|  |  |
| --- | --- |
| DÖNEM : X | YASAMA YILI: 2024/3 |

**KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ**

**CUMHURİYET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**



26’ncı Birleşim

8 Ocak 2024, Pazartesi

İÇİNDEKİLER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sayfa |
| I. | GELEN EVRAK | 3 |
| II. | BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI |  |
| A) | ONAYA SUNULANLAR |  |
|  |  | 1. | Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun Genel Kurul Birleşimlerine İlişkin Kararı. | 5 |
|  |  | 2. | Başbakanlığın İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesinin Gündeminde Bulunan Personel Dairesi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi. | 6 |
|  |  | 3. | Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesinin Gündeminde Bulunan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısının Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi. | 7 |
|  |  | 4. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Ve Grup Başkan Vekili Sayın Erkut Şahali’nin Öneri Sahipleri Adına Sunmuş Olduğu Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesinin Gündeminde Bulunan Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisinin Komitede İvedilikle Görüşülmesine İlişkin Tezkeresi. | 15 |
| B) | GÜNCEL KONUŞMALAR |  |
|  |  | 1. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın “Bakanlar Kurulunun Anayasal Düzene Karşı Vergi Darbesi” Konulu Güncel Konuşması. -Maliye Bakanı Sayın Özdemir Berova’nın Yanıtı. -Sayın Devrim Barçın’ın açıklayıcı konuşması. | 37 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Millet Vekili Sayın Erkut Şahali'nin “Rüşvet İddiaları Gölgesinde Siyaset” Konulu Güncel Konuşması. -Turizm Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu’nun Yanıtı. | 48 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 3. | Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın “Atama Hükümet Tarafından Verilen “T” ve “Z” yani (Zet) İzinleri” Konulu Güncel Konuşması. -Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı’nın Yanıtı | 54 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner'in “Dalında Kalacak Olan Narenciye Ürünleri” Konulu Güncel Konuşması. -Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Hüseyin Çavuş’un Yanıtı. | 63 |

|  |
| --- |
| GELEN EVRAK |
|  |
| YASA GÜCÜNDE KARARNAMELER. |
| 1. | Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname. (Y.G.K.No:85/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 29.12.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) |
|  |  |
| YASA TASARI VE ÖNERİLERİ. |
| 2. | Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:169/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 28.12.2023) (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| 3. | Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:170/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 28.12.2023) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| 4. | Daimi İkamet İzni (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:171/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 28.12.2023) (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| 5. | Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:172/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 28.12.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| 6. | Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:173/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 28.12.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| 7. | Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:174/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 29.12.2023) (İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesine) |
|  |  |
| 8. | Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:175/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 29.12.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| 9. | Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı. (Y.T.No:176/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 29.12.2023) (Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesine Komitesine) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| 10. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubuna Bağlı Bazı Milletvekillerinin birlikte sunmuş olduğu, Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi. (Y.Ö.No:58/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 5.1.2024) (Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesine) (Başbakanlığa) (Halkın Bilgisine) |
|  |  |
| YAZILI SORULAR: |
| 7. | Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, 28 Aralık 2023 Tarihinde Verilen “T” İzinlerine İlişkin Yazılı Sorusu. (Y.S.No:38/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi:8.1.2024) (Başbakanlığa) |
|  |  |
| 8. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Ürün Solyalı’nın, Tabanca İzinlerine İlişkin Yazılı Sorusu (Y.S.No: 39/3/2024) (Başkanlığa Geliş Tarihi:11.1.2024) (Başbakanlığa) |
|  |  |
| DANIŞMA KURULU VE BAŞKANLIK DİVANI KARARLARI |
| 9. | Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun, Genel Kurulun Bugünkü Birleşim Gününe İlişkin Kararı (D.K.No:64/3/2023) (Başkanlığa Geliş Tarihi:22.12.2023) |
|  |  |
| TEZKERELER |
| 10. | Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumunun, 3 Aylık Veriler Raporu.(2023-3.Çeyrek) (Başkanlığa Geliş Tarihi:26.12.2023) |
|  |  |
| 11. | Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Erkut Şahali’nin Öneri Sahipleri adına sunmuş olduğu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisinin (Y.Ö.No:58/3/2024) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:5.1.2024) |
|  |  |
| 12. | Başbakanlığın, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No:176/3/2024) Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi. (Başkanlığa Geliş Tarihi:5.1.2024) |

BİRİNCİ OTURUM

(Açılış Saati:13.19)

BAŞKAN: Zorlu TÖRE

KATİP: Hasan KÜÇÜK

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; Cumhuriyet Meclisinin Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılının 26’ncı Birleşimini açıyorum. Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır.

Sayın Katip, yoklamayı yapın 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 İşlemleri bulunmaktadır.

Bu kısımda birinci sırada Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun Genel Kurul birleşimlerine ilişkin kararı bulunmaktadır.

Kararı okuyunuz Sayın Katip.

KATİP –

Sayı:D.K.No: 65/3/2024 Tarih: 8 Ocak 2024

Cumhuriyet Meclisi

Genel Kuruluna,

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun 8 Ocak 2024 tarihli toplantısında oybirliğiyle almış olduğu Genel Kurul birleşimlerine ilişkin kararı ilişikte onayınıza sunulmaktadır.

Zorlu TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı

DÖNEM : X TARİH :8 Ocak 2024

YIL : 3

D.K.No: 65/3/2024

CUMHURİYET MECLİSİ DANIŞMA KURULUNUN

GENEL KURULUN GELECEK BİRLEŞİMLERİNE İLİŞKİN KARARI

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu, Cumhuriyet Meclisinin 14 Mart 2022 tarihli 11/1/2022 Sayılı Kararı saklı kalmak kaydıyla Genel Kurulun aşağıdaki günlerde yapılmasına Karar verir.

8-9 Ocak 2024 tarihli Genel Kurul Birleşimlerinin birleştirilerek bugün 8 Ocak 2024 tarihinde Yasama faaliyetlerinin öncelikli olması koşuluyla Yasama ve Denetim faaliyetlerinin birlikte gerçekleştirilmesine; ve 9 Ocak 2024 tarihli birleşiminin de ertelenmesine.

15-16 Ocak 2024 tarihli Genel Kurul Birleşimlerinin birleştirilerek 15 Ocak 2024 tarihinde Yasama faaliyetlerinin öncelikli olması koşuluyla Yasama ve Denetim faaliyetlerinin birlikte gerçekleştirilmesine; ve 16 Ocak 2024 tarihli Birleşimin ertelenmesine karar verir.

Zorlu TÖRE

Cumhuriyeti Meclisi Başkanı

UBP Grubu CTP Grubu

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri; kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul Edenler?... Kabul Etmeyenler?... Çekimser?... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Sayın Milletvekilleri; bu kısımda ikinci sırada Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan Personel Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi bulunmaktadır.

Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIĞI

6 Aralık 2023

|  |
| --- |
| Sayı: BBK.0.00-822/12-23/E.5722 |
| Konu: Personel Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı (İvedilik) |

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa.

İlgi: 20 Ekim 2023 tarihli ve BBK.0.00-822/12-23/E.5448 sayılı yazımız.

İlgi ’de kayıtlı yazımız ile Personel Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Personel Dairesinin günümüz koşulları ile birlikte değişen amaç ve artan işlevlerine paralel olarak hem Dairenin fiilen yürüttüğü görevlerin hem de Daireye bağlı kadroların hizmet şemalarında yer alan görev, yetki ve sorumlulukların yeniden düzenlenmesine, bir başka ifadeyle fiilen yürütülen görevlerin yasaya derç edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca Dairenin yürüttüğü görevlerin çeşitliliği ile iş yükünün artmasıyla birlikte, mevcut kadro sayıları ihtiyacı karşılama noktasında yetersiz kalmaktadır. 17 madde ile 2 geçici maddeden oluşan Yasa Tasarısı, Kamu Görevlileri Yasası çerçevesinde oluşturulan teknik kurulda ve kadro komitesinde görüşülmüş olup hizmetlerin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla başta Dairenin yürüttüğü görevler olmak üzere, Dairenin tüm teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir. Yukarıdaki belirtilen gerekçeler ışığında söz konusu 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; şimdi sırada Başbakanlığın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin gündeminde bulunan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi vardır.

Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP –

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

BAŞBAKANLIĞI

5 Ocak 2024

|  |
| --- |
| Sayı: BBK.0.00-822/12-24/E.90 |
| Konu: Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İvedilik) |

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı

Lefkoşa.

İlgi: 29 Aralık 2023 tarihli ve BBK.0.00-822/12-23/E.6831 sayılı yazımız.

İlgi ‘de kayıtlı yazımız ile Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı tarafınıza sunulmuştur. Gelir Vergisi açısından vergide adaletsiz dağılımın önüne geçmek maksadıyla yıllık gelir vergisine uygulanacak matrah dilimleri ve oranların yeniden düzenlenmesi ihtiyacının doğması üzerine işbu Gelir Vergisi (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

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa)(Yerinden) – Söz hakkı sormadınız…

BAŞKAN – Efendim?

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Söz talebi sormadınız tezkere hakkında…

BAŞKAN – Ben baktım şeye söz isteyen var mı diye buyurun Kürsüye Sayın Erkut Şahali buyurun…

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa)(Yerinden) – Ben konuşacağım…

BAŞKAN – Sayın Devrim Barçın buyurun Kürsüye.

Buyurun hitap edin yüce Meclisimize.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) – Sayın Milletvekilleri, değerli halkımız; Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısına ivedilik için bir önerge sunuldu. Şimdi ülke gerçeklerinden tamamen uzak bir şekilde vergiler artırılmaya çalışılıyor yüksek oranda ülkemizde kayıt dışılık olduğunu, vergi ödemeyen ciddi bir kesim olduğunu ve bu alandaki kayıpları azaltmaya yönelik çalışmaların yapılmasını gerektiğini konuştuğumuz bir dönemde Hükümet bize en üst vergi oranını 37’den 40’a çıkarma noktasında ivedilik önergesinde bulunuyor.

Şimdi öncelikle şunu iyi algılamamız gerekir. Dünyanın hiçbir yerinde bir ücretli çalışan o ülkenin en üst vergi oranında vergi vermez. Bu bir gerçekliktir, önemli olan çok kazananın vergilenmesidir, az kazanandan az çok kazanandan çok almak demek ücretli çalışanların yedi yıllık, sekiz yıllık kamuda veya özel sektörde çalışanların en üst oranda vergi vermesi demek değildir.

Servetinin fazlalığı üzerinden vergi oranları tartışılmaktadır. Ama bugün Hükümetin buraya sunduğu Yasa tasarısı ve bizce şu anda mahkemede olduğu için ayrıntılı konuşmayacağım ama Anayasaya aykırı bir şekilde kararnameyle yürürlüğe koyduğu ek vergi yükümlülüğüyle, şu anda çok kazanandan çok az kazanandan az değil, kayıt dışılığın olduğu bir dönemde verginin ne kadar kaçak olduğunu bildiğimiz bir dönemde, kayıt içinde olan ücretli bordro mahkumlarını vergisini daha da arttırmak üzerine bir oranlama yaparak buraya bir tasarı sunuyor. Bu kabul edilebilir değildir.

Sayın milletvekilleri, 2004 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi Hükümet olduğunda ve Maliye Bakanlığını yönetirken, Gelir Vergisinin en üst vergi oranı yüzde 45 idi. 2006 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi, en üst vergi oranını olan 45’i 40’a 2007 yılında da yüzde 37'ye düşürüldü. Aldım tutanakları okudum. O dönem UBP bu sıralarda otururken, kamu maliyesinin gelirlerini azaltıyorsunuz diye bu tarafta Cumhuriyetçi Türk Partisi vergi oranlarını düşürüyor diye bize sataşıyorlardı. Ama verginin ödenebilir bir oranda olmasının Devlet gelirlerini artırdığı, daha sonra maliyenin verilerinde zaten ortaya çıkıyor.

Bir ülkede kayıt dışılığı kayıt içine alma vergi oranlarını arttırarak olmaz! Bir ülkede kamu gelirlerini artırma, bordro mahkumlarını, özel sektör çalışanlarını, ücretli çalışanların 50 Binine 60 Binine göz koyup olmaz! Bu ülkedeki kayıt dışılıkla ilgili zaten neler yapılabileceği hepimiz tarafından biliniyor, ama bu irade maalesef sizler tarafından hiçbir zaman ortaya konulamıyor.

Bakın! Ne demek istiyorum. Şimdi Türkiye ile aynı para birimini kullanıyoruz, hatta Türk lirası kullanmanın da faydaları olduğunu iddia edenler şu anda Hükümet koltuklarında oturuyorlar. Peki size sormazlar mı, Türkiye'de aylık bakın aylık 250 Bin TL ve üzeri vergiye tabi geliri olan kişiler yüzde 40 vergi öderken, neden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 32 Bin 307 TL'nin aylık vergiye tabi geliri 32 Bin 307 TL olanların üstüne kazandığının yüzde 40'ını ödüyor? Hani servetin vergilendirmesi, hani çok kazanandan çok az kazanandan az? Siz azı da çoğu da hepsini bir araya koydunuz. Kayıt içinde olan zaten bordrolulardır, hem özelde hem kamuda bordroluların boğazına bastınız. Gelin o zaman önerge verin, alın burada yüzde 40 oranını 3 Milyon TL'ye neden almıyorsunuz? Her şeyde Türkiye'yi örnek alacağız diyorsunuz, neden almıyorsunuz? Ne demektir be arkadaşlar, Aylık vergiye tabi geliri bakın, kavramları iyi konuşuyorum. Ücret demiyorum, aylık vergiye tabi geliri 32 Bin Liranın üzerinde her kazandığı 100 Liranın 40 Lirasını Devlete verme yönünde yasa yapmak ne demektir? Ben size söyleyeyim. Şimdi Muhaceret affı konuşuluyor, sigortaların sistem içine alınması kaynak akışı konuşuluyor. Siz kayıt dışılığı itiyorsunuz. Bugün özel sektörde çalışanlar anlaşmayı nasıl yapar işvereniyle? Net maaş üzerinden yapar bunu hepimiz biliyoruz. Doğru veya yanlışlığını ayrı tartışırız. Net maaş üzerinden yapar. Peki siz 32 Bin 500 Liranın yuvarlıyorum vergiye tabi geliri 32 Bin 500 Lira üzerinde her kazandığını özel sektör emekçisine, kamu emekçisine 100 Lirasının 40’ını bu Devlete verecen dediğinde, kayıt içine girecek olan varsa da girmez. Bir tek kamu çalışanlarının, bordroluların maaşlarından otomatik kesersiniz. Bu olay net maaşa işte artış 50.31'idi hayat pahalılığı biz bu düzenlemeyle net maaşlara böyle yansıtıyoruz. Olay bu değil! Net maaşa ne yansıdığı, hangi baremin yüzde 40’a girip hangisinin yüzde 35'te kaldığı değil olay! Çalışma hayatı kamudan da ibaret değil! Bu ülkenin vergi dengelerindeki kayıt dışılığı hep beraber bahsediyoruz. Kim gelip size her 100 Lirasının 40 Lirasını ben bu Devlete vereceğim diye beyan yapar? Yapmaycak, kayıt dışılık daha da artacak olan bordro mahkumlarına olacak.

Diğer taraftan Güney’e bakıyoruz Kıbrıs Cumhuriyetine Güney Kıbrıs’a bakıyoruz. 19 Bin 500 Euro, 20 Bin Euro yuvarlıyorum yıllık 20 Bin Euro yani yıllık 600 Bin TL’ye kadar bir çalışanın geliri vergiden muaftır sıfır vergi verir. Siz bize tasarı getiriyorsunuz ve diyorsunuz ki yıllık vergiye tabi geliri 420 Binin üstünde olan yüzde 40 vergi verecek diye. Vergide adalet bu olamaz! Eğer vergide adaleti konuşacaksak bunu oranlar üzerinden yapamayız, matrahlar üzerinden yaparız. 2019’da Cumhuriyetçi Türk Partisi en son Hükümeti bıraktığında vergi matrahlarını açmışıdı. Daha sonra dört yıl boyunca evet pandemi vardı ve başka nedenler matrahlar açılmadı. Peki, matrahları açmayı konuşuyorsak, gelin hep beraber o günden enflasyonu işletelim ve 2019’da CTP' nin reel anlamda yarattığı matrah oranına kaç paraya gelecek? Onu konuşalım. Yani biz bordro mahkûmlarını bulduk, 37’yi 40 yaptık. Ben niyetinizi okuyorum siz bu 40’ı 45’de yapacaksınız çünkü sizin derdiniz kayıt dışılığı kayıt içine almak değil kayıt içinde olanı daha da boğazını sıkmaktır. Bunu ne iş insanları ne kamu emekçileri ne özel sektör kabul etmiyor. Sizin bu ülkede gerçek geliri vergilendirme noktasında ortaya bir ekonomi politikanız koymamanız var olan sistemsizliğe bir de oran artışı getirmeniz, bu ülkede gelirini doğru beyan eden özel sektörü de ister istemez kayıt dışına itecektir. Kim verir 32 Bin Liranın üzerinde kazandığı her yüz liranın 40 Lirasını be arkadaşlar? Biz bu oranı değil 37’yi 40 yapmak, 37’yi Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Güney’de olduğu gibi 35’i 30’u konuşmak lazım. Ha, 40’ı da konuşacaksanız çıkacaksınız bu rakamın nereden aylık 32 Bin Lira olduğunu açıklaycaksınız, yılda 420 Bin Lira bölün on ikiye 32 Bin 500 Lira geliyor. Peki, dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti’nde 3 Milyon aylık 250 Bin Lira, 250 Bin Liranın üzerindeki vergiye tabi geliri yüzde 40’a giriyor. 250 Bin nere 32 Bin 500 Lira nere!

Dolayısıyla ben zaten bugün güncel konuşmalarımda daha ayrıntılı rakamlarla da bu konuyu anlatacağım. Bugün ivedilikle ilgili bu sebeplerle bu ülkedeki yüksek orandaki kayıt dışılığı kayıt içine almadan bu oranların artırılmasına ivedilik talebinin kayıt dışılığı daha fazla artıracağı nedenle bu önergeye ret oyu vereceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Evet, başka gruplardan söz isteyen var mı? Sayın Maliye Bakanımız buyurun Kürsüye, buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve bizi televizyonları başında dinleyen değerli izleyiciler; genelde burada Kürsüde konuşma yaparken milletvekillerine yapılır ama bugün itibarıyla bu konuyla ilgili pek çok spekülasyon yapıldığından dolayı bu konuda bazı spot bilgiler vereceğim ve Sayın Devrim Barçın zaten güncel konuşması içerisinde kendi ifade etti ayrıntıya girecek o vesileyle de o dönem içerisinde bu konuda da daha ayrıntılı bilgi vereceğim.

Şimdi değerli arkadaşlar; öncelikle şunu belirteyim. Bugünkü ivedilik görüşmesinde esasında olumlu veya olumsuz konuda grup başkan vekilleri veya grup başkanı konuşurdu ama Sayın Devrim Barçın zaten bu konuyla üzeri sürekli çalıştığı için ve sosyal medya üzerinden de sürekli açıklamalarda bulunduğu için bir itirazda bulunmadım bir sıkıntı yok çıksın açıklasın.

Şimdi değerli arkadaşlar…

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa)(Yerinden) – Yoktur öyle bir şey.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Ben Bakan olarak çıktım ve cevap veriyorum tamam mı? Şimdi değerli arkadaşlar…

BAŞKAN – Devam edin Sayın Özdemir Berova.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Sayın Devrim Barçın’ın sosyal medya paylaşımı. Ne diyor Sayın Devrim Barçın? Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması için ne yapılması gerekir? Vergi dilimleri güncellenmeli diyor. Yani vergi dilimlerinde bir güncellenme yapılma ihtiyacı olduğunu buradan ifade ediyor. Şimdi Sayın Devrim Barçın çıktı ve sosyal medya üzerinden esasında zekice ama kamuoyunda farklı algılanmaya sebep olan bir açıklama yaptı. Ne dedi Sayın Devrim Barçın? 35 Bin TL üzerinde kamu çalışanları. 32 Bin kusur TL üzerindeki aylık vergiye tabi 100 TL’den yüzde 40 vergi olarak ödeyecek. Şimdi bu ne anlama geldi kamuoyunda? Ne soruyorlar bize? Diyorlar ki; 35 Bin TL maaş alan birinin yüzde 40 vergisini siz Devlet olarak alacak mısınız? Maaş alan kişinin. Tabii Devrim Barçın burada bu cümleyi kurarken içerisine koyduğu vergiye tabi demekle cümlesel olarak doğru ifadelendirmesine rağmen kamuoyunda yanlış bir algı oluşturdu. Bizi izleyenlere buradan sesleniyorum ve diyorum ki, değerli arkadaşlar; 35 Bin TL maaş alan bir kamu görevlisinden yüzde 40 vergi alınmayacak bu bir. 2’ncisi diyor ki velev ki bu da olsa yani vergiden olacak olsa diyor ki; yüzde 40 vergi olarak ödeyecek. Bu da yanlış. Yanlış olduğunu kendi de net olarak biliyor. Çünkü vergi dilimlerinin yüzde 10, yüzde 20, yüzde 25, yüzde 30, 35 ve 40 oranında olduğunu kendi de net olarak biliyor. Yani bu dilimlerden geçtikten sonra artan vergi miktarı üzerinden yüzde 40 alınacağı ortadayken bu konuda öyle bir algı yaratıyor ki sanki bu vergi miktarına tabi olan kişilerin 35 Bin TL’sini çarpıyoruz 0.4 ile ve vergi olarak alıyoruz. Bu da yanlış değerli milletvekilleri ve bizi izleyen değerli izleyenler. Dediğim gibi detayı Devrim Bey’in konuşmasından sonra burada çıkar tartışırız. Hiçbir sıkıntımız yoktur. Ancak size bazı bilgiler vermekle mükellefim.

Değerli arkadaşlar, özel sektörde şu anki vergi dilimi matrah ve kişisel muafiyetlerden doğacak olan vergilendirme oranında 73 Bin TL brüt maaşı olan bir özel sektör çalışanının, 73 Bin TL üzerindeki alacağı paranın bu 10, 15, 20, 30 gibi dilimlerden geçtikten sonra kalan miktarı sadece ve sadece yüzde 40’a tabi olacak. Bunun ayrıntısını hem komitede, hem de burada görüşeceğiz. Şimdi ikinci bir konu şunu ifade etmek isterim.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa)(Yerinden) – Kamuda da öyle değil mi Sayın Bakan?

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Kamuda da ayni değil mi?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Kamuda biraz daha yüksektir zannedersem şimdi bakacağım notlarıma.

Şimdi değerli arkadaşlar…

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden)(Devamla) – Kamuda brüt 73 Bin…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – 78 Bin idi galiba ben bakacağım ama notlarıma. Daha yüksektir. Yani net olmak için biraz sonra bakıp söyleyeceğim.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa)(Yerinden) – Kişisel indirimleri ne yapıyorsunuz?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Neyi?

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Kişisel indirimleri?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Bekle yahu hepsini söyleyeceğiz.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Anlat nasıl yanlış yaptığını da.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Şimdi değerli arkadaşlar; 47/2010’a tabi olan 5’in 1’inci bareminde başlangıç maaşı alacak olan 1 kamu çalışanı Aralık ayında 3 Bin 146 TL 2023 vergi dilim ve matrahları çerçevesi içerisinde bir vergi ödemekteydi. Ocak’ta biliyorsunuz yüzde 50.31 hayat pahalılığı artışına rağmen ödeyecekleri vergi TL cinsinden yüzde 37 oranında düşecek bu kişilerin ve 1984 TL olarak vergi ödeyecekler. Neden? Yaptığımız vergi matrahlarındaki genişleme kişisel indirimler ve buna bağlı olan düzenlemeden dolayı. Doğrudur Devrim Barçın ifade etti. 2019 yılında matrahlarda bir genişleme yaptı Cumhuriyetçi Türk Partisi. Onun detaylarını da komite safhasında tartışacağız. Yüzde 100’ü aşan geçmiş dönemden açılmayan matrahlar o dönem için neden yüzde 66 civarında düşünüldüğünü de komitede tartışacağız. Bu teknik bir şeydir. Şimdi burada tartışmaya girmek istemiyorum o konuda ama şunu söylemek isterim. Başbakan Ünal Üstel’in Başbakanlığında bu Hükümet bir önceki dönemde vergi matrahlarını yüzde 200 oranında açtı ve bizim dönemimizde de yüzde 100 oranında açılmasıyla Sayın Başbakanın Hükümeti döneminde bu matrahlar hiç tarihte görülmemiş şekilde yüzde 300 oranında açıldı değerli arkadaşlar. İşte bu Hükümetin bu maksatta çalışanı orta ve alt grupta geliri olan insanları ne kadar önemsediği hem Sayın Başbakanın anlattığı tüm mesajlarda, hem de burada net olarak ortaya çıkmaktadır.

Şimdi değerli arkadaşlar; bir örnek de size şuradan vereceğim. Biliyorsunuz üniversite mezunu gençlerimiz başlangıç baremleri olarak 9’a 1’den başlamaktadır. Ancak öğretmenlerimiz yine bu düzenleme ile 9’a 3’den işe girmektedirler. Ben 9’a 1’e gireni de bırakarak 9’a 3’ten işe girenler Aralık ayında bir önceki yıl olan matrah ve vergi dilimleri ile birlikte 4 Bin 674 TL vergi ödemekteydi. Vergi aldık geçen sene bu insanlardan. Bu sene Ocak’ta ise bu vergi oranı 3 Bin 846 TL’ye düşecek. Yani günün sonunda yüzde 21 bu kesimde de bir düşüş sağlanacak. Yani az şeyde gelirde olandan az vergi. Çok geliri olandan çok vergi alma şiarımızın en önemli olgularından bir tanesidir. Şimdi son olarak üst baremler ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Sonra da Kanun Hükmündeki Kararnameye geçelim.

Değerli arkadaşlar; son olarak şunu söyleyeyim. En üst derecede vergi ödemesi gereken yani bizim seviyemizde ücret alan çok ücret alan kişilerde ise bu oran yaklaşık olarak yüzde 37 oranında artırılmıştır bu yeni vergi düzenlemesiyle birlikte. Bunun tam rakamsal şeylerini şu anda notlarımın dışında bulamadım kendilerini. Onu da size komite aşamasında ifade edeceğim. Yani şöyle ifade etmek isterim ki bu yapılan düzenleme tam da Hükümetin ifade ettiği için az kazanandan az, çok kazanandan çok bir vergi düzenlemesidir. Peki neden bir Yasa Gücünde Kararname çıkarma ihtiyacı duydu Hükümet bu konuda? Onu da ifade etmek isterim.

Değerli arkadaşlar; şunu söyleyeyim. Gelir vergisinin hesaplanması bir takvim yılı içerisinde 1 Ocak-31 Aralık tarihlerini kapsayan bir dönemi kapsar ve eğer biz bu düzenlemeyi 15 Ocak’tan sonra yasal olarak Meclisten geçireceğiz zaten. Geçirmiş gibi yapacak olursaydık şu olacaktı. Bir, 15’inde ödenmesi gereken işçilere bir önceki vergi senenin vergi dilimleri ve matrahları üzerinden ödemek zorunda kalacaktık. Çünkü Yasa yok. Yasa yok. Yasa nerede?

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Matrahı güncelleme yetkisi Bakanlar Kurulunda.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Matrahı yükseltme yetkisi Bakanlar Kurulunda.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Yapsaydın niye yapmadın?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Çok doğru. Çok doğru.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Niye yapmadın?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Ama sen çalıştın, çalıştın şunu fark etmedin Devrim?

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Niye yapmadın?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Sen şunu fark ettin…

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – 10 katı der. 10 katı der.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Sen 10 katına çıktığında yüzde 37 vergi dilimine girecek olan dilimin 265 Bin ile sınırlı kalacağını hesaplamadın?

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Sen şimdi…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Hesaplamadın mı onu söyle bana?

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Dört ay sonrayı çalışıyorsun.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Hesaplamadın mı?

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Dört ay sonrayı çalıyorsun.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Bırak şimdi sen onları. Onları konuşacağız seninle daha ilerde.

BAŞKAN – Devam edin.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Neyse günün sonunda değerli arkadaşlar; net olarak şunu söyleyeyim. Bu yapılan dilim ve matrah düzenlemesi şu anda bu Hükümetin az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alma politikasına uygundur. Kayıt dışılılık evet elbette ki vardır. Bunun için de biraz sonra anlatırım otomasyon sistemi üzerinden neler yapmaya çalıştığımızı anlatırım.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Başkan, ismim çok lanse edildiği için…

BAŞKAN – Yerinden cevap ver Sayın Devrim Barçın. Buyurun.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Yani sosyal medya paylaşımlarına kadar itham edilen bir husus var. Kürsüye gelip söylemek istiyorum.

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Biraz sonra tartışacağız zaten bu konuları rahat ol buradayım yani.

BAŞKAN – Şimdi…

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

BAŞKAN – Hükümet adına bir kişi. Grup Başkanları adına veya Grup Başkan Vekilleri adına bir kişi.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Tamam yerimden şunu söylemek isterim.

BAŞKAN – Grubu olmayan partilere de bir kişiye 10’ar dakika söz verilir diyor.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Tamam sadece bana yapılan ithamlar için yerimden…

BAŞKAN – Onun için siz cevap verin yerinizden.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden)(Devamla) – Yahu biraz sonra çıkacağım şu ben sana cevap vereceğim.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Bir cümle ile hayır.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden)(Devamla) – Beş dakika sonra…

BAŞKAN – Karşılıklı konuşmayalım. Sayın Devrim Barçın buyurun.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Sosyal medya paylaşımları üzerinden halka yanlış bilgi lanse ettiğim iddiası ortaya konuldu. Kelimelerimi ve cümlelerimi tamamen mevzuat çerçevesinde hukuka uygun seçerek paylaşımlarımı da yaptığımı söylüyorum. Çıkacak eğer Maliye Bakanı ben yalan söylüyorsam yalan söylüyor diyecek! Vergiye tabi geliri…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden)(Devamla) – Sayın Başkan, ben onun hukuksal olarak doğru söylediğini ifade ettim. Ama vatandaştaki algısının bu yöne çevrildiğini ve diğer paylaşımların da bu sebeple bu yönde yapıldığını da ifade ettim. Oradaki sosyal medya paylaşımındaki tek yanlış şey yüzde 40 vergiye tabi olacaktı. Vergi dilimlerini ifade etmeden yapmıştır bu söylemi. O yüzden o yanlıştır. Onun dışında olanlar elbette ki hukuka uygundur.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Sayın Başkan, ben başka söz söylemiyorum. Madem hukuka uygun konuştuğumu zaten Sayın Bakan kabul ediyor. Kendisi kamuoyuna doğru anlatmayı becersin.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden)(Devamla) – Anlattım! Ne kadar düşeceğini anlattım!

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Biz anlattığımızı kamuoyu çok iyi anlıyor. Aylık vergiye tabi 32 Bin 500 Liranın üzerindeki her kazanç 100 Lirasının 40 Lirasını bu Devlete vergi verecektir. Bunu da Maliye Bakanı doğrulamıştır.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden)(Devamla) – Doğrulamadım o yalandır.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden)(Devamla) – Güncel konuşmamda bunu ifade edeceğim.

BAŞKAN – Evet güncel konuşmalarda da zaten bu konuyu tekrar ele alacaksınız Sayın Devrim Barçın. Ayrıca Komite safhasında da bu konular ciddi şekilde tartışılacaktır. Ben Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?...

Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Sayın milletvekilleri; 4’üncü sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Erkut Şahali’nin Öneri Sahipleri adına sunmuş olduğu Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin gündeminde bulunan Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisinin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin Tezkeresi vardır.

Tezkereyi okuyunuz lütfen.

KATİP -

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

|  |  |
| --- | --- |
|  Öz: | Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisinin İvedilikle Görüşülmesi Hakkında.  |

Öz’de adı geçen Yasa Önerisinde kullanılan “Vicdani Ret Hakkı” ifadesi ilk kez Ocak 2019’da Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmuş olan, vicdani ret hakkı ile ilgili Askerlik Yasası değişikliği üzerinde, dönemin Meclis Komitesinde Barolar Birliği, sivil toplum örgütleri, emekli asker örgütleri temsilcileri ile üst düzey emekli subaylar dahil çeşitli kesimlerin görüşleri de alınarak detaylı bir çalışma yapılmıştır. Konunun halen gündemde olması ve bu konunun mevzuatımıza dahil edilebilmesi amacıyla halihazırda kadük olmuş askerlik ile ilgili mevzuatın yeniden gündeme getirilmesi gereği hasıl olmuştur.

Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde; birçok ülkede uygulandığı gibi ülkemizde de vicdani ret hakkının tanınması amacıyla işbu Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi hazırlanmış olup, bu Yasa altında yürürlüğe konacak bir tüzükle, istismara açık olmayan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin vicdani ret hakkı konusundaki içtihatlarında yer alan ilkeler ışığında tanımlanacak olan şartlara uygun olarak vicdani retçi kabul edilenlerin askerlik ödevlerini silahlı kuvvetlerde sivil hizmet veya silahlı kuvvetlerde olmakla birlikte bir görevlendirmeyle kamu kurumlarında sivil hizmet gördürülmesi şeklinde yerine getirmeleri amaçlandığından Önerinin İçtüzüğün 87’nci maddesi uyarınca ivedilikle görüşülmesini önerir, gereğini saygılarımla arzederim.

 Erkut ŞAHALİ

 CTP Gazimağusa Milletvekili

 Ve

 Grup Başkan Vekili

 (Öneri Sahipleri adına)

BAŞKAN – Söz isteyen var mı?... Sayın Erkut Şahali buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri; gerek Yasanın gerekçesinde, gerekse de ivedilik talebimizde aslında net bir biçimde izah etmeye çalıştık durumu. Bu Yasa ile ilgili talebimiz aslında 2019 yılında tam da böylesi bir zamanda bir anlayış birliği çerçevesinde Mecliste üzerinde çalışılmaya başlamış ancak devamı maalesef getirilememiş bir çalışmanın umuyoruz ki yine ayni anlayış birlikteliği içerisinde nihayete erdirilmesine ilişkindir. Sözünü ettiğimiz şey askerlik konusunda vicdani ret hakkının bir insan hakkı olarak kendi mevzuatımızda da tanımlanmasına dairdir. Bu tanımın hukuki dayanaklarını Yasanın genel gerekçesi içerisinde ifade ettik. Başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları olmak üzere Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ki hukukumuzun bir parçası olarak kabul edilmektedir. O çerçevede askerlik hizmetinin askerlik çatısı altında değil ama zorunlu bir kamu hizmeti veya askerin kontrolü altında sivil hizmet görevlisi şeklinde bir tüzük çerçevesinde düzenlenmesine dairdir. Buradaki temel amaç elbette istismarın da önlenmesine dair vicdanen bu konuda ikna edici bir yaşam biçimini benimsemiş olan, bu konuda vicdanen iddia ettiği ile çelişmeyecek hareketler sergilememiş olanların bir hak olarak aynen din ve vicdan özgürlüğü kapsamında değerlendirilen bir hak olarak vicdani ret hakkının kullanılabilir hale getirilmesini mevzuat çerçevesinde sağlamaktır. Umuyorum 2019 yılında bir anlayış birliği çerçevesinde başlayan mesainin eksik kısmını bu içinde bulunduğumuz Yasama Yılında tamamlarız ve bu çağdaş düzenlemeyi Demokratik Hukuk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de mevzuatın bir parçası haline getirmeyi başarırız. Bu doğrultuda talebimiz bu ivedilik görüşmesinin elbette Oybirliği ile gerçekleşmiş olmasıdır. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu konuda ortaya koyduğumuz tavrın anlaşılır olduğunu tahmin ediyorum ve ayni anlayışı Parlamentoda bulunan diğer partilerden ve bağımsız milletvekillerinden de bekliyoruz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Sunat Atun buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

SUNAT ATUN (Gazimağusa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubunun sunmuş olduğu değişiklik, yasal değişiklik ivedilik önergesini inceledik. Şimdi tabii daha önce 2019 yılında bu konu o dönemki Meclise sunulmuş, ivediliği olmamış. Mesele sizlerin Hükümet ettiği bu o dönemde ivedilik alınmamış ve komitede beş toplantısı olmuş. Ben o tutanakları da okudum ki bu konuya olan yaklaşımla ilgili bunu belirlemek için. Fakat gözden kaçırmamamız gereken bir mesele var. Burada tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kavramlarına da atıfta bulunulmuş. Elbette kişi kendi düşünce ve kanaatini açıklama hakkına her zaman sahiptir buna bir itirazımız yok. Ancak sizin de ifade ettiğiniz üzere özellikle 2011 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararında bu Yasa Koyucunun ve Yasama Organının değerlendirme ve takdirinde olan bir düzenleme. Bizde buna bu gözle baktık. Şu anda değerli arkadaşlar; öncelikle bizim göz önünde bulundurmamız gereken mesele tam 50 senedir bir ateşkes ortamında bulunduğumuzdur. Sulh ortamında olmamıza rağmen bir ateşkes safhasında olduğumuz realitesi vardır. Bunu unutmayalım lütfen.

DOĞUŞ DERYA (Lefkoşa) (Yerinden) – Güney’de ayni durumdadır ama Güney’de onlar ateşkes durumundadır ama yasallaştı yani.

SUNAT ATUN (Devamla) – Lütfen ben bitireyim görüşlerimi Sayın Derya.

BAŞKAN – Lütfen itiraz etmeyelim konuşmacı konuşsun.

SUNAT ATUN (Devamla) – Bununla birlikte Güney Kıbrıs Yönetimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini bir karşı taraf bir tenakuz yönünde bir taraf olarak hatta bir potansiyel düşman olarak bizi addediyorlar ve bizi bu şekilde kabul ediyorlar. Zaten değerli arkadaşlarımızın ifade ettiği üzere yasallaştırmış olsalar dahi tutum, siyasi tutum, militarist tavırlarında o paralelde hiçbir hareketlerini biz gözlemlemiyoruz. Yani orada bir düzenleme var ama bu tarafta son derece ciddi ve düşmanca bir yapılanma var. O ortaya koyulan düzenlemeyi barışçıl bir durumla, yapıcı bir durumla ilişkilendirebileceğiniz hiçbir durumu yoktur Güney Kıbrıs’ın. O yüzden o düşünce paralelinde bir görüntü veren bir yapıda kesinlikle değiller. Bilakis bakın ne var? Bilakis her geçen dönem artırılan askeri harcamalar bütçesi var. Çok ciddi bir silahlanma var. 500 Milyon Euro’dan 900 Milyon Euro’ya artırılan bir silahlanma bütçesi var. Şimdi bu bahsettiğimiz mesele nedir? Bir sivil bir mesele. E, bakıyoruz Güney Kıbrıs’a papazlar dahi gözünüzü seveyim atış eğitimi alıyor. Sivil inisiyatif.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Sayın Atun, yalnız bu bireyin haklarını gözeten bir Yasadır bireye dair.

SUNAT ATUN (Devamla) – Anlıyorum.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Bir Yasadır.

SUNAT ATUN (Devamla) – Biliyorum.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden)(Devamla) – Yani ulusa dair bir Yasa değildir. Bireye dairdir.

SUNAT ATUN (Devamla) – Evet ben de o çerçevede bir nokta…

BAŞKAN – Devam ediniz Sayın Sunat Atun.

SUNAT ATUN (Devamla) – Çizmeye çalışıyorum. Bu iş tabi kendi başına bir mesele değil. Bu iş bir bütünlüğün bir parçası. Evet bir kişisel bir inisiyatif. Kişinin kendi durumunu, kendi düşüncesini, kendi iradesini ortaya koyan bir mesele ama biz küçük bir ülkeyiz. Küçük bir Devletiz. Ateşkes pozisyonundayız ve karşımızda sürekli olarak silahlanan bir kesim vardır. Bunu sürekli olarak kendi politikasına kendi tutumuna yansıtan bir kesim vardır. Bu sebepten dolayı da bizim şu anda özellikle askeri alanda veya seferberlik alanında vicdani rete kapı açan bir durum içerisinde olmamız değerli arkadaşlar söz konusu değil. Bakın! Avrupa Birliği, daha çok taze bir haber 5 Ocak yani bir hafta bile olmamış. Üç gün öncenin haberinde ne diyor? Colin Stewart Ara Bölgenin askerleştirilmesinden, askerleştirilmesinin artmasından dolayı endişeli. Yani her şey Güney Kıbrıs adına militarizm. Askerleştirme, askeri gücü artırma ve bunun içerisinde elbette sivil inisiyatifler de var. Her şey bunun üzerine kurulu. Askerleştirilmesi, askerleştirilmeden. Hem de nerenin? Ara Bölgenin.

İçinde bulunduğumuz durumda zaten bulunduğumuz coğrafyada çok ciddi bir tansiyon var değerli arkadaşlar. İsrail’de Gazze’de resmen bir savaş var ve çok uluslu ülkelerin dolaylı olarak müdahil olduğu bir durum var ve onun hemen yanı başındaki Kıbrıs’ta ve Adanın Güney Yönetimi dediğimiz bölümünde sadece İngiliz Üstlerinde özel kuvvetler yok. Bugün Almanya’nın komando birlikleri var. Hollanda’nın komando birlikleri var. Amerika’nın birlikleri var. Biz bu noktada bütün bu örgütlenmelerin, bütün bu teşkilatlanmaların, bütün bu hareketlerin çerçevesinde bir vicdani ret kapısı açmamız ortam olarak da dönem olarak da zamanlama olarak da doğru olduğuna biz inanmıyoruz değerli arkadaşlar. Bakın Güney Kıbrıs’ta seferilik sisteminin bile kamuoyunun gündemine geldiği, siyasetçilerin seferi sistem yeterli değildir dedikleri bir ortamdayız. Kendileri bile bunu dile getiriyorlar. Çünkü Güney Kıbrıs özellikle askerleştirme, militarizm ve her zaman bir harekata hazır olma konusunda çok önde koşuyor. O yüzden karşıdaki tarafın kendileri bizi bu şekilde görüyorlar. Bu tavırları varken biz bu noktada yeni bir kapı açma pozisyonunda olmayız, olamayız. Üstelik geçen sene hatırlıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri silah ambargosunu da kaldırdı Güney Kıbrıs’a. Bunların hepsi üst üste koyduğunuzda çok büyük manalar ifade ediyor.

Bu bağlamda Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ulusal Birlik Partisi olarak oyumuz rettir.

BAŞKAN – Soru soracak olan var. Sayın Doğuş Derya buyurun.

SUNAT ATUN (Devamla) – Buyurun, buyurun sorun.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Gerçekten 2019 yılındaki komitenin tutanaklarını okudunuz mu Sayın Atun gerçekten okudunuz mu?

SUNAT ATUN (Devamla) – Şimdi bunu…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Nedenini söyleyeceğim bu sorunun sebebini söyleyeceğim. Çünkü meseleyi kurguladığınız yer eğer komite tutanaklarını okumuş olsaydınız ki o komitenin o dönem Başkanlığını yapan kişi olarak…

SUNAT ATUN (Devamla) – Biliyorum.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – TMT Mücahitleri derneği, Emekli Astsubaylar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı hepsi davet edilmişti oraya. Bir kere vicdani ret askerliği ortadan kaldırmak demek değildir. Bir bireyin silah altına girmeyi dini ya da ideolojik nedenlerle reddetmesi üzerine belli kriterler üzerine geliştirilmiş bir insan hakkıdır. Ve yani Güney’de de bugüne kadar hepi topu 4-5 kişi yararlanabildi. Çünkü bunun kriterleri var. Yasa Önerimizi okudunuz mu ivediliği istenen?

SUNAT ATUN (Devamla) – Okudum.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – O zaman bu söylediklerinizle hiç alakası olmadığını, bugünkü teknolojide İHA’lar, SİHA’lar varken artık yani düzenli ordulardan konvansiyonel savaş tekniklerinden vazgeçilirken bireyleri metazori askere almanın nasıl bir insan hakkı ihlali olduğunu zaten görecektiniz. Dolayısıyla söylediğinizin demagoji olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda da keşke fırsat verseniz de bunları komitede görüşebilsek. Çünkü o dönemde yaptığımız komite toplantılarında İnsan Hakları Mahkemelerinde görev yapan avukatlardan tutun da Yehova Şahitlerinin siz de dini bütün birisiniz. Dini inançlarından dolayı vicdani retçi olan Yehova Şahitlerinin avukatları bu konuda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı herkesi aslında dinleyerek bitirmiştik ve aslında o bitmiş olan versiyonun üstüne gelen bir öneridir ve zannettiğiniz gibi de sınır boylarını bekleyen gençlerde azalma yaratmayacaktır ama insanları metazori oraya almanın yarattığı tahribat bugün bir sürü insan doktora yapmak zorunda kalıyor ülkeyi terk ediyor sırf bedelli askerlikten yararlanabilmek için. Bedelli askerlikten yararlanınca vatan savunmasında bir zafiyet olmuyor da vicdani rette insanlar başvurduğu zaman mı vatan savunmasında zafiyet oluyor? İş paraya gelince mi?

BAŞKAN – Teşekkür ederim. Yani soru…

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Soru sordum işte.

BAŞKAN – Sorunuz bu işte sorunuzu sordunuz cevabınızın..

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Soru sordum. Çok tutarsız geldi çünkü.

BAŞKAN – Görüşlerinizi geniş bir şekilde ifade ettiniz. Sayın Sunat Atun buyurun devam edin.

SUNAT ATUN (Devamla) – Teşekkür ederim Sayın Doğuş Derya. Ben Komite Tutanaklarını okudum. Şubat ve Mart Aylarında toplam beş toplantı yapılmış. Ben tutanakları okudum. Orada kriterler dahi tartışılmış.

DOĞUŞ DERYA (Yerinden)(Devamla) – Üç tane de gayri resmi yaptıydık. Onun için tutanağı yoktur.

SUNAT ATUN (Devamla) – Tutanağı yok evet. Kriterlerin de tartışıldığı, fikirlerin bizden arkadaşlarımızın da katkı koyduğunun ifade edildiği bir tartışma ortamı oluşturulmuş. Bunu siz komite de arzu ettiği gibi bunu konuşup tartışabilir. Şu anda biz ivedilik oylamasındayız. Biz bu konuya ben bütünlüklü bir şekilde izah etmeye çalıştım sizlere, ümit ederim kendimi doğru olarak ümit etmişimdir. Biz bu konuya diğer bölgedeki askeri gelişmelerden, karşımızdaki Rum Tarafının Devletinin militarizm aklıyla yapmış olduğu bütün yatırımlardan, düzenlemelerden, efendime söyleyeyim gelişmelerden bağımsız bir şekilde değerlendirebileceğimiz bir konu değildi. Biz bunu değerli arkadaşlar ifade etmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda ben size bunu ifade ettim, burada bir demagoji yok, burada bütünlüklü, konuya bütünlüklü bakmak gerektiğini biz ifade ettik. Bu bağlamda, bu zamanda, bu ortamda, bu koşullarda vicdani ret kapısının açılmasının doğru olduğuna biz inanmıyoruz. Görüşümüz budur, teşekkürler saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler. Sayın milletvekilleri; Tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... Çekimser?... Oyçokluğuyla reddedilmiştir.

Sayın milletvekilleri; bu kısımda 62’nci madde uyarınca konuşma istemi vardır. Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubu adına Cumhuriyetçi Türk Partisi Grup Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sayın Tufan Erhürman’ın “Güncel Konular” başlığı altında konuşma istemi var.

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

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Değerli milletvekilleri; yani 62’nci maddedeki temel konum bu değil ama az önce Sayın Özdemir Berova’nın Kürsüden sevgili Devrim Barçın’ın söylediklerine cevaben yaptığı konuşmaya dair kısa bir şeyler söylemek ihtiyacı içindeyim. Bir kere arkadaşlar biz bir süreden beri tuhaf bir durumla karşı karşıyayız, yani Ulusal Birlik Partisi tarafından kurulan tek hükümet Ünal Üstel tarafından kurulan hükümetmiş gibi tuhaf konuşmalar dinliyoruz Meclis Kürsüsünden. Bundan vazgeçin artık, yani sonuçta beğenirsiniz beğenmezsiniz bilmem Ersin Tatar da Ulusal Birlik Partisi Başbakanıydı, Ersan Saner da öyleydi, Faiz Sucuoğlu da öyleydi, Ünal Bey de öyle. Dolayısıyla 2019’dan sonra vergi dilimleriyle ilgili bir çalışma yapılmamış olmasından kaynaklanan birikimin Ünal Beyin döneminde bir biçimde tırnak içinde çözülmüş olması, böyle büyük bir iş yaptık da Yüzde 200 yaptık da bilmem ne yaptık diye açıklanması son derece tuhaf ve yadırgadıcı geliyor, bunu açık bir şekilde söylemek ihtiyacı içindeyim. Çünkü sonuç itibarıyla Yüzde 200’lerde bir değişiklik yapılmasının gerekmesinin sebebi, size mensup daha önceki Başbakanlar döneminde Ersin Bey döneminde, Ersan Bey döneminde, Faiz Bey döneminde yapılması gereken işin yapılmamış olmasıdır! Ve yapılmadığı için de insanlar fazladan dünyanın vergisini ödemiştir. Şimdi sanki bunlar yok hep söylüyorum ya her gelen tarihi kendisiyle başlatıyor, burada da tarih belli ki Ünal Bey'le hatta Özdemir Bey'le birlikte başladı, ondan öncesi yok. Ondan önce sanki CTP hükümetteydi ya da başka bir parti hükümetteydi. Bu tuhaf abuk subuk yaklaşımdan vazgeçin artık da bilin şu bir partidir Ulusal Birlik Partisi, beğenseniz beğenmeseniz sizin seçtiğiniz Başkanlar tarafından yönetiliyor. İşin daha vahimi ülke de onlar tarafından yönetiliyor esas vahim olan kısım da o!

Şimdi sevgili Devrim Barçın için bir şeyler söylüyor Özdemir Bey teslim ediyor tabii Devrim Barçın’ın söylediklerinin hukuka uygun söylenen şeyler olduğunu, az kazanandan az, çok kazanandan çok üzerinden gidiyor. E, bir baktığınızda tabii ki Yüzde 40’lık kısım o dilimde Yüzde 40’lık kısım elbette o dilimin üstüne çıkanlar tarafından ödenecek, burada bir sorun yok. Böyle bakarsanız salt, buradan bakarsanız az kazanandan az, çok kazanandan çok alıyorsunuz gibi konuşabilirsiniz. Ama bir ülkede herkesin bildiği bir kayıt dışılık durumu varsa, bu kayıt dışılığın vergi oranlarını arttırmak suretiyle halledilebileceğini düşünmek kadar gaflet ve delalet olamaz, dünyada böyle bir şey görülmedi, yani ülkede kayıt dışılık var Yüzde 37’dir en üst vergi dilimi, bunu Yüzde 40’a çıkarırsam kayıt dışılık çözülecek. E, çıkar Yüzde 90’a o zaman çözülsün böyleyse! Tam tersidir dünyadaki mantık, eğer kayıt dışılık bu kadar yaygınsa insanları mümkün olduğunca kaydın içine çekmeye çalışırsınız. Kaydın içine çekmenin yolu da, bir miktar hatta oranlarda düşüş yapıp herkesi sisteme dahil edip ondan sonra gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Sizin sorununuz herkesten vergi toplayabiliyorum ama topladığım vergi yetmiyorsa buysa sorun, o zaman Yüzde 40’a çıkarabilirsiniz son dilimdeki oranı ama sizin temel sorununuz, ben vergi toplayamıyorum ise oranı yükselttikçe kayıt dışılığı da artıracaksınız demektir ve hepimizin bildiği bir gerçek var, kayıt dışı olanlar maaşlılar değildir, bu çok açık. Yani maaşlı olanların hiçbiri zaten kayıt dışına düşme şansına sahip değil, hele de Kamudakiler ama siz ne yapmış oluyorsunuz, oranlar yükseltmek suretiyle zaten kayıt içinde kıstırılmış olanlara bindiriyorsunuz, kaydın dışında olanları da daha da kaydın dışına çıkmak için uğraşmak durumunda bırakıyorsunuz. Ve ne olacak? Bununla ilgili olarak sistem daha da karmaşık hale gelip kayıt dışılık daha da artacak, temel mantık bu. Bunu esas itibarıyla açıklamanız gerekiyor. Ha! sevgili Devrim’in söylediği az kazanandan az, çok kazanandan çok ilkesinin dışına taştığınız yer de burası oluyor. Yani nispeten az kazanan maaşlılardan onlar zaten orada olduğu için son dilinde Yüzde 40’ı söke söke alacaksınız, burada bir sorun yok ama onlardan daha fazla gelir elde ettiği bilinen maaşlı olmayanlardan kaçak artacağı için Yüzde 40 üzerinden elde edeceğiniz gelir de düşecek. Bunu size sadece de biz söylemiyoruz ha! Bütün ekonomik örgütler de kayıt dışılıkla mücadelede yöntem olarak vergi oranının yükseltilmesinin doğru olmadığını size söylüyorlar bu işi bilen herkes. Daha fazla vergi ödemek istemediği için değil, vergiden kaçağın artacağını bildiği için. Onun için Cumhuriyetçi Türk Partisinin 2022 seçimlerine giderken seçim programına bakarsanız tam da oraya yazdığımız buydu, hatta oranları bir miktar aşağıya çekip kayıt içiliği genişletmek. Dolayısıyla herkesten usulüne uygun, yasaya uygun vergiyi toplayabilmekti hedef. Bir kere bunu yapacaksınız ki oradan yürüyesiniz. Siz tam tersini yapıyorsunuz, kayıt dışılığın temel sorun olduğu ülkede kayıt dışılığı daha da artıracak ama kimler için? Maaşlılar için değil, maaşlı olmayanlar nezdinde kayıt dışılığı artıracak giriş yapıyorsunuz, bu da o zaman işte az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alma meselesini bozuyor. Yoksa çıplak gözle bakarsanız elbette en üst dilimden Yüzde 40 alacaksınız, dolayısıyla çok kazanandan çok alacaksınız gibi görülüyor. Kaydın dışına kaçmadığı müddetçe ama az kazanın kaydın dışına kaçma ihtimali var mı? Yok! Çünkü az kazanan maaşlı zaten, maaşlı olduğu için o zaten kaçamayacak. Guruvada kimi kıstırdıysan onun ensesine vuracaksın demektir bu! Bunun Türkçesi bu! Onun için meseleyi doğru yerden ele almak gerekiyor, yoksa buradan böyle öfkelenip öfkelenip de işte ben öyle dediydim de algı da böyle olduydu bilmem ne, gerçek ortada. Soru şu, bakın mademki sevgili Özdemir dinleyicilere hitap ediyor ben de dinleyicilere hitap edeyim, herhangi bir maaşlı özellikle Kamuda maaşlı insan var mıdır ki kayıt dışı olsun vergi açısından, böyle bir şey söz konusu mu, olabilir mi Kamuda nasıl kayıt dışına kaçacak? Kayıt dışına kaçan kimdir? Maaşlı olmayandır kaçabilen. Peki Yüzde 40’a çıktığınızda maaşlı kaçabilecek mi? Yüzde 90’a da çıksanız kaçamayacak ama çıktık sonra yukarıya maaşlı olmayıp da gelir elde eden, kaçma arzusu onun artacak mı? Artacak, çünkü daha fazla ödemek durumunda olacak. Demek ki bu yaptığınız sizin basit bir hesapla üst gelir seviyesinin kayıt dışına kaçışını teşvik etmekten başka bir işe yaramayacak, alt gelir seviyesinin de ödediği vergiyi arttırmaktan Bin Lira artırır, 500 Lira artırır, 700 Lira artırır mesele bu değil ama o da ödediği vergi her türlü artar duruma gelecek. Bu birinci konumdu.

İkinci konum şu; arkadaşlar, hepimiz için çok zor olan günler geçirdik Adıyaman’da İSİAS Davasında, elbette bizim ailelerin karşı karşıya olduğu zorluk karşısında kendi karşılaştığımız zorluktan söz etmeye dahi hakkımız yoktur ama son derece zor bir süreçti. Bu süreçte bir kez daha buradan Kürsüden Adıyaman’da insan üstü bir metanet ve sabır gösteren tüm çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin yakınlarını buradan bir kez daha takdir ettiğimi belirtmek isterim ve gerçekten daha önce de söylediğim gibi onlarla bu insanlarla bu kadar acılıyken, bu kadar gözlerinin içine baka baka söylenmiş yalan karşısında, bu kadar savunma stratejisi karşısında tekrar vurguluyorum insan üstü bir sabır ve metanet gösteren bu insanlarımızla aynı topraklarda yaşıyor olmaktan, aynı topraklarda nefes alıp veriyor olmaktan gurur duyuyorum. Acılı bir gururdur bu ama gurur duyuyorum, bunu vurgulamak istiyorum. Elbette geleceğe dönük olarak şunu söylemek ihtiyacı içindeyim daha önce de söyledim, böyle bir yargılamanın Ceza Muhakemesi Hukukunun temel ilkelerinden biri olan yüz yüzelik ilkesine mümkün olduğunca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği sadece benim tarafımdan değil, oradaki yetkili hukuk birliklerinin başkanları tarafından da dile getirildi. Kastım, sanıkların bir sonraki yargılamada elbette böyle bir salonda değil daha geniş bir salonda yüz yüzelik ilkesi çerçevesinde sorgulanabilmeleri, yargılanabilmeleridir. Dolayısıyla böyle bir dileğimiz olduğunu bir kez de Meclis Kürsüsünden ifade etmek ihtiyacı içerisindeyim. Tabii çok fazla davanın esasına dair bir şey söylemeyi Meclis Kürsüsünden doğru bulmam. Ama bir gerçeklikle de karşı karşıya kaldık orada, savunmanın temeline bu çok büyük bir depremdi ve biz elimizden gelen her türlü dikkat ve özeni göstermiş olmamıza rağmen bu bina yıkıldı iddiası oturtuldu savunmanın temeline, oysa ikinci kez Adıyaman’a gitme şansızlığına uğramış insanlardan biri olarak şunu çok rahat söyleyebilirim bu defa daha rahat söyleyebilirim, çevresine baktığınızda o binanın ve çevresindeki binaların onun gibi bir sonuçla karşılaşmadığına baktığınızda bile deprem ne kadar büyük olursa olsun o binada yapım sırasında gerekli ve yeterli dikkat ve özenin gösterilmemiş olduğu sadece çıplak gözle oradan bile net bir biçimde algılanıyordu. Dolayısıyla buradaki davanın esası son derece güçlüdür, tabii ki bundan sonraki duruşmaları da ailelerimizle birlikte hep birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Bu bizim açımızdan, burası açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından, siyasi bir mesele değildir. Bu konuda iktidarıyla, ana muhalefetiyle, Meclis dışındaki siyasi partileriyle herkesin ortak bir tavrı var, o yüzden İSİAS ortak davamız cümlesini çok içten gelerek çok bilinçli bir şekilde söylemeye devam ediyoruz. Bundan sonrasında da böyle olacaktır.

Tabii bir başka konu, son günlerde çok gündemde olan bir başka konu, biliyorsunuz İtalya'da hukukla ilgili yaşanan bir süreç var ve bu süreç ilerledikçe aslında şunu görüyoruz ki mesele bireysel bir davadan, yani bildiğimiz sıradan bir adli işlem olarak bir ceza davasından, bir kişinin işlediği fiille ilgili bir ceza davasından çok daha öte bir noktaya gelmek üzere. Rum Dışişleri Bakanı Sayın Konstantinos Kombos’un son iki gün içerisinde yaptığı açıklamalara da bakıldığında, kendisi de aslında bunun bireysel bir fiille ilgili bir ceza davasının ötesinde olduğunu açıklamalarında söylüyor. Ve en azından şu kısım söylediklerinin kısa bir paragrafı bunu açıkça ortaya koyuyor;“Tüm durumlara aynı şekilde muamele edilemez ve biz meydana getirdiğimiz önerilerle birlikte bu durumla başa çıkmanın en iyi yolunu bulmaya…” Burası önemli. “Veya en azından bu tür eylemlere karışanlar için endişe koşulları meydana getirmeye çalışıyoruz.” Yani aslında Kıbrıs Rum Yönetimi bir biçimde endişe koşulları yaratmaya çalışıyor. Bu endişe koşulları da Güneyde yürürlükte olan Ceza Yasası çerçevesinde aslında çok geniş bir kesimi kapsayabilecek endişe koşullarıdır. İşte Rum mallarını satanlar, ona satımına aracılık edenler falan şeklinde genişleyebilecek endişe koşullarıdır sözünü ettiği. Yani bunu biraz daha halk diline çevirirsek, biz mümkün olduğunca bu uygulamaları yapacağız. Derdimiz da nedir? Kuzeyde olup da Rum mallarıyla bir biçim eski 74 öncesi Rum mallarıyla bir biçimde iştigal edenlerde endişe yaratacak bir süreci devreye sokmaya çalışıyoruz. Hatta bir gazetede kendisine sorulan soru üzerine, bunun o cümleyi de okuyayım;“ Rum Bakan önlemlerin uygulama mı yoksa siyasi olduğu sorusuna pratik, türleriyle ilgili soruya ise hem siyasi, hem hukuki yanıtını verdi.” Yani meselenin salt hukuki bir mesele olmadığı, bunun siyasi yönünün de olduğu açık bir biçimde Sayın Bakan tarafından dile getirilmiş bulunuyor. Oysa aklımdan çıkmadan söyleyeyim, bu European Arrest Warrantdediğimiz, yani Avrupa Yakalama Müzekkeresi ya da Avrupa Tutuklama Müzekkeresi diye çevirebileceğimiz yapıda çok açık bir şekilde onun çerçevesi içerisinde bunun siyasi amaçlarla kullanılamayacak bir şey olduğu da yazılmaktadır. Dolayısıyla siyasi amaçlarla kullanılamayacak bir şey olmasına rağmen, Bakanın ağzından bunun sadece hukuki değil, siyasi bir şey olduğu da vurgulanmıştır.

Tabii bu çerçevede ülkedeki olan biteni değerlendirirsek, arkadaşlar, şimdi böyle bir şey yaşandı ve bunun yanlışlığıyla ilgili düşüncelerimiz var buna ilişkin düşüncelerimi birazdan paylaşacağım, ama başlamamız gereken, hareket etmemiz gereken nokta o değil. Hareket etmemiz gereken nokta şu, en azından Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bizler, çok uzun bir süreden beri, belki iki yılı aşmış, artık iki yılı aşkın bir süreden beri bu ülkede yabancılara özellikle taşınmaz mal satışı konusundaki gelişmelerden duyduğumuz endişeleri dile getirdik. Bunların hem içeride, hem dışarıda başımıza işler açma riski taşıdığını da defalarca vurguladık. Hatta şunu özel olarak vurguladık defalarca, “2004’te de bu ülkede inşaat patlaması oldu, 2009’da da bu elimizde patladı” lafını aynen bu cümleyle tekrar tekrar söylediğimizi de biliyorum, çok iyi hatırlıyorum, bütün arkadaşlarım adına konuşuyorum. Şimdi işte bu uyarılarımızın dikkate alınmamasının sonuçlarıyla karşılaşmak durumunda kaldık. Şimdi bu sonuçla karşılaşan bir kişi değil. Bütün bu açıklamalar bize gösteriyor ki bu, bir kişinin bir fiiliyle işlenen bir şey değil. Açıkçası davanın esasına ilişkin bilgi almak için çok uğraştık, ilgili arkadaşlarımızla görüştük ama belli ki 16’sında yanılmıyorsam İtalya'da bu duruşma veya yüz yüzelik gerçekleşecek. O güne kadar tam bir puzzleın eksik parçalarını tamamlamak mümkün olmuyor. Dolayısıyla ben iddia edilen, suç olduğu iddia edilen fiilin esasına ilişkin bir şey söylemiyorum ama bu açıklamalar bize bir şeyi gösteriyor. Bu açıklamaların gösterdiği bir şey, bir tek kişinin işlediği bir fiille ilgili bir mesele değil, Kuzeyde mülk satışları üzerinden ve 1974’ten önce Kıbrıslı Rumlara ait olan mülklerin satışı üzerinden gerçekleşen hızın burada düğmeye basma etkisi var. Aynı şey 2004’le 2009 arasında oldu. Hatırlayın, isim isim söylesem aklınıza gelecektir. Orams Davası dediğimiz şey o sıralarda patlak verdi, Hurma Davası dediğimiz şey o sıralarda patlak verdi, Xenides Arestis dediğimiz şey o sıralarda patlak verdi, Loizidou onun çok öncesinde patlak verip, o sıralarda sonuç doğurmaya başlamıştı. Gene Kıbrıs Rum Bakanının açıklamalarından, burada Kuzeyde mülk satışının artmış olması dolayısıyla bu girişimlere başladıklarına dair vurguyu da okuyoruz. O nedenle hiç unutmayın ki! Taşınmaz Mal Komisyonunu etkili bir iç hukuk yolu haline getirmek konusundaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Demopoulos Kararı 2010 tarihlidir ve 2010’a kadar biz o dönemde çok büyük emek sarf ettik Taşınmaz Mal Komisyonu etkili iç hukuk yolu haline gelsin diye. Ama o sarf edilen emeğin de karşılığı sonradan geldi mi? Hepimiz biliyoruz ki Taşınmaz Mal Komisyonu uzun bir süreden beri etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilmekten çıkarılma riski altındadır burada gerekli işler yapılmadığı için. Dolayısıyla bir nokta artık hepimizin kafasında netleşmelidir. Yani mülkiyet sorunu, Kıbrıs Sorunu diye andığımız sorunun bir parçasıdır ve hangi müzakere masasına oturulursa olsun, altı temel başlık vardır. Altı temel başlıktan bir tanesi mülkiyet başlığıdır.

Ve hepimiz de şunu bir gerçeklik olarak biliyoruz ki, Kıbrıs Sorunu çözülmedikçe bu memlekette mülkiyete ilişkin öngörülebilir bir yapıya ulaşmamız son derece güçtür ve mülkiyete ilişkin öngörüler yapı, öngörülebilir bir yapıya ulaşılmadıkça da bu tip sorunlarla karşılaşmak 2006’dan sonra, 2004’ten sonra olduğu gibi şimdi de mümkündür. O yüzden Kıbrıs Sorunuyla ilgili pozisyon alırken, tarafların ben şuradan bunu bir insan hakları meselesi gibi okuyayım da şuradan üç-beş kişiyi taciz etmek suretiyle, onlarda endişe yaratmak suretiyle siyasi açıdan avantaj elde edeyim girişiminde bulunduğu her dönem, aslında iki toplum arasındaki ilişkilerin zedelendiği ve Kıbrıs Sorununun çözümü ihtimalinin de ötelenmeye çalışıldığı dönemdir. Bunu sadece Kıbrıs Rum tarafı için söylemiyorum. Kıbrıs Türk tarafı için de aynı şey geçerlidir. Yani o müzakere masası dışında Kıbrıs Sorununa çözüm üretme, böyle bireyleri hedef alarak meseleyi insan hakları sorunu haline getirerek, meseleyi bireysel sorun haline getirerek tek taraflı olarak yapılacak işlemlerle atılan tüm adımların sonucu bu oldu Türk tarafından da Rum tarafından da. Ve şimdi benzer şey, işte bizde de yaşandı geçmişte Maraş’tı, Pile’ydi, bilmem neydi. Şimdi burada da tekrardan Rum Yönetimi belli ki meseleyi bireysel bir sorun düzlemine indirip insan hakları sorunu olarak ele alıp, bunun üzerinden siyasi avantaj elde etmeye çalışıyor. Bu hiçbir şekilde süreçlere fayda sağlayan bir şey değil. Hele de Birleşmiş Milletlerin bir kişisel temsilciyi atadığı bir dönemde bu tavrın geliştirilmiş olması, aslında sürekli olarak biz masaya dönmek istiyoruz, müzakereye başlamak istiyoruz diyen Hristodulidis yönetiminin bu konudaki samimiyetsizliğini ortaya koyan bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii hiç unutulmaması gereken bir gerçek de şudur, Nasıl oldu da Taşınmaz Mal Komisyonuyla ilgili 2010’da Demopulos Kararı çıktı da Taşınmaz Mal Komisyonu etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edildi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dilinde Türkiye Cumhuriyeti’nin alt yönetimiyken dahi bu karar üretilebildi meselesi son derece önemlidir. Unutmayın ki bu mesele bizim hep bir zemine basmış olmamızla ilgilidir. O zemin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında belirlenen iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı Federal çözüm zeminidir. O zemindir ki aslında bu tip davalardaki savunmalarda bir şeyi daha gündeme getirmiştir. Neydi o şey? 2004’te Kıbrıslı Türkler “evet” demiş olmasına rağmen Kıbrıslı Rumların “hayır” demesi, 2017’de daha sonrası için Crans Montana’da Kıbrıs Türk tarafı Türkiye’yle birlikte açılım yaparken, Sayın Anastasiadis’in ve dibinde oturan Sayın Hristodulidis’in masayı terk etmiş olması. Yani Kıbrıslı Türklerin BM Güvenlik Konseyi Kararlarında belirlenmiş zemine basarak hareket etmesiydi aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmasa da bizim gerek mülkiyet, gerek başka konularda açılım yapmamıza olanak tanıyan. O yüzden 2017’de masayı terk eden, 2004’te “hayır” propagandası yapan Güneydeki liderler şu anda hak sahibi değildir Kıbrıs Sorununun çözümsüzlüğünden doğan bu ortamdan yararlanarak bireylerde, kendi deyimleriyle endişe yaratmak suretiyle siyasi avantaj elde etmek. Ama Kıbrıs Türk tarafında da siz eğer, onlar BM Güvenlik Konseyi kararlarından saptı diye, ben daha da fazla saparım şeklinde bir tavırla üç noktaya koyarsanız, Kıbrıs Türk halkının üzerine basacağı zemini de kaydırırsınız. Bu gerçeklik de ortadadır. Dolayısıyla mademki bu meseleye bir bireysel mesele olarak bakmıyoruz, çünkü Kombos’un açıklamaları zaten bireysel mesele olarak bakmamız olanağını ortadan kaldırıyor. O zaman doğru yerden Kıbrıs Sorunuyla ve ona ilişkin çözüm yöntemleriyle ilişkisi yönünden ve nasıl başardık da biz geçmişte Kıbrıs Sorunu çözülmemiş olmasına rağmen bazı uluslararası hukuk enstrümanlarının içerisine girebildik meselesi yönünden bu işe bakmak lazım. Ama siz burada mülkiyete ilişkin hiçbir düzenleme yapmazsanız, ki tekrar söylüyorum, bu sadece Kıbrıslı Rumlarla ilgili bir mesele değildir. Bu mesele zaten bizim bire bir yaşadığımız bir meseledir ve iki senedir de biz size, bu konuda tren üstümüze geliyor, tren üstümüze geliyor, içeride de, dışarıda da üstümüze geliyor demeye devam ettik. Ama siz sürekli yok çalışma yapıyoruz, yok taslak çıkacak, taslağı size vereceğiz, bilmem ne yapacağız, aha tren üstümüze üstümüze geliyor. Son The Guardian’da çıkan haberden sonra burada o haberden bahsettik, bu trenin üstümüze üstümüze geldiği artık apaçık ortada değil miydi? Ha bu, Kıbrıs Rum tarafını bunu yapmak konusunda asla haklı kılmaz. Ama bizim Taşınmaz Mal Komisyonunu neden kurduğumuz meselesini düşündüğümüzde şuydu temel mesele, Kıbrıs Sorununun çözülmediği koşullarda da uluslararası hukuk çerçevesi ve zemini içerisinde çözümler üretebilmek ve Kıbrıs Sorununun çözümüne kadarki dönemde burada öngörülebilirliği korumaktı hedefimiz. Ha bu hedefe ulaşmak konusunda kıl kıpırdatılmadı! Ne zaman olduğu gibi? 2005’te Taşınmaz Mal Komisyonu kurulduğunda Ulusal Birlik Partisinin Anayasa Mahkemesine gidip başvurup, “bunu iptal edin” dediği gibi bir tavır gerçekleşti. Onun için Ersin Bey dedi “Yürüyün da korkmayın,” onun için “Yürüyün de korkmayın” denmeye devam ediliyor. Ama o “Yürüyün da korkmayın” denilen insanlar da risk altına sokuluyor. Bunu da defalarca söyledik. Defalarca bu Kürsüden inşaat sektörünün öngörülebilir hale gelmesinin koşulu da ancak doğru düzenlemelerin yapılmasıdır. Aksi takdirde bu sektörde öngörülebilirliği ortadan kaldıracaksınız da dedik. Dedik dedik ama duvar gibi karşımızda duruldu ve bu noktalara geldik. Bu nokta tabii burada durmayacak gibi görünüyor. O yüzden bu meseleyi gerek Kıbrıs Sorunuyla ilgili meselede, gerek inşaat sektöründeki düzenlemeyle ilgili meselede ciddiyetle ele almanın zamanı geldi demeyeceğim, zamanı maalesef aşıldı. Ama en azından bu dönemde bu konuda doğru işlerin yapılması gerektiği de ortaya çıktı.

Son kısımda sadece bu dava bazında da bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Güney Kıbrıs'ta ciddi bir tartışma konusu oldu Larnaka Havalimanından mı uçuldu, ne oldu, nasıl oldu da Larnaka'da tespit edilmedi? Elimizdeki verileri gösteriyor ki bu 29 Aralık yanılmıyorsam uçuşun gerçekleştiği gündür, 24 Aralık tarihine kadar Güney Kıbrıs’a giriş-çıkışları var şu anda İtalya'daki davanın konusu olan ve orada fail olarak gösterilen arkadaşımızın. Şimdi Güney Kıbrıs'ta eğer bir yakalama müzekkeresi, bir tutuklama müzekkeresi varsa, ancak o durumda Avrupa yakalama, Avrupa tutuklama müzekkeresi çıkabilir diyen bir çerçeve var önümüzde. Şimdi Güney Kıbrıs'ta bu varsaydı neden uzun bir süre giriş çıkış, giriş çıkış gerçekleşti de 24’ünde de gerçekleşti ama orada herhangi bir yakalama, tutuklama olmadı? Sorusu şu an için bizim nezdimizde yanıtsız. Tabii bu konuda dediğim gibi elimizdeki veriler ve bilgiler son derece yetersiz. Ama gerçek olan bildiğimiz, emin olduğumuz bir veri şudur, Bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin ya da Avrupa yakalama müzekkeresi çerçevesine taraf bir ülkenin, Avrupa yakalama müzekkeresi çıkarabilmesi ve diğer ülkelerde de yakalanmanın sağlanabilmesi için o ülkenin yani bu örnekte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin mahkemelerinde bir dava olması ve buradan bir şey çıkması gerekiyor. E, bir dava var diyorsunuz, bir şey de çıktı diyorsunuz ama aynı kişi 24 Aralık günü Güney Kıbrıs’ta. Bununla ilgili bir işlem yapmıyorsunuz. Beş gün sonra İtalya’da bir işlem gerçekleşiyor. Bunun hukuken anlaşılması çok mümkün değil. Larnaka bu kadar zaman tartışıldıysa bu daha fazla tartışılması gereken bir şeydir. En azından bu kadarı şu anda görünen bir şey olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar tekrar vurguluyorum. Bu meselelerle bugün karşılaşıldığında şaşkınlık göstermek de çok şaşırtıcıdır. Sanki hiç böyle bir şey olma ihtimali yoktu da aniden oldu gibi ama bunu ilgili şahıs üzerinden değil, memleketin temel meselesi olarak görüyorum. Bu meseleyi Kıbrıs sorunuyla ilgili pozisyonlardan bağımsız bir şekilde değerlendirmeye çalışmak da şaşırtıcıdır. Çünkü gerçeklik şudur; Evet, Kıbrıs Türk Halkı çözüm için irade ortaya koymuştur, 2004’te de koymuştur, çok somut olarak 2017’de de koymuştur. Buna rağmen Kıbrıs sorununun çözülemediği koşullarda bu iradeye rağmen Kıbrıs Türk Halkının kendi burada öngörülebilir yaşamını düzenleme hakkı vardır. Ama nereye kadar hakkı vardır? Çözüm iradesini sürdürdüğü oranda bu kabul görüyor dışardan. Benim çözüm iradem yoktur, ben başka metotlar savunuyorum, güvenlik konseyi kararlarını da çok da önemsemiyorum, bunlar da yok hükmündedir dediğimiz müddetçe bu sıkıntılar yaşanır. Mülkiyet meselesinde sanki hiçbir sorun yokmuş, sanki bu Kıbrıs sorunuyla bağlantısız bir şeymiş gibi yürüyün de korkmayın denildiğinde de gene bu sorunlar bugün, yarın, öbür gün fark etmez önünüze çıkarılır. Dolayısıyla burada tekrar ediyorum. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin siyasi bir uygulaması olduğu kendi açıklamalarında ortaya çıkıyor. Hukuki zaafları demin söylediğim gibi ortaya çıkıyor ama elbette sadece o tarafa değil, dönüp bu tarafa da bakmak gerekiyor, meseleyi doğru dürüst anlamamız arzu ediliyorsa ve doğru çözümler üretmemiz gerektiği anlaşılıyorsa ve tabii son olarak Sayın Kombos’un açıklamalarına baktığımda bir nokta daha var ona da vurgu yapmak istiyorum. Elbette bizim tarafın biz vazgeçtik güvenlik konseyi kararları zemini yoktur, iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyon tarihe karışmıştır gibi yaklaşımlarıyla yaşadığımız zemin kaybı bir tarafta ama tek tarafa bakmamak gerekiyor. Sayın Kombos’un da bu açıklamasının içinde yer alan biz 2017’de o gece ne olduysaydı orada bittiydi. Tam oradan başlamak istiyoruz demesinin de birileri tarafından kendisi nezdinde sorgulanması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü çok basit bir mantık sorunu var burada. Masayı terk edenlerin başında Sayın Hristodulidis geliyordu ve Sayın Hristodulidis’e sormak gerekir. Yani 2017’de gece kalınan nokta devam edilebilecek bir noktaysaydı niye tam da o gece o masayı siz terk ettiniz sorusunun cevabı yok. Yani 2017’de kalınan nokta sizi mutlu eden ve oradan devam edilebilecek bir noktaydı mademki, oradan devam etseydiniz. Neden orda bavullar daha da önceden hazırlandı oradaydık biliyoruz. Bavullar zaten hazırdı ve bavullar hazırken saati geldiğinde uçağın kalktınız ve kaçtınız. Şimdi nasıl oluyor da oradan başlamaktan bahsediyorsunuz en azından samimiyet testi açısından bunun da sorgulanması gerektiği son derece açık. Dolayısıyla arkadaşlar bu konu tabii ki muhakkak suretle çok geniş bir şekilde ele alınması gereken bir konudur. Çünkü bizim burada inşaat sektöründe buradaki arkadaşların hükümet denilen sırada oturan arkadaşların vurdumduymazlığı sonucunda yaşamaya başladığımız öngörüsüzlük öngörülemezlik ortamı sadece bu şimdi yaşadığımız olayda değil, başka olaylarda da karşımıza sorunlar çıkarabilir ve Sayın Kombos’un gafil muhbir misali söylediği gibi birileri bu taraflarda endişe yaratmak amacıyla belli ki Güneyde birtakım çalışmalar içerisindedirler. Kendilerine şunu söyleyerek bitiriyorum. Kıbrıs sorununun çözümü konusunda eğer samimiyet varsa iki toplumun içerisinde yer alan bireylerde endişe yaratmak değil, iki toplum arasındaki ilişkileri mümkün olduğunca iyi seviyeye taşımak geliştirmektir, çözümün yolunu çizecek olan. Böyle siyasi sebeplerle tek tek bireyler randımli seçilerek bu işler yapılmaya kalkılırsa var olan güven ortamı ciddi şekilde zedelenecektir. Bunu hem kendilerine söylüyorum, hem Birleşmiş Milletlere söylüyorum, hem de Birleşmiş Milletler tarafından çok kısa bir süre sonra burada görev yapmak üzere atanmış olan kişisel temsilciye söylüyorum. Çünkü belli ki bu işle de bir ilgisi muhtemelen kuvvetle muhtemeldir ki vardır bu girişimin. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

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

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA – Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; Sayın Ana muhalefet lideri Başkanının öncelikle vergi dilimleri konusunda yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullanmıştır. İşte beni öfkeli bir şekilde burda konuşma yaptığımı ifade etmiştir. Doğrudur, öfkelendim. Çünkü yaklaşık bir haftadır basın üzerinden ve sosyal medya üzerinden inanılmaz dezenformasyona yönelik bir kampanya başlatılmıştır ve bu başlatılan kampanya neticesinde de Sayın Genel Başkan burda gaflet ve delalet kelimesini kullandı. Ben böyle kelimeleri pek sevmeme rağmen evet bir gaflet ve delalet vardır değerli arkadaşlar. Ancak bu gaflet ve delalet Sayın Devrim Barçın’ın sap ve samanı birbirine karıştırması sonucunda bugün burada Sayın Genel Başkanın yaptığı konuşmada da esasında söylediği bazı hususların olanın dışında olduğunu ifade etmesine yol açmıştır. Değerli arkadaşlar, şunu ifade etmek isterim ki bu yapılan düzenleme ile birlikte özel sektörde ek bir vergi yükü sektörel anlamda kesinlikle ve kesinlikle getirilmemiştir. Bu düzenleme aksine maaş ve ücret düzenlemesi olduğundan dolayı bir şirketin çalışanlarının aldığı ücretlerin yoğunluk aşamasında aldığı ücretlere bakarsak ki bunu bir önceki konuşmamda ifade etmiştim. Ne demiştim. Örneğin orta ve lise mezunu bir kamu görevlisi için ifade etmiştim ama bu tabii özel sektör için de geçerlidir. Burda yüzde 50.31 hayat pahalılığı artışına rağmen yüzde 37 oranında geçmiş yıla nazaran bir düşüş olacaktır değerli arkadaşlar. Bu sadece kamu sektörü için geçerli olan bir husus değildir. Bu özel sektör için de geçerli olan bir husustur ve bugün hepimiz pratikte şunu net olarak biliyoruz ki evet özel sektörde brüt maaş üzerinden verilen ücretlenmelerdeki bu vergilendirme kimin tarafından karşılanıyor? İşverenler tarafından karşılanıyor pratikte. İşte bu değerli arkadaşlar totalizeye bakacak olursak bu yükü işverenimizin üzerinden azaltacağından dolayı bu kayıt dışılılığı teşvik etmek değil, aksine ve aksine bilakis kayıt içine almak için özel sektör açısından bir teşvik olacaktır ve şurada demin gösterdim. Vergi oranı açısından bir şey ifade etmedi Sayın Devrim Barçın burda. Vergi dilimleri güncellenmeli diye ifade etti. Yani işte yüzde 10’dan başlayan, şu yaptığımız yeni düzenlemeyle yüzde 40’a ulaşan o vergi dilimleri konusunda bir güncelleme olması gerektiğini ifade etti, vergi güncel dilimleri güncellenmesi.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) – Matrah.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Şimdi matrah artışıyla dilim farklı bir konudur onu sen daha iyi bilin. Vergi dilimleri konusunda vergi dilimleri ve matrahları diye bir şey yazmıyor burada. Şimdi matrah açısına gelecek olursak evet doğrudur. Sayın Başkan...

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) (Yerinden) – Nasıl ya vergi dilimi matraha göre değil mi ya?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) - Vergi dilimi yüzde olarak hesaplanır, yüzde 10, yüzde 20, yüzde...

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Oranıdır o şeyi. O matrah.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) - Tamam vergi dilimleri oranını “ç” dilimleri oranını düzenlendi diyorsun.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Dilim başka bir şeydir ya. Dilim matrah demektir.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) - Dilimleri oranını güçlendir diyorsun.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Dilim matrahtır.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Dilimleri oranını güçlenlendir diyorsun.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Dilimleri arttıralım diyorum.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Neyse gelir burada konuşursun biraz sonra zaten gündem dışı konuşma var. Şimdi buna bakacak olursak şunu ifade etmek isterim. Demin başlangıç noktası içerisinde bu sene bu başlangıç noktasında gerek üniversite mezunlarımızın, gerekse orta ve lise mezunlarımızın başlangıçlarında geçen yıla nazaran maaş artışına yüzde 50.31 maaş artışına rağmen vergi ödedikleri vergilerde bir azalma söz konusu olacaktır. Esas artış neye gelecektir? Üst vergi gruplarına. Yani bizim baremimizde maaş alanlarda ve şunu söyleyeyim. Aralık ayında 27 Bin 565 TL olan bu üst vergi grubunda olan bizleri kapsayan bu vergi grubu Ocak ayında yüzde 40 Ocak ayında 40 Bin 211 TL’ye çıkacaktır. Yani bizim grup için yüzde 45’lik bir vergi artışı söz konusu olacaktır. Özel sektör açısından bakacağımız zaman bir kez daha ifade ediyorum. Zaten bizim bu maaş seviyemizde büyük maaşla çalıştırılan bir özel sektör çalışanı ve var mıdır bir daha baktıracağım. Muhtemelen yoktur ve varsa bile bir kişiyi geçmez.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – 70 Bin TL alan bir kişiyi geçmez?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – 70 değil. Bizim vergi dilimimize giren yani...

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Yüzde 40’a giren.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Bir brüt yüzde 40’a gireni demedim. En üstte maaş alan biziz. Bizim brüt maaşımıza ulaşan bir özel sektör çalışanı yoktur diye düşünüyorum.

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Kaçı yüzde 40’a girer, siz söylediniz az önce.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Neyi?

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – 70 Bin TL brüt...

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – 73 Bin TL brütün...

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Yüzde 40 vergi oranında.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Yüzde üstüne çıkan rakamda yüzde 40’a girer. Ama şeye baktığın zaman yani işveren açısından baktığın zaman o diğer kademelerdeki düşüşle birlikte bu kayıt dışılılığa bir teşvik değil, aksine kayıt içine bir teşviktir değerli arkadaşlar. Yani burada lütfen bu konuda açıklık getirdiğim açıklığı bir kez daha kamuoyunun duymasını istiyorum.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Bunu gerçekten anlamadım bir daha söyleyebilin.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) - Abi senin şimdi bir şirketin var ve şirketinde brüt maaşı olan 73 Bin, 78 Bine çıkacak muhtemelen asgari ücret şey yapınca o 290’ı 2 Bini de biraz yükseltmek durumunda kalacağız. Var diyelim ki 100 tane çalışanım. Bunun üzerinden 73 Bin TL’ye çalıştırdığın brüt olarak çalıştırdığın kişi sayısı ya birdir, ya ikidir. Üç olmaz. Çünkü üst düzey yöneticidir bunlar. Bunun altında olan tüm çalışanlarının yüzde 37’den yüzde 35’e çektik ve matrahları da aşmak suretiyle üst orana çıkmasının da zorlaştırdık önünü. Yani diğer çalışan 98 kişilik o personelinin çünkü bu normalde gelir vergisidir. Kazananın ödemesi gerekiyor ama pratikte bunu işveren üzerine alıyor, veriyor. Onların toplam parası bu ödeyeceğin iki üç kişiye olan toplam para önünde kayda değer bir şey değildir. Bu kayıt dışılığını teşvik etmez. O orta ve asgari ücretin üzerinde alan kişilerin, kayıt içine alınması açısından, özel sektör açısından bir teşviktir bu.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Yalnız bu yüzde 40 yapmanla ilgili değil, vergi dilimlerinde matrahların arasını açman lazım.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Abi bu bir pakettir. Sayın Başkan bu bir pakettir. Paketin içerisinde, paketin içerisinde...

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Yani yaptığın yüzde 40 değil…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Bunu yüzde 40 demedim. Ben yaptığım tüm uygulamayı savunuyorum. Tüm uygulamada bu yapılan düzenleme sadece ve sadece çok yüksek maaş alan, bizim gibi maaş alan kişilerin gelir vergisinde biraz artışa sebep olacaktır. Bu, bu da neyi gösterecek, az kazanandan az vergi topluyoruz, çok kazanandan çok vergi topluyoruz. Yani bu özel sektörde kayıt dışılılığı artıracak değil, yaptığımız toplam düzenleme, toplam düzenleme esasında özel sektörde kayıt içine almak için bir nevi teşvik olacaktır. Yeterli olacak mıdır, olmayacak mıdır ona da bakacağız.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Yani aslında şunu mu diyorsunuz, yani gelir vergisi esas kaçak, ülkede kayıt dışılık gelir vergisiyle ilgili değil, kurumlar vergisiyle ilgilidir?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Şimdi kaçağın pek çok sebebi vardır.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Hayır esas kaçak…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Yani ondan da kaçaklar vardır, dahili KDV’den de çok kaçak vardır. Yani var.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Gelirler düzeyinde soruyorum.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Yani var. Orda da var, orda da var.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Gelir vergisinde var mı bir şey?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Var tabii yahu var. Ha onları da düzenlemenin yolu vergi dilimlerinde yaptığımız bu düzenlemeyle değil. Onlar için elbette ki bir düzenleme gerekir. Bu düzenlemeyi sağlayacak olan en önemli unsur da burada defaatle ifade etmeye çalıştım, kamu bilişim altyapısını güçlendirerek kayıt altına alabilmektir. Eğer ben kayıt altına alırsam bu kayıt dışılık doğal olarak önlenecektir. Bunun usulleri ne olacaktır, işte e-fatura gibi pek çok şey olacaktır. Bu ne zaman hayata geçecektir, işte dört ay önce göreve başladığımda elbette ki bir çalışma vardı. Bu çalışmalar da tabii ki bir müddet ilerlemişti ama bunu hızlandırabilme adına çok önemli adımlar attık ve öngörümüz Haziran ayı içerisinde bu sistemlerin yüzde 80’nini hayata geçirebilmektedir. Göreve başladığımızda gümrükten giren ithal malları portal üzerinden maalesef Vergi Dairemiz görememekteydi. Önce bunun önünü açtık. Daha sonra ne yaptık? Şu anda otomasyon sistemi içerisinde olmayan, tek yer kalan Lefkoşa'daki kargo gümrüğünü de otomasyon sistemi içerisine alıyoruz ve böylelikle bu kayıt meselesini artı artı değerlere getirmeye çalışıyoruz ve şunu ifade edeyim kamu mali bilişim altyapısı hayat bulduktan sonra elbette ki kayıt dışılık sıfıra düşmeyecek.

(Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre Başkanlık Kürsüsünü Sayın Emrah Yeşilırmak’a devreder)

Amerika Birleşik Devletlerinde bile kayıt dışılık sıfıra düşmemiştir değerli arkadaşlar ama şu anda ülkemizin şartları neticesinde bunda da ciddi anlamda bir azalma olacaktır. Şimdi şunu ifade etmek isterim tabii ki bunu rakamsal olarak komitede de detaylı bir şekilde tekrar tekrar çalışacağız. Demin Sayın Genel Başkan şunu da ifade etti, işte uzunca süre yapılmayan bir matrah artışını biz 2019 yılında yaptık. Onların rakamları da önümdedir. Bana verilen bilgi komitede bu rakamları tekrar tekrar tartışabiliriz hiçbir sıkıntım yoktur. Yaklaşık o yıla kadar gelen toplam enflasyon miktarı yüzde 100’e yakınken alt matrahlarda yüzde 66’lık bir değişim oldu. Üst matrahlarda bu oran daha da düştü yüzde 26-27’ye düşen bir oran ortaya çıktı. Şimdi elbette ki 2019’da sonra geçen süre içerisinde Ulusal Birlik Partili Hükümetler burada vardı ve günün sonunda o günkü ekonomik koşullarla birlikte geçirilen pandemi bu düzenlemelere imkan vermedi ama ne oldu ki Sayın Başbakanın döneminde? O geçen dönem içerisinde yüzde 177 oranında hesaplanan enflasyonun üzerinde yüzde 200’lük bir matrah artışı yapıldı. Döndük bu yıl yüzde 83 kusur olan enflasyon üzerine matrahları yüzde 100 daha aştık. Yani enflasyonun üzerinde bir matrah artışına gidildi. Bu da neyi getirdi, demin size bahsettiğim üzere bugün bir öğretmenimiz göreve başladığı zaman, geçen yıl göreve başlayan bir öğretmenin vergi başlangıcından daha düşük bir miktarda vergi ödemesinin önünü açarken, milletvekili düzeyindeki maaş ve ücret alanlarının da bu vergi yükünü yüzde 45 oranında artırdı ki bu oran ücretli çalışanlar açısından baktığımız zaman kamu ve özel hiç fark etmemeksizin en yüksek çalışan ücretidir. Yani sonuçta özel sektöre herhangi bir vergi açısından bir yüklenme de olmamıştır.

Şimdi değerli arkadaşlar; elbette ki bu Yasa Tasarısını Meclis Genel Komitesinde, Meclis Alt Komitesinde de, muhtemelen ya Çarşamba ya Perşembe günü tartışacağız ki bir sonraki hafta bu hayata girsin, yürürlüğe girebilsin. Bir de Sayın Devrim Barçın şunu ifade etti, yani vergi dilimlerini değiştirmeseydiniz. Zaten Bakanlar Kurulunun on katına kadar artırma için yetkisi var. On kat artırma yetkisini kullansaydınız. Değerli arkadaşlar; şunu ifade edeyim, evet on kat artırma yetkisini kullanabilirdik. Kullanmış olduğumuz zaman yüzde 37’ye tekabül eden o matrah miktarı Sevgili Devrim, on katı itibarıyla 265 Bin TL olan, Bakanlar Kurulunda onu artıracağım, daha biraz sonra seninle şeyi konuşacağız. Yasayı yapıyorum konuşacağız biraz sonra seninle o tecille ilgili durumu da konuşacağız o ayrı konu. Tecil, tecil faizi. Yüzde 1 miydi, yüzde 2 miydi onu da anlatacağım biraz sonra. Günün sonunda eğer 265 Bin TL yapsaydık bu üst matrah dilimini değerli arkadaşlar, yani bu sabah teknik arkadaşlarıma sordum yüzde 37 vergi dilimi kapsamına kimler girecek? Bütün ücret alanların yüzde 80’inden daha üzeri bu vergi kapsamına girecekti ve yüzde 37’den bunlar vergi ödemek durumunda kalacaktı. Günün sonunda verilen hayat pahalılığıyla birlikte bu vergi düzenlemesinin yapılmasıyla, alt ücret gruplarına daha yüksek bir hayat pahalılığı yansımış olacak, üst gruplara ise nispeten daha az bir hayat pahalılığı yansımış olacak ama günün sonunda hep o bahsettiğimiz vergide adalet, az kazanandan çok, çok kazanandan az ilkesini sağlamakta. Ters mi söyledim?

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Ters söyledin.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Ters mi söyledim ? Hemen düzelteyim o zaman. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alma olgusunu hayata geçireceğiz.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

TUFAN ERHÜRMAN (Yerinden) (Devamla) – Çok kısa bir…

BAŞKAN - Buyurun Sayın Tufan Erhürman.

TUFAN ERHÜRMAN (Lefkoşa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sadece bir şey sorayım Özdemir Bey, yanlışsam devam etmeyim oradan. Bu Yasa özel sektörde çalışanlar için sadece çalıştığı yerde elde ettiği maaşı mı kapsıyor?

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) – Ücrettir bunlar Sayın Başkan.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ücretin dışında ticari kazancı, hayvancılıkla, tarımla falan uğraşıyorsa onları içeriyor mu?

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Şimdi kayıtlılıkla ilgili olarak ikisi bir birinin üzerine biniyor mu onu bir araştırıp…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yani şöyle bir şey söz konusu değil mi, mesela bir kişi özel sektörde bir şirkette çalışıyor, diyelim ki 70 Bin lira brüt maaş alıyor ama aynı kişi hayvancılık faaliyetiyle de uğraşıyor, bilmem ne yapıyor bir şeyler daha yapıyor. Buralardan da bir gelir elde ediyor. O gelirle diyelim ki 120 Bine çıktı. Bunu da içeriyor değil mi bu?

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Bunu içine koyar Sayın Başkan ama pratikte baktığımız zaman şu söylediğiniz hususlar zaten bu alanları bir şekilde kayıt içine almamız lazım. Kayıt dışılıkta olan bir şeydir ve hiç kimse bunu beyan ettiğini mi bakacağız. Varsa beyannameler bu konuda baktıracağım.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yoo işte benim de söylemeye çalıştığım o.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Ama günün sonunda baktığında bu söylediğin husus elbette ki teorik olarak doğrudur, nasıl ki Devrim dedi ki işte 32 Bin TL’nin üzerinde olanda ama 32 Bin TL’nin vergiye tabii miktar olmasının sebebinin matrahları iki yılda yüzde 300 aşmamız olduğundan ifade etmedik. Kişisel muafiyetleri yüzde 100’den fazla artırdığımızdan bahsetmedik. Vergiye tabii 32 Bin dedi ve geçti.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ben orda değilim.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Ama 32 Bine gelebilmesi için, yani o size göre düşük gördüğünüz rakama gelmesi için bu matrahlar açıldı ve matrahlar açıldığı için bu rakam oldu.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ben orda değilim.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Ama teoride bu görüldü. Ama senin söylediğin…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Teori değil söylediğim.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Ama senin söylediğin hadisede pratikte bir tane vaka var mıdır bakacağım ve size bildireceğim Başkan. Olduğunu zannetmiyorum.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Nasıl yani? Yani pratikte…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Pratikte iki yerde çalışacak, iki farklı yerde çalışacak ve ikisinin de beyannamesini yaparak…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – E, yoktur işte.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Yoktur.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Tam da onu söylüyorum. Yani…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Olmamasının sebebi bugünkü bu vergi düzenlemesinde yüzde 37’den olan vergi diliminin yüzde 35’e çekilerek bir üst vergi dilimi konmasının yüzde 40 olması değildir. Bu yüzde 37 iken de aynıdır, bugünkü tabloda da muhtemelen yine aynı olacaktır.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Tamam onu söyleyecem. Dolayısıyla en azından şurda hemfikiriz, özel sektörde çalışan bir kişinin gelirinin kayıt dışına düşen kısmı iki şeyden biriyle ya da her ikisiyle birden kaynaklanıyor. Bir, aldığı maaşı az göstermek, az, daha az maaş alıyormuş gibi davranmak. İki, maaşı dışında elde ettiği geliri kayda almamak. Değil mi? Hemfikir miyiz? Yani hemfikirsek devam edeceğim.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Başkanım durum şu…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bu sorunun cevabı önemli yahu.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Bu sorunun cevabı şu aşamada önemlidir yani onu ifade edeyim sana, yani bu düzenlemeyi biz yapmasaydık…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – O değil benim söylediğim. Benim söylediğim o değil.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Bu düzenlemeyi yapmadığımız zaman…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yapmasaydın değil yahu, sen buna bir cevap verirsen…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Bunda bir değişim olmayacak.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Buna bir cevap verirsen…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Bunda bir değişim olmayacak.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Eyvallah ben olacağı, neden olacağını anlatmaya çalışacağım izin verirsen.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Sizin söylediğiniz hususu ne zaman ben göreceğim Maliye Bakanlığı olarak…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Göremeyeceksin zaten.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Göreceğim o üretim aşamasından aracıya, aracıdan da markete getirdiği o üretim meselesini otomasyon altında kayıt altına aldığımda bilgisayar ikisini de otomatik olarak birleştirecek.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ben de nasıl sana dediydim yüzde 48 buçuk hayat pahalılığı açıklarsan, muhtemelen yüzde 48 buçuğun üstünde gerçekleşecek de gerçekleşti. Şimdi bu da… Be Özdemir bırakacan konuşayım yahu! Dinlerim yani ben seni ama yani sen de beni dinle. Burada da yaptığın şey…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Yani itham ettiğin için söylerim.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Daha itham etmeme fırsat…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Şu anda…

BAŞKAN – Sayın Bakan!...

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Neyse…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Yani gerçekten şaşırtıcı bir durum.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Erhürman.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Anlatmaya çalıştığım şey şu, şu anda özel sektörde çalışanların gelirlerinin kayıt dışı olan kısmı iki şeyden kaynaklanıyor; ya maaşları daha yüksektir daha az gösteriyorlar vergi dilimlerinin daha altına düşüyorlar, varsa böyle birileri ya da başka yaptıkları bir sürü ek işi gelir olarak kaydettirmiyorlar ve oradan bir kayıt dışılık ortaya çıkıyor. Ben de diyorum ki burada bu gelirler seviyesinde bir kayıt dışılık var. Devletin temel amacı, bu kayıt dışılığı kayda almaktır. Yüzde 37’yi yüzde 40 yaptığınız zaman, kayda alınabilecek iseydi de elinden gelen her türlü çabayı gösterecek ki kayıt dışına kaçsın. 37’yi 35…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Öyle değil.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Öyledir, öyledir çünkü yani son şeyin üstünde son vergi dilimindeki gelirim arttıkça o artan gelirimin yüzde 40’ını artan kısmının yüzde 40’ını vergi olarak ödeyeceğim. Dolayısıyla o artan kısmını mümkün olduğunca görünmez kılmaya çalışacağım çünkü yüzde 40 az buz bir rakam değil. Dolayısıyla bu..

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Belki de yüzde 40’ın altında kalacak çünkü diğer şeyleri düşürdük, matrahları açtık ya toplandığında yüzde 40’ın altında kalacağı için toplayacak ve doğru beyan edecek.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Matrahları açmana sonra geleceğim. Ben sadece yüzde 40’a çıkarmış olmanın kendi içinde kayda girmeye meraklı, hevesli olan biri varsa onun da yüzde 40 dolayısıyla kayıttan kaçması sonucunu doğuracağını söylüyorum. Bu bir, şimdi gel matrahları açmaya. Matrahları açmaktan kasıt nedir? Şu matrahtan bu matraha kadar yüzde bilmem kaç. Bunu zaten yapın diye defalarca söyleyen biziz. Dolayısıyla matrah hatta siz yapmazken de yapın diyen biziz ve hani Ünal Bey de yüzde 200 çıktı da aslında yüzde 172’ydi falan gibi bir şey söyledin ya. O nedir bilin? O aslında senin 2019’dan beri insanların matrahlarını aşmamış olman dolayısıyla uğrattığın zararın bir tür tazminidir.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Doğrudur.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Çünkü zaten arada bir sürü fazladan fazladan vergi ödemiş oldular matrahlar açılmadı diye. Dolayısıyla burada yaptığın şey…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – 2019’da…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – 2019’dan önce de matrahların açılması daha önce söz konusuydu ama burada senin yaptığın şey…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Ama açarken siz matrahları…

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Ama bırakacan konuşayım yoksa bırakmaycan yahu! Ben konuşurum, sen konuşun! Soru soracaksan dinlerim ama yani ben konuşurken konuşma. Sonuç itibarıyla burada o dönemi o şekilde netleştirdikten sonra yani 2019’dan 2022’ye? 2022’ye yanılmıyorsam. Hiç matrahlarda vergi dilimlerinde düzenleme yapmamış olmanın fiilen doğurduğu zarar hayat pahalının üstüne eklenerek ve vergi dilimleri konusundaki sıkıntı kapatılmaya çalışıldı ama arada yaratılan sıkıntı arada insanların yaşadığı sıkıntı da yanlarında kaldı, o başka bir hikaye. Ondan önce de niçin arada o sıkıntı yaratıldıydı neden Ersin Bey, Ersan Bey, Faiz Bey bunları yapmadıydı da sen de milletvekiliydin de biz de bağırırdık yapın yapın diye de buna rağmen yapmazdı. Buna ilişkin de bir açıklama yok, bu bir. Bunu geçtik yüzde 40’ın kendi başına kayıt dışılıkla mücadelede olsa olsa ancak negatif etki yaratacağı yani kayıt dışılığı daha da artırma riski taşıdığı da çok açık yüzde 40 tek başına. Paket olarak konuşmuyorum çünkü vergi o üst vergi diliminde oranı artırdıkça kaçma iştahını da artırdın demektir. Bu da sadece maaşlar üzerinden değildir dolayısıyla burada yaptığın konuşmada acaba kaç kişi var 70 Binin üstünde maaş alan demen anlamlı değil. Çünkü zaten esas kayıt dışılık orada olmuyor orada da oluyor. Daha yüksek alırken daha az göstermeye çalışanlar var ama onun dışında elde edilen gelirlerde esas kayıt dışılık ortaya çıkıyor. Biz onları da kayda almak isterken çünkü onları kayda almak başka pek çok sonuç da doğuracak. Mesela kaç kişi gerçekten çiftçidir, kaç kişi gerçekten hayvancıdır, bilmem nedir? O da oradan çıkacak kayıt dışına alabilsen. Onu da engelliyor ha matrahların açılmasında hiçbir sıkıntımız yok zaten. Matrahları düzenli bir şekilde açman lazım çünkü az kazanandan az, çok kazanandan çok dediğimiz şey de orada çıkar. Sadece o değil aslında yani gelir seviyesi nispeten düşük olanların çok daha fazla vergi vermemesi sonucu doğuruyor. Orada bir sıkıntımız yok. Sıkıntı, yüzde 40’la ilgili olan kısımdaki sıkıntıdır. Onun dışında da işte Devrim şöyle dedi, böyle dedi yani Devrimi savunmak bana düşmez. Birazdan kendisi konuşacak ama yani müsaaden ile vergi dilimiyle oranın hiçbir ilgisi yok. Vergi dilimi matrahlar arasında bir dilimdir iki matrah kon dilim olur. Ona da yüzdelikle vergi alın. Dolayısıyla bunlar birbirine karışmıyor yani Devrim Beyin açıklamasında söylenen şey zaten söylüyor. Son 100 Liradan 40 Lira derken onu söylüyor zaten. Dediğim gibi buna Devrimin bana ihtiyacı yok burada savunmaya birazdan söyleyecek ama yani kavramları doğru kullanalım diye yaptığım bir uyarıdır. Son olarak bir şey söyleyeyim de bitireyim demin söyleyecektim unuttum. Dedin ya Kürsüden biz acele çıkarmamız lazımdı bu Yasa Gücünde Kararnameyi çünkü acele çıkarmasaydık 2024’le ilgili sıkıntı yaşayacaktık. Doğrudur, peki soruyorum üç ay önce sen Bakan değil miydin?

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Doğrudur.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – E yani eğer böyle bir yasa çalışması düşünüyorsaydın neden bıraktın kendini yumurta kapıya dayanıncaya kadar da mecbur kaldın senin deyiminle Yasa Gücünde Kararnameyle yaparsın? Da neden iki ay önce yapmadın? Ve geldin Meclis açıkken Meclisin yetkilerini Bakanlar Kuruluna aktarmak anlamına gelen bir iş yaptın? Nedir Kanun Hükmünde Kararnameler, Yasa Gücünde Kararnamelerle ilgili Anayasanın öngördüğü? Acil olması, ekonomik olması, ekonomik midir? Tamam, ekonomik dedin diyelim. Acil midir? Acilsaydı sen Bakandın, Ünal Bey de Başbakandı ne yapmadıydın üç ay önce, dört ay önce?

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) – Bütçeyi nereye göre yapıldı.

TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) – Bütçeyi nereye göre yaptın? Da geldin son dakikaya üç gün kala, beş gün kala tak diye yapıştırdın Yasa Gücünde Kararnameyi de şimdi Yasa Gücünde Kararname de orada durur da bir de Yasa Tasarısı getirdin. Bu neyi gösterir? Bu da bu işi her kim ise bu şekilde düzenleyen ciddiyetle yapmadığınızı gösterir ve ciddiyetle yapmadığınız iş Meclis açıkken Meclisin yetkilerini Bakanlar Kuruluna aktarmak suretiyle bu işi yapmanız sonucunu doğurdu. Yani burada da aslında bir itiraf gündeme geliyor başka da bir şey değil. Yoktu yani oralarda birileri size desin ki bunu şimdi yapmazsak 2023 bitmeden yapmazsak, bunu 2024’te sorun olarak yaşayacağız, kimse bilmezdi bunu? Da geldiniz Yasa Gücünde Kararname yaptınız. Onun daha imzası kurumadan tak diye Yasa Tasarısı getirdiniz Meclise çünkü biliyorsunuz yaptığınız işin yanlış olduğunu. Mesele de bu. Bu da işin ciddiyetsizlik tarafı.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Milletvekilleri, şimdi alınan karar uyarınca beşinci kısım, güncel konuşma konuşmalar kısmıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk konuşmacı Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Devrim Barçın’ın “Bakanlar Kurulunun Anayasal Düzene Karşı Vergi Darbesi” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

08.01.2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 08.01.2024 tarihli 26. Birleşiminde, “Bakanlar Kurulunun Anayasal Düzene Karşı Vergi Darbesi” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Devrim Barçın

 CTP Lefkoşa Milletvekili

BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Devrim Barçın.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) – Evet, Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri şimdi Başkan son olarak söylediği yerden bir giriş yapmak istiyorum. Burada konuşma başlığımda da Bakanlar Kurulunu Anayasal düzene karşı bir darbe girişimi olarak nitelendirdim. Neden? Anayasanın Yasa Gücünde Kararnameyle ilgili ivedilik kısmının dışında Anayasa madde 75 tartışmasızdır. Çok açık ve net Anayasa madde 75 vergi, resim ve harçlar ve benzeri mali hükümler ancak yasayla konulur demektedir. Şimdi Anayasa Mahkemesinde nelerin dava açılabileceğine baktığınızda yasa, yasa güzünde kararname ayrı sayar. Dolayısıyla vergiyle ilgili mali yükümler ancak yasayla konuşulabilir diye Anayasa zaten bunu tanımlamış. Siz bir bütçe yapmışınız ve bu bütçede de mevcut Vergi Yasasına, Gelir Vergisi Yasasına göre de bir bütçe yapmışsınız demek ki ivediliği de yok ve size Anayasa diyor ki vergiyle ilgili düzenlemeleri ancak yasayla yapabilirsiniz ve Anayasa madde 112 de diyor ki size kesinlikle de yasa gücüne kararnameyle yeni mali yükümlülükler getiremezsiniz. 37 olan dilimi, oranı özür dilerim kim olduğundan, bağımsız miktardan bağımsız 37’yi 40 yapmak da birilerine ek bir mükellefiyet getirmektedir. Bu çok net ve açıktı dolayısıyla hatırlatmak isterim buradan Sayın Özdemir Berova’ya ve bu Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla ilgili bütçe görüşmelerinde acil geçmesi gereken Yasa vardı Meclis açıktı. Niçin yasa gücünde kararname yapmadınız onu? Aşağıda Komite resmi açılmadan çalışmalarını yaptı Meclis Genel Kurulu ara verdi ve bütçe görüşmeleri bittikten sonra Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla ilgili ivedilik noktası vardı diye oy birliğinden bir Yasa geçti buradan. Siz bile isteğe Meclis açıkken bunları da yapabiliyorken bilirdiniz başınıza gelecek olanı ve bu yüzden Meclisin yetkilerini gasp edercesine, sadece CTP’nin bağımsız milletvekillerini değil, kendi partili kendi Hükümet ortağı milletvekili arkadaşlarınızın yasama yetkisini gasp edercesine Anayasaya aykırı olduğunu bile bile bunu Bakanlar Kuruluna aldınız. Bu asla kabul edilemez peki sormazlar mı mevcut matrah dilimleri yıllık maksimum on katına kadar artırabilirdi Bakanlar Kurulundan bunu yapsaydık bugün daha fazla kurtarıyor. Neden yasa gücünde kararnameyi Anayasaya uygun, çalışanların net maaşını artıracak şekilde, sadece matrahları açmaya yönelik yapmadınız, neden? Neden oranı Anayasaya aykırı olduğunu bile bile yaptınız? Eğer yapabiliyor saydınız matrah dilimlerini yapsaydınız, neden yapmadınız? Çünkü niyetiniz başkaydı. Ben size şimdi birkaç rakam vereceğim Sayın Milletvekilleri, değerli halkımız. Maliye Bakanlığı şu anda yönetsel olarak tamamen öngörülen sapmıştır. İki ay öncesinden hayat pahalılığı açıklamadan evet ben tekrardan oturdum ve dinledim ama siz maaşlara yüzde 48 artış gelecek diye bir söylemde bulunursanız, piyasayı pahalılandırırsınız ve biz bunun ne kadar yanlış olduğunu, piyasanın bunu satın aldığını ve olmayan bir oranın üstüne bile çıkılacağını size söyledik. Şimdi siz, 48 diye bir öngörüde bulundunuz vergi şeyine bakayım evet, siz 48,68 hayat pahalığı olacak dediniz yüzde 50.31 çıktı. Sorarım Özdemir Beye her yüzde birin maliyeti personel giderinde 390 Milyondur. Kim ödeyecek bu öngörüsüzlüğünün bedelini şimdi bütçede? Hani biz derdik ya 48 nereye yahu herkes şaşırdı maaşlara 48 e öngörülür o hayat pahalı öngörüsü. Hayat pahalılığı öngörüsünü ifade etmek başkadır, bu öngörüden doğan rakamı ben maaşlara artış olarak vereceğim kamuda dersen bunu piyasa satın alır ve sen piyasayı öyle bir pahalılaştırdın ki 48.68 öngörüm saptı yüzde 50.31 oldu ikinci altı aylık hayat pahalılığının maaşlara yansıması ve sen bütçeyi nereye göre yaptın? Dedin ki Ocak sonu maaşlara yüzde 48.68 yansıtacağım. Peki, bu orandaki sapmanın 1.63 yüzde 1.63 sapmanın bedeli şu anda 637 Milyondur bu Devlet bütçesine. Aha bu öngörüsüzlüğün bedeli. Yoksa siz, yoksa siz bu sapmayı gördünüz ve yasa gücünde kararnameyi alelacele getirip, alelacele getirip ikinci dört aylık şu hayat pahalı dört ayda bir olacak bunun maliyetini çalışanlardan çıkarmak için mi kararnameyle bunu yaptınız? Peki, benim gezinip buralarda sosyal medyadan yaptığım paylaşımları paylaşmanız benim ancak onuruma, şeref verir bana hiç önemli değil. Takip ediliyoruz demek ki takip etmeye devam edin çünkü doğruları söylüyoruz. Siz de söylediniz hukuken doğruları söylüyorum ama çıkıp bu topluma, bu toplumun vergi konuşulduğu bir dönemde hayat pahalılığı öngörümdeki en başından belli yanlış söylemlerinin bedelini bu toplum sadece personel giderinde 637 Milyon ve daha bunun sosyal güvenlik katkılarına girmedim bedelini ödetmeyi ne zaman konuşacağız? Bunları da konuşmamız gerekir. Benim sosyal medya paylaşımlarımı takip edene kadar siz Bakan olarak bu Kürsüden söz verdiniz yüzde bir KDV iadeleri 2024 yılının başına kadar hepsi yatmış olacak diye. Neden yatmadı? Beni ilgilendirmez sistemdi, oydu buydu. Neden yatmadı bu arkadaş? Sen Bakansan bu Yasayı uygulamakla mükellef sensin. O makamın, o Yasanın ceza maddeleri vardır ya da Ceza Yasası vardır. Neden verdiğin sözü yerine getirip, şu anda yüzde bir iadeler eksiksiz bir şekilde siz dediniz 2023’ün sonu itibarıyla bütün geriye dönük ödemeler bitecek diye.

Siz beni sosyal medyadan takip edene kadar asli göreviniz olan yüzde birleri ödeyin önce . Diğer bir taraftan şunu anlatamadık. İşte verginin ne kadarı 30’a girerdi, 37’e girerdi, 40’a girerdi. Tartışma bu değil. Tartışma bu değil. Şimdi siz o kadar bir yanlış yönlendiriliyorsunuz ki Sayın Özdemir Berova Yasaya göre kişisel indirim miktarı ile özel indirim miktarı Ocak Ayında yürürlükte olan asgari ücretten az olamaz der ve şu anda yüzde 50.31 asgari ücretliye Çalışma Bakanı bu Kürsüden en az hayat pahalılığı oranında artış yapılacağı ifade ettiği için söylüyorum. Yansıtıldığında asgari ücret brüt 27 Bin 210 TL olur yuvarlayarak söylüyorum. Bu da sizin açıkladığınız kişisel indirim artı özel indirim oranının asgari ücretin altında kalmasına ve Yasaya aykırı bir kişisel indirim miktarı belirlemenize neden olmuştur. Dolayısıyla şimdi Ocak Ayında Yasanın ilgili kurallarına uygun şekilde yapmayı tercih etmeyip Aralık Ayında kişisel indirimleri belirleyip sonra da asgari ücretin altında kaldığında şimdi hepsini baştan güncelleme yapmak zorunda kalacaksınız. Neden, neden? Çünkü öngörüden yoksun bir şekilde hareket ediyorsunuz. Evet tecil faizi doğrudur yazdım. Sizin diyeceğinizi de biliyorum. Ama ben kamuoyunun…

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) – Ne biliyorsun merak ettim ben ne diyeceğim onu da söyle bana.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Yüzde, iki katına kadarı yüzde 2 artı bir üç diyeceksiniz.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Yok öyle bir şey demeyeceğim.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Tamam. İki katına kadar bakın! Yasa diyor ki tecil faiz oranı Türk Lirasında yüzde 1’dir. Bakanlar Kuruluda bunu iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Yüzde 1’in iki katı deseydi tamam sıkıntı yok. İki katı kadar artırmaya yetkiliydi.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden)(Devamla) – Sıkıntım yok. Onu anlatma da demeyeceğim öyle bir şey.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Ama iki katına kadar denildiği noktada doğru olanı bunun maksimum yüzde 2 olduğu için Bakanlar Kurulundan size verilen yetki yüzde 2’di ama siz bunu yüzde 3 olarak açıkladınız. Diyeceğini de anladım yani ilgili yılı toplayacaksın Ocak’tı, Şubat’tı ne ise sorun değil.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden)(Devamla) – Hiç öyle bir şey değil.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Ben onu çıkar ikinci cevabını veririm o ayrı bir şey. Şimdi mevcut Anayasaya uygundu değildi değil. Şu anda mevcut bir Bakanlar Kurulu var ki kişisel indirim 292 Bin. Özel indirim yüzde 10 ve belli bir matrah dilimleri var ve vergi oranı var. Şimdi o kadar, o kadar bilgisizce yapılmış bir düzenleme ki bu düzenleme herkesi emekliye teşvik ediyor Özdemir Bey. Neden mi? Şu anda Üniversite Hizmet Sınıfının topunda olan bir kişi eğer yıllarını tamamlayıp toptan emekliye çıkarsa emekli maaşı çalışanın maaşının üstüne çıkıyor. Neden? Ne söylemen üniversite mezunu hizmet sınıfının topunda olan 36 yıllık memurdan yüzde 40 vergi alacağın için bu oluyor. Yüzde 40 vergi alacağın için bu oluyor. Dolayısıyla burada işte alt baremler yüzde 40’a girmiyor. Ben onu tartışmıyorum ki ben şunu sorguluyorum. Ben matrahları sorguluyorum.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Ödeyecekleri vergi de geçen yıla göre azalacak. Yüzde 50.3 hayat pahalılığına rağmen.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Şimdi kıyas, kıyas hem hukukta hem iktisatta eşitler arası yapılır. Ben sendikalarla paylaşılan kıyası da gördüm. Birinde matrahları eski matrah bırakmış, eski oran bırakmış. Diğerinde matrahları iki kat artırmış oranı da yüzde 40 yapmış ve diyor ki bakın eskiye göre daha iyi. E, hani sendin övünen matrahları bu Hükümet her sene açar enflasyon oranında diye. Kıyas yap bakayım…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Üstünde.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Kıyas yap bakayım ayni matrahları yaparaktan ayni oranları bırakıp bir de yüzde 40 ile yap bakayım kıyası. Bu ülkenin kamu emekçisi 25 yıllık memuru kaça girer yüzde 37’e mi girer, yüzde 40’a mı girer? Daha çok mu alır, daha mı az alır? Eşitler arası kıyas yapacan! Hem burada çıkıp övüneceksiniz Ünal Bey döneminde biz matrahları enflasyon oranında açtık…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Üstünde.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Efendim?

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden)(Devamla) – Üstünde.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Üstünde açtık ki öyle değil ki öyle değil. Eğer bugün 2019’da son matrah belirlemeden bugüne kadar enflasyonu koyarsanız ilk vergi diliminin 30 Bin değil daha yüksek olması gerektiğini siz göreceksiniz. Siz vergi matrah dilimlerini bizim belirlediğimiz dönemden sonra enflasyonun altında artırdınız. Size bu kadar söylüyorum. Çıkın verilerle yalansa yalanı da ispatlayın. Ben size verilerle bunun böyle olmadığını ortaya koyuyorum. Dolayısıyla kıyas yaparken e burada 15 Bin idi ,e burada da 30’a çıkar, yok bunu zaten sen 30’a çıkarmak zorundasın niye çıkarmayacaksın? İşte bakın! Niyet bu kıyasta ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Evet bugün 70 Bin Lira brüt alan birinin vergiye tabi gelirinde yüzde 40’a giren bir geliri olacak. Ama niyet belli. Sendikalara vermiş. Kıyas yaparken vergi matrahlarını artırmadan veriyor. Kim garanti verir bana senin matrahları bir sonraki sene artırmayacağını? Hade gel yaz Yasaya de ki en az enflasyon oranında bu matrahlar enflasyonun altında olmayacak şekilde artırılır. Yaz kendine güvenirsen, çalışanları bu kadar koruma niyetindeysen. Ben senin geçmişine güvenmiyorum ki partine güvenmiyorum ki sen dört yıl bu matrahlarla gram oynamadın. Asgari ücretli tarihinde ilk defa UBP döneminde vergiye girdi. Ben senin hangi lafına güveneyim de bundan sonra yüzde 40’a giren 70 Bin’dir. Bir hesap yapayım size Maliyenin rakamlarıyla ki o kadar sapması da var. Şu anda asgari ücret Maliye Bakanlığının öngördüğü hayat pahalılığını bütçeni hazırlama noktasında öngördüğü hayat pahalılığını eğer Çalışma Bakanı sözünü tutar ve asgari ücrete de kamudaki gibi dört ayda bir hayat pahalılığını verirse asgari ücret kaç olur Özdemir Bey? Kaç olur ilgili yılda? 40 Bin TL olur. Söyle bana bakayım 40 Bin TL asgari ücret bu yaptığın Yasa ile yüzde kaç vergi dilimine girer? Hesapladın mı bunları? Hesapladın mı? Şimdi konuşmak kolay. Yılın başında tabii ki halk veya emekçiler şunu görecek. Her zaman yılın başında matrahlar açıldığı için hayat pahalılığı oranı ve biraz üzeri net maaşlara yansır. Ama ondan sonra gelecek olan hayat pahalılıklarının da oranının maaşlara yansıma düzeyi önemlidir. Şimdi yüzde 50.31 hayat pahalılığı çıktı. Aferin biz net maaşlara yüzde 55 yansıttık. Evet ilk dört ayda hayat pahalılığını verdik. O ne bir baktık üniversiteli insanlar işe girmişler iki yıl, üç yıl çalışmışlar. Özdemir Bey derdi ki, bunda az kazananlardan biz yüzde 40’ı almayacağız. Söyle bakayım Maliye olarak ilk yaptığın hayat pahalılığının konsolidesi sonrasında barem kaçlar yani kaç yıllık üniversite mezunu hizmet sınıfında çalışan emekçiler yüzde 40 vergi oranından vergi ödeyecek? Bir bütündür Maliye politikasını belirlemek. Dolayısıyla yılın başına göre değil. Yılın bütününe göre konuşmak lazım. Evet 50’yi 55 gelecek şimdi ama daha sonra çıkacak olan 22’yi 10 vereceksen ne kıymeti kaldı 50’yi 55 yapmak? Ne kıymeti kaldı? Sen şu anda yanlış öngörülerin nedeniyle Maliyeye yüklediğin 100 Milyonlarca TL’nin maliyetini çıkarmak istiyorsun. Bakın emekçilere de sesleniyorum. Hesaplayın göreceksiniz ilk dört aylık hayat pahalılığının konsolidesi sonrası birçok çalışan yüzde 40 vergi oranından vergi ödeyecektir ve hiçbir garantisi yoktur ki dört yıllık sicili temiz olmayan bir parti ki matrahları, dilimleri belirlemedi bir sonraki yıl bu dilimleri belirleyebilsin. Bakın, Maliye’nin kendi verileri eğer asgari ücrete söz verdikleri gibi dört ayda bir hayat pahalılığı verirlerse yıl sonundan önceki son hayat pahalılığında 40 Bin olacak. 40 Bin yüzde kaç vergi dilimine girer. Bunları hesapladınız mı? Biz hesapladık. Vergiye girmesi bile yanlıştır asgari ücretin. Vergiye girmesi bile asgari ücretin yanlıştır. Türkiye bu olayı çözümsedi. İlgili düzenlemelerini yaptı ve yılın hangi tarihinde olursa olsun bir asgari ücretin vergiden muaf olacağını düzenledi. Diğer taraftan dediğim gibi bana açıklamanız lazım. Bir üniversite hizmet sınıfının topunda çalışanın aldığı net maaşın toptan emekli maaşından düşük olmasını. Acaba istersiniz insanlar zaten Sami Bey enayi olmak lazım emekli çıksa alacağı maaş çalışırken aldığından fazla. İsterler ki insanlar herhalde emekliye çıksın. Arka kapıdan aldıklarını daha fazla alabilsinler. Hani bir emekliye bir istihdam ya. Herhalde arkasında kafalarının o var. Çünkü hiçbir maliyeci, hiçbir iktisatçı yaptığı vergi düzenlemesi nedeniyle bir çalışanın emekli olduğundan daha az maaş alacağı bir vergi düzenlemesi yapmaz ve şunun üzerine basarak ifade etmek isterim ki çalışırken aldığı maaşın emekliyken aldığı maaştan daha düşük olmasının nedeni de yüzde 40 vergi oranına girmesinden kaynaklıdır. Bu kadar öngörüsüzlüğün bedelini sen kamu maliyesi olarak yarın bu istifalar başladığında nasıl ödeyeceksin Özdemir Bey? Nasıl ödeyeceksin? Zaten 700 Milyona yakın sadece bir dönemlik hayat pahalılığı sapmanın bedeli geldi bu kamuya. Bir de bu emekli furyasını kapında bulduğunda bunları nasıl ödeyeceksin? Evet dediğim gibi şimdi Gelir Vergisi sadece Gelir Vergisi sadece özel sektörde veya kamuda ücretli çalışanları ilgilendiren bir alan değil ya. Şimdi soruyorum bu ülkede bir Yasa Gücünde Kararname Anayasaya aykırı hala daha duruyor. Yılın başındaki asgari ücreti emekli maaşı olarak yani bugün için Sami Bey 13 Bin TL yuvarlayım ben 13 Bin 563. 13 Bin 563 Lira emekli maaşı alan biri bugün eğer başka bir geliri varsa vergiye tabi tüm o kişisel indirimlerdir odur, budur hepsi bertaraf ediliyor. Bir tek özel indirim veriliyor ve yüzde 40’a gelen Gelir Vergileri ödemek zorunda kalacak. Bunları nasıl açıklayacaksınız? Bugün 13 Bin 563 Lira ile geçinilemediğini hepimiz biliyoruz. 13 Bin 563 Lira emekli maaşı alır diye çalışmak zorunda olana çalıştığı maaştaki muafiyetleri kaldırdın. Bu insanların bir evi var kirada. Bunlardan nasıl vergi alacaksın? Bunları, bunları çıkıp açıklamanız gerekir. Bakın bir kez daha söylüyorum. Eğer samimiyseniz ve yüzde 40’ı biz çok kazanandan çok almak için yaptık noktasında samimiyseniz bu Yasa görüşmelerinde vergiye tabi aylık gelirin 32 Bin Liranın üzerinde yüzde 40 olmasını Türkiye’yi örnek alın 250 Bin TL’nin üstü yapın. Yapın. Çok kazanandan çok almak demek şimdi yeterli olan bir maaş vardır 10 birim. Bir de yetersiz maaş vardır 5 birim. Şimdi burada yeterli maaş 10 birim çok alıyor 5’e göre ama. Ama hayat standartlarına göre normal bir maaş. Yani siz az alandan çok alanı ücretli çalışanlar bakımından bir kıyas içerisine girmeniz yapılabilecek en büyük hatadır. Eğer siz serveti vergilendirmek istiyorsanız o zaman matrahları ben size sorarım neden 420 Bin TL yaptınız yıllık vergiye tabi matrahı? Türkiye’de 3 Milyondur. Güney’de 19 Bin 500 Euro’ya kadar sıfır vergi verir 600 Bin TL. Türkiye’de aylık 250 Bin TL’dir vergiye tabi gelirin üzerinde ödediğin her 100 Liranın 40 Lirası vergiye tabi. Bizde 32 Bin Liradır. Yani siz kamu emekçilerini birbirine düşüreceksiniz. Diyeceksin ki sen benden 5 Bin Lira fazla alırsın o yüzden ben fazla gelir alanı yüzde 40 vergi dilimine sokuyorum. Çıkacaksınız bu Kürsüye o zaman şunu söyleyeceksiniz. Şu anda 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası yani Göç Yasası dışında olanların hepsini yüzde 40 vergi dilimine soktunuz. Hade yalansa çık söyle yalandır diye. Onlar emekçi değil? Onlar ücretli çalışan değil? Sendikal mücadele ile aldıkları haklarla insanca yaşayabilir bir ücret alan bakın zengin olacak bir ücret değil.

İnsanca yaşayan bir ücretin yüzde 40 vergiye tabi olması ve ondan sonra vergi listelerini açacağız, gelir vergisi listelerini, kurumlar vergisini ve ben göreceğim o tenzih ederim bazı kişileri ama birçok müteahhididir, o biridir, iş insanıdır, göreceğim kamu görevlisinden özel sektör çalışanından fazla vergi verir. Budur adalet? Çünkü buldun kendi başkanının da dediği gibi guruvada ondan sonra sıkacan boğazını! Bu asla kabul edilemez, bu sebepten dolayı sizi bu Yasayı geri çekmeye, gerçekten çok kazanandan çok, az kazanandan az alınması noktasında bir düzenleme yapmak istiyorsanız bu konuda matrahları TL kullanan Türkiye Cumhuriyeti’ni dikkate alarak güncelleyeceksiniz. Bakın bakalım Türkiye Cumhuriyeti’nde kamuda bir ücretli çalışan, vergiye tabi gelirinden yüzde 40 vergi verir mi hiç? Verir mi? Hesapladınız mı siz Türkiye’deki net maaşlar çalışırken şu anda bizim kamuyu geçmeye başlayıyor? Sizin bu vergi adaletsizliğiniz yüzünden çünkü. Ha yani 40’ı mamur ettik 35’e girer canım, sanki 35 azdır yani 40’ı hedef gösterip, o bir tarafı kaçırmaya çalışıyorlar. Önemli olan orandan bağımsız eğer adaletli bir vergi sistemi kuracaksak, vergiyle ilgili matrahları birim matrahları, kümülatif matrahları baştan düzenlemektir.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Devrim Barçın. Buyurun Sayın Bakan.

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Devrim Barçın’ın hararetli konuşmasını Kürsü içerisinden yaptığı tırnak içerisinde ifade edeyim “şovu” dikkatlice dinledim. Şimdi bu söylemleri içerisinde nasıl olur da kendi kendine çelişen bazı olgular ortaya çıkarır onu da ifade edeyim. Şimdi Sayın Devrim Barçın diyor ki siz çıktınız ve hayat pahalılığı oranının yüzde 48.5 , 48.61 olduğunu ifade ettiniz.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) (Yerinden) – Öğrenemedin daha?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Öğrenmeye gerek yoktur detayları. Esas olan fikri öğrenebilmektir ve bunun da şundan geldiğini bilmiyor Sayın Devrim Barçın. Bu bütçe hazırlanırken orta vadeli bütçe planı çerçevesinde yasa gereği bütçe Meclise sunulduğu gün aynı zamanda web sayfasından orta vadeli bütçe çalışması da çerçevesi de açıklanmak durumundadır. Ha bu konuyla ilgili evet 41/2019’da bir düzenleme yapacağız, bundan sonraki düzenlemeler içerisinde bu öngörülerin açıklanmaması konusunda bir şey de ortaya koyabiliriz, bir uygulama da ortaya koyabiliriz, bir yasal düzenleme de ortaya koyabiliriz. Ve diyor ki Sayın Devrim Barçın bu vesileyle hayat pahalılığı ücretliye kendi açısından ifade ettiği emekçiye ve diğer ücretli çalışanlara yüzde 50.31 olarak aksattırılacak, bu da ne yapacakmış, ne yapacakmış? Kamu maliyesine yük yaratacakmış. Yani insanlara maaş artışı vermeyin diyor Sayın Devrim Barçın değerli arkadaşlar! Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Birbiriyle çelişen enteresan konular. Demin de ifade ettim, vergi dilim oranlarını düzenlemeden matrahları Bakanlar Kurulu yetkinizle artırın diye defaatle defaatle burada ifade etti Sayın Devrim Barcın. Bir kez daha söylüyorum, yüzde 37’ye tekabül eden matrah oranını Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 10 artırdığımız, 10 katına kadar olan 10 katı artırdığımız zaman bu dilim 265 Bin TL olacaktı. 265 Bin 1 TL olması şu andaki mevcut yasaya göre mümkün değildi, biz yasa gücündeki kararnameyi çıkardığımız sürede bu mümkün oldu. Diyor ki neden diyor suç gelirleriyle ilgili olan Yasayı işte Meclisin son gününe yetiştirdiniz de bununla ilgili çalışmayı bütçe çalışmaları esnasında bilmenize rağmen getirmediniz? Değerli arkadaşlar bu matrah dilimlerinin oluşulması, bu vergi olanlarının ortaya çıkabilmesi, farklı projeksiyonlar üzerinden farklı farklı metodolojiyle çalışıldı ve çalışmanın esnası içerisinde bu hem bakanlığın kendi bünyesi içerisinde tartışıldı hem de o bahsettiğiniz protokol gereği sendikalarla da paylaşılmak durumundaydı, bu da elbette ki bir süreç aldı ve bu alınan süreç doğrultusunda en doğru vergi dilimi oranlamasının ve matrah açılımlarının bu bağlamda olması konusunda günün sonunda Maliye Bakanlığı çalışanları olarak bana anlatılan projeksiyonlar sonrasında bunun doğru olduğunu düşünerek bu yasallaştırıldı ve yasa gücünde kararnameyle yasallaştırıldı. Aynı gün de Meclise sevk edildi çünkü meclisin ilk günü bugün plana göre, bugün ivediliği alındı, işte bu hafta Çarşamba günü ya da Perşembe günü de inşallah Mecliste alt komitede görüşülecek, akabinde de gelecek hafta içerisinde yasallaşmış bir şekilde Meclisten geçecek.

Şimdi Sayın Devrim Barçın işte kişisel muafiyetlerin yeni çıkan hayat pahalılığı sebebiyle Ocak ayındaki asgari ücretten fazla olacağını sanki tespit ediyor, aşağıda olacağını tespit ediyor sanki. Arkadaşlar; Sayın Devrim Barçın’ın bir tek toplu iş sözleşmesi masasına oturmadığı kalmıştı, toplu iş masasına da oturdu ve kararı verdi. Elbette ki asgari ücret bizim için çok önemlidir…

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Bir dakika, buradan anlıyoruz ki hayat pahalılığını yansıtmayacak mısınız asgari ücrete? Çalışma Bakanı öyle söyledi.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Bir dakika arkadaş, bitireyim bitireyim bitireyim sözümü yahu, bitireyim sözümü. Elbette ki Çalışma Bakanlığımız bu masada hem işçi tarafıyla hem işveren tarafıyla ciddi konuşmalar ve bu bağlamda asgari ücretin hangi oranda artırılması noktasında mümkünse bir uzlaşıya varmak için ciddi çalışmalar yapıyor. Elbette ki bu çalışmalar sonrasında bu oranda bizim bu 292 Bin olarak belirlediğimiz 292 Bin TL eğer o ilgili çalışma sonrası ortaya çıkacak olan asgari ücrette altta kalacak olursa, bir sirküle karar ile onu o asgari ücretin verdiği yasal yüksekliğe de çekmemiz mümkündür. Ve bunun için de tabii ki Maliye Bakanlığı içerisinde bunun ne kadara eğer sonuca göre yükseltilebileceği konusunda da çalışmalar var, farklı farklı rakamlar ortaya konmuştur, için rahat olsun Sayın Devrim Barçın. Eğer bu durum ortaya çıkarsa hangi çıkışta ne gibi bir düzenleme yapacağımız konusunda da alternatiflerimiz ortadadır ve günün sonunda da bunu ortaya koyacağız. Değerli arkadaşlar; bu alınacak olan maaş artışı günün sonunda tüm kamu çalışanlarımız için tatminkar bir maaş artışı olacaktır, zaten bu Ocak ayı maaşlarına yansıdığı zaman kamu çalışanlarımız da bunu net olarak görecektir. Yüzde 40’ın tek önemli hususu çok üst düzey maaş ve ücret çeken kesimlerin yani bizim gibi kesimlerin bu Ocak ayında vergisini yüzde 45 oranında artırmak ama yeni işe başlayacak olan üniversite baremi olsun, orta ve lise mezuniyeti gerektiren baremlerde olan kişilerin de geçmiş yıla nazaran vergilerini düşürmek üzerinde planlanmıştır ve günün sonunda baktığımız zaman vergide adalet elbette ki sağlanacaktır. Sayın Devrim Barçın’ın o diğer tüm sorduğu konuları tüm uzmanlarımızla komite günü burada olacağız ve teker teker her sorduğu cevaba da açık ve şeffaflık üzerinden vereceğiz. Şimdi tecil faizi yasada yüzde 2’ymiş ve yüzde 3 yapmışız biz bunu Bakanlar Kurulu kararıyla. Evet, doğrudur değerli arkadaşlar sehven bir düzenleme hatası yapıldı ve buna bağlı olarak da yüzde 3 konuldu yüzde 2 olması gerekirdi maksimum ama tecil faizi nedir bir de bunu bilmek lazım. Nedir tecil faizi?

DEVRİM BARÇIN (Yerinden) (Devamla) – Biliyoruz.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Kamuoyu bilmiyor ama tecil faizi eğer Devrim Barçın’ın şirketi zora düşmüşse geliyor Maliye Bakanlığına diyor benim şirketim zorda, sana kadar olan mükellefiyetlerimi bana taksitlendir. Yani ne diyor? Bir nevi bana kredi aç diyor, kredi aç diyor ve bunun ilgili mercilerde değerlendirildikten sonra buna son karar verme yetkisi Bakanda yani bende ve ben diyorum ki evet bunu kredilendirebilirsiniz zor durumdadır bu şirket Devrim Barçın’ın şirketi. Şimdi yasa yazarken 51/95’te de gördük bazı olanlarda yaptığımız düzenlemelerin günün sonunda tekrardan onu pratikte gördüğümüz zaman aman Allah’ım dedik yahu nasıl bu panayırcılara biz bunu dedik, bu olursa bu oran olur. O ilgili maddede de Sevgili Devrim Barçın banka faizleri ve Merkez Bankasının faiz oranı da dikkate alınır diyor ama aynı zamanda yüzde 2’yle bağlıyor. Şu anda baktığın zaman bankaların faiz oranı ve Merkez Bankasının faiz oranı yüzde 3’ün üzerinde yani bir bankayı devlet bankasını, bir bankayı Merkez Bankası yüzde 3’ken taksitlendirebiliyorsa sadece ve sadece Bakanın yetkisinde olan bu taksitlendirme miktarını biz yüzde 2’den vereceğiz, vereceğiz. Yasal düzenlemeyi de hazırlayacağız ki onun da toparlanması gerekir böyle olmaz yani günün sonunda siz burada bize ne zaman kızmanız gerekirdi? Eğer biz bu yüzde 1,5 oranı yüzde yarıma çekseydik çıkıp burada diyebilirdin ki Sayın Bakan kendi yetkinle zora düşmüş olan diye iddia eden benim şirketimi kıyak geçerek piyasanın çok altında bir faiz oranıyla kredilendiriyorsun, taksitlendiriyorsun ve kamu maliyesini bu vesileyle zarara sokuyorsun. Doğrudur o fark edildikten sonra senin bunu açıklamazdan önce fark etti teknik arkadaşlar, getirdiler bu Bakanlar Kuruluna yüzde 2 olarak Perşembe günüydü yanılmıyorsam imzaladım gönderdim, yarınki Bakanlar Kurulu'nda bunu yüzde 2 olarak tekrardan düzenleyeceğiz ama buradaki o yasa maddesinde gerçekten bir sıkıntı vardır. O zaman düzenleyenler bunu o günkü koşullarda belki böyle enflasyonist bir ortam da olmadığı için banka faizlerinin ve Merkez Bankası kredi faizinin yüzde 2’nin üstünde olamayacağını düşünerek böyle bir üst limit koydular. Neden üst limit koydular o zamanki tutanaklara da açıp bakmamız lazım, bakacağım da merak ediyorum yani. Ne oldu, sehven mi yapıldı? Ama o Yasa maddesi içerisinde doğrudur tecil faizi yani Maliye Bakanının yetkisi ile burada yapılan başvurunun zora düşme kriterleri çerçevesinde yapacağı taksitlendirme yani kredilendirme oranı yüzde 2 olması gerekirdi maksimum. Keşke yüzde 3 olabilseydi ve realiteye uygun olan bir taksitlendirme olabilseydi ama yasa bunu emrediyor. Biz de yasanın amir hükümlerine bunu çekeceğiz.

Diğer konularla ilgili her türlü soruyu da Yasanın komite aşamasında bütün teknik ekibimle burada olacağız ve teknik ekibimle birlikte soracağınız her soruya da rakamsal bazda cevap vereceğiz. Özetle bizi dinleyenlere şunu ifade etmek isterim. Bu yapılan düzenlemeyle, bütünsel düzenlemeyle bunun içerisinde muafiyetler matrahın açılması ve vergi dilimlerinin oranlarının oluşturulmasını bir bütün olarak görecek olursak bu çalışanın lehine olan bir düzenlemedir ve burada da ilk örneğiyle geçen yıla göre ne kadar vergi azalması olacağını da daha önceki konuşmalarımda ifade ettim.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Berova.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Gazimağusa) (Yerinden) – Sayın Bakan, Sayın Bakana sorum vardı.

BAŞKAN - Sayın Teberrüken Uluçay’ın bir sorusu var.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Alayım Teberrüken.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan ben arada olmadığım için söylemişseniz de kaçırmış olabilirim eğer söylediyseniz cevaplamak zorunda değilsiniz ben daha sonra öğrenirim arkadaşlardan. İvedilik görüşmesinde Sayın Devrim Barçın 32 Bin 500 rakamını verdiydi özel sektör çalışanının muafiyet kapsamıyla alakalı aylık. Siz de cevap vermek için çıktığınız da dediniz ki kişisel muafiyetlerde matrah uygulaması aslında 75 Bine ya da 73 Bine öyle bir rakam verdiniz.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) - Evet.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla) – Tekabül eder demiştiniz.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Evet.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla) – Eğer bu konu konuşulduysa dediğim gibi tekrar konuşulmasın ama…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Sevgili Teberrüken Bey…

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla) – Hangisi daha gerçekçidir?...

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Gerçekçidir doğrudur.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla) – Şunu öğrenmek isterim. Sormamın nedeni şu; eğer sizin dediğiniz gibiyse Sayın Devrim Barçın’a sorduydum o esnada 73 Binin işte 52 Bine tekabül eden neti var doğru mu söyledim?... Evet. 52 Bine tekabül eden bir neti var. Eğer sizin dediğiniz gibiyse çarp 12 üzerinden muafiyet daha farklı bir rakam çıkar. 32 Bin 500 üzerinden çarp 12 daha farklı bir muafiyet rakamı çıkar onu öğrenmek istedim. Eğer bu netleşmişse…

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Şimdi Teberrüken Bey…

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla) – Komitede netleştiririz. Teşekkür ederim.

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Yani komite de daha detaylı açıklayacağız ama senin yaşadığın bu kafa karışıklığını bütün halkımız yaşadı. Onu ifade etmek isterim ve öyle bir algı oluştu ki 32 Bin TL’nin üzerinde maaşım varsa, yani 40 Bin TL maaşım varsa, 40 Bin TL’nin yüzde 40’ını Devlet alacak benim cebimden ve cebime koyacak tamam? Ama Devrim bunu öyle bir şekilde söyledi ki…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – UBP vekilleri bile sana inanmaz hepsi terk etti be burayı görmen?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Sen buradasın Biray’ım bana yeter. Şimdi o 32 Bin TL’ye nasıl ulaşıldığıdır esas olan. Biz vergi düzenlemeleri içerisinde vergi oranlarını geçtim. Matrahları bu şekilde açmasaydı kişisel muafiyetleri enflasyonun üzerinde artırmasaydık o 32 Bin oranı belki de yani rakamsal olarak atıyorum 45 Bin olacaktı, belki de 50 Bin olacaktı. 32 Bin gözükmesinin sebebi bütünsel yaptığımız düzenlemedir ve 32 Bin de vergiye tabi miktardır. Sayın Devrim Barçın onu yazarken doğru yazmıştır ama 32 Bine nasıl ulaşıldığını yazmamıştır. Böylelikle kamuoyunda nasıl algılandı benim 40 Bin TL maaşım varsa bana bunun yüzde 40’ını Devlet cebimden alacak diye algılandı. Hatta şöyle abuk subuk sorular geldi bana.

Yapacağınız yeni düzenlemeyle birlikte emeklilerden yüzde üç bu vergi düzenlemesiyle kesinti yapmayı planlıyormuşsunuz? Diye sorular da geldi. Yani şaştım ve kaldım yani bu sorular karşısında ama kamuoyunun algılama biçimi elbette ki işin teknik detaylarını bilmedikleri için böyle absürt sorular da sorabilirler, sormalarında da haklıdırlar haksızdır demiyorum ama günün sonunda net olan bir şey 32 Bin yüz TL maaşı olan birinden Devlet yüzde 40 vergi olarak almayacak. Ha bu vergi dilimi içerisinde de daha nasıl alacak çünkü vergiye tabidir. İşte ilk 30 Binini yüzde onluk dilime koyacak sonra onları tıkır tıkır tıkır tıkır gelecek ve diyelim ki 32 Bin 100 TL’dir, 32 Bin 100 TL de doğrudur 40 TL'sini vergi olarak alacak ama diğerlerini topladığın zaman toplam ödenecek olan o vergide bu görüntü canavar bir görüntü olmayacak. Yok, öyle bir şey, yok öyle bir şey. En çok dediğim gibi en üst vergi diliminde en üst orana sahip olan bizim mertebemizdeki ücretliler içindir olacak olan olay ama bütün bunlara baktığımız zaman da totalde oluşacak olan fark yani 4-5 Bin TL’den fazla da değildir onu da ifade etmek isterim.

Teşekkür ederim.

TEBERRÜKEN ULUÇAY (Yerinden) (Devamla) – O zaman Sayın Bakan sizin dediğinizden yola çıkarsak özel sektörde brüt 75’e kadar ya da 73’e kadar neyse o rakam maaşı olanla bu 32’ye ulaşmayacak demiştiniz. Doğru mu anladım?

ÖZDEMİR BEROVA (Devamla) – Evet doğrudur. Doğrudur ama diğer kısımlardaki ücretlilerde bu düşüş olacağından dolayı bir şirkette iki tane üst düzey yönetici vardır yüz tane çalışan vardır. Böylelikle o diğer kesimdeki o çalışanları esasında işverenlerin kayıt altına alması, haklarını vermesi açısından ne kadar teşvik edicidir yüzdelik söyleyemem ama teşvik edici bir husustur. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Berova.

Buyurun Sayın Barçın son söz vekilindir, beş dakikanız var.

DEVRİM BARÇIN (Lefkoşa) – Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi Sayın Özdemir Berova tırnak içerisinde şov yaptığımı söyledi. Ona cevap vermek istiyorum ilk şov değil gaile şimdi UBP'liler halkın gailesinin ne olduğunu algılayamadığı için konuşma tonumu da şov olarak nitelendirir. Ben gaile duyuyorum vatandaşla ilgili. Nedenini söyledim Özdemir Bey’e az önce Sayın Teberken Uluçay bir soru sordu. 70 Bin Lira ortalama yuvarlak konuşuyorum 70 Bin Lira brüt geliri 70 ve üzeri brüt geliri brüt maaşı olan kişiler, gelirlerinin bir kısmından yüzde 40 vergi ödeyecek diye az önce burada söyledi. Ben diyorum ki vergi oranlarını yüzde 40’a çekmeniz ve matrahları gerçekçi bir oranda açmamanız nedeniyle evet bugün 70 Bin Lira kim verir diye siz burada söylediniz ama ilk dört aylık hayat pahalılığı üzerine gelecek. Diğer dört aylık hayat pahalılığıyla Maliye Bakanlığının öngörüsü benim değil Maliye Bakanlığı diyor ki ve Çalışma Bakanlığı ben Devletin verdiği hayat pahalılığını asgari ücrete vereceğim. Sadece asgari ücretin sizin rakamlarınızla ilgili yılda olacağı miktar 40 Bin TL’dir bu yılın içinde 40 Bin TL bir asgari ücret olan bir yerde 70 Bin Lira yüksek kalmayacaktır ve günün sonunda evet bugün 70 Bin Lira alan sayısı azdır ve yüzde 40’a girmiyor ama diyorum ki gaile duyuyorum. Çünkü yüksek bir enflasyonist yapı var, bu enflasyonist yapıyı Türkiye Merkez Bankası diyor ki özellikle Ağustos-Eylül ayında pik yapacak. Biz bu zamana kadar iki defa dört aylık hayat pahalılığı vereceğiz asgari ücrete çalışanlara ve günün sonunda bu ülkenin ortalama maaşını alan özel sektör çalışanları yüzde 40’a girecek diyorum yaptığın bu matrah düzenlemesiyle. Neden? Diyeceksiniz ki yahu otursun baştan düzenlesin, yapamaz. Yasa sadece Ocak ayında yapma imkanı veriyor bu düzenlemeyi derdimiz bundan dolayıdır. Yani şov dediği şov değil gaile evet bakın ben sosyal medyada da paylaştım. Takip etmiştir Özdemir Bey bir de buradan söyleyim bir kez daha halk da bilsin. Ocak ayı sonunda alınan maaşlarda herkes güzel oldu diye düşünecek ama ilk dört ayın sonunda oluşacak hayat pahalılığında telefonlar çalacak, hayat pahalılığı yüzde 20 oldu benim netime yansıması yüzde 10 oldu. İkinci altı ay aldık hayat pahalılığı ikinci dört aylık hayat pahalılığı olacak…

MALİYE BAKANI ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) – Oran açıklama da piyasa satın alacak.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – İkinci dört aylık sen verdin bu rakamları zaten sen verdin bu rakamları…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Ben vermedim yasa verdi.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Sen verdin!

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Yasa verdi.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Sen verdin! Kaldı ki ben burada artışlar verilmesin demedim ki ben senin öngörüsüzlüğünün kamu maliyesine yüklediğin maliyeti anlattım. Vereceksin tabii ki anayasal ve yasal hakkıdır.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Verme dedik…

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Hadi kıs sıkarsa kes hadi emekliden, hadi sıkarsa kes çalışandan, hadi sıkarsa kes asgari ücretliden. Şimdi bakın Özdemir Bey kusura bakmayın ama çok büyük bir gaf yaptınız ve dediniz ki Devrim Barçın sen oturdun da asgari ücret masası kaldıydı bir belirleme ve oturdun da asgari ücreti belirledin de kişisel indirim asgari ücretin altında mı kaldı üstünde mi kaldı diye belirledin de dedi bana.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Gafı nereden çıkardın?

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Gaf şudur;

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Nereden çıkardın?

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – E sen nere göre belirledin asgari ücrete göre belirlenir Ocak ayındaki kişisel indirim miktarı Ocak ayında yürürlüğe girecek asgari ücrete göre belirlenir. Sen yürürlüğe asgari ücret girmeden Aralık ayında sen oturdun masaya da belirledin, sen oturdun da belirledin? Demek ki sen hayat pahalılığının altında asgari ücrete artış yapacağını öngördüğünde yayınladın, ben değil. Ben sana diyorum ki sen neden Aralık ayında Ocak ayındaki asgari ücret belirlenmeden yasaya aykırı bir şekilde Aralık ayında belirledin? Bunu soruyorum, bunu soruyorum. Demek ki sen arkadan işverenle de oturdun Çalışma Bakanlığıyla da oturdun böyle bir anlayayım yani? Asgari ücrete hayat pahalılığının altında artış vereceğini anlayayım? Çalışma Bakanı buradan söz verdi en az hayat pahalılığı oranında artış olacak dedi. Ben de diyorum ki eğer Çalışma Bakanı sözünü tutacaksa ve asgari ücrete en az hayat pahalılığı oranında artış olacaksa, senin belirlediğin kişisel indirim yasaya aykırıdır. Duracaksın bir daha revize edeceksin, bir daha revize edeceksin. Bu zor değil. Bakın ülke ekonomisi öngörülerinin…

(Sayın Filiz Besim Başkanlık Kürsüsünü Sayın Emrah Yeşilırmak’a devreder)

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Bu dalgalanmayı kaldırmaz.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Kaldırmaz bir, ikincisi de öngörülerinin karşılığının uyuşmasıyla da ilgilidir.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Be arkadaşlar son yılın son 20 yılın en yüksek enflasyon oranıdır bu oranlar.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Değil geçen sene daha yüksekti.

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Değil.

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Türkiye’yi karıştırdın sen. Türkiye’yi karıştırdın sen. Geçen sene 94.51’di bak da göreceksin bu sene 83 kusurdur. Geçen seneydi o. En yüksek nereyi söylen?...

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – En yüksek enflasyonu yaşadı…

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Ha Türkiye’nin yaşadığı tamam doğru söyledim o zaman…

ÖZDEMİR BEROVA (Yerinden) (Devamla) – Yani eminim ki bu açıklamam orayı da etki etki oranın piyasası da satın aldı da böyle yüksek oran çıktı. Şaka gibi!

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Bakın Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Bu kadar küçük görme…

DEVRİM BARÇIN (Devamla) – Bakın! Sayın Erkut Şahali Türkiye Maliye Bakanı onlarda galiba Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek, hayat pahalılığı açıklandı yaptığı ilk açıklama orta vadeli planla uyumlu çıkmıştır enflasyonun öngörümüz. Tamam? Altında çıktı biraz, bu başarıdır altında çıkması. 64 küsur tamam mı bak dakika bir gol bir Maliye Bakanı çıktı dedi ki orta vadeli planda öngörümüz tuttu. Neden? Çünkü ekonomi yönetimi öngörülerinin sağlıklı olmasına göre yatırım alır. Eğer bir ülke ekonomisini yöneten bir siyasi öngörülerinde ne kadar büyük sapma olursa ülke ekonomisinde yapılacak her türlü yatırım o kadar sapar olumsuz anlamda ama sen ikinci bir gaf yaptın Sayın Özdemir Berova. Ve dedin ki, e ben mecburdum iki ay önceden orta vadeli bütçe çerçevesini açıklayayım ve dolayısıyla bu sapmanın olması normaldir. Normal değildir, Türkiye bununla övünüyor. Niçin övünüyor? Çünkü Türkiye’de yanlış bir ekonomi politikası güdülüyordu yanlış bir para politikası vardı bunun bedelini ödüyoruz bugün bunu kimse konuşmuyor. Dünyada tüm gıda enflasyonları düşerken bir tek Türkiye ve KKTC’de artış eğilimine girmiştir. Bunları konuşmuyoruz, bunların nedenlerini konuşmuyoruz onlar da yanlışının farkına vardı ve Mehmet Şimşek çıkıp ilk açıklamayı orta vadeli plandan uyumlu bir sonuca çıktı dedi enflasyon. Siz de diyorsunuz ki en normaldir sapması. Aşağı sapmayı anlarım, aşağı sapmayı anlarım bu bir politika korsun gider ama sen bütçe yapacaksın ve bunun yüzde 1.63 üstünde çıkacak ve senin buna Devlete ekstra getireceği maliyet şimdi ben buradan deyim mi ki sen yarattın be arkadaş bu enflasyonu. Senin ne hakkın vardı iki ay önceden çıkıp da hayat pahalılığı öngörüsünü maaşlara artış olarak vereceğim deyip, piyasaya bunu satın aldırıp ondan sonra kamu maliyesine 600 küsur Milyon yüklemenin kim verdi sana lüksü ve hakkı? Be arkadaşlar bakın! Evet bazen bağırarak konuşuyorum ses tonumu yükseltiyorum gerçekten Özdemir Bey buna şov diyebilir ben gaile duyuyorum bu ülke için gaile! Bu ülkede şu anda okulların, hastanelerin, yolların durumları belli ve bu öngörüsüzlüğün bedelini bu bütçe 700 Milyonla ödüyorsa evet ben sesimi yükseltirim. Bu öngörüsüzlüğün halka ne bedeller ödettiğini bu toplumun bilmesi gerekir. Derdimiz, gailemiz bundandır bunları anlatmaya çalışıyoruz.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederim Sayın Barçın.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Millet Vekili Sayın Erkut Şahali'nin “Rüşvet İddiaları Gölgesinde Siyaset” konulu güncel konuşma istemeyi bulunmaktadır.

Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP -

8/01/2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 8 Ocak 20224 tarihli 26. Birleşiminde, “Rüşvet İddiaları Gölgesinde Siyaset” konulu güncel konuşma istemi yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

Erkut ŞAHALİ

CTP Mağusa Milletvekili

BAŞKAN - Buyurun Sayın Erkut Şahali.

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; rüşvet ve siyaset asla yan yana gelmemesi gereken iki kelime. Rüşvet, her halükarda kabul edilir bir kavram değildir çünkü anlamı yetkiyi, görevi veya nüfuzu kötüye kullanarak elde edilen gayrimeşru menfaattir. Dolayısıyla rüşvet her hal ve koşulda istenmeyen ve lanetlenmesi gereken bir kavramdır ama söz konusu olan siyasetse rüşvet iddiası veya gölgesi siyasetten ari kılınabilmiş olmalıdır. Dahası siyaset bu tür gayrimeşru menfaat iddialarının bütününün uzağına çıkarılabilmiş ve temizlenebilmiş olmalıdır.

Şimdi geçtiğimiz günlerde bir sabah ansızın uyandık ve bize Demokrat Partinin aydınlık yüzü diye sunulan Genel Başkan Yardımcısı sıfatını belli bir dönem taşımış milletvekili adaylığı yapmış partisi tarafından veya Hükümet tarafından bir kurumun yönetim kuruluna başkan olarak atanmış birisi dedi ki benim başkanım ve arkadaşları benden rüşvet istedi. Kalkınma Bankasındaki bir müracaatımın sonuçlanması gerekçesiyle. Hiç isim kullanmaya niyetim yoktur. Çünkü benim derdim siyasetin bu tür iddialardan arındırılmasıdır ve bu tür iddialardan arındırmak siyaseti ne yargının görevidir ne de iddia sahiplerinin özür falan dilemesidir. Bu temizliği yapması gereken şey siyasettir, Cumhuriyet Meclisi siyasetin mabedidir, siyasetin merkezi Cumhuriyet Meclisidir.

Şimdi bu iddia sahibinin iddialarını yönlendirdiği kişi ile husumeti olabilir, partiyle de husumeti olabilir, bir meşru menfaat kaybı nedeniyle tırnak içinde iftira de atıyor olabilir ama bundan zarar gören kendisi veya iddialarını yönlendirdiği değildir topyekûn siyaset kurumudur. Ben kendimi zarar görmüş addederim, rencide olmuş addederim bir siyasetçi olarak. Çünkü bu ülkede bence dünya ortalamasının çok üzerinde bir genelleme alışkanlığı vardır, herkesi hiç benzemediği halde aynılaştırma sevdası vardır hele hele siyasette bu sevda çok doruk noktaya ulaşmıştır herkes aynı kefeye girer en sağdan en sola hepsi aynıdır dersiniz ve kendinizi bütünün içinden ayrıştırırsınız. Yok, benim algım bu değildir. Ben o iddiaların hiçbirinin sadece hedefine yönelik etki yaptığına inanmıyorum. Dolayısıyla Fikri Bey’in burada olmasını son derece saygıdeğer buluyorum gelin beraber bir iş yapalım. Bu iddiaların atılamayacağı atılmışsa temyize havale edileceği bir düzen yaratalım. Bunun başka yolu yoktur. Şimdi münhasıran Kalkınma Bankasındaki beklentisi olumsuz sonuçlanan kişi size ve arkadaşlarınıza ve partinize ve Hükümetinize iftira atmış da olabilir. Ama az önce Özdemir Bey’in ifade ettiği gibi her yapacağı işi üç dropta yapar olmaz bir daha yapar olmaz bir daha yapar. Giderek ne yapalım canım olmazsa gene yaparız diyen bir Hükümetle karşı karşıyayız. Giriştiğiniz hiçbir işi temiz şaibeden ari bir biçimde sonuçlandırma başarısını gösteremediniz. Çıktığınız her ihale bir şaibe kuşkusu yarattı ve bu ülkedeki denetim kurumlarından biri olan Rekabet Kurulunun engeline takıldı. Neredeyse Rekabet Kurulu Devlete karşıymış gibi bir kisveye büründürüyorsunuz her olayı. Halbuki ihale dediğiniz şeyin başarısı şartnamede yatar. Siz adil bir şartname yazarsanız o ihalenin Rekabet Kurulundan dönme ihtimali sıfırdır ama siz şaibeli bir şartname yazarsanız birilerini kayırmaya yönelik bir şartname yazarsanız ve belki de bunun için gayrimeşru menfaat elde etme hesabıyla hareket edersiniz. O zaman elbette Rekabet Kurulu size der ki böyle ihale olmaz.

Bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bu Hükümetin en istikrarlı bir biçimde sürekli istikrardan bahsederler ya denizaşırı istikrar vurgusuyla kendilerini övdürürler ya övünürler ya kendileri de tek bir istikrar konusu vardır Hükümetin ortaya koyduğu o da ihalesiz yaşam düzeninin giderek sınırlarını genişletmek. Elektrik Kurumunda akaryakıt işleri belki arzu ettiğiniz kadar kamu menfaatini koruyan bir şekilde ilerlemiyordu ama sizin yaptığınız müdahale ve ihale düzenine son vermiş olmanız kamuya fahiş kayıplar yaşattı. Başta Mağusa Limanı olmak üzere limanlardaki elleçleme hizmetlerinin yani rıhtım hizmetlerinin yapılabilmesiyle alakalı Liman İşçileri Şirketini de devre dışı bırakmak niyetiyle giriştiğiniz ihale ihaleye benzer şey günün sonunda kamu ihale düzeninin tamamen ortadan kalkmasına yol açacak bir bence fesat girişimdi. Toprak Ürünleri Kurumu üç yıldır kamu ihale düzeninin bertaraf edildiği bir kurum olarak yönetilmekte korkunç kamu kaynakları kayıpları yaratılmakta ve bu kamu kayıpları da hazineden görev zararlarının karşılanmasıyla alakalı gider yaratılarak ödenmekte. Kıbrıs Türk çiftçisi Kıbrıs Türk hayvancısı toprak ürünleri kurumunu bir kambur olarak sırtına yüklenmiş vaziyette. Neden? Hükümetin ihalesiz yaşam düzenine dair sevdasından dolayı.

Şimdi siyaset ve rüşvet dedim ya, bir siyasetçiye teklif edildiği iddia edilen rüşvetler bir de siyasetçinin verdiği rüşvetler günün aktüel konusu. Şimdi Kalkınma Bankasındaki beklentileriyle ilgili karşılaştığı durumu rüşvet iddiasıyla izah eden bir vatandaş bir tarafta ki ucundan siyasete bulaşmış ama diğer taraftan da bu “T” izinleri “Z” izinleriyle deyim yerindeyse yeni yılı birilerine bayram birilerine zehir eden bu defa siyasetçinin bireylere rüşvet vermesine ilişkin girişim. Sevgili Hasan Taçoy zaman zaman doğru şeyler söyler pek doğru şeyler yapmasa da bugün çok enteresan bir röportaj vermiş ve demiş ki siyasetçinin vizyon defterinde toplum için ne yapabilirim yazması gerekirken şahıslara ne yapabilirim yazıyor. E, bunun adı rüşvet. Yani siz kamusal menfaati toplumsal çıkarı gözetecek bir icraat ortaya koymak yerine bireyleri mutlu edecek o mutluluktan kendinize siyasi avantaj devşirecek şekilde eğer kamu kaynaklarını israf ederseniz kamu kaynaklarını deyim yerindeyse babanızın malı gibi kullanacak bir cüreti ortaya koyarsanız bunun adı da rüşvettir.

Üstelik bunu izah ederken maalesef bizi ahmak yerine koyan kendini de “Alleme-i cihan” sayan bir hoyratlıkla hareket ediliyor. İlgili Bakan ne diyor Ulaştırmadan Sorumlu Bakan 31 Aralık’ta akrabaya izin meselesi diye bir açıklama yaptı ve İzin Kurulunun önündeki müracaatlar içerisinde çok fazla akrabası varmış öğrenmiş ve müdahale etmiş ve işlem de henüz sonuçlanmamış. Nasıl diyor? Sonuçlanmayan ham listeyi birileri kamuoyuna sızdırdı mesele bundan ibarettir. Paniğe gerek yok diyor. Sonra dönüyor bugün ortaklarıyla da görüşmüş izinler iptal diyor. Siz de buna itiraz dile getirdiniz, nereden çıktı bu kadar izin furyası diye görüş dile getirdiniz ve bunun doğru olmadığını ifade ettiniz. E sorarım ben şimdi 31 Aralık’ta ham listeyseydi eğer o basına sızdırılan liste ve henüz sonuçlanmış bir durum söz konusu değilseydi bugün iptal edilen işlem ne zaman yapıldı? Ya 31 Aralık’taki işlem sonuçlanmış bir işlemdi ki siz de itiraz ettiniz ki Erhan Bey bu durumda yalan söylemiş oluyor bize tam da yılın son gününde ya da siz yalan söylersiniz bitmemiş bir işi bitmiş gibi göstererek, Hükümette kriz yaratmaya çalışırsınız. Nereden baksan tutarsızlık şunu net olarak ifade edeyim. Ne size ne Erhan Bey’e ne de Ünal Bey’e zerre kadar güvenmiyorum ve inanmıyorum çünkü siz her an içinde bulunduğunuz durumu izah etmeye yönelik bir şeyler söylüyorsunuz ama tutarlılık kaygınız sıfırdır. Eğer 31’inde bitmemiş bir işlemseydi bugün yapılan iptal hangi iptaldir? Dahası 50/200 Sayılı Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Denetim Yasası uyarınca yetkilendirilmiş İzin Kurulu verdiği kararlarla Bakanın onayına mı tabidir ki Bakan bu Kurulun verdiği kararları iptal ettiğini söyleyecek hakkı kendinde buluyor? Bizi kendi bildiklerimizden şüphe eder hale getiriyorlar. Açtım 50/2000 Sayılı Yasayı okudum bakalım Bakan neresinde bu Kurulun çalışmasını denetler ve onaylar ve neresinde bu Kurulun kararlarını iptal yetkisine sahiptir? Böyle bir dünya yok. O yasa içerisinde bir İtiraz Kurulu var, o İtiraz Kurulunun faaliyetleri de Bakandan bağımsız faaliyetlerdir dolayısıyla nereden baksan tutarsızlık. Bakınız çıktıkları bir elden fiyat teklifi alarak otoyol temizliği sonu Hükümetin en küçük ortaklarından bir tanesinin ilçe başkanına çıktı otoyol temizlenirmiş gibi yaptı yıllarca aylarca hem otoyol temizlenmedi hem kapılıp giden bir para söz konusu oldu yolun temizliği de belediyelere kaldı. Güngör Katı Atık Merkezi kaç defa ihaleye çıktınız, kaç defa iptal oldu ve ne zaman sonuçlanacağı meçhul bir durumla karşı karşıyayız? Güngör Katı Atık Merkezi, Güngör Katı Atık Toplama Merkezi'nin rehabilitasyonu ve çalıştırılmasıyla ilgili az şey mi iddia edildi?

Limanları az önce söyledim Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun yakıt alım ihalesi ve ihale düzeninin ortadan kaldırılıp elden fiyat teklifi alınarak, satın alınması kamu ihale düzeninin bertaraf edilmesi bunlar kabul edilir şeyler değildir. Bakınız, buradaki varlığınızı dediğim gibi fırsat bilerek belli ki sözünüz de Hükümet de geçiyor yani dediniz ki böyle izin meselesi olmaz T izni Z izniydi iptal de ettirdiniz, göreyim kudretinizi hodri meydan. Bu Mecliste 50 milletvekili vardır, ellisinin de bu Meclise beyan ettiği mal varlıklarıyla şu anki arasındaki farkı araştıracak bir komitenin kurulmasına ön ayak olun verin bu teklifi ben desteklemeye hazırım grubum adına da herhangi bir istişare yapmadan net olarak konuşabilirim. Gelin bu Meclisteki milletvekillerinin Meclise beyan ettikleri mal bildirimleriyle şu an bulundukları, bulundurdukları varlıkları arasında mukayeseyi ortaya koyalım hem toplum bu Meclise girildiği gün kimin nesi vardıyı bilsin, şeffaf olsun.

Çünkü siyaseti bizim temizleme zorunluluğumuz var. Hem de eğer bir değişim varsa kimin ne oranda değiştiği ve sebeplerinin ne olduğuna dair bilgilensin, çok net söylerim sakın kalkıp buna bana popülizm falan demeyin ha, hepimizin sahip olduğu varlıklar bellidir. Bu varlıkların varlık doğurup doğurmayacağı da bellidir, hepimiz toplumun önünde yer alan insanlarız, toplumun en önünde bilinen insanlarız ama sizin hoyratlığınız nedeniyle siyasetin lekelenmesi ve bu lekeden de bizim payımıza bir şeyler düşmesi bizi çok rahatsız ediyor artık, çok rahatsız ediyor. Yani bir gerçek vardır arkadaşlar, hem elinize attığınız her konuda bir şaibe iddiası söz konusu olacak, hem de hepsi aynıdır diyen bir yaklaşımla karşı karşıya kalacağız. Benim günahım ne yahu! Allah aşkına söyleyin bizim günahımız ne, bu salonun bana göre sağında oturanların günahı ne? Eğer ortada bir temizlenmesi gereken durum varsa birincisi siyasetle rüşvet kelimesinin yan yana gelmeyeceği bir durumu ortaya çıkarmaktır. Bu yasalara uygun hareket etmekten geçer. Siz attığınız her adımda yasaları, bırakın yasaları Anayasayı ihlal ederek yol yürümeye çalışıyorsunuz ve bunun adı da istikrar oluyor. Yahu o zaman Meclise ne gerek var, Anayasaya ne gerek var, yasalara ne gerek var? Sizi öğlene kadar Bakan ilan edelim ömrümüz vefa ettiği sürece, canınızın çektiğini yapın. Böyle bir şey olabilir mi yahu? Bu Meclisin emek vererek ortaya çıkardığı mevzuatı hiçe sayacaksınız, bireysel hakları, görevleri, ödevleri, yükümlülükleri göz ardı edecek bir geniş alanda hareket edeceksiniz ve ondan sonra da diyeceksiniz ki istikrar böyle bir şey. Yok bu tamamen istikrarsızlıktır, böyle bir şey olamaz. Onun için sene yeni ya 2024, bu seneyi hakikaten yeni bir şeyle başlatalım ve bu siyaseti bir temizleyelim, bu siyaseti bir temizleyelim. Bütçe görüşmelerinden yeni çıktık. Savcılık geldi dosyalara ne oldu dedik, Polis geldi, dosyalara ne olduk dedik. Mahkemeler geldi niye yargı yavaş ilerliyor diye sorduk. Hepsinin verecek bir cevabı var. Dolayısıyla mesele, biriken dosyaların temyize havale edilmesinden önce dosya birikmesine engel teşkil edecek bir duyarlılıkla hareket etmektir. Bakınız, çok net ifade edeceğim Girne Antik Liman doğrudan sizin ilgilendiğiniz bir konu, hakkında söylenmedik şey kalmadı, ben hiçbirine girmiyorum fahiş argümanların yüklenicinin, yüklenicinin aile bağlarının, siyasi bağlarının ama bir tek şey söylerim, bir ihaleye çıkarsanız ve o ihale bedelinden fazla değişiklik yapmak zorunda kaldığınız bir projeye dönüşürse o ihale, öyle ihale olmaz. Çünkü atıyorum 50 Milyonluk ihaleydi 100 Milyona çıktı. E, 100 Milyonluk ihale çıksaydınız rekabet koşulları çok farklı oluşurdu. Dolayısıyla eğer birazcık rakamlardan, birazcık da iş dünyasındaki eğilimlerden haberdarsanız ya doğru şartname yaparsınız o şartnameyi doğru birim fiyatlarla şekillendirir ihaleye çıkarsınız, ya da iptal edersiniz. Yapım işlerinden daha yüksek maliyetli elektrik işleri söz konusu olacak, o elektrik işlerini hesaba katmadan ihaleye çıkacaksınız, sonra yetişip başladık hadi onları da yaptıralım yükleniciye diyeceksiniz. Böyle gara gözlük olmaz, böyle hesap bilmezlik olmaz. Onun için Maliye Bakanlığı başta gelmek üzere Maliye Bakanlığı en çok hesap bilmesi gerekendir işte Özdemir Beyin tavrından gördük nanay onun da bir şey bildiği yok. Eğer hesap bilmeyen bir Devlet olarak hareket edeceksek, bırakınız da hesap bilenler yapsın bu işleri. Yoksa her adımınızda şaibe iddiası, her adımınızla siyaseti biraz daha itibarsızlaştıracak girişimler üstelik de hoyrat açıklamalarnan, hoyrat açıklamalarla konuyu geçiştirmeye çalışmak, biliniz ki ne istikrar doğurur, ne de istihdam doğurur. Ancak bu ancak bu ülke biraz daha küçülür, biraz daha un ufak olur.

Doğrusu buradaki varlığınızdan cevap vermeye niyetiniz olduğunu anlıyorum, onun için teklifimi tekrarlıyorum. Geliniz hükümet tarafı olarak kabul gösteriniz bu Mecliste bulunan her bir milletvekiliyle ilgili bir Araştırma Komitesi oluşsun AD-HOC Komite olsun bu. En azından kendi kişisel varlıklarımızın ne noktada olduğunu, beyan ettiğimiz varlıklara göre hangi değişime tabi tutulduğumuzu kamuoyu öğrensin ve belki birazcık vicdanlar rahatlar, çünkü bu rahatsızlık sürdürülebilir değildir.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Evet teşekkür ederim Sayın Şahali.

Sayın Bakan, buyurun.

TURİZM GENÇLİK VE SPOR BAKANI FİKRİ ATAOĞLU – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii ki Sayın Şahali’nin yapmış olduğu bu konuşma içerisine sondan başlayacak olursak, mal varlığıyla ilgili, hatta her yıl Meclise sunmuş olduğumuz çoluk çocuğumuzun bile mal varlığıyla ilgili. Ben birkaç kez bile burada dedim ki, niye böyle yapıyoruz, gelin burada bir değişiklik yapalım. Eğer konu Fikri Ataoğlu’ysa örnek veriyorum Fikri Ataoğlu’nun mal varlığı beyanını Meclise her yıl bütün 50 milletvekili için geçerlidir bu, Merkez Bankası bir tuşa basar ilgili kişinin kaç parası var, kaç para borcu var çıkar. İkinci tuşa basar Tapu Dairesinde, üstünde ne kadar malı mülkü var çıkar. Üçüncü tuşa basar Ulaştırma Bakanlığında, üzerine ait çoluk çocuğuyla ilgili bile olsa üzerine ait araç gereç ne vardır hepsi çıkar. Bu konuda bile dedik ki arkadaşlar, eksik bir şey olabilir, bazı arkadaşlarımız var kendi üzerindeki geçmişten gelen arazilere baktığında atıyorum 50 tane arazi var, ya da birçok arazisi var, ya da birçok malı var, şimdi bu arkadaşlar arada bunları da unutabilir, unutmaması için bu arkadaşlarla da ben görüştüm unutmaması için az önce söylediğim bir öneri, gelin hep beraber Mecliste hiç uğraşmayalım üç tuşa basarak kişinin ya da dördüncü tuş da var ise bilemem şimdi aklıma gelen Erkut'un yaptığı konuşma sırasında düşündüm bunu daha önceden de konuştuyduk çünkü, üç tuşa ya da dört tuşa basarak yetki verelim bunlar çıksın. Kimse kimsesinden bir şeyi gizlemesin. Ha bunun dışında malvarlığıyla ilgili ben Fikri Ataoğlu olarak hiçbir şeyim yok, sıkıntım yok, hiçbir sıkıntım yok. Bahse konu arkadaşımızın sizin dediğiniz gibi aslında ya da televizyonda konuşmasını yaptıktan sonra elbette haber aldık, baktık gördük hemen ertesi günü ilgili avukatlarımızı çağırdık, polisi de çağırdık gerekli işlemlerin yapılmasıyla ilgili de ifademizi de verdik, talimatı da verdik. Şimdi gülerim tabii ki yani o günlerde de güldüm de hatta hani çok da üstüne düşmek de istemedim bu konunun ama arkadaşlar hayır olmaz yani bu artık ne kadar susacağız yani olmaz bir şekilde birilerinin öğrenmesi lazım bazı şeyleri deyince, dedik o zaman tamam. Şimdi arkadaşımız diyor ki, geldi diyor bir Kulüp Başkanı Bakanlığa makbuz kesti aldı parayı çıktı dışarı saydı 10 Bin Liralık makbuz kesti, 5 Bin Lira çıktı. İçeri geldi sordu geri kalan 5 Bin Liram nerede? 5’i senin 5’i benim denmiş. Şimdi hiçbir Bakanlıkta, hiçbir dairede nakit paranın dönmediğini bilmeyen mi var? Eğer uygun görülen bir rakam varsa yardım edeceğiniz herhangi bir kulübe, ya da herhangi bir yere, uygun gördüğünüz rakamın faturasını getirir, müracaatına onu eklersiniz gönderirsiniz Maliyeye, Maliye de ya hesabına yatırır, ya da kroslu çek çıkar. Bundan dolayı çok üstüne düşmek istemedim.

(Sayın Emrah Yeşilırmak Başkanlık Kürsüsünü Sayın Sami Özuslu’ya devreder)

Akabinde 2 Buçuk Milyon rüşvetten bahsetti benim ve Hasan arkadaşımın, buna da güldüm gerçi. Çünkü zaten bu iki arkadaşın arasındaki ilişkilerin ne kadar engelli bir ilişki olduğunu çok iyi bilen birisi olarak öyle bir teklifte de asla bulunmadığını da bilen birisi olarak. Kredi talebinin reddedildiği o günlerde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyorken bu kredinin çıkmayacağını bilen bir arkadaşım, bir kardeşim böyle bir teklifte nasıl bulunur diye bu yorumu yaptık. Baktık ısrarcıdır ve hemen dedik ki yani avukata ve polise bilgi verelim, Kalkınma Bankasından da bilgi istedim. Dedim nedir yani bu arkadaşın dökümünü verin bana falan, tabii ki Kalkınma Bankasının bana verdiği mesaj, yani bu meblağın 6 Milyon Dolar turizm yatırımı ve 650 Bin Dolar turizm işletme kredisi ve yüksek olduğu için 30 Eylül 2021 tarihinde Yönetim Kurulu toplantısı değerlendirmeye başlaması için ön onay vermiş. Dosya hazırlık süreci başlayıp geri kalan eksikliklerinin olduğunu da bildirmişler, eksikliklerin tamamlanmasıyla ilgili izinler vesaire onu da bildirmişler, akabinde bankaya sunduğu diğer özel bankalardaki borçların ekstreleri incelendi ve borçların şirket yapısına göre çok yüklü olduğu görüldü. Tabii ki burada öz kaynağı olmadan ilgili proje için özel bankadan kredi alındığı tespit edildi, bunun için de zaten kendi el yazısı da var bankada. Bu süreçte yine özel bankalardan donuk kredisi statüsünde borçları olduğu görüldü. Tabii ki bu bildirildi, onun sonrasında da bu borçları halletti. Tabii ki bu arada da süreç bayağı bir uzadı. Süreç uzayınca tabii ki tekrardan kredisinin değerlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını talep etti. Akabinde 20 Eylül 2022 tarihinde Yönetim Kurulu toplantısında yine oybirliğiyle yasalarımızın gereği kredi reddedildi. Kredinin reddedildiği de bildirildi, kredinin reddedildiği için tebliğ edilmek üzere bütün gerekçelerin kendisi tarafına verilmesine yönelik bilgi verildi, tabii ki gelip onları da almadı. Yani genel bilgi olarak baktığımızda donuk borçlarını temizlemek için beklediği süreçte dövizin de ciddi şekilde artması diğer bankalardaki borç miktarını da esasında artırmış oldu ama dediğim gibi en önemli konu öz kaynak kullanması gereken yerde borç olarak hep ilerlemiş oldu.

Konu özetle bu şekildedir. Ben yani bu konuyu esasında karşı taraf gibi bir mantıkta olacak olan birisi olmuş olsaydım bütün o el yazılarını, bütün müracaatlarını, ekstrelerini şunları bunları bir şekilde bunları yansıtabilirdim de ama bana yakışan bir hareket değildir bu. Bana yakışan bir hareket olduğuna inanmadığım için sadece Kalkınma Bankası Genel Müdürü bir açıklama yaptı duyulan rahatsızlıktan dolayı. Ve dediğim gibi yani bu süreçte de tabii ki siyasi partiler de bu konuyla ilgili duyduğu rahatsızlığı, siz de duyduğunuz rahatsızlığı dile getirdiniz. Ve bu konuyla ilgili Meclis Araştırma Komitesi kurulsun bile söylendi, hazırım bu konuda da hazırım, çünkü önemli konulardır işte kimisi gelir rüşvetle ilgili başka başka arkadaşlarımızla da ilgili birtakım yorumlar yaparlar, dolayısıyla bu yorumların yapılmaması için Meclis Araştırma Komitesinin kurulmasına derseniz hazırım. Mal beyanıyla ilgili malla ilgili beyanda bulunmamızla ilgili az önce söylediğim teklifte hazırım, onun dışında daha geliştirmek üzere bir yasa yasaysa yasa ona da hazırım, zannedersem aramızda hiç kimsesi de buna karşı değil diye düşünüyorum. Çünkü netice itibarıyla burası küçük bir yer, herkes herkesi bilir, herkes herkesin geçmişini de bilir, neyin ne olduğunu da bilir. Onun için çok fazla kendi adıma bir sıkıntım yok, yapılması gereken ne varsa tümümüz adına da temizleyeceğimiz en azından herkes herkesi bilir dediğim noktada ama piyasadaki insanların bakış açısını da bir şekilde kamuoyunu da rahatlatmak için yapmamız gereken bir şey de varsa bunları da ben yapmaya hazırım.

Ben dile getirdiğiniz için tekrar teşekkür ederim ve dediğim gibi mal varlığı konusunda da, Meclisteki her yıl verdiğimiz beyan konusunda da onun…

ERKUT ŞAHALİ (Gazimağusa) (Yerinden) – Dönem başında dedik bir de.

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Tamam, bir defa daha neyse o notu alalım değiştirelim, hiç bizim beyanımıza da gerek yok. Üç tane, dört tane tuşa basarak bütün bunlar zaten çıkar, kimin, neyin ne olduğu da ortada olmuş olur, herkes de bunu bilmiş olur. Hatta herkes de uygun görürse yayınlanır da bunlar, hiçbir sorun da olmaz. Teşekkür ederim ilginizden dolayı. Dediğim gibi yapılması gereken çalışma neyse hep beraber de bu çalışmaları yapmaya hazırım. Teşekkür ederim.

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – “T”leri,”Z”leri da söyle madem, yani Erhan yok, “T”leri, “Z”leri.

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – Yani bu izinlerle ilgili…

ERKUT ŞAHALİ (Yerinden) (Devamla) – Verildi miydi, verilmedi miydi en başta onu söyle.

FİKRİ ATAOĞLU (Devamla) – İzinlerle ilgili tabii ki yani ben şikayetimi ben dile getirdim. Yani bu olaydan haberdar olmadığımı zaten basında da ben bunu paylaştım. Ama o günden bugüne tabii ki yılbaşından sonra hemen hızlı biz Adıyaman’a ekip ayrı ayrı bir taraftan Sayın Başbakan Adıyaman’a gitti. Sayın Başbakanın gelişiyle ben gittim. Dün geldik zaten daha Adıyaman’dan, bugün hasbelkader görüşme durumumuz oldu ve bugün yine ben duymuş olduğum rahatsızlığı dile getirdim, hemen akabinde de bu konunun ileri bir zamana ötelenmesiyle ilgili, konuyla ciddi bir şekilde çalışma yapılacağını söyledi ve bu konu bu şekilde de ötelenmiş oldu.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan.

Şimdi sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın “Atama Hükümet Tarafından Verilen “T” ve “Z” yani (Zet) İzinleri” konulu güncel konuşma istemi vardır.

Sayın Katip, istemi okuyunuz.

KATİP -

8.01.2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin 8.01.2024 tarihli 26’ncı Birleşiminde, “Atama Hükümet Tarafından Verilen “T” ve “Z” (Zet) İzinleri” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Biray HAMZAOĞULLARICTP İskele Milletvekili |

BAŞKAN – Buyurun Sayın Biray Hamzaoğulları, Kürsü sizindir.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) – Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli vekiller ve atama hükümet; tabii Sayın Arıklı beni aradı, “Geliyorum” dedi, gelene kadar ben konuşmamı yapayım, yolda herhalde dinler bizi diye düşünmekteyim.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) – Değişeydin sıranı da geldiğinde konuşurdun.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Teşekkür ederim fikrinize ve görüşünüze saygı duymakla beraber Sayın Şahali'nin arkasından ufak ufak dokunuşlardan tabii aslında çok büyük dokunuşlardır bunlar ama nedense bir türlü hızlanamıyor adalet KKTC’de ve bu beni aslında gerçekten yaralıyor.

Şimdi Sayın Başkan, değerli vekiller; atama hükümet çığırından çıktı. Gerçekten çıktı. Şimdi birkaç gazete manşetinden sonra içinden geldiğim bu mesleğin ve sıkıntıların ve de bana özelden gelen bilgilerin halk tarafından bilinmesine katkı koyacağım ve yine tabii ki bugün Sayın Bakanın açıklamasını da konuşmamın sonunda dile getireceğim. Şimdi Facebook’a da baktım, 31 Aralık 2023 günü Sayın Arıklı bir paylaşım yapmış Facebook üzerinden. Geçtiğimiz gün ben yurt dışında iken toplanan İzin Kurulu belli sayıda turistik “T,” kiralık araç ve taksi izni vermiştir. Göreve geldiğimiz günden beri hiçbir izin vermediğimiz için her üç alana da müracaat sayısı birikmiş ve binleri bulmuştur. Toplantıya akrabalarımdan üç kişinin ismi de sunulmuş, fakat benim müdahalem ile bu isimler toplantı esnasında geri çekilmiş, yerlerine başka isimler konulmuştu. Buna rağmen diyor burada toplantıya katılan bir kişi sonuçlanmayan bu ham listeyi basına sızdırmıştır. Yani…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Aha geldi.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Hoş geldiniz Sayın Bakan, sizin paylaşımınızı okudum. Screen shoot yaptığım vakit, 43 dakika sonra yapmış olduğum bir paylaşımınızdı bu, bugün itibarıyla 31 Aralık 2023 günü gözüken en son cümleyi okuyacağım. “Buna rağmen” demişsiniz, “toplantıya katılan bir kişi sonuçlanmayan bu ham listeyi basına sızdırmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” Şimdi bir gazeteci çok şeyler yazdı bu konuyla alakalı, paylaşımlarından biraz okuyacağım, sonra da kendi görüşlerimi dile getireceğim ve halka biraz daha çok bilgi vermek niyetiyle bu konuşmayı yapıyorum, çünkü yıllarca 30 sene yapmış olduğumuz bu meslekte siyaset hep birilerini dövmüştür. Dövmeye de devam edecek çünkü kıstaslar yanlış, çünkü değerlendirmeler yanlış, çünkü bu işi İzin Kurulu da doğru değerlendirirse bile kendi içinde, yanlış değerlendirildiğinin, nasıl değerlendirildiğinin kısmen bazı bilgilerle paylaşmaya devam edecek. Diyor ki gazete yazarı; “Bu liste utanç listesi, bu listeye soygun listesi, bu liste hal yeme listesi, aile, hısım, akraba dağıtım listesi. Sonuna kadar takipçisi olacağız, iptal edilene kadar takipçisi olacağız.” Yine diyor ki aynı gazeteci; “İnanılır gibi değil, Noel Baba hükümet bir taraftan elektrik zammı vergi yükseltmekle uğraşsın, diğer taraftan da yana, yandaşa, İranlılar, Rus’a “T” iznini satıp devleti dolandırmana ey UBP-YDP-DP’liler iyi bakın. Bu torpil listesine girmediniz mi? İranlılar, Ruslar, İsrailliler listede, örgüt başkanları vekil adayları listede. Anladınız mı? YDP Vekil Adayı akademisyene Lefkoşa-Mağusa yolunu tamamlamadığı halde temizlik parası verilen YDP bir eski İlçe Başkanına, UBP örgüt başkanlarına, müsteşarlar işin içinde, bu nasıl bir soygun düzeni yarabbi! Yazıklar olsun!”

Şimdi Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ekmekçi’nin de yazdığı gibi biraz sonra bana özelden gelen bir liste söyleyeceğim Sayın Arıklı size. Bunların içinden kimler doğru, kimler yanlış söylersiniz herhalde diye düşünmekteyim. Ancak çok uzun yıllardan beri “T” izni, taksi “T” izni verilmedi, ancak buradaki yapmış olduğum bir konuşmada da bunun altını çizmiştim. Taksi “T” izni yerine turistik “T” izni verdiler ve taksi açıklarını turistik “T” izinleriyle cover ettiler. Yani örttüler, yani imdada yetiştiler. Nedir bunlar? Zaten gümrükte bile 21 artı olduğu vakit “C” ehliyetiyle sürülen, yani çok uzun yıllardan beri bunlar üzerinde oynanarak gelindi ve tamamen siyasetler, siyaset yapıldı ve her dönemde birileri dövüldü. Biraz sonra kimler dövüldü, kimler dövülecek, ne için dövüldü, neden dövülecek diye anlatacağım. Burda taksi “T” iznine baktığımda 14 tane izin gösterir. İlginç bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bir müracaat tarihi, hatta iki müracaat tarihi 25.12.2023. İzin Kurulu ne zaman toparlandı? 28.12.2023. Yahu o kadar hızlı mı çalıştı bu Polis Teşkilatı, Sosyal Hizmetler Dairesi ve/veya kimlersaydı araştıranlar ve üç günde tespit ettiler ki ihtiyaç vardır? Vallahi helal olsun kendilerine! Şimdi yine bu listeye baktığımda, evet İskele bölgesindeki otellerin ihtiyacı vardır. Doğrudur, ancak oteller sizin otellerin içinde park etmesine etmenize müsaadeleri yoktur. Peki hal durum böyleyken bu taksi duraklarının durak yerleri nerdedir? İlgili belediyeye yazı yazılıp bu insanların duracakları durak yerleri nerededir diye araştırmalar yapıldı mı? Yine bu müracaat eden insanların içinde 3 tane Ercan Havaalanı var. Mümkün olduğu kadar isimleri söylememeye gayret edeceğim. Yani Ercan Havaalanında neye dayanarak üç tane taksi “T” izni, yani 41 tane var da niye 44 da 51 değil? Yani 10 tane daha değil? Neden 15 tane daha değil? Zaten her şeyden önce İzin Kurulunun çözmesi gereken bir sorunu var bana göre. Nedir bu? Taksi “T” izinlerini cover eden 9 artı 1 turistik araçların statüsünü yeniden belirlemesi gerekir. Düzeneğini yeniden yapması gerekir. Hiçbir şey yapılmadı, hiç uğraşılmadı ve ilginçtir Sayın Bakan, taksi “T” izinleri bir,iki tanenin dışında, geri kalanı üç tanenin dışında, geri kalanı 2023 yılında müracaat etti. Ne oldu yani bu atama hükümet birilerine mesaj mı verdi? Müracaat edin da yıl sonu sizlere “T” izni mi vereceğiz dendi? Ve yine bu taksi “T” izinleri belki ilk anda baktığınızda etkileyebileceği yerler yoktur havaalanı haricinde. Havaalanına verilen “T” izinleri tamamen ranttır Sayın Bakan, tamamen rant işidir. Rakam duymak ister misin? İstersen gel şimdi birlikte binelim, Ercan Havaalanına taksi durağına gidelim. Hiç kimse de ne sana, ne bana dokunmadan, bize tatlı tatlı anlatsınlar kaç paraya gidermiş, kim kiralamış, kim ne yapmış? Dolayısıyla Sayın Bakan, buraya verilen üç tane “T” izni büyük bir ranttır. Çok büyük bir ranttır. Bir dönüm araziden daha fazla bir ranttır. Sahil kenarındaki bir dönüm araziden daha büyük bir ranttır. Rakam söylemeyeceğim, ben bu mesleğin çocuğuyum, hiçbir “T” izni müracaatım da yoktur. Bir tane bir arkadaşım müracaat etti, turistik “T” izni verdirtti bana sırf Kar-İş’e Başkan olayım diye, ancak atama Başkanlıktan, üyelikten, otobüs şoförlüğü üyeliğinden Divan Başkanlığını bir buçuk yıl orada yaptığım için bu konularda bilgi sahibiyim ve sürekli içlerindeyim. Burada baktığımda örgüt başkanları var, mağdurlar var. Mağdurlar derken yani gerçekten mağdurlar var, çünkü doğru bir şey yapılmadı. Çünkü açılmadı densin ki Ercan Havaalanına taksi “T” izni vereceğiz. Denmedi ki Arkın Otele taksi “T” izni vereceğiz. Denmedi ki Kaya Palazzo Otele izin vereceğiz. Denmedi ki Vuni Palas Otele izin vereceğiz. Denseydi çok değişik müracaatlar görecektiniz Sayın Bakan.

Şimdi bu işlerin içinden geldiğim için geçmişte yapılan yani bu sizin zamanınızda yapılmadı ama şimdi vereceksiniz ve verirken tabii en son okuyacağım yapmış olduğunuz açıklamayı da ama ilginç bir şey söyleyeyim size. Bunu görünce ister istemez aklıma geldi Sayın Bakan. Karar defterlerine imza koyarlarken en alta imza koyarlar, yukarıya da iki tane, dört tane isim yazarlardı eskiden, en alta da imza atardı İzin Kurulu. Aradaki 15 kişiyi de artık Bakan mı yerleştirirdi, müsteşar mı yerleştirirdi, oradakiler mi yerleştirirdi kısacası yerleştirirlerdi ve hiç kimse de bilmezdi. Çünkü o zamanlar bilgisayar sistemi de yoktu ve ilginç olan nedir Sayın Bakan? Turistik “T” izni listenizde 29’dan sonra 30 ve 31 tamamen boş. Yani buraya iki kişi daha eklenecekti ya da eklenecek ya da bilmem. Dolayısıyla burada bir adet, iki adet, beş adet ancak turistik “T” izni derken bana göre alacak olan şahıs şunu da yazması gerekirdi, müracaat eden şahıs İzin Kuruluna şunu da yazması gerekirdi. Ben dokuz artı bir alacağım, ben 22 artı bir alacağım, ben otobüs alacağım. Size burdan okudum Sayın Bakan isterseniz tekrar cep telefonuna bakayım. 2016 model bir Travego 3 Milyon 600 Bin TL. Dolayısıyla öyle herkes bu gemiyi bu treni yürütemez. Ve bunlar alınacak olan turistik “T” izinleri hepsi dokuz artı birdir Sayın Bakan. Geçmişteki konuşmalarımda söyledim. Burda tekrar söyleyeyim size. Eğer, eğer Avrupa Birliği kapılarından girerlerse ki kimdir bunlar? Pile kapısı ve 2 Buçuk mil kapısı ve ben bunlara Avrupa Birliği kapısı derim. Diğerleri Güney Kıbrıs kapısıdır. Çünkü burada bulunan ESPY polisi bakmaz arabalara dokuz artı bir mi, yedi artı bir mi? Bir ara Güney Kıbrıs’taki Yol İzin Dairesi bu şeyden rahatsız olduğu için Larnaka’daki kendi taşımacıları nasıl ki “x” yerden havaalanına giden Ercan Havaalanına giden da yolcu almaya çalışın da ordaki taksiciler, otobüsçüler iş azlığından rahatsızlık duyarlar. Larnaka’daki taksiciler de rahatsızlık duyduğu için bildirim yaptılar ve bu bildirimler neticesinde dokuz artı bir araç koltuğunu söker geçerken kapıyı ve öyle giderdi veya içinden söker yedi artı bir, beş artı bir şekle çevirir ve ona göre hareket ederdi. Şimdi ilginçtir bir tane var burada mesela 12 adet. Evet biraz sonra okuyacağım kimlere kimlere verildi, kimlere verilecek listesini okuyacağım Sayın Bakan. Bu 12 adet verdiğiniz şahıs, beş adet verdiğiniz şahıs, beş adet ver, sekiz adet verdiğiniz şahıs...

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Yok öyle bir şey Allah aşkına ya. Allah aşkına yani...

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Sayın Bakan buradan çıkın açıklayın. Açıklamanızı da okudum ama burada burada var yani burada var.

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Öyle bir şey hakkında...

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Burada var Sayın Bakan. Sayın Bakan...

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Sana defalarca söyledim. Öyle bir şey yok. Sadece talep listesidir. Verilen o değildir. Neyse birazdan açıklayacağım.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Sayın Bakan...

BAŞKAN – Devam edin lütfen.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Sayın Bakan sizinle özelden de konuştuk ve biraz sonra söyleyeceğim, gene söyleyeceğim. En son da beyanatınızı da okuyacağım. Beyanat en son beyanatınız da ters düşmesin inşallah açıklamanız. Çünkü son söz vekilindir ve tekrardan buraya çıkabilirim konuşmak için. Şimdi bir hafta on beş gün önce buradan bir yasa geçiriyorduk hatırlarsanız zet taksilerin 10 yıldan fazla devamlılığı sağlansın diye, sonra bir yerlere takıldı ve 10 yılda “T” iznini zet taksi iznini çıkartması gereken araçtan yani 10 yaşındaki araçtan oradan çıkıldıydı çıkılacaktı. Neden? Çünkü insanlar bir pandemi süreci yaşadı ve bu pandemi sürecinde Sayın Bakan etkilenmiştir herkes. Herkes istisnasız herkes, yolcu taşıyan herkes etkilenmiştir, turizm işi yapan herkes etkilenmiştir ve o açığı 2019, 2020 yılı açığını aslında küçük işletmelerin çözmesi, sökmesi, yola devam edebilmesi biraz sıkıntılıdır. Yine ilginçtir Sayın Bakan tarihlere baktığımda 2023 yılı ağırlıkta. Yine bakın mesela bir yerde kaç tane istediğinin miktarı yok, bir yerde hangi zamanda müracaat ettiğine dair bilgi yok. Turistik “T” izni pardon zet taksi izni için. Dolayısıyla burda da sıra atlama yapıldı yine birilerine mi ekstradan vereceklerdi edeceklerdi bilmiyorum.

Şimdi Sayın Bakan eğer kıstaslar doğru olmazsa, eğer bu yönde çalışmalar yoksa, çok değişik şeyler olur. Bizim bölgede, bizim yol boyunda hep böyle olmuştur. Ben seçilmeden evvel “T” iznini alan “x” köyün sahibi 50 Bin TL’ye yani 50 Bin Sterline o günün şartlarında satmıştır. Ama bizi polis zoruyla köyünden atmıştır. Dolayısıyla onun değişik bir versiyonu var şimdi şu anda. Kaldı ki siz dersiniz ki işte şirketleşmeler yapacağız, daha iyi yere taşıyacağız, daha güzel şeyler yapacağız diyorsunuz ama bu yandan da ciddi bağlamda “T” izni dağıttınız, zet izni dağıttınız. Yani şimdi bunların içinde hava parasına satıp da rant elde edecek olanlar da var. Sizi yine de uyarayım Sayın Bakan ben söylemiş olayım. Bana verirsiniz üç tane “T” izni ben hiçbir şey yapmam, hiçbir şeye dokunmam, hiçbir şey de satın almam. Sende de para çok. Den ki bana ayda 10 Bin TL araba başı üç araba 30 Bin Lira veririm sana “T” izinlerini koyan ütüne üstüne çıkan yola ve devam eden. Bu “T” izinlerini verirken İzin Kurulu hangisinin sosyal sigortasını sordu, soruşturdu, araştırdı. Hangisinin? Yatırdı mı? Yatıracak mı? Şimdi bu zet taksi saydım, sayamadım. Saydım aslında. Bayağı zet taksi izni verecen. Bu zet taksi izinlerinin hepsi devreye girdiği vakit Sayın Bakan ve hepsi de yeni araçlar aldığı vakit ne olacak bilir misiniz? Elinde eski araç tutanların veya çok eskiden başlayanların idam sehpasında kurulmuş olan ipin çekilmesi demektir. Burada öyle demin öyle kafadan saydım. Sizle de konuştuydum ama siz rakamı açıklar mısınız bilmem. Öyle kafadan değil ama sayabilirim yani. 10, 20, 70, 90, 100, 150, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 350, bir tanesi 400 tane istemiş, 450, 455, 465, 475, 490, 505, 545, 560, bir tanesi 150 adet istemiş.

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – İstemiş de kaç tane almış?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Bilmiyorum. Ben 560, 150 daha 710. 20 daha 730, 750, 770, 800, 820, 830, 840, 850, 860, 875, 885, 895, 905, 915, 925, 935, 945, 965, 975, 995, 1005, 1015, 1025, 1065, 1105, 1145, 1155, 1180, 1200, 1220, 1230, 1240, 1290, 1310, 1340, 1350, 1370 nerde buldular parayı Sayın Bakan? 1380, 1390, 1420, 1440, 1455, 1470, 1480, 1490, 1510, 1520, 1530, 1545, 1565, 1600, 1575, 1595, 1605, 1625, 1635, 1640, 1650, 1674, 1684, 1694, 1794, 1694, 1704, 1724, 1730, 1745, 1765, 1785.

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Şaka gibisin, vallahi şaka gibisin!

BAŞKAN – Biray Bey süremizi aştık...

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Yani 1780 adet zet taksi izni müracaatı var sevgili dostlarım ve Sayın Bakanın verdiği.

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Ne var bunda?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Evet devam ediyorum Sayın Bakan.

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – İsterse 10 Bin tane olsun.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Elbette elbette. Benim tek derdim Sayın Bakan gerçekten bunlar bu parayı nereden buldu, nerde duracaklar, nerede duracaklar, sosyal sigortalarının takipçisi olacak mısınız? Diye bir de...

BAŞKAN – Toparlayalım lütfen.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Toparlayacağım Sayın Başkan. Son iki şey okuyacağım. Bir Sayın Arıklı’nın en son üç, beş saat önce yaptığı açıklamayı, bir de bana özelden gelen bir Whatsapp mesajını. Diyor ki, bu verilen şeylerin içinde, izinlerin içinde Erhan Arıklı’nın ablasının damadı Mevlüt Çiçek’e 15 kiralık izni, Erhan Arıklı’nın kardeşi Ayhan Arıklı’nın kızı Asena Tofta’ya 20 kiralık izni, Erhan Arıklı’nın rahmetli Abisi Orhan Arıklı’nın büyük oğlu Yıldırım Arıklı’nın damadı Basri Çağlayan’a “T” izni, rahmetli Orhan Aıklı’nın diğer oğlunun eşi Elif Bayraktaroğlu’na “T” izni, rahmetli Orhan Arıklı’nın kızı Neslihan Taşdemirci’nin oğlu Çağdaş Demirci’ye “T” izni, YDP Milletvekili adayı Suphi Asıltürk’e beş turistlik izni, YDP Değirmenlik Örgütü Başkanı Abdurrahman Koloğlu’na kiralık izin, DP Gazimağusa Eski İlçe Başkanı Servet Karabacak ve 10 adet kiralık izni, YDP Eski Gençlik Kolları Başkanı Birkan Kızılkaya’ya 10 kiralık izni, YDP Milletvekili Talip Atalay’ın sekreteri Banu Balık 10 kiralık izni, YDP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu As Başkanı Cebrail Doğan’ın babası Celal Doğan’a 10 adet kiralık izni, Güneş televizyonu ve Güneş gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni Onurcan Çakırsoy’a 24 kiralık izin, bunları umarım cevaplarsınız Sayın Bakan. Çünkü böyle bir şey dolaşır orta yerde ve evet screen shoot yaptığında Erhan Arıklı’nın beş dakika dediği ancak şu an itibarıyla üç, beş saat önce kendi Facebook sayfasından böyle bir açıklama yaptı. Bugün koalisyon ortaklarımızla da yaptığımız ortak toplantıda kendilerine İzin Kurulunun vermiş olduğu rent a car turistik “T” izni ve taksi izinlerini bir daha incelenmek üzere geri çekme kararımı ilettim. Ortaklarımızın da olumlu görüşleri doğrultusunda bu izinlerin verilmesi tarafımızdan durdurulmuştur.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Hamzaoğulları. Sayın Bakan.

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI – Evet, Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; Biray Hamzaoğlu’nun toplu taşımacılıktaki, daha doğrusu taşımacılıktaki tecrübelerine, fikirlerine her zaman değer vermişimdir. Kendisinden birçok sefer destek almışımdır, fikir almışımdır.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) (Yerinden) – Bu konuda teşekkür ederim Sayın Bakan.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Evet almaya da devam edeceğim merak etme. Şimdi öncelikle Biray kardeşim benim bu İzin Kuruluna sunulan listede uzak akrabalarım vardı ama derhal müdahale ettim ve onları çıkarttırdım. Bunu da açıklamıştım. Son listede tek bir yakın akrabam bu listede olmadığını defalarca söylediğim halde birileri ısrarla o ilk talep listesindeki isimleri gündeme getirmeye devam ediyor. Maksat kafa karışıklığı.

İki, ben yine Türkiye’ye giderken İzin Kuruna demiştim ki kardeşim biz yirmi aydır kimseye izin vermedik ve müthiş bir yığılma oldu. Yaklaşık Bin 720 civarında turistik “T”, bir o kadar da rent a car izni birikti. Biz bu dönem içerisinde 800 civarında rent a car iptal ettik bu yirmi aylık süre içerisinde sevgili Biray, bunu sorabilirsin içeride arkadaşların da var. Yüz civarında da turistik “T” iptal ettim. Yani ya amaç dışı kullandı, ya şu oldu, ya bu oldu, ya kendisi zamanında bu alımları yapamadı. Bu sebepten dolayı 800 turistik, 800 rent a, car, 800’de 100 civarında da turistik “T” iptal ettim. Dedim ki rent a carlardan on talebi aşmayacak şekilde, turistik “T”lerde de bir talebi aşmayacak şekilde ona göre izinleri verebilirsiniz. Bu talepler de gene birileri tarafından sürekli konuşuldu, konuşuldu. Bilmem kim 150 tane, bilmem kime beş tane, kime yirmi tane. Elli tane de yapabilir, Bin tane de yapabilir. Günün sonunda biz en fazla bir kişiye on tane rent a car, bir tane de turistik verdik. Yani öyle konuşulduğu kadar değil tekrar söylüyorum iptal ettiğimiz kadarını verdik. Bu izinlere iki kesim tarafından ciddi şekilde reaksiyon gösterildi. Bunlardan bir tanesi toplamda 3 Bin civarında müracaat var ya, e siz bunların bir kısmına veriyorsunuz 100, 150 her neyse, diğerlerine de veremiyorsunuz. Bu sefer o alamayanlar ben niye alamadım, ona niye verdiniz diye ciddi şekilde reaksiyon gösterdi haklı olabilirler. Bir kesimde var ki geçmişte aynı şekilde, yine aynı İzin Kurundan, yine kendilerine yakın hükümetler tarafından bu izinleri verilmiş olan kişiler o ellerindeki rant değerinin, rantın, değerinin düşmemesi için başkasına verme ha! az önce sen söyledin ya Ercan'dakiler ayrı. Sakın başkasına verme. Niye? Burası bizim çiftliğimiz. Başkasına veremezsin. Verirsen hangi kritere göre verdin? Kardeşim sen hangi kritere göre aldın? Hangi kritere göre aldın? Aynı tüzük maddesiyle, aynı İzin Kurulu sana vermedi mi? Bizde bir laf vardır köylük yerde dana otu aldın da hak mı ettin derler. Yani kendi Hükümeti, kendi Partisi Hükümetteyken o izni alabilir sıkıntı yok. Başkası aldığında kıyametler kopar.

Değerli arkadaşlar; bakın şu anda piyasada 20 Bin 351tane, 20 Bin 351 tane taşıma iznine sahip araç var. 20 Bin 351 Biray. Bunun yaklaşık 10 Bin tanesi kamyon, geri kalan da turistik “T”, minibüs, dolmuş, otobüs vesaire. Bu 20 Bin 351 tanesi de sevgili dostum aynı İzin Kurulu tarafından, aynı Tüzüğe dayanarak verildi. Ben bekledim ki mesela Dörtlü Koalisyon döneminde sen Hükümetteydin dostum, o dönemde 125 adet kamyon, 35 adet okul otobüsü, 36 adet personel otobüsü, 14 adet turistik, 7 adet yolcu otobüsü, 250 civarında kiralık verilirken deseydin ki arkadaş bunu neye dayanarak verdin? Hangi kritere dayanarak verdin? Ve yine madem öyle sana bu konuları açmayalım dedim, sen ısrarla açtın. Ha CTP’nin Hükümette olduğu dönemde, 2004’le 2009 arası 759 kamyon, 25 adet taksi, 394 adet otobüs, Bin 507 adet kiralık verildi. Hele hele 2007’deki 22 tane taksi izni isimleri burada. Okumayayım, gerçekten okumayayım kimlere verildiğini. Dolayısıyla sizden ricam tamam UBP Hükümetleri dönem, Biray lütfen, UBP Hükümetleri döneminde de verildi. CTP Hükümeti döneminde de verildi. Dörtlü Koalisyonda da verildi. Aynı tüzükle ve aynı İzin Kurulu tarafından verildi kardeşim. Ha şu anda bir çalışma yapılıyor. Bundan sonra biraz daha kriterler şeffaf olacak. Biraz daha böyle rastgele izin müracaatında bulunamayacaklar. Her müracaat için belli miktarda para yatacak vesaire vesaire. Belli kriterler onun zamanı gelince sizlere açıklayacağım ama netice itibarıyla bu izinler Hükümetin ortakları tarafından şu anda ötelendi, tekrar değerlendirilecek. Ha bir şey daha benim ailem çok kalabalık bir aile, yüzün üzerinde onların içerisinden 17 tanesi turizm işiyle ve taşımacılıkla uğraşıyorlar. Müracaat etmek en tabii haklarıydı ama ben dedim ki kesinlikle ben bu Bakanlıkta olduğum sürece benim aileme uzaktan yakından bulaşmış hiç kimse bu izinleri alamaz ve onlar adına da üzgünüm. Belki başka bir bakan olsaydı alabilirlerdi.

Diğer konu, diğer konu; bu bir arz talep meselesi bu izinlerin verilmesi gerekiyor. Mutlaka verilmesi gerekiyor ama mesela 2009’dan beri Erkut vekilim bu taksi izinleri verilmemiş. Taksi izinleri verilmeyince, arz az olunca, ya da talep çok olunca bu sefer bu taksi fiyatları borsa gibi altın değerinde artıyor ve bunun için o taksiciler kıyamet kopartıyorlar. Dediğin de çok doğru. Bunun çaresi işte bugün Müsteşarım Türkiye Ulaştırma Bakanıyla birlikte Düzce'deydiler. Orada toplu taşımayla ilgili son nokta konuldu. İnşallah önümüzdeki bir, iki hafta içerisinde onun sunumunu hep birlikte sizlere yapacağız ve toplu taşıma, başka çaresi yok.

Bir de şayet sizleri ikna edebilirsem, özellikle muhalefetin bu konudaki desteği önemli UBER taksi sistemi. Bunu yapabilirsek bu konudaki rantın önüne büyük oranda geçeriz. Bakın Kırgızistan, Azerbaycan gibi eski Sovyet Cumhuriyetleri bile buna geçti. Havaalanına gidiyorsunuz hemen karşınıza bir ilan çıkıyor şu aplikasyonu indirin UBER sistemi. Orada kişi hemen giriyor diyor ki ben havaalanında, Manas Havaalanından Hayat Otele gideceğim. En yakındaki taksi hemen size mesaj gönderiyor geliyorum, bir dakika sonra oradayım. Parası belli, gideceği yer belli, plakası belli. UBER’e de herkes üye olamıyor. Çok ciddi kriterleri var onun. Bu sistemle sorun kökünden çözülmüş. Devlet alacağı vergiyi biliyor. O UBER sistemine kaydolacak kişiler belli ama bu toplumsal bir konsensüsle hayata geçirilebilecek bir şey. Bu benim de boyum aşar, Hükümetin de boyunu aşar. Ancak muhalefeti bu konuda ikna edersek, destek verirseniz bu sistemi kurarız.

Evet, o elinizdeki liste söylediğin gibi ham listedir ve gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Zaten konu kapandığına göre de bunu konuşmanın da bir anlamı yok.

Evet, benim şimdilik söylediğim bunlar. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Ben beş dakika söz hakkımı kullanacam Başkan. Çok özür dilerim Sayın Bakan.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Yerinden söylesen olur mu?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Olmaz.

ERHAN ARIKLI (Devamla) – Peki, buyur. Sayın Başkan müsaade ediyor musunuz?

BAŞKAN – Evet Sayın Biray Hamzaoğulları buyurun.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Yerinden) (Devamla) – Cumhuriyetçi Türk Partisine saldırdınız, şahsıma saldırsaydınız cevap vermeyecektim.

BAŞKAN – Beş dakikalık süreyi başlatıyorum.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (İskele) – Sayın Başkan, değerli vekiller; Sayın Bakan dedi ki 2005 yılında bu kadar artış oldu. 2005 yılında 12 Bin öğrenciden 45 Bin öğrenciye çıkıldığı süreçtir o. Tam olarak rakamı bilmemekle birlikte bir öyle verildi. Bir ikincisi, ben size burada bakın, Sayın Bakan, Sayın Bakan bakın ben size buradan şunu söylemedi miydim, bakın ben size buradan bir önceki konuşmamda bicez ay kadar önce dediydim ki bu Milli Eğitim Bakanlığının elinden sen sözleşmeleri almakla mükellefsin. Bayındırlık, Ulaştırma Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ta bu böyledir Sayın Bakan. Personel “T” izniymiş, neye dayanarak personel “T” izni verilir, neye dayanarak öğrenci “T” izni verilir? Ancak söyleyeyim, tekrar söyleyeyim Biray Hamzaoğulları’na ait çünkü benim adıma yoktur yani otobüs, benim babamın adınadırlar geldiğimiz gibiyiz yani hiç şeyimiz yok. Şu anda benim babama ait otobüsü ben satarım X şahsa, X şahıs alır “T” izniyle gider gelir. Polis durdurtmaz, polis öğrenciyi indirmez, polis görevini yapmaz, sonra Nisan’da, şu anda mesela hiçbir otobüsçü şu anda sözleşmeyi yapmamıştır Milli Eğitim Bakanlığıyla. Yani ben eğer sekiz tane öğrenci ve/veya on iki tane öğrenci İlahiyat Kolejine getirirsem, özel arabamla bile getirirsem benim yapmış olduğum bir hizmet var. Bu yönden de mahkemeye çıkmış adamım ben başka bir olaydan dolayı ve Hakim dedi ki burada bir hizmet var mı oğlum? Var dedim Sayın Hakim. O zaman dedi bunun bedelini ödeyeceksin ve 300 Sterlin ceza ödemiştim o zamanlarda. Dolayısıyla siz Milli Eğitim Bakanlığından bunu alacaksınız. Nasıl ki Sayın Teberrüken Uluçay İçişleri Bakanlığından o zaman devrettiydi kendini Bayındırlık, Ulaştırma Bakanlığına, sözleşmeleri de Milli Eğitim Bakanlığından alacaksınız Sayın Bakan. Alacaksınız ki öğrenci “T” izni verilmesin. Öğrenci “T” izniyle ne yapıyor biliyor musun, turist de taşır parasının gücüne göre, her şeyi yapabiliyor yani. Her şey, her şey. Dolayısıyla bu böyle.

İkincisi, oteller zinciri vardı Bafra’da ve on iki tanesini zaten oraya verdilerdi. Ha yanlı mı verdi İzin Kurulu? Evet, yanlı verdi. Çünkü yıllarca zaten 74’ten 94’e kadar Ulusal Birlik Partisi iktidarda. 94’den 2004’e, 5’e kadar on sene de öyle, otuz sene iktidarda. Dövmediği CTP’li mi kaldı? Dövdürtmediği CTP’li mi kaldı? Dövdürtmediği Ahmet Kaşif mi kaldıydı yani? Yoksa bunları bilmeyiz? Yoksa Kumyalı’da yol kesip da dayak yiyenleri mi bilmeyiz? O günleri hep biliriz Sayın Bakan. Dolayısıyla evet kıstas olması gerekir. Dolayısıyla evet bu kıstaslarda şu da olması lazım Sayın Bakan, en önemli madde de bana göre budur. Benim otuz yıllık tecrübem bunu gösterir, bunu emreder. 60 yaşına geldiği zaman satabilir adam, ya oğluna satabilir, ya kızına verebilir. Pardon yani hem satabilir, hem de ya oğluna, ya çocuğuna devredebilir. Bundan önce sen bana verdin, sen bana verdin şimdi “T” iznini…

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Bir sorum vardı Hamzaoğulları, şimdi bu 50/2000 sayılı Yasada düzenleniyor bu izinlerin verilmesi ve orda bir kurul var. Dolayısıyla yetkili merci o kuruldur. Şimdi o kurulun toplantı tutanaklarında verilen izinlerle ilgili almış olduğu bir karar var mıydı Sayın Bakan?

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI (Yerinden) – Evet.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Peki, Sayın Başbakan nasıl, hangi masaya elini vurdu da bunları iptal etti?

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Bir daha söyle.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Şimdi 50/2000 sayılı Yasaya göre bu izinleri vermekle yetkili olan kurum ilgili kurul. Bu kurul belli ki toplanmış ve birilerine izin vermiş. Öyle mi?

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Evet.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Peki, bunları iptal etmekte yetkili olan kurum kim? Başbakan değil. Başbakan hangi masaya elini vurdu da bunları iptal etti?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – İzin Kurulu tekrar toplanıp kararı iptal…

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Başbakanın da, benim de iptal yetkimizin olmadığını biliyorsun. Sadece düzenleyelim, denetleyelim bir de liste verin bakalım. Onları bir göreceğiz. Ha Savcılıkla konuşacağız acaba bunun bir iptal yolu var mı, yok mu ona göre…

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Ha daha iptal edilmedi?

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Şunu söyleyeyim.

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – İptal demenizle iptal olmuyor. Yani…

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Sayın Bakan İzin Kurulu isterse iptal edebilir.

BAŞKAN – Tek tek konuşalım.

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Az önce Erkut Bey kendi de söyledi

ERHAN ARIKLI (Yerinden) – İptal etme yetkimiz var mı yok mu ona da bakacağız. İptal etme yetkimiz varsa derhal iptal edin hiç şeyi yok. İptal etme yetkimiz yoksa ona göre bir formülü yine kendi aramızda konuşuruz.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) – Yani şu anda verilen izinler, kazanmış olarak.

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Onu durdurduk.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Kim durdurdu?

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) – Biz durdurduk.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Yahu vermez kağıdı vermeyince kağıdı. Kağıdı vermeyince işlem başlamaz ancak onu söyleyeceğim Sayın Bakan. İzin Kurulu, İzin Kurulu tam yetkilidir ve İzin Kurulu aslında çok büyük bir güçtür. Ancak oraya oturanlar bu İzin Kurulunun ne yapması gerektiğini, doğru olan ne olduğunun altını değil oraya gelip onun kapısını çalanların, onların kapısını çalanların beyniyle hareket ettiği için maalesef bu memlekette bir türlü sistem oturmuyor ve evet T izinleri senin söylediğin gibi 240 Bin Sterline satılıyor. Yani demin biraz kıvırdıysam bile bunu söyleyebilirim yani. Yani bunlar benim meslektaşlarım ama esas mesele budur, doğrudur. Ancak sen neye dayanarak üç tane verebilin oraya, hangi kıstaslara göre İzin Kurulu yani bunu söylerken ben Erhan Arıklı’yı suçlamıyorum ha yanlış anlama beni. Ama ben 30 sene bir fiil bu Ulusal Birlik Partisi her fırsat geçtiğinde eline bizi dövdü yani. Hamzaoğulları ailesini dövdü, Erenköy otobüsçülüğünü dövdü. Nasıl dövdü burada anlatmama gerek yok. İstersen arkada sana anlatırım dolayısıyla Sayın Bakan kıstaslar olması gerekir. Bana göre ihaleler açılması gerekir yani sen açacaksın ihaleyi oraya yahut da diyeceksin ki ben burası için müracaat kabul ederim. Herkes müracaat etsin ona göre değerlendirme yapılsın. Sosyal yardımlardan Sayın Bakan…

ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) –Şu anda yaptığımız çalışma tam da bu.

BİRAY HAMZAOĞULLARI (Devamla) – Tamam da Sosyal Hizmetler Dairesinden rapor gelecek. Tamam da Biray Hamzaoğulları’nın Sosyal Yardım, Sosyal Hizmetler Dairesiyle ne alakası var yahu? Sen onu Sosyal Sigortalara havale etsen ve desen ki Biray Hamzaoğulları’nın adına sekiz tane otobüs var. Bu sekiz otobüsün kimler tarafından çalıştırılıyor. Sosyal Sigorta yatırımları nedir? Yani bunlar hep birden ortaya çıkacak. Kiralayan kimlerdir, efendime söyleyeyim çalıştırmayan kapısının önüne tutan kimlerdir? Bunlar ortaya çıkacak. Ha tekrar bir şeyler daha söyleyeyim öyle ineceğim yani birileri zannederse güya 76 model otobüsleri veya 96 model otobüsleri geçtim hepsini 2006 model otobüsleri eğer güzel bir kalite yakalamamışsa 2023 model yapması hayaldir ve senin veya bizim hayal ettiğimiz o modern muayene sisteminden asla geçmez Sayın Bakan. Beni dinlediğiniz için de teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN - Sayın Milletvekilleri sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner'in “Dalında Kalacak Olan Narenciye Ürünleri” konulu güncel konuşma istemi vardır. Sayın Katip istemi okuyunuz lütfen.

KATİP –

08.01.2024

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı,

Lefkoşa.

Cumhuriyet Meclisinin, 08.01.2024 tarihli 26. Birleşiminde, “Dalında Kalacak Olan Narenciye Ürünleri” konulu güncel konuşma yapmak istiyorum.

İçtüzüğün 63’üncü maddesi uyarınca gereğini saygılarımla arz ederim.

 Salahi Şahiner

 CTP Lefke Milletvekili

BAŞKAN – Buyurun Kürsüye Sayın Salahi Şahiner. Hitap edin yüce Meclise.

SALAHİ ŞAHİNER – Teşekkürler, Değerli Milletvekilleri tabii bir önceki konuşmalardan anlaşılan Başbakanın elini masaya vurması ve Hükümet arasında sıkıntı yaratan T izinleriyle ilgili tutumu fos çıktı. Doğru bir haber değil T izinleri bugün hala daha yürürlükte ve iptal edilmedi. Çünkü yetkili merci ilgili Kurul anlaşılan.

Evet, tabii dün Sayın Başbakanın sözde müjdeli haberlerle yayınlamış olduğu kararları duymadan önce çok daha geniş kapsamlı bir konuşma yapmıştım. Fakat bugün itibarıyla dün narenciye üreticisine ve ihracatçılara verilecek olan teşviklerle birlikte tabii ki daha farklı bir değerlendirme gerekiyor. Çünkü bu kadar zamandır yapılan eleştirilere karşı kış uykusundaymış modunda olan Hükümetin deyim yerindeyse paçaları tutuştu ve bugün itibarıyla, dün itibarıyla bir karar alındı ki bu ihracatın önünü açabilmek için, üreticinin elini rahatlatabilmek için. Fakat Sayın Bakan bilmeliyiz ki bugün itibarıyla verilen sözler henüz itibarıyla üreticileri rahatlatmamıştır ve maalesef güven vermemiştir. Kabul etmeliyiz ki geç kaldınız hep birlikte kabul etmeliyiz ki geç kaldınız. Bunu size aylarca bu sorunun kapıda olması gereken bu sorunun kapıda olduğunu söyledik ve yapılacak olanları da kalem kalem sizlere sıraladık. Fakat maalesef kış uykusunda olan ilgili birimleriniz siz ve sizden önce gerekli adımları atmadığı için bugün üreticiler henüz rahat değil. Neden rahat değil? Çünkü Sayın Bakan girdi maliyetlerini konuştuk. Bugün üreticilerin yüzde 100’e bakın 90’lı yıllara döndük. Yüzde 100’e yakın bir borç yükü, borç faizi yükü altında ezildiği ve belki de bir hafta sonra kesilmeye başlanması gerekirken üreticinin cebinde Kuruş kalmadığı sadece banka borç, banka kredi hesaplarında biriken ve bugün üzerine yüzde 100’e yakın borç faizi işleyen bir noktadır. Şimdi bütçe yanımda değil ama bütçede verilen sözlerin karşılığının olmadığını görüyoruz. Şimdi tabii ki Tarım Bakanlığı Bütçesinde gerekli eleştirileri yapmıştık tam da bu yüzden yapmıştık. Neden? Çünkü Sayın Bakan sizin aldığınız bütçe geriden gelen bir bütçeydi. Sizden önce sizin de yapmış olduğunuz eleştiriler, tutanaktadır geriden gelen bir bütçedir üreticiler geçtiğimiz özellikle son üç dört yıl içerisinde geriye geriye gidiyordu. Gereken destekler zamanında verilmiyordu ve büyük bir birikim vardı burada üreticilerin alacağı, üreticilerin bu üretime dönebilmesi için atılması gereken adımlar bağlamında. Fakat tabii ki yumurta kapıya dayandı, Sayın Başbakan yine elini masaya vurdu ve bu sorunu sözde çözdü. Bakalım bunların karşılığı nedir, ne değildir? Şimdi doğrudan gelir desteği ödemelerinde Tarım Bakanlığının Bütçesinde yani 2024 yılı bütçesi 3 Milyar küsur olan Tarım Bakanlığının Bütçesinde 1 Milyar Türk Lirası nereye gidiyor doğrudan gelir desteği ödemelerine gidiyor. Peki, kamu teşebbüslerine ayrılan kalem ne kadardı? 345 Milyondu 2023 ödeneğinde, 2024 yılı bütçe ödeneğinde ise 850 Milyon Türk Lirasına çıkartılmıştı. Doğrudan gelir desteği ödemeleri ise 455 Milyon Türk Lirasından 1 Milyar Türk Lirasına çıkartılmıştı yani iki katı iki katı üzeri dönüm başına verilen doğrudan gelir desteği ödemelerinde bir artış beklentisi vardı. Peki şimdi zamanında alınmayan önlemlerden dolayı sıkışan piyasa satılamayan ürünlerle birlikte 130 Bin Tonluk rekolteye Mandora artı Greyfut, Valensiya, Limonla birlikte belki de 130 Bin Tona yaklaşacak olan bir rekolte vardır. Bu ürünü üretmek için üreticilerimiz ne kadar büyük bir para harcamıştır bu yıl içerisinde Sayın Bakan belki de 700 Milyon Türk Lirası üzeri bir rakam. Maliyet hesapları çıkartıldı sizinle paylaşıldı siz de iyi biliyorsunuz ve bununla birlikte elektrik paraları, ilaç paraları, gübre paraları, mazot paraları derken üreticinin cebinden çıkan 100 Milyonlarca Türk Lirası belki de 1 Milyar TL'ye yakın bir rakam ve satılamayan ürün, büyük bir krizin kapıda olduğu gerçeğidir. Şimdi bütçede bu kalemler yoksa verilen sözler doğru değil mi? Yoksa ek bütçemi yapacaksınız? Çünkü anladığım kadarıyla Tarım Bakanlığı Bütçesi içerisinden ödenecek bu ilgili kalemler. Peki bu bütçe kalemlerinde yani az sonra kalem kalem verilen sözlerin karşılığı sizin bütçenize ne kadar büyük bir yük getireceğini paylaşacağım. Fakat bu kendi bütçenizde yoksa bu bir ek bütçe gerektiriyor? 7 Ocak tarihinde yapıldı bu açıklama 7 Ocak tarihinde yeni bütçenin yasalaşması yedi günlüktü yedi gün boyunca yürürlükteydi ve verilen ve müjdeli haberler bir ek bütçeye ihtiyacı olduğuydu. Bu bütçenin yeterli olmadığını zaten söylemiştik. Peki, ek bütçe istiyor? Peki, bu ek bütçe isterse bunu ne zaman yapmayı planlıyorsunuz? Çünkü bugün itibarıyla birkaç gün sonra kesime girecek olan narenciye ürünlerinin ödenmesi söz konusu olacak. Bu bütçeyle bunu ödeyemeyeceksiniz dolayısıyla bir ek bütçeye ihtiyacınız olacak.

Biz üreticiler olarak Güzelyurt ve özellikle Lefke bölgesi narenciye üreticileri olarak bu ek bütçenin geçmesini mi bekleyeceğiz? Bu bir, yoksa bu bütçe kalemlerinden öncelikli olarak narenciye üreticisini korumaya alıp diğer üreticilerin ödemeleri bir geciktirilecek ta ki ek bütçe yapılsın? Çünkü bu bütçe kalemlerle birlikte harcayabileceğiniz yeterli bir kalem olmadığını biraz sonra rakamlarla birlikte sizinle paylaşacağım. Neden bunlar önemli Sayın Bakan, neden bunların zamanında ödenmesi önemli? Çünkü gidin köy kooperatiflerini gezin, üreticiler gerçekten çok yüksek yüzde 100’e yaklaşan borç faizlerinin altında deyim yerindeyse inim inim inliyor. Bu bankalar da korkutuyor ha yani üreticilerin bu yıl itibarıyla çekmiş olduğu kredileri ödeyemeyecek bir pozisyona gelmesi bugün itibarıyla bankalarla özellikle gözümüz gibi bakmamız gereken kredi kooperatiflerini de riske atıyor ve korkutuyor. Şimdi 130 Bin Ton civarı bir rekolte 35 Bin Ton gibi bir ürünün eğer sıkılacaksa. Bire on iki, bire on üç bandında konsantreye oluşuyor. Buna 20 Milyon, 20 Bin Türk Lirası Ton başına ihracatı için konsantreye teşvik verilecek. Bu yaklaşık olarak 70 Milyon, 60 Milyon Cypfruvex'e ödenmesi gereken rakam. Üreticiye 2 TL, ürününü konsantreye verdi diyor 70 Milyon da oradan ödenecek. İhracat teşvik primleri 2 TL Tonuna işte Bin 500 kasasına, Bin 700 Türkiye'de birinci sınıfına. Derken yaklaşık olarak bunun maliyeti de 200 Milyon Türk Lirası olacak ve burada Sayın Bakan doğrudan gelir destekleri, dönüm başına ödenen doğrudan gelir destekleri yok. Bu yıl itibarıyla özellikle bu yıl itibarıyla sanırım siz de bunu kabullendiniz dalında kalması beklenen bir ürün vardır. Sigortalı bir ürün vardır dolayısıyla bunların da ödemesi için bir mali külfet oluşacak ve bununla birlikte hiç hesapta olmayan veya bu kadar yüksek miktarda olması beklenmeyen bir rakamla karşı karşıyayız ve dediğim gibi doğrudan gelir destekleri bu işin içinde yok. Doğrudan gelir destekleri narince de Bin 300 TL yanlış hatırlamıyorsam dönüm başına. Bu artan maliyetlerle birlikte en az 2 Bin 500 Türk Lirası gibi bir rakam olması gerekirken ki bütçedeki artış oranlarına bakacak olursak 450 Milyon küsur, 455 Milyon 2023 Bütçesinde halihazırda yazılmışken tadili hariç 2024 Bütçe ödeneğinde bunun 1 Milyar Türk Lirası gibi gözükmesi hangi rakamlarda olması gerektiğinin göstergesi olması gerekiyor. Fakat anlaşılan o ki bu bütçeye eğer kısa bir süre içerisinde, haftalar içerisinde bir ek bütçe yapılamayacaksa bu verilen müjdeli haberlerin karşılığı olan kaynak, üreticilerin cebine giremeyecek anlamı taşıyor. Peki bu ödemeler ne zaman yapılacak? Şimdi tehlikeli olan nokta şu; doğrudan gelir desteklerinin artırılması gereken nokta eğer taşınamayacaksa ve bu bütçe bu şekliyle bir ayar verilip de işte sözleri verilen ödemeler üretimi rahatlatabilmek için ödenip ödenecek de eksilecek olan kısım doğrudan gelir desteklerinden kesilecekse bu ne oluyor biliyor musunuz? Tam anlamıyla bir yapboz tahtasına dönüyor narince üretiminin geleceği. Yani bu yılki ürününü sat önümüzdeki yılki ürününe bakma, bakamama anlamı taşıyor. Dolayısıyla buradaki hareket eylem planını bilmek istiyoruz Sayın Bakan. Eğer kısa bir süre içerisinde ek bütçe yapılacak ve Tarım Bakanlığının Bütçesi toparlanacak diyorsanız hiçbir diyeceğim yok. Fakat dediğim gibi kriz henüz bitmemiştir olumlu bir adım olmasına rağmen yapılan bu değerlendirmeler geciktik yumurta kapıya dayandı. Bir hafta sonra kesimin başlaması gerekiyor özellikle Mandora'da kısa dönemli bir, kesime kısa dönem ayırmamız gerekiyor. Çünkü kurak bir yıldan geçiyoruz. Kurak bir yılda biliyoruz ki normalde dalında belki de Nisan’ın ilk haftalarına kadar dayanan, dayanması beklenen Mandora Ürünü dalından kopup yere serilebiliyor. Dolayısıyla hızlı hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Ayni zamanda kesim ekipleriyle ilgili sıkıntılar ne aşamadadır aşabildik mi? Bunu da öğrenmek isteyeceğiz.

Şimdi tabii ki bu Doğrudan Gelir Destekleri veya kamu teşebbüslerine harcanan rakamlar 850 Milyon ve 1 Milyar Türk Lirası sadece narenciyeye gitmiyor. O yüzden diyorum ki bu bütçe totalde size yetmeyecek. İşte TÜK’e yapılan aktarmalar, arpaya, yeme işte baklagillere, patatese seraya verilecek olan rakamlarla birlikte bu yılki Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri ve kamu teşebbüslerine yapılan cari transferler kalemlerindeki ilgili rakamlar yetmeyecek. Şimdi bu verilen sözler dolayısıyla tutulması kolay olmayacak veya diğer tarım sektörleriyle ilgili kesimleri sıkıntıya sokacak. Şimdi sıkma konusunda bir adım atıldı. Aslında bu atılan adımın taban fiyatının belirlenmesi için atıldı. Bunun yönteminin bu olmaması gerekiyordu. Bunun yöntemi ilgili Müdür arkadaşın yaz uykusunda olmayıp bu yaz ayları içerisinde pazar payı konusunda geçmiş dönemlerde yapıldığı gibi girişim içerisinde olması. Topu topu sıkıntılı olan mikarın çok yüksek olmadığı dünya piyasalarına göre bir pazarın bulunup öncelikli olarak bir taban fiyatın bu şekilde belirlenmesi gerekiyordu ama oradaki arkadaşlar çok üzgünüm ama uykuda oldukları için kesime bir hafta kala taban fiyat belirlenmesi için bir yöntem belirlendi. Bu nedir? Konsantre alımı. Şimdi bu bilgiler tabii ki doğru mu? 2 Bin 800 Dolar bandındaydı. Fakat bu yıl itibariyle 3 Bin 200 Dolar gibi bir teklifin geldiği. 12 kilo yani 12 ton, 13 ton üründen bir ton konsantre çıktığı ve bunun da aslında ürüne olan karşılığı 266 Dolar gibi bir rakama karşılık geldiği. Bugün Dolar 30 Türk Lirasını zorluyor. 8 Bin TL gibi bir rakam. Bunun kesimi çıktıktan sonra, nakliyesi çıktıktan sonra üreticinin cebine girmesi gereken sıkmadan girmesi gereken rakam 5 Bin TL artı olması gerekiyor. Neden 5 Bin TL artı? Çünkü Cypfruvex’e bu para aktarıldığı gün TL’ye çevrildiği kur üzerinden olması gerekiyor değil mi? Yani şimdi ben bugünkü kur üzerinden bir hesaplama yaparsam fakat ödeme tarihinde Cypfruvex’in ödemeye aldığı tarihte eğer kur 36’ya çıkarsa yüzde 20’lik bir artış olursa bunu üreticiden çalmamak gerekiyor. Bunu da üreticiye artırmak gerekiyor. Dolayısıyla konsantrede fiyatları bilmek istiyoruz. Bir hafta sonra kesilecek olan konsantreye gidecek olan ürünün belki de bir sürü üründe Greyfurtta da Valensiyada da ayni zamanda Limonda da bunlar bilinmiyor. Bilinmeden üretici tüccara, tüccardan gelecek olan teklifi mi değerlendirsin, yoksa biraz daha riske girip ürününü konsantreye Cypfruvex’e mi versin kafası karışıyor. Bunlar tam anlamı ile keşmekeşe dönmüş olan bir yapıdır. Tabii ki siz bunu büyük ölçüde diyorum elinizde bulmanıza rağmen sizin döneminizde de ilgili birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmemesinden bu krize seyirci kalmasından kaynaklanmıştır.

Sıkmaya gidecek olan ürünlerin fiyatı sorgulanıyor Sayın Bakan. Çünkü tüccar tabii ki satabileceği kadar ürün için kapıları çalacaksa vereceği tekliflere karşı nasıl tavır belirleyeceğini üreticilerimiz bilmiyor. Çünkü Cypfruvex’in alacağım dediği ürünü bir hafta sonra alacağım dediği ürünü belki de fiyatını açıklamamasından dolayı tam anlamı ile bu keşmekeşin içerisinde ne yapacağını bilmiyor. Tam anlamı ile bir kara kutu Hükümeti oldu bu Hükümet ve…

BAŞKAN – Süreniz doldu.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Bitiriyorum.

BAŞKAN – Beş dakika tekrar ilave ettim.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Bir dakikaya bitiriyorum Sayın Töre.

BAŞKAN – Bitirirseniz mutlu olurum.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Yapılması gerekenleri Sayın Bakan başından aylardır söylüyorduk. Bu sektör kesim yapılır. Ürünler satılır. Ondan sonraki dönem ilgili birimlerin yatış dönemi olmamalıdır. Bu dönemlerde dinamik bir şekilde, özellikle geçtiğimiz yıllarda ürünlerimizi satabildiğimiz piyasaları sürekli olarak yoklayarak oradaki ileriye dönük olarak anlaşmalar yaparak ürünün Yaz Aylarından bağlanması gerekiyor ki bugünlerde bu sıkıntılar yaşanmasın. Dediğim gibi hiçbir zaman ama hiçbir zaman bu narenciye sektöründe yatış sektörü yoktur. Dünyada böyle gidiyor bu işler. Bir dönemki ürün o yılki rekolte toplanıyor, paketleniyor, satılıyor hemen arkasından gerek fuarlarla, gerek elimizin kolumuzun uzandığı her yer ile bir pazar araştırması, dinamik bir pazar araştırmasının içerisinde olmuyor. Böyle ürünleri satılır. Bu bir yarıştır. Çünkü çok kısa dönem içerisinde çok yüksek bir rekoltenin kesilip, nakliyesinin yapılıp paketlenip satılması gerekiyor. Böyle yumurta kapıya dayandığı zaman ilk başta olumlu görünen adımlarla birlikte bu sorunu ne kadar çözebileceğiz önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii ki umarım amacına hizmet eder ve bir kilo ürün dalında kalmaz. Üretici bu borç batağından kurtulur. Fakat önümüzdeki yıl için bu bir ders olmalıdır ve hemen bu 2024 yılı içerisindeki ürünler hasat edildikten sonra dinamik bir şekilde piyasa araştırılmasının içerisine girilip uzun vadeli belki de sözleşmeler imzalayabileceğimiz pazarlarla iletişimde olmamız gerekiyor profesyonel bir kadro ile. Sürekli bir kıyaslama var. İşte TC de satamıyor. Türkiye Cumhuriyeti de satamıyor. Mısır da satamıyor. Genel bir sorundur. Bu kıyaslama doğru değildir. Bu kıyaslama doğru değildir. Çünkü 2022 yılı içerisinde sanırım Akdeniz İhracatçılar Birliğinin yapmış olduğu Raporlarda 2 Milyon ton ihracat kalemine ulaştı Türkiye. 2 Milyon ton. Mısır keza çok yüksek rakamlar. Bizim topu topu sıkıntılı olan rakam rekolte 50 Bin tondur. Bunun da çok rahat bir şekilde zamanında müdahalelerle, zamanında piyasa araştırmalarıyla profesyonel kadrolarla bu kadro ile olmaz Sayın Bakan. Bunu burada anlaşalım. Bu kadro ile olmaz. Bu kadro sadece ve sadece yumurta kapıya dayandığı zaman Bakanlığın Kapısını aşındıran ve paliyatif çözümler bulmaya çalışan bir yapıdır. Profesyonel bir kadro ile pazar araştırması içerisinde olacak bir yapının Tarım Bakanlığı altında açılacak olan bir birimde veya Cypfruvex’te mutlaka kurulması gerekiyor ki bu sorunları yaşamayalım. Biz harcayacağımız bu 300-400 Milyon TL’yi 500 Milyon TL’yi bu ürün dalında kalmasın diye çok daha olumlu bizim katma değerimizi yükseltecek şekilde yatırımlara dönüştürelim örneğin ve yapılacak olan bir diğer iş sadece ihracatta bunu hammadde olarak dalından kesip paketleyip satmak yerine ne yapmak? Katma değeri daha yüksek ürünler, daha kolay pazarlanabilir. Daha uzun vadede pazarlayabilir üretimlere dönüşecek yatırımlar bu ülkede teşvik edilmesi olmalıdır. Dediğim gibi umarım bu müjdeli haberlerin Sayın Başbakanın dün itibariyle açıklamış olduğu bu müjdeli haberlerin karşılığı olur. Bir kilo ürün dalında kalmaz ve üreticiler de bu borç batağından kurtulur.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş buyurun Kürsüye. Buyurun hitap edin Yüce Meclisimize.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI HÜSEYİN ÇAVUŞ – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii ki Salahi Arkadaşımı can kulağıyla dinledim. Tabii ki hem bir üretici kimliği ile duyduğu kaygı, hem de bölgesi olarak seçildiği bölge olarak da narenciye bölgesinden seçilen bir arkadaşımız olarak haklı olarak yakından takip ediyor. Muhakkak ki geçmişe dayalı, geçmişten gelen belli ki kaygıları var. Ama şunu buradan ifade etmek isterim ki göreve geldiğimiz günden itibaren Tarım Bakanlığına az önce ifade etti. Başbakanın kara kutusundan dedi. Bu kelime hoş bir kelime değil.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) (Yerinden) – Yok yani fiyatları…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Burada, Bakanlığımın ve Bakanlığıma bağlı personelin, müdürün, müsteşarın sadece onların değil bir üretici kimliğimizi de ve bir üretici dostu kimliğimizi de bu çalışmayı 2.5 aydır sadece Bakanlığımıza bağlı personel değil Güzelyurt’taki Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, üreticilerle geçmişteki, geçmişten görev alıp bu konuda çok çok emek veren, dirsek çürüten abilerimizle uzun uzun bu süreci masaya yatırarak çalıştık. Hassasiyetimiz ortada ve işte bu hassasiyetten dolayıdır ki geçmişte öyle veya böyle Tarım Bütçesi içerisinde yüzde 6.5’lara varan kadar düşen narenciye desteğinin bütçe içerisinde yüzde 20 civarına çıkarttık. Peki bunu neden böyle yaptık? Az önce de arkadaşımız ifade etti. Narenciyenin bu yıl sadece ülkemizde değil Akdeniz Havzası içerisinde bizim ülkemizde yüzde 30 diğer ülkelerde belki de yüzde 40’a varan bir rekolte fazlası var. Türkiye’yi bahsetti. Sadece Türkiye göz önünde bulundurulmamalı dedi. Doğrudur ama sonuç itibariyle narenciye noktasında bir rakibimizdir ve yüzde 40’a varan bir fazlalık var ise ve sadece koşullar rekabetten ve rekolteden kaynaklı değil ise ve ayni zamandaki dünyada oluşan ekonomik kriz ve Akdeniz Havzasındaki oluşan diğer etkenler de ortada ise elbette ki bu ürünün pazarlanmasında büyük sıkıntılar yaşanacaktır. Bu sade bizde yaşanmıyor. Bugün Türkiye’de arkadaşımız zaten konuya çok yakın. Türkiye Pazarını araştırdığı zamanda narenciye piyasasındaki sıkışıklık ortada. Mısır ayni şekilde sadece narenciyede değil enginar noktasında Mısır da sıkışıklığı ortada. Yine Rum Kesimine baktığımızda o bizden daha da kötü durumda. Peki İsrail’e baktığımızda yine orada da var. İşte tüm bu sıkışıklıkları orta yerden kaldırabilmek adına ne yapmak lazımdı? Geçmişe baktığımızda geçmişte hep söyleniyor bir fiyat oluşumu var. İşte bir ay önceden tüccar parayı öder. Üreticiyi bağlar ve alacağı ürünü garantilerdi. Evet geçmişte ekonomik koşulların da etkisi ile tüccar hem daha erken pazar bulabilir, hem karşı taraftan bağlayacağı, ürünü bağlayacağı tüccarı, alıcıyı daha rahat bulabilir ve stoklama yöntemini de belki de ekonomik koşullar daha iyi bulunur ama geldiğimiz noktada tüm bunların hepsi şu an olumlu pozisyonda değilken biz bir paket hazırladık ve rekabet ortamını hazırlayacak ve rekabeti sağlayarak bir fiyat unsurunu oluşturacak bir destekleme paketi açıkladık. Peki bu destekleme paketi açıklarken az önce arkadaşım 700 Milyondan bahsetti. Eğer 34 bin dönümü konuşuyorsak ve en, en, en, en iyi şekilde bir bakım yaptığımızı orta yere koyacaksak ve hiç pazarlıksız biz bunu 23 Bin 966 TL olarak bir maliyet bulacaksak evet bu 800 Milyon civarındadır. Bunu ürünü nasıl değerlendireceğiz, nasıl rekabet ortamı sağlayacağız ve bu ürünü kaldıracağız noktasındaysa zaman zaman Salahi Arkadaşımdan da fikirler aldık ve bu paketi bir rekabet ortamı oluşturabilsin diye yaptık. Bugün üçüncü ülkeye verdiğimiz 2 Bin 500 TL destek işte bu Türkiye’deki rekabet edebilme noktasını orta yere koyduğumuz için. Çünkü Türkiye’de biliyorsunuz ki ihracata 1000 TL verdi. Bizim onu eşitlememiz gerekirdi onu 2 Bin 500’e çıkardık. Yine birinci sınıf ürünü pazarlayabilmek için biz 1700 TL ki bize gelen taleplerin de üzerinde bir fiyat vererek ki bu rakam yine farklılaşarak gider. Burada da rekabet ortamını oluşturabilelim diye yaptık ve geçmişte kasalı artık gündemden kalkmışken biz bu fazla dediğimiz ürünü kolay kaldırabilmek adına da kendi zaten Salahi Bey az önce konuşurken hızlı kaldırabilmek dedi ki bölgesidir kasalı satışın ne kadar önem arz ettiği ortada kendisi de iyi bilir ve buna da desteği acımadan artırarak 1500 TL’ye çıkarttık. Evet şu bir gerçek gönül arzu ederdi ki Salahi Bey’in buraya çıktığında ifade etmesi gereken bana göre bir üretici olarak o bölgenin bir üreticisi olarak sıkıntının nerede olduğunu bilen bir arkadaş olarak şunu söylemesi gerekirdi. Evet bu ülkede plansız bir üretim var. Özellikle narenciyede. 40 bin ton olan King Mandoranın bu yıl 70 bin tona çıkması bu bir sıkıntıdır demesi gerekirdi. Bu planlamayı yapmadığımız sürece önümüzdeki yıl daha da büyük sorunlar bizi bekleyecek. Ben açıkça ifade ediyorum bir Bakan olarak. Çünkü burada siyaset olmaz. Üretimde siyaset olmaz. Ben bun göreve geldiğimde tek kullandığım bir kelime vardı siyasi kimliğimizi bir yere koyduk ve üreterek var olmanın peşindeyiz. Bu çalışmayı da yaparken sadece kendi siyasi görüşte olan arkadaşlarımla değil meslektaşlarımla bu çalışmayı yaptım. O yüzden evet sıkıntı şurada, bana göre sıkıntı şurada King Mandoranın kesimi bu kadar kısa olan ve hızlı olması gereken bir King Mandoranın 40 Bin tonlardan 70 Bin tona çıkması ve önümüzdeki sürede daha da bunun artması bizleri sıkıntıya koyacaktır. Sadece pazarlama açısından sıkıntıya koymayacak, bunun hasatıyla ilgili de biz sıkıntıya gireceğiz. Neden? Çünkü işçi bulamıyoruz, burada 45 ekip var, şu an için 30 civarı bir ekip hazırlandı, 800 civarı geçen yıl Bin 200 kişiyle bunu hasat ettik, ben oturup bir rakamsal bazda ekibimle çalıştığımda bu ürünün gününde ve hızlı toplatılabilmesi için Bin 500 personele ihtiyaç var, bin 500 kesiciye ihtiyaç var, tam iki aydır bununla ilgili Çalışma Bakanlığıyla nasıl kolaylıklar yapılabilir, nasıl biz getirebiliriz ve bunları yapa yapa bu çalışmayı yapa yapa biz 800 sayısına ulaşıyoruz. Şimdi de iki çalışmamız daha var, geçmişten buraya gelip hasat eden ama kaçağa düşen noktada bir hamle yapabilir miyiz ki kesimi hızlandırabilelim ve üçüncü ülkeyi açma noktasında. Bunların tamamı sadece Bakanlığımın değil işte üretici az önce bahsettim siyasi kimlikle değil üretici dostu kimliğiyle her şey kara kutu içerisinde değil, şeffaf bir paket içerisinde açık bir şekilde çalışıyoruz. En iyi şekilde üreticimizi ayakta tutabilmek adına da biz bir taban fiyatı oluşturmak istedik ki az önce bahsettiğimiz o girdi maliyetleri içerisindeki 24 Bin TL’lik maliyetin üreticilerimiz zarar etmeden bu ürünü hasadını yapılabilsin ve ürününün karşılığını alınabilsin. İşte tam da bu noktada Cypfruvex kullandık tam da bu noktada biz Cypfruvex’e biz 20 Bin TL konsantreye teşvik verdik, tam da bu noktada biz o taban fiyatı oluşturabilmek için Cypfruvex’in açıklayacağı fiyat üzerinden iki TL destek veriyoruz. Amacımız işte geçen sene Salahi Bey’in bu kürsülerde, bir önceki sene ve bir önceki sene ve ta bu 2018’lere kadar gittiği süreçte yapmış olduğu konuşma işte ta oralara kadar gider. Gerçek anlamda bir taban fiyatının oluşturulamaması ve ilk çıkan ürünler noktasında fiyatların yüksek daha sonra bu fiyatların aşağı doğru düşmesi ve bir fiyat dengesizliğinin orta yerde olması. Bu noktada şunu ifade etmek isterim ki üretim ve üretici açısından her iki tarafın da siyaset orta yere koymadan üretimi destekleyebilirim ve bana göre bu büyük bir başarıdır. Geçen yıl 49 Milyon olan tüm narenciye desteğinin bu yıl yüzde 20 noktasına çıkması. 2018’lere baktığımızda yüzde 6,5’a kadar düşen desteğin bütçe içerisinde yüzde 20’ye kadar çıkması evet bana göre bu bir başarıdır ve bu kalemlerin hepsi bütçemizde vardır. Ve şunu da ifade etmek isterim ki bizim amacımız belki bu farklı bir bakanlık da olsa bugün yaptığınız çalışma ertesi ay yani değilse bir sonraki ay sizin önünüze semeri gelecektir ama Tarım Bakanlığı bugün yaptığınız çalışmanın, bugün ettiğiniz tohumun hasat gününe kadar beklemeniz gerekir ki semerini alabilesiniz. İşte tam da bu noktada tarımın tümünde topraktan sofraya gidecek noktada yolculukta, biz verdiğimizin destek olarak verdiğimizin karşılığını biz soframızda görmek istiyoruz. Bugün narenciye de bu desteği verdik. Göreceğiz ki önümüzdeki dönemde hububatta da aynı desteği vereceğiz, hayvancılıkta da aynı desteği vereceğiz. Ve 2024’de 2024 yılı içerisinde elimizden gelen tüm çabayla üretimin sürdürülebilmesi ve sürdürülür kalabilmesi adına, kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına işte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde bu destekleri gerçek reel anlama çekiyoruz ama her noktada navlun desteğinden üretimi destekleme bacağına kadar. Elbette bunun içerisinde gün gelecek Salahi Bey’den, gün gelecek Sami Bey’den gün gelecek üretici arkadaşlarımızdan elbette ki fikirler alacağız ama Salahi Bey’in tüm konuşmalarına katılıyorum, tek katılmadığım nokta şudur, bu ülkede artık birbirimize karşı bu gözle bakmayalım. Geçen gün işte bugün Kürsüden bu kara kutular konuşulur, diğerleri rüşvet iddiası yine bu Kürsüden konuşulur burada konuşulan konuşulabiliyorsa, dışarıda neler konuşulur. İşte o zaman siyasetçiye güven de gider, siyasetçinin itibarı da gider. O yüzden şunu ifade etmek isterim sadece etken üretim değil, o günkü pazar koşullarda böyledir, sadece etken pazar koşulu da değil, o günkü koşullarda hastalıkla mücadele de bir etkendir işte enginarda yaşadığımız kriz, yeşilleme hastalığından kaynaklı bir kriz var ve bu kriz bizi enginarın ihracatı noktasında sıkıntılara koydu. Yine bununla ilgili Bakanlığım büyük çalışmalar yaptı kısa süre içerisinde ve enginarın önünü inşallah Çarşamba günü itibarıyla açacağız. Peki nasıl açacağız? Eski sistemdeki gibi mi gidiyor? Hayır. Dökme sistem hayatımızdan artık çıkmıştır, enginar artık kasalara girecek maliyet artışı var. Peki, kasalarla gitmesi yeterli mi? Hayır. Neden? Çünkü biz üretimimizi bir sonraki yıl devam ettirebilmek adına biz önce kendi üreticimizi ve ticaretini garanti altına almak zorundayız, ne yaptık fumigasyon uygulamasıyla gidiyor ve sağlık sertifikası da ekinde gidiyor. Yani bundan sonraki süreçte bizim enginarımız sağlık sertifikasıyla birlikte satılacaktır. Tüm bu çalışmaları yaptık tabii ki bir bakıyoruz az önce Salahi Bey’in ifade ettiği gibi bir kara kutu işte Bakanlık birilerine acaba kıyak mı geçiyor? Ne oldu? Numuneleri aldık, numuneleri nerede paylaştık? Devlet laboratuvarına girdiği için basında paylaştık. Peki, basında paylaştığımız için ne yaptık? Bugün de imhasını yaptık. Yok bu tır kesildi ve kalıntılı bir şekilde başka yere satıldı veyahut da ihraç edildi, tırlar daha burada, biz bir tek ihraç izni vermedik, izin vermedik. O yüzden hepsini yapalım elbette burada kaygılarımız var inanıyorum bizler kadar sizler de kaygılısınız bu ülkedeki üretimin devam ettirilebilmesi, artarak devam etmesi adına. Ama şunu tüm eleştirileri yaparken şahsımıza karşı ithamlarda veyahut da bakanlığımızda çalışan arkadaşlarımıza karşı ithamlarda birbirini sadece sizler değil bizden de sizlere bu ithamlarda olmayalım çünkü güven her şeydir, halkın bize güvenmesi gerekir ki ben her aşamada görev alarak buralara geldim, o üretici kimliğinin güvenini alarak geldim. O yüzden her şeyi kabul ediyorum ama kara kutudan bu çıktı cümlesi kabul etmiyorum, bu hoş bir kelime değil. Buyur Salahi Bey.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Sayın Bakan şimdi kara kutu ibaresini ne için kullandım ben? Cypfruvex’in bir hafta sonra kesime başlayacağı limon, greyfurt veya mandora yani konsantre yapımı için alacağı ürünlerde alacağını beyan etmesine rağmen yazılı açıklamasıyla Cypfruvex’in hala daha fiyat belirlememesinden dolayı orasının bir kara kutu benzetmesini yaptım.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Bunu da en yakın zaman da belirleyeceğiz. Nerden dolayı belirlenemedi onu da söyleyeyim.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Ne zaman bir hafta sonra?

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Bu dünya piyasasındaki bir fiyata baktık baktılar, bunun oralarda da netleşmemiş bir fiyatlar var. Başka ülkelerde limon ağaçları fazla olabilir ama bizim artık Greyfurtu, Limonu, Valensiya’yı korumamız gerekiyor, bununla ilgili sürdürebilirlik adına bir piyasa oluşunu bekledik ama maalesef burada da bir şey çıkmadı döndük şu argüman da bir siyasetçi olarak, Tarım Bakanlığını yürüten bir kişi olarak, bu argüman da benim uhdemde ve bu fiyat oluşumunu Cypfruvex’in açıklayacağı fiyata göre dedim ki sadece Valensiya’yı, sadece King’i değil, Greyfurtu da aynı zamanda Limonu da bu ülkede tüketmemek adına, bugün Türkiye’de limon bir TL. Arkadaşlar bir TL ile eğer bir üretici malını satacaksa az önce Salahi Bey’in dediği doğrudur bir tane ağaç kalmaz. Evet ben bir bedel ödeyeceğim, ben hükümet olarak destek vereceğim, üreticimin yanında olacağım bu 300 Milyona yakınlık bir destek yüzde 20’lik bir destek bunun içindir. Neden? Artık benim Greyfurtuma ihtiyacım var, kalan Greyfurt ağacıma, kalan ekşi limon ağacıma da ihtiyacım var. Peki, bundan sonra bu işi yaptık, bu ticareti yaptık bitti sattık bu ürünü, kaldırdık orta yerden altına döküldü bedelini ödedik hükümet olarak, peki bu doğru bir yöntem mi? Değil. Şunu ifade etmek isterim ki bu hasattan hemen sonra hem su fiyatlarında, su birlikleri üzerinde su fiyatlarında bir çalışma başlatacağız ki bu elzemdir Salahi Bey bunu çok iyi bilir. Kanayan bir yaradır o bölgede ve aynı zamanda da sadece hükümetimiz değil işte siz muhalefet demeyeceğim üretici kimliği olan sizler içerisinde üretici kimliği olan ve bu sektörde dirsek çürüten arkadaşlarımızla birlikte yeni bir planlama yapmak zorundayız. Bu ürünü, bu hasadı uzatacak ürünleri hayata geçirmek zorundayız. Aksi takdirde ne kadar Salahi Bey katılmasa da King Mandora konusunda şunu ifade etmek isterim ki King Mandora’nın daha da artması bizleri en azından şurada zorlayacaktır hasatta zorlayacaktır. Geçmişte çok rahat kesim ekipleri bulabiliyorduk ama 6 Şubat depremiyle birlikte Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay o bölgeden gelen kesim ekipleri artık gelmiyor, o bölgede inşaat sektörü var ve inşaatta çalışıyor. Ne kadar teşvik ederseniz edin, ne kadar rakamlar yükseltirseniz yükseltin bu şunu gösteriyor, bu toplamanın mekanizasyon noktasında sıkıntısı olduğu sürece King Mandorada biz bu sıkıntıyı yaşarız. Başka sorun yoksa teşekkür ederim.

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – E uzayacak Sayın Bakan. Ben beş dakikalık söz hakkımı kullanayım.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Devamla) – Tamam. Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Bakan. Son beş dakikayı kullanmadınız mı?

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Kullanayım Sayın Başkan.

BAŞKAN – Yok kullanmamış mıydın?

SALAHİ ŞAHİNER (Yerinden) (Devamla) – Yok kullanmadım.

SALAHİ ŞAHİNER (Lefke) – Şimdi Sayın Bakan yani anlaşamadık diye anlaşılamayan noktaları bir açıklığa kavuşturalım. Kara kutu ifadesini ne için kullandım? Cypfruvex’in bir hafta sonra kesimde alacağı ürünlerin fiyatlarının belirlenmemesi için söyledim şimdi. Cypfruvex bugün örneğin Mandora için bir teklif aldı mı? Bilginiz de var mı? Ha size bilgi verilmediyse anlarım ama eğer Cypfruvex’e bize gelen bilgilerde olduğu gibi bir teklif geldiyse Mandora'nın konsantresinin tonuna 3 Bin küsur Dolar gibi bugün itibarıyla Cypfruvex Mandora’yı sıkmaya kaça alacağını açıklayabilir. Eğer beş lira benim dediğim gibi veya beş lira artı gibi bir rakam açıklanırsa üreticiye gelen, tüccardan gelen teklifleri doğru bir değerlendirme zemini olur evet bu bir kara kutudur bugün, bilinmiyor ne yapacağını üretici Cypfruvex’ten gelecek olan teklifin ne olduğunu bilmediği için yarın öbür gün bağırmalar başlayacak. İkincisi geçen yılki King Mandora rekoltesi ne kadardı? Yani bu yıl itibarıyla çok yüksek bir fark mı var? Ben size iddia ediyorum çok büyük bir fark yoktur ha.

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) – Çok fark var.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Yani ben bahçelerin içindeyim biliyorum çok büyük bir fark yoktur. Geçen sene hellim ekmek gibi Temmuz ayından bu mal satıldı. Hani pazar sorunu? Yani belli dönemsel pazar sorunlarından dolayı belli başlı tarımsal arazileri narenciye arazilerini desteklemeyelim, tu kaka ilan edelim, bunları ürettirmeyelim yaklaşımı doğru değildir, buradaki sorunlara çözüm getirmek olmalıdır bizim siyaset kurumu olarak görevimiz. Yani Bin 500 kesim ekibinin bulunması çok büyük bir sorun olmamalıdır bir Tarım Bakanlığı için. Dolayısıyla burada önemli olan buradaki sorunları aşıp ülkedeki üretim rekoltesini arttırmak, bunun için kafa yormak olmalıdır ama böyle bir dönem içerisinde buraya kadar beklersek bunları çözmek için yeterli zaman dilimi olmaz. Bir de şunu sormak istiyorum yüzde 6,5’dan yüzde 20’ye çıktı dediğiniz neydi? Tam anlaşılmadı o. Yani şimdi bakın 3 Milyar TL…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Az önce açıkladım…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Tamam. Gazetede açıkladığınızı da anlamadık neden çünkü üç milyarlık bir bütçe var. Üç milyarlık bütçenin bir milyarı doğrudan geri desteklerdir 850 Milyonu kamu teşebbüslerine yapılan yardımdır anladığım kadarıyla Cypfruvex ve TÜK’e…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Kamu teşebbüsleri değil Sayın Vekilim diğer teşebbüslerin…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Diğer kamu teşebbüslerinin altındaki kalemdeki olduğu için kamu teşebbüsleri olması gerekiyor. Dolayısıyla TÜK’e ve Cypfruvex’e yapılan yardımlardır. Yani 3 Milyarlık bütçenin 1 Milyar 850 Milyon Türk Lirası…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – 1 Milyar 850 Milyonunun toplamının içerisinde…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Tamam yüzde 61’dir o.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – 1 Milyar 850 Milyonu…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Evet.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Doğrudan gelir destekleri ve diğer teşebbüslerin tamamı…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Toplamı 1 Milyar 850 Milyon ediyor.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – 1 Milyar 850 yapar. Bunu yüzde 6.5’lara kadar geçmişte dedim bu Güzelyurt ve Lefke’nin yani narenciyenin aldığı pay yüzde 6.5’lara düşmüştü bugün yüzde 20’lerde…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Yüzde 20’lerin de üzerindedir. Yani bakın…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Şimdi siz öyle diyorsunuz yüzde 20…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Şimdi çünkü 1 Milyar 850 Milyon yüzde 61’i eder bir bütçenin dolayısıyla buradaki rakamlar da kafa karışıklığı yarattı, o burada kalsın rakamlarla çok fazla şey yapmayalım. Fakat bu yıl itibarıyla demin verilen sözlere karşılık gelen rakamlar bütçede yoktur. Buraya cevap alamadım. Şimdi bütçe konusunda…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Benim bütçemde var.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Nerede var?

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Koyduğuma göre var.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Hayır bu yıl verdiğiniz sözlerin karşılığında ödeme yükümlülüğü getirecek olan rakamlar yoktur Sayın Bakanım. Yani arpaya ödeyeceğiniz Doğrudan Gelir Desteği seraya ödeyeceğiniz Doğrudan Gelir…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Salahi Bey nereden ben daha Doğrudan Gelir Desteklerinin tümünü açıklamadım ki sen nereden bu konuya geldin?

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Tamam tamam yani geçtiğimiz yıla…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Arpayı soruyorsan arpa hiçbir zaman Doğrudan Gelir Desteği kaleminin içinden sübvanseye edilmemiştir Salahi Bey.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Evet nereden ödemiştir?

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Direkt Maliye’den ödendi.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Tamam şimdi 1 Milyar 850 Milyon olan rakam bu yapılacak olan ödemelerle birlikte bir hesap yapıldı mı ne kadarlık yıl içerisinde bir ödemeye karşılık gelecek? Bakın ne diyorum bu size hakim olmayabilirsiniz ilgili kalemlere ama bu size bir ek bütçe getirecek ve harcama bir gün gelecek harcama yapamayacak bir noktaya geleceksiniz, bunun çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü üreticinin bekleyecek…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Salahi Bey bütçe siz de biliyorsunuz ki bir öngörüdür. Tamam?

 SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Evet.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Ben de 1 Milyar 850 Milyona denk bir…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Ayar çekeceksiniz…

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Öngörü koyduk.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Ayar çekeceksiniz ayar ayar yapacaksınız orada anlaşılan.

HÜSEYİN ÇAVUŞ (Yerinden) (Devamla) – Bu öngörü içerisinde de az önce ifade ettiğim netim bu konuda sizlerle de daha sonra getirir paylaşırım. Bunun içerisindeki ödenebilecek kalemde benim Doğrudan Gelir Desteği içerisinde ödeyeceğim bir kalemdir veya diğer teşebbüsleri noktasında ödeyeceğim kalemdir bu iki kalemin içerisinde. Elbette ki 2024 yılı içerisinde yine olumsuz hava koşulları, doğal afetler ve üretimi sürdürebilmesi adına ek destekler olacaksa elbette ki sizlerin de desteğiyle…

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Naçizane tavsiyem Sayın Bakan bir hesap kitap yapılsın burada…

BAŞKAN – Toparlayalım lütfen beş dakikanız doldu Sayın Salahi Şahiner.

SALAHİ ŞAHİNER (Devamla) – Çünkü bu ilgili kalemler buralara yetmeyecektir. Üreticinin de bekleyecek hali ahvali kalmamıştır. Teşekkürler.

BAŞKAN - Teşekkürler.

Sayın Milletvekilleri; şimdi yedinci kısma Sorular kısmına geçiyoruz. Ancak soru soranlarla cevaplayacak olan makamlar şu anda hazır değildir. Sözlü sorusu olan arkadaş var mı sayın milletvekilleri?... O da yoktur.

Sayın Milletvekilleri; gündem gereği görüşmeler tamamlanmıştır. Gelecek Birleşim 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecektir. Gündem elektronik posta yoluyla e-maillerinize gönderilecek, ayrıca Meclis web sayfamızda yayınlanacaktır. Birleşimi burada kapatıyorum. İyi akşamlar diliyorum.

(Kapanış Saati:18.14)

DÖNEM : X YIL : 3

CUMHURİYET MECLİSİ

GÜNDEMİ

26’ncı Birleşim

8 Ocak 2024, Pazartesi

Saat: 10.00

GÜNDEM:

|  |
| --- |
|  |
| I. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI: |
|  |
| II. ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER: |
|  |
| III. KOMİTELERDEN GELEN TASARI VE ÖNERİLER İLE GÖRÜŞÜLECEK DİĞER İŞLER: |
|  |
| (1) Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 15/1/2023) ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu. |
|  |
| IV. SEÇİMLER VE OYLAMASI YAPILACAK İŞLER: |
|  |
| V. GÜNCEL KONUŞMALAR. |
|  |
| VI. GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ İŞLER.  |
|  |
| VII. SORULAR. |

Kontrol E.K