**DÖNEM: 22 CÝLT: 129 YASAMA YILI: 4**

**TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ**

**TUTANAK DERGÝSÝ**

**129 uncu Birleþim (Olaðanüstü)**

***26 Eylül 2006 Salý***

**Ý Ç Ý N D E K Ý L E R**

**I. ­- GEÇEN TUTANAK ÖZETÝ**

**II. - GELEN KÂÐITLAR**

**III. - YOKLAMA**

**IV. - USUL HAKKINDA GÖRÜÞMELER**

1.- Ola­ða­nüs­tü top­lan­tý çað­rý­sý­nýn düþ­tü­ðü­ne iliþ­kin TBMM Baþ­kan­lý­ðý­na yap­mýþ ol­duk­la­rý ta­lep­le­ri­ne kar­þý­lýk, TBMM Baþ­kan­lý­ðý­nýn “top­lan­tý çað­rý­sý­nýn de­vam et­ti­ði­ne; ola­ða­nüs­tü top­lan­tý çað­rý­sý­nýn düþ­tü­ðü­ne da­ir olan gö­rü­þe ka­týl­ma­dý­ðý­na ve ola­ða­nüs­tü top­lan­tý çað­rý­sý­nýn de­vam et­ti­ði” ce­va­bý ne­de­niy­le

**V.- AÇIK­LA­MA­LAR VE SA­TAÞ­MA­LA­RA ÝLÝÞ­KÝN KO­NUÞ­MA­LAR**

1.- Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Tay­yar Al­tý­ku­laç’ýn, De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Üm­met Kan­do­ðan’ýn, ko­nuþ­ma­sýn­da, þah­sý­na sa­taþ­ma­sý ne­de­niy­le ko­nuþ­ma­sý

**VI.- ÖNE­RÝ­LER**

*A) SÝYASÎ PARTÝ GRUBU ÖNERÝLERÝ*

1.- Ge­nel Ku­ru­lun ça­lýþ­ma sa­at­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si­ne iliþ­kin CHP Gru­bu öne­ri­si

2.- Ola­ða­nüs­tü top­lan­tý gün­de­min­de­ki sý­ra­la­ma ile ça­lýþ­ma gün ve sa­at­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si­ne, 1236 sý­ra sa­yý­lý ka­nun ta­sa­rý­sý­nýn Ýç­tü­zü­ðün 91 in­ci mad­de­si­ne gö­re te­mel ka­nun ola­rak ve bö­lüm­ler ha­lin­de gö­rü­þül­me­si­ne iliþ­kin AK Par­ti Gru­bu öne­ri­si

**VII.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LÝF­LE­RÝ ÝLE KO­MÝS­YON­LAR­DAN GE­LEN DÝ­ÐER ÝÞ­LER**

1.- Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nu Ta­sa­rý­sý ve Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Ce­mal Yýl­maz De­mir’in; Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý Hak­kýn­da Ka­nun Tek­li­fi ile Millî Eði­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1183, 2/743) (S. Sa­yý­sý: 1151)

2.- Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­na De­ði­þik­lik Ge­ti­ren Pro­to­ko­lün Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Sað­lýk, Ai­le, Ça­lýþ­ma ve Sos­yal Ýþ­ler ile Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yon­la­rý Ra­por­la­rý (1/967) (S. Sa­yý­sý: 976)

**VI­II.- SO­RU­LAR VE CE­VAP­LAR**

*A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI*

1.- Ada­na Mil­let­ve­ki­li Ta­ci­dar SEY­HAN’ýn, þu­be mü­dür­lük­le­ri­ne sý­nav­sýz ata­ma ya­pýl­dý­ðý id­di­asý­na iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan so­ru­su ve Dev­let Ba­ka­ný ve Baþ­ba­kan Yar­dým­cý­sý Meh­met Ali ÞA­HÝN’in ce­va­bý (7/14577)

2.- Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ber­han ÞÝM­ÞEK’in, mil­let­ve­kil­le­ri­nin bil­gi ta­lep­le­ri­nin kar­þý­lan­ma­dý­ðý id­di­asý­na iliþ­kin Baþ­ba­kan­dan so­ru­su ve Dev­let Ba­ka­ný ve Baþ­ba­kan Yar­dým­cý­sý Meh­met Ali ÞA­HÝN’in ce­va­bý (7/14588)

3.- Si­nop Mil­let­ve­ki­li En­gin AL­TAY’ýn, öð­ret­men is­tih­da­mý­na iliþ­kin so­ru­su ve Millî Eði­tim Ba­ka­ný Hü­se­yin ÇE­LÝK’in ce­va­bý (7/16136)

4.- Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li Mi­raç AK­DO­ÐAN’ýn, öð­ret­men is­tih­da­mý­na iliþ­kin so­ru­su ve Millî Eði­tim Ba­ka­ný Hü­se­yin ÇE­LÝK’in ce­va­bý (7/16142)

5.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin EK­MEK­ÇÝ­OÐ­LU’nun, sa­hil ve yay­la köy­le­rin­de­ki ha­zi­ne ara­zi­le­ri­nin sa­týþ ko­þul­la­rý­na iliþ­kin so­ru­su ve Ma­li­ye Ba­ka­ný Ke­mal UNA­KI­TAN’ýn ce­va­bý (7/16509)

**I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETÝ**

TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te açýldý.

Gündemin “Kanun Tasarý ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diðer Ýþler” kýsmýnýn:

1 inci sýrasýnda bulunan ve Ýçtüzüðün 91 inci maddesi kapsamýnda deðerlendirilerek temel kanun olarak bölümler halinde görüþülmesi kararlaþtýrýlan Özel Öðretim Kurumlarý Kanunu Tasarýsý ve Samsun Milletvekili Cemal Yýlmaz Demir’in, Özel Öðretim Kurumlarý Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Teklifinin (1/1183, 2/743) (S. Sayýsý: 1151),

2 nci sýrasýnda bulunan ve Ýçtüzüðün 91 inci maddesi kapsamýnda deðerlendirilerek temel kanun olarak bölümler halinde görüþülmesi kararlaþtýrýlan Tohumculuk Kanunu Tasarýsýnýn (1/822) (S. Sayýsý: 662),

Müzakereleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazýr bulunmadýðýndan, ertelendi.

Alýnan karar gereðince, olaðanüstü çaðrý gündemindeki diðer iþleri görüþmek ve 26 Eylül 2006 Salý günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleþime 14.03’te son verildi.

*Sadýk Yakut*

Baþkanvekili

*Mehmet Daniþ Ahmet Küçük*

Çanakkale Çanakkale

Kâtip Üye Kâtip Üye

**No.: 176**

**II.- GE­LEN KÂÐIT­LAR**

**25 Ey­lül 2006 Pa­zar­te­si (Ola­ða­nüs­tü)**

**Tek­lif­ler**

1.- Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Lok­man Ay­va’nýn; 2828 Sa­yý­lý Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu Ka­nu­nu­nun Ek 7 nci Mad­de­sin­de De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi (2/855) (Plan ve Büt­çe ile Sað­lýk, Ai­le, Ça­lýþ­ma ve Sos­yal Ýþ­ler Ko­mis­yon­la­rý­na) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 18.9.2006)

2.- Es­ki­þe­hir Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem Toz­çö­ken ve 2 Mil­let­ve­ki­li­nin; Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi (2/856) (Mil­lî Eði­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yon­la­rý­na) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 18.9.2006)

3.- Ko­ca­eli Mil­let­ve­ki­li Eyüp Ayar ve 36 Mil­let­ve­ki­li­nin; Ver­gi Usul Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý Hak­kýn­da Ka­nun Tek­li­fi (2/857) (Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu­na) (Baþ­kan­lý­ða ge­liþ ta­ri­hi: 18.9.2006)

**BÝ­RÝN­CÝ OTU­RUM**

**Açýl­ma Sa­ati: 15.06**

**26 Ey­lül 2006 Sa­lý**

**BAÞ­KAN: Baþ­kan­ve­ki­li Nev­zat PAK­DÝL**

**KÂTÝP ÜYE­LER: Ha­run TÜ­FEK­CÝ (Kon­ya), Türkân MÝ­ÇO­OÐUL­LA­RI (Ýz­mir)**

BAÞ­KAN – Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 129 un­cu Bir­le­þi­mi­ni açý­yo­rum.

Top­lan­tý ye­ter­sa­yý­sý var­dýr; gö­rüþ­me­le­re baþ­lý­yo­ruz.

**IV. - USUL HAKKINDA GÖRÜÞMELER**

*1.- Ola­ða­nüs­tü top­lan­tý çað­rý­sý­nýn düþ­tü­ðü­ne iliþ­kin TBMM Baþ­kan­lý­ðý­na yap­mýþ ol­duk­la­rý ta­lep­le­ri­ne kar­þý­lýk, TBMM Baþ­kan­lý­ðý­nýn “top­lan­tý çað­rý­sý­nýn de­vam et­ti­ði­ne; ola­ða­nüs­tü top­lan­tý çað­rý­sý­nýn düþ­tü­ðü­ne da­ir olan gö­rü­þe ka­týl­ma­dý­ðý­na ve ola­ða­nüs­tü top­lan­tý çað­rý­sý­nýn de­vam et­ti­ði” ce­va­bý ne­de­niy­le*

BAÞ­KAN – Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, cu­ma gü­nü ko­mis­yo­nun bu­lu­na­ma­ma­sý ne­de­niy­le, da­ha ön­ce alýn­mýþ Ge­nel Ku­rul ka­ra­rý ge­re­ðin­ce ça­lýþ­ma­lar sa­lý gü­nü­ne -bu­gü­ne ya­ni- er­te­len­miþ­ti.

Þim­di, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Grup Baþ­kan­ve­ki­li ar­ka­da­þý­mý­zýn bir ta­le­bi var. Da­ha ön­ce­den Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu Baþ­kan­lý­ðý­nýn ta­le­bi­ne Mec­lis Baþ­ka­ný­mý­zýn im­za­sýy­la bir ce­vap ve­ril­miþ­ti. Sa­yýn Mec­lis Baþ­ka­ný­mýz Sa­yýn Arýnç ça­lýþ­ma­la­rýn de­vam et­ti­ði­ni ve bu­ra­da ola­ða­nüs­tü top­lan­tý çað­rý­sý­nýn düþ­tü­ðü­ne da­ir olan gö­rü­þe ka­týl­ma­dý­ðý­ný ve ola­ða­nüs­tü top­lan­tý çað­rý­sý­nýn de­vam et­ti­ði, gö­rü­þü­nü il­gi­li Gru­ba, ya­ni, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu­na ya­zý­lý ola­rak be­yan et­miþ­ti. Þu an­da da, o ya­zý­lý ge­rek­çe­si elim­de­dir; ama, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Grup Baþ­kan­ve­ki­li Sa­yýn Ana­dol, Baþ­kan­lý­ðý­mý­za mü­ra­ca­at­la, Sa­yýn Baþ­ka­nýn bu hu­sus­ta­ki ya­zý­lý be­ya­na­tý­na ve gö­rüþ­le­ri­ne ka­týl­ma­dý­ðý­ný be­yan ede­rek usul hak­kýn­da gö­rüþ­me ta­lep et­mek­te­dir ve bu hu­sus­ta­ki gö­rüþ­le­ri­ni kür­sü­den ifa­de et­mek is­te­mek­te­dir.

Þim­di, Ýç­tü­zü­ðün 63 ün­cü mad­de­si­ne gö­re, bu hu­sus­ta, iki leh­te, iki aleyh­te söz ve­re­ce­ðim ar­ka­daþ­la­rý­ma ve bu hu­sus­ta Baþ­kan­lý­ðý­mý­za gel­miþ olan bir di­lek­çe var; Ada­na Mil­let­ve­ki­li Sa­yýn Uður Ak­söz’e ait­tir, bu ta­lep aleyh­te­dir. Aleyh­te bir ki­þi­ye da­ha ve leh­te de iki ki­þi­ye söz ve­re­ce­ðim ve þu an­da…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Be­nim de aleyh­te efen­dim.

BAÞ­KAN – Siz de mi aleyh­te?

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Evet efen­dim.

BAÞ­KAN – Evet, o za­man, ikin­ci aleyh­te ko­nuþ­ma da Sa­yýn Ana­dol’a ait­tir.

Ýlk ko­nuþ­ma­yý yap­mak üze­re, Sa­yýn Ana­dol’a söz ve­ri­yo­rum.

Bu­yu­run Sa­yýn Ana­dol. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

Sa­yýn Ana­dol, bir, beþ on sa­ni­ye­ni­zi ri­ca ede­yim.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, bu ara­da, için­de bu­lun­du­ðu­muz, rah­met, be­re­ket ve mað­fi­ret ayý olan ra­ma­za­ný þe­ri­fi­ni­zi teb­rik edi­yo­rum ve si­zin adý­ný­za bü­tün mil­le­ti­mi­zin de ra­ma­za­ný­ný teb­rik edi­yor, mil­le­ti­miz, Müs­lü­man­lar ve in­san­lýk için ha­yýr­la­ra ve­si­le ol­ma­sý­ný di­li­yo­rum, he­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Sa­yýn Ana­dol, bu­yu­run efen­dim.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Baþ­kan.

Sa­yýn Baþ­kan, Yü­ce Mec­li­sin say­gý­de­ðer üye­le­ri; he­pi­ni­zi, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu ve þah­sým adý­na say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Sa­yýn Baþ­kan bi­raz ön­ce du­ru­mu özet­le­di. Bil­di­ði­niz gi­bi, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si, Ana­ya­sa­ya gö­re, çað­rý­sýz, 1 Ekim­de ken­di­li­ðin­den top­la­nýr -çün­kü, ta­ti­le gir­miþ­tir, ta­til bit­ti- Ana­ya­sa böy­le em­ret­mek­te­dir. Bu ara­da, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ýç­tü­zü­ðü­nün 7 nci mad­de­si­ne gö­re Mec­li­si­miz ola­ða­nüs­tü top­lan­dý. Þim­di, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu ola­rak, baþ­tan be­ri “ben yap­tým, ol­du” an­la­yý­þýy­la, Ana­ya­sal, ya­sal ku­ral­la­rý ve Ýç­tü­zük ku­ral­la­rý­ný bir ta­ra­fa ite­rek bu man­týk­la ha­re­ket et­me­nin yer­siz­li­ði­ni, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin ge­le­nek­le­ri­ne uy­ma­yan, uy­gu­la­ma­la­rý­na uy­ma­yan yan­lýþ bir­ta­kým uy­gu­la­ma­la­rýn kar­þý­sýn­da ol­du­ðu­mu­zu dört se­ne­dir söy­lü­yo­ruz. Biz söy­le­mek­ten usan­ma­dýk; ama, bu uy­gu­la­ma­lar sü­rek­li de­vam edi­yor. Bu, 63’e gö­re is­te­di­ði­miz söz de, bu an­lam­da bir ta­lep.

Þim­di, baþ­tan bir yan­lýþ ol­du ar­ka­daþ­lar. Ba­ký­nýz, hep be­ra­ber, uy­ma­ya mec­bur ol­du­ðu­muz Ýç­tü­zü­ðün 7 nci mad­de­si­ni bir oku­ya­lým so­ðuk­kan­lý­lýk­la:

“Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si, ta­til ve­ya ara­ver­me sý­ra­sýn­da Cum­hur­baþ­ka­ný ve­ya Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­ka­ný ta­ra­fýn­dan top­lan­tý­ya çað­rýl­ma­sý ha­lin­de, be­lir­ti­len gün ve sa­at­te top­la­nýr.

Cum­hur­baþ­ka­ný, top­lan­tý çað­rý­sý­ný doð­ru­dan doð­ru­ya ve Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun is­te­mi üze­ri­ne ya­par.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­ka­ný doð­ru­dan ge­rek gö­rür­se top­lan­tý çað­rý­sý­na ka­rar ve­re­bi­lir. Üye­le­rin beþ­te bi­ri­nin im­za­sý­ný ta­þý­yan ge­rek­çe­li öner­ge­de­ki çað­rý is­te­mi­ni ise en geç ye­di gün için­de ye­ri­ne ge­ti­rir.”

De­mek ki ar­ka­daþ­lar, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si üç þe­kil­de top­la­nýr:

1-Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­ka­ný­nýn çað­rý­sý üze­ri­ne,

2-Cum­hur­baþ­ka­ný­nýn çað­rý­sý üze­ri­ne,

3-Beþ­te bir mil­let­ve­ki­li­nin im­za­sý­ný kap­sa­yan bir baþ­vu­ru üze­ri­ne top­la­nýr.

Hü­kü­me­tin, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ni ola­ða­nüs­tü top­lan­tý­ya ça­ðýr­ma hak­ký var mý; yok. De­miþ ki: “Eðer, Hü­kü­met, Mec­li­sin ola­ða­nüs­tü top­lan­tý­sýn­da bir za­ru­ret gö­rür­se Cum­hur­baþ­ka­ný­na mü­ra­ca­at eder; Cum­hur­baþ­ka­ný, Hü­kü­me­tin bu ta­le­bi­ni ile­tir ve bu ta­lep üze­ri­ne Mec­li­sin ola­ða­nüs­tü top­lan­tý­ya çað­rýl­ma­sý­ný is­te­ye­bi­lir.” Hü­kü­me­tin, Mec­li­sin ola­ða­nüs­tü top­lan­tý­ya çað­rýl­ma­sý­ný is­te­me, böy­le bir ta­lep­te bu­lun­ma hak­ký, de­mek ki, yok; Ana­ya­sa­ya gö­re yok, 7 nci mad­de­ye gö­re yok. Ama, ne ol­du ar­ka­daþ­lar, ne ol­du?! Ým­za­lar Mec­lis Baþ­kan­lý­ðý­na ve­ril­me­den ön­ce -te­le­viz­yo­nu aç­týk- Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­dý. Ba­kan­lar Ku­ru­lu top­lan­tý­sý­nýn so­nun­da Hü­kü­met Söz­cü­sü, Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun Mec­li­si ola­ða­nüs­tü top­lan­tý­ya ça­ðýr­dý­ðý­ný, sa­ati­ni, gü­nü­nü söy­le­ye­rek ilan et­ti. Bu ba­sit bir olay de­ðil. Baþ­tan be­ri söy­lü­yo­ruz; güç­ler ay­rý­lý­ðý, kuv­vet­ler ay­rý­lý­ðý il­ke­si, si­zin bu uy­gu­la­ma­la­rý­nýz, Hü­kü­me­tin bu uy­gu­la­ma­la­rý so­nun­da or­ta­dan kal­ký­yor. Ya­sa­ma or­ga­ný yü­rüt­me­nin ta­hak­kü­mü al­týn­da­dýr di­yo­ruz, di­yo­ruz, di­yo­ruz… Biz söy­le­mek­ten býk­týk, siz uy­gu­la­mak­tan býk­ma­dý­nýz. Ya­ni, Hü­kü­me­tin Mec­li­si ça­ðýr­ma hak­ký ol­ma­dý­ðý hal­de, te­le­viz­yon ek­ran­la­rýn­dan, Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rý ala­rak bu­nu ka­mu­oyu­na du­yur­mak su­çüs­tü ya­ka­lan­mak­tan baþ­ka bir þey de­ðil. Ne hak­la bu ey­le­mi, bu iþ­le­mi yap­tý­nýz?! De­mek ki, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun em­rin­de­dir fel­se­fe­si hâkim, bi­le­rek ve­ya bil­me­ye­rek, bel­ki bi­lin­çal­týn­da. Ger­çek þu: Sa­yýn Re­cep Tay­yip Er­do­ðan Baþ­ba­kan­lýk ile Ýs­tan­bul Be­le­di­ye Baþ­kan­lý­ðý­ný bir­bi­ri­ne ka­rýþ­týr­mak­ta ve Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ni be­le­di­ye mec­li­si zan­net­mek­te­dir. Du­rum bu.

SA­LÝH KA­PU­SUZ (An­ka­ra) – Ge­çen­de de söy­le­din.

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) – Bu alýþ­kan­lýk­lar­la Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ile bir hü­kü­me­tin doð­ru bir iliþ­ki kur­ma­sý, ya­sa­la­rý uy­gu­la­ma­sý, Ýç­tü­zü­ðü uy­gu­la­ma­sý müm­kün de­ðil, yan­lýþ.

Þim­di, ay­ný þe­kil­de, söy­le­dik iþin özü­ne mü­te­al­lik. Ni­ye Tür­ki­ye’nin ger­çek­ten ge­rek­si­ni­mi olan, gün­de­min­de olan ya­ký­cý so­run­lar yok da, ola­ða­nüs­tü top­lan­ma ge­rek­çe­sin­de bu say­dý­ðý­nýz ya­sa­lar var, va­kýf­lar var, Sa­yýþ­tay Ya­sa­sý var, nor­mal dü­ze­nin­de Mec­li­sin gö­rüþ­me­si ge­re­ken ya­sa­lar var da ni­ye te­rör yok? Bir teð­me­ni­miz da­ha þe­hit ol­du, Al­lah rah­met ey­le­sin, ha­in bir sal­dý­rý­ya kur­ban git­ti ve Ba­lý­ke­sir’de bu­gün ha­zin bir ce­na­ze tö­re­niy­le def­ne­dil­di; ama, hâlâ te­rör yok! Va­kýf­lar Ya­sa­sý var, Özel Okul­lar Ya­sa­sý var! Ve biz bun­la­rý söy­le­di­ði­miz va­kit, çok yan­lýþ, hak­sýz it­ham­la­ra ma­ruz ka­lý­yo­ruz.

Ve cu­ma gü­nü ne ol­du ar­ka­daþ­lar; cu­ma gü­nü þu ol­du: 9 mad­de­lik bir ola­ða­nüs­tü top­lan­tý ta­le­bi­niz var; Da­nýþ­ma Ku­ru­lun­da ka­bul gör­me­di; Ýk­ti­dar Gru­bu­nun, Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si Gru­bu­nun ta­le­bi bu­ra­da mü­za­ke­re edil­di, ka­bul edil­di. Na­sýl uy­gu­la­na­cak bu?! “Bi­ti­mi­ne ka­dar” di­yor bir de.

Bir ya­sa ta­sa­rý­sý gel­di, gö­rü­þül­dü; ikin­ci ya­sa ta­sa­rý­sý­na sý­ra gel­di, Hü­kü­met yok, Ko­mis­yon yok; ne olur; di­ðer ya­sa­ya sý­ra ge­lir. Ay­ný þe­kil­de bir mu­ame­le söz ko­nu­su ol­du­ðu va­kit di­ðe­ri­ne sý­ra ge­lir. Uy­gu­la­ma böy­le ol­du baþ­tan ve “bi­ti­mi­ne ka­dar” den­di­ði­ne gö­re cu­ma gü­nü Mec­li­sin gün­de­min­de olan ya­sa, ta­sa­rý, Hü­kü­met yok­sa, ko­mis­yon yok­sa di­ðe­ri­ne sý­ra ge­lir ve cu­ma gü­nü mü­za­ke­re de­vam eder. Ne za­ma­na ka­dar; bi­tin­ce­ye ka­dar. Cu­ma gü­nü bit­mez­se mü­za­ke­re­ler, sa­at 24.00’e ka­dar de­vam edi­yor­sa cu­mar­te­si­ye sar­kar; ama, ne ol­du; sa­lý gü­nü­nü gün ver­di otu­ru­mu yü­rü­ten Sa­yýn Baþ­kan. Cu­ma­yý at­la­dý, cu­mar­te­si­yi at­la­dý, pa­za­rý at­la­dý, pa­zar­te­si­yi at­la­dý, sa­lý­ya bý­rak­tý. Biz de di­yo­ruz ki, ola­ða­nüs­tü top­lan­tý is­te­mi­nin ge­rek­çe­si or­ta­dan kalk­tý bu uy­gu­la­may­la be­ra­ber.

Son­ra, Sa­yýn Sa­lih Ka­pu­suz’un de­me­ci çýk­tý Ana­do­lu Ajan­sýn­da. Var, is­ter­se ken­di­si­ne ve­re­yim, gör­müþ­tür za­ten: “Efen­dim, to­hum­cu­luk­la il­gi­li ya­sa gel­di, bu­nun­la il­gi­li, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li­ler fýn­dýk­la il­gi­li so­ru so­ra­cak­lar -ne­re­den bi­li­yor­sa so­ru so­ra­ca­ðý­mý­zý, öð­ren­di- bu fýn­dýk­la il­gi­li so­ru­la­rý -Kül­tür Ba­ka­ný var o sý­ra­da, Ta­rým Ba­ka­ný yok- onun ce­vap­lan­dý­ra­ca­ðý­na inan­mý­yo­ruz, o ne­den­le sa­lý­ya er­te­len­di.” Ken­di Ba­ka­ný­ný­za ni­ye hak­sýz­lýk edi­yor­su­nuz?! Ya­ni, va­li­lik yap­mýþ, bü­yük­þe­hir be­le­di­ye­si ge­nel sek­re­ter­li­ði yap­mýþ bir Ba­ka­ný­ný­zý ka­mu­oyu­nun önün­de bu ka­dar kü­çük dü­þü­re­rek, o ne­den­le, Kül­tür Ba­ka­ný­nýn ye­ter­siz­li­ði ne­de­niy­le er­te­le­dik de­me si­ze ne ge­ti­ri­yor, me­rak edi­yo­rum.

Pe­ki, bir so­rum var þim­di: Millî Eði­tim Ba­ka­ný bu­ra­da yok­tu. En önem­li ya­sa, Mec­li­si ola­ða­nüs­tü top­la­mýþ­sý­nýz, Özel Okul­lar Ya­sa­sý­ný… Millî Eði­tim Ba­ka­ný yok; kim var ye­ri­ne; Ti­ca­ret Ba­ka­ný var; ya­ni, özel okul­la­rý pa­zar­la­mak için, Millî Eði­tim Ba­ka­ný ye­ri­ne, Ti­ca­ret Ba­ka­ný­ný ora­ya koy­muþ­su­nuz. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar) On­dan son­ra, Kül­tür Ba­ka­ný­na bu hak­sýz­lý­ðý ya­pý­yor­su­nuz, Millî Eði­tim Ba­ka­ný ye­ri­ne, pa­zar­la­ma­cý Ti­ca­ret Ba­ka­ný­ný ora­ya ko­yu­yor­su­nuz ve on­dan son­ra da, Sa­yýn Baþ­ba­kan, Sa­yýn Bay­kal’a ve Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si­ne “pa­zar­la­ma­cý” di­yor. Bir de­fa, pa­zar­la­ma­cý­lýk Sa­yýn Baþ­ba­ka­nýn mil­let­ve­ki­li ol­ma­dan ev­vel­ki mes­le­ði.

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – Bis­kü­vi pa­zar­la­ma­cý­lý­ðý…

K. KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) – Ýki: Dört se­ne­den be­ri pa­zar­la­ma­cý bir uy­gu­la­ma­nýn sim­ge­si Sa­yýn Baþ­ba­kan, o Hü­kü­me­tin ba­þý ola­rak. Ve bu­ra­da ken­di­si­ne söy­lü­yo­rum: “Pa­zar­la­ma­cý” söz­cü­ðü bir el­di­ven gi­bi Sa­yýn Re­cep Tay­yip Er­do­ðan’a ya­kýþ­mak­ta­dýr, bir el­di­ven gi­bi.

CA­NAN ARIT­MAN (Ýz­mir) – Göm­lek…

K KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) – Þim­di, bu Mec­lis top­la­na­cak. De­vam­lý, meþ­ru­iyet tar­týþ­ma­sý yap­mak­tan býk­týk ar­ka­daþ­lar. Eðer bu Mec­li­sin nor­mal ça­lýþ­ma dü­ze­ni­ni sür­dür­sey­di­niz, cu­ma gü­nü de­vam et­sey­di, böy­le uy­dur­ma ge­rek­çe­ler­le “fýn­dý­ða ce­vap ve­re­mi­yo­ruz, Ta­rým Ba­ka­ný yok” di­ye…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ana­dol, 1 da­ki­ka ek­sü­re ve­ri­yo­rum.

Bu­yu­run efen­dim.

K.KE­MAL ANA­DOL (De­vam­la) – Son cüm­lem, bi­ti­ri­yo­rum.

…yap­ma­say­dý­nýz, bu Mec­lis top­lan­tý­sý, gün­de­mi içi­mi­ze sin­me­se bi­le, de­vam ede­cek­ti, biz de, si­zin ça­lýþ­ma­la­rý­ný­za ko­lay­lýk sað­la­ya­cak­týk, Ýç­tü­zük­ten, Ana­ya­sa­dan do­ðan hak­la­rý­mý­zý kul­la­na­cak­týk; öner­ge­ler ve­re­cek­tik, ko­nu­þa­cak­týk her ne ka­dar ku­þa çe­vir­se­niz… Ar­týk, Te­mel’in ya­sa­sý ol­du, o Ka­ra­de­niz’de­ki Te­mel’in ya­sa­sý; ya­ni, Mec­li­sin ya­sa­sý ol­mak­tan çýk­tý, her ya­sa­sý ol­mak­tan çýk­tý; her ya­sa Te­mel’in, her ya­sa Te­mel’in… Te­mel bi­le gü­lü­yor­dur bu uy­gu­la­ma­ya.

Þim­di, o ne­den­le, ge­rek­çe­si kal­ma­yan, dü­þen bu ola­ða­nüs­tü top­lan­tý is­te­mi düþ­tük­ten son­ra bu mü­za­ke­re­nin de­va­mý Ýç­tü­zük ba­ký­mýn­dan müm­kün de­ðil­dir. Eðer top­lan­tý­nýn de­va­mý­ný is­ti­yor­sa­nýz, ye­ni­den im­za top­lar­sý­nýz; 1 Eki­me ka­dar, bu top­lan­tý an­cak öy­le müm­kün­dür; ak­si hal­de, bu ça­lýþ­ma­la­rý Mec­li­sin bo­þa gi­de­cek­tir. Bir yan­lýþ da­ha yap­ma­yýn; si­zi uya­rý­yo­ruz.

Be­ni din­le­di­ði için Yü­ce Mec­li­sin bü­tün üye­le­ri­ne sev­gi­ler, say­gý­lar su­nu­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Ana­dol.

Öne­ri­nin le­hin­de ikin­ci ko­nuþ­ma­cý, Ada­na Mil­let­ve­ki­li Sa­yýn Uður Ak­söz.

Bu­yu­run Sa­yýn Ak­söz. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

UÐUR AK­SÖZ (Ada­na) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Yü­ce He­ye­ti­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bu­gün­kü ko­nu­muz, biz þu an­da Mec­lis ça­lýþ­ma­sý­ný ola­ða­nüs­tü þart­lar­da mý ya­pý­yo­ruz, nor­mal bir ça­lýþ­ma mý ya­pý­yo­ruz; ora­da dü­ðüm­le­mek la­zým. Þu an­da Mec­li­si­miz nor­mal ça­lýþ­ma dü­ze­nin­de de­ðil­dir. Ola­ða­nüs­tü çað­rýy­la top­lan­mýþ, ola­ða­nüs­tü ça­lý­þan bir Mec­lis ko­nu­mun­da­dýr. Bu­nu, her­hal­de tar­týþ­ma­ya ge­rek yok­tur. Ola­ða­nüs­tü ça­lýþ­ma ko­þul­la­rý da, Mec­li­sin ola­ðan ça­lýþ­ma ko­þul­la­rýn­dan fark­lý­dýr.

Mec­lis, ola­ðan ça­lýþ­ma dü­ze­ni için­de ya­sa­la­rý gö­rü­þür, er­te­ler, ko­mis­yon bu­lu­nur, bu­lun­maz, her þey olur; Tü­zük­te bun­la­rýn hep­si dü­zen­len­miþ­tir; ama, ola­ða­nüs­tü ça­lýþ­ma ko­þul­la­rý bun­lar­dan fark­lý­dýr. Bir Mec­lis ola­ða­nüs­tü top­lan­dý­ðý za­man, ola­ðan du­ru­mun þart­la­rý­ný uy­gu­la­ya­maz. Ola­ða­nüs­tü top­la­nan Mec­lis, ola­ða­nüs­tü top­lan­ma þart­la­rý­ný uy­gu­la­mak zo­run­da­dýr, bu þart­lar þun­lar­dýr; bu­nu her­kes bi­lir de bir ke­re da­ha tek­rar­la­ya­yým:

1- Çað­rý­da­ki gün­dem ney­se o gün­dem de­ðiþ­mez. Ya­ni, çað­rý­yý ya­pan mil­let­ve­kil­le­ri­nin ek­le­di­ði bir, iki, üç, dört, beþ, kaç ya­sa var­sa onun dý­þýn­da bir þey gö­rü­þül­mez.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rý­mýz çað­rý­yý ya­par­ken 9 adet ya­sa­yý alt al­ta yaz­mýþ­lar, de­miþ­ler ki: “Biz, bun­la­rý gö­rü­þe­ce­ðiz.” Ta­mam, bu de­ðiþ­mez. Top­lan­tý açýl­mýþ, ikin­ci þart ço­ðun­luk ol­ma­sý­dýr ilk gün, ço­ðun­lu­ðu da bul­muþ ve gö­rüþ­me­ler baþ­la­mýþ. Ýþ­te, bu­ra­da bir in­ce­lik var. O an­dan iti­ba­ren Ge­nel Ku­rul, hiç­bir þey gö­rüþ­me­den er­te­le­me ya­pa­maz; çün­kü, ola­ða­nüs­tü top­lan­tý ha­lin­de­yiz. Ya­ni, bi­rin­ci sý­ra­da­ki ya­sa­yý gö­rü­þür, gö­rüþ­mez­se bir son­ra­ki­ni gö­rü­þe­cek­tir; çün­kü, do­kuz ya­sa için bu Mec­lis top­lan­tý­ya çað­rýl­mýþ, bir ya­sa için de­ðil. Ola­ða­nüs­tü top­lan­dýk. Pe­ki, ikin­ci­ye ba­ka­cak, ikin­ci yok, üçün­cü­ye ba­ka­cak; ya­ni, Baþ­kan­lýk Di­va­ný, çað­rý ko­nu­su do­kuz ya­sa­nýn ta­ma­mý­ný yok­la­ya­rak “bir son­ra­ki iþ, bir son­ra­ki iþ” di­ye­rek, ta­ma­mý­ný yok­la­ya­rak bi­ri­si­ni gö­rüþ­mek ve­ya oy­lat­mak zo­run­da­dýr.

Pe­ki, cu­ma gü­nü ne ol­muþ­tur; cu­ma gü­nü, Baþ­kan­lýk Di­va­nýn­da­ki Sa­yýn Baþ­kan, bir ya­sa­ya baþ­la­mýþ­týr, o ya­sa gö­rü­þül­me­yin­ce “bir son­ra­ki” de­miþ, bir son­ra­kin­de de dön­müþ “Ko­mis­yon yok, Sa­yýn Ba­kan yok, Hü­kü­met yok, ben otu­ru­mu ka­pat­tým” de­miþ. Ýþ­te, bu­nu ya­pa­maz; çün­kü, nor­mal ça­lýþ­ma dü­ze­nin­de de­ði­liz, ola­ða­nüs­tü dü­zen­de­yiz. Ola­ða­nüs­tü dü­zen­de ol­du­ðu­muz için, Sa­yýn Baþ­kan “bir son­ra­ki” de­di­ði za­man üçün­cü­ye, o yok­sa dör­dün­cü­ye, hiç­bi­ri­ni bu­la­maz­sa son sý­ra­da­ki ulus­la­ra­ra­sý an­laþ­ma­yý gö­rüþ­tür­mek ve oy­lat­mak zo­run­da­dýr; çün­kü, biz, bu­nun için top­lan­dýk, ola­ða­nüs­tü çað­rý bun­lar için ya­pýl­dý. Sa­yýn Baþ­kan bun­la­rý yap­ma­dý­ðý için biz iti­raz et­tik ve Mec­lis Baþ­kan­lý­ðý­na bir di­lek­çey­le baþ­vur­duk. Mec­lis Baþ­kan­lý­ðý ce­vap ve­ri­yor “o gün ilk ya­sa ko­nu­þul­muþ, son­ra bir son­ra­ki iþ olan ya­sa ele alýn­mýþ­týr” di­yor bi­rin­ci gün için; ya­ni, bi­zim de­di­ði­mi­zi sa­vu­nu­yor “bir son­ra­ki iþ alýn­dý kar­de­þim” di­yor. Pe­ki, cu­ma gü­nü ni­ye bir son­ra­ki iþ alýn­ma­mýþ; ya­ni, Sa­yýn Baþ­kan ver­di­ði þu ya­zý­lý ce­vap­ta da bi­zim de­di­ði­mi­zi ik­rar edi­yor “ola­ða­nüs­tü top­lan­tý, hak­lý­sý­nýz, bir son­ra­ki iþ alý­nýr, biz, per­þem­be gü­nü de böy­le yap­týk, cu­ma gü­nü de öy­le yap­ma­dýk, bu­nun hu­kukî te­me­li yok­tur, top­lan­tý de­vam eder” di­yor. Ya­ni, Sa­yýn Baþ­kan­lýk “top­lan­tý de­vam eder” hük­mü­nü ku­ru­yor; ama, ge­rek­çe­si bi­zim ge­rek­çe­miz; bu na­sýl iþ?!

O ba­kým­dan, biz, bu­gün bir usul tar­týþ­ma­sý is­te­dik ve de­dik ki: Sa­yýn Baþ­kan­lý­ðýn bu uy­gu­la­ma­sý yan­lýþ­týr; çün­kü, cu­ma gün­kü top­lan­tý­da, top­lan­tý açýl­mýþ, hiç­bir ya­sa gö­rü­þül­me­den “Hü­kü­met yok, Ko­mis­yon yok” de­nip ka­pa­týl­mýþ­týr. Ola­ða­nüs­tü top­lan­tý­da, o gün, bü­tün me­sai için­de bir tek ya­sa gö­rü­þül­me­miþ, bir tek ya­sa oy­lan­ma­mýþ ol­du­ðu için, bu Tü­zü­ðe ola­ða­nüs­tü top­lan­tý þar­tý­ný ko­yan ka­nun ko­yu­cu­nun ira­de­si bu­ra­da yok­tur ve bu ne­den­le de ar­týk ola­ða­nüs­tü çað­rý­ya de­vam ede­mez­si­niz di­yo­ruz; ede­me­yiz, sa­kat olur. Eðer, bir son­ra­ki iþ de­yip ta­ma­mý­ný gö­rüþ­sey­di­niz, bir son­ra­ki iþ de­yip hiç­bi­ri­ni bu­la­maz­sa­nýz, ulus­la­ra­ra­sý söz­leþ­me­yi oy­lat­say­dý­nýz hak­lýy­dý­nýz; çün­kü, o gün bir þey gö­rü­þül­müþ ola­cak­tý; ama, ola­ða­nüs­tü top­la­nan bu Mec­lis­te cu­ma gü­nü hiç­bir þey gö­rü­þül­me­yip, hiç­bir þey oy­lan­ma­mýþ­sa, bu­ra­da, Ýç­tü­zük mad­de 7 gün­de­me ge­lir ve ora­da der ki: Ýþ­ler ta­mam­la­nýn­ca, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ça­lýþ­ma­la­rý­na de­va­ma ka­rar ver­me­di­ði tak­dir­de, ta­ti­le de­vam olu­nur di­yor Ýç­tü­zük. Ya­ni, böy­le bir ka­rar da ol­ma­dý­ðý­na gö­re, ta­ti­le de­vam olu­nu­yor. Ta­ti­le de­vam olu­nu­yor ki, Sa­yýn Baþ­kan bi­ze da­ve­ti­ye gön­der­miþ, 1 Ekim­de açý­lýþ ya­pa­ca­ðým di­yor. Þim­di, bu Mec­lis 1 Eki­me ka­dar açýk­sa ve de­vam edi­yor­sa, açý­lý­þa, tö­re­ne ne lü­zum var? De­mek ki, biz ta­til­de­yiz ki, Baþ­kan, açý­lý­þý 1’in­de ya­pý­yor.

Ya­ni, ne­ti­ce­de, bi­zim söy­le­dik­le­ri­mi­zi Sa­yýn Baþ­kan­lýk Di­va­ný ka­bul et­miþ, bu­ra­da­ki ce­va­býn­da da ka­bul et­miþ; ama, so­nuç­ta bir sa­týr­la “ha­yýr, Mec­lis ça­lýþ­ma­ya de­vam eder” de­miþ.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bun­lar þu­ra­dan kay­nak­la­ný­yor: Bu Ýç­tü­zük­te, ola­ða­nüs­tü top­lan­týy­la il­gi­li ye­ter­li mad­de yok. Za­ten, biz, yýl­lar­dýr ay­ný þe­yi sa­vu­nu­yo­ruz. Bu Ýç­tü­zü­ðü de­ðiþ­ti­re­lim, dü­zel­te­lim, ola­ða­nüs­tüy­le il­gi­li, di­ðer ko­nu­lar­la il­gi­li mad­de­le­ri ko­ya­lým, ih­ti­laf ol­ma­sýn di­yo­ruz. Bu ko­nu­da açýk hü­küm yok, bu­na sý­ðý­ný­yor Baþ­kan­lýk Di­va­ný; ama, bir de hu­ku­kun ev­ren­sel il­ke­le­ri var, hu­ku­kun te­mel pren­si­bi var. Bu ko­nu­da açýk hü­küm yok­sa te­amü­le ba­ký­lýr, tea­mül yok­sa mu­ka­ye­se ya­pý­lýr. Bir mu­ka­ye­se ya­pa­cak olur­sak…

SA­LÝH KA­PU­SUZ (An­ka­ra) – Ge­nel Ku­rul ka­rar ve­rir.

UÐUR AK­SÖZ (De­vam­la) - Efen­dim?..

Þim­di Sa­lih Bey ge­ne ko­nu­þa­cak, du­ra­maz; söy­le Sa­lih Bey.

SA­LÝH KA­PU­SUZ (An­ka­ra) – Din­li­yo­rum, din­li­yo­rum…

UÐUR AK­SÖZ (De­vam­la) – Pe­ki din­le, din­le! Pe­ki…

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bu top­lan­tý cu­ma gü­nü ya­pýl­ma­dý­ðý için bi­zim sa­vun­ma­mýz þu­dur ve ýs­rar­lý­yýz: Hiç­bir gö­rüþ­me ve oy­la­ma ya­pýl­ma­dý­ðý için, bir son­ra­ki ya­sa­lar da araþ­tý­rýl­ma­dý­ðý için bu top­lan­tý çað­rý­sý düþ­müþ­tür, ye­ni bir çað­rý ya­pýl­ma­dan ola­ða­nüs­tü top­lan­tý de­vam et­mez di­yo­ruz. Bu bir.

Þim­di Sa­lih Bey ge­ne ko­nuþ­tu ya, ben de bir þey söy­le­ye­yim. Son­ra, dün­ya­nýn ne­re­sin­de gö­rül­müþ ar­ka­daþ­lar, ola­ða­nüs­tü top­lan­tý­ya Mec­li­si ça­ðý­rý­yor­su­nuz… Han­gi hal­ler­de Mec­lis çað­rý­lýr? Ol­gun­laþ­mýþ, gö­rü­þül­müþ, bit­miþ, oy­la­ma­ya ha­zýr ya­sa­lar için çað­rý­lýr de­ðil mi? Bu­ra­ya ge­li­yo­ruz, bi­ze de­ni­li­yor ki, da­ha ko­mis­yon­da ba­zý ya­sa­lar.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Yol­da…

UÐUR AK­SÖZ (De­vam­la) – Yol­da, tren­de ge­li­yor!..

Ya ar­ka­daþ­lar, ko­mis­yon­da olan ya­sa için siz bi­zi na­sýl ça­ðý­rýr­sý­nýz? Onun ko­mis­yon­dan çý­ka­ca­ðý bel­li mi? Ko­mis­yo­nun top­la­na­bi­le­ce­ði bel­li mi? Bun­lar hep mu­al­lak. Ee siz ko­mis­yon­da­ki için de bi­zi ça­ðýr­dý­nýz. O da ikin­ci yan­lýþ.

Pe­ki, üçün­cü yan­lý­þý söy­le­ye­yim; ya­ni hep yan­lýþ yan­lýþ yan­lýþ… Biz söy­le­mek­ten yo­rul­ma­yýz, üçün­cü yan­lý­þý söy­le­ye­yim: Ba­kýn, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bu iþ oyun­cak de­ðil. Biz bu­ra­da ev­ci­lik mev­ci­lik oy­na­mý­yo­ruz. Bu­ra­sý ya­sa­ma Mec­li­si. Ya­sa­ma Mec­li­sin­de bir çað­rý ya­pýl­dýy­sa, onun ge­re­ði ya­pýl­ma­lý­dýr. Halk bi­ze gü­ler. Pe­ki, ne yap­tý Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si; ye­ter­li ço­ðun­luk­la im­za­yý bul­du, top­la­dý de­ðil mi. Pe­ki, top­la­dý­nýz; þim­di, bu­ra­da, mik­ro­fo­nu alýp da “efen­dim, ko­mis­yon yok” de­mek ca­iz mi­dir? Ra­ma­zan­dýr da, onun için ca­iz mi­dir di­yo­rum. Ca­iz mi­dir? Ko­mis­yon si­zin içi­niz­de de­ðil mi? Pe­ki, þim­di dö­nüp de, bu ta­ra­fa dö­nüp de “hü­kü­met yok” de­mek ca­iz mi­dir? Hü­kü­met siz de­ðil mi­si­niz?! (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

Pe­ki, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ko­mis­yo­nu bul­mak­tan âciz­se­niz, hü­kü­me­ti oturt­mak­tan âciz­se­niz, pe­ki ko­mis­yon­da ya­sa­la­rý hâlâ bir tür­lü bi­tirt­tir­mek­ten âciz­se­niz ni­ye bi­zi ça­ðýr­dý­nýz? Ni­ye bu Mec­li­si top­la­dý­nýz? Ni­ye? (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

Bu­nun adý þu­dur, ben adý­ný ko­yu­yo­rum, bu iþin bir tek adý var: Ýk­ti­dar­sýz ik­ti­dar­sý­nýz.

Say­gý­lar su­nu­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

FA­RUK ÇE­LÝK (Bur­sa) – Le­hin­de söz is­ti­yo­rum Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Çe­lik si­ze söz ve­re­ce­ðim, is­ter­se­niz en son ola­rak ko­nu­þun. Sa­yýn Kan­do­ðan’ýn da leh­te bir ta­le­bi var­dýr.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Ön­ce Sa­yýn Çe­lik­se… Sý­ray­la Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kan­do­ðan…

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Ön­ce Sa­yýn Çe­lik ver­diy­se… Sý­ray­la Sa­yýn Baþ­kan…

BAÞ­KAN - Say­gý­de­ðer ar­ka­daþ­la­rým, ko­nuþ­ma­la­rýn sý­ra­sý­ný, usu­lü­nü Baþ­kan­lýk Di­va­ný­nýn ken­di­si ka­rar­laþ­týr­mak­ta­dýr.

Sa­yýn Kan­do­ðan, þu an­da ko­nuþ­ma sý­ra­sý, ta­le­bi­ni­ze gö­re, si­zin­dir; ko­nu­þa­cak­sa­nýz bu­yu­run, ko­nuþ­ma­ya­cak­sa­nýz Sa­yýn Çe­lik’e söz ve­re­ce­ðim.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Ko­nu­þa­ca­ðým.

BAÞ­KAN - Leh­te, De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Sa­yýn Üm­met Kan­do­ðan; bu­yu­run.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; siz­le­ri say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Sa­yýn Baþ­ka­nýn tu­tu­mu­nun da yan­lýþ ol­du­ðu inan­cýn­da­yým; çün­kü, bu­gü­ne ka­dar­ki uy­gu­la­ma­lar, di­lek­çe­le­rin, ko­nuþ­ma is­tek­le­ri­nin, Baþ­kan­lýk Di­va­ný­na ve­ril­me sý­ra­sý­na gö­re ya­pýl­ma­sý ge­nel bir ku­ral­dýr. Sa­yýn Baþ­kan, her ne hik­met­se, be­nim ko­nuþ­ma­la­rým­dan son­ra, ken­di par­ti­si­ne men­sup olan grup baþ­kan­ve­ki­li­nin be­nim ko­nuþ­ma­la­rý­ma da ce­vap ver­me­si­nin ze­mi­ni­ni ha­zýr­la­ma­ya ça­lý­þý­yor her­hal­de. Onun için, Sa­yýn Baþ­ka­nýn bu tu­tu­mu­nun yan­lýþ ol­du­ðu­nu ifa­de et­mek is­ti­yo­rum. Kal­dý ki, be­nim ko­nuþ­mam da leh­te bir ko­nuþ­ma; ya­ni, Sa­yýn Çe­lik’in ko­nuþ­ma­sýn­dan fark­lý bir ko­nuþ­ma ol­ma­ya­cak. O ba­kým­dan, Sa­yýn Baþ­ka­nýn bu tu­tu­mu­nu tas­vip et­me­di­ði­mi, yan­lýþ ol­du­ðu­nu, her za­man ol­du­ðu gi­bi, be­nim­le il­gi­li hâlâ ön­yar­gý­lar içe­ri­sin­de ol­du­ðu­nu ifa­de et­mek is­ti­yo­rum.

De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, yaz ta­ti­li de­vam eder­ken, Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si, Mec­li­si ola­ða­nüs­tü top­lan­tý­ya ça­ðýr­dý. Se­bep; Av­ru­pa Bir­li­ði uyum ya­sa­la­rý­nýn Mec­lis­ten bir an ön­ce ge­çi­ril­me­si. Ni­çin; Av­ru­pa Bir­li­ði böy­le is­te­di­ði için. Av­ru­pa Bir­li­ði Ýler­le­me Ra­po­ru, bi­li­yor­su­nuz, önü­müz­de­ki gün­ler­de gö­rü­þü­le­cek. Ýler­le­me Ra­po­ru­nun içe­ri­si­ne ba­zý müs­pet ila­ve­ler yap­tý­ra­bi­lir mi­yiz bu þe­kil­de­ki bir ça­lýþ­may­la di­ye ola­ða­nüs­tü top­lan­tý çað­rý­sý yap­tý­nýz. Ka­bul et­tik, gel­dik, biz de gel­dik, ça­lýþ­ma­la­ra da kat­ký ver­dik. Ya­pý­lan ça­lýþ­ma­lar ne­ti­ce­sin­de sa­de­ce iki ka­nun gö­rü­þül­dü: Bir, Ýskân Ka­nu­nu; iki, Mes­lekî Ye­ter­li­lik Ku­ru­mu Ka­nu­nu. Ge­çen haf­ta­ki bü­tün ça­lýþ­ma­la­rý­nýn ne­ti­ce­sin­de iki ka­nun bu­ra­dan geç­ti. Bir di­ðer ka­nun var­dý, Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nu Ta­sa­rý­sý, bu­ra­da geç­ti, oy­lan­dý, öner­ge­ler ve­ril­di; ama, so­nun­da, Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si, tek­ri­ri mü­za­ke­re ta­le­biy­le bu ka­nun ta­sa­rý­sý­nýn 1 mad­de­si­nin ye­ni­den gö­rü­þül­me­si­ni is­te­di. Þim­di, ben, bu­ra­dan, bü­tün Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri­ne sor­mak is­ti­yo­rum. Þim­di, bu ka­nun ta­sa­rý­sýn­dan ha­be­ri­niz var mýy­dý? Ha­be­ri­niz yok­tu.

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Var­dý; ko­mis­yon­dan geç­ti.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Ko­mis­yon­dan geç­ti, bi­li­yo­rum.

Ýkin­ci­si, Hü­kü­me­tin, ka­nun ta­sa­rý­sý bu­ra­da gö­rü­þü­lür­ken, ve­re­ce­ði öner­ge­den ha­be­ri­niz var mýy­dý? Var mýy­dý?.. So­ru­yo­rum ar­ka­daþ­lar.

ASIM AY­KAN (Trab­zon) – Ne ge­re­ði var?

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Öner­ge sa­hip­le­ri­ne sor­mak la­zým.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Bir ar­ka­da­þý­mýz ora­dan di­yor ki: Ne ge­re­ði var. Þim­di, De­ðer­li Mil­let­ve­ki­lim, ba­ký­nýz, siz, geç­miþ­te, o ka­nun­la il­gi­li, o ka­nu­nun bu þe­kil­de geç­me­siy­le il­gi­li bir du­rum ol­sa, Tür­ki­ye'yi aya­ða kal­dý­rýr­dý­nýz; baþ­ta siz... Hü­kü­met böy­le bir ka­nun ta­sa­rý­sý ge­ti­ri­yor ha­be­ri­niz yok, de­ði­þik­lik öner­ge­si ge­ti­ri­yor ha­be­ri­niz yok! Eðer, Hü­kü­met de­ði­þik­lik öner­ge­si ge­tir­miþ ve bu doð­ruy­sa, o za­man ni­çin ge­ri çe­ki­yor? Eðer o ve­ri­len öner­ge doð­ruy­sa, Sa­yýn Ali Coþ­kun’un im­za­sýy­la ve­ri­len öner­ge doð­ruy­sa, ni­çin ge­ri çe­kil­di? Ben bu­nu me­rak edi­yo­rum.

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Biz­de de­mok­ra­si var.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Siz­de de­mok­ra­si fa­lan yok Sa­yýn Mil­let­ve­ki­lim. Siz­de de­mok­ra­si ol­sa, Sa­yýn Çer­çi, Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li­miz, siz, o ka­nun­la il­gi­li de­ði­þik­lik öner­ge­si­ni bu­ra­da de­ðil, da­ha ön­ce­den öð­re­nir­di­niz. Par­ti içe­ri­sin­de de­mok­ra­si kal­ma­dý, yok.

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Bi­zim ko­mis­yon­dan gel­di.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Ben de onu an­lat­ma­ya ça­lý­þý­yo­rum. Öner­ge­den ha­be­ri­niz yok. O öner­ge öy­le bir öner­ge ki, geç­miþ­te, onun­la il­gi­li on­lar­ca ar­ka­da­þý­mý­zýn mü­te­ad­dit ko­nuþ­ma­la­rý­ný çý­ka­ra­bi­li­rim, or­ta­ya ko­ya­bi­li­rim. Böy­le bir öner­ge­yi –Mec­li­se gel­me­di­ði­niz için, dý­þa­rý­da otu­ru­yor­su­nuz- öð­ren­ci az­lý­ðýn­dan do­la­yý ka­pan­mak­ta olan o azýn­lýk men­su­bu okul­la­rýy­la il­gi­li ve­ri­len öner­ge­yi, siz, imam-ha­tip­ler­le il­gi­li bir dü­zen­le­me zan­net­ti­niz. (CHP sý­ra­la­rýn­dan gü­lüþ­me­ler) Evet, siz öy­le zan­net­ti­niz. Ýmam-ha­tip li­se­le­ri­nin öð­ren­ci­le­ri­nin azal­ma­ya baþ­la­ma­sý üze­ri­ne, böy­le bir ka­nun ta­sa­rý­sý ge­ti­ri­lip, bir öner­gey­le de, Sa­yýn Ali Coþkun’un, Hü­kü­me­tin öner­ge­siy­le de imam­-ha­tip li­se­le­ri­nin aza­lan öð­ren­ci­le­ri­ne tak­vi­ye ya­pýl­ma­sýy­la il­gi­li bir dü­zen­le­me zan­net­ti­niz. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Bu ka­dar da at­ma!

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) - Evet, öy­le zan­net­ti­niz.

Ve­ya­hut, þöy­le dü­þü­nü­yo­rum ben: Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si Ýk­ti­da­rý de­di ki: Ya­hu, þu imam-ha­tip­ler­le il­gi­li bir dü­zen­le­me ya­pa­ma­dýk, söz ver­dik, ya­pa­ma­dýk. Ya­hu, ra­ma­zan gü­nü -hiç ol­maz­sa ra­ma­zan da ge­li­yor- imam-ha­tip­ler­le il­gi­li ya­pa­ma­dý­ðý­mýz dü­zen­le­me­yi þu azýn­lýk men­sup­la­rý okul­la­rýy­la il­gi­li ya­pa­lým de­di­niz. Ya­ni, bu­nu baþ­ka tür­lü na­sýl izah ede­ce­ðiz?! Ýmam-ha­tip­le­ri ya­pa­ma­dý­nýz, ba­ri hiç ol­maz­sa azýn­lýk men­sup­la­rý­nýn okul­la­rýy­la il­gi­li bir dü­zen­le­me ya­pa­lým de­di­niz.

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – Se­vap­týr de­miþ­ler­dir!

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, Mec­li­sin, ya­pý­la­cak ça­lýþ­ma­lar­dan, ge­ti­ri­len ka­nun­lar­dan, ve­ri­le­cek öner­ge­ler­den ha­be­ri ol­ma­sý la­zým.

O gün ve­ri­len öner­ge­yi biz is­te­dik, oy­lan­ma­sýn­dan son­ra öner­ge­yi eli­mi­ze ala­bil­dik. Öner­ge oy­lan­dý, ne­yin oy­lan­dý­ðý­ný bil­me­den… Öner­ge­yi is­te­dik, öner­ge gel­me­di. Gör­me­di­ði­miz, oku­ma­dý­ðý­mýz, bil­me­di­ði­miz bir öner­ge gel­di ve o öner­ge de Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri­nin oy­la­rýy­la bu­ra­dan geç­ti.

Þim­di, eli­ni­zi vic­da­ný­ný­za ko­yun. O gün “evet” oyu ve­ren­ler, Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri, ya­rýn tek­ri­ri mü­za­ke­re gel­di­ðin­de o mad­de­de han­gi oyu kul­la­na­cak­sý­nýz? Ne oyu ve­re­cek­si­niz? Þim­di si­ze so­ru­yo­rum; evet mi, ha­yýr mý?!. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan “gel­sin ba­ka­lým” se­si, gü­rül­tü­ler)

Gel­sin… Ben, Sa­yýn Al­tý­ku­laç’ýn ya­ný­na da git­tim, Ko­mis­yon Baþ­ka­ný­mý­zýn ya­ný­na da git­tim. Ya­hu, bu de­ði­þik­le ne ge­li­yor ne gi­di­yor, kim­se bil­mi­yor. Sa­na­yi Ba­ka­ný Ali Coþ­kun, al­tý­na im­za at­tý­ðý öner­ge­nin ne an­la­ma gel­di­ði­ni bil­mi­yor ar­ka­daþ­lar.

ÝB­RA­HÝM ÖZ­DO­ÐAN (Er­zu­rum) – Bi­li­yor!.. Bi­li­yor!..

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Bi­li­yor­sa onu bi­le­mem, bi­ze “bil­mi­yo­rum” de­di.

Sa­yýn Al­tý­ku­laç, ben si­ze gel­dim, bu öner­ge ne ge­ti­ri­yor, ne gö­tü­rü­yor de­dim. Siz de de­di­niz ki: “Ben de bil­mi­yo­rum.”

TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (Ýs­tan­bul) – Yok, öy­le bir þey de­me­dim.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Ha­yýr efen­dim, bu­ra­da be­ra­ber ko­nuþ­tuk, ya­ný­mýz­da ba­zý mil­let­ve­kil­le­ri var­dý. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (Ýs­tan­bul) – Öy­le bir þey söy­le­me­dim.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, da­ha son­ra, bi­zim bu çý­ký­þý­mýz­dan son­ra AK Par­ti mil­let­ve­kil­le­ri de uyan­dý. Ya, de­di­ler ki on­lar da “bu ka­nun­la il­gi­li ge­ti­ri­len öner­ge…”(AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – At­ma be!..

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Evet, evet, on­dan son­ra uyan­dý­nýz, ha­be­ri­niz yok­tu, hiç bi­ri­ni­zin ha­be­ri yok­tu.

FA­RUK ÇE­LÝK (Bur­sa) – Sa­yýn Baþ­kan, Baþ­kan­lý­ðýn tu­tu­muy­la ne il­gi­si var efen­dim bu­nun?

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Evet, bu çok önem­li. Ge­çen haf­ta­ki… Evet… Þim­di ora­ya ge­li­yo­rum.

Þim­di, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, cu­ma gü­nü gel­dik bu­ra­ya. Sa­yýn Mec­lis Baþ­kan­ve­ki­li “ye­ter­li ço­ðun­luk var­dýr” de­di, Mec­li­si aç­tý. Þim­di, bak­týk, ko­mis­yon ye­rin­de yok. Eðer, ko­mis­yo­na ta­li­mat Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si ta­ra­fýn­dan, Hü­kü­met ta­ra­fýn­dan ve­ril­me­miþ­se, siz, ko­mis­yon baþ­ka­ný hak­kýn­da bir iþ­lem yap­tý­nýz mý Sa­yýn Çe­lik, yap­tý­nýz mý? Çün­kü, bir ko­mis­yon baþ­ka­ný ora­ya otur­ma­mak­la, si­zin ola­ða­nüs­tü top­lan­tý­ya ça­ðýr­dý­ðý­nýz Mec­li­sin ça­lýþ­ma­sý­ný en­gel­li­yor si­zin Par­ti­nin bir mil­let­ve­ki­li.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Bra­vo…

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Eðer, si­zin ta­li­ma­tý­nýz­la ora­da otur­ma­mýþ­sa, lüt­fen, o ko­mis­yon baþ­ka­nýy­la il­gi­li iþ­lem ya­pýn.

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Par­ti­içi bir me­se­le, se­ni il­gi­len­dir­mez.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Par­ti­içi me­se­le de­ðil, bu me­se­le mil­let me­se­le­si.

Ba­ký­nýz, yi­ne Sa­yýn Al­tý­ku­laç’tan ör­nek ve­re­ce­ðim. Sa­yýn Al­tý­ku­laç di­yor­du ki: “Mec­li­sin 1 da­ki­ka­lýk ça­lýþ­ma­sý 11 tril­yon li­ra.” Sa­yýn Al­tý­ku­laç’ýn yap­tý­ðý he­sap­la­ma­la­ra gö­re, o gün Mec­li­sin ça­lýþ­ma­ma­sý­nýn fa­tu­ra­sý kaç tril­yon? O za­man, siz, o ko­mis­yon baþ­ka­nýy­la il­gi­li lüt­fen bir iþ­lem ya­pýn Par­ti ola­rak. Bu­na hak­ký­nýz yok.

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Doð­ru Yol Par­ti­li­ler de yok.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Ola­ða­nüs­tü top­lan­tý­ya ça­ðýr­dý­ðý­nýz Mec­li­sin ça­lýþ­ma­ma­sý­nýn baþ mü­mes­si­li olan ko­mis­yon baþ­ka­nýy­la il­gi­li lüt­fen bir iþ­lem ya­pýn, lüt­fen bir iþ­lem ya­pýn.

De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, þim­di, bu­gün­kü top­lan­tý­nýn ça­lýþ­ma­sýy­la il­gi­li, baþ­la­ma­sýy­la il­gi­li ben þu gö­rüþ­te­yim: Ge­çen haf­ta­ki Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si Grup öne­ri­si bu­ra­da oy­lan­dý, ka­bul edil­di. Oy­la­ma­da, cu­ma gü­nü sa­at 14.00’te baþ­la­ma­sý ve 662 sý­ra sa­yý­lý ka­nun ta­sa­rý­sý­nýn gö­rüþ­me­le­ri­nin bi­ti­mi­ne ka­dar ol­ma­sý; 26.9.2006 Sa­lý gü­nü ise ola­ða­nüs­tü çað­rý gün­de­mi ve di­ðer iþ­le­ri gö­rüþ­mek üze­re sa­at 15.00’te top­lan­ma­sý.

Bu, Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si­nin öne­ri­siy­di, ka­bul edil­di. O ne­den­le, ben, bu­gün­kü ça­lýþ­ma usu­lü­nün doð­ru ol­du­ðu ka­na­atin­de­yim. Cu­ma gü­nü ko­mis­yon ol­ma­ma­sý ne­de­niy­le o ka­nun gö­rü­þü­le­me­miþ­tir; an­cak, Grup öne­ri­si, oy­la­nan öne­ri, o gün o ka­nu­nun gö­rüþ­me­si­nin bi­ti­mi­ne ka­dar­dý. O ka­nun gö­rü­þü­le­me­yin­ce -za­ten öne­ri­de de var­dýr, 26.9.2006 Sa­lý gü­nü ola­ða­nüs­tü çað­rý gün­de­mi ve di­ðer iþ­le­ri gö­rüþ­mek üze­re sa­at 15.00’te top­lan­ma­sýy­la il­gi­li öne­ri­yi ka­bul et­ti­ði­mi­ze gö­re- bu­gün kal­dý­ðý­mýz yer­den ça­lýþ­ma­la­rýn de­vam et­me­si­ni, ben, nor­mal gö­rü­yo­rum, ma­kul gö­rü­yo­rum; an­cak, tek­rar edi­yo­rum, Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si­nin…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kan­do­ðan, bu­yu­run ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yýn, 1 da­ki­ka­lýk ek­sü­re.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Ola­ða­nüs­tü top­lan­tý­ya ça­ðýr­dý­ðý­nýz Mec­li­sin ça­lýþ­ma­sý için, lüt­fen, gay­ret gös­te­ri­niz.

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Bi­ze mi?!.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) - Sa­yýn Çer­çi si­ze söy­lü­yo­rum.

Ba­ký­nýz, ge­çen haf­ta, kaç kez bu­ra­da ka­rar ye­ter­sa­yý­sý is­ten­di; Mec­li­si ola­ða­nüs­tü top­lan­tý­ya ça­ðý­ran Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri­nin ye­ter­li ço­ðun­luk­ta, sa­yý­da bu­ra­da ol­ma­ma­sý ne­de­niy­le, kaç kez Mec­lis ça­lýþ­ma­la­rý­na ara ve­ril­mek mec­bu­ri­ye­tin­de kal­dý.

Sa­yýn Çe­lik, Gru­bu­nu­za hâkim olun!

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Doð­ru Yol Par­ti­li­ler de yok!

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) - Sa­yýn Çe­lik, Gru­bu­nu­za hâkim olun, ola­ða­nüs­tü top­lan­týy­la il­gi­li ola­rak mil­let­ve­kil­le­ri­ni­zin Mec­li­se de­va­mý­ný sað­la­yýn, Mec­li­se de­va­mý­ný sað­la­yýn, yok­sa, o bah­set­miþ ol­du­ðu­nuz ka­nun­la­rýn hep­si­nin bu­ra­da gö­rü­þül­me­si müm­kün ol­ma­ya­cak. Hâlâ, ko­mis­yon­lar­da gö­rü­þü­len ka­nun ta­sa­rý­la­rý var de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri. Böy­le bir þey ola­bi­lir mi?! Ko­mis­yon­dan ne za­man çý­ka­ca­ðý bel­li ol­ma­yan bir ka­nun­la il­gi­li ola­rak, siz, ola­ða­nüs­tü top­lan­tý gün­de­mi­ne onu da da­hil edi­yor­su­nuz. Va­kýf­lar Ka­nun Ta­sa­rý­sý­nýn ka­çýn­cý mad­de­si gö­rü­þü­lü­yor, kaç mad­de? Ye­ti­þe­cek mi Sa­yýn Çe­lik? Ye­tiþ­me­si müm­kün de­ðil.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kan­do­ðan, te­þek­kür ede­rim.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Ben te­þek­kür ede­rim. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (Ýs­tan­bul) – Sa­yýn Baþ­kan, sa­taþ­ma var.

BAÞ­KAN – Say­gý­de­ðer ar­ka­daþ­la­rým, Mec­lis Baþ­kan­lý­ðý­na leh­te ve aleyh­te söz ta­lep­le­ri ge­li­yor ve bun­la­rý sý­ra­sý­na gö­re de­ðer­len­di­ri­yo­ruz. Sa­yýn Kan­do­ðan’ýn söz ta­le­bi, Grup Baþ­kan­ve­ki­li Sa­yýn Fa­ruk Çe­lik’ten ön­ce gel­miþ­tir. Onun için, ken­di­si­ne bu­ra­da ön­ce­lik­li ola­rak söz ver­dim. Her­han­gi bir ta­kýn­tý, ve­sa­ire söz ko­nu­su de­ðil­dir.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Sa­yýn Baþ­kan…

BAÞ­KAN – Ça­lýþ­ma­la­rý­mýz, usu­lü­ne uy­gun ola­rak yü­rü­tül­mek­te­dir.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Sa­yýn Baþ­kan…

BAÞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze arz ede­rim.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Sa­yýn Baþ­ka­ným…

BAÞ­KAN – Sa­yýn Al­tý­ku­laç, bu­yu­run efen­dim.

TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (Ýs­tan­bul) – Yan­lýþ be­yan­da bu­lu­nul­du, dü­zelt­mek is­ti­yo­rum.

BAÞ­KAN – Ya­ni, hak­ký­nýz­da söy­le­di­ði söz­le­rin hi­la­fý ha­ki­kat ol­du­ðu­nu be­yan edi­yor­su­nuz?

TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (Ýs­tan­bul) – Evet, adý­ma at­fen….

BAÞ­KAN – Bu­yu­run Sa­yýn Al­tý­ku­laç, çok ký­sa bir açýk­la­ma.

Sa­yýn Al­tý­ku­laç, çok ký­sa bir açýk­la­ma, ri­ca edi­yo­rum.

Bu­yu­run efen­dim.

**V.- AÇIK­LA­MA­LAR VE SA­TAÞ­MA­LA­RA ÝLÝÞ­KÝN KO­NUÞ­MA­LAR**

*1.- Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Tay­yar Al­tý­ku­laç’ýn, De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Üm­met Kan­do­ðan’ýn, ko­nuþ­ma­sýn­da, þah­sý­na sa­taþ­ma­sý ne­de­niy­le ko­nuþ­ma­sý*

TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (Ýs­tan­bul) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar; Yü­ce He­ye­ti­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Bi­raz ön­ce bu­ra­da ko­nu­þan ar­ka­da­þý­mýz Sa­yýn Üm­met Kan­do­ðan, per­þem­be gün­kü mü­za­ke­re­ler sý­ra­sýn­da ve­ri­len bir öner­gey­le il­gi­li ola­rak ba­na gel­di­ði­ni ve ben­den bu öner­ge­nin ma­hi­ye­ti­ni sor­du­ðu­nu, be­nim de, bu ko­nu­da bil­gim ol­ma­dý­ðý­ný söy­le­di­ði­mi ifa­de et­ti­ler. Ta­bi­atýy­la, ben, ar­ka­da­þý­mýz için “ya­lan söy­lü­yor” gi­bi bir ifa­de kul­lan­ma­ya­ca­ðým; ama, her­hal­de ya­ný­lý­yor. O öner­ge­yi be­nim bil­me­mem hiç müm­kün de­ðil; çün­kü, o öner­ge­nin bir geç­mi­þi var. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li Ko­mis­yon üye­si ar­ka­daþ­la­rým ha­týr­la­ya­cak­lar. Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý tem­sil­ci­le­ri, Ko­mis­yo­nu­muz­da, bu ta­sa­rýy­la il­gi­li ola­rak, ye­ter­li ha­zýr­lý­ðý ya­pa­ma­dýk­la­rý­ný, da­ha son­ra gö­rüþ­le­ri­ni be­yan edip ede­me­ye­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti­ler. Ben de, Ko­mis­yon Baþ­ka­ný ola­rak, ken­di­le­ri­ne, Ko­mis­yon­da ka­bul edi­len me­tin­le il­gi­li ola­rak fark­lý bir mü­la­ha­za­la­rý var­sa Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý ola­rak, bu­nu da­ha son­ra da bi­ze gön­de­re­bi­le­cek­le­ri­ni ve Ge­nel Ku­rul­da­ki mü­za­ke­re­ler sý­ra­sýn­da bun­la­rýn öner­ge­ler­le de­ðiþ­ti­ri­le­bi­le­ce­ði­ni söy­le­dim ve ni­ha­yet, Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý, uzun­ca -2 say­fa­dan faz­la sa­ný­yo­rum- bir ya­zýy­la, bu ta­sa­rýy­la il­gi­li gö­rüþ­le­ri­ni, Ko­mis­yon Baþ­ka­ný ola­rak be­nim adý­ma yaz­dýk­la­rý ya­zý­da, resmî ya­zý­da ifa­de et­ti­ler ve ben, bu ya­zý­yý, Sa­yýn Millî Eði­tim Ba­ka­ný­na ve Ba­kan­lý­ða sun­dum. Ba­kan­lýk, bu öne­ri­le­ri in­ce­le­di ve için­den 2 ve­ya -ya­nýl­mý­yor­sam- 3 öner­ge oluþ­tur­du.

Sa­yýn Ga­zal­cý da, bu­ra­da­ki ko­nuþ­ma­la­rý sý­ra­sýn­da, Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý uz­man­la­rý­nýn bu ko­nu­da gö­rü­þü alýn­ma­dan bu ta­sa­rý­nýn mü­za­ke­re edil­di­ði yo­lun­da bir be­yan­da bu­lun­du­lar, onu da tas­hih et­miþ ola­yým izin­le­riy­le. Bu öner­ge­le­ri, tam ter­si­ne, Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý uz­man­la­rý­nýn ko­mis­yo­nu­mu­za sun­duk­la­rý gö­rüþ­ler doð­rul­tu­sun­da ha­zýr­la­dýk…

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­niz­li) – Bu­ra­da­ki mi?

TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) – Evet, evet, bu­ra­da­ki.

…ve ben ken­di­le­ri­ne de, Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðýn­dan ge­len ya­zý­yý tak­dim ede­bi­li­rim. Ben si­ze tak­dim ede­ce­ðim ya­zý­yý, resmî ya­zý­yý.

Bu­ra­da, üç ta­ne öner­ge, Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý­nýn ba­na res­men yaz­dýk­la­rý ya­zý­nýn için­den çý­ka­rýl­mýþ öner­ge­ler­dir. Ýfa­de­ler ay­nen öy­le­dir, de­ði­þik hiç­bir þey yok­tur; ama, bil­di­ði­niz gi­bi bu­ra­da bir has­sa­si­yet oluþ­tu, ruh­ban oku­lu­na ka­pý­la­rýn ara­lan­dý­ðý fi­lan gi­bi en­di­þe­ler di­le ge­ti­ril­di.

Son­ra, ge­ce vak­ti, bu­ra­da, ha­týr­la­yý­nýz, Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý bü­rok­rat­la­rý­ný ara­ya­rak te­le­fon­la, bu­nun, bu de­ði­þik­lik öner­ge­le­ri­nin, Av­ru­pa Bir­li­ði bað­la­mýn­da ya­pýl­ma­sý ge­re­ken de­ði­þik­lik­ler mi; yok­sa, ya­ni, da­ha iyi olur an­la­mýn­da de­ði­þik­lik­ler mi ol­du­ðu­nu sor­duk. De­di­ler ki: “Biz, in­sanî dü­þün­ce­ler­le bu­nu, ya­sa­yý da­ha da iyi­leþ­tir­mek için bu öne­ri­ler­de bu­lun­duk.”

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Baþ­kan, son cüm­le­ni­zi ala­yým.

TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) – He­men, son cüm­le­mi ve­ri­yo­rum.

“Av­ru­pa Bir­li­ði bað­la­mýn­da ko­nuy­la il­gi­si yok­tur” de­di­ler. “Ma­dem öy­le, Ge­nel Ku­rul­da bu ko­nu­da ba­zý ar­ka­daþ­la­rý­mýz -Ýk­ti­dar­dan ve mu­ha­le­fet­ten- has­sa­si­yet gös­te­ri­yor­lar; bu ko­nu­yu tek­ri­ri mü­za­ke­re ede­riz ve de­ðiþ­ti­ri­riz” de­dik.

Ya­ni, Sa­yýn Kan­do­ðan ar­ka­da­þý­mý­zýn, be­nim da­hi bil­gi­min bu­lun­ma­dý­ðý­ný ifa­de et­ti­ði hu­su­sun ar­ka pla­ný bu­dur.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Be­nim­le ko­nuþ­tu­nuz mu ko­nuþ­ma­dý­nýz mý?!

TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) – Si­zin­le ko­nuþ­muþ ola­bi­li­rim; an­cak…

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – “Ola­bi­li­rim” de­ðil; ko­nuþ­tu­nuz mu ko­nuþ­ma­dý­nýz mý?!

BAÞ­KAN – Kar­þý­lýk­lý ko­nuþ­ma­ya­lým.

Sa­yýn Baþ­kan, Sa­yýn Al­tý­ku­laç, ko­nu an­la­þýl­mýþ­týr; ya­ni, ko­nu­dan ha­be­ri­ni­zin ol­du­ðu­nu söy­lü­yor­su­nuz; ta­mam efen­dim.

TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) – Þim­di, si­ze, bu­ra­da, ko­mis­yon­da­ki mü­za­ke­re sý­ra­sýn­da, Ge­nel Ku­rul­da­ki mü­za­ke­re sý­ra­sýn­da bu ge­niþ açýk­la­ma­yý ya­pa­ma­ya­ca­ðý­mý söy­le­miþ ola­bi­li­rim; an­cak “ben de bu­nu bil­mi­yo­rum” de­miþ ol­mam müm­kün de­ðil. Siz, lüt­fen, ha­fý­za­ný­zý kon­trol edin.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Sa­yýn Baþ­kan, be­nim gel­di­ðim­den ha­be­ri­niz yok!

BAÞ­KAN – Sa­yýn Al­tý­ku­laç, te­þek­kür edi­yo­rum.

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­niz­li) – Sa­yýn Baþ­kan…

BAÞ­KAN – Efen­dim, bu þe­kil­de kar­þý­lýk­lý ko­nuþ­ma di­ye bir üs­lup yok­tur.

Sa­yýn Al­tý­ku­laç be­yan et­miþ­tir, ko­mis­yon baþ­ka­ný­dýr. Ko­mis­yon­da olan ar­ka­daþ­lar gi­der­ler, bil­gi­le­ri­ni alýr­lar. Ya­ni, Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðýn­da­ki bü­rok­ra­si­nin böy­le bir ta­le­bi ol­muþ­tur, onu de­ðer­len­dir­miþ­ler­dir. Tek­ri­ri mü­za­ke­re sý­ra­sýn­da di­ðer ko­nu­lar açýk­lý­ða ka­vu­þur.

FE­RÝT MEV­LÜT AS­LA­NOÐ­LU (Ma­lat­ya) – Baþ­ka­ným, Sa­yýn Ga­zal­cý…

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­niz­li) – Sa­yýn Baþ­kan…

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ga­zal­cý, bir þey yok efen­dim! Ne söy­le­di?..

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­niz­li) - Efen­dim, be­nim adý­mý ge­çir­di Sa­yýn Baþ­kan…

BAÞ­KAN – Her adý ge­çen in­san bu­ra­ya çý­kýp ko­nu­þur­sa ol­maz.

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­niz­li) – Ýzin ve­rin Baþ­ka­ným.

BAÞ­KAN – Her­han­gi bir sa­taþ­ma yok Sa­yýn Ga­zal­cý, lüt­fen...

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­niz­li) – Söy­le­di­ði­min ter­si­ni ora­da an­lat­tý.

**IV. - USUL HAKKINDA GÖRÜÞMELER (Devam)**

*1.- Ola­ða­nüs­tü top­lan­tý çað­rý­sý­nýn düþ­tü­ðü­ne iliþ­kin TBMM Baþ­kan­lý­ðý­na yap­mýþ ol­duk­la­rý ta­lep­le­ri­ne kar­þý­lýk, TBMM Baþ­kan­lý­ðý­nýn “top­lan­tý çað­rý­sý­nýn de­vam et­ti­ði­ne; ola­ða­nüs­tü top­lan­tý çað­rý­sý­nýn düþ­tü­ðü­ne da­ir olan gö­rü­þe ka­týl­ma­dý­ðý­na ve ola­ða­nüs­tü top­lan­tý çað­rý­sý­nýn de­vam et­ti­ði” ce­va­bý ne­de­niy­le (Devam)*

BAÞ­KAN - Sa­yýn Çe­lik, bu­yu­run efen­dim. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

FA­RUK ÇE­LÝK (Bur­sa) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým; he­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Baþ­kan­lý­ðýn uy­gu­la­ma­sý­nýn doð­ru ol­du­ðu dü­þün­ce­siy­le söz al­mýþ bu­lu­nu­yo­rum. Ön­ce­lik­le, bu­ra­da bir usul tar­týþ­ma­sý açýl­dý ve ya­pý­lan ko­nuþ­ma­la­ra bak­tý­ðý­mýz za­man, usul tar­týþ­ma­sý içe­ri­ðiy­le il­gi­si ol­ma­dý­ðý­ný, mil­le­ti­miz de ib­ret­le iz­li­yor, biz­ler de dik­kat­le bu­ra­da iz­li­yo­ruz ve yi­ne, ký­sa­ca, he­men söz­le­ri­min ba­þýn­da, bir du­ru­mu da­ha be­lirt­mek is­ti­yo­rum. AK Par­ti bir hiz­met ker­va­ný. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar [!]) Tür­ki­ye’de ne­ler yap­tý­ðý­mý­zý, ne­le­rin olup bit­ti­ði­ni siz­ler gör­me­se­niz de mil­le­ti­miz gö­rü­yor. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Ker­va­nýn önün­de kim gi­di­yor?!

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la) – AK Par­ti­li ol­mak gü­zel bir ha­di­se; ama, þim­di, bu­ra­da, az ön­ce ko­nu­þan ar­ka­da­þý din­le­di­ðim za­man, AK Par­ti­yi öz­le­di­ði­ni… Dik­kat­le eðer ko­nuþ­ma­sý­ný iz­ler­se­niz, AK Par­ti­yi ne ka­dar öz­le­di­ði­ni gö­re­cek­si­niz o ko­nuþ­ma­sýn­da.

ÖMER ABU­ÞOÐ­LU (Ga­zi­an­tep) – Er­ba­kan’ý da geç­tin!

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la) – Gi­di­þi böy­le ko­lay olun­ca, dö­nü­þün çok zor ol­du­ðu­nu her­ke­sin bil­me­si­ni is­ti­yo­ruz, ar­ka­da­þýn da bu­nu bil­me­si ge­re­ki­yor. Bu ka­pý­ya…

FE­RÝT MEV­LÜT AS­LA­NOÐ­LU (Ma­lat­ya) – Ma­lat­ya’da ka­yý­sý üre­ti­ci­siy­le al­tý ay­dýr il­gi­len­di­niz mi? Ek­me­ði­ne ek­mek ver­di­niz de­ðil mi(!)?..

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Ne­re­den çý­kar­dý­nýz?!.

FE­RÝT MEV­LÜT AS­LA­NOÐ­LU (Ma­lat­ya) - Al­tý ay­dýr aç!.. Aç!..

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) - Be­nim han­gi cüm­lem­den bu­nu çý­kar­dý­nýz Sa­yýn Çe­lik?!

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la) – Þim­di, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar…

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Sa­yýn Çe­lik, açýk­la!.. Han­gi cüm­lem­den çý­kar­dýn bu­nu?! (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan “din­le, din­le” ses­le­ri)

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la) – Tür­ki­ye…

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Han­gi cüm­lem­den çý­kar­dýn?..

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kan­do­ðan, lüt­fen…

Sa­yýn Çe­lik, Ge­nel Ku­ru­la hi­tap edi­niz efen­dim.

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la) – Par­ti­mi­zin iç uy­gu­la­ma­la­rý­na va­rýn­ca­ya ka­dar, þim­di ne ya­pa­cak­sý­nýz, þim­di ne ya­pý­yor­su­nuz…

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Han­gi cüm­lem­den çý­kar­dý­nýz?!

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kan­do­ðan, lüt­fen…

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la) – Ya­ni, bi­zi su­al et­mek, bi­zi sor­gu­la­mak se­nin gö­re­vin de­ðil ki.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Evet, gö­re­vim be­nim, mil­let­ve­ki­li ola­rak gö­re­vim.

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la) – Bu, AK Par­ti­ye olan aþ­ký­ný ko­ru­yor; ama, ge­ri dö­nü­þü müm­kün de­ðil, onu söy­le­me­ye ça­lý­þý­yo­rum. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Gel­mek is­te­yen mi var ki ge­le­ce­ðim!..

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la) – Dö­ne­me­ye­cek­si­niz da­ha!..

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Ne­re­den çý­kar­dý­nýz onu?.. Ne­re­den çý­kar­dý­nýz?..

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la) – Þim­di, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si…

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) - Ge­ri gel­mem için sen gel­me­din mi ya­ný­ma?! Ge­ri dön­mem için sen gel­me­din mi ya­ný­ma?!

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la) – Ýç­tü­zük… Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si…

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Sen gel­me­din mi ya­ný­ma!..

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kan­do­ðan, lüt­fen!..

MEH­MET KI­LIÇ (Kon­ya) – Þim­di de CHP Gru­bu­na mý geç­tin?!

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la) – Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si, Ýç­tü­zük 7 nci mad­de çer­çe­ve­si­ne uy­gun ola­rak top­lan­tý­sý­ný ger­çek­leþ­ti­ri­yor. Bu­ra­da, Ýç­tü­zü­ðe, Ana­ya­sa­ya ay­ký­rý hiç­bir uy­gu­la­ma­nýn ol­ma­dý­ðý­ný ifa­de et­mek is­ti­yo­rum. Ýç­tü­zük 7 nci mad­de­de tek bir kri­ter var, ya­ni, çað­rý­nýn düþ­me­siy­le il­gi­li ola­rak; “Ye­ter­li ço­ðun­luk sað­la­na­maz­sa çað­rý dü­þer” de­ni­li­yor. Baþ­ka bir kri­ter yok. O hal­de, ge­çen haf­ta­dan bu haf­ta­ya dö­nük tüm uy­gu­la­ma­lar­da, Ýç­tü­zü­ðe ay­ký­rý, Ana­ya­sa­ya ay­ký­rý, ya­sa­la­ra ay­ký­rý hiç­bir uy­gu­la­ma­sý söz ko­nu­su de­ðil Baþ­kan­lý­ðýn.

Ay­rý­ca, ola­ða­nüs­tü çað­rý­ya ay­ký­rý bir du­rum ol­ma­dý­ðý­ný as­lýn­da mu­ha­le­fet de ka­bul edi­yor. Ba­ký­nýz, bi­raz son­ra Da­nýþ­ma Ku­ru­lu öne­ri­le­ri gö­rü­þü­le­cek. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si­nin de bir Da­nýþ­ma Ku­ru­lu öne­ri­si var.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Yok, ha­yýr!

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la) – Bu ne de­mek­tir; ya­ni, Mec­lis ça­lýþ­ma­la­rý ve Baþ­kan­lý­ðýn uy­gu­la­ma­la­rý son de­re­ce ye­rin­de­dir, biz de bu­na kat­ký sað­lý­yo­ruz ve bu sü­re­cin na­sýl iþ­le­me­siy­le il­gi­li tek­li­fi­mi­zi de Ge­nel Ku­ru­la su­nu­yo­ruz di­yor­lar. Bu an­lam­da da bir sý­kýn­tý­nýn ol­ma­dý­ðý or­ta­da­dýr.

Ay­rý­ca, Ge­nel Ku­rul, ko­mis­yon tar­týþ­ma­la­rý ya­pýl­dý bu­ra­da. Ge­nel Ku­rul ça­lýþ­ma­la­rý bir bü­tün­dür. Bu­ra­da ko­mis­yo­nu, Ge­nel Ku­ru­lu ay­rý ay­rý de­ðer­len­dir­mek doð­ru de­ðil­dir. Ge­nel Ku­rul açýl­mýþ­sa, ko­mis­yon da fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­re­cek­tir. Bu­ra­da ga­rip bir du­rum, yan­lýþ bir uy­gu­la­ma var­mýþ gi­bi bir iz­le­nim or­ta­ya ko­nul­ma­ya ça­lý­þýl­dý; doð­ru de­ðil­dir.

Fa­kat, bir yan­lýþ ya­pýl­dý. Pa­zar­la­ma­cý ve pa­zar­la­ma uz­man­la­rý, Tür­ki­ye'de, bu dö­nem­de son de­re­ce bü­yük gö­rev gö­rü­yor­lar bi­li­yor­su­nuz; dün­ya­nýn dört bir ya­nýn­da, As­ya­sýn­dan Af­ri­ka­sý­na, Ame­ri­ka­sý­na va­rýn­ca­ya ka­dar, Tür­ki­ye'de­ki Türk ürün­le­ri­mi­zi pa­zar­la­ma ko­nu­sun­da ger­çek­ten ciddî bir ça­ba içe­ri­sin­de­ler. Üni­ver­si­te­le­ri­miz­de ciddî bir bö­lüm ola­rak, iþ­let­me bö­lü­mün­de ciddî bir uz­man­lýk da­lý ola­rak, önem­li sa­yý­da pa­zar­la­ma­cý uz­man­la­rý­mý­zýn, pa­zar­la­ma uz­man­la­rý­mý­zýn ol­du­ðu­nu ve Tür­ki­ye'nin ih­ra­ca­tý­nýn art­ma­sýn­da ciddî kat­ký sað­la­dý­ðý­ný unut­ma­ma­mýz ge­re­ki­yor.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Fýn­dý­ðý pa­zar­la fýn­dý­ðý!

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la) – Si­ya­set pa­zar­la­ma­cý­sý ay­rý bir olay­dýr. Kas­te­di­len bu­dur; yok­sa, Sa­yýn Ana­dol, bel­ki seh­ven, di­rekt ola­rak ko­nu­ya gir­di­ði için ka­mu­oyu yan­lýþ an­la­mýþ­týr ifa­de­siy­le bu­nu dü­zelt­me açý­sýn­dan söy­lü­yo­rum.

Bir di­ðer ko­nu ise, Sa­yýn Baþ­ba­ka­ný­mýz­la il­gi­li ifa­de­ler… Ya­ni, haz­me­de­mi­yor­su­nuz, bu­nu bi­li­yo­ruz ar­týk biz. Bu­nu da bir tar­týþ­ma ko­nu­su yap­mak is­te­mi­yo­ruz. Ya­ni, kýs­kan­ma­yýn di­yo­ruz. Li­der ko­lay ye­tiþ­mi­yor Tür­ki­ye’de, li­der ko­lay ye­tiþ­mi­yor. Siz de, ba­ký­nýz, çok ça­lý­þýn, çok araþ­tý­rýn, hat­ta gü­zel gün­ler­de­yiz ba­kýn, ra­ma­zan gün­le­ri dua edin…

FE­RÝ­DUN FÝK­RET BA­LOÐ­LU (An­tal­ya)- Ka­ra mi­zah bu, ka­ra mi­zah!

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la)- Siz de böy­le bir li­de­re sa­hip olur­su­nuz, bel­ki siz de bir çý­kýþ sað­lar­sý­nýz di­yo­rum. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

FE­RÝ­DUN FÝK­RET BA­LOÐ­LU (An­tal­ya)- Ka­ra mi­zah bu! Gü­lü­yor halk bun­la­ra! Halk, bu laf­la­ra gö­be­ðiy­le gü­lü­yor.

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la)- Bir son cüm­le ola­rak da þu­nu ifa­de et­mek is­ti­yo­rum:

Te­rö­rü ve Av­ru­pa Bir­li­ði sü­re­ci­ni, ne olur, iç po­li­ti­ka mal­ze­me­si ha­li­ne ge­tir­me­ye­lim. Av­ru­pa Bir­li­ði sü­re­ciy­le il­gi­li, bir­lik­te çok gü­zel þey­ler yap­týk, da­ha yap­ma­mýz ge­re­ken çok þey var. Tür­ki­ye’nin bu he­de­fi­dir, Tür­ki­ye’nin bu ide­ali­dir.

NE­CA­TÝ UZ­DÝL (Os­ma­ni­ye)- Av­ru­pa Bir­li­ði adý al­týn­da is­te­di­ði­ni­zi ya­pý­yor­su­nuz!

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la)- Ýki­de bir bu­ra­da, kal­kýp, Av­ru­pa Bir­li­ði sü­re­ciy­le il­gi­li olum­suz tab­lo­lar çiz­mek, mil­le­ti­mi­zin mo­ra­li­ni bo­za­cak nok­ta­la­ra ta­þý­mak doð­ru de­ðil.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir)- Doð­ru­yu söy­lü­yo­ruz. Doð­ru­yu söy­lü­yo­ruz, doð­ru­yu!..

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la)- Av­ru­pa Bir­li­ði sü­re­ciy­le il­gi­li olup bi­ten­ler bü­tün açýk­lý­ðýy­la ce­re­yan edi­yor. Bu ko­nu­da mil­let ola­rak bu sü­reç­te­ki sý­kýn­tý­la­rý bi­li­yo­ruz. Bu sý­kýn­tý­la­ra gö­ðüs ge­re­cek bir du­ru­þu, millî onu­ru­mu­zu, millî du­ru­þu­mu­zu da mu­ha­fa­za ede­rek; ama, Av­ru­pa Bir­li­ði sü­re­cin­den de kop­ma­ya­rak bir yü­rü­yü­þü ser­gi­li­yo­ruz, hep be­ra­ber bir kat­ký sað­lý­yo­ruz bu­ra­da. Bu­nu bir iç po­li­ti­ka mal­ze­me­si ol­mak­tan çý­ka­ra­lým.

Te­rör ko­nu­su da böy­le­dir. Te­rör, Tür­ki­ye’de ana­la­rýn bað­rý­ný ya­ký­yor, mil­le­tin bað­rý­ný ya­ký­yor. Bu ko­nuy­la il­gi­li ya­sal dü­zen­le­me­yi…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir)- Ko­or­di­na­tö­re ha­va­le et­ti­niz! Ni­ye top­la­mý­yor­su­nuz Mec­li­si?

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la)- Ya­sal dü­zen­le­me­yi bu­ra­da ger­çek­leþ­tir­dik.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir)- Mec­li­si top­la­yýn, onun için top­la­yýn…

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la)- Te­rör­le Mü­ca­de­le Ya­sa­sý­ný bu­ra­da bir­lik­te çý­kar­dýk. Ya­pýl­ma­sý ge­re­ken­ler var­sa, bun­la­rý da bir­lik­te ko­nuþ­ma­mýz ge­re­ki­yor, bir­lik­te yap­ma­mýz ge­re­ki­yor.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir)- Ni­ye top­la­mý­yor­su­nuz Mec­li­si?

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la)- Ama, þe­hit üze­rin­den, te­rör üze­rin­den, lüt­fen, si­ya­set yap­ma­ya­lým.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir)- Bý­rak, bý­rak!..

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la)- Ne si­ze ne bi­ze ne kim­se­ye bu ya­kýþ­mý­yor.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir)- Ko­or­di­na­tö­re ha­va­le et­ti­niz za­ten.

FA­RUK ÇE­LÝK (De­vam­la)- Çün­kü, bun­lar, mil­le­ti­mi­zin bað­rý­ný ya­kan olay­lar di­ye ifa­de edi­yo­rum.

Baþ­kan­lý­ðýn uy­gu­la­ma­sý­nýn doð­ru ol­du­ðu­nu bir kez da­ha ifa­de edi­yor, Yü­ce Mec­li­si say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN- Te­þek­kür ede­rim.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, bi­raz ön­ce kür­sü­den inen AK Par­ti Grup Baþ­kan­ve­ki­li Sa­yýn Fa­ruk Çe­lik’in, ko­nuþ­ma­sý sý­ra­sýn­da, ken­di­si­nin san­ki tek­rar bir par­ti­ye dö­ne­ce­ðin­den ba­his­le, Üm­met Kan­do­ðan bir di­lek­çe ver­miþ­tir. Di­lek­çe­sin­de, ken­di­si­nin böy­le bir ta­le­bi­nin ol­ma­dý­ðý­ný açýk se­çik be­yan et­miþ­tir.

Bil­gi­le­ri­ni­ze arz ede­rim.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Mü­sa­ade edin de ben açýk­la­ya­yým onu Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN – Ko­nu üze­rin­de­ki gö­rüþ­me­ler ta­mam­lan­mýþ­týr.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­ka­ný Sa­yýn Bü­lent Arýnç’ýn Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu­na yaz­mýþ ol­du­ðu ce­vabî ya­zý­da hu­kukî ge­rek­çe­ler ýþý­ðýn­da Mec­li­sin ola­ða­nüs­tü top­lan­tý çað­rý­sý de­vam et­mek­te­dir. Baþ­kan­lýk Di­va­ný ola­rak da, Mec­lis Baþ­ka­ný­mý­zýn bu tu­tu­mu­nun da doð­ru ol­du­ðu ka­na­atin­de­yim ve ça­lýþ­ma­la­rý­mý­za de­vam edi­yo­ruz.

Arz ede­rim.

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu­nun, Ýç­tü­zü­ðün 19 un­cu mad­de­si­ne gö­re ve­ril­miþ bir öne­ri­si var­dýr; oku­tup, oy­la­rý­ný­za su­na­ca­ðým.

**VI.- ÖNE­RÝ­LER**

*A) SÝYASÎ PARTÝ GRUBU ÖNERÝLERÝ*

*1.- Ge­nel Ku­ru­lun ça­lýþ­ma sa­at­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si­ne iliþ­kin CHP Gru­bu öne­ri­si*

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Da­nýþ­ma Ku­ru­lu­nun, 26.9.2006 Sa­lý gü­nü (bu­gün) yap­tý­ðý top­lan­tý­sýn­da, si­yasî par­ti grup­la­rý ara­sýn­da oy­bir­li­ði sað­la­na­ma­dý­ðýn­dan, Gru­bu­mu­zun aþa­ðý­da­ki öne­ri­si­nin Ýç­tü­zü­ðün 19 unu mad­de­si ge­re­ðin­ce Ge­nel Ku­ru­lun ona­yý­na su­nul­ma­sý­ný say­gý­la­rým­la arz ede­rim.

Ke­mal Ana­dol

Ýz­mir

Grup Baþ­kan­ve­ki­li

Öne­ri: Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lu­nun, 26.9.2006 Sa­lý, 27.9.2006 Çar­þam­ba, 28.9.2006 Per­þem­be gün­le­ri 15.00-20.00 sa­at­le­ri ara­sýn­da ça­lýþ­ma­sý öne­ril­miþ­tir.

BAÞ­KAN – Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Grup öne­ri­si­nin le­hin­de ve aley­hin­de 3’er adet ta­lep gel­miþ­tir. Ta­lep­ler­de bu­lu­nan mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rý­mýz­dan ta­lep­le­rin­den vaz­ge­çen­ler yok­sa, her 3 ko­nuþ­ma­cýy­la, ta­lep eden ko­nuþ­ma­cýy­la il­gi­li ola­rak ku­ra çe­ke­ce­ðim.

Ta­le­bin­den vaz­ge­çen var mý? Yok.

Aleyh­te, Meh­met Eras­lan, Ünal Ka­cýr ve Ala­et­tin Gü­ven; bu 3 ar­ka­da­þý­mýz ara­sýn­da ku­ra çe­ki­mi ger­çek­leþ­ti­re­ce­ðim.

Öne­ri­nin le­hin­de, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si grup öne­ri­si­nin le­hin­de, Sa­yýn Ha­luk Koç, Sa­yýn Ömer Abu­þoð­lu ve Sa­yýn Üm­met Kan­do­ðan’ýn söz ta­lep­le­ri var­dýr. Bu ar­ka­daþ­la­rý­mýz­dan da, fe­ra­gat eden ar­ka­da­þý­mýz var­sa 2’si­ne söz ve­re­ce­ðim; yok­sa ku­ra çe­ke­ce­ðim.

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Sa­yýn Baþ­kan, ni­ye ku­ra çe­ki­yor­su­nuz? Ken­di grup öne­ri­mi­zin le­hin­de biz ko­nu­þa­lým mü­sa­ade eder­se­niz. Böy­le bir saç­ma­lýk olur mu?! Var mý böy­le bir usul?!

BAÞ­KAN – Sa­yýn Koç, lüt­fen…

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Efen­dim, ken­di grup öne­ri­miz.

BAÞ­KAN – En çok 2 ki­þi­ye leh­te ve aleyh­te söz ve­ri­lir ta­le­bi var­dýr. Be­ra­ber gel­miþ­se be­nim ya­pa­ca­ðým bir þey yok. O za­man, di­ðer ar­ka­daþ­la­rý­mýz fe­ra­gat ede­cek­ler­dir.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si­nin grup öne­ri­si üze­rin­de baþ­ka par­ti na­sýl ko­nu­þur?!

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ana­dol, ne­za­ket pla­nýn­da hak­lý­sý­nýz; ben bir þey de­mi­yo­rum; ama “mil­let­ve­kil­le­ri­ne söz ve­ri­lir” hük­mü açýk­týr. Ge­ti­rip, ar­ka­daþ­la­rý­mýz bu­ra­ya bý­rak­mýþ­lar. Be­nim ya­pa­bi­le­ce­ðim hu­sus ne­dir? Yok­sa, ka­tý­lý­yo­rum fik­ri­ni­ze; doð­ru­dur.

YIL­MAZ KA­YA (Ýz­mir) – Gru­bun ko­nuþ­ma hak­ký ba­ki­dir Sa­yýn Baþ­kan. Baþ­ka par­ti­nin tem­sil­ci­si mi ko­nu­þur grup öne­ri­si üze­rin­de?!

BAÞ­KAN – Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, aleyh­te olan 3 ar­ka­da­þý­mýz­la il­gi­li ola­rak ku­ra çe­ki­yo­rum; ku­ra­da çý­ka­cak olan ilk ar­ka­da­þý­mýz ko­nuþ­ma­ya­cak­týr: Sa­yýn Ünal Ka­cýr.

Sa­yýn Eras­lan ve Sa­yýn Ala­et­tin Gü­ven, 2 ko­nuþ­ma­cý, Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li­miz ve Ha­tay Mil­let­ve­ki­li­miz…

Leh­te olan ar­ka­daþ­la­rý­mýz­dan, vaz­ge­çen ar­ka­da­þý­mýz var mý efen­dim?

Sa­yýn Ömer Abu­þoð­lu… Dý­þa­rý­da kal­dýn. Sa­yýn Üm­met Kan­do­ðan ve Sa­yýn Ha­luk Koç ko­nu­þa­cak­lar. Eðer Sa­yýn Kan­do­ðan hak­kýn­dan vaz­ge­çer­se, ANAP Grup Baþ­kan­ve­ki­li Sa­yýn Ömer Abu­þoð­lu ko­nu­þa­bi­lir…

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Onu ne­re­den çý­kar­dýn Sa­yýn Baþ­kan?!

BAÞ­KAN – …ve­ya Sa­yýn Ha­luk Koç; fark et­mez…

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Að­zý­ma bant ya­pýþ­tý­rýn bir de Sa­yýn Baþ­kan!

BAÞ­KAN – Aleyh­te, Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sa­yýn Meh­met Eras­lan; bu­yu­run.

MEH­MET ERAS­LAN (Ha­tay) – Sa­yýn Baþ­kan, çok de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; ön­ce­lik­le, he­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Ge­çen haf­ta­dan bu­gü­ne ka­dar yap­mýþ ol­du­ðu­muz ya­sa­ma fa­ali­yet­le­ri, ka­nun ta­sa­rý­sýy­la il­gi­li ya­sa­ma fa­ali­yet­le­ri­nin, ül­ke­miz adý­na, mil­le­ti­miz adý­na ha­yýr­lar ge­tir­me­si­ni ön­ce­lik­le te­men­ni edi­yo­rum.

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si­nin grup öne­ri­si­nin aley­hin­de, þah­sým adý­na söz al­dým. Bun­dan son­ra, Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si­nin de bir grup öne­ri­si ola­cak. O grup öne­ri­siy­le il­gi­li çe­kin­ce­le­ri­mi­zi, aleyh­te, yi­ne söz al­mak su­re­tiy­le, ifa­de et­me­nin gay­re­ti içe­ri­sin­de ola­ca­ðým.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si, da­ha ön­ce, yi­ne Lüb­nan’a Türk as­ke­ri­nin gön­de­ril­me­siy­le il­gi­li ola­ða­nüs­tü top­lan­mýþ­tý ve Dör­dün­cü Ya­sa­ma Yý­lý bi­tip Be­þin­ci Ya­sa­ma Yý­lý­na gi­rer­ken, yi­ne Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si, Av­ru­pa Bir­li­ði uyum ya­sa­la­rý çer­çe­ve­sin­de ça­lýþ­ma­lar yap­mak üze­re ikin­ci de­fa ola­ða­nüs­tü top­lan­mýþ­týr ve ge­çen haf­ta iti­ba­riy­le baþ­la­yan Ge­nel Ku­rul ça­lýþ­ma­la­rý bu haf­ta­ya ka­dar de­vam et­miþ­tir; fa­kat, ola­ða­nüs­tü top­la­nan Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin, Da­nýþ­ma Ku­ru­luy­la cu­ma gü­nü ça­lýþ­ma­sý ön­gö­rül­dü­ðü hal­de ça­lýþ­ma­ma­sý hiç þýk ol­ma­mýþ­týr. Þu se­bep­le ve­ya bu se­bep­le ka­nu­nun ha­zýr­lan­ma­yý­þý, ka­nun mad­de­le­riy­le il­gi­li öner­ge­le­rin an­la­þýl­ma­yý­þý ve sa­ir se­bep­ler­den do­la­yý cu­ma gü­nü ko­mis­yon ye­rin­de ol­ma­mýþ­týr, Hü­kü­met ye­rin­de ol­ma­mýþ­týr ve ça­lýþ­ma­lar, ola­ða­nüs­tü top­lan­mýþ olan Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin ça­lýþ­ma­la­rý, ge­çen haf­ta cu­ma gü­nün­den bu haf­ta sa­lý gü­nü­ne er­te­len­miþ­tir.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, evet, bu grup öne­ri­sin­de, sa­lý, çar­þam­ba ve per­þem­be gün­le­ri Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lu­nun sa­at 15.00 ile 20.00 ara­sýn­da ça­lýþ­ma­sý öne­ril­miþ­tir. Bu ça­lýþ­ma sa­ati, az bir sa­at­tir. Do­la­yý­sýy­la, eðer Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ola­ða­nüs­tü top­lan­mýþ ise ve Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin çý­kar­ma­sý ge­re­ken acil ka­nun­lar var ise ve bun­lar eðer bir ta­ri­he ka­dar bi­ti­ril­me­si ge­rek­li ise, 15.00 ile 20.00 ara­sýn­da­ki 5 sa­at­lik bir ça­lýþ­ma sü­re­ci­nin, bir ça­lýþ­ma za­ma­ný­nýn kâfi ol­ma­dý­ðý­ný, ye­ter­li ol­ma­dý­ðý­ný, da­ha çok gün ve da­ha faz­la sa­at ara­lý­ðýy­la Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin ça­lýþ­ma­sý ge­rek­ti­ði­ni vur­gu­la­mak is­ti­yo­rum.

Di­ðer ta­raf­tan, bu ça­lýþ­ma­lar ya­pý­lýr­ken ka­nun­lar önem­li; Av­ru­pa Bir­li­ði uyum ya­sa­la­rý, Av­ru­pa Bir­li­ði uyum ya­sa­la­rý çer­çe­ve­sin­de Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­den geç­me­si ge­re­ken, ya­sa­laþ­ma­sý ge­re­ken ka­nun­lar. Bu ka­nun­lar önem­li mi; önem­li; üze­rin­de tar­tý­þýl­ma­sý ge­re­ken ka­nun­lar; ama, ge­nel ma­na­da bi­zim de des­tek ver­di­ði­miz, ge­nel ma­na­da des­tek­le­di­ði­miz, ama için­de de ba­zý mad­de­le­ri­nin eleþ­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ði­ne inan­dý­ðý­mýz ka­nun­lar gö­rü­þü­lür­ken, bu ka­nun­lar gö­rü­þü­lür­ken, te­mel ka­nun ola­rak gö­rü­þül­me­si­ni an­la­mak müm­kün de­ðil. Ni­ye, bun­la­rý, biz, te­mel ka­nun ola­rak gö­rü­þü­yo­ruz ya?! Ya­ni, mu­ha­le­fet ko­nuþ­ma­sýn, mil­let­ve­ki­li ko­nuþ­ma­sýn…

Evet, ba­kýn, þu hak­ký tes­lim edi­yo­rum; ça­lý­þa­lým, haf­ta­nýn üç gü­nü de­ðil, dört gü­nü ça­lý­þa­lým, beþ gü­nü ça­lý­þa­lým; 5 sa­at de­ðil, 10 sa­at ça­lý­þa­lým, 15 sa­at ça­lý­þa­lým, ge­ce gün­düz ça­lý­þa­lým, sa­bah­la­ra ka­dar ça­lý­þa­lým; ama, ça­lý­þýr­ken, ka­nun­la il­gi­li -Ýç­tü­zük 91 in­ci mad­de de­ði­þik­li­ðe uð­ra­dý ama- bu­nu uy­gu­la­mak ve­ya uy­gu­la­ma­mak yi­ne Ýk­ti­dar Gru­bu­nun elin­de as­lýn­da.

Te­mel ka­nun ola­rak ge­tir­di­ði­niz za­man, bu ka­nun ta­sa­rý­la­rý­ný te­mel ka­nun ola­rak mü­za­ke­re­ye aç­tý­ðý­nýz za­man, ma­ale­sef, her mad­de­siy­le il­gi­li dü­þün­ce­le­ri­mi­zi ay­rýn­tý­lý bir þe­kil­de ifa­de et­me­miz müm­kün ol­mu­yor. Te­mel ka­nun iki bö­lüm ha­lin­de ge­li­yor ve­ya üç bö­lüm ha­lin­de. Ýþ­te, 30 mad­de­si, 20 mad­de­si bir bö­lüm. Do­la­yý­sýy­la, bir bö­lüm­de 5 da­ki­ka­lýk bir ko­nuþ­ma sü­re­siy­le, 15 mad­de­yi, 20 mad­de­yi izah et­me­niz müm­kün de­ðil ve iþin ga­rip ta­ra­fý, te­mel ka­nun ola­rak gö­rü­þül­me­ye açý­lan ka­nun ta­sa­rý­sýy­la il­gi­li bü­tün ko­nuþ­ma­lar dol­du­rul­muþ, öner­ge­ler dol­du­rul­muþ; öner­ge ve­re­mi­yor­su­nuz.

Mil­let­ve­kil­le­ri ni­ye var, bu mil­let­ve­kil­le­ri ni­ye var, ni­çin var?! Bun­la­rýn ko­nuþ­ma­la­rý­nýn önü­ne ge­çer­se­niz, ko­nuþ­ma­ma­la­rý için her tür­lü gay­re­ti sarf eder­se­niz, öner­ge­le­ri dol­du­rur­sa­nýz, mil­let­ve­ki­li Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ne kat­ký sað­la­ya­maz­sa, pe­ki, bu sað­lýk­lý ka­nun gö­rüþ­me­le­ri na­sýl ola­cak?! De­mok­ra­si ne­dir, ne de­mek­tir de­mok­ra­si?!

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Te­mel ka­nun(!)

MEH­MET ERAS­LAN (De­vam­la) – De­mok­ra­si, mü­za­ke­re de­mek­tir, ta­ham­mül de­mek­tir, fi­kir­le­rin, dü­þün­ce­le­rin pay­la­þýl­dý­ðý ze­min de­mek­tir. De­mok­ra­si iþ­te bu­dur; ama, de­mok­ra­si­yi ve ifa­de özel­li­ði­ni eðer bi­ri­le­ri haz­me­de­mi­yor­sa, o za­man, ba­þý­ný iki eli­nin ara­sý­na alýp dü­þün­me­li­dir di­ye dü­þü­nü­yo­rum. Bu­ra­da mu­ha­le­fet ko­nu­þa­cak ta­biî ki, di­ðer mil­let­ve­kil­le­ri de ko­nu­þa­cak, ka­nun­la il­gi­li dü­þün­ce­le­ri­ni, duy­gu­la­rý­ný, fi­kir­le­ri­ni, kat­ký­la­rý­ný sað­la­ya­cak, söy­le­ye­cek. Bun­dan da­ha do­ðal bir þey yok. Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin gö­re­vi bu ve her bir Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si aza­sý­nýn gö­re­vi de ya­sa­ma fa­ali­ye­ti­ne kat­ký sað­la­mak­týr. Bi­zim bun­dan baþ­ka bir ni­ye­ti­miz yok; ama, ma­ale­sef, bir grup öne­ri­si gel­di, þim­di, grup öne­ri­siy­le il­gi­li ko­nuþ­ma imkâný­mýz ol­du da, ku­ra çe­kil­di de, bi­ze çýk­tý da, aman, al­la­haþ­ký­na böy­le yap­ma­yýn, bý­ra­kýn mil­let­ve­kil­le­ri­nin ko­nuþ­ma­la­rý­nýn önü­ne geç­me­yin, bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de, gü­zel­lik içe­ri­sin­de bü­tün mil­let­ve­kil­le­ri ka­nun­la il­gi­li gö­rüþ­le­ri­ni be­yan ede­rek bir ka­nun ha­zýr­lý­ðý, ka­nun ça­lýþ­ma­sý, ya­sa­ma fa­ali­ye­ti bu þe­kil­de ya­pýl­sýn öne­ri­si­ni, an­cak, bu þe­kil­de ve­re­bi­li­yo­ruz.

Þim­di, bun­dan son­ra ge­le­cek olan ka­nun­lar da, bak­tým ben hep­si­ne, gün­de­me bak­tým, ge­rek Ka­mu De­net­çi­li­ði Ka­nu­nu ge­rek To­hum­cu­luk Ka­nu­nu Ta­sa­rý­sý, bun­la­rýn iki­si ger­çek­ten çok önem­li ka­nun­lar ve Ka­mu De­net­çi­li­ði Ka­nu­nu özel­lik­le çok önem­li, To­hum­cu­luk Ka­nu­nu Ta­sa­rý­sý da çok önem­li; ama, iki­si de te­mel ka­nun ola­rak gel­miþ. Te­mel ka­nun ola­rak gel­di­ði za­man, iki bö­lüm ha­lin­de gö­rü­þü­yor­su­nuz, is­ter­se 80 mad­de ol­sun, ko­nuþ­ma hak­ký­nýz 5 da­ki­ka, 10 da­ki­ka, ya­ni…

Te­mel ka­nun de­yin­ce ben þu­nu an­lý­yo­rum: Te­mel ka­nun, gö­rü­þül­me­den ge­çen ka­nun­dur, üze­rin­de mü­za­ke­re edil­me­den, doð­ru dü­rüst -da­ha doð­ru­su- mü­za­ke­re edil­me­den ve hak­ký ve­ri­le­rek gö­rü­þül­me­den ge­çen ka­nun­dur ve Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­den sað­lýk­lý ge­çen ka­nun de­ðil­dir. Mil­let­ve­ki­li­nin kat­ký sað­la­ma­dý­ðý, fi­kir­le­ri­ni, dü­þün­ce­le­ri­ni, öne­ri­le­ri­ni, tel­kin ve tav­si­ye­le­ri­ni ifa­de ede­me­di­ði ka­nun­dur te­mel ka­nun. Hay­di bir an ön­ce çý­ka­ra­lým, çý­ka­ra­lým þu ka­nun­lar bit­sin þek­lin­de… Ya, ka­ba­la­ma al­dýk bu iþi biz ya!.. Haf­ta­da al­tý gün ça­lý­þa­lým, ye­di gün ça­lý­þa­lým. Eðer, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin ola­ða­nüs­tü top­lan­ma­sý ge­re­ki­yor isey­di, bir ay ön­ce­den Mec­li­si aç­say­dýk ve bir ay­dan be­ri Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de bu ka­nun­la­rý gö­rüþ­sey­dik. Ama, ka­ba­la, he­men, bir an ön­ce bi­ti­re­lim, hýz­lý geç­sin, aman kim­se ko­nuþ­ma­sýn, kim­se bir þey söy­le­me­sin, kim­se söz al­ma­sýn, kim­se­nin söz ta­le­bi ol­ma­sýn da bu ka­nun­lar ale­la­ce­le geç­sin… Pe­ki, di­ðer ka­nu­nu ni­ye o za­man biz ge­ri çek­tik; ba­kýn, de­mek ki in­sa­noð­lu þa­þar, in­sa­noð­lu ya­ný­la­bi­lir, öner­ge­sin­de de ya­ný­la­bi­lir, ka­nu­nun­da da ya­ný­la­bi­lir. Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nu Ta­sa­rý­sý ge­ri çe­kil­miþ­tir; cu­ma gü­nü gö­rüþ­me­ler dur­du­rul­muþ, cu­ma gü­nü gö­rüþ­me­ler ip­tal edil­miþ ve üze­rin­de bir da­ha ça­lý­þýl­ma­sý ge­rek­ti­ði­ne ina­nýl­dý­ðý için bir da­ha tet­kik edil­mek­te­dir.

De­mek ki, mil­let­ve­kil­le­ri­nin kat­ký­la­rýn­dan kork­ma­mak ge­re­ki­yor. De­mek ki, mil­let­ve­kil­le­ri­nin Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ça­lýþ­ma­la­rý­na ya­pa­cak­la­rý öz­ve­ri­li ça­lýþ­ma­la­rý des­tek­le­mek ge­re­ki­yor; Ýk­ti­dar Gru­bu da bu des­te­ði ver­me­li­dir mu­ha­le­fe­te, mu­ha­le­fet de Ýk­ti­da­ra des­te­ði­ni ver­mek su­re­tiy­le …

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Eras­lan, ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz.

Bu­yu­run.

MEH­MET ERAS­LAN (De­vam­la) – …ül­ke­mi­ze ve mil­le­ti­mi­ze ha­yýr­lar ge­ti­re­cek olan bu ya­sa­ma fa­ali­ye­ti­ni bu þe­kil­de hep be­ra­ber bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de, iyi ni­yet­le, ama bir­bi­ri­mi­zi an­la­ya­rak, ama bir­bi­ri­mi­zi din­le­ye­rek, bir­bi­ri­mi­zin duy­gu­la­rý­na ter­cü­man ola­rak ve bir­bi­ri­mi­zi özüm­se­ye­rek, ül­ke­miz, mil­le­ti­miz adý­na, Tür­ki­ye adý­na bu ka­nun ta­sa­rý­la­rý­ný iyi ni­yet­le ve iyi ni­yet gös­ter­ge­le­riy­le yap­mak du­ru­mun­da­yýz; bun­dan baþ­ka ça­re­miz yok.

Eleþ­ti­ri­le­re lüt­fen açýk ola­lým. Sa­yýn Çe­lik, lüt­fen, mil­let­ve­kil­le­ri­nin ko­nuþ­ma­la­rý­na en­gel koy­ma­ya­lým, öner­ge­le­ri ve ko­nuþ­ma hak­la­rý­ný dol­dur­ma­ya­lým. Bý­ra­kýn mu­ha­le­fet ko­nuþ­sun, bý­ra­kýn mil­let­ve­kil­le­ri ko­nuþ­sun. Tür­ki­ye adý­na ve Türk Mil­le­ti adý­na en doð­ru ka­rar, mü­za­ke­re edi­le­rek, ko­nu­þu­la­rak, tar­tý­þý­la­rak, kar­þý­lýk­lý is­ti­þa­re edi­le­rek çý­ka­cak­týr di­yo­rum ve bu ka­nun ça­lýþ­ma­la­rý­nýn ül­ke­miz, mil­le­ti­miz adý­na ha­yýr­lar ge­tir­me­si­ni te­men­ni ede­rek, he­pi­ni­zi sev­giy­le, he­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim.

Öne­ri­nin le­hin­de, Sam­sun Mil­let­ve­ki­li ve Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Grup Baþ­kan­ve­ki­li Sa­yýn Ha­luk Koç.

Sa­yýn Koç, bu­yu­run. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; he­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Sa­at 16.15; þim­di­den, ge­ce 24.00’e ka­dar ça­lý­þa­ma­ya­cak bir Par­la­men­to man­za­ra­sý ser­gi­le­ni­yor za­ten. Ge­rek bel­ki gü­nün bu aþa­ma­sý­na ka­dar olan yor­gun­lu­ðun üze­ri­ni­ze sin­me­sin­den ge­rek önü­müz­de­ki gün­ler­de­ki be­lir­siz­lik­ten ge­rek ge­len, ge­ti­ri­len ya­sa ta­sa­rý­la­rý­nýn bu­ra­da öner­ge­ler­le çok an­la­mý dý­þýn­da bir­ta­kým de­ði­þik­lik­le­re uð­ra­týl­ma­sýn­dan duy­du­ðu­nuz ra­hat­sýz­lýk­tan pek bu önü­müz­de­ki dört­beþ gü­nü ta­þý­ya­ma­ya­cak gi­bi gö­rü­nü­yor­su­nuz. Bu, bu­ra­dan gö­zü­ken man­za­ra. Bu­nu pay­laþ­mak is­te­dim.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, ön­ce­lik­le Sa­yýn Grup Baþ­kan­ve­ki­li­nin bir ifa­de­si­ne açýk­lýk ge­tir­mek is­ti­yo­rum. O da þu: Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si, cu­ma gü­nü Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin fii­len top­la­na­ma­ma­sý üze­ri­ne ola­ða­nüs­tü çað­rý­nýn düþ­tü­ðü an­la­mýn­da bir yo­rum yap­mýþ, bu­nu Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na ilet­miþ, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý da bir kar­þý ya­zýy­la, sa­at 19.00’da, cu­ma gü­nü, gö­rü­þü­nü ifa­de et­miþ­ti. O ya­zý üze­ri­ne biz bu­gün­kü Da­nýþ­ma Ku­ru­lu­na bir grup öne­ri­si gö­tür­dük. Ya­ni, Sa­yýn Mec­lis Baþ­kan­lý­ðý­nýn ya­zý­sý­na say­gý­dan ötü­rü o ya­zý­yý gö­tür­dük. Yok­sa, gö­rüþ­le­ri­mi­zin ýs­ka­ta çýk­ma­sýn­dan, bo­þa çýk­ma­sýn­dan ba­his­le bir dav­ra­nýþ için­de ol­ma­dýk. Ken­di­si­ne bu­nu ifa­de et­mek is­ti­yo­rum; ama, her­hal­de ge­ce­ki prog­ram­la meþ­gul­ler.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, ba­kýn ge­çen haf­ta ne ya­þan­dý; lüt­fen, ge­çen haf­ta ya­þa­nan­la­rý bi­rer bi­rer bir dü­þü­ne­lim. Ge­çen haf­ta yi­ne böy­le sa­lý gü­nü grup öne­ri­le­riy­le ge­lin­di. Bu­ra­da ola­ða­nüs­tü top­lan­tý gün­de­mi tas­la­ðý -Gru­bu­nu­zun ha­zýr­la­dý­ðý- bu­ra­da ve sa­lý gü­nü, Ýskân Ka­nu­nu, biz­le­rin de kat­ký­sýy­la geç­ti. Çar­þam­ba gü­nü… Çar­þam­ba gü­nü bir þey­ler ya­þa­dý bu Mec­lis.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, ben, bu­nu aným­sat­mak is­ti­yo­rum si­ze. Lüt­fen, bu­nu ha­fi­fe al­ma­yýn ve önü­müz­de, þu an­da ko­mis­yon­da gö­rü­þül­mek­te olan Va­kýf­lar Ya­sa­sýy­la il­gi­li, lüt­fen, þim­di­den, mad­de mad­de bil­gi sa­hi­bi ol­ma­ya baþ­la­yýn. Ben, si­ze aslî gö­re­vi­ni­zi ha­týr­lat­mak is­ti­yo­rum, par­ti gö­re­vi­ni­zi de­ðil, mil­let­ve­ki­li ola­rak ya­sa­ma gö­re­vi­ni­zi aným­sat­mak is­ti­yo­rum. Ne­ler ge­ti­ril­mek is­te­ni­yor, ne olu­yor, son da­ki­ka­da öner­gey­le ne­ler ne­le­re ta­þý­týl­mak is­te­ni­yor, ne­le­re ne an­lam yük­len­mek is­te­ni­yor ve kar­þý­mý­za so­nuç­ta çý­kan ya­sa, eðer ka­bul edi­lir­se, bi­zi -bi­zi der­ken, AKP’yi, CHP’yi, ANAP’ý, þu­nu, bu­nu söy­le­mi­yo­rum- Tür­ki­ye’yi ne­re­ye gö­tür­mek is­ti­yor; Tür­ki­ye üze­rin­den ne­ler ta­þýn­mak is­ti­yor, han­gi de­ðer­ler ne þe­kil­de azal­týl­mak is­te­ni­yor, içi bo­þal­týl­mak is­te­ni­yor; Tür­ki­ye, top­lu­muy­la du­yar­sýz­laþ­tý­rýl­mak is­te­ni­yor; bun­la­rý, lüt­fen, iþin ba­þýn­dan tar­týþ­ma­ya baþ­la­ya­lým.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, ba­kýn, çar­þam­ba gü­nü, bu öner­ge­ye kar­þý çýk­týk. Ben, te­þek­kür edi­yo­rum; on­lar ken­di­le­ri­ni bi­li­yor­lar, ba­ka­rak da söy­lü­yo­rum, bir­çok du­yar­lý ar­ka­da­þý­mýn ol­du­ðu­nu ben AKP Gru­bu için­de gör­düm. Biz, iyi ni­yet­le bir uya­rý yap­týk; bu öner­ge yan­lýþ­týr de­dik; bu öner­ge yan­lýþ­týr de­dik… Sa­de­ce, ba­sý­nýn ba­zý kö­þe­le­rin­de, ko­nu­nun gün­de­mi­ni bil­me­den, tar­tý­þý­lan ya­sa ta­sa­rý­sý­ný bil­me­den, ne ge­ti­ri­yor, ne gö­tü­rü­yor bil­me­den, ko­mis­yon­da­ki Va­kýf­lar Ya­sa Ta­sa­rý­sý­ný bil­me­den, sa­de­ce kö­þe ya­za­rý ol­ma­nýn so­rum­lu­lu­ðu­nu ye­ri­ne ge­tir­me­yi dü­þü­nen ba­zý ka­lem­le­rin yaz­dýk­la­rý­nýn mu­ha­tap­la­rý­nýn bu Mec­lis­te ol­ma­dý­ðý­ný söy­lü­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, biz, ne ýrk­çý­yýz ne gö­zü ka­pa­lý, ger­çek­le­re ka­pa­lý, vic­da­ný ka­pa­lý in­san­la­rýz; biz, gö­re­vi­mi­zi ya­pý­yo­ruz, her­ke­sin de yap­ma­sý­ný is­ti­yo­ruz ve açýk­ça söy­lü­yo­ruz; açýk­ça söy­lü­yo­ruz: Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti yurt­ta­þý ol­ma­yan, ay­ný et­nik kö­ken ve din­sel kö­ken­den ge­len­le­rin de, azýn­lýk okul­la­rýn­da, Tür­ki­ye’de eði­ti­me ka­bul edil­me­le­ri­nin yan­lýþ ol­du­ðu­nu, o ge­ce ba­ðý­ra ba­ðý­ra söy­le­dik ve du­yar­lý olan ar­ka­daþ­la­rým da, ko­nu­dan ha­ber­siz olan, bu­ra­da­ki ya­sa­ma gö­re­vi­ni “Gru­bum ge­tir­miþ, Hü­kü­me­tim öner­miþ, ben el kal­dý­ra­rak ba­na ta­ný­nan ký­sým­da gö­re­vi­mi ya­pa­rým” di­yen ar­ka­daþ­la­ra da, o du­yar­lý olan ar­ka­daþ­la­rý­mýn an­lat­ma­sýy­la, yan­sýt­ma­sýy­la, ge­ri çek­mek zo­run­da kal­dý­nýz de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým ve bu, bi­ze ta­ný­nan çok dar ko­nuþ­ma sü­re­si için­de ol­du. Hül­le ya­pa­rak 5 in­ci mad­dey­le il­gi­li, 1 in­ci mad­de­de bir öner­ge þan­sý bu­la­rak bun­la­rý an­la­ta­bil­dik, söy­le­ye­bil­dik; kö­tü mü ol­du?!

Bun­la­rýn bi­zi ne­re­ye gö­tü­re­ce­ði­ni dü­þün­dü­nüz mü de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, ka­bul edil­sey­di?! “Yok efen­dim, öy­le de­ðil, iyi ni­yet­le, þu þe­kil­de olan bir gru­bun da bu þe­kil­de bir is­te­ði­ni bu­nun içi­ne sý­kýþ­týr­mýþ ol­duk.” Onun sý­nýr­la­rý­ný siz çi­ze­mez­si­niz de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým. Ba­kýn, her za­man söy­lü­yo­ruz; is­te­yen is­te­di­ði þe­kil­de de­ðer­len­dir­sin, is­te­yen pa­ra­no­yak de­sin, is­te­yen di­no­zor de­sin, is­te­yen sta­tü­ko­cu de­sin, Tür­ki­ye coð­raf­ya­sý, or­ta ve uzun va­de­de, hâlâ da­ha em­per­ya­list amaç­lar için üze­rin­de he­sap ki­tap ya­pý­lan bir coð­raf­ya­dýr; bu­nu çok iyi bil­me­miz ge­re­ki­yor. Her ya­sa ta­sa­rý­sýn­da, her cüm­le­de, her vir­gül­de, bu du­yar­lý­lý­ðý, eðer bu pen­ce­re­den ba­ka­rak ser­gi­le­mez­se­niz, ta­rih önün­de so­rum­lu olur­su­nuz, so­rum­lu olu­ruz, 22 nci Dö­nem ola­rak so­rum­lu olu­ruz. Özel öð­re­tim ku­rum­la­rýy­la il­gi­li ya­sa ta­sa­rý­sýn­da, tek­ri­ri mü­za­ke­re­de bu ha­ta­yý eðer te­la­fi ede­cek­se­niz, lüt­fen, þu­na sý­ðýn­ma­yýn; bu, Te­rör­le Mü­ca­de­le Ya­sa­sý­nýn 6 ncý mad­de­sin­de de ol­du; lüt­fen þu­na sý­ðýn­ma­yýn: “Efen­dim, bu, si­zin de­di­ði­niz gi­bi bir so­nu­ca yol aç­ma­ya­cak­tý; ama, so­nuç­ta si­ya­set ya­pý­yo­ruz, mu­ha­le­fet ola­rak bu­nu aley­hi­mi­ze kul­la­nýr­sý­nýz di­ye biz bu­nu çe­ki­yo­ruz.” De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, ap­te­si­niz­den þüp­he­niz mi var?! Ap­te­si­niz­den þüp­he­niz var mý?! 354 ki­þi de ço­ðun­lu­ðu­nuz var. Eðer doð­ru ol­du­ðu­na ina­ný­yor­sa­nýz, ge­tir­di­ði­niz öner­gey­le de­ðiþ­tir­di­ði­niz ya­sa­nýn o ha­liy­le bi­zim söy­le­dik­le­ri­mi­zin dý­þýn­da bir so­nuç ge­ti­re­ce­ði­ne ina­ný­yor­sa­nýz, o za­man bu tel­kin­ler­le, bu uya­rý­lar­la, bu tep­ki­ler­le ne­den tek­ri­ri mü­za­ke­re ya­pý­yor­su­nuz, ne­den çe­ki­yor­su­nuz?! De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, sa­mimî ola­lým. Si­ya­set var, iþin bir ucun­da var si­ya­set ta­biî. Si­ya­set her­ke­sin gö­zü­nün önün­de olu­yor. He­pi­miz sah­ne­de­yiz, si­ya­set sah­ne­sin­de­yiz. Her­ke­sin tu­tu­mu, üs­lu­bu, dav­ra­ný­þý, ta­kýn­dý­ðý ta­výr, çe­þit­li ko­nu­lar­da iz­le­di­ði po­li­ti­ka, bun­lar her­ke­sin si­ci­lin­de, her­ke­sin ha­ne­sin­de, ku­ru­mu ola­rak da, ki­þi ola­rak da ya­zý­lý­yor ve bun­lar ta­ri­he ak­ta­rý­lý­yor, ta­ri­he ka­yýt ola­rak dü­þü­yor; o ay­rý. Ama, so­nuç­ta hep be­ra­ber ha­ta yap­ma­mak zo­run­da­yýz. Biz bu­ra­da bir­ta­kým ka­nal­lar­la -açýk söy­lü­yo­rum, is­te­yen is­te­di­ði ye­re çe­ke­bi­lir- bir­ta­kým tel­kin­ler­le, siz­ler­den çok da­ha ko­lay ula­þý­la­bi­le­cek bir hü­kü­met ka­na­dýy­la, bir ka­nal­la bu ta­lep­ler eðer bu­ra­da, ya­sa­ma­da bir ke­sin ya­sa þek­li­ne dö­nü­þür­se, bu­nun so­rum­lu­lu­ðu­nu si­zin ya­ný­nýz­da biz de ta­þý­yo­ruz. Onun için, te­mel ya­sa kap­sa­mýn­da ge­ti­ri­le­cek olan uy­gu­la­ma­la­ra kar­þý biz­ler, ko­mis­yon­da ol­sun Ge­nel Ku­rul­da ol­sun, ya­ka­la­ya­bil­di­ði­miz öl­çü­de, söz ala­bil­di­ði­miz öl­çü­de mut­la­ka uya­rý­la­rý­mý­zý ya­pa­ca­ðýz, de­ðer­len­dir­me­le­ri­mi­zi ya­pa­ca­ðýz.

Bir yan­lýþ an­laþ­ma­ya da se­be­bi­yet ver­me­mek için söz­le­ri­mi bu açýk­la­may­la bi­tir­mek is­ti­yo­rum. De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bu tar­týþ­ma kap­sa­mýn­da dün ba­zý azýn­lýk grup­la­rý bir bil­di­ri ya­yým­la­dý­lar. Dün ge­ce bir ha­ber ka­na­lýn­da bu gru­bun ön­de ge­len­le­ri­nin ile­ri sür­dük­le­ri sav­la­ra kar­þý Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si­nin gö­rüþ­le­ri­ni ben özet­le­dim. Bir ke­re da­ha hu­zu­ru­nuz­da ifa­de edi­yo­rum: Bu ül­ke­de ya­þa­yan, bu ül­ke­de üre­ten, bu ül­ke­de be­nim­le be­ra­ber ana­ya­sal yurt­taþ­lýk kap­sa­mý içe­ri­sin­de bu­ra­yý so­lu­yan her­kes bi­zim kar­de­þi­miz­dir; Müs­lü­man-gay­ri­müs­lim. Bun­dan hiç þüp­he­niz ol­ma­sýn. Her­kes bi­zim eþit kar­de­þi­miz­dir. Bu ül­ke­yi sev­mek, bu ül­ke­nin de­ðer­le­ri­ni be­ra­ber ta­þý­mak þar­týy­la ta­biî; o nu da ek­li­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, ge­ti­ri­len ve ta­lep edi­len “mü­te­ka­bi­li­yet” tar­týþ­ma­la­rý, bu gru­bu he­def alan, bu gru­bu Tür­ki­ye’nin elin­de san­ki va­tan­daþ­ken bir si­yasî re­hi­ney­miþ gi­bi kul­la­nan bir ama­ca dö­nük de­ðil­dir. Bu çok açýk­týr.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Koç, bu­yu­run efen­dim.

HA­LUK KOÇ (De­vam­la) – Bu son de­re­ce önem­li­dir. Böy­le bir töh­me­ti ka­bul et­mek müm­kün de­ðil­dir. Bun­la­rý ya­pan­la­rý, en azýn­dan, bir baþ­ka si­yasî he­sap­la bun­la­rý di­le ge­tir­mek­le ben it­ham edi­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bi­zim söy­le­di­ði­miz açýk ve net­tir. Lo­zan’ýn 45’ini, Sevr’in 151’ini lüt­fen oku­yun.. Lüt­fen oku­yun… Eðer, Va­kýf­lar Ya­sa Ta­sa­rý­sýn­da, al­tý­ný çiz­di­ði­miz sý­kýn­tý­lar gi­de­ril­mez­se, Sevr’in bir ben­ze­ri “mü­te­ka­bi­li­yet”, ya­ni “kar­þý­lýk­lý­lýk” ara­ma­dan Tür­ki­ye’nin ken­di­sin­den ta­lep edi­len­le­ri, o za­ma­nýn ga­lip sa­vaþ dev­let­le­ri, bu za­ma­nýn AB ül­ke­le­ri, o ta­lep­le­ri Tür­ki­ye’den tek ta­raf­lý ola­rak is­te­ye­bi­le­cek­ler. Bi­zim de­di­ði­miz bu.

Pe­ki, Av­ru­pa Bir­li­ði­nin bir üye­si var, kom­þu­muz. Evet, iyi dost­luk iliþ­ki­le­ri içe­ri­sin­de­yiz; ama, so­run­la­rý­mýz da var; bu­nu ifa­de et­tik. Mü­te­ka­bi­li­yet, Lo­zan’ýn 45’i, hiç­bir za­man, Ba­tý Trak­ya’da ya­þa­yan Türk ve Müs­lü­man azýn­lý­ðýn ora­da ne ya­þa­dý­ðý­ný, ne sý­kýn­tý­lar çek­ti­ði­ni, ne­ler­le kar­þý kar­þý­ya kal­dý­ðý­ný bi­ze unut­tu­ra­maz.

Ben, dün azýn­lýk ola­rak bil­di­ri ya­yým­la­yan de­ðer­li kar­deþ­le­ri­me þu­nu ses­len­mek is­ti­yo­rum: Her bi­ri top­lum­da önem­li yer­de­ler; ga­ze­te­ci­ler, top­lum ön­de­ri ol­ma gö­re­vin­de­ler, sos­yo­log­lar, top­lum­bi­lim­ci­ler, eði­tim­ci­ler, öð­re­tim gö­rev­li­le­ri var ara­la­rýn­da. Ben on­lar­dan þu­nu is­ti­yo­rum: Bi­rer kar­de­þiz, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin eþit yurt­ta­þý­yýz. Pe­ki, þim­di­ye ka­dar, ken­di so­run­la­rý dý­þýn­da, Ba­tý Trak­ya’da ya­þa­yan Türk ve Müs­lü­man azýn­lý­ðý­nýn da so­run­la­rý ol­du­ðu ko­nu­sun­da, o ka­lem­ler­den, her­han­gi bir ya­zý, her­han­gi bir de­ðer­len­dir­me, her­han­gi bir tep­ki gör­dü­nüz mü de­ðer­li ar­ka­daþ­lar? (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar) Eðer, bir azýn­lýk hak­ký­ný sa­vun­ma ko­nu­sun­da sa­mi­mi­yet­le or­ta­ya çý­ký­yor­sa­nýz, o za­man bu ga­rip­ler… Ga­ze­te kö­þe­le­rin­de, du­va­ra di­zip kur­þu­na di­zi­yor­su­nuz biz­le­ri; di­zin; en do­ðal hak­ký­nýz; ama, bu ga­rip­ler ne di­yor­lar, ki­min adý­na ki­min hak­ký­ný sa­vu­nu­yor­lar?!

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bu ül­ke he­pi­mi­zin. Onun için, lüt­fen, mu­ha­le­fe­tin söy­le­dik­le­ri­ni ku­la­kar­dý et­me­yin ve Sa­yýn Grup Baþ­kan­ve­ki­lin­den de, bu­ra­da “ker­van mer­van” o tür ifa­de­ler­le de­ðil de, doð­ru dü­rüst po­li­ti­ka­la­rý doð­ru dü­rüst ifa­de et­me þan­sý­ný bir de­fa­ki se­fe­re kul­lan­ma­sý di­le­ðiy­le, he­pi­ni­ze say­gý­la­rý­mý su­nu­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim.

Öne­ri­nin aley­hin­de, Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li Ala­et­tin Gü­ven; bu­yu­run. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

ALA­ET­TÝN GÜ­VEN (Kü­tah­ya) – Sa­yýn Baþ­ka­ným, de­ðer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým; Ana­mu­ha­le­fet Par­ti­si, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si grup öne­ri­si aley­hi­ne söz al­mýþ bu­lu­nu­yo­rum; he­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum. Bu ve­si­ley­le de, bu için­de bu­lun­du­ðu­muz kut­lu ra­ma­zan ayý­nýn, Ýs­lam âle­mi­ne, ül­ke­mi­ze ve tüm in­san­la­ra ha­yýr­la­ra ve­si­le ol­ma­sý­ný te­men­ni edi­yo­rum.

CHP Grup Baþ­kan­ve­ki­li ar­ka­da­þý­mýz “bu ül­ke bi­zim” de­di. Bu ül­ke bi­zim­se çok ça­lýþ­ma­mýz ge­re­ki­yor. Az uyu­yup, az yi­yip, az ge­zip, fa­kat çok ça­lýþ­ma­mýz ge­re­ki­yor; ben bu­nu böy­le an­la­dým.

CA­NAN ARIT­MAN (Ýz­mir) – Yan ge­lip yat­ma­mak ge­re­ki­yor!

ALA­ET­TÝN GÜ­VEN (De­vam­la) - Onun için, bi­li­yor­su­nuz, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin yýl için­de­ki nor­mal ça­lýþ­ma tak­vi­mi ekim ayýn­da baþ­lar, ha­zi­ran so­nu ta­mam­la­nýr. Biz üç ay ta­til ya­pa­cak­ken, ola­ða­nüs­tü bir top­lan­tý­ya çað­rýl­dýk. Ne­den; ge­rek­li ol­du­ðu için, el­zem ol­du­ðu için, ehem, mü­him iþ­ler gö­rü­þe­ce­ði­miz için.

BAY­RAM ALÝ ME­RAL (An­ka­ra) – Köy­le­re gi­de­me­di­ði­niz için!..

ALA­ET­TÝN GÜ­VEN (De­vam­la) – Köy­le­re de git­tik, gez­dik, çok iyi­ler, se­lam­la­rý var.

BAY­RAM ALÝ ME­RAL (An­ka­ra) – Köy­le­re gi­de­me­di­ði­niz için!..

ALA­ET­TÝN GÜ­VEN (De­vam­la) – AB sü­re­ci için­de ge­rek­li olan ya­sa­la­rýn çýk­ma­sý ge­re­ki­yor­du. Onun için, ba­ký­nýz, biz Ana­ya­sa­mý­zýn 93, Ýç­tü­zü­ðün 7 nci mad­de­si­ne gö­re ola­ða­nüs­tü top­lan­tý­ya çað­rýl­dýk ve gel­dik. Ola­ðan bir top­lan­tý de­ðil -dik­ka­ti­ni­zi çe­ke­rim- ola­ða­nüs­tü bir top­lan­tý. Bu ola­ða­nüs­tü çað­rýl­ma, al­týn­da da halk di­liy­le “ça­lýþ­ma­mýz ge­re­kir, ça­lýþ­ma­mýz ge­re­kir; va­kit na­kit­tir, onu de­ðer­len­dir­me­miz ge­re­kir” an­la­mý ya­tar, bu­nun için bu­ra­da­yýz.

ALÝ ARS­LAN (Muð­la) – Cu­ma gü­nü ni­ye ça­lýþ­ma­dý­nýz?

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – “Ko­mis­yon?.. Yok. Hü­kü­met?.. Yok.”

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Cu­ma gü­nü ni­ye ça­lýþ­ma­dý­nýz?

ALA­ET­TÝN GÜ­VEN (De­vam­la) – Ne yap­týk; gel­dik, Ýskân Ya­sa­sý­ný çý­kar­dýk, Mes­lek Edin­dir­me Ya­sa­sý­ný çý­kar­dýk.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – “Ko­mis­yon?.. Yok. Hü­kü­met?.. Yok.”

ALA­ET­TÝN GÜ­VEN (De­vam­la) – Bu haf­ta da na­sip olur­sa, yi­ne -ge­çen haf­ta üze­rin­de ça­lýþ­tý­ðý­mýz de­vam ede­cek- Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ya­sa­sý­na de­vam ede­ce­ðiz, Av­ru­pa Soy­sal Þar­tý­na De­ði­þik­lik Ge­ti­ren Pro­to­ko­lün Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir Ya­sa­lar var ve ar­ka­sýn­dan Ka­mu De­net­çi­li­ði ve önü­müz­de­ki, bu haf­ta yi­ne, 45 mad­de, 43’ü ve 2 ge­çi­ci mad­dey­le 45 mad­de­lik bir To­hum­cu­luk Ya­sa­sý­ný gö­rüþ­mek üze­re bu­ra­da top­lan­mýþ bu­lu­nu­yo­ruz.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, sa­at 3’te bu­ra­ya gel­dik; sa­at 4,5; 1,5 sa­at­tir, bu­gün, bi­zim, bu­ra­da esas önem­li, esas gö­re­vi­miz olan ya­sa çý­kar­ma gö­re­vi­mi­ze he­nüz da­ha ge­çe­me­dik. Ya­sa çý­kar­ma­ya öna­yak olan þart­la­rý tar­tý­þý­yo­ruz. Öy­ley­se, va­kit önem­li… (CHP sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

HA­LÝL TÝR­YA­KÝ (Ký­rýk­ka­le) – Cu­ma gü­nü ba­kan­lar ne­re­dey­di, siz ne­re­dey­di­niz?! Ba­kan­la­rý­ný­zý ni­ye ge­tir­me­di­niz?!

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Cu­ma gü­nü ne­re­dey­di­niz Sa­yýn Ve­kil, ni­ye kaç­tý­nýz?

CA­NAN ARIT­MAN (Ýz­mir) – Dört gü­nü ni­ye boþ ge­çir­di­niz?!

ALA­ET­TÝN GÜ­VEN (De­vam­la) – Ba­kýn, þim­di, de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, Ýç­tü­zü­ðün 54 ün­cü mad­de­sin­de ça­lýþ­ma sa­at­le­ri­miz bel­li. Ne­dir on­lar: 15.00’te baþ­lar, 19.00’da bi­ter. Ben bu ara­da, siz­le­ri teb­rik edi­yo­rum, kut­lu­yo­rum…

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Cu­ma gü­nü 14.00’te baþ­la­dýk…

CA­NAN ARIT­MAN (Ýz­mir) – Dört gün ni­ye yan ge­lip yat­tý­nýz?!

ALA­ET­TÝN GÜ­VEN (De­vam­la) – Ne­den? Siz de, vak­tin önem­li ol­du­ðu­nu, çok ça­lýþ­ma­mýz ge­rek­ti­ði­ni tes­pit ede­rek… Ben, grup öne­ri­si­ni þöy­le oku­yo­rum ba­ký­nýz…

CA­NAN ARIT­MAN (Ýz­mir) – Cu­ma­dan son­ra ni­ye yan ge­lip yat­tý­nýz?!

ALA­ET­TÝN GÜ­VEN (De­vam­la) - Þöy­le de­sey­di­niz… “Ola­ðan bir du­rum­dur, bu sa­at­ler için­de ça­lý­þa­lým” de­me­miþ­si­niz, kut­lu­yo­rum si­zi. Ne de­miþ­si­niz “15.00-19.00” ye­ri­ne, “15.00-20.00” de­miþ­si­niz; gü­zel. Þöy­le oku­yo­rum ben bu­nu: “15.00-20.00 sa­at­le­ri ara­sýn­da ça­lýþ­ma­sý öne­ril­miþ­tir.” Al­tý­ný ka­zý­dý­ðým za­man þu­nu söy­lü­yo­rum: 15.00-19.00 yet­mez de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Yan ge­lip yat­ma­ya­lým!

ALA­ET­TÝN GÜ­VEN (De­vam­la) - …De­ðer­li Mec­lis, da­ha faz­la ça­lýþ­ma­mýz ge­re­kir. Biz de þöy­le di­yo­ruz…

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Cu­ma gü­nü ne­re­dey­di­niz?!

ALA­ET­TÝN GÜ­VEN (De­vam­la) - Si­zi kut­la­dý­ðým bu. Bu öne­mi an­la­dý­ðý­nýz için kut­lu­yo­rum. Biz de di­yo­ruz ki…

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Esa­sa gel.

ALA­ET­TÝN GÜ­VEN (De­vam­la) - ...çý­ka­ra­ca­ðý­mýz ya­sa­lar, tar­tý­þa­ca­ðý­mýz ko­nu­lar önem­li­dir; 15.00-20.00 ara­sý yet­mez. Bak, 1,5 sa­at geç­miþ. Biz de di­yo­ruz ki, 15.00-24.00 sa­at­le­ri ara­sýn­da ça­lý­þa­lým.

RA­MA­ZAN KE­RÝM ÖZ­KAN (Bur­dur) – Sa­bah 9.00’da baþ­la­ya­lým. Ge­çen haf­ta söy­le­dik…

CA­NAN ARIT­MAN (Ýz­mir) – Cu­ma­dan be­ri ni­ye yan ge­lip yat­tý­nýz?!

ALA­ET­TÝN GÜ­VEN (De­vam­la) – Siz, “bi­raz faz­la ça­lý­þa­lým,” biz, “bi­raz da­ha faz­la ça­lý­þa­lým” di­yo­ruz. Ben, si­zin bu öne­ri­ni­zi böy­le oku­yo­rum ve bu öne­ri­niz de nor­mal, ru­tin ça­lýþ­ma sa­at­le­ri dý­þýn­da bir ça­lýþ­ma sa­ati ge­ti­ri­yor. Bir yer­de bir­le­þi­yo­ruz, çok ça­lýþ­ma­mýz ge­re­kir. Ha, biz ne di­yo­ruz… Siz, 15.00’ten 20.00’ye ne ya­par, 5 sa­at eder, biz de di­yo­ruz ki 9 sa­at ça­lý­þa­lým, far­ký­mýz bu.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Gö­re­ce­ðiz… Gö­re­ce­ðiz, gö­re­ce­ðiz…

CA­NAN ARIT­MAN (Ýz­mir) – Bu ak­þam Baþ­ba­ka­nýn if­tar ye­me­ði­ne git­me­yin o za­man,otu­rup ça­lý­þa­lým…

ALA­ET­TÝN GÜ­VEN (De­vam­la) - Bu ça­lýþ­ma ile bu ça­lýþ­ma sa­at­le­ri­nin he­pi­mi­ze ha­yýr­lý uður­lu ol­ma­sý ve ve­rim­li ol­ma­sý di­lek­le­riy­le se­lam­la­rý­mý arz edi­yo­rum. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

CA­NAN ARIT­MAN (Ýz­mir) – Bu ak­þam if­tar ye­me­ði­ne git­me­yin, Baþ­ba­ka­nýn if­tar ye­me­ði­ne git­me­yin.

BAÞ­KAN – Te­þek­kür edi­yo­rum.

Grup öne­ri­si­nin…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Ka­rar ye­ter­sa­yý­sý…

BAÞ­KAN …le­hin­de Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Sa­yýn Ömer Abu­þoð­lu ve Ana­va­tan Grup Baþ­kan­ve­ki­li.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Pe­ki, son­ra, on­dan son­ra…

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Unut­ma­ya­lým.

ÖMER ABU­ÞOÐ­LU (Ga­zi­an­tep) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; he­pi­ni­zi Ana­va­tan Par­ti­si Gru­bu adý­na say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Mec­li­si­miz, bil­di­ði­niz gi­bi, ge­çen haf­ta bir­ta­kým ka­nun ta­sa­rý­la­rý­ný gö­rüþ­mek üze­re ola­ða­nüs­tü top­lan­dý ve bu ola­ða­nüs­tü top­lan­tý da bu haf­ta da de­vam edi­yor ça­lýþ­ma­la­rý­ný bi­ti­re­me­di­ði için; ama, or­ta­da ga­rip bir du­rum var, Mec­li­si ola­ða­nüs­tü top­la­yan Ýk­ti­dar Par­ti­si, da­ha ön­ce­den tes­pit edi­len top­lan­tý gün­le­ri, cu­ma gü­nü ta­sa­rý gö­rüþ­mek üze­re Mec­lis top­la­ný­yor; fa­kat, Mec­li­si, Ge­nel Ku­ru­lu ça­lýþ­tý­ra­cak ko­mis­yon or­ta­da yok. AK Par­ti bir ke­re bu­nun he­sa­bý­ný ver­me­li­dir. Ni­çin Mec­li­si ola­ða­nüs­tü top­lan­tý­ya ça­ðýr­dý­nýz, ni­çin ça­lýþ­ma­yý sür­dü­re­cek ge­rek­li ze­mi­ni, ge­rek­li or­ta­mý ha­zýr­la­mý­yor­su­nuz? Or­ta­da na­sýl bir sý­kýn­tý ya­þa­ný­yor? O gün gö­rü­þü­le­cek olan To­hum­cu­luk Ka­nu­nu do­la­yý­sýy­la aca­ba top­lum­da ne gi­bi sý­kýn­tý var? Sa­de­ce gö­rü­þü­le­cek olan To­hum­cu­luk Ka­nu­nun­da mý sý­kýn­tý? Baþ­ka di­ðer ko­nu­lar­da da top­lum o gün­ler­de ne gi­bi sý­kýn­tý ya­þý­yor?

Bi­li­yor­su­nuz, çar­þam­ba ve per­þem­be gün­le­ri özel öð­re­tim ku­rum­la­rýy­la il­gi­li bir ta­sa­rý­yý gö­rüþ­tük ve bu ta­sa­rý­da da, ol­duk­ça tar­týþ­ma­lý ge­çen ve bi­raz son­ra üze­rin­de du­ra­ca­ðým ba­zý hu­sus­lar­dan do­la­yý Tür­ki­ye’nin ger­çek­ten çok in­cin­di­ði, Tür­ki­ye’nin ger­çek­ten bü­yük bir teh­li­ke at­lat­tý­ðý bir öner­ge me­se­le­si ya­þan­dý. Teh­li­ke at­lat­tý di­yo­rum, bi­raz son­ra üze­rin­de du­ra­ca­ðým, ni­çin Tür­ki­ye bir teh­li­ke at­lat­tý. Bu ta­sa­rý gö­rü­þü­lür­ken, Ýk­ti­da­rýn, ge­rek Ko­mis­yon ola­rak ge­rek Hü­kü­met ola­rak ge­rek mil­let­ve­ki­li ola­rak ser­gi­le­di­ði ta­výr, bir ib­ret­lik se­yir içe­ri­sin­de mu­ha­le­fet ta­ra­fýn­dan iz­len­miþ­tir. Ni­çin?.. Or­ta­da çok ciddî bir öner­ge var, Hü­kü­me­tin, Ko­mis­yo­nun ve AK Par­ti Gru­bu­nun ha­ra­ret­le sa­vun­du­ðu bir öner­ge var ve mu­ha­le­fet ola­rak biz de di­re­ni­yo­ruz ki, bu öner­ge bu ha­liy­le geç­me­me­si la­zým. Bu ha­liy­le ge­çer­se, or­ta­ya çý­ka­cak sý­kýn­tý­lar, ya­rýn Tür­ki­ye’yi bek­le­yen teh­li­ke­ler ne­ler­dir, bun­la­rý an­lat­ma­ya ça­lý­þý­yo­ruz; ama, Ýk­ti­dar Par­ti­si ýs­rar­la di­re­ni­yor da di­re­ni­yor, bu öner­ge­ler ge­çe­cek… Fa­kat, Al­lah bu mil­le­tin yü­zü­ne ba­ký­yor, bir an­da, AK Par­ti Ýk­ti­da­rý yö­ne­ti­ci­le­ri, grup baþ­kan­ve­kil­le­rin­de þa­fak atý­yor, ger­çek­ten, ge­len bu öner­ge­de ciddî bir­ta­kým risk­ler var, ciddî teh­li­ke­ler var; ama, iþ iþ­ten geç­miþ. Öner­ge bir ke­re oy­lan­mýþ, ka­bul edil­miþ. Ne ya­pa­lým; öy­ley­se, ye­ni­den bir tek­ri­ri mü­za­ke­re is­te­ye­lim ve bu ka­bul edi­len öner­ge­yi red­de­de­cek ve bu öner­gey­le mey­da­na ge­len ta­sa­rý içe­ri­sin­de­ki de­ði­þik­li­ði or­ta­dan kal­dý­ra­lým, ül­ke ha­la­sa ye­ni­den ka­vuþ­sun.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, böy­le bir ida­re tar­zý, böy­le bir Mec­lis ça­lýþ­ma tar­zý hiç­bir de­vir­de gö­rül­me­miþ­tir. Bir ik­ti­da­rýn ken­di ba­ka­ný, ik­ti­da­rýn ken­di ta­sa­rý­sý üze­rin­de öner­ge­yi ve­ri­yor ve ýs­rar­la bu öner­ge­nin geç­me­si Ýk­ti­dar Par­ti­si Gru­bu ta­ra­fýn­dan sa­vu­nu­lu­yor, ama he­men ya­rým sa­at son­ra bu öner­ge­nin or­ta­ya çý­kar­dý­ðý teh­li­ke­ler se­zi­li­yor, mu­ha­le­fe­tin de­me­si­ne rað­men bu öner­ge ge­ri çe­kil­mi­yor; ama uya­rý­la­rý­mýz et­ki­si­ni gös­te­ri­yor ve bu yan­lýþ­tan ge­ri dön­mek üze­re bi­raz son­ra bu özel öð­re­tim ku­rum­la­rýy­la il­gi­li ka­nun ta­sa­rý­sý­ný, o mad­de­yi, il­gi­li mad­de­yi ye­ni­den tek­ri­ri mü­za­ke­re edip öner­ge­nin or­ta­ya çý­kar­dý­ðý mah­zur­la­rý or­ta­dan kal­dý­ra­ca­ðýz.

Bu­ra­da dü­þü­nül­me­si ge­re­ken þu­dur: Bu öner­ge kim ta­ra­fýn­dan ve ni­çin ha­zýr­lan­mýþ­týr? Duy­du­ðu­muz ka­da­rýy­la, bi­raz ön­ce Sa­yýn Ko­mis­yon Baþ­ka­ný da açýk­la­dý, bu öner­ge Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý ta­ra­fýn­dan ha­zýr­lan­mýþ. Bi­zim de da­ha ön­ce al­dý­ðý­mýz du­yum­lar Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý ta­ra­fýn­dan ha­zýr­lan­mýþ, fa­kat Millî Eði­tim Ba­kan­lý­ðý kar­þý çý­ký­yor. Or­ta­da si­ya­set yok. Bir ta­raf­ta Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý bü­rok­ra­si­si­nin ha­zýr­la­dý­ðý öner­ge var, bir ta­raf­tan da bu öner­ge­ye kar­þý çý­kan Millî Eði­tim Ba­kan­lý­ðý bü­rok­rat­la­rý var. Si­ya­set ne­re­sin­de bu iþin? Siz ül­ke­nin ida­re­si­ni bü­rok­ra­si­ye mi bý­rak­tý­nýz? Si­zin si­yasî so­rum­lu­lu­ðu­nuz bu iþin ne­re­sin­de? (Ana­va­tan Par­ti­si sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar) Si­zin si­yasî so­rum­lu­lu­ðu­nuz mu­ha­le­fe­tin ýs­rar­la ve inat­la or­ta­da­ki yan­lýþ­lý­ðý gös­ter­me­si, gö­zü­nü­ze gö­zü­nü­ze sok­ma­sý so­nu­cun­da mý or­ta­ya çý­ký­yor? Si­yasî so­rum­lu­luk her þey­den ön­ce, bü­rok­ra­si­den ön­ce de en ön sý­ra­da gel­mez mi?!

Ya­rýn, ül­ke ida­re­siy­le or­ta­ya çý­kan her­han­gi bir yan­lýþ­lý­ðýn he­sa­bý­ný hem siz ve­re­cek­si­niz hem de mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri ola­rak, bu Mec­lis­te ni­çin bun­la­rý ye­te­ri ka­dar di­le ge­tir­me­di­niz di­ye biz­ler ve­re­ce­ðiz; en azýn­dan, vic­da­ný­mýz­da bu­nun he­sa­bý­ný ver­mek du­ru­mun­da ka­la­ca­ðýz. Ama, Ýk­ti­dar Par­ti­si -bü­tün mil­let­ve­kil­le­ri­ni kas­tet­mi­yo­rum, ten­zih edi­yo­rum- mil­let­ve­kil­le­rin­den da­ha ön­ce­lik­li ola­rak, ge­rek ko­mis­yon­da gö­rev alan mil­let­ve­kil­le­ri ge­rek ko­mis­yon baþ­kan­la­rý ge­rek grup baþ­kan­ve­kil­le­ri, Mec­lis­te, Ge­nel Ku­rul­da gö­rü­þü­len ta­sa­rý­la­rýn ve ve­ri­len öner­ge­le­rin ne an­la­ma gel­di­ði­ni, ön­ce­lik­le, mil­let­ve­kil­le­rin­den da­ha ön­ce bil­mek, an­la­mak ve bu­nun ge­ri­sin­de ne gi­bi bir­ta­kým tu­zak­lar var, bun­la­rý gör­mek zo­run­da­dýr; bu bir.

Ýkin­ci ko­nu: Hü­kü­me­tin, þim­di­ye ka­dar bu öner­ge­nin ve­ril­me­si­ne öna­yak olan, bu öner­ge­yi ha­zýr­la­yan bü­rok­ra­si ve­ya bü­rok­rat­lar hak­kýn­da, mut­lak su­ret­te, so­ruþ­tur­ma aç­ma­sý­ný bek­ler­dim. Ma­dem teh­li­ke­li bir­ta­kým hü­küm­ler ge­ti­ri­yor; bu öner­ge­nin ha­zýr­lan­ma­sýn­da aca­ba ka­sýt un­su­ru mu var, aca­ba kö­tü ni­yet mi var, aca­ba þer güç­ler ta­ra­fýn­dan bir yön­len­di­ril­me mi var? Bu, öy­le, iyi ni­yet­le ve­ril­miþ bir öner­ge­dir de­yip üze­rin­de du­rul­ma­ya­cak, ge­çi­le­cek bir ko­nu de­ðil, çok ciddî bir ko­nu, çok has­sas bir ko­nu. Lo­zan Ant­laþ­ma­sýn­dan be­ri Tür­ki­ye’nin di­ren­mek­te ol­du­ðu ve Ba­tý’nýn da, ýs­rar­la, her fýr­sat­ta de­ðiþ­tir­me­ye uð­raþ­tý­ðý nok­ta­lar­dan, hu­sus­lar­dan bi­ri­si. Aca­ba di­yo­rum ben, bu öner­ge ha­zýr­la­nýr­ken, bu mer­ci­ler ta­ra­fýn­dan bir­ta­kým yön­len­dir­me­ler mi ya­pýl­mýþ­týr? Du­rup du­rur­ken, Dý­þiþ­le­ri bü­rok­ra­si­si, bu öner­ge­yi, ken­di­le­ri­ne her­han­gi bir gö­rev ve­ril­me­miþ­ken, ni­çin ha­zýr­la­yýp, Mec­lis­ten, bu­nun, ale­la­ce­le, te­mel ka­nun es­pri­si içe­ri­sin­de ge­çi­ril­me­si­ne öna­yak ol­du­lar? Bu­ra­da, Hü­kü­me­te dü­þen gö­rev, AK Par­ti­ye dü­þen, AK Par­ti mil­let­ve­kil­le­ri­ne dü­þen gö­rev, bu ko­nu­nun ar­ka­sý­ný bý­rak­ma­ma­la­rý­dýr. Ha­di bu se­fer bý­rak­týk, bir­ta­kým in­san­la­ra ce­sa­ret ver­miþ olu­ruz. Ni­çin?... Ýle­ri­ki dö­nem­ler­de de, bu­na ben­zer kri­tik ko­nu­lar­da el ça­buk­lu­ðuy­la bir­ta­kým öner­ge­le­ri bu Mec­lis­ten ge­çirt­ti­re­bi­lir­ler. Bu­nun ör­ne­ði­ni, biz, geç­ti­ði­miz dö­nem­ler­de Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da ya­þa­dýk. Ge­ce­nin çok iler­le­yen vak­tin­de, bü­rok­ra­si, ken­di üze­rin­de­ki bir­ta­kým so­rum­lu­luk­la­rý or­ta­dan kal­dý­ra­cak þe­kil­de, Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu üye­le­ri­ne ka­rar al­dýr­ma­ya ça­lýþ­tý­lar. Ge­ce­nin o uy­ku­lu vak­tin­de ön­ce ka­rar al­dýk; ama, da­ha son­ra, yap­tý­ðý­mýz iþin far­ký­na var­dýk, biz yan­lýþ yap­týk di­ye. He­men bu­ra­da ol­du­ðu gi­bi bir tek­ri­ri mü­za­ke­re, mad­de­yi ge­ri­sin ge­ri­ye red­det­tik. Bu­ra­da da ay­ný þe­kil­de. Bu öner­ge­yi ha­zýr­la­yan kim ve kim­ler­se, mut­lak su­ret­le, ge­ri pla­ný araþ­tý­rýl­ma­lý­dýr. Türk Mil­le­ti adý­na araþ­tý­rýl­ma­lý­dýr; bý­ra­kýn Ýk­ti­dar Par­ti­si ve­ya Hü­kü­met adý­na de­ðil, Türk Mil­le­ti adý­na araþ­tý­rýl­ma­lý­dýr; çün­kü, bu öner­gey­le, Türk Mil­le­ti­nin ha­re­mi is­me­ti­ne do­ku­nul­ma­ya ça­lý­þýl­mýþ­týr. En ciddî þe­kil­de, en has­sas þe­kil­de ko­ru­ma­ya ça­lýþ­tý­ðý­mýz ba­zý ka­le­le­ri­miz dar­ma­da­ðýn edil­me­ye ça­lý­þýl­mýþ­týr bu öner­gey­le. Mut­lak su­ret­le, ko­nu­nun araþ­tý­rýl­ma­ya de­ðer ta­ra­fý var­dýr.

Biz­ler, mil­let­ve­kil­le­ri ola­rak, önü­mü­ze ge­len tek­nik ba­zý ko­nu­lar­da­ki in­ce ay­rýn­tý­la­rý gö­re­me­ye­bi­li­riz; ama, AK Par­ti Gru­bu­nun Grup Baþ­kan­ve­kil­le­ri­ni, özel­lik­le, ko­mis­yon baþ­kan­la­rý­ný ve özel­lik­le de öner­ge­le­rin al­tý­na im­za atan Hü­kü­met üye­le­ri­ni… Týp­ký geç­miþ öner­ge­de ol­du­ðu gi­bi… Ben iyi ni­yet­ten her­han­gi bir þüp­he ol­du­ðu için söy­le­mi­yo­rum; ama, iyi ni­yet yet­mi­yor.

Bu Av­ru­pa Bir­li­ði sü­re­ci içe­ri­sin­de çok has­sas ve ciddî ko­nu­la­rý içe­ren bir­ta­kým ta­sa­rý­la­rýn ka­nun­laþ­ma­sý­na ça­lý­þa­ca­ðýz bu­ra­da. Bu­gü­ne ka­dar yap­týk ve bun­dan son­ra da ya­pa­ca­ðýz; ama, so­rum­lu ki­þi­ler­den bi­raz has­sa­si­yet bek­li­yo­rum. Bir si­ya­set­çi ola­rak de­ðil, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin, Türk Mil­le­ti­nin bir fer­di ola­rak…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

ÖMER ABU­ÞOÐ­LU (De­vam­la) – Bi­ti­ri­yo­rum Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN – Bu­yu­run.

ÖMER ABU­ÞOÐ­LU (De­vam­la) - …bu has­sa­si­ye­ti bek­li­yo­rum. Mil­le­tin has­sa­si­yet­le üze­rin­de dur­du­ðu ko­nu­la­rý si­ya­set­çi ola­rak gör­mez­lik­ten ge­le­me­yiz. Si­ya­set­çi ola­rak gö­re­vi­miz top­lu­mu­mu­zun se­si­ni bu­ra­da yan­ký­lan­dýr­mak­týr, top­lu­mu­mu­zun yü­re­ðin­de­ki his­si­ya­tý bu­ra­da ifa­de­le­re dök­mek­tir.

O ba­kým­dan, top­lu­mu­mu­zun hoþ­lan­ma­dý­ðý, ar­zu­la­ma­dý­ðý ve hoþ gör­me­di­ði ba­zý ko­nu­la­rý da, biz, bu­ra­da, kim ne der­se de­sin, han­gi mer­ci ne gi­bi suç­la­may­la ce­vap ve­rir­se ver­sin, mil­le­ti­mi­zin hoþ gör­me­di­ði bir þe­yi bi­zim de bu­ra­da hoþ gör­me­miz, bi­zim de bu­ra­da ka­bul et­me­miz müm­kün de­ðil­dir.

Biz, bu has­sa­si­yet içe­ri­sin­de Ana­va­tan Par­ti­si ola­rak gö­rev ya­pý­yo­ruz. Ay­ný has­sa­si­ye­ti AK Par­ti Gru­bun­dan ve AK Par­ti mil­let­ve­kil­le­rin­den de bek­li­yo­ruz. Mil­le­tin se­si­ne bi­raz da­ha ku­lak ve­rin, bi­raz da­ha faz­la onun his­si­ya­tý­na ter­cü­man ol­ma­ya ça­lý­þýn.

He­pi­ni­zi say­gý­la­rým­la se­lam­lý­yo­rum. (Ana­va­tan Par­ti­si sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Abu­þoð­lu.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Ka­rar ye­ter­sa­yý­sý is­ti­yo­rum.

BAÞ­KAN – Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu­nun Ýç­tü­zü­ðün 19 un­cu mad­de­si­ne gö­re ve­ril­miþ öne­ri­si üze­rin­de­ki gö­rüþ­me­ler ta­mam­lan­mýþ­týr.

Þim­di, öne­ri­yi oy­la­rý­ný­za su­na­ca­ðým ve ka­rar ye­ter­sa­yý­sý­ný ara­ya­ca­ðým.

Öne­ri­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler…

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, öne­ri red­de­dil­miþ­tir, ka­rar ye­ter­sa­yý­sý var­dýr.

Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si Gru­bu­nun Ýç­tü­zü­ðün 19 un­cu mad­de­si­ne gö­re ve­ril­miþ bir öne­ri­si var­dýr; oku­tup, oy­la­rý­ný­za su­na­ca­ðým.

*2.- Ola­ða­nüs­tü top­lan­tý gün­de­min­de­ki sý­ra­la­ma ile ça­lýþ­ma gün ve sa­at­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si­ne, 1236 sý­ra sa­yý­lý ka­nun ta­sa­rý­sý­nýn Ýç­tü­zü­ðün 91 in­ci mad­de­si­ne gö­re te­mel ka­nun ola­rak ve bö­lüm­ler ha­lin­de gö­rü­þül­me­si­ne iliþ­kin AK Par­ti Gru­bu öne­ri­si*

26.9.2006

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Da­nýþ­ma Ku­ru­lu­nun 26.9.2006 Sa­lý gü­nü (bu­gün) yap­tý­ðý top­lan­tý­da si­yasî par­ti grup­la­rý ara­sýn­da oy­bir­li­ði sað­la­na­ma­dý­ðýn­dan, Ýç­tü­zü­ðün 19 un­cu mad­de­si ge­re­ðin­ce, Gru­bu­mu­zun aþa­ðý­da­ki öne­ri­si­nin Ge­nel Ku­ru­lun ona­yý­na su­nul­ma­sý­ný arz ede­rim.

Fa­ruk Çe­lik

Bur­sa

AK Par­ti Grup Baþ­kan­ve­ki­li

Öne­ri:

Gün­de­min “Ka­nun Ta­sa­rý ve Tek­lif­le­ri ile Ko­mis­yon­lar­dan Ge­len Di­ðer Ýþ­ler” kýs­mý­nýn 3, 4 ve 5 in­ci sý­ra­la­rýn­da yer alan 976, 977 ve 977’ye 1 in­ci ek ve 1236 sý­ra sa­yý­lý ka­nun ta­sa­rý­la­rý­nýn, bu kýs­mýn 2, 3 ve 4 ün­cü sý­ra­la­rý­na alýn­ma­sý, di­ðer iþ­le­rin sý­ra­sý­nýn bu­na gö­re te­sel­sül et­ti­ril­me­si,

Ge­nel Ku­ru­lun ça­lýþ­ma sa­at­le­ri­nin; 26.9.2006 Sa­lý gü­nü 15.00-24.00 sa­at­le­ri ara­sýn­da, 27.9.2006 Çar­þam­ba ve 28.9.2006 Per­þem­be gün­le­ri sa­at 14.00-24.00 sa­at­le­ri ara­sýn­da ol­ma­sý,

1151 sý­ra sa­yý­lý ka­nun ta­sa­rý­sý­nýn 2 nci mad­de­si­nin, Hü­kü­me­tin ta­le­bi doð­rul­tu­sun­da Ýç­tü­zü­ðün 89 un­cu mad­de­si­ne gö­re TBMM Ge­nel Ku­ru­lun­da ye­ni­den gö­rü­þül­me­si,

Cum­hur­baþ­ka­nýn­ca bir kez da­ha gö­rü­þül­mek üze­re ia­de edi­len 1236 sý­ra sa­yý­lý Ka­mu De­net­çi­li­ði Ku­ru­mu Ka­nu­nu­nun tü­mü­nün Ýç­tü­zü­ðün 91 in­ci mad­de­si­ne gö­re te­mel ka­nun ola­rak gö­rü­þül­me­si ve bö­lüm­le­ri­nin ek­te­ki cet­vel­de­ki þek­liy­le ol­ma­sý,

Öne­ril­miþ­tir.

Ek:

1236 Sý­ra Sa­yý­lý

Cum­hur­baþ­ka­nýn­ca Bir Kez Da­ha Gö­rüþ­mek Üze­re Ýa­de Edi­len

Ka­mu De­net­çi­li­ði Ku­ru­mu Ka­nu­nu Ta­sa­rý­sý

Bö­lüm­ler Bö­lüm Mad­de­le­ri Bö­lüm­de­ki

Mad­de Sa­yý­sý

1. Bö­lüm 1 ila 23 ün­cü Mad­de­ler 23

2. Bö­lüm 24 ila 41 in­ci Mad­de­ler

(Ge­çi­ci 1 ila 4 ün­cü mad­de­ler da­hil) 22

Top­lam Mad­de Sa­yý­sý 45

BAÞ­KAN – Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, aleyh­te 5 ta­ne söz ta­le­bi var­dýr, 5 mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­þý­mý­zýn söz ta­le­bi var­dýr. Fe­ra­gat eden ar­ka­da­þý­mýz yok­sa bu 5 mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­þý­mýz ara­sýn­dan ku­ra çe­ke­ce­ðim, ilk üç sý­ra­da çý­kan ar­ka­daþ­la­rým hak­la­rý­ný kay­bet­miþ ola­cak­lar.

Leh­te sa­de­ce 2 adet mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­þý­mý­zýn söz ta­le­bi var­dýr.

Bi­rin­ci hak­ký­ný kay­be­den ar­ka­da­þý­mýz, Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Meh­met Eras­lan.

Ýkin­ci sý­ra­da, Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Ana­va­tan Grup Baþ­kan­ve­ki­li Sa­yýn Ömer Abu­þoð­lu.

Üçün­cü sý­ra­da, Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li Fe­rit Mev­lüt As­la­noð­lu.

Di­ðer iki ar­ka­da­þý­mýz, Si­nop Mil­let­ve­ki­li En­gin Al­tay ve De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Üm­met Kan­do­ðan.

Aleyh­te ilk ko­nuþ­ma­cý, Si­nop Mil­let­ve­ki­li En­gin Al­tay.

Sa­yýn Al­tay, bu­yu­run. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

EN­GÝN AL­TAY (Si­nop) – Sa­yýn Baþ­kan, sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri; AKP Grup öne­ri­si aley­hin­de söz al­dým; Yü­ce Mec­li­si say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Her ve­si­ley­le bu­ra­ya çýk­tý­ðý­mýz­da, bu Mec­li­si “yü­ce” sý­fa­týy­la aný­yo­ruz; el­bet­te ki, Par­la­men­to­muz bu sý­fa­tý da hak edi­yor; ama, 23 Ni­san 1920’de açý­lan bu Par­la­men­to­nun bu­gün­ler­de, bu yýl­lar­da ya­þa­dý­ðý sü­re­ce ba­kýn­ca, doð­ru­su­nu is­ter­se­niz, üzü­lü­yo­ruz. Tam halk ta­bi­riy­le söy­le­mek ge­re­kir­se, iþin cýl­ký çýk­tý, iþin ta­dý kaç­tý. Böy­le ya­sa or­ga­ný ol­maz, böy­le ya­sa­ma or­ga­ný ol­maz.

Þim­di, bir ola­ða­nüs­tü top­lan­tý çað­rý­sý yap­tý Hü­kü­met. Av­ru­pa Bir­li­ði uyum ya­sa­la­rý. Ge­çen­de de Özel Öð­re­tim Ka­nu­nu­nu gö­rü­þür­ken, bir ve­si­le söy­le­miþ­tim; bun­la­rýn hiç­bi­ri uyum ka­nu­nu fa­lan de­ðil, bir­ço­ðu da ipo­tek ka­nu­nu de­miþ­tim; bu sö­zü­mü tek­rar­lý­yo­rum. Par­la­men­to­nun, Yü­ce Mec­li­sin, ken­di üze­rin­den, bir­ta­kým, ül­ke­miz üze­rin­de­ki ulus­la­ra­ra­sý oyun­la­ra, se­nar­yo­la­ra alet ol­ma­sý ka­bul edi­le­mez ve ge­tir­di­ði­niz ya­sa­la­ra bak­tý­ðý­mýz­da da, bi­le bi­le la­des ya­pý­yor­su­nuz, bir inat­laþ­ma­yý, bir inat­laþ­ma­yý, ýs­rar­la sür­dü­rü­yor­su­nuz. Hü­kü­me­tin, ba­kan­la­rý­ný­zýn çý­kar­dý­ðý yö­net­me­lik­ler Da­nýþ­tay du­var­la­rý­na çar­pý­yor. Ne ya­zýk ki, Yü­ce Mec­li­sin çý­kar­dý­ðý ka­nun­lar da, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si du­var­la­rý­na çar­pý­yor. Bir Par­la­men­to, bi­le bi­le, yü­rür­lük­te­ki Ana­ya­sa ay­ký­rý­lý­ðý­ný bi­le bi­le ka­nun ya­pýp da ona­ya gön­de­rir mi?! 1 ta­ne göz­den ka­ça­bi­lir, 2 ta­ne ka­ça­bi­lir; ama, dört yýl­da, ge­tir­di­ði­niz ka­nun­lar­dan kaç ta­ne­si­nin Ana­ya­sa Mah­ke­me­sin­den dön­dü­ðü­nün sa­yý­sý­ný biz ta­kip ede­mi­yo­ruz. Þu an­da da, þu an­da da, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin gün­de­min­de, çok sa­yý­da gö­rü­þü­le­cek ve muh­te­me­len, Ana­ya­sa­ya ay­ký­rý­lýk­tan do­la­yý red­de­di­le­cek ka­nun bek­li­yor. Ee, Yü­ce Par­la­men­to­nun yü­ce­li­ði ze­de­le­ni­yor. Bu Par­la­men­to­ya, bu Par­la­men­to­nun say­gýn­lý­ðý­na, bu Par­la­men­to­nun ni­te­li­ði­ne, bi­zim, her­kes­ten da­ha çok önem ve ehem­mi­yet ver­me­miz la­zým.

Þim­di, bu Par­la­men­to, açýl­dý­ðý gün­den be­ri çok þey tar­týþ­tý. Tar­tý­þý­lýr, Par­la­men­to­da ha­ra­ret­li kav­ga­lar da olur, tar­týþ­ma­lar da olur; bun­da bir sa­kýn­ca yok. Her­kes, ken­din­ce, tem­sil et­ti­ði si­yasî dü­þün­ce çer­çe­ve­sin­de, ka­na­ati­ni, dü­þün­ce­si­ni söy­ler; ama, par­la­men­ter de­mok­ra­si­ler­de, ya­sa­ma-yü­rüt­me-yar­gý, kuv­vet­ler ay­rý­lý­ðý pren­si­bi esas­týr. Eðer, bir ül­ke­de, yü­rüt­me, ya­sa­ma or­ga­ný­ný by-pass edi­yor­sa, o ül­ke­de par­la­men­ter de­mok­ra­si ol­maz. Eðer, bir ül­ke­de, ya­sa­ma da yar­gý­yý by-pass edi­yor­sa, ora­da da par­la­men­ter de­mok­ra­si ol­maz. An­cak, gö­rü­nen o ki, yü­rüt­me­nin, Par­la­men­to üze­rin­de çok ciddî bir bas­ký­sý ve da­ha ile­ri gi­de­rek söy­lü­yo­rum, bir by-pass ope­ras­yo­nu var­dýr. Hiç, dün­ya­da, ken­di ken­di­ni by-pass eden par­la­men­to olur mu?! Bu du­ru­ma bi­le bi­le alet olan par­la­men­ter olur mu?! Ya­ni, sis­te­mi, par­la­men­ter sis­te­mi oli­gar­þik sis­te­me çe­vir­me­niz, oli­gar­þik sis­tem þek­lin­de bir ya­sa­ma fa­ali­ye­ti yü­rüt­me­miz ka­bul edi­le­mez, bu yan­lýþ­týr. Bu Par­la­men­to­da hiç­bir þey ol­du­bit­tiy­le hal­le­di­le­mez, ko­nu­nun ne ka­dar öne­mi, aci­li­ye­ti olur­sa ol­sun.

Yi­ne, yýl­lar ön­ce si­ze söy­le­miþ­tim; bu Par­la­men­to sa­vaþ yü­rü­ten bir par­la­men­to özel­li­ði­ne sa­hip­tir ve bu Par­la­men­to, 80 ki­lo­met­re öte­den, Po­lat­lý’dan top ses­le­ri ge­lir­ken, bu Par­la­men­to Baþ­ko­mu­ta­ný bu­ra­da sa­at­ler­ce din­le­miþ­tir, he­sap sor­muþ­tur de­miþ­tim. Bu­nu, ben si­ze üç yýl ön­ce söy­le­miþ­tim; ama, an­la­þý­lý­yor ki, si­zin o gün­le­re, o gün­kü Par­la­men­to­nun, o gün­kü Par­la­men­to­yu oluþ­tu­ran in­san­la­rýn an­la­yý­þý­na, pers­pek­ti­fi­ne, ulu­sal du­yar­lý­lýk­la­rý­na pek il­gi­niz yok; an­la­þý­lý­yor ki, bil­gi­niz de yok.

Par­la­men­to ciddî bir iþ­tir ya!.. Böy­le Par­la­men­to olur mu?! Hü­kü­me­tin ta­li­ma­tý­na gö­re aç-ka­pa, git-gel, ko­mis­yon­da ça­lýþ­ma bit­me­den, bu­ra­da, bu iþin gö­rü­þü­le­ce­ði­ni ka­rar al­tý­na al; böy­le þey ol­maz!

Ya­ni, in­sa­nýn bir par­la­men­ter ola­rak, ye­di sü­la­le­si­ne bý­ra­ka­ca­ðý ciddî bir mi­ras­týr. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­tin­de par­la­men­ter­lik yap­mýþ bi­ri­nin ço­cuk­la­rý ola­cak si­zin ço­cuk­la­rý­nýz, on­la­rýn ço­cuk­la­rý si­zin to­run­la­rý­nýz ola­cak; ama, böy­le bir Par­la­men­to da, cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­ne, ma­ale­sef, çok iyi geç­me­ye­cek. Çok iyi aný­lan, çok ciddî bir Par­la­men­to, say­gýn bir Par­la­men­to kav­ra­mý­ný ma­ale­sef kay­be­di­yo­ruz. Çok ri­ca edi­yo­rum ar­ka­daþ­lar; bu Par­la­men­to­da, bu ça­tý­da ay­ný ka­de­ri pay­la­þý­yo­ruz. Si­zin yü­zü­nü­ze biz de kö­tü aný­la­ca­ðýz.

Evet, bu Par­la­men­to -al­tý­ný çi­ze­rek söy­lü­yo­rum- ya­sa­ma or­ga­ný, ya­sa ya­pan or­gan. Sý­ra sa­yý­la­rý ge­li­yor oda­la­rý­ný­za. Oku­ma­ya, in­ce­le­me­ye fýr­sat bu­la­ma­dan, ka­pý­dan gi­rer­ken par­mak el­de gi­ri­yor­su­nuz; böy­le þey olur mu?! böy­le Par­la­men­to olur mu?!

MU­HAR­REM DO­ÐAN (Mar­din) – Her aðaç mey­ve­sin­den ta­ný­nýr; me­rak et­me, ta­nýr­lar…

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) - Þim­di, bu, ni­ye, bi­le bi­le la­des yap­ma me­se­le­si önem­li. Bir ýs­ra­rý sür­dü­rü­yor­su­nuz. Ýçi­niz­de, ta­biî ki, her ba­kým­dan tak­dir et­ti­ði­miz, re­jim­le prob­le­mi ol­ma­yan, çok sa­yý­da ar­ka­da­þý­mýz var; biz bu­nu bi­li­yo­ruz; ama, bi­li­yo­ruz ki, ta­kýn­tý­lý ar­ka­daþ­la­rý­nýz da var; bun­la­rý da bi­li­yo­ruz; re­jim­le so­ru­nu olan ar­ka­daþ­la­rý­mýz da var, bun­la­rý da bi­li­yo­ruz.

ZA­FER HI­DI­ROÐ­LU (Bur­sa) – Kim?.. Kim?..

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Þim­di, söy­le­ye­yim mi?

ZA­FER HI­DI­ROÐ­LU (Bur­sa) - Söy­le, kim?..

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) - Söy­le­ye­yim mi?

AGÂH KAF­KAS (Ço­rum) – Kim?.. Sö­zü­nü ge­ri al!..

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Söy­le­ye­yim mi? Söy­le­ye­yim mi?

AGÂH KAF­KAS (Ço­rum) – Has­ta mý­sýn sen!..

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Ben has­ta de­ði­lim, sen has­ta­sýn!.. Söy­le­ye­yim mi bu­ra­da?

BAÞ­KAN – Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, lüt­fen…

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Evet… Ne söy­le­di­ði­mi bi­le­rek söy­lü­yo­rum…

MU­HAR­REM CAN­DAN (Kon­ya) – Sö­zü­nü ge­ri al­sýn Baþ­kan!

BAÞ­KAN – Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, lüt­fen…

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Ne söy­le­di­ði­mi bi­le­rek söy­lü­yo­rum…

AH­MET KO­CA (Af­yon) – Adý­ný ver­sin Baþ­kan…

ZA­FER HI­DI­ROÐ­LU (Bur­sa) – Dal­ga mý ge­çi­yor­sun!..

BAÞ­KAN – Sa­yýn Hý­dý­roð­lu…

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Þim­di, ba­kýn, bi­zim, si­zin­le ara­mýz­da…

MU­HAR­REM CAN­DAN (Kon­ya) – Söy­le­ye­cek ko­nu kal­ma­dý her­hal­de…

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – …ik­ti­dar-mu­ha­le­fet iliþ­ki­si ve çe­liþ­ki­si ya­nýn­da, bi­zim, si­zin­le ara­mýz­da bir gü­ven so­ru­nu var.

MU­HAR­REM CAN­DAN (Kon­ya) – Biz sa­na za­ten gü­ven­mi­yo­ruz!..

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Evet, gü­ven so­ru­nu var…

MU­HAR­REM CAN­DAN (Kon­ya) - Mil­let de gü­ven­mi­yor si­ze!..

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Sen gü­ven­mez­sen gü­ven­me!

HA­LÝL TÝR­YA­KÝ (Ký­rýk­ka­le) – Ba­kar mý­sý­nýz Sa­yýn Baþ­kan, böy­le bir…

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Bi­zim, si­zin­le…

MU­HAR­REM CAN­DAN (Kon­ya) – Gü­ven so­ru­nu­nu ken­di­niz­de ara­yýn!.. Bi­zim mil­let­le ara­mýz­da gü­ven so­ru­nu yok.

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Ara­nýz­da gü­ven so­ru­nu var…

Bu­nu þim­di oku­ma­ya­ca­ðým; ama, bu Par­la­men­to­da, bir gün, bi­zi çok kýz­dý­ra­cak­sý­nýz, bu­nu oku­ya­ca­ðým. Bu­nu oku­du­ðum za­man, ba­ka­ca­ðým, Sa­yýn Agâh Kaf­kas hop­lu­yor mu, yok­sa, kol­tu­ðun al­tý­na mý gi­ri­yor; o za­man, ba­ka­ca­ðým! Evet, al­tý­ný çi­ze­rek söy­lü­yo­rum. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

BAÞ­KAN – Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, kar­þý­lýk­lý ko­nuþ­ma­ya­lým… Lüt­fen, ar­ka­daþ­lar…

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) - Al­tý­ný çi­ze­rek söy­lü­yo­rum…

AGÂH KAF­KAS (Ço­rum) – Sa­yýn Baþ­kan…

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kaf­kas, lüt­fen…

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Al­tý­ný çi­ze­rek söy­lü­yo­rum. Ara­nýz­da, bi­zim­le si­zin ara­nýz­da, ik­ti­dar-mu­ha­le­fet çe­liþ­ki­si­nin öte­sin­de, bir gü­ven so­ru­nu var­dýr.

MU­HAR­REM CAN­DAN (Kon­ya) – Mil­let gü­ven­mi­yor kar­de­þim sa­na, ben ne ya­pa­yým!..

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Var­dýr… Var­dýr ve bu yüz­den de, yap­tý­ðý­nýz her þe­yi, ge­tir­di­ði­niz her þe­yi, çok ariz amik in­ce­le­mek mec­bu­ri­ye­ti­miz var.

Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nun Ta­sa­rý­sý­ný ge­tir­di­niz. Ka­mu­oyu­nu, üç ay, 1 mil­yar­la meþ­gul et­ti­niz. Biz de, az da­ha yu­tu­yor­duk. 1 mil­yar pa­ra ve­ri­le­cek, çe­ki­len kre­di fa­iz­le­ri­nin yüz­de 50’si­ni dev­let öde­ye­cek, ço­cu­ðu­nu özel okul­la­ra gön­de­ren­le­re di­ye. Son­ra, ka­mu­oyu­nu, iki ay böy­le, bi­zi de iki ay meþ­gul et­tik­ten son­ra, pat di­ye ge­tir­di­ði­niz bu 5 in­ci mad­de ne?! Ne bu 5 in­ci mad­de?

MU­HAR­REM CAN­DAN (Kon­ya) – Sa­na mý so­ra­ca­ðýz!

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Sa­yýn AKP grup söz­cü­sü, bu­ra­da, mad­de­yi öy­le gü­zel an­lat­tý ki, bu mad­de ne ge­ti­ri­yor, 1 in­ci mad­de­den baþ­la­dý, 13 ün­cü mad­de­ye ka­dar an­lat­tý. 5 in­ci mad­de­yi ni­ye at­la­dý?! Ni­ye þim­di tek­ri­ri mü­za­ke­re is­ti­yor­su­nuz?! Ben de­me­dim ki hiç­bi­ri­ni­ze gü­ven­mi­yo­ruz, bir kýs­mý­ný­za gü­ven­mi­yo­ruz de­dim.

Ni­ye…

MU­HAR­REM CAN­DAN (Kon­ya) – Ya, mil­let si­ze gü­ven­mi­yor!

FAH­RET­TÝN POY­RAZ (Bi­le­cik) – Mil­let gü­ve­ni­yor, siz gü­ven­me­se­niz ne ya­zar!

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Mil­le­ti de gö­re­cek­si­niz, mil­let gös­te­re­cek si­ze!

Þim­di, bir ta­ne­niz de Gru­bu­nu­za ni­ye sor­mu­yor; ya­hu kar­de­þim, ha­ki­ka­ten ne ya­pý­yor­su­nuz siz, ne bu re­za­let di­ye ni­ye sor­mu­yor­su­nuz Gru­bu­nu­za?

MU­HAR­REM CAN­DAN (Kon­ya) – Se­nin me­se­len de­ðil ki bu! Sa­na ne bun­dan ya!

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Pa­týr pa­týr oy­la­rý ver­di­niz. Þim­di tek­ri­ri mü­za­ke­re is­ten­di­ði za­man, ni­ye is­te­di­niz, ne olu­yor de­di­niz mi?! De­di­niz de, ne ce­vap al­dý­nýz?

MU­HAR­REM CAN­DAN (Kon­ya) – Sa­na ne bun­dan! Me­se­le­ni ko­nuþ sen!

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Ee, bun­la­rý söy­lü­yo­ruz iþ­te.

Onun için, iþ ora­ya ge­li­yor ki, ar­týk si­zin de­di­ði­niz “Al­lah bir”in dý­þýn­da…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Al­tay, 1 da­ki­ka­lýk sü­re içe­ri­sin­de ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz.

Bu­yu­run.

EN­GÝN AL­TAY (De­vam­la) – Bi­ti­ri­yo­rum Sa­yýn Baþ­kan.

…her ko­nu­da þüp­he­ci ol­mak, kuþ­ku­cu ol­mak ve dik­kat­li ol­mak, bi­zim, bu mil­le­te, bu cum­hu­ri­ye­te gö­re­vi­miz­dir.

Yü­ce Mec­li­se say­gý­lar su­nu­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim. (AK Par­ti ve CHP sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

Say­gý­de­ðer ar­ka­daþ­la­rým… Lüt­fen sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri…

Ko­nuþ­ma­lar sý­ra­sýn­da, kar­þý­lýk­lý, ha­tip ile ye­rin­de otu­ran ar­ka­daþ­lar ara­sýn­da söz dü­el­lo­su ve­ya kar­þý­lýk­lý ko­nuþ­ma olun­ca, bu­ra­da ha­ti­bin ve­ya kar­þý­dan ko­nu­þan ar­ka­da­þý­mý­zýn ne de­mek is­te­di­ði­ni an­la­mý­yo­ruz. Onun için, ar­ka­daþ­la­rý­mýz sükûnet­le din­ler­se da­ha ko­nu ra­hat an­la­þý­lýr ve bu ara­da her­han­gi bir sa­taþ­ma fa­lan var­sa, onu da bi­zim din­le­me imkâný­mýz, tu­ta­nak­la­rý ge­tirt­me­den müm­kün ola­bi­lir.

Evet, þim­di, öne­ri­nin le­hin­de, Ada­na Mil­let­ve­ki­li Re­cep Ga­rip.

Sa­yýn Ga­rip, bu­yu­run. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

RE­CEP GA­RÝP (Ada­na) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým; AK Par­ti Grup öne­ri­si­nin le­hin­de ko­nuþ­mak üze­re söz al­dým; he­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Özel­lik­le, söz­le­ri­me baþ­lar­ken, mü­ba­rek ra­ma­za­nýn ken­di coð­raf­ya­mý­za, Türk in­sa­ný­na ve Ýs­lam coð­raf­ya­sý­na ve yer­yü­zü­ne ha­yýr­lar ve mut­lu­luk­lar ge­tir­me­si­ni, esen­lik­ler ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum.

Çok de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, biz, el­bet­te ki, Mec­li­si ola­ða­nüs­tü top­la­dýk ve bun­dan do­la­yý da, bu­ra­da ya­sa­la­rýn çý­ka­rýl­ma­sý için bir­lik­te gö­rüþ­me­ler ya­pý­yo­ruz. An­cak, ifa­de­le­ri­mi­zi kul­la­nýr­ken, kar­þý­lýk­lý bir­bi­ri­mi­zi din­ler­ken da­ha er­dem­li, da­ha say­gýn, da­ha sos­yal, da­ha ba­rýþ­çýl, da­ha Tür­ki­ye’nin bir­bi­ri­ni an­la­ya­bi­le­cek, kay­na­þa­bi­le­cek, bir­bir­le­ri­ne yü­rek yü­re­ðe ve­re­bi­le­cek bir du­ruþ or­ta­ya koy­ma­mýz ge­re­kir­ken, özel­lik­le, 22 nci Dö­nem mil­let­ve­kil­le­ri ola­rak biz, AK Par­ti Gru­bu­nun ça­lýþ­ma­la­rý ve gay­ret­le­ri so­nu­cun­da 800’ü aþ­kýn ya­sa­yý ha­ya­ta ge­çir­dik, hep bir­lik­te ger­çek­leþ­tir­dik. Bir­lik­te ge­ce­le­dik, bir­lik­te va­kit­le­ri har­ca­dýk ve bir­bi­ri­miz­le bu gö­rüþ­me­le­ri ya­par­ken, son de­re­ce es­te­tik, son de­re­ce es­nek, son de­re­ce bir­bi­ri­ni an­la­yan, bu va­ta­nýn ev­lat­la­rý­nýn bir­bi­ri­ne bað­lý ol­ma­sý ge­rek­ti­ði­ni, yek­vü­cut ol­ma­sý ge­rek­ti­ði­ni, Ana­do­lu in­sa­ný­nýn biz­den bir du­ruþ bek­le­di­ði­ni ve bu du­ru­þu mut­lak su­ret­te or­ta­ya koy­ma­mýz için, bu an­la­yýþ­la, bu­gün, bu­ra­da ye­ni­den ya­sal ça­lýþ­ma­la­rý­mý­zý sür­dür­mek için gay­ret et­ti­ði­mi­zi be­lirt­mek­te ya­rar gö­rü­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bir­bi­ri­mi­zi an­la­mak için mut­lak su­ret­te yak­laþ­ma­lý­yýz. Bu ül­ke­nin hay­rý­na, men­fa­atý­na ge­le­ce­ði­mi­zi þe­kil­len­di­rir­ken, ger­çek­ten âli dü­þün­ce­ler­le, yük­sek dü­þün­ce­ler­le bu ül­ke­nin ge­le­ce­ði­ne kat­ký­da bu­lun­ma­lý­yýz. O ne­den­le, bi­raz ön­ce­ki ko­nuþ­ma­lar­da üzül­dü­ðüm, gü­ven or­ta­mý­nýn oluþ­ma­sýn­da son de­re­ce önem­li yol­lar ka­tet­ti­ði­miz þu gün­ler­de, son yýl­lar­da AK Par­ti­miz, ye­di­den yet­mi­þe Tür­ki­ye’nin bü­tü­nü­nü ku­cak­la­mýþ ve ger­çek­ten, Ana­do­lu’nun gö­ren gö­zü ol­muþ­tur, tu­tan eli ol­muþ­tur, dü­þü­nen ak­lý ol­muþ­tur, yü­rü­yen aya­ðý ol­muþ­tur. Biz, bu­nu, bu yaz dö­ne­min­de de köy­le­ri, ka­sa­ba­la­rý, yay­la­la­rý, þe­hir­le­ri gez­di­ði­miz­de de gör­dük. Ger­çek­ten, Ana­do­lu in­sa­ný, AK Par­ti­ye gü­ven­me­ye de­vam edi­yor; bu­nu, ger­çek­ten, gö­ren göz, mut­lak su­ret­te gör­me­ye de­vam edi­yor; ama, gö­rü­yo­rum ki, siz­ler Ana­do­lu’yu gez­mi­yor­su­nuz; gö­rü­yo­rum ki, siz­ler, Tür­ki­ye’de köy­le­ri, ka­sa­ba­la­rý gez­mi­yor­su­nuz. Gez­miþ ol­say­dý­nýz, AK Par­ti­ye, Ýk­ti­da­rý­mý­za hal­kýn na­sýl gü­ven­di­ði­ni çok ciddî nok­ta­da gö­re­cek­ti­niz.

NU­RÝ ÇÝ­LÝN­GÝR (Mer­sin) – San­dýk­ta gö­re­ce­ðiz, san­dýk­ta!

HÜ­SE­YÝN ÖZ­CAN (Mer­sin) – Biz gö­zü­müz­le gö­rü­yo­ruz; ama, na­sýl ol­du...

RE­CEP GA­RÝP (De­vam­la) – Do­la­yý­sýy­la, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, dört yýl­dan bu ya­na, Tür­ki­ye’nin bir­çok vi­la­ye­ti­ni gez­me fýr­sa­tý bul­dum ve Ada­na’nýn da bir­çok köy­le­ri­ni, ka­sa­ba­la­rý­ný, il­çe­le­ri­ni, sü­rek­li, dört yýl­dan bu ya­na gez­me­ye de­vam edi­yo­ruz. 50’nin üze­rin­de kö­yü, bi­za­ti­hi, bu se­ne, 20 gün­lük ge­zi prog­ra­mým­da da gör­düm. Ana­do­lu in­sa­ný, el­li yýl­dan bu ya­na gör­me­miþ ol­du­ðu hiz­me­ti, KÖY­DES pro­je­siy­le, köy­le­re ka­dar… Köy­le­rin yol­la­rý ya­pýl­mýþ, 7 met­re­lik yol­lar ya­pýl­ma­ya de­vam et­miþ. Su­yu ak­ma­yan köy­le­re su­la­rýn aký­týl­dý­ðý­ný biz bu dö­nem­de gör­dük.

HÜ­SE­YÝN ÖZ­CAN (Mer­sin) – To­ros­lar­da köy­lü su bu­la­mý­yor!

RE­CEP GA­RÝP (De­vam­la) – Ne­den dün siz­ler yap­mý­yor­du­nuz?! Ne­den biz­den ön­ce­ki dö­nem­ler­de… (CHP sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler) Biz­den ön­ce­ki dö­nem­ler­de ne­den siz­ler, köy­le­rin yol­la­rý­ný yap­mý­yor­du­nuz, köy­le­rin su­la­rý­ný akýt­mý­yor­du­nuz?! Ýþ­te, AK Par­ti Ýk­ti­da­rý­nýn far­ký bu.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Bu­ra­da, 7 met­re­lik yol­lar bu­ra­da. Ta­rih ko­nu­þu­yor, ta­rih…

RE­CEP GA­RÝP (De­vam­la) - De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, top­lu­ma ön­cü­lük yap­mak, top­lu­ma ön­der­lik yap­mak, top­lu­ma li­der­lik yap­mak çok ko­lay de­ðil­dir. Ge­li­niz, ak­lý­mý­zý ba­þý­mý­za ala­rak; ge­li­niz, bu ül­ke­nin ge­le­ce­ðiy­le il­gi­li yap­mýþ ol­du­ðu­muz ça­lýþ­ma­lar­da, bi­raz da­ha du­ru­þu­mu­zu, güç­lü­lü­ðü­mü­zü, be­ra­ber­li­ði­mi­zi, ko­lek­tif ak­lý­mý­zý bir­leþ­ti­re­rek, bir­lik­te ve be­ra­ber­ce ya­sal dü­zen­le­me­le­ri­mi­zi yap­ma­ya de­vam ede­lim. Emin olu­nuz, Tür­ki­ye ye­ni­den ya­pý­la­ný­yor; bu­nu gör­mek­te ya­rar var.

Ya­sal ça­lýþ­ma­la­rý­mý­zýn bir an ev­vel baþ­la­ma­sý ge­rek­ti­ði­ni dü­þü­nü­yo­rum. Onun için, bu haf­ta, bu­gün, þu sa­at­le­re ka­dar bir tür­lü ça­lýþ­ma­yý baþ­la­ta­ma­dýk ve bi­raz­dan, Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nun Ta­sa­rý­sý, 1151 sý­ra sa­yý­lý ya­sa ge­le­cek ve onun gö­rüþ­me­le­ri de­vam ede­cek ve in­þal­lah, çar­þam­ba gü­nü, 14.00-24.00 sa­at­le­ri ara­sýn­da ça­lý­þa­ca­ðýz ve per­þem­be gü­nü yi­ne 14.00-24.00 sa­at­le­ri ara­sýn­da To­hum­cu­luk Ya­sa­sý­ný gö­rüþ­me­ye baþ­la­mýþ ola­ca­ðýz.

Ben, bu duy­gu­lar­la he­pi­ni­ze say­gý­lar su­nu­yo­rum, sev­gi­ler su­nu­yo­rum. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Ga­rip.

Öne­ri­nin aley­hin­de, De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Sa­yýn Üm­met Kan­do­ðan; bu­yu­run.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; siz­le­ri say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Sa­yýn Ada­na Mil­let­ve­ki­li­miz Re­cep Ga­rip, çok ga­rip bir ko­nuþ­ma yap­tý. Çok ga­rip, çok ga­rip!.. Þim­di, Sa­yýn Ga­rip di­yor ki: “El­li yýl­dan be­ri köy­le­re gö­tü­rül­me­yen hiz­met­le­ri gö­tür­dük.” Al­lah’tan kork Sa­yýn Ga­rip mü­ba­rek ra­ma­zan gü­nü!

ZA­FER HI­DI­ROÐ­LU (Bur­sa) – Doð­ru söy­lü­yor.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Bu köy­le­rin ta­ma­mý­na elek­trik git­miþ­tir, ta­ma­mý­na te­le­fon git­miþ­tir, ta­ma­mý­na okul git­miþ­tir, çok az bir bö­lü­mü­ne, yol dý­þýn­da­ki, ta­ma­mý­na yol git­miþ­tir, su git­miþ­tir… Bu köy­ler, si­zin bah­set­ti­ði­niz köy­ler 300-500 köy yok Tür­ki­ye’de, Sa­yýn Ga­rip. Ben kay­ma­kam­lýk yap­tým, Ma­ni­sa Göl­mar­ma­ra Kay­ma­kam­lý­ðý yap­tým; 92-95… Ma­ni­sa mil­let­ve­kil­le­ri var­sa bu­ra­da, lüt­fen, tas­dik et­sin­ler ve­ya iti­raz­la­rý var­sa söy­le­sin­ler. 1994 yý­lý içe­ri­sin­de Göl­mar­ma­ra’nýn, bir kö­yü ha­ri­cin­de, bü­tün köy­le­ri­ni as­falt yap­týk; 94… Siz gel­miþ­si­niz, 2006 yý­lýn­da, geç­miþ­ten be­ri bu ka­dar ya­pý­lan bü­yük hiz­met­le­rin üze­ri­ne bir çiz­gi çi­ze­cek­sin! Þu­ra­da yap­tý­ðý­nýz 300-500 ta­ne köy var, bu hiz­met­ler­den is­ti­fa­de ede­me­yen köy­ler var; yol, su… On­dan son­ra, kal­kýp ge­le­cek­si­niz, bu­ra­da el­li yýl­dan be­ri ya­pýl­ma­yan hiz­met­le­ri yap­týk di­ye­cek­si­niz! Mü­ba­rek ra­ma­zan gü­nün­de bu söz­ler si­ze ya­kýþ­mý­yor Sa­yýn Ga­rip, ya­kýþ­mý­yor!

RE­CEP GA­RÝP (Ada­na) – Ya­lan söy­lü­yor­sun, doð­ru söy­le­mi­yor­sun.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Ba­ký­nýz, Sa­yýn Çe­lik si­zin ya­ný­nýz­da otu­ru­yor.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kan­do­ðan, lüt­fen…

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Sa­yýn Çe­lik, ben Mu­dan­ya Kay­ma­ka­mý iken Bur­sa Ýl Baþ­ka­nýy­dý Re­fah Par­ti­si­nin, Bur­sa Ýl Baþ­ka­nýy­dý. O dö­nem­de ik­ti­dar da ol­du­lar, Doð­ru Yol Par­ti­siy­le ik­ti­dar yap­tý­lar. Ken­di dö­nem­le­ri –Sa­yýn Çe­lik de bi­lir ki- o dö­nem­de köy­le­re, Bur­sa’da, Mu­dan­ya’da na­sýl çýð gi­bi hiz­met­ler gö­tür­dü­ðü­mü­zü en iyi Sa­yýn Çe­lik bi­lir. Sa­yýn Ga­rip, bir sol ta­ra­fý­na dön de, Sa­yýn Çe­lik’e bir sor. Ya­ni, AK Par­ti­si­ni an­la­mak müm­kün de­ðil. Bü­tün geç­mi­þe, 2002 yý­lý­na ka­dar olan­la­ra bir çiz­gi çi­zi­yor­su­nuz, cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­ni… 2002 yý­lýn­dan bah­se­di­yor­su­nuz.

Ba­kýn, dün bir ha­ber var­dý ga­ze­te­ler­de; oto­ban­lar­dan ve Bo­ðaz Köp­rü­sü ge­çiþ­le­rin­den yý­lýn ilk al­tý ayýn­da 263 tril­yon li­ra ge­lir el­de edil­miþ. Bu, si­zin büt­çe­ni­ze gir­di. Ya­pý­lan oto­ban­lar ve köp­rü­ler­den el­de edi­len ge­lir… Geç­miþ­te Ereð­li De­mir ve Çe­lik’i, Ýs­ken­de­run De­mir ve Çe­lik’i, Ata­türk Ba­ra­jý, Ke­ban Ba­ra­jý, Ka­ra­ka­ya Ba­ra­jý, li­man­lar, ha­va­alan­la­rý, mey­dan­lar, üni­ver­si­te­ler, has­ta­ne­ler, ak­lý­ný­za ne ge­lir­se, o ka­dar bü­yük hiz­met­ler ya­pýl­mýþ; ama, siz, hâlâ, 2002’den, bir çiz­gi çi­ze­cek­si­niz, o çiz­gi­den son­ra­sý­ný meþ­ru gös­te­re­cek­si­niz; 2002’den cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­lu­þu 1923’e ka­dar tu ka­ka… Böy­le bir an­la­yý­þý þid­det­le red­de­di­yo­rum, þid­det­le red­de­di­yo­rum. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler) Evet, halk da red­de­di­yor. Bu­nun bu ko­nuþ­ma­sýn­dan son­ra, Sa­yýn Ga­rip’in bu ko­nuþ­ma­sýn­dan son­ra o ko­nuþ­ma­yý halk da red­de­de­cek.

Ba­ký­nýz, Ýd­ris Na­im Þa­hin bu­ra­da; kay­ma­kam­lýk yap­mýþ­týr. Kaç kö­ye bu hiz­met­le­ri gö­tür­müþ­tür; hem de kýt kay­nak­la­rý kul­la­na­rak. Yol, su, okul, elek­trik, te­le­fon; geç­miþ dö­nem­ler­de gö­tür­müþ­tür, ya­pýl­mýþ­týr. Evet, Sa­yýn Þa­hin, el­bet­te geç­miþ­te he­pi­miz yap­týk bun­la­rý. Dev­le­tin kýt imkânla­rýy­la Tür­ki­ye bu nok­ta­ya… Hem de na­sýl ol­muþ­tur bi­li­yor mu­su­nuz; te­rö­re dev­let geç­miþ­te 100 mil­yar do­lar har­ca­mýþ­týr, o yok­luk içe­ri­sin­de, te­rö­re ay­rý­lan 100 mil­yar do­lar­lýk kay­nak eðer ya­tý­rým­la­ra yö­nel­til­miþ ol­say­dý, bu­gün Tür­ki­ye ka­ça kat­la­nýr­dý… 70’li yýl­la­rý gö­zü­nü­zün önü­ne ge­ti­rin; sen­di­ka­lar, grev­ler, fab­ri­ka­la­rýn iþ­gal­le­ri… O dö­nem­ler­de geç­miþ hü­kü­met­ler 2002 yý­lý­na ka­dar bu hiz­met­le­ri yap­mýþ­lar, ge­tir­miþ­ler.

Si­zin söy­le­ye­ce­ði­niz þey þu ol­ma­lý Sa­yýn Ga­rip: “Geç­miþ­te ça­lý­þan hü­kü­met­le­re te­þek­kür edi­yo­ruz; ama, biz, da­ha iyi­le­ri­ni yap­mak için ik­ti­dar­da­yýz.” Bu­nu söy­le­ye­bi­lir­sin. Da­ha iyi yap­týk­la­rýn var­sa, onu da, gel, bu kür­sü­den an­lat.

Þim­di, Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý bi­raz son­ra ge­le­cek. Þim­di, ora­da bir mad­de da­ha ön­ce ko­mis­yon­da gö­rü­þül­müþ; fa­kat, ko­mis­yon ye­ni­den top­lan­mýþ. Ýçin­de bu­lun­du­ðu­muz eko­no­mik þart­lar­dan do­la­yý bu þar­tý be­nim­se­mi­yo­ruz, ka­bul et­mi­yo­ruz di­ye ko­mis­yon ye­ni­den top­lan­mýþ. Þim­di, ba­ký­yo­ruz, bir ta­raf­tan di­yor­su­nuz ki “büt­çe faz­la ve­ri­yor, ta­rih­te gö­rül­me­miþ öl­çü­de imkânla­ra sa­hi­biz”; di­ðer ta­raf­tan me­mu­ra gel­di mi “efen­dim, ký­sýt­lý büt­çe imkânla­rý bu ka­dar, ne ya­pa­lým bun­dan faz­la­sý­ný ve­re­mi­yo­ruz.”

De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, þim­di, Sa­yýn Al­tý­ku­laç da bi­raz ön­ce bu­ra­da gel­di, de­di­ler ki: “Üm­met Kan­do­ðan’la gö­rüþ­tü­ðü­mü, gö­rüþ­me­di­ði­mi ha­týr­la­mý­yo­rum.” Þim­di, bu­nu söy­le­dik­ten son­ra, ben Sa­yýn Al­tý­ku­laç’a ne söy­le­ye­yim! Ya­ni, beþ gün ön­ce þu­ra­da ge­lip ken­di­siy­le gö­rüþ­tü­ðü­mü, öner­ge­yi gö­tü­rüp önü­ne koy­du­ðu­mu ha­týr­la­mý­yor­sa, bu­ra­ya ge­lip de “Üm­met Bey ba­na böy­le bir þey söy­le­me­di” de­me hak­ký­na sa­hip de­ðil. Ön­ce, gö­rüþ­tü­ðü­mü­zü gö­rüþ­me­di­ði­mi­zi ha­týr­la­ya­cak, bi­le­cek, on­dan son­ra di­ye­cek ki, efen­dim ben Üm­met Bey­le gö­rüþ­tüm ve­ya gö­rüþ­me­dim.

Þim­di, o ge­ce di­yor ki Sa­yýn Al­tý­ku­laç: “Efen­dim, Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðýn­dan gö­rüþ al­dýk.” Pe­ki, gö­rüþ al­dýy­sa­nýz, o ge­ce ni­ye ale­la­ce­le sa­at 10.30-11.00’de iki ta­ne Dý­þiþ­le­ri bü­rok­ra­tý­ný bu­ra­ya ça­ðýr­dý­nýz; ni­ye gel­di o iki bü­rok­rat bu­ra­ya, ni­çin gel­di o iki bü­rok­rat?!

De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, þim­di, Sa­yýn Çe­lik –Sa­yýn Çe­lik de ne­re­de, gö­re­mi­yo­rum da, bi­raz ön­ce bu­ra­day­dý- be­nim ko­nuþ­ma­mý…

FAH­RET­TÝN POY­RAZ (Bi­le­cik) – Ar­kan­da.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Ha­yýr, Sa­yýn Hü­se­yin Çe­lik de­ðil, Sa­yýn Fa­ruk Çe­lik.

…be­nim ko­nuþ­mam­dan, be­nim Ada­let ve Kal­kýn­ma Par­ti­si­ni öz­le­di­ði­mi, tek­rar ora­ya geç­mek is­te­di­ðim gi­bi bir dü­þün­ce içe­ri­sin­de ol­du­ðu­mu ifa­de edi­yor. Þim­di, ben o ko­nuþ­ma­ma iki üç se­fer da­ha bak­tým. Han­gi cüm­le­sin­den onu çý­kar­mýþ, ben me­rak edi­yo­rum Sa­yýn Çe­lik’in. Çok me­rak edi­yo­rum; bu na­sýl bir an­la­ma ka­bi­li­ye­ti­dir me­rak edi­yo­rum. Kal­dý ki, ben bu par­ti­den ay­rýl­dý­ðým, Doð­ru Yol Par­ti­si­ne geç­ti­ðim­de Doð­ru Yol Par­ti­si­nin oy ora­ný ka­mu­oyu araþ­týr­ma­la­rýn­da yüz­de 2 gös­te­ri­li­yor­du. Ben, hiç­bir ge­le­cek bek­len­ti­si ve is­tik­bal en­di­þe­si içe­ri­si­ne gir­me­den bu sý­ra­lar­dan o sý­ra­la­ra geç­tim. (DYP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar) Hiç­bir ge­le­cek en­di­þem yok; an­cak, þim­di, Üm­met Kan­do­ðan’ý tek­rar ora­ya ça­ðý­ra­rak, kan kay­be­den…

ZA­FER HI­DI­ROÐ­LU (Bur­sa) – Ýs­te­mi­yo­ruz, is­te­mi­yo­ruz.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) - ...kan kay­be­den, ba­ra­jý aþ­ma prob­le­mi olan bir par­ti­yi ba­raj al­týn­dan çý­kar­ma nok­ta­sýn­da ben­den des­tek is­ti­yor­sa­nýz, ben yo­kum! (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler, CHP ve Ana­va­tan Par­ti­si sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar) Yok... Yok... Yok... Öy­le yok… Öy­le yok... Ben yo­kum… Ben yo­kum…

Ba­ký­nýz, þim­di, gi­de­cek­si­niz… Biz di­yor­duk ki, biz bu­ra­da di­yor­duk ki, fýn­dýk­la il­gi­li ko­nuþ­ma­lar ya­pý­lýr­ken di­yor­duk ki: Ba­ký­nýz, böy­le ko­nuþ­ma­yýn, siz, ya­kýn­da Ka­ra­de­niz’e gi­de­me­ye­cek­si­niz de­miþ­tik. De­dik, bu­ra­dan söy­le­dik, bu­ra­dan söy­le­dik.

Þim­di, Sa­yýn Fat­sa’ya ya­pý­lan ha­re­ke­ti tas­vip et­me­miz müm­kün de­ðil.

EYÜP FAT­SA (Or­du) – Al­kýþ­la, al­kýþ­la!..

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Tas­vip et­me­miz müm­kün de­ðil. Tep­ki­ler de­mok­ra­tik bir þe­kil­de di­le ge­ti­ril­me­li; an­cak, biz, bu­ra­da di­yo­ruz ki, þim­di Ege’ye de gi­de­me­ye­cek­si­niz. Ni­ye; gi­de­me­ye­cek­si­niz… Þim­di, üzüm fi­yat­la­rý­ný…

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) - Köy­lü­nün üze­rin­den si­ya­set yap­ma­yý bý­rak!

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Sa­yýn Çer­çi, otur!.. Sa­yýn Çer­çi, otur!.. Þim­di, üzüm fi­yat­la­rý ne ka­dar Sa­yýn Çer­çi?!. Ne ka­dar üzüm fi­yat­la­rý?!. Üzüm fi­yat­la­rý ne ka­dar?!.

Ba­ký­nýz, dört yýl ön­ce ku­ru üzüm fi­yat­la­rý Tür­ki­ye’de 1,5 mil­yon, 1,5 YTL dört yýl ön­ce, beþ yýl ön­ce. Þim­di ne ka­dar Sa­yýn Çer­çi; þim­di 1 000 000, 1 100 000, 1,1 YTL. Þim­di, dört yýl ön­ce Ma­ni­sa­lý üzüm üre­ti­ci­le­ri üzü­mü­nü 1,5 YTL’ye sa­tar­ken, bü­tün gir­di fi­yat­la­rý iki ka­tý­na çýk­mýþ­ken, eðer ürün fi­ya­tý 1,1 YTL’ye ge­li­yor­sa, ya­kýn­da Ma­ni­sa’ya da gi­de­mez­si­niz, Ege Böl­ge­si­ne de gi­de­mez­si­niz. Ak­de­niz’de na­ren­ci­ye ge­çen se­ne dal­lar­da…

HÜ­SE­YÝN ÖZ­CAN (Mer­sin) – Za­ten na­ren­ci­ye­ye hiç ge­le­mi­yor­lar…

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Ba­ký­nýz, mil­let­ve­ki­lim tas­dik edi­yor.

Dal­lar­da kal­dý na­ren­ci­ye ge­çen se­ne; ben göz­le­rim­le gör­düm. Bu se­ne Çu­ku­ro­va’ya da gi­de­mez­si­niz. Bak, gi­de­me­ye­cek­si­niz… Gi­de­me­ye­cek­si­niz… Þe­ker­pan­ca­rý… Þe­ker­pan­ca­rý geç­miþ­te­ki fi­yat­la­rý ile þim­di­ki fi­yat­la­rý kar­þý­laþ­tý­rýn.

MEH­MET SOY­DAN (Ha­tay) – Köy­le­ri gez­dim gel­dim..

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Sa­yýn Ha­tay Mil­let­ve­ki­li, bak, Yay­la­dað Kay­ma­kam­lý­ðý yap­tým. Sen Yay­la­dað­lý­sýn. Bak, Yay­la­dað’ýn tek ge­çim kay­na­ðý tü­tün­dü. Bak, tek ge­çim kay­na­ðý tü­tün­dü. Ge­çen­ler­de git­tim Yay­la­dað’a, Yay­la­dað hal­ký pe­ri­þan, pe­ri­þan kar­de­þim. Bak, Yay­la­dað’a gi­de­mez­sin. Bu­ra­da böy­le ko­nu­þur­san, tü­tün­le il­gi­li böy­le söy­ler­sen, siz de Yay­la­dað’a gi­de­mez­si­niz. Ba­kýn, tü­tün­cü pe­ri­þan. 650 000 tü­tün üre­ti­ci­si 250 000’e düþ­müþ. 3-3,5 YTL’ye tü­tü­nü­nü sa­ta­mý­yor bu va­tan­daþ. Þe­ker­pan­ca­rý 1 YTL’nin üze­rin­dey­di bu­nun fi­ya­tý üç dört yýl ön­ce, þim­di 0,89 YTL.

Ar­ka­daþ­lar, han­gi ürü­ne ba­kar­sa­nýz ba­kýn, Tür­ki­ye’de ta­rým bit­ti, çö­kert­ti­niz, yok et­ti­niz ta­rý­mý; yok et­ti­niz!.. Es­naf pe­ri­þan! Çift­çi­de, köy­lü­de ol­ma­yýn­ca es­naf­ta da ol­mu­yor. Ya, þim­di böy­le bir or­tam­da siz ge­le­cek­si­niz bu­ra­ya di­ye­cek­si­niz ki, cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­ni 2002’den baþ­la­ta­cak­sý­nýz, ya­pý­lan hiz­met var­sa ha­ne­ni­ze ya­zý­la­cak, geç­miþ­te ya­pý­lan bü­tün o gör­kem­li hiz­met­le­rin…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kan­do­ðan, bi­raz ne­fes­le­nin…

1 da­ki­ka için­de ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Sa­yýn Baþ­kan, ba­kýn, de­min iz­le­dim, hem Ömer Abu­þoð­lu’na hem de Ha­luk Koç’a 3 da­ki­ka faz­la­dan ver­di­niz.

BAÞ­KAN – Yok…

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Evet, ka­yýt­la­ra ba­ka­bi­lir­si­niz… Ka­yýt­la­ra ba­ka­bi­lir­si­niz… Ben gör­düm, 3 da­ki­ka faz­la­dan ko­nuþ­tu­lar. Ta­kip et­tim Sa­yýn Baþ­kan.

Þim­di, ba­ký­nýz, ge­çen Ak­ça­ko­ca Ýl­çe­si Te­pe­köy Muh­ta­rýy­la da gö­rüþ­tüm. Kö­yü sa­tý­lý­ða çý­kar­mýþ. Te­le­viz­yon­da iz­le­di­niz. Fýn­dýk üre­ten bir köy. Te­le­viz­yon­lar­da gör­dük, muh­ta­rýn ken­di­siy­le de gö­rüþ­tüm. Bü­yük bir pan­kart as­mýþ­lar. Fýn­dý­ðýn bu þe­kil­de­ki çift­çi­nin be­li­ni ký­ran bir fi­yat po­li­ti­ka­sý, Fis­ko­bir­lik düþ­man­lý­ðýn­dan do­la­yý uy­gu­la­nan po­li­ti­ka­lar ne­ti­ce­sin­de bu köy, Te­pe­köy, ken­di kö­yü­nü sa­tý­lý­ða çý­kar­mýþ. Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de ilk de­fa olan bir ha­di­se… Ýlk de­fa olan bir ha­di­se…

Siz fýn­dý­ðýn yüz­de 80’ini üre­te­cek­si­niz, dün­ya­da hâkim ol­du­ðu­muz tek ürün fýn­dýk ola­cak, onun fi­ya­tý­ný da Fis­ko­bir­lik se­çim­le­rin­de ba­þa­rý el­de ede­me­di­ði­niz için, yö­ne­ti­mi de­ðiþ­ti­re­me­di­ði­niz için -tu­ta­nak­lar­da da mev­cut­tur, kon­gre tu­ta­nak­la­rýn­da da mil­let­ve­kil­le­ri­ni­zin na­sýl ko­nuþ­tuk­la­rý var- 8 000 000 Ka­ra­de­niz­li­nin ha­yat hak­ký­ný elin­den ala­cak­sý­nýz.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

ÝS­MA­ÝL BÝ­LEN (Ma­ni­sa) – At­ma… At­ma…

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kan­do­ðan, te­þek­kür ede­rim.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Ben te­þek­kür ede­rim. (CHP ve Ana­va­tan Par­ti­si sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN – Say­gý­de­ðer ar­ka­daþ­la­rým, hiç­bir mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­þý­mý­zýn bu kür­sü­de sö­zü­ne mü­da­ha­le et­mek is­te­mi­yo­ruz; ama, ko­nuþ­tu­ðu­muz ko­nu­lar­la ya­pý­lan ko­nuþ­ma­lar ara­sýn­da­ki il­gi­yi si­zin tak­di­ri­ni­ze su­nu­yo­rum.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Ben ce­vap ver­dim sa­de­ce Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN – Bir þey de­me­dim. Ben siz­den bah­set­me­dim za­ten, ge­nel iti­ba­riy­le ko­nu­þu­yo­rum.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Sa­yýn Ga­rip’in ko­nuþ­ma­sýn­dan son­ra söy­le­ye­cek­ti­niz.

BAÞ­KAN - Say­gý­de­ðer ar­ka­daþ­la­rým, þu hu­su­su ha­týr­lat­mak la­zým: Ba­ký­nýz, bir par­ti gru­bu bir hu­sus­ta bir öne­ri­de bu­lu­nu­yor; ama, bu­ra­ya mü­ra­ca­at­la­rý olu­yor ar­ka­daþ­la­rý­mý­zýn ve o par­ti­nin grup baþ­kan­ve­ki­li ku­ra çe­ki­mi so­nu­cun­da ko­nuþ­ma hak­ký­ný el­de ede­bi­li­yor; ya­ni, bü­tün bun­la­rý bir ne­za­ket içe­ri­sin­de ken­di­mi­zin hal­let­me­si la­zým. Ya­ni, ve­ri­len bir öne­ri­nin hak­kýn­da… Ta­mam, mil­let­ve­kil­le­ri­ne söz hak­ký ve­ri­li­yor, doð­ru­dur; Ýç­tü­zü­ðü uy­gu­lu­yo­ruz, doð­ru­dur; ama, ve­ren gru­bun bir ko­nuþ­ma hak­ký­nýn ol­ma­sý la­zým; bu, çok do­ðal­dýr. Bu­nun tak­di­ri ki­min­dir; bü­tün mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rý­mý­zýn bu­nu tak­dir et­me­si ge­re­kir; bu­nu da bil­gi­le­ri­ni­ze arz edi­yo­rum.

Son ko­nuþ­ma­cý, öne­ri­nin le­hin­de, Sa­kar­ya Mil­let­ve­ki­li Ay­han Se­fer Üs­tün…

Sa­yýn Üs­tün, bu­yu­run. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

AY­HAN SE­FER ÜS­TÜN (Sa­kar­ya) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; AK Par­ti grup öne­ri­si­nin le­hin­de ko­nuþ­mak üze­re söz al­dým; Yü­ce Mec­li­si say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, sa­at 3’ten ön­ce grup­lar ara­sýn­da bir Da­nýþ­ma Ku­ru­lu ger­çek­leþ­ti­ril­di. Bu Da­nýþ­ma Ku­ru­lun­da an­laþ­ma sað­la­na­ma­ma­sý üze­ri­ne Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ken­di grup öne­ri­si­ni, AK Par­ti de ken­di grup öne­ri­si­ni sun­du. Sa­at ne­re­dey­se 5,30’a gel­di, yak­la­þýk iki­bu­çuk sa­at­ten be­ri bu grup öne­ri­le­ri üze­rin­de tar­tý­þý­yo­ruz. Oy­sa, be­nim ka­na­ati­me gö­re, Baþ­kan­lýk bir usul be­lir­le­me­liy­di; çün­kü, önü­mü­ze bak­tý­ðý­mýz­da, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si grup öne­ri­si ile AK Par­ti grup öne­ri­si ara­sýn­da bir nü­ans far­ký var, çok az bir fark var; ya­ni, za­ten gün­dem ola­ða­nüs­tü tek­lif­le be­lir­len­miþ; bu gün­de­mi, bi­zim de­ðiþ­tir­me gi­bi bir þan­sý­mýz yok. Ara­da­ki fark, ça­lýþ­ma sa­at­le­ri 15.00-20.00 mi ol­sun, yok­sa 15.00-24.00 mü ol­sun? Bu öner­ge­le­rin iki­si de ay­ný ma­hi­yet­te, sa­de­ce AK Par­ti grup öne­ri­sin­de bir faz­la­lýk var, bel­ki kap­sam ge­niþ­li­ði var. 1151 sa­yý­lý Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nu Ta­sa­rý­sý­nýn 2 nci mad­de­si­nin tek­ri­ri mü­za­ke­re­si öne­ri­si var.

Þim­di, Baþ­kan­lýk, ka­na­atim­ce bu iki öner­ge­yi ay­ný ma­hi­yet­te öner­ge ola­rak ka­bul et­me­liy­di ve ön­ce AK Par­ti­nin öne­ri­si­ni gö­rüþ­tü­rüp, on­dan son­ra oya su­na­rak gün­de­me geç­me­liy­di ve bu sa­ye­de de, 2,5 sa­at­ten be­ri bir usul tar­týþ­ma­sý içe­ri­sin­de de­ðil de, þu an­da gö­rüþ­me­miz ge­re­ken ko­nu­la­ra geç­miþ olur­duk.

AK Par­ti, grup öne­ri­siy­le ne di­yor; AK Par­ti, önü­müz­de da­ha gö­rüþ­me­miz ge­re­ken Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nu Ta­sa­rý­sý, Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý, To­hum­cu­luk Ka­nu­nu gi­bi önem­li ka­nun­la­rýn ol­ma­sý ha­se­biy­le bu ka­nun­la­rý 15.00 ile 20.00 ara­sýn­da gö­rüþ­me­miz müm­kün ol­ma­dý­ðýn­dan, 15.00 ile 24.00, çar­þam­ba ve per­þem­be gün­le­ri de 14.00 ile 24.00 sa­at­le­ri ara­sýn­da gö­rüþ­me­mi­zi tek­lif edi­yor. An­cak, bu sa­at­ler ara­sýn­da za­man kay­bet­me­den, va­kit kay­bet­me­den Mec­li­si­miz ça­lý­þa­bi­lir­se bu ka­nun­la­rý ya­sa­laþ­týr­ma imkâný­mýz var­dýr.

AK Par­ti grup öne­ri­si­nin le­hin­de söz al­dým, Yü­ce Mec­li­si say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum ar­ka­daþ­lar. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Üs­tün.

Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri…

**III.- Y O K L A M A**

(CHP sý­ra­la­rýn­dan bir grup mil­let­ve­ki­li aya­ða kalk­tý)

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Yok­la­ma is­ti­yo­ruz.

ALÝ TO­PUZ (Ýs­tan­bul) – Yok­la­ma is­ti­yo­ruz.

BAÞ­KAN – Ta­mam… Yok­la­ma is­tek­le­ri­ni tes­pit ede­lim.

Sa­yýn Ke­mal Ana­dol, Ali To­puz, Ati­la Emek, Os­man Öz­can…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Duy­mu­yo­ruz… Ses…

NA­ÝL KA­MA­CI (An­tal­ya) – Ses gi­di­yor, duy­mu­yo­ruz ki ne söy­le­di­ði­ni­zi!

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Sa­yýn Baþ­kan, mik­ro­fo­na bir þey ol­du, se­si­niz du­yul­mu­yor.

BAÞ­KAN - …Mu­har­rem Ýn­ce, Na­il Ka­ma­cý, Ha­lil Bey si­zi yaz­dýk… Hü­se­yin Ba­yýn­dýr, Ve­dat Me­lik, Ýz­zet Çe­tin, Mus­ta­fa Ga­zal­cý, Sa­lih Gün, Meh­met Iþýk, Öz­lem Çer­çi­oð­lu, En­gin Al­tay, Nu­ri Çi­lin­gir…

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, yok­la­ma is­te­mi­ni iþ­le­me ko­ya­ca­ðým.

Yok­la­ma ta­le­bin­de bu­lu­nan mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rý­mý­zýn sis­te­me gir­me­me­le­ri­ni ri­ca edi­yo­rum.

Yok­la­ma için 5 da­ki­ka­lýk sü­re ve­ri­yo­rum ve yok­la­ma iþ­le­mi­ni baþ­la­tý­yo­rum.

(Elek­tro­nik ci­haz­la yok­la­ma ya­pýl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, top­lan­tý ye­ter­sa­yý­sý var­dýr.

Öne­ri­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miþ­tir.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, bir­le­þi­me 5 da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

**Ka­pan­ma sa­ati: 17.31**

**ÝKÝN­CÝ OTU­RUM**

**Açýl­ma Sa­ati: 17.42**

**BAÞ­KAN: Baþ­kan­ve­ki­li Nev­zat PAK­DÝL**

**KÂTÝP ÜYE­LER: Ha­run TÜ­FEK­CÝ (Kon­ya), Türkân MÝ­ÇO­OÐUL­LA­RI (Ýz­mir)**

BAÞ­KAN – Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 129 un­cu Bir­le­þi­mi­nin Ýkin­ci Otu­ru­mu­nu açý­yo­rum.

Ola­ða­nüs­tü top­lan­tý çað­rý öner­ge­si­ne ko­nu ka­nun ta­sa­rý ve tek­lif­le­ri­ni gö­rüþ­mek için, gün­de­min “Ka­nun Ta­sa­rý ve Tek­lif­le­ri ile Ko­mis­yon­lar­dan Ge­len Di­ðer Ýþ­ler” kýs­mý­na ge­çi­yo­ruz.

1 in­ci sý­ra­da yer alan, Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nu Ta­sa­rý­sý ve Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Ce­mal Yýl­maz De­mir’in; Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý Hak­kýn­da Ka­nun Tek­li­fi ile Millî Eði­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nu ra­po­ru­nun gö­rüþ­me­le­ri­ne kal­dý­ðý­mýz yer­den de­vam ede­ce­ðiz.

**VII.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LÝF­LE­RÝ ÝLE KO­MÝS­YON­LAR­DAN**

**GE­LEN DÝ­ÐER ÝÞ­LER**

*1.- Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nu Ta­sa­rý­sý ve Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Ce­mal Yýl­maz De­mir’in; Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý Hak­kýn­da Ka­nun Tek­li­fi ile Millî Eði­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1183, 2/743) (S. Sa­yý­sý: 1151) (x)*

BAÞ­KAN – Ko­mis­yon ve Hü­kü­met ye­rin­de.

126 ncý Bir­le­þim­de, Ýkin­ci Bö­lüm­de yer alan ge­çi­ci 4 ün­cü mad­de ka­bul edil­miþ­ti.

Þim­di bu bö­lüm­de yer alan di­ðer mad­de­le­ri, var­sa, öner­ge iþ­lem­le­ri­ni yap­týk­tan son­ra oy­la­rý­ný­za su­na­ca­ðým.

15 in­ci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

Yü­rür­lük

MAD­DE 15-

BAÞ­KAN – Mad­de üze­rin­de 2 adet öner­ge var­dýr. Öner­ge­le­ri ön­ce ge­liþ sý­ra­la­rý­na gö­re oku­ta­ca­ðým, son­ra ay­ký­rý­lýk­la­rý­na gö­re iþ­le­me ala­ca­ðým.

Ýlk öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Gö­rü­þül­mek­te olan Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ya­sa Ta­sa­rý­sý­nýn 15 in­ci mad­de­sin­de­ki “ya­yý­mý” söz­cü­ðün­den ön­ce gel­mek üze­re “Resmî Ga­ze­te­de” iba­re­si­nin ek­len­me­si­ni arz ve ta­lep ede­riz.

Ber­han Þim­þek Mus­ta­fa Ga­zal­cý Mu­har­rem Ýn­ce

Ýs­tan­bul De­niz­li Ya­lo­va

Or­han Eras­lan Hü­se­yin Ek­mek­ci­oð­lu

Nið­de An­tal­ya

BAÞ­KAN – Di­ðer öner­ge­yi oku­tup iþ­le­me ala­ca­ðým.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Gö­rü­þül­mek­te olan Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ya­sa Ta­sa­rý­sý­nýn 15 in­ci mad­de­si­nin aþa­ðý­da be­lir­ti­len ge­rek­çe­ler­le ta­sa­rý met­nin­den çý­ka­rýl­ma­sý­ný arz ve ta­lep ede­riz.

Ber­han Þim­þek En­gin Al­tay Ha­luk Koç

Ýs­tan­bul Si­nop Sam­sun

Mus­ta­fa Ga­zal­cý Hü­se­yin Ek­mek­ci­oð­lu Ali Cum­hur Ya­ka

De­niz­li An­tal­ya Muð­la

Mu­har­rem Ýn­ce Mus­ta­fa Öz­yurt Or­han Eras­lan

Ya­lo­va Bur­sa Nið­de

BAÞ­KAN – Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tý­lý­yor mu?

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (Ýs­tan­bul) – Ka­týl­mý­yo­ruz Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN – Hü­kü­met?..

DEV­LET BA­KA­NI NÝ­MET ÇU­BUK­ÇU (Ýs­tan­bul) – Ka­týl­mý­yo­ruz Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ga­zal­cý, bu­yu­run.

Sü­re­niz 5 da­ki­ka.

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­niz­li) – Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Baþ­kan.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým; Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ya­sa­sý Ta­sa­rý­sý­ný gö­rüþ­me­ye de­vam edi­yo­ruz. Öner­ge­mi açýk­la­mak için, ar­ka­daþ­la­rý­mýz­la bir­lik­te ver­di­ði­miz öner­ge­yi açýk­la­mak için söz al­dým. Millî Eði­tim Ba­ka­ný yi­ne or­ta­lar­da yok. Bu ya­sa, bir ara as­ký­ya alýn­dý. Yi­ne, ya­sa­nýn son mad­de­le­ri gö­rü­þü­lü­yor; Ba­ka­ný bu­la­mý­yo­ruz.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bir kez, bu ta­sa­rý­nýn te­mel ya­sa ola­rak gö­rü­þül­me­si­ni, biz içi­mi­ze sin­di­re­mi­yo­ruz ve an­la­ya­mý­yo­ruz. Ge­çi­ci mad­de­ler­le bir­lik­te tü­mü 20 mad­de olan bir ta­sa­rý­nýn, üs­te­lik tek­nik olan bir ko­nu­da, ya­ni, eði­tim­le il­gi­li, azýn­lýk okul­la­rýy­la il­gi­li, ya­ban­cý okul­lar­la il­gi­li, özel okul­lar­la il­gi­li, dev­let okul­la­rýy­la il­gi­li, öð­ret­men­le­rin dev­let okul­la­rýn­dan özel okul­la­ra ders ver­me­si­ni il­gi­len­di­ren ko­nu­lar ta­ma­men tek­nik, her mad­de üze­rin­de gö­rüþ­me ya­pýl­ma­sý ve kat­ký ya­pýl­ma­sý ge­re­ken bir ko­nu. Ne yap­tý Hü­kü­met; bi­zi ola­ða­nüs­tü top­la­dý “Av­ru­pa Bir­li­ði­ne uyum pa­ke­ti” di­ye, pa­ke­tin için­den, uyum pa­ke­tiy­le hiç il­gi­si ol­ma­yan bir Özel Okul­lar Ta­sa­rý­sý­ný önü­mü­ze koy­du.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, Millî Eði­tim Ko­mis­yo­nu Baþ­ka­ný, az ön­ce bu­ra­da, –Sa­yýn Al­tý­ku­laç- adý­mý da söy­le­ye­rek Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yo­nu­nun, Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý­nýn tem­sil­ci­si­nin gö­rüþ bil­dir­di­ði­ni söy­le­di. Lüt­fet­ti, gel­di, ba­na da o gö­rü­þü ver­di; ama, ben da­ha ön­ce­ki ko­nuþ­mam­da, Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý söz­cü­sü­nün, Ko­mis­yon­da, bu ko­nu­da bir is­te­ði ol­ma­dý­ðý­ný söy­le­dim.

Ya­ni, Ko­mis­yon­da, Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý söz­cü­sü “eði­tim ko­nu­sun­da Av­ru­pa Bir­li­ði her ül­ke­yi ser­best bý­rak­mýþ­týr; ken­di alan­la­rý­na gi­rer, böy­le bir ko­nu­da mük­te­se­bat yok­tur” de­di ve biz Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ola­rak, bir kar­þý gö­rüþ ya­zý­sý yaz­dýk Ko­mis­yon­da. Millî Eði­tim Ko­mis­yo­nu­nun ra­po­ru­na ba­kar­sa­nýz eli­niz­de­ki ta­sa­rý­da, Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý söz­cü­sü­nün ay­rý bir is­te­mi de yok; ama, son­ra­dan ne ol­duy­sa ol­du, bi­ri­le­ri dev­re­ye gir­miþ, Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðýn­dan Millî Eði­tim Ko­mis­yo­nu­na bir ya­zý gel­miþ, o ya­zý­ya da­ya­na­rak bir öner­ge ha­zýr­la­ný­yor; o öner­ge­den biz ka­bul edil­dik­ten son­ra bil­gi sa­hi­bi ol­duk, bu­ra­da tar­týþ­ma­lar ol­du ve içi­niz­den ba­zý ar­ka­daþ­lar da bu kay­gý­la­ra ka­týl­dý ki, bir haf­ta­dýr ya­sa raf­ta bek­li­yor­du ve þim­di, ye­ni­den gö­rüþ­mey­le, o mad­de­nin, bü­tü­nü oy­lan­ma­dan ön­ce ge­le­ce­ði­ni de dü­þü­nü­yo­ruz.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bu ta­sa­rý­nýn bu bi­çim­de ya­sa­laþ­ma­sý doð­ru de­ðil­dir. Bü­tün öner­ge­ler­de siz ka­pat­mýþ­sý­nýz; bir­kaç öner­ge dý­þýn­da bi­zim ko­nuþ­ma hak­ký­mýz ol­ma­dý. 10 mad­de­de bir 10 da­ki­ka gö­rüþ­me… Þim­di, in­sa­fý­ný­za sý­ðý­ný­yo­rum, ben -ör­ne­ðin, özel okul­lar­dan hiz­met sa­týn al­mak­la il­gi­li bir mad­de var, 8 in­ci mad­de- bu­ra­da sor­dum Sa­yýn Ba­ka­nýn ye­ri­ne otu­ran Ba­ka­na “han­gi hiz­me­ti sa­týn ala­cak­sý­nýz Sa­yýn Ba­ka­ným” de­dim, bir ses yok; son­ra “ya­zý­lý ya­nýt­la­rýz” de­di; ya­sa ge­çe­cek…

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, 12 nci mad­de­nin ba­zý ký­sým­la­rý çe­ki­li­yor; ama, doð­ru­dan özel okul pat­ron­la­rýn­dan hiz­met sa­týn ala­rak dev­le­tin kay­nak­la­rý ak­ta­rý­la­cak.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bu ta­sa­rý eði­tim­de­ki ni­te­li­ði yük­selt­mez. Ba­kýn, hiç­bir öl­çüt yok; özel okul­la­rýn iyi­si­ni kö­tü­sü­nü ayýr­mý­yor. Ama­cý­mýz eði­ti­mi yay­gýn­laþ­týr­mak, ni­te­li­ði yük­selt­mek­se des­tek ver­di­ði­niz oku­lun ni­te­li­ði­ne ba­ka­cak­sý­nýz. Si­zin al­tý­ný­zý oyu­yor­sa, Ana­ya­sa­ya, ya­sa­la­ra uy­mu­yor­sa, bu özel oku­lun des­tek­len­me­si de­mek dev­le­tin var­lý­ðý­ný kös­tek­le­me­si de­mek­tir. Böy­le bir þey ola­maz…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ga­zal­cý, 1 da­ki­ka­lýk sü­re için­de ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz.

Bu­yu­run.

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­vam­la) – Evet.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bu ta­sa­rý­nýn, ge­çen haf­ta söy­le­di­ði­miz gi­bi, ol­du­bit­ti­ye ge­ti­ril­me­den ge­ri çe­kil­me­si­ni öne­ri­yo­ruz. Biz, ka­tý­la­ma­dýk, gö­rüþ­le­ri­mi­zi tam, mad­de mad­de be­lir­te­me­dik, Ko­mis­yon­da gö­rü­þül­dü­ðü bi­çim­den ay­rý bir nok­ta­ya gel­di bu ta­sa­rý. Lüt­fen, bir kez da­ha yi­ne­li­yo­ruz, bu, eði­ti­mi­mi­zi ya­kýn­dan il­gi­len­di­ren mad­de­le­re bi­zim kat­ký­mý­zý, eleþ­ti­ri­mi­zi, öne­ri­mi­zi, yo­ru­mu­mu­zu din­le­mek is­ti­yor­sa­nýz, lüt­fen, bu ta­sa­rý­yý ge­ri çe­kin, ye­ni­den gö­rü­þe­lim, biz de gö­rüþ­le­ri­mi­zi da­ha ra­hat bi­çim­de or­ta­ya ko­ya­lým. Te­mel ya­sa ol­mak­tan, bu ta­sa­rý, çýk­sýn. Ak­si hal­de, ka­mu­oyun­da tar­týþ­ma sü­re­cek­tir ve biz­le­rin kay­gý­la­rý sü­re­cek­tir. O yüz­den, bu ta­sa­rý­nýn için­de bir­çok sa­kýn­ca­lar var. Bun­la­rý 5 da­ki­ka içe­ri­sin­de an­la­ta­mý­yo­ruz, za­man bas­ký­la­ma­sý olu­yor ve…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ga­zal­cý, te­þek­kür edi­yo­rum.

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­vam­la) – Te­þek­kür edi­yo­rum ben de.

BAÞ­KAN – Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Ka­rar ye­ter­sa­yý­sý…

BAÞ­KAN - Ara­ya­ca­ðým.

Öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­me­miþ­tir; ka­rar ye­ter­sa­yý­sý var­dýr.

Di­ðer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Gö­rü­þül­mek­te olan Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ya­sa Ta­sa­rý­sý­nýn 15 in­ci mad­de­sin­de­ki “ya­yý­mý” söz­cü­ðün­den ön­ce gel­mek üze­re “Resmî Ga­ze­te­de” iba­re­si­nin ek­len­me­si­ni arz ve ta­lep ede­riz.

Ber­han Þim­þek (Ýs­tan­bul) ve ar­ka­daþ­la­rý

BAÞ­KAN – Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tý­lý­yor mu?

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (Ýs­tan­bul) – Ka­tý­la­mý­yo­ruz Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN – Hü­kü­met?..

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Ka­týl­mý­yo­ruz.

BAÞ­KAN – Hü­kü­met ve Ko­mis­yon ka­týl­mý­yor efen­dim.

Evet, im­za sa­hip­le­ri…

Öner­ge sa­hip­le­ri adý­na Sa­yýn Mu­har­rem Ýn­ce, bu­yu­run.

Sa­yýn Ýn­ce, sü­re­niz 5 da­ki­ka.

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – Sa­yýn Baþ­kan, sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri; siz­le­ri say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Ön­ce­lik­le, Sa­yýn Ba­ka­ný bu­ra­da gör­mek­ten de çok mut­lu ol­du­ðu­mu be­lirt­mek is­ti­yo­rum; çün­kü, ne ya­zýk ki, gün­ler­dir göz­le­ri­miz ken­di­si­ni arý­yor. Ma­dem bu ka­dar önem­li, ma­dem Mec­lis ola­ða­nüs­tü top­la­ný­yor, ma­dem te­mel ya­sa, Sa­yýn Ba­kan da bu­ra­da ol­ma­lý di­ye dü­þü­nü­yo­rum ve he­men þu so­ru­yu sor­mak is­ti­yo­rum: Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin Hü­kü­me­ti mü­te­ka­bi­li­yet­ten vaz mý geç­ti? 16 Ey­lül 2006 gü­nü, Ata­köy’de, Ba­tý Trak­ya 5 in­ci Ku­rul­ta­yýn­da, Sa­yýn Baþ­ba­kan ay­nen þu cüm­le­le­ri söy­le­miþ­tir: “Dos­tum Kos­tas, ke­sin­lik­le her iliþ­ki­miz­de mü­te­ka­bi­li­yet ara­na­cak­týr.” Ma­dem mü­te­ka­bi­li­yet ara­na­cak, o za­man bu ya­sa ta­sa­rý­sý ne?

Azýn­lýk okul­la­rý ile ya­ban­cý okul­la­rý bir­bi­ri­ne ka­rýþ­tý­rý­yor de­ði­lim, al­tý­ný çi­ze çi­ze söy­lü­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, ba­ký­nýz, bu­ra­da­ki olay þu­dur: Ya­ban­cý okul­la­rýn ta­þýn­maz­la­rý, ge­tir­di­ði­niz ta­sa­rýy­la, þu ana ka­dar sa­de­ce Ba­kan­lý­ða dev­re­di­le­bi­lir­di, bu ta­sa­rýy­la, tü­zü­ðün­de “eði­tim iþ­le­ri ya­pa­bi­lir” de­ni­len her­han­gi bir vak­fa dev­re­di­le­bi­le­cek. Ya­ni, bir say­gýn ya­ban­cý iþa­da­mý Tür­ki­ye’ye ge­le­cek, bir okul ku­ra­cak, son­ra bu­nu her­han­gi bir vak­fa dev­re­de­bi­le­cek, öy­le mi Sa­yýn Ba­kan?

M. CEV­DET SEL­VÝ (Es­ki­þe­hir) – Evet.

MU­HAR­REM ÝN­CE (De­vam­la) – Ýþ­te, ar­ka­daþ­lar, aç­maz bu­ra­da. Ya­ni, da­ha açýk bir ifa­dey­le söy­le­ye­yim: Bir ya­ban­cý iþa­da­mý ge­le­cek, Tür­ki­ye’de bir okul ku­ra­cak ve bu­nu son­ra bir Hý­ris­ti­yan vak­fý­na dev­re­de­bi­le­cek. Bu­na oy ve­re­cek­si­niz þim­di, gö­re­ce­ðim. Kim evet ve­ri­yor, kim ha­yýr ve­ri­yor hep bir­lik­te bu­nu gö­re­ce­ðiz. Ge­ti­ri­len bu­dur ar­ka­daþ­lar.

Türk mü­dür yar­dým­cý­sýn­dan vaz­ge­çi­yor­su­nuz. Ne­den vaz­ge­çi­yor­su­nuz bun­dan? Ge­rek­çe ne? Bu­gün Yu­na­nis­tan’da Ba­tý Trak­ya Türk azýn­lý­ðý var. 30 Ocak 1923’te im­za­lan­mýþ… Ana­do­lu’da ya­þa­yan Rum aha­li­si ile Yu­na­nis­tan’da Ka­ra­su Neh­ri’nin ba­tý­sýn­da ya­þa­yan, Müs­lü­man aha­li­si ola­rak ta­ným­la­nan Türk­ler yer de­ðiþ­tir­miþ, Ýs­tan­bul’da­ki Rum­lar ile Gü­mül­ci­ne’de, De­de­aðaç’ta ve Ýs­ke­çe’de­ki Türk­ler kar­þý­lýk­lý ola­rak kal­mýþ. Pe­ki, siz, bu Türk mü­dür baþ­yar­dým­cý­sý­ný “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­da­þý ola­bi­lir” þek­lin­de de­ðiþ­ti­ri­yor­su­nuz da, bu­nun kar­þý­lý­ðýn­da Gü­mül­ci­ne’de­ki, Ýs­ke­çe’de­ki, De­de­aðaç’ta­ki soy­daþ­la­rý­mýz eði­tim­le il­gi­li ye­ni bir hak al­dý­lar da siz de bu­nun kar­þý­lý­ðýn­da mü­te­ka­bi­li­yet ge­re­ði mi ya­pý­yor­su­nuz bun­la­rý? Ne ol­du? Ki­tap­la­rý mý de­ðiþ­ti? Okul­la­rý­ný mý onar­dý­lar? Va­kýf so­ru­nu­nu mu çöz­dü­ler? Se­çil­miþ müf­tü­yü mü ta­ný­dý­lar? Va­tan­daþ­lýk­tan ýs­kat edi­len 50 000 ki­þi­yi va­tan­daþ­lý­ða mý al­dý­lar? Ne ol­du da siz bu­nu ge­ti­ri­yor­su­nuz? Ya­ni, bu­nu an­la­mak müm­kün de­ðil.

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin sý­nýr­la­rý için­de ya­þa­yan gay­ri­müs­lim­ler bi­zim va­tan­da­þý­mýz­dýr, en az bi­zim ka­dar say­gýn in­san­lar­dýr, hiç iti­ra­zý­mýz yok; ama, Ba­tý Trak­ya’da ya­þa­yan in­san­lar da bi­zim soy­da­þý­mýz­dýr. Yu­nan va­tan­da­þý­dýr, Türk­tür, Müs­lü­man­dýr ve bi­zim soy­da­þý­mýz­dýr ve bun­lar kar­þý­lýk­lý ola­rak Lo­zan Ant­laþ­ma­sý so­nu­cu bu þe­kil­de yer­leþ­miþ­ler­dir. Bun­dan na­sýl vaz­ge­çe­bi­lir­si­niz? Bu­nu ger­çek­ten an­la­ya­bil­miþ de­ði­lim.

Ya­ban­cý okul­la­rýn kon­ten­jan­la­rý­ný, ara­zi­le­ri­ni 5 ka­tý­na ka­dar çý­kar­ma­la­rý­na imkân sað­lý­yor­su­nuz, Ýs­ke­çe’de­ki Mu­zaf­fer Sa­li­hoð­lu or­ta­okul-li­se ka­rý­þý­mý oku­la hiç git­ti­niz mi? Ahýr gi­bi bir yer­de eði­tim ya­pý­yor­lar.

Gü­mül­ci­ne’de­ki Ce­lal Ba­yar Li­se­si­ni zi­ya­ret et­ti­niz mi? Ora­da 140 000 soy­da­þý­mýz ya­þý­yor, gi­de­bi­le­cek­le­ri 2 ta­ne li­se var. Üni­ver­si­te sý­nav­la­rýn­da ver­dik­le­ri yüz­de 0,5 kon­ten­jan­lar­la o ço­cuk­la­rý na­sýl asi­mi­le et­tik­le­ri­ni, na­sýl da­ðýt­týk­la­rý­ný -3 ta­ne Ati­na’ya, 4 ta­ne Se­la­nik’e, 5 ta­ne Ada­lar’a, 8 ta­ne Ko­za­ni’ye bun­la­rý na­sýl da­ðýt­týk­la­rý­ný- na­sýl bil­mez­den ge­le­bi­lir­si­niz, na­sýl gör­mez­den ge­le­bi­lir­si­niz, ger­çek­ten an­la­ya­bil­miþ de­ði­lim. Bu­nu, Ana­mu­ha­le­fet Par­ti­si­nin bir söz­cü­sü ola­rak, ne pa­ha­sý­na olur­sa ol­sun mu­ha­le­fet ede­lim man­tý­ðýy­la söy­le­mi­yo­rum.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ýn­ce, bu­yu­run; 1 da­ki­ka­lýk sü­re… Ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz.

MU­HAR­REM ÝN­CE (De­vam­la) – De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bu Par­la­men­to, her se­çim­de yüz­de 60’ýný ye­ni­ler. Bel­ki yüz­de 60’ýmýz da bir son­ra­ki dö­nem­de ol­ma­ya­ca­ðýz. O za­man, þu an dik du­ra­lým ar­ka­daþ­lar. Bu­nu oy­la­rý­mýz­la ge­ri te­pe­lim.

Te­rör­le Mü­ca­de­le Ya­sa­sý­nýn 6 ncý mad­de­sin­de de, te­rör ör­gü­tü­nün ku­ru­cu­su­na af çý­kar­tý­yor­su­nuz de­dik; ol­maz öy­le þey, yap­mý­yo­ruz de­di­niz, son­ra ge­ri çek­ti­niz. Yap­mý­yor­sa­nýz, ni­ye ge­çir­me­di­niz?!

Þim­di, bu­ra­da da uya­rý­yo­rum: Lo­zan’ý de­li­yor­su­nuz, Lo­zan’ýn 45 in­ci mad­de­si­ne ay­ký­rý bir iþ ya­pý­yor­su­nuz. Yap­tý­ðý­nýz iþ yan­lýþ­týr. Lüt­fen, bu yan­lýþ­tan vaz­ge­çin, 130 000-140 000 soy­da­þý­mý­zý da üz­me­yin di­yo­rum.

Da­ha son­ra­ki mad­de­ler­de gö­rüþ­mek üze­re, he­pi­ni­ze say­gý­lar su­nu­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Sa­yýn Baþ­ka­ným, öner­gey­le il­gi­li bir açýk­la­ma yap­mak is­ti­yo­rum.

BAÞ­KAN – Bu­yu­run Sa­yýn Ba­ka­ným.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; bir yan­lýþ bil­gi­yi dü­zelt­mek için Sa­yýn Baþ­kan­dan söz al­dým.

De­ðer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­þý­mýz, azýn­lýk okul­la­rýn­da Türk mü­dür yar­dým­cý­sýn­dan vaz mý geç­ti­niz þek­lin­de bir so­ru sor­du. Azýn­lýk okul­la­rýn­da Türk mü­dür yar­dým­cý­sý di­ye bir kad­ro söz ko­nu­su de­ðil, böy­le bir is­tih­dam…

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – Ya­ban­cý okul­lar…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Ya­ban­cý…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Ba­kýn “azýn­lýk okul­la­rý” de­di­niz. Ba­kýn, Gü­mül­ci­ne’de­ki…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Ya­ban­cý de­di, ya­ban­cý…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Efen­dim, mü­sa­ade eder mi­sin…

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Kür­sü­ye çýk, ora­da ko­nuþ.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Mü­te­ka­bi­li­yet esa­sý çer­çe­ve­sin­de, Lo­zan Ant­laþ­ma­sý çer­çe­ve­sin­de dü­zen­le­nen okul­lar azýn­lýk okul­la­rý­dýr. Bi­zim, Gü­mül­ci­ne’de­ki Ce­lal Ba­yar Li­se­sin­de, di­ðer okul­lar­da mü­te­ka­bi­li­yet esa­sý­ný göz önün­de bu­lun­dur­ma­mýz, an­cak azýn­lýk okul­la­rýy­la il­gi­li ola­bi­lir.

Di­ye­lim ki, Al­man Li­se­si, Avus­tur­ya Li­se­si, Ro­bert Ko­lej… (CHP sý­ra­la­rýn­dan “ne il­gi­si var” se­si)

Mü­sa­ade edin.

“Bu­ra­lar­da mü­dür yar­dým­cý­sý­nýn Türk asýl­lý ol­ma­sý la­zým” gi­bi bir ifa­de var. Biz, bu “Türk asýl­lý” ifa­de­si­ni, “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti va­tan­da­þý” ola­rak ifa­de edi­yo­ruz. Ni­çin; Ana­ya­sa­mýz­da “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti va­tan­da­þý olan her­kes Türk­tür” ifa­de­si yok mu­dur?

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – Yu­na­nis­tan ya­pý­yor mu onu?

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Efen­dim, bu­nun Yu­na­nis­tan’la ala­ka­sý yok…

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – Na­sýl ala­ka­sý yok?

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – …ya­ban­cý okul­lar­la il­gi­si var. Azýn­lýk okul­la­rý ol­say­dý…

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – Yu­na­nis­tan’da mü­dür yar­dým­cý­sý Yu­nan ol­mak zo­run­da­dýr.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Efen­dim, ba­kýn, bi­zim bu­ra­da da, bu­ra­da­ki okul­da, bi­zim Rum va­tan­daþ­la­rý­mý­zýn ken­di okul­la­rýn­da mü­dür mu­avi­ni de, mü­dür de Rum asýl­lý bi­ri­si­dir. On­lar ken­di okul­la­rý­ný ken­di­le­ri ida­re edi­yor­lar. “Ya­ban­cý­la­rýn Tür­ki­ye'de kur­muþ ol­duk­la­rý okul­lar var. Bu okul­lar­da Türk mü­dür yar­dým­cý­sý­nýn Türk asýl­lý ol­ma­sý ge­re­kir” gi­bi bir ifa­de var­dý. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti ma­dem­ki et­nik kö­ken üze­ri­ne in­þa edil­miþ bir dev­let de­ðil­dir, Ana­ya­sa­da “Türk” ifa­de­si bü­tün Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti va­tan­daþ­la­rý­ný kap­sa­dý­ðý için böy­le bir dü­zen­le­me ya­pýl­mak­ta­dýr. Azýn­lýk okul­la­rýy­la il­gi­li böy­le bir dü­zen­le­me söz ko­nu­su de­ðil­dir; çün­kü yok.

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – Bir iþa­da­mý oku­lu­nu vak­fa dev­re­de­bi­le­cek mi, dev­re­de­me­ye­cek mi?

ÖMER ABU­ÞOÐ­LU (Ga­zi­an­tep) – Bu ka­dar zah­me­te ge­rek var mýy­dý?!

BAÞ­KAN – Te­þek­kür edi­yo­rum.

Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za su­na­ca­ðým…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Ka­rar ye­ter­sa­yý­sý­nýn ara­nýl­ma­sý­ný is­ti­yo­rum.

BAÞ­KAN – Ara­ya­ca­ðým.

Öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za su­na­ca­ðým, ka­rar ye­ter­sa­yý­sý­ný ara­ya­ca­ðým.

Öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­me­miþ­tir, ka­rar ye­ter­sa­yý­sý var­dýr.

Mad­de­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miþ­tir.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, sa­at 20.30’da top­lan­mak üze­re, bir­le­þi­me ara ve­ri­yo­rum.

**Ka­pan­ma Sa­ati: 18.02**

**ÜÇÜN­CÜ OTU­RUM**

**Açýl­ma Sa­ati: 20.30**

**BAÞ­KAN: Baþ­kan­ve­ki­li Nev­zat PAK­DÝL**

**KÂTÝP ÜYE­LER: Ha­run TÜ­FEK­CÝ (Kon­ya), Türkân MÝ­ÇO­OÐUL­LA­RI (Ýz­mir)**

BAÞ­KAN – Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 129 un­cu Bir­le­þi­mi­nin Üçün­cü Otu­ru­mu­nu açý­yo­rum.

1151 sý­ra sa­yý­lý ka­nun ta­sa­rý­sý­nýn gö­rüþ­me­le­ri­ne kal­dý­ðý­mýz yer­den de­vam ede­ce­ðiz.

**VII.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LÝF­LE­RÝ ÝLE KO­MÝS­YON­LAR­DAN**

**GE­LEN DÝ­ÐER ÝÞ­LER (Devam)**

*1.- Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nu Ta­sa­rý­sý ve Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Ce­mal Yýl­maz De­mir’in; Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý Hak­kýn­da Ka­nun Tek­li­fi ile Millî Eði­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1183, 2/743) (S. Sa­yý­sý: 1151) (Devam)*

BAÞ­KAN – Ko­mis­yon ve Hü­kü­met ye­rin­de.

Ta­sa­rý­nýn 16 ncý mad­de­si­ni oku­tu­yo­rum:

Yü­rüt­me

MAD­DE 16.-

BAÞ­KAN – Mad­de üze­rin­de 2 adet öner­ge var­dýr; öner­ge­le­ri ön­ce ge­liþ sý­ra­la­rý­na gö­re oku­tup, son­ra ay­ký­rý­lýk du­rum­la­rý­na gö­re iþ­le­me ala­ca­ðým.

Ýlk öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Gö­rü­þül­mek­te olan Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ya­sa Ta­sa­rý­sý­nýn 16 ncý mad­de­sin­de­ki “hü­küm­le­ri” söz­cü­ðü­nün “mad­de­le­ri” bi­çi­min­de de­ðiþ­ti­ril­me­si­ni arz ve ta­lep ede­riz.

Ber­han Þim­þek Or­han Eras­lan Mus­ta­fa Ga­zal­cý

Ýs­tan­bul Nið­de De­niz­li

Hü­se­yin Ek­mek­ci­oð­lu Mu­har­rem Ýn­ce

An­tal­ya Ya­lo­va

BAÞ­KAN – Di­ðer öner­ge­yi oku­tup iþ­le­me ala­ca­ðým.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Gö­rü­þül­mek­te olan Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ya­sa Ta­sa­rý­sý­nýn 16 ncý mad­de­si­nin aþa­ðý­da be­lir­ti­len ge­rek­çe­ler­le ta­sa­rý met­nin­den çý­ka­rýl­ma­sý­ný arz ve ta­lep ede­riz.

Ber­han Þim­þek Or­han Eras­lan Mus­ta­fa Ga­zal­cý

Ýs­tan­bul Nið­de De­niz­li

Hü­se­yin Ek­mek­ci­oð­lu Mu­har­rem Ýn­ce En­gin Al­tay

An­tal­ya Ya­lo­va Si­nop

Ali Cum­hur Ya­ka

Muð­la

BAÞ­KAN – Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tý­lý­yor mu?

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (Ýs­tan­bul) – Ka­týl­mý­yo­ruz Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN – Hü­kü­met?..

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Ka­týl­mý­yo­ruz Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ýn­ce, ko­nu­þa­cak­sý­nýz…

Bu­yu­run.

Sü­re­niz 5 da­ki­ka.

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – Sa­yýn Baþ­kan, sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri; he­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Da­ha ön­ce­ki ko­nuþ­mam­da ulu­sal bü­tün­lü­ðü­mü­zü il­gi­len­di­ren mü­te­ka­bi­li­yet­le il­gi­li açýk­la­ma­la­rý yap­tým. Þim­di ise, uy­gu­la­ma­da kar­þý­mý­za çý­ka­cak sý­kýn­tý­la­rý siz­ler­le pay­laþ­mak is­ti­yo­rum.

Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, þim­di, di­yor ki, tef­tiþ; iki kez ar­ka ar­ka­ya olum­suz ra­por olur­sa gö­re­vin­den alý­na­cak. Ba­ký­nýz, bu çok yan­lýþ. Yýl­lar­ca özel öð­re­tim ku­rum­la­rýn­da tef­tiþ ge­çir­miþ bi­ri­si ola­rak, oni­ki yýl mü­dür­lük yap­mýþ bi­ri­si ola­rak söy­lü­yo­rum. Mut­la­ka, bu mad­de þöy­le ol­ma­lý­dýr: Ýki ay­rý ki­þi ol­ma­lý­dýr tef­ti­þi ya­pan. Ay­ný mü­fet­ti­þin iki ra­po­ru as­la doð­ru de­ðil­dir. Bu, ora­da be­lir­til­me­miþ­tir; iþ­te, ek­sik­lik­ler­den bi­ri bu­dur.

Bir baþ­ka­sý, resmî okul­lar­da gö­rev ya­pan öð­ret­men­le­rin, 15 sa­ate ka­dar özel okul­lar­da der­se gir­me­si.

Ar­ka­daþ­lar, bu, Ana­ya­sa­ya ay­ký­rý­dýr. Ya­ni, bu ül­ke­de bin­ler­ce genç öð­ret­men var. Bu ço­cuk­lar iþ­siz. Dev­let, is­tih­dam po­li­ti­ka­la­rý­ný ge­liþ­tir­mek zo­run­da­dýr, iþ­siz­li­ði azal­ta­cak yön­de po­li­ti­ka­lar ge­liþ­tir­mek zo­run­da­dýr. Ya­ni, siz, bu ül­ke­de bin­ler­ce genç iþ­siz­ken, dev­le­tin resmî okul­la­rýn­da gö­rev ya­pan öð­ret­men­le­re, 15 sa­ate ka­dar, özel okul­lar­da gö­rev yap­ma þan­sý ve­ri­yor­su­nuz. Genç­ler ne ola­cak?

MEH­MET SA­RI (Os­ma­ni­ye) – Öð­ret­men­le­rin önü­nü açý­yo­ruz.

MU­HAR­REM ÝN­CE (De­vam­la) – Öð­ret­men­le­rin önü­nü aç­mý­yor­su­nuz, genç­le­rin önü­nü tý­ký­yor­su­nuz.

Bir di­ðe­ri, öð­ren­ci­le­rin özel öð­re­tim ku­rum­la­rý­nýn rek­lam­la­rýn­da kul­la­nýl­ma­sýy­la il­gi­li dü­zen­le­me de bu­ra­da ye­ter­siz. Bu dü­zen­le­me da­ha ka­tý ku­ral­la­rý içer­me­liy­di; ama, ne ya­zýk ki, bu­nun­la il­gi­li en ufak bir þey gör­mü­yo­ruz.

Yi­ne, va­li­lik, lü­zum gö­rü­len du­rum­lar­da, yö­ne­ti­ci ya da öð­ret­me­ni gö­re­vin­den uzak­laþ­tý­ra­bi­le­cek.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bu o ka­dar muð­lak bir ifa­de ki, o ka­dar ge­niþ bir ifa­de ki… Lü­zum gö­rü­len hal­ler... Ba­ký­nýz ne ola­cak: Bu ya­sa­ma or­ga­ný bir ka­nun ya­pý­yor. Ka­nun çý­ka­ra­ca­ðýz bu­ra­da. Son­ra bu yet­ki­yi va­li­lik­le­re ve­re­ce­ðiz. Va­li­lik, özel öð­re­tim ku­ru­mun­da gö­rev ya­pan bir us­ta öð­re­ti­ci­yi, öð­ret­me­ni ya da yö­ne­ti­ci­yi, lü­zum gö­rü­len bir du­rum üze­ri­ne gö­re­vin­den ala­cak, son­ra bu özel öð­re­tim ku­ru­mu­nun yö­ne­ti­ci­si bi­ze ge­le­cek, ya­ni mil­let­ve­kil­le­ri­ne ge­le­cek “bu du­ru­mu çöz” di­ye­cek, biz de va­li­ye te­le­fon açýp ri­ca ede­ce­ðiz. Ken­di­mi­zi kü­çük dü­þür­dü­ðü­mü­zün far­kýn­da mý­yýz? Ne de­mek, lü­zum gö­rü­len du­rum­lar­da va­li­lik özel öð­re­tim ku­ru­mu­nun yö­ne­ti­ci­si­ni, öð­ret­me­ni­ni gö­rev­den alýr? Þu­nu ek­le­ye­mez miy­dik ora­ya: Va­li­lik, özel öð­re­tim ku­ru­mu­nun yö­ne­ti­ci­si­ne ya da öð­ret­me­ni­ne ya­zý­lý ola­rak bil­dir­mek zo­run­da­dýr bu­nu; lü­zum gö­rü­len du­ru­mu, öð­ret­me­ne, yö­ne­ti­ci­ye, va­li­lik bil­dir­mek du­ru­mun­da­dýr. Böy­le bir yet­ki ola­maz, ol­ma­ma­lý­dýr. Bu­nu kim yaz­mýþ, kim ha­zýr­la­mýþ, doð­ru­su, me­rak edi­yo­rum. Ya ken­di­si­ni ge­le­cek­te va­li ada­yý gö­rü­yor bü­rok­rat­lar­dan bi­ri­si ya da göz­den kaç­mýþ bir du­rum bu.

Yi­ne, özel okul­lar dý­þýn­da­ki etüt eði­tim mer­kez­le­ri­nin, kurs­la­rýn, ders­ha­ne­le­rin açýl­ma iz­ni­ni va­li­lik­le­re bý­rak­mak da müt­hiþ yan­lýþ bir olay­dýr. Kar­þý­la­þa­ca­ðý­mýz zor­lu­ðu þim­di­den gö­rü­yor gi­bi­yim. Trab­zon’da­ki Va­li­li­ðin stan­dart­la­rý ile, is­tek­le­ri ile Ma­ni­sa’da­ki fark­lý ola­cak, Edir­ne’de­ki ile Di­yar­ba­kýr’da­ki fark­lý ola­cak. Ýl­le­ri­miz­de, özel öð­re­tim ko­nu­sun­da ye­tiþ­miþ ele­man­la­rý­mýz yok. Bu­ra­da­ki millî eði­tim mü­dür­lük­le­ri­nin, va­li­lik­le­rin is­tek­le­ri, ku­rum aç­may­la il­gi­li stan­dart­lar yö­ner­ge­si­ni uy­gu­la­ma­la­rý, yo­rum­la­ma­la­rý o ka­dar fark­lý ola­cak ki… Ma­ni­sa’da­ki bir ders­ha­ne­nin özel­lik­le­ri ile Amas­ya’da­ki bir ders­ha­ne­nin özel­lik­le­ri çok fark­lý ola­cak. Bu çok yan­lýþ­týr. Ke­sin­lik­le bu yet­ki Ba­kan­lýk­ta ol­ma­lý­dýr.

Ne­den, pe­ki, özel okul­la­rýn açýl­ma iz­ni­ni Ba­kan­lýk­ta bý­ra­ký­yor­su­nuz da, di­ðer­le­ri­ni ne­den va­li­lik­le­re ve­ri­yor­su­nuz? Bu ko­nu­da müt­hiþ bir yan­lýþ­lýk ola­cak.

Yi­ne çok fark­lý bir…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – 1 da­ki­ka­lýk sü­re içe­ri­sin­de ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz.

Bu­yu­run Sa­yýn Ýn­ce.

MU­HAR­REM ÝN­CE (De­vam­la) – Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Baþ­kan.

Yi­ne, ba­ký­nýz, özel okul­lar­da­ki elek­trik ve su pa­ra­sý­ný dev­let okul­la­rýy­la eþit­le­di­niz. Pe­ki... Pe­ki, Sa­yýn Ba­kan, haf­ta so­nun­da okul­lar­da kurs açý­lýr; ya­ni, bu dev­le­tin resmî okul­la­rýn­da haf­ta so­nu kurs açý­lýr; ya­ni, ders­ha­ne, ya­ni, kurs fa­ali­ye­ti ya­par okul. Siz haf­ta so­nun­da ay­rý bir sa­yaç mý ta­ka­cak­sý­nýz okul­la­ra?! Böy­le bir þey ola­maz. Ya­ni, siz 625 sa­yý­lý Ya­sa­ya da­ya­na­rak özel öð­re­tim ku­ru­mu aç­tý­ra­cak­sý­nýz, son­ra, dev­let ola­rak onun­la re­ka­bet ede­cek­si­niz! Bu­nu na­sýl çö­ze­cek­si­niz? Mah­ke­me­ye ve­rir­ler si­zi. Ve ta­rih­te re­kor ký­rý­yor­su­nuz, en faz­la da­va açý­lan Ba­kan­sý­nýz yap­tý­ðý­nýz dü­zen­le­me­ler­le, yö­net­me­lik­ler­le; 104 ta­ne yö­net­me­lik de­ðiþ­tir­di­niz.

Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin bir re­kort­me­ni­si­niz. Bu­nu na­sýl çö­ze­cek­si­niz? Bun­la­rý na­sýl gö­re­mi­yor­su­nuz? Bun­la­rýn hep­si yar­gý­dan dö­ne­cek ar­ka­daþ­lar. Tu­ta­nak­la­ra geç­sin di­ye söy­lü­yo­rum.

Te­þek­kür edi­yo­rum Sa­yýn Baþ­kan, Yü­ce Mec­li­se say­gý­lar su­nu­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Ýn­ce.

Öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Sa­yýn Baþ­kan, ka­rar ye­ter­sa­yý­sý…

BAÞ­KAN – Ara­ya­ca­ðým Sa­yýn Ana­dol.

Öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za su­nup, ka­rar ye­ter­sa­yý­sý­ný ara­ya­ca­ðým.

Öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler…

Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, ka­rar ye­ter­sa­yý­sý yok­tur; bir­le­þi­me 5 da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

**Ka­pan­ma Sa­ati: 20.41**

**DÖR­DÜN­CÜ OTU­RUM**

**Açýl­ma Sa­ati: 20.50**

**BAÞ­KAN: Baþ­kan­ve­ki­li Nev­zat PAK­DÝL**

**KÂTÝP ÜYE­LER: Ha­run TÜ­FEK­CÝ (Kon­ya), Türkân MÝ­ÇO­OÐUL­LA­RI (Ýz­mir)**

BAÞ­KAN – Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 129 un­cu Bir­le­þi­mi­nin Dör­dün­cü Otu­ru­mu­nu açý­yo­rum.

1151 sý­ra sa­yý­lý ka­nun ta­sa­rý­sý­nýn gö­rüþ­me­le­ri­ne kal­dý­ðý­mýz yer­den de­vam ede­ce­ðiz.

**VII.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LÝF­LE­RÝ ÝLE KO­MÝS­YON­LAR­DAN**

**GE­LEN DÝ­ÐER ÝÞ­LER (De­vam)**

*1.- Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nu Ta­sa­rý­sý ve Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Ce­mal Yýl­maz De­mir’in; Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý Hak­kýn­da Ka­nun Tek­li­fi ile Millî Eði­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1183, 2/743) (S. Sa­yý­sý: 1151) (De­vam)*

BAÞ­KAN – Ko­mis­yon ve Hü­kü­met ye­rin­de.

Ta­sa­rý­nýn 16 ncý mad­de­si üze­rin­de ve­ril­miþ bi­rin­ci öner­ge­nin oy­la­ma­sýn­da ka­rar ye­ter­sa­yý­sý bu­lu­na­ma­mýþ­tý. Þim­di, öner­ge­yi tek­rar oy­la­rý­ný­za su­na­ca­ðým ve ka­rar ye­ter­sa­yý­sý­ný ara­ya­ca­ðým.

Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­rar ye­ter­sa­yý­sý var­dýr; öner­ge ka­bul edil­me­miþ­tir.

Di­ðer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Gö­rü­þül­mek­te olan Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ya­sa Ta­sa­rý­sý­nýn 16 ncý mad­de­sin­de­ki “hü­küm­le­ri” söz­cü­ðü­nün “mad­de­le­ri” bi­çi­min­de de­ðiþ­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

Ber­han Þim­þek (Ýs­tan­bul) ve ar­ka­daþ­la­rý

BAÞ­KAN – Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tý­lý­yor mu?

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (Ýs­tan­bul) – Ka­týl­mý­yo­ruz Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN – Hü­kü­met?..

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Ka­týl­mý­yo­ruz Sa­yýn Baþ­kan.

HÜ­SE­YÝN EK­MEK­CÝ­OÐ­LU (An­tal­ya) – Sa­yýn Baþ­kan…

BAÞ­KAN – Bu­yu­run Sa­yýn Ek­mek­ci­oð­lu.

Sü­re­niz 5 da­ki­ka.

HÜ­SE­YÝN EK­MEK­CÝ­OÐ­LU (An­tal­ya) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; gö­rü­þül­mek­te olan ka­nun ta­sa­rý­sý­nýn 16 ncý mad­de­sin­de ver­miþ ol­du­ðu­muz öner­ge üze­ri­ne söz al­mýþ bu­lun­mak­ta­yým; he­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

AKP Hü­kü­me­ti, ik­ti­da­ra ge­li­þi­nin he­men ar­dýn­dan özel okul­la­rý des­tek­le­mek adý­na, ka­mu kay­nak­la­rý­ný özel okul­la­ra ak­tar­mak için çe­þit­li gi­ri­þim­ler­de bu­lun­muþ­tur. Ka­mu kay­nak­la­rý­nýn özel eði­tim ku­rum­la­rý­na trans­fe­ri­ni ve eði­ti­mi­ni kýs­men pa­ra­lý ha­le ge­tir­mek ama­cýy­la Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nun Ta­sa­rý­sý­ný ha­zýr­la­mýþ­týr.

Av­ru­pa Bir­li­ði uyum ya­sa­la­rý çer­çe­ve­sin­de gün­de­me ge­ti­ri­len ta­sa­rý­nýn ama­cý ve içe­ri­ðin­de eði­ti­min ih­ti­yaç­la­rý de­ðil, özel eði­tim ku­rum­la­rý­nýn yýl­lar­dýr dil­len­dir­di­ði is­tek ve bek­len­ti­ler yer al­mak­ta­dýr.

Eði­tim sis­te­mi­nin dað gi­bi bi­rik­miþ so­run­la­rý var­ken, ka­mu okul­la­rý­nýn pek çok zo­run­lu har­ca­ma­sý, öde­nek ye­ter­siz­li­ði ge­rek­çe­siy­le öð­ren­ci ve ve­li­le­rin omuz­la­rý­na yý­kýl­mýþ­týr.

Özel okul­la­rýn Hü­kü­met ta­ra­fýn­dan des­tek­len­me­si, eði­tim­de tüc­car si­ya­se­tin gel­di­ði son aþa­ma­yý gös­ter­mek­te­dir. Hü­kü­met, böy­le­si bir uy­gu­la­may­la pa­ra­lý eði­ti­me prim ver­mek­te­dir.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, An­tal­ya’nýn il­çe­si Ma­nav­gat Ýl­çe Millî Eði­tim Mü­dür­lü­ðü bün­ye­sin­de, þu an­da 300’ün üze­rin­de öð­ret­men, 10 þu­be mü­dü­rü, 160 il­köð­re­tim…

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ek­mek­ci­oð­lu, bir 5 sa­ni­ye­ni­zi ri­ca ede­yim.

Say­gý­de­ðer ar­ka­daþ­la­rým, lüt­fen sükûne­ti sað­la­ya­lým.

Bu­yu­run.

HÜ­SE­YÝN EK­MEK­CÝ­OÐ­LU (De­vam­la) – …160 il­köð­re­tim, 60 li­se den­gi ol­mak üze­re, top­lam 320 ders­lik, 3 ge­nel li­se, 50 me­mur, 100 hiz­met­li, 6 ka­lo­ri­fer­ci ih­ti­ya­cý bu­lun­mak­ta­dýr. Bu, sa­de­ce, bir il­çe­mi­zin acil ih­ti­yaç­la­rýn­dan­dýr; va­rýn, ül­ke ge­ne­li­ni siz dü­þü­nün. Du­rum böy­ley­ken, özel okul­la­ra kay­nak ak­ta­rýl­ma­sý, açýk­la­na­bi­le­cek bir du­rum de­ðil­dir.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; ge­nel büt­çe­den ve Millî Eði­tim Ba­kan­lý­ðý büt­çe­sin­den ya­tý­rým­la­ra ay­rý­lan pay­da­ki azal­ma, va­tan­daþ­la­rý­mý­zýn, eði­tim ma­li­ye­ti­ni üst­len­me­de da­ha çok yü­küm­lü­lük al­tý­na gir­di­ði açýk­ça göz­len­mek­te­dir. Eði­tim har­ca­ma­la­rý­nýn fi­nans­man kay­nak­la­rý­na gö­re da­ðý­lý­mý, eði­tim­de ma­li­ye­tin fa­tu­ra­sý­nýn her ge­çen gün ve­li­ye da­ha çok yük­len­di­ði­ni or­ta­ya koy­mak­ta­dýr. Millî Eði­tim Ba­kan­lý­ðý­nýn ya­tý­rým büt­çe­si de son beþ yýl­da yüz­de 50 azal­mýþ­týr. Kon­so­li­de büt­çe ya­tý­rým­la­rýn­dan Ba­kan­lý­ðýn ya­tý­rým­la­rý­na ay­rý­lan pay da her ge­çen yýl azal­mak­ta­dýr. Bu, þu an­la­ma gel­mek­te­dir: Millî Eði­ti­me ya­pý­lan eði­tim­de ti­ca­ri­leþ­me eði­li­min­de son yýl­lar­da çok ciddî ar­týþ­la­rýn ol­du­ðu­nu or­ta­ya koy­mak­ta­dýr; ya­ni, ya­tý­rým­la­rýn git­tik­çe azal­dý­ðý­ný gös­ter­mek­te­dir.

Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nu Ta­sa­rý­sý­nýn ge­nel ge­rek­çe­sin­de “eði­tim­de plan­la­ma, öð­re­tim prog­ram­la­rý­ný ge­liþ­tir­me, de­net­le­me ve ko­or­di­nas­yon iþ­le­vi dý­þýn­da­ki hiz­met­le­rin özel sek­tör ta­ra­fýn­dan yü­rü­tül­me­si, dev­le­tin eði­tim yü­kü­nü ha­fif­le­te­ce­ði gi­bi fi­nans so­run­la­rý­nýn aþýl­ma­sýn­da da et­ki­li ola­cak ve da­ha ka­li­te­li eði­tim ve­ril­me­sin­de olum­lu ge­liþ­me­le­re or­tam ha­zýr­la­ya­cak­týr” söz­le­riy­le be­lir­ti­len he­de­fi, eði­ti­min id­dia et­ti­ði gi­bi bir­ký­sým de­ðil ta­ma­mý­nýn pi­ya­sa me­ka­niz­ma­sý­na terk edi­le­ce­ði­nin iti­ra­fý­dýr. Millî Eði­tim Ba­kan­lý­ðý­nýn gö­rev­le­ri, bu ta­sa­rýy­la, plan­la­ma, öð­re­tim prog­ram­la­rý ge­liþ­tir­me, de­net­le­me ve ko­or­di­nas­yon­la sý­nýr­lan­dý­rýl­mak­ta­dýr. Bu­ra­da eði­ti­min ka­mu­sal fi­nans­ma­nýn­dan söz edil­me­mek­te ve eði­tim­de so­run­la­rýn özel öð­re­tim­le aþý­la­ca­ðý id­dia edil­mek­te­dir. Bu du­rum, Hü­kü­me­tin asýl ni­ye­ti­nin, ka­mu­sal eði­tim hiz­met­le­ri­ni ta­ma­men pi­ya­sa ko­þul­la­rý­na terk ede­rek özel­leþ­tir­mek ol­du­ðu­nu gös­ter­mek­te­dir.

De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bu ta­sa­rý Tür­ki­ye’nin eði­tim an­la­yý­þý­ný de­ðiþ­tir­me­yi he­def­le­mek­te­dir. Oy­sa, 1739 sa­yý­lý Millî Eði­tim Te­mel Ka­nu­nun­da ön­ce­lik ka­mu­da­dýr. Eði­tim, dev­le­tin ver­me­si ge­re­ken ön­ce­lik­li bir hiz­met ol­mak­tan çý­ka­rýl­mak­ta­dýr. Ta­sa­rý­da, bir yan­dan eði­ti­min bü­tün yü­kü­nün dev­le­tin sýr­týn­da ol­du­ðu, eði­ti­me kay­nak ak­tar­mak­ta güç­lük çe­kil­di­ði di­le ge­ti­ri­lir­ken, di­ðer yan­dan da, özel öð­re­ti­mi teþ­vik et­mek için ka­mu­dan ciddî bir kay­nak ak­ta­rý­la­cak ol­ma­sý bü­yük bir çe­liþ­ki­dir. Ay­ný za­man­da, hep­si kâr et­mek ama­cýy­la kon­ten­jan­la­rý­ný dol­du­ra­ma­yan ki­mi çev­re­le­re, de­ði­þik amaç­lar­la ku­rul­muþ va­kýf ve ce­ma­at­le­re bað­lý okul­la­rý ge­liþ­tir­me amaç­lan­mak­ta­dýr. AKP Hü­kü­me­ti ka­mu ya­ra­rý gö­zet­ti­ði­ni id­dia ede­rek, özel okul­la­rý des­tek­le­mek is­te­mek­te­dir.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ek­mek­ci­oð­lu, lüt­fen ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz.

Bu­yu­run efen­dim.

HÜ­SE­YÝN EK­MEK­CÝ­OÐ­LU (De­vam­la) – Ta­mam­lý­yo­rum Sa­yýn Baþ­kan; te­þek­kür ede­rim.

Eðer, AKP Hü­kü­me­ti ger­çek­ten ka­mu ya­ra­rý­ný gö­ze­ti­yor­sa, ka­mu kay­nak­la­rý­ný özel okul­la­ra ak­tar­mak ye­ri­ne, her­ke­se eþit, pa­ra­sýz ve ka­mu­sal eði­tim an­la­yý­þý­ný ha­ya­ta ge­çir­me­li­dir.

Ver­miþ ol­du­ðu­muz öner­ge­ye olum­lu oy ve­re­ce­ði­ni­zi dü­þü­nür; he­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­la­rým. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Ek­mek­ci­oð­lu.

Öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­me­miþ­tir.

16 ncý mad­de­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miþ­tir.

Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, ikin­ci bö­lüm­de yer alan mad­de­le­rin oy­la­ma­la­rý ka­bul edil­miþ­tir.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, ta­sa­rý­nýn gö­rüþ­me­le­ri ta­mam­lan­mýþ­týr.

Þim­di, Hü­kü­me­tin, gö­rü­þül­mek­te olan 1151 sý­ra sa­yý­lý Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nu Ta­sa­rý­sý­nýn 2 nci mad­de­si­nin ye­ni­den gö­rü­þül­me­si­ne iliþ­kin, Ýç­tü­zü­ðün 89 un­cu mad­de­si­ne gö­re bir ta­le­bi var­dýr. Baþ­kan­lýk, bu ta­le­bi ye­ri­ne ge­ti­re­cek­tir.

Bi­raz ev­vel ka­bul edil­miþ bu­lu­nan öne­ri doð­rul­tu­sun­da, þim­di, Hü­kü­me­tin is­te­mi­ni oku­tup, oy­la­rý­ný­za su­na­ca­ðým.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Gö­rü­þül­mek­te olan 1151 sý­ra sa­yý­lý ka­nun ta­sa­rý­sý­nýn 2 nci mad­de­si­nin Ýç­tü­zük 89 un­cu mad­de­ye gö­re ye­ni­den gö­rü­þül­me­si­ni arz ede­rim.

Hü­se­yin Çe­lik

Millî Eði­tim Ba­ka­ný

BAÞ­KAN – Ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum:

Ge­rek­çe:

Mad­de­ler ara­sýn­da uyum sað­lan­mak ama­cýy­la.

BAÞ­KAN – Hü­kü­me­tin ta­le­bi­ni oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miþ­tir.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, þim­di, ka­bul edi­len is­tem uya­rýn­ca, ta­sa­rý­nýn 2 nci mad­de­si­ni ye­ni­den gö­rüþ­me­ye açý­yo­rum.

2 nci mad­de üze­rin­de ilk söz, Ana­va­tan Gru­bu adý­na, Er­zu­rum Mil­let­ve­ki­li Ýb­ra­him Öz­do­ðan. (Ana­va­tan Par­ti­si sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

Sa­yýn Öz­do­ðan, sü­re­niz 10 da­ki­ka.

Bu­yu­run.

ANA­VA­TAN PAR­TÝ­SÝ GRU­BU ADI­NA ÝB­RA­HÝM ÖZ­DO­ÐAN (Er­zu­rum) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým; 1151 sý­ra sa­yý­lý Özel Öð­re­tim Ya­sa Ta­sa­rý­sý­nýn bi­rin­ci bö­lü­mü­nün 2 nci mad­de­si, Ýç­tü­zük ge­re­ðin­ce, Ýç­tü­zü­ðün 89 un­cu mad­de­si ge­re­ðin­ce, Hü­kü­me­tin is­te­ðiy­le, mad­de­ler ara­sýn­da uyum sað­la­mak ama­cýy­la, tek­ri­ri mü­za­ke­re­ye açýl­mýþ­týr de­ðer­li ar­ka­daþ­lar. Þim­di, bu­ra­da, bir þe­ye dik­ka­ti­ni­zi çek­mek is­ti­yo­rum. Mad­de­ler ara­sýn­da uyum sað­la­mak ama­cýy­la ba­ha­ne­si, adý üs­tün­de, tam bir ba­ha­ne­dir. Bu­ra­da, çün­kü, mýz­rak çu­va­la sýð­ma­mak­ta­dýr. Bu tek­lif­le, ki, bu tek­li­fi ge­ti­ren, þu an­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu sý­ra­sýn­da otu­ran Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­ný Sa­yýn Ali Coþ­kun ta­ra­fýn­dan ge­ti­ril­miþ­tir; ya­ni, ke­sin­lik­le, bu, ön­ce­den bi­li­nen teh­li­ke­nin, son­ra­dan mil­let bu iþe ne der, oy ora­ný­mýz yýp­ra­nýr mý yýp­ran­maz mý en­di­þe­siy­le tek­ri­ri mü­za­ke­re­ye açýl­mýþ­týr. Baþ­ka hiç­bir ne­de­ni yok­tur de­ðer­li ar­ka­daþ­lar.

Bu Hü­kü­met dö­ne­min­de -vic­dan­la­rý­ný­za ses­len­mek is­ti­yo­rum, Al­la­hý­ný­zý se­ver­si­niz- mil­let için han­gi ya­sa ta­sa­rý­sý­ný ge­tir­di­niz; mil­let için ne­ler yap­tý­nýz?! An­cak ve an­cak “Av­ru­pa Bir­li­ði­ne uyum sað­la­mak” adý al­týn­da, Av­ru­pa Bir­li­ði­nin ve Av­ru­pa ül­ke­le­ri­nin is­tek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek için dur­ma­dan ça­lýþ­tý­nýz.

HÜ­SE­YÝN ÖZ­CAN (Mer­sin) – Baþ­kan, her­kes ayak­ta Baþ­kan! Otur­sun­lar, din­le­sin­ler.

ÝB­RA­HÝM ÖZ­DO­ÐAN (De­vam­la) - Sa­yýn AK Par­ti­li­ler, siz­le­re bir þey söy­le­mek is­ti­yo­rum: Ya­rýn se­çim ol­du­ðu za­man, Av­ru­pa Bir­li­ði ül­ke­le­ri ge­lip oy kul­lan­ma­ya­cak­lar, bu ül­ke­nin in­san­la­rý oy kul­la­na­cak­lar ve bu ül­ke­nin in­san­la­rý­nýn yüz­de 100’ü bu ko­nu­lar­da, millî ve ulu­sal ko­nu­lar­da has­sas­týr de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým; fa­kat, siz, par­ti­ni­zin yýp­ran­ma­sý­ný bu ge­tir­di­ði­niz tek­lif­le ön­ce­den gör­dü­ðü­nüz için, bu­nu tek­ri­ri mü­za­ke­re­ye aç­tý­nýz; bu, mýz­ra­ðýn çu­va­la sýð­ma­ma­sý an­la­mý­na gel­mek­te­dir.

Ba­kýn, cu­ma gü­nü, apar to­par, kur­naz­lýk­la, ma­ale­sef, iþ­te “Hü­kü­met yok, ko­mis­yon yok” ba­ha­ne­siy­le Mec­lis ka­pa­týl­dý ve bu­gün, tek­rar aç­týk ve o gün, AK Par­ti Grup Baþ­kan­ve­ki­li Sa­yýn Sa­lih Ka­pu­suz ga­ze­te­le­re de­meç ve­ri­yor; bun­lar­dan bi­ri­si de Sa­bah Ga­ze­te­si ya­za­rý Mu­har­rem Sa­rý­ka­ya’ya; ruh­ban oku­lu­nun açýl­ma­sý­na imkân ta­ný­yan Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nun Ta­sa­rý­sýy­la il­gi­li de­ði­þik­lik öner­ge­si­nin Er­me­ni Pat­ri­ði II. Mes­rop’un ri­ca­sýy­la ve­ril­di­ði­ni yaz­dý. Bu­nu, bu de­me­ci ve­ren Sa­yýn Sa­lih Ka­pu­suz’dur de­ðer­li ar­ka­daþ­lar ve þöy­le di­yor: “Öner­ge­yi, Türk va­tan­daþ­lý­ðý­na geç­me­miþ Er­me­ni ço­cuk­la­rýn iyi­li­ði için ver­dik.” Böy­le bir gü­lünç ha­di­se ol­maz de­ðer­li ar­ka­daþ­lar. Ma­ale­sef, bu ha­ber, Sa­yýn Sa­lih Ka­pu­suz ta­ra­fýn­dan ve­ya AK Par­ti yet­ki­li­le­ri ta­ra­fýn­dan ya­lan­lan­ma­mýþ­týr.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, Türk millî eði­ti­mi­nin ve Türk ço­cuk­la­rý­nýn bir­yý­ðýn so­ru­nu var­ken, ne­den Er­me­ni ço­cuk­la­rý­ný siz dü­þü­nü­yor­su­nuz? Bu, do­kuz­yüz se­ne Er­zu­rum’da Er­me­ni­ler­le ya­þa­mýþ bir þeh­rin in­sa­ný, bir mil­let­ve­ki­li ola­rak be­nim ka­ný­ma do­kun­mak­ta­dýr de­ðer­li ar­ka­daþ­lar. Bu be­nim ka­ný­ma do­kun­mak­ta­dýr…

El­bet­te ki, Tür­ki­ye'de ya­þa­yan Er­me­ni va­tan­daþ­la­rý, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­nin il­ke­le­ri­ne bað­lý ol­du­ðu müd­det­çe, bi­zim va­tan­daþ­la­rý­mýz­dýr, bi­zim in­sa­ný­mýz­dýr.

Pe­ki, la­ik­lik adý­na so­ru­yo­rum: Bir pat­rik­ten böy­le bir gö­rüþ al­ma­nýz ve onun öne­ri­si doð­rul­tu­sun­da bu tek­li­fi ge­tir­me­niz la­ik­li­ðe ay­ký­rý de­ðil mi de­ðer­li ar­ka­daþ­lar?! La­ik­li­ðe ay­ký­rý de­ðil mi?! Ya­ni, Er­me­ni Pat­ri­ði­nin men­su­bu ol­du­ðu ki­li­se dinî bir mü­es­se­se de­ðil mi de­ðer­li ar­ka­daþ­lar? Hal­bu­ki, bi­zim bir­yý­ðýn so­ru­nu­muz var. Bu mil­let, si­ze Ana­ya­sa­yý de­ðiþ­ti­re­cek bü­yük ço­ðun­luk­ta bir güç ver­di; fa­kat, bi­zim mes­lek okul­la­rý­nýn ve ba­þý ör­tü­lü kýz­la­rý­mý­zýn so­run­la­rý ol­du­ðu hal­de bu­nu de­ðiþ­tir­me­di­niz, di­ni bü­tün in­san­la­rý­mý­zýn ve­ya din­da­rým di­yen in­san­la­rý­mý­zýn is­tek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­di­niz; ama, Er­me­ni Pat­ri­ði Mes­rop Mu­taf­yan’ýn is­te­ðiy­le öner­ge ve­ri­yor­su­nuz. Bu­nu, bu­ra­dan, mil­le­ti­mi­ze açýk­la­mak is­ti­yo­rum de­ðer­li ar­ka­daþ­lar.

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Din üze­rin­den si­ya­set ya­pý­yor­su­nuz!

ÝB­RA­HÝM ÖZ­DO­ÐAN (De­vam­la) – Ben, din üze­rin­den si­ya­set yap­mý­yo­rum Sa­yýn Meh­met Çer­çi.

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Ya­pý­yor­su­nuz!

ÝB­RA­HÝM ÖZ­DO­ÐAN (De­vam­la) – Din üze­rin­den si­ya­set yap­mý­yo­rum, din üze­rin­den si­ya­set ya­pan­la­rý de­þif­re edi­yo­rum.

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Mil­le­tin de­ðer­le­ri­ni kul­lan­ma­yýn!

ÝB­RA­HÝM ÖZ­DO­ÐAN (De­vam­la) – Din üze­rin­den si­ya­set yap­mak gü­nah­týr, ayýp­týr!

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Her za­man ya­pý­yor­su­nuz!

ÝB­RA­HÝM ÖZ­DO­ÐAN (De­vam­la) – Bu mil­let, hiç­bir za­man bir da­ha si­ze kan­ma­ya­cak­týr.

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Ne­re­den bi­li­yor­sun?

ÝB­RA­HÝM ÖZ­DO­ÐAN (De­vam­la) – Din üze­rin­den si­ya­set ya­pan­lar, din üze­rin­den ti­ca­ret ya­pan­lar, din üze­rin­den sa­na­yi iþ­le­ten­ler, din üze­rin­den med­ya açan­lar re­zil ol­muþ­tur…

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Pa­lav­ra­lar­la ol­maz bu iþ.

ÝB­RA­HÝM ÖZ­DO­ÐAN (De­vam­la) - …ve bu mil­le­tin, din­da­rým di­yen va­tan­daþ­la­rýn pa­ra­la­rý­ný sö­mür­müþ­ler­dir ve bu mil­let de “bir mu­si­bet, bin na­si­hat­ten iyi­dir” ata­sö­züy­le uyan­mýþ­týr.

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Mil­le­tin or­tak de­ðer­le­ri­ni kul­lan­ma.

ÝB­RA­HÝM ÖZ­DO­ÐAN (De­vam­la) - Ar­týk, din üze­rin­den si­ya­set, ti­ca­ret, sa­na­yi, med­ya iþ­le­ten­ler as­la bu mil­le­tin yü­ce di­ni­ni kul­la­na­ma­ya­cak­lar­dýr; bu­nu, bu­ra­dan be­lirt­mek is­ti­yo­rum. (Ana­va­tan Par­ti­si sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, Ka­pu­suz’un ak­tar­dý­ðý­na gö­re, Pat­rik II. Mes­rop son yýl­lar­da Er­me­nis­tan’dan Tür­ki­ye’ye çok sa­yý­da ço­cu­ðun gel­di­ði­ni söy­le­miþ; bu ço­cuk­la­rýn Türk va­tan­daþ­lý­ðý­na geç­me þan­sý ol­ma­dý­ðý için, oku­ma ola­nak­la­rý­nýn bu­lun­ma­dý­ðý­ný vur­gu­la­mýþ. Vah be­nim Sa­yýn Grup Baþ­kan­ve­ki­lim, vah!.. Bir­yý­ðýn, mil­yon­lar­ca Türk öð­ren­ci­si­nin, mil­yon­lar­ca so­ru­nu var; siz, Er­me­ni ço­cuk­la­rý­nýn, Er­me­nis­tan’dan ge­le­cek Er­me­ni ço­cuk­la­rý­nýn eði­ti­mi­ni dü­þü­nü­yor­su­nuz!..

SÜ­LEY­MAN SA­RI­BAÞ (Ma­lat­ya) – Aca­ba ne­den?!

ÝB­RA­HÝM ÖZ­DO­ÐAN (De­vam­la) - Mil­le­ti­me bu­nu de­þif­re et­mek is­ti­yo­rum; bu ne va­him bir du­rum­dur… Bu be­nim ka­ný­ma do­ku­nu­yor de­ðer­li ar­ka­daþ­lar. Ki, bu dý­þa­rý­dan ge­len Er­me­ni­le­rin ata­la­rý, be­nim, Er­zu­rum’da ve do­ðu­nun bir­çok vi­la­ye­tin­de de­de­le­ri­mi þe­hit et­miþ in­san­lar­dýr de­ðer­li ar­ka­daþ­lar. Bu­nu, as­la ve ka­ti­yet­le ka­bul et­mi­yo­ruz ve mil­le­ti­me þikâyet edi­yo­rum de­ðer­li ar­ka­daþ­lar.

Ve di­yor, azýn­lýk okul­la­rýn­dan ya­rar­lan­ma ola­nak­la­rý­nýn sað­la­na­ma­ma­sý ha­lin­de, ço­cuk­la­rýn is­ten­me­yen yol­la­ra kay­ma­la­rý­nýn önü­nü ke­se­bi­le­cek­le­ri­ni bil­dir­miþ Sa­yýn Ka­pu­suz. Ya, böy­le bir re­za­let olur mu de­ðer­li ar­ka­daþ­lar?! Er­me­nis­tan’dan ço­cuk­lar bu­ra­ya ne­den gel­sin­ler ve bu­ra­da, ne­den Tür­ki­ye’de olay çý­kar­sýn­lar?! Türk em­ni­yet güç­le­ri var­dýr; Türk em­ni­yet güç­le­ri, olay çý­ka­ran ço­cuk­la­rý her­hal­de ka­pý dý­þa­rý eder­ler. On­la­rýn du­rum­la­rý­ný dü­þü­ne­cek bi­zim ha­li­miz yok­tur; bi­zim der­di­miz ve prob­lem­le­ri­miz bi­ze faz­la­sýy­la ye­ti­yor. Bu ne bed­baht­lýk­týr; mil­le­tim, du­yun bu hal­le­ri!

Özel okul­lar ya­sa ta­sa­rý­sý­nýn, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de­ki gö­rüþ­me­le­ri ta­mam­la­nýr­ken, ba­zý mil­let­ve­kil­le­ri­nin uya­rý­sýy­la, ne­re­dey­se Lo­zan’ýn de­lin­di­ði fark edil­di. Ben, AK Par­ti­de­ki ve di­ðer mu­ha­le­fet par­ti­le­rin­de­ki bu mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rý­ma min­net duy­gu­la­rý­mý arz edi­yo­rum, hep­si­ne te­þek­kür edi­yo­rum. El­bet­te þu­nu bi­li­yo­rum: AK Par­ti­de­ki mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rý­mýn ka­hir ek­se­ri­ye­ti, millî ve ulu­sal ko­nu­lar­da son de­re­ce has­sas­týr, bu­nu bi­li­yo­rum; ama, or­ta­da bir za­fi­yet var. Bu ne­dir; bir da­ha­ki se­çim­ler­de mil­let­ve­ki­li ola­bi­lir mi­yiz...

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, he­pi­miz bir gün ölüp gi­de­ce­ðiz; ta­ri­he kö­tü isim­ler­le anýl­ma­ya­lým, ka­zýn­ma­ya­lým. Ço­cuk­la­rý­mýz bi­zi rah­met­le yad et­sin. Al­lah önün­de bir gün he­sap ve­ri­riz. Al­lah önün­de ve­re­ce­ði­miz he­sap­tan he­pi­mi­zin kork­ma­sý la­zým.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, si­zi bu ko­nu­lar­da tek­rar has­sa­si­ye­te da­vet edi­yor ve bu tek­li­fin tek­rar gün­de­me gel­me­me­si için gay­ret­le­ri­ni­zi ri­ca edi­yor, he­pi­ni­ze en de­rin say­gý ve sev­gi­le­ri­mi su­nu­yo­rum. (Ana­va­tan Par­ti­si sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim.

Mad­de üze­rin­de, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adý­na, De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Sa­yýn Mus­ta­fa Ga­zal­cý; bu­yu­run. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

Sa­yýn Ga­zal­cý, sü­re­niz 10 da­ki­ka.

CHP GRU­BU ADI­NA MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­niz­li) – Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Baþ­kan.

Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým; Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ya­sa Ta­sa­rý­sý­nýn gö­rüþ­me­si tam bir fi­yas­ko­dur. Ele alý­nýþ bi­çi­mi, te­mel ya­sa­ya so­ku­lu­þu ve Sa­yýn Ba­ka­nýn gö­rüþ­me­ler sý­ra­sýn­da bu­ra­da bu­lun­ma­ma­sý, son an­da ki­mi mad­de­le­ri­nin de­ðiþ­ti­ril­me­si, ye­ni­den gö­rüþ­me is­tem­le­ri; ger­çek­ten bir AKP kla­si­ðiy­le kar­þý kar­þý­ya­yýz.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, Sa­yýn Ba­kan ni­ha­yet ya­sa­nýn so­nun­da gel­di; ama, so­nu­na gel­dik.

Þim­di, ben so­ru­yo­rum: Özel okul­la­ra gi­den her öð­ren­ci­ye 1 000 YTL, ya­ni 1 mil­yar li­ra ve­ri­le­cek­ti -An­tal­ya’da söy­le­di Ba­kan, baþ­ka yer­ler­de söy­le­di- ve kre­di­le­rin yüz­de 50 fa­izi­ni dev­let öde­ye­cek­ti; kar­þý çýk­týk o za­man. Son­ra ne ol­du; bu­ra­dan ge­ri­ye çek­ti­niz; kim­den çe­ki­ne­rek?.. Siz de bi­li­yor­su­nuz ki, özel okul­da hiç­bir ço­cuk 1 000 YTL’ye oku­maz. Ya­ni, bu­gün özel okul­la­rýn en ucu­zu 4-5 mil­yar­dan baþ­lar; ya­ni, ne köy­lü ço­cu­ðu ne iþ­çi ço­cu­ðu ne me­mur ço­cu­ðu, siz 1 000 YTL ver­se­niz de, o okul­lar­da oku­ya­ma­ya­cak­tý.

Pe­ki, þim­di, onu çek­ti­niz, ye­ri­ne ne ge­tir­di­niz -ya da var­dý za­ten- hiz­met sa­týn al­ma… Ne­dir bu sa­týn ala­ca­ðý­nýz hiz­met, ne yap­tý­ra­cak­sý­nýz; ge­ne, ora­da ço­cuk mu okut­tu­ra­cak­sý­nýz -ha­ni, bu 10 000 ço­cuk okut­tur­ma iþi var­dý- ya da ora­da baþ­ka bir þey,- ne­yi sa­týn ala­cak­sý­nýz? Bir yan­dan, dev­le­tin des­te­ði söz ko­nu­su “des­tek­le­ye­lim; bak, ora­da, ya­rý ya­rý­ya özel okul­la­rýn kon­ten­jan­la­rý boþ” di­yor­su­nuz; bir yan­dan da “ben siz­den hiz­met sa­týn ala­ca­ðým” di­yor­su­nuz. Bu bir çe­liþ­ki de­ðil mi de­ðer­li ar­ka­daþ­lar?

Ge­le­lim þim­di 2 nci mad­de­ye. Þim­di, 2 nci mad­de Ko­mis­yon­da gö­rü­þül­dü; biz bü­tü­nü­ne bir “kar­þý oy” ya­zý­sý yaz­dýk. Son­ra bu­ra­ya gel­dik, bak­týk ki­þi­sel ko­nuþ­ma­lar ka­pa­týl­mýþ, öner­ge­ler ve­ril­miþ “Ka­bul eden­ler… Et­me­yen­ler…” Bir þey ka­bul edil­di... Biz, bu Mec­lis, oy­la­ma­dan son­ra bu 2 nci mad­de­nin far­ký­na var­dýk. Sa­yýn Ali Coþ­kun bir öner­ge ve­ri­yor. Öner­ge elim­de. Þim­di, bi­rin­ci kýs­mýy­la kar­þý­laþ­tý­rý­yo­rum. Baþ­lan­gýç kýs­mýn­dan son­ra “ile” kýs­mý var, ya­ni “Ali ile Ve­li...” Ve­li kýs­mý di­yor ki bu­ra­da: “Bu azýn­lý­ða et­nik ve dinî kö­ken iti­ba­riy­le men­sup ya­ban­cý uy­ruk­lu ço­cuk­la­rýn de­vam et­ti­ði oku­lön­ce­si eði­tim, il­köð­re­tim ve or­ta­öð­re­tim özel okul…” Bu, da­ha ön­ce­ki ta­sa­rý­da yok, ko­mis­yon­da yok. Bi­ze de­ni­li­yor ki: “Dý­þiþ­le­ri bil­dir­di.” Bu­gün -sað ol­sun- Baþ­kan, Dý­þiþ­le­rin­den ge­len ya­zý­yý ba­na ver­di. Ben bu 2,5 sa­at ara­da dön­düm dön­düm bak­tým. Ya­zý­nýn ta­ri­hi 5 Ma­yýs 2006. Ben sa­ný­yor­dum ki, bu ye­ni gel­di, he­men ve­ril­di. Ba­kýn, 5 Ma­yýs 2006. Biz bu ta­sa­rý­yý ni­san­da gö­rüþ­tük de­ðer­li ar­ka­daþ­lar. Ora­da Dý­þiþ­le­ri Ba­ka­ný Söz­cü­sü­ne Baþ­kan sor­du: “Ne dü­þü­nü­yor­su­nuz bu ko­nu­da?” “Bu ko­nu­da, efen­dim, her dev­let ken­di­si dü­zen­li­yor.” Ya­ni, böy­le bir dü­zen­le­me is­te­ði yok. Yal­nýz 2 nci mad­de­ye iliþ­kin de­ðil; bu­ra­da bak­tým ben; özel okul­la­rýn va­li­lik­çe açýl­ma­sý­ný da is­te­mi­yor Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý. Þim­di biz Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý­nýn gö­rü­þü­ne ta­biî ki önem ve­ri­riz, ko­mis­yon­da ko­nu­þu­ruz, ara­mýz­da ko­nu­þu­ruz; ama, siz bu­ra­dan iþi­ni­ze ge­len kýs­mý ala­cak­sý­nýz, Türk va­tan­da­þý ol­ma­yan, dý­þa­rý­dan ge­len et­nik ve din­sel… Ýþ­te Er­me­ni ço­cuk­la­rý var­mýþ, on­lar bu­ra­da oku­sa iyi olur­muþ! Bi­ri­le­ri öy­le de­miþ! Ba­kan da, bu ma­yýs­ta ge­len bu ya­zý­yý bü­rok­rat­la­rý­na ver­miþ, son da­ki­ka bu­ra­da bir öner­ge ve­ril­miþ. Son­ra biz bu­ra­da iti­raz edin­ce AKP’li ar­ka­daþ­la­rýn da ka­fa­sý ka­rýþ­tý, ye­ni­den mü­za­ke­re… Þim­di onu gö­rü­þü­yo­ruz.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ba­kýn ben ta­biî ki bir Lo­zan uz­ma­ný de­ði­lim, azýn­lýk­lar uz­ma­ný de­ði­lim. Bu ko­nu­da yet­kin in­san­lar var. Ama, bu ko­nu gel­dik­ten son­ra araþ­týr­ma yap­tým. Þim­di bu Lo­zan’ýn, ya­ni, 24 Tem­muz 1923’te ka­bul edi­len Lo­zan Ant­laþ­ma­sý­nýn 37 nci ve 45 in­ci mad­de­le­ri azýn­lýk­lar­la il­gi­li. Bu­ra­da “azýn­lýk”, Müs­lü­man ol­ma­yan­lar için ko­nul­muþ. Et­nik kö­ken yok. Ya­ni, gay­ri­müs­lim­ler için ko­nul­muþ. Bu­ra­sý doð­ru; ama, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bir 41 in­ci mad­de var bu­ra­da ka­bul edi­len; ora­da di­yor ki -ba­kýn, 41 in­ci mad­de- Müs­lü­man ol­ma­yan azýn­lýk­lar için be­lir­ti­len bir ay­rý­ca­lýk ge­ti­ri­li­yor, tek ay­rý­ca­lýk o: “Türk hü­kü­me­ti­nin, ge­nel, ya­ni ka­mu­sal eði­tim ko­nu­sun­da, Müs­lü­man ol­ma­yan uy­ruk­lu­la­rýn önem­li bir oran­da otur­mak­ta ol­duk­la­rý il ve il­çe­ler­de -ya­ni Müs­lü­man ol­ma­yan, Tür­ki­ye’de azýn­lýk sta­tü­sün­de olan il ve il­çe­ler­de- bu Türk uy­ruk­lu­la­rýn ço­cuk­la­rý­na il­ko­kul­lar­da ana­dil­le­riy­le öð­re­tim­de bu­lun­ma­sý­ný sað­la­mak ba­ký­mýn­dan uy­gun dü­þen ko­þul­lar gös­te­ril­me­si” di­yor. Bu ne de­mek; bu þu de­mek: Ya­ni, Müs­lü­man ol­ma­yan, Tür­ki­ye’de il ve il­çe­de yo­ðun ola­rak otu­ru­yor­sa, ora­da il­ko­ku­lu –o za­man­ki de­yim­le- ken­di ana­dil­le­riy­le oku­ya­cak; ama, bir þey de ek­len­miþ: Türk Di­li­nin oku­tul­ma­sý da zo­run­lu.

Bu ara­da ay­raç için­de þu­nu söy­le­ye­yim: Bu­gün 26 Ey­lül, Dil Bay­ra­mý­nýn 74 ün­cü yýl­dö­nü­mü; onu da kut­lu­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ama biz, bu kap­sa­mý ge­niþ­le­ti­yo­ruz þim­di. Ba­kýn, o za­man il­köð­re­tim­de, bu­lun­du­ðu yer­ler­de yal­nýz il­köð­re­tim­de ken­di anadi­liy­le il­ko­ku­lu oku­ya­bi­le­cek­ken, Türk Di­li­ni de öð­ren­me­si zo­run­luy­ken, þim­di oku­lön­ce­sin­den or­ta­öð­re­ti­min so­nu­na ka­dar ge­ti­ri­yo­ruz; bu­na da bir þey den­mi­yor, bu da ola­bi­lir; ama, bir de dý­þa­rý­dan ge­ti­ren­le­re mad­de açý­lý­yor. De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ka­fa ka­rýþ­tý­ran bu; si­zin de ka­fa­nýz ka­rýþ­tý ki, ge­ri çek­ti­niz bu mad­de­yi. Ben, ge­ne de, ya­nýl­gý, ne­re­den dö­nü­lür­se ka­zanç­týr di­yo­rum. Kar­þý­lýk­lý­lýk il­ke­si –ben tek­rar söy­lü­yo­rum, uz­man de­ði­lim ama- dýþ po­li­ti­ka­da önem­li­dir. Ya­ni, siz bu­ra­da ka­pý­la­rý açar­ken, si­zin ço­cuk­la­rý­ný­za Al­man­ya’da, baþ­ka yer­de kar­þý­lýk ve­ril­mi­yor­sa, sen ka­pý­la­rý aça­maz­sýn.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ba­kýn, ben ge­ne sor­dum, Av­ru­pa Bir­li­ðin­de, her par­la­men­to, ki­min azýn­lýk ola­ca­ðý­na ka­rar ve­ri­yor. Ba­kýn, Av­ru­pa Bir­li­ði üye­si ül­ke­ler­de, ki­min azýn­lýk ola­ca­ðý­na, o ül­ke­nin par­la­men­to­su ka­rar ve­ri­yor. Yu­na­nis­tan -ar­ka­daþ­la­rým bu­ra­da çok ko­nuþ­tu- Ma­ke­don­ya­lý­la­rý hâlâ azýn­lýk ka­bul et­mi­yor.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ko­nuþ­tu­ðu­muz, eði­tim, in­sa­ný bi­çim­len­dir­me sü­re­ci. Ya­ni, bu mad­de, ta­biî, Özel Okul­lar Ya­sa Ta­sa­rý­sý bun­dan iba­ret de­ðil, bu­na ki­lit­len­me­ye­lim, dev­let okul­la­rý­nýn içi bo­þal­tý­lý­yor bu ya­say­la.

Ba­kýn, Sa­yýn Ba­kan gel­di ge­le­li, dört yý­la ya­kýn, ger­çek­ten dev­le­tin ba­ka­ný gi­bi ha­re­ket et­mi­yor, dev­let okul­la­rý­nýn ni­te­li­ði­ni yük­selt­mek için ça­lýþ­mý­yor. Ad­res ola­rak ne­re­yi gös­te­ri­yor? Git ora­ya di­yor, hem öð­ren­ci­ye hem öð­ret­me­ne. Bu­ra­da ders üc­re­ti­ni 5 li­ra yap­tý ba­kýn. 10 li­ra söz ver­di, son­ra Ma­li­ye Ba­ka­ný de­di, þu de­di, bu de­di, 5 li­ra yap­tý.

Bu­gün ga­ze­te­nin bi­rin­de “öð­ret­men pa­za­rý” di­yor ar­ka­daþ­lar. Ba­kýn, üc­ret­li öð­ret­men­le­re, sa­ati 5 li­ra­dan, Ýz­mir’de 402 açýk için, in­ter­net­te bir say­fa açýl­mýþ, 2 800 öð­ret­men ada­yý baþ­vur­muþ. Sa­yýn Ba­kan, ba­kýn… 100 sa­at der­se gir­se bu öð­ret­men –ki, çok zor- 500 eder ar­ka­daþ­lar. Bu…

Ba­kýn, dev­let oku­lun­da siz öð­ret­me­ne iyi ay­lýk ver­mez­se­niz, iyi üc­ret ver­mez­se­niz…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ga­zal­cý, 1 da­ki­ka­lýk sü­re için­de ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yýn.

Bu­yu­run.

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­vam­la) – …aya­ðý­ný ora­dan ke­ser­se­niz, bu, yan­lýþ olur, dev­let oku­lun­da­ki ni­te­li­ði bo­þal­týr­sý­nýz.

Ba­kýn, bu ta­sa­rý­nýn en bü­yük sa­kýn­ca­la­rýn­dan bi­ri­si da­ha -bu­ra­da bir iki ke­re ko­nuþ­ma fýr­sa­tý bul­du­ðum­da hep söy­lü­yo­rum- ni­te­lik ayý­rý­mý yap­mý­yor, özel okul­la­ra des­tek ve­rir­ken “ben, þu ni­te­lik­le­re sa­hip, ya­ni yük­sek ni­te­lik­le­re sa­hip ya da þu aþa­ma­da eði­tim ya­pan okul­la­ra des­tek ve­re­ce­ðim” de­mi­yor. Za­ten ni­te­lik­li okul­lar do­lu­yor, des­te­ðe de ge­rek­si­nim yok. Bu­ra­da des­tek ve­ril­mek is­te­nen, ger­çek eði­tim yap­ma­yan ya da ger­çek­ten öð­re­tim bir­li­ðiy­le so­ru­nu olan, la­ik­lik­le so­ru­nu olan…

Ar­ka­daþ­lar bu­ra­da çýk­tý­lar, “özel okul­lar olur­sa þöy­le ola­cak, böy­le ola­cak…” Kim­se bu­na ha­yýr de­mi­yor ki za­ten. Ama, özel okul­da, dev­let oku­lun­da ni­te­lik ara­na­cak, ana­ya­sal il­ke ara­na­cak. Eðer bun­lar aran­maz­sa, bu ya­sa­nýn so­nu­cun­da, hiz­met sa­týn al­ma id­di­asýy­la, bir­ta­kým okul pat­ron­la­rý­na… Ba­kýn, 1 000 YTL’yi çe­ki­yor­su­nuz; bu se­fer, oku­lun sa­hi­bi­ne pa­ra ak­ta­rý­yor­su­nuz.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­vam­la) - Bi­ti­ri­yo­rum Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ga­zal­cý, sü­re­niz dol­du.

Te­þek­kür edi­yo­rum.

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­vam­la) – Bi­ti­ri­yo­rum.

BAÞ­KAN – Ha­yýr; 1 da­ki­ka için­de ta­mam­la­yýn de­miþ­tim.

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­vam­la) – Pe­ki.

Ben, te­þek­kür edi­yor, say­gý­lar su­nu­yo­rum ar­ka­daþ­lar. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN - Sað olun.

Ko­mis­yon adý­na, Ko­mis­yon Baþ­ka­ný Ýs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Sa­yýn Tay­yar Al­tý­ku­laç; bu­yu­run. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (Ýs­tan­bul) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým; millî me­se­le­ler­de he­pi­mi­zin du­yar­lý olup ol­ma­dý­ðý ya da ba­zý­la­rý­mý­zýn du­yar­lý, ba­zý­la­rý­mý­zýn du­yar­sýz ol­du­ðu ko­nu­su, bu­ra­da, ben­ce, ko­nu­þu­la­maz. Bu Mec­lis­te, han­gi par­ti­ye men­sup olur­sa ol­sun, ik­ti­da­rýy­la, mu­ha­le­fe­tiy­le, ba­ðým­sýz­la­rýy­la, her ar­ka­da­þý­mýz, millî me­se­le­ler­de du­yar­lý­dýr. Bu açý­dan, bu ko­nu tar­tý­þý­lýr­ken, özel­lik­le mu­ha­le­fet par­ti­si­ne men­sup ar­ka­daþ­la­rý­mý­zýn gös­ter­dik­le­ri du­yar­lý­lý­ðý da, ben, say­gýy­la, tak­dir­le kar­þý­lý­yo­rum. An­cak, bi­raz -af­fe­der­si­niz- ba­zý ger­çek­le­ri bir­bi­riy­le ka­rýþ­tý­rý­yo­ruz. Ben, mu­ha­le­fet söz­cü­le­ri­nin ko­nuþ­ma­la­rý­ný din­le­dik­ten son­ra, da­ha ön­ce­ki mü­za­ke­re­ler­de­ki ko­nuþ­ma­la­rý da ha­týr­la­ya­rak, bir iki nok­ta­ya açýk­lýk ge­tir­mek üze­re söz al­dým.

Þim­di, bir öner­ge­yi tar­tý­þý­yo­ruz, da­ha ön­ce ve­ril­miþ bir öner­ge­yi tar­tý­þý­yo­ruz; bu öner­ge ni­çin ve­ril­di, ni­çin son­ra bun­dan vaz­ge­çil­di, bu­nun ar­ka pla­nýn­da ne­ler var?.. Bun­dan ön­ce­ki otu­rum­lar­da bir ar­ka­da­þý­mý­zýn adý­mý zik­re­de­rek yap­tý­ðý ko­nuþ­ma üze­ri­ne yap­tý­ðým açýk­la­ma­da da be­lirt­tim; Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý uz­man­la­rý­ný, ta­biî, bu gi­bi ko­nu­lar­da, biz, Ko­mis­yo­na ça­ðý­rý­yo­ruz, da­vet edi­yo­ruz. Bu uz­man ar­ka­daþ­la­rý­mý­za sor­duk, de­dik ki: Si­zin, bu ta­sa­rý üze­rin­de bir kar­þý gö­rü­þü­nüz var mý? On­lar, bir kar­þý gö­rüþ­le­ri ol­ma­dý­ðý­ný be­yan et­mek­le bir­lik­te, de­di­ler ki: “Bu ta­sa­rý bi­zim eli­mi­ze bir gün ön­ce geç­ti, ye­te­ri ka­dar in­ce­le­ye­me­dik; eðer in­ce­le­me­nin ya­ra­rý ola­cak­sa, in­ce­le­ye­lim, si­ze gö­rüþ be­lir­te­lim.” Ben ken­di­le­rin­den bil­has­sa ri­ca et­tim, de­dim ki: Lüt­fen, ko­nu­yu önem­le in­ce­le­yin, ir­de­le­yin; dü­zel­til­me­si, de­ðiþ­ti­ril­me­si, ge­liþ­ti­ril­me­si ge­re­ken bir þey var­sa, Ge­nel Ku­rul­da­ki mü­za­ke­re­ler sý­ra­sýn­da da bu­nu ya­pa­bi­li­riz. Sa­yýn Ga­zal­cý’nýn da ifa­de et­ti­ði gi­bi, bi­zim Ko­mis­yon­da­ki gö­rüþ­me­miz­den bir müd­det son­ra, iþ­te, ni­san, ma­yýs ay­la­rý­ný zik­ret­ti Sa­yýn Ga­zal­cý…

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­niz­li) – 5 Ma­yýs.

TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) – Be­nim ri­cam üze­ri­ne, Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý yet­ki­li­le­ri, ko­nu üze­rin­de yap­týk­la­rý ça­lýþ­ma so­nu­cu­nu, Millî Eði­tim, Kül­tür, Genç­lik ve Spor Ko­mis­yo­nu Baþ­kan­lý­ðý­na sun­du­lar resmî ya­zýy­la; bir nüs­ha­sý­ný da Sa­yýn Ga­zal­cý’ya tak­dim et­tim. Bu­ra­da, ta­sa­rýy­la il­gi­li ba­zý öne­ri­ler­de bu­lu­nu­lu­yor. Bun­la­rýn bir kýs­mý, Av­ru­pa Bir­li­ði­nin ba­zý ba­kýþ açý­la­rý­na da atýf­ta bu­lu­na­rak, þöy­le olur­sa da­ha iyi olur, böy­le olur­sa da­ha iyi olur gi­bi; ama, Av­ru­pa Bir­li­ði bað­la­mýn­da zo­run­lu de­ði­þik­lik­ler ola­rak de­ðil; ama, bun­la­rýn dik­ka­te alýn­ma­sý du­ru­mun­da ta­sa­rý­nýn da­ha doð­ru bir dü­zen­le­me­ye ka­vu­þa­ca­ðý­ný ifa­de edi­yor­lar bu ya­zý­da. Ben bu ya­zý­yý Sa­yýn Millî Eði­tim Ba­ka­ný­mý­za tak­dim et­tim, on­lar da Ba­kan­lýk ola­rak in­ce­le­di­ler, de­ðer­len­dir­di­ler ve sa­ný­yo­rum 3 ta­ne öner­gey­le ko­mis­yo­nu­mu­za gel­di­ler. Biz, bu öner­ge­yi -Sa­yýn Ali Coþ­kun adý sýk sýk ge­çi­yor ve bel­ki Sa­yýn Ba­kan da bun­dan üzü­lü­yor- ya be­nim im­za­la­mam ya da Sa­yýn Ba­ka­nýn im­za­la­ma­sý ge­re­ki­yor­du; çün­kü, mil­let­ve­kil­le­ri adý­na ve­ril­miþ öner­ge­ler dol­muþ­tu; ya­ni, mil­let­ve­kil­le­ri­nin bu öner­ge­yi im­za­la­ma imkânla­rý kal­ma­mýþ­tý.

Ta­biî, tek­lif Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðýn­dan ve Millî Eði­tim Ba­kan­lý­ðýn­dan gel­di­ði için gö­rüþ ola­rak, Hü­kü­met adý­na bu­nu Sa­yýn Ba­ka­nýn im­za­la­ma­sý­nýn da­ha doð­ru ola­ca­ðý­ný, o sý­ra­da Ko­mis­yon ye­rin­de Hü­kü­met adý­na otu­ran Sa­yýn Ali Coþ­kun’a ben ri­ca et­tim; ben de im­za­la­ya­bi­lir­dim pe­ka­la, Sa­yýn Ba­kan im­za­la­dý; olay bir ke­re bu, ar­ka pla­ný bir ke­re bu.

Þim­di, ne ol­du bu öner­ge­yi ver­mek­le; azýn­lýk okul­la­rý­na, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­da­þý olan, “azýn­lýk” ta­bir et­ti­ði­miz, Lo­zan Ant­laþ­ma­sý çer­çe­ve­sin­de, bu va­tan­daþ­la­rý­mý­zýn ço­cuk­la­rý­nýn -“bu va­tan­daþ­la­rý­mý­zýn” al­tý­ný çi­zi­yo­rum- oku­du­ðu okul­la­ra, ay­ný et­nik ve dinî kö­ken­den ge­len gay­ri­müs­lim­le­rin de, Türk va­tan­da­þý ol­ma­sa­lar da, bu okul­la­ra gi­re­bil­me­le­ri­ni sað­lý­yor.

Ta­biî, bu Lo­zan’ýn de­lin­me­si, ta­sa­rý­nýn ge­niþ­le­til­me­si gi­bi ge­niþ tar­týþ­ma­lar ol­du. Ben, Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý bü­rok­rat­la­rýy­la gö­rüþ­tü­ðüm za­man bu de­ði­þik­li­ði ni­çin öner­dik­le­ri­ni “Tür­ki­ye’de Ýs­tan­bul gi­bi, An­ka­ra gi­bi bü­yük þe­hir­ler­de ya­ban­cý mis­yon þef­le­ri var, bun­la­rýn ço­cuk­la­rý var, ba­zý iþa­dam­la­rý ge­lip bir­kaç yýl Tür­ki­ye’de ka­la­bi­li­yor­lar ve bun­la­rýn ço­cuk­la­rý­nýn eði­ti­mi söz ko­nu­su; bun­la­ra bir al­ter­na­tif -bun­la­rýn oku­ya­bi­le­cek­le­ri okul­lar hiç mi yok; var; ama, bu da bir al­ter­na­tif- ola­bi­lir­di; in­sanî dü­þün­ce­ler­le biz bu­nu öner­dik” de­di­ler. Biz de bu­nu ma­kul gör­dük ve öner­ge­yi sun­duk.

Þim­di, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bu­ra­da özel­lik­le mu­ha­le­fet mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým­dan ri­ca edi­yo­rum “mil­let­le­ra­ra­sý okul­lar” di­ye bir ta­ným var ora­da. Mil­let­le­ra­ra­sý okul­lar ta­ný­mýn­da ne di­yor; “Yal­nýz ya­ban­cý uy­ruk­lu öð­ren­ci­le­rin de­vam ede­bi­le­cek­le­ri özel öð­re­tim ku­rum­la­rý.”

Bu okul­la­rý kim aça­bi­li­yor? Ba­ký­nýz, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daþ­la­rý­nýn ço­cuk­la­rý­nýn oku­ya­bi­le­ce­ði okul­lar de­ðil, sa­de­ce Tür­ki­ye’de bu­lu­nan ya­ban­cý­la­rýn ço­cuk­la­rý­nýn oku­ya­bi­le­cek­le­ri okul­lar var. Bun­lar açýl­mýþ. 1985’li yýl­lar­dan bu ya­na bu okul­lar fa­ali­yet gös­te­ri­yor, bir fa­ali­yet gös­te­ri­yor; ya­ni, 625 sa­yý­lý Ya­sa­da bu okul­lar za­ten var. Siz o mad­de­yi ge­niþ­let­se­niz de ge­niþ­let­me­se­niz de, dý­þa­rý­dan bi­ri­si Tür­ki­ye’ye gel­di­ði za­man onun ço­cu­ðu­nun oku­ya­ca­ðý ya­ban­cý okul var. Pe­ki, bu­nu ni­ye ge­niþ­le­ti­yor­su­nuz? Ya­ni, bir al­ter­na­tif sun­mak, bir ko­lay­lýk sun­mak, bel­ki, (X) mýn­tý­ka­sýn­da oku­yan ya­ban­cý­nýn…

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – Sa­yýn Baþ­ka­ným, lüt­fen ama…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) – Lüt­fen, ben, si­zi, sa­kin, sükûnet­le din­le­dim Sa­yýn Ýn­ce.

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – Ama, doð­ru an­lat­mý­yor­su­nuz…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) – Ha­yýr…

Mil­let­le­ra­ra­sý okul…

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – Bu fark­lý, mil­let­le­ra­ra­sý fark­lý.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) – Kim aça­bi­li­yor bu okul­la­rý, mil­let­le­ra­ra­sý okul­la­rý; bir Yu­nan va­tan­da­þý ge­lip Tür­ki­ye’de mil­let­le­ra­ra­sý okul aça­bi­li­yor; bir Bul­gar va­tan­da­þý kal­kýp Tür­ki­ye’de bu­nu aça­bi­li­yor. Ku­rum­sal ola­rak aça­bi­li­yor­lar. Yu­nan se­fa­re­ti aça­bi­li­yor ya da Arap top­lum­la­rýn­dan. Ya­ni, or­ta þark ül­ke­le­rin­den bi­ri­si kal­kýp, bu okul­la­rý, mil­let­le­ra­ra­sý okul­la­rý aça­bi­li­yor. Ya­ni, açýk bu za­ten.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Azýn­lýk oku­lu baþ­ka, o baþ­ka Sa­yýn Baþ­kan.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) – Efen­dim, azýn­lýk oku­lu baþ­ka, o baþ­ka; ta­biî ki baþ­ka.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Ee?..

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) – Azýn­lýk oku­lu baþ­ka,. Azýn­lýk oku­lu­na… O da bir Rum oku­lu­dur ya da Er­me­ni oku­lu­dur.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Va­tan­daþ­la­rý­mýz ge­li­yor ora­ya.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) – Mil­let­le­ra­ra­sý okul­lar­da oku­yan ço­cuk­lar da ya Rum ço­cu­ðu­dur ya Er­me­ni ço­cu­ðu­dur ya Al­man ço­cu­ðu­dur ya Ýn­gi­liz ço­cu­ðu­dur…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Ha­yýr, kor­dip­lo­mat­la­rýn ço­cuk­la­rý.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) – Þim­di, de­mek ki, bu­nu ge­niþ­let­miþ ol­ma­nýn bi­zi pa­ni­ðe gö­tü­re­cek bir ta­ra­fý yok. Bu okul­lar… Þu an­da 11 ta­ne de mil­let­le­ra­ra­sý okul var. Bu okul­lar­da ya­pan­cý­la­rýn ço­cuk­la­rý oku­yor. Bu mad­de­yi de ge­niþ­le­tir­se­niz, yi­ne ya­ban­cý­la­rýn ço­cuk­la­rý ya o mil­let­le­ra­ra­sý okul­lar­da oku­ya­cak­lar ya da iþ­le­ri­ne ge­li­yor­sa, ko­lay­la­rý­na gi­di­yor­sa, bu azýn­lýk okul­la­rýn­dan bi­ri­ni ter­cih edip ço­cuk­la­rý­ný ora­da oku­ta­cak­lar.

Pe­ki, öner­ge­yi ni­ye çek­tik ya da de­ði­þik­lik öner­ge­siy­le, de­ði­þik­lik tek­li­fiy­le bu­gün kar­þý­nýz­da­yýz; an­la­þýl­ma­yan, ben­ce doð­ru ol­ma­yan, ben­ce ge­rek­li ol­ma­yan bir du­yar­lý­lýk ol­du. Ýk­ti­dar­da da ol­du, mu­ha­le­fet­te de ol­du. Ýk­ti­dar Par­ti­si­ne men­sup mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým da gel­di­ler, on­la­ra an­lat­týk, ik­na ol­du­lar; ama, Mu­ha­le­fet Par­ti­si­ne men­sup ar­ka­daþ­la­rý­mýz, on­lar pek ik­na ol­mak yan­lý­sý de­ðil­ler. Ma­dem­ki, de­ðil­ler, bir du­yar­lý­lýk var, pekâlâ, öy­le ka­la­bi­lir.

Ge­le­lim...

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Çek­me­yin o za­man.

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Çek­me­yin o za­man, de­vam edin Sa­yýn Baþ­kan. Doð­ru­lu­ðu­na ina­ný­yor­sa­nýz, çek­me­yin o za­man. Ne­yi izah edi­yor­su­nuz?! Çek­me­yin.

BAÞ­KAN – Kar­þý­lýk­lý ko­nuþ­ma­ya­lým. Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, lüt­fen ar­ka­daþ­lar... Lüt­fen...

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Ya­ni, Gru­bu­nu­zu ik­na et­me­ye ça­lý­þý­yor­su­nuz. Çek­me­yin. Çek­me­yin o za­man.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Za­ra­rý yok­sa çek­me­yin ca­ným.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) – Pe­ki, onu da dü­þü­ne­lim.

Þim­di, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, tar­týþ­ma­lar­da, ko­nu, ge­nel­lik­le, Ruh­ban Oku­lu­na ka­pý açý­lý­yor gi­bi ta­ra­fa da çe­kil­di. Þim­di, bu­nun Ruh­ban Oku­luy­la, ev­ve­la, ne il­gi­si var?! Bu­nun, Ruh­ban Oku­luy­la, bir ke­re, as­la bir il­gi­si yok.

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Ta­mam, ge­çi­rin!..

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) – Mü­sa­ade eder mi­si­niz.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, Ruh­ban Oku­luy­la bir il­gi­si yok. Ruh­ban Oku­lu ne­dir? Hey­be­li Ada’da fa­ali­yet gös­ter­miþ olan, sa­ný­yo­rum 1971 yý­lý­na ka­dar, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin ka­ra­rý­na ka­dar fa­ali­yet gös­ter­miþ olan iki yýl­lýk yük­se­ko­kul­dur Ruh­ban Oku­lu; Millî Eði­tim Ba­kan­lý­ðý­na bað­lý de­ðil­dir.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) – Lüt­fen efen­dim...

Sa­yýn Baþ­kan...

BAÞ­KAN – Sa­yýn Al­tý­ku­laç, ek 1 da­ki­ka­lýk sü­re ve­re­ce­ðim. Bu sü­re içe­ri­sin­de ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yýp, te­þek­kür edi­niz.

Bu­yu­run efen­dim.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) – Bi­na­ena­leyh, Ruh­ban Oku­lu­nun açýl­ma­sý ko­nu­su bir Ana­ya­sa ko­nu­su­dur; hiç­bir þe­kil­de, bu­ra­da ya­pa­ca­ðý­mýz de­ði­þik­lik­ler­le Ruh­ban Oku­lu­na ka­pý aça­maz­sý­nýz.

Bi­raz ön­ce, de­ðer­li bir ko­nuþ­ma­cý ar­ka­da­þým, ki­li­se­ler­le iliþ­ki­len­dir­di ko­nu­yu. Bu­nun ki­li­se­ler­le ne il­gi­si var? Nor­mal li­se bun­lar ya da il­köð­re­tim oku­lu. Azýn­lýk okul­la­rý de­di­ði­niz okul­la­rýn din eði­ti­mi oku­lu ol­mak­la bir il­gi­si yok. Za­ten, özel din eði­ti­mi oku­lu aça­mý­yor­su­nuz. Bu­na da­ir de mad­de var ka­nun­da. Ya­ni, din eði­ti­mi oku­lu açýl­ma­sý müm­kün de­ðil.

Sa­yýn Ýn­ce’nin, bi­raz ön­ce, gay­ri­men­kul­le­rin, ta­þýn­maz­la­rýn, ya­ban­cý okul­la­ra ait ta­þýn­maz­la­rýn dev­riy­le il­gi­li en­di­þe­si için de ay­ný þey­le­ri söy­le­ye­ce­ðim. Bu­gün, mil­let­le­ra­ra­sý okul­lar var. Me­se­la, bi­raz ön­ce söy­le­di­ðim gi­bi, bir Rum va­tan­da­þý ge­lir, Tür­ki­ye’de bir okul yap­tý­rýr, bu oku­lu is­te­di­ði bir vak­fa ba­ðýþ­la­ya­bi­lir. Biz, bu ba­ðý­þý, þim­di, ya­ban­cý okul­lar için...

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – Sa­de­ce Millî Eði­ti­me ba­ðýþ­la­ya­bi­lir­di­niz. Siz þim­di ge­niþ­let­ti­niz.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) –...Ba­kan­lar Ku­ru­lu iz­ni­ne bað­la­dýk; ama, mil­let­le­ra­ra­sý okul açan bir ya­ban­cý, okul yap­tý­rýr, bu­nu bi­ri­le­ri­ne dev­re­der.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) - Ne Ba­kan­lar Ku­ru­lun­dan izin alýr… Doð­ru­dan doð­ru­ya dev­re­der, iþ bi­ter. Bir en­gel yok. Bu ko­nu­da gös­te­ri­len du­yar­lý­lýk­la­rýn, de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, ku­su­ra bak­ma­sýn mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri…

BAÞ­KAN – Sa­yýn Al­tý­ku­laç… Te­þek­kür edi­yo­rum Sa­yýn Baþ­kan…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (De­vam­la) - …ba­na gö­re, hiç­bir de­ðe­ri yok.

Say­gý­lar su­na­rým. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN – Sað olun.

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Öner­ge­yi çek­me­yin o za­man Baþ­ka­ným, öner­ge­yi çek­me­yin. Ma­dem, prob­lem yok­sa, kal­sýn öner­ge.

BAÞ­KAN – Þah­sý adý­na, Ya­lo­va Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem Ýn­ce.

Sa­yýn Ýn­ce, bu­yu­ru­nuz. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

Sü­re­niz 5 da­ki­ka.

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – Sa­yýn Baþ­kan, sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri; siz­le­ri say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Þim­di, ko­nu çarp­tý­rý­lý­yor de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým. Mil­let­le­ra­ra­sý okul, azýn­lýk oku­lu, ya­ban­cý okul…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (Ýs­tan­bul) – Ha­yýr… Ha­yýr…

MU­HAR­REM ÝN­CE (De­vam­la) – Sa­yýn Baþ­ka­ným, ku­su­ra bak­ma­yýn. Ba­kýn, 21 in­ci say­fa­dan hep bir­lik­te oku­ya­lým:

“5) Ya­ban­cý okul­la­rýn ta­þýn­maz mal­la­rý -ya­ban­cý okul­lar bö­lü­mün­de- ku­ru­cu­la­rý­nýn ve­ya yet­ki­li­le­ri­nin öne­ri­si ile Ba­kan­lý­ða ya da ku­ru­luþ amaç­la­rý eði­tim ver­mek olan þu va­kýf­la­ra dev­re­di­le­bi­lir.”

Za­ten, çe­kin­ce­miz bu­ra­da bi­zim Sa­yýn Baþ­kan. Ati­na’dan say­gýn bir iþa­da­mý ge­lir, bu­ra­ya bir özel okul ku­rar. Özel oku­lu kur­duk­tan son­ra -bil­gi­sa­ya­rý, la­bo­ra­tu­va­rý, spor sa­lo­nu, dört ba­þý ma­mur bir okul ku­rar mý- þu an­da­ki ya­sa­la­rý­mý­za gö­re, bu­nu dev­ret­mek is­ter­se, sa­de­ce, ne­re­ye dev­re­der; Millî Eði­ti­me dev­re­der, Ba­kan­lý­ða dev­re­der. Þim­di, siz “va­kýf­la­ra dev­re­der” di­yor­su­nuz. Ýþ­te, so­run bu­ra­da baþ­lý­yor za­ten. Bi­zim iti­ra­zý­mýz bu­ra­ya.

Bir de þu­ra­yý an­la­ya­ma­dým: Sa­yýn Ali Coþ­kun’un dev­let adam­lý­ðýn­dan hiç kuþ­ku duy­mu­yo­rum. Bu­nu, ger­çek­ten, ina­na­rak söy­lü­yo­rum.

HÜ­SE­YÝN BA­YIN­DIR (Kýr­þe­hir) – Kul­lan­mýþ­lar, kul­lan­mýþ­lar…

MU­HAR­REM ÝN­CE (De­vam­la) – Ben, bu­ra­da Sa­yýn Ba­ka­na hak­sýz­lýk ya­pýl­dý­ðý­ný dü­þü­nü­yo­rum. Sa­yýn Millî Eði­tim Ba­ka­ný­nýn bu öner­ge­den ha­be­ri var mýy­dý? Ben­ce, Sa­yýn Ba­kan, gel­sin bu kür­sü­ye, bu­nu an­lat­sýn. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar) Bun­dan ha­be­ri var mýy­dý? Ar­ka­da­þý­na, ay­ný Ka­bi­ne­de­ki ar­ka­da­þý­na hak­sýz­lýk yap­mýþ­týr.

SÜ­LEY­MAN SA­RI­BAÞ (Ma­lat­ya) – Ýha­le pe­þin­de­dir o, iha­le pe­þin­de… O iha­le pe­þin­de­dir.

MU­HAR­REM ÝN­CE (De­vam­la) – Ben­ce, bu­nu an­lat­sýn. Sa­yýn Ba­kan, ma­dem­ki te­mel ya­sa, ma­dem­ki Mec­lis ola­ða­nüs­tü top­lan­mýþ, he­pi­miz gel­mi­þiz bu­ra­ya, Sa­yýn Ba­kan bu­ra­da yok ve çok tar­týþ­ma­lý, da­ha son­ra ge­ri çe­ki­len öner­ge­yi Ka­bi­ne­de­ki bir baþ­ka ar­ka­da­þý­na im­za­la­tý­yor. Bil­me­ye­bi­lir de in­san, an­la­ma­ya­bi­lir bir baþ­ka ko­nuy­la il­gi­le­nen ba­kan bu­ra­da. Ben Sa­yýn Ali Coþ­kun’u hiç suç­la­mý­yo­rum. Ben Sa­yýn Ba­ka­ný suç­lu­yo­rum, Sa­yýn Millî Eði­tim Ba­ka­ný­ný suç­lu­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, cum­hu­ri­ye­tin ilk Millî Eði­tim Ba­kan­la­rýn­dan Mus­ta­fa Ne­ca­ti Bey, otuz­lu yaþ­lar­da ve­fat et­ti­ðin­de, bu ül­ke­nin Cum­hur­baþ­ka­ný Ata­türk, hün­gür hün­gür að­la­mýþ­týr; çün­kü, Mus­ta­fa Ne­ca­ti, La­tin al­fa­be­si­ne ge­çen, kar­ma eði­ti­mi ya­pan, Tev­hi­di Ted­ri­sa­týn te­mel­le­ri­ni atan bir Millî Eði­tim Ba­ka­ný idi. Bu­gün, Sa­yýn Millî Eði­tim Ba­ka­ný, Sa­yýn Cum­hur­baþ­ka­nýy­la kav­ga­lý, Ana­mu­ha­le­fet­le kav­ga­lý, YÖK’le kav­ga­lý, üni­ver­si­te­ler­le kav­ga­lý, öð­ret­men­le kav­ga­lý, öð­ren­ciy­le kav­ga­lý, ve­liy­le kav­ga­lý, mu­ha­le­fet­le kav­ga­lý, her­kes­le kav­ga­lý…

SÜ­LEY­MAN SA­RI­BAÞ (Ma­lat­ya) – Mü­te­ah­hit­ler­le ba­rý­þýk; bö­lü­cü ay­ný za­man­da!..

MU­HAR­REM ÝN­CE (De­vam­la) – Bu ka­dar uz­laþ­maz, bu ka­dar da­yat­ma­cý, bu ka­dar inat­çý, bu ka­dar an­ti­la­ik!.. Böy­le uy­gu­la­ma­lar cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de gö­rül­me­di. Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de bun­lar hiç ol­ma­dý. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar, AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, tut­tur­duk bu­gün­ler­de bir be­da­va ki­tap... Þu be­da­va ki­ta­bý ký­sa­ca bir an­la­ta­yým si­ze. Okul­lar­da öð­ren­ci­den 41 ka­lem­de pa­ra top­la­nýr, ya­ka­cak pa­ra­sý, dip­lo­ma pa­ra­sý, pul pa­ra­sý, fo­to­ko­pi pa­ra­sý gi­bi. Bun­lar­dan bir ta­ne­si de ki­tap pa­ra­sý­dýr. Yak­la­þýk bun­la­rýn, en ucu­zu da ki­tap­týr bi­li­yor mu­su­nuz? Me­se­la def­ter pa­ra­sý ki­tap pa­ra­sý­nýn 3 ka­tý­dýr. Ki­tap­la­rýn ma­li­ye­ti 20 000 000’dur ya­ni to­pu to­pu. Ay­da 70 mil­yar ka­za­nan sa­na­yi­ci­ye de, ay­da 700 000 000 alan öð­ret­me­ne de, 70 000 000 li­ra yaþ­lý­lýk ma­aþý ala­nýn ço­cu­ðu­na da, hep­si­ne be­da­va ve­ri­yo­ruz. Bu ne de­mek­tir bi­li­yor mu­su­nuz: Bu, 73 000 000 Türk Mil­le­ti­nin hep­si­ne 40 nu­ma­ra ayak­ka­bý ver­mek­tir. Eþit­lik­tir, ama ada­let de­ðil­dir. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan “ne ala­ka­sý var” ses­le­ri, gü­rül­tü­ler) Ba­ký­nýz, si­zin ada­let an­la­yý­þý­nýz bu. Her­ke­se 40 nu­ma­ra ayak­ka­bý ver­mek de, bir eþit­lik­tir.

Ay­nen bu­na ben­zer si­zin ada­let an­la­yý­þý­nýz. Ada­let an­la­yý­þý­nýz bu. Kal­kýn­ma an­la­yý­þý­nýz da, Ku­zey Irak’a gir­me­ye­rek, Ame­ri­ka’dan ala­ca­ðý­mýz do­lar­la­ra bað­lýy­dý. Bu­ra­la­rý hiç deþ­me­ye­lim. Ora­la­ra hiç gir­me­ye­lim.

ÜNAL KA­CIR (Ýs­tan­bul) – Ör­nek tut­ma­dý.

ESAT CA­NAN (Hakkâri) – Sap­týr­ma.

MU­HAR­REM ÝN­CE (De­vam­la) - De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, yi­ne… Al­la­haþ­ký­na bir öð­ret­men ola­rak bu pro­je­le­ri gö­rün­ce çýl­dý­rý­yo­rum. UNI­CEF des­tek­li bir pro­je var, Tür­ki­ye’nin 81 vi­la­ye­tin­de 300 oku­la ta­be­la asý­yor­lar: “Bu okul ço­cuk dos­tu­dur.”

Ya ar­ka­daþ­lar, yan ya­na iki ta­ne okul dü­þü­nün, siz de ço­cuk ol­du­ðu­nu­zu dü­þü­nün bir an için. Kar­þý­da­ki okul­da “Bu okul ço­cuk dos­tu­dur” ya­zý­yor, siz öbür oku­la gi­di­yor­su­nuz. Ço­cuk dü­þün­mez mi, bi­zim­ki ço­cuk düþ­ma­ný mý?.. Ba­kýn, böy­le bir pro­je ola­bi­lir mi?! Hem de bu ta­be­la­yý ne­re­ye asý­yor­lar bi­li­yor mu­su­nuz; okul ta­be­la­sý­nýn ta di­bi­ni asý­yor­lar. Ýþ­te si­ze pro­je!

Bir pro­je da­ha söy­le­ye­yim. “1940’tan be­ri Tür­ki­ye’nin ha­ya­li­dir” de­di Sa­yýn Ba­kan “sos­yal bi­lim­ler li­se­si; bu alan­da bi­lim ada­mý ye­tiþ­ti­re­ce­ðiz” de­di. 6 vi­la­yet­te sos­yal bi­lim­ler li­se­si aç­tý­lar.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ýn­ce, 1 da­ki­ka­lýk sü­re için­de ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz.

Bu­yu­run.

MU­HAR­REM ÝN­CE (De­vam­la) – Es­ki­þe­hir, Ay­dýn, Ýs­tan­bul, An­ka­ra, Sam­sun gi­bi. Bu okul­la­rýn iki ta­ne bö­lü­mü var, Türk­çe-ma­te­ma­tik bö­lü­mü, sos­yal bi­lim­ler bö­lü­mü. Ýs­tan­bul Müm­taz Tur­han Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­sin­de bu yýl alan se­çen ço­cuk­la­rýn hiç­bi­ri­si sos­yal bi­lim­ler ala­ný­ný seç­me­miþ­tir. Tam bir fi­yas­ko­dur bu. Dü­þü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz, 96 öð­ren­ci alý­yor­su­nuz, sos­yal bi­lim­ler ala­nýn­da bi­lim ada­mý ye­tiþ­ti­re­cek­si­niz; 96 öð­ren­ci­nin hiç­bi­ri­si sos­yal bi­lim­ler ala­ný­ný seç­mi­yor. Pro­je ölü do­ðu­yor, ölü!

O ka­dar çok var ki bun­lar; gen­so­ru­da, Sa­yýn Ba­kan­la, bu kür­sü­de mil­le­ti­mi­zin önün­de he­sap­la­þa­ca­ðýz.

Çok te­þek­kür edi­yo­rum Sa­yýn Baþ­kan; Yü­ce Mec­li­se say­gý­lar su­nu­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim.

Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, Hü­kü­met adý­na Millî Eði­tim Ba­ka­ný Sa­yýn Hü­se­yin Çe­lik.

Sa­yýn Ba­kan, bu­yu­run. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

Sa­yýn Ba­ka­ným, sü­re­niz 10 da­ki­ka.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým; mü­sa­ade eder­se­niz, ön­ce­lik­le, hu­zu­ru­nuz­da, mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­ne men­sup mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rý­mý­zýn üze­rin­de çok dur­duk­la­rý, hep özel okul­lar gö­rü­lü­yor,dev­let okul­la­rý ih­mal edi­li­yor, dev­let okul­la­rý için hiç­bir þey ya­pýl­mý­yor…

VE­ZÝR AK­DE­MÝR (Ýz­mir) – Öð­ret­men ma­aþ­la­rýn­dan bel­li Sa­yýn Ba­ka­ným.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) - Ben, gö­re­ve gel­di­ðim­den be­ri hep özel okul­la­rý…

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Öner­ge­den ha­be­rin var mý Ba­ka­ným?!

BAÞ­KAN – Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, lüt­fen…

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Sa­yýn Ba­kan, öner­ge­den ha­be­rin var mý, öner­ge­den?! Ön­ce onu açýk­la.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) -… gö­zet­mi­þim, gör­mü­þüm; ama, bir tür­lü dev­let okul­la­rý­ný gör­me­mi­þiz.

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Öner­ge­den ha­be­rin var mý Sa­yýn Ba­kan?

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) - De­ðer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, ba­kýn, þu say­dýk­la­rý­mýn han­gi­si özel okul­lar için ya­pýl­mýþ?! Ben, bu­nu, ...

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Öner­ge­den ha­be­ri­niz var mý; ön­ce onu açýk­la­yýn Sa­yýn Ba­kan.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Ora­ya ge­le­ce­ðim… (CHP sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

BAÞ­KAN – Sa­yýn De­ve­ci­ler…

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Bý­ra­ka­lým okul­la­rý; öner­ge…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Mü­sa­ade edin… Ne ko­nu­þa­ca­ðý­ma siz ka­rar ve­re­mez­si­niz.

Ba­kýn, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bi­zim Ýk­ti­da­rý­mýz dö­ne­min­de, 85 000 ders­lik dev­let okul­la­rý için ya­pýl­mýþ­týr, bir tek özel okul için bir þey yap­mýþ de­ði­liz. 406 000 bil­gi­sa­yar okul­la­ra gön­de­ril­miþ­tir, özel okul­la­ra bir tek bil­gi­sa­yar gön­de­ril­me­miþ­tir.

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Özel oku­la sen ve­re­mez­sin ki za­ten, na­sýl ve­re­cek­sin Sa­yýn Ba­kan?!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Öð­ren­ci­le­ri­mi­zin, dev­let okul­la­rýn­da oku­yan öð­ren­ci­le­ri­mi­zin yüz­de 90’ýna in­ter­net hiz­me­ti ser­vi­si gö­tü­rül­müþ­tür.

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) - Bir de özel oku­la ver… 1’er mil­yar ve­ri­yor­su­nuz za­ten, da­ha ne ola­cak!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Fa­kir fu­ka­ra ai­le­le­rin, özel­lik­le kýr­sal ke­sim­de­ki fa­kir fu­ka­ra ai­le­le­rin ço­cuk­la­rý­nýn oku­ma­sý için, or­ta­öð­re­tim tah­sil­le­ri­ni sür­dü­re­bil­me­le­ri için, bi­zim Ýk­ti­da­rý­mýz dö­ne­min­de 120 adet müs­ta­kil or­ta­öð­re­tim yur­du in­þa edil­miþ­tir -pan­si­yon­lu li­se­le­ri­miz, ve­sa­ir bu­nun dý­þýn­da- ve or­ta­öð­re­tim­de 150 000 öð­ren­ci­ye burs ve­ril­miþ­tir, 150 000’e çý­ka­rýl­mýþ­týr ve yüz­de 300 ar­tý­rýl­mýþ­týr bu burs­lar.

Yük­se­köð­re­tim­de­ki -bun­la­rýn hep­si dev­let okul­la­rýn­da oku­yan öð­ren­ci­le­ri­mi­ze- burs­lar yüz­de 200’den faz­la ar­tý­rýl­mýþ­týr.

Ya­tý­lý okul­lar­da oku­yan ço­cuk­la­rý­mý­zýn ia­þe be­de­li, ba­kýn, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ia­þe be­de­li yüz­de 250 ar­tý­rýl­mýþ­týr, ora­da da­ha iyi bes­len­sin­ler di­ye.

Þart­lý na­kil trans­fe­rin­den “ben ço­cu­ðu­mu oku­la gön­de­re­mi­yo­rum, ben dar­ge­lir­li­yim, sa­bit ge­lir­li­yim, fa­kir ge­lir­li­yim, ben ço­cu­ðu­mu oku­la gön­de­re­mi­yo­rum” di­yen ai­le­ler des­tek­len­miþ­tir, an­ne­le­ri­nin he­sa­bý­na pa­ra ya­tý­rýl­mýþ­týr. Bu, bil­di­ði­niz gi­bi de­vam et­mek­te­dir.

Üc­ret­siz ders ki­ta­bý, ba­kýn, bu yýl li­se­le­re de da­ðý­týl­mýþ­týr. 140 000 000 üc­ret­siz ders ki­ta­bý da­ðý­týl­mýþ­týr ve 13 ay­rý ül­ke­de­ki Türk top­lu­luk­la­rý­nýn bu­lun­du­ðu yer­le­re, va­tan­daþ­la­rý­mý­za da, soy­daþ­la­rý­mý­za da bu ki­tap­lar gön­de­ril­miþ­tir. Ýlk de­fa, AK Par­ti Hü­kü­me­ti dö­ne­min­de, özür­lü va­tan­daþ­la­rýn eði­ti­mi­ne çok ciddî þe­kil­de eðil­mi­þiz­dir ve eðer, bir özür­lü ço­cu­ðu­nuz var­sa, bir özel eði­tim ku­ru­mu­na muh­taç­sa, ai­le­ye 360 000 000 Türk Li­ra­sý ay­da pa­ra ödü­yo­ruz de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, 360 000 000 Türk Li­ra­sý…

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Fa­ali­yet ra­po­ru­nu de­ðil, öner­ge­yi an­la­týr­sa­nýz Sa­yýn Ba­kan!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Ve bun­la­rý…

BAÞ­KAN – Sa­yýn Çe­tin, lüt­fen…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Ha­ni, biz, dev­let okul­la­rý için, özel okul­lar için bir þey yap­ma­mý­þýz ya. (CHP sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Öner­ge ni­ye ge­ri çe­kil­di?

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – 50 se­fer­dir ay­ný þey…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Her yýl, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, özür­lü ço­cuk­lar, özel eði­ti­me muh­taç olan ço­cuk­la­rý­mýz evin­den alý­ný­yor ve evi­ne bý­ra­ký­lý­yor.

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Hep ay­ný þey, hep ay­ný þey!

RA­SÝM ÇA­KIR (Edir­ne) – Sa­yýn Baþ­kan, ya­say­la il­gi­li ko­nuþ­sun!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Bu­nun için, 2005 yý­lýn­da 18 tril­yon Türk Li­ra­sý pa­ra öden­miþ­tir ve de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, oku­lön­ce­si eði­tim, biz gö­re­ve gel­di­ði­miz­de, ba­kýn, bun­lar dev­let okul­la­rý, yüz­de 11’den yüz­de 22’ye çý­ka­rýl­mýþ­týr.

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Sa­yýn Ba­kan, ba­kan­lýk büt­çe­si­ni gö­rüþ­mü­yo­ruz!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Ba­kýn, da­ha üç gün ön­ce, yi­ne fa­kir ço­cuk­la­rý­mý­zýn, yok­sul­la­rý­mý­zýn giy­di­ril­me­si, okul ih­ti­yaç­la­rý­nýn kar­þý­lan­ma­sý için Sos­yal Yar­dým­laþ­ma ve Da­ya­nýþ­ma­yý Teþ­vik Fo­nun­dan 50 tril­yon pa­ra gön­de­ril­miþ­tir. (CHP sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Büt­çe­de an­lat Sa­yýn Ba­kan bun­la­rý, büt­çe­de!

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Büt­çe­de bun­lar, büt­çe­de!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Siz, lüt­fe­dip her þe­yi büt­çe­de an­la­týr­sa­nýz, ben de ora­da an­la­tý­rým.

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Büt­çe­de an­la­týn!..

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Siz, bu­ra­da ge­lip her tür­lü eleþ­ti­ri­yi ya­pa­cak­sý­nýz; si­ze ben ce­vap ve­ri­rim. (CHP sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Öner­ge ne­re­de, öner­ge?!.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Öner­ge­yi kim ver­di, kim çek­ti?!

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Öner­ge­yi açýk­la­yýn, öner­ge­yi!..

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Öner­ge­ye gel, öner­ge­ye!..

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Ayýp, ayýp; se­ni din­le­mek zo­run­da mý­yýz?!

BAÞ­KAN – Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri…

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Din­le­yin, din­le­yin!.. Öð­re­nin.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Ba­kýn, “Eði­ti­me Yüz­de Yüz Des­tek” kam­pan­ya­sý çer­çe­ve­sin­de, bi­zim, yi­ne yü­rüt­tü­ðü­müz bir kam­pan­ya so­nu­cun­da…(CHP sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ba­ka­ným, 10 sa­ni­ye­ni­zi ri­ca ede­yim.

Say­gý­de­ðer ar­ka­daþ­la­rým, bu­ra­da ko­nu­þan ha­tip­ler ko­nuþ­ma­la­rý sý­ra­sýn­da Sa­yýn Ba­ka­na pek çok so­ru yö­nelt­ti­ler; ora­da­ki ar­ka­daþ­la­rý­mýz, ko­nu­þan ar­ka­daþ­la­rý­mýz, din­le­yen ar­ka­daþ­la­rý­mýz o ko­nu­þu­lan­la­rýn ne ka­da­rý­nýn öner­gey­le, tek­ri­ri mü­za­ke­rey­le il­gi­li ol­du­ðu­nu ken­di vic­dan­la­rýn­da tar­týþ­sýn­lar.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Hep tek­ri­ri mü­za­ke­re­den, hep öner­ge­den bah­set­ti­ler!

BAÞ­KAN – Bi­raz ön­ce Ko­mis­yon Baþ­ka­ný açýk­la­dý. Sa­yýn Ba­kan si­zin is­te­di­ði­niz gi­bi ko­nu­þa­cak de­ðil, bý­ra­kýn Sa­yýn Ba­kan ko­nuþ­sun; lüt­fen efen­dim. (CHP sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Bu­na ce­vap ver­sin!

BAÞ­KAN – Mü­da­ha­le et­me­yin… Mü­da­ha­le et­me­yin efen­dim lüt­fen… Mü­da­ha­le et­me­yin ko­nuþ­sun Sa­yýn Ba­kan.

RA­SÝM ÇA­KIR (Edir­ne) - Na­sýl mü­da­ha­le et­me­ye­lim!

BAÞ­KAN - Bu­yu­run Sa­yýn Ba­ka­ným.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bü­tün so­ru­la­rý­ný­za ce­vap ve­re­ce­ðim.

RA­SÝM ÇA­KIR (Edir­ne) – Ne­re­de ve­ri­yor­sun?!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) - Hiç­bir so­ru­nuz ce­vap­sýz kal­ma­ya­cak.

RA­SÝM ÇA­KIR (Edir­ne) – Ma­sal din­le­me­ye gel­me­dik bu­ra­ya!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – “Eði­ti­me Yüz­de Yüz Des­tek” kam­pan­ya­sý çer­çe­ve­sin­de…

RA­SÝM ÇA­KIR (Edir­ne) - Bir haf­ta­dýr si­zi bek­li­yo­ruz Sa­yýn Ba­kan…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) - …yi­ne, bi­zim yü­rüt­tü­ðü­müz bir kam­pan­ya çer­çe­ve­sin­de, 2,5 kat­ril­yon, dev­let okul­la­rý­na, dev­let okul­la­rý­na gi­den ço­cuk­la­rý­mý­za kat­ký sað­lan­mýþ­týr. Bi­zim dö­ne­mi­miz­de, 227 000 “kad­ro­lu, söz­leþ­me­li, kýsmî za­man­lý, üc­ret­li ve­ya us­ta öð­re­ti­ci” adý al­týn­da öð­ren­men ata­ma­sý ya­pýl­mýþ­týr ve de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bi­raz ön­ce…

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Söz­leþ­me­li öð­ret­men!..

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – …ba­kýn, bir mil­let­ve­ki­li­miz de­di ki: “Sa­yýn Ba­kan öð­ret­men­le­re 10 YTL ek ders üc­re­ti söz ver­di; fa­kat, 5 YTL ver­di­ler.” Biz, ben, Millî Eði­tim Ba­kan­lý­ðý­nýn büt­çe­si­ni tek­lif eder­ken, biz, Ma­li­ye­den mak­si­mum dü­zey­de büt­çe is­te­riz. Ben 30 kat­ril­yon is­te­dim, ba­na 17 kat­ril­yon ver­di­ler. Ben, öð­ret­men­le­rim adý­na, okul­da­ki mes­lek­taþ­la­rým adý­na, el­bet­te, en iyi­si­ni ta­lep ede­rim ve ben 10 YTL’yi tek­lif et­tim. Ben, kim­se­ye 10 YTL söz ver­me­dim; bu, be­nim yet­kim da­hi­lin­de olan bir olay da de­ðil; ama, þu­nu unut­ma­yýn: 1998 yý­lýn­dan be­ri, öð­ret­men­le­rin ek ders üc­ret­le­ri­ne ke­sin­lik­le zam ya­pýl­ma­mýþ­tý. Biz, öð­ret­men­le­rin ek ders üc­ret­le­ri­ni 5 YTL’ye çý­ka­ra­rak, yüz­de 40 kü­sur­luk bir zam yap­mýþ ol­duk.

Þim­di, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, “efen­dim, ba­kýn, öð­ret­men pa­za­rý ku­rul­muþ, ek ders üc­re­ti kar­þý­lý­ðýn­da öð­ret­men­ler der­se gi­ri­yor­muþ.” Dün­ya­nýn her ye­rin­de, de­ðer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, dün­ya­nýn her ye­rin­de, full­ti­me, part­ti­me, kýsmî za­man­lý ve­ya bü­tün me­sa­isi­ni dev­le­te sa­ta­rak in­san­lar iþ ya­par­lar. Bir ba­yan ar­ka­da­þý­mýz -yurt dý­þýn­da bu­nun çok ör­nek­le­ri var- ev ha­ný­mý­dýr, evi­ne va­kit ayýr­mak is­ti­yor, haf­ta­da 10 sa­at, 8 sa­at der­se gi­rer, kýsmî za­man­lý ça­lý­þýr ve­ya­hut da, bu­ra­da, bir öð­ret­me­ni­miz üc­ret­li ola­rak gi­der, haf­ta­da 10 sa­at, 15 sa­at ders ve­rir; ama, bir baþ­ka iþ­te ça­lý­þa­bi­lir. Di­ðer öð­ret­men­le­ri­miz, kad­ro­lu öð­ret­men­le­ri­miz de, bü­tün gün okul­da ka­lýr. Þim­di, bü­tün bun­lar or­ta­day­ken, ben, de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rý­mýn “efen­dim, dev­let okul­la­rý için hiç­bir þey ya­pýl­ma­dý; bu­gü­ne ka­dar, ne ya­pýl­dýy­sa, özel okul­la­ra ya­pýl­dý” di­yen ar­ka­daþ­la­rý­mýn ifa­de­le­ri­ni, tek ke­li­mey­le, hay­ret­le kar­þý­lý­yo­rum. Özel okul­la­ra, biz bu se­ne ilk de­fa, üc­ret­siz ders ki­tap­la­rý­ný üc­ret­li ola­rak ver­dik o da. Özel okul­lar ile dev­let okul­la­rý ara­sýn­da bir bir­lik­te­lik sað­la­mak, ki­tap te­min et­me­le­ri­ni ko­lay­laþ­týr­mak ama­cýy­la, biz de­dik ki: Bu ki­tap­la­rý si­ze ve­re­ce­ðiz, üc­re­ti­ni ala­cak­sý­nýz, siz de öð­ren­ci­le­ri­ni­ze ya üc­ret kar­þý­lý­ðýn­da ve­ya­hut da fi­ya­týn için­de ve­re­cek­si­niz.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bu üc­ret­siz ki­ta­bý ver­di­ði­miz­den be­ri, hep, mu­ha­le­fet par­ti­si­ne men­sup ar­ka­daþ­lar þu­nu söy­ler­ler: Hem zen­gi­ne ve­ri­yor­su­nuz hem fa­ki­re ve­ri­yor­su­nuz. Þim­di dü­þü­nün, pe­da­go­jik ola­rak þöy­le bir ha­yal edin: 40 ki­þi­nin ol­du­ðu bir sý­ný­fa gi­di­yor­su­nuz, 25 öð­ren­ci­ye di­yor­su­nuz ki, sen fa­kir­sin, sen fa­kir sta­tü­sün­de­sin, sa­na üc­ret­siz ders ki­ta­bý ve­ri­yo­rum…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Sa­yýn Ba­kan sü­re­niz bi­ti­yor… Þu öner­ge­ye ne za­man ge­le­cek­si­niz?

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – 15 öð­ren­ci­ye de di­yor­su­nuz ki, sen zen­gin­sin, sa­na ver­mi­yo­ruz… (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Öner­ge­ye ne za­man ge­le­cek­sin?

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Bu, pe­da­go­jik de­ðil ar­ka­daþ­lar.

VE­ZÝR AK­DE­MÝR (Ýz­mir) – Ça­dýr­da ye­mek ver­me­si­ni bi­li­yor­sun Sa­yýn Bakan. Mil­le­ti ça­dýr­la­ra ni­ye gö­tü­rü­yor­su­nuz?!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Biz, bü­tün dün­ya­da ol­du­ðu gi­bi, bü­tün me­denî ve kal­kýn­mýþ ül­ke­ler­de ol­du­ðu gi­bi, bü­tün yav­ru­la­rý­mý­za üc­ret­siz ders ki­tap­la­rý­ný bu­gü­ne ka­dar ver­dik, bun­dan son­ra da ver­me­ye de­vam ede­ce­ðiz.

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Öner­ge­ye gel, sü­re bit­ti…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Ge­le­lim öner­ge­ye…

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Sa­yýn Ba­ka­ným, sü­re bit­ti…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) - Ben sü­re­mi gö­rü­yo­rum…

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – 40 sa­ni­ye var…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Sa­yýn Al­tý­ku­laç, öner­gey­le il­gi­li, bu­ra­da, de­ðer­li gö­rüþ­ler or­ta­ya koy­du. De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ba­kýn, þu­nun al­tý­ný çiz­mek is­ti­yo­rum: Be­nim, özel­lik­le 1 000 YTL ver­di­niz, ni­çin çek­ti­niz, bun­la­rýn hep­si­ne ve­re­cek ce­va­bým var.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Var, söy­le!..

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Mü­sa­ade eder­se­niz söy­le­ye­ce­ðim.

ZA­FER HI­DI­ROÐ­LU (Bur­sa) –Doð­ru­yu duy­mak­tan hoþ­lan­mý­yor­su­nuz ki!.. Söy­lü­yor…

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Ne­yi söy­lü­yor?!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Ba­kýn de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ben, þim­di si­ze bir he­sap ya­pý­yo­rum. Ba­kýn, sa­de­ce…

ZA­FER HI­DI­ROÐ­LU (Bur­sa) – Hep doð­ru söy­le­dik­le­ri…

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Bu der­si el­li ke­re din­le­dik!..

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) - Mü­sa­ade eder mi­si­niz ar­ka­daþ­lar…

BAÞ­KAN – Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, lüt­fen Sa­yýn Ba­ka­ný din­le­ye­lim.

Bu­yu­run Sa­yýn Ba­ka­ným.

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – El­li se­fer din­le­dik!..

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, 15 Aðus­tos­ta, sa­de­ce 15 Aðus­tos­ta, DGD adý al­týn­da (doð­ru­dan ge­lir des­te­ði adý al­týn­da) çift­çi va­tan­daþ­la­rý­mý­za 1,7 kat­ril­yon teþ­vik ver­dik.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Bý­rak þim­di çift­çi­ye ge­lir des­te­ði­ni. Öner­ge, öner­ge…Çift­çi­nin du­ru­mu bel­li Sa­yýn Ba­ka­ným…

RA­MA­ZAN KE­RÝM ÖZ­KAN (Bur­dur) – Çift­çi kan að­lý­yor, ora­ya gir­me...

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Ne­re­ye ge­le­ce­ði­mi bil­mi­yor­su­nuz.

BAÞ­KAN – Bu­yu­run Sa­yýn Ba­ka­ným.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Ta­rým­da… Ba­kýn, ih­ra­cat­çý­ya des­tek ve­ri­lir, teks­til­ci­ye des­tek ve­ri­lir. Her sek­tör­de, dev­let, sek­tör­le­ri teþ­vik et­mek için des­tek ve­rir, ve­re­bi­lir; bu, dün­ya­nýn her ta­ra­fýn­da böy­le­dir.

Ba­kýn, özel öð­re­tim ku­rum­la­rýn­da…

NU­RÝ ÇÝ­LÝN­GÝR (Ma­ni­sa) – Çift­çi­nin öner­gey­le ne ala­ka­sý var Sa­yýn Ba­kan?!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Mü­sa­ade edin ar­ka­daþ­lar.

Özel öð­re­tim ku­rum­la­rýn­da, þu an­da 300 000 ki­þi­lik atýl ka­pa­si­te var.

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­niz­li) – Dev­let okul­la­rýn­da ne ka­dar?

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Bu 300 000 atýl ka­pa­si­te bir þe­kil­de dol­du­ðu za­man, bu, dev­let okul­la­rýn­dan gi­de­cek­tir. Ben, 300 000 öð­ren­ci için okul yap­týr­ma­ya kal­ký­þýr­sam… Ba­kýn, 1 000 öð­ren­ci için bir okul ya­par­sa­nýz, 1 000 öð­ren­ci için yap­tý­ðý­nýz oku­lun ma­li­ye­ti 2 tril­yon­dur...

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Hâlâ öner­ge­ye ge­le­cek­si­niz ya! Bit­ti, sü­re bit­ti…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) - 600 tril­yon Türk Li­ra­sý sa­de­ce ya­tý­rý­ma gi­der. Þu an­da, 600 tril­yon­luk ha­zýr bir ya­tý­rým var ve atýl ka­pa­si­te ola­rak du­ru­yor.

Ba­kýn, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; biz, 1 000 YTL’yi ki­me ve­re­cek­tik…

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Se­ni ben bi­le kur­ta­ra­mam! Me­rak et­me!..

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) - Ma­li­yey­le ko­nuþ­tuk ve özel okul­la­ra gi­den öð­ren­ci­le­rin yüz­de 20’si­ne -özel­lik­le ge­lir dü­ze­yi iti­ba­riy­le okul­lar bu­nu tes­pit ede­cek­ler- ilk etap­ta ve­ri­le­cek; bu da 50 tril­yon tu­tu­yor.

Bu teþ­vik­le­ri ve­re­rek…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ba­ka­ným, ko­nuþ­ma­ný­zýn bir ye­rin­de, ben si­ze mü­da­ha­le et­tim; onu da ta­mam­la­yýn.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Bi­ti­ri­yo­rum Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN - Lüt­fen, ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz.

Bu­yu­run efen­dim.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Ba­kýn, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar; ben, sa­de­ce 50 tril­yon Türk Li­ra­sý­ný…

ALÝ KE­MAL KUM­KU­MOÐ­LU (Ýs­tan­bul) – Dev­let oku­lun­da­ki bir öð­ren­ci­ye yýl­da kaç li­ra har­cý­yor­su­nuz; söy­ler mi­si­niz.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) - Be­nim Hü­kü­me­tim 50 tril­yon Türk Li­ra­sý­ný, sa­de­ce üç gün ön­ce, fa­kir fu­ka­ra ço­cuk­la­rý­nýn giy­di­ril­me­si için, def­ter ka­lem ih­ti­ya­cý için gön­der­miþ­tir. 50 tril­yon Türk Li­ra­sý, sa­de­ce Fak­fuk Fo­nun­dan, eði­ti­me des­tek ol­mak üze­re, Sa­yýn Be­þir Ata­lay ta­ra­fýn­dan il­le­re gön­de­ril­miþ­tir.

ZA­FER HI­DI­ROÐ­LU (Bur­sa) – Ada­let…

EN­GÝN AL­TAY (Si­nop) – Mil­le­tin fa­kir­li­ðiy­le övün­me­yin ya!.. Mil­le­tin fa­kir­li­ðiy­le övün­me­yin! Ýa­ne, ia­þe top­lu­mu yap­tý­nýz mil­le­ti; ayýp­týr ya!..

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) - Þim­di, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, özel oku­la gi­den…

BAÞ­KAN – Sa­yýn Al­tay, lüt­fen efen­dim.

EN­GÝN AL­TAY (Si­nop) – Ayýp­týr ya!..

BAÞ­KAN – Sa­yýn Al­tay…

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Öner­ge­den ha­be­ri­niz var mý yok mu Sa­yýn Ba­kan?!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bir ta­raf­tan, özel oku­la gi­den her öð­ren­ci…

EN­GÝN AL­TAY (Si­nop) – Mem­le­ket­te fa­kir­lik fu­ka­ra­lýk kal­ma­dý di­ye övü­nün. Fa­kir­li­ði fu­ka­ra­lý­ðý bi­ti­re­cek­si­niz, öy­le övü­ne­cek­si­niz!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) - …dev­let okul­la­rý­na git­me­di­ði za­man, ken­di eði­tim mas­raf­la­rý­ný ken­di­si kar­þý­lý­yor de­mek­tir.

EN­GÝN AL­TAY (Si­nop) – Fa­ki­re fu­ka­ra­ya pa­ra ver­dik di­ye övü­ne­ni ilk siz­de gö­rü­yo­ruz ya! Ayýp­týr ya!..

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) - Sa­yýn Baþ­ka­ným, bu or­tam­da mü­za­ke­re ya­pýl­maz.

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Öner­ge­ye gel Sa­yýn Ba­kan, öner­ge­ye…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Mü­sa­ade edin, ge­li­yo­rum.

Ar­ka­daþ­lar…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Ne­re­ye ge­li­yor­sun; bit­ti sü­re!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, din­ler mi­si­niz.

Eðer..

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Fa­ali­yet ra­po­ru­nu an­lat­tý­nýz.

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Bun­la­rý öð­re­nin, öð­re­nin!

MÝL­LÝ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la)– Din­ler mi­si­niz…

Eðer…

(Mik­ro­fan oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Yüz ke­re din­le­dik Çer­çi; yüz ke­re!..

BAÞ­KAN – Say­gý­de­ðer ar­ka­daþ­la­rým…

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Öner­ge­de adý­nýz var mý yok mu Sa­yýn Ba­kan?..

BAÞ­KAN – Sa­yýn De­ve­ci­ler…

Sa­yýn Ba­ka­ným, bu­ra­da; ya­ni, bü­tün mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rý­mý­zýn millî eði­tim­le il­gi­li de­ði­þik ko­nu­lar­da gö­rüþ­le­ri, dü­þün­ce­le­ri ola­bi­lir; bun­la­rýn hep­si­ni ta­biî ki sa­de­ce ay­rý­lan bu 10 da­ki­ka­lýk sü­re içe­ri­sin­de ce­vap­lan­dýr­mak müm­kün de­ðil­dir. Sa­yýn Ko­mis­yon Baþ­ka­ný, an­la­dý­ðým ka­da­rýy­la -siz de ona iþa­ret et­ti­niz- tek­ri­ri mü­za­ke­rey­le il­gi­li açýk­la­ma­lar­da bu­lun­du, siz de di­ðer ar­ka­daþ­la­ra ce­vap ver­di­niz. Sa­de­ce ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­mak için mik­ro­fo­nu­nu­zu aça­ca­ðým, lüt­fen ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, ba­kýn, bu öner­ge… (CHP sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Sa­yýn Baþ­kan, her­ke­se ay­ný mu­ame­le­yi yap­ma­nýz la­zým, 3 se­fer uzat­tý­nýz!

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ba­ka­ným, ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz.

Bu­yu­run efen­dim.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, ba­kýn, bu öner­gey­le il­gi­li ola­rak Sa­yýn Al­tý­ku­laç ge­rek­li açýk­la­ma­la­rý yap­tý.

Ben, ba­kýn, bir gün­de, Adý­ya­man, Bur­sa; ba­kýn, sa­bah Adý­ya­man, öð­le­den son­ra Bur­sa, ak­þam Ko­ca­eli’nde ol­mak üze­re çok önem­li prog­ram­la­rý ic­ra et­mek, açý­lýþ­lar yap­mak üze­re, da­ha ön­ce­den prog­ram­la­nan bir prog­ram için bu­ra­lar­da bu­lu­nu­yo­rum.

HÜ­SE­YÝN BA­YIN­DIR (Kýr­þe­hir) – Ba­ba­nýn ara­ba­sýy­la mý git­tin?!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Biz, üst­le­ne­me­di­ði­miz bir þe­yi, ar­ka­da­þý­mý­za fa­lan pas et­me­yiz.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Ne ol­du?!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Biz, Hü­kü­met ola­rak bir bü­tü­nüz.

HÜ­SE­YÝN BA­YIN­DIR (Kýr­þe­hir) – Pas öy­le mi olur?! Ar­ka­da­þý­ný kul­lan­dýn.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Sa­yýn Ali Coþ­kun bu­ra­da ol­ma­dý­ðý za­man, ben onun adý­na im­za ata­rým, ben bu­ra­da ol­ma­dý­ðým za­man o be­nim adý­ma im­za atar, bi­zim bir­lik­te­li­ði­mi­zi siz an­la­ya­maz­sý­nýz. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

RA­SÝM ÇA­KIR (Edir­ne) – Onun adý bir­lik­te­lik de­ðil­dir, baþ­ka þey­dir Sa­yýn Ba­kan!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Ve ne ol­du bi­li­yor mu­su­nuz…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ba­ka­ným, te­þek­kür edi­yo­rum, sað olun. (CHP sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

Mü­da­ha­le et­me­yin… Lüt­fen…

Say­gý­de­ðer ar­ka­daþ­la­rým ve Say­gý­de­ðer Ba­ka­ným; þim­di, bu ko­nu­lar­la il­gi­li ola­rak, bak, ben…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – Sa­yýn Baþ­ka­ným, bi­ti­ri­yo­rum.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ba­ka­ným, ba­ký­nýz 4 ün­cü de­fa sü­re­ni­zi uzat­tým, lüt­fen…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – 4 ke­re uzat­tý­nýz, 4!

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ba­ka­ným, lüt­fen Ge­nel Ku­ru­la bir te­þek­kür edi­niz.

Bu­yu­run efen­dim. Lüt­fen…

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – 5 ol­du!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ba­kýn, tek­ri­ri mü­za­ke­re, bu tür du­rum­lar­da, ik­ti­dar ve­ya mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri, eðer bir ko­nu­da tat­min ol­ma­mýþ­sa…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – 5 de­fa da bi­ze uza­ta­cak­sý­nýz, 5 de­fa da ben is­ti­yo­rum.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – …bu­ra­dan “Lo­zan de­lin­di, biz Lo­zan’ý kur­tar­dýk” gi­bi, ken­di adý­ný­za, bir, lüt­fen, kah­ra­man­lýk çý­kar­ma­yýn. Yi­ne, AK Par­ti Gru­bu­nun ira­de­siy­le…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Yü­re­ðin var­sa çek­me!

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Çek­me o za­man!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (De­vam­la) – …ar­ka­daþ­la­rý­mý­zýn te­red­dü­tü hâsýl ol­du­ðu için tek­ri­ri mü­za­ke­re ya­pýl­mýþ­týr ve bu gün­de­me gel­miþ­tir.

Say­gý­lar su­nu­yo­rum. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan “Bra­vo” ses­le­ri, al­kýþ­lar; CHP sý­ra­la­rýn­dan “Çek­me o za­man” ses­le­ri, gü­rül­tü­ler)

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Yü­re­ðin var­sa, çek­me!

ATÝ­LA EMEK (An­tal­ya) – Çek­me!..

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Çek­me o za­man!..

BAÞ­KAN – Sa­yýn De­ve­ci­ler… (Gü­rül­tü­ler)

Say­gý­de­ðer ar­ka­daþ­la­rým, lüt­fen…

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) - Kim­sin sen? (Gü­rül­tü­ler)

HÜ­SE­YÝN BA­YIN­DIR (Kýr­þe­hir) - Otur ye­ri­ne. Sa­bah­tan be­ri çýr­pý­ný­yor­sun ora­da.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ba­yýn­dýr…

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Sen kim olu­yor­sun?!

HÜ­SE­YÝN BA­YIN­DIR (Kýr­þe­hir) – Ko­nuþ­ma, otur ye­ri­ne, dan­dik he­rif!.. Sa­bah­tan be­ri ba­ðý­rý­yor­sun ora­da.

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) – Gel bu­ra­ya!

HÜ­SE­YÝN BA­YIN­DIR (Kýr­þe­hir) - Gel­se­ne! Has­ta mý­sýn?!

BAÞ­KAN – Þah­sý adý­na, son ko­nuþ­ma­cý De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Sa­yýn Üm­met Kan­do­ðan; bu­yu­run.

MEH­MET ÇER­ÇÝ (Ma­ni­sa) - Gel!

HÜ­SE­YÝN BA­YIN­DIR (Kýr­þe­hir) – Gel bu­ra­ya!

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ba­yýn­dýr, lüt­fen!..

Sa­yýn Kan­do­ðan bu­yu­run efen­dim. Bu­yu­run Sa­yýn Kan­do­ðan. Siz ko­nu­þun efen­dim, din­ler ar­ka­daþ­lar. Bu­yu­run Sa­yýn Kan­do­ðan. Siz Ge­nel Ku­ru­la hi­tap edin.

Bu­yu­run Sa­yýn Kan­do­ðan.

Say­gý­de­ðer ar­ka­daþ­la­rým…(Gü­rül­tü­ler)

Sa­yýn Kan­do­ðan bu­yu­run.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; siz­le­ri say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum. Sa­yýn Millî Eði­tim Ba­ka­ný­mý­zýn yap­mýþ ol­du­ðu ko­nuþ­ma üze­ri­ne ba­zý dü­þün­ce­le­ri­mi ifa­de et­mek is­ti­yo­rum.

Þim­di, Sa­yýn Millî Eði­tim Ba­ka­ný­mýz, dö­ne­min­de çok hiz­met­ler ya­pýl­dý­ðý­ný ifa­de et­ti. Þim­di ge­le­ce­ðim. 120 ta­ne yurt açýl­mýþ. Þim­di ben bu­ra­da, Sa­yýn Atil­la Koç yok, hak­ký­ný da ye­me­ye­yim Sa­yýn Ba­ka­nýn; Si­irt Va­li­siy­ken bir yýl içe­ri­sin­de -yýl 1988- tam 8 ta­ne yur­du bir yýl içe­ri­sin­de Si­irt’te o dö­nem­de yap­týk hep be­ra­ber. Ya­ni, 120 yur­du dört yýl­da yap­mýþ­sý­nýz; 1988 yý­lýn­da Si­irt’te 8 ta­ne yurt ya­pýl­dý Sa­yýn Ba­kan.

Þim­di, okul­lar ya­pýl­dý­ðý­ný söy­lü­yor. Sa­yýn Ba­ka­nýn ba­kan ol­ma­sýn­dan ön­ce, De­niz­li’de ya­pý­lan her 4 oku­lun 1 ta­ne­si ha­yýr­se­ver va­tan­daþ­lar ta­ra­fýn­dan ya­pýl­mýþ­týr. 110 ta­ne okul De­niz­li’de ha­yýr­se­ver­ler ta­ra­fýn­dan ya­pýl­mýþ Sa­yýn Ba­ka­ným; si­zin ba­kan ol­ma­nýz­dan çok çok ön­ce…

Þim­di, ben Mu­dan­ya Kay­ma­kam­lý­ðý ya­pý­yor­dum… (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler, gü­lüþ­me­ler)

Evet çok önem­li… Çok önem­li… Bir yýl­da Mu­dan­ya’da… (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

BAÞ­KAN – Ar­ka­daþ­lar, lüt­fen, din­le­ye­lim.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) - …dev­let-va­tan­daþ iþ­bir­li­ðiy­le 7 ta­ne okul bi­tir­dim ben. Ya­ni, Sa­yýn Ba­kan dört yýl­da o ka­dar hiz­met yap­tý­ðý­ný söy­lü­yor; biz bir il­çe­de yap­týk Sa­yýn Ba­kan, bir il­çe­de…

Þim­di, Sa­yýn Ba­kan di­yor ki: Fa­kir fu­ka­ra öð­ren­ci­le­re kýr­ta­si­ye yar­dý­mý, ki­tap yar­dý­mý… Sos­yal Yar­dým­laþ­ma ve Da­ya­nýþ­ma Vak­fýn­dan 50 tril­yon ak­tar­mýþ­lar. Ben, bu­ra­da, Sa­yýn Cum­hur­baþ­ka­ný Tur­gut Özal’ý rah­met­le, min­net­le aný­yo­rum; çün­kü, Sos­yal Yar­dým­laþ­ma ve Da­ya­nýþ­ma Vak­fý­ný ku­ran Sa­yýn Tur­gut Özal’dýr. (Ana­va­tan Par­ti­si sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar) O gün­den be­ri; 1986 yý­lýn­dan be­ri, Tür­ki­ye’de okul­lar açýl­dý­ðýn­da ki­tap­sýz, kýr­ta­si­ye­siz, ön­lük­süz, ayak­ka­bý­sýz bir tek öð­ren­ci kal­ma­mýþ­týr. Ben o va­kýf­la­rýn onal­tý yýl baþ­kan­lý­ðý­ný yap­tým. Sa­de­ce, ilk de­fa, si­zin Hü­kü­me­ti­ni­zin dö­ne­min­de Sos­yal Yar­dým­laþ­ma ve Da­ya­nýþ­ma Vak­fýn­dan kay­nak ak­ta­rý­lý­yor­muþ, geç­miþ dö­nem­ler­de böy­le bir þey ya­pýl­ma­mýþ; kül­li­yen yan­lýþ… Yan­lýþ…

FA­RUK AN­BAR­CI­OÐ­LU (Bur­sa) – Kaç tril­yon top­lam? 30 tril­yon; 3 ka­tý bi­zim dö­ne­mi­miz­de.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Ben þu­nu id­dia edi­yo­rum, ra­kam­la­rý da ve­re­ce­ðim: Ben, Sos­yal Yar­dým­laþ­ma ve Da­ya­nýþ­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ðün­den ra­kam­la­rý da al­dým. Geç­miþ dö­nem­ler­de ya­pý­lan yar­dým­lar ile þim­di­ki ra­kam­la­rý ký­yas­la­dým; hiç­bir fark yok.

Ha, þim­di, 3 kat fark ol­duy­sa, bu­ra­dan mef­hu­mu mu­ha­li­fiy­le bir þey çý­kar Sa­yýn Mil­let­ve­ki­li, de­mek ki, si­zin dö­ne­mi­niz­de fa­kir fu­ka­ra sa­yý­sý o ka­dar art­mýþ.

FA­RUK AN­BAR­CI­OÐ­LU (Bur­sa) – Ne il­gi­si var?..

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) - Evet, evet, o an­la­þý­lýr. Fa­kir fu­ka­ra­yý art­týr­mýþ­sý­nýz, eðer o doð­ruy­sa, fa­kir fu­ka­ra sa­yý­sý art­mýþ, ora­ya har­ca­nan kay­nak­lar art­mýþ.

Þim­di ba­ký­nýz, be­nim Ün­ye Kay­ma­kam­lý­ðým sý­ra­sýn­da -onu da söy­le­ye­yim- bü­tün ta­þý­ma­lý öð­ren­ci­le­re, 3 500 öð­ren­ci­ye sý­cak ye­mek çý­kar­tý­yor­duk. Þim­di so­ru­yo­rum Sa­yýn Ba­ka­na: Ün­ye’de böy­le bir uy­gu­la­ma var mý? 22 ki­þi­yi si­gor­ta­lý ola­rak ora­da is­tih­dam edi­yor­duk. Ama, si­zin dev­ri ik­ti­da­rý­nýz­da Ün­ye’de­ki bu uy­gu­la­ma kalk­tý, yok. Onun için, her þe­yi -de­min de söy­le­dim- hep 2002 yý­lýn­da ke­sip, on­dan son­ra baþ­lar­sa­nýz yan­lýþ olur. Bu­nun al­tý­ný bir kez da­ha çiz­mek is­ti­yo­rum.

Okul­lar açý­lýr­ken fa­kir fu­ka­ra­lar tes­pit edi­lir, ki­tap­la­rý, kýr­ta­si­ye­le­ri, ön­lük­le­ri, ayak­ka­bý­la­rý, ka­ban­la­rý bü­tün Tür­ki­ye ge­ne­lin­de sos­yal yar­dým­laþ­ma ve da­ya­nýþ­ma va­kýf­la­rýn­dan ken­di­le­ri­ne ve­ri­lir­di. Si­zin yap­tý­ðý­nýz gi­bi, zen­gin öð­ren­ci­le­re de bir kay­nak ak­tar­ma söz ko­nu­su de­ðil­di. Bu kay­nak­lar­dan sa­de­ce fa­kir öð­ren­ci­ler ya­rar­la­nýr­dý.

De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, þim­di elim­de 3 ta­ne öner­ge… Þim­di Sa­yýn Çe­lik’in ver­miþ ol­du­ðu ye­ni öner­ge… Al­la­haþ­ký­na, þu ge­rek­çe­ye ba­ký­nýz: “Ge­rek­çe: Mad­de­ler ara­sýn­da uyum sað­lan­mak ama­cýy­la…” Bu mu mak­sa­dý­nýz Sa­yýn Çe­lik?! Bu­nun için mi ver­di­niz bu öner­ge­yi?!

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Evet.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) - Ha­yýr, yan­lýþ. Ni­ye yan­lýþ; þun­dan do­la­yý yan­lýþ: Mad­de­ler ara­sýn­da uyum sað­la­mak is­ti­yor­sa­nýz, 5 in­ci mad­de­yi 2 nci mad­de­ye uy­du­rur­du­nuz, ge­ne uyum sað­lan­mýþ olur­du. Ya­ni, si­zin mak­sa­dý­nýz uyum! sað­la­mak idiy­se, 5 in­ci mad­de­de de, 2 nci mad­de­de ol­du­ðu gi­bi, bir de­ði­þik­lik ya­par­dý­nýz, iþ­te si­ze uyum. Bu­nun­la mil­le­ti kan­dý­ra­maz­sý­nýz. Bir sa­týr­lýk ge­rek­çey­le tek­ri­ri mü­za­ke­re!.. Ama, Sa­yýn Ali Coþ­kun’un ge­rek­çe­si çok uzun. Ba­ký­nýz, bu­ra­da Ali Coþ­kun di­yor ki: Gay­ri­müs­lim azýn­lýk­lar ta­bi­ri­ni kul­la­na­rak…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – 5 se­fer hak­kýn var Üm­met, de­vam et.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kan­do­ðan, ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz.

Bu­yu­run.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Gay­ri­müs­lim azýn­lýk­lar ta­bi­ri­ni kul­la­na­rak Lo­zan’la uyum sað­la­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­lü­yor Sa­yýn Ali Coþ­kun. Bu­ra­da ge­rek­çe­niz bu.

Þim­di Hü­kü­me­tin bir ba­ka­ný Lo­zan’la uyum sað­la­mak için bir öner­ge ve­ri­yor, Hü­kü­me­tin di­ðer ba­ka­ný da, Sa­yýn Ali Coþ­kun’un ver­miþ ol­du­ðu öner­ge­nin tam ak­si­ne bir öner­ge ve­ri­yor.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Lo­zan’ý kur­tar­mýþ o!

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) - Ay­rý­ca, Sa­yýn Fa­ruk Çe­lik ve ar­ka­daþ­la­rý da, on­lar da bir ye­ni öner­ge ve­ri­yor, 2 nci mad­de­nin ilk ha­li­ne dö­nül­me­siy­le il­gi­li. Al­la­haþ­ký­na, bu ka­dar, bir hü­kü­met içe­ri­sin­de çe­liþ­ki ola­bi­lir mi?! Sa­yýn Ba­kan­lar ara­sýn­da bu ka­dar çe­liþ­ki ola­bi­lir mi?! Ýþ­te si­ze üç ta­ne öner­ge, üç ta­ne ge­rek­çe, hep­si bir­bi­ri­ni nak­ze­di­yor, hep­si bir­bi­ri­ni de­ðiþ­ti­ri­yor. Böy­le bir an­la­yýþ­la ne hü­kü­met ola­bi­lir­si­niz ne Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ni ra­hat bir þe­kil­de ça­lýþ­tý­ra­bi­lir­si­niz.

FA­RUK AN­BAR­CI­OÐ­LU (Bur­sa) – Par­ti içi de­mok­ra­si var biz­de.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri…

Biz öy­le de­mok­ra­si­le­ri çok gör­dük par­ti içi...

FA­RUK AN­BAR­CI­OÐ­LU (Bur­sa) – Ne­re­de gör­dün?

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Eðer, par­ti içi de­mok­ra­si bu ol­say­dý, bu öner­ge siz­le­rin gö­rüþ­le­ri doð­rul­tu­sun­da, siz­le­rin bil­gi­si da­hi­lin­de ha­zýr­la­nýr­dý, hiç­bi­ri­ni­zin bu öner­gey­le il­gi­si yok.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kan­do­ðan, ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz lüt­fen.

Bu­yu­run.

ZA­FER HI­DI­ROÐ­LU (Bur­sa) – Ya­lo­va kay­ma­kam­lý­ðý da yap­týn mý?!

BAÞ­KAN - Lüt­fen son cüm­le­le­ri­ni­zi ala­yým, bu­yu­run.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, þim­di özel okul­la­ra ge­li­yo­rum, özel okul­la­ra.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kan­do­ðan, ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz. Özel okul­la­ra za­man kal­mý­yor ya­ni, lüt­fen.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Ta­mam­lý­yo­rum, ta­mam­lý­yo­rum.

Þim­di özel okul­la­ra ge­li­yo­rum; ba­ký­nýz, Tür­ki­ye Ýs­ta­tis­tik Ku­ru­mu ha­ne hal­ký büt­çe an­ke­ti yap­mýþ; Tür­ki­ye Ýs­ta­tis­tik Ku­ru­mu resmî ra­po­ru. Þim­di, bu resmî ra­por­da ne di­yor bi­li­yor mu­su­nuz; ha­ne hal­ký tü­ke­tim har­ca­ma­sýn­da eði­tim hiz­met­le­ri­ne ay­rý­lan pay, ha­ne hal­kýn­da eði­tim hiz­met­le­ri­ne ay­rý­lan pay 2005’te 1,9; kar­þý­lý­ðý 20 000 000 li­ra. Þim­di, Tür­ki­ye’de­ki ha­ne hal­ký or­ta­la­ma ge­lir de 1 091 000 000, bu da yok. Ya­ni, or­ta­la­ma ge­li­ri as­garî üc­ret­le mil­yon­lar­ca in­sa­nýn ça­lýþ­tý­ðý bir ül­ke­de ra­kam bu. Þim­di, bun­lar 20 000 000 li­ra eði­ti­me pay ayý­ra­cak­lar, ço­cuk­la­rý­ný na­sýl özel oku­la gön­de­re­cek­ler?! Kim­le­rin gön­der­di­ði­ni bi­li­yor­su­nuz özel okul­la­ra. Þu tab­lo­da­ki va­tan­daþ­lar özel oku­la öð­ren­ci­le­ri­ni gön­de­re­bi­lir mi?! Büt­çe­sin­den sa­de­ce ay­da 20 000 000 li­ra eði­ti­me pay ayý­ran ai­le­ler na­sýl ço­cuk­la­rý­ný özel oku­la gön­de­re­cek­ler, Sa­yýn Millî Eði­tim Ba­ka­ným açýk­la­sýn! Açýk­la­sýn… Di­yor­lar­dý ki…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

FA­RUK AN­BAR­CI­OÐ­LU (Bur­sa) – Açýk­lat­týr­mý­yor­su­nuz ki, de­min ko­nu­þa­yým de­di ko­nuþ­tur­mu­yor­su­nuz.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kan­do­ðan, te­þek­kür edi­yo­rum.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Evet, ben te­þek­kür edi­yo­rum.

ALÝ KE­MAL DE­VE­CÝ­LER (Ba­lý­ke­sir) – Da­ha üç hak­ký var.

BAÞ­KAN – Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri…

ÜNAL KA­CIR (Ýstanbul) – O ku­pü­rün ar­ka­sý­ný oku, ba­ka­lým ne ya­zý­yor.

BAÞ­KAN - Sa­yýn De­ve­ci­ler, lüt­fen…

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, mad­de üze­rin­de 10 da­ki­ka sü­rey­le so­ru-ce­vap iþ­le­mi ger­çek­leþ­ti­re­ce­ðiz.

YA­KUP KE­PE­NEK (An­ka­ra) – Efen­dim, söz hak­kým var be­nim.

BAÞ­KAN – Efen­dim?..

YA­KUP KE­PE­NEK (An­ka­ra) – Le­hin­de söz ta­le­bim var 5 da­ki­ka, ka­yýt­la­rý­nýz­da var.

BAÞ­KAN – Ne­yin le­hin­de Sa­yýn Ke­pe­nek?

YA­KUP KE­PE­NEK (An­ka­ra) – Ta­sa­rý­nýn le­hin­de ko­nuþ­mak üze­re söz ta­le­bim…

BAÞ­KAN – Ona he­nüz gel­me­dik efen­dim -oyu­nun ren­gi­ni be­lirt­mek üze­re- on­dan ön­ce so­ru-ce­vap iþ­le­mi­ni ger­çek­leþ­ti­re­ce­ðiz.

YA­KUP KE­PE­NEK (An­ka­ra)-Ta­mam, te­þek­kür ede­rim.

BAÞ­KAN- Sa­yýn Ke­pe­nek, so­ru so­ra­cak mý­sý­nýz? Yok­sa, ko­nuþ­mak için mi…

YA­KUP KE­PE­NEK (An­ka­ra) – Ha­yýr, so­ru so­ra­ca­ðým ve ko­nuþ­ma hak­ký­mý da kul­la­na­ca­ðým.

BAÞ­KAN – Bu­yu­run.

YA­KUP KE­PE­NEK (An­ka­ra) – Þim­di, Sa­yýn Ba­kan, yö­ne­ti­me gel­di­ði­ni­zin be­þin­ci yý­lý­na gi­ri­yo­ruz ve siz, ka­mu ke­si­mi­ne ni­te­lik­li in­san ye­tiþ­tir­mek üze­re 1 000 ki­þi­lik bir yurt dý­þýn­da eði­tim sü­re­ci baþ­lat­tý­nýz, yük­sek li­sans ve dok­to­ra için. Bu çer­çe­ve­de, ön­ce 1416 sa­yý­lý Ya­sa­nýn kul­la­ný­mýn­da ne­den mü­la­ka­ta yer ve­ril­di ve re­fe­ran­sa yer ve­ril­di yüz­de 25 ve 5 ora­nýn­da? Mü­la­ka­tý kim­ler yap­tý? Ar­tý, yurt dý­þýn­da yük­sek li­sans ve dok­to­ra­nýn on­da 1’i ma­li­ye­ti­ne Tür­ki­ye’nin seç­kin üni­ver­si­te­le­rin­de bu eði­tim ve­ril­mez miy­di, ve­ri­le­mez miy­di? Hü­kü­me­ti­miz ne­den bu mas­ra­fýn al­tý­na gir­di?

Ýkin­ci so­rum, bi­ti­ri­yo­rum, bu yýl, bu ders yý­lýn­da te­mel eði­ti­me de­vam ede­me­yen kaç öð­ren­ci­miz var? Bun­la­rýn il­le­re gö­re ve kýz-er­kek ayý­rý­mý­na gö­re da­ðý­lý­mý ne­dir?

Te­þek­kür ede­rim.

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Ke­pe­nek.

Sa­yýn Ka­ma­cý, bu­yu­run efen­dim.

NA­ÝL KA­MA­CI (An­tal­ya) – Sa­yýn Baþ­kan, Sa­yýn Ba­kan, Kaþ Mer­kez Ýl­köð­re­tim Oku­lun­da da­ha ön­ce­den ve­ri­len ra­por­lar doð­rul­tu­sun­da il­köð­re­tim ka­pa­týl­dý­ðý ve Çer­çi­ler ta­ra­fý­na ta­þý­ný­yor? Þim­di 450 ta­ne öð­ren­ci­miz tam öð­re­tim yý­lý­nýn baþ­la­dý­ðý dö­nem­de okul­suz bý­ra­kýl­dý ve ta­þý­may­la iki­li öð­re­ti­me ge­çi­len bir ye­re ta­þý­ný­yor. Aca­ba, bu oku­lun ye­ri­ne ay­ný­sý­ný yap­ma­yý dü­þü­nü­yor mu­su­nuz?

Ýkin­ci­si, eðer bu mü­te­ah­hit bu­nu ta­ah­hüt­te bu­lun­du­ðu sü­re içe­ri­sin­de, yü­küm­lü­lük ol­du­ðu sü­re içe­ri­sin­de on yý­lý geç­me­diy­se, bu mü­te­ah­hi­de bu oku­lun ya­pý­mý­ný tek­rar ödet­me­yi dü­þü­nü­yor mu­su­nuz?

Te­þek­kür ede­rim.

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Ka­ma­cý.

Sa­yýn Ýn­ce…

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Baþ­kan.

Sa­yýn Ba­kan, An­tal­ya ve Ya­lo­va Ýl­le­ri­ni ký­yas­lar­sak, bu il­ler, ge­rek ÖSS’de ge­rek OKS’de ilk 5’te ol­muþ­lar­dýr yýl­lar­ca, hep ba­þa­rý­lý il­ler ola­rak ad­lan­dý­rýl­mýþ­lar­dýr. Ne za­man ki, siz, bu il­le­rin Millî Eði­tim mü­dür­le­ri­ni gö­rev­den al­dý­nýz, bi­zim de de­fa­lar­ca si­zi uyar­ma­mý­za rað­men, bu­gün, An­tal­ya 30 un­cu­lu­ða, Ya­lo­va -bel­li pu­an tür­le­ri için ko­nu­þu­yo­rum- 20 nci­li­ðe ka­dar ge­ri­le­miþ­tir. Bu ko­nu­da hiç vic­da­ný­nýz sýz­lý­yor mu, ha­ta yap­tý­ðý­ný­zý dü­þü­nü­yor mu­su­nuz?

Ýkin­ci so­rum: “Sa­yýn Ali Coþ­kun’la ara­mý­za kim­se gi­re­mez” de­di­niz. Bu ba­ðý­nýz ay­ný par­ti­li ol­mak­tan mý kay­nak­la­ný­yor; yok­sa, siz, geç­miþ­te, Doð­ru Yol’da, Sa­yýn Ali Coþ­kun da ANAP’tay­ken bu ba­ðý­nýz yi­ne var mýy­dý? Ara­ný­za kim­se­nin gi­re­me­ye­ce­ði ka­dar bu güç­lü bað­lar han­gi bað­lar­dýr?

Te­þek­kür edi­yo­rum. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

ÖZ­KAN ÖK­SÜZ (Kon­ya) – Edep­li so­ru sor, edep­li! Çok ayýp!..

ZA­FER HI­DI­ROÐ­LU (Bur­sa) – Se­vi­ye­si çok dü­þük bir so­ru.

ÖZ­KAN ÖK­SÜZ (Kon­ya) – Ayýp!.. Se­vi­ye­si çok dü­þük so­ru­lar so­ru­yor­sun.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Koç, bu­yu­run.

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Sa­yýn Baþ­kan, te­þek­kür edi­yo­rum.

Sa­yýn Ali Coþ­kun da din­ler­se; son de­re­ce önem­li söy­le­dik­le­rim. Biz, Ali Coþ­kun’un ulu­sal du­yar­lý­lýk­la­rý­ný bi­li­yo­ruz.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ba­ka­ným, Sa­yýn Coþ­kun, efen­dim, so­ru­yu si­ze de yö­nel­ti­yor; ya­ni, da­ha doð­ru­su, so­ru­nun için­de ge­çi­yor o þey.

Bu­yu­run.

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Biz, Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­ný Sa­yýn Ali Coþ­kun’un ulu­sal du­yar­lý­lýk­la­rý­ný bi­li­yo­ruz. Ge­çen haf­ta içe­ri­sin­de, bu ka­nu­nun gö­rü­þül­me­si sý­ra­sýn­da, Sa­yýn Ba­kan, yurt ça­pýn­da bir­ta­kým gö­rev­le­ri­niz ol­du­ðu­nu söy­le­di­niz; ama, bu çok tar­tý­þý­lan ka­nun ta­sa­rý­sýn­da si­zin en önem­li gö­re­vi­niz bu­ra­da bu­lun­mak­tý. Ku­ru­lan bir tu­za­ðýn üze­ri­ne Ali Coþ­kun’u oturt­ma­ya ça­lýþ­tý­nýz. Ali Coþ­kun’un çiz­di­ði si­yasî çiz­gi, ken­di­si­ni ak­la­ya­cak ka­dar, bi­zim nez­di­miz­de, te­miz­dir. Siz bu iþ­ten so­rum­lu­su­nuz; aca­ba, ha­be­ri­niz var mýy­dý bu öner­ge­den Sa­yýn Ba­kan? Siz, bu iþin ne­re­sin­de­si­niz, bir açýk­lar mý­sý­nýz. Bu­ra­ya kal­kýp, çý­kýp, baþ­ka þey­ler­le ko­nu­yu çar­pýt­ma­ya hiç ge­rek yok. Siz, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti yurt­ta­þý ol­ma­yan, et­nik ve din­sel kö­ke­ni ne­de­niy­le, azýn­lýk okul­la­rý­na ka­yýt yap­týr­ma­ya hak ka­zan­dý­ra­cak bu öner­ge­nin ne­re­sin­de­si­niz? So­rum­lu mu­su­nuz, de­ðil mi­si­niz? Ali Coþ­kun’u hiç ka­rýþ­týr­ma­yýn bu iþe; Ali Coþ­kun’un çiz­gi­si bel­li.

Te­þek­kür edi­yo­rum.

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim.

Sa­yýn Ba­ka­ným, ka­lan 5 da­ki­ka sü­re­yi siz kul­la­na­cak­sý­nýz; bu­yu­run.

NE­CA­TÝ UZ­DÝL (Os­ma­ni­ye) – Sü­re bit­me­di efen­dim, da­ha biz so­ru so­ra­ca­ðýz.

TUN­CAY ER­CENK (An­tal­ya) – Da­ha var efen­dim.

BAÞ­KAN – 5 da­ki­ka­nýn al­tý­na in­di. Sa­yýn Ba­kan ce­vap­la­ya­cak. Eðer, Sa­yýn Ba­kan 5 da­ki­ka­lýk sü­re­si­ni kul­lan­maz­sa sý­ra si­ze ge­le­cek efen­dim.

ÖMER ABU­ÞOÐ­LU (Ga­zi­an­tep) – Sa­yýn Baþ­kan, 20 da­ki­ka yet­mez Sa­yýn Ba­ka­na, uzat­ma ka­bi­li­ye­ti var­dýr.

BAÞ­KAN – Bu­yu­run Sa­yýn Ba­kan.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Ön­ce­lik­le Sa­yýn Ke­pe­nek’in so­ru­su­na ce­vap ver­mek is­ti­yo­rum.

Bil­di­ði­niz gi­bi, son gün­ler­de ka­mu­oyu­nun gün­de­min­de olan, ba­sýn­da yer alan, yurt dý­þý­na Millî Eði­tim Ba­kan­lý­ðý ta­ra­fýn­dan 1 000 öð­ren­ci gön­de­ril­me­siy­le il­gi­li Sa­yýn Ke­pe­nek’in sor­du­ðu so­ru­ya, Mec­li­si bil­gi­len­dir­mek, siz­le­ri bil­gi­len­dir­mek adý­na ce­vap ve­ri­yo­rum.

Bil­di­ði­niz gi­bi, 1416 sa­yý­lý Ya­sa 1929 yý­lýn­da çýk­mýþ­týr ve ya­sa­nýn ama­cý ge­nel ve kat­ma büt­çe­li ka­mu ku­ru­luþ­la­rý­nýn, hat­ta, ti­ca­ret ve sa­na­yi oda­la­rý­nýn ni­te­lik­li ele­man ih­ti­ya­cý­ný kar­þý­la­mak üze­re ge­rek­ti­ði hal­ler­de yurt dý­þý­na öð­ren­ci gön­der­mek için­dir ve o gün bu­gün­dür, Tür­ki­ye'de, özel­lik­le yö­ne­tim­de, tek­nik alan­da üni­ver­si­te­ler­de söz sa­hi­bi ol­muþ bir­çok in­san, bu ka­nun­dan, 1416 sa­yý­lý Ya­sa­dan ya­rar­la­na­rak yurt dý­þý­na git­miþ ve Tür­ki­ye'de önem­li gö­rev­ler, hiz­met­ler ifa et­miþ­tir.

Da­ha ön­ce bu hep yü­rür­lük­te ol­muþ­tur ve son on yýl­da 1 755 öð­ren­ci gön­de­ri­lir­ken, bir ta­raf­tan Av­ru­pa Bir­li­ði sü­re­ci­ni ya­þý­yor ol­ma­mýz, bir ta­raf­tan kü­re­sel­leþ­me­nin özel­lik­le dün­ya­da baþ dön­dü­rü­cü bir bo­yut­ta de­vam et­me­si, özel­lik­le iyi ya­ban­cý dil bi­len ve ulus­la­ra­ra­sý de­ne­yi­me, tec­rü­be­ye sa­hip olan, çe­þit­li alan­lar­da çok iyi ye­tiþ­miþ ni­te­lik­li ele­ma­na ih­ti­yaç his­set­tir­miþ­tir. Hü­kü­me­ti­miz bü­yük bir fe­dakârlýk ör­ne­ði or­ta­ya koy­muþ­tur. Da­ha ön­ce, ba­kýn, son beþ al­tý yýl­da, yýl­da 35-40 ki­þi gön­de­ri­lir­ken, ben, Sa­yýn Baþ­ba­ka­ný­mý, Hü­kü­me­ti­mi, Ma­li­ye Ba­ka­ný­mý ik­na et­mi­þim, her yýl, bu iþ için 50 tril­yon li­ra pa­ra ayýr­mý­þýz ve 1 000 öð­ren­ci­yi dün­ya­nýn en iyi üni­ver­si­te­le­ri­nin bu­lun­du­ðu ül­ke­le­re gön­der­me ka­ra­rý al­mý­þýz.

Da­ha ön­ce, bil­di­ði­niz gi­bi, öð­ren­ci­ler ço­ðun­luk­la Ame­ri­ka’ya ve Ýn­gil­te­re’ye gön­de­ri­lir­di, za­man za­man Fran­sa’ya ve Al­man­ya’ya gön­de­ri­lir­di. Bu­gün Ja­pon­ya’yý, Çin’i, Hin­dis­tan’ý, Gü­ney Ko­re’yi, Ye­ni Ze­lan­da’yý, Avus­tral­ya’yý, Ka­na­da’yý gör­mez­lik­ten ge­le­mez­si­niz. 19 ül­ke­ye bu se­ne 1 000 öð­ren­ci gön­der­mek üze­re ilan ver­dik.

Ba­kýn, bu, 2547 sa­yý­lý Yük­se­köð­re­tim Ka­nu­nu­nun 33 ün­cü mad­de­sin­de yurt dý­þý­na bi­lim ada­mý ye­tiþ­tir­mek üze­re öð­ren­ci gön­der­mey­le ta­ma­men fark­lý bir pro­se­dür­dür. 33 ün­cü mad­dey­le, YÖK Ka­nu­nu­nun 33 ün­cü mad­de­siy­le Yük­se­köð­re­tim Ku­ru­lu yurt dý­þý­na öð­ren­ci gön­de­re­bi­lir. Öð­ren­ci, ni­te­kim gön­de­ri­yor, on­lar öð­re­tim üye­si ada­yý­dýr.

Tür­ki­ye Pet­rol­le­ri Ano­nim Or­tak­lý­ðý, Dev­let De­mir­yol­la­rý, TÜ­BÝ­TAK, bir­çok ku­ru­luþ biz­den ni­te­lik­li ele­man is­ti­yor ve on­lar adý­na yurt dý­þý­na öð­ren­ci gön­der­me­mi­zi is­ti­yor.

NE­CA­TÝ UZ­DÝL (Os­ma­ni­ye) – Siz onun için mi gön­der­di­niz, ni­te­lik­li ela­man için?! Bil­mi­yor­duk, öð­ren­dik, sað olun!.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Þim­di, biz, ba­kýn ne yap­týk de­ðer­li ar­ka­daþ­lar: Öy­le söy­len­di­ði gi­bi, biz, üni­ver­si­te­le­ri gör­mez­lik­ten ge­le­rek, YÖK’ü ta­ma­men dev­re dý­þý bý­ra­ka­rak bu iþ­le­mi yap­ma­dýk. Ne de­dik; öð­ren­ci­le­rin, ön­ce­lik­le, yurt dý­þý­na burs­lu gi­de­cek öð­ren­ci­le­rin mü­ra­ca­at et­me­si için ön­ce LES sý­na­výn­dan as­garî 60 al­ma­sý la­zým. LES sý­na­vý­ný kim ya­pý­yor; ÖSYM. Ne­dir bu sý­na­výn adý; Li­san­süs­tü Eði­tim Sý­na­vý. As­garî 60 al­ma­sý la­zým ve ay­rý­ca, 100 üze­rin­den me­zu­ni­yet or­ta­la­ma­sý as­garî 70 ol­ma­sý la­zým; ya­ni, Millî Eði­tim Ba­kan­lý­ðý ob­jek­tif kri­ter­ler tes­pit et­miþ, mü­ra­ca­at et­me­nin tek kýs­ta­sý ba­þa­rý ola­rak or­ta­ya ko­nul­muþ­tur.

Ay­rý­ca “ni­çin mü­la­kat ya­pýl­mak­ta­dýr” þek­lin­de bir so­ru so­rul­du.

Ba­kýn, üni­ver­si­te­le­ri­mi­zin li­san­süs­tü sý­nav­la­rý­na þöy­le bir ba­kýn, yük­sek li­sans ve dok­to­ra öð­ren­ci­le­ri alý­nýr­ken, araþ­týr­ma gö­rev­li­si ola­rak alý­nýr­ken bü­tün üni­ver­si­te­le­re þöy­le bir ba­kýn, o in­san­lar mü­la­kat­la alý­ný­yor mu alýn­mý­yor mu?! Bir­çok, ka­mu­da yurt dý­þý­na öð­ren­ci gön­de­ri­lir­ken, bu­gü­ne ka­dar hep bu ya­pýl­mýþ.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Yi­ne öner­ge yok!.. Yi­ne öner­ge güm­le­di!.. Yi­ne tek­ri­ri mü­za­ke­re yok!.. Hay­ret bir þey ya­hu!..

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Þim­di, ba­kýn de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, top­lam 870 öð­ren­ci sý­na­va gir­miþ…

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – Sa­yýn Ba­kan, di­ðer so­ru­la­ra da ce­vap ve­rin.

NE­CA­TÝ UZ­DÝL (Os­ma­ni­ye) – Ba­ka­na ser­best, is­te­di­ði ka­dar ko­nuþ­sun!.. Son­suz!..

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – De­ðer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, 870 öð­ren­ci sý­na­va gir­miþ, bu­nun 609’u ka­zan­mýþ­týr.

Pe­ki, mü­la­ka­tý kim yap­mýþ; mü­la­ka­tý, ta­ma­men öð­re­tim üye­si un­va­ný­na sa­hip in­san­lar yap­mýþ­týr. Do­la­yý­sýy­la…

ALÝ TO­PUZ (Ýs­tan­bul) – Sa­yýn Ba­kan, hikâye an­lat­ma, öner­ge­ye gel!

NE­CA­TÝ UZ­DÝL (Os­ma­ni­ye) – Te­þek­kür ede­riz Ba­ka­ným, ne gü­zel ce­vap ver­di­niz…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Ar­ka­daþ­lar, ba­kýn… Lüt­fen…

ALÝ TO­PUZ (Ýs­tan­bul) – Öner­ge­ye ge­lin…

BAÞ­KAN – Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, lüt­fen…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Ben so­ru­lan so­ru­ya ce­vap ve­ri­yo­rum Sa­yýn To­puz.

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – 1 ta­ne­si­ne ve­ri­yor­su­nuz… Sü­re bit­ti…

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – 1 ta­ne­si­ne ve­ri­yor­su­nuz…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Pe­ki, mü­sa­ade edin. Siz ba­na bir so­ru so­ru­yor­su­nuz, 10 þýk­ký olan bir so­ru so­ru­yor­su­nuz, ben ce­vap ver­di­ðim za­man ni­çin ra­hat­sýz olu­yor­su­nuz?

MU­HAR­REM ÝN­CE (Ya­lo­va) – 1 ta­ne­si­ne ve­ri­yor­su­nuz.

K. KE­MAL ANA­DOL (Ýz­mir) – Siz 1 ta­ne­si­ne ce­vap ve­ri­yor­su­nuz, 9 þýk yok. Siz ne is­ter­se­niz onu söy­lü­yor­su­nuz Sa­yýn Ba­kan.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ba­ka­ným…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Pe­ki, 9 so­ru­nu­za da ya­zý­lý ce­vap ve­re­ce­ðiz, ma­dem is­ti­yor­su­nuz.

Te­þek­kür edi­yo­rum.

NE­CA­TÝ UZ­DÝL (Os­ma­ni­ye) – Zah­met et­me­yin.

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Ba­ka­ným.

Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, so­ru-ce­vap iþ­le­mi ta­mam­lan­mýþ­týr.

Mad­de üze­rin­de 1 adet öner­ge var­dýr; öner­ge­yi oku­tup iþ­le­me alý­yo­rum.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baþ­kan­lý­ðý­na

Gö­rü­þül­mek­te olan 1151 sý­ra sa­yý­lý Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nun Ta­sa­rý­sý­nýn 2 nci mad­de­si­nin (e) ben­di­nin aþa­ðý­da­ki þe­kil­de de­ðiþ­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

Fa­ruk Çe­lik Ay­han Se­fer Üs­tün Adem Baþ­türk

Bur­sa Sa­kar­ya Kay­se­ri

Ah­met Ko­ca Ala­et­tin Gü­ven Re­cep Ga­rip

Af­yon­ka­ra­hi­sar Kü­tah­ya Ada­na

Tay­yar Al­tý­ku­laç

Ýs­tan­bul

“e) Azýn­lýk okul­la­rý: Rum, Er­me­ni ve Mu­sevî azýn­lýk­lar ta­ra­fýn­dan ku­rul­muþ, Lo­zan Ant­laþ­ma­sý ile gü­ven­ce al­tý­na alýn­mýþ ve ken­di azýn­lý­ðý­na men­sup Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti uy­ruk­lu öð­ren­ci­le­rin de­vam et­ti­ði okul ön­ce­si eði­tim, il­köð­re­tim ve or­ta öð­re­tim özel okul­la­rý­ný,”

BAÞ­KAN – Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tý­lý­yor mu?

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM, KÜL­TÜR, GENÇ­LÝK VE SPOR KO­MÝS­YO­NU BAÞ­KA­NI TAY­YAR AL­TI­KU­LAÇ (Ýs­tan­bul) – Yü­ce Mec­li­sin tak­di­ri­ne bý­ra­ký­yo­ruz.

BAÞ­KAN – Hü­kü­met?..

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Ka­tý­lý­yo­ruz efen­dim.

BAÞ­KAN – Ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum:

Ge­rek­çe:

Da­ha ön­ce öner­gey­le ya­pý­lan de­ði­þik­li­ðin ge­rek­li ol­ma­dý­ðý ka­na­ati­ne va­rýl­mýþ­týr.

BAÞ­KAN – Öner­ge­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miþ­tir.

Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, 2 nci mad­de­yi oy­la­rý­ný­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miþ­tir.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, ta­sa­rý­nýn tü­mü­nü oy­la­ma­dan ön­ce, oyu­nun ren­gi­ni be­lirt­mek üze­re, leh­te ve aleyh­te bi­rer mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­þý­mý­za söz ve­re­ce­ðim.

Aleyh­te, Üm­met Kan­do­ðan, De­niz­li Mil­let­ve­ki­li.

Sa­yýn Kan­do­ðan, bu­yu­run efen­dim…

FE­RÝT MEV­LÜT AS­LA­NOÐ­LU (Ma­lat­ya) – Sa­yýn Baþ­kan, bu bö­lüm­de so­ru­muz var­dý… Sa­yýn Baþ­kan, so­ru­muz var­dý bu bö­lüm­de, bu mad­de­de…

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kan­do­ðan, sü­re­niz 5 da­ki­ka.

Bu­yu­run.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­niz­li) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri; siz­le­ri say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

2 nci mad­de­de ve­ri­len de­ði­þik­lik öner­ge­siy­le, ka­nun gö­rüþ­me­le­ri ta­mam­lan­mýþ olu­yor.

Yal­nýz, bu 2 nci mad­dey­le il­gi­li, Sa­yýn Fa­ruk Çe­lik’in ve ar­ka­daþ­la­rý­nýn ver­miþ ol­du­ðu öner­ge­nin ge­rek­çe­si­ni bir kez da­ha oku­mak is­ti­yo­rum. “Ge­rek­çe: Da­ha ön­ce öner­gey­le ya­pý­lan de­ði­þik­li­ðin ge­rek­li ol­ma­dý­ðý ka­na­ati­ne va­rýl­mýþ­týr.” Ge­rek­li ol­ma­dý­ðý ka­na­ati­ne va­rýl­mýþ­týr…

Þim­di, böy­le bir ge­rek­çe si­zi tat­min edi­yor mu Sa­yýn Ka­cýr?! Tat­min edi­yor­sa, me­se­le yok. Ya­ni, da­ha ön­ce­den ge­rek­liy­miþ. Ge­rek­li ol­du­ðu­na kim ka­rar ver­di; Hü­kü­met. Hü­kü­me­tin ka­rar ver­miþ ol­du­ðu, ge­rek­li ol­du­ðu­nu ka­bul et­ti­ði ve bir Sa­yýn Ba­ka­na im­za­lat­tý­ðý bir öner­ge, ge­len tep­ki­ler üze­ri­ne, bu se­fer “ge­rek­li de­ðil­dir” þek­lin­de­ki bir öner­gey­le de­ðiþ­ti­ri­li­yor. Ku­su­ra bak­ma­yýn ama, böy­le bir ka­nun gö­rüþ­me­si dün­ya­nýn hiç­bir Mec­li­sin­de ol­maz. Hiç­bir Mec­li­sin­de ol­maz; ama, bu ha­liy­le ge­çi­yor. Ýn­þal­lah, mem­le­ke­ti­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze ha­yýr­lý olur.

Ama, ben, þu­nu ifa­de et­mek is­ti­yo­rum ki, ba­ký­nýz, azýn­lýk­lar­la il­gi­li me­se­le­ye bu ka­dar du­yar­lý dav­ran­dý­nýz, yurt dý­þýn­da­ki bu azýn­lýk men­sup­la­rýy­la il­gi­li ola­rak, on­la­rýn da Tür­ki­ye’de oku­ma­sý için gay­ret sarf et­ti­niz, bu okul­la­rýn ka­pan­ma­ma­sý için, öð­ren­ci az­lý­ðýn­dan ka­pan­ma­ma­sý için böy­le bir öner­ge ge­tir­di­niz; ama, ben me­rak edi­yo­rum, her ge­çen gün sa­yý­la­rý aza­lan, öð­ren­ci­le­ri aza­lan imam-ha­tip­ler­le il­gi­li ne ya­pa­cak­sý­nýz, ne ge­ti­re­cek­si­niz, si­ze so­ru­yo­rum? Dört yýl geç­ti ik­ti­da­rý­nýz üze­rin­den, 4 üni­ver­si­te im­ti­ha­ný ya­pýl­dý; ha­ni, Sa­yýn Baþ­ba­kan di­yor­du ki: “Ýmam-ha­tip li­se­li­le­rin aya­ðý­na 50 ki­log­ram­lýk bir taþ bað­lý­yo­ruz, di­ðer li­se­li­ler­le be­ra­ber üni­ver­si­te sý­nav­la­rýn­da ya­rý­þa so­ku­yo­ruz. Böy­le bir yan­lýþ­lý­ðý ka­bul et­me­miz müm­kün de­ðil­dir. Bu, zu­lüm­dür” di­yor­du Sa­yýn Baþ­ba­kan.

Ben de, mü­ba­rek ra­ma­zan ak­þa­mý siz­le­re so­ru­yo­rum: Ne za­man ge­ti­re­cek­si­niz bu de­ði­þik­li­ði?! Mes­lek li­se­le­riy­le il­gi­li de­ði­þik­li­ði… Azýn­lýk­lar­la il­gi­li me­se­le­yi hal­let­ti­niz. Ge­li­niz, bi­zim va­tan­daþ­la­rý­mý­za, ger­çek genç­le­ri­mi­ze, ço­cuk­la­rý­mý­za sa­hip çý­ka­cak, imam-ha­tip li­se­le­riy­le, mes­lek li­se­le­riy­le il­gi­li dü­zen­le­me­yi ne za­man ya­pa­cak­sý­nýz?! Ba­þör­tü­süy­le il­gi­li dü­zen­le­me­yi ne za­man ya­pa­cak­sý­nýz, ne za­man ge­ti­re­cek­si­niz?! Mey­dan­lar­da hep be­ra­ber söz­ler ver­dik, Kah­ra­man­ma­raþ Mey­da­ný bu­na þa­hit­tir. Kah­ra­man­ma­raþ Mey­da­nýn­da, bu­gün Mec­lis Baþ­ka­ný olan De­ðer­li Mil­let­ve­ki­li­mi­zin mey­dan­da ne­ler söy­le­di­ði­ni he­pi­niz bi­li­yor­su­nuz; ama, bu ne azýn­lýk sev­da­sý­dýr siz­de­ki, an­la­mak müm­kün de­ðil. Ni­çin bu ka­dar de­ðiþ­ti­niz de­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri?! Siz es­ki­den böy­le de­ðil­di­niz; bu ko­nu­lar­da has­sa­si­yet gös­te­rir­di­niz, du­yar­lý­lýk gös­te­rir­di­niz.

ÜNAL KA­CIR (Ýs­tan­bul) – Ýs­tis­mar et­me­yin… Ýs­tis­mar et­me­yin…

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Bu cey­lan de­ri­si kol­tuk aþ­ký mý si­zi bu ha­le ge­tir­di?! Bir da­ha mil­let­ve­ki­li ola­ma­ma en­di­þe­sin­den do­la­yý mý bu de­ði­þik­lik­le­re “evet” oyu ve­ri­yor­su­nuz?! Ge­çen gün, 2 nci mad­de­de­ki de­ði­þik­lik öner­ge­si­ne ni­çin oy ver­di­niz, ni­çin el­le­ri­ni­zi kal­dýr­dý­nýz?!

Þim­di ben si­ze so­ru­yo­rum: Ne za­man bun­lar­la il­gi­li bir dü­zen­le­me ya­pa­cak­sý­nýz? Bun­lar­la il­gi­li ça­lýþ­ma­yý ne za­man ya­pa­cak­sý­nýz? Hal­ka ver­di­ði­niz söz­le­rin ge­re­ði­ni ne za­man ye­ri­ne ge­ti­re­cek­si­niz? Ama, bu va­tan­da­þý­mýz, ya­rýn, san­dýk gel­di­ðin­de, bu­nun he­sa­bý­ný, siz­ler­den, oy­la­rýy­la so­ra­cak­týr; bun­dan hiç­bir en­di­þe­niz, hiç­bir þüp­he­niz ol­ma­sýn.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

ÜNAL KA­CIR (Ýs­tan­bul) – Halk is­tis­mar­cý­la­rý ta­nýr.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – De­ðer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bu­ra­da, Özel Öð­re­tim Ka­nu­nuy­la il­gi­li 12 nci mad­de üze­rin­de bi­raz ön­ce söz al­dým. Siz, han­gi dü­þün­cey­le, han­gi ge­rek­çey­le... Ay­da sa­de­ce 20 YTL eði­ti­me büt­çe­sin­den pay ayý­ran va­tan­da­þýn ço­cu­ðu­nun özel okul­la­ra git­ti­ði­ni mi zan­ne­di­yor­su­nuz!

Ba­ký­nýz, bu­gün, özel okul­la­rýn üc­re­ti 7 000-8 000 YTL’den aþa­ðý de­ðil. Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sý­ný 1 091 000 000 ola­rak ka­bul edi­yor Tür­ki­ye Ýs­ta­tis­tik Ku­ru­mu an­ke­ti. 1 091 000 000 ge­çim için pa­ra ka­za­nan, ge­li­ri olan ai­le­nin eði­ti­me ayýr­dý­ðý pay 20 YTL. Siz bu du­ru­mu bil­mi­yor muy­du­nuz?! Ni­çin bu ka­nun ta­sa­rý­sý­ný, Sa­yýn Ba­ka­ným, bu þe­kil­de Mec­li­sin gün­de­mi­ne ge­tir­di­niz?! Ha­ni, ko­mis­yon­lar­da ye­te­rin­ce tar­tý­þý­lý­yor­du, te­mel ya­sa ol­ma­sý­nýn öne­mi yok­tu?! Ýþ­te, gör­dü­nüz, te­mel ya­sa ola­rak ge­len ka­nun ne ha­le gel­di. Kaç gün­den be­ri, bu ka­nu­nu bu­ra­da gö­rü­þü­yo­ruz. Ola­ða­nüs­tü top­lan­tý­ya ça­ðýr­dý­ðý­nýz Mec­lis­te, sa­de­ce, da­ha 2 ka­nun gö­rü­þe­bil­dik, 2 ka­nu­nu bu­ra­dan ge­çir­dik.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kan­do­ðan, lüt­fen ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz.

Bu­yu­run.

ÜM­MET KAN­DO­ÐAN (De­vam­la) – Bu þe­kil­de­ki bir Mec­lis ça­lýþ­ma­sýy­la hiç­bir ye­re va­ra­maz­sý­nýz.

Ba­kýn, Ka­mu De­net­çi­li­ði Sa­yýn Cum­hur­baþ­ka­nýn­dan ge­ri gel­di. Ben, bu­ra­da, çýk­tým de­dim ki, ge­ri ge­le­cek. Ba­zý ar­ka­daþ­la­rý­mýz iti­raz et­ti­ler, gel­di, ge­ri gel­di. Bu­nun ge­ri ge­le­ce­ði bel­li ar­ka­daþ­lar. Ba­ký­nýz, þim­di, yi­ne­den Ka­mu De­net­çi­li­ði­ni gö­rü­þü­yo­ruz. Ne yap­tý­nýz; þim­di, Ka­mu De­net­çi­li­ði­ni te­mel ya­sa ha­li­ne ge­tir­di­niz. Ge­çen se­fer te­mel ya­sa de­ðil­di. Bu­ra­da mad­de­le­ri­ni gö­rüþ­tük, ko­nuþ­tuk, tar­týþ­týk, Sa­yýn Cum­hur­baþ­ka­nýn­dan ge­ri gel­di. Þim­di, te­mel ya­sa yap­tý­nýz. Eðer, bu te­mel ya­sa idiy­se, ola­cak­dýy­sa, ni­çin da­ha ön­ce ge­tir­me­di­niz? Ni­çin te­mel ya­sa ola­rak gö­rüþ­me­di­niz? Þim­di, mak­sa­dý­nýz, hýz­lý­ca bu­nu da ge­çi­re­lim, tar­tý­þýl­ma­sýn, gö­rü­þül­me­sin, ne ol­du­ðu an­la­þýl­ma­sýn þek­lin­de­ki bir an­la­yý­þýn yan­lýþ ol­du­ðu­na ina­ný­yor, bu ka­nu­na olum­suz oy kul­la­na­ca­ðý­mý ifa­de edi­yor; Yü­ce He­ye­ti­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim.

Oyu­nun ren­gi­ni be­lirt­mek üze­re leh­te, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Ya­kup Ke­pe­nek.

Sa­yýn Ke­pe­nek; bu­yu­run efen­dim. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

YA­KUP KE­PE­NEK (An­ka­ra) – Sa­yýn Baþ­kan, te­þek­kür ede­rim.

He­pi­ni­ze iyi ak­þam­lar di­li­yo­rum.

Ben, eði­ti­min le­hi­ne ko­nu­þa­ca­ðým. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan gü­lüþ­me­ler) Ha­yýr, dör­dün­cü yý­lý­mý­zý ta­mam­la­dýk, be­þin­ci­ye gi­ri­yo­ruz, ben­den sah­tekârlýk bek­le­me­di­ði­ni­zi çok iyi bi­li­yo­rum. O ne­den­le, eði­ti­min le­hi­ne ko­nu­þa­ca­ðý­mý baþ­tan söy­le­ye­yim.

ÜNAL KA­CIR (Ýs­tan­bul) – Ka­nu­nun le­hi­ne?!.

YA­KUP KE­PE­NEK (De­vam­la) – Þu­ra­dan baþ­la­ya­ca­ðým; Sa­yýn Ba­kan, bi­raz ön­ce, be­nim bir so­ru­ma ya­nýt ve­rir­ken, bir bö­lü­mü­nü ya­nýt­la­dý, bir bö­lü­mü­nü at­la­dý, öbür so­ru­la­ra da hiç ya­nýt ver­me­di. Ön­ce onu net­leþ­ti­re­lim.

M. CEV­DET SEL­VÝ (Es­ki­þe­hir) – Hep böy­le ya­par.

YA­KUP KE­PE­NEK (De­vam­la) – Hep böy­le olu­yor.Ben de­dim ki. -ben de, 1416 sa­yý­lý Ya­say­la gön­de­ril­dim- þu­nu sor­dum: Bu eði­tim, yurt dý­þýn­da­ki eði­tim iþi, be­þin­ci se­ne ya­pý­lý­yor. Ne­den bu ka­dar bek­len­di; bu bir.

Ýkin­ci­si, bu eði­tim, ina­nýn, on­da 1 fi­ya­tý­na, on­da 1 ma­li­yet­le, Tür­ki­ye’nin gü­zi­de, gü­zel üni­ver­si­te­le­rin­de ya­pý­la­bi­lir­ken, ne­den, o mas­ra­fýn al­tý­na gi­ri­li­yor?

Üç; mü­la­kat ol­ma­dan on­ca in­san gön­de­ri­lir­ken ve iyi so­nuç alý­nýr­ken, bu yýl keyfî bir uy­gu­la­may­la mü­la­ka­ta ne­den baþ­vu­rul­du” di­ye sor­dum. Bu so­ru­la­rýn hiç­bi­ri­ne, Sa­yýn Ba­kan, bu­ra­dan ya­nýt ver­me­di.

Þim­di, de­ðer­li ar­ka­daþ­lar, Sa­yýn Ba­ka­nýn uy­gu­la­ma­la­rýy­la il­gi­li ola­rak…

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Sa­yýn Ke­pe­nek, siz ni­çin git­ti­niz yurt dý­þý­na?

YA­KUP KE­PE­NEK (De­vam­la) - Sa­yýn Ba­kan, laf at­ma­dým ben si­ze, siz de ba­na at­ma­yýn, ya­kýþ­mý­yor; ya­kýþ­mý­yor, hiç ya­kýþ­mý­yor si­ze.

MÝLLÎ EÐÝ­TÝM BA­KA­NI HÜ­SE­YÝN ÇE­LÝK (Van) – Siz 1416’yla ni­çin git­ti­niz?

YA­KUP KE­PE­NEK (De­vam­la) - De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, Sa­yýn Ba­ka­nýn ken­di­siy­le il­gi­li eleþ­ti­ri­le­re, so­ru­la­ra, us­ta­lýk­la ve ge­çiþ­ti­re­rek ya­nýt ver­di­ði­ni hep bir­lik­te son gün­ler­de ya­þý­yo­ruz. Pa­ra­sýz da­ðý­tý­lan 11 in­ci sý­nýf ki­tap­la­rýn­dan bi­rin­de aðýz ve diþ sað­lý­ðýy­la il­gi­li bir ya­zý­nýn, bir met­nin bi­lim­dý­þý ol­du­ðu, hu­ra­fe ol­du­ðu, uçuk ol­du­ðu, bi­lim­sel­lik­ten uzak ol­du­ðu, yal­nýz, þim­di­ki Di­ya­net Ýþ­le­ri Baþ­ka­ný­mýz Sa­yýn Bar­da­koð­lu ta­ra­fýn­dan de­ðil, Millî Eði­tim Ko­mis­yo­nu Baþ­ka­ný­mýz Sa­yýn Al­tý­ku­laç ve Sa­yýn Mus­ta­fa Sa­id Ya­zý­cý­oð­lu ta­ra­fýn­dan, es­ki iki seç­kin Di­ya­net Ýþ­le­ri Baþ­ka­ný­mýz ta­ra­fýn­dan bi­lim­dý­þý ol­mak­la ni­te­len­di­ril­di, söy­len­di. Millî Eði­tim Ba­ka­ný, Millî Eði­tim Ba­ka­ný­nýn me­mur­la­rý, Ba­kan­lý­ðýn ça­lý­þan­la­rý, o gö­rü­þü, bi­lim­dý­þý ol­du­ðu­nu 3 seç­kin Di­ya­net Ýþ­le­ri Baþ­ka­ný­nýn söy­le­di­ði met­ni sa­vun­du­lar. De­di­ler ki: “O doð­ru­dur” de­di­ler, “Din ve Ah­lak ki­ta­býn­da aðýz sað­lý­ðýy­la il­gi­li ola­rak ya­zý­lan­lar doð­ru­dur” de­di­ler.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, Millî Eði­tim Ba­ka­ný, ken­di­si, bi­lim in­sa­ný ge­çi­nir -bu de­yi­mi ba­ðýþ­la­yýn- ama, Ba­kan­lý­ðý ve ken­di­si, tü­müy­le bi­lim dý­þý­na düþ­müþ­tür. Bu­nun da ka­ný­tý, 3 seç­kin Di­ya­net Ýþ­le­ri Baþ­ka­ný­mýz­dýr.

ÖZ­KAN ÖK­SÜZ (Kon­ya) – Bu si­ze ya­kýþ­mý­yor!..

ALÝ AY­DIN­LI­OÐ­LU (Ba­lý­ke­sir) – Çok ayýp!..

YA­KUP KE­PE­NEK (De­vam­la) - De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, iki gün ön­ce­ki Mil­li­yet­te, Sa­yýn Ya­zý­cý­oð­lu’nun, Sa­yýn Al­tý­ku­laç’ýn ve Sa­yýn Bar­da­koð­lu’nun gö­rüþ­le­ri yer al­dý. Lüt­fen, hiç ol­maz­sa ga­ze­te oku­yun, hiç ol­maz­sa ga­ze­te oku­yun!

ÖZ­KAN ÖK­SÜZ (Kon­ya) – Yan­lýþ yaz­dý­ðý­ný her­kes bi­li­yor…

YA­KUP KE­PE­NEK (De­vam­la) – De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, hiç si­nir­len­me­yin.

Sa­yýn Ba­ka­ný­mýz­la il­gi­li ola­rak, üç ay ev­vel -al­tý ay di­ye­lim- al­tý ay ev­vel, ben, bu kür­sü­den, ken­di­siy­le il­gi­li, iki kez bu kür­sü­den, siz­le­re söz ver­di­ðim için, bir, Gru­bu­ma gen­so­ru öner­ge­si ver­di­ði­mi bu­ra­da açýk­la­dým, iki kez de ken­di­si­ni is­ti­fa­ya ça­ðýr­dým.

Þim­di, ne­den ol­du bu; ya­ni, du­rup du­rur­ken, her­han­gi bir ba­kan­la il­gi­li ola­rak de­ðil de Millî Eði­tim Ba­ka­nýy­la il­gi­li ola­rak ne­re­den çýk­tý bu?! Siz… (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

Bir da­ki­ka efen­dim, bi­ti­re­yim.

Siz, Millî Eði­tim Ba­ka­ný­nýn uy­gu­la­ma­la­rýn­dan, yap­týk­la­rýn­dan çok mut­lu ol­ma­dý­ðý­ný­zý ken­di­niz, ço­ðu ar­ka­da­þým ba­na yol­da iz­de söy­ler­ken, bu du­ru­ma ni­ye kat­la­ný­yor­su­nuz?! Ka­ným­ca, ya­pýl­ma­sý ge­re­ken de…

ÖZ­KAN ÖK­SÜZ (Kon­ya) – Ýsim ve­rin…

YA­KUP KE­PE­NEK (De­vam­la) – Ve­ri­rim, is­te­di­ði­niz gi­bi ve­ri­rim. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan gü­rül­tü­ler)

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar…

ÖZ­KAN ÖK­SÜZ (Kon­ya) – Ýsim ve­rin…

YA­VUZ AL­TI­NO­RAK (Kýrk­la­re­li) – Bi­ri­si ken­di­si za­ten, so­ran ken­di­si…

ÖZ­KAN ÖK­SÜZ (Kon­ya) – Ýsim ve­rin…

YA­KUP KE­PE­NEK (De­vam­la) – De­ðer­li ar­ka­daþ­lar… Ga­yet ko­lay o…

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, si­ze bir þey söy­le­ye­yim: Millî Eði­tim Ba­ka­ný…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­da ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Ke­pe­nek, lüt­fen, ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz.

Bu­yu­run efen­dim.

YA­KUP KE­PE­NEK (De­vam­la) – Ta­mam­lý­yo­rum efen­dim.

Ba­kan­lý­ðý Sa­yýn Çe­lik’ten kur­tar­mak ge­re­ki­yor. Sa­yýn Ba­ka­na dü­þen, bun­ca bi­lim­dý­þý­lý­ðý, bun­ca yan­lý­þý, bun­ca deh­þet ve­ri­ci uy­gu­la­ma­sý­nýn so­nu­cun­da -ben, al­tý ay ev­vel­ki gö­rü­þüm­de ýs­rar edi­yo­rum- hiç gen­so­ru­ya, Mec­li­sin za­ma­ný­ný al­ma­ya, tar­týþ­ma­ya ge­rek kal­ma­dan is­ti­fa et­me­si­dir. Et­mi­yor­sa, bi­ze dü­þen, Tür­ki­ye millî eði­ti­mi­ni, o ca­mi­ayý Sa­yýn Çe­lik’ten kur­tar­mak­týr.

He­pi­ni­ze say­gý­lar su­na­rým; te­þek­kür­ler. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

MAH­MUT UÐUR ÇE­TÝN (Nið­de) – Çok ba­þa­rý­lý Ba­ka­ný­mýz…

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, ta­sa­rý­nýn gö­rüþ­me­le­ri ta­mam­lan­mýþ­týr.

Ta­sa­rý­nýn tü­mü açý­koy­la­ma­ya ta­bi­dir.

Açý­koy­la­ma­nýn þek­li hak­kýn­da Ge­nel Ku­ru­lun ka­ra­rý­ný ala­ca­ðým.

Açý­koy­la­ma­nýn elek­tro­nik oy­la­ma ci­ha­zýy­la ya­pýl­ma­sý­ný oy­la­rý­ný­za arz edi­yo­rum: Ka­bul eden­ler... Ka­bul et­me­yen­ler... Ka­bul edil­miþ­tir.

TUN­CAY ER­CENK (An­tal­ya) – Sa­yýn Ba­kan, Van Ça­tak’ta ya­tý­lý il­köð­re­tim böl­ge oku­lu ona­rým ha­lin­de; ora­da eði­tim baþ­la­mýþ mý, hiç araþ­týr­dý­nýz mý? Sa­yýn Ba­kan, bu ta­ra­fa ba­kýn, bu ta­ra­fa!..

BAÞ­KAN – Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, oy­la­ma için 5 da­ki­ka sü­re ve­re­ce­ðim. Bu sü­re içe­ri­sin­de sis­te­me gi­re­me­yen üye­le­rin tek­nik per­so­nel­den yar­dým is­te­me­le­ri­ni, bu yar­dý­ma rað­men de sis­te­me gi­re­me­yen üye­le­rin, oy pu­su­la­la­rý­ný, oy­la­ma için ön­gö­rü­len 5 da­ki­ka­lýk sü­re içe­ri­sin­de Baþ­kan­lý­ða ulaþ­týr­ma­la­rý­ný ri­ca edi­yo­rum.

TUN­CAY ER­CENK (An­tal­ya) – Sa­yýn Ba­kan, bu ta­ra­fa ba­kýn, o ta­ra­fa bak­ma­yýn! 520 öð­ren­ci þu an­da so­kak­ta!

BAÞ­KAN – Sa­yýn Er­cenk…

Ay­rý­ca, vekâle­ten oy kul­la­na­cak sa­yýn ba­kan­lar var ise, han­gi ba­ka­na vekâle­ten oy kul­lan­dý­ðý­ný, oyu­nun ren­gi­ni ve ken­di­si­nin ad ve so­ya­dý ile im­za­sý­ný da ta­þý­yan oy pu­su­la­sý­ný, yi­ne, oy­la­ma için ön­gö­rü­len 5 da­ki­ka­lýk sü­re içe­ri­sin­de Baþ­kan­lý­ða ulaþ­týr­ma­la­rý­ný ri­ca edi­yo­rum.

Oy­la­ma iþ­le­mi­ni baþ­la­tý­yo­rum.

(Elek­tro­nik ci­haz­la oy­la­ma­ya baþ­la­nýl­dý)

TUN­CAY ER­CENK (An­tal­ya) – Sa­yýn Ba­kan, bir da­ha söy­lü­yo­rum: Van Ça­tak’ta öð­re­tim baþ­la­ma­dý da­ha, üç ay sü­re­cek in­þa­at, öð­ren­ci­ler so­kak­ta!

AB­DUL­LAH VE­LÝ SEY­DA (Þýr­nak) – Ya, ye­ter!..

BAÞ­KAN – Sa­yýn Er­cenk, lüt­fen…

(Elek­tro­nik ci­haz­la oy­la­ma­ya de­vam edil­di)

BAÞ­KAN – Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nu Ta­sa­rý­sý ve Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Ce­mal Yýl­maz De­mir’in Özel Öð­re­tim Ku­rum­la­rý Ka­nu­nun­da De­ði­þik­lik Ya­pýl­ma­sý Hak­kýn­da Ka­nun Tek­li­fi­nin (sý­ra sa­yý­sý 1151) açý­koy­la­ma so­nu­cu:

Oy sa­yý­sý : 312

Ka­bul : 255

Ret : 57 (x)

Böy­le­ce, ta­sa­rý ve tek­lif ya­sa­laþ­mýþ­týr.

Özel öð­re­tim ku­rum­la­rý­mýz, Millî Eði­tim ca­mi­amýz ve mil­le­ti­miz için ha­yýr­la­ra ve­si­le ol­ma­sý­ný di­li­yo­rum.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­kil­le­ri, bir­le­þi­me 5 da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

**Ka­pan­ma Sa­ati: 22.38**

**BEÞÝNCÝ OTURUM**

**Açýlma Saati: 22.50**

**BAÞKAN: Baþkanvekili Nevzat PAKDÝL**

**KÂTÝP ÜYELER: Harun TÜFEKCÝ (Konya), Türkân MÝÇOOÐULLARI (Ýzmir)**

BAÞ­KAN – Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 129 un­cu Bir­le­þi­mi­nin Be­þin­ci Otu­ru­mu­nu açý­yo­rum.

2 nci sý­ra­ya alý­nan, Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­na De­ði­þik­lik Ge­ti­ren Pro­to­ko­lün Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Sað­lýk, Ai­le, Ça­lýþ­ma ve Sos­yal Ýþ­ler ile Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yon­la­rý ra­por­la­rý­nýn gö­rüþ­me­le­ri­ne baþ­la­ya­ca­ðýz.

**VII.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LÝF­LE­RÝ ÝLE KO­MÝS­YON­LAR­DAN**

**GE­LEN DÝ­ÐER ÝÞ­LER** **(De­vam)**

*2.- Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­na De­ði­þik­lik Ge­ti­ren Pro­to­ko­lün Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Sað­lýk, Ai­le, Ça­lýþ­ma ve Sos­yal Ýþ­ler ile Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yon­la­rý Ra­por­la­rý (1/967) (S. Sa­yý­sý: 976)*

BAÞ­KAN – Ko­mis­yon?.. Yok.

Say­gý­de­ðer mil­let­ve­kil­le­ri, bir­le­þi­me 5 da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

**Ka­pan­ma Sa­ati: 22.51**

**ALTINCI OTURUM**

**Açýlma Saati: 22.54**

**BAÞKAN: Baþkanvekili Nevzat PAKDÝL**

**KÂTÝP ÜYELER: Harun TÜFEKCÝ (Konya), Türkân MÝÇOOÐULLARI (Ýzmir)**

BAÞ­KAN – Sa­yýn mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 129 un­cu Bir­le­þi­mi­nin Al­týn­cý Otu­ru­mu­nu açý­yo­rum.

2 nci sý­ra­ya alý­nan, Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­na De­ði­þik­lik Ge­ti­ren Pro­to­ko­lün Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Sað­lýk, Ai­le, Ça­lýþ­ma ve Sos­yal Ýþ­ler ile Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yon­la­rý ra­por­la­rý­nýn gö­rüþ­me­le­ri­ne baþ­la­ya­ca­ðýz.

**VII.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LÝF­LE­RÝ ÝLE KO­MÝS­YON­LAR­DAN**

**GE­LEN DÝ­ÐER ÝÞ­LER** **(De­vam)**

*2.- Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­na De­ði­þik­lik Ge­ti­ren Pro­to­ko­lün Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý ve Sað­lýk, Ai­le, Ça­lýþ­ma ve Sos­yal Ýþ­ler ile Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yon­la­rý Ra­por­la­rý (1/967) (S. Sa­yý­sý: 976)* (x)

BAÞ­KAN – Ko­mis­yon ve Hü­kü­met ye­rin­de.

Ko­mis­yon ra­po­ru 976 sý­ra sa­yý­sýy­la bas­tý­rý­lýp da­ðý­týl­mýþ­týr.

Ta­sa­rý­nýn tü­mü üze­rin­de, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adý­na Ko­ca­eli Mil­let­ve­ki­li Ýz­zet Çe­tin, Ana­va­tan Par­ti­si Gru­bu adý­na Er­zu­rum Mil­let­ve­ki­li Ýb­ra­him Öz­do­ðan.

Þa­hýs­la­rý adý­na, An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Ya­kup Ke­pe­nek, Ko­ca­eli Mil­let­ve­ki­li Ýz­zet Çe­tin, De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Üm­met Kan­do­ðan.

Ýlk söz, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adý­na Ko­ca­eli Mil­let­ve­ki­li Ýz­zet Çe­tin’e ait­tir.

Bu­yu­run Sa­yýn Çe­tin.

CHP GRU­BU ADI­NA ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým; Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­na De­ði­þik­lik Ge­ti­ren Pro­to­ko­lün Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý hak­kýn­da Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adý­na söz al­mýþ bu­lu­nu­yo­rum; Yü­ce Mec­li­si say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ta­biî, önü­mü­ze ge­len, ulus­la­ra­ra­sý söz­leþ­me ni­te­li­ðin­de bir ta­sa­rý. Ta­sa­rý, esa­sýn­da, 21 Ekim 1991 ta­ri­hin­de im­za­ya açýl­mýþ, im­za­lan­mýþ bir pro­to­kol. Tür­ki­ye bu­gü­ne ka­dar bu­nu im­za­la­ma­mýþ. Ger­çek­ten, bi­raz son­ra, bu ta­sa­rý­dan son­ra gö­rü­þe­ce­ði­miz (Göz­den Ge­çi­ril­miþ) Av­ru­pa Sos­yal Þar­týy­la bir bü­tün ola­rak ele alýn­dý­ðýn­da, bu Sos­yal Þar­týn Mec­lis­te onay­la­nýp onay­lan­ma­ma­sý­nýn da çok faz­la bir öne­mi yok; çün­kü, (Göz­den Ge­çi­ril­miþ) Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý bü­tün ül­ke­ler ta­ra­fýn­dan onay­lan­dýk­tan son­ra, Sos­yal Þar­týn ye­ri­ne ika­me ola­cak bir ulus­la­ra­ra­sý söz­leþ­me.

Ta­biî, biz Tür­ki­ye ola­rak, bu ya­sa­ma dö­ne­min­de, dört yý­lý ge­ri­de bý­rak­tý­ðý­mýz bu dö­nem­de, de­mok­ra­tik­leþ­me ko­nu­sun­da Av­ru­pa Bir­li­ði­nin is­tem­le­ri­ne uy­gun, ki­mi za­man da ken­di ül­ke­mi­zin ih­ti­yaç­la­rý­na ce­vap ve­re­cek ni­te­lik­te pek çok ya­sal dü­zen­le­me ve ulus­la­ra­ra­sý söz­leþ­me yap­mýþ ol­ma­mý­za rað­men, Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­ný bi­raz ih­mal et­tik. O ne­den­le, Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý hak­kýn­da ký­sa bir bil­gi ver­dik­ten son­ra ko­nu­ya gir­mek is­ti­yo­rum.

Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý, bil­di­ði­niz gi­bi, 1949 yý­lýn­da ku­rul­muþ olan Av­ru­pa Kon­se­yin­ce ka­bul edi­len Av­ru­pa Ýn­san Hak­la­rý Söz­leþ­me­sin­den son­ra­ki en önem­li ikin­ci ku­þak in­san hak­la­rý söz­leþ­me­si­dir. An­cak, ge­rek aka­de­mik çev­re­ler­de ge­rek­se di­ðer çev­re­ler­de Av­ru­pa Ýn­san Hak­la­rý Söz­leþ­me­si ar­tan bi­çim­de il­gi gö­rür­ken, Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý ve bu­na iliþ­kin olan bu pro­to­kol­ler ne ya­zýk ki bu­gü­ne ka­dar ye­ter­li il­gi­yi ül­ke­miz­de gör­me­di.

Ön­ce­lik­le onay­lan­mak üze­re önü­mü­ze ge­len bu söz­leþ­me­ye bir bak­tý­ðý­mýz za­man, söz­leþ­me To­ri­no Pro­to­ko­lü ola­rak ken­di­ni gös­te­ri­yor. To­ri­no Pro­to­ko­lü da­ha çok bu ulus­la­ra­ra­sý söz­leþ­me­de bir de­ne­tim me­ka­niz­ma­sý­nýn na­sýl iþ­le­ye­ce­ði­ni gös­te­ri­yor. (Göz­den Ge­çi­ril­miþ) Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­na ba­kýl­dý­ðý za­man ora­da gö­rü­rüz ki, Ýn­san Hak­la­rý Söz­leþ­me­si­nin ön­gör­dü­ðü de­ne­tim bi­çi­mi, bi­rey­sel baþ­vu­ru ve bi­rey­sel baþ­vu­ru Ýn­san Hak­la­rý Mah­ke­me­sin­de ka­ra­ra bað­la­nýr­ken, Sos­yal Þart­la il­gi­li bu pro­to­kol­de Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­nýn de­ne­tim sis­te­mi ye­ter­siz kal­mýþ ve Ýn­san Hak­la­rý Mah­ke­me­si bu þart­la­rýn de­ne­ti­miy­le gö­rev­li de­ðil.

Bu­ra­da, Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­na iliþ­kin iki de­ne­tim sis­te­mi söz ko­nu­su. Bun­lar­dan bir ta­ne­si, üye ül­ke­le­rin sun­duk­la­rý ra­por­la­ra iliþ­kin de­ne­tim, bir di­ðe­ri de, top­lu þikâyet­le­rin in­ce­len­me­si yo­luy­la ya­pý­lan de­ne­tim. Ta­raf ül­ke­le­rin onay­la­yýp çe­kin­ce koy­ma­dýk­la­rý hak­la­ra iliþ­kin iki yýl­da bir ver­dik­le­ri ra­por­la­ra da­ya­lý de­ne­tim 4 or­gan ta­ra­fýn­dan ya­pý­lý­yor. Bu de­ne­tim sis­te­mi ol­duk­ça kar­ma­þýk ve ya­vaþ. Bu de­ne­tim sis­te­mi­nin za­yýf­lýk­la­rý­ný gi­der­mek üze­re 1995 yý­lýn­da top­lu þikâyet sis­te­mi­ni ön­gö­ren bir pro­to­kol ka­bul edi­li­yor. Ra­por yo­luy­la ya­pý­lan de­ne­tim­ler­de hü­kü­met­le­rin sun­muþ ol­duk­la­rý ra­por­lar ulu­sal sen­di­kal mer­kez­le­re gön­de­ri­li­yor, sen­di­kal ör­güt­ler is­ter­ler­se, ra­por­la­ra iliþ­kin göz­lem­le­ri­ni Kon­se­ye ile­ti­yor­lar. Bu­ra­da ra­por­lar, Ba­ðým­sýz Uz­man­lar Ko­mi­te­si, Hü­kü­met Ko­mi­te­si, Ba­kan­lar Ko­mi­te­si ve Par­la­men­ter­ler Mec­li­sin­de ele alý­ný­yor. Ba­kan­lar Ko­mi­te­si, di­ðer üç or­ga­nýn ra­por ve gö­rü­þü­ne da­ya­na­rak tav­si­ye ni­te­li­ði ta­þý­yan ka­rar ve­ri­yor. Bir üye dev­le­te böy­le bir tav­si­ye­nin gön­de­ril­me­si, o dev­le­tin Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­ný ge­rek­ti­ði gi­bi uy­gu­la­ma­dý­ðý an­la­mý­ný ta­þý­yor.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, 1995 ta­rih­li pro­to­kol­le ka­bul edi­len ve 98’de yü­rür­lü­ðe gi­ren top­lu þikâye­te da­ya­lý de­ne­tim sis­te­mi, ra­po­ra da­ya­lý de­ne­tim sis­te­min­den da­ha et­kin bir sis­tem. Top­lu þikâyet hak­ký, 4 grup ör­güt ta­ra­fýn­dan ya­pý­la­bi­li­yor. Bun­lar, ulus­la­ra­ra­sý iþ­çi ve iþ­ve­ren ör­güt­le­ri, ulus­la­ra­ra­sý hü­kü­met dý­þý ör­güt­ler, ya­ni NGO’lar, üç, ulu­sal iþ­çi ve iþ­ve­ren ör­güt­le­ri ve hü­kü­met dý­þý ör­güt­ler.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, top­lu þikâyet­le­ri, Sos­yal Hak­lar Av­ru­pa Ko­mi­te­si, es­ki adýy­la Uz­man­lar Ko­mi­te­si in­ce­le­me­ye yet­ki­li. Ya­ni, bu To­ri­no Pro­to­ko­lü ola­rak önü­mü­ze ge­len ulus­la­ra­ra­sý söz­leþ­me, bir ba­ký­ma geç kal­mýþ, ge­cik­miþ bir ulus­la­ra­ra­sý söz­leþ­me. Biz de, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ola­rak bu söz­leþ­me­nin onay­lan­ma­sý­na des­tek ve­ri­yo­ruz; an­cak, bu­ra­da ulus­la­ra­ra­sý Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­na de­ði­þik­lik ge­ti­ren pro­to­ko­lün ge­rek­çe­si­ne bak­tý­ðý­mýz za­man, Av­ru­pa Sos­yal Þar­týn­da yer alan ça­lýþ­ma ha­ya­tý­na iliþ­kin dü­zen­le­me­le­re da­ha faz­la önem at­fet­ti­ði­miz bu dö­nem­de, Sos­yal Þart­ta et­ki­li bir de­ne­tim me­ka­niz­ma­sý­ný ön­gö­ren pro­to­kol hü­küm­le­ri… Ya­ni ge­rek­çe­de di­yo­ruz ki: “Av­ru­pa Sos­yal Þar­týn­da yer alan ça­lýþ­ma ha­ya­tý­na iliþ­kin dü­zen­le­me­le­re da­ha faz­la önem at­fet­ti­ði­miz bir dö­nem­de…”

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, hiç ku­su­ra bak­ma­yýn, AKP ola­rak, AKP Hü­kü­me­ti ola­rak en iyi yap­tý­ðý­nýz iþ, yap­ma­dýk­la­rý­ný­zý ve ya­pa­ma­dýk­la­rý­ný­zý, yap­mak is­te­me­dik­le­ri­ni­zi yap­mýþ gi­bi bu mik­ro­fon­lar­dan, te­le­viz­yon ka­nal­la­rýn­dan hal­ka çok iyi an­la­ta­bil­mek. Ora­da ger­çek­ten çok ma­hir­si­niz. Bi­raz ev­vel söy­le­dim, ya­ni, bir id­dia ola­rak de­ðil, bir ger­çek­lik ola­rak da söy­lü­yo­rum, Sa­yýn Ça­lýþ­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­ný­mý­zý ten­zih ede­rek söy­lü­yo­rum -ta­biî, Hü­kü­me­tin bir üye­si, el­bet­te so­rum­lu­lu­ðu var; ama- Ana­do­lu’da bir de­yim var, ha­ni, der­ler ki “uy­sal atýn tek­me­si pek olur” di­ye.

Ben, sen­di­kal ya­þa­mým de­vam eder iken, di­ðer sen­di­ka­cý ar­ka­daþ­la­rý­mýz­la bir­lik­te, 1980’li yýl­la­rýn ikin­ci ya­rý­sýn­dan iti­ba­ren, mer­hum Özal için “Çan­ka­ya’nýn þiþ­ma­ný, iþ­çi düþ­ma­ný” di­ye ba­ðý­ra­rak, so­kak­lar­da bir­sü­rü ey­lem yap­týk.

Ýþ­çi hak ve öz­gür­lük­le­ri­nin ça­lýþ­ma ya­þa­mý­na iliþ­kin ký­sýt­la­rýn önem­li bir bö­lü­mü, ger­çek­ten, 12 Ey­lül­den son­ra ger­çek­leþ­ti­ril­di. Özel­lik­le 89-90’lý yýl­la­ra gel­di­ðin­de bý­çak ke­mi­ðe da­yan­dý, ba­har ve yaz ey­lem­le­riy­le bir­lik­te iþ­çi­ler so­kak­la­ra dö­kül­dü ve hak­la­rý­ný bi­raz ol­sun ge­liþ­tir­di­ler. O dö­nem­de ha­zýr­la­dý­ðým bir ra­por­da, Ke­nan Ev­ren ve Özal dö­ne­min­de kay­bo­lan iþ­çi hak­la­rý­ný ra­por ha­li­ne ge­tir­miþ idim. Þim­di de, AKP’nin dört yýl­lýk bu Hü­kü­me­ti dö­ne­min­de, ça­lýþ­ma ya­þa­mý­na iliþ­kin hak ka­yýp­la­rý­ný yu­ka­rý­dan aþa­ðý­ya bir ra­por ola­rak çý­kart­tým. Eðer aðýr­lýk­la­rý­ný bir te­ra­zi­ye ko­yup tar­tar­sa­nýz, bu dö­nem­de iþ­çi­le­rin, me­mur­la­rýn, emek­li­le­rin, yok­sul­la­rýn hak ka­yýp­la­rý, sos­yal gü­ven­lik hak­la­rý, ça­lýþ­ma ya­þa­mýn­da, Ýþ Ya­sa­sýn­da, iþ gü­ven­ce­sin­de, has­ta­ne­le­rin dev­rin­de, emek­li­le­rin aç­lýk sý­ný­rý­nýn al­týn­da emek­li ma­aþý­na mahkûm edil­me­le­rin­de, ye­þil­kart­lý­la­rýn çek­ti­ði çi­le­ler­de, el­le­rin­de­ki ku­rum­la­rýn alýn­ma­sýn­da… Böy­le yu­ka­rý­dan aþa­ðý­ya tek tek… Bir gün he­pi­ni­ze da­ðý­ta­ca­ðým onu, gö­re­cek­si­niz. Bu dö­nem­de, dö­ne­mi­niz­de ça­lýþ­ma ya­þa­mý­na iliþ­kin hak ka­yýp­la­rý Ke­nan Ev­ren ve Özal dö­ne­mi­nin top­la­mýn­dan da­ha faz­la.

Þim­di, bun­la­rý sa­de­ce ben söy­le­mi­yo­rum. Ba­ký­nýz, bu­ra­da -bi­raz ev­vel söy­le­dim- Sos­yal Þart­ta et­ki­li bir de­ne­tim me­ka­niz­ma­sý­ný ön­gö­ren pro­to­kol hü­küm­le­rin­den söz edi­li­yor. O de­ne­ti­min na­sýl ola­ca­ðý­ný da söy­le­dim. “Ulus­la­ra­ra­sý ku­ru­luþ­lar da bu de­ne­tim­le­ri ya­pa­bi­lir” hük­mü­nü ya da “þi­ka­yet­te bu­lu­na­bi­lir” hük­mü­nü bi­raz son­ra onay­la­ya­ca­ðýz.

Ba­ký­nýz, elim­de, ICF­TU sen­di­kal hak ih­lal­le­ri ra­po­ru var. Bu, ulus­la­ra­ra­sý bir iþ­çi ör­gü­tü; ya­ni, bu­ra­da Türk Ýþ’in, DÝSK’in, Hak Ýþ’in de üye ol­du­ðu, kon­fe­de­ras­yon­la­rý­mý­zýn üye ol­du­ðu bir ör­güt. Bu ör­güt, ça­lýþ­ma ya­þa­mý­mý­za iliþ­kin hak ih­lal­le­ri­ni ra­por ha­li­ne ge­tir­miþ ve Av­ru­pa Kon­se­yi­ne… Ya­ni, bu Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­ný ve (Göz­den Ge­çi­ril­miþ) Av­ru­pa Sos­yal Þar­týn­da­ki ký­sýt­la­rý bir son­ra­ki ka­nun ta­sa­rý­mýz­da uzun uzun an­la­ta­ca­ðým siz­le­re; ama, bu­ra­da, ör­güt­len­me öz­gür­lü­ðü önün­de­ki sý­nýr­la­ma­lar­dan söz edi­li­yor. Ne­dir ör­güt­len­me öz­gür­lü­ðü önün­de­ki ký­sýt­lar? Bil­di­ði­niz gi­bi, AKP ik­ti­da­ra gel­me­den ön­ce, 57 nci Hü­kü­met dö­ne­min­de, iþ gü­ven­ce­si, iþ­çi mev­cu­du 10’dan faz­la olan iþ­let­me­ler­de ge­çer­li ola­rak çýk­mýþ ve 1 Mart­ta yü­rür­lü­ðe gi­re­cek idi. Si­zin ilk iþi­niz, ik­ti­da­ra ge­lir gel­mez, iþ gü­ven­ce­si­ni er­te­let­mek ol­du; an­cak, be­re­ket, Cum­hur­baþ­ka­ný­mýz ona kar­þý çýk­tý. Ama, 4857 sa­yý­lý Ýþ Ya­sa­sý gö­rüþ­me­le­rin­de, iþ gü­ven­ce­si­ni hem iþ­ye­ri iþ­çi mev­cu­du­nu 10’dan 30’a çý­ka­ra­rak et­ki­siz ha­le ge­tir­di­niz hem de ora­da­ki o ka­nu­nun, Ýþ Gü­ven­ce­si Ka­nu­nu çý­kar­ken eþ­za­man­lý ola­rak ge­ti­ril­me­si, ça­lý­þan­la­ra, sen­di­ka­la­ra, kon­fe­de­ral ör­güt­le­re, iþ­çi­le­re müj­de ola­rak ve­ri­len Sen­di­ka­lar Ya­sa­sý ile Top­lu Ýþ Söz­leþ­me­si, Grev ve Lo­kavt Ya­sa­sýn­da­ki de­ði­þik­lik­ler eþ­za­man­lý ola­rak ge­le­cek hük­mü­nü unut­tur­ma­ya ça­lýþ­tý­nýz. 2003 yý­lýn­da Ýþ Ya­sa­sý çý­kar­tý­lýr­ken yi­ne ay­ný va­adi gün­de­me ge­tir­di Sa­yýn Ba­ka­ný­mýz. Bu­gü­ne ka­dar, dört yýl­lýk bir sü­re içe­ri­sin­de, Sen­di­ka­lar ile Top­lu Ýþ Söz­leþ­me­si, Grev ve Lo­kavt Ya­sa­la­rýn­da­ki an­ti­de­mok­ra­tik hü­küm­ler ve uy­gu­la­ma­lar ha­len yü­rür­lük­te. Ben, öy­le zan­ne­di­yo­rum ve ina­ný­yo­rum ki ve id­di­ada bu­lu­nu­yo­rum ki, Sen­di­ka­lar Ka­nu­nu ile Top­lu Ýþ Söz­leþ­me­si, Grev ve Lo­kavt Ka­nu­nun­da­ki de­ði­þik­lik­le­ri de bu dö­nem­de gün­de­me ge­tir­me­ye­cek­si­niz.

Yi­ne, sen­di­kal fa­ali­yet­le­rin sý­nýr­lan­dý­rýl­ma­sý­na iliþ­kin ICF­TU’nun uya­rý­sý var, top­lu pa­zar­lýk üze­rin­de­ki sý­nýr­la­ma­lar üze­rin­de uya­rý­sý var, grev hak­ký­nýn kul­la­ný­mý­na yö­ne­lik ciddî uya­rý­lar var.

De­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, ba­ký­nýz, bu dört yýl­lýk ic­ra­atý­nýz dö­ne­min­de, ger­çek­ten, önem­li grev er­te­le­me­le­rin­de bu­lun­du­nuz. Grev er­te­le­me­le­ri, bir ba­ký­ma, geç­miþ ik­ti­dar­la­rýn dö­ne­min­de­ki ka­dar yo­ðun de­ðil; çün­kü, grev yok. Ýþ­çi­le­rin grev ya­pa­cak me­ca­li, ha­li yok; çün­kü, sen­di­ka­lar, iþ­yer­le­rin­de ör­güt­len­me mü­ca­de­le­si­ni ve­rir­ken, kar­þý­la­rýn­da sa­de­ce iþ­ve­ren­le­ri bul­mu­yor, özel­lik­le, ka­mu ke­si­min­de si­ya­sal ik­ti­da­rýn ken­di­si­ne yan­daþ sen­di­ka­la­rý ka­yýr­ma­sý ve di­ðer sen­di­ka­la­rý da bir ba­ký­ma et­ki­siz ha­le ge­tir­me gi­ri­þim­le­ri­ne ne ya­zýk ki tes­lim ol­muþ ko­num­da. Bu­gün, 3 iþ­çi kon­fe­de­ras­yo­nun­dan 1 ta­ne­si­nin ke­sin bir des­te­ði­ni al­mýþ du­rum­da­sý­nýz. Bir di­ðe­ri et­ki­siz ko­num­da. Bir baþ­ka­sý da sen­di­ka­cý­lý­ðý bý­rak­mýþ, baþ­ka iþ­ler­le uð­raþ­tý­ðý için, iþ­çi­ler ko­ru­ma­sýz. Bu­ra­da gö­rev Ça­lýþ­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lý­ðý­na dü­þü­yor. Ger­çek­ten, top­lum­da sa­de­ce sen­di­ka­lý iþ­çi­ler an­la­þýl­ma­ma­lý. Bu­gün, ça­lý­þan­lar içe­ri­sin­de yak­la­þýk 700 000-800 000 ci­va­rýn­da iþ­çi sa­de­ce sen­di­ka­lý­lýk ve top­lu­söz­leþ­me hak­ký­ný kul­la­na­bi­lir­ken, as­garî üc­ret­le ça­lý­þan 5 000 000’dan faz­la in­sa­ný­mýz ve bir o ka­dar da as­garî üc­re­tin bi­le al­týn­da, ka­yýt dý­þýn­da ça­lý­þan sen­di­ka­sýz, si­gor­ta­sýz, sos­yal gü­ven­ce­den yok­sun, ça­lýþ­ma ko­þul­la­rý aðýr… Bu sos­yal þart­lar­da sü­rek­li ola­rak Tür­ki­ye o ne­den­le eleþ­ti­ri­li­yor, ko­ru­ma­sýz bi­çim­de ça­lý­þý­yor ve bü­tün bu ko­nu­la­ra kar­þý Ça­lýþ­ma Ba­kan­lý­ðý, ye­ter­siz mü­fet­ti­þiy­le gü­ya de­ne­tim ya­pý­yor. Ýþ­yer­le­ri de­ne­tim­den yok­sun. Ýþ­ve­ren­ler, ger­çek­ten, or­ta­ça­ðýn kö­le­lik ko­þul­la­rýn­da. 4857 sa­yý­lý Ya­sa­nýn ge­tir­di­ði, es­nek ça­lýþ­ma bi­çim­le­ri­nin de ge­tir­di­ði ola­nak­lar­la, 15 sa­ate, 18 sa­ate va­ran ça­lýþ­ma­lar­la iþ­çi­ler ezi­li­yor, uy­ku­suz, yor­gun, iþ ka­za­la­rý ar­tý­yor ve Ça­lýþ­ma Ba­kan­lý­ðý­nýn bu ko­nu­lar­da yap­tý­rým­la­rý ye­ter­siz, et­ki­siz ve ger­çek­ten ce­zaî yap­tý­rým­lar ya­sa­da yok de­ne­cek ka­dar az.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ba­ký­nýz, si­ze bi­raz ev­vel söy­le­dim; ya­ni, bu grev er­te­le­me­le­ri bi­raz dik­ka­te su­nul­ma­sý ge­re­ken bir ko­nu. Ör­ne­ðin, Kris­tal-Ýþ Sen­di­ka­sý­nýn bir gre­vi er­te­len­di. Grev… 4 Ara­lýk 2003 ta­ri­hin­de, Da­nýþ­tay 10. Da­ire­si, Hü­kü­me­tin ip­tal ge­rek­çe­le­ri­ni ip­tal et­ti. Kris­tal-Ýþ Sen­di­ka­sý­nýn Ba­kan­lar Ku­ru­lu aley­hi­ne aç­tý­ðý da­va Da­nýþ­tay 10. Da­ire­si ta­ra­fýn­dan oy­bir­li­ðiy­le ip­tal edi­lir­ken þu gö­rüþ­le­re yer ve­ril­miþ. Di­yor ki: “Gre­vin ya­pýl­dý­ðý iþ­yer­le­ri­nin ve ya­pý­lan iþ­le­rin ni­te­li­ði dik­ka­te alýn­dý­ðýn­da er­te­le­nen gre­vin ya­sa­da ön­gö­rü­len an­lam­da millî gü­ven­li­ði bo­zu­cu ni­te­lik­te ol­ma­dý­ðý so­nu­cu­na va­rýl­mýþ­týr.”

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ay­ný þe­kil­de, Millî Gü­ven­lik Ku­ru­lu Ge­nel Sek­re­ter­li­ði de bu gre­vin er­te­len­me­si­ne iliþ­kin ay­ný gö­rü­þü ve­ri­yor, “bu gre­vin er­te­len­me­si millî gü­ven­li­ði teh­dit et­mez, ne­re­den çý­kar­dý­nýz” der­ce­si­ne Hü­kü­me­te olum­suz gö­rüþ be­yan edi­yor; ama, grev er­te­le­ni­yor. Ni­ye; çün­kü, AKP’nin bu tür ça­lýþ­ma ya­þa­mý­na ba­ký­þý­nýn so­mut gös­ter­ge­le­rin­den bi­ri.

Bir baþ­ka il­ginç olay, yi­ne ça­lý­þan­la­ra yö­ne­lik ola­rak tu­tu­mu­nu­zu or­ta­ya koy­ma­sý açý­sýn­dan il­ginç bir ör­nek: AKP, Hü­kü­met ola­rak, ba­sýn­da teþ­mil uy­gu­la­ma­sý­ný da en­gel­le­ye­rek, ba­sýn pat­ron­la­rý­nýn is­tem­le­ri doð­rul­tu­sun­da ha­re­ket et­miþ­tir. Ül­ke­miz­de­ki gün­lük ga­ze­te­le­rin, rad­yo ve te­le­viz­yon­la­rýn he­men he­men hiç­bi­rin­de sen­di­kal ör­güt­len­me yok­tur. Sa­de­ce Ana­do­lu Ajan­sýn­da top­lu­söz­leþ­me­li ve grev­li sen­di­kal hak­ký­ný kul­la­ný­yor­lar. Ba­zý ga­ze­te ve ba­sýn-ya­yýn ku­ru­luþ­la­rýn­da ça­lý­þan­lar, tek ba­þý­na sen­di­ka üye­si ol­sa­lar bi­le, hiç­bir top­lu­söz­leþ­me­den ya­rar­la­na­mý­yor­lar. O ne­den­le, TGS (Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Sen­di­ka­sý) 21 Ara­lýk 2004 ta­ri­hin­de Hü­kü­me­te bir ya­zý ya­zý­yor, im­za­la­nan top­lu­söz­leþ­me­nin ba­sýn iþ ko­lun­da uy­gu­lan­ma­sý­ný, ga­ze­te­ci­le­rin de bu top­lu­söz­leþ­me­de­ki hak­lar­dan ya­rar­lan­ma­sý­ný is­ti­yor. Söz­leþ­me­nin sü­re­si de 30 Ey­lül 2006’da so­na ere­cek. Hü­kü­met, TGS’nin yaz­mýþ ol­du­ðu ya­zý­ya iki yýl ce­vap ve­re­mi­yor. An­cak, bu sü­re içe­ri­sin­de, li­be­ral eði­lim­li bir ga­ze­te­ci ge­lip, Hü­kü­met üye­le­riy­le, ba­kan­lar­la gö­rü­þe­rek, ga­ze­te­ci ga­ze­te­ci­le­rin teþ­mil hak­kýn­dan ya­rar­lan­ma­sý­ný Hü­kü­met­le an­la­þa­rak er­te­li­yor. Ba­sýn­da, ga­ze­te­le­rin hiç­bi­rin­de sen­di­ka yok. 13 000’den faz­la ba­sýn emek­çi­si ora­da ça­lý­þý­yor; ama, on­lar da ko­ru­ma­sýz.

Ýl­ginç olan bir uy­gu­la­ma da, bu ba­sýn ça­lý­þan­la­rý­nýn, geç­ti­ði­miz dö­nem­ler­de, bir­ta­kým hak­la­rý­ný al­mak için yar­gý­ya baþ­vur­ma­la­rýn­da Yar­gý­tay ken­di­le­ri­ni hak­lý bu­lu­yor­du. Son za­man­lar­da -öy­le zan­ne­di­yo­rum ki, yü­rüt­me­nin yar­gý üze­rin­de­ki ta­hak­kü­mü bu­ra­da da ken­di­ni gös­te­ri­yor- yar­gý, ora­da da, ne ya­zýk ki, ça­lý­þan­la­rýn taz­mi­nat­la­rý­ný bu­du­yor, Ça­lýþ­ma Ba­kan­lý­ðý bu­nu da sey­ret­mek­le de­vam edi­yor.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bir ko­nu­ya açýk­lýk ge­tir­mek is­ti­yo­rum. Bu ko­nu, esa­sýn­da, Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yo­nun­da ulus­la­ra­ra­sý söz­leþ­me ol­du­ðu için tar­tý­þýl­dý; ama, doð­ru­su, bel­ki, Ça­lýþ­ma, Ai­le, Sað­lýk ve Sos­yal Ýþ­ler Ko­mis­yo­nun­da gö­rü­þül­me­siy­di; çün­kü, doð­ru­dan doð­ru­ya ça­lýþ­ma ya­þa­mý­ný il­gi­len­di­ren, ça­lýþ­ma ya­þa­mý­mý­zýn hem Av­ru­pa Kon­se­yi hem Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­nýn de­ne­tim me­ka­niz­ma­la­rý­na yö­ne­lik de­min say­dý­ðým ku­rum­la­rýn­da bi­zim ek­sik­lik­le­ri­mi­zi di­le ge­tir­me­si açý­sýn­dan önem­li. O ne­den­le, ko­nu Ça­lýþ­ma Ba­kan­lý­ðý­ný il­gi­len­dir­di­ði için Ça­lýþ­ma Ba­kan­lý­ðý­na yö­ne­lik ko­nu­þu­yo­rum; de­ðil­se, Dý­þiþ­le­ri Ba­kan­lý­ðý­nýn da bu ko­nu­da­ki ek­sik­li­ði el­bet­te açýk.

Böy­le bir ulus­la­ra­ra­sý söz­leþ­me­yi, göz­den ge­çi­ril­miþ Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­ný çe­kin­ce­ler­le onay­la­ma­sý Hü­kü­me­tin, onay­la­mak için ko­mis­yo­na gön­der­me­si ka­bul edi­le­bi­lir bir du­rum de­ðil. Hü­kü­me­tin -bi­raz son­ra ar­ka­daþ­la­rým da ben de gün­de­me ge­ti­re­ce­ðim- göz­den ge­çi­ril­miþ Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­ný Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ne gön­der­di­ði þe­kil ile Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yo­nun­dan çý­kan þe­kil ara­sýn­da fark var. Esa­sýn­da, Hü­kü­me­tin gön­der­di­ði me­tin, Hü­kü­me­tin, ça­lý­þan­la­ra, yok­sul­la­ra, top­lu­mun ko­run­ma­ya muh­taç ke­sim­le­ri­ne ba­kýþ açý­sý­nýn da bir gös­ter­ge­si; ya­ni, için­de bu­lun­du­ðu­muz ra­ma­zan ayýn­da, ra­ma­zan ça­dýr­la­rýn­da bir öðün ye­mek ve­re­rek ya da oya tah­vil ola­cak þe­kil­de, fi­le fi­le gý­da mad­de­si ya da kýþ ay­la­rýn­da kö­mür da­ðý­ta­rak sos­yal dev­le­tin ya­ra­tý­la­ma­ya­ca­ðý­ný, bu (Göz­den Ge­çi­ril­miþ) Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý or­ta­ya ko­yu­yor. Onur­lu bir in­san, onur­lu bir yurt­taþ ola­rak, on­la­ra yar­dým­la­rýn na­sýl ya­pýl­ma­sý ge­rek­ti­ði­ne de iþa­ret edi­yor. Bi­raz son­ra­ki bö­lüm­de on­la­ra da de­ði­ne­ce­ðiz.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ta­biî, sa­de­ce bu ko­nu­lar de­ðil. Özel­lik­le, ka­mu ça­lý­þan­la­rý­na iliþ­kin, top­lu­söz­leþ­me ye­ri­ne top­lu­gö­rüþ­me­nin da­ya­týl­mýþ ol­ma­sý, he­men he­men bü­tün ulus­la­ra­ra­sý top­lan­tý­lar­da, Tür­ki­ye’nin eleþ­ti­ril­di­ði ana ko­nu­lar­dan bi­ri.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

BAÞ­KAN – Sa­yýn Çe­tin, 1 da­ki­ka­lýk sü­re içe­ri­sin­de ko­nuþ­ma­ný­zý ta­mam­la­yý­nýz.

Bu­yu­run.

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (De­vam­la) – Þah­sým adý­na da sö­züm var­dý Sa­yýn Baþ­kan.

BAÞ­KAN – Efen­dim?..

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (De­vam­la) – Þah­sým adý­na da söz al­mýþ­tým.

BAÞ­KAN – Ara­da grup­lar var. Grup­lar ko­nu­þa­cak, on­dan son­ra þa­hýs­lar adý­na söz ala­cak­sý­nýz. Son­ra, sý­ra­sý gel­di­ðin­de, ora­da ko­nu­þur­su­nuz.

Bu­yu­run.

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (De­vam­la) – Pe­ki, ora­da de­vam ede­rim.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, ta­biî, sü­re­min yet­ti­ði ka­dar, ko­nu­ya de­ðin­me­ye ça­lý­þý­yo­rum.

An­cak, özel­lik­le, ka­mu ça­lý­þan­la­rý­nýn grev­li, top­lu­söz­leþ­me­li sen­di­kal hak ye­ri­ne, (Göz­den Ge­çi­ril­miþ) Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý ve di­ðer... Bu Av­ru­pa Sos­yal Þar­týn­da, Av­ru­pa Bir­li­ði ül­ke­le­ri bi­ze “(Göz­den Ge­çi­ril­miþ) Sos­yal Þar­tý çe­kin­ce­siz onay­la­yýn” di­yor, biz çe­kin­ce ko­yu­yo­ruz. Ni­ye çe­kin­ce ko­yu­yo­ruz; efen­dim, Yu­na­nis­tan’da da çe­kin­ce var... Dý­þiþ­le­ri Ko­mis­yo­nun­da Ça­lýþ­ma Ba­kan­lý­ðý bü­rok­rat­la­rý­na so­rul­du: Han­gi ül­ke­ler bu ko­nu­da 4 ün­cü mad­de­nin bi­rin­ci fýk­ra­sý­na iliþ­kin çe­kin­ce koy­muþ? De­di­ler ki: Fin­lan­di­ya, Tür­ki­ye ve Bul­ga­ris­tan.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, Fin­lan­di­ya’nýn ol­ma­dý­ðý açý­ða çýk­tý. Bü­tün bel­ge­le­ri im­za­la­mýþ­lar; ama, Bul­ga­ris­tan ile Tür­ki­ye’yi, Yu­na­nis­tan ile Tür­ki­ye’yi ay­ný ke­fe­ye ko­ya­rak, hem ça­lýþ­ma ya­þa­mý­ný hem di­ðer ko­nu­la­rý...

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fýn­dan ka­pa­týl­dý)

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (De­vam­la) – Bi­ti­ri­yo­rum. Te­þek­kür edi­yo­rum.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Çe­tin, te­þek­kür ede­rim. Þah­sý­nýz adý­na, son­ra de­vam eder­si­niz.

Bu­yu­run. Son cüm­le­ni­zi ala­yým.

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (De­vam­la) – Son cüm­le­mi söy­lü­yo­rum: Ya­ni, Tür­ki­ye’yi o ül­ke­ler­le ký­yas­la­ya­rak, ça­lýþ­ma ya­þa­mý­ný hâlâ bu ko­nu­muy­la ta­þý­ma­ya kal­kýþ­ma­mýz Tür­ki­ye için bir bü­yük ayýp. Ger­çek­ten, bu ulus­la­ra­ra­sý söz­leþ­me­ler son de­re­ce önem­li. Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ola­rak biz de kat­ký yap­sak bi­le, de­ðiþ­tir­me ola­na­ðý­mýz yok. De­ði­þik­li­ði ya­sa­lar­da ya­pa­ca­ðýz.

Bu duy­gu­lar­la, he­pi­ni­zi say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum.

Te­þek­kür edi­yo­rum. (CHP sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim.

Ana­va­tan Gru­bu adý­na, Er­zu­rum Mil­let­ve­ki­li Ýb­ra­him Öz­do­ðan.

Bu­yu­run Sa­yýn Öz­do­ðan. (Ana­va­tan Par­ti­si sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

ANA­VA­TAN PAR­TÝ­SÝ GRU­BU ADI­NA ÝB­RA­HÝM ÖZ­DO­ÐAN (Er­zu­rum) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým; 976 sý­ra sa­yý­lý Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­na De­ði­þik­lik Ge­ti­ren Pro­to­ko­lün Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý üze­rin­de Ana­va­tan Par­ti­si Gru­bu adý­na söz al­mýþ bu­lun­mak­ta­yým; Yü­ce He­ye­ti­ni­zi en de­rin say­gý­la­rým­la se­lam­lý­yo­rum.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, bu ta­sa­rý­nýn Yü­ce Mec­li­si­mi­zin gün­de­mi­ne gel­me­si ve­si­le­siy­le Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­na ký­sa­ca de­ðin­mek ve Ana­va­tan Par­ti­si­nin ko­nu­nun bü­tü­nü­ne ba­ký­þý­ný özet­le­mek is­ti­yo­rum.

Av­ru­pa Ýn­san Hak­la­rý Söz­leþ­me­si hu­kuk ya­zý­ný­mýz­da gi­de­rek ar­tan bi­çim­de in­ce­le­me­le­re ko­nu ol­du­ðu hal­de, onu ta­mam­la­yan Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý hak­kýn­da ay­ný þey­le­ri söy­le­ye­me­yiz. 1961 ta­rih­li Þart, Tür­ki­ye ta­ra­fýn­dan 1989’da onay­lan­dý. Onay ta­ri­hin­den iti­ba­ren de­ne­tim sis­te­mi de iþ­le­me­ye baþ­la­dý. Tür­ki­ye, 1990-1991 dö­ne­min­den baþ­la­ya­rak, Þar­týn de­ne­tim sis­te­mi­ne 7 ra­por sun­muþ­tur. Ýlk on yý­lý­ný ta­mam­la­yan de­ne­ti­me kar­þýn, Þar­týn iç hu­ku­ku­mu­zu ciddî an­lam­da et­ki­le­di­ðin­den söz edil­me­si son de­re­ce güç­tür.

Bu­ra­da kul­la­ný­lan “et­ki­le­me” de­yi­mi en az iki an­la­ma gel­mek­te­dir. Bi­rin­ci­si, yük­sek mah­ke­me­le­rin ve Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin Þart iç­ti­ha­dý­ný dik­ka­te al­ma­la­rý; ikin­ci­si, hü­kü­me­tin Þart de­ne­tim or­ga­ný iç­ti­ha­dý­na gö­re iþ­lem­ler yap­ma­sý.

Ana­ya­sa­nýn ka­bul et­ti­ði yön­te­me gö­re –Ana­ya­sa, mad­de 90- ka­nun hük­mün­de olan Þar­týn mah­ke­me­ler ta­ra­fýn­dan uy­gu­lan­ma­sý söz ko­nu­su ola­bi­lir. Uy­gu­la­ma ör­ne­ði ola­cak ka­ra­ra ras­lan­ma­mýþ­týr. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si bir­kaç ka­ra­rýn­da Þar­ta atýf­ta bu­lun­muþ­tu; an­cak, yol­la­ma ya­pýl­mýþ ol­ma­sý, Þar­týn uy­gu­lan­dý­ðý an­la­mý­na gel­me­mek­te­dir.

Zo­run­lu eði­ti­mi se­kiz yý­la çý­ka­ran ya­sa­ya kar­þý açý­lan da­va­da, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si, “Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­nýn 9 un­cu ve 10 un­cu mad­de­le­rin­de de eði­tim hak­ký ve kap­sa­mýy­la il­gi­li dü­zen­le­me­le­re yer ve­ril­miþ­tir” bi­çi­min­de bir yol­la­may­la ye­tin­miþ­tir.

As­lýn­da, bu da­va­da ip­ta­li is­te­nen ka­nun, mev­zu­atý­mý­zýn kü­çük­le­rin 15 yaþ­tan ön­ce ça­lýþ­tý­rýl­ma­ma­sý­ný ön­gö­ren þart­la -ki, bu 7 nci mad­de­dir- uyum içi­ne gir­me­si­ni sað­lý­yor­du ve Av­ru­pa Sos­yal Hak­lar Ko­mi­te­si bu ko­nu­da Tür­ki­ye hak­kýn­da bir ihlâl ka­ra­rý ver­miþ­ti. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ip­tal is­te­mi­ni ret ge­rek­çe­sin­de bu du­ru­mu be­lirt­sey­di, Þar­týn Tür­ki­ye’de uy­gu­la­ma­ya ýþýk tut­tu­ðu­nu gös­ter­me­si ba­ký­mýn­dan çok an­lam­lý ola­cak­tý.

Ýkin­ci ola­rak, ra­por de­ne­ti­mi sü­re­cin­de, Ko­mi­te­nin sap­ta­dý­ðý Þar­ta ay­ký­rý du­rum­la­rýn dü­zel­til­me­si ama­cýy­la iç hu­kuk­ta de­ði­þik­lik ya­pýl­ma­sý ak­la gel­mek­te­dir. Bu so­nun­cu ola­sý­lýk he­nüz ger­çek­leþ­miþ de­ðil­dir.

Öte yan­dan, bu yol, ül­ke­miz­de pek bi­lin­me­mek­te­dir. Ulus­la­ra­ra­sý in­san hak­la­rý an­laþ­ma­la­rý­nýn iç hu­ku­ka et­ki­si­nin bil­gi­len­dir­me­den geç­ti­ði­ni vur­gu­la­mak ge­rek­li­dir. Do­la­yý­sýy­la, ger­çek et­ki­le­me, Þart iç­ti­ha­dý­nýn Türk­çe ya­yýn­lan­ma­sý ve in­ce­len­me­siy­le baþ­la­ya­cak­týr.

Bu­nun­la bir­lik­te, et­ki­le­me­nin za­yýf­lý­ðý sa­de­ce Þart ve Tür­ki­ye bað­la­mýn­da söz ko­nu­su de­ðil­dir. Sos­yal hak­lar­da yay­gýn, kü­re­sel bir il­gi­siz­lik dö­ne­mi ya­þan­mýþ olup, gü­nü­müz­de il­gi ar­týþ sü­re­ci­ne gi­ril­miþ­tir.

Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­na kar­þý ge­liþ­ti­ri­len il­gi­siz­li­ðin eko­no­mik ne­den­ler­le ala­ka­sý ola­bi­lir mi?! Bu so­ru­nun ya­ný­tý­ný da ir­de­le­mek la­zým­dýr di­ye dü­þü­nü­yo­rum.

Þar­ta il­gi­siz­lik eko­no­mik ne­den­le­re bað­la­na­bi­lir mi? Þar­týn uy­gu­lan­ma­sý ve et­ki­li­li­ði­ni ölç­me açý­sýn­dan eko­no­mik du­rum­la doð­ru oran­tý kur­ma­sý ya­nýl­tý­cý ola­bi­lir. Bu­nun­la bir­lik­te, eko­no­mik du­rum ile Þart ara­sýn­da et­ki­le­þim ol­du­ðu açýk­týr.

Ký­sa­ca vur­gu­la­mak ge­re­kir­se, Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­nýn im­za­ya açýl­dý­ðý 1961 yý­lý, böl­ge­nin eko­no­mi­si­nin tam is­tih­dam ve ge­liþ­me tab­lo­sun­da te­pe nok­ta­sýn­da­dýr. Bir ba­ký­ma, Þart, bir eko­no­mik ve sos­yal öz­gü­ven dö­ne­min­de im­za­ya açýl­mýþ­týr. 1973 pet­rol bu­na­lý­mý, Av­ru­pa’da uzun sü­re­li iþ­siz­li­ðin yüz­de 40 ora­ný­na ulaþ­ma ne­de­ni sa­yýl­mak­ta­dýr. Bu ta­rih­ten son­ra tam is­tih­dam he­de­fi­nin ger­çek­leþ­me­ye­ce­ði an­la­þý­lý­yor. 1983 son­ra­sý, eko­no­mik du­rum­da ye­ni­den iyi­leþ­me gö­rü­lü­yor. Bu ara­da Þar­týn et­ki­li bir araç ha­li­ne ge­ti­ril­me­si yö­nün­de ça­lýþ­ma­lar baþ­la­tý­lý­yor. Gü­nü­müz­de kü­re­sel­leþ­me et­ki­le­ri, özel­lik­le sos­yal gü­ven­lik sis­tem­le­rin­de su­nu­lan hiz­met­le­rin özel­leþ­ti­ril­me­si, es­nek ça­lýþ­ma za­man­la­ma­sý gi­bi eko­no­mi aðýr­lýk­lý uy­gu­la­ma­lar, Þar­týn ge­tir­di­ði ba­zý gü­ven­ce­le­rin za­yýf­la­ma­sý­na ya da ye­ni bir yo­rum­la­ma­ya yol aç­mýþ gö­rün­mek­te­dir.

Þar­týn de­ne­tim or­ga­ný olan Av­ru­pa Sos­yal Hak­lar Ko­mi­te­si, uzun bir za­man­dýr Av­ru­pa’da ya­þa­nan iþ­siz­lik ne­de­niy­le 1 in­ci mad­de­ye iliþ­kin de­ne­tim­le­ri bu so­nu­ca bað­la­ma­mak­ta­dýr. Bu mad­de al­týn­da sa­de­ce göz­lem ve tes­pit ya­pýl­mak­ta; fa­kat, bu du­ru­mun Þar­ta uy­gun olup ol­ma­dý­ðý ka­ra­ra bað­lan­ma­mak­ta­dýr. Ký­sa­ca, bu alan­da de­ne­tim ya­pýl­ma­mak­ta­dýr. Þar­týn bir­çok mad­de­sin­den ge­çen “imkânlar da­hi­lin­de” de­yi­mi, “eko­no­mik þart­lar” ola­rak an­la­þýl­mýþ­tý. Bu tür bir ka­yýt içe­ren yü­küm­lü­lük­le­rin öl­çüt­le­re bað­lan­ma­sý çok zor­dur. Bu alan­lar­da de­ne­tim en alt dü­ze­ye in­mek­te, ba­zý du­rum­lar­da et­ki­siz ol­mak­ta­dýr. Bu­na bir ör­nek ver­mek ge­re­kir­se, ai­le­nin eko­no­mik ve malî ted­bir­ler­le des­tek­len­me­si ko­nu­su­na yer ve­ren 16 ncý mad­de uy­gu­la­ma­sýn­da, Ko­mi­te, göz­lem yap­mak­la ye­tin­mek­te, de­ðer­len­dir­me yap­mak­tan ka­çýn­mak­ta­dýr. Ko­mi­te, bu yü­küm­lü­lü­ðün da­ha et­kin bir þe­kil­de de­ne­ti­mi ama­cýy­la, son yýl­lar­da, eko­no­mik güç­lük için­de­ki ai­le­le­rin -çok ço­cuk­lu, yok­sul, tek ana-ba­ba­lý ve­sa­ire- na­sýl des­tek­len­di­ði ko­nu­sun­da hü­kü­met­le­re da­ha be­lir­gin so­ru­lar yö­nelt­me­ye baþ­la­mýþ­týr. An­cak, ge­len ya­nýt­la­rýn de­ðer­len­di­ril­me­sin­de ay­ný güç­lük­ler sür­mek­te­dir. Bu nok­ta­lar, Ko­mi­te de­ne­ti­mi­nin pek bir iþe ya­ra­ma­dý­ðý, et­kin ol­ma­dý­ðý gi­bi ka­ný­la­rýn yay­gýn­laþ­tý­rýl­ma­sý­na ve gi­de­rek, dev­let­le­rin bu ko­nu­lar­da bir tür ba­ðý­þýk­lýk ka­zan­ma­sý­na yol aç­mýþ­týr. Ço­ðu za­man öne sü­rü­len­le­re ba­ký­lýr­sa, il­gi­siz­li­ðin te­mel ne­den­le­rin­den bi­ri de, sos­yal hak­lar uy­gu­la­ma­sý­nýn ki­þi­sel hak­lar­dan çok fark­lý ol­ma­sý­dýr. Ki­þi­sel hak­lar­da so­nuç alýn­ma­sý, ge­nel­lik­le, ba­zý ka­nun­lar­da ve idarî dü­zen­le­me­ler­de de­ði­þik­lik ya­pýl­ma­sý, mah­ke­me ka­rar­la­rý­nýn uy­gu­lan­ma­sýy­la sað­la­na­bi­lir; an­cak, sos­yal hak­la­rýn ge­liþ­ti­ril­me­si ve uy­gu­lan­ma­sý, bi­li­nen tek­nik ve usul­ler­den da­ha fark­lý olan­la­rý­ný ve da­ha faz­la­sý­ný ge­rek­li kýl­mak­ta­dýr.

Bir baþ­ka il­gi­siz­lik ne­de­ni de, sos­yal hak­la­rýn ma­li­ye­ti­nin yük­sek ol­ma­sý, bu ko­nu­lar­da ya­pý­la­cak har­ca­ma­la­rýn eko­no­mik he­sap­la­ra uy­gun ol­ma­ma­sý­dýr. Sos­yal hak­lar, bi­rey­sel hak­la­ra gö­re da­ha kar­ma­þýk ya­pý­lý ol­duk­la­rýn­dan, uy­gu­la­ma­da so­nuç alýn­ma­sý, top­lum­sal ke­sim­le­rin ör­güt­len­me ve iþ­le­yiþ dü­zey­le­ri­ne bað­lý­dýr.

Ký­sa­ca, sos­yal hak­lar, sa­na­yi­leþ­miþ ül­ke­ler­de var olan ör­güt­len­me ve iþ­le­yiþ mo­de­li üze­ri­ne ku­rul­muþ­tur. Do­la­yý­sýy­la, bu sü­re­cin ta­mam­lan­mýþ ol­ma­dý­ðý ve­ya iyi iþ­le­me­di­ði ül­ke­ler­de, sos­yal hak­la­rýn ge­liþ­ti­ði­ni söy­le­mek müm­kün de­ðil­dir. Bu du­rum­da olan ül­ke­le­rin, sos­yal hak­lar­da ulus­la­ra­ra­sý de­ne­tim ön­gö­ren bir sis­te­me il­gi duy­ma­la­rý da as­la bek­le­ne­mez. Ku­ram­sal açý­dan doð­ru olan bu hü­küm, uy­gu­la­ma­da doð­ru­lan­ma­mýþ­týr. Baþ­ka bir de­yim­le, Þar­ta ta­raf çe­þit­li ül­ke­ler­de ya­pý­sal bo­zuk­luk­lar de­vam et­mek­te­dir. Bu du­rum on­la­rýn ta­raf ol­ma­sý­ný en­gel­le­me­miþ­tir. Pek çok ül­ke, mev­cut so­run­la­rý­na kar­þýn Þar­ta ta­raf ol­muþ ve­ya Þar­tý im­za­la­mýþ­týr.

Sos­yal hak­la­rýn, ya­pý­sal bo­zuk­luk­lar­dan, doð­ru­dan doð­ru­ya olum­suz bi­çim­de et­ki­len­dik­le­ri çok açýk­týr. Ya­pý­sal bo­zuk­luk­lar, ge­nel eko­no­mik ve sos­yal ne­den­le­re bað­lý ör­güt­len­me ve iþ­le­yiþ bo­zuk­luk­la­rý­dýr. Ký­sa­ca­sý, ya­pý­sal bo­zuk­luk­lar, hü­kü­met­le­rin ma­ruz kal­dýk­la­rý, is­te­dik­le­ri hal­de ký­sa va­de­de dü­zelt­me­le­ri müm­kün ol­ma­yan bo­zuk­luk­lar­dýr.

Doð­ru­su, ya­pý­sal bo­zuk­luk­la­rý olan ül­ke­le­rin, bu tür bo­zuk­luk­la­rýn gi­de­ril­di­ði­ni var­sa­yan bir ulus­la­ra­ra­sý ta­ah­hüt sis­te­mi­ne gir­me­me­si bek­le­nir. Hü­kü­met­le­rin, çö­zü­mü uzun za­ma­na bað­lý so­run­la­rýn var­lý­ðý­na kar­þýn, bu ko­nu­lar­da ulus­la­ra­ra­sý de­ne­ti­mi ka­bul et­me­le­ri hay­li ya­dýr­ga­na­cak bir du­rum­dur.

De­ðer­li ar­ka­daþ­lar, biz­de, ge­nel­lik­le sö­zü edi­len ka­yýt­dý­þý eko­no­mi, sos­yal gü­ven­ce­si ol­ma­yan iþ­çi ça­lýþ­týr­ma an­la­mý­na gel­mek­te­dir. Þar­ta ta­raf di­ðer ül­ke­le­rin hiç­bi­rin­de bu tür bir ya­pý­sal bo­zuk­lu­ða rast­lan­ma­mak­ta­dýr.

Ço­cuk iþ­çi ça­lýþ­tý­rýl­ma­sý, emek­li ay­lý­ðý kuy­ruk­la­rý, be­bek ve an­ne ölüm­le­ri, me­mur sen­di­ka­cý­lý­ðý­nýn red­di gi­bi ol­gu­lar, biz­de, yay­gýn ya­pý­sal bo­zuk­luk ör­nek­le­rin­den­dir. Bu­na kar­þý­lýk, uzun sü­re­li iþ­siz­lik, çev­re kir­li­li­ði, özel­lik­le halk sað­lý­ðý­ný olum­suz et­ki­le­yen gý­da mad­de­le­ri, has­ta­ne sý­ra lis­te­le­ri, ki­þi ba­þý­na ulu­sal ge­li­ri 15 000 do­la­rýn üze­rin­de olan ta­raf ül­ke­le­rin de üs­te­sin­den ge­le­me­di­ði ya­pý­sal bo­zuk­luk ör­nek­le­rin­den­dir.

Bu gi­bi du­rum­lar, ay­ný an­da bir­den çok te­mel sos­yal hak­kýn ih­la­li­ne yol aç­mak­ta­dýr. Bu tür so­run­la­rý olan ül­ke­le­rin Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­na ta­raf ol­ma­la­rý, ön­ce­lik­le, ken­di­le­ri­nin is­te­me­di­ði bir du­rum­dur; an­cak, Av­ru­pa Kon­se­yi, iz­le­di­ði onay po­li­ti­ka­sýy­la, (Göz­den Ge­çi­ril­miþ) Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­nýn im­za­lan­ma­sý­ný özen­dir­mek­te­dir. Ým­za­lan­mýþ olan ül­ke­ler­de ona­yý sað­la­mak ama­cýy­la uyum ça­lýþ­ma­la­rý ya­pýl­mak­ta­dýr. Tür­ki­ye, say­dý­ðý­mýz ve baþ­ka ya­pý­sal bo­zuk­luk­la­ra kar­þýn, 1989’da uyum ça­lýþ­ma­sý ya­pýl­mak­sý­zýn Þar­ta ta­raf ola­rak bir çe­liþ­ki ve ce­sa­ret ör­ne­ði ser­gi­le­miþ­tir; an­cak, bu ce­sur gi­ri­þim, ne­den­se Tür­ki­ye’de pek ir­de­len­me­miþ­tir. Ký­sa­ca, pek çok ül­ke için ya­pý­sal bo­zuk­luk­la­rýn var­lý­ðý borç al­tý­na gir­me­yi en­gel­le­me­miþ­tir.

Av­ru­pa Kon­se­yi­nin iz­le­di­ði onay po­li­ti­ka­sý­nýn ba­þa­rý­lý ol­ma­sý iki te­mel ne­den­den kay­nak­lan­mak­ta­dýr: Þar­týn Av­ru­pa Ýn­san Hak­la­rý gi­bi bir Av­ru­pa Kon­se­yi ka­za­ný­mý sa­yýl­ma­sý; Þar­týn es­nek onay sis­te­mi.

1990 son­ra­sýn­da or­ta­ya çý­kan bir baþ­ka so­nuç da, Av­ru­pa Kon­se­yi üye­li­ði­ne ka­bul ko­þu­lu ola­rak te­mel ant­laþ­ma­la­rýn aday ül­ke ta­ra­fýn­dan onay­la­na­cak ol­ma­sý­dýr. Av­ru­pa Kon­se­yi, es­ki­den, sa­de­ce Av­ru­pa Ýn­san Hak­la­rý Söz­leþ­me­si­ni bu ni­te­lik­te sa­yar­ken, bu de­fa, Þart­la bir­lik­te, iþ­ken­ce­nin ön­len­me­si­ni de üye­le­rin or­tak an­la­yý­þý ya da ka­za­ný­mý say­mýþ­týr. Bun­la­ra, son za­man­lar­da, Ulu­sal Azýn­lýk­la­rýn Ko­run­ma­sý Hak­kýn­da Çer­çe­ve Söz­leþ­me­si ile Böl­ge ya da Azýn­lýk Dil­le­ri Av­ru­pa Söz­leþ­me­si de ek­len­miþ­tir.

Ký­sa­ca, ye­ni ül­ke­ler, du­rum­la­rý uy­gun ol­ma­sa da, Av­ru­pa Kon­se­yi­ne gi­riþ ge­rek­tir­di­ði için, Þar­tý onay­la­mak zo­run­da kal­mýþ­lar­dýr. Bu du­rum, on­la­rý, onay sý­ra­sýn­da ih­ti­yat­lý bir tu­tu­ma ya da mi­ni­mum onay po­li­ti­ka­sý­na zor­la­mýþ­týr. Ge­nel­lik­le, ant­laþ­ma­lar, bü­tün hü­küm­le­riy­le ona­ya ta­bi­dir; tam onay güç­lü­ðü var­sa, çe­kin­ce koy­ma imkâný ta­nýn­mýþ­týr; an­cak, bir­den çok mad­de­ye çe­kin­ce ko­nul­ma­sý, ge­nel ni­te­lik­te çe­kin­ce sa­yý­la­bi­lir ve rast­lan­ma­yan bir du­rum­dur. Bu­na kar­þý­lýk Av­ru­pa Sos­yal Þar­týn­da se­çim­lik onay sis­te­mi ön­gö­rül­müþ­tür. Bu­na gö­re, Þar­týn, 1, 5, 6, 12, 13, 16 ve 19 un­cu mad­de­le­rin­den en az 5’inin, ka­lan ký­sým­dan 10 mad­de ve­ya bu ký­sým­dan 45 pa­rag­ra­fýn onay­lan­ma­sý ye­ter­li­dir. Tür­ki­ye, as­garî onay­la ye­tin­miþ­tir. Bu tür du­rum­lar­da, âdet­ten ol­muþ­tur, þu söz, hep söy­le­nir de­ðer­li ar­ka­daþ­lar: “Keþ­ke, dýþ­po­li­ti­kay­la il­gi­li önem­li gün­dem mad­de­le­ri­ni, bu­ra­da, Yü­ce Mec­li­si­miz­de da­ha sýk tar­týþ­ma fýr­sa­tý bu­la­bil­sek; bu sa­ye­de, bel­ki, Ha­ri­ci­ye­miz ile hal­ký­mýz ara­sýn­da da bir köp­rü va­zi­fe­si gö­re­bi­li­riz” di­ye. Bu, önem­li bir mis­yon olur. Zi­ra, de­ðer­li dip­lo­ma­tý­mýz, bü­yü­ðü­müz Sa­yýn Kâmran Ýnan’ýn çok do­ku­nak­lý bir eleþ­ti­ri­si var­dýr; Sa­yýn Ýnan di­yor­du ki: “Kay­ma­ka­mýn dün­ya­dan ha­be­ri yok, dip­lo­ma­týn da Tür­ki­ye’den ha­be­ri yok.” Bu ül­ke­nin en bü­yük so­ru­nu da… Ben de, bu tes­pi­te ca­ný­gö­nül­den ka­tý­lý­yo­rum ve gü­cü­nü hal­ký­nýn ira­de­sin­de bu­lan sað­lam bir dýþ po­li­tik viz­yon di­li­yo­rum.

He­pi­ni­zi en de­rin say­gý­la­rým­la se­lam­lý­yo­rum. (Ana­va­tan Par­ti­si sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

BAÞ­KAN – Te­þek­kür ede­rim Sa­yýn Öz­do­ðan.

Üçün­cü ko­nuþ­ma­cý, AK Par­ti Gru­bu adý­na, Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Agâh Kaf­kas.

Sa­yýn Kaf­kas, bu­yu­run efen­dim.

AK PAR­TÝ GRU­BU ADI­NA AGÂH KAF­KAS (Ço­rum) – Sa­yýn Baþ­kan, de­ðer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým; he­pi­ni­zi, AK Par­ti Gru­bu adý­na say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum. 976 sý­ra sa­yý­lý Av­ru­pa Sos­yal Þar­tý­na De­ði­þik­lik Ge­ti­ren Pro­to­ko­lün Onay­lan­ma­sý­nýn Uy­gun Bu­lun­du­ðu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rý­sý hak­kýn­da, AK Par­ti Gru­bu adý­na gö­rüþ­le­ri­mi açýk­la­mak üze­re hu­zur­la­rý­nýz­da­yým.

Bi­lin­di­ði gi­bi, ulus­la­ra­ra­sý stan­dart­la­rý ya­ka­la­mak, çað­daþ­laþ­ma pers­pek­ti­fin­de yü­rü­yen her ül­ke­nin te­mel he­def­le­ri ara­sýn­da ve ül­ke­miz de, bu­nu, uzun yýl­lar­dýr ger­çek­leþ­tir­me ça­ba­sý içe­ri­sin­de­dir. Bu­gün bu yap­tý­ðý­mýz dü­zen­le­mey­le de, Mec­li­sin onay­la­ma­sýy­la da, bu ko­nu­da­ki iler­le­me­le­ri­mi­zin so­mut adým­la­rýn­dan bir ta­ne­si­ni da­ha ger­çek­leþ­tir­miþ ol­ma­nýn mut­lu­lu­ðu­nu ya­þý­yo­ruz ve bu­nun de­tay­la­rý­ný -ka­nun mad­de­le­ri açýk- bi­raz ön­ce ko­nu­þan de­ðer­li ar­ka­da­þým Sa­yýn Çe­tin de açýk­la­dý, tek­rar ol­ma­ma­sý ne­de­niy­le de ben de­tay­la­rý­na gir­mek is­te­mi­yo­rum; an­cak, bu­ra­da bir­kaç ko­nu­ya açýk­lýk ge­tir­mek is­ti­yo­rum; ya­ni, bu ül­ke he­pi­mi­zin ve bu ül­ke Par­la­men­to­su­nu, bu Yü­ce Mil­let iz­li­yor. O ne­den­le de, bu­ra­da yap­tý­ðý­mýz ko­nuþ­ma­lar, yap­tý­ðý­mýz dü­zen­le­me­ler­de, ön­ce hem Par­la­men­to ola­rak ken­di­mi­ze hak­sýz­lýk yap­mak­tan vaz­geç­me­li­yiz hem de ül­ke­mi­ze hak­sýz­lýk yap­mak­tan vaz­geç­me­li­yiz. Bu 22 nci Dö­nem Par­la­men­to­su, Tür­ki­ye’de, de­mok­ra­tik­leþ­me adý­na, ça­lýþ­ma ha­ya­tý­nýn dü­zen­len­me­si adý­na dev­rim ni­te­li­ðin­de bir­çok iler­le­me­yi ger­çek­leþ­tir­miþ bir Par­la­men­to­dur. Bun­dan, Ýk­ti­da­rýy­la mu­ha­le­fe­tiy­le he­pi­mi­zin pa­yý­mý­zý al­ma­mýz ge­rek­ti­ði­ni dü­þü­nü­yo­rum. Ön­ce­lik­le par­la­men­ter sis­tem ve Par­la­men­to­ya kar­þý özen­li ol­ma ko­nu­sun­da he­pi­miz du­yar­lý ol­ma­lý­yýz.

Ben, bu ko­nu­ya gir­me­den ön­ce, bi­raz ön­ce, bir ön­ce­ki ka­nun ta­sa­rý­sý gö­rü­þü­lür­ken, bir ar­ka­da­þý­mýn, is­mim­den de söz ede­rek söy­le­di­ði bir­kaç cüm­le­yi dü­zelt­me ih­ti­ya­cý­ný his­se­de­rek söz­le­ri­me baþ­la­mak is­ti­yo­rum. Ar­ka­da­þý­mýz ora­da di­yor ki: “Ýçi­miz­de, ta­biî ki her ba­kým­dan tak­dir et­ti­ði­miz, re­jim­le prob­le­mi ol­ma­yan çok sa­yý­da ar­ka­da­þý­mýz var. Biz bu­nu bi­li­yo­ruz; ama, bi­li­yo­ruz ki, ta­kýn­tý­lý ar­ka­daþ­la­rý­mýz da var. Bun­la­rý da bi­li­yo­ruz. Re­jim­le so­ru­nu olan ar­ka­daþ­la­rý­mýz da var. Bun­la­rý da bi­li­yo­ruz” di­yor ve bu­nun üze­ri­ne biz, ar­ka­da­þý­mý­za þu­nu söy­lü­yo­ruz…

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Sa­yýn Kaf­kas, ben öy­le bir ko­nuþ­ma yap­ma­dým.

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) - … Bu­ra­da, Yü­ce Mec­lis­te bü­tün par­la­men­ter­ler ye­min et­miþ­tir ve re­jim­le prob­le­mi olan in­san­lar bu Par­la­men­to­nun, Yü­ce Par­la­men­to­nun ça­tý­sý al­týn­da ola­maz. Re­ji­mi ko­ru­mak, kol­la­mak kim­se­nin te­ke­li al­týn­da ola­maz. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar) Ve bir baþ­ka­la­rý­ný re­jim mu­ha­li­fi gi­bi gös­ter­me­ye de bu ül­ke­de kim­se­nin hak­ký ve had­di ola­maz di­ye dü­þü­nü­yo­rum; çün­kü, bu Par­la­men­to, ik­ti­da­rýy­la mu­ha­le­fe­tiy­le cum­hu­ri­ye­tin te­mel il­ke­le­ri­ni or­ta­ya koy­muþ bir par­la­men­to­dur.

TUN­CAY ER­CENK (An­tal­ya) – Sen Hür­ri­yet Ga­ze­te­si­ni oku­dun mu; Emin Çö­la­þan’ý ?!. Ön­ce onu bir oku.

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) - Yi­ne, ar­ka­da­þý­mýz “80 ki­lo­met­re öbür ta­raf­ta top pat­la­dý­ðý za­man­ki Ku­ru­cu Mec­li­sin ru­hu ney­se, bi­zim ru­hu­muz da… bu Mec­lis o ru­hu kay­bet­miþ­tir” di­yor…

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Kaf­kas, hiç öy­le bir þey ko­nuþ­ma­dým. Ne­re­den çý­ka­rý­yor­sun?!

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) - Þim­di, ben, bu­ra­da üzün­tüy­le sey­re­di­yo­rum. Ben ina­ný­yo­rum ki, bu Mec­lis, bu yü­ce ça­tý, Ku­ru­cu Mec­lis­te ruh, he­ye­can, iman, azim, ül­ke­nin bir­li­ði, bü­tün­lü­ðü adý­na ne ka­rar­lý­lýk var­sa, 22 nci Dö­nem Par­la­men­to­sun­da da ay­ný ka­rar­lý­lýk var­dýr, 102 nci Par­la­men­to dö­ne­min­de de ay­ný ka­rar­lý­lýk ebe­di­yen sü­re­cek­tir. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

Ý. SA­MÝ TAN­DOÐ­DU (Or­du) – 23 ün­cü Dö­nem­de siz ola­ma­ya­cak­sý­nýz ma­ale­sef! De­vam et sen…

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) - Yi­ne, de­ðer­li ar­ka­da­þý­mýz di­yor ki, ce­bin­den bir bel­ge çý­ka­rý­yor…

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Sa­yýn Kaf­kas, kim söy­le­di? Be­nim ko­nuþ­ma­la­rý­mý ge­ti­rin Sa­yýn Baþ­kan. Be­nim ko­nuþ­ma­la­rým­da öy­le bir þey yok.

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) - Bir da­ki­ka ar­ka­daþ­lar…

… ce­bin­den bir bel­ge çý­ka­rý­yor ve di­yor ki: “Bir gün…”

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kaf­kas, lüt­fen ko­nuy­la il­gi­li ko­nu­þur mu­su­nuz.

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Sa­yýn Baþ­kan, be­nim ko­nuþ­ma­la­rým­da öy­le bir þey yok; ge­tir­tin ko­nuþ­ma­la­rý­mý!

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Sa­yýn Baþ­ka­ným, bu­ra­da is­mim ge­çi­ri­le­rek söy­len­miþ bir þey var.

BAÞ­KAN – An­la­dým.

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Ha­yýr, ben se­nin adýn­dan söz et­me­dim.

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) - Ve ben, o za­man söz is­te­dim, söz ver­me­di­niz ve bir dü­zelt­me­yi, tu­ta­nak­la­ra geç­me­si açý­sýn­dan bir dü­zelt­me­yi yap­mak is­ti­yo­rum.

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Sa­yýn Baþ­kan, ben öy­le bir þey söy­le­me­dim.

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) - Þim­di, bu­ra­da di­yor ki ar­ka­da­þý­mýz…

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Sa­yýn Baþ­kan, ko­nu­yu çar­pý­tý­yor; öy­le bir ko­nuþ­ma yap­ma­dým.

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) - Tu­ta­nak­lar­dan oku­yo­rum, di­yor ki ar­ka­da­þý­mýz…

BAÞ­KAN – Söy­le­dim Sa­yýn Çe­tin; lüt­fen…

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Ha­yýr, ben ko­nuþ­ma­dým öy­le bir þey.

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Sa­yýn Çe­tin, sa­kin olun. Esa­sa ge­li­yo­rum. Sa­kin ol… Sa­kin ol…

Bak, di­yor ki ar­ka­da­þý­mýz…

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Kim onu di­yen?

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) - … ce­bin­den bir kâðý­dý çý­ka­ra­rak “bu­nu þim­di oku­ma­ya­ca­ðým; ama, bu Par­la­men­to­da, bir gün bi­zi çok kýz­dý­rýr­sa­nýz, bu­nu oku­ya­ca­ðým. Bu­nu oku­du­ðum za­man da ba­ka­ca­ðým, Sa­yýn Agâh Kaf­kas hop­lu­yor mu yok­sa kol­tu­ðun al­tý­na mý gi­ri­yor; o za­man ba­ka­ca­ðýz. Evet, al­tý­ný çi­ze­rek söy­lü­yo­rum: Þim­di oku­mu­yo­rum, o za­man ba­ka­ca­ðýz.”

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Sa­yýn Baþ­kan, tu­ta­na­ðýn ta­ri­hi kaç­týr; ne­re­den bah­se­di­yor?! Han­gi za­man­da kal­mýþ?!

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) - Þim­di, tam bu­ra­da þu­nu söy­le­mek is­ti­yo­rum: Bu Par­la­men­to­da, bu par­la­men­ter­ler­le il­gi­li bi­ri­le­ri­nin bir bil­gi­si var­sa, bi­ri­le­ri ken­din­ce si­cil tu­tu­yor­lar­sa, Par­la­men­to dý­þýn­da bir yer­ler­de bun­la­rýn si­cil­le­ri tu­tu­lu­yor ve cep­le­rin­de gez­di­ri­yor­lar­sa, bu, et­tik­le­ri ye­mi­ne iha­net­tir. Var­sa ön­le­rin­de bel­ge­si, bil­gi­si, bu­nu or­ta­ya ko­yar­lar ve bu­nu da otu­rur ko­nu­þu­ruz. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

FE­RÝ­DUN FÝK­RET BA­LOÐ­LU (An­tal­ya) – Ýþ­te bel­ge!

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Kim­se­nin re­jim­le der­di ola­maz, ki­min re­jim­le prob­le­mi var­sa da onun he­sa­bý so­ru­lur; ama, Yü­ce Par­la­men­to­yu, par­la­men­ter­le­ri töh­met al­týn­da bý­rak­ma­ya hiç kim­se­nin hak­ký yok­tur di­ye dü­þü­nü­yo­rum. He­le ki þah­sým adý­na, ben, kol­tu­ðun al­tý­na ha­ya­tým bo­yun­ca gir­me­dim; el­li yýl­dýr Agâh Kaf­kas ol­mak için ça­ba sarf et­tim, el­li yýl­dýr de­mok­rat du­ru­þum­da, çiz­gim­de hiç­bir ta­vi­zim ol­ma­dý, bun­dan son­ra da ol­ma­ya­cak­týr, biz ha­ya­tý­mýz bo­yun­ca hiç kol­tuk, ma­sa al­tý­na gir­me­dik; ama, ma­sa­nýn al­týn­dan ha­ya­ta ba­kan­la­rý an­la­mak­ta da zor­luk çek­ti­ði­mi ifa­de ede­rek bir baþ­ka ko­nu­ya geç­mek is­ti­yo­rum.

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – De­mok­ra­si­yi de kir­let­me ba­ri!

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Þim­di, bu­ra­da, de­ðer­li ar­ka­da­þým…

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Sa­yýn Baþ­kan, tu­ta­na­ðýn ta­ri­hi­ni, nu­ma­ra­sý­ný söy­ler mi­si­niz. Ne­re­de bah­se­di­yor?

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – De­ðer­li ar­ka­da­þým, fo­to­ko­pi bu­ra­da, ve­re­yim ben sa­na. Fo­to­ko­pi bu­ra­da, ben sa­na ve­re­yim.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kaf­kas, Ge­nel Ku­ru­la hi­tap edin, ko­nuy­la il­gi­li ko­nu­þa­lým.

Bu­yu­run.

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Fo­to­ko­pi bu­ra­da, tu­ta­nak­tan oku­yo­rum. Tu­ta­nak­tan oku­yo­rum.

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Kim ko­nuþ­tu on­la­rý? Ben mi ko­nuþ­tum?

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Sa­yýn Çe­tin, ma­dem þim­di­den otur­du­ðu­nuz yer­den bir þey­ler söy­lü­yor­su­nuz, o za­man þu­nu söy­le­mek zo­run­da­yým.

BAÞ­KAN – Sa­yýn Kaf­kas, lüt­fen bir sa­taþ­ma­yý de­vam et­tir­me­ye­lim, ko­nu­ya ge­le­lim efen­dim.

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Þim­di, de­ðer­li ar­ka­da­þým, bi­raz ön­ce­ki ko­nu­þan ar­ka­da­þý­mý ben esef­le din­le­dim. Mes­lek­ta­þým ve yýl­lar­dýr be­ra­ber emek mü­ca­de­le­si ver­di­ði­miz ar­ka­da­þý­mýz. Esef­le din­le­dim ve “Özal dö­ne­min­de ‘biz Çan­ka­ya’nýn þiþ­ma­ný, iþ­çi düþ­ma­ný’ di­ye slo­gan atý­yor­duk, oy­sa ki, bu dö­nem­de, AK Par­ti dö­ne­min­de o ka­dar çok ge­ri­ye gi­diþ ol­du ki, bun­la­rýn lis­te­si” de­di ve say­dýk­la­rý­na bak­tým ve ger­çek­ten, biz ay­ný yer­de mi ya­þý­yo­ruz, ay­ný ge­ze­gen­de mi­yiz, ni­ye bun­la­rý böy­le söy­lü­yor­lar, an­la­mak­ta güç­lük çek­tim.

He­men söz­le­ri­nin ba­þýn­da Sa­yýn Çe­tin “has­ta­ne­le­rin dev­ri, bir­leþ­me­si” de­di. Ya, Al­la­haþ­ký­na, va­tan­da­þýn ara­sý­na gi­rin, lüt­fen, va­tan­da­þýn ara­sý­na gi­rin ve lüt­fen va­tan­da­þýn ara­sý­na gi­rin…

TUN­CAY ER­CENK (An­tal­ya) – Sen gir!

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Sen bir gir­se­ne!

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – …sað­lý­ðýn bir­leþ­me­sin­den do­la­yý, has­ta­ne­le­rin bir­leþ­me­sin­den do­la­yý, yurt­taþ­la­rý­mý­zýn sað­lýk hiz­me­ti al­ma­sýn­da­ki ka­li­te­yi Al­la­haþ­ký­na gö­rün.

Ý. SA­MÝ TAN­DOÐ­DU (Or­du) – Ya­hu, ne ka­li­te­sin­den bah­se­di­yor­sun!

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Ec­za­ne kuy­ruk­la­rýn­da re­zil olan in­san­la­rý­mý­zýn, çað­daþ ko­þul­lar­da bü­tün ec­za­ne­ler­den ila­cý­ný al­dý­ðý­ný gi­din gö­rün!

Ý. SA­MÝ TAN­DOÐ­DU (Or­du) – Mu­aye­ne­ha­ne­ye git­me­den has­ta­nýn hak­ký yok, bý­çak pa­ra­sý al­ma­dan ame­li­yat ya­pýl­mý­yor, sen hâlâ ka­li­te­den bah­se­di­yor­sun. Ke­pa­ze­lik! Has­ta­ne­le­rin du­ru­mu­nun ne ol­du­ðu­nu gör­mü­yor mu­su­nuz! Lüt­fen…

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Lüt­fen, he­ye­can­lan­ma! He­ye­can­lan­ma!.. Sa­kin ol!.. Bu­nu va­tan­da­þý­mýz din­li­yor, mil­le­ti­miz din­li­yor. Mil­le­ti­miz din­li­yor.

Ba­kýn, bu­ra­da bir þey an­la­týr­ken…

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Mas­ra­fý­ný söy­le! Kaç tril­yon?!

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Özel­lik­le, söy­le­di­ði­niz sö­zün kar­þý­lý­ðý ol­ma­ya­cak…

Ý. SA­MÝ TAN­DOÐ­DU (Or­du)- Sa­yýn Kaf­kas, bil­me­di­ði­niz ko­nu­yu ko­nuþ­ma­yýn ora­da.

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – …kim­se bu­nun ce­va­bý­ný ver­me­ye­cek, böy­le bir an­la­yýþ yok; böy­le bir an­la­yýþ yok.

Þim­di, siz, tu­ta­cak­sý­nýz, bu­ra­da, Ýþ Ka­nu­nu­nu çý­ka­rýr­ken “al­tý ay kö­le­lik ya­sa­sý” de­di­ði­niz ya­sa, bir yý­lý aþ­kýn­dýr, iki yý­la ya­kýn­dýr yü­rür­lük­te ve bu ya­sa­nýn hiç de kö­le­lik ya­sa­sý fa­lan ol­ma­dý­ðý or­ta­ya çýk­tý ve bu­gün, ar­týk, bü­tün bi­lim­sel sem­poz­yum­lar­da bu ya­sa­nýn Av­ru­pa stan­dart­la­rýn­da ol­du­ðu gös­te­ri­li­yor.

Ar­ka­daþ­lar, in­saf edin. Yir­mi yýl­dýr, biz, ILO’nun Ap­li­kas­yon Ko­mi­te­sin­de, ya­ni, ILO’nun -hal­kýn an­la­ya­ca­ðý li­san­la söy­le­ye­cek­sek- ka­ra lis­te­sin­de ten­ki­de alýn­dý­ðý… Yir­mi yýl­dýr dört de­fa alýn­ma­mýþ, yir­mi yýl­da dört de­fa alýn­ma­mýþ ve bi­zim dört yýl­lýk Ýk­ti­da­rý­mý­zýn üç yý­lý­dýr bu. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar) Yir­mi yýl­da dört ta­ne alýn­ma­mýþ ve bu yir­mi yý­lýn dört ta­ne alýn­ma­mýþ olan bu dört yý­lý, bi­zim dört yýl­lýk Ýk­ti­da­rý­mý­zýn üç yý­lý­dýr. Ya­ni, ar­týk, Av­ru­pa þart­la­rýn­da, Av­ru­pa sos­yal þart­la­rýn­da, ILO’nun þart­la­rýn­da, biz, Ap­li­kas­yon Ko­mi­te­si­ne alýn­ma­mak­tan ar­týk gu­rur duy­du­ðu­nu­zu, bu ül­ke­nin par­la­men­te­ri ola­rak, bu ül­ke­nin Par­la­men­to­sun­da bu­lu­nan in­san­lar ola­rak, bu­nun onu­ru­nu hep be­ra­ber ya­þa­ya­lým, ik­ti­da­rýy­la mu­ha­le­fe­tiy­le. Si­ze rað­men yap­ma­dýk bu­nu…

Son­ra, bir baþ­ka ten­kit ya­pý­yo­ruz: Hü­kü­met­ten ge­len… San­ki, Hü­kü­met ile AK Par­ti Gru­bu fark­lý par­ti­ler­den. Hü­kü­met­ten ge­len an­la­yýþ ya­sa­da þuy­muþ, ko­mis­yon­lar­da­ki de­ði­þi­len­ler bu ol­muþ. Ya, ko­mis­yon­lar­da… On­dan son­ra­ki ko­nuþ­ma­nýz­da da di­yor­su­nuz ki, biz, ko­mis­yon­lar­da, ya­ni, biz tek­lif­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz; ama, so­nu­cu be­lir­le­ye­me­dik di­ye, ken­di ko­nuþ­ma­nýz­da söy­lü­yor­su­nuz. O ko­mis­yon­lar­da­ki ya­pý­lan dü­zen­le­me­yi ki­min oy­la­rýy­la, han­gi mil­let­ve­kil­le­ri, na­sýl dü­zen­le­me yap­mýþ­lar?! Bu, AK Par­ti­li­le­rin oy­la­rý de­ðil mi, AK Par­ti­li­ler ta­ra­fýn­dan ya­pýl­ma­mýþ mý?!

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – De­mok­ra­si an­la­yý­þýn bu ka­dar…

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Bi­zim de­mok­ra­si an­la­yý­þý­mýz bu iþ­te.

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Par­la­men­ter sis­te­mi sin­di­re­me­di­ðin bel­li.

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Hü­kü­met­ten ge­le­nin, in­sa­ný­mý­zýn, hal­ký­mý­zýn… Par­la­men­to hiç kim­se­nin…

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Kim yap­mýþ­sa o ko­nuþ­ma­yý, doð­ru söy­le­miþ.

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Ege­men­lik ka­yýt­sýz þart­sýz mil­le­tin­dir ve AK Par­ti Gru­bu, Hü­kü­me­tin­den ge­len­le­ri da­ha da iyi­leþ­tir­me ko­nu­sun­da hep adým­lar at­mýþ­týr, yap­mýþ­týr, yap­ma­ya da de­vam et­mek­te­dir. O ne­den­le, bir de­fa, ül­ke­mi­ze hak­sýz­lýk yap­mak­tan, Al­la­haþ­ký­na vaz­ge­çin.

Þim­di, Tür­ki­ye’de ilk de­fa, Türk Ce­za Ka­nu­nu­na, sen­di­kal ör­güt­len­me­yi en­gel­le­yen­le­re ha­pis ce­za­sý ko­yu­yor­su­nuz. Bu bir dev­rim de­ðil­dir de ne­dir Al­la­haþ­ký­na?! Ýlk de­fa, Tür­ki­ye’de, iþ gü­ven­ce­si­ni ya­sal uy­gu­la­ma­ya AK Par­ti dö­ne­min­de ko­yu­yo­ruz. Ya­ni, bu dü­zen­le­me de­ðil­dir de, Al­la­haþ­ký­na, ne­dir?! Ya­ni, bun­la­rýn al­tý­ný çiz­me­miz la­zým.

Ý. SA­MÝ TAN­DOÐ­DU (Or­du) – Han­gi sen­di­ka­ya git­ti­ði bel­li.

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Þim­di, ba­ký­yor­su­nuz de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým, bu­ra­da, du­rup du­rup, sen­di­kal ha­re­ke­ti suç­la­ma­ya: “Ni­ye grev ol­mu­yor?” Ya­hu, gre­vin bir ne­de­ni olur, onun için grev olur. Ya­ni, ni­ye grev ol­mu­yor di­ye te­la­þa ka­pý­lýp, bir ta­ne sen­di­ka AK Par­ti­nin gü­dü­mün­de, öbür kon­fe­de­ras­yon baþ­ka iþ­ler ya­pý­yor, öbü­rü de gün­dem­den kalk­tý di­ye, gel­di­ði­niz ala­ný, si­vil top­lum ör­güt­le­ri­mi­zi ve bu­ra­da hiç­bir þe­kil­de ce­vap ver­me imkâný ol­ma­yan in­san­la­rý töh­met al­týn­da bý­rak­mak, han­gi izan­la, han­gi de­mok­ra­si an­la­yý­þýy­la izah edi­le­bi­lir Al­la­haþ­ký­na?! (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar) Ya­ni, þim­di bu­nu na­sýl izah ede­bi­lir­si­niz?! Tür­ki­ye’de, sen­di­kal ha­re­ket, özel­lik­le iþ­çi sen­di­ka­la­rý­mýz­da, me­mur sen­di­ka­la­rý­mýz­da fev­ka­la­de ba­þa­rý­lý iþ­ler ya­pý­lý­yor. Her za­man, de­mok­ra­si­de, bi­zim ho­þu­mu­za gi­den­le­ri ya­pa­cak­lar di­ye bir ku­ral yok. Fark­lý dü­þü­ne­cek­ler ve fark­lý çý­kar grup­la­rý­nýn hak­la­rý­ný sa­vu­nu­yor­lar; do­ðal ola­rak da, bu hak­la­rý sa­vu­nur­ken, si­zin­le ters dü­þe­cek­ler.

Si­zin bu­ra­da þu man­tý­ða ge­li­yor ol­ma­nýz la­zým: Ya, ni­ye biz on­lar­la ör­tüþ­mü­yo­ruz? Ni­ye on­lar böy­le dü­þü­nü­yor da biz fark­lý dü­þü­nü­yo­ruz di­ye mu­ha­le­fet yap­ma, il­la mu­ha­le­fet ya­pa­ca­ðýz di­ye bir an­la­yý­þýn sa­hi­bi ol­mak ye­ri­ne o ar­ka­daþ­la­rý­mýz­la ça­lýþ­ma ya­þa­mý­ný sür­dür­se­niz, bir­çok þe­yi da­ha sað­lýk­lý gör­me imkâný­nýz olur di­ye dü­þü­nü­yo­rum.

Siz de bi­li­yor­su­nuz ki Sa­yýn Çe­tin, Ýþ Ka­nu­nun­da iþ­çi­le­rin le­hi­ne olan 5 ta­ne mad­de var­dý ve bu Par­la­men­to, ilk de­fa -tek­ri­ri mü­za­ke­rey­le- bi­zi an­la­dý, emek dün­ya­sý­ný an­la­dý, kon­fe­de­ras­yon­lar­la mu­ta­ba­ka­ta var­dý­ðý­mýz 5 mad­de, ay­nen, har­fi har­fi­ne, tek ke­li­me de­ðiþ­tir­mek­si­zin, tek­ri­ri mü­za­ke­rey­le bu­ra­dan geç­ti. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ta­ri­hin­de 22 dö­nem­dir Par­la­men­to var, sen­di­ka­la­rý­mýz var. Ýlk de­fa sos­yal ta­raf­lar­la uz­la­þý ara­ma gay­re­ti bi­zim dö­ne­mi­miz­de ve ku­rum­sal ya­pý­la­ra ka­vuþ­tu­ru­la­rak ve sýk sýk sos­yal ta­raf­lar bir­lik­te ha­re­ket edi­le­rek ger­çek­leþ­ti­ril­di. Al­la­haþ­ký­na, se­nin­le be­ra­ber ay­ný ko­mis­yon­da ça­lýþ­týk. Tür­ki­ye’de dev­rim ni­te­li­ðin­de bir sos­yal gü­ven­lik re­for­mu ger­çek­leþ­tir­me­dik mi?

Ý. SA­MÝ TAN­DOÐ­DU (Or­du) – Han­gi dev­rim­den bah­se­di­yor­sun?

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Gö­re­ce­ðiz, dev­rim mi gö­re­ce­ðiz!..

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Ya­ni, ar­týk, bit­miþ, if­las et­miþ, norm ve stan­dart bir­li­ði­ni kay­bet­miþ, 3 ta­ne ay­rý ku­rum, 6 ta­ne ay­rý emek­li­lik sis­te­mi olan sos­yal gü­ven­lik re­for­mu­nu tek ça­tý al­týn­da top­lu­yor ol­mak. Ana kar­nýn­dan baþ­la­yýp, 18 ya­þý­na ka­dar ba­ba­sý ça­lý­þý­yor mu, ki­min ço­cu­ðu­dur di­ye ba­kýl­mak­sý­zýn, zen­gin mi­dir yok­sul mu­dur di­ye ba­kýl­mak­sý­zýn, Tür­ki­ye yurt­ta­þý ol­mak ye­ter­li­dir di­ye dev­le­tin gü­ven­ce­si­ne al­mak, bu ba­þa­rý de­ðil mi­dir?! Al­la­haþ­ký­na bun­la­rý ni­ye pay­laþ­mý­yo­ruz?! Ni­ye ken­di­mi­ze iha­net edi­yo­ruz?! (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

Ni­ye bu Par­la­men­to­nun say­gýn­lý­ðý­na za­rar ve­re­cek iþ­ler­le iþ­ti­gal et­me­ye de­vam edi­yo­ruz?! Ge­lin, bu Par­la­men­to­nun onu­ru­na, bu Par­la­men­to­nun me­ha­be­ti­ne ya­ký­þa­cak þe­kil­de… Bi­zim­le, be­nim­le ay­ný þe­kil­de dü­þün­mü­yor ola­bi­lir­si­niz. Her fik­ri­ni­ze say­gý du­yu­yo­rum; ama, Par­la­men­to­yu, par­la­men­ter sis­te­mi, si­vil top­lum ör­güt­le­ri­ni aþa­ðý­la­ya­rak bir ye­re gi­de­me­yiz.

Biz, ön­ce de­mok­ra­si­ye ina­ný­yor­sak, fark­lý dü­þün­ce­le­rin de ola­bi­le­ce­ði­ne say­gý gös­tert­me­li­yiz. Ýkin­ci­si -gü­ve­nir­si­niz gü­ven­mez­si­niz, se­ver­si­niz sev­mez­si­niz- biz, mil­le­tin ide­al­le­riy­le, mil­le­tin he­ye­can­la­rýy­la, mil­le­tin umut­la­rýy­la ör­tüþ­tü­ðü­müz için bu ka­dar bü­yük bir gru­bun sa­hi­bi­yiz. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

FE­RÝ­DUN FÝK­RET BA­LOÐ­LU (An­tal­ya) – Bir da­ha gö­re­me­ye­cek­si­niz; ce­za­sý­ný gö­re­cek­si­niz. Geç­miþ ol­sun.

ALÝ TO­PUZ (Ýs­tan­bul) – Ba­ra­jý ge­çe­me­ye­cek­si­niz.

Ý. SA­MÝ TAN­DOÐ­DU (Or­du) – Si­zi Ka­ra­de­niz’e gö­me­ce­ðiz, Ka­ra­de­niz’e… Ka­ra­de­niz’e… De­ni­ze gö­me­ce­ðiz si­zi.

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Onun için de bu Grup, mil­le­tin ira­de­si­ni, mil­le­tin is­tem­le­ri­ni, mil­le­tin dert­le­ri­ne de­va ol­ma gay­re­ti içe­ri­sin­de ol­ma­yý sür­dü­re­cek.

Ba­kýn, bu mil­le­te rað­men, mil­le­tin öl­çü­sü­nü ko­yar­sa­nýz, bu mil­le­tin öl­çü al­ma ko­nu­sun­da­ki has­sa­si­ye­ti her se­çim dö­ne­min­de çok in­ce ayar­lý ya­pýl­mýþ­týr. Bu Par­la­men­to­da bu­nun da acý­sý­ný çok ya­þa­mýþ bir ge­le­nek­ten ge­len ar­ka­daþ­la­rý­mýz var­dýr. Bu kos­ko­ca cum­hu­ri­ye­ti ku­ran par­ti Par­la­men­to dý­þýn­da bý­ra­kýl­mýþ, ba­ra­jýn al­týn­da kal­mýþ bir ya­pý var­dýr. Bun­lar­dan he­pi­mi­zin ders alý­yor ol­ma­mýz la­zým. Onun için de­ðer­li ar­ka­daþ­la­rým…

FE­RÝ­DUN FÝK­RET BA­LOÐ­LU (An­tal­ya) – Ken­di iþi­ne bak, ken­di iþi­ne!

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) - Ben iþi­me ba­ký­yo­rum.

FE­RÝ­DUN FÝK­RET BA­LOÐ­LU (An­tal­ya) – Sen­di­ka­yý ba­týr­dý­nýz, mah­vet­ti­niz.

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) - Ve ilk de­fa, Sa­yýn Çe­tin, biz, üc­re­ti­mi­zi ala­ma­dý­ðý­mýz hal­de hiç­bir þey ya­pa­ma­dý­ðý­mýz iþ­yer­le­rin­de, þim­di, “hak gre­vi” di­ye yýl­lar­dýr çýr­pý­nýr­ken, üc­re­ti­ni ala­ma­yan­la­ra iþi yap­ma­ma, iþi red­det­me hak­ký­ný ge­ti­rip, ner­dey­se hak gre­vi­ni ge­tir­miþ ol­mak, bu hak kay­bý an­la­mý­na mý ge­li­yor Al­la­haþ­ký­na?! Yap­ma­yýn, gö­zü­nü­zü se­ve­yim, yap­ma­yýn!

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Utan!.. Utan!.. Hak gre­vi ner­de Tür­ki­ye’de?! Nor­mal gre­vi ya­pa­mý­yor­lar, nor­mal gre­vi. Ay­da mý ya­þý­yor­sun sen?!

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) – Ýlk de­fa Tür­ki­ye’de in­sa­na sað­la­nan de­ðe­rin gös­ter­ge­si­dir ki, iþ sað­lý­ðý, iþ gü­ven­li­ði ted­bir­le­ri­ni al­ma­yan iþ­ve­re­nin iþi­ni red­det­me ve üc­re­ti­ni al­ma hak­ký­ný ge­tir­mi­þiz. Bu mu Al­la­haþ­ký­na ge­ri­ye gi­diþ ol­mak ya­hu?!

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Da­ha tü­zük yok. Yö­net­me­lik­le ida­re edi­li­yor. Tü­zük yok, tü­zük!

AGÂH KAF­KAS (De­vam­la) - Onun için, her­ke­si ben izan sa­hi­bi ol­ma­ya ve bir­bi­ri­mi­ze özen­li ol­ma­ya…

Biz, bu mil­le­tin gö­rev ver­me­si ha­lin­de ik­ti­dar ol­ma­ya de­vam ede­ce­ðiz, siz de mu­ha­le­fet ol­ma­ya de­vam ede­cek­si­niz ve mil­le­tin ira­de­si­ne say­gý duy­ma ge­le­ne­ði­ni öð­ren­di­ði­miz sü­re­ce mut­lu ol­ma­yý ve ba­þa­rý­lý ol­ma­yý bir­lik­te ger­çek­leþ­ti­ri­riz di­yo­rum, Yü­ce He­ye­ti say­gýy­la se­lam­lý­yo­rum. (AK Par­ti sý­ra­la­rýn­dan al­kýþ­lar)

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Sa­yýn Baþ­kan, sa­taþ­ma var.

FE­RÝ­DUN FÝK­RET BA­LOÐ­LU (An­tal­ya) – Ar­ka­da­þý Me­mur-Sen’e ge­nel baþ­kan ya­pa­lým, ya­ký­þýr!

BAÞ­KAN – Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, grup­lar adý­na ko­nuþ­ma­lar ta­mam­lan­mýþ­týr.

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Sa­taþ­ma var Sa­yýn Baþ­kan. Ta­raf ol­ma­yý­nýz lüt­fen. Sa­taþ­ma var. Söz is­ti­yo­rum.

BAÞ­KAN – Say­gý­de­ðer mil­let­ve­ki­li ar­ka­daþ­la­rým, þa­hýs­lar adý­na ko­nuþ­ma­lar için va­kit ye­ter­li de­ðil­dir. O ar­ka­daþ­la­rýn ko­nuþ­ma­sý için özel izin al­mak la­zým.

FE­RÝ­DUN FÝK­RET BA­LOÐ­LU (An­tal­ya) – Efen­dim, sa­taþ­ma var.

ÝZ­ZET ÇE­TÝN (Ko­ca­eli) – Sa­yýn Baþ­kan, sa­taþ­ma var.

BAÞ­KAN – Bü­tün bun­la­rý dik­ka­te ala­rak, ça­lýþ­ma sa­ati­miz þah­sý adý­na ko­nuþ­ma­ya da mü­sa­it de­ðil­dir, onu da de­ðer­len­di­re­rek, alý­nan ka­rar ge­re­ðin­ce, ka­nun ta­sa­rý ve tek­lif­le­ri­ni sý­ra­sýy­la gö­rüþ­mek için, 27 Ey­lül 2006 Çar­þam­ba gü­nü sa­at 14.00’te top­lan­mak üze­re, bir­le­þi­mi ka­pa­tý­yo­rum.

**Ka­pan­ma Sa­ati: 23.51**