**DÖNEM: 22 CİLT: 130 YASAMA YILI: 5**

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**

**2 nci Birleşim**

***3 Ekim 2006 Salı***

**İ Ç İ N D E K İ L E R**

**I. ­- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ**

**II. - GELEN KÂĞITLAR**

**III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI**

*A) GÜN­DEM­ DI­ŞI KO­NUŞ­MA­LAR*

1.- Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Mu­sa Uzun­ka­ya’nın, ge­çen dört ya­sa­ma yı­lı içe­ri­sin­de Par­la­men­to­nun yap­mış ol­du­ğu ça­lış­ma­la­ra, Ca­mi­ler ve Din Gö­rev­li­le­ri Haf­ta­sı­na iliş­kin gün­dem­ dı­şı ko­nuş­ma­sı

2.- İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ber­han Şim­şek’in, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin il­çe ve bel­de be­le­di­ye­le­rine yap­tı­ğı kay­nak ak­ta­rı­mın­da­ki fark­lı uy­gu­la­ma­la­ra, idarî yar­gı­ya ta­şı­nan pro­je­le­re ve tra­fik so­ru­nu­na iliş­kin gün­dem ­dı­şı ko­nuş­ma­sı

3.- Ak­sa­ray Mil­let­ve­ki­li Ali Rı­za Ala­bo­yun’un, Av­ru­pa Bir­li­ği mü­za­ke­re­le­ri­nin bi­rin­ci yıl­dö­nü­mün­de ger­çek­le­şen re­form­la­ra ve Av­ru­pa Par­la­men­to­sun­da­ki Tür­ki­ye Ra­po­ru­na iliş­kin gün­dem ­dı­şı ko­nuş­ma­sı

*B) TEZKERELER VE ÖNERGELER*

1.- Yük­se­köğ­re­tim Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da 1.7.2006 ta­rih­li ve 5541 sa­yı­lı Ka­nu­n’un, bir kez da­ha gö­rü­şül­mek üze­re ge­ri gön­de­ril­di­ği­ne iliş­kin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Tez­ke­re­si (3/1117)

2.- Pa­kis­tan Ulu­sal Mec­lis Baş­ka­nı Cho­udhry Amir Hus­sa­in’in da­vet­li­si ola­rak Pa­kis­tan’a resmî zi­ya­ret­te bu­lu­na­cak olan Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı Bü­lent Arınç’ın be­ra­be­rin­de­ki Par­la­men­to he­ye­ti­ni oluş­tur­mak üze­re grup­la­rın­ca isim­le­ri bil­di­ri­len mil­let­ve­kil­le­ri­ne iliş­kin Baş­kan­lık Tez­ke­re­si (3/1118)

3.- Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu Baş­kan­lı­ğı­nın, Ge­nel Ku­rul gün­de­mi­ne alı­nan 1057 sı­ra sa­yı­lı (1/1120) Elek­tro­nik Ha­ber­leş­me Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın Ko­mis­yo­na ge­ri ve­ril­me­si­ne iliş­kin tez­ke­re­si (3/1119)

4.- Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Gü­ler’in (6/1702) esas nu­ma­ra­lı söz­lü so­ru­su­nu ge­ri al­dı­ğı­na iliş­kin öner­ge­si (4/401)

5.- Hakkâri Mil­let­ve­ki­li Feh­mi Öz­tünç’ün Di­lek­çe Ko­mis­yo­nu üye­li­ğin­den çe­kil­di­ği­ne iliş­kin öner­ge­si (4/404)

6.- (10/254, 258) esas nu­ma­ra­lı Mec­lis Araş­tır­ma­sı Ko­mis­yo­nu Baş­kan­lı­ğı­nın, Ko­mis­yo­nun gö­rev sü­re­si­nin bir ay uza­tıl­ma­sı­na iliş­kin tez­ke­re­si (3/1123)

7.- Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın Yu­na­nis­tan’a yap­tı­ğı resmî zi­ya­re­te ka­tı­la­cak mil­let­ve­kil­le­ri­ne iliş­kin Baş­ba­kan­lık Tez­ke­re­si (3/1120)

8.- Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın Mı­sır’a yap­tı­ğı resmî zi­ya­re­te ka­tı­la­cak mil­let­ve­kil­le­ri­ne iliş­kin Baş­ba­kan­lık Tez­ke­re­si (3/1121)

9.- Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın Hır­va­tis­tan ve Ma­ke­don­ya’ya yap­tı­ğı resmî zi­ya­re­te ka­tı­la­cak mil­let­ve­kil­le­ri­ne iliş­kin Baş­ba­kan­lık Tez­ke­re­si (3/1122)

10.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Ali Ke­mal De­ve­ci­ler’in, Ver­gi Usul Ka­nu­nu­nun Bir Mad­de­sin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi­nin (2/692) doğ­ru­dan gün­de­me alın­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (4/402)

11.- İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Er­sin’in, Her Yıl Ekim Ayı­nın İlk Haf­ta­sı­nın Uyuş­tu­ru­cu ile Mü­ca­de­le ve Eği­ti­mi Haf­ta­sı Ol­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi­nin (2/308) doğ­ru­dan gün­de­me alın­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (4/403)

*C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ*

1.- Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu Adı­na Grup Baş­ka­nı ve An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li De­niz Bay­kal ile Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ali To­puz, İz­mir Mil­let­ve­ki­li K.Ke­mal Ana­dol ve Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Ha­luk Koç'un, ni­te­lik­li or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rın­da atıl ka­pa­si­te oluş­tu­ra­rak ka­mu kay­nak­la­rı­nı is­raf et­ti­ği, Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­nı iş­lev­siz­leş­ti­re­rek ders ki­tap­la­rı ve yar­dım­cı ki­tap­la­rın içe­ri­ğin­de so­run­lar oluş­tur­du­ğu, YÖK ile ça­tış­ma­ya gir­di­ği, kad­ro­laş­mak ve yar­gı ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­mak su­re­tiy­le gö­re­vi­ni kö­tü­ye kul­lan­dı­ğı id­di­ala­rıy­la, Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik hak­kın­da gen­so­ru açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (11/6)

2.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Tun­cay Er­cenk ve 28 mil­let­ve­ki­li­nin, An­tal­ya La­ra Kent Par­kı­nın te­ma­lı par­ka dö­nüş­tü­rül­me­si­nin ve tah­sis sü­re­ci­nin araş­tı­rı­la­rak, alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/375)

3.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Ali Ars­lan ve 76 mil­let­ve­ki­li­nin, ba­lık­çı­lık sek­tö­rü­nün so­run­la­rı­nın araş­tı­rı­la­rak, alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/376)

**IV.- ÖNE­Rİ­LER**

*A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ*

1.- Gün­dem­de­ki sı­ra­la­ma ile ça­lış­ma sa­at­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si­ne iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si

**V.- SO­RU­LAR VE CE­VAP­LAR**

*A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI*

1.- Art­vin Mil­let­ve­ki­li Yük­sel Çor­ba­cı­oğ­lu’nun, Bar­za­ni ve Ta­la­ba­ni’nin Tür­ki­ye’de­ki sta­tü­sü­ne iliş­kin Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/842)

2.- Ha­tay Mil­let­ve­ki­li İnal Ba­tu’nun, Ba­tı­lı ba­zı ül­ke­le­rin Türk va­tan­daş­la­rı­na vi­ze iş­lem­le­rin­de çı­kar­dı­ğı güç­lük­le­re iliş­kin Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/865)

3.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fah­ret­tin Üs­tün’ün, palm ya­ğı it­ha­la­tı­na iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/892)

4.- Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem Kı­lıç’ın, Tür­ki­ye’ye gi­riş­le­rin­de ABD va­tan­daş­la­rı­nın par­mak izi ve fo­toğ­raf kay­dı­nın alı­nıp alın­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/920)

5.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Ya­kup Ke­pe­nek’in, An­ka­ra-Şa­ba­nö­zü ka­ra­ yo­lun­da­ki ça­lış­ma­la­ra iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İs­kân Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/938)

6.- Bur­dur Mil­let­ve­ki­li Ra­ma­zan Ke­rim Öz­kan’ın, Bur­dur ilin­de­ki bir ka­ra­ yo­lu gü­zer­gâ­hı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si pro­je­si­ne iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İs­kân Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/949)

7.- Bur­dur Mil­let­ve­ki­li Ra­ma­zan Ke­rim Öz­kan’ın, Bur­dur ilin­de­ki bir ka­ra ­yo­lu gü­zer­gâ­hı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si pro­je­si­ne iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İs­kân Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/950)

8.- Kars Mil­let­ve­ki­li Se­la­mi Yi­ğit’in, Çin’den ya­pı­lan it­ha­la­tın et­ki­le­ri­ne iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/959)

9.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Meh­met Kü­çü­ka­şık’ın, Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si mü­ca­vir ala­nın­dan ba­zı köy­le­rin çı­ka­rıl­ma­sı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İs­kân Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/971)

10.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Se­dat Pe­kel’in, Çin mal­la­rı­na kar­şı alı­na­cak ted­bir­le­re iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/973)

11.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fah­ret­tin Üs­tün’ün, ya­pı­lan ata­ma­la­ra iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/993)

12.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fah­ret­tin Üs­tün’ün, ya­pı­lan ata­ma­la­ra iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İs­kân Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/997)

13.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fah­ret­tin Üs­tün’ün, av­cı­lık bel­ge­le­rin­den her yıl harç alın­ma­sı­na iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1008) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı

14.- Adı­ya­man Mil­let­ve­ki­li Şev­ket Gür­soy’un, Ata­türk Ba­raj Gö­lü’­nün kir­len­me­si­nin ön­len­me­si­ne iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1091) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı

15.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Se­dat Pe­kel’in, Ba­lı­ke­sir-Er­dek-Tat­lı­su kö­yün­de­ki ka­mu­ya ait bir ara­zi­de ya­pı­lan ter­sa­ne­ye iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1170) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı

16.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Se­dat Pe­kel’in, do­ğal afet­le­rin tes­pi­ti­ne yö­ne­lik ra­dar sis­tem­le­ri­ne iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1199) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı

17.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Or­han Sür’ün, bir fab­ri­ka­nın çev­re­yi kir­let­ti­ği id­di­ala­rı­na iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1236) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı

18.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ha­san Gü­yül­dar’ın, Tun­ce­li-Ova­cık-Bil­geç böl­ge­sin­de mey­da­na ge­len yan­gı­na iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1310) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı

19.- Af­yon­ka­ra­hi­sar Mil­let­ve­ki­li Rey­han Ba­lan­dı’nın, de­niz­le­ri­miz­de­ki kir­li­li­ğe ve alı­na­cak ön­lem­le­re iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1478) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı

20.- Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Ab­du­la­ziz Ya­zar’ın, İs­ken­de­run Kör­fe­zi’n­de ba­tan MV Ul­la ad­lı ge­mi­ye iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1533) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı

21.- İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ve­zir Ak­de­mir’in, İz­mir’de­ki De­mir Çe­lik Fab­ri­ka­sı­nın çev­re­ye ver­di­ği za­ra­ra ve alı­na­cak ön­lem­le­re iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1545) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı

22.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fah­ret­tin Üs­tün’ün, ya­pı­lan ata­ma­la­ra iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1009)

23.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fah­ret­tin Üs­tün’ün, ya­pı­lan ata­ma­la­ra iliş­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1017) ve Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Atil­la Koç’un ce­va­bı

24.- Iğ­dır Mil­let­ve­ki­li Dur­sun Ak­de­mir’in, Iğ­dır il­çe ve bel­de be­le­di­ye­le­ri­nin SSK ve Emek­li San­dı­ğı borç­la­rı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1021)

25.- Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Nu­ri Çi­lin­gir’in, Ma­ni­sa-Sa­lih­li il­çe­si­ne mü­ze açı­lıp açıl­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1051) ve Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Atil­la Koç’un ce­va­bı

26.- Iğ­dır Mil­let­ve­ki­li Dur­sun Ak­de­mir’in, Ela­zığ ili­nin tu­rizm var­lık­la­rı­na sa­hip çı­kıl­ma­sı­na iliş­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1057) ve Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Atil­la Koç’un ce­va­bı

27.- Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Zü­he­yir Am­ber’in, güm­rük çı­kış be­yan­na­me­le­ri­ne iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1060)

28.- Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Fe­ri­dun Ay­va­zoğ­lu’nun, Ço­rum’u ba­zı il­le­re bağ­la­yan yol ya­pım pro­je­le­ri­ne iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1063)

29.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Ali Cum­hur Ya­ka’nın, Muğ­la ili­ne bağ­lı köy­ler­de­ki in­şa­at ya­sa­ğı­na iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1073)

30.- Kars Mil­let­ve­ki­li Se­la­mi Yi­ğit’in, Dış Ti­ca­ret Müs­te­şar­lı­ğı­nın ulus­la­ra­ra­sı zey­tin­ya­ğı ko­dek­si uy­gu­la­ma­sın­dan do­ğa­cak mağ­du­ri­ye­te iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1100)

*B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI*

1.- Ga­zi­an­tep Mil­let­ve­ki­li Ab­dul­ka­dir ATEŞ’in, Ga­zi­an­tep’te ka­mu ku­ru­luş­la­rı­nın te­miz­lik iha­le­le­ri­ni ka­za­nan şir­ket­le­re iliş­kin so­ru­su ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ab­dül­ka­dir AK­SU’nun ce­va­bı (7/16074)

2.- Er­zu­rum Mil­let­ve­ki­li İb­ra­him ÖZ­DO­ĞAN’ın, FİSKOBİRLİK yö­ne­ti­mi­ne ve fın­dık pi­ya­sa­sı­na iliş­kin so­ru­su ve Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Ali COŞ­KUN’un ce­va­bı (7/16733)

3.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Atil­la KART’ın, Sa­yış­tayda boş bu­lu­nan üye­lik­le­re ve se­çim sü­re­ci­ne iliş­kin so­ru­su ve Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­ve­ki­li İs­ma­il ALP­TE­KİN’in ce­va­bı (7/17799)

**VI.- KİT KO­MİS­YO­NU RA­PO­RU**

1.- Ka­mu ik­ti­sa­di te­şeb­büs­le­ri­nin 2004 yı­lı de­ne­ti­mi­ne iliş­kin ko­mis­yon ra­po­ru ( I. II.Cilt )

**I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ**

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açıldı.

TBMM Başkanı Bülent Arınç, yeni yasama yılının ülkemize, milletimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisine hayırlı olması temennisiyle bir konuşma yaptı.

Genel Kurulu teşrif eden ve milletvekillerince ayakta alkışlanan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e Başkanlıkça "Hoşgeldiniz" denildi.

İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 22 nci Dönem Beşinci Yasama Yılı açış konuşmasını yaptı.

3 Ekim 2006 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 16.34’te son verildi.

*Bülent Arınç*

Başkan

*Bayram Özçelik Türkân Miçooğulları*

Burdur İzmir

Kâtip Üye Kâtip Üye

**No.: 1**

**II.- GELEN KÂĞITLAR**

**2 Ekim 2006 Pazartesi**

**Rapor**

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun, kamu iktisadi teşebbüslerinin 2004 yılına ait bilanço ve netice hesapları ile faaliyet raporlarından denetimleri tamamlananlara dair raporu (Sayı 134) (Dağıtma tarihi: 2/10/2006) (Rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3/10/2006 tarihli 2 nci Birleşim Tutanak Dergisine eklenmiştir.)

**No.: 2**

**3 Ekim 2006 Salı**

**Tezkereler**

1.- “Kıyıların Kullanımının Planlanması ve Denetimi” Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1114) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2006)

2.- “e-Devlete Geçişte Kamu Kurumları İnternet Siteleri” Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1115) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2006)

3.- “e-Dönüşüm Türkiye Projesi Çerçevesinde Yürütülen Faaliyetler” Başlıklı Performans Denetimi Raporunun Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/1116) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2006)

**Meclis Araştırması Önergeleri**

1.- Antalya Milletvekili Tuncay ERCENK ve 28 Milletvekilinin, Antalya Lara Kent Parkının temalı parka dönüştürülmesinin ve tahsis sürecinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/375) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/8/2006)

2.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN ve 76 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/376) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/9/2006)

**Gensoru Önergesi**

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz BAYKAL ile Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL ve Samsun Milletvekili Haluk KOÇ’un, nitelikli ortaöğretim kurumlarında atıl kapasite oluşturarak kamu kaynaklarını israf ettiği, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını işlevsizleştirerek ders kitapları ve yardımcı kitapların içeriğinde sorunlar oluşturduğu, YÖK ile çatışmaya girdiği, kadrolaşmak ve yargı kararlarını uygulamamak suretiyle görevini kötüye kullandığı iddialarıyla, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/10/2006) (Dağıtma tarihi: 3/10/2006)

**3 Ekim 2006 Sa­lı**

**Bİ­RİN­Cİ OTU­RUM**

**Açıl­ma Sa­ati: 15.04**

**BAŞ­KAN : Baş­kan Ve­ki­li İs­ma­il ALP­TE­KİN**

**KÂTİP ÜYE­LER: Ah­met Gök­han SA­RI­ÇAM (Kırk­la­re­li), Ah­met KÜ­ÇÜK (Ça­nak­ka­le)**

BAŞ­KAN - Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 2’nci Bir­le­şi­mi­ni açı­yo­rum.

Top­lan­tı ye­ter­sa­yı­sı var­dır; gö­rüş­me­le­re baş­lı­yo­ruz.

Ye­ni ya­sa­ma yı­lı­nın ül­ke­mi­ze ve Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ne ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, gün­de­me geç­me­den ön­ce 3 sa­yın mil­let­ve­ki­li­ne gün­dem­dı­şı söz ve­re­ce­ğim.

Gün­dem­dı­şı ilk söz, Ca­mi­ler ve Din Gö­rev­li­le­ri Haf­ta­sıy­la il­gi­li ol­mak üze­re, Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Mu­sa Uzun­ka­ya’ya ait­tir.

Bu­yu­run Sa­yın Uzun­ka­ya.

Sü­re­niz 5 da­ki­ka­dır.

**III. - BAŞ­KAN­LI­ĞIN GE­NEL KU­RU­LA SU­NUŞ­LA­RI**

*A) GÜN­DEM DI­ŞI KO­NUŞ­MA­LAR*

*1.- Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Mu­sa Uzun­ka­ya’nın, ge­çen dört ya­sa­ma yı­lı içe­ri­sin­de Par­la­men­to­nun yap­mış ol­du­ğu ça­lış­ma­la­ra, Ca­mi­ler ve Din Gö­rev­li­le­ri Haf­ta­sı­na iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı*

MU­SA UZUN­KA­YA (Sam­sun) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Be­şin­ci Ya­sa­ma Yı­lı­mız, Ca­mi­ler ve Din Gö­rev­li­le­ri Haf­ta­sı mü­na­se­be­tiy­le gün­dem dı­şı söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum. Bu ve­si­ley­le, Yü­ce He­ye­ti­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; için­de bu­lun­du­ğu­muz rah­met ve be­re­ket ayı olan ra­ma­za­nı şe­ri­fi, millî bir­lik, be­ra­ber­lik, sev­gi ve kar­deş­lik duy­gu­la­rı­mı­zı do­ruk nok­ta­ya çı­ka­ra­rak, ay­rı­lık ve gay­rı­lı­ğa se­bep ola­bi­le­cek yan­lış­la­ra düş­me­den, Yu­nus’un di­liy­le “Elif üs­tün ötü­rü, Pa­zar ey­le­dik gö­tü­rü; Ya­ra­dı­la­nı hoş gör­dük, Ya­ra­dan’dan ötü­rü” di­ye­bi­le­cek bir ruh ve gö­nül coş­kun­lu­ğu içe­ri­sin­de bir­bi­ri­miz­le ku­cak­la­şa­bi­le­cek sev­gi hal­e­le­ri­ni, mu­hab­bet to­mur­cuk­la­rı­nı ye­şer­te­bi­le­cek bu gü­zel ik­li­mi, ge­rek Par­la­men­to­muz ve ge­rek­se yur­du­mu­zun tüm ze­min, mah­fil ve ma­kam­la­rın­da de­ğer­len­dir­me­ye mec­bu­ruz. Mil­let ola­rak bu ay ve tüm za­man­lar­da yegâne muh­taç ol­du­ğu­muz şey, sev­gi, ba­rış, kar­deş­lik ve fark­lı­lık­la­rı­mız­la be­ra­ber, bir­bi­ri­mi­ze du­ya­ca­ğı­mız say­gı­dır. Baş­ka­la­rı­na, bir in­san, mü­kem­mel bir var­lık ola­rak, renk, inanç, dü­şün­ce ve ya­şam bi­çi­mi ne olur­sa ol­sun, eğer ge­rek­li say­gı­yı gös­te­re­mi­yor­sak, ken­di­mi­ze du­yul­ma­sı­nı is­te­di­ği­miz say­gı ve sev­gi­yi bek­le­me­miz el­bet­te müm­kün de­ğil­dir. Bi­na­ena­leyh, bu­lun­du­ğu­muz ma­kam, gö­rev, yet­ki ve so­rum­lu­luk, hiç­bir şart ve ah­val­de baş­ka­la­rı­nın hak­la­rı­na, inanç ve de­ğer­le­ri­ne sal­dır­ma, on­la­rı is­tih­faf ve is­tis­ka­le imkân ver­mez.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; bi­lin­di­ği üze­re Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si, Ana­ya­sa’mı­zın 77’nci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı ge­re­ği, mil­let­ve­kil­li­ği se­çim­le­ri­ni beş yıl­da bir ya­par. İkin­ci fık­ra­da ise, bir za­ru­ret ha­lin­de Mec­li­sin er­ken se­çim ka­ra­rı al­ma­sı müm­kün kı­lın­mış; bu ne­den­le de 1983 se­çim­le­rin­den bu za­ma­na ilk de­fa, za­ma­nın­da, ya­ni, Ana­ya­sa’mı­zın ön­gör­dü­ğü beş yıl­lık bir sü­re­de se­çim ya­pıl­ma yo­lu açıl­mış­tır. Bu, ül­ke­mi­zin eko­no­mik ve si­ya­sal is­tik­ra­rı açı­sın­dan önem­li, iç ve dış pi­ya­sa­la­ra sağ­la­dı­ğı gü­ven ba­kı­mın­dan da fev­ka­la­de mü­him­dir. Ta­bi­atıy­la, bu ba­şa­rı­yı ik­ti­dar ve mu­ha­le­fe­tiy­le te­min eden Yü­ce He­ye­ti­ni­zi en kalbî duy­gu­la­rım­la tek­rar se­lam­lı­yor ve mil­le­tim adı­na siz­le­re şük­ran­la­rı­mı ifa­de edi­yo­rum.

Dört ya­sa­ma yı­lı içe­ri­sin­de ola­ğa­nüs­tü gay­ret­ler­le 800 ci­va­rın­da ha­ya­ti ka­nun çı­ka­rıp, yü­rüt­me­nin ve tüm erk­le­ri­nin önü­nü açan, iş­le­yen de­mok­ra­si çar­kı­na ço­mak sok­mak, dev­rim ve re­form ni­te­li­ğin­de­ki dü­zen­le­me­le­ri ha­fi­fe al­mak, iş­le­yen pi­ya­sa eko­no­mi­si­ni ür­küt­mek, var ol­du­ğu bi­li­nen eli si­lah­lı bir­kı­sım te­rör ör­güt­le­ri ve grup­la­ra rağ­men ha­yalî bir­kı­sım düş­man­lar uy­dur­mak ve ih­das et­mek, fev­ka­la­de sa­kın­ca­lı, ül­ke­nin ge­le­ce­ği açı­sın­dan za­rar­lı ol­du­ğu ka­na­atin­de­yim.

Son za­man­lar­da, yet­ki­li yet­ki­siz, so­rum­lu ve ken­di il­gi ala­nı ol­ma­dı­ğı için so­rum­suz bir kı­sım eş­ha­sı muh­te­re­min açık­la­ma­la­rı ca­li­bi dik­kat­tir; hat­ta, bi­raz da hay­ret ve­ri­ci­dir. Fil­ha­ki­ka, top­lum, bu tür yak­la­şım­la­rı ka­nık­sa­mış, ya­kın geç­miş­te ya­şa­na­nı bir acı tec­rü­be ola­rak ha­fı­za­sın­da hâlâ mu­ha­fa­za et­mek­te­dir. Bi­zi biz ya­pan de­ğer­le­ri­mi­zi suç oda­ğı kap­sa­mı içe­ri­si­ne al­mak, kay­naş­ma ve mil­let ol­ma vas­fı­mı­zı ifa­de eden dil, ta­rih ve millî de­ğer­le­ri­miz­le, va­tan ve mil­let uğ­run­da fe­da­yı can et­me­yi ca­na min­net bi­lip, mer­te­be­le­rin en yü­ce­si şe­hit ol­ma­yı şe­ref­le­rin en bü­yü­ğü sa­yan din ve onun kut­sal­la­rı­nı dog­ma­tik, ça­ğı geç­miş, ge­ri­li­ğin ve ge­ri kal­mış­lı­ğın ala­me­ti sa­yıp “keş­ke Ana­do­lu in­sa­nı Müs­lü­man ol­ma­say­dı” di­ye­cek ka­dar mil­le­ti ve onun ma­nevî de­ğer­le­rin­den uzak aka­de­mik an­la­yış­la, şu mü­ba­rek gün­ler­de, tüm dün­ya coğ­raf­ya­sın­da ay­nı lâhu­ti “Al­la­hu­ek­ber” se­da­sıy­la bir­li­ği te­sis, “Al­la­hu­ek­ber” se­da­la­rıy­la eza­nı Mu­ham­medî’de­ki bu duy­gu­la­rın tüm dün­ya coğ­raf­ya­sın­da bir an­da yük­sel­di­ği bir ze­min­de “Al­lah Al­lah” se­da­la­rı­nın millî mü­ca­de­le­mi­zin as­ker­le­ri­miz­le ve­ril­di­ği o ze­mi­nin id­ra­kin­den uzak ha­le gel­me­si fev­ka­la­de üzü­cü­dür. Şa­hıs­la­rın ki­şi­sel dü­şün­ce, ka­na­at ve inanç­la­rı fark­lı ve çok da ay­kı­rı ola­bi­lir; an­cak, tem­sil et­tik­le­ri ma­kam ve mev­ki­le­rin ul­vi­yet ve me­ha­be­ti­ne uy­gun düş­me­yen yak­la­şım ve üs­lup­la­rı, her şey­den ev­vel, o ma­kam­la­ra olan gü­ven, sev­gi ve say­gı­yı za­afa uğ­ra­tır.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın Uzun­ka­ya, mik­ro­fo­nu açı­yo­rum, lüt­fen, ta­mam­la­yın efen­dim.

MU­SA UZUN­KA­YA (De­vam­la) - To­par­lı­yo­rum efen­dim.

Çün­kü, dev­le­ti­mi­zin tüm ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı bu mil­le­tin ken­di­si­dir, ay­rıl­maz par­ça­sı­dır. Ki­şi­sel inanç ve ih­ti­ras­la­rı­mız, hiç de ya­sal hak­kı­mız ol­ma­yan alan­lar­da bi­zi açık­la­ma yap­ma­ya zor­la­ma­ma­lı­dır.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; top­lu­mun he­men tüm ke­sim­le­ri, şu üç ko­nu­da ken­di­si­ni bil­gi­li ve söz söy­le­me­de yet­ki­li zan­net­mek­te­dir: Bun­lar, di­ya­net, ta­ba­bet ve si­ya­set alan­la­rı­dır. Her gün, kah­ve kö­şe­le­rin­de, ül­ke yö­ne­ti­min­de ken­di­ni söz sa­hi­bi sa­yıp, üç de­fa hü­kü­met yı­kıp, beş de­fa ye­ni ka­bi­ne oluş­tu­ran­la­ra el­bet­te di­ye­ce­ği­miz bir şey yok­tur; ama, hal­kı­mı­zın “ya­rım ho­ca din­den, ya­rım ta­bip de can­dan eder” sö­zü­nün bir ger­çek pa­yı var­dır.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, ina­nı­yo­rum ki, yir­mi­bir yıl­dan be­ri Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­mız­ca kut­la­nan Ca­mi­ler ve Din Gö­rev­li­le­ri Haf­ta­sı­nın, din, din hiz­met­li­si, ca­mi ve ce­ma­at an­la­yı­şı­nı 1-7 Ekim ta­rih­le­ri ara­sı bir haf­ta sü­rey­le top­lu­mun gün­de­mi­ne ta­şı­ma­sı, din­de ce­ha­le­tin top­lu­mu han­gi ba­di­re­le­re sü­rük­le­ye­bi­le­ce­ği ger­çe­ği­ni son olay ve açık­la­ma­la­rın pers­pek­ti­fin­de da­ha iyi an­la­ya­bi­li­yo­ruz. Ana­ya­sa ge­re­ği top­lu­mu din ko­nu­sun­da ay­dın­lat­ma, ne­yin din ve ne­yin de din dı­şı bir ya­şam, ar­zu ve ifa­de so­rum­lu­lu­ğu ol­du­ğu­nu be­yan et­me yet­ki­si Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­na ve­ril­me­si­ne rağ­men, di­ğer bir kı­sım şa­hıs ve ku­rum­la­rın Di­ya­net ve din adı­na be­yan­da bu­lun­ma­la­rı, ka­na­ati­miz­ce, bir hu­kuk ih­la­li ve hu­zur­suz­luk ze­mi­ni­ne top­lu­mu ta­şı­mak olur. Yü­ce Mec­li­se ve ana­ya­sal ku­rum ve ku­ru­luş­lar ile il­gi­li ku­ru­luş­la­ra dü­şen gö­rev, Di­ya­ne­tin ku­rum­sal, ya­sal ve per­so­nel açı­sın­dan ek­sik­le­ri var­sa on­la­rı gi­der­me­ye ça­lış­mak, din sa­ha­sın­da ger­çek mü­te­has­sıs din bil­gin­le­ri­nin ye­tiş­me­si­ni sağ­la­mak ol­ma­lı­dır. Bu­gün, din hiz­met­le­ri­nin ve­ril­di­ği ca­mi­ler­de ne ni­te­lik ne de sa­yı­sal, ni­ce­lik yö­nün­den ye­ter­li­lik ol­ma­dı­ğı­nı ka­bul et­mek zo­run­da­yız. Ha­len Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­nın…

BAŞ­KAN – Sa­yın Uzun­ka­ya, lüt­fen son cüm­le­ni­zi ala­yım.

MU­SA UZUN­KA­YA (De­vam­la) – De­ğer­li ar­ka­daş­lar, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı­mı­zın ha­len 16.000 ci­va­rın­da imam, 2.000 ci­va­rın­da­ki çok önem­se­di­ği­miz Kur’an kur­su öğ­ret­me­ni ve di­ğer alan­lar­da da ciddî kad­ro açı­ğı ol­ma­sı­nın ya­nın­da, yıl­lar­dır Yü­ce Par­la­men­to­da za­man za­man ge­lip gi­den, ta rah­met­li Özal’dan be­ri ya­ki­nen ha­tır­la­dı­ğım ve bil­di­ğim Di­ya­net ka­nu­nu­nun hâlâ bu­gü­ne ka­dar, 79’dan be­ri ka­dük olan Di­ya­net ka­nu­nu­nun çı­ka­rı­la­ma­mış ol­ma­sı da ciddî bir ek­sik­lik­tir. Do­la­yı­sıy­la, bu ya­sa­ma yı­lı­nın ba­şın­da, bu ha­yır­lı ve be­re­ket­li ay içe­ri­sin­de be­nim te­men­nim odur ki, ik­ti­dar ve mu­ha­le­fe­tiy­le Yü­ce Par­la­men­to­muz, hü­kü­me­te gel­miş olan, Par­la­men­to­ya in­ti­kal et­ti­ği­ni zan­net­ti­ğim Di­ya­net ka­nu­nu­nun, bir an ön­ce teş­ki­lat ka­nu­nu­nun çı­ka­rı­la­rak, ya­şa­nan sı­kın­tı­la­rı­nın gi­de­ril­me­si ve din ko­nu­sun­da top­lu­mu ay­dın­lat­mak­la va­zi­fe­li kı­lı­nan bu ana­ya­sal Ku­ru­mun üze­ri­ne dü­şen gö­re­vi ken­di­si­nin yap­ma­sı; ama, baş­ka­la­rı­nın din adı­na hü­küm ve be­yan­da, bir kı­sım ta­sar­ruf­lar­da bu­lun­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı­dır.

Bu duy­gu ve te­men­ni­le­rim­le, ye­ni ya­sa­ma yı­lı­nın, aziz mil­le­ti­mi­ze, için­de bu­lun­du­ğu­muz fe­yiz­li ay ve­si­le­siy­le ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yor, bu­gü­ne ka­dar Di­ya­net ca­mi­asın­da hiz­met ver­miş -1-7 Ekim ara­sı ve­si­le­siy­le- ebe­di­ye­te in­ti­kal eden –bir es­ki Di­ya­net men­su­bu ola­rak- mes­lek­taş­la­rı­mı rah­met­le, ha­yat­ta olan­la­rı min­net ve ha­yır­lı hiz­met­le­ri­nin de­va­mı duy­gu­la­rı ve şük­ran­la yâd edi­yor, Yü­ce He­ye­ti­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­ruz Sa­yın Uzun­ka­ya.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, gün­dem dı­şı ikin­ci söz is­te­ği, İs­tan­bul ili­nin so­run­la­rı ile il­gi­li ol­mak üze­re, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ber­han Şim­şek’e ait­tir.

Bu­yu­run Sa­yın Şim­şek. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

*2.- İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ber­han Şim­şek’in, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin il­çe ve bel­de be­le­di­ye­le­rine yap­tı­ğı kay­nak ak­ta­rı­mın­da­ki fark­lı uy­gu­la­ma­la­ra, idarî yar­gı­ya ta­şı­nan pro­je­le­re ve tra­fik so­ru­nu­na iliş­kin gün­dem­dı­şı ko­nuş­ma­sı*

BER­HAN ŞİM­ŞEK (İs­tan­bul) – Te­şek­kür ede­rim.

Sa­yın Baş­kan, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri; İs­tan­bul’un so­run­la­rı hak­kın­da gün­dem dı­şı söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum. Yü­ce Mec­li­si say­gıy­la se­lam­la­rım.

İs­tan­bul’u ada­let­li yö­ne­ti­yor mu­yuz, kay­nak da­ğı­lı­mı­na bir ba­ka­lım. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin il­çe ve bel­de be­le­di­ye­le­ri­ne yap­tı­ğı ay­ni ve nakdî yar­dım­lar­da si­ya­si par­ti ay­rım­cı­lı­ğı ya­pıl­dı­ğı or­ta­da­dır. 15 000 nü­fus­lu AKP’li Bo­ğaz­köy Bel­de Be­le­di­ye­si­ne 1 tril­yon 739 mil­yar ve­ri­lir­ken, CHP’li 63.000 nü­fus­lu Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si­ne 1 tril­yon 356 mil­yar ve­ril­di­ği or­ta­ya çık­mış­tır. İs­tan­bul’da, Be­şik­taş’ta, Av­cı­lar’da, Ka­dı­köy’de, Ba­kır­köy’de ya­şa­yan yurt­taş­la­rı­mız bu ül­ke­nin yurt­taş­la­rı de­ğil mi­dir?

Be­le­di­ye­ler­de si­ya­si par­ti far­kı gö­ze­til­me­si sa­de­ce kay­nak da­ğı­lı­mın­da de­ğil de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, İz­mir Mil­let­ve­ki­li Hak­kı Ül­kü ar­ka­da­şı­mın yap­tı­ğı ça­lış­ma­ya gö­re 16 bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si için­de AKP’li olan 12’si­nin Mec­lis ka­rar­la­rı­na ne­re­dey­se hiç iti­raz edil­mez­ken, İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin tam 117 Mec­lis ka­ra­rı idarî yar­gı­ya gö­tü­rül­müş­tür. Hak­sız­lık et­me­ye­lim, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin 2 Mec­lis ka­ra­rı da 5216 sa­yı­lı Ya­sa­nın ver­di­ği yet­kiy­le va­li­lik ta­ra­fın­dan yar­gı­ya ta­şın­mış­tır; ama, bu 2 ka­rar da CHP’li olan 2 be­le­di­ye­nin­dir; Ba­kır­köy ve Av­cı­lar Be­le­di­ye­le­ri­nin imar ka­rar­la­rı­dır.

Bir be­le­di­ye­nin bir pro­je­si­nin ida­ri yar­gı­ya ta­şın­ma­sı, o pro­je­nin en az iki yıl gün­dem­den düş­me­si­ne ne­den olu­yor. Bu du­rum, CHP’li be­le­di­ye­le­rin ça­lış­tı­rıl­ma­ma­sı­nı or­ta­ya çı­ka­rı­yor. İk­ti­dar des­te­ğiy­le ça­lı­şan be­le­di­ye­le­rin ise, me­se­la, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan AKP İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Mü­ez­zi­noğ­lu’nun vil­la­sı­nın bah­çe­si­ne İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Park ve Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğü­ne ait bir kam­yon­da ha­zır çim ve fi­dan gö­tü­rül­müş ve İl Baş­ka­nı­nın vil­la­sı ye­ni­len­miş­tir. İl Baş­ka­nı­nın evi­nin bu­lun­du­ğu o böl­ge de dep­rem ris­ki ta­şı­dı­ğın­dan do­la­yı bü­tün böl­ge bo­şal­tı­lı­yor, İl Baş­ka­nı­nın bah­çe­si­nin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan pey­zaj iş­le­ri ya­pı­lı­yor.

Ça­lı­şan bir be­le­di­ye baş­ka­nı­nız da­ha var; Kâğıt­ha­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı. Mil­let­ve­ki­li­niz Va­hit Ki­ler’in gök­de­le­ni­ne, jet hı­zıy­la ka­çak in­şa­atı­na ruh­sat ve­ri­yor.

Hak­kı­nı ye­me­ye­lim, bir be­le­di­ye da­ha var, Mal­te­pe Be­le­di­ye­si. Kar­de­şi­ne ait ara­zi­nin imar du­ru­mu­nu de­ğiş­tir­me ko­nu­sun­da hız­la ça­lış­ma­la­rı­na de­vam et­mek­te­dir.

Sa­yın İçiş­le­ri Ba­ka­nı­na bu­ra­dan so­ru­yo­rum, “CHP’li be­le­di­ye­le­re mü­fet­tiş­ler gön­de­rir­ken, ba­sı­na çı­kan bu olay­lar­la il­gi­li gö­rev­len­dir­me­niz var mı” di­ye.

Bu ger­çek­ler bi­zi AKP’nin tek ik­ti­dar, tek par­ti ik­ti­da­rı de­ğil, par­ti-dev­let ik­ti­da­rıy­la Tür­ki­ye’nin ge­nel ve ye­rel yö­ne­ti­mi­ni ele al­dı­ğı­nın en so­mut res­mi­dir.

Sa­yın Baş­kan, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri; İs­tan­bul, 2010 yı­lı Dün­ya Kül­tür Baş­ken­ti se­çil­di. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Mec­li­si­nin Tu­rizm ve Sa­nat Ko­mis­yo­nu, Eği­tim, Kül­tür ve Genç­lik Ko­mis­yo­nu bu­gü­ne ka­dar bir kez top­lan­ma­dı. Yal­nız, bal­lı ko­mis­yon 3.593 kez top­lan­dı. Ya­ni, İmar Ko­mis­yo­nun­dan bah­se­di­yo­rum.

İs­tan­bul’un Dün­ya Kül­tür Baş­ken­ti ilan edil­me­sin­den son­ra, 2010 yı­lı­na ka­dar ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma­lar­dan bi­ri de, ta­rihî ya­rı­ma­da­da ya­pı­la­cak res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı­dır. Ko­nuy­la iliş­kin Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı ya­yım­lan­dı. Bu ka­rar­da, ya­pı­la­cak ça­lış­ma­la­ra iliş­kin bir da­nış­ma ku­ru­lu­nun oluş­ma­sı ön­gö­rül­dü. An­cak, da­nış­ma ku­ru­lu­na ve ça­lış­ma­la­rı­na iliş­kin, şim­di­ye ka­dar, İs­tan­bul’da­ki Mi­mar­lar Oda­sı ve di­ğer oda­lar çağ­rıl­ma­dı. Acil Ey­lem Pla­nın­da, Hü­kü­met Prog­ra­mın­da, ka­tı­lım­cı­lık, şef­faf­lık, ço­ğul­cu­luk gi­bi kav­ram­lar an­la­tı­lır­ken, ger­çek­te, bun­la­rın ra­fa kalk­tı­ğı or­ta­ya çık­mış­tır. “Her­kes ipek ku­maş di­ke­mez” di­ye­rek mi­mar­la­rı­mı­zı aşa­ğı­la­yan, Mi­mar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sa­yın Top­baş’a kız­ma­mak la­zım; zi­ra, o Ge­nel Baş­ka­nı, dok­tor­la­rı­mı­zı iğ­ne yap­ma­yı bil­me­mek­le suç­la­mış ve ya­ban­cı dok­tor it­ha­li­ni sağ­lık­ta re­form ola­rak ta­nıt­mış­tı. İs­tan­bul Met­ro­po­li­ten Plan­la­ma Bü­ro­sun­da ça­lı­şan 400 mi­ma­rı­mız ka­lın ku­maş­la mı el­bi­se di­ki­yor Sa­yın Top­baş, si­ze so­ru­yo­rum. İkiz ku­le­le­rin ha­yalî ol­du­ğu, ima­ra ay­kı­rı ol­du­ğu için ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı bu­gün­ler­de gün­de­me gel­mek­te­dir. Bu du­ru­mu, ma­ale­sef, dört yıl­da öğ­ren­dik; AKP, ön­ce ateş edi­yor, son­ra ni­şan alı­yor ve onun için, dört yıl­lık ya­pı­lan bü­tün iş­ler de ala­bil­di­ği­ne ço­ğa­lı­yor.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Bu­yu­run, ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yın efen­dim.

BER­HAN ŞİM­ŞEK (De­vam­la) - İs­tan­bul’un otan­tik pey­za­jı­nı bo­za­cak, si­lü­eti­ni de­ğiş­ti­re­cek bir baş­ka pro­je ise, Hay­dar­pa­şa Ga­rı­nın sa­tıl­ma­sı ve bu­ra­ya gök­de­len­le­rin di­kil­me pro­je­si­dir. Çok il­ginç­tir, İs­tan­bul 5 no­lu Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu, 3 Ma­yıs 2006 ta­ri­hin­de, Hay­dar­pa­şa ve çev­re­si­ni sit ala­nı ilan et­miş­tir. 2863 sa­yı­lı Ya­sa’ya gö­re, alı­nan bu sit ka­ra­rı, resmî du­yu­ru­lar­la, iş­le­me alın­ma­mış­tır. Bu bas­kı ne­re­den ge­li­yor? Bu ka­ra­rın ya­yın­lan­ma­ma­sı ve hu­kuk­suz­lu­ğun gi­de­ril­me­si için İs­tan­bul’da on­bin­ler­ce im­za top­lan­mış­tır. Ben bir kla­sö­rü­nü ya­nım­da ge­tir­dim, 50-60 bin­den faz­la İs­tan­bul­lu Hay­dar­pa­şa için im­za top­la­dı­lar. İs­tan­bul­lu mil­let­ve­kil­le­ri­ne ve mil­le­tin ve­kil­le­ri­ne, siz­le­re du­yu­ru­yo­rum.

Bu ka­ra­rın iş­le­me alın­ma­ma­sı, Kar­tal ve Kü­çük­çek­me­ce Pro­je­le­ri, Ga­la­ta­port, Du­bai Ku­le­le­ri gi­bi pro­je­ler İs­tan­bul’un yağ­ma­lan­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. Kent­sel dö­nü­şüm rant­sal dö­nü­şü­me dön­müş­tür. İs­tan­bul’da, imar oyun­la­rı ile ye­şil alan­lar, okul alan­la­rı, park, ko­nut alan­la­rı­na dö­nüş­tü­rü­lüp, bal­lı bö­rek­li si­ya­set ya­pı­lı­yor.

İs­tan­bul’un alt­ya­pı so­run­la­rı du­rur­ken, 7 te­pe­li ken­te 7 tü­nel açı­lır­ken, tü­nel­ler, yağ­mur ya­ğın­ca gö­le­te dö­nü­yor.

La­le Dev­ri­nin de­vam et­ti­ği İs­tan­bul Be­le­di­ye­sin­de Ka­mu İha­le­si Bül­te­nin­de yer alan bir iha­le­ye so­nuç du­yu­ru­su or­ta­ya çık­mış­tır. Ka­mu İha­le Bül­te­nin­de ya­yım­lan­ma ta­ri­hi 20/6/2006. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si iha­le so­nuç ila­nı. İha­le ka­yıt nu­ma­ra­sı: 2006/49 532. Ko­nu­su: Fo­toğ­raf al­bü­mü ve anah­tar­lık se­ti alı­mı. 110.000 adet fo­toğ­raf alı­mı ve 110.000 adet anah­tar­lık. Söz­leş­me be­de­li: 2.480.700 YTL; ya­ni, 2,5 tril­yon li­ra. İha­le­ye bir fir­ma ka­tıl­mış ve o fir­ma­ya ve­ril­miş.

BAŞ­KAN – Sa­yın Şim­şek, ko­nuş­ma­nı­zı, lüt­fen, ta­mam­la­yın.

BER­HAN ŞİM­ŞEK (De­vam­la) – To­par­lı­yo­rum efen­dim.

BAŞ­KAN – To­par­la­ma­ya­lım da bi­ti­re­lim.

BER­HAN ŞİM­ŞEK (De­vam­la) – Ne te­sa­düf de­ğil mi? Bu te­sa­düf­ler, bir­çok iha­le­ler­de ya­şan­dı­ğı gi­bi…

Yağ­mur, kar yağ­dı­ğın­da ha­ya­let ken­te dö­nü­şen İs­tan­bul!.. 300 tril­yon li­ra har­ca­nan for­mu­la pis­tin­de İs­tan­bul­lu­lar ma­yo­la­rıy­la yüz­me­ye gi­di­yor sa­ye­niz­de.

Tra­fik so­ru­nu: Bir yıl­dır, Olim­pi­yat Sta­dı­na ma­ça gi­den­ler evi­ne dö­ne­mi­yor. An­la­yı­şı­nız, ye­rel yö­ne­tim ve be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­nız da ma­ale­sef bu.

Sa­yın Baş­ba­ka­na so­ru­yo­rum ve söy­lü­yo­rum: İs­tan­bul sev­da­lı­sı Baş­ba­kan dö­ne­min­de İs­tan­bul’a iha­net edi­li­yor. Ken­di uh­de­sin­de olan yet­ki­le­ri Ba­yın­dır­lık Ba­kan­lı­ğı­na dev­re­den bir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­tan­bul’u iyi yö­ne­ti­yor mu, siz­le­re so­ru­yo­rum. İs­tan­bul sev­da­lı­sı Baş­ba­ka­nın…

BAŞ­KAN – Sa­yın Şim­şek…

BER­HAN ŞİM­ŞEK (De­vam­la) – To­par­lı­yo­rum efen­dim.

BAŞ­KAN – Efen­dim, 5 da­ki­ka­lık ko­nuş­ma hak­kı­nız 3 da­ki­ka­yı geç­ti.

BER­HAN ŞİM­ŞEK (De­vam­la) – Ha­yır, bi­raz ön­ce Sa­yın Ha­tip de 4 da­ki­ka…

BAŞ­KAN – Ben onu da bi­li­yo­rum, o da 3 da­ki­ka idi. Lüt­fen, to­par­la­yın.

ER­DAL KA­RA­DE­MİR (İz­mir) – Sa­yın Baş­kan, Mec­li­sin ilk gü­nün­de ser­best ol­sun lüt­fen.

BER­HAN ŞİM­ŞEK (De­vam­la) – Sa­yın Baş­kan, hoş­gö­rü­nü­ze te­şek­kür edi­yo­rum, to­par­lı­yo­rum.

BAŞ­KAN – Lüt­fen, to­par­la­yın.

BER­HAN ŞİM­ŞEK (De­vam­la) – Tür­ki­ye’nin kal­bin­den, İs­tan­bul’dan bah­se­di­yo­rum Sa­yın Baş­kan.

ALİ RI­ZA BO­DUR (İz­mir) – Sa­yın Uzun­ka­ya’ya ne ka­dar ver­diy­se­niz, o ka­dar ek­sü­re ve­re­cek­si­niz Sa­yın Baş­kan.

BER­HAN ŞİM­ŞEK (De­vam­la) – Ken­di uh­de­sin­de olan yet­ki­le­ri Ba­yın­dır­lı­ğa dev­ret­ti­ği­ni söy­le­dim.

İs­tan­bul sev­da­lı­sı Baş­ba­kan Sev­da Te­pe­si sev­da­lı­sı Arap şeyh­le­ri­ne mi, yok­sa İs­tan­bul­lu­ya mı hiz­met et­ti­ği, za­man için­de or­ta­ya çı­ka­cak­tır.

Ye­ri gel­miş­ken sor­mak is­ti­yo­rum: Su­udi Kra­lı­na, aca­ba, Sa­yın Baş­ba­kan, Os­man­lı dö­ne­min­de Mek­ke’nin ko­run­ma­sı için ku­rul­muş Ec­yad Ka­le­si­nin yı­kıl­ma­sı­nı sor­du mu?

An­la­şı­lan şu: İs­tan­bul’u da yö­ne­te­me­di­niz, Tür­ki­ye’yi de yö­ne­te­me­di­niz, or­ta­da; ama, İs­tan­bul da bil­me­li, Tür­ki­ye de bil­me­li ki sa­hip­siz de­ğil­dir.

Yü­ce Mec­li­si say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Şim­şek.

RE­CEP KO­RAL (İs­tan­bul) – Sa­yın Baş­ka­nım, mü­sa­ade eder­se­niz, ar­ka­da­şı­mız ken­di söy­le­dik­le­riy­le çe­liş­ki­li, İs­tan­bul’la il­gi­li ger­çek ol­ma­yan o ka­dar şey söy­le­di ki… Me­se­la “kar yağ­dı­ğın­da İs­tan­bul felç olu­yor” de­di. (CHP sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler)

ER­DAL KA­RA­DE­MİR (İz­mir) – Ba­kan­lar ce­vap ve­ri­yor…

BAŞ­KAN – Efen­dim, bir ve­si­ley­le siz de söz is­ter­si­niz, açık­la­ya­bi­lir­si­niz.

RE­CEP KO­RAL (İs­tan­bul) – Bu­nun mut­la­ka ce­va­bı­nın ve­ril­me­si için söy­lü­yo­rum. Ger­çek­le­ri söy­le­ye­ce­ğiz…

BAŞ­KAN – Efen­dim, İç­tü­zü­ğü­müz­de böy­le bir ce­vap ver­me du­ru­mu yok. Sa­yın Ba­kan ol­say­dı o ko­nu­da açık­la­ma ya­par­dı.

Te­şek­kür ede­rim.

Üçün­cü gün­dem­dı­şı söz is­te­ği, Av­ru­pa Bir­li­ği hak­kın­da ol­mak üze­re, Ak­sa­ray Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ali Rı­za Ala­bo­yun’a ait­tir.

Bu­yu­run Sa­yın Ala­bo­yun. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz 5 da­ki­ka efen­dim.

ALİ RI­ZA ALA­BO­YUN (Ak­sa­ray) – Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Uy­gun kul­lan­ma­ya ça­lı­şa­lım.

ALİ RI­ZA ALA­BO­YUN (Ak­sa­ray) – Hay­hay efen­dim.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run.

*3.- Ak­sa­ray Mil­let­ve­ki­li Ali Rı­za Ala­bo­yun’un, Av­ru­pa Bir­li­ği mü­za­ke­re­le­ri­nin bi­rin­ci yıl­dö­nü­mün­de ger­çek­le­şen re­form­la­ra ve Av­ru­pa Par­la­men­to­sun­da­ki Tür­ki­ye Ra­po­ru­na iliş­kin gün­dem ­dı­şı ko­nuş­ma­sı*

ALİ RI­ZA ALA­BO­YUN (Ak­sa­ray) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; 3 Ekim 2005 ta­ri­hin­de baş­la­yan AB ile mü­za­ke­re­le­rin bi­rin­ci yıl dö­nü­mün­de mü­za­ke­re sü­re­ciy­le il­gi­li gö­rüş­le­ri­mi di­le ge­tir­mek üze­re gün­dem dı­şı söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum; he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, he­pi­ni­zin bil­di­ği gi­bi, Av­ru­pa Bir­li­ği sü­re­ci ül­ke­mi­zin bir dev­let po­li­ti­ka­sı­dır. Bu dev­let po­li­ti­ka­sı­nın te­me­li­ni de Yü­ce Ata­türk’ün “mua­sır me­de­ni­yet se­vi­ye­si­ne ulaş­ma” he­de­fi oluş­tur­mak­ta­dır. Bu he­def, Ana­ya­sa’mı­zın 174’ün­cü mad­de­sin­de “Türk top­lu­mu­nu çağ­daş uy­gar­lık se­vi­ye­si­nin üs­tü­ne çı­kar­mak” şek­lin­de ta­nı­mı­nı bul­muş­tur.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, AB’yle iliş­ki­le­rin ta­rih­sel sü­re­ci­ne bir ba­ka­cak olur­sak, her dö­nem par­la­men­to­la­rı­nın ve cum­hu­ri­yet hü­kü­met­le­ri­nin bu doğ­rul­tu­da bü­yük ça­ba­lar gös­ter­miş ol­du­ğu­nu gö­rü­rüz.

1959 yı­lın­da, za­ma­nın Men­de­res Hü­kü­me­ti­nin gi­ri­şim­le­riy­le o za­man­ki AET’yle iliş­ki­ler ku­rul­muş; da­ha son­ra, 1963 yı­lın­da, İnö­nü Hü­kü­me­ti za­ma­nın­da An­ka­ra An­laş­ma­sı im­za­lan­mış; 1987 yı­lın­da, Özal Hü­kü­me­ti za­ma­nın­da ilk üye­lik baş­vu­ru­su ya­pıl­mış; 1995 yı­lın­da, Çil­ler-Ka­ra­yal­çın or­tak­lı­ğı dö­ne­min­de Güm­rük Bir­li­ği An­laş­ma­sı im­za­lan­mış; 1999 yı­lın­da, Ece­vit-Bah­çe­li ve Yıl­maz’ın oluş­tur­du­ğu Koa­lis­yon Hü­kü­me­ti dö­ne­min­de aday­lık sta­tü­sü alın­mış­tır.

Ay­rı­ca, bu dö­nem­de, Sa­yın Bah­çe­li’nin baş­kan­lı­ğın­da, AB yo­lun­da iz­le­ye­ce­ği­miz yol ha­ri­ta­sı­nı or­ta­ya ko­yan ulu­sal prog­ram ha­zır­lan­mış ve prog­ram çer­çe­ve­sin­de, idam ce­za­sı­nın kal­dı­rıl­ma­sı, Kürt­çe’nin ser­best bı­ra­kıl­ma­sı yö­nün­de ya­sal ve ana­ya­sal de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­mış­tır.

AK Par­ti İk­ti­da­rı dö­ne­min­de, ik­ti­dar ve mu­ha­le­fet el­bir­li­ği içe­ri­sin­de, AB’yle il­gi­li re­form­lar hız­lan­dı­rıl­mış ve Ko­pen­hag Kri­ter­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me ko­nu­sun­da olum­lu adım­lar atı­la­rak, 3 Ekim 2005 ta­ri­hin­de mü­za­ke­re­le­re baş­la­ma ta­ri­hi alın­mış­tır.

Gö­rü­le­ce­ği gi­bi, bu sü­re­ce bü­tün ik­ti­dar­lar kat­kı­da bu­lun­muş­tur.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; son gün­ler­de tar­tış­ma ya­ra­tan Av­ru­pa Par­la­men­to­sun­da­ki Tür­ki­ye ra­po­ru ko­nu­sun­da bir şey­ler söy­le­mek is­ti­yo­rum.

Ra­po­run ne ol­du­ğu­nu an­la­mak için, ön­ce­lik­li ola­rak, Av­ru­pa Par­la­men­to­su ne­dir, bu­nu iyi bil­me­miz ge­re­kir. Av­ru­pa Par­la­men­to­su­nun ne ol­du­ğu­nu an­la­mak için bir ulu­sal par­la­men­toy­la kar­şı­laş­tır­mak­ta ya­rar var di­ye dü­şü­nü­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, ulu­sal par­la­men­to­lar, ik­ti­da­rı ve mu­ha­le­fe­ti olan, bün­ye­sin­de bir hü­kü­met çı­kar­ta­bi­len par­la­men­to­lar­dır. Ulu­sal par­la­men­to­lar­da is­tik­rar için bağ­la­yı­cı grup ka­rar­la­rı, et­ki­li me­ka­niz­ma­lar­dan bi­ri­dir. Ulu­sal par­la­men­to­lar­da, hü­kü­met, ken­di prog­ra­mı­na uy­gun, millî men­fa­at­la­rıy­la uyum­lu iç ve dış po­li­ti­ka iz­ler. An­cak, Av­ru­pa Par­la­men­to­sun­da du­rum ulu­sal par­la­men­to­lar­dan ol­duk­ça fark­lı­dır. Av­ru­pa Par­la­men­to­sun­da bir ik­ti­dar ve mu­ha­le­fet kav­ra­mı yok­tur, ço­ğun­lu­ğa da­ya­lı bir hü­kü­met de bu­lun­ma­mak­ta­dır. Do­la­yı­sıy­la, bel­li bir po­li­tik ama­ca yö­ne­lik, uyum­lu ve sağ­lık­lı po­li­ti­ka­lar üre­ti­le­me­mek­te­dir. Av­ru­pa Par­la­men­to­sun­da po­li­tik grup­lar ol­ma­sı­na rağ­men, bağ­la­yı­cı grup ka­rar­la­rı al­ma­la­rı da müm­kün de­ğil­dir. Av­ru­pa par­la­men­ter­le­ri­nin bi­rey­sel­li­ği ön pla­na çık­mak­ta­dır. Av­ru­pa Par­la­men­to­su, lo­bi­ci­lik fa­ali­yet­le­ri­ne aşı­rı de­re­ce­de açık ve bu ko­nu­da da za­fi­ye­ti olan bir par­la­men­to­dur ve bu Par­la­men­to­da 25 aday ül­ke­den se­çi­len 732 par­la­men­ter bu­lun­mak­ta­dır. Ba­zen, 732 ka­fa­dan 732 ay­rı ses çı­ka­bil­mek­te­dir. Bi­raz ça­ba gös­te­ren her par­la­men­ter is­te­di­ği ifa­de­yi, is­te­di­ği ra­po­ra der­cet­ti­re­bil­mek­te­dir. He­le, Ca­mi­el Eur­ling gi­bi, Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği­ne sı­cak bak­ma­yan bir par­la­men­te­rin, ken­di tas­lak ra­po­ru­na Dış İliş­ki­ler Ko­mis­yo­nun­da sa­hip çık­ma­ma­sı so­nu­cun­da, ken­di için­de çe­liş­ki­ler ve zıt­lık­lar içe­ren, ipe sa­pa gel­mez, tar­tış­ma­lı bir ra­por or­ta­ya çı­ka­bil­mek­te­dir. Av­ru­pa Par­la­men­to­su, Av­ru­pa’nın en önem­li ku­rum­la­rın­dan bi­ri ol­ma­sı­na rağ­men, al­mış ol­du­ğu ka­rar­lar, ha­zır­la­mış ol­du­ğu ra­por­lar, Av­ru­pa Bir­li­ği­nin ka­rar me­ka­niz­ma­la­rı olan Av­ru­pa Bir­li­ği Ko­mis­yo­nun­da, Av­ru­pa Bir­li­ği Baş­kan­lar Kon­se­yin­de ve Av­ru­pa Bir­li­ği Ada­let Di­va­nın­da da­ima ih­ti­yat­la kar­şı­lan­mış­tır.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; AB sü­re­cin­de, bir za­man­lar, aday sta­tü­sü al­mak bi­zim he­de­fi­miz­di, onu al­dık; da­ha son­ra, mü­za­ke­re ta­ri­hi al­mak he­def ol­du, onu da al­dık; mü­za­ke­re­le­re baş­la­yıp, baş­la­ya­ma­ya­ca­ğı­mız sor­gu­lan­dı, mü­za­ke­re­le­re baş­la­dık ve 35 bö­lüm­den olu­şan baş­lık­lar­dan bi­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ni de ta­mam­la­dık. Şu­nu unut­ma­ma­mız ge­re­ki­yor ki, AB yo­lun­da ya­pı­la­cak re­form­lar, ken­di in­sa­nı­mız, ken­di de­mok­ra­tik ge­li­şi­mi­miz için­dir; AB’ye kar­şı ve­ril­miş ta­viz­ler ola­rak as­la al­gı­la­na­maz, al­gı­lan­ma­ma­lı­dır.

TUN­CAY ER­CENK (An­tal­ya) – De­ro­gas­yon­lar ne ol­du?

ALİ RI­ZA ALA­BO­YUN (De­vam­la) – Tür­ki­ye’nin AB sü­re­ci, el­bet­te ki, di­ğer ül­ke­ler­den fark­lı­dır. Biz, 70 mil­yon nü­fus­lu, fark­lı bir kül­tü­re sa­hip, ge­lir dü­ze­yi dü­şük bir ül­ke­yiz.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Bu­yu­run, ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yın efen­dim.

ALİ RI­ZA ALA­BO­YUN (De­vam­la) – Bu ne­den­le, sü­re­ci, di­ğer ül­ke­le­rin AB sü­re­ciy­le kar­şı­laş­tır­mak doğ­ru bir şey de­ğil­dir. AB’yle iliş­ki­le­ri­mi­zi bir­ta­kım ra­por­lar ve Av­ru­pa­lı par­la­men­ter­le­rin açık­la­ma­la­rı de­ğil, Mü­za­ke­re Çer­çe­ve Bel­ge­si ve bi­zim uzun va­de­li millî men­fa­at­le­ri­miz be­lir­ler.

ÖMER ABU­ŞOĞ­LU (Ga­zi­an­tep) – Mü­za­ke­re Çer­çe­ve Bel­ge­si çok mu ho­şu­nu­za git­ti, çok mu sev­di­niz?!

ALİ RI­ZA ALA­BO­YUN (De­vam­la) – Önem­li olan, bu sü­reç­te, ül­ke­mi­zi kal­kın­mış ül­ke­ler se­vi­ye­si­ne çı­kar­mak, de­mok­ra­si­mi­zi ve hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü ve in­san hak­la­rı­nı ge­liş­tir­mek te­mel he­de­fi­miz ol­ma­lı­dır. Bu sü­reç­te, eği­tim­li, bil­gi­li, kül­tür­lü ne­sil­ler ye­tiş­tir­mek en bü­yük ka­zan­cı­mız ola­cak­tır. Tür­ki­ye, bu ko­nu­da da, Av­ru­pa Bir­li­ği­nin Liz­bon Stra­te­ji­si he­def­le­ri­ne uy­gun ha­re­ket et­mek­te­dir.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar “Av­ru­pa Bir­li­ği­ne bi­zi ala­cak­lar mı al­ma­ya­cak­lar mı” gi­bi umut kı­rı­cı gö­rüş ve de­di­ko­du­lar za­man za­man ön pla­na çı­ka­rıl­mak­ta­dır. Bu tür söy­lem­le­re as­la prim ve­ril­me­me­li­dir. On yıl ve­ya on­beş yıl son­ra Tür­ki­ye’nin ve Av­ru­pa Bir­li­ği­nin ne­re­de ola­ca­ğı­nı hiç kim­se bi­le­mez. Bun­dan al­tı yıl ön­ce, 11 Ey­lül olay­la­rı­nın ola­bi­le­ce­ği­ni kim tah­min ede­bi­lir­di ki? Ama, gö­rü­yo­ruz ki, kom­şu ül­ke­ler­de ce­re­yan eden olay­la­rın te­me­lin­de 11 Ey­lül olay­la­rı yat­mak­ta­dır. Bu ne­den­le, umut­suz­lu­ğu kö­rük­le­mek ye­ri­ne, ge­le­ce­ğe bak­ma­mız ge­re­ki­yor. Bu­ra­da he­pi­mi­ze gö­rev ve so­rum­lu­luk düş­mek­te­dir. Bi­zim için önem­li olan, tam üye­lik yo­lun­da ev ödev­le­ri­mi­zi iyi yap­mak, ül­ke­mi­zi, Ana­ya­sa’mız­da ifa­de edil­di­ği gi­bi, çağ­daş ül­ke­ler se­vi­ye­si­nin üze­ri­ne çı­kar­mak­tır.

Ay­rı­ca, şu­nu da unut­ma­mak ge­re­kir ki, sü­re­cin so­nun­da AB’ye üye ol­ma­mız yal­nız ve yal­nız­ca 25 AB ül­ke­si­nin elin­de de­ğil­dir. Tür­ki­ye, millî men­fa­at­le­riy­le ör­tüş­me­di­ği sü­re­ce, ken­di is­te­di­ği za­man AB sü­re­ci­ni as­kı­ya ala­bi­lir, bu sü­reç­ten vaz­ge­çe­bi­lir. Bu ko­nu­lar­da ken­di­mi­ze ve Par­la­men­to­mu­za gü­ven­me­miz ge­rek­mek­te­dir.

Bu sü­reç­te umut­suz­lu­ğun as­la ga­lip gel­me­me­si­ni di­li­yor, Mec­li­si say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Ala­bo­yun.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­lar ta­mam­lan­mış­tır.

Şim­di, gün­de­me ge­çi­yo­ruz.

Baş­kan­lı­ğın Ge­nel Ku­ru­la su­nuş­la­rı var­dır.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın bir tez­ke­re­si var­dır; oku­tup bil­gi­le­ri­ni­ze su­na­ca­ğım.

*B) TEZKERELER VE ÖNERGELER*

*1.- Yük­se­köğ­re­tim Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da 1.7.2006 ta­rih­li ve 5541 sa­yı­lı Ka­nu­n’un, bir kez da­ha gö­rü­şül­mek üze­re ge­ri gön­de­ril­di­ği­ne iliş­kin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Tez­ke­re­si (3/1117)*

17.7.2006

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

İL­Gİ: 4.7.2006 gün­lü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-17766/45789 sa­yı­lı ya­zı­nız.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lun­ca 1.7.2006 gü­nün­de ka­bul edi­len 5541 sa­yı­lı “Yük­se­köğ­re­tim Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun” in­ce­len­miş­tir.

Ya­sanın 1 in­ci mad­de­siy­le 4.11.1981 gün­lü, 2547 sa­yı­lı Yük­se­köğ­re­tim Ya­sa’sı­na ek­le­nen ge­çi­ci 53 ün­cü mad­de­de,

“1995 yı­lın­dan iti­ba­ren Tür­ki­ye’ye göç eden Ahıs­ka Türk­le­rin­den ön­li­sans ve li­sans dip­lo­ma­sı sa­hip­le­ri­nin, bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren bir yıl içe­ri­sin­de Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu­na mü­ra­ca­at­la­rı ha­lin­de se­vi­ye tes­pit sı­na­vı­na ta­bi tu­tul­mak­sı­zın dip­lo­ma ve bel­ge­le­ri in­ce­le­ne­rek il­gi­li ki­şi­le­re Dip­lo­ma Denk­lik Ko­mis­yo­nun­ca Dip­lo­ma Denk­lik Bel­ge­si ve­ri­lir.”

dü­zen­le­me­si­ne yer ve­ril­miş­tir.

1- Ana­ya­sa­nın 131 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da, yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rı­nın öğ­re­ti­mi­ni plan­la­mak, dü­zen­le­mek, yö­net­mek, de­net­le­mek, yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rın­da­ki eği­tim-öğ­re­tim ve bi­lim­sel araş­tır­ma fa­ali­yet­le­ri­ni yön­len­dir­mek, bu ku­rum­la­rın ya­sa­da be­lir­le­nen amaç ve il­ke­ler doğ­rul­tu­sun­da ku­rul­ma­sı­nı, ge­liş­ti­ril­me­si­ni ve üni­ver­si­te­le­re öz­gü­le­nen kay­nak­la­rın et­ki­li bi­çim­de kul­la­nıl­ma­sı­nı sağ­la­mak ve öğ­re­tim ele­man­la­rı­nın ye­tiş­ti­ril­me­si için plan­la­ma yap­mak ama­cıy­la Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu ku­ru­la­ca­ğı be­lir­til­miş­tir.

Bu mad­de­de­ki Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu­nun ku­ru­luş ama­cı­nın öğe­le­ri, ay­nı za­man­da ku­ru­lun gö­rev ve yet­ki ala­nı­nı da be­lir­le­mek­te­dir. Bu­na gö­re, yük­se­köğ­re­ti­min plan­lan­ma­sı, dü­zen­len­me­si, yö­ne­til­me­si ve de­net­len­me­si yet­ki­si Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu­na ve­ril­miş­tir. Bu yet­ki, yük­se­köğ­re­tim ala­nı­nın dü­zen­len­me­si­ne iliş­kin yö­net­sel dü­zen­le­yi­ci iş­lem­le­ri de kap­sa­mak­ta­dır.

Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu­nun yük­se­köğ­re­ti­min plan­lan­ma­sı, dü­zen­len­me­si, yö­ne­til­me­si ve de­net­len­me­si yet­ki­si­nin, yurt dı­şın­da­ki yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rın­dan alın­mış ön­li­sans, li­sans ve li­sans üs­tü dip­lo­ma­la­rın denk­li­ği­ni in­ce­le­yip ka­bul ya da red­det­me­yi içer­di­ğin­de kuş­ku bu­lun­ma­mak­ta­dır.

Ni­te­kim, 2547 sa­yı­lı Yük­se­köğ­re­tim Ya­sa­sı­nın 7 nci mad­de­si­nin (p) ben­din­de, yurt dı­şın­da­ki yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rın­dan alın­mış ön­li­sans, li­sans ve li­san­süs­tü dip­lo­ma­la­rın denk­li­ği­ni ka­bul et­mek Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu­nun gö­rev­le­ri ara­sın­da sa­yıl­mış­tır.

Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu­nun bu dü­zen­le­me­ye da­ya­lı ola­rak çı­kar­dı­ğı “Yurt­dı­şı Yük­se­köğ­re­tim Dip­lo­ma­la­rı Denk­lik Yö­net­me­li­ği” ile yurt dı­şın­da­ki yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rın­dan alın­mış ön­li­sans, li­sans ve yük­sek li­sans dip­lo­ma­la­rı­nın denk­lik iş­lem­le­rin­de uyu­la­cak il­ke ve yön­tem­ler dü­zen­len­miş­tir.

Yö­net­me­lik ül­ke ya da üni­ver­si­te ba­zın­da her­han­gi bir ay­rı­ma yer ver­me­mek­te ve ge­tir­di­ği dü­zen­le­me­ler tüm ya­ban­cı ül­ke yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rın­dan alı­nan ön­li­sans, li­sans ve yük­sek li­sans dip­lo­ma­la­rı­nı kap­sa­mak­ta­dır.

Yö­net­me­lik­te ön­gö­rü­len sü­reç so­nun­da uy­gun gö­rü­len­ler, yi­ne yö­net­me­lik uya­rın­ca oluş­tu­ru­lan Dip­lo­ma Denk­lik Ko­mis­yo­nu­nun öne­ri­si ve Yük­se­köğ­re­tim Yü­rüt­me Ku­ru­lu­nun ka­ra­rı ile denk­lik bel­ge­si ve­ril­mek­te­dir.

5541 sa­yı­lı Ya­say­la ya­sa­ko­yu­cu, Ana­ya­sa­nın 131 in­ci mad­de­siy­le Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu­nun yet­ki ve gö­rev ala­nı­na bı­ra­kı­lan bir ko­nu­yu bir ya­sa­ma ta­sar­ru­fu ile doğ­ru­dan dü­zen­le­mek­te­dir.

Ya­pı­lan dü­zen­le­me­de, yu­ka­rı­da da be­lir­til­di­ği gi­bi, ön­li­sans ve li­sans dip­lo­ma­la­rı­nın denk­li­ği­ni be­lir­le­me ko­nu­sun­da, ön­ce­lik­le Ana­ya­sa­nın 131 in­ci mad­de­siy­le ve da­ha son­ra 2547 sa­yı­lı Ya­sa­ya da­ya­nı­la­rak çı­ka­rı­lan yö­net­me­li­ğin 4 ün­cü mad­de­siy­le Yük­se­köğ­re­tim Yü­rüt­me Ku­ru­lu­na ta­nı­nan ka­rar yet­ki­si, 1995 yı­lın­dan iti­ba­ren Tür­ki­ye’ye göç eden Ahıs­ka Türk­le­ri­ne iliş­kin dip­lo­ma­lar yö­nün­den, Dip­lo­ma Denk­lik Ko­mis­yo­nu­na bı­ra­kıl­mak­ta­dır ki, bu dü­zen­le­me­yi Ana­ya­sa­nın 131 in­ci mad­de­siy­le bağ­daş­tır­mak ola­nak­sız­dır.

2- Ana­ya­sa­nın 6 ncı mad­de­sin­de, Türk Ulu­su­nun ege­men­li­ği­ni, Ana­ya­sa­nın koy­du­ğu il­ke­le­re gö­re yet­ki­li or­gan­la­rı eliy­le kul­la­na­ca­ğı; hiç­bir or­ga­nın kay­na­ğı­nı Ana­ya­sa­dan al­ma­yan bir dev­let yet­ki­si­ni kul­la­na­ma­ya­ca­ğı be­lir­til­miş; Ana­ya­sa­nın 124 ün­cü mad­de­sin­de de, Baş­ba­kan­lık, ba­kan­lık­lar ve ka­mu tü­zel­ki­şi­le­ri­nin ken­di gö­rev alan­la­rı­nı il­gi­len­di­ren ya­sa­la­rın ve tü­zük­le­rin uy­gu­lan­ma­sı­nı sağ­la­mak üze­re yö­net­me­lik çı­ka­ra­bi­le­cek­le­ri vur­gu­la­na­rak, yö­net­me­lik çı­kar­ma yet­ki­si yö­ne­ti­me ve­ril­miş­tir.

Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu, yu­ka­rı­da da be­lir­til­di­ği gi­bi, 2547 sa­yı­lı Ya­sa­nın 7 nci mad­de­si­nin (p) ben­di­nin ver­di­ği yet­kiy­le, yurt­dı­şın­dan alı­nan yük­se­köğ­re­tim dip­lo­ma­la­rı­nın denk­lik ko­nu­su­nu “Yurt­dı­şı Yük­se­köğ­re­tim Dip­lo­ma­la­rı Denk­lik Yö­net­me­li­ği” ile dü­zen­le­miş­tir.

Yö­net­me­lik­te, ya­ban­cı ya da Türk uy­ruk­lu ki­şi­le­rin ya­ban­cı ül­ke yük­se­köğ­re­tim ku­rum­la­rın­dan al­dık­la­rı dip­lo­ma­la­rın Tür­ki­ye’de­ki ben­zer eği­ti­me denk olup ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da “te­red­dü­de dü­şül­me­si” du­ru­mun­da, Yük­se­köğ­re­tim Yü­rüt­me Ku­ru­lu­na “…bir sı­nıf geç­me, ders geç­me sı­na­vı ni­te­li­ğin­de ol­ma­yan, an­cak, öğ­ren­ci­nin al­mış ol­du­ğu ders­le­rin kap­sa­mı­nı ve öğ­ren­ci­nin ka­zan­ma­sı ge­re­ken en az bil­gi dü­ze­yi­nin tes­pi­ti­ni” amaç­la­yan “özel bir se­vi­ye tes­pit sı­na­vı” ya­pı­la­bil­me­si ko­nu­sun­da yet­ki ve­ril­miş­tir. Ana­ya­sa ile Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu­na bı­ra­kı­lan ve yö­net­me­lik­le Yük­se­köğ­re­tim Yü­rüt­me Ku­ru­lu­na ta­nı­nan bu yet­ki, ya­sa ko­yu­cu ta­ra­fın­dan li­sans dip­lo­ma­sı sa­hi­bi olan ve yal­nız­ca “1995 yı­lın­dan iti­ba­ren Tür­ki­ye’ye göç eden Ahıs­ka Türk­le­ri” yö­nün­den so­na er­di­ril­mek­te­dir.

Bu du­rum, Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu­nun Ana­ya­sa ile ön­gö­rü­len dü­zen­le­me ala­nı­na ya­sa­ma or­ga­nın­ca doğ­ru­dan ka­rı­şıl­ma­sı an­la­mı­na gel­mek­te­dir ki, bu­nu, Ana­ya­sa­nın 6 ve 124 ün­cü mad­de­le­riy­le bağ­daş­tır­mak ola­nak­sız­dır.

3- Ay­rı­ca, 5541 sa­yı­lı Ya­sa ile ge­ti­ri­len ge­çi­ci 53 ün­cü mad­de­de, yal­nız­ca “1995 yı­lın­dan iti­ba­ren Tür­ki­ye’ye göç eden Ahıs­ka Türk­le­ri” kap­sa­ma alın­mış­tır.

Böy­le­ce, Ahıs­ka Türk­le­ri ile bu kö­ken­den ol­ma­yan Türk­ler ya da ya­ban­cı uy­ruk­lu di­ğer ki­şi­ler ara­sın­da yurt­dı­şın­dan alı­nan yük­se­köğ­re­tim dip­lo­ma­sı­nın denk­li­ği­nin ka­bu­lü yö­nün­den ayı­rım ya­pıl­mış ol­mak­ta­dır.

Ana­ya­sa­nın 2 nci mad­de­sin­de hu­kuk dev­le­ti il­ke­si, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin ni­te­lik­le­ri ara­sın­da sa­yıl­mış; 10 un­cu mad­de­sin­de de, her­ke­sin dil, ırk, renk, cin­si­yet, si­ya­sal dü­şün­ce, fel­sefî inanç, din, mez­hep ve ben­ze­ri ne­den­ler­le ayı­rım gö­ze­til­mek­si­zin ya­sa önün­de eşit ol­du­ğu be­lir­til­miş­tir.

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin bir­çok ka­ra­rın­da da açık­lan­dı­ğı gi­bi, ya­sa önün­de eşit­lik, hu­kuk­sal du­rum­la­rı ay­nı olan­lar için söz ko­nu­su­dur. Eşit­lik il­ke­si ile ey­lem­li de­ğil, hu­kuk­sal eşit­lik ön­gö­rül­mek­te­dir.

Eşit­lik il­ke­si­nin ama­cı, ay­nı du­rum­da bu­lu­nan ki­şi­le­rin ya­sa­lar­ca ay­nı iş­le­me bağ­lı tu­tul­ma­la­rı­nı sağ­la­mak ve ki­şi­le­re ya­sa kar­şı­sın­da ayı­rım ya­pıl­ma­sı­nı ve ay­rı­ca­lık ta­nın­ma­sı­nı ön­le­mek­tir.

Bu il­key­le, ay­nı du­rum­da bu­lu­nan ki­şi ve top­lu­luk­la­ra ay­nı ku­ral­lar uy­gu­la­na­rak, ya­sa kar­şı­sın­da eşit­li­ğin ze­de­len­me­si ön­len­miş­tir.

Du­rum ve ko­num­la­rın­da­ki özel­lik­ler, ki­mi ki­şi­ler ya da top­lu­luk­lar için de­ği­şik ku­ral­la­rı ge­rek­ti­re­bi­lir. Ay­nı hu­kuk­sal du­rum­lar ay­nı, ay­rı hu­kuk­sal du­rum­lar ay­rı ku­ral­la­ra bağ­lı tu­tu­lur­sa, Ana­ya­sa­da ön­gö­rü­len eşit­lik il­ke­si ze­de­len­miş ol­maz. An­cak, ni­te­lik­le­ri ve du­rum­la­rı öz­deş olan­lar için de­ği­şik ku­ral­lar ko­nu­la­maz.

Bu­na kar­şın, 5541 sa­yı­lı Ya­say­la ge­ti­ri­len ge­çi­ci mad­de­de, 1995 yı­lın­dan iti­ba­ren Tür­ki­ye’ye göç eden Ahıs­ka Türk­le­ri­ne ay­rı­ca­lık sağ­lan­mış­tır.

Hak­lı bir ne­de­ne da­yan­ma­yan bu ay­rı­ca­lık, Ana­ya­sa­nın 2 ve 10 un­cu mad­de­le­ri­ne uy­gun düş­me­mek­te­dir.

Ya­sa­nın ge­nel ge­rek­çe­sin­de, bu özel dü­zen­le­me­nin ne­de­ni ola­rak “3835 sa­yı­lı Ya­sa­nın 3 ün­cü mad­de­si­nin (c) ben­din­de, göç­men­le­rin üre­ti­ci du­ru­ma ge­ti­ri­le­bil­me­le­ri için ge­rek­li ted­bir­le­rin alı­na­ca­ğı­nın be­lir­til­me­si­ne kar­şın Tür­ki­ye’ye ge­len Ahıs­ka Türk­le­ri­nin bir­çok so­run­la kar­şı­laş­tı­ğı; 1992-1995 yıl­la­rı ara­sın­da Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu­na di­lek­çey­le mü­ra­ca­at eden Ahıs­ka Türk­le­ri­ne ön­li­sans ve li­sans dip­lo­ma­la­rı­nın ta­nı­na­rak ‘Dip­lo­ma Denk­lik Bel­ge­si’ ve­ril­di­ği, an­cak 1995 yı­lın­dan son­ra dip­lo­ma­la­rın denk­li­ği­nin ka­bul edil­me­di­ği ve böy­le­ce ay­nı okul­da, ay­nı sı­nıf­ta oku­muş ki­şi­le­rin bi­ri­nin dip­lo­ma­sı­nın ta­nın­dı­ğı, di­ğe­ri­nin dip­lo­ma­sı­nın ise ta­nın­ma­dı­ğı; böy­le­ce bu ki­şi­ler­den bi­ri mes­le­ği­ni ic­ra eder­ken, di­ğe­ri­nin ede­mez du­rum­da kal­dı­ğı; ge­ti­ri­len dü­zen­le­mey­le bu mağ­du­ri­ye­tin gi­de­ril­me­si­nin ya­nı sı­ra ön­li­sans ve li­sans me­zun­la­rı hak­kın­da Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu­nun fark­lı uy­gu­la­ma­la­rın­dan kay­nak­la­nan eşit­siz­lik­le­rin gi­de­ril­me­si” gös­te­ril­mek­te­dir.

Yurt­dı­şın­da yük­sek öğ­re­ti­mi­ni ta­mam­la­yıp Tür­ki­ye’ye ge­len Ahıs­ka Türk­le­ri­nin salt iş­siz­lik so­ru­nu­nu çöz­mek için on­la­ra dip­lo­ma denk­lik bel­ge­si ve­ril­me­si ka­mu ya­ra­rı­na ve hu­ku­ka uy­gun gö­rü­le­mez.

Böy­le bir tu­tu­mun özel­lik­le halk sağ­lı­ğı­nı, genç­le­rin eği­ti­mi­ni, can ve mal gü­ven­li­ği­ni il­gi­len­di­ren ko­nu­lar­da ne den­li sa­kın­ca­lar ve gi­de­ril­me­si ola­nak­sız so­nuç­lar ya­ra­ta­bi­le­ce­ği açık­tır.

Kal­dı ki, iş­siz­lik, ya­ban­cı ül­ke­ler­de­ki yük­sek öğ­re­tim ku­rum­la­rın­da eği­tim­le­ri­ni ta­mam­la­yıp yur­da dö­nen, hat­ta Tür­ki­ye’de eği­tim gö­ren tüm Türk yurt­taş­la­rı için de ge­çer­li bir so­run­dur.

Ya­yım­lan­ma­sı yu­ka­rı­da açık­la­nan ge­rek­çe­ler­le uy­gun gö­rül­me­yen “5541 sa­yı­lı Yük­se­köğ­re­tim Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun”, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­ce bir kez da­ha gö­rü­şül­me­si için, Ana­ya­sa­nın de­ği­şik 89 ve 104 ün­cü mad­de­le­ri uya­rın­ca ili­şik­te ge­ri gön­de­ril­miş­tir.

Ah­met Nec­det Se­zer

Cum­hur­baş­ka­nı

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Sa­yın Os­man Pe­pe, gün­de­min “Söz­lü So­ru­lar” kıs­mı­nın 13, 14, 21, 22, 47, 48, 52, 58, 67, 80, 91, 95, 149, 188, 193, 194, 233 ve 254 ün­cü sı­ra­la­rın­da­ki so­ru­la­rı bir­lik­te ce­vap­lan­dır­mak is­te­ğin­de bu­lun­muş­tur.

Sa­yın Ba­ka­nın bu is­te­ği, sı­ra­sı gel­di­ğin­de ye­ri­ne ge­ti­ri­le­cek­tir.

Bil­gi­le­ri­ni­ze arz ede­rim.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­nın bir tez­ke­re­si var­dır; oku­tup bil­gi­le­ri­ni­ze su­na­ca­ğım.

*2.- Pa­kis­tan Ulu­sal Mec­lis Baş­ka­nı Cho­udhry Amir Hus­sa­in’in da­vet­li­si ola­rak Pa­kis­tan’a resmî zi­ya­ret­te bu­lu­na­cak olan Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı Bü­lent Arınç’ın be­ra­be­rin­de­ki Par­la­men­to he­ye­ti­ni oluş­tur­mak üze­re grup­la­rın­ca isim­le­ri bil­di­ri­len mil­let­ve­kil­le­ri­ne iliş­kin Baş­kan­lık Tez­ke­re­si (3/1118)*

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lu­na

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı Bü­lent Arınç’ın, Pa­kis­tan Ulu­sal Mec­lis Baş­ka­nı Cho­udhry Amir Hus­sa­in’in da­ve­ti­ne ica­bet et­mek üze­re, be­ra­be­rin­de Par­la­men­to he­ye­tiy­le, Pa­kis­tan’a resmî zi­ya­ret­te bu­lun­ma­sı, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin Dış İliş­ki­le­ri­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da­ki 3620 sa­yı­lı Ka­nu­nun 6 ncı mad­de­si uya­rın­ca, Ge­nel Ku­ru­lun 29 Ha­zi­ran 2006 ta­ri­hin­de­ki 122 nci Bir­le­şi­min­de ka­bul edil­miş­tir.

Anı­lan Ka­nu­nun 2 nci mad­de­si uya­rın­ca, he­ye­ti­mi­zi oluş­tur­mak üze­re si­ya­si par­ti grup­la­rın­ca bil­di­ri­len isim­ler Ge­nel Ku­ru­lun bil­gi­le­ri­ne su­nu­lur.

Bü­lent Arınç

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

Baş­ka­nı

ADI SO­YA­DI: SE­ÇİM ÇEV­RE­Sİ

Meh­met Feh­mi Uya­nık Di­yar­ba­kır

Re­cep Ko­ral İs­tan­bul

Hak­kı Ül­kü İz­mir

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu Baş­kan­lı­ğı­nın bir tez­ke­re­si var­dır; oku­tu­yo­rum:

*3.- Ba­yın­dır­lık, İmar, Ulaş­tır­ma ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu Baş­kan­lı­ğı­nın, Ge­nel Ku­rul gün­de­mi­ne alı­nan 1057 sı­ra sa­yı­lı (1/1120) Elek­tro­nik Ha­ber­leş­me Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın Ko­mis­yo­na ge­ri ve­ril­me­si­ne iliş­kin tez­ke­re­si (3/1119)*

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ko­mis­yo­nu­muz­ca esas ko­mis­yon ola­rak gö­rü­şü­le­rek Ge­nel Ku­rul gün­de­mi­ne alı­nan 1057 sı­ra sa­yı­lı ve 1/1120 esas nu­ma­ra­lı Elek­tro­nik Ha­ber­leş­me Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın, İç­tü­zü­ğün 88 in­ci mad­de­si çer­çe­ve­sin­de Ko­mis­yo­na ge­ri ve­ril­me­si­ni arz ede­rim.

Say­gı­la­rım­la.

Mus­ta­fa De­mir

Sam­sun

Ko­mis­yon Baş­ka­nı

BAŞ­KAN – Ta­sa­rı, İç­tü­zü­ğün 88’in­ci mad­de­si ge­re­ğin­ce Ko­mis­yo­na ge­ri ve­ril­miş­tir.

Söz­lü so­ru öner­ge­si­nin ge­ri alın­ma­sı­na da­ir bir tez­ke­re var­dır; oku­tu­yo­rum:

*4.- Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Gü­ler’in (6/1702) esas nu­ma­ra­lı söz­lü so­ru­su­nu ge­ri al­dı­ğı­na iliş­kin öner­ge­si (4/401)*

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gün­de­min söz­lü so­ru­lar kıs­mı­nın 319 un­cu sı­ra­sın­da yer alan (6/1702) esas nu­ma­ra­lı söz­lü so­ru öner­ge­mi ge­ri alı­yo­rum.

Ge­re­ği­ni say­gı­la­rım­la arz ede­rim.

Hü­se­yin Gü­ler

Mer­sin

BAŞ­KAN – Söz­lü so­ru öner­ge­si ge­ri ve­ril­miş­tir.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, bir gen­so­ru öner­ge­si var­dır.

Öner­ge da­ha ön­ce bas­tı­rı­lıp sa­yın üye­le­re da­ğı­tıl­mış­tır.

Şim­di oku­ta­ca­ğım gen­so­ru 500 ke­li­me­den faz­la ol­du­ğu için, öner­ge­nin öze­ti oku­na­cak­tır. An­cak, öner­ge­nin tam met­ni Tu­ta­nak der­gi­si­ne ek­le­ne­cek­tir.

Oku­tu­yo­rum:

*C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ*

*1.- Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu Adı­na Grup Baş­ka­nı ve An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li De­niz Bay­kal ile Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ali To­puz, İz­mir Mil­let­ve­ki­li K.Ke­mal Ana­dol ve Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Ha­luk Koç'un, ni­te­lik­li or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rın­da atıl ka­pa­si­te oluş­tu­ra­rak ka­mu kay­nak­la­rı­nı is­raf et­ti­ği, Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı­nı iş­lev­siz­leş­ti­re­rek ders ki­tap­la­rı ve yar­dım­cı ki­tap­la­rın içe­ri­ğin­de so­run­lar oluş­tur­du­ğu, YÖK ile ça­tış­ma­ya gir­di­ği, kad­ro­laş­mak ve yar­gı ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­mak su­re­tiy­le gö­re­vi­ni kö­tü­ye kul­lan­dı­ğı id­di­ala­rıy­la, Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik hak­kın­da gen­so­ru açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (11/6) (x)*

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

11.6.2006 ta­ri­hin­de ya­pı­lan Or­ta­öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Öğ­ren­ci Seç­me ve Yer­leş­tir­me Sı­na­vı so­nu­cun­da bi­rin­ci ve ikin­ci yer­leş­tir­me­ler­den son­ra Ana­do­lu Li­se­le­ri, Fen Li­se­le­ri ve Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­le­rin­de 5 115, Ana­do­lu Mes­lekî ve Tek­nik Or­ta­öğ­re­tim Ku­rum­la­rın­da 30 178 ol­mak üze­re, top­lam 35 293 boş kon­ten­ja­nı üçün­cü yer­leş­tir­me baş­vu­ru­su­na aç­ma­yıp, öğ­ren­ci­le­rin ni­te­lik­li eği­tim al­ma hak­kı­nı en­gel­le­mek su­re­tiy­le ka­mu kay­nak­la­rı­nı is­raf eden; millî eği­tim po­li­ti­ka­la­rı­nın be­lir­len­di­ği, ders ki­tap­la­rı­nın in­ce­len­di­ği Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lun­da ya­pı­lan yö­net­me­lik de­ği­şik­lik­le­riy­le ku­ru­mu iş­lev­siz­leş­ti­ren, okul­lar­da kul­la­nı­lan ders ki­tap­la­rı ve 100 Te­mel Eser gi­bi yar­dım­cı ki­tap­la­rın içe­ri­ği­ni hu­ra­fe, ar­go, kü­für, ha­ka­ret ve din­sel mo­tif­ler­le do­na­ta­rak okul­la­ra so­kan, Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın tüm bi­rim­le­rin­de ya­pı­lan par­ti­zan­ca ata­ma­la­rı yar­gı ka­rar­la­rı­na rağ­men sür­dü­re­rek gö­re­vi­ni kö­tü­ye kul­la­nan Millî Eği­tim Ba­ka­nı Sa­yın Hü­se­yin Çe­lik hak­kın­da Ana­ya­sa­nın 98 ve 99 un­cu, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si İç­tü­zü­ğü­nün 106 ncı mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce gen­so­ru açıl­ma­sı­nı arz ve ta­lep ede­riz.

De­niz Bay­kal

An­tal­ya

CHP Grup Baş­ka­nı

Ali To­puz Ke­mal Ana­dol Ha­luk Koç

İs­tan­bul İz­mir Sam­sun

CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li

Özet Ge­rek­çe:

OKS sı­na­vı, yer­leş­tir­me bo­yu­tuy­la tam bir skan­da­la ne­den ol­muş­tur. OKS so­nu­cun­da bi­rin­ci ve ikin­ci yer­leş­tir­me­ler­den son­ra boş ka­lan 35 293 kon­ten­jan için üçün­cü du­yu­ru­ya çı­kıl­ma­ya­rak bu okul­lar­da dev­let eliy­le atıl ka­pa­si­te oluş­tu­rul­muş­tur. Bu yol­la, Ana­do­lu Li­se­le­ri ve Fen Li­se­le­rin­de 5 115, mes­lekî ve tek­nik or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rın­da 30 178 kon­ten­jan boş bı­ra­kıl­mış­tır. Tür­ki­ye’nin en ni­te­lik­li, en göz­de Ana­do­lu ve Fen Li­se­le­riy­le bir­lik­te di­ğer Ana­do­lu Li­se­le­ri yüz­de 17,6’lık boş ka­pa­si­tey­le eği­tim-öğ­re­ti­me baş­la­mış­tır.

Ge­rek ka­mu okul­la­rı­nın boş ka­pa­si­tey­le ça­lış­ma­sı­na ne­den olun­mak­la ge­rek­se ve­li­le­rin ço­cuk­la­rı­nın ni­te­lik­li bir eği­tim al­ma­la­rı için yıl­lar­dır bin­bir fe­dakârlık­la yap­tık­la­rı eği­tim har­ca­ma­la­rı ve emek­le­ri dik­ka­te alın­dı­ğın­da bü­yük bir kay­nak is­ra­fı­na yol açıl­mış­tır.

Öte yan­dan, Ba­kan Çe­lik, gö­re­ve ge­lir gel­mez, ba­kan­lı­ğın en stra­te­jik bi­ri­mi olan Ta­lim Ter­bi­ye Ku­ru­lun­da gö­rev ya­pan 167 uz­ma­nı ku­rul­dan uzak­laş­tır­mış; an­cak, bu uz­man­la­rın he­men he­men tü­mü yar­gı ka­ra­rıy­la gö­re­ve ia­de edil­miş­tir. Bu­nun üze­ri­ne, ön­ce 3.12.2003 ta­ri­hin­de 1739 sa­yı­lı Millî Eği­tim Te­mel Ka­nu­nu­nun 55 in­ci mad­de­si­ni de­ğiş­ti­re­rek yar­dım­cı ders ki­tap­la­rı­nın ve eği­tim araç­la­rı­nın de­ne­tim ve in­ce­le­me yet­ki­si­ni ku­rul­dan al­mış, da­ha son­ra da, 1.9.2006 ta­ri­hin­de yap­tı­ğı yö­net­me­lik de­ği­şik­li­ğiy­le de ders ki­tap­la­rı, ça­lış­ma ki­tap­la­rı ve öğ­ret­men kı­la­vuz ki­tap­la­rı­nın in­ce­le­me ve de­net­le­me yet­ki­si­ni ku­rul­dan ala­rak ku­ru­lu bü­tü­nüy­le iş­lev­siz­leş­tir­miş­tir.

Bu­nun so­nu­cun­da ders ki­tap­la­rın­da, yar­dım­cı ders ki­tap­la­rıy­la ve eği­tim araç­la­rın­da tam an­la­mıy­la bir ba­şı­boş­luk ya­ra­tıl­mış, okul­la­rı­mı­za ar­go, kü­für, ha­ka­ret do­lu ifa­de­le­rin yer al­dı­ğı ki­tap­lar gir­miş­tir. 15.7.2005 ta­ri­hin­de Ba­kan Çe­lik im­za­sıy­la il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­nin ya­rar­lan­ma­sı için tav­si­ye edi­len 100 Te­mel Eser be­lir­len­miş­tir. Bu eser­ler de­ne­tim dı­şı kal­dı­ğı için ya­ban­cı ma­sal kah­ra­man­la­rı­nın İs­lamî söy­lem kul­lan­dı­ğı, cum­hur­baş­ka­nı­na ale­nen ha­ka­ret edil­di­ği ma­ni­le­rin yer al­dı­ğı ve müs­teh­cen içe­rik­li bil­me­ce ki­tap­la­rı okul kü­tüp­ha­ne­le­rin­de yer al­mış­tır.

Ay­rı­ca 1999 yı­lın­da Ta­lim Ter­bi­ye Ku­ru­lu­nun al­dı­ğı ka­rar­la ya­za­rı ve eser­le­ri be­lir­le­ne­rek okul­la­ra so­ku­la­ma­ya­cak ki­tap­lar tek­rar okul­la­ra gir­me­ye baş­la­mış­tır. Ta­ri­kat li­der­le­ri­nin tak­ma ad­lar­la yaz­dı­ğı ve da­ha ön­ce ya­sak­la­nan ki­tap­la­rı okul­la­ra sok­mak için ya­pı­lan ya­sal dü­zen­le­me­ler la­ik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­tin­de ka­bul edi­le­mez. Ba­kan Çe­lik’in bu uy­gu­la­ma­la­rıy­la cum­hu­ri­yet okul­la­rı­na kü­für, ar­go, ha­ka­ret, an­ti la­ik söy­lem ve ey­lem içe­rik­li ya­yın­lar gir­miş­tir.

Bu sü­reç­te Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğın­da ola­ğa­nüs­tü bo­yut­lar­da kad­ro kı­yı­mı ya­şan­mış­tır. 4 573 okul mü­dür yar­dım­cı­sı, 4 013 okul mü­dü­rü, 416 il­çe-il millî eği­tim mü­dü­rü, 552 il­çe-il millî eği­tim şu­be mü­dü­rü, 186 il­çe-il millî eği­tim mü­dür yar­dım­cı­sı ve 94 ka­dın yö­ne­ti­ci ol­mak üze­re 9 834 yö­ne­ti­ci atan­mış­tır. Bu uy­gu­la­may­la okul­la­rı­mız­da tam bir ka­os, kar­ga­şa ve hu­zur­suz­luk or­ta­mı ya­ra­tıl­mış­tır. Okul­lar­da ba­şa­rı­sız­lı­ğın ve şid­de­tin yo­ğun bir şe­kil­de ya­şan­ma­sı bu kad­ro­laş­ma sü­re­ciy­le pa­ra­lel ge­liş­miş­tir.

Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­mu­nun gü­ven­lik ge­rek­sin­me­si için ta­lep et­ti­ği öde­ne­ği ak­tar­ma­ya­rak önem­li bir ana­ya­sal ku­ru­mun gü­ven­li­ği­ni ris­ke ata­cak ka­dar bu ku­rum­la ça­tış­ma için­de olan Millî Eği­tim Ba­ka­nı yurt­dı­şın­da li­san­süs­tü öğ­re­tim ya­pa­cak öğ­ren­ci­le­rin se­çi­mi­ni ken­di uh­de­sin­de yü­rü­te­rek Ana­ya­sa su­çu iş­le­mek­te­dir.

So­nuç ola­rak Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik’in gö­rev yap­tı­ğı dö­nem­de;

Okul­la­ra ar­go, ha­ka­ret, kü­für, an­ti la­ik söy­lem­ler içe­ren kav­ram­lar bu­laş­mış,

Öğ­ren­ci­le­rin ge­le­cek­le­ri­ni ken­di­le­ri ve ai­le­le­ri adı­na Ba­kan Çe­lik şe­kil­len­dir­me­ye baş­la­mış.

Ba­kan Çe­lik’in uy­gu­la­ma­la­rıy­la ka­mu­nun bü­yük mas­raf­lar­la kur­du­ğu ni­te­lik­li eği­tim ku­rum­la­rın­da atıl ka­pa­si­te­ler ya­ra­tıl­mış­tır.

Yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ge­rek­çe­ler­le gö­re­vi­ni kö­tü­ye kul­la­nan Millî Eği­tim Ba­ka­nı Sa­yın Hü­se­yin Çe­lik hak­kın­da Ana­ya­sa­nın 98 ve 99 un­cu, TBMM İç­tü­zü­ğü­nün 106 ncı mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce gen­so­ru açıl­ma­sı­nı arz ve ta­lep ede­riz.

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

Öner­ge­nin gö­rüş­me gü­nü Da­nış­ma Ku­ru­lun­ca da­ha son­ra be­lir­le­ne­cek ve oy­la­rı­nı­za su­nu­la­cak­tır.

Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin 2 öner­ge var­dır; ay­rı ay­rı oku­ta­ca­ğım ve da­ha son­ra bil­gi­le­ri­ni­ze su­na­ca­ğım.

Bi­rin­ci öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

*2.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Tun­cay Er­cenk ve 28 mil­let­ve­ki­li­nin, An­tal­ya La­ra Kent Par­kı­nın te­ma­lı par­ka dö­nüş­tü­rül­me­si­nin ve tah­sis sü­re­ci­nin araş­tı­rı­la­rak, alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/375)*

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

An­tal­ya La­ra böl­ge­sin­de­ki La­ra Kent Par­kı, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğın­ca te­ma­lı par­ka dö­nüş­tü­rül­müş ve tah­sis kap­sa­mın­da iha­le­ye çı­ka­rıl­mış­tır.

1997 yı­lın­da onay­la­nan plan­la hal­kın kul­la­nı­mı­na açı­lan ve bu amaç­la ay­rı­lan park 3 500 dö­nüm­lük bir ala­nı kap­sa­mak­ta­dır.

La­ra Kent Par­kı An­tal­ya hal­kı­nın or­tak kul­la­nım ala­nı­dır.

Tah­rip edil­me­miş, yağ­ma­lan­ma­mış bu alan ben­ze­ri dün­ya­da çok az gö­rü­le­bi­len özel­lik­ler ta­şı­mak­ta­dır.

Ku­mu­lu, eko­sis­te­mi, flo­ra­sı, en­de­mik tür­le­ri, kı­zıl­çam­la­rı, tür­lü kuş­la­rıy­la çok özel bir do­ğa ala­nı­dır. Şim­di bu alan AKP İk­ti­da­rı dö­ne­min­de, tar­tış­ma­lı bir bi­çim­de, üze­ri­ne göl­ge­ler düş­müş bir iha­ley­le el­den çı­ka­rıl­mak­ta­dır.

28.4.2006 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ilk iha­le Lİ­MAK ta­ra­fın­dan La­ra Te­ma­lı Par­kı tah­si­si kap­sa­mın­da alın­mış an­cak ip­tal edil­miş­tir.

17.8.2006’da­ki ikin­ci iha­le­de ise, UDE Şir­ke­ti­ne tah­si­si ger­çek­leş­miş­tir.

İha­le­nin hu­kukî te­me­li, iha­le­ye ka­dar uza­nan sü­reç ya­nın­da, iha­le aşa­ma­sın­da­ki si­ya­sal mü­da­ha­le­le­rin de araş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Bu ne­den­le TBMM ta­ra­fın­dan kap­sam­lı bir araş­tır­ma­nın ya­pı­la­bil­me­si için bir Mec­lis araş­tır­ma­sı­nın ya­pıl­ma­sın­da zo­run­lu­luk­lar bu­lun­mak­ta­dır.

Özel­lik­le şu so­ru­la­rın ya­nıt­la­rı mut­la­ka or­ta­ya ko­nul­ma­lı­dır:

Te­ma­lı pro­je­si­ne uy­gun ala­nın se­çil­me­sin­de bi­lim­sel ve tek­nik ça­lış­ma­lar ya­pıl­mış mı­dır?

a) Park ala­nı için, ko­nu­sun­da uz­man ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan tüm kri­ter­ler dik­ka­te alı­na­rak özel fi­zi­bi­li­te ça­lış­ma­sı­nın ya­pıl­ma­sı,

b) Fi­zi­bi­li­te so­nuç ra­por­la­rı­na uy­gun mas­ter plan ça­lış­ma­sı­nın ya­pıl­ma­sı,

c) Mas­ter plan ile be­lir­le­ne­cek kon­sep­tin be­lir­len­me­si,

d) Ye­ral­tı su kay­nak­la­rı­nın ve yol­la­rı­nın be­lir­len­me­si,

e) Ara­zi­nin to­pog­ra­fik ve je­olo­jik ya­pı­sı­na uy­gun ola­rak, mas­ter plan­da be­lir­le­ne­cek te­mel­li ve te­mel­siz ya­pı­la­rın yer­leş­ti­ri­le­bi­le­ce­ği uy­gun alan­la­rın be­lir­len­me­si gi­bi bi­lim­sel ve tek­nik ça­lış­ma­lar ya­pıl­dık­tan son­ra te­ma­lı park ka­ra­rı­nın ge­ti­ril­me­si ge­re­kir.

La­ra Kent Par­kı ile il­gi­li ola­rak her­han­gi bir bi­lim­sel ve tek­nik ça­lış­ma ya­pıl­ma­dan Te­ma­lı Park ka­ra­rı ge­ti­ril­miş ve tah­sis edil­miş­tir.

AKP İk­ti­da­rı­nın hiç­bir pla­na ve pro­je­ye da­yan­ma­yan, sa­de­ce ka­mu alan­la­rı­nı sat­ma­ya yö­ne­lik fır­sat­çı ve çev­re­si­ni ya­rar­lan­dır­ma­ya yö­ne­lik an­la­yı­şı kar­şı­sın­da, ko­nu­nun ulu­sal gün­de­me ta­şın­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

So­rul­ma­sı ge­re­ken baş­ka so­ru­lar da var­dır. Bu ko­nu­lar da ay­rın­tı­lı bi­çim­de araş­tı­rıl­ma­lı­dır.

Te­ma­lı park ya­pıl­ma­sı ama­cıy­la tah­sis edil­mek is­te­nen La­ra Kent Par­kı ara­zi­si doğ­ru bir se­çim mi­dir?

1) Ala­nın bir or­man­lık böl­ge ol­ma­sı ve özel bir pey­zaj plan­lan­ma­sı­na uy­gun mu­dur?

2) Ara­zi­nin ku­mul ya­pı­ya sa­hip ol­ma­sı ve ye­ral­tı su se­vi­ye­si­nin yük­sek ol­ma­sı tar­tı­şıl­mış mı­dır?

3) Yurt­dı­şı te­ma­lı park­lar­da, park­lar­da­ki te­mel­li ya­pı­lar için ya­pı yo­ğun­lu­ğu araş­tı­rıl­mış mı­dır?

4) İha­le­nin ger­çek­leş­ti­ği 17.8.2006 ta­ri­hin­de Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan An­tal­ya’da ta­til­de­dir. Baş­ba­ka­nın kal­mak­ta ol­du­ğu Ri­xos Otel Fet­tah Ta­min­ce’ye ait­tir ve söz ko­nu­su ki­şi­nin şir­ke­ti olan UDE, ay­nı ta­rih­te­ki iha­le­de, La­ra Kent Par­kı­nın tah­si­si­ne iliş­kin iha­le­ye ka­tı­la­rak, çok cü­zi bir mik­tar kar­şı­lı­ğın­da so­nu­ca ulaş­mış­tır.

Tar­tış­ma­lı tah­sis iha­le­si­ni alan şir­ke­tin ve bu şir­ke­tin bü­yük or­tak­la­rı­nın da bu çer­çe­ve­de araş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Şir­ket ve ku­ru­cu­la­rı­nın çok kı­sa bir sü­reç­te gös­ter­dik­le­ri ola­ğa­nüs­tü ge­liş­me ile ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­le­ri de araş­tır­ma kap­sa­mı içi­ne alın­ma­lı­dır.

Tah­sis iha­le­si­ni alan şir­ke­tin or­tak­la­rı­nın, baş­ka han­gi şir­ket­ler­de ben­zer or­tak­lık­la­rı ol­du­ğu ve bu şir­ket­le­rin iliş­ki­le­ri de TBMM ta­ra­fın­dan araş­tı­rıl­ma­lı­dır.

İp­tal edi­len ilk iha­le ile ikin­ci iha­le­nin bir­bi­ri­ni ta­mam­la­yan bir özel­lik ta­şı­yıp ta­şı­ma­dı­ğı ve her iki iha­le­ye ka­tı­lan ya da çe­ki­len­le­rin iliş­ki­si de kap­sam­lı bi­çim­de araş­tı­rıl­ma­lı­dır.

Bu uy­gu­la­ma, cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de eşi­ne az rast­la­nı­lan bir şüp­he­yi gün­de­me ge­tir­mek­te­dir. Kal­dı ki, şüp­he­ler ve göl­ge­ler bu­nun­la da sı­nır­lı de­ğil­dir. Mec­lis Araş­tır­ma­sı tüm bu so­run­la­rın ar­ka­sın­da­ki ger­çe­ğin or­ta­ya çık­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak­tır.

Bu ge­rek­çe­ler­le, An­tal­ya La­ra Kent Par­kı­nın tah­si­siy­le il­gi­li ge­liş­me­le­rin araş­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la Ana­ya­sa­nın 98 in­ci mad­de­si ve TBMM İç­tü­zü­ğü­nün 104-105 in­ci mad­de­le­ri­ne gö­re Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­nı say­gı­la­rı­mız­la ta­lep edi­yo­ruz. 21.8.2006

1. - Tun­cay Er­cenk (An­tal­ya)

2. - Fe­ri­dun Fik­ret Ba­loğ­lu (An­tal­ya)

3. - Na­il Ka­ma­cı (An­tal­ya)

4. – Hü­se­yin Ek­mek­ci­oğ­lu (An­tal­ya)

5. – Ati­la Emek (An­tal­ya)

6. – Os­man Kap­tan (An­tal­ya)

7. – Os­man Öz­can (An­tal­ya)

8. – Ha­luk Koç (Sam­sun)

9. – Ra­ma­zan Ke­rim Öz­kan (Bur­dur)

10. – Meh­met Kü­çü­ka­şık (Bur­sa)

11. – Mus­ta­fa Öz­yurt (Bur­sa)

12. – Ah­met Kü­çük (Ça­nak­ka­le)

13. – Fe­ri­dun Ay­va­zoğ­lu (Ço­rum)

14. – Mus­ta­fa Ga­zal­cı (De­niz­li)

15. – Me­sut De­ğer (Di­yar­ba­kır)

16. – Ra­sim Ça­kır (Edir­ne)

17. – Ne­jat Gen­can (Edir­ne)

18. – Erol Tı­nas­te­pe (Er­zin­can)

19. – Meh­met Ali Arı­kan (Es­ki­şe­hir)

20. – Meh­met Ve­dat Yü­ce­san (Es­ki­şe­hir)

21. – Mus­ta­fa Yıl­maz (Ga­zi­an­tep)

22. – Ah­met Yıl­maz­ka­ya (Ga­zi­an­tep)

23. – Meh­met Işık (Gi­re­sun)

24. – Fu­at Çay (Ha­tay)

25. – Gök­han Dur­gun (Ha­tay)

26. – Ab­du­la­ziz Ya­zar (Ha­tay)

27. – Yü­cel Ar­tan­taş (Iğ­dır)

28. – Ha­lil Ak­yüz (İs­tan­bul)

29. – İs­met Ata­lay (İs­tan­bul)

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

Öner­ge gün­dem­de ye­ri­ni ala­cak ve Mec­lis araş­tır­ma­sı açı­lıp açıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da­ki ön­gö­rüş­me­ler, sı­ra­sı gel­di­ğin­de ya­pı­la­cak­tır.

Şim­di, ikin­ci öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

*3.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Ali Ars­lan ve 76 mil­let­ve­ki­li­nin, ba­lık­çı­lık sek­tö­rü­nün so­run­la­rı­nın araş­tı­rı­la­rak, alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/376)*

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Tür­ki­ye de­niz­le­ri­nin bağ­lı bu­lun­du­ğu Ak­de­niz’de 5 000, Ka­ra­de­niz’de 1 700 ci­va­rın­da can­lı tü­rü­nün ya­şa­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir. Ka­ra­de­niz’de 247, Mar­ma­ra De­ni­zin­de 200, Ege De­ni­zin­de 300 ve Ak­de­niz’de 500 ba­lık tü­rü bu­lun­mak­ta­dır.

Tüm bu zen­gin­lik­le­re rağ­men, ül­ke­miz­de ba­lık­çı­lık­la il­gi­li çağ­daş, et­kin po­li­ti­ka­lar ge­liş­ti­ri­le­me­me­si, dün­ya­da ba­lık­çı­lık tek­no­lo­ji­si­nin ge­li­şi­mi­ne rağ­men ül­ke­miz­de ye­ni uy­gu­la­ma­la­rın ha­ya­ta ge­çi­ri­le­me­me­si, bi­lim­sel bir ku­ru­mun böy­le­si­ne önem­li bir sek­tö­re des­tek ve yön ve­re­me­me­si so­nu­cun­da, ba­lık­çı­lık sek­tö­rü ve­rim­siz­lik ve ye­ter­siz or­ta­mı­na sü­rük­len­miş­tir.

Dün­ya nü­fu­su or­ta­la­ma kırk yıl­da 2 mis­li art­mak­ta ve in­san­la­rın üç­te 2’si nor­mal bes­len­me­le­ri­nin al­tın­da bir gı­da ye­ter­siz­li­ği için­de ya­şa­mak­ta­dır. Ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler, gı­da ge­rek­si­nim­le­ri­ni kar­şı­la­ya­bi­le­cek ve ulu­sal kay­nak ge­lir­le­ri­ni ar­tı­ra­cak ön­lem­le­ri al­mak­ta; eko­no­mik, sos­yal ve di­ğer ko­ru­yu­cu hiz­met­ler­le bi­rey­le­rin uy­gar­ca ya­şa­ma­la­rı­na ça­ba gös­ter­mek­te­dir. Bu ne­den­le, ba­lık­çı­lı­ğın öne­mi eko­no­mik kay­nak sağ­la­ma­sın­dan çok, in­san bes­len­me­si­ne olan yük­sek dü­zey­de­ki pro­te­in kat­kı­sı ne­de­niy­le de de­ğer­len­di­ril­me­li­dir. Özel­lik­le den­ge­li bes­len­me­nin bi­lin­cin­de olan ulus­lar, hay­van­sal pro­te­in kay­nak­la­rı­nı da­ha da zen­gin­leş­tir­mek için de­niz­ler­den yük­sek oran­lar­da ya­rar­lan­ma­nın yol­la­rı­nı sü­rek­li ola­rak ara­mak­ta, özel­lik­le ge­le­ce­ğe bu­gün­den ya­tı­rım yap­mak­ta­dır­lar.

Ba­lık­çı­lık sek­tö­rü, hem eko­no­mik ge­ti­ri­si ne­de­niy­le hem de ba­lı­ğı av­la­yan tek­ne, av­la­nan ürü­nün mu­ha­fa­za, nak­li­ye, iş­len­me­si ve pa­zar­la­ma gi­bi bir di­zi sek­tör­le en­teg­re ol­muş ve bu sek­tör­le­rin lo­ko­mo­ti­fi du­ru­mun­da­dır. Sa­na­yi kol­la­rı ne­de­niy­le yak­la­şık 30 000 ki­şi­ye iş sa­ha­sı ve kat­ma­de­ğer sağ­la­yan bir sek­tör ko­nu­mun­da­dır.

Ül­ke­miz­de ha­len ba­lık­çı­lık ala­nın­da kay­nak kul­la­nı­mı, de­ne­tim ve kon­trol, ya­pı­sal ey­lem­ler, pa­zar po­li­ti­ka­sı, dev­let yar­dım­la­rı ve ba­lık­çı­la­rı­mı­zın sos­yal so­run­la­rı ko­nu­la­rın­da ciddî bir boş­luk ya­şan­mak­ta­dır.

Ül­ke­miz­de ba­lık­çı­lık araş­tır­ma­la­rı ko­nu­sun­da da il­gi­siz­lik ya­şan­mak­ta­dır. OECD ül­ke­le­ri 2000 ta­rih­li ba­lık­çı­lık yö­ne­ti­miy­le il­gi­li har­ca­ma­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da, Tür­ki­ye'de ba­lık­çı­lık için ay­rı­lan pa­ra­sal öde­nek­ler ile di­ğer ül­ke­le­rin har­ca­ma­la­rı ara­sın­da ciddî bir uçu­rum söz ko­nu­su­dur. Ör­ne­ğin, İs­veç’in 1997 yı­lın­da ba­lık­çı­lık­la il­gi­li araş­tır­ma gi­der­le­ri 20 170 000 USD iken, Tür­ki­ye, 2006 yı­lın­da 840 000 eu­ro­luk malî kay­nak­la araş­tır­ma ve pro­je fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dür­me­ye ça­lış­mak­ta­dır. Yu­na­nis­tan’ın 1997 yı­lın­da bu fa­ali­yet için ayır­dı­ğı öde­nek 36 110 000 USD’dir. OECD’nin ya­yım­la­dı­ğı tab­lo­da, Tür­ki­ye'nin ba­lık­çı­lık yö­ne­ti­miy­le il­gi­li har­ca­ma­la­rı­nı içe­ren öde­nek ha­ne­si “bil­gi alı­na­ma­dı” şek­lin­de gös­te­ril­miş­tir. Oy­sa, Tür­ki­ye, İs­pan­ya dı­şın­da Ak­de­niz’e kı­yı­sı olan tüm ül­ke­ler­den da­ha faz­la ba­lık üret­mek­te ve bu ko­nu­da söz sa­hi­bi ol­ma­sı ge­re­ken bir ül­ke­dir. AB sü­re­cin­de­ki Tür­ki­ye’nin en kı­sa za­man­da can­lı su­cul kay­nak­la­rı­nın sağ­lık­lı yö­ne­ti­mi için ye­ni­den ya­pı­lan­may­la ek­sik­lik­le­ri­ni gi­de­rip sü­rek­li­lik arz eden araş­tır­ma prog­ram­la­rıy­la, mev­cut üre­tim gü­cüy­le ulus­la­ra­ra­sı plat­form­da yer al­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Dev­let­le ba­lık­çı­lık sek­tör ça­lı­şan­la­rı ara­sın­da sağ­lık­lı di­ya­log­lar ge­liş­ti­ril­me­li, araş­tır­ma­lar için ge­re­ken alt­ya­pı­nın ül­ke­sel çer­çe­ve­de ya­şa­ma ge­çi­ril­me­si sağ­lan­ma­lı­dır.

Bir ya­rı­ma­da ül­ke­si olan Tür­ki­ye’de ba­lık­çı­lık yö­ne­ti­min­de Ba­kan­lık, hiç ol­maz­sa bir ge­nel mü­dür­lü­ğün ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ak­si hal­de ba­lık­çı­lık sek­tö­rü ön­ce­ki yıl­lar­da ol­du­ğu gi­bi kim­lik­siz ve sa­hip­siz ola­rak dağ gi­bi bü­yü­yen so­run­la­rıy­la bit­me nok­ta­sı­na ge­le­cek­tir.

Ba­lık­çı­lık sek­tö­rü­nün top­lum­sal bes­len­me­yi sağ­la­yan, eko­no­mik yön­den güç­lü ve iyi bir is­tih­dam ala­nı ya­ra­tan özel­li­ği­ne kar­şın, bu sek­tö­rün ül­ke­sel bo­yut­ta­ki sı­kın­tı­la­rı ve bu­nun­la il­gi­li dar­bo­ğaz­la­rın sü­rek­li­li­ği söz ko­nu­su­dur.

Ba­lık­çı­lı­ğı­mı­zın ulu­sal so­run­la­rı­na çı­kış yo­lu bu­la­bil­mek ve ko­nu­yu par­la­men­to ça­tı­sı al­tın­da tar­tış­ma­ya aça­bil­mek, çö­züm öne­ri­le­ri üre­te­bil­mek ve eko­no­mik gü­cü­nü ar­tı­ra­bil­mek için ül­ke­miz­de ba­lık­çı­lı­ğın so­run­la­rı ve çö­züm yol­la­rı­nın be­lir­len­me­si için Ana­ya­sa­nın 98 in­ci ve Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si İç­tü­zü­ğü­nün 104 ün­cü ve 105 in­ci mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­nı arz ede­riz.

1 - Ali Ars­lan (Muğ­la)

2 - Or­han Sür (Ba­lı­ke­sir)

3 - Türkân Mi­ço­oğul­la­rı (İz­mir)

4 - Er­dal Ka­ra­de­mir (İz­mir)

5 - Ufuk Öz­kan (Ma­ni­sa)

6 - Se­dat Uzun­bay (İz­mir)

7 - Yıl­maz Ka­ya (İz­mir)

8 - En­ver Ök­tem (İz­mir)

9 - Ha­run Akın (Zon­gul­dak)

10 - Fah­ret­tin Üs­tün (Muğ­la)

11 - Mu­har­rem İn­ce (Ya­lo­va)

12 - Mev­lüt Coş­ku­ner (Is­par­ta)

13 - Mah­mut Yıl­dız (Şan­lı­ur­fa)

14 - Ab­dur­rez­zak Er­ten (İz­mir)

15 - Hü­se­yin Ba­yın­dır (Kır­şe­hir)

16 - Na­il Ka­ma­cı (An­tal­ya)

17 – Na­dir Sa­raç (Zon­gul­dak)

18 – Ali Cum­hur Ya­ka (Muğ­la)

19 – Ne­jat Gen­can (Edir­ne)

20 – Meh­met S. Ke­si­moğ­lu (Kırk­la­re­li)

21 – Sa­lih Gün (Ko­ca­eli)

22 – Se­fa Sir­men (Ko­ca­eli)

23 – İz­zet Çe­tin (Ko­ca­eli)

24 – Ah­met Yıl­maz­ka­ya (Ga­zi­an­tep)

25 – Meh­met Se­mer­ci (Ay­dın)

26 – Fe­ra­mus Şa­hin (To­kat)

27 – Ke­mal De­mi­rel (Bur­sa)

28 – Ne­zir Bü­yük­cen­giz (Kon­ya)

29 – İs­ma­il Özay (Ça­nak­ka­le)

30 – Yü­cel Ar­tan­taş (Iğ­dır)

31 – Ke­mal Sağ (Ada­na)

32 – Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu (İs­tan­bul)

33 – Yük­sel Çor­ba­cı­oğ­lu (Art­vin)

34 – Meh­met Ve­dat Yü­ce­san (Es­ki­şe­hir)

35 – Nu­ri Çi­lin­gir (Ma­ni­sa)

36 – Ya­vuz Al­tı­no­rak (Kırk­la­re­li)

37 – Ah­met Er­sin (İz­mir)

38 – Ra­sim Ça­kır (Edir­ne)

39 – Meh­met Nu­ri Say­gun (Te­kir­dağ)

40 – Ha­lil Ün­lü­te­pe (Af­yon­ka­ra­hi­sar)

41 – Er­do­ğan Kap­lan (Te­kir­dağ)

42 – Yıl­maz Ateş (An­ka­ra)

43 – Bih­lun Ta­may­lı­gil (İs­tan­bul)

44 – İd­ris Sa­mi Tan­doğ­du (Or­du)

45 – Meh­met Ali Arı­kan (Es­ki­şe­hir)

46 – Mah­mut Du­yan (Mar­din)

47 – V. Ha­şim Oral (De­niz­li)

48 – N. Ga­ye Er­ba­tur (Ada­na)

49 – Ali Rı­za Bo­dur (İz­mir)

50 – Erol Tı­nas­te­pe (Er­zin­can)

51 – Hak­kı Ül­kü (İz­mir)

52 – Ne­ca­ti Uz­dil (Os­ma­ni­ye)

53 – Şe­fik Zen­gin (Mer­sin)

54 – Ha­san Ören (Ma­ni­sa)

55 – Ali Ke­mal Kum­ku­moğ­lu (İs­tan­bul)

56 – Cev­det Sel­vi (Es­ki­şe­hir)

57 – İs­met Ata­lay (İs­tan­bul)

58 – Mu­har­rem Kı­lıç (Ma­lat­ya)

59 – M. Akif Ham­za­çe­bi (Trab­zon)

60 – Ah­met Sır­rı Öz­bek (İs­tan­bul)

61 – Ha­lil Ak­yüz (İs­tan­bul)

62 – Mu­har­rem Top­rak (İz­mir)

63 – Tun­cay Er­cenk (An­tal­ya)

64 – Meh­met Işık (Gi­re­sun)

65 – Ya­kup Ke­pe­nek (An­ka­ra)

66 – Gül­dal Oku­du­cu (İs­tan­bul)

67 – Bay­ram Ali Me­ral (An­ka­ra)

68 – Ati­la Emek (An­tal­ya)

69 – Ra­ma­zan Ke­rim Öz­kan (Bur­dur)

70 - Ali Rı­za Gül­çi­çek (İs­tan­bul)

71 - Os­man Öz­can (An­tal­ya)

72 - Me­sut De­ğer (Di­yar­ba­kır)

73 - Meh­met Yıl­dı­rım (Kas­ta­mo­nu)

74 - Gü­rol Er­gin (Muğ­la)

75 - Uğur Ak­söz (Ada­na)

76 - Va­hit Çek­mez (Mer­sin)

77 - Ali Ok­sal (Mer­sin)

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

Öner­ge gün­dem­de ye­ri­ni ala­cak ve Mec­lis araş­tır­ma­sı açı­lıp açıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da­ki ön­gö­rüş­me­ler, sı­ra­sı gel­di­ğin­de ya­pı­la­cak­tır.

Ko­mis­yon­dan is­ti­fa tez­ke­re­si var­dır; oku­tu­yo­rum:

*B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)*

*5.- Hakkâri Mil­let­ve­ki­li Feh­mi Öz­tunç’un Di­lek­çe Ko­mis­yo­nu üye­li­ğin­den çe­kil­di­ği­ne iliş­kin öner­ge­si (4/404)*

4.7.2006

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Sa­yın Baş­ka­nım;

Seç­men­le­ri­min yo­ğun­lu­ğu ne­de­niy­le, ko­mis­yon ça­lış­ma­la­rı­na ye­ter­li kat­kı­da bu­lu­na­ma­dı­ğım­dan, Di­lek­çe Ko­mis­yo­nu üye­li­ğin­den ve Kâtip Üye­li­ğin­den is­ti­fa edi­yo­rum.

Ge­re­ği­ni say­gı­la­rım­la arz ede­rim.

Feh­mi Öz­tunç

Hakkâri

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

Ko­ca­eli’nin Geb­ze il­çe­si­nin Di­lo­va­sı bel­de­sin­de­ki sa­na­yi atık­la­rı­nın çev­re ve in­san sağ­lı­ğı üze­rin­de­ki olum­suz et­ki­le­ri­nin araş­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ku­ru­lan (10/254,258) esas nu­ma­ra­lı Mec­lis Araş­tır­ma­sı Ko­mis­yo­nu Baş­kan­lı­ğı­nın, Ko­mis­yo­nun gö­rev sü­re­si­nin uza­tıl­ma­sı­na da­ir bir tez­ke­re­si var­dır; oku­tu­yo­rum:

*6.- (10/254, 258) esas nu­ma­ra­lı Mec­lis Araş­tır­ma­sı Ko­mis­yo­nu Baş­kan­lı­ğı­nın, Ko­mis­yo­nun gö­rev sü­re­si­nin bir ay uza­tıl­ma­sı­na iliş­kin tez­ke­re­si (3/1123)*

14.6.2006

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ko­ca­eli’nin Geb­ze İl­çe­si­nin Di­lo­va­sı Bel­de­sin­de­ki Sa­na­yi Atık­la­rı­nın Çev­re ve İn­san Sağ­lı­ğı Üze­rin­de­ki Olum­suz Et­ki­le­ri­nin Araş­tı­rı­la­rak Alın­ma­sı Ge­re­ken Ön­lem­le­rin Be­lir­len­me­si Ama­cıy­la Ku­ru­lan (10/254,258) Esas Nu­ma­ra­lı Mec­lis Araş­tır­ma­sı Ko­mis­yo­nu 4.4.2006 ta­ri­hin­de gö­re­ve baş­la­mış­tır. Ana­ya­sa ve İç­tü­zük ge­re­ği ken­di­si­ne ve­ri­len 3 ay­lık sü­re içe­ri­sin­de ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­ya­ma­yan Ko­mis­yo­nu­muz 4 Ekim 2006 ta­ri­hin­den iti­ba­ren 1 ay­lık ek sü­re is­ten­me­si­ne ka­rar ver­miş­tir.

Ge­re­ği­ni bil­gi­le­ri­ni­ze arz ede­rim.

Say­gı­la­rım­la.

Eyüp Ayar

Ko­ca­eli

Ko­mis­yon Baş­ka­nı

BAŞ­KAN – İç­tü­zü­ğün 105’in­ci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sın­da yer alan “Araş­tır­ma­sı­nı 3 ay için­de bi­ti­re­me­yen ko­mis­yo­na 1 ay­lık ke­sin sü­re ve­ri­lir” hük­mü ge­re­ğin­ce, Ko­mis­yo­na 1 ay­lık ek sü­re ve­ril­miş­tir.

Baş­ba­kan­lı­ğın, Ana­ya­sa’nın 82’nci mad­de­si­ne gö­re ve­ril­miş 3 tez­ke­re­si var­dır; ay­rı ay­rı oku­tup, oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım.

*7.- Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın Yu­na­nis­tan’a yap­tı­ğı resmî zi­ya­re­te ka­tı­la­cak mil­let­ve­kil­le­ri­ne iliş­kin Baş­ba­kan­lık Tez­ke­re­si (3/1120)*

7.7.2006

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Se­la­nik’te dü­zen­le­nen Gü­ney­do­ğu Av­ru­pa İş­bir­li­ği Sü­re­ci Dev­let/Hü­kü­met Baş­kan­la­rı Zir­ve­si­ne ka­tıl­mak üze­re, bir he­yet­le bir­lik­te 2-4 Ma­yıs 2006 ta­rih­le­rin­de Yu­na­nis­tan’a yap­tı­ğım resmî zi­ya­re­te, ek­li lis­te­de ad­la­rı ya­zı­lı mil­let­ve­kil­le­ri­nin de iş­ti­rak et­me­si uy­gun gö­rül­müş ve bu ko­nu­da­ki Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı­nın su­re­ti ili­şik­te gön­de­ril­miş­tir.

Ana­ya­sa­nın 82 nci mad­de­si­ne gö­re ge­re­ği­ni arz ede­rim.

Re­cep Tay­yip Er­do­ğan

Baş­ba­kan

LİS­TE

Ya­şar Ya­kış (Düz­ce)

Şa­ban Diş­li (Sa­kar­ya)

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miş­tir.

İkin­ci tez­ke­re­yi oku­tu­yo­rum:

*8.- Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın Mı­sır’a yap­tı­ğı resmî zi­ya­re­te ka­tı­la­cak mil­let­ve­kil­le­ri­ne iliş­kin Baş­ba­kan­lık Tez­ke­re­si (3/1121)*

10.7.2006

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

20-22 Ma­yıs 2006 ta­rih­le­rin­de Sharm Al She­ikh’te dü­zen­le­nen Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu Or­ta­do­ğu Top­lan­tı­sı­na ka­tıl­mak üze­re bir he­yet­le bir­lik­te Mı­sır’a yap­tı­ğım resmî zi­ya­re­te, ek­li lis­te­de ad­la­rı ya­zı­lı mil­let­ve­kil­le­ri­nin de iş­ti­rak et­me­si uy­gun gö­rül­müş ve bu ko­nu­da­ki Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı­nın su­re­ti ili­şik­te gön­de­ril­miş­tir.

Ana­ya­sa­nın 82 nci mad­de­si­ne gö­re ge­re­ği­ni arz ede­rim.

Re­cep Tay­yip Er­do­ğan

Baş­ba­kan

LİS­TE

Mus­ta­fa Eyi­ce­oğ­lu (Mer­sin)

Den­gir Mir M. Fı­rat (Mer­sin)

Ab­dul­lah Ve­li Sey­da (Şır­nak)

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miş­tir.

Üçün­cü tez­ke­re­yi oku­tu­yo­rum:

*9.- Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın Hır­va­tis­tan ve Ma­ke­don­ya’ya yap­tı­ğı resmî zi­ya­re­te ka­tı­la­cak mil­let­ve­kil­le­ri­ne iliş­kin Baş­ba­kan­lık Tez­ke­re­si (3/1122)*

13.7.2006

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rüş­me­ler­de bu­lun­mak üze­re, 12-14 Ha­zi­ran 2006 ta­rih­le­rin­de bir he­yet­le bir­lik­te Hır­va­tis­tan ve Ma­ke­don­ya’ya yap­tı­ğım resmî zi­ya­re­te, ek­li lis­te­de ad­la­rı ya­zı­lı mil­let­ve­kil­le­ri­nin de iş­ti­rak et­me­si uy­gun gö­rül­müş ve bu ko­nu­da­ki Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı­nın su­re­ti ili­şik­te gön­de­ril­miş­tir.

Ana­ya­sa­nın 82 nci mad­de­si­ne gö­re ge­re­ği­ni arz ede­rim.

Re­cep Tay­yip Er­do­ğan

Baş­ba­kan

LİS­TE

Ömer Çe­lik (Ada­na)

Ni­ya­zi Pak­yü­rek (Bur­sa)

Nük­het Ho­tar (İz­mir)

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miş­tir.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun bir öne­ri­si var­dır; oku­tup oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım.

**IV.- ÖNE­Rİ­LER**

*A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ*

*1.- Gün­dem­de­ki sı­ra­la­ma ile ça­lış­ma sa­at­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si­ne iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si*

Da­nış­ma Ku­ru­lu Öne­ri­si

No:199 Ta­ri­hi:3.10.2006

Gün­de­min “Ka­nun Ta­sa­rı ve Tek­lif­le­ri ile Ko­mis­yon­lar­dan Ge­len Di­ğer İş­ler” kıs­mı­nın 12 nci sı­ra­sın­da yer alan 662 sı­ra sa­yı­lı To­hum­cu­luk Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın bu kıs­mın 3 ün­cü sı­ra­sı­na alın­ma­sı ve di­ğer iş­le­rin sı­ra­sı­nın bu­na gö­re te­sel­sül et­ti­ril­me­si­nin,

Ge­nel Ku­ru­lun;

3.10.2006 Sa­lı gün­kü (bu­gün) Bir­le­şi­min­de Söz­lü So­ru­lar dı­şın­da­ki di­ğer de­ne­tim ko­nu­la­rı­nın gö­rü­şül­me­me­si, 4.10.2006 Çar­şam­ba gün­kü Bir­le­şim­de ise Söz­lü So­ru­la­rın gö­rü­şül­me­me­si­nin,

Ça­lış­ma sü­re­le­ri­nin de 3.10.2006 Sa­lı gün­kü Bir­le­şim­de sa­at 18.30’a ka­dar, 4.10.2006 Çar­şam­ba ve 5.10.2006 Per­şem­be gün­le­rin­de ise sa­at 13.00’ten 18.30’a ka­dar ol­ma­sı­nın,

10.10.2006 Sa­lı gü­nü sa­at 14.00’te top­lan­ma­sı­nın,

Ge­nel Ku­ru­lun ona­yı­na su­nul­ma­sı Da­nış­ma Ku­ru­lun­ca uy­gun gö­rül­müş­tür.

Ali Din­çer

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

Baş­ka­nı V.

Sa­lih Ka­pu­suz Ali To­puz Ömer Abu­şoğ­lu

AK Par­ti Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li CHP Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li Ana­va­tan Par­ti­si Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li

BAŞ­KAN – Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si üze­rin­de, aleyh­te ol­mak üze­re, şah­sı adı­na, Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Meh­met Eras­lan; bu­yu­run.

MEH­MET ERAS­LAN (Ha­tay) – Sa­yın Baş­kan, çok de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; ön­ce­lik­le, he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. Be­şin­ci Ya­sa­ma Yı­lı­nın ilk gü­nü ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­mış bu­lun­mak­ta­yız; do­la­yı­sıy­la, Be­şin­ci Ya­sa­ma Yı­lı ça­lış­ma­la­rı­nın, ül­ke­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum.

Dört ya­sa­ma yı­lı­nı ge­ri­de bı­rak­tık ve Be­şin­ci Ya­sa­ma Yı­lın­da, son ya­sa­ma yı­lın­da, Tür­ki­ye’nin, hem iç po­li­ti­ka­da hem dış po­li­ti­ka­da kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu so­run­la­rın çö­zü­mü ci­he­tin­de bir gay­ret sarf edi­le­ce­ği te­men­ni­sin­de de ay­rı­ca bu­lun­mak is­ti­yo­rum.

Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun aley­hin­de söz al­dım; çün­kü, bu Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­siy­le Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ça­lış­ma sa­at­le­ri azal­tıl­mış du­rum­da­dır. Sa­lı gü­nü, ya­ni bu­gün 18.30’a ka­dar, çar­şam­ba ve per­şem­be gün­le­ri de sa­at 13.00’te baş­la­yan ve yi­ne 18.30’da so­na er­di­ri­len bir ya­sa­ma ça­lış­ma­sı ola­cak.

Biz, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ni ola­ğa­nüs­tü top­la­dık ve Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ni ola­ğa­nüs­tü top­la­mak­la be­ra­ber ge­ce 12’le­re ka­dar ça­lış­tık; doğ­ru mu?! Pe­ki, ola­ğa­nüs­tü top­la­nan Mec­li­sin gün­de­mi bit­me­di ki. Ba­kın, da­ha To­hum­cu­luk Ka­nu­nu gö­rü­şü­le­cek, Va­kıf­lar Ka­nu­nu gö­rü­şü­le­cek,

Sa­yış­tay Ka­nu­nu gö­rü­şü­le­cek. Ya­ni, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin ola­ğa­nüs­tü top­lan­ma­sı­nın se­be­bi olan ve gün­dem­de­ki ka­nun ta­sa­rı­la­rı he­nüz bit­me­den, da­ha biz bun­la­rın gö­rüş­me­le­ri­ni bi­tir­me­den, gel­mi­şiz -hem ola­ğa­nüs­tü Mec­lis top­lan­dı­ğı sı­ra­da ge­ce 12’ye ka­dar ça­lı­şır­ken, ya­ni 24.00’e ka­dar ça­lı­şır­ken- bu­gün, sa­de­ce, bu haf­ta, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ni 18.30’a ka­dar ça­lış­tı­rıp on­dan son­ra ta­til et­me yö­nün­de alın­mış bir ka­rar var. Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ola­ğa­nüs­tü top­lan­sın ge­rek­çe­siy­le gün­dem ne­re­de; gün­dem yok. Gün­dem, bu haf­ta mı ge­lir -bu haf­ta gel­me­ye­ce­ği ke­sin- haf­ta­ya mı ge­lir; bel­li de­ğil.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, Tür­ki­ye’nin dört ya­sa­ma yı­lı­nı ge­ri­de bı­rak­tık. Mu­ha­le­fet mu­ha­le­fe­ti­ni yap­tı, ken­di gö­rüş­le­ri­ni ifa­de et­ti. Biz de top­lum­sal so­run­lar­la, sek­tö­rel so­run­lar­la il­gi­li ve dış po­li­ti­kay­la il­gi­li, eli­miz­den gel­di­ği ka­da­rıy­la, bu kür­sü­de, mil­le­tin kür­sü­sün­de, mil­le­tin men­fa­at­le­ri ve ül­ke­mi­zin men­fa­at­le­ri doğ­rul­tu­sun­da so­run­la­rı di­le ge­tir­me­ye ça­lış­tık. Çok de­ğer­li İk­ti­dar mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rı­mız da ken­di­le­rin­ce bu ül­ke­ye yap­mış ol­duk­la­rı kat­kı­la­rı di­le ge­tir­di­ler. Mu­ha­le­fe­tin gö­re­vi bel­li, ik­ti­da­rın gö­re­vi bel­li. Mu­ha­le­fe­tin ana gö­re­vi, mu­ha­le­fe­tin bi­rin­ci gö­re­vi, as­lo­lan gö­re­vi de­ne­tim me­ka­niz­ma­sı şek­lin­de ken­di­ni iş­let­me­si­dir. İk­ti­da­rın gö­re­vi de mu­ha­le­fe­tin bu söy­lem­le­ri­ne, tel­kin ve tav­si­ye­le­ri­ne ku­lak ver­me­si ve bu tel­kin ve tav­si­ye­le­ri ne­ti­ce­sin­de alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­le­rin, ön­lem­le­rin ik­ti­dar ta­ra­fın­dan alın­ma­sı­dır. Ça­lış­ma­nın usu­lü, me­to­du, üs­lu­bu bu ol­ma­lı­dır; fa­kat, Tür­ki­ye’nin var olan so­run­la­rı­nı gör­mez­lik­ten ge­lip, hem iç­po­li­ti­ka­da hem dış po­li­ti­ka­da, han­gi ko­nu­yu alır­sa­nız alın, genç­li­ği alın, iş­siz­li­ği alın; iş­siz­lik ora­nı her ge­çen gün ar­tı­yor ise, suç iş­le­me ora­nı her ge­çen gün ar­tı­yor ise, te­rör ör­gü­tü­nün ey­lem­le­ri, bö­lü­cü ör­gü­tün ey­lem­le­ri her ge­çen gün ar­tı­yor ise, ca­ri açık 1,5 mil­yar do­lar­dan 23 mil­yar do­la­ra ge­li­yor ise, dış­ti­ca­ret açı­ğı 10 mil­yar do­lar­dan –son üç yı­lı söy­lü­yo­rum, 2002 ile 2005’i kı­yas­lı­yo­rum- eğer 43 mil­yar do­la­ra gel­miş ise, eğer ta­rım sek­tö­rü çök­me nok­ta­sı­na gel­miş, gir­di ma­li­yet­le­ri­nin yük­sek­li­ği, ürün fi­yat­la­rı­nın da dü­şük­lü­ğü do­la­yı­sıy­la Türk ta­rı­mı eğer kan ağ­lı­yor ise, Ka­ra­de­niz’de eğer fın­dık­çı ma­ale­sef can çe­ki­şi­yor ise, 7,5 mil­yon li­ra­ya alı­na­ca­ğı ifa­de edi­len fın­dı­ğın fi­ya­tı eğer bu­gün 2-2,5 mil­yon do­lay­la­rın­da ise ve eğer Tür­ki­ye’nin iç po­li­ti­ka­sın­da, KO­Bİ’le­rin­de, es­naf ve sa­natkârla­rın­da ve ya­tı­rım­cı­sın­da bir so­run var ise, bu ül­ke­de hâlâ eğer ver­gi oran­la­rı yük­sek ve ver­gi yü­kü ağır ise ve biz, eğer ver­gi yü­kü ve ver­gi oran­la­rı açı­sın­dan Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­ri içe­ri­sin­de üçün­cü sı­ra­da isek, bun­la­rın ta­biî ki ele alın­ma­sı ve de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­kir di­ye dü­şü­nü­yo­rum.

Di­ğer yan­dan, Ku­zey Irak’la il­gi­li bu­gü­ne ka­dar Tür­ki­ye bir şey ya­pa­ma­mış ise, bu­nun da dü­şü­nül­me­si ve Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­le­riy­le, Tür­ki­ye’nin gün­de­mi­ne, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin gün­de­mi­ne ge­ti­ril­me­si ge­re­kir di­ye dü­şü­nü­yo­rum.

Ba­kın, hem iç po­li­ti­ka­da hem dış po­li­ti­ka­da so­run­lar var. Hiç­bir şey ya­pıl­ma­dı, hiç­bir şey ya­pıl­mı­yor şek­lin­de bir söy­lem içe­ri­sin­de de­ği­liz. Mut­la­ka, her cum­hu­ri­yet hü­kü­me­ti­nin, her Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti’ni ida­re et­me yö­nün­de gay­ret sarf eden bir hü­kü­me­tin, mut­la­ka, bu ül­ke­ye kat­kı­la­rı ol­muş­tur. 59’un­cu Cum­hu­ri­yet Hü­kü­me­ti bu­gün iş­ba­şın­da­dır; ama, sü­rek­li bar­da­ğın do­lu ta­ra­fı­na ba­ka­rak bar­da­ğın boş ta­ra­fı­nı gör­me­mez­lik­ten gel­mek, bu ül­ke­ye ya­pı­la­cak ve bu mil­le­te ya­pı­la­cak en bü­yük hak­sız­lık­tır di­ye dü­şü­nü­yo­rum.

Eği­tim­de so­run­la­rı­mız var, sağ­lık­ta so­run­la­rı­mız var, eko­no­mi­de so­run­la­rı­mız var, Ver­gi Ka­nu­nu’nda, Ver­gi Usul Ka­nu­nu’nda ve ver­gi po­li­ti­ka­la­rın­da so­run­la­rı­mız var, genç­li­ği­mi­zin iş­siz­lik so­ru­nu var, çift­çi­mi­zin sek­tö­rel baz­da so­run­la­rı var, teks­til­ci­mi­zin, ya­tı­rım­cı­mı­zın… Teks­til­ci­ler ge­çen gün ilan ver­di­ler: “Ba­şı­nız sağ ol­sun, teks­til­ci ve­fat et­miş­tir.”

Ener­ji fi­yat­la­rı Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­rin­de 3-4 sent iken, ma­ale­sef, Tür­ki­ye’de ener­ji fi­yat­la­rı 9-10 sent do­lay­la­rın­da­dır ve ver­gi yü­kü, ma­ale­sef, KO­Bİ’le­ri­mi­zin, sa­na­yi­ci­le­ri­mi­zin sır­tı üze­rin­de ağır bir yük oluş­tu­rur iken, glo­bal pi­ya­sa­lar­da, dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da, ma­ale­sef, teks­til­ci­mi­zi, sa­na­yi­ci­mi­zi ve ya­tı­rım­cı­mı­zı var et­mek yö­nün­de bir gay­ret sarf et­me­miz imkânsız, ol­ma­mak­ta­dır. Bü­tün bun­lar ül­ke­nin so­run­la­rı.

Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin ya­tı­rım, üre­tim ve is­tih­dam, do­la­yı­sıy­la, ih­ra­cat ve is­tih­dam eko­no­mi­si­ne geç­me­si el­zem­dir. Ya­tı­rı­mın, üre­ti­min, ih­ra­ca­tın, do­la­yı­sıy­la is­tih­dam eko­no­mi­si­nin ol­ma­dı­ğı yer­ler­de fa­iz-dö­viz-bor­sa üç­ge­ni içe­ri­si­ne sı­kış­mış bir eko­no­mi, kı­sır dön­gü içe­ri­si­ne sı­kış­mış bir eko­no­miy­le kar­şı­la­şa­ca­ğı­mız mut­lak­tır. Do­la­yı­sıy­la, Tür­ki­ye’de ya­şa­yan 73 mil­yon ül­ke in­sa­nı­nın hu­zur ve mut­lu­lu­ğu, ba­rı­şı, ge­le­ce­ği, is­tik­ba­li ve ik­ba­li için da­ha ka­rar­lı bir par­la­men­to ça­lış­ma­sı, da­ha ka­rar­lı ya­sa­ma fa­ali­yet­le­ri, bu mil­le­tin gün­de­miy­le, mil­le­tin sı­kın­tı­lı gün­de­miy­le Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin gün­de­mi­ni ör­tüş­tü­re­cek bir­ta­kım ya­sal alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nın, ya­sal ha­zır­lık­la­rın ya­pıl­ma­sı el­zem­dir. Ak­si tak­dir­de, ge­le­ce­ğe ba­kış açı­mız bü­yük bir umut­suz­luk içe­ri­sin­de ola­cak­tır, ge­le­ce­ğe ba­kar­ken umut­la ba­ka­ma­ya­ca­ğız.

Ba­kın, suç iş­le­me oran­la­rı her ge­çen gün ar­tış gös­te­ri­yor. Az ön­ce de ifa­de et­tim; Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün ve­ri­le­ri, 2004 yı­lı içe­ri­sin­de iş­le­nen suç oran­la­rı­nın bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 24 ora­nın­da art­tı­ğı­nı ifa­de edi­yor. Bun­lar bi­zim sos­yal hu­zu­ru­mu­zu, sos­yal mu­ta­ba­ka­tı­mı­zı, sos­yal gü­ven­li­ği­mi­zi bo­zan şey­ler­dir. Genç­li­ğin, ma­ale­sef, ge­lir­siz­li­ği, iş­siz­li­ği, pa­ra­sız­lı­ğı, ma­ale­sef te­rör ör­gü­tü­ne yön­len­me­le­ri için bü­yük bir et­ken ol­muş­tur. Eği­tim­siz­lik ve dev­let ya­tı­rım­la­rı­nın, dev­let kay­nak­la­rı­nın, teş­vik­le­ri­nin genç­li­ğe yö­ne­lik ol­ma­ma­sı ne­ti­ce­sin­de ma­ale­sef genç­li­ği­miz ya şe­hir­ler­de suç iş­le­me ora­nı­nı ar­tı­rı­cı bir­ta­kım fi­il­ler içe­ri­si­ne gir­mek­te­dir ve­ya bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­nün pen­çe­si­ne gir­mek­te­dir.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın Eras­lan, son cüm­le­ni­zi ri­ca ede­yim.

Bu­yu­run.

MEH­MET ERAS­LAN (De­vam­la) – Bun­lar iş­te Tür­ki­ye’nin so­run­la­rı­dır, bun­lar top­lu­mun so­run­la­rı­dır, ül­ke­mi­zin so­run­la­rı­dır, sek­tö­rel baz­da kan ağ­la­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­dır. Bu so­run­la­rı çöz­mek, in­şal­lah, 22 nci Dö­nem Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin Be­şin­ci Ya­sa­ma Yı­lın­da ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma­lar­la müm­kün ola­cak­tır di­yo­rum; müm­kün ol­ma­sı­nı da ca­nı­gö­nül­den ta­lep edi­yo­rum, ca­nı­gö­nül­den ar­zu edi­yo­rum.

Hiç bu ül­ke­de so­run yok, hiç­bir in­sa­nı­mı­zın so­ru­nu yok, her şey gül­lük gü­lis­tan­lık de­mek­le hiç­bir so­ru­nu hal­le­de­me­yiz ve hiç­bir so­ru­nun üs­te­sin­den bu şe­kil­de ge­le­me­yiz. Sek­tö­rel baz­da so­run­lar, iç po­li­ti­ka­da ve Tür­ki­ye’nin ulu­sal çı­kar­la­rı, gü­ven­li­ği, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ni il­gi­len­di­ren dış po­li­ti­ka­da­ki so­run­la­rın Par­la­men­to kür­sü­sün­de tek­rar ele alın­ma­sı ge­re­kir, Hü­kü­met gün­de­min­de var ol­ma­sı ge­re­kir ve bu so­run­la­rın çö­zü­mü ci­he­tin­de ya­pı­la­cak olan ya­sal ça­lış­ma­lar da­ha et­kin ya­sal dü­zen­le­me­ler­le Par­la­men­to­ya gel­mek su­re­tiy­le mil­le­tin ge­le­ce­ği­nin, Tür­ki­ye’nin ya­rı­nı­nın, Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­nin ra­hat­la­tıl­ma­sı ge­re­kir dü­şün­ce­sin­de­yim.

Tek­rar, bu Ya­sa­ma Yı­lı­nın, Be­şin­ci Ya­sa­ma Yı­lı­nın, Tür­ki­ye’ye, mil­le­ti­mi­ze ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni te­men­ni edi­yo­rum ve bu ça­lış­ma­la­rın ül­ke so­run­la­rı­nın çö­zül­me­si ci­he­tin­de ol­ma­sı te­men­ni­sin­de bu­lu­nu­yo­rum ve he­pi­ni­zi say­gıy­la, hür­met­le ve mu­hab­bet­le se­lam­lı­yo­rum.

Te­şek­kür ede­rim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Eras­lan.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler ta­mam­lan­mış­tır.

Öne­ri­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öne­ri ka­bul edil­miş­tir.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, bir­le­şi­me 5 da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

**Ka­pan­ma Sa­ati: 16.16**

**İKİNCİ OTURUM**

**Açılma Saati: 16.19**

**BAŞKAN : Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN**

**KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Türkân MİÇOOĞULLARI (İzmir)**

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 2 nci Bir­le­şi­mi­nin İkin­ci Otu­ru­mu­nu açı­yo­rum.

Baş­kan­lı­ğın Ge­nel Ku­ru­la su­nuş­la­rı­na de­vam ede­ce­ğiz.

İç­tü­zü­ğün 37 nci mad­de­si­ne gö­re ve­ril­miş 2 adet doğ­ru­dan gün­de­me alın­ma öner­ge­si var­dır; ay­rı ay­rı oku­tup iş­le­me ala­ca­ğım ve oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım.

İlk öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

**III.- BAŞ­KAN­LI­ĞIN GE­NEL KU­RU­LA SU­NUŞ­LA­RI (De­vam)**

*B) TEZ­KE­RE­LER VE ÖNER­GE­LER (De­vam)*

*10.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Ali Ke­mal De­ve­ci­ler’in, Ver­gi Usul Ka­nu­nu­nun Bir Mad­de­sin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi­nin (2/692) doğ­ru­dan gün­de­me alın­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (4/402)*

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

(2/692) esas nu­ma­ra­lı ka­nun tek­li­fi­min Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si İç­tü­zü­ğü­nün 37 nci mad­de­si ge­re­ğin­ce doğ­ru­dan gün­de­me alın­ma­sı hu­su­su­nu say­gı­la­rım­la arz ede­rim.

Ali Ke­mal De­ve­ci­ler

Ba­lı­ke­sir

BAŞ­KAN – Öner­ge sa­hi­bi­nin söz is­te­ği var.

Sa­yın De­ve­ci­ler, sü­re­niz 5 da­ki­ka.

Bu­yu­run.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Sa­yın Baş­kan, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri; 23 Ocak 2006 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na ver­miş ol­du­ğum 213 sa­yı­lı Ver­gi Usul Ka­nu­nu’na bir mad­de ek­le­ne­rek malî ta­til ilan edil­me­siy­le il­gi­li ka­nun tek­li­fi­min gö­rü­şül­me­si için, Mec­lis İç­tü­zü­ğü’nün 37’nci mad­de­si­ne gö­re söz al­mış bu­lun­mak­ta­yım; Yü­ce Mec­li­si, sev­gi, say­gı­la­rım­la se­lam­lı­yo­rum.

Ül­ke­mi­zin büt­çe ge­lir­le­ri­nin yüz­de 90’ı ver­gi ge­lir­le­rin­den oluş­mak­ta­dır. Bu ver­gi ge­lir­le­ri­nin be­yan­na­mey­le dü­zen­len­me­si, tüm ev­rak­la­rın ka­yıt al­tı­na alın­ma­sı, def­ter­le­re iş­len­me­si, çı­kan ver­gi­le­rin ta­hak­ku­ku­nun ya­pıl­ma­sı ve ver­gi­le­rin tah­si­la­tı­nın ya­pıl­ma­sı, mü­kel­lef­le­rin, baş­ta Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ol­mak üze­re, di­ğer ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rıy­la olan iliş­ki­le­ri­nin yü­rü­tül­me­sin­de, di­ğer çe­şit­li ya­sal yü­küm­lü­lük­le­rin tam ve za­ma­nın­da ye­ri­ne ge­ti­ril­me­sin­de 3568 sa­yı­lı Ka­nun’a gö­re yet­ki al­mış mes­lek men­sup­la­rı çok önem­li bir rol oy­na­mak­ta­dır­lar. El­de edi­le­cek tüm ge­lir­le­rin be­yan edil­me­si ve bu ver­gi­le­rin öden­me­si, il­gi­li ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­na ve­ril­me­si ge­re­ken be­yan ve bil­di­rim­le­rin dü­zen­len­me­si, çe­şit­li ya­sal yü­küm­lü­lük­le­rin tam ve za­ma­nın­da ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si ve or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek tüm an­laş­maz­lık­la­rın çö­zü­mü gi­bi cid­di ve önem­li kav­ram­lar olup, il­gi­li ya­sa­lar­da be­lir­til­miş bu­lun­mak­ta­dır.

3568 sa­yı­lı Ya­sa’da sa­yı­lan mes­lek men­sup­la­rı, mü­kel­lef­le­rin ver­giy­le il­gi­li tüm iş­le­ri­ni (Ge­lir Ver­gi­si, Ku­rum­lar Ver­gi­si, Kat­ma De­ğer Ver­gi­si, Özel Tü­ke­tim Ver­gi­le­ri, Güm­rük Ver­gi­le­ri ve mev­zu­at­tan kay­nak­la­nan di­ğer ver­gi­ler) Sos­yal Si­gor­ta­lar, BAĞ-KUR ve iş ya­sa­la­rı mev­zu­at­la­rın­dan, sen­di­ka ya­sa­la­rın­dan kay­nak­la­nan iş­lem­le­ri­ni, mü­kel­lef­le­rin güm­rük ve kam­bi­yo, dış ti­ca­ret mev­zu­at­la­rın­dan kay­nak­la­nan iş­lem­le­ri­ni ta­kip eder­ken, yo­ğun bir iş tem­po­su ve iş stre­si içe­ri­sin­de ya­şa­mak zo­run­da kal­mak­ta­dır­lar. Mes­lek men­sup­la­rı ve per­so­ne­li baş­ta ol­mak üze­re, baş­ta 3568 sa­yı­lı Mes­lek Ya­sa­sı’nda be­lir­ti­len, sa­yı­lan iş­ler ol­mak üze­re, çe­şit­li ya­sa­lar ne­de­niy­le mey­da­na çı­kan gün­cel, ma­li ve eko­no­miy­le il­gi­li iş­ler ne­de­niy­le yo­ğun ve yo­ru­cu bir iş tem­po­suy­la uğ­raş­mak­ta ve ça­lış­mak­ta, ru­hen ve be­de­nen yo­rul­mak­ta ve ken­di­le­ri­ne ay­rı­lan bir ta­til za­ma­nı ol­ma­dı­ğın­dan do­la­yı ye­te­rin­ce din­le­ne­me­mek­te­dir­ler. Bu du­rum, mu­ha­se­be iş­lem­le­ri­nin, ma­li iş­lem­le­rin ve di­ğer çe­şit­li iş­le­rin ve­ri­mi­ni dü­şür­mek­te, dü­zen­li ola­rak yü­rü­tül­me­si­ni en­gel­le­mek­te, ül­ke eko­no­mi­si­ne ve sos­yal ha­ya­ta olum­suz et­ki­le­ri ol­mak­ta­dır.

Ana­ya­sa’mız­da be­lir­til­di­ği üze­re, dev­let, ça­lış­ma ha­ya­tı­nın stan­dart­la­rı­nı yük­selt­mek, ça­lış­ma ha­ya­tı­nı ge­liş­tir­mek ve ça­lış­ma ba­rı­şı­nı sağ­la­mak, ça­lış­ma­yı des­tek­le­mek ve ça­lı­şan­la­rı ko­ru­mak için ge­rek­li ted­bir­le­ri al­mak zo­run­da­dır. Ay­rı­ca, din­len­me­nin her ça­lı­şa­nın hak­kı ol­du­ğu da Ana­ya­sa’mız­ca açık­ça be­lir­til­miş­tir.

Ya­sa tek­li­fim­de be­lirt­ti­ğim söz ko­nu­su ma­li ta­til uy­gu­la­ma­sıy­la, baş­ta Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ol­mak üze­re, Sos­yal Si­gor­ta­lar Ku­ru­mu, çe­şit­li ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile 3568 sa­yı­lı Ya­sa’da be­lir­ti­len mes­lek men­sup­la­rı, ver­gi da­ire­si ve sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mu ça­lı­şan­la­rı ta­til ya­pa­bi­le­cek olup, ça­lış­ma­la­rın da­ha dü­zen­li ve ve­rim­li ol­ma­sı sağ­la­na­cak­tır. Ta­til sü­re­si­nin tem­muz ayın­da üç haf­ta ola­rak be­lir­len­me­si se­be­biy­le de, mev­cut iş­ler­de ge­cik­me ol­ma­ya­cak, hiz­met­le­rin ak­sa­ma­sı ve dur­ma­sı gi­bi bir du­rum or­ta­ya çık­ma­ya­cak, as­garî dü­zey­de be­lir­le­ne­cek olan nö­bet­çi per­so­nel­ler va­sı­ta­sıy­la ya­sal iş­lem­le­rin ve dü­zen­le­me­le­rin de­vam et­me­si sağ­lan­mış ola­cak­tır.

Ül­ke eko­no­mi­mi­zin te­mel taş­la­rın­dan olan, büt­çe ge­lir­le­ri­mi­zin yüz­de 90’ını teş­kil eden ver­gi ge­lir­le­ri­mi­zin ta­hak­kuk ve tah­si­la­tı­nı ya­pan kut­sal mes­lek men­sup­la­rı­na, ar­tık, ad­li­ye men­sup­la­rı­na yıl­lar­dan be­ri ve­ri­len ad­li ta­til hak­kı gi­bi bir ta­ti­lin ma­li ta­til ola­rak ve­ril­me­si­nin za­ma­nı çok­tan gel­miş ve geç­miş­tir bi­le. Bu hak­kın ka­za­nı­la­bil­me­si için, şu an­da gö­rüş­mek­te ol­du­ğu­muz ma­li ta­til ila­nıy­la il­gi­li ya­sa­nın Mec­li­si­miz­ce ka­bul edil­me­si ge­rek­mek­te­dir.

Kal­dı ki, 9-10 Ekim 2004 ta­ri­hin­de ya­pı­lan TÜR­MOB’un 15’in­ci Ge­nel Ku­ru­lun­da, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ile Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı­mız Sa­yın De­niz Bay­kal ko­nuş­ma­la­rın­da, her iki­si de, mes­lek men­sup­la­rı­na ma­li ta­til sö­zü ver­miş­ler­dir; açık­ça, res­men ma­li ta­til ilan et­miş­ler­dir. Ba­kı­nız, ara­dan tam iki yıl geç­ti. Bu haf­ta so­nu cu­mar­te­si-pa­zar gü­nü 17’nci TÜR­MOB Ge­nel Ku­ru­lu var. Bu­ra­dan AKP’li mil­let­ve­kil­le­ri­ne ve AKP Gru­bu­na ses­le­ni­yo­rum: İki yıl­dır ne­re­dey­di­niz? İki yıl ön­ce­sin­de 2004 Ekim ayın­da ya­pı­lan 15’in­ci TÜR­MOB Ge­nel Ku­ru­lun­da Baş­ba­ka­nın ver­miş ol­du­ğu ma­li ta­til sö­zü­nün ar­ka­sın­da bu­gü­ne ka­dar ne­den dur­ma­dı­nız? Ne­den bu ko­nuy­la il­gi­li bir ka­nun tek­li­fi­ni bu­gü­ne ka­dar Mec­li­se ver­me­di­niz? Ne­den ge­çen haf­ta, an­cak dört beş gün ka­la -önü­müz­de­ki haf­ta so­nun­da TÜR­MOB’un Ge­nel Ku­ru­lu var- ka­nun tek­li­fi­ni Mec­li­se ve­re­bil­di­niz? Ne­den mi; şim­di, te­le­viz­yon­la­rı ba­şın­da bu­lu­nan tüm mes­lek­taş­la­rı­ma bu­ra­dan bu­nu açık­la­mak is­ti­yo­rum. Şah­sım, mes­lek men­su­bu olan bir Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Mil­let­ve­ki­li ola­rak, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nım De­niz Bay­kal’ın 2004 Ekim ayın­da ya­pı­lan 15’in­ci TÜR­MOB Ge­nel Ku­ru­lun­da ver­miş ol­du­ğu ma­li ta­til sö­zü­nü ye­ri­ne ge­tir­mek ve ger­çek­leş­tir­mek için 3 Ocak 2006 ta­ri­hin­de, tam do­kuz ay ev­vel ma­li ta­til ila­nıy­la il­gi­li ka­nun tek­li­fi­mi Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ne ver­dim.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Lüt­fen ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yı­nız.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (De­vam­la) – Ne­den ver­dim; çün­kü, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Sa­yın De­niz Bay­kal 2004 yı­lın­da TÜR­MOB’un 15’in­ci Ge­nel Ku­ru­lun­da Baş­ba­kan­la bir­lik­te ma­li ta­til ilan edil­me­si sö­zü ver­miş­ler­di. Ben de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li bir mil­let­ve­ki­li ola­rak ve 3568 sa­yı­lı Ya­sa’ya ta­bi bir mes­lek men­su­bu mil­let­ve­ki­li ola­rak bu sö­zün ge­re­ği­ni yap­tım ve do­kuz ay ev­vel ko­nu­yu gün­de­me ta­şı­dım ve bek­le­dim. Tam 9 ay­dan be­ri bek­li­yo­rum, bu ka­nun tek­li­fi­ni AKP ne za­man gün­de­me in­di­re­cek; ama, ne ya­zık ki, tam do­kuz ay geç­ti ve İk­ti­dar da böy­le bir gün­de­me al­ma­dı. Ben de mil­let­ve­ki­li ola­rak Mec­lis İç­tü­zü­ğü­nün 37’nci mad­de­si­ne gö­re doğ­ru­dan gün­de­me alın­ma hak­kı­mı kul­lan­dım. Kırk­beş gün geç­tik­ten son­ra gün­de­me ala­bi­li­yor­su­nuz. İç­tü­zü­ğün 37’nci mad­de­si­ne gö­re kul­lan­dım ve doğ­ru­dan Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de gö­rü­şül­me­si için ge­çen haf­ta baş­vu­ru­da bu­lun­dum. Ve gö­rüş­me ya­pı­la­bil­me­si için ge­çen haf­ta per­şem­be gü­nü ka­bul edil­di ve bu haf­ta sa­lı gü­nü gün­de­me alın­ma­sı ka­bul edil­di. Ve Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lun­da gö­rü­şü­le­ce­ği ke­sin­le­şin­ce olan­lar ol­du. AKP’nin ar­tık bu ko­nu­yu sav­sak­la­ya­cak hâli kal­ma­dı; çün­kü, bu haf­ta so­nu TÜR­MOB’un 17’nci Ge­nel Ku­ru­lu ya­pı­la­cak. Baş­ba­kan, Ma­li­ye Ba­ka­nı, TÜR­MOB Ge­nel Ku­ru­lun­da ya­pa­ca­ğı ko­nuş­ma­sın­da ne di­ye­cek? İki se­ne ev­vel ver­miş ol­du­ğu söz­le il­gi­li ne di­ye­cek? Hiç­bir şey yok! Ge­nel Ku­rul­da mes­lek men­sup­la­rı de­mez­ler mi: “Sa­yın Baş­ba­kan, ne ol­du bi­ze iki yıl ev­vel ver­miş ol­du­ğu­nuz söz? Tek ba­şı­na ik­ti­dar­sı­nız, hat­ta üç­te 2 ço­ğun­luk­su­nuz, is­te­di­ği­niz ka­nun­la­rı 24 sa­at geç­me­den bi­le Mec­lis gün­de­mi­ne ge­ti­ri­yor­su­nuz!” Onun için, bu­gün be­nim ka­nun tek­li­fi­min 37’nci mad­de­den gö­rü­şü­le­ce­ği ke­sin­le­şin­ce, AKP Gru­bun­ca, apar to­par ma­li ta­til ya­sa tek­lif­le­ri dört beş gün ev­vel Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ne ve­ril­di. Ba­kı­nız, bu­ra­da, 25’in­de, 28’in­de, 29’un­da ve­ri­li­yor ar­ka­daş­lar. Ve­ril­di ve bir­leş­ti­ri­le­rek ya­rın da Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da gün­de­me alın­ma­sı bir­den­bi­re ka­bul edi­li­ver­di. Ne­den ka­bul edil­di? Biz Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li­ler ola­rak… Eğer ben ka­nun tek­li­fi­min 37’nci mad­de­den TÜR­MOB Ge­nel Ku­ru­lun­dan ev­vel bu­gün gün­de­me alın­ma­sı­nı is­te­me­sey­dim böy­le bir şey ola­cak mıy­dı, so­ru­yo­rum siz­le­re. Ol­ma­ya­cak­tı. İki yıl­dan be­ri ol­ma­mış.

BAŞ­KAN – Sa­yın De­ve­ci­ler, son cüm­le­ni­zi ri­ca ede­yim.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (De­vam­la) – Ta­mam.

Ne­re­dey­di­niz?! İki yıl ev­vel ver­di­ği­niz sö­zü iki yıl­dır ni­ye tut­ma­dı­nız?! Ta­bii ki bu haf­ta so­nu TÜR­MOB Ge­nel Ku­ru­lu ya­pı­la­cak. CHP’li bir mil­let­ve­ki­lin­ce TÜR­MOB Ge­nel Ku­ru­lun­dan ev­vel ma­li ta­til ka­nun tek­li­fi gün­de­me ge­ti­ril­di ve gö­rü­şü­le­cek ve ka­rar ve­ri­le­cek!.. Sı­kış­tı­nız; ne ya­pa­ca­ğı­nı­zı şa­şır­dı­nız. Onun için bir­den­bi­re ya­rın­ki ko­mis­yon gün­de­mi­ne alı­ver­di­niz.

ALİM TUNÇ (Uşak) – Te­şek­kür et… Te­şek­kür et…

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (De­vam­la)- Şim­di so­ru­yo­rum siz­le­re… Ba­kı­nız, ya­rın­ki ko­mis­yon gün­de­mi­nin bi­rin­ci sı­ra­sı­na be­nim ka­nun tek­li­fi­mi al­mış­sı­nız. Şu an­da bu­ra­da gö­rü­şü­yo­ruz. Ko­mis­yo­na ge­rek kal­mak­sı­zın, bu­ra­da, eğer sa­mi­miy­se­niz… Çün­kü, sa­mi­mi olup ol­ma­dı­ğı­nı­zı şim­di oy­la­ma­da an­la­ya­ca­ğım. Mec­lis gün­de­mi­ne, ya­rın­ki ko­mis­yon gün­de­mi­ne Ali Ke­mal De­ve­ci­ler’in…

BAŞ­KAN – Sa­yın De­ve­ci­ler, 4 da­ki­ka ol­du; son cüm­le­ni­zi ri­ca edi­yo­rum. Mak­sat hâsıl ol­muş­tur.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (De­vam­la) – Bi­ti­ri­yo­rum.

Ka­nun tek­li­fi bi­rin­ci sı­ra­da. Bu­ra­da ve­re­ce­ği­niz oy­lar­la sa­mi­mi olup ol­ma­dı­ğı­nı­zı an­la­ya­ca­ğım. Ret mi ede­cek­si­niz ka­bul mü ede­cek­si­niz bil­mi­yo­rum; ama, ret ve­re­cek olur­sa­nız hiç inan­dı­rı­cı ol­ma­ya­cak.

Bu­ra­da şu­nu söy­le­mek is­ti­yo­rum: İn­şal­lah, hep be­ra­ber, ver­miş ol­du­ğu­nuz, iki ay­rı ge­nel baş­ka­nın ver­miş ol­du­ğu sö­zü bu­ra­da tu­ta­rız, hep bir­lik­te bu ya­sa­yı ka­bul ede­riz ve söz­de kal­maz.

Ma­li Ta­til Ka­nun Tek­li­fi, baş­ta TÜR­MOB ca­mi­ası­na ol­mak üze­re tüm mes­lek­taş­la­rı­ma, ver­gi da­ire­le­ri­ne, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu per­so­ne­li­ne ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum; sev­gi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın De­ve­ci­ler.

Öner­ge üze­rin­de Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Öz­yü­rek’in de söz ta­le­bi var.

Bu­yu­run Sa­yın Öz­yü­rek.

MUS­TA­FA ÖZ­YÜ­REK (Mer­sin) – Sa­yın Baş­kan, say­gı­de­ğer mil­let­ve­kil­le­ri; ma­li ta­til­le il­gi­li ka­nun tek­li­fi­nin gün­de­me alın­ma­sı ko­nu­sun­da söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum; Yü­ce He­ye­ti­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Bu ma­li ta­til ih­ti­ya­cı ne­re­den çık­tı, ni­çin böy­le bir ka­nun tek­li­fiy­le kar­şı kar­şı­ya­yız, iz­ni­niz­le, o ko­nu­da kı­sa bir bil­gi ve­re­yim: Avu­kat olan, mes­lek­ten ge­len ar­ka­daş­la­rı­mız, bel­ki ad­li ta­til­le bu­nu ben­zer­lik ku­ra­rak bir yo­rum ya­pa­bi­lir­ler; ama, bu bi­raz da­ha fark­lı bir ta­til yön­te­mi. Çün­kü, özel­lik­le ser­best mu­ha­se­be­ci­ler, ser­best mu­ha­se­be­ci ma­li mü­şa­vir­ler ve ye­min­li ma­li mü­şa­vir­ler ser­best ça­lı­şan in­san­lar­dır. O ne­den­le, bun­la­ra şu ta­rih­ler ara­sın­da ta­til ya­pa­cak­sı­nız di­ye bir ya­sal dü­zen­le­me ol­maz. O, ta­ti­li­ni is­te­di­ği gi­bi dü­zen­ler. Yal­nız, ma­li ta­til di­ye ad­lan­dır­dı­ğı­mız sü­re­de, özel­lik­le mes­lek men­sup­la­rı­na bü­yük an­gar­ya­lar, yük­ler yük­le­yen ver­gi be­yan­na­me­le­ri, çe­şit­li bil­dir­ge­ler, ver­gi in­ce­le­me­le­ri, SSK bil­dir­ge­le­ri, BAĞ-KUR bil­dir­ge­le­ri gi­bi gö­rev­le­ri o ma­li ta­til sü­re­sin­de er­te­le­yen bir dü­zen­le­mey­le kar­şı kar­şı­ya­yız. O er­te­le­me­yi siz ya­par­sı­nız -Yü­ce Mec­li­sin önü­ne ge­len tek­li­fin özü bu­dur- on­dan son­ra, ser­best mes­lek men­su­bu olan ma­li mü­şa­vir­ler, di­le­dik­le­ri gi­bi ta­til­le­ri­ni ayar­lar­lar.

Bu ko­nu­nun Yü­ce Mec­lis­te ko­nu­şu­lu­yor ol­ma­sı, bir ka­nun tek­li­fi ha­lin­de gel­me­si ve ya­rın Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da ar­ka­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te be­nim de ver­di­ğim bir öner­ge­nin de gö­rü­şü­lü­yor ol­ma­sın­dan bü­yük mut­lu­luk duy­dum; çün­kü, bu “ma­li ta­til” kav­ra­mı­nı ilk or­ta­ya atan ki­şi be­nim; TÜR­MOB Ge­nel Baş­kan­lı­ğı yap­tı­ğım dö­nem­de, ar­ka­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te bu kav­ra­mı gün­de­me ge­tir­dik. Bu kav­ram gün­de­me gel­di­ğin­de, pek çok çev­re “ne­re­den çık­tı, ma­li ta­til olur mu” de­di­ler; fa­kat, ıs­rar­lı ta­lep­le­ri­miz, her TÜR­MOB ge­nel ku­ru­lun­da­ki açık­la­ma­la­rı­mız çer­çe­ve­sin­de, bu­gün, bu nok­ta­ya ka­dar ko­nu­yu ge­tir­dik.

Sa­yın De­ve­ci­ler de açık­la­dı­lar, 2004 yı­lın­da, TÜR­MOB Ge­nel Ku­ru­lu­na Sa­yın Baş­ba­kan ka­tıl­mış­tı, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Sa­yın De­niz Bay­kal ka­tıl­mış­tı. Biz, Sa­yın Bay­kal’la yan ya­na otu­rur­ken, Sa­yın Baş­ba­kan de­di ki: “Bu ma­li ta­dil­de çok ıs­rar­lı ca­mia, gör­dü­ğüm ka­da­rıy­la, böy­le bir söz ver­sek; ya­ni, ik­ti­dar ve mu­ha­le­fet ola­rak, ma­li ta­ti­li ya­sa­laş­tı­ra­ca­ğız sö­zü­nü ver­sek ne der­se­niz” de­di. O da -Sa­yın Ge­nel Baş­kan- “uy­gun olur” de­di. Sa­yın Baş­ba­kan bu sö­zü ver­di, müt­hiş al­kış al­dı; Sa­yın De­niz Bay­kal bu sö­zü ver­di, müt­hiş al­kış al­dı; ara­dan iki yıl geç­ti or­ta­ya -ta­bii, Mec­li­si­mi­zin ça­lış­ma yön­te­mi iti­ba­riy­le ne ya­zık ki, ka­nun tek­lif­le­ri­ne pek iti­bar edil­mi­yor- bir ta­sa­rı gel­me­si ge­re­kir­di; o ta­sa­rı gel­me­di. İş­te, bu cu­mar­te­si gü­nü TÜR­MOB Ge­nel Ku­ru­lu var. TÜR­MOB Ge­nel Ku­ru­lun­da, is­ter is­te­mez, bu ko­nu gün­de­me ge­le­cek; çün­kü, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si­nin Ge­nel Baş­ka­nı ve Baş­ba­kan söz ver­miş, Ana­mu­ha­fe­let Par­ti­si­nin Ge­nel Baş­ka­nı söz ver­miş; hâlâ en­gel ne? Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nı­mız De­niz Bay­kal da “böy­le bir söz ver­miş­tik, ne ol­du” di­ye, ba­na, za­man za­man sor­du. Ar­ka­daş­la­rı­mı­zın öner­ge­le­ri var, bi­zim öner­ge­le­ri­miz var, in­şal­lah gün­de­me alı­nır di­ye bek­li­yo­ruz, di­ye ce­vap­lar ve­ri­yor­dum. Şim­di, bu Ge­nel Ku­rul ve­si­le­siy­le, iş­te, Sa­yın De­ve­ci­ler’in bu tek­li­fi­nin de Ge­nel Ku­ru­la in­me­si ne­de­niy­le bir hız ka­zan­dı. Umu­yo­rum ve di­li­yo­rum ki, bu ka­nun tek­li­fi­ni bu­ra­da gün­de­me alı­rız ve hız­lı bir şe­kil­de ya­sa­laş­tı­rıl­ma­sı­nı sağ­la­rız. Bu, sa­de­ce mes­lek men­sup­la­rı­na ta­nı­nan bir hak de­ğil. Şim­di, ver­gi da­ire­si ça­lı­şan­la­rı, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu ça­lı­şan­la­rı, iş­te, iş­siz­lik si­gor­ta­sı­na fi­lan ba­kan bi­rim­ler de, özel­lik­le yaz ay­la­rın­da, iş­le­rin yo­ğun­lu­ğu ne­de­niy­le doğ­ru dü­rüst bir ta­til ya­pa­mı­yor­lar. Yaz ay­la­rı, bi­li­yor­su­nuz…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

MUS­TA­FA ÖZ­YÜ­REK (De­vam­la) – Ta­mam­lı­yo­rum Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Efen­dim, lüt­fen, ta­mam­la­yın.

MUS­TA­FA ÖZ­YÜ­REK (De­vam­la) - …ver­gi de­ne­tim ele­man­la­rı­nın, Ma­li­ye mü­fet­tiş­le­ri­nin, he­sap uz­man­la­rı­nın, ge­lir­ler kon­tro­lör­le­ri­nin, ver­gi de­net­men­le­ri­nin çok tef­ti­şe çık­tı­ğı, tur­ne­ye çık­tı­ğı ay­lar­dır ve tam ta­ti­le ni­yet­le­nen bir mü­kel­le­fi, onun mü­şa­vi­ri­ni der­hal şe­ye da­vet eder­ler “ge­lin, ver­gi­le­ri­ni­zi in­ce­le­ye­ce­ğiz, he­sap­la­rı­nı­zı in­ce­le­ye­ce­ğiz…” O da ta­ti­li­ni ya­rım ke­sip gel­mek du­ru­muy­la kar­şı kar­şı­ya ka­lır. Onun için, hiç yok­sa -be­nim tek­li­fim bir ay­dır, Sa­yın De­ve­ci­ler’in tek­li­fi üç haf­ta­dır- ba­zı tek­lif­ler var fark­lı fark­lı, bun­lar üze­rin­de bir uz­laş­ma sağ­la­na­bi­lir; ama, üç haf­ta­dan az bir sü­re­yi ta­til ilan edi­yo­ruz de­mek, bir şey ya­pı­yor­muş gi­bi gö­rü­nüp hiç­bir şey yap­ma­mak­tır. O ne­den­le, iş­te “on­dört gün ol­sun” di­ye İk­ti­dar Par­ti­si­ne men­sup ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin ka­nun tek­lif­le­ri var. Bun­lar, ger­çek­ten bir al­dat­ma­ca olur; bu yo­la git­me­mek la­zım. Ma­dem­ki bir ca­mi­aya iki par­ti­nin ge­nel baş­ka­nı söz ver­miş­tir, öy­ley­se, an­lam­lı bir dü­zen­le­me yap­ma­mız la­zım. Sırf ge­nel baş­kan­la­rı al­dat­mak, on­la­rı, iş­te, söz ver­miş­ti­niz, bak bu­nun ge­re­ği­ni ya­pı­yo­ruz de­yip hiç­bir şey yap­ma­mak uy­gun ol­maz, ya­kı­şık al­maz. O ne­den­le, hem sa­de­ce ver­gi ka­nun­la­rın­dan kay­nak­la­nan ver­gi­sel ödev­le­ri de­ğil, ay­nı za­man­da SSK bil­dir­ge­le­ri­ni, BAĞ-KUR’la il­gi­li bil­dir­ge­le­ri ve di­ğer bil­dir­ge­le­ri de üç haf­ta­lık sü­re­de er­te­le­yen bir dü­zen­le­me ya­par­sak, ma­li ta­til yap­mış olu­ruz ve bu çer­çe­ve­de de, iki ge­nel baş­ka­nın, hem Baş­ba­kan Sa­yın Er­do­ğan’ın hem de…

BAŞ­KAN – Sa­yın Öz­yü­rek, lüt­fen…

MUS­TA­FA ÖZ­YÜ­REK (De­vam­la) – Ta­mam Sa­yın Baş­ka­nım.

…Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Sa­yın De­niz Bay­kal’ın ver­dik­le­ri sö­zün ge­re­ği ye­ri­ne ge­ti­ri­lir.

Bu ta­le­bi­miz sa­de­ce iki ge­nel baş­ka­nın ver­di­ği sö­zün ge­re­ği ola­rak de­ğil, bir ih­ti­yaç ola­rak, ser­best mu­ha­se­be­ci­le­rin, ser­best mu­ha­se­be­ci ma­li mü­şa­vir­le­rin, ver­gi da­ire­sin­de ça­lı­şan­la­rın, sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mun­da ça­lı­şan­la­rın ve ver­gi in­ce­le­me­si ya­pa­cak kim­se­le­rin de in­san­ca bir ta­til yap­ma­sı için zo­run­lu­dur.

Bu tek­li­fe an­la­yış gös­te­re­ce­ği­ni­zi, gün­de­me ala­ca­ğı­nı­zı umu­yor, Yü­ce He­ye­ti­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Öz­yü­rek.

Öner­ge üze­rin­de­ki ko­nuş­ma­lar ta­mam­lan­mış­tır.

Şim­di, öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­me­miş­tir.

İkin­ci öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

*11.- İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Er­sin’in, Her Yıl Ekim Ayı­nın İlk Haf­ta­sı­nın Uyuş­tu­ru­cu ile Mü­ca­de­le ve Eği­ti­mi Haf­ta­sı Ol­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi­nin (2/308) doğ­ru­dan gün­de­me alın­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (4/403)*

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

(2/308) esas nu­ma­ra­lı ka­nun tek­li­fi­min, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si İç­tü­zü­ğü­nün 37 nci mad­de­si ge­re­ğin­ce doğ­ru­dan gün­de­me alın­ma­sı hu­su­su­nu say­gı­la­rım­la arz ede­rim.

Ah­met Er­sin

İz­mir

BAŞ­KAN – İz­mir Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Er­sin, öner­ge sa­hi­bi ola­rak söz is­te­miş­tir.

Bu­yu­run efen­dim. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz 5 da­ki­ka.

AH­MET ER­SİN (İz­mir) – Sa­yın Baş­kan, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri; dün­ya­nın önem­li bir so­ru­nu, Tür­ki­ye’nin çok önem­li bir so­ru­nuy­la il­gi­li, uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­ma­sı so­ru­nuy­la il­gi­li ve bu so­run­la mü­ca­de­le et­me­ye bir kat­kı ver­mek ama­cıy­la ha­zır­la­dı­ğım ya­sa tek­li­fi ne­de­niy­le, bu tek­li­fi siz­le­re an­la­ta­bil­mek umu­duy­la ve siz­le­rin des­te­ği­ni is­te­mek ama­cıy­la söz al­dım; he­pi­ni­zi say­gı­la­rım­la se­lam­lı­yo­rum.

An­cak, de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, izin ve­rir­se­niz, bir üzün­tü­mü de söy­le­mek is­ti­yo­rum.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin ve bu Mec­li­si oluş­tu­ran mil­let­ve­kil­le­ri­nin baş­ta ge­len gö­re­vi ya­sa yap­mak; ama, bu ya­sa yap­mak te­ri­mi sa­de­ce hü­kü­met ta­sa­rı­la­rı­nı ya­sa­laş­tır­mak di­ye an­la­şı­lı­yor ol­ma­lı ki mil­let­ve­kil­le­ri­nin ver­di­ği ka­nun tek­lif­le­ri hiç­bir şe­kil­de ka­le alın­mı­yor. Biz­ler, özel­lik­le mu­ha­le­fet par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri araş­tır­ma­la­rı­mı­zı ya­pa­rak, emek ve­re­rek bir ka­nun tek­li­fi ha­zır­lı­yo­ruz, bir ih­ti­yaç­tan do­ğan ka­nun tek­li­fi ha­zır­lı­yo­ruz, bu­nu Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­na ve­ri­yo­ruz, Mec­lis Baş­kan­lı­ğı il­gi­li ko­mis­yo­na ha­va­le edi­yor, ama il­gi­li ko­mis­yo­na gi­den ka­nun tek­li­fi çöp ku­tu­su­na en ya­kın olan çek­me­ce­ye atı­lı­yor ve öy­le­ce ka­lı­yor.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, mil­let­ve­kil­le­ri­nin et­ki­siz ko­nu­ma ge­ti­ril­me­si­ne, mil­let­ve­kil­le­ri­nin zur­na­nın son de­li­ği ol­ma­sı­na izin ver­mek, bu yön­te­mi sür­dür­mek son de­re­ce yan­lış­tır. Ya­ni, ha­zır­la­nan, özel­lik­le de mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ka­nun tek­lif­le­ri yıl­lar­ca ele alın­mı­yor­sa, bu­ra­da bir so­run var de­mek­tir.

Şim­di si­ze an­la­ta­ca­ğım, an­lat­ma­ya ça­lış­tı­ğım ka­nun tek­li­fi­nin, siz­le­re açık­la­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım ka­nun tek­li­fi­nin ta­ri­hi 6 Tem­muz 2004 ve bu ka­nun tek­li­fi uyuş­tu­ru­cu gi­bi Tür­ki­ye’nin çok önem­li bir so­ru­nu­na, bu so­run­la il­gi­li mü­ca­de­le­ye eği­tim aya­ğıy­la des­tek ver­me­yi amaç­la­yan bir ka­nun tek­li­fi. Ama, yir­mi­ye­di ay­dan be­ri il­gi­li ko­mis­yon­da bek­li­yor ve bir tür­lü ele alın­mı­yor.

Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­na bir so­ru öner­ge­siy­le, bu dört yıl­da mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan kaç ta­ne ka­nun tek­li­fi ve­ril­di­ği­ne ve bun­la­rın akı­bet­le­ri­nin ne ol­du­ğu­na iliş­kin bir so­ru öner­ge­si ve­re­ce­ğim. Ba­ka­lım, so­nuç­ta, mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri­ne ve­ri­len öne­min, mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri­ni zur­na­nın son de­li­ği ola­rak de­ğer­len­di­ren an­la­yı­şın ne ol­du­ğu­nu bü­tün Tür­ki­ye öğ­ren­sin.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, ge­rek Bir­leş­miş Mil­let­ler ve ge­rek­se Em­ni­yet Teş­ki­la­tı­mı­zın tes­pit­le­ri­ne gö­re, Tür­ki­ye’de uyuş­tu­ru­cu kul­lan­ma ya­şı 11’e, ya­ni, il­köğ­re­tim sı­ra­la­rı­na ka­dar in­miş­tir ve özel­lik­le de li­se öğ­ren­ci­le­ri ara­sın­da es­rar, ero­in ve hap kul­la­nı­mı hız­la art­mak­ta­dır.

Uyuş­tu­ru­cu tra­fi­ğin­de Tür­ki­ye da­ha ön­ce bir ge­çiş ül­ke­si, tran­sit ül­ke iken, son bir­kaç yıl­dan be­ri, özel­lik­le de son iki üç yıl­dan be­ri, Tür­ki­ye, dün­ya­nın sa­yı­lı üre­tim ve de­po­la­ma mer­ke­zi ha­li­ne gel­di. Ge­rek Av­ru­pa Bir­li­ği­nin ha­zır­la­dı­ğı ra­por­lar­dan, ge­rek­se Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ra­por­lar­dan bu so­nuç­la­rı çı­ka­ra­bi­li­yo­ruz.

Ço­cuk ve genç nü­fu­su­mu­zun yo­ğun­lu­ğu, eği­tim­siz­li­ği ve ya­şa­nan sos­yo­eko­no­mik so­run­lar, uyuş­tu­ru­cu ta­cir­le­ri için son de­re­ce uy­gun ko­şul­lar oluş­tur­mak­ta ve iş­tah­la­rı­nı ka­bart­mak­ta­dır. Do­la­yı­sıy­la, Tür­ki­ye, uyuş­tu­ru­cu mad­de üre­ten ve sa­tan­lar için çok ve­rim­li bir pa­zar ve al­tın ma­de­ni du­ru­mun­da­dır.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, alı­nan ön­lem­le­rin ye­ter­siz ol­ma­sı, sa­de­ce po­li­si­ye ön­lem­ler­le ye­ti­nil­me­si ne­de­niy­le, ül­ke­miz­de uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­mı gi­de­rek yay­gın­laş­mak­ta­dır. Ni­te­kim, Em­ni­yet ra­por­la­rı­na gö­re, 2004 yı­lı iti­ba­riy­le, ül­ke­miz­de, uyuş­tu­ru­cu mad­de kul­la­nan­la­rın sa­yı­sın­da, bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 200 ar­tış var ve uyuş­tu­ru­cu­dan ya­şa­mı­nı yi­ti­ren­le­rin sa­yı­sın­da da, yi­ne 2004 yı­lı iti­ba­riy­le, bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 400 ar­tış var.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Bu­yu­run efen­dim.

AH­MET ER­SİN (De­vam­la) – Ya­ni, ço­cuk­la­rı­mı­zı ve genç­le­ri­mi­zi ze­hir­le­yen ve do­la­yı­sıy­la top­lu­mu çü­rü­ten uyuş­tu­ru­cu teh­li­ke­si bir çığ gi­bi bü­yü­ye­rek üs­tü­mü­ze ge­li­yor ma­ale­sef; an­cak, dev­le­ti­mi­zin bu teh­li­ke­yi fark et­ti­ği­ni ve ye­ter­li bir mü­ca­de­le yü­rüt­tü­ğü­nü söy­le­mek son de­re­ce zor. Sa­de­ce po­li­si­ye ön­lem­ler­le ve­ri­len mü­ca­de­le­nin uyuş­tu­ru­cu üre­ti­mi­nin ve kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­ma­sı­nı ön­le­ye­me­di­ği or­ta­da.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, po­li­si­ye ön­lem­ler­le za­rar­sız ha­le ge­ti­ri­len üre­ti­ci ve sa­tı­cı­la­rın ye­ri­ni ye­ni­le­ri al­mak­ta­dır ve bu yön­tem­le ve­ri­len mü­ca­de­le bir kı­sır dön­gü ola­rak de­vam edi­yor.

Ça­ğın ve­ba­sı olan uyuş­tu­ru­cu­ya kar­şı po­li­si­ye ön­lem­ler, eği­tim­le des­tek­le­ne­rek mü­ca­de­le edil­me­si ge­re­kir. Oy­sa, dev­let, ma­ale­sef, uyuş­tu­ru­cu hak­kın­da, ço­cuk­la­rın, genç­le­rin ve an­ne ba­ba­la­rın eği­til­me­si so­ru­nuy­la il­gi­len­mi­yor ve bu so­rum­lu­lu­ğu­nu tam ola­rak ye­ri­ne ge­tir­mi­yor. Eği­tim aya­ğı kul­la­nıl­ma­dı­ğı ve sa­de­ce po­li­si­ye ön­lem­ler­le ye­ti­nil­di­ği için de uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti­nin ge­liş­me­si ve kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­ma­sı bir tür­lü en­gel­le­ne­mi­yor.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, uyuş­tu­ru­cu…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın Er­sin, ek sü­re ver­dim, son cüm­le­ni­zi ri­ca ede­yim.

AH­MET ER­SİN (De­vam­la) – Sa­yın Baş­kan, 2 da­ki­ka da­ha, ta­mam­lı­yo­rum.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run.

AH­MET ER­SİN (De­vam­la) – Te­şek­kür ede­rim.

…kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­ma­sı­na kar­şı ve­ri­len po­li­si­ye ön­lem­le­re kat­kı ver­mek için, bu mü­ca­de­le­nin eği­tim aya­ğı­nı da dev­re­ye so­ka­bil­mek için 6 Tem­muz 2004 ta­ri­hin­de bir ka­nun tek­li­fi ver­dim. Bu ka­nun tek­li­fim… Her yıl ekim ayı­nın ilk haf­ta­sın­da, il­köğ­re­tim okul­la­rı­nın 6, 7 ve 8’in­ci sı­nıf­la­rıy­la, li­se ve den­gi okul­lar­da, Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın de­ne­ti­min­de ve gö­ze­ti­min­de, uyuş­tu­ru­cu mad­de­ler hak­kın­da ço­cuk­la­rı­mı­zın ve genç­le­ri­mi­zin bi­linç­len­di­ril­me­si, uyuş­tu­ru­cu mad­de­le­rin ken­di be­den­le­rin­de, ai­le­le­rin­de ve top­lum­da ne tür so­run­la­ra ne­den ol­du­ğu­na iliş­kin bi­linç­len­di­ril­me­le­ri­ni sağ­la­mak için bir ka­nun tek­li­fi ha­zır­la­dım ve ver­dim. Yir­mi­ye­di ay­dan be­ri bu ka­nun tek­li­fi ko­mis­yon­da bek­le­ti­li­yor.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, bu­nun, bu ka­nun tek­li­fi­nin si­ya­si bir ya­nı yok­tur.

BAŞ­KAN – Sa­yın Er­sin…

AH­MET ER­SİN (De­vam­la) – Bi­ti­ri­yo­rum efen­dim.

BAŞ­KAN – Sa­yın Er­sin, bir da­ki­ka­nı­zı ri­ca ede­yim.

37’nci mad­de, sü­re­sin­de ko­mis­yo­na gel­me­yen bir ya­sa­nın Ge­nel Ku­ru­la in­me usu­lü. Bu­ra­da ya­sa­yı mü­za­ke­re et­mi­yo­ruz. Uzun uzun an­lat­ma­nı­za ge­rek yok.

Si­ze 2 de­fa sü­re ver­dim. Ri­ca edi­yo­rum, son cüm­le­niz.

AH­MET ER­SİN (De­vam­la) – Son söz­le­ri­mi söy­lü­yo­rum.

BAŞ­KAN – Ka­nun gö­rü­şü­lür­ken is­te­di­ği­ni­zi söy­ler­si­niz.

AH­MET ER­SİN (De­vam­la) – Ka­nu­nun gö­rü­şü­lüp gö­rü­şül­me­ye­ce­ği bel­li de­ğil ki Sa­yın Baş­ka­nım.

O ne­den­le, de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, bu ka­nun tek­li­fi­nin gün­de­me alın­ma­sı ko­nu­sun­da yar­dım­cı ol­ma­nı­zı ri­ca edi­yo­rum ve gün­de­me alın­dık­tan son­ra da kı­sa bir sü­re­de ka­nun­laş­ma­sı için yar­dım­la­rı­nı­zı ri­ca edi­yo­rum.

Ço­cuk­la­rı­mı­zın ve genç­le­ri­mi­zin kur­ta­rıl­ma­sın­da, bu ça­ğın ve­ba­sı olan uyuş­tu­ru­cu ba­tak­lı­ğı­na düş­me­me­le­ri için Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri­nin de üzer­le­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­la­rı ge­re­kir di­ye dü­şü­nü­yo­rum.

Ve­re­ce­ği­ni­zi um­du­ğum des­te­ği­niz için şim­di­den te­şek­kür eder, he­pi­ni­ze say­gı­lar su­na­rım. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Er­sin.

Şah­sı adı­na De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Mus­ta­fa Ga­zal­cı.

Bu­yu­run Sa­yın Ga­zal­cı. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz 5 da­ki­ka.

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­niz­li) – Sa­yın Baş­kan, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri; İz­mir Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ah­met Er­sin’in, ekim ayı­nın ilk haf­ta­sı­nın “Uyuş­tu­ru­cuy­la Mü­ca­de­le ve Eği­tim Haf­ta­sı” ol­ma­sı­nı, bu­nun ge­re­ği ola­rak da il­köğ­re­ti­min 6, 7 ve 8’in­ci sı­nıf­la­rın­da, or­ta­öğ­re­tim sı­nıf­la­rın­da uyuş­tu­ru­cu hak­kın­da ekim ayın­da eği­tim ya­pıl­ma­sı­nı, te­le­viz­yon­lar­da 20 da­ki­ka­yı geç­me­ye­cek bi­çim­de bu ko­nu­da ya­yın­lar ya­pıl­ma­sı­nı is­te­yen bir öne­ri­si var; ben de onu des­tek­le­mek için ki­şi­sel söz al­dım; tü­mü­nü­zü say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, ateş düş­tü­ğü ye­ri ya­kar. Uyuş­tu­ru­cu il­köğ­re­tim okul­la­rı­na ka­dar in­miş­tir. Bir ba­ğım­lı­lık, kö­tü alış­kan­lık, onu ta­nı­ya­rak an­cak yok edi­le­bi­lir; bu da, eği­tim­le olur. Ya­ni, siz, bu be­la­yı, bu kö­tü alış­kan­lı­ğı eğer ço­cuk­la­ra ta­nıt­maz­sa­nız, genç­le­re ta­nıt­maz­sa­nız, ai­le­ye ta­nıt­maz­sa­nız ken­di­li­ğin­den bu alış­kan­lık yok ol­maz.

Ar­ka­da­şım de­min ti­ca­ri yön­le­ri­ni an­lat­tı. Oku­lun için­de, oku­lun kar­şı­sın­da uyuş­tu­ru­cu sa­tan bü­ro­la­rın ol­du­ğu­nu za­man za­man ba­sın­da duy­du­nuz, oku­du­nuz.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, ge­çen yıl okul­lar­da şid­de­ti ya­şa­dık ve beş ayın için­de 14 ta­ne ço­cu­ğu­muz şid­de­te kur­ban git­ti. Unut­ma­ya­lım, olay­lar üs­tü­mü­ze gel­di­ği za­man, ya­şan­dı­ğı za­man de­ğil, ön­ce­den ön­le­mi­ni alır­sak bir an­la­mı var. Şid­det ile uyuş­tu­ru­cu­nun ara­sın­da üs­te­lik, bir ilin­ti de var, bir bağ da var. Ar­ka­da­şı­mın ya­sa öne­ri­si, as­lın­da, Ana­yasa­’nın dev­le­te ver­di­ği gö­re­vin bir ge­re­ği. Ba­kın, Ana­ya­sa’nın 58’in­ci mad­de­sin­de “Genç­li­ğin ko­run­ma­sı” baş­lı­ğıy­la ve­ri­len bö­lüm­de, “dev­let, genç­le­ri al­kol düş­kün­lü­ğün­den, uyuş­tu­ru­cu mad­de­ler­den ko­rur, bu ko­nu­da ge­rek­li ted­bir­le­ri, ön­le­mi alır” di­yor. Pe­ki, ar­ka­da­şım ne di­yor? Ge­lin, bu ko­nu­da eği­tim ya­pa­lım okul­lar­da, bir haf­ta ya­pa­lım ve Tür­ki­ye bun­da ör­nek ol­sun, di­yor. De­ğer­li ar­ka­daş­lar, bun­dan da­ha gü­zel bir öne­ri ola­bi­lir mi, ni­çin des­tek­le­mi­yo­ruz?

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, so­kak ne ise okul da onun bir par­ça­sı­dır. So­kak­ta eğer şid­det var­sa, uyuş­tu­ru­cu var­sa, bu, oku­la da yan­sır. Bu­nu kal­dır­ma­nın yo­lu, hem so­kak­ta ön­lem al­mak­tır hem de okul­da ön­lem al­mak­tır.

Ba­kın, şid­det ya­yın­la­rı­nın art­tı­ğı dö­nem­de ya da uyuş­tu­ru­cu­yu da­ha çok özen­di­ren bir­ta­kım ya­yın­la­rın ol­du­ğu dö­nem­de bu ba­ğım­lı­lık ar­tar, şid­det de ar­tar; ama, ter­si, ba­rış kül­tü­rü­nü ge­ti­rir­se­niz, bu­nun eği­ti­mi­ni ve­rir­se­niz, bu ge­ri­ler.

Ge­çen yıl Ni­san ayın­da, Çan­ka­ya Be­le­di­ye­si, Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­siy­le, bu mad­de ba­ğım­lı­lı­ğı ko­nu­sun­da bir Ame­ri­ka­lı pro­fe­sö­rü ko­nuş­tur­du. Ben de, rast­lan­tı, AKP’den bir mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­şım da var­dı, onun­la be­ra­ber o kon­fe­ran­sı iz­le­dim ve so­nun­da, bir­çok üzü­cü şey­ler an­lat­tı pro­fe­sör. De­di ki: “Ge­ri kal­mış ül­ke­le­re, bu ara­da Tür­ki­ye’ye, si­ga­ra­lar, için­de zift olan, Ame­ri­ka’da sa­tı­şı ya­sak olan bir­ta­kım si­ga­ra­lar -ma­ale­sef bu si­zin de ül­ke­niz baş­ta ol­mak üze­re- bu ül­ke­le­re gön­de­ri­li­yor” de­di.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, ba­kın, dış­ta, iç­te, ço­cuk­la­rı­mı­za, genç­le­ri­mi­ze bir sal­dı­rı var. Bu­nu ön­le­me­nin yo­lu, bu­nun ön­le­mi­ni al­mak­tır, eği­ti­mi­ni yap­mak­tır. Okul­la­rı, fi­zi­ki ola­rak, spor, sa­nat, kül­tür or­ta­mı­na ge­ti­re­cek bir ya­pı­ya ka­vuş­tu­ra­cak­sı­nız. Za­ten, ka­la­ba­lık sı­nıf­lar var, öğ­ret­men ek­sik­li­ği ya­şa­nı­yor, eği­ti­min için­de bin bir dert var.

Si­zin, bu ara­da, ço­cuk­la­rın kö­tü alış­kan­lık­la­rı­nı ön­le­ye­cek bir ya­sa öne­ri­si­ne des­tek ver­me­ni­zi ben di­li­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, ba­kın, bu­gün -söy­le­me­den ede­me­ye­ce­ğim- ga­ze­te­nin bi­rin­de...

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­vam­la) – Bi­ti­ri­yo­rum Sa­yın Baş­kan.

...”ha­ta­da ıs­rar et­mem” di­ye, Sa­yın Millî Eği­tim Ba­ka­nı­nın... Bu çok tar­tı­şı­lı­yor: “Eği­tim” di­ye, ab­dest su­yu­nun al­yu­var­la­rı ar­tır­ma so­ru­nu var­dı; şid­det­le ken­di­si sa­hip çık­tı. De­di ki: “Bu, Al­man­ya’da bir ya­za­rın gö­rü­şü­nü, biz, al­dık, gel­dik, koy­duk.” AKP içe­ri­sin­den, te­şek­kür edi­yo­rum, çok olum­lu gö­rüş bil­di­ren, “bu bir hu­ra­fe­dir” di­yen ar­ka­daş­la­rım da çık­tı “ak­la, bi­li­me uy­gun de­ğil” di­ye. Bu ga­ze­te git­ti, araş­tır­ma yap­tı, ori­ji­nal met­ni bul­du ve dün, onu ya­yım­la­dı. Bu­gün, Sa­yın Ba­kan “Ha­ta­da ıs­rar et­mem” di­yor; ama, de­ğer­li ar­ka­daş­lar, di­yor ki: “Bir ge­nel­ge çı­ka­ra­ca­ğız, o met­ni yok sa­ya­ca­ğız.” Ya­ni, ki­ta­bın için­de o me­tin du­ra­cak. Ba­kın... Ya­ni, bu na­sıl yok say­mak?!

Ge­çen haf­ta da, yi­ne, bir Özel Öğ­re­tim Ku­rum­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü­nün...

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­vam­la) – Bi­ti­ri­yo­rum Baş­ka­nım.

BAŞ­KAN – Sa­yın Ga­zal­cı, siz, ko­nu­nuz dı­şı­na çık­tı­nız.

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­vam­la) – Bi­ti­ri­yo­rum efen­dim, bi­ti­ri­yo­rum.

BAŞ­KAN – Son cüm­le­ni­zi ri­ca edi­yo­rum.

MUS­TA­FA GA­ZAL­CI (De­vam­la) – Pe­ki Baş­ka­nım, çok te­şek­kür edi­yo­rum.

BAŞKAN - Son cümleler...

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) - Sa­yın Öner Gü­ney’in di­lek­çe­sin­de tah­ri­fat ol­du­ğu­nu; ya­ni, boz­ma ol­du­ğu­nu Sa­yın Ba­kan ka­bul et­miş­ti.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, bu mah­ke­me ka­rar­la­rıy­la, bu ka­rar­lar­la -o ka­dar çok ki bun­lar; in­şal­lah, gen­so­ru­da da ko­nu­şu­la­cak- gel­sin, Sa­yın Ba­kan, bu eği­ti­min bu bi­çim­de okul­lar­da ol­ma­dı­ğı­nı ka­bul et­sin, en bü­yük ha­ta­nın ken­di­si ol­du­ğu­nu, ken­di­si­nin tu­tu­mu ol­du­ğu­nu ka­bul et­sin de, hem eği­ti­mi hem de ka­mu­oyu­nu ra­hat­lat­sın di­yo­rum.

Te­şek­kür edi­yo­rum ar­ka­daş­lar. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­riz Sa­yın Ga­zal­cı.

Öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­me­miş­tir.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, gün­de­min “Söz­lü So­ru­lar” kıs­mı­na ge­çi­yo­ruz.

**V.- SO­RU­LAR VE CE­VAP­LAR**

*A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI*

*1.- Art­vin Mil­let­ve­ki­li Yük­sel Çor­ba­cı­oğ­lu’nun, Bar­za­ni ve Ta­la­ba­ni’nin Tür­ki­ye’de­ki sta­tü­sü­ne iliş­kin Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/842)*

BAŞ­KAN - So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Bu öner­ge üç bir­le­şim içe­ri­sin­de ce­vap­lan­dı­rıl­ma­dı­ğın­dan, İç­tü­zü­ğün 98’in­ci mad­de­si­nin son fık­ra­sı uya­rın­ca ya­zı­lı so­ru­ya çev­ri­le­cek­tir. Öner­ge gün­dem­den çı­ka­rıl­mış­tır.

*2.- Ha­tay Mil­let­ve­ki­li İnal Ba­tu’nun, Ba­tı­lı ba­zı ül­ke­le­rin Türk va­tan­daş­la­rı­na vi­ze iş­lem­le­rin­de çı­kar­dı­ğı güç­lük­le­re iliş­kin Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/865)*

BAŞ­KAN - So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Bu öner­ge üç bir­le­şim içe­ri­sin­de ce­vap­lan­dı­rıl­ma­dı­ğın­dan, İç­tü­zü­ğün 98’in­ci mad­de­si­nin son fık­ra­sı uya­rın­ca ya­zı­lı so­ru­ya çev­ri­le­cek­tir. Öner­ge gün­dem­den çı­ka­rıl­mış­tır.

*3.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fah­ret­tin Üs­tün’ün, palm ya­ğı it­ha­la­tı­na iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/892)*

BAŞ­KAN - So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Bu öner­ge de üç bir­le­şim için­de ce­vap­lan­dı­rıl­ma­dı­ğın­dan, İç­tü­zü­ğün 98’in­ci mad­de­si­nin son fık­ra­sı uya­rın­ca ya­zı­lı so­ru­ya çev­ri­le­cek­tir ve gün­dem­den çı­ka­rıl­mış­tır.

*4.- Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem Kı­lıç’ın, Tür­ki­ye’ye gi­riş­le­rin­de ABD va­tan­daş­la­rı­nın par­mak izi ve fo­toğ­raf kay­dı­nın alı­nıp alın­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/920)*

BAŞ­KAN – So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Er­te­len­miş­tir.

*5.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Ya­kup Ke­pe­nek’in, An­ka­ra-Şa­ba­nö­zü ka­ra­ yo­lun­da­ki ça­lış­ma­la­ra iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İs­kân Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/938)*

BAŞ­KAN – Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Er­te­len­miş­tir.

*6.- Bur­dur Mil­let­ve­ki­li Ra­ma­zan Ke­rim Öz­kan’ın, Bur­dur ilin­de­ki bir ka­ra­ yo­lu gü­zer­gâ­hı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si pro­je­si­ne iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İs­kân Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/949)*

BAŞ­KAN – Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Er­te­len­miş­tir.

*7.- Bur­dur Mil­let­ve­ki­li Ra­ma­zan Ke­rim Öz­kan’ın, Bur­dur ilin­de­ki bir ka­ra ­yo­lu gü­zer­gâ­hı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si pro­je­si­ne iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İs­kân Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/950)*

BAŞ­KAN – Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Er­te­len­miş­tir.

*8.- Kars Mil­let­ve­ki­li Se­la­mi Yi­ğit’in, Çin’den ya­pı­lan it­ha­la­tın et­ki­le­ri­ne iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/959)*

BAŞ­KAN – Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Er­te­len­miş­tir.

*9.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Meh­met Kü­çü­ka­şık’ın, Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si mü­ca­vir ala­nın­dan ba­zı köy­le­rin çı­ka­rıl­ma­sı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İs­kân Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/971)*

BAŞ­KAN – Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Er­te­len­miş­tir.

*10.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Se­dat Pe­kel’in, Çin mal­la­rı­na kar­şı alı­na­cak ted­bir­le­re iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/973)*

BAŞ­KAN – Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Er­te­len­miş­tir.

*11.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fah­ret­tin Üs­tün’ün, ya­pı­lan ata­ma­la­ra iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/993)*

BAŞ­KAN – Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Er­te­len­miş­tir.

*12.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fah­ret­tin Üs­tün’ün, ya­pı­lan ata­ma­la­ra iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İs­kân Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/997)*

BAŞ­KAN – Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Er­te­len­miş­tir.

*13.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fah­ret­tin Üs­tün’ün, av­cı­lık bel­ge­le­rin­den her yıl harç alın­ma­sı­na iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1008) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı*

*14.- Adı­ya­man Mil­let­ve­ki­li Şev­ket Gür­soy’un, Ata­türk Ba­raj Gö­lü’­nün kir­len­me­si­nin ön­len­me­si­ne iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1091) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı*

*15.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Se­dat Pe­kel’in, Ba­lı­ke­sir-Er­dek-Tat­lı­su kö­yün­de­ki ka­mu­ya ait bir ara­zi­de ya­pı­lan ter­sa­ne­ye iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1170) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı*

*16.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Se­dat Pe­kel’in, do­ğal afet­le­rin tes­pi­ti­ne yö­ne­lik ra­dar sis­tem­le­ri­ne iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1199) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı*

*17.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Or­han Sür’ün, bir fab­ri­ka­nın çev­re­yi kir­let­ti­ği id­di­ala­rı­na iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1236) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı*

*18.- Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ha­san Gü­yül­dar’ın, Tun­ce­li-Ova­cık-Bil­geç böl­ge­sin­de mey­da­na ge­len yan­gı­na iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1310) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı*

*19.- Af­yon­ka­ra­hi­sar Mil­let­ve­ki­li Rey­han Ba­lan­dı’nın, de­niz­le­ri­miz­de­ki kir­li­li­ğe ve alı­na­cak ön­lem­le­re iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1478) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı*

*20.- Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Ab­du­la­ziz Ya­zar’ın, İs­ken­de­run Kör­fe­z’in­de ba­tan MV Ul­la ad­lı ge­mi­ye iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1533) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı*

*21.- İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ve­zir Ak­de­mir’in, İz­mir’de­ki De­mir Çe­lik Fab­ri­ka­sı­nın çev­re­ye ver­di­ği za­ra­ra ve alı­na­cak ön­lem­le­re iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1545) ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı*

BAŞ­KAN - Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Sa­yın Os­man Pe­pe, da­ha ön­ce, gün­dem­de bu­lu­nan 18 so­ru­nun ta­ma­mı­nı ce­vap­lan­dır­mak is­te­di­ği­ni bil­dir­miş­tir; an­cak, ça­lış­ma sa­ati­mi­zin da­ral­ma­sı ne­de­niy­le, Sa­yın Ba­kan, gün­de­min “Söz­lü So­ru­lar” kıs­mı­nın sa­de­ce 13, 22, 47, 58, 67, 95, 149, 188 ve 194 ün­cü sı­ra­la­rın­da yer alan so­ru­la­rı ce­vap­lan­dı­ra­cak­lar­dır.

Şim­di, sı­ra­sıy­la so­ru­la­rı oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın, Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Sa­yın Os­man Pe­pe’den söz­lü ola­rak ya­nıt­la­ma­sı­nı arz ede­rim.

Fah­ret­tin Üs­tün

Muğ­la

1- 492 sa­yı­lı Harç­lar Ka­nu­nu ve il­gi­li 8 sa­yı­lı ta­ri­fe­sin­de de­ği­şik­lik­ler ya­pan 2 Ocak 2004 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­ren 5035 sa­yı­lı Ka­nunun il­gi­li mad­de­si, ye­ni oluş­tu­ru­lan ve ka­za­nı­lan bir hak olan av­cı­lık bel­ge­sin­den her yıl harç alı­na­ca­ğı­na da­ir bir hü­küm ge­tir­me­di­ği hal­de, av­cı­lık bel­ge­le­rin­den her yıl harç alı­na­ca­ğı­na da­ir uy­gu­la­ma­nız hu­ku­ka ay­kı­rı de­ğil mi­dir?

2- Bu uy­gu­la­may­la ka­çak av­lan­ma­ya da­ve­ti­ye çı­kar­mı­yor mu­su­nuz?

3- Av­cı­lık bel­ge­si, ay­nı sü­rü­cü bel­ge­si gi­bi ve­ya dok­tor­luk dip­lo­ma­sı gi­bi sı­nav­la alı­nan bir bel­ge olup, an­cak ilk alın­dı­ğın­da bir harç öden­me­si ya­pı­la­bi­lir mi? Yok­sa, bu du­rum ka­nun­da fark­lı uy­gu­la­ma­la­rın doğ­ma­sı­na ne­den ol­ma­ya­cak mı­dır?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­mun, Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Sa­yın Os­man Pe­pe ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı arz ede­rim.

Şev­ket Gür­soy

Adı­ya­man

1- Adı­ya­man’ın atık­su­la­rı­nın Ata­türk Ba­raj Gö­lü’nü kir­let­me­si­ni ön­le­ye­cek bir pro­je­niz var mı?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın, Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ya­nıt­lan­ma­sı­nı arz ede­rim. 3.6.2004

Se­dat Pe­kel

Ba­lı­ke­sir

Ba­lı­ke­sir’in Er­dek İl­çe­si­ne bağ­lı Tat­lı­su Kö­yü için­de mül­ki­ye­ti ha­zi­ne­ye ait “köy ge­li­şim ala­nı” ola­rak köy tü­zel­ki­şi­li­ği­ne tah­si­si is­te­nen de­niz ke­na­rı dol­gu ala­nı için­de şah­sa ait ter­sa­ne ya­pıl­mak­ta­dır. 1877 par­sel no­lu, 3875 met­re­ka­re­lik ha­zi­ne ara­zi­si üze­rin­de ya­pı­la­cak ya­tı­rım tu­ris­tik bel­ge­li te­sis­le­re ve özel­lik­le de­niz, dağ ve or­man po­tan­si­ye­li yük­sek yö­re­ye za­rar ve­re­bi­le­cek ni­te­lik­ler ta­şı­mak­ta­dır. Bu­na gö­re;

1- Ter­sa­ne için ÇED ra­po­ru ve­ril­miş mi­dir?

2- Ter­sa­ne­nin tam ka­pa­si­te­li ça­lış­ma­sı du­ru­mun­da tu­ris­tik bel­ge­li tu­rizm iş­let­me­le­ri­ne ve çev­re­ye ve­re­ce­ği za­rar­lar de­ğer­len­dir­me­ye alın­mış mı­dır?

3- Çev­re ve tu­riz­me za­rar­la­rın­dan ötü­rü yö­re hal­kı­nın iti­raz­la­rı­na kar­şın ter­sa­ne­nin ya­pı­mı­na yö­ne­lik bir izin ver­me­yi dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Sa­yın Os­man Pe­pe ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ya­nıt­lan­ma­sı­nı arz ede­rim. 23.06.2004

Se­dat Pe­kel

Ba­lı­ke­sir

An­ka­ra’nın Çu­buk İl­çe­sin­de­ki hor­tum fe­la­ke­ti, mey­da­na ge­le­bi­le­cek hor­tum­la­rın ön­ce­den ha­ber ve­ril­me­si­ni sağ­la­yan ra­dar sis­tem­le­ri­nin gü­ve­ni­lir­li­ği­ni tar­tış­ma­ya aç­mış­tır. Tür­ki­ye’de Ba­lı­ke­sir, İs­tan­bul, El­ma­dağ ve Zon­gul­dak’ta ol­mak üze­re 4 adet hor­tum ra­da­rı ol­du­ğu, bu ra­dar­lar­dan da İs­tan­bul’da ku­ru­lu ola­nın 2004 yı­lı ba­şın­dan bu­gü­ne ka­dar ça­lış­ma­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir. Bu ne­den­le;

1- İs­tan­bul’da­ki ra­da­rın kul­la­nıl­ma­ma­sı­nın bü­yük bir ek­sik­lik ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?

2- Ba­lı­ke­sir, Zon­gul­dak ve El­ma­dağ’da­ki ra­dar­la­rın fa­ali­yet­le­ri ye­ter­li mi­dir?

3- Ra­dar sis­tem­le­ri­nin ba­kım ve ona­rım­la­rı dü­zen­li ola­rak ya­pıl­mak­ta mı­dır?

4- Dev­let Me­te­oro­lo­ji İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de fır­tı­na iz­le­me mer­kezî ne­den bu­lun­ma­mak­ta­dır?

5- Fe­la­ket­le­re yol aça­bi­len me­te­oro­lo­ji olay­la­rı­nı ta­kip et­mek için ye­ter­li sa­yı­da me­te­oro­lo­ji mü­hen­di­si is­tih­dam edil­miş mi­dir?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Sa­yın Os­man Pe­pe ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ya­nıt­lan­ma­sı­nı arz ede­rim.

Or­han Sür

Ba­lı­ke­sir

Ban­dır­ma İl­çe­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de ku­ru­lu bu­la­nan Ma­li­ye Ba­ka­nı Sa­yın Ke­mal Una­kı­tan’ın oğ­lu­na ait AB Gı­da ad­lı pas­tö­ri­ze yu­mur­ta fab­ri­ka­sı­nın arıt­ma­sı­nın ol­ma­ma­sı­nın uzun­ca bir sü­re­dir böl­ge­de çev­re kir­li­li­ği oluş­tur­du­ğu ba­sı­na da yan­sı­mış­tır.

Ba­lı­ke­sir Jan­dar­ma Alay Ko­mu­tan­lı­ğı­na bağ­lı Do­ğal Ha­ya­tı Ko­ru­ma Tim­le­ri, iş­let­me için­de te­miz­lik­te kul­la­nı­lan kos­tik mad­de­si­nin Man­yas Kuş Cen­ne­ti­ne de­şarj edil­di­ği­ni sap­ta­mış­lar­dır. Tu­ta­nak­la be­lir­le­nen du­rum, 09.04.2004 ta­ri­hin­de Ba­lı­ke­sir Va­li­li­ği­ne bil­di­ril­miş­tir.

1-Çe­şit­li de­fa­lar uya­rıl­ma­sı­na rağ­men çev­re­yi kir­let­me­yi sür­dü­ren bu şir­ke­te han­gi yap­tı­rım­lar uy­gu­lan­mış­tır?

2- Bu ku­ru­lu­şun uzun­ca bir sü­re­dir çev­re­yi bu dü­zey­de kir­let­me­si­ne göz yu­mul­ma­sı­nın ne­de­ni ka­bi­ne­de­ki bir ba­ka­nın oğ­lu­na ait ol­ma­sı mı­dır?

3- Man­yas Kuş Cen­ne­ti, böy­le du­yar­sız­lık­lar yü­zün­den kay­bet­ti­ği ve geç­ti­ği­miz gün­ler­de ye­ni­den al­ma­yı ba­şar­dı­ğı A Sı­nı­fı Do­ğal SİT Ala­nı bel­ge­si­ni bu du­yar­sız­lık­lar so­nu­cu tek­rar kay­be­de­bi­lir mi?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Sa­yın Os­man Pe­pe ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı arz ede­rim. 30.9.2004

Ha­san Gü­yül­dar

Tun­ce­li

20.04.2004 ta­ri­hin­de Tun­ce­li-Ova­cık-Bil­geç böl­ge­sin­de mey­da­na ge­len or­man yan­gı­nın­da hek­tar­lar­ca or­man yan­mış­tır. Böl­ge­de yap­tı­ğım in­ce­le­me so­nu­cu, or­man iş­let­me, köy hiz­met­le­ri ve çev­re be­le­di­ye­le­rin or­tak ça­lış­ma­sı ne­ti­ce­sin­de yan­gın sön­dü­rül­müş­tür.

Bah­set­ti­ğim yan­gın böl­ge­si ül­ke­mi­zin bir do­ğa ha­ri­ka­sı­dır. Dün­ya­nın ikin­ci bü­yük ve ül­ke­mi­zin en bü­yük millî par­kı olan Mun­zur Va­di­si­nin de­va­mı­dır.

Tun­ce­li or­man­la kap­lı bir il ol­ma­sı­na rağ­men;

1- Böl­ge il­ler da­hil, ola­bi­le­cek bir yan­gı­na mü­da­ha­le ede­bi­le­cek uçak, he­li­kop­ter ve tek­nik ele­man ol­ma­dı­ğı gö­rül­müş­tür.

2- Ya­şa­mı or­ma­na bağ­lı Tun­ce­li, per­so­nel ek­sik­li­ği yü­zün­den mağ­dur ol­mak­ta­dır.

Sa­yın Ba­ka­nı­ma so­ru­yo­rum:

Tun­ce­li’de or­man köy­lü­sü için ted­bir­ler al­ma­yı, ye­tiş­miş ele­man gön­der­me­yi dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?

Di­ğer böl­ge­le­re gös­te­ri­len has­sa­si­yet Tun­ce­li için ne­den ge­çer­li de­ğil­dir? Bir çif­te stan­dart var mı?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­mun Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Sa­yın Os­man Pe­pe ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı hu­su­sun­da ge­re­ği­ni arz ede­rim.

Say­gı­la­rım­la.

Rey­han Ba­lan­dı

Af­yon­ka­ra­hi­sar

So­ru:

Baş­ta Tu­na Neh­ri­nin geç­ti­ği Ka­ra­de­niz ül­ke­le­ri ile kı­yı il­le­ri­mi­zin çöp ve arıt­ma­sız sa­na­yi atık­la­rı bü­tün de­niz­le­ri­mi­zi kir­let­mek­te­dir. Do­la­yı­sıy­la de­niz­le­ri­miz­de­ki ba­lık tür­le­ri­ni yok ol­ma teh­di­di al­tın­da bı­ra­kan bu kir­len­me kar­şı­sın­da, içe­ri­de ve ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de bağ­la­yı­cı ne gi­bi ted­bir­ler alın­mış­tır?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Sa­yın Os­man Pe­pe ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ya­nıt­lan­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 27 Ni­san 2005

Ab­du­la­ziz Ya­zar

Ha­tay

1- İs­ken­de­run Kör­fe­zin­de dört yı­lı aş­kın bir sü­re­dir de­mir­li ola­rak bek­le­me­si­nin ar­dın­dan 6 Ey­lül 2004 ta­ri­hin­de 2 200 ton “tok­sik atık” yü­küy­le ba­tan İs­pan­yol ban­dı­ra­lı MV Ul­la ad­lı ge­mi­nin ba­tı­ğı ne du­rum­da­dır?

2- Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan atık­la­rın çı­ka­rıl­ma­sı ama­cıy­la açı­lan iha­le­yi alan fir­ma, iki ay gi­bi bir za­man geç­miş ol­ma­sı­na rağ­men ça­lış­ma­la­rı­na ne­den baş­la­ya­ma­mış­tır?

3- Söz ko­nu­su ba­tık ge­mi­de yük­lü ol­du­ğu bi­li­nen, ağır me­tal ni­te­li­ğin­de olan kan­se­ro­jen krom-6 içe­ren ter­mik san­tral ba­ca kü­lü­nün ge­mi­nin ci­dar­la­rın­da ve göv­de­sin­de­ki çü­rü­me so­nu­cu de­ni­ze ka­rış­ma­sı­nı en­gel­le­ye­cek ted­bir­ler alın­mış mı­dır?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­mun Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Sa­yın Os­man Pe­pe ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ya­nıt­lan­ma­sı­nı arz ede­rim.

Ve­zir Ak­de­mir

İz­mir

Top­lu­mun sos­yal ve en­düs­tri­yel an­lam­da ge­liş­me­si­ne pa­ra­lel ola­rak ar­tış gös­te­ren sı­naî te­sis­le­ri­nin atık­la­rı çev­re­yi, do­ğal den­ge­yi ve in­san sağ­lı­ğı­nı bi­re bir et­ki­le­mek­te­dir. İz­mir Fo­ça yo­lu üze­rin­de­ki de­mir çe­lik fab­ri­ka­sı­nın ka­tı atık­la­rı­nın ber­ta­ra­fı ve de­po­lan­ma­sı, ba­za to­zu ve cü­ruf atık­la­rı­nın ge­ri ka­za­nı­mı ko­nu­sun­da ya­tı­rım­lar ya­pıl­ma­mış­tır.

1- De­mir çe­lik fab­ri­ka­sı­nın ça­ğın ge­rek­le­ri­ne gö­re fa­ali­ye­ti­ni sür­dü­re­bil­me­si için ka­tı atık­la­rın ber­ta­ra­fı ve de­po­lan­ma­sı, ba­za to­zu ve cü­ruf atık­la­rı­nın ge­ri ka­za­nı­mı ko­nu­sun­da ya­tı­rı­mın ya­pıl­ma­sı şart­tır. Özel­lik­le ba­ca to­zu­nun (he­nüz ni­te­lik ka­zan­ma­mak­la bir­lik­te) uy­gun tek­no­lo­ji kul­la­nıl­ma­sı du­ru­mun­da eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rı­la­ca­ğı gi­bi çev­re­ye ve­re­ce­ği za­rar da ön­len­miş ola­cak­tır. An­cak, İz­mir ili Ali­ağa il­çe­si ci­va­rın­da­ki çe­lik fab­ri­ka­la­rı ye­ter­li tek­no­lo­jiy­le do­na­tıl­ma­dı­ğı için çev­re­ye bü­yük za­rar­lar ver­mek­te­dir. Ba­kan­lık ola­rak bu ko­nu­da ne tür ça­lış­ma­la­rı­nız var­dır?

BAŞ­KAN – So­ru­la­rı ce­vap­lan­dır­mak üze­re, Sa­yın Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı­mız Os­man Pe­pe söz is­te­miş­tir; bu­yu­run.

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (Ko­ca­eli) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; de­ğer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rı­mın söz­lü so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­mak üze­re söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum; he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

İlk ola­rak, Adı­ya­man Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Şev­ket Gür­soy’un Ata­türk Ba­raj Gö­lü­nün kir­len­me­si­nin ön­len­me­siy­le ala­ka­lı so­ru­muş ol­du­ğu so­ru­yu ce­vap­lan­dı­rı­yo­rum: “Adı­ya­man’ın atık su­la­rı­nın Ata­türk Ba­raj Gö­lü­nün kir­le­til­me­si­ni ön­le­ye­cek bir pro­je­niz var mı?” 2002 Ekim ayın­da, Ata­türk Ba­ra­jı Hav­za­sın­da çev­re so­run­la­rı­nın tes­pi­ti­ne yö­ne­lik ye­rin­de in­ce­le­me yap­tı­rıl­mış olup, Ata­türk Ba­ra­jı Hav­za­sın­da Ba­raj Gö­lü’nü alı­cı or­tam ola­rak kul­la­nan ve su sir­kü­las­yo­nu­nun sı­nır­lı ol­du­ğu koy­lar et­ra­fın­da bu­lu­nan Adı­ya­man il mer­ke­zi, Kah­ta il­çe­si ve Şan­lı­ur­fa ili Si­ve­rek il­çe­si Çay­lar­ba­şı bel­de­si ve Bo­zo­va il­çe­sin­de Göl’e ula­şan kir­li­lik et­ki­si göz­len­miş­tir.

Adı­ya­man ili­nin to­pog­ra­fik ya­pı­sı ne­de­niy­le ka­na­li­zas­yon şe­be­ke­si­nin tek hat ola­rak te­sis edi­le­me­di­ği, iki ay­rı nok­ta­da top­lan­mak­ta ol­du­ğu; bun­lar­dan, ilin sa­de­ce yüz­de 10’luk ke­si­mi­ne hiz­met ve­ren bö­lü­mü­ne ait atık­la­rın arıt­ma­ya bağ­lan­dı­ğı, di­ğer ke­sim­de ise her­han­gi bir arıt­ma iş­le­mi­nin ya­pı­la­ma­dı­ğı tes­pit edil­miş­tir.

Arıt­ma te­si­si ya­pı­mı için İl­ler Ban­ka­sıy­la pro­je baş­la­tıl­mış; an­cak, da­ha son­ra, iş­let­me ve ya­pım ma­li­ye­ti­nin yük­sek­li­ğin­den do­la­yı pro­je­nin ta­mam­la­na­ma­dı­ğı ve ilin yüz­de 90 ka­na­li­zas­yo­nu­nun top­lan­dı­ğı, arıt­ma ol­ma­dan göz­lem­sel akım de­bi­si­nin yak­la­şık 5 lit­re/sa­ni­ye ol­du­ğu ve İn­ce­su De­re­si’yle bir­le­şe­rek di­rekt ola­rak Ba­raj Gö­lü’ne bo­şal­tıl­dı­ğı be­lir­len­miş­tir.

Ba­kan­lı­ğı­mız­ca, Ata­türk Ba­ra­jı’nın mev­cut su ka­li­te­si­nin ko­run­ma­sı ve te­miz bir şe­kil­de ge­le­cek ne­sil­le­re ak­ta­rı­la­bil­me­si ama­cıy­la, iç­me ve kul­lan­ma su­yu kay­na­ğı ola­rak Ata­türk Ba­ra­jı’nın ko­run­ma­sı pro­je­si baş­la­tıl­mış; an­cak, yük­le­ni­ci fir­ma pro­je­yi ta­mam­la­ya­ma­dı­ğın­dan, pro­je fes­he­dil­miş­tir.

Ba­kan­lı­ğı­mı­zın ko­or­di­na­tör­lü­ğün­de, ba­raj hav­za­sın­da­ki va­li­lik­le­rin ve GAP İda­re­si­nin ak­tif ka­tı­lı­mıy­la ba­raj hav­za­sın­da­ki so­run­la­rın gi­de­ril­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak ko­ru­ma, kul­lan­ma esas­la­rı­nın be­lir­len­me­si ama­cıy­la ça­lış­ma­lar baş­la­tıl­mış­tır.

İkin­ci ola­rak, Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ab­du­la­ziz Ya­zar’ın İs­ken­de­run Kör­fe­zi’nde­ki ba­tan Ul­la ge­mi­siy­le ala­ka­lı ola­rak ver­miş ol­du­ğu söz­lü so­ru­yu ce­vap­lı­yo­rum:

“Ul­la” isim­li ge­mi, 2.200 ton krom-6 bi­le­şi­mi de içe­ri­sin­de bu­lu­nan yük­sek fı­rın toz­la­rıy­la bir­lik­te, 6/9/2004 ta­ri­hin­de, sa­at 15.00 ci­va­rın­da bat­mış­tır. Ola­yın ol­du­ğu gün­den iti­ba­ren, akın­tı yö­nün­de fark­lı nok­ta­lar­dan su nu­mu­ne­le­ri alın­mış ve Çev­re Re­fe­rans La­bo­ra­tu­va­rı ile TÜ­Bİ­TAK’ta, top­lam krom ana­liz­le­ri kar­şı­laş­tır­ma­lı ola­rak ana­liz edil­miş­tir. Ana­liz so­nuç­la­rı­nın de­ğer­len­dir­me­si so­nu­cu, top­lam krom de­ğe­ri­nin, Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü­nün ve TSE’nin iç­me su kri­te­ri top­lam krom sı­nı­rı de­ğe­ri olan 0,050 mi­lig­ram/lit­re­nin al­tı­na düş­tü­ğü, do­la­yı­sıy­la, in­san ve çev­re sağ­lı­ğı için risk bu­lun­ma­dı­ğı tes­pit edil­miş­tir.

25/1/2005 ta­ri­hin­de Ba­kan­lı­ğı­mız­da dü­zen­le­nen top­lan­tı so­nu­cun­da, Ul­la ge­mi­sin­de bu­lu­nan yü­kün çı­ka­rıl­ma­sı ve İs­pan­ya’ya gön­de­ril­me­si, Kı­yı Em­ni­ye­ti ve Ge­mi Kur­tar­ma İş­let­me­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­ce iha­le­ye çı­ka­rı­la­rak ya­pıl­ma­sı ka­rar­laş­tı­rıl­mış ve bu ko­nu­dak, Kı­yı Em­ni­ye­ti Ge­nel Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri -bu ko­nuy­la ala­ka­lı ola­rak- bir ta­raf­ta, bir ta­raf­ta da La­far­ge şir­ke­ti­nin yet­ki­li­le­ri bir ta­raf­ta ol­mak üze­re, Ba­kan­lı­ğı­mı­zın ko­or­di­nas­yo­nun­da bir ara­ya ge­le­rek, La­far­ge şir­ke­tin­den 1,5 mil­yon ABD do­la­rı kat­kıy­la ge­mi­nin içe­ri­sin­de­ki atı­ğın çı­ka­rıl­ma­sıy­la ala­ka­lı bir ça­lış­ma baş­la­tıl­mış­tır. 21/2/2005 ta­ri­hi iti­ba­riy­le atık yü­kün çı­ka­rıl­ma­sı ama­cıy­la iha­le­ye çık­mış, 11/3/2005 ta­ri­hi iti­ba­riy­le iha­le­yi ka­za­nan fir­ma be­lir­le­ne­rek, 21/3/2005 ta­ri­hin­de, söz ko­nu­su fir­may­la söz­leş­me im­za­lan­mış­tır. Bu ara­da, 16/3/2005 ta­ri­hin­de, Ba­kan­lı­ğı­mız­da, il­gi­li ku­rum, ku­ru­luş­lar­la ya­pı­lan top­lan­tı­da Ul­la ge­mi­sin­de bu­lu­nan atık yü­kü İs­pan­ya’ya gö­tü­re­cek ge­mi ve­ya­hut ge­mi­le­rin tip ve ka­pa­si­te­le­ri be­lir­len­miş, söz ko­nu­su ge­mi­le­rin te­mi­ni ko­nu­sun­da La­far­ge As­lan Ano­nim Şir­ke­tiy­le ba­zı sı­kın­tı­lar ya­şan­mış olup; an­cak, 23.5.2005 ta­ri­hin­de ope­ras­yo­nu baş­lat­mak üze­re, top­lam 10.682 dead weight tonluk 2 adet tan­ker ge­mi te­min edi­le­bil­miş­tir.

Bu­nun üze­ri­ne, ay­nı ta­rih­te Ba­kan­lı­ğı­mız­da ya­pı­lan top­lan­tı­da, tek­nik alt­ya­pı­nın oluş­tu­ru­la­rak ope­ras­yo­nun baş­la­tıl­ma­sı ta­ri­hi 1/6/2005 ola­rak be­lir­len­miş­tir.

Söz ko­nu­su ge­mi­de­ki atık yü­kün çı­ka­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da iha­le­yi ka­za­nan fir­ma, 1/6/2005 ta­ri­hin­de ope­ras­yo­na baş­la­mış; an­cak, ba­zı tek­nik so­run­lar­la kar­şı­la­şıl­mış­tır. Ba­tık ge­mi için­de bu­lu­nan yü­kün taş­laş­mış ol­ma­sı ne­de­niy­le pom­pa­lar ye­ter­siz kal­mış­tır. Bu­nun üze­ri­ne atık yü­kün ge­mi­ye ha­sar ver­me­den çı­ka­rıl­ma­sı­na iliş­kin ope­ras­yo­nun ya­pı­la­bi­lir­li­ği, na­sıl ya­pı­la­ca­ğı ve tek­nik bil­gi des­te­ği ko­nu­sun­da il­gi­li ku­rum­lar­dan gö­rüş ta­lep edil­miş, bi­lim­sel bir ra­po­run ha­zır­lan­ma­sı sağ­lan­mış­tır.

Ra­po­run de­ğer­len­di­ril­me­si so­nu­cun­da, ba­tık Ul­la ge­mi­si­nin am­bar­la­rın­da, ke­nar ve kö­şe­le­rin­de ka­lan ka­tı­laş­mış form­da­ki atık yük­ten kay­nak­la­na­bi­le­cek krom kir­len­me­si, in­san ve de­niz or­ta­mın­da var olan can­lı ha­ya­tı­nı olum­suz yön­de et­ki­le­ye­cek de­ğer­de bu­lun­ma­mış­tır.

Ul­la isim­li ge­mi­nin atık yü­kü­nün çı­ka­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da bu­gü­ne ka­dar yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­ra iliş­kin 7 Ey­lül 2006 Ce­nev­re’de Ba­sel Sek­re­ter­ya­sı Baş­kan­lı­ğın­da İs­pan­ya Çev­re Ba­kan­lı­ğı tem­sil­ci­le­ri ile Ba­kan­lı­ğı­mız tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı bir top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bu ya­pı­lan top­lan­tı en son top­lan­tı­dır. Bu top­lan­tı­da, İs­pan­yol yet­ki­li­ler ope­ras­yo­nun ta­mam­lan­dı­ğı­nı, çı­ka­rı­la­cak mak­si­mum atı­ğın çı­ka­rıl­dı­ğı­nı, bun­dan son­ra ya­pı­la­cak baş­ka bir iş­le­min kal­ma­dı­ğı­nı id­dia et­miş­ler­dir.

Bu­na kar­şı­lık, Ba­kan­lı­ğı­mız­ca, atı­ğın ço­ğun­lu­ğu­nun hâlâ ge­mi­de ol­du­ğu, 42 met­re de­rin­lik­te ol­ma­sı ne­de­niy­le ope­ras­yo­nun Türk ta­ra­fın­ca bit­miş sa­yıl­ma­sı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı ve atı­ğın tü­mü­nün alın­ma­sı ge­rek­ti­ği bir kez da­ha or­ta­ya kon­muş­tur.

Ta­raf­lar ara­sın­da uz­laş­ma sağ­la­na­ma­dı­ğın­dan, Ba­sel Söz­leş­me­si Ge­nel Sek­re­te­ri ta­ra­fın­dan, bu ko­nu­nun tek­rar tar­tı­şıl­ma­sı ve so­nu­ca ulaş­tı­rıl­ma­sı için COP-8 sü­re­cin­de­ki iki ta­ra­fın ka­tı­la­ca­ğı ay­rı bir top­lan­tı dü­zen­le­ye­bi­le­cek­le­ri­ni be­lirt­miş­ler­dir. İki ta­raf da bu öne­ri­ye ılım­lı yak­laş­mış olup, top­lan­tı, her­han­gi bir ka­rar alın­ma­dan so­na er­miş­tir.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bu ko­nuy­la ala­ka­lı, bi­zim üni­ver­si­te­le­rin ko­nuy­la uz­man­lık sa­ha­sı­na sa­hip olan ho­ca­la­rı­mız­la yap­mış ol­du­ğu­muz de­ğer­len­dir­me­de, ge­mi içe­ri­sin­de­ki atı­ğın taş­laş­mış ol­ma­sı mü­na­se­be­tiy­le ve bu­gün­kü eli­miz­de­ki tek­nik do­na­nım­lar­la bu atı­ğı çı­kar­ma­nın müm­kün ola­ma­ya­ca­ğı­nı gör­dü­ğü­müz­den, ge­mi­nin ke­si­le­rek çı­ka­rıl­ma­sı üze­rin­de du­rul­mak­ta­dır.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, üçün­cü sı­ra­da, Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Se­dat Pe­kel’in do­ğal afet­le­rin tes­pi­ti­ne yö­ne­lik ola­rak sor­muş ol­du­ğu so­ru­yu ce­vap­lı­yo­rum:

Yıl­dı­rım düş­me­si so­nu­cu ha­sar gö­ren İs­tan­bul’da­ki ra­da­rın ta­mir edil­me­si ye­ri­ne, yük­le­ni­ci fir­ma­nın ga­ran­ti­si al­tın­da, ka­mu men­fa­ati göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, ta­ma­men ye­ni­len­me­si yo­lu­na gi­dil­miş ve 22 Ey­lül 2004 ta­ri­hin­de, ha­sar gö­ren an­ten ve ra­don ye­ni­den mon­te edi­le­rek ra­dar fa­al ha­le ge­ti­ril­miş ve iş­let­me­ye alın­mış­tır.

Ba­lı­ke­sir, Zon­gul­dak ve El­ma­dağ ra­dar­la­rı­nın fa­ali­yet­le­ri ken­di kap­sa­dık­la­rı alan­lar­da­ki me­te­oro­lo­jik bil­gi­le­rin el­de edil­me­si açı­sın­dan ye­ter­li­dir. Söz ko­nu­su ra­dar­lar­dan el­de edi­len me­te­oro­lo­jik bil­gi­ler, ku­ru­luş amaç­la­rı­na uy­gun ola­rak kı­sa sü­re­li tah­min ça­lış­ma­la­rın­da kul­la­nıl­mak­ta­dır.

El­ma­dağ ra­da­rı, 1 Şu­bat 2005 ta­ri­hin­de mey­da­na ge­len arı­za­nın gi­de­ril­me­si­nin ar­dın­dan ye­ni­den fa­ali­ye­te baş­la­mış­tır.

Dev­let Me­te­oro­lo­ji İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­mü­zün göz­lem şe­be­ke­sin­de­ki tüm sis­tem­ler gi­bi, me­te­oro­lo­ji ra­dar­la­rı­nın da ba­kım­la­rı dü­zen­li ola­rak ya­pıl­mak­ta­dır. Bu ba­kım­lar, hem pe­ri­yo­dik ola­rak üç ay­da, al­tı ay­da ve oni­ki ay­da bir ya­pı­lan ko­ru­yu­cu ve ön­le­yi­ci ba­kım ve ka­lib­ras­yon hiz­met­le­ri­ni hem de her­han­gi bir arı­za du­ru­mun­da ya­pı­lan arı­za bul­ma ve gi­der­me hiz­met­le­ri­ni kap­sa­mak­ta­dır. Bu hiz­met­le­rin en iyi şe­kil­de ya­pı­la­bil­me­si için Ge­nel Mü­dür­lük bün­ye­sin­de bu ko­nu­da eği­tim al­mış uz­man per­so­nel­den olu­şan özel bir bi­rim ku­rul­muş­tur.

Dev­let Me­te­oro­lo­ji İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de, mer­kez ve taş­ra teş­ki­lat­la­rı­nın tah­min bi­rim­le­ri bu­lun­mak­ta­dır. Mer­kez­de ve yurt ge­ne­lin­de as­kerî ve si­vil ha­va mey­dan­la­rı da 24 sa­at esa­sı­na gö­re, ka­ra ve de­niz­le­ri­miz­de yer ve yük­sek at­mos­fer için me­te­oro­lo­jik göz­lem sis­tem­le­ri ku­rul­muş olup, bu sis­tem­ler­den el­de edi­len ve­ri ve ürün­ler ana­liz edi­le­rek tah­min­ler üre­til­mek­te­dir. Bu tah­min­ler­le, ha­va sı­cak­lı­ğı, ya­ğış ve rüzgâr gi­bi önem­li me­te­oro­lo­jik pa­ra­met­re­le­rin gün­lük, üç gün­lük ve bir haf­ta­lık pe­ri­yot­lar içe­ri­sin­de de­ğiş­ken­lik­le­ri ve et­ki­le­ri ra­por­lan­mak­ta­dır. Ge­rek­ti­ğin­de, kuv­vet­li me­te­oro­lo­jik olay­lar ön­ce­sin­de me­te­oro­lo­jik uya­rı­lar ay­nı şe­kil­de ra­por­lan­mak­ta­dır. Bu ra­por­lar, ba­sın ve di­ğer med­ya ara­cı­lı­ğıy­la hal­ka, taş­ra bi­rim­le­ri­miz ara­cı­lı­ğıy­la il­gi­li ye­rel yö­ne­tim­le­re ulaş­tı­rıl­mak­ta­dır. Bu ge­nel ra­por­la­rın dı­şın­da, özel­lik­le ha­va mey­dan­la­rın­da uçuş em­ni­ye­ti için kı­sa sü­re­li tah­min­ler ha­zır­la­na­rak, uçuş­ta il­gi­li bi­rim­le­re ve­ril­mek­te­dir. Bu­nun­la be­ra­ber, ül­ke­miz ça­pın­da böl­ge­sel tah­min mer­kez­le­ri oluş­tu­ru­la­rak, et­kin ve hız­lı böl­ge­sel tah­min ve uya­rı sis­te­mi ku­rul­ma­sı için ça­lış­ma­lar de­vam et­mek­te­dir.

Mev­cut tah­min ve uya­rı sis­te­mi­miz da­hi­lin­de, mer­kez­de 33, taş­ra tah­min bi­rim­le­rin­de ise 84 ol­mak üze­re top­lam 117 me­te­oro­lo­ji mü­hen­di­si ça­lış­mak­ta­dır.

Me­te­oro­lo­ji, at­mos­fer bi­lim­le­ri için­de yer al­mak­ta olup, ma­te­ma­tik, fi­zik ve muh­te­lif mü­hen­dis­lik­le­rin uy­gu­la­ma ala­nı­na gir­mek­te­dir.

Bu bağ­lam­da, me­te­oro­lo­ji, di­sip­lin­ler ara­sı bir bi­lim ve uy­gu­la­ma­lı mü­hen­dis­lik ala­nı­dır. Yurt dı­şın­da­ki ge­liş­miş me­te­oro­lo­ji teş­ki­lat­la­rı­nın per­so­nel ya­pı­sı­na bak­tı­ğı­mız­da, me­te­oro­lo­ji iş­le­ri içe­ri­sin­de me­te­oro­lo­ji mü­hen­dis­le­ri is­tih­dam edil­me­mek­te­dir. Per­so­nel pro­fil­le­rin­de, me­te­oro­lo­ji, ma­te­ma­tik, fi­zik me­zun­la­rı­nın ya­nı sı­ra, elek­trik, elek­tro­nik, bil­gi­sa­yar, nük­le­er fi­zik, çev­re mü­hen­dis­lik­le­ri gi­bi çe­şit­li alan­lar­dan uz­man­lar yer al­mak­ta­dır. Bu ne­den­ler­den, söz ko­nu­su Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­mü­zün sa­de­ce me­te­oro­lo­ji mü­hen­dis­le­rin­den de­ğil, ra­dar ve uy­du sis­tem­le­ri gi­bi tek­no­lo­ji­le­rin iş­le­til­me­si ve kul­la­nıl­ma­sı, ay­nı za­man­da sa­yı­sal mo­del ça­lış­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­me­si için, fi­zik, ma­te­ma­tik, elek­tro­nik, bil­gi­sa­yar dal­la­rın­da mas­ter, hat­ta dok­to­ra yap­mış tek­nik per­so­ne­le ih­ti­yaç bu­lun­mak­ta­dır.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Or­han Sür’ün, Man­yas Kuş Cen­ne­tiy­le ala­ka­lı so­ru­su­nu ce­vap­lı­yo­rum:

Bah­se ko­nu AB Gı­da Sa­na­yi İş­let­me­sin­de, Ba­kan­lık uz­man­la­rın­ca ya­pı­lan de­ne­tim­ler ne­ti­ce­sin­de, pas­tö­ri­ze yu­mur­ta üre­ti­mi ya­pıl­dı­ğı tes­pit edil­miş­tir.

Te­sis­te, üre­tim­den kay­nak­la­nan her­han­gi bir atık su oluş­ma­mak­ta­dır. An­cak, üre­tim so­nu­cun­da tank­la­rın yı­kan­ma­sı ve te­sis içi te­miz­li­ğiy­le, per­so­nel­den kay­nak­la­nan 10 met­re­küp/gün­lük atık su­yun oluş­tu­ğu; söz ko­nu­su bu atık su­yun, te­sis bün­ye­sin­de ya­pıl­mış olan 3x30 met­re­küp­lük sız­dır­maz be­ton fo­sep­tik­te top­lan­dı­ğı, fo­sep­tik­te top­la­nan bu atık su­yun iş­let­me ve Kı­zıl­köy Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ara­sın­da ya­pıl­mış olan pro­to­kol ge­re­ği, be­le­di­ye­ye ait vi­dan­jör­le çe­ki­le­rek Kı­zıl­köy Be­le­di­ye­si­ne gö­tü­rül­dü­ğü tes­pit edil­miş­tir. An­cak, be­le­di­ye vi­dan­jör­le­ri­nin ye­ter­li ol­ma­ma­sı se­be­biy­le, fo­sep­tik­le­rin za­ma­nın­da bo­şal­tıl­ma­ma­sı se­be­biy­le is­ten­me­yen taş­ma­lar ol­muş ve bu du­rum Ban­dır­ma Do­ğal Ha­ya­tı Ko­ru­ma Ti­mi ta­ra­fın­dan ye­rin­de tes­pit edi­le­rek Ba­lı­ke­sir İl Çev­re ve Or­man Mü­dür­lü­ğü­ne bil­di­ril­miş­tir.

Ay­nı du­rum Ba­kan­lı­ğı­mız uz­man­la­rı­nın ye­rin­de yap­tı­ğı in­ce­le­me­ler­de dik­ka­te alın­mış; an­cak, ilk tu­ta­nak­tan son­ra, iş­let­me­nin, fo­sep­ti­ği dü­zen­li ola­rak bo­şalt­tır­dı­ğı gö­rül­müş­tür.

De­ne­tim­le­ri mü­te­aki­ben, Ba­lı­ke­sir İl Çev­re ve Or­man Mü­dür­lü­ğü­müz ara­cı­lı­ğıy­la iş­let­me­ye atık su arıt­ma te­si­si­ni yap­tır­ma­sı yo­lun­da resmî uya­rı­lar ya­pıl­mış; bu­nun üze­ri­ne, iş­let­me yet­ki­li­le­ri, ka­pa­si­te ar­tı­rım­la­rı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak, 150 met­re­küp/gün ka­pa­si­te­li atık su arıt­ma te­si­si­ni 2004 yı­lı so­nu­na ka­dar yap­ma­yı ta­ah­hüt et­miş­ler­dir.

AB Gı­da Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş.’nin atık su arıt­ma te­si­si ya­pı­mı­na iliş­kin ima­lat­çı fir­ma 28/9/2004 ta­ri­hin­de söz­leş­me im­za­la­mış olup, arıt­ma te­si­si­ne ait iş ter­min pla­nı il mü­dür­lü­ğü­mü­ze su­nul­muş­tur.

İş­let­me­nin yap­mak­la yü­küm­lü ol­du­ğu atık su arıt­ma te­si­si­nin pro­je­le­ri 2004/3 sa­yı­lı ge­nel­ge­miz kap­sa­mın­da onay­lan­mak ama­cıy­la, 24/1/2005 ta­ri­hin­de Ba­kan­lı­ğı­mı­za su­nul­muş; il­gi­li ge­nel mü­dür­lü­ğü­müz­ce in­ce­le­ne­rek, 8/4/2005 ta­ri­hin­de pro­je ona­yı ya­pıl­mış­tır.

Fir­ma­nın atık su arıt­ma te­si­si ya­pı­mı­na iliş­kin sü­reç ya­kın­dan ta­kip edil­mek­te­dir.

Man­yas Gö­lü’nün yö­ne­tim pla­nı, Ram­sar Söz­leş­me­si çer­çe­ve­sin­de 2001 yı­lın­da ta­mam­la­na­rak uy­gu­la­ma­ya ak­ta­rıl­mış­tır.

Kuş Cen­ne­ti Millî Par­kı, Av­ru­pa Kon­se­yi ta­ra­fın­dan, bir se­fer­de 25.000’den faz­la su ku­şu bu­lun­du­ran alan­la­ra ve­ri­len (A) sı­nı­fı dip­lo­may­la ilk kez 1976 yı­lın­da ödül­len­di­ril­miş ve ödül­len­dir­me, 2001 yı­lı­na ka­dar, her beş yıl­da bir ol­mak üze­re 5 kez ye­ni­len­miş­tir. 2001 yı­lın­da, Av­ru­pa Kon­se­yi dip­lo­ma­yı as­kı­ya al­mış­tır. Av­ru­pa Kon­se­yi Ge­nel Sek­re­ter­li­ği Göl Yö­ne­tim Pla­nın­da yer alan özel­lik­le Sı­ğır­cı De­re­si’nden kay­nak­la­nan kir­li­li­ğin ön­len­me­si için ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı ve yö­ne­tim pla­nı­nın Ba­kan­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan et­kin bir şe­kil­de uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu, gö­le ula­şan kir­li­lik yü­kü önem­li oran­da azal­mış ve alan­da be­lir­gin bir iyi­leş­me sü­re­ci baş­la­mış­tır. Bu­nun so­nu­cu ola­rak, Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu uz­man­la­rı ala­nı tek­rar in­ce­le­me­ye al­mış­lar ve yap­mış ol­duk­la­rı in­ce­le­me so­nu­cun­da, dip­lo­ma­nın ia­de edil­me­si­ne ka­rar ver­miş­ler­dir; dip­lo­ma, Ma­yıs 2004 ta­ri­hin­de ül­ke­mi­ze ia­de edil­miş­tir.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ha­san Gü­yül­dar’ın Tun­ce­li -Ova­cık- Bil­geç böl­ge­sin­de mey­da­na ge­len yan­gın­lar­la ala­ka­lı so­ru öner­ge­si­ni ce­vap­lı­yo­rum:

Or­man Köy­lü­le­ri Kal­kın­ma Fo­nu Büt­çe­sin­den Ba­kan­lı­ğı­mız­ca ya­pı­lan ferdî kre­di uy­gu­la­ma­la­rı için il­le­re tah­sis edi­len mik­tar­la­rın da­ğı­lı­mı, ilin or­man var­lı­ğı, or­man kö­yü sa­yı­sı, or­man köy­lü­sü nü­fu­su, ge­liş­miş­lik du­ru­mu göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak el­de edi­len pu­an sis­te­mi­ne gö­re ya­pıl­mak­ta olup, kre­di­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı bu öde­nek­ler doğ­rul­tu­sun­da ya­pıl­mak­ta­dır. Be­lir­ti­len bu kri­ter­le­rin dı­şın­da fark­lı bir kri­ter uy­gu­lan­ma­mak­ta­dır.

Or­man Köy­lü­le­ri Kal­kın­ma Fo­nu Büt­çe­sin­den, 1989-2004 yıl­la­rı ara­sın­da, Tun­ce­li ili­mi­ze, ferdî kre­di­ler kap­sa­mın­da, fennî arı­cı­lık, süt sı­ğır­cı­lı­ğı ve süt ko­yun­cu­lu­ğu için top­lam 632 ai­le­ye, 2004 yı­lı def­la­tör kat­sa­yı­sı­na gö­re 2 tril­yon 342 mil­yar de­ğe­rin­de ferdî kre­di ve­ril­miş olup, bu çer­çe­ve­de, Tun­ce­li ili­mi­ze, 2005 yı­lın­da uy­gu­lan­mak üze­re 350 mil­yar öde­nek tah­sis edil­miş­tir. Ba­kan­lı­ğı­mız­ca ye­tiş­miş ele­man sı­kın­tı­sı bu­lu­nan taş­ra bi­rim­le­ri­mi­zin ele­man ih­ti­ya­cı, büt­çe imkânla­rı çer­çe­ve­sin­de kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta olup,bu ko­nu­da her­han­gi bir çif­te stan­dart söz ko­nu­su ola­maz.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, Af­yon­ka­ra­hi­sar Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Rey­han Ba­lan­dı’nın de­niz­le­ri­miz­de­ki kir­li­li­ğe ve alı­na­cak ön­lem­le­re iliş­kin söz­lü so­ru­su­nu ce­vap­lı­yo­rum:

Ko­nu­ya iliş­kin ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı, ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de ve ulu­sal dü­zey­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar şek­lin­de iki grup­ta in­ce­le­mek müm­kün­dür. Ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar: Ka­ra­de­niz’in Kir­len­me­ye Kar­şı Ko­run­ma­sı Söz­leş­me­si (Bük­reş Söz­leş­me­si) 21 Ni­san 1992 ta­ri­hin­de Bük­reş’te, Ka­ra­de­niz’e kı­yı­sı bu­lu­nan Bul­ga­ris­tan, Gür­cis­tan, Ro­man­ya, Rus­ya, Tür­ki­ye ve Uk­ray­na ta­ra­fın­dan im­za­la­na­rak 6 Mart 1994 ta­rih­li 21869 sa­yı­lı Resmî Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­miş­tir. Söz­leş­me­ye ta­raf ül­ke­le­rin çev­re­den so­rum­lu Ba­kan­la­rı, Ni­san 1993-Odes­sa’da, do­ğal kay­nak­la­rın ras­yo­nel yö­ne­ti­mi ve iyi­leş­ti­ril­me­si için kı­sa, or­ta ve uzun va­de­li çev­re­sel he­def­le­ri içe­ren bir dek­la­ras­yon im­za­la­mış­lar­dır. Bu söz­leş­me ve dek­la­ras­yon çer­çe­ve­sin­de, Kü­re­sel Çev­re İmkânı (GEF), Ka­ra­de­niz’in Çev­re­sel Yö­ne­ti­mi ve Ko­run­ma­sı Prog­ra­mı­nı baş­lat­mış ve bu prog­ram çer­çe­ve­sin­de, or­ga­ni­zas­yon, ku­rum­sal ya­pı­nın ge­liş­ti­ril­me­si, kir­li­lik iz­le­me, acil mü­da­ha­le, bi­yo­çe­şit­li­lik ve kı­yı yö­ne­ti­mi gi­bi alan­lar­da bir­çok ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ça­lış­ma ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. Bu ça­lış­ma­la­rın ne­ti­ce­sin­de 30-31 Ekim 1996 ta­ri­hin­de İs­tan­bul’da dü­zen­le­nen Ba­kan­lar Kon­fe­ran­sın­da Ka­ra­de­niz’in Re­ha­bi­li­tas­yo­nu ve Ko­run­ma­sı İçin Stra­te­jik Ey­lem Pla­nı ka­bul edil­miş­tir.

Söz­leş­me­nin ama­cı, Ka­ra­de­niz hav­za­sın­da sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma için iş bir­li­ği yap­mak ve Ka­ra­de­niz’in kay­nak­la­rı­nın yo­ğun kul­la­nı­mın­dan do­la­yı su ka­li­te­si­nin bo­zul­ma­sı­na, bi­yo­lo­jik çe­şit­li­li­ğin azal­ma­sı­na en­gel ol­mak; Ka­ra­de­niz’in su ka­li­te­si­ni, de­niz ve kı­yı eko­sis­te­mi­ni iyi­leş­tir­mek, böl­ge­de sür­dü­rü­le­bi­lir kal­kın­ma sağ­la­mak ve Ka­ra­de­niz çev­re­si­nin ve can­lı kay­nak­la­rı­nın Ka­ra­de­niz ül­ke­le­ri ta­ra­fın­dan or­tak bir ça­bay­la ko­run­ma­sı­nı sağ­la­mak­tır.

Or­ga­ni­ze eden ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar: Kü­re­sel Çev­re Fo­nu, Bir­leş­miş Mil­let­ler Kal­kın­ma Prog­ra­mı, Bir­leş­miş Mil­let­ler Çev­re Prog­ra­mı, Dün­ya Ban­ka­sı, Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu, Ulus­la­ra­ra­sı De­niz­ci­lik Ör­gü­tü gi­bi böl­ge­sel ve ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar­dır.

Ka­rar or­gan­la­rı: Ko­or­di­nas­yon, âkit ta­raf­la­rın ic­ra or­ga­nı ni­te­li­ğin­de Ka­ra­de­niz’e kı­yı­daş her bir ül­ke­den bir tem­sil­ci­nin yer al­dı­ğı Ka­ra­de­niz’in Kir­li­li­ğe Kar­şı Ko­run­ma­sı Ko­mis­yo­nu­na des­tek sağ­la­mak üze­re ku­rul­muş olan Ka­ra­de­niz’in Kir­li­li­ğe Kar­şı Ko­run­ma­sı Ko­mis­yo­nu Da­imi Sek­re­ter­ya­sın­ca yü­rü­tül­mek­te­dir. Sek­re­ter­ya­nın mer­ke­zi de İs­tan­bul’da­dır.

Ulu­sal dü­zey­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar:

Ka­ra­de­niz’de Kir­li­lik İz­le­me Pro­je­si: Pro­je, Tür­ki­ye’nin de ta­raf ol­du­ğu Ka­ra­de­niz’in Kir­li­li­ğe Kar­şı Ko­run­ma­sı Söz­leş­me­si ve ek pro­to­kol­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı ama­cıy­la, Ka­ra­de­niz stra­te­jik ey­lem pla­nı kap­sa­mın­da, pro­je ala­nın­da yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar­la uyum­lu ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ül­ke­le­rin stra­te­jik ey­lem pla­nı prog­ra­mı kap­sa­mın­da be­lir­ti­len ak­ti­vi­te­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ril­miş­tir. Ge­rek stra­te­jik ey­lem pla­nı kap­sa­mın­da ge­rek­se Ka­ra­de­niz’in Kir­li­li­ğe Kar­şı Ko­run­ma­sı Sek­re­tar­ya­sı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen bü­tün top­lan­tı­lar­da, ül­ke­ler­den, kir­li­li­ğin iz­len­me­siy­le il­gi­li ola­rak ya­pı­lan ça­lış­ma­lar de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir.

Pro­je fa­ali­yet­le­ri için­de, Ba­kan­lı­ğı­mız­ca 2004 yı­lı ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da ya­pıl­ma­sı plan­la­nan fa­ali­yet­ler: Kir­li­lik iz­le­me ve de­ğer­len­dir­me ra­por­la­rın­da yer alan pa­ra­met­re ve is­tas­yon­lar­da, bu­nun­la bir­lik­te, 1996 yı­lın­da teş­hi­se da­ya­lı ana­liz böl­ge­sin­de be­lir­ti­len Zon­gul­dak, Bar­tın, Si­nop, Sam­sun, Or­du, Gi­re­sun, Trab­zon, Ri­ze, Art­vin ol­mak üze­re top­lam 9 sı­cak nok­ta da göz önü­ne alı­na­rak, açık de­niz­de, kı­yı­da ve ka­ra­da be­lir­le­ne­cek is­tas­yon­lar­da, tek­nik şart­na­me ekin­de ve­ri­len pa­ra­met­re­le­re gö­re mev­sim­lik pe­ri­yot­lar­la ana­liz ya­pı­la­rak kir­li­li­ğin iz­len­me­si­ni yap­mak­la yü­küm­lü ola­cak Ka­ra­de­niz’de kir­li­lik iz­le­me ko­nu­lu iha­le­ye çı­kıl­mış­tır. İha­le, 10 Ha­zi­ran 2004 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ril­miş ve 18 Ha­zi­ran 2004 ta­ri­hin­de so­nuç­lan­dı­rı­la­rak İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si İk­ti­sat Fa­kül­te­si Me­zun ve Men­sup­la­rı Vak­fı İk­ti­sa­di İş­let­me­si­ne ve­ril­miş­tir.

İz­le­me fre­kans­la­rı, tüm Ka­ra­de­niz bo­yun­ca en ba­tı­da İğ­ne Ada’dan Ho­pa’ya ka­dar tüm kı­yı şe­ri­di­ni içer­mek­te­dir. Bu kap­sam­da top­lam 21 nok­ta be­lir­len­miş olup, bu 21 nok­ta­nın 20 met­re, 50 met­re, 100 met­re kon­tor­la­rın­da di­key hat ha­lin­de is­tas­yon­lar yer­leş­ti­ril­miş­tir. Bu şe­kil­de ça­lış­ma, top­lam 63 is­tas­yon­da şu an­da sür­dü­rül­mek­te­dir.

Biz Ba­kan­lı­ğı dev­ral­dı­ğı­mız­da, 3 nok­ta­da iz­le­me ya­pı­la­bi­li­yor­du Ka­ra­de­niz’de. Şu an­da, 63 is­tas­yon­da Zon­gul­dak, Bar­tın, Si­nop, Sam­sun, Or­du, Gi­re­sun, Trab­zon, Ri­ze ve Art­vin şe­hir­le­ri, Ka­ra­de­niz Ey­lem Pla­nı kap­sa­mın­da sı­cak nok­ta­lar ola­rak se­çil­di­ğin­den, özel­lik­le dik­ka­te alın­mış ve ça­lış­ma­lar bu sa­ha­lar­la sı­nır­lı tu­tul­ma­yıp, muh­te­mel risk­li alan­lar­da da is­tas­yon­lar in­şa edil­miş­tir.

İla­ve ola­rak, Tu­na Neh­ri­nin Ka­ra­de­niz’e ve İs­tan­bul Bo­ğa­zı, do­la­yı­sıy­la Mar­ma­ra De­ni­zi’ne olan et­ki­le­ri­nin tes­pi­ti için ay­lık ola­rak K0, mev­sim­sel ola­rak K1 ve K3 is­tas­yon­la­rın­da ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­mek­te­dir. Do­la­yı­sıy­la, bu pro­jey­le, kı­yı­da 66 nok­ta­da iz­le­me is­tas­yon­la­rı ya­pıl­mak­ta ve Tür­ki­ye, Ka­ra­de­niz’e kı­yı­sı olan ül­ke­ler ara­sın­da en çok iz­le­me is­tas­yo­nu­na sa­hip ül­ke ko­nu­mu­na gel­miş­tir. Bu pro­je­nin de­va­mı, esas ola­rak, Ba­kan­lı­ğı­mız 2006 ya­tı­rım prog­ra­mın­da da yer al­mak­ta­dır.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, İz­mir Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ve­zir Ak­de­mir’in İz­mir’de­ki de­mir-çe­lik fab­ri­ka­sı­nın çev­re­ye ver­di­ği za­rar­lar­la ala­ka­lı ve alı­na­cak ted­bir­ler­le ala­ka­lı söz­lü so­ru öner­ge­si­ni ce­vap­lı­yo­rum:

Ba­kan­lı­ğı­mız­ca, EAO’lu te­sis­le­rin yo­ğun ola­rak bu­lun­du­ğu İz­mir-Ali­ağa, Ko­ca­eli’de­ki cü­ruf ve ba­ca ga­zı toz­la­rı­nın ber­ta­ra­fı­na iliş­kin ba­zı ça­lış­ma­lar ya­pıl­mış­tır. Bu amaç­la, 24/11/2004 ta­ri­hin­de ya­pı­lan de­mir-çe­lik sek­tö­rün­den kay­nak­la­nan cü­ruf ve ba­ca ga­zı toz­la­rı­nın çev­re­ye ver­di­ği za­rar­lar ve ber­ta­raf yön­tem­le­ri­nin tar­tı­şıl­dı­ğı top­lan­tı­da yö­re­de mev­cut olan sek­tör­ler­den kay­nak­la­nan ba­ca kü­lü, cü­ruf atık­la­rın yak­la­şık 6-7 mil­yon ton ci­va­rın­da bu­lun­du­ğu, bu atık­lar ba­ca kül­le­riy­le kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da teh­li­ke­li özel­lik ka­zan­dık­la­rın­dan ka­rı­şım­la­rın ön­len­me­si, ka­rı­şık top­la­nan söz ko­nu­su atık­la­rın ay­rış­tır­ma iş­le­mi­nin eko­no­mik ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le kı­sa va­de­de çö­zü­me yö­ne­lik ge­çi­rim­siz­li­ği sağ­la­yan uy­gun yer­ler­de kul­la­nıl­ma­yan taş ve ma­den oca­ğı ve ben­ze­ri yer­ler­de de­po­lan­mak su­re­tiy­le ber­ta­raf­la­rın sağ­lan­ma­sı, fa­ali­yet sa­hip­le­ri ta­ra­fın­dan il mü­dür­lük­le­ri­miz­le ko­or­di­ne­li ola­rak bu­lun­duk­la­rı il ve­ya ya­kın il­ler­de bu­lu­nan al­ter­na­tif de­po­la­ma alan­la­rıy­la, kul­la­nıl­ma­yan taş ve ma­den oca­ğı ve ben­zer alan­la­rın mül­ki­yet du­rum­la­rı­nın araş­tı­rı­la­rak tes­pit edil­me­si ve alan­la­rın ze­min ya­pı­sı­nın de­po­la­ma­ya uy­gun­lu­ğu ko­nu­sun­da fi­zi­bi­li­te ça­lış­ma­sı ya­pıl­ma­sı, bu hu­sus­ta da ter­min pla­nı­nın ha­zır­la­na­rak Ba­kan­lı­ğı­mı­za gön­de­ril­me­si, ba­ca kül­le­ri­nin Teh­li­ke­li Atık­la­rın Kon­tro­lü Yö­net­me­li­ği’nin ge­çi­ci de­po­la­ma hü­küm­le­ri doğ­rul­tu­sun­da gü­ven­li ola­rak de­po­lan­ma­sı ve Ba­kan­lı­ğı­mız­dan li­sans al­mış ge­ri ka­za­nım te­sis­le­ri­ne ve­ya ber­ta­raf te­sis­le­ri­ne li­sans­lı araç­lar­la gön­de­ril­me­si, bu­na iliş­kin bil­gi ve bel­ge­le­rin pe­ri­yo­dik ola­rak il­gi­li va­li­li­ğe gön­de­ril­me­si ge­rek­ti­ği hu­sus­la­rın­da ka­rar­lar alın­mış olup, bu çer­çe­ve­de ça­lış­ma­lar sür­dü­rül­mek­te­dir.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, ko­nu­ya iliş­kin ola­rak Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­kan­lı­ğı Tek­nik Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­den alı­nan ya­zı­da, cü­ruf­la­rın ag­re­ga ola­rak kul­la­nı­la­bil­me­si için Ya­pı Mal­ze­me­le­ri Yö­net­me­li­ği kap­sa­mın­da uy­gun­laş­tı­rıl­mış il­gi­li şart­na­me­ler­de be­lir­ti­len şart­la­rı ha­iz ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği be­lir­til­miş olup, söz ko­nu­su ya­zı, sek­tö­rü bil­gi­len­dir­mek üze­re De­mir Çe­lik Üre­ti­ci­le­ri Der­ne­ği­ne ve Ali­ağa böl­ge­sin­de bu­lu­nan de­mir-çe­lik fab­ri­ka­la­rı­na gön­de­ril­miş­tir.

Ay­rı­ca, Ali­ağa’da­ki Zin­cox fir­ma­sı­nın ba­ca to­zu ge­ri ka­za­nı­mı­na iliş­kin ku­ra­ca­ğı te­si­sin ÇED ça­lış­ma­la­rı de­vam et­mek­te­dir. Te­sis ku­ru­lun­ca­ya ka­dar ba­ca toz­la­rı­nın yü­rür­lük­te­ki mev­zu­ata uy­gun bir şe­kil­de fab­ri­ka sa­ha­sı­na ge­çi­ci ola­rak de­po­lan­ma­sı için ge­rek­li…

HÜ­SE­YİN EK­MEK­Cİ­OĞ­LU (An­tal­ya) – Sa­yın Ba­ka­nım, ko­nuş­ma­nız an­la­şıl­mı­yor…

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (De­vam­la) – De­ğer­li ar­ka­daş­lar, oku­ya­cak ol­du­ğum, ce­vap­la­ya­cak ol­du­ğu­muz çok so­ru olun­ca, bi­raz se­ri git­me­miz la­zım.

ER­DAL KA­RA­DE­MİR (İz­mir) – Bi­rik­tir­me­sey­di­niz Sa­yın Ba­ka­nım…

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (De­vam­la) – Ay­rı­ca, Ali­ağa’da­ki Zin­cox fir­ma­sı­nın ba­ca to­zu ge­ri ka­za­nı­ma iliş­kin ku­ra­ca­ğı te­si­sin ÇED ça­lış­ma­la­rı de­vam et­mek­te­dir. Te­sis ku­ru­lun­ca­ya ka­dar ba­ca toz­la­rı­nın, yü­rür­lük­te­ki mev­zu­ata uy­gun bir şe­kil­de fab­ri­ka sa­ha­sı­na ge­çi­ci ola­rak de­po­lan­ma­sı için ge­rek­li ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı hu­su­su böl­ge­de bu­lu­nan de­mir çe­lik te­sis­le­ri­ne de bil­di­ril­miş­tir.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Se­dat Pe­kel’in, Ba­lı­ke­sir-Er­dek-Tat­lı­su kö­yün­de­ki ka­mu­ya ait bir ara­ziy­le ala­ka­lı ter­sa­ne­ye ait so­ru­la­rı var­dır; on­la­rı ce­vap­lı­yo­rum:

Söz ko­nu­su pro­je­ye ait pro­je ta­nı­tım dos­ya­sı 11/6/2004 ta­ri­hin­de Ba­kan­lı­ğı­mı­za in­ti­kal et­ti­ril­miş­tir. Dos­ya ekin­de yer alan pro­je ye­ri­nin çe­kek ve tek­ne imal ye­ri ola­rak tah­sis edil­me­si­nin uy­gun ol­du­ğu­na ve bu amaç­la kul­la­nıl­mak üze­re ki­ra­lan­dı­ğı­na da­ir De­niz­ci­lik Müs­te­şar­lı­ğı­nın 27/5/2004 ta­rih 1504 sa­yı­lı Millî Em­lak Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün 13/4/2004 ta­rih ve 11699 sa­yı­lı ya­zı­la­rı doğ­rul­tu­sun­da pro­je hak­kın­da ÇED Yö­net­me­li­ği’nin 16’ncı mad­de­si kap­sa­mın­da in­ce­le­me ve de­ğer­len­dir­me ya­pıl­mış­tır. Ya­pı­lan in­ce­le­me ve de­ğer­len­dir­me sü­re­ci so­nun­da pro­jey­le il­gi­li ola­rak 13/7/2004 ta­ri­hin­de “ÇED ge­rek­li de­ğil­dir” ka­ra­rı ve­ril­miş­tir.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Fah­ret­tin Üs­tün’ün, av­cı­lık bel­ge­le­riy­le ala­ka­lı so­ru­su­nu ce­vap­lı­yo­rum:

Av­cı­lık bel­ge­le­ri için her yıl harç ya­tı­rıl­ma­sı uy­gu­la­ma­sı Ba­kan­lı­ğı­mı­zın ini­si­ya­ti­fi yet­ki­sin­de ya­pı­lan bir uy­gu­la­ma ol­ma­yıp, 492 sa­yı­lı Harç­lar Ka­nu­nu ile Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın bu hu­sus­ta­ki ge­nel­ge­le­ri ve gö­rüş­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ya­pı­lan bir uy­gu­la­ma­dır. 492 sa­yı­lı Harç­lar Ka­nu­nu ge­re­ği av­cı­lık bel­ge­le­rin­den her yıl harç be­de­li alın­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­nın ka­çak av­lan­ma­ya da­ve­ti­ye çı­ka­ra­bi­le­ce­ği en­di­şe­si Ba­kan­lı­ğı­mız­ca da pay­la­şıl­mak­ta olup, bu hu­sus­ta ge­rek­li ted­bir­ler alın­mak­ta­dır.

Av­cı­lık bel­ge­le­ri­nin Türk va­tan­daş­la­rı­nın av­cı eği­ti­mi­ne ka­tı­lıp ba­şa­rı­lı ol­ma­la­rı ha­lin­de bir se­fe­re mah­sus ve­ri­le­ce­ği 4915 sa­yı­lı Ka­nun’un 13’ün­cü mad­de­sin­de be­lir­til­miş­tir. An­cak, bu bel­ge­nin her yıl vi­ze edil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Vi­ze iş­lem­le­ri ise yıl­lık har­cın ya­tı­rıl­ma­sı ha­lin­de ya­pı­la­bil­mek­te­dir.

Av­cı­lık bel­ge­le­ri­nin Türk va­tan­daş­la­rı­nın av­cı eği­ti­mi­ne ka­tı­lıp, ba­şa­rı­lı ol­ma­la­rın­da bir se­fe­re mah­sus ve­ri­le­ce­ği… Bi­raz ön­ce de ifa­de et­ti­ğim gi­bi, bu, bel­li bir kurs ne­ti­ce­sin­de, bel­li bir sa­at kur­su dol­du­ran av­cı aday­la­rı­na ve­ril­mek­te­dir. Ta­bii, bu ver­di­ği­miz bel­ge­ler de her yıl vi­ze edil­mek­te­dir.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; 9 adet söz­lü so­ru öner­ge­si­ni ce­vap­la­mış bu­lu­nu­yo­rum. Be­ni sa­bır­la din­le­di­ği­niz için te­şek­kür edi­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – So­ru öner­ge­le­ri ce­vap­lan­dı­rıl­mış­tır; te­şek­kür edi­yo­rum.

An­cak, Sa­yın Pe­kel’in, ye­rin­den, İç­tü­zü­ğe gö­re bir açık­la­ma ta­le­bi var.

Bu­yu­run Sa­yın Pe­kel.

SE­DAT PE­KEL (Ba­lı­ke­sir) – Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Baş­kan.

Ha­zi­ran 2004 ta­ri­hin­de ver­di­ğim, ya­ni, iki­bu­çuk yıl ön­ce ver­di­ğim söz­lü so­ru öner­ge­le­rin­den 2’si­ne, Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Sa­yın Pe­pe’nin ce­vap ver­di­ği iki ko­nuy­la il­gi­li kı­sa gö­rüş­le­ri­mi be­lirt­mek için söz al­dım.

Bun­lar­dan bir ta­ne­si, millî park kim­li­ğin­de, özel­lik­le Ban­dır­ma’nın yaz­lı­ğı, say­fi­ye­si ko­nu­mun­da­ki o Ka­pı­dağ etek­le­rin­de ku­ru­lan ter­sa­ney­le il­gi­li­dir. Bu ko­nu gün­de­me gel­di­ğin­de, baş­ta köy muh­tar­lı­ğı ol­mak üze­re, köy hal­kı ve Ban­dır­ma­lı­la­rın yo­ğun tep­ki­si­ne rağ­men çe­şit­li ba­kan­lık­lar­dan izin­le­rin alın­dı­ğı­nı biz de bi­li­yo­ruz. An­cak, bu­nun uy­gun ol­ma­dı­ğı ci­he­tiy­le muh­tar­lı­ğın yar­gı­ya git­ti­ği­ni, ön­ce Da­nış­tay 6. Da­ire­si­nin bu iti­ra­zı red­det­ti­ği­ni; ama, Da­nış­tay Üst Ku­ru­lun­da yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı­na rağ­men bu uy­gu­la­ma­nın sür­dü­rül­me­si­nin man­tı­ğı­nı an­la­ma­dı­ğı­mı ön­ce­lik­le ifa­de et­me­li­yim. Ya­ni, yö­re hal­kı­nın tüm şid­det­li iti­raz­la­rı­na rağ­men, yar­gı­nın hu­ku­ka ay­kı­rı ol­du­ğu­nu ka­bul et­me­si­ne rağ­men, ha­zi­ne­ye çok önem­li bir kat­kı sun­ma­ya­cak ve özel­lik­le çev­re­ye ve­re­ce­ği za­rar­la­rı dik­ka­te al­ma­dan böy­le bir uy­gu­la­ma­nın hâlâ sür­dü­rü­lüp sür­dü­rü­le­me­ye­ce­ği ko­nu­sun­da, ben, Sa­yın Ba­kan­dan net ifa­de­ler al­mak is­ter­dim ve böl­ge­mi­ze gi­den, özel­lik­le tu­rizm ağır­lık­lı, Ban­dır­ma ve çev­re­sin­de, Ba­lı­ke­sir’in önem­li yer­le­rin­de bu tür ka­rar­la­rın alın­ma­sı sı­ra­sın­da çok da­ha ti­tiz bir ça­lış­ma­nın, bi­zim o böl­ge­nin ge­le­ce­ğiy­le di­rekt il­gi­li ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­mek is­te­rim.

İkin­ci­si, bu 19 Ha­zi­ran 2004 ta­ri­hin­de An­ka­ra’nın Çu­buk il­çe­si Sün­lü kö­yün­de bir hor­tum ola­yı ya­şan­dı, 4 va­tan­da­şı­mız ha­ya­tı­nı kay­bet­ti, 14 ki­şi de ya­ra­lan­dı. Bun­la­rın ön­len­me­siy­le il­gi­li, ön­lem­le­rin alın­ma­sı­na yö­ne­lik de Sa­yın Ba­kan ay­rın­tı­lı bil­gi ver­di; ben, ken­di­si­ne te­şek­kür edi­yo­rum; an­cak, bu hor­tum da sel, taş­kın, çığ gi­bi, ya­ni, me­te­oro­lo­jik ka­rak­ter­li do­ğal afet­ler ol­du­ğun­dan ve bun­la­rın di­ğer do­ğal afet­ler­den far­kı­nın da da­ha ön­ce­den tah­min edi­le­bi­lir ol­ma­sın­dan kay­nak­la­nı­yor. O ne­den­le de, bu ve ben­ze­ri do­na­nım­la­rın uy­gun yer­ler­de aci­len ta­mam­lan­ma­sı ve hep­sin­den önem­li­si de on­la­rı kul­la­na­cak in­san­la­rın gö­rev­le­ri­nin ba­şın­da ol­ma­sı­nın al­tı­nı çiz­me ge­re­ği­ni duy­dum.

Fır­sat ver­di­ği­niz için te­şek­kür edi­yo­rum.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­riz Sa­yın Pe­kel.

Şim­di, Sa­yın Üs­tün’ün bir açık­la­ma ta­le­bi var; bu­yu­run.

FAH­RET­TİN ÜS­TÜN (Muğ­la) – İki­bu­çuk yıl son­ra so­ru­ma ya­nıt al­dı­ğım için te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Ba­ka­nı­ma.

Yal­nız, bu Harç­lar Ka­nu­nu’na gö­re, av­lan­ma bel­ge­le­rin­den harç alı­nı­yor. Ay­rı­ca, av­lan­ma için yi­ne de ban­ka­lar­dan tek­rar ikin­ci kez bir harç alı­nı­yor. Bun­la­rın iki­si­nin av­cı üze­rin­de müt­hiş bir eko­no­mik bas­kı­sı var; bun­lar­dan bi­ri­si kal­dı­rı­la­maz mı?

Te­şek­kür ede­rim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Üs­tün.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, gün­de­min “Söz­lü So­ru­lar” kıs­mı­nın 13, 22, 47, 58, 67, 95, 149, 188 ve 194 ün­cü sı­ra­la­rın­da­ki so­ru öner­ge­le­ri Sa­yın Ba­kan ta­ra­fın­dan ce­vap­lan­dı­rıl­mış­tır.

*22.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fah­ret­tin Üs­tün’ün, ya­pı­lan ata­ma­la­ra iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1009)*

BAŞ­KAN - Şim­di, 14 ün­cü sı­ra­da yer alan, Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Fah­ret­tin Üs­tün’ün, ya­pı­lan ata­ma­la­ra iliş­kin, Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si…

Sa­yın Ba­kan, 14 ün­cü so­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak mı­sı­nız?

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (Ko­ca­eli) – Ce­vap­lan­dır­ma­ya­ca­ğım.

BAŞ­KAN – Ce­vap­lan­dır­mı­yor­su­nuz…

Er­te­len­miş­tir.

*23.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fah­ret­tin Üs­tün’ün, ya­pı­lan ata­ma­la­ra iliş­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1017) ve Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Atil­la Koç’un ce­va­bı*

BAŞ­KAN- So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan? Bu­ra­da.

So­ru­yu oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ya­nıt­lan­ma­sı­nı arz ede­rim.

Fah­ret­tin Üs­tün

Muğ­la

1- 58 ve 59 un­cu Hü­kü­met­ler dö­ne­min­de si­ze bağ­lı ku­ru­luş­lar­da kaç ata­ma ya­pıl­mış­tır?

2- Ba­kan­lı­ğı­nı­za bağ­lı ku­ru­luş­lar­da idarî gö­rev­le­re her iki hü­kü­met dö­ne­min­de vekâle­ten, ted­vi­ren ve gö­rev­len­dir­mey­le kaç ata­ma ya­pıl­mış­tır?

3- İdarî gö­rev­ler­de bu­lu­nan ida­re­ci­ler­den ka­çı baş­ka yer­le­re gö­rev­len­di­ril­miş­tir?

Gö­rev­len­di­ri­len­le­rin al­dık­la­rı har­cı­rah mik­ta­rı ne ka­dar­dır?

4- 58 ve 59 un­cu Hü­kü­met­ler dö­ne­min­de asil ve­ya ve­kil kaç ida­re­ci gö­rev­den alın­mış­tır?

BAŞ­KAN – Bu­yu­run Sa­yın Ba­kan. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

KÜL­TÜR VE TU­RİZM BA­KA­NI ATİL­LA KOÇ (Ay­dın) – Sa­yın Baş­ka­nım, sa­yın mil­let­ve­kil­le­rim; 58’in­ci Hükûmet dö­ne­min­de mül­ga Kül­tür Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı ku­ru­luş olan Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si Ge­nel Mü­dü­rü, Dev­let Ti­yat­ro­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü ve DÖ­SİM Mü­dü­rü kad­ro­la­rı­na ata­ma ya­pıl­ma­mış­tır. Mül­ga Kül­tür Ba­kan­lı­ğın­da 58 ki­şi­nin ata­ma­sı ya­pıl­mış­tır. Mül­ga Tu­rizm Ba­kan­lı­ğın­ca da 10 ki­şi­nin ata­ma­sı ya­pıl­mış­tır.

59’un­cu Hükûmet dö­ne­min­de, Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si Ge­nel Mü­dü­rü ola­rak 1 ki­şi­nin ata­ma­sı ya­pıl­mış­tır. 59’un­cu Hükûmet dö­ne­min­de ise, top­lam 2.227 ki­şi­nin ata­ma­sı ya­pıl­mış­tır. 388 ki­şi açık­tan atan­mış­tır; bun­lar, KPSS sı­na­vı, özür­lü sı­na­vı, uz­man yar­dım­cı­sı ve un­van de­ği­şik­lik­le­ri do­la­yı­sıy­la ol­muş­tur. Ku­rum için­de ise 1.446 ta­ne ata­ma ya­pıl­mış­tır. Mah­ke­me ka­ra­rı, tef­tiş ku­ru­lu ra­po­ru ve yurt içi, yurt dı­şı yer de­ği­şik­lik­le­ri­dir bun­lar. Ku­rum dı­şın­dan ise 147 ata­ma ya­pıl­mış­tır. Özel­leş­tir­me İda­re­sin­den de bi­ze 246 me­mur atan­mış­tır; ce­man 2.227 ki­şi.

İkin­ci so­ru­su­na ge­lin­ce Sa­yın Mil­let­ve­ki­li­mi­zin: 58’in­ci Hükûmet dö­ne­min­de, Ba­kan­lı­ğı­ma bağ­lı ku­ru­luş olan Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve Dev­let Ti­yat­ro­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü kad­ro­su­na vekâle­ten ata­ma ya­pıl­ma­mış­tır. Boş bu­lu­nan DÖ­SİM Mü­dü­rü kad­ro­su­na vekâle­ten ata­ma ya­pıl­mış­tır.

58’in­ci Hükûmet dö­ne­min­de, mül­ga Kül­tür Ba­kan­lı­ğın­ca ida­ri gö­rev­le­re gö­rev­len­dir­me ya­pıl­ma­mış olup, 27 ki­şi­nin vekâle­ten ve­ya ted­vi­ren ata­ma­sı ya­pıl­mış­tır. Yi­ne, 58’in­ci Hükûmet dö­ne­min­de, mül­ga Tu­rizm Ba­kan­lı­ğın­ca ida­ri gö­rev­le­re gö­rev­len­dir­me ya­pıl­ma­mış olup, 5 ki­şi­nin vekâle­ten ve­ya ted­vi­ren ata­ma­sı ya­pıl­mış­tır.

59’un­cu Hükûmet dö­ne­min­de ise, 551 ki­şi­nin vekâle­ten ve­ya ted­vi­ren ata­ma­sı ya­pıl­mış­tır. Bir­leş­mey­le, gö­re­vi dü­şen mer­kez ve taş­ra per­so­ne­li bu sa­yı­yı yük­selt­mek­te­dir. 59’un­cu Hükûmet dö­ne­min­de Ba­kan­lı­ğın bağ­lı ku­ru­lu­şu olan Dev­let Ti­yat­ro­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü kad­ro­su ile DÖ­SİM Mü­dü­rü kad­ro­su­na vekâle­ten ata­ma ya­pı­lan per­so­nel, her iki per­so­nel de ha­len gö­rev yap­mak­ta­dır­lar.

Sa­yın Mil­let­ve­ki­li­mi­zin üçün­cü so­ru­su­nu şöy­le ce­vap­lan­dı­rı­yo­rum: İda­ri gö­rev­ler­de bu­lu­nan ida­re­ci­ler­den 5 ki­şi­nin baş­ka yer­le­re gö­rev­len­di­ril­me­si ya­pıl­mış­tır. Yol­luk ve har­cı­rah­la­rın öden­me­si 5018 sa­yı­lı Ka­nun uya­rın­ca tüm bi­rim­le­rin büt­çe­si­ni oluş­tur­du­ğun­dan bu ko­nu­ya Ba­kan­lı­ğı­mız­ca ay­rı­ca ce­vap ve­ril­me­si lü­zu­mu gö­rül­me­miş­tir.

Dör­dün­cü so­ru­ya ce­vap ise; 58’in­ci Hükûmet dö­ne­min­de mül­ga Kül­tür Ba­kan­lı­ğın­ca 1 ki­şi gö­re­vin­den alın­mış­tır. 58’in­ci Hükûmet dö­ne­min­de mül­ga Tu­rizm Ba­kan­lı­ğın­dan 1 ki­şi gö­re­vin­den alın­mış­tır. 59’un­cu Hükûmet dö­ne­min­de 418 asil, mah­ke­me, tef­tiş, ba­kan­lık bir­leş­me­si do­la­yı­sıy­la vekâlet gö­re­vin­den alın­mış­tır.

Arz ede­rim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim.

Sa­yın Üs­tün, bir açık­la­ma ya­pa­cak mı­sı­nız?

FAH­RET­TİN ÜS­TÜN (Muğ­la) – Da­ha son­ra ya­zı­lı so­ru so­ra­ca­ğım efen­dim.

BAŞ­KAN – Ta­mam, te­şek­kür ede­rim.

*24.- Iğ­dır Mil­let­ve­ki­li Dur­sun Ak­de­mir’in, Iğ­dır il­çe ve bel­de be­le­di­ye­le­ri­nin SSK ve Emek­li San­dı­ğı borç­la­rı­na iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1021)*

BAŞ­KAN – So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Er­te­len­miş­tir.

*25.- Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li Nu­ri Çi­lin­gir’in, Ma­ni­sa-Sa­lih­li il­çe­si­ne mü­ze açı­lıp açıl­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1051) ve Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Atil­la Koç’un ce­va­bı*

BAŞ­KAN – Sa­yın Ba­kan, ce­vap­la­ya­cak mı­sı­nız?

KÜL­TÜR VE TU­RİZM BA­KA­NI ATİL­LA KOÇ (Ay­dın) – Evet, ce­vap­la­ya­ca­ğım.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run.

So­ru­yu oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı arz ede­rim.

Nu­ri Çi­lin­gir

Ma­ni­sa

Dün­ya ta­ri­hin­de pa­ra ilk de­fa Lid­ya­lı­lar ta­ra­fın­dan ba­sıl­mış­tır. Bu böl­ge Ma­ni­sa İli Sa­lih­li İl­çe­si Sart bel­de­si­dir. Me­de­ni­yet­le­re ev sa­hip­li­ği ya­pan böl­ge­de bir­çok ta­rihî eser bu­lun­mak­ta­dır. Ka­zı­la­rak çı­kar­tı­lan ta­rihî eser­ler ser­gi­le­ne­me­mek­te, Sart’ta ka­pa­lı mekânlar­da bek­le­til­mek­te­dir. Eser­le­rin çı­ka­rıl­dı­ğı yer­de ser­gi­len­me­si esas­tır.

Bu­na gö­re:

1- Ma­ni­sa İli Sa­lih­li İl­çe­sin­de ta­rihî eser­le­rin ser­gi­le­ne­bil­me­si için çok önem­li ih­ti­yaç olan mü­ze aç­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?

2- Sa­lih­li İl­çe­si­ne mü­ze ya­pıl­ma­sıy­la il­gi­li Ba­kan­lı­ğı­nız­ca her­han­gi bir ça­lış­ma ya­pıl­mak­ta mı­dır?

BAŞ­KAN – Bu­yu­run Sa­yın Ba­kan.

KÜL­TÜR VE TU­RİZM BA­KA­NI ATİL­LA KOÇ (Ay­dın) – Sa­yın Baş­kan, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri; Ma­ni­sa Mil­let­ve­ki­li­miz Sa­yın Nu­ri Çi­lin­gir’in so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­rı­yo­rum:

Ma­ni­sa ilin­de Ba­kan­lı­ğı­ma bağ­lı böl­ge­nin ar­ke­olo­jik ve et­nog­ra­fik eser­le­ri­nin ser­gi­len­di­ği ve ko­run­du­ğu bir mü­ze ve Sa­lih­li il­çe­sin­de de Sar­des ören ye­ri bu­lun­mak­ta­dır.

İkin­ci so­ru­yu şöy­le ce­vap­lan­dı­rı­yo­rum: Ba­kan­lı­ğım, po­li­ti­ka­la­rı kap­sa­mın­da her il­çe­de bir mü­ze aç­mak ye­ri­ne, kı­sıt­lı olan kay­nak­la­rı­mı­zın uz­man per­so­nel, bek­çi, ko­ru­ma, gü­ven­lik gö­rev­li­si, öde­nek ve­sa­ire gi­bi mev­cut mü­ze­le­ri­mi­zin des­tek­len­me­si yö­nün­de kul­la­nı­la­rak çağ­daş mü­ze­ci­lik an­la­yı­şıy­la ör­tü­şe­bi­le­cek mü­ze ol­gu­su­nun ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ne yö­ne­lik ça­lış­ma­la­rı­mız sür­dü­rül­mek­te­dir. Am­ma, Ma­ni­sa’nın özel du­ru­mu dik­ka­te alı­na­rak, Ma­ni­sa mer­kez­de 1 ol­mak üze­re, Sa­lih­li’de ve di­ğer bir il­çe­miz­de 3 ta­ne mü­ze yap­mak üze­re ça­lış­ma­lar de­vam et­mek­te­dir. İlk aşa­ma­da Ma­ni­sa’da baş­la­ya­ca­ğız, ar­ka­sın­dan Sa­lih­li’de, son­ra da Ak­hi­sar’da mü­ze yap­mak is­ti­yo­ruz. Çün­kü, o böl­ge­nin eser­le­ri üze­rin­de yap­tı­ğı­mız ka­zı­lar­da ye­ni bul­gu­la­ra ve bu­lun­tu­la­ra rast­lan­mış­tır. O se­bep­ten bu ih­ti­yaç doğ­muş­tur. Bu­nun da ça­lış­ma­la­rı­nı yap­mak­ta­yız.

Arz ede­rim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­riz Sa­yın Ba­kan.

So­ru ce­vap­lan­dı­rıl­mış­tır.

NU­Rİ Çİ­LİN­GİR (Ma­ni­sa) – Sa­yın Baş­kan, söz ta­lep edi­yo­rum.

BAŞ­KAN – Sa­yın Çi­lin­gir, bu­yu­run, açık­la­ma­la­rı­nı­zı ya­pın.

NU­Rİ Çİ­LİN­GİR (Ma­ni­sa) – Sa­yın Ba­ka­na te­şek­kür edi­yo­rum; an­cak, bi­raz çok ha­fif geç­ti gi­bi gel­di ba­na.

Sart, Lid­ya­lı­la­rın baş­ken­ti, pa­ra­nın ba­sıl­dı­ğı yer, tu­rizm açı­sın­dan çok önem­li bir yer; ama, bu­ra­ya mü­ze­nin bir an ön­ce ka­zan­dı­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Çün­kü, ora­dan çı­kan eser­ler şu an­da Ma­ni­sa Mü­ze­sin­de de­po­lar­da bek­li­yor. Ya­ni, tu­riz­mi can­lan­dır­mak is­ti­yor­sak –ki ken­di­si Ege Böl­ge­sin­de tu­riz­mi can­lan­dır­mak için bir gay­ret içe­ri­sin­de- mut­lak su­ret­te acil ola­rak Sa­lih­li içe­ri­sin­de, ya­ni, ören ye­ri­ne ya­kın bir yer­de de­ğil de, Sa­lih­li sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de, ka­ra­yo­lu­nun ke­na­rın­da bir mü­ze­ye aci­len ih­ti­ya­cı­mız var­dır.

Ken­di­le­ri­ne kat­kı­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum, say­gı­lar su­nu­yo­rum.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­riz Sa­yın Çi­lin­gir.

So­ru ce­vap­lan­dı­rıl­mış­tır.

*26.- Iğ­dır Mil­let­ve­ki­li Dur­sun Ak­de­mir’in, Ela­zığ ili­nin tu­rizm var­lık­la­rı­na sa­hip çı­kıl­ma­sı­na iliş­kin Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1057) ve Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Atil­la Koç’un ce­va­bı*

BAŞ­KAN – Bu­yu­run, oku­yun efen­dim.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı hu­su­sun­da ge­re­ği­ni arz ede­rim.

Say­gı­la­rım­la.

Dur­sun Ak­de­mir

Iğ­dır

Ela­zığ İlin­de­ki tu­rizm var­lık­la­rı­na sa­hip çı­kıl­ma­sı ve eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak;

1 – Do­ğa ha­ri­ka­sı Ha­zar Gö­lü­nün kir­li­lik­ten kur­ta­rıl­ma­sı için Ba­kan­lı­ğı­nı­zın her­han­gi bir ça­lış­ma­sı var mı­dır? Var­sa han­gi aşa­ma­da­dır?

2 – Har­put’un inanç tu­riz­mi­ne açıl­ma­sı için Ba­kan­lı­ğı­nız­ca bir plan ya­pıl­mış mı­dır?

3 – Ha­zar­ba­ba Ka­yak Mer­ke­zi­nin yurt ge­ne­lin­de ta­nı­tı­mı­nın ya­pıl­ma­sı için Ba­kan­lık ola­rak her­han­gi bir kat­kı­da bu­lu­na­cak mı­sı­nız?

BAŞ­KAN – So­ru­yu Sa­yın Ba­kan ce­vap­lan­dı­ra­cak.

Bu­yu­run Sa­yın Ba­kan.

KÜL­TÜR VE TU­RİZM BA­KA­NI ATİL­LA KOÇ (Ay­dın) – Sa­yın Baş­ka­nım, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri; ön­ce, böl­ge­min mil­let­ve­ki­li Sa­yın Nu­ri Bey’e bir ce­vap ver­mek is­te­rim. Ben, za­ten ağır bir adam ol­du­ğum için, hiç­bir şe­yi ha­fif bul­mam me­rak et­me­yin!

Onun öte­sin­de, son za­man­lar­da, Ma­ni­sa’ya, özel­lik­le ter­mal tu­rizm ala­nın­da da ay­rı bir önem at­fet­mek­te­yiz. Onun­la be­ra­ber, ka­zı­la­ra da bü­yük ya­tı­rım­lar yap­tık. De­di­ği­niz hu­sus­lar doğ­ru­dur; ama, tek­rar, si­zi te­yit et­mek is­te­rim ki, hiç­bir me­se­le­yi ha­fi­fe al­dı­ğım yok.

AH­MET ER­SİN (İz­mir) – Hiç inan­dı­rı­cı de­ğil, Sa­yın Ba­kan.

KÜL­TÜR VE TU­RİZM BA­KA­NI ATİL­LA KOÇ (De­vam­la) – Za­ten vü­cu­dum bu­na mü­sa­it de­ğil, bey­nim de de­ğil!

Ge­le­lim Iğ­dır Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Dur­sun Ak­de­mir’in so­ru­la­rı­na ce­vap ver­me­ye. Evet, ha­ki­ka­ten bir do­ğa ha­ri­ka­sı­dır. Bu hu­sus­ta yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rı za­tıâli­le­ri­ni­ze arz et­mek is­te­rim.

Ela­zığ Ha­zar Gö­lü çev­re­sin­de, Ba­kan­lı­ğı­mız öne­ri­siy­le, Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca ilan edi­len 1997 gün ve 23133 sa­yı­lı Resmî Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gi­ren Ela­zığ Ha­zar Gö­lü Gü­ney­köy-Siv­ri­ce Tu­rizm Mer­ke­zi bu­lun­mak­ta­dır. Söz ko­nu­su tu­rizm mer­ke­zi ilan edi­lir­ken, bu alan­da eko­no­mik ve eko­lo­jik ve­rim­li­lik çer­çe­ve­sin­de ko­ru­ma ve kul­lan­ma den­ge­si­nin sağ­lan­ma­sı he­def­len­miş­ti; söz ko­nu­su tu­rizm mer­ke­zi sı­nır­la­rı­nı da kap­sa­yan alan­da, Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­kan­lı­ğı­nın 25/8/1989 ta­ri­hin­de ona­nan 1/25.000 öl­çek­li Ela­zığ Ha­zar Gö­lü Çev­re Dü­ze­ni Pla­nı yü­rür­lük­te­dir. Bu pla­nın bir kıs­mın­da tu­rizm mer­ke­zi sı­nır­la­rı­nı da kap­sa­yan alan­lar­da Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­kan­lı­ğın­ca, Ela­zığ Ha­zar Gö­lü Çev­re Dü­ze­ni Pla­nı kıs­mi re­viz­yo­nu ya­pıl­mış olup, 2003 ta­ri­hin­de onay­lan­mış­tır.

Ay­rı­ca, Ha­zar Gö­lü çev­re­si­nin ko­run­ma­sı için Di­yar­ba­kır Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lu­nun 91 gün, 856 sa­yı­lı ka­ra­rıy­la do­ğal sit ala­nı ka­ra­rı ge­ti­ril­miş­tir. Bu alan­lar­da Di­yar­ba­kır Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ku­ru­lun­ca, uy­gun gö­rü­len 6 öl­çek­li plan­la­ra gö­re uy­gu­la­ma ya­pıl­mak­ta, alt­ya­pı sis­tem­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­rek, Gö­lün kir­len­me­me­si için ge­rek­li ted­bir­le­ri al­mak­ta­yız. Söz ko­nu­su tu­rizm mer­ke­zi kap­sa­mın­da olan 307 par­sel­le il­gi­li 1/25.000 öl­çek­li plan de­ği­şik­li­ği ile 1/5.000 ve 1/1.000 öl­çek­li plan ya­pı­mı ça­lış­ma­la­rı Ba­kan­lı­ğım ta­ra­fın­dan sür­dü­rül­mek­te­dir.

Sa­yın Dur­sun Ak­de­mir’in ikin­ci so­ru­su­na ce­vap ola­rak şu­nu söy­le­ye­bi­li­rim: Ba­kan­lı­ğı­mız­ca yü­rü­tü­len inanç tu­riz­mi pro­je­si kap­sa­mın­da Har­put’ta bu­lu­nan ta­rihî ve kül­tü­rel de­ğer­le­rin ko­run­ma­sı, ge­liş­ti­ril­me­si ve ta­nı­tıl­ma­sı plan­lan­mış­tır. Ay­rı­ca, Ela­zığ ili mer­kez il­çe­si Har­put bel­de­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de 2005 gün, 25692 sa­yı­lı Resmî Ga­ze­te­de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gi­ren Ela­zığ Har­put Kül­tür ve Tu­rizm Ko­ru­ma ve Ge­li­şim Böl­ge­si bu­lun­mak­ta­dır. Böl­ge­de plan­la­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­mış olup, ku­rum gö­rüş­le­ri alın­mak­ta­dır. Ay­rı­ca, kül­tür ve tu­rizm ko­ru­ma ve ge­li­şim böl­ge­le­ri kap­sa­mın­da ile­ti­len öne­ri­ler yö­nün­de tu­rizm po­tan­si­ye­li­nin etüt edil­me­si ça­lış­ma­la­rı da sür­dü­rül­mek­te­dir. Har­put’un ta­nı­tı­mı­na iliş­kin ola­rak Ba­kan­lı­ğı­mız­ca ha­zır­la­nan ta­nı­tı­cı ya­yın­lar için de 2006 yı­lı büt­çe imkânla­rı­mız nis­pe­tin­de des­tek sağ­lan­ma­sı da müm­kün ol­muş­tur.

Üçün­cü so­ru­ya ge­lin­ce: Ha­zar­ba­ba Ka­yak Mer­ke­ziy­le il­gi­li­dir. Ela­zığ Ha­zar­ba­ba Da­ğı’nın kış spor­la­rı tu­riz­mi­ne el­ve­riş­li­li­ği ne­de­niy­le bu amaç­la plan­la­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­na va­li­lik­çe baş­la­nıl­mış­tır. Ba­kan­lı­ğı­mız ve Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­den mad­di kat­kı ve tek­nik des­tek ve­ri­le­rek ta­mam­lan­ma­sı sağ­lan­mış­tır. Bu alan­da me­ka­nik te­sis­ler va­li­lik ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­mış ve hiz­met ver­mek­te­dir. Kış tu­riz­mi­ne hiz­met ve­re­cek ko­nak­la­ma üni­te­le­ri­nin yü­rür­lük­te­ki plan­lar uya­rın­ca ger­çek­leş­ti­ril­me­si ve ge­li­şi­mi­nin sağ­lan­ma­sı yö­nün­de Ba­kan­lı­ğı­mız­ca tek­nik des­tek ve yön­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.

Arz ede­rim efen­dim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­rum.

Sa­yın Ak­de­mir, bu­yu­run.

DUR­SUN AK­DE­MİR (Iğ­dır) – Efen­dim, Sa­yın Ba­ka­nı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum.

Ta­bii, bu ge­çen sü­re içe­ri­sin­de -iki yıl ön­ce sor­muş­tum ben so­ru­yu- iki yıl içe­ri­sin­de önem­li şey­ler ya­pı­la­bil­di­ği gö­rü­lü­yor; ama, hâlâ Ha­zar Gö­lü’nün kir­li­li­ği­nin de­vam et­ti­ği be­nim al­dı­ğım bil­gi­ler içe­ri­sin­de­dir. O ko­nu­da ye­ni bil­gi var mı siz­de?

Teo­rik ola­rak, ta­bii, söy­le­dik­le­ri­ni­zi doğ­ru ka­bul edi­yo­ruz; ama, sit ala­nın­da ya­pıl­mış ko­nut­lar ne­de­niy­le kir­li­lik de­vam et­mek­te­dir.

BAŞ­KAN – Evet Sa­yın Ba­kan…

KÜL­TÜR VE TU­RİZM BA­KA­NI ATİL­LA KOÇ (Ay­dın) – İs­ter­se­niz ora­dan ce­vap ve­re­yim.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run.

KÜL­TÜR VE TU­RİZM BA­KA­NI ATİL­LA KOÇ (Ay­dın) – Sa­yın Mil­let­ve­ki­lim, hak­lı­sı­nız; ama, şu­nu ka­bul et­mek ge­re­kir ki, bu­ra­da açık açık söy­ler­sem tu­riz­me za­rar ve­rir dü­şün­ce­siy­le açık­la­mak is­te­mi­yo­rum; ama, bu bir, ge­nel, bü­yük prob­le­mi­miz­dir. Özel bir büt­çey­le hal­le­dil­me­si ge­re­kir ve onun için de ça­lış­ma­la­rı­mı­za de­vam edi­yo­ruz. Doğ­ru­su, bu se­ne, bu çev­re kir­len­me­le­ri ve de­niz kir­len­me­le­ri me­se­le­sin­de en bü­yük ağır­lı­ğı An­tal­ya’ya ver­miş bu­lun­mak­ta­yız; ama, Ha­zar Gö­lü’nün çev­re kir­len­me­si­nin ya­nın­da… Ta­rihî su al­tı ar­ke­olo­jik araş­tır­ma­la­rı da ya­pı­yo­ruz. Zan­ne­di­yo­rum 2007 yı­lın­da bu kir­li­lik­ten kur­tu­la­ca­ğız; ama, tek­rar he­pi­ni­ze arz et­mek is­te­rim ki, bu, zan­net­ti­ği­miz­den da­ha bü­yük bir prob­lem tu­rizm açı­sın­dan ve Tür­ki­ye su­la­rı açı­sın­dan, hem iç su­lar hem de de­niz su­la­rı açı­sın­dan.

Bu açık­la­ma­ya fır­sat ver­di­ği­niz için za­tıâli­ni­ze te­şek­kür ede­rim efen­dim.

DUR­SUN AK­DE­MİR (Iğ­dır) – Ben te­şek­kür ede­rim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­riz Sa­yın Ba­kan.

So­ru, böy­le­ce, ce­vap­lan­dı­rıl­mış­tır.

*27.- Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Zü­he­yir Am­ber’in, güm­rük çı­kış be­yan­na­me­le­ri­ne iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1060)*

BAŞ­KAN – So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Er­te­len­miş­tir.

*28.- Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Fe­ri­dun Ay­va­zoğ­lu’nun, Ço­rum’u ba­zı il­le­re bağ­la­yan yol ya­pım pro­je­le­ri­ne iliş­kin Ba­yın­dır­lık ve İskân Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1063)*

BAŞ­KAN – So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Er­te­len­miş­tir.

*29.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Ali Cum­hur Ya­ka’nın, Muğ­la ili­ne bağ­lı köy­ler­de­ki in­şa­at ya­sa­ğı­na iliş­kin Çev­re ve Or­man Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1073)*

BAŞ­KAN – So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Er­te­len­miş­tir.

*30.- Kars Mil­let­ve­ki­li Se­la­mi Yi­ğit’in, Dış Ti­ca­ret Müs­te­şar­lı­ğı­nın ulus­la­ra­ra­sı zey­tin­ya­ğı ko­dek­si uy­gu­la­ma­sın­dan do­ğa­cak mağ­du­ri­ye­te iliş­kin Dev­let Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1100)*

BAŞ­KAN – So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan?.. Yok.

Er­te­len­miş­tir.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, gö­rül­dü­ğü gi­bi, so­ru­la­rı ce­vap­lan­dı­ra­cak sa­yın ba­kan­lar Ge­nel Ku­rul­da bu­lun­ma­mak­ta­dır. Ça­lış­ma sü­re­mi­zin bit­me­si­ne de az bir za­man kal­mış ol­du­ğun­dan, alı­nan ka­rar ge­re­ğin­ce, ka­nun ta­sa­rı ve tek­lif­le­ri­ni sı­ra­sıy­la gö­rüş­mek için, 4 Ekim 2006 Çar­şam­ba gü­nü sa­at 13.00’te top­lan­mak üze­re bir­le­şi­mi ka­pa­tı­yo­rum.

**Ka­pan­ma Sa­ati : 18.04**

**VI.- KİT KO­MİS­YO­NU RA­PO­RU**

*1.- Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 2004 yılı denetimine ilişkin komisyon raporu (x)*