**DÖNEM: 22 CİLT: 131 YASAMA YILI: 5**

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**

**4 üncü Birleşim**

***5 Ekim 2006 Perşembe***

**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.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür’ün, Edremit Körfezi’nin çevre sorunları ve Kör­fez çev­re­sin­de­ki be­le­di­ye­le­rin sı­kın­tı­la­rı­na iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı

2.- Si­irt Mil­let­ve­ki­li Öner Er­genç’in, Dün­ya Öğ­ret­men­ler Gü­nü mü­na­se­be­tiy­le, bil­gi top­lu­mun­da öğ­ret­men pro­fi­li­ne ve millî eği­tim­de son dö­nem­de dü­zen­le­nen kam­pan­ya ve ça­lış­ma­la­ra iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı

3.- İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Re­cep Ko­ral’ın, İs­tan­bul’un so­run­la­rı­na ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nın uy­gu­la­ma­la­rı­na iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı

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

1.- De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Ga­zal­cı ve 23 mil­let­ve­ki­li­nin, Ne­cip Hab­le­mi­toğ­lu ci­na­ye­ti ile il­gi­li id­di­ala­rın araş­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/379)

2.- Or­du Mil­let­ve­ki­li İd­ris Sa­mi Tan­doğ­du ve 24 mil­let­ve­ki­li­nin, fın­dık­ta­ki fi­yat po­li­ti­ka­sı ko­nu­sun­da ge­nel gö­rüş­me açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (8/34)

*C) TEZ­KE­RE­LER VE ÖNER­GE­LER*

1.- Tür­ki­ye-Sır­bis­tan Par­la­men­to­la­ra­ra­sı Dost­luk Gru­bu ku­rul­ma­sı­na iliş­kin Baş­kan­lık Tez­ke­re­si (3/1128)

2.- Tür­ki­ye-Ka­ra­dağ Par­la­men­to­la­ra­ra­sı Dost­luk Gru­bu ku­rul­ma­sı­na iliş­kin Baş­kan­lık Tez­ke­re­si (3/1129)

3.- Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı Bü­lent Arınç’ın, Ce­za­yir De­mok­ra­tik Halk Cum­hu­ri­ye­ti Ulu­sal Halk Mec­li­si Baş­ka­nı Amar Sa­ada­ni’nin da­ve­ti­ne ica­bet­le, be­ra­be­rin­de bir par­la­men­to he­ye­tiy­le Ce­za­yir’e resmî zi­ya­ret­te bu­lun­ma­sı­na iliş­kin Baş­kan­lık Tez­ke­re­si (3/1130)

**IV.- AÇIK­LA­MA­LAR VE SA­TAŞ­MA­LA­RA İLİŞ­KİN KO­NUŞ­MA­LAR**

1.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Ali Ke­mal De­ve­ci­ler’in, Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin, ko­nuş­ma­sın­da­ki bir cüm­le ne­de­niy­le açık­la­ma­sı

**V.- ÖNE­Rİ­LER**

*A) DA­NIŞ­MA KU­RU­LU ÖNE­Rİ­LE­Rİ*

1.- (11/6) esas nu­ma­ra­lı gen­so­ru öner­ge­si­nin gö­rüş­me gü­nü ile gün­dem­de­ki sı­ra­la­ma­nın ye­ni­den dü­zen­len­me­si­ne iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si

**VI.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LİF­LE­Rİ İLE KO­MİS­YON­LAR­DAN GE­LEN Dİ­ĞER İŞ­LER**

1.- Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­kil­le­ri Meh­met Da­niş ve İb­ra­him Köş­de­re’nin, Ge­li­bo­lu Ya­rı­ma­da­sı Ta­rihî Millî Par­kı Ka­nu­nu­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi (Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­na Ge­çi­ci Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi) ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/212) (S. Sa­yı­sı: 305)

2.- Ba­zı Ka­mu Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil ve Ter­ki­ni­ne İliş­kin Ka­nun Ta­sa­rı­sı ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1030) (S. Sa­yı­sı: 904)

3.- To­hum­cu­luk Ka­nu­nu Ta­sa­rısı ile Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/822) (S. Sa­yı­sı: 662)

**VII.- SO­RU­LAR VE CE­VAP­LAR**

*A) YA­ZI­LI SO­RU­LAR VE CEVAPLARI*

1.- Kırk­la­re­li Mil­let­ve­ki­li Meh­met S. KE­Sİ­MOĞ­LU’nun, TMSF’nin el koy­du­ğu ve sa­tı­şa çı­kar­dı­ğı ta­rihî eser­le­re iliş­kin so­ru­su ve Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Atil­la KOÇ’un ce­va­bı (7/16090)

2.- İz­mir Mil­let­ve­ki­li En­ver ÖK­TEM’in, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ku­ru­lan ai­le da­nış­man­lık bü­ro­la­rı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­su ve Dev­let Ba­ka­nı Meh­met AY­DIN’ın ce­va­bı (7/16271)

3.-An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Fe­ri­dun Fik­ret BA­LOĞ­LU’nun, Rus­ya’da Türk tu­riz­mi aley­hin­de­ki kam­pan­ya­ya iliş­kin so­ru­su ve Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Atil­la KOÇ’un ce­va­bı (7/16480)

4.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Fe­ri­dun Fik­ret BA­LOĞ­LU’nun, An­tal­ya’da kav­şak yapım çalışmalarının doğal ve antik yapıya zarar verdiği iddialarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ’un cevabı (7/16487)

**I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ**

TBMM Genel Kurulu saat 13.00’te açılarak üç oturum yaptı.

Kütahya Milletvekili Alaettin Güven, Dünya Hayvanları Koruma Gününe ve çevrenin tabiî bir parçası olan bitki ve hayvanları korumanın önemine ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı.

Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uygulamasının doğurduğu sorunlar ile Dikmen 4 ve 5 inci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarına,

Kars Milletvekili Zeki Karabayır’ın, KÖYDES Projesi uygulama sonuçlarına,

İlişkin gündemdışı konuşmalarına İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, cevap verdi.

Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 41 milletvekilinin, fındık piyasasındaki sorunların (10/377),

İzmir Milletvekili Erdal Karademir ve 20 milletvekilinin, artan orman yangınlarının sebeplerinin (10/378),

Araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın:

Fransa’ya,

Avusturya’ya,

Malezya’ya;

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un, İtalya’ya;

Yaptıkları resmî ziyaretlere katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkereleri, kabul edildi.

Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmının:

1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon raporu henüz gelmediğinden,

2 nci sırasında bulunan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısının (1/1030) (S. Sayısı: 904) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadığından,

Ertelendi.

3 üncü sırasında bulunan ve İçtüzüğün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak bölümler halinde görüşülmesi kararlaştırılan, Tohumculuk Kanunu Tasarısının (1/822) (S. Sayısı: 662) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, birinci bölüm üzerinde bir süre görüşüldü.

Osmaniye Milletvekilleri:

Şükrü Ünal,

Mehmet Sarı,

Durdu Mehmet Kastal,

Osmaniye Milletvekili Necati Uzdil’in, konuşmasında, şahsına sataşıldığı iddiasıyla birer açıklamada bulundular.

5 Ekim 2006 Perşembe günü, alınan karar gereğince saat 13.00’te toplanmak üzere, birleşime 18.22’de son verildi.

*İs­ma­il Alptekin*

Baş­kanvekili

*Ah­met Gök­han Sarıçam Türkân Miçooğulları*

Kırk­la­re­li İzmir

Kâtip Üye Kâtip Üye

**No.: 4**

**II.- GELEN KÂĞITLAR**

**5 Ekim 2006 Perşembe**

**Tasarılar**

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1247) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2006)

2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/1248) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.9.2006)

**Teklifler**

1.- Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 5 Milletvekilinin; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/867) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.9.2006)

2.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, Samsun Milletvekili Haluk Koç ile Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/868) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2006)

3.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 245 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/869) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2006)

**Raporlar**

1.- Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/1187) (S. Sayısı: 1235) (Dağıtma tarihi: 5.10.2006) (GÜNDEME)

2.- Ankara Milletvekili Bülent Gedikli ve 17 Milletvekilinin; Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in; Vergi Usul Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın; Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 36 Milletvekilinin; Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 27 Milletvekilinin; Mali Tatil Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/866, 2/692, 2/774, 2/857, 2/864) (S. Sayısı: 1237) (Dağıtma tarihi: 5.10.2006) (GÜNDEME)

**Yazılı Soru Önergesi**

1.- Diyarbakır Milletvekili Aziz AKGÜL'ün, Diyarbakır Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının teftişi raporuna ve bir projenin ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali ŞAHİN) yazılı soru önergesi (7/17918) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/10/2006)

**Meclis Araştırması Önergesi**

1.- Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI ve 23 Milletvekilinin, Necip Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/379) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/9/2006)

**Genel Görüşme Önergesi**

1.- Ordu Milletvekili İdris Sami TANDOĞDU ve 24 Milletvekilinin, fındıktaki fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/34) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2006)

**Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri**

1.- Karaman Milletvekili Mevlüt AKGÜN'ün, kurulması planlanan uzay üssünün yer seçimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14346)

2.- İzmir Milletvekili Erdal KARADEMİR'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yabancı bir girişimle kuracağı iddia edilen gayrimenkul yatırım ortaklığına ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/14396)

**5 Ekim 2006 Perşembe**

**Bİ­RİN­Cİ OTU­RUM**

**Açıl­ma Sa­ati: 13.03**

**BAŞ­KAN: Baş­kan Ve­ki­li İs­ma­il ALP­TE­KİN**

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

BAŞ­KAN – Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 4’ün­cü Bir­le­şi­mi­ni açı­yo­rum.

Top­lan­tı ye­ter­sa­yı­sı var­dır, gö­rüş­me­le­re baş­lı­yo­ruz.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, gün­de­me geç­me­den ön­ce üç sa­yın mil­let­ve­ki­li­mi­ze gün­dem dı­şı söz ve­re­ce­ğim.

Gün­dem dı­şı ilk söz, Ulus­la­ra­ra­sı Öğ­ret­men­ler Gü­nü mü­na­se­be­tiy­le, Si­irt Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Öner Er­genç’e ait­tir.

Bu­yu­run efen­dim… Yok.

Gel­di­ği za­man, söz hak­kı ba­ki­dir.

Gün­dem dı­şı ikin­ci söz is­te­ği, Ed­re­mit Kör­fe­zi’nin çev­re so­run­la­rıy­la il­gi­li ol­mak üze­re, Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Or­han Sür’e ait­tir.

Bu­yu­run Sa­yın Sür.

Sü­re­niz 5 da­ki­ka­dır.

**III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI**

*A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR*

*1.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür’ün, Edremit Körfezi’nin çevre sorunları ve Kör­fez çev­re­sin­de­ki be­le­di­ye­le­rin sı­kın­tı­la­rı­na iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı ve Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin ce­va­bı*

OR­HAN SÜR (Ba­lı­ke­sir)- Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Baş­ka­nım.

Sa­yın Baş­ka­nım, de­ğer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım; Ed­re­mit Kör­fe­zi’nin çev­re so­run­la­rıy­la il­gi­li gün­dem dı­şı söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum; Yü­ce Mec­li­si say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, Ed­re­mit Kör­fe­zi’nde bu­lu­nan 5 be­le­di­ye­nin; Ed­re­mit Be­le­di­ye­si, Zey­tin­li Be­le­di­ye­si, Ak­çay Be­le­di­ye­si, Gü­re ve Ka­dı­köy Be­le­di­ye­le­ri­nin kur­du­ğu bir Be­le­di­ye­ler Bir­li­ğin­ce iş­le­ti­len ev­sel atık su arıt­ma te­si­si var. Bu te­si­sin bu­gün­kü ko­nu­mu ma­ale­sef hiç iç­ler açı­cı de­ğil. Bu te­si­sin, elek­trik bor­cu ne­de­niy­le 12 Ey­lül 2006 ta­ri­hin­de elek­trik­le­ri ke­sil­di. Bu ta­rih­te baş­la­tı­lan ko­lek­tör hat­tı ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı an­cak je­ne­ra­tör yar­dı­mıy­la de­vam edi­yor. Te­sis, Kal­kın­ma Ban­ka­sı ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı­nın ATAK Pro­je­si kap­sa­mın­da 1998 yı­lın­da dev­re­ye gir­di, 1999 Ha­zi­ra­nın­da iş­le­til­mek üze­re Bir­li­ğe dev­re­dil­di. Bu­gün yak­la­şık 3 tril­yon ci­va­rın­da ana­pa­ra ve fa­iz bor­cu­na eri­şen bir elek­trik bor­cu var. Ed­re­mit Be­le­di­ye­si, 1 Ekim 1999’dan 31 Ara­lık 2001’e ka­dar top­la­dı­ğı atık su üc­re­ti­ni yüz­de 100 ola­rak ak­tar­ma ka­ra­rı al­ma­sı­na rağ­men hiç ak­tar­ma­mış­tır. 31 Ara­lık 2001 ta­ri­hi iti­ba­riy­le Ed­re­mit Be­le­di­ye­si­nin top­la­dı­ğı, fa­kat bir­li­ğe ak­tar­ma­dı­ğı, ema­net­te tut­tu­ğu 221 mil­yar­la eğer o ta­rih­te elek­trik borç­la­rı öden­sey­di bu­gün bu Bir­li­ğin beş ku­ruş bor­cu ol­ma­ya­cak­tı. Ed­re­mit Be­le­di­ye­si, 1 Ocak 2002 ta­ri­hin­den iti­ba­ren, top­la­dı­ğı atık su be­de­li­nin yüz­de 50’si­ni ak­tar­ma ka­ra­rı al­mış, fa­kat yi­ne Bir­li­ğe hiç pa­ra ak­tar­ma­mış­tır. Yi­ne, Ed­re­mit Be­le­di­ye­si, 20 Mart 2003 ta­ri­hin­de Mec­lis ka­ra­rıy­la, top­la­dı­ğı atık su be­del­le­ri­ni Bir­li­ğe ak­tar­ma­ma ka­ra­rı al­mış­tır.

Şim­di, De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, 1 Ağus­tos 2004’e ka­dar Ed­re­mit Be­le­di­ye­si, bu atık su te­si­si­nin elek­trik be­del­le­ri­ni kar­şı­la­mak için beş ku­ruş pa­ra öde­mi­yor. 16 Ha­zi­ran 2004 ta­ri­hin­de 2000/03 sa­yı­lı Mec­lis ka­ra­rıy­la atık su be­del­le­ri­ni ak­ta­ra­ca­ğı ka­ra­rı­nı al­mış, par­ça­lar ha­lin­de, 16 Ha­zi­ran 2004’ten 31 Ara­lık 2005 ta­ri­hi­ne ka­dar öde­me yap­mış­tır. Yap­tı­ğı öde­me, 176 mil­yar li­ra. Ay­nı sü­re için­de, Ak­çay Be­le­di­ye­si 240 mil­yar li­ra, Zey­tin­li Be­le­di­ye­si 370 mil­yar li­ra atık su be­de­li öde­miş­tir bu Bir­li­ğe.

Ed­re­mit Be­le­di­ye­si sı­nır­la­rı için­de ya­şa­yan in­san sa­yı­sı 45 bin, Ak­çay’da, 10 bin, Zey­tin­li’de 11 bin ki­şi ya­şı­yor. Ra­kam­lar­la, ya­şa­yan nü­fu­su kar­şı­laş­tır­dı­ğı­nız­da, Ed­re­mit Be­le­di­ye­si­nin, ya­ni, öde­miş gö­rün­me­si­ne rağ­men, çok dü­şük bir ra­kam öde­di­ği­ni gö­rü­yor­su­nuz.

Yi­ne, Ed­re­mit Be­le­di­ye­si, 1 Ocak 2006 ta­ri­hin­den bu­gü­ne ka­dar beş ku­ruş atık su be­de­li öde­me­miş­tir. İçiş­le­ri kon­tro­lör­le­ri­nin 22 Ni­san 2003 ta­ri­hin­de 139/16 sa­yı­lı tef­tiş ra­po­ruy­la tes­pit edi­len Ed­re­mit Be­le­di­ye­si­nin atık su borç­la­rı­nı ana­pa­ra ve fa­iz­le­riy­le bu­gü­ne ta­şır­sak, öde­me­si ge­re­ken pa­ra, 2 tril­yon 750 mil­yar li­ra­yı bul­mak­ta­dır, sa­de­ce o gün­kü borç­la­rı­nı. Ya­ni, bir an­lam­da Ed­re­mit Be­le­di­ye­si pa­ra öde­me­di­ği için, Ed­re­mit Kör­fe­zi bir çev­re fe­la­ke­tiy­le kar­şı kar­şı­ya bu­lun­mak­ta­dır. Çün­kü, bu te­si­sin ça­lış­ma­ma­sı du­ru­mun­da, Ed­re­mit’in ma­vi bay­rak­lı, Ak­çay’ın, Zey­tin­li’nin o ma­vi bay­rak­lı plaj­la­rı, ma­ale­sef, kir­le­ne­cek­tir. Bir do­ğa fe­la­ke­tiy­le kar­şı kar­şı­ya olu­yo­ruz.

Bir­lik, eğer elek­trik pa­ra­la­rı­nı za­ma­nın­da öde­ye­bil­sey­di, ay­rı­ca, yi­ne ATAK Pro­je­si kap­sa­mın­da, İl­ler Ban­ka­sın­dan öde­di­ği elek­trik pa­ra­sı­nın da yüz­de 50’si­ni ge­ri ala­cak­tı. Bu­nu da ya­pa­ma­mak­ta. Bu ne­den­le, Ed­re­mit Be­le­di­ye­si­nin top­la­dı­ğı atık su be­del­le­ri­nin amaç dı­şın­da kul­la­nıl­ma­sı­nın en­gel­len­me­si ve Çev­re Ba­kan­lı­ğı­mı­zın bu ko­nu­da ge­re­ken ted­bi­ri al­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Elek­trik­le­ri kes­mek çö­züm de­ğil­dir de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım. Bu­ra­da ya­şa­yan bin­ler­ce in­sa­nı­mı­zı ce­za­lan­dır­ma nok­ta­sın­da­yız.

Yi­ne, ikin­ci bir ko­nu, Ed­re­mit Kör­fe­zi’nde tüm ulu­su­mu­zu il­gi­len­di­ren bir fa­ci­aya doğ­ru adım adım iler­len­mek­te. Bu ne, de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım? Bu da, Hav­ran sı­nır­la­rı için­de iş­le­til­me­ye ça­lı­şı­lan bir al­tın ma­de­ni­miz var. 1990’lı yıl­lar­da dev­re­ye gir­me­si için ça­lı­şı­lı­yor­du; fa­kat, o gün­ler­de olu­şan tep­ki­ler ve Ber­ga­ma ör­ne­ği göz önü­ne alı­na­rak bu ma­den dev­re­ye alın­ma­mış­tı.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

OR­HAN SÜR (De­vam­la) – Da­ha son­ra ilk ara­ma ve iş­let­me ruh­sa­tı­nı alan şir­ket, bu ma­de­nin iş­let­me ruh­sa­tı­nı dev­ret­miş­tir. Dev­ra­lan şir­ket, şim­di gay­ri­sıh­hi mü­es­se­se ruh­sa­tı al­mak ama­cıy­la ça­lış­ma­lar yap­mak­ta­dır ve bu alan­da ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma­yı, bu­ra­dan çı­ka­ra­ca­ğı ham mad­de­yi Ber­ga­ma’ya gö­tü­rüp, ora­da iş­le­ye­ce­ği­ni ifa­de et­mek­te­dir.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, Ber­ga­ma’da­ki al­tın ma­de­ni­nin, bi­li­yo­ruz ki, Da­nış­tay­dan dur­du­rul­ma­sı ka­ra­rı var. Bu yet­mi­yor­muş gi­bi, Ed­re­mit Kör­fe­zi için­de, Hav­ran sı­nı­rı için­de­ki ham mad­de­nin de ora­ya ta­şı­na­rak, ma­de­nin de ora­ya ta­şı­na­rak ora­da iş­le­til­me­si dü­şü­nü­lü­yor. Ama, ma­ale­sef, bu ara­da, bu iş­let­me­ye gay­ri­sıh­hi mü­es­se­se ruh­sa­tı ta­le­bi kar­şı­sın­da, Ba­lı­ke­sir Va­li­si­nin gön­der­di­ği bir ya­zı var. Bu ya­zı ko­nu­sun­da, ben, Çev­re Ba­ka­nı­mı­zı uyar­mak is­ti­yo­rum.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

OR­HAN SÜR (De­vam­la) – Sa­yın Baş­kan, bi­ti­ri­yo­rum.

BAŞ­KAN – Lüt­fen, son cüm­le­ni­zi ala­yım.

OR­HAN SÜR (De­vam­la) – Çok te­şek­kür edi­yo­rum.

Bi­li­yor­su­nuz, 4086 sa­yı­lı Ya­sa’nın 5’in­ci mad­de­si ga­yet açık­tır. Zey­tin­lik­le­re 3 ki­lo­met­re için­de, toz ya­ra­ta­cak ve zey­ti­ne za­rar ve­re­cek hiç­bir te­si­sin ku­rul­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Ba­lı­ke­sir Va­li­li­ği, iş­let­me ruh­sa­tı­nın alın­dı­ğı 1992 ta­ri­hi­ni esas ala­rak gay­ri­sıh­hi mü­es­se­se ruh­sa­tı ve­ril­me­sin­de bu ya­sa­yı uy­gu­la­ma­mak­ta­dır ve bu bü­yük bir ha­ta­dır. Mü­ra­ca­at bu­gün ya­pıl­mış­tır, ruh­sat bu­gün ta­lep edil­mek­te­dir, o za­man 4086 sa­yı­lı Ya­sa’nın bu­gün yü­rür­lük­te ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Çev­re Ba­ka­nı­mı­zın bu ko­nu­lar­da du­yar­lı ol­ma­sı­nı, ge­rek tu­rizm açı­sın­dan ge­rek ge­le­cek ku­şak­la­ra da­ha sağ­lık­lı bir çev­re bı­ra­ka­bil­me­miz için, Çev­re Ba­kan­lı­ğı­mı­zın bu olay­la­ra mü­da­ha­le et­me­si­ni ta­lep edi­yo­rum, say­gı­lar su­nu­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­ruz Sa­yın Sür.

Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı­mız Sa­yın Os­man Pe­pe, gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­ya ce­vap ve­re­cek­tir.

Bu­yu­run.

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (Ko­ca­eli) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; söz­le­ri­me baş­la­ma­dan he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Say­gı­de­ğer mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­şı­mı­zın, Ed­re­mit Kör­fe­zi’nde mey­da­na ge­len çev­re so­run­la­rıy­la ala­ka­lı yap­mış ol­du­ğu ko­nuş­ma üze­ri­ne, ben de, böl­ge­de­ki ve ül­ke ge­ne­lin­de­ki çev­re so­run­la­rı­na bu ve­si­ley­le de­ğin­mek is­ti­yo­rum.

De­ğer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­şı­mı­zın da ifa­de et­ti­ği gi­bi Kal­kın­ma Ban­ka­sı ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğın­ca te­min edi­len des­tek­ler­le 1998 yı­lın­da Ed­re­mit Kör­fe­zi’nde­ki be­le­di­ye­le­rin kur­muş ol­du­ğu Bir­li­ğin atık su arıt­ma te­sis­le­ri ya­pıl­mış ve 1 Ka­sım 2001 ta­ri­hin­de de dev­re­ye alın­mış­tır. Bu Bir­lik içe­ri­sin­de, Ed­re­mit Be­le­di­ye­si, Zey­tin­li Be­le­di­ye­si, Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si, Ak­çay Be­le­di­ye­si ve Gü­re Be­le­di­ye­le­ri var.

Bu be­le­di­ye­le­rin kur­muş ol­du­ğu bu Bir­li­ğin, bu­gün­kü ta­rih iti­ba­riy­le, yak­la­şık ola­rak 3,5 tril­yon­luk öden­me­miş elek­trik borç­la­rı var; arıt­ma te­si­si­nin elek­trik bor­cu­nu öde­mi­yor­lar. Bu, ne­re­den, na­sıl kay­nak­la­nı­yor: 1998, 1999, 2000, 2001 yıl­la­rın­da Ed­re­mit Be­le­di­ye­si top­la­dı­ğı su be­del­le­ri­ni, öde­me­si ge­re­ken atık su be­del­le­ri­ni, ma­ale­sef, öde­me­miş. Ta­bii, o be­le­di­ye baş­ka­nı­nın men­sup ol­du­ğu par­ti de şu an­da Mec­lis­te yok. Ya­ni, o ar­ka­da­şı­mı­zın men­sup ol­du­ğu par­ti­yi bu­ra­da zik­ret­me­ye ge­rek gör­mü­yo­rum; çün­kü, za­ten, yan­lış ya­pan­la­rın he­sa­bı­nı mil­let gö­rü­yor. Şim­di…

İ. SA­Mİ TAN­DOĞ­DU (Or­du) – Çok gü­zel; si­zin­ki­ni de gö­re­cek!

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (De­vam­la) – Si­zi de gör­dük ca­nım.

İ. SA­Mİ TAN­DOĞ­DU (Or­du) – Gö­re­ce­ğiz, gö­re­ce­ğiz…

ÖMER ABU­ŞOĞ­LU (Ga­zi­an­tep) – Hiç üze­ri­ni­ze alın­mı­yor­su­nuz Sa­yın Ba­ka­nım.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Ama, yan­lı­şa yan­lış de­vam edi­yor, AKP de­vam edi­yor.

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (De­vam­la) – Ar­ka­daş­lar, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bu­ra­da kar­şı­lık­lı, ta­bii, po­le­mik yap­mak, as­lın­da, çok ho­şu­ma git­mez, he­le bu mü­ba­rek ra­ma­zan ayın­da; ama, ra­ma­zan­dan son­ra po­le­mik yap­mak is­ter­se­niz ya­pa­rız, onu söy­le­ye­yim si­ze.

ÖMER ABU­ŞOĞ­LU (Ga­zi­an­tep) – Ha­yır, sa­de­ce, bi­zim­ki, ha­tır­lat­mak; he­sap her­kes için­dir.

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (De­vam­la) – De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, be­nim esas üze­rin­de dur­mak is­te­di­ğim hu­sus şu­dur: O si­ya­si par­ti, bu si­ya­si par­ti, ve­lev ki, be­nim si­ya­si par­ti­me men­sup ol­sa da­hi, bir be­le­di­ye baş­ka­nın­da çev­re bi­lin­ci ge­liş­me­miş­se, ge­le­cek en­di­şe­si yok­sa, in­san hak­la­rı­na say­gı yok­sa, bu in­san, be­le­di­ye­nin arıt­ma te­si­si­nin elek­trik pa­ra­sı­nı da öde­mez, bu­nun ge­re­ği­ni ye­ri­ne de ge­tir­mez, bun­dan da kı­lı kı­pır­da­maz.

Şim­di, bu 5 ta­ne be­le­di­ye­nin du­rum­la­rı­na bir ba­ka­lım. Bu be­le­di­ye­le­rin bir kıs­mın­da bu­gün sa­yaç yok, sa­yaç. Ya­ni, va­tan­daş su­yu kul­la­nı­yor; ama, sa­ya­cı yok. Bu be­le­di­ye­le­rin bir kıs­mı ar­tez­yen kul­la­nı­yor, şe­be­ke yok. Ar­tez­yen kul­la­nan in­san, su­yu be­del­siz ola­rak çe­ki­yor; ama, kul­lan­dık­tan son­ra ka­na­li­zas­yo­na ve­ri­yor onu, ka­na­li­zas­yo­na ver­di­ği za­man bu­nun kar­şı­lı­ğın­da da her­han­gi bir be­del öde­mi­yor.

Şim­di, ta­bii, bu­ra­da­ki be­le­di­ye­le­rin borç­la­rı­nın en bü­yü­ğü, doğ­ru, Ed­re­mit Be­le­di­ye­si­nin; çün­kü, nü­fu­su en bü­yük olan Ed­re­mit Be­le­di­ye­si ve bor­cun da en bü­yü­ğü ona ait. Ta­bii, bu­ra­da Bir­lik Baş­ka­nı, Zey­tin­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı. Zey­tin­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı -borç­lar, elek­trik borç­la­rı- be­le­di­ye­nin borç­la­rı ya­pı­lan­dı­rı­lır­ken çı­kar­tı­lan af­fa mü­ra­ca­at et­mi­yor. Et­sey­di, bu ya­pı­lan­dır­ma imkânı ola­cak­tı. Bir de, za­ma­nın­da öden­miş ol­say­dı bu elek­trik borç­la­rı, arıt­ma te­sis­le­ri­nin yüz­de 50 elek­trik mas­raf­la­rı­nı İl­ler Ban­ka­sı ödü­yor, bu­nu da ye­ri­ne ge­tir­me­miş­ler. Şim­di, bi­zim, bu­ra­da, be­le­di­ye baş­kan­la­rıy­la gö­rüş­me­le­ri­miz ol­du, ya­ni, bu ko­nuy­la ala­ka­lı ola­rak, TE­DAŞ’la gö­rüş­me­le­ri­miz ol­du. TE­DAŞ’tan bi­ze ifa­de edi­len hu­sus şu­dur: Eğer be­le­di­ye­ler, bu Bir­lik, son ayın bor­cu­nu öder­se, son ay­ki fa­tu­ra­sı­nı öder­se, biz, arıt­ma te­si­si­nin elek­tri­ği­ni aça­rız. Ta­bii, bu­ra­da el­bet­te ki bu işi ya­pa­cak olan Bir­li­ğin Baş­ka­nı­dır.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri...

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Ed­re­mit Be­le­di­ye­si pa­ra­yı öde­mi­yor Sa­yın Ba­kan, Ak­çay Be­le­di­ye­si­nin 1 li­ra bor­cu yok me­se­la.

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (De­vam­la) – Şim­di, ben, za­ten bu işin bu­ra­ya gel­me­si­ni is­te­mi­yo­rum. Ya­ni, bu, iş­te, ik­ti­dar, mu­ha­le­fet par­ti­si be­le­di­ye­si ay­rı­mı­na işi gö­tür­me­nin doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de edi­yo­rum. Bak, o za­man ben şu­nu söy­le­rim: Af çık­tı­ğı za­man Zey­tin­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı ni­ye mü­ra­ca­at edip de bu af­tan is­ti­fa­de et­me­di, sil­dir­me­di bor­cu­nu?

OR­HAN SÜR (Ba­lı­ke­sir) – Han­gi ta­rih­te?

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (De­vam­la) – Olur mu?!

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Han­gi ta­rih­te?

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (De­vam­la) – Ge­çen se­ne çı­kan ve mü­ra­ca­at et­me­le­ri ha­lin­de borç­la­rı ya­pı­lan­dı­rı­lı­yor­du, ni­ye mü­ra­ca­at et­me­di?!

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Ed­re­mit Be­le­di­ye­si pa­ra­yı öde­mez­se, tak­si­ti na­sıl öde­ye­cek Sa­yın Ba­ka­nım? 3 tril­yon bor­cu var Ed­re­mit Be­le­di­ye­si­nin, AKP’li be­le­di­ye­nin.

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (De­vam­la) – De­ğer­li ar­ka­daş­lar, me­se­le şu­dur: Tür­ki­ye’de çev­rey­le ala­ka­lı has­sa­si­yet­le­rin ye­te­rin­ce ge­liş­me­di­ği­ni, ge­rek ev­sel atık­lar­la ala­ka­lı ge­rek­se atık su­lar­la ala­ka­lı Tür­ki­ye’nin epey yü­rü­me­si ge­re­ken yo­lu ol­du­ğu­nu, bu­ra­da be­le­di­ye­le­rin -hiç­bir ay­rı­ma ta­bi tut­ma­dan şim­di söy­lü­yo­rum- çev­re di­ye bir en­di­şe­le­ri gün­dem­le­ri­nin bi­rin­ci sı­ra­sın­da de­ğil­dir. Ba­kın, biz, yap­mış ol­du­ğu­muz ya­sal dü­zen­le­mey­le çı­kart­mış ol­du­ğu­muz Çev­re Ka­nu­nu’nda, be­le­di­ye­ler top­la­mış ol­duk­la­rı atık su be­del­le­ri­ni ve­ya­hut da Çev­re Te­miz­lik Ver­gi­le­ri­ni ye­ri­ne kul­lan­mak mec­bu­ri­ye­ti­ni ge­tir­dik. Çev­re Ka­nu­nu’nun 11’in­ci mad­de­si bu­nu son de­re­ce açık bir şe­kil­de or­ta­ya ko­yu­yor. Bu­nun­la ala­ka­lı, ben, Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı ola­rak bu­ra­da hem siz de­ğer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rı­mın hem de te­le­viz­yon­la­rı ba­şın­da şu an­da bi­zi iz­le­mek­te olan sev­gi­li va­tan­daş­la­rı­mı­za açık­ça ifa­de edi­yo­rum, be­nim nez­dim­de AK Par­ti­li be­le­di­ye ile CHP’li be­le­di­ye baş­ka­nı, DYP’li be­le­di­ye baş­ka­nı ara­sın­da zin­har fark yok­tur. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Yan­lış ya­pan han­gi par­ti­den olur­sa ol­sun…

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Ke­sin­lik­le doğ­ru de­ğil.

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (De­vam­la) - Ba­kın, bu­nu çok açık ve net bir şe­kil­de söy­lü­yo­rum…

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – CHP’li be­le­di­ye­ye pa­ra gön­der­di­ği için gö­rev­den al­dı­nız bü­rok­ra­tı­nı­zı Sa­yın Ba­kan.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) –Ne­re­de yok ya?! Ay­va­lık’ta Çam­lık’ı ver­di­niz CHP’li be­le­di­ye di­ye Sa­yın Ba­kan.

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Yan­lış ko­nu­şu­yor­su­nuz, ke­sin­lik­le doğ­ru de­ğil.

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri…

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Si­zin da­nış­ma­nı­nız ba­na de­di ki: “AKP İl­çe Baş­ka­nı gel­sey­di bu iş olur­du” de­di. Yük­sel Bey, be­nim yü­zü­me söy­le­di.

BAŞ­KAN – Sa­yın De­ve­ci­ler…

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Na­sıl yok bu­ra­da par­ti­ci­lik?!

BAŞ­KAN – Sa­yın Mil­let­ve­ki­li…

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Be­nim yü­zü­me söy­le­di.

BAŞ­KAN - …otu­rur mu­su­nuz ye­ri­ni­ze.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Be­nim yü­zü­me söy­le­di.

BAŞ­KAN – Ye­ri­ni­ze otu­rur mu­su­nuz.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – “Ge­tir­sey­di­niz AKP İl­çe Baş­ka­nı­nı olur­du bu iş” de­di.

BAŞ­KAN – Sa­yın Mil­let­ve­ki­li…

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Esas o da­nış­ma­nı gö­rev­den alın ön­ce, o Yük­sel Bey’i gö­rev­den alın.

BAŞ­KAN – Sa­yın Mil­let­ve­ki­li, son ih­ta­rı­mı ya­pı­yo­rum, otu­rur mu­su­nuz. Bu­ra­sı Par­la­men­to, ka­ba­da­yı ye­ri de­ğil. El kol ha­re­ke­tiy­le kür­sü­de­ki bir ba­ka­na öy­le iş­lem ya­pa­maz­sı­nız. Lüt­fen, ye­ri­ni­ze otu­run.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – O za­man, ya­nılt­ma­sın.

BAŞ­KAN – Lüt­fen, ye­ri­ni­ze otu­run; ge­re­ği­ni ya­pa­rım.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Otu­ru­yo­rum, ben ye­rim­de­yim.

BAŞ­KAN – Otu­run ye­ri­ni­ze, lüt­fen, din­le­yin.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Doğ­ru­yu söy­le­sin.

BAŞ­KAN - Be­ğen­me­ye­bi­lir­si­niz, çı­kar ko­nu­şur­su­nuz. Lüt­fen…

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Ve­rin söz hak­kı, ko­nu­şa­lım o za­man.

BAŞ­KAN – Ri­ca edi­yo­rum…

Bu­yu­run Sa­yın Ba­kan.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Baş­ka­nım, söz hak­kı is­ti­yo­rum.

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (De­vam­la) - Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım; ben bu­ra­da­ki ko­nuş­mam­da hiç­bir par­ti­yi, hiç­bir mil­let­ve­ki­li­ni töh­met al­tın­da bı­ra­ka­cak bir ko­nuş­ma yap­mı­yo­rum; ben Tür­ki­ye’nin ger­çe­ği­ni, Tür­ki­ye’nin fo­toğ­ra­fı­nı or­ta­ya ko­yu­yo­rum. Tür­ki­ye’nin si­ya­set­çi­si­nin, Tür­ki­ye’nin en­te­lek­tü­eli­nin, Tür­ki­ye’nin sa­na­yi­ci­si­nin çev­rey­le ala­ka­lı has­sa­si­yet­le­ri­nin ye­te­rin­ce ge­liş­me­miş ol­du­ğu­nu söy­lü­yo­rum. Ya­ni, bu­ra­dan AK Par­ti­li­nin de, CHP’li­nin de, ANAP’lı­nın da ha­ne­si­ne dü­şen bir şey var­sa, her­kes al­sın. Bi­rey­sel ve ku­rum­sal so­rum­lu­luk­la­rı­mı­zı her bi­ri­miz ye­te­rin­ce ye­ri­ne ge­ti­rir­sek, Tür­ki­ye’nin önü­nün da­ha ay­dın­lık ola­ca­ğı­nı söy­lü­yo­rum.

Çev­rey­le ala­ka­lı has­sa­si­yet­le­rin ge­liş­me­miş ol­ma­sın­dan do­la­yı, evet, en bü­yük ıs­tı­ra­bı ben çe­ki­yo­rum. Ni­ye? Tür­ki­ye’nin çev­rey­le ala­ka­lı fo­toğ­ra­fı­na bak­tı­ğım za­man en çok be­nim yü­züm kı­za­rı­yor. Ya­ni, bu be­le­di­ye­nin men­sup ol­du­ğu par­ti şu par­tiy­miş, be­nim par­tim de­ğil­miş di­ye bun­dan ke­yif ça­ta­rak otur­mam müm­kün de­ğil ki. Ama, hep bir­lik­te bu söy­le­di­ğim hu­sus­lar­da çö­züm üret­me nok­ta­sın­da bi­zim gay­ret­le­ri­mi­ze si­zin de des­tek ver­me­niz la­zım. Dört dö­nem bu Par­la­men­to gün­de­mi­ne ge­le gi­de ge­le gi­de bi­tap düş­müş olan Çev­re Ka­nu­nu mü­za­ke­re edi­lir­ken CHP’li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım­dan bir te­ki bi­le bu Ge­nel Ku­rul­da yok­tu.

GÜ­ROL ER­GİN (Muğ­la) – Na­sıl yok­tu ya?!

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (De­vam­la) – Şim­di, ya­ni, çev­re­ye ver­di­ği­miz de­ğer, çev­rey­le ala­ka­lı…

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Va­tan­da­şı ya­nıl­tı­yor­lar Sa­yın Baş­kan, mü­da­ha­le edin. Siz mü­da­ha­le et­mi­yor­su­nuz, biz mü­da­ha­le et­mek zo­run­da ka­lı­yo­ruz.

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (De­vam­la) – …pro­je­le­re ve­re­cek ol­du­ğu­muz des­tek sa­de­ce si­ya­si mü­la­ha­za­lar­la ya­pı­la­cak tu­tum­lar­la izah edi­le­mez.

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Bi­zim ne­den Ge­nel Ku­ru­lu terk et­ti­ği­mi­zi her­kes bi­li­yor Sa­yın Baş­kan; lüt­fen…Siz mü­da­ha­le edin o za­man.

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ko­nuş­ma­yı be­ğen­me­ye­bi­li­riz…

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Ama, ya­nıl­tı­yor va­tan­da­şı…

BAŞ­KAN –…hat­ta, hiç ho­şu­mu­za git­me­ye­bi­lir; ama, öy­le mü­da­ha­ley­le ol­maz…

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Va­tan­da­şı ya­nıl­tı­yor efen­dim. Bi­zim ne­den çık­tı­ğı­mı­zı…

BAŞ­KAN – Ver­di­ğim sü­re içe­ri­sin­de ko­nu­şa­cak.

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Ama, va­tan­da­şı ya­nıl­tı­yor Sa­yın Baş­kan…

BAŞ­KAN – Eğer bir yan­lış var­sa, söz is­ter­si­niz, ben si­ze İç­tü­zü­ğe gö­re söz ve­ri­rim; ama, ye­ri­niz­den mü­da­ha­le; ol­maz böy­le şey.

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Bi­zim Ge­nel Ku­ru­lu Çev­re Ka­nu­nu’nda ne­den terk et­ti­ği­mi­zi her­kes bi­li­yor.

BAŞ­KAN – Efen­dim, lüt­fen otu­ra­lım.

Bu­yu­run Sa­yın Ba­kan.

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Ol­maz böy­le şey.

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (De­vam­la) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Ba­kan­lı­ğı­mız, son de­re­ce sı­nır­lı imkânla­rıy­la, be­le­di­ye­le­rin men­sup ol­du­ğu par­ti­le­re hiç bak­ma­dan… Ba­kın, CHP’li İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne, CHP’li Mer­sin Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne, CHP’li Trab­zon Be­le­di­ye­si­ne, DSP’li Or­du Be­le­di­ye­si­ne, HA­DEP’li ve­ya­hut da ki -hep­si­ni tek tek say­ma­ya ge­rek yok- DYP’li ve di­ğer si­ya­si par­ti­le­re men­sup il be­le­di­ye­si, il­çe be­le­di­ye­le­ri­ne, biz eli­miz­de­ki imkânlar­la hi­be kre­di­le­ri ve­re­rek, ka­tı atık te­sis­le­ri kur­ma­la­rı için on­la­rı des­tek­li­yo­ruz. Ba­kın, hiç­bir ayı­rım yap­ma­dan ya­pı­yo­ruz bu­nu.

Yi­ne, atık su arıt­ma te­sis­le­ri kur­ma­la­rıy­la ala­ka­lı ola­rak, Av­ru­pa Bir­li­ği fon­la­rı­nın, be­le­di­ye­le­ri­mi­zin ön­ce­lik sı­ra­la­ma­sı­nı ya­pa­rak, par­ti­le­ri­nin du­rum­la­rı­na, isim­le­ri­ne ba­ka­rak de­ğil, has­sas böl­ge­dey­se, de­niz ke­na­rın­day­sa, su­lak alan­la­rı teh­dit edi­yor­sa, o be­le­di­ye­le­re ön­ce­lik ta­nı­yo­ruz ve on­la­ra hem ken­di öz kay­nak­la­rı­mı­zı hem de Av­ru­pa Bir­li­ği kay­nak­la­rı­nı kul­lan­dırt­ma­da son de­re­ce ti­tiz dav­ra­nı­yo­ruz.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, çev­rey­le ala­ka­lı, ben, önü­müz­de­ki se­kiz on yıl içe­ri­sin­de, Tür­ki­ye’nin, bu­gün­kü Av­ru­pa Bir­li­ği­nin gi­riş stan­dart­la­rı­na eri­şe­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. Bu­nun­la ala­ka­lı ge­tir­miş ol­du­ğu­muz yö­net­me­lik­ler­le, yap­mış ol­du­ğu­muz ya­sal dü­zen­le­me­ler­le, ül­ke­nin imkânla­rı­nı zor­la­ya­rak el­de et­miş ol­du­ğu­muz kay­nak­lar­la, fon­lar­la ve Av­ru­pa Bir­li­ğin­den te­min ede­cek ol­du­ğu­muz, 2007-2008-2009 yı­lın­da te­min ede­cek ol­du­ğu­muz hi­be­ler ve­ya­hut da uzun va­de­li kre­di­ler­le, Tür­ki­ye, in­şal­lah 2014 yı­lı­na ka­dar tak­ri­bi 30 mil­yar eu­ro­luk bir ya­tı­rı­mı yap­ma­ya ka­rar­lı­dır; ya­ni, bu­gün, bu­ra­da, Er­de­mit Kör­fe­zi’yle ala­ka­lı önü­mü­ze ko­nu­lan bu fo­toğ­raf, Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­da da­ha par­lak de­ğil­dir. Bu­nu, he­pi­mi­zin ho­şu­na gi­de­cek, ül­ke­nin yü­zü­nü ağar­ta­cak şek­le dö­nüş­tür­mek he­pi­mi­zin boy­nu­nun bor­cu­dur.

Ba­kan­lık ola­rak çı­kart­mış ol­du­ğu­muz Çev­re Ka­nu­nu’nun bi­ze ta­nı­mış ol­du­ğu ini­si­ya­tif ala­nı içe­ri­sin­de bu­nu ya­pı­yo­ruz, yap­ma­ya da de­vam ede­ce­ğiz. De­ğer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rı­mı­zın ve say­gı­de­ğer ka­mu­oyu­mu­zun bu­nu bil­me­si­ni ar­zu edi­yor; bu ve­si­ley­le he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­ruz Sa­yın Ba­kan.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Sa­yın Baş­kan, söz is­ti­yo­rum.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run efen­dim, bir is­te­ği­ni­zi ba­na ulaş­tı­rın.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Baş­ka­nım, az ev­vel, Sa­yın Or­man Ba­ka­nı ko­nu­şur­ken “ben AKP’li, CHP’li, DYP’li be­le­di­ye­ler ara­sın­da hiç­bir ayı­rım yap­mı­yo­rum” de­di. Ben de, ha­zi­ran ayın­da olan bir ola­yı, bu­gü­ne ka­dar hiç ak­set­tir­me­dim; ama, şim­di, ko­nuş­ma­sın­dan do­la­yı, ben kür­sü­den, he­men iki üç da­ki­ka söz is­ti­yo­rum, bu­nu izah et­mek için ve siz bun­dan do­la­yı ba­na “ka­ba­da­yı” de­di­niz. Ben hak­lı­yım, ka­ba­da­yı di­ye­mez­si­niz. Si­zin de bun­dan do­la­yı la­fı­nı­zı ge­ri al­ma­nı­zı is­ti­yo­rum. Ke­sin­lik­le... Ka­ba­da­yı­lık de­ğil­dir bu, bir hak­kı sa­vun­mak ka­ba­da­yı­lık de­ğil­dir. Ben, İç­tü­zü­ğe gö­re söz is­ti­yo­rum.

BAŞ­KAN – Sa­yın Mil­let­ve­ki­lim, bu Par­la­men­to­da hak kür­sü­de sa­vu­nu­lur, ye­ri­niz­de­ki hoş ol­ma­yan, el kol ha­re­ke­tiy­le, aya­ğa kalk­mak su­re­tiy­le yap­tı­ğı­nız ha­re­ket hoş de­ğil; ama, be­nim sö­züm si­zi in­cit­tiy­se, ben bun­dan do­la­yı özür di­li­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Ama, o ta­le­bi­niz bu gün­dem dı­şı söz­le il­gi­li bir ta­lep ol­ma­dı­ğı için, yi­ne ben… Her­han­gi bir ger­gin­li­ğe mey­dan ver­me­mek ba­kı­mın­dan, ye­ri­niz­den iki cüm­ley­le açık­la­yın Sa­yın De­ve­ci­ler.

Bu­yu­run.

**IV.- AÇIK­LA­MA­LAR VE SA­TAŞ­MA­LA­RA İLİŞ­KİN KO­NUŞ­MA­LAR**

*1.- Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li Ali Ke­mal De­ve­ci­ler’in, Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Os­man Pe­pe’nin, ko­nuş­ma­sın­da­ki bir cüm­le ne­de­niy­le açık­la­ma­sı*

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Sa­yın Baş­kan, az ev­vel Sa­yın Çev­re Ba­ka­nı ko­nu­şur­ken, iş­te, be­nim ken­di böl­gem olan Kör­fez’in so­run­la­rıy­la il­gi­li ko­nu­şur­ken “ben bu­gü­ne ka­dar AKP, CHP ve DYP’li be­le­di­ye­ler ara­sın­da hiç­bir ayı­rım yap­ma­dım” de­di.

Şim­di, bu­ra­da­ki za­ten, ya­pı­lan olay ayı­rım­dır. 3 tril­yo­na ya­kın bir bor­cu olan bir Ed­re­mit Be­le­di­ye­si var, AKP’li be­le­di­ye. Da­ha ev­vel­den, MHP’li dö­nem­den kal­mış ola­bi­lir.

Ben bu­na is­ti­na­den, ayı­rım yap­tı­ğı­nı, da­ha ev­vel­ki, da­nış­ma­nın ka­na­lıy­la da bi­ze ya­pı­lan ha­re­ke­ti söy­le­dim. Siz ba­na “ka­ba­da­yı­lık yap­ma­yın” de­di­niz, ben onun için söz al­dım.

Mü­sa­ade edi­yor­sa­nız, bir iki da­ki­ka­lı­ğı­na an­lat­mak is­ti­yo­rum.

BAŞ­KAN – O “ka­ba­da­yı­lık” işi­ni hal­let­tik, ta­mam, de­ğil mi?

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Ta­mam, te­şek­kür edi­yo­rum.

İki da­ki­kay­la hal­let­mek is­ti­yo­rum ben de.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Şim­di, Sa­yın Ba­kan “AKP ve CHP’li, DYP’li be­le­di­ye­ler ara­sın­da ayı­rım yap­mı­yo­rum” de­di. Ke­sin­lik­le yan­lış. Bir ke­re, az ev­vel­ki ko­nu, da­ha ev­vel­den MHP’li Be­le­di­ye Baş­ka­nı dö­ne­min­den ge­len borç­lar­dır, doğ­ru; ama, ye­ni ge­len AKP be­le­di­ye­si, dört yıl­dan be­ri o da bor­cu öde­me­mek­te­dir. Es­ki ya­pı­lan ha­ta­yı de­vam et­tir­mek­te­dir. Şu an­da 3 tril­yon bor­cu var­dır. 3 tril­yon borç, 3,5 tril­yon li­ra TEK’e olan borç­tur. AKP’li be­le­di­ye 3 tril­yon li­ra­yı öde­se, za­ten, bir borç kal­ma­ya­cak­tır. Bu­nun­la il­gi­li bir yap­tı­rım ya­pıl­ma­sı ge­re­kir­ken, Zey­tin­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı, Bir­lik Baş­ka­nı­nı suç­la­mak­ta­dır; bu, bir ke­re yan­lış­tır.

İkin­ci­si, ben ha­zi­ran ayın­da, Ay­va­lık Be­le­di­ye Baş­ka­nıy­la Or­man Ba­kan­lı­ğı­na git­tim, Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı­na ulaş­mak için, hat­ta, Sa­yın Ba­ka­nı­ma ulaş­mak için ran­de­vu al­dık. O ara­da gö­rü­şe­me­dik, baş­ka bir prob­le­mi çık­mış. Bi­zi, Yük­sel Bey di­ye –so­yis­mi­ni bi­le­me­ye­ce­ğim- baş­da­nış­ma­nı­na yön­len­dir­di­ler.

Ay­va­lık Be­le­di­ye­sin­de bir prob­lem var. Ay­va­lık Be­le­di­ye­sin­de bir Çam­lık böl­ge­si var, Ay­va­lık’la öz­deş­leş­miş va­zi­yet­te. El­li yıl­dan be­ri Ay­va­lık kul­la­nı­yor, Ay­va­lık­lı­la­rın hiz­me­tin­de. Bu Çam­lık, iki üç se­ne ev­vel, bir mah­ke­me ka­ra­rıy­la Or­man Ba­kan­lı­ğı­na geç­miş. El­li yıl­dan be­ri Ay­va­lık hal­kı­nın kul­lan­dı­ğı, ye­di se­kiz ta­ne iş­let­me­nin bu­lun­du­ğu bir yer, Or­man Ba­kan­lı­ğı­na dev­re­dil­miş. Biz gel­dik, bu­nu, de­dik ki, hiç ol­maz­sa -bu­ra­da­ki­ler mağ­dur, yaz se­zo­nu gel­di- va­tan­daş­lar -el­li yıl­dan be­ri kul­la­nı­lan bir yer- bu­nu kul­lan­sın­lar. Ha­zi­ran ayın­dan ey­lül so­nu­na ka­dar bi­ze bir op­si­yon ta­nı­yın, üç ay bu iş­let­me­ci­ler bu­ra­sı­nı hal­kın kul­la­nı­mı­na açık tut­sun­lar. Bi­ze, ay­nen de­me­si şu Yük­sel Bey’in: “ Sa­yın Mil­let­ve­ki­lim, Sa­yın Baş­kan, ne­den AKP’li İl­çe Baş­ka­nı ve yö­ne­ti­ci­le­ri­ni bu­ra­ya ge­tir­me­di­niz?” Bu ne de­mek; so­ru­yo­rum, Sa­yın Ba­kan bu ne de­mek? Siz, hâlâ, öy­le bir da­nış­ma­nı o gö­rev­de tu­tu­yor­sa­nız, ya­zık­lar ol­sun! Ya­zık­lar ol­sun!

MU­ZAF­FER BAŞ­TOP­ÇU (Ko­ca­eli) – Böy­le bir usul var mı Baş­kan?!

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Hak­kın­da bir iş­lem yap­ma­nız la­zım. Ben de de­dim ki. ben bir Ba­lı­ke­sir Mil­let­ve­ki­li­yim…

BAŞ­KAN – Sa­yın De­ve­ci­ler…

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – … ben, AKP’li, CHP’li de­ğil…

BAŞ­KAN - Siz, Ba­ka­na olan şikâye­ti­ni­zi di­le ge­tir­di­niz. Ce­va­bı­nı öy­le… Ta­mam…

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – … o yö­re­nin mil­let­ve­ki­li­yim, siz bu­nu söy­le­ye­mez­si­niz.

BAŞ­KAN – Efen­dim, ta­mam ar­tık, si­zin bu­nu uzat­ma­nı­za ge­rek yok.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Bu se­fer kı­vırt­ma­ya baş­la­dı “Sa­yın Ve­ki­lim yan­lış­lık ol­du” şu­dur bu­dur…

BAŞ­KAN – Ta­mam efen­dim, ta­mam.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Onun için, Sa­yın Ba­kan, eğer “ben, par­ti­ler ara­sın­da ayı­rım yap­mı­yo­rum” di­yor­sa, ön­ce, o da­nış­ma­nı­nı gö­rev­den al­sın; çün­kü, o da­nış­man, bel­ki Ba­ka­nın bil­gi­si da­hi­lin­de ol­ma­ya­bi­lir, o yan­lı­şı yap­ma­ya de­vam edi­yor. Bu­nu, bu­ra­dan arz edi­yo­rum ve Sa­yın Ba­ka­nı­mın da tak­dir­le­ri­ne arz edi­yo­rum.

BAŞ­KAN – Sa­yın Ba­ka­nım, var mı di­ye­ce­ği­niz bir şey?

ÇEV­RE VE OR­MAN BA­KA­NI OS­MAN PE­PE (Ko­ca­eli) – Bu­na ce­vap ve­ril­mez ki efen­dim.

BAŞ­KAN – Yok.

ŞÜK­RÜ ÜNAL (Os­ma­ni­ye) – Aziz, mü­ba­rek gün­de… Bi­raz te­bes­süm et.

ALİ KE­MAL DE­VE­Cİ­LER (Ba­lı­ke­sir) – Ya­lan söy­le­ye­cek ha­li­miz yok.

BAŞ­KAN - Te­şek­kür ede­rim.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ulus­la­ra­ra­sı Öğ­ret­men­ler Gü­nü mü­na­se­be­tiy­le söz is­te­yen Si­irt Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Öner Er­genç’e söz ve­ri­yo­rum.

Bu­yu­run efen­dim. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

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

*A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam)*

*2.- Si­irt Mil­let­ve­ki­li Öner Er­genç’in, Dün­ya Öğ­ret­men­ler Gü­nü mü­na­se­be­tiy­le, bil­gi top­lu­mun­da öğ­ret­men pro­fi­li­ne ve millî eği­tim­de son dö­nem­de dü­zen­le­nen kam­pan­ya ve ça­lış­ma­la­ra iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı*

ÖNER ER­GENÇ (Si­irt) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Dün­ya Öğ­ret­men­ler Gü­nü ve­si­le­siy­le gün­dem dı­şı söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum; bu ve­si­ley­le, Yü­ce He­ye­ti­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; hız­lı de­ğiş­me ve ge­liş­me, in­san kay­na­ğı­na il­gi, bil­gi in­sa­nı, ye­ni bil­gi tek­no­lo­ji­le­ri, bil­gi­ye da­ya­lı ör­güt­len­me­ler ve or­ga­ni­zas­yon­lar, in­sa­ni de­ğer­le­re dö­nüş gi­bi de­ğer­ler, bil­gi top­lu­mu­nun baş­lı­ca yük­se­len de­ğer­le­ri­dir gü­nü­müz­de. Bu de­ğer­le­rin oluş­ma­sı­nı ve be­nim­sen­me­si­ni sağ­la­ya­cak olan eği­tim sü­re­cin­de, en bü­yük gö­rev, hiç şüp­he yok ki, öğ­ret­me­ne düş­mek­te­dir. Yük­sek tek­no­lo­ji­ye rağ­men, bu­gü­nün in­sa­nı, ma­ale­sef, mut­lu de­ğil­dir, ka­la­ba­lık­lar içe­ri­sin­de yal­nız­laş­mış­tır. İn­san­lık, bu han­di­kap­tan bir çı­kış yo­lu bul­mak zo­run­da­dır. Bu­nun da yo­lu bil­gi, he­de­fi ise in­sa­ni de­ğer­ler­dir. Bu ba­kım­dan, bil­gi in­sa­nı­nın duy­gu­sal öğ­ren­me ka­pa­si­te­si­ni ha­re­ke­te ge­çir­me­si la­zım­dır.

İn­sa­ni de­ğer­le­rin top­lu­ma ye­ni­den ka­zan­dı­rıl­ma­sı sü­re­cin­de en önem­li gö­rev, hiç şüp­he yok ki, öğ­ret­me­nin­dir. Bu­gün, hız­la ar­tan bil­gi yü­kü­ne hâkim ol­mak, bil­gi­de gün­cel­li­ği can­lı tut­mak, öğ­ret­me­nin ken­di­si­ni sü­rek­li ola­rak ge­liş­tir­me­si­nin te­mel şar­tı­dır. Bu­na gö­re, öğ­ret­me­nin bil­gi oda­ğı, öğ­ret­mek­ten zi­ya­de öğ­ren­mek­tir.

Bil­gi top­lu­mu­nun öğ­ret­men pro­fi­lin­de şu mo­tif­ler ol­ma­lı­dır: Öğ­ret­men işi­ni sev­me­li, ba­şa­rı­ya ih­ti­yaç duy­ma­lı­dır, bil­gi tek­no­lo­ji­le­rin­den aza­mi öl­çü­de ya­rar­lan­ma­lı­dır. Bil­gi­sa­yar des­tek­li in­te­rak­tif öğ­ren­me­de imkân oluş­tur­ma­lı­dır. Ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­rı ya­ka­la­ma­yı he­def­le­me­li­dir. Öğ­ren­ci­nin bil­gi edin­me­si­ni müm­kün kı­la­cak ak­tif bir or­tam oluş­tur­ma­lı­dır. Öğ­re­nen in­san mo­de­li­ni ön­gör­me­li­dir.

Sa­yın Baş­kan, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri; top­lum­sal ya­şam ku­ral­la­rı, ah­la­ki de­ğer­ler, in­sa­ni iliş­ki­ler, ile­ti­şim, say­gı, sev­gi, hoş­gö­rü, top­lu­ma kat­kı gi­bi gi­de­rek azal­mak­ta olan in­sa­ni de­ğer­le­rin ka­za­nıl­ma­sı için uy­gun or­ta­mın ha­zır­lan­ma­sın­da öğ­ret­men çok önem­li bir rol oy­na­mak­ta­dır.

Bü­tün bu hu­sus­la­rın sağ­lan­ma­sı için, hiç şüp­he yok ki, ida­re­nin ge­rek­li or­ta­mı oluş­tur­ma­sı la­zım­dır. İş­te, bu amaç­la, İk­ti­da­rı­mız, AK Par­ti İk­ti­da­rı dö­ne­min­de bu ama­cı ger­çek­leş­tir­me­ye yö­ne­lik 406 bin bil­gi­sa­yar eği­ti­min hiz­me­ti­ne so­kul­muş­tur. Bü­tün okul­lar in­ter­ne­te bağ­la­nı­yor. Okul ka­yıt­la­rı in­ter­net­ten ya­pı­lı­yor. Öğ­ret­men­le­rin ilk ata­ma ve yer de­ğiş­tir­me­le­ri elek­tro­nik or­tam­da ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. Bil­gi­ye eri­şim por­ta­lı hiz­me­te alın­dı. OKS’yle il­gi­li iş­lem­ler in­ter­net­ten ya­pı­lı­yor.

İl­köğ­re­tim ve or­ta­öğ­re­tim­de müf­re­dat ye­ni­len­di, ça­ğa uy­gun bir stan­dar­da ge­ti­ril­me­ye ça­lı­şıl­dı. Li­se­ler dört yı­la çı­ka­rıl­dı. İlk ve or­ta­öğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­ne dört yıl­da 380 mil­yon ders ki­ta­bı üc­ret­siz ola­rak da­ğı­tıl­dı ve bun­dan son­ra da da­ğı­tıl­ma­ya de­vam edi­le­cek­tir.

Öğ­ret­men­lik, ka­ri­yer ba­sa­mak­lar ha­lin­de ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­dı. Öğ­ret­men­ler için di­züs­tü bil­gi­sa­yar ve ko­nut pro­je­si baş­la­tıl­dı. Ek ders üc­ret­le­ri yüz­de 40 ora­nın­da ar­tı­rıl­dı. Ata­ma­lar ob­jek­tif kri­ter­le­re bağ­lan­dı.

3 bin ka­pa­lı okul ye­ni­den öğ­re­ti­me açıl­dı. Ge­çen dört yıl­lık sü­re­de 3.270 okul, tak­ri­ben 85 bin ders­lik ya­pı­la­rak, 2,5 mil­yon ye­ni ka­pa­si­te or­ta­ya çı­ka­rıl­dı. Bu­nun so­nu­cun­da, okul­laş­ma ora­nı, okul ön­ce­sin­de yüz­de 21’e -ki, be­nim ilim Si­irt’te bu oran yüz­de 60’ın üze­ri­ne çı­ka­rıl­mış­tır, Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nın 3 ka­tı­dır- il­köğ­re­tim­de yüz­de 96’ya, or­ta­öğ­re­tim­de yüz­de 65’e yük­sel­di.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yın lüt­fen.

ÖNER ER­GENÇ (De­vam­la) – Ta­mam­lı­yo­rum Sa­yın Baş­kan.

“Hay­di Kız­lar Oku­la” kam­pan­ya­sıy­la 175 bin kız ço­cu­ğu okul­laş­tı­rıl­dı. Fa­kir öğ­ren­ci­ler burs­lar­la des­tek­le­ni­yor. Yük­se­köğ­re­tim­de oku­yan ço­cuk­lar 2002’de 45 YTL burs alır­ken, bu­gün 130 mil­yon ola­rak burs alı­yor; ar­tış ora­nı yüz­de 189. Ay­rı­ca, bu öğ­ren­ci­le­re, ye­mek be­de­li ola­rak da, gün­lük 2,5 mil­yon li­ra ye­mek be­de­li öden­mek­te­dir.

Özür­lü ço­cuk­la­rı­mız için özür­le­ri­ne uy­gun ye­ni okul­lar ya­pıl­dı, ev­den oku­la, okul­dan eve bu ço­cuk­la­rı­mız üc­ret­siz ola­rak ta­şı­nı­yor ve ta­şın­ma­ya de­vam edi­yor.

Millî Eği­tim Aka­de­mi­si ku­rul­du, 15 ye­ni üni­ver­si­te ku­rul­du.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; bü­tün bu ça­ba­lar, ül­ke­mi­zin, mua­sır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si­nin üze­ri­ne çı­ka­rıl­ma­sı­na ma­tuf olan ça­ba­lar­dır.

Bu ba­şa­rı­lı ça­ba­la­rın­dan do­la­yı baş­ta Hü­kü­me­ti­mi­zi ve Ba­kan­lı­ğı­mı­zı, Sa­yın Millî Eği­tim Ba­ka­nı­mı­zı bu ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı teb­rik edi­yor, ba­şa­rı­la­rı­nın ar­ta­rak de­va­mı­nı di­li­yor, he­pi­ni­ze say­gı­lar su­nu­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­ruz Sa­yın Er­genç.

MU­HAR­REM İN­CE (Ya­lo­va) – Sa­yın Baş­ka­nım, ulus­la­ra­ra­sı öğ­ret­men­ler gü­nü de­ğil­dir “Dün­ya Öğ­ret­men­ler Gü­nü”dür. Bu­ra­da bir dü­zelt­me ya­pa­lım. 1966’dan be­ri kut­la­nan bir gün­dür. Adı­nı doğ­ru ya­pa­lım di­ye söy­lü­yo­rum.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim.

Bu, bi­zim eli­miz­de­ki za­bıt­la­ra böy­le ya­zıl­mış, ben de dü­zel­ti­yo­rum eğer öy­ley­se.

Üçün­cü gün­dem dı­şı söz is­te­ği, İs­tan­bul ili ve so­run­la­rı­na iliş­kin ol­mak üze­re, İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Re­cep Ko­ral’a ait­tir.

Bu­yu­run Sa­yın Ko­ral.

*3.- İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Re­cep Ko­ral’ın, İs­tan­bul’un so­run­la­rı­na ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­nın uy­gu­la­ma­la­rı­na iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı*

RE­CEP KO­RAL (İs­tan­bul) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım; 3 Ekim Sa­lı gü­nü gün­dem dı­şı söz alan mu­ha­le­fet mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­şı­mın ko­nuş­ma­sı son­ra­sı, siz­le­re İs­tan­bul’un ger­çek­le­ri­ni söy­le­ye­ce­ğim de­miş­tim, bu ve­si­ley­le söz al­dım; he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

İs­tan­bul, Hükûme­ti­mi­zin kat­kı­la­rı ve be­le­di­ye­le­ri­mi­zin ba­şa­rı­lı hiz­met­le­riy­le hız­la dö­nü­şü­yor. 2004 ön­ce­si plan­sız prog­ram­sız baş­la­nan ve âde­ta tı­ka­nan ya­tı­rım­lar, 2004 se­çim­le­riy­le se­çi­len İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sa­yın Ka­dir Top­baş’la bir­lik­te can­lan­mış, ya­rım bı­ra­kı­lan ya­tı­rım­lar ta­mam­lan­mış, bun­la­ra ila­ve acil ya­tı­rım­lar baş­la­tıl­mış­tır; bü­yük bir hız­la bi­ti­ri­le­rek, hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne su­nul­mak­ta­dır.

GÜ­ROL ER­GİN (Muğ­la) – Dik­kat edin,Tay­yip Bey’e do­ku­na­bi­lir!

RE­CEP KO­RAL (De­vam­la) – Mer­kezî yö­ne­tim ile ma­hallî ida­re­le­rin uyu­mu hiz­met­ler­de pat­la­ma­yı ge­tir­miş­tir.

ALİ KE­MAL KUM­KU­MOĞ­LU (İs­tan­bul) – Evi­ne kaç yıl­dır ara­bay­la gi­de­mi­yor­sun?

RE­CEP KO­RAL (De­vam­la) – Bi­ze, AK Par­ti­ye gü­ve­nen hal­kı­mı­za şük­ran­la­rı­mı­zı arz edi­yo­rum.

NU­Rİ Çİ­LİN­GİR (Ma­ni­sa) – Es­ma Sul­tan Ya­lı­sı sa­tı­la­cak mı?!

RE­CEP KO­RAL (De­vam­la) – Bu gü­ven hal­kı­mı­za hiz­met ola­rak dön­mek­te­dir, dön­me­ye de­vam ede­cek­tir.

ALİ KE­MAL KUM­KU­MOĞ­LU (İs­tan­bul) – Sa­yın Baş­kan, Sa­yın Ko­ral’ın ma­hal­le­si­ne kaç se­ne­den be­ri araç gi­re­mi­yor söy­le­sin.

RE­CEP KO­RAL (De­vam­la) – Sa­yın Ka­dir Top­baş, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir sı­nır­la­rı­nın…

BAŞ­KAN – Sa­yın Ko­ral… Sa­yın Ko­ral, bir da­ki­ka…

Bi­rin­ci­si, siz­den ri­cam, bi­raz da­ha ağır ko­nuş­ma­nız; ben ta­kip ede­mi­yo­rum.

İkin­ci­si de, de­ğer­li ar­ka­daş­lar, ni­ye kür­sü­de­ki ar­ka­da­şı­mı­za ta­ham­mül ede­mi­yo­ruz, ni­ye mü­da­ha­le edi­yo­ruz?!

ALİ KE­MAL KUM­KU­MOĞ­LU (İs­tan­bul) – Si­zin ma­hal­le­ni­ze kaç yıl­dır araç gi­re­mi­yor?!

BAŞ­KAN – Ya­ni, Par­la­men­to­nun en önem­li özel­lik­le­rin­den bi­ri­si bir­bi­ri­mi­zi din­le­mek. Ri­ca edi­yo­rum. Ora­sı kür­sü, he­pi­mi­zin kul­lan­dı­ğı yer.

NU­Rİ Çİ­LİN­GİR (Ma­ni­sa) – Es­ma Sul­tan Ya­lı­sı sa­tı­la­cak mı sa­tıl­ma­ya­cak mı?!

GÜ­ROL ER­GİN (Muğ­la) – Sa­yın Baş­kan, ra­hat­sız et­mi­yo­ruz da uya­rı­yo­ruz. Söy­le­dik­le­ri Tay­yip Bey’e de do­ku­na­bi­lir. Çün­kü…

BAŞ­KAN – Efen­dim, siz, o de­ğer­li fi­kir­le­ri­ni­zi bi­zim ara­cı­lı­ğı­mız­la ulaş­tı­rır­sa­nız, mem­nun olu­rum.

Bu­yu­run Sa­yın Ko­ral.

RE­CEP KO­RAL (De­vam­la) – Sa­yın Ka­dir Top­baş, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir sı­nır­la­rı­nın il sı­nır­la­rı­na çı­ka­rıl­ma­sıy­la ken­di­si­ne yük­le­nen so­rum­lu­lu­ğun far­kın­da­dır. Bu ne­den­le, hiç­bir ayı­rım yap­ma­dan, yet­ki ve kay­nak­la­rı­nı tüm il­çe ve ilk ka­de­me be­le­di­ye­le­riy­le pay­laş­mak­ta­dır. Gör­dü­ğü­müz en pay­la­şım­cı baş­kan­lar­dan bi­ri­dir. Bu du­rum­da, he­le he­le mü­ba­rek Ra­ma­zan ayın­da ken­di­si­ni ayı­rım­cı­lık­la suç­la­mak, hak­sız­lı­ğın en bü­yü­ğü­nü yap­mak de­mek­tir.

Ör­nek ve­ri­len Ka­dı­köy il­çe­si ile Bo­ğaz­köy bel­de­si­nin kı­yas­lan­ma­sın­da sa­de­ce nü­fu­sa ba­kı­la­rak ka­rar ve­ri­le­mez. Ka­dı­köy il­çe­si, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ku­rul­du­ğun­dan be­ri Bü­yük­şe­hir­den hiz­met al­mak­ta­dır, ana ar­ter­le­ri­ne Bü­yük­şe­hir hiz­met ver­mek­te­dir; İs­tan­bul’un en ge­liş­miş il­çe­si­dir; alt ve üst ya­pı­la­rı ek­sik­siz­dir; ye­ni çağ­daş ya­tı­rım ta­lep­le­ri var­dır ve İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­mak­ta­dır; kal­dı ki, Bo­ğaz­köy Bel­de Be­le­di­ye­si, tüm bel­de ve köy­ler gi­bi AK Par­ti ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­lan ye­ni bir ka­nun­la Bü­yük­şe­hir sı­nır­la­rı­na ye­ni da­hil edil­miş­tir.

Bo­ğaz­köy, yıl­la­rın ih­ma­li ve ye­ter­siz kay­nak­la­rıy­la, ka­na­li­zas­yo­nu, su­yu da­hi ol­ma­yan, yol­la­rı pe­ri­şan, İs­tan­bul’un tam or­ta­sın­da mez­ra ya­şan­tı­sı ya­şa­yan bel­de­ler­den bi­ri­siy­di. Bu­ra­da ya­şa­yan in­san­la­ra evi­nin çeş­me­sin­den su iç­me­yi çok mu gö­rü­yo­ruz; pis su­lar­da oy­na­yan ço­cuk­la­ra bir ka­na­li­zas­yon ya­tı­rı­mı­nı çok mu gö­rü­yo­ruz; ça­mur­lu ayak­lar­la oku­la gi­re­me­yen, aya­ğı­nı te­miz­le­me­ye su bu­la­ma­yan yav­ru­la­rı­mı­za bu hiz­met­le­rin ya­nı sı­ra ka­pa­lı spor sa­lo­nu ya­pan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zı ayı­rım­cı­lık­la mı suç­lu­yo­ruz?! Evet, ayı­rım­cı­lık var; ama, bu po­zi­tif bir ayı­rım­cı­lık­tır. İs­tan­bul’da ya­şa­yan ve içe­cek su bu­la­ma­yan Bo­ğaz­köy ve ben­ze­ri bel­de­le­re Ka­dı­köy stan­dar­dın­da hiz­met ve­re­bil­me ayı­rım­cı­lı­ğı­dır. Bu, tıp­kı, Sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın, 1994 yı­lın­da içe­cek su­yu ol­ma­yan ve en az oyu al­dı­ğı Ada­lar’a de­niz al­tın­dan su gö­tür­me ce­sa­re­ti­ni ve ne­za­ke­ti­ni gös­ter­me ayı­rı­mı­dır. Onun aç­tı­ğı yol­dan, tüm İs­tan­bul’a ve İs­tan­bul’da ya­şa­yan­la­ra ay­nı ka­li­te­de hiz­met ver­me­yi he­def­le­yen bir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız var. Kıs­kanç­lık ne­de­niy­le, lüt­fen, hak­sız­lık et­me­ye­lim. Bil­gi ala­lım, ola ki, özür di­le­me cen­til­men­li­ği­ni gös­te­re­bi­li­riz.

İs­tan­bul’un aya­ğı­na ba­tan di­ken­le­ri, eli­ne bat­mış olan kıy­mık­la­rı ste­ril bir şe­kil­de çı­ka­rı­yor ve ya­ra­la­rı­nı sa­rı­yo­ruz. Ki­lit­le­nen nok­ta­la­ra köp­rü, kav­şak, ge­çit­ler bir­bi­ri ar­dı­na ya­pı­la­rak dü­ğüm­ler çö­zü­lü­yor. Ye­ni bul­var­lar açı­lı­yor, yan yol­la­ra ra­hat­lık sağ­la­nı­yor. Ray­lı sis­te­min uzun­lu­ğu ar­tı­rı­lı­yor, met­ro ve ka­ra­yol tü­nel­le­riy­le ula­şım ra­hat­la­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. Bu­gün dün­den ra­hat, ya­rın bu­gün­den da­ha ra­hat ola­cak İs­tan­bul­lu için.

Flor­ya’dan Ye­şil­köy’e tüm sa­hil ye­şil­le­ni­yor, ak­var­yu­muy­la hal­kı­mı­za açı­lı­yor. Hal­ka açık ye­şil alan­lar­da çi­min ara­sın­da ka­lan ay­rık ot­la­rı­nı bi­le te­miz­le­yen bir ba­kım an­la­yı­şıy­la hiz­met edi­yo­ruz.

İl Baş­ka­nı­mı­zın vil­la­sı­nın bah­çe­si­ne çim ve fi­dan di­kil­miş. Ko­nuş­ma­cı öy­le di­yor; Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si pey­zaj yap­mış di­yor. Ba­sın­da ha­ber ya­pıl­mış, mış, mış…

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri “mış, mış”la­rı bir ta­ra­fa bı­ra­kıp da, Sa­yın İl Baş­ka­nı­nı ara­yıp bil­gi al­sa­nız da, bu ya­la­na or­tak ol­ma­sa­nız ol­maz mıy­dı?! El­bet­te olur­du; ama, bu, Mec­lis kür­sü­sün­den yıp­rat­ma yap­ma­sı­nı en­gel­ler­di ar­ka­da­şı­mı­zın.

Ni­te­kim, ar­ka­da­şı­mı­zın ko­nuş­ma­sı üze­ri­ne, İl Baş­ka­nı­mız bu bel­ge­le­ri ken­di­si­ne ilet­miş­tir. Bu­ra­da da elim­de­dir, bu­ra­da da ka­mu­oyu­na açık­lı­yo­rum. Ko­nu, ba­sın­da, ya­lan yan­lış ve yan­lı ve­ril­miş­tir. Doğ­ru­su şöy­le­dir: İl Baş­ka­nı­mız Sa­yın Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu, özel bir fir­ma­ya -fir­ma adı fa­tu­ra­da var­dır- sa­de­ce evi­nin bah­çe­si­ne 60 met­re­ka­re ha­zır ru­lo çim ser­dir­miş­tir. Bu­nun dı­şın­da bir hiz­met alı­mı yok­tur ve Park Bah­çe­ler Mü­dür­lü­ğün­den de her­han­gi bir ta­le­bi ol­ma­mış­tır.

3 Ni­san 2006’da çim se­ril­miş­tir, 5 Ni­san­da elim­de gör­dü­ğü­nüz mak­buz ve fa­tu­ray­la öde­me­si ya­pıl­mış­tır; 6 Ni­san­da ga­ze­te­de çı­kan ha­ber üze­ri­ne, ay­nı gün dü­zelt­me gön­de­ril­miş­tir; 10 Ni­san­da da ha­ka­ret ve TCK 125’e gö­re da­va açıl­mış­tır, ce­za da­va­sı açıl­mış­tır.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Bu­yu­run, ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yın efen­dim.

RE­CEP KO­RAL (De­vam­la) – Es­ki­den kal­ma ça­mur at­ma si­ya­se­ti­ni hoş­gör­me­di­ği­mi­zin bi­lin­me­si­ni is­ti­yo­rum. Lüt­fen, ucuz ka­ra­la­ma tak­tik­le­ri­nin kim­se­ye fay­da­sı ol­ma­dı­ğı­nı, bu­ra­da, bir ke­re da­ha gör­dük; ama, bu ve­si­ley­le de ger­çe­ğin ka­mu­oyu ta­ra­fın­dan bi­lin­me­si­ne fır­sat ver­di­ği­niz için te­şek­kür edi­yo­rum.

HA­LİL AK­YÜZ (İs­tan­bul) – Sa­yın Baş­kan, be­le­di­ye mec­li­si de­ğil bu­ra­sı, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si!

RE­CEP KO­RAL (De­vam­la) – Yi­ne, Mal­te­pe’de, Mal­te­pe Be­le­di­ye­si… Ha­len bir ça­lış­ma­nın ya­pıl­mak­ta ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti­ler. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın kar­de­şi­nin al­dı­ğı ar­sa­ya imar pla­nıy­la hak­sız bir ir­ti­kap yap­tı­ğı­nı bu­ra­da ifa­de et­ti ar­ka­da­şı­mız. Bu­nun da ya­lan ol­du­ğu­nu bu­ra­dan ifa­de edi­yo­rum.

HA­LİL AK­YÜZ (İs­tan­bul) – Bu­ra­sı İs­tan­bul Be­le­di­ye Mec­li­si de­ğil, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si; ni­ye ha­tır­lat­mı­yor­su­nuz?!

RE­CEP KO­RAL (De­vam­la) – De­ğer­li ar­ka­daş­lar, bu­ra­da mah­ke­me ka­ra­rı var. Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız yar­gı­ya mü­ra­ca­at et­miş ve…

BAŞ­KAN – Sa­yın Ko­ral, bir da­ki­ka…

Sa­yın Mil­let­ve­ki­lim, siz ne di­yor­su­nuz?..

HA­LİL AK­YÜZ (İs­tan­bul) – Ben de onu an­lat­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Bu­ra­sı…

BAŞ­KAN- Sa­yın Mil­let­ve­ki­lim, bir da­ki­ka­nı­zı ri­ca ede­yim.

Siz, ne­re­de­si­niz şu an­da?

HA­LİL AK­YÜZ (İs­tan­bul) – Söy­le­ye­yim… Söy­le­ye­yim…

BAŞ­KAN- Siz, şu an­da ne­re­de­si­niz?

HA­LİL AK­YÜZ (İs­tan­bul) – Bu­ra­sı, İs­tan­bul Be­le­di­ye Mec­li­si de­ğil!..

BAŞ­KAN- Ben si­ze bir şey so­ru­yo­rum…

HA­LİL AK­YÜZ (İs­tan­bul) – Bu­ra­sı, İs­tan­bul Be­le­di­ye Mec­li­si de­ğil!..

BAŞ­KAN- Ha­yır, bı­ra­kın onu; ben si­ze bir şey so­ru­yo­rum: Şu an­da siz, han­gi mekânda­sı­nız?

HA­LİL AK­YÜZ (İs­tan­bul) – Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de­yim.

BAŞ­KAN- Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin kür­sü­sün­de her şey ko­nu­şu­lur; bu­nu da siz bi­lin. Otu­run ye­ri­ni­ze! Lüt­fen, otu­run efen­dim!.. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

HA­LİL AK­YÜZ (İs­tan­bul) – Ha­yır, her şey ko­nu­şu­lur; ama, İs­tan­bul İl Baş­ka­nı bu­ra­da ko­nu­şul­maz.

BAŞ­KAN- Lüt­fen, otu­run efen­dim!...

HA­LİL AK­YÜZ (İs­tan­bul) – İs­tan­bul’da her­han­gi bir par­ti­nin il baş­ka­nı bu­ra­da ko­nu­şul­maz.

BAŞ­KAN- Var­sa bir di­ye­ce­ği­niz bu­ra­dan ko­nu­şur­su­nuz. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Lüt­fen… Böy­le bir yol yok Sa­yın Mil­let­ve­ki­lim.

HA­LİL AK­YÜZ (İs­tan­bul) – İs­tan­bul’da her­han­gi bir par­ti­nin il baş­ka­nı bu­ra­da ko­nu­şul­maz!..

BAŞ­KAN- Siz, her­hal­de baş­ka bir yer­de ol­du­ğu­nu­zu…

HA­LİL AK­YÜZ (İs­tan­bul)- Bu­ra­sı, İs­tan­bul Be­le­di­ye Mec­li­si de­ğil!

BAŞ­KAN- Otu­run efen­dim, lüt­fen… Ri­ca edi­yo­rum, otu­run efen­dim!...

HA­LİL AK­YÜZ (İs­tan­bul) – Sa­yın Baş­kan, ni­ye mü­da­ha­le et­mi­yor­su­nuz?!..

BAŞ­KAN- Bu­yu­run Sa­yın Ko­ral, siz, ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yın.

RE­CEP KO­RAL (De­vam­la)- Evet, Mal­te­pe Be­le­di­ye­siy­le il­gi­li, lüt­fen… Bu ko­nu­la­rı bu­ra­da ko­nu­şup ce­vap­lan­dır­ma­ya­ca­ğı­mı­zı sa­nı­yor­sa­nız ya­nı­lı­yor­su­nuz.

“Mal­te­pe Be­le­di­ye Baş­ka­nı, kar­de­şi­nin ar­sa­sı­na imar pla­nı ya­pa­rak hak­sız rant sağ­la­dı” de­di­niz; ya­lan ol­du­ğu­nun bel­ge­si, mah­ke­me ka­ra­rı, Kar­tal 3. Sulh Ce­za Mah­ke­me­si, 23 Ağus­tos 2006. Mah­ke­me ka­ra­rı şöy­le: “Açık­la­nan söz­cük­le­rin, tek­zip is­te­ği­nin, ka­mu­oyu önün­de kö­tü bir şa­hıs ve yö­ne­ti­ci ol­du­ğu­nu gös­ter­mek mak­sa­dıy­la ki­şi­sel hak­la­rı­nı, şe­ref ve hay­si­ye­ti­ni ih­lal edi­ci tarz­da bu­lun­du­ğu mah­ke­me­ce ka­bul edil­di­ğin­den, ce­vap ve dü­zelt­me met­ni­nin ya­yın­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­tir.”

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, bu mah­ke­me ka­ra­rı var­ken da­hi, bir be­le­di­ye baş­ka­nı­nı ters iş­lem yap­mak­la suç­la­ma­nın ne ma­na­ya gel­di­ği­ni siz­le­rin tak­di­ri­ne bı­ra­kı­yo­rum.

İs­tan­bul’un dün­ya kül­tür baş­ken­ti se­çil­me­si­ni, bu­ra­da, ar­ka­da­şı­mız bir övünç ve­si­le­si ola­rak söy­le­di. Biz de gu­rur du­yu­yo­ruz; ama, bu­na, ta­bii ki, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin kat­kı­la­rı var. Bü­yük­şeh­rin kur­muş ol­du­ğu Met­ro­po­li­tan Plan Bü­ro­sun­da 400’ü aş­kın mi­mar ve ho­ca­la­rı­mız­la ya­pı­lan ça­lış­ma­lar tüm Mar­ma­ra’yı, İs­tan­bul’u plan­lı­yor, bu­ra­ya ha­yat ve­ri­yor.

Bu plan­lar­la, es­ki­den rant­çı de­ni­len -ha­ni SHP dö­ne­min­de, es­ki, 94 ön­ce­si “bal­lı ko­mis­yon" ta­bi­ri­ni kul­lan­dı. O dö­nem­de kul­la­nı­lan, ba­sın­da yer alan bir ta­bir­di- ar­tık, bal­lı ko­mis­yon ta­bi­ri -ba­lın ta­dı da­ma­ğın­da ka­lan­lar söy­lü­yor- her­hal­de kalk­mış­tır. Rant, ar­tık, ken­te, kent­li­ye, İs­tan­bul­lu­ya dön­mek­te­dir.

KA­ZIM TÜRK­MEN (Or­du) – Yap­ma be!..

BAŞ­KAN- Sa­yın Ko­ral, ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yı­nız

RE­CEP KO­RAL (De­vam­la)- Ta­mam­lı­yo­rum efen­dim, bi­ti­ri­yo­rum.

İL­YAS SE­ZAİ ÖN­DER (Sam­sun) – 3 da­ki­ka­yı geç­ti!..

RE­CEP KO­RAL (De­vam­la) – Bi­ti­ri­yo­rum…

Bu ko­nuş­ma­yı ya­pan mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­şı­mız ya İs­tan­bul’da ya­şa­mı­yor ya da yan­lış ya­pı­yor.

Ta­rih­te ilk kez -en şid­det­li kış­ta kar al­tın­da ka­lan İs­tan­bul’u- Va­li­lik, Bü­yük­şe­hir ve di­ğer be­le­di­ye­le­ri­mi­zin al­dı­ğı ola­ğa­nüs­tü ted­bir­ler­le, ilk kez İs­tan­bul­lu evi­ne, işi­ne, oku­lu­na ula­şım imkânı bul­du. İş­te, afet yö­ne­ti­mi bu. İş­te, İs­tan­bul’u yö­net­mek bu.

İs­tan­bul’un sa­hi­bi ola­rak sa­kın ken­di­ni­zi gör­me­yin. İs­tan­bul’un sa­hi­bi, sa­de­ce İs­tan­bul’da ya­şa­yan­lar de­ğil, tüm Tür­ki­ye’dir.

GÜ­ROL ER­GİN (Muğ­la) – Ye­ter!..

RE­CEP KO­RAL (De­vam­la) - Çün­kü, İs­tan­bul Tür­ki­ye’dir, Tür­ki­ye İs­tan­bul’dur.

İL­YAS SE­ZAİ ÖN­DER (Sam­sun) – Sa­yın Baş­kan, 4 da­ki­ka faz­la ko­nuş­tu.

RE­CEP KO­RAL (De­vam­la) - Hal­kı­mı­zın ken­di­si­ni ki­min da­ha iyi yö­ne­te­ce­ği­ni çok iyi bi­lir ve bu­nu se­çim­de de gös­ter­miş­tir.

GÜ­ROL ER­GİN (Muğ­la) – Ye­ter Baş­kan, ye­ter!

BAŞ­KAN – Sa­yın Ko­ral, lüt­fen ta­mam­la­yın ko­nuş­ma­nı­zı efen­dim.

RE­CEP KO­RAL (De­vam­la) – Yağ­mur­da­ki se­le ted­bir is­ti­yor­sa­nız, Ali­bey­köy’e gi­din, Ha­liç’e akan de­re­le­rin na­sıl uy­sal­laş­tı­ğı­nı ve üze­ri­nin bul­var ha­li­ne gel­di­ği­ni gö­rün.

GÜ­ROL ER­GİN (Muğ­la) – Baş­kan, yet­me­di mi?!

RE­CEP KO­RAL (De­vam­la) - Bo­ğaz’a akan de­re­le­rin na­sıl renk de­ğiş­tir­di­ği­ni gö­rün. Ne olur, ken­di­ni­ze bir iyi­lik ya­pın ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız­la bir İs­tan­bul tu­ru ya­pın.

İçin­de sev­dik­le­ri­min de ya­şa­dı­ğı İs­tan­bul’u ve gü­zel İs­tan­bul­lu­la­rı, he­pi­ni­zi say­gı ve sev­gi­le­rim­le se­lam­lı­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Aziz İs­tan­bul…

BAŞ­KAN – Sa­yın Ko­ral, lüt­fen, ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yın.

RE­CEP KO­RAL (De­vam­la) - … gü­zel İs­tan­bul, biz­le­ri sa­na hiz­met­le şe­ref­len­dir­di­ğin için sa­na min­net­ta­rız.

Aziz İs­tan­bul­lu, gü­zel İs­tan­bul­lu, ra­hat uyu, ra­hat uyan; siz­ler için ça­lı­şan AK Par­ti­li yö­ne­ti­ci­ler ve kad­ro­lar var.

He­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan “Bra­vo” ses­le­ri, al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Ko­ral.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­lar ta­mam­lan­mış­tır.

GÜ­ROL ER­GİN (Muğ­la) – Sa­yın Baş­kan, 4 da­ki­ka faz­la ko­nuş­tur­du­nuz. Dün, ben 10 da­ki­ka­lık ko­nuş­ma­ya çık­tım, 1 da­ki­ka faz­la ko­nuş­tur­ma­mak için eli­niz­den ge­le­ni yap­tı­nız. Ya­zık­lar ol­sun!..

BAŞ­KAN – Efen­dim, ne ka­dar mü­da­ha­le­ler­le… Ara­da bi­zim ko­nuş­tu­ğu­mu­zun, her­hal­de, far­kın­da de­ğil­si­niz.

GÜ­ROL ER­GİN (Muğ­la) – Si­zi ya­dır­ga­dı­ğı­mı ve ya­zık­lar ol­sun de­di­ği­mi söy­lü­yo­rum.

BAŞ­KAN – Onu na­za­ra al­dım efen­dim.

Şim­di, gün­de­me ge­çi­yo­ruz.

ENİS TÜ­TÜN­CÜ (Te­kir­dağ) – Sa­yın Baş­kan, tu­tu­mu­nuz hak­kın­da söz is­ti­yo­rum.

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Baş­kan­lı­ğın Ge­nel Ku­ru­la su­nuş­la­rı var­dır.

ENİS TÜ­TÜN­CÜ (Te­kir­dağ) – Tu­tu­mu­nuz hak­kın­da söz is­ti­yo­rum.

BAŞ­KAN – Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin bir öner­ge var­dır; oku­tu­yo­rum:

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

*1.- De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Ga­zal­cı ve 23 mil­let­ve­ki­li­nin, Ne­cip Hab­le­mi­toğ­lu ci­na­ye­ti ile il­gi­li id­di­ala­rın araş­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/379)*

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

18 Ara­lık 2002 ta­ri­hin­de, An­ka­ra Por­ta­kal Çi­çe­ği So­ka­ğın­da­ki evi­nin önün­de si­lah­lı sal­dı­rı so­nu­cu öl­dü­rü­len Doç. Dr. Ne­cip Hab­le­mi­toğ­lu’nu öl­dü­ren ka­til ya da ka­til­ler bu­gü­ne ka­dar or­ta­ya çı­ka­rı­la­ma­mış ve olay “fa­ili meç­hul ci­na­yet” sa­yıl­mış­tır.

Doç. Dr. Ne­cip Hab­le­mi­toğ­lu, yaz­dı­ğı ki­tap­lar ve de­ği­şik yer­ler­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­lar­da ulu­sal çı­kar­la­rı sa­vun­muş, Ber­ga­ma’da­ki si­ya­nür­le al­tın ara­ma­ya kar­şı çı­kan­la­rı Al­man va­kıf­la­rı­nın ör­güt­le­di­ği­ni sa­vun­muş­tur. Yaz­dı­ğı “Al­man Va­kıf­la­rı Ber­ga­ma Dos­ya­sı” ki­ta­bın­da, özel­lik­le Al­man va­kıf­la­rı­nın Tür­ki­ye’de­ki fa­ali­yet­le­ri ko­nu­sun­da çok de­ği­şik id­di­alar­da bu­lun­muş­tur.

Ci­na­ye­tin iş­le­ni­şin­den bu­gü­ne, de­ği­şik ba­sın ya­yın or­gan­la­rın­da Doç. Dr. Ne­cip Hab­le­mi­toğ­lu’nun yaz­dık­la­rı ve söy­le­dik­le­rin­den do­la­yı dış güç­ler ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü­ğü ko­nu­sun­da ya­yın­lar ya­pıl­mış­tır. Son gün­ler­de bu id­di­ala­ra ga­ze­te­ler­de yer alan ye­ni id­di­alar ek­len­miş­tir. Araş­tır­ma­cı ya­zar Ta­lip Ka­ban Kar­lı­bel 27 Ha­zi­ran 2006 ta­ri­hin­de bir ga­ze­te­ye yap­tı­ğı açık­la­ma­da; …Hab­le­mi­toğ­lu Tür­ki­ye’de­ki giz­li Al­man fa­ali­yet­le­ri üze­ri­ne ciddî araş­tır­ma­lar ya­pan önem­li bir bi­lim in­sa­nıy­dı. Hab­le­mi­toğ­lu’nun yap­tı­ğı bir di­ğer ça­lış­ma da, Al­man giz­li ser­vi­si BND’nin üze­ri­ney­di. Ne­cip Ho­ca, BND’nin Al­man va­kıf­la­rı üze­rin­den PKK ve bir­çok yı­kı­cı, bö­lü­cü ör­güt ve der­nek­le­re fi­nan­sal kay­nak sağ­la­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ri­yor­du. “Bu yüz­den, Al­man giz­li ser­vi­si BND’nin 2002’de ya­yın­la­nan Tür­ki­ye Ra­po­run­da Hab­le­mi­toğ­lu’nun Tür­ki­ye’de baş Al­man düş­ma­nı ola­rak ni­te­len­di­ril­di­ği ve kı­sa za­man­da bu tu­tu­mun­dan vaz­ge­çi­ril­me­si ge­rek­ti­ği ifa­de edil­di­ği­ni”

“Sui­kast gü­nü böl­ge­de il­ginç ge­liş­me­ler mey­da­na gel­miş­tir. GSM ope­ra­tör­le­ri­nin baz is­tas­yon­la­rın­da olu­şan fre­kans bo­zuk­lu­ğu, bu il­ginç­lik­le­rin ba­şın­da gel­mek­te­dir. Bu tip fre­kans bo­zu­cu ci­haz­la­rı Al­man­ya’da fa­ali­yet gös­te­ren Wan­del Und Gol­der­man ad­lı fir­ma üret­mek­te­dir” de­mek­te­dir.

Tüm yurt­taş­la­rı­mı­zın vic­da­nı­nı ra­hat­sız eden bu ci­na­yet; es­ki ve ye­ni id­di­alar doğ­rul­tu­sun­da in­ce­len­me­li ve araş­tı­rıl­ma­lı­dır. Bu ko­nu­da da­ha kap­sam­lı ça­lış­ma­lar ya­pı­la­rak kuş­ku­lar gi­de­ril­me­li­dir. Ci­na­ye­tin üs­tü­nü ör­ten giz per­de­si ara­lan­ma­lı­dır.

Bu ola­yın araş­tı­rıl­ma­sı, ir­de­len­me­si ve ye­ni si­yasî ci­na­yet­le­rin önü­nün alı­na­bil­me­si için Ana­ya­sa­nın 98 in­ci mad­de­si­ne, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si İç­tü­zü­ğü­nün 104 ve 105 in­ci mad­de­si­ne gö­re Mec­lis araş­tı­rıl­ma­sı­nı di­le­riz.

1. Mus­ta­fa Ga­zal­cı (De­niz­li)

2. Se­dat Pe­kel (Ba­lı­ke­sir)

3. Bü­lent Ba­ra­ta­lı (İz­mir)

4. Ab­du­la­ziz Ya­zar (Ha­tay)

5. Ali Ok­sal (Mer­sin)

6. Uğur Ak­söz (Ada­na)

7. Ati­la Emek (An­tal­ya)

8. Bir­gen Ke­leş (İs­tan­bul)

9. Türkân Mi­ço­oğul­la­rı (İz­mir)

10. İd­ris Sa­mi Tan­doğ­du (Or­du)

11. Na­dir Sa­raç (Zon­gul­dak)

12. Kâzım Türk­men (Or­du)

13. Tun­cay Er­cenk (An­tal­ya)

14. Öz­lem Çer­çi­oğ­lu (Ay­dın)

15. Ha­run Akın (Zon­gul­dak)

16. Ya­şar Tü­zün (Bi­le­cik)

17. Fe­rit Mev­lüt As­la­noğ­lu (Ma­lat­ya)

18. Şev­ket Arz (Trab­zon)

19. Ali Ke­mal De­ve­ci­ler (Ba­lı­ke­sir)

20. Meh­met Me­sut Özak­can (Ay­dın)

21. Meh­met Boz­taş (Ay­dın)

22. Ga­ye Er­ba­tur (Ada­na)

23. Ra­sim Ça­kır (Edir­ne)

24. Na­il Ka­ma­cı (An­tal­ya)

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

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

Bir ge­nel gö­rüş­me öner­ge­si var­dır, oku­tu­yo­rum:

*2.- Or­du Mil­let­ve­ki­li İd­ris Sa­mi Tan­doğ­du ve 24 mil­let­ve­ki­li­nin, fın­dık­ta­ki fi­yat po­li­ti­ka­sı ko­nu­sun­da ge­nel gö­rüş­me açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (8/34)*

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de­ki fın­dık üre­ti­ci­le­ri­nin so­run­la­rı hak­kın­da Ana­ya­sa­nın 98 ve İç­tü­zü­ğün 102 ve 103 ün­cü mad­de­le­ri uya­rın­ca ge­nel gö­rüş­me açıl­ma­sı­nı arz ve tek­lif ede­riz.

1. İd­ris Sa­mi Tan­doğ­du (Or­du)

2. Kâzım Türk­men (Or­du)

3. M. Akif Ham­za­çe­bi (Trab­zon)

4. Na­dir Sa­raç (Zon­gul­dak)

5. İl­yas Se­zai Ön­der (Sam­sun)

6. Tun­cay Er­cenk (An­tal­ya)

7. Öz­lem Çer­çi­oğ­lu (Ay­dın)

8. Bü­lent Ba­ra­ta­lı (İz­mir)

9. Ha­run Akın (Zon­gul­dak)

10. Ya­şar Tü­zün (Bi­le­cik)

11. Fe­rit Mev­lüt As­la­noğ­lu (Ma­lat­ya)

12. Ali Ok­sal (Mer­sin)

13. Meh­met Işık (Gi­re­sun)

14. Şev­ket Arz (Trab­zon)

15. Ali Ke­mal De­ve­ci­ler (Ba­lı­ke­sir)

16. Meh­met Me­sut Özak­can (Ay­dın)

17. Meh­met Boz­taş (Ay­dın)

18. N. Ga­ye Er­ba­tur (Ada­na)

19. Bir­gen Ke­leş (İs­tan­bul)

20. Se­dat Pe­kel (Ba­lı­ke­sir)

21. Ra­sim Ça­kır (Edir­ne)

22. Uğur Ak­söz (Ada­na)

23. Na­il Ka­ma­cı (An­tal­ya)

24. Ab­du­la­ziz Ya­zar (Ha­tay)

25. Ati­la Emek (An­tal­ya)

Ge­rek­çe:

Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de­ki fın­dık üre­ti­ci­si­nin bü­tün bir yıl bo­yun­ca emek ve­re­rek ye­tiş­tir­di­ği fın­dık ürü­nü­ne hü­kü­me­tin ver­di­ği ta­ban fi­ya­tın ge­tir­di­ği sı­kın­tı her ge­çen gün art­mak­ta­dır.

Hü­kü­me­tin ver­di­ği 4 YTL’lik ta­ban fi­ya­tı sa­de­ce 50 ran­dı­man­lı Gi­re­sun tom­bul fın­dı­ğı­na olup, böl­ge­nin di­ğer il ve il­çe­le­rin­de ise fın­dık 2 YTL 50 Ku­ru­şun al­tı­na düş­müş­tür.”

OS­MAN KAP­TAN (An­tal­ya) – Sa­yın Baş­kan, an­la­şıl­mı­yor; çok hız­lı oku­nu­yor.

“Fın­dık köy­lü­sü baş­ta ol­mak üze­re böl­ge­de fın­dı­ğa bağ­lı ola­rak ge­çi­mi­ni sağ­la­yan va­tan­daş­la­rı­mız bu fi­yat­lar­la tü­ken­me nok­ta­sı­na gel­miş ve bü­yük bir ça­re­siz­li­ğin içi­ne düş­müş­ler­dir…”

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Sa­yın Baş­kan, hiç an­la­şıl­mı­yor.

“Fın­dı­ğı üre­ti­ci­den al­mak için hü­kü­met ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si ise ye­ter­li do­na­nı­ma sa­hip ol­ma­mak­la bir­lik­te, ko­nu hak­kın­da da hiç­bir bil­gi­si bu­lun­ma­mak­ta­dır.

Bu fi­yat­la­ra mahkûm edi­len fın­dık üre­ti­ci­si za­ten zor­luk­lar için­de de­vam et­tir­me­ye ça­lış­tı­ğı ya­şam mü­ca­de­le­sin­de if­las nok­ta­sı­na gel­miş, borç ba­tak­lı­ğı­nın içi­ne düş­müş­tür. Okul­la­rın açıl­ma­sıy­la bir­lik­te ço­cu­ğu­na ön­lük, ka­lem, def­ter ala­ma­yan fın­dık köy­lü­sü­nün sı­kın­tı­la­rı­nın çö­zül­me­si nok­ta­sın­da bir ka­rar­lı­lı­ğın Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de or­ta­ya çık­ma­sı, hem böl­ge hal­kı­nı hem de köy­lü­yü ra­hat­la­ta­cak­tır.

Fın­dık ürü­nü­nün ve ye­tiş­ti­ri­ci­si köy­lü­nün so­run­la­rı­nın bü­yük­lü­ğü dü­şü­nül­dü­ğün­de bu so­run­la­rın çö­zü­mü nok­ta­sın­da bi­rin­ci de­re­ce­de be­lir­le­yi­ci olan hü­kü­met­tir.

Bu ne­den­le Mec­li­si­miz bir ge­nel gö­rüş­me aça­rak bu ko­nu­da ulu­sal ira­de­nin sü­re­ce mü­da­ha­le et­me­si­nin önü de açıl­mış ola­cak­tır.”

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

Öner­ge gün­dem­de ye­ri­ni ala­cak ve ge­nel gö­rüş­me açı­lıp açıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da­ki ön­gö­rüş­me, sı­ra­sı gel­di­ğin­de ya­pı­la­cak­tır.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­nın 3 tez­ke­re­si var­dır, ay­rı ay­rı oku­tup oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım.

*C) TEZ­KE­RE­LER VE ÖNER­GE­LER*

*1.- Tür­ki­ye-Sır­bis­tan Par­la­men­to­la­ra­ra­sı Dost­luk Gru­bu ku­rul­ma­sı­na iliş­kin Baş­kan­lık Tez­ke­re­si (3/1128)*

4 Ekim 2006

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lu­na

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin Dış İliş­ki­le­ri­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da­ki 3620 Sa­yı­lı Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca, Sır­bis­tan Par­la­men­to­su ile TBMM ara­sın­da par­la­men­to­la­ra­ra­sı dost­luk gru­bu ku­rul­ma­sı hu­su­su Ge­nel Ku­ru­lun tas­vip­le­ri­ne su­nu­lur.

Bü­lent Arınç

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

Baş­ka­nı

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miş­tir.

İkin­ci tez­ke­re­yi oku­tu­yo­rum:

*2.- Tür­ki­ye-Ka­ra­dağ Par­la­men­to­la­ra­ra­sı Dost­luk Gru­bu ku­rul­ma­sı­na iliş­kin Baş­kan­lık Tez­ke­re­si (3/1129)*

4 Ekim 2006

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lu­na

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin Dış İliş­ki­le­ri­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da­ki 3620 Sa­yı­lı Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca, Ka­ra­dağ Par­la­men­to­su ile TBMM ara­sın­da par­la­men­to­la­ra­ra­sı dost­luk gru­bu ku­rul­ma­sı hu­su­su Ge­nel Ku­ru­lun tas­vip­le­ri­ne su­nu­lur.

Bü­lent Arınç

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

Baş­ka­nı

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Ka­rar ye­ter­sa­yı­sı is­ti­yo­ruz.

BAŞ­KAN – Ka­rar ye­ter­sa­yı­sı ara­ya­ca­ğım.

Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler…

Ka­rar ye­ter sa­yı­sı yok­tur; bir­le­şi­me 5 da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

**Ka­pan­ma Sa­ati: 13.54**

**İKİN­Cİ OTU­RUM**

**Açıl­ma Sa­ati: 14.11**

**BAŞ­KAN: Baş­kan Ve­ki­li İs­ma­il ALP­TE­KİN**

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

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 4’ün­cü Bir­le­şi­mi­nin İkin­ci Otu­ru­mu­nu açı­yo­rum.

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

*C) TEZ­KE­RE­LER VE ÖNER­GE­LER (Devam)*

*2.- Tür­ki­ye-Ka­ra­dağ Par­la­men­to­la­ra­ra­sı Dost­luk Gru­bu ku­rul­ma­sı­na iliş­kin Baş­kan­lık Tez­ke­re­si (3/1129) (Devam)*

BAŞ­KAN – Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­nın ikin­ci tez­ke­re­si­nin oy­la­ma­sın­da ka­rar ye­ter sa­yı­sı bu­lu­na­ma­mış­tı; şim­di, tez­ke­re­yi ye­ni­den oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım ve ka­rar ye­ter sa­yı­sı ara­ya­ca­ğım.

Tez­ke­re­yi ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler…

Efen­dim, Kâtip Üye­ler ara­sın­da mu­ta­ba­kat sağ­la­na­ma­mış­tır, oy­la­ma­yı elek­tro­nik oy­la­ma ci­ha­zıy­la ya­pa­ca­ğım.

Oy­la­ma için 3 da­ki­ka sü­re ve­re­ce­ğim. Bu sü­re içe­ri­sin­de sis­te­me gi­re­me­yen üye­le­rin tek­nik per­so­nel­den yar­dım is­te­me­le­ri­ni, bu yar­dı­ma rağ­men de sis­te­me gi­re­me­yen üye­le­rin, oy pu­su­la­la­rı­nı, oy­la­ma için ön­gö­rü­len 3 da­ki­ka­lık sü­re içe­ri­sin­de Baş­kan­lı­ğa ulaş­tır­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum.

Ay­rı­ca, vekâle­ten oy kul­la­na­cak sa­yın ba­kan­lar var ise, han­gi ba­ka­na vekâle­ten oy kul­lan­dı­ğı­nı, oyu­nun ren­gi­ni ve ken­di­si­nin ad ve so­ya­dı ile im­za­sı­nı da ta­şı­yan oy pu­su­la­sı­nı, yi­ne, oy­la­ma için ön­gö­rü­len 3 da­ki­ka­lık sü­re içe­ri­sin­de Baş­kan­lı­ğa ulaş­tır­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum.

Oy­la­ma iş­le­mi­ni baş­la­tı­yo­rum.

(Elek­tro­nik ci­haz­la oy­la­ma ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tez­ke­re ka­bul edil­miş­tir ve ka­rar ye­ter­sa­yı­sı var­dır.

Üçün­cü tez­ke­re­yi oku­tu­yo­rum:

*3.- Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı Bü­lent Arınç’ın, Ce­za­yir De­mok­ra­tik Halk Cum­hu­ri­ye­ti Ulu­sal Halk Mec­li­si Baş­ka­nı Amar Sa­ada­ni’nin da­ve­ti­ne ica­bet­le, be­ra­be­rin­de bir par­la­men­to he­ye­tiy­le Ce­za­yir’e resmî zi­ya­ret­te bu­lun­ma­sı­na iliş­kin Baş­kan­lık Tez­ke­re­si (3/1130)*

04 Ekim 2006

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lu­na

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­ka­nı Bü­lent Arınç’ın, Ce­za­yir De­mok­ra­tik Halk Cum­hu­ri­ye­ti Ulu­sal Halk Mec­li­si Baş­ka­nı Amar Sa­ada­ni’nin da­ve­ti­ne ica­bet et­mek üze­re, be­ra­be­rin­de Par­la­men­to he­ye­tiy­le, Ce­za­yir’e resmî zi­ya­ret­te bu­lun­ma­sı hu­su­su Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin Dış İliş­ki­le­ri­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da­ki 3620 sa­yı­lı Ka­nu­nun 6 ncı mad­de­si uya­rın­ca Ge­nel Ku­ru­lun tas­vip­le­ri­ne su­nu­lur.

Bü­lent Arınç

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

Baş­ka­nı

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miş­tir.

Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun bir öne­ri­si var­dır, oku­tup oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım.

**V.- ÖNE­Rİ­LER**

*A) DA­NIŞ­MA KU­RU­LU ÖNE­Rİ­LE­Rİ*

*1.- (11/6) esas nu­ma­ra­lı gen­so­ru öner­ge­si­nin gö­rüş­me gü­nü ile gün­dem­de­ki sı­ra­la­ma­nın ye­ni­den dü­zen­len­me­si­ne iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si*

Da­nış­ma Ku­ru­lu Öne­ri­si

No: 200 Ta­ri­hi: 5.10.2006

3 Ekim 2006 ta­rih­li “Ge­len Kâğıt­lar” lis­te­sin­de ya­yım­la­nan ve bas­tı­rı­la­rak da­ğı­tı­lan, Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik hak­kın­da­ki (11/6) esas nu­ma­ra­lı gen­so­ru öner­ge­si­nin gün­de­me alı­nıp alın­ma­ma­sı hu­su­sun­da­ki gö­rüş­me­le­ri­nin Ge­nel Ku­ru­lun 10 Ekim 2006 Sa­lı gün­kü bir­le­şi­min­de ya­pıl­ma­sı­nın, 5 Ekim 2006 Per­şem­be (bu­gün­kü) “Ge­len Kâğıt­lar” lis­te­sin­de ya­yım­la­nan ve bas­tı­rı­la­rak da­ğı­tı­lan 1237 sı­ra sa­yı­lı ka­nun tek­li­fi­nin de 48 sa­at geç­me­den gün­de­min “Ka­nun Ta­sa­rı ve Tek­lif­le­ri ile Ko­mis­yon­lar­dan Ge­len Di­ğer İş­ler” kıs­mı­nın 5 in­ci sı­ra­sı­na alın­ma­sı ve di­ğer iş­le­rin sı­ra­sı­nın bu­na gö­re te­sel­sül et­ti­ril­me­si­nin,

Ge­nel Ku­ru­lun ona­yı­na su­nul­ma­sı Da­nış­ma Ku­ru­lun­ca uy­gun gö­rül­müş­tür.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bü­lent Arınç |  |
|  | Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si  Başkanı |  |
| Sa­lih Ka­pu­suz  AK Parti Grubu  Başkanvekili | Ali To­puz  CHP Grubu  Başkanvekili | Ömer Abu­şoğ­lu  Ana­va­tan Par­ti­si Gru­bu  Başkanvekili |

BAŞ­KAN – Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miş­tir.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, gün­de­min “Ka­nun Ta­sa­rı ve Tek­lif­le­ri ile Ko­mis­yon­lar­dan Ge­len Di­ğer İş­ler” kıs­mı­na ge­çi­yo­ruz.

**VI.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LİF­LE­Rİ İLE KO­MİS­YON­LAR­DAN**

**GE­LEN Dİ­ĞER İŞ­LER**

*1.- Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­kil­le­ri Meh­met Da­niş ve İb­ra­him Köş­de­re’nin, Ge­li­bo­lu Ya­rı­ma­da­sı Ta­rihî Millî Par­kı Ka­nu­nu­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi (Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­na Ge­çi­ci Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi) ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/212) (S. Sa­yı­sı: 305)*

1. Ça­nak­ka­le Mil­let­ve­kil­le­ri Meh­met Da­niş ve İb­ra­him Köş­de­re'nin, Ge­li­bo­lu Ya­rı­ma­da­sı Ta­rihî Millî Par­kı Ka­nu­nu­na Ge­çi­ci Bir Mad­de Ek­len­me­si­ne Da­ir Ka­nun Tek­li­fi ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/212) (S. Sa­yı­sı: 305)

BAŞ­KAN – 1’in­ci sı­ra­da yer alan ka­nun tek­li­fi­nin ge­ri alı­nan mad­de­le­riy­le il­gi­li Ko­mis­yon ra­po­ru gel­me­di­ğin­den, tek­li­fin gö­rüş­me­le­ri­ni er­te­li­yo­ruz.

2’nci sı­ra­da yer alan, Ba­zı Ka­mu Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil ve Ter­ki­ni­ne İliş­kin Ka­nun Ta­sa­rı­sı ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru’nun gö­rüş­me­le­ri­ne kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam ede­ce­ğiz.

*2.- Ba­zı Ka­mu Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil ve Ter­ki­ni­ne İliş­kin Ka­nun Ta­sa­rı­sı ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/1030) (S. Sa­yı­sı: 904)*

BAŞ­KAN – Ko­mis­yon?.. Yok.

Er­te­len­miş­tir.

3’ün­cü sı­ra­da yer alan, To­hum­cu­luk Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı ile Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru’nun gö­rüş­me­le­ri­ne kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam ede­ce­ğiz.

*3.- To­hum­cu­luk Ka­nu­nu Ta­sa­rısı ile Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/822) (S. Sa­yı­sı: 662)* (x)

BAŞ­KAN – Hü­kü­met ve Ko­mis­yon ye­rin­de.

Ge­çen bir­le­şim­de, bi­rin­ci bö­lüm üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler ta­mam­lan­mış­tı; şim­di, bi­rin­ci bö­lüm­de yer alan mad­de­le­ri, var­sa o mad­de­ler üze­rin­de öner­ge iş­le­me­le­ri­ni yap­tık­tan son­ra, ay­rı ay­rı oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım.

1’in­ci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

**TO­HUM­CU­LUK KA­NU­NU TA­SA­RI­SI**

Bİ­RİN­Cİ BÖ­LÜM

Amaç, Kap­sam ve Ta­nım­lar

Amaç

MAD­DE 1-

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de 2 öner­ge var­dır; İç­tü­zü­ğün 91’in­ci mad­de­si­ne gö­re, ge­liş sı­ra­sı­na gö­re ilk 2 öner­ge­yi oku­tup iş­le­me ala­ca­ğım.

İlk öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 1 in­ci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can | Ati­la Emek |
|  | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın | An­tal­ya |
|  | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu | Os­man Kap­tan | Kâzım Türk­men |
|  | İs­tan­bul | An­tal­ya | Or­du |

“Amaç

Mad­de 1- Bu Ka­nu­nun ama­cı; bit­ki­sel üre­tim­de ve­rim ve ka­li­te­yi yük­selt­mek, to­hum­luk­la­ra ka­li­te gü­ven­ce­si sağ­la­ya­cak ön­lem­le­ri al­mak, to­hum­luk üre­tim ve ti­ca­re­ti ile il­gi­li dü­zen­le­me­le­ri yap­mak ve to­hum­cu­luk sek­tö­rü­nün ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si için ge­rek­li olan dü­zen­le­me­le­ri ger­çek­leş­tir­mek­tir.”

BAŞ­KAN – Sa­yın Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­ka­nım.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­ka­nım.

BAŞ­KAN – Ko­nu­şa­cak?..

KÂZIM TÜRK­MEN (Or­du) – Ben ko­nu­şa­ca­ğım.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run efen­dim.

KÂZIM TÜRK­MEN (Or­du) – Sa­yın Baş­kan, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri; bu­gün bu­ra­da gö­rüş­mek­te ol­du­ğu­muz To­hum­cu­luk Ya­sa­sı’yla il­gi­li, el­bet­te ki, Tür­ki­ye’nin ih­ti­yaç­la­rı ve bu ka­li­te­nin mut­lak dü­zel­me­si ge­re­ki­yor; an­cak, Tür­ki­ye’de, To­hum­cu­luk Ya­sa­sı de­di­ği­miz za­man, tüm bi­rey­ler, tüm ta­rım ke­si­mi bu­nun­la ya­kın­dan il­gi­li­dir. Bu Ya­sa’yı gö­rü­şür­ken, Tür­ki­ye’de­ki millî de­ğer­le­ri­mi­zi, millî var­lı­ğı­mı­zı yok sa­ya­rak adım at­mak, ken­di top­lu­mu­mu­zun bek­len­ti­le­ri­ni yok sa­ya­rak git­mek hiç müm­kün de­ğil­dir.

Bu­gün, To­hum­cu­luk Ya­sa’sı­nı gö­rü­şür­ken, Tür­ki­ye’de 8.000.000 in­sa­nın, ken­di… Ka­ra­de­niz’in, dün­ya­da­ki en gü­zel ürün­le­rin­den bi­ri olan fın­dı­ğın gö­zar­dı edil­miş ol­ma­sı hiç­bir za­man dü­şü­nü­le­mez ve af­fe­di­le­mez.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rı­mın, he­pi­ni­zin bil­di­ği gi­bi, Tür­ki­ye’nin de­ğil, dün­ya­nın da bil­di­ği gi­bi, Tür­ki­ye’de­ki fın­dık ola­yı, bir ma­ce­ra de­ğil, bir hüz­ne dö­nüş­müş­tür. Bu­gün, şu an­da, Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de, 1 ki­log­ram fın­dı­ğın be­de­li 2 mil­yon 600 bin Türk Li­ra­sı­dır. Geç­ti­ği­miz 5 Ekim gü­nü, ay­nı fın­dı­ğın 1 ki­log­ra­mı­nın be­de­li 6 mil­yon 500 bin Türk Li­ra­sıy­dı. Ya­ni, 4 mil­yon li­ra da­ha dü­şük bir fi­yat­tır. Sa­yın Ta­rım Ba­ka­nı açık­la­ma yap­tı; 1 ki­log­ram fın­dı­ğın be­de­li­nin 3 mil­yon 400 bin ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Bu­ gün, fın­dık 2 mil­yon 600 bin Türk Li­ra­sı.

Sa­yın Baş­ba­kan, Ka­ra­de­niz’e gel­di­ği za­man fın­dık­ta ken­di­si­ne ge­le­cek tep­ki­ler­den çe­kin­di­ği için Or­du’ya ge­le­me­ye­rek, sa­de­ce, bö­lün­müş yo­lu ba­ha­ne edip va­tan­daş­la ko­nu­şur­ken, fın­dık fi­yat­la­rı­nı so­ru­yor ve va­tan­da­şa di­yor ki: “Fın­dı­ğı­nı­zı Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si­ne ver­me­yin, tüc­ca­ra ver­me­yin, FİS­KO­BİR­LİK’e ve­rin.” Ne­den FİS­KO­BİR­LİK’e ve­re­cek; ora­da­ki fi­yat­lar 1 mil­yon Türk Li­ra­sı da­ha faz­la. Bu ger­çek bi­zim için çok uzak de­ğil.

Ba­kın, geç­miş dö­nem­de­ki FİS­KO­BİR­LİK’e Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı ne di­yor: “Ben, Baş­ba­ka­na git­tim. Ya­nın­da Sa­yın Cü­neyt Zap­su var­dı. Ba­na ‘Cü­neyt Zap­su Bey’le gö­rü­şün’ de­di -bel­ge­ler bu­ra­da- son­ra, Cü­neyt Zap­su Bey’le gö­rüş­tüm, ba­na, giz­li­ce ’20 mil­yon ki­log­ram fın­dı­ğı sat’ de­di. Ken­di­si­ne, bu fın­dı­ğı sa­tar­sam, fın­dık fi­yat­la­rı­nın dü­şe­ce­ği ko­nu­sun­da en­di­şem ol­du­ğu­nu söy­le­di­ğim za­man ‘ca­nım, fın­dık fi­yat­la­rı dü­şer­se düş­sün, bun­dan sen ne et­ki­le­ne­cek­sin’ di­ye be­ni ik­na­ya ça­lış­tı. Ben de bu­nu ka­bul et­me­dim.”

Şim­di, ay­nı Baş­ba­kan, yurt dı­şı­na gi­der­ken, ken­di­si­ne so­ru­lan bir so­ru üze­ri­ne di­yor ki: “Ben Tür­ki­ye’yi dü­şün­düm, Tür­ki­ye’nin ka­zan­cı­nı dü­şün­düm” di­ye­rek, ken­di­si­ni böy­le bir sa­vun­ma­ya gö­tü­rü­yor. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler) Ön­ce be­ni din­le­yin, son­ra ko­nu­şun.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, ge­çen se­ne bu­gün için Av­ru­pa’da fın­dı­ğın ken­ta­li 800 do­lar­dı, şu an­da 450 do­lar; ya­ni, 350 do­lar da­ha nok­san ve­ri­yo­ruz fın­dı­ğı. Hem 8 mil­yon in­san bun­dan pe­ri­şan, köy­lü pe­ri­şan, aç; ar­tı, ha­zi­ne­de­ki ge­lir kay­bı 1 mil­yar do­la­rın üze­rin­de. Her­hal­de, Sa­yın Baş­ba­kan bir sür­çü­li­san yap­mış ola­cak ki, “Tür­ki­ye kay­be­der” sö­zü, tam ter­si­ne -be­nim des­tek ver­di­ğim, gö­nül ver­di­ğim- Tür­ki­ye’nin bu millî ürü­nü­nü 10 ki­şi­nin em­ri­ne ver­miş ol­ma­sın­dan do­la­yı “on­lar kay­be­der” de­mek is­te­miş­tir. Bu­nun baş­ka bir tür­lü iza­hı ola­maz. 1 mil­yar do­lar ha­zi­ne kay­be­di­yor. İn­san­lar pe­ri­şan ve aç. Böy­le bir du­rum­da, bu­ra­da, Tür­ki­ye’nin millî ürün­le­ri­ni da­ha iyi­ye ge­tir­mek, To­hum­cu­luk Ya­sa­sı’yla il­gi­li iyi­leş­tir­me­nin söz ko­nu­su ola­bil­me­si için, ön­ce millî var­lı­ğı­mı­zın mut­lak ko­run­ma­sı ge­re­ki­yor.

Şim­di, bu­ra­da, Sa­yın Ba­kan övü­ne­rek fın­dık fi­yat­la­rı­nı açık­la­dı. Sa­yın Ba­kan, se­nin açık­la­mış ol­du­ğun fın­dık fi­ya­tı­na, Sa­yın Baş­ba­kan bi­le, “Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si­ne de­ğil, 1 mil­yon da­ha faz­la fi­yat ve­ren FİS­KO­BİR­LİK’e ve­rin” de­miş­tir. Bu, fi­yat­la­rın dü­şük ol­du­ğu­nun iti­ra­fı­dır. Siz, hâlâ, ken­di ver­miş ol­du­ğu­nuz fın­dık fi­yat­la­rıy­la il­gi­li sa­vun­ma­ya de­vam ede­rek, hem Tür­ki­ye’nin millî ge­li­ri­ne…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Efen­dim, son cüm­le­ni­zi ala­yım, lüt­fen.

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la) - … hem de Ka­ra­de­niz’in 8 mil­yon in­sa­nı­na bü­yük zul­me­di­yor­su­nuz.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, 8 mil­yon in­san de­mek, Tür­ki­ye’yi ko­ru­yan, va­ta­nı ko­ru­yan, Ka­ra­de­niz’in ya­pı­sı­nı bi­len in­san­lar bil­sin ki, si­zin Grup Baş­kan­ve­kil­le­ri­niz bi­le, o böl­ge­de ge­zer­ken hal­kın bü­yük tep­ki­si­ne maz­har ol­muş­tur. Biz ta­bii ki bu tep­ki­yi ka­bul et­mi­yo­ruz.

BAŞ­KAN – Sa­yın Türk­men…

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la) – Bi­ti­ri­yo­rum son sö­zü­mü.

BAŞ­KAN – Ha­yır, ben baş­ka bir şey söy­le­ye­ce­ğim. Ba­kın, sö­zü­nü­zü kes­me­dim. Si­zin öner­ge­niz elim­de.

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) - Efen­dim, is­te­di­ği­ni söy­ler Sa­yın Baş­kan. Her şe­ye mü­da­ha­le edi­yor­su­nuz Sa­yın Baş­kan.

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la) – Sa­yın Baş­kan…

BAŞ­KAN - Siz baş­ka bir şey tek­lif et­ti­niz, baş­ka bir şey ko­nu­şu­yor­su­nuz.

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la) – Sa­yın Baş­kan…

BAŞ­KAN – Son cüm­le­ni­zi ri­ca edi­yo­rum. Lüt­fen, son cüm­le­niz…

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la) – Sa­yın Baş­kan…

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Sa­yın Baş­kan, her şe­ye mü­da­ha­le edi­yor­su­nuz. Ba­kın, 5 ol­du bu.

BAŞ­KAN – El­bet­te ede­ce­ğim ta­biî. Ben İç­tü­zü­ğü uy­gu­la­ya­ca­ğım.

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – O za­man, böy­le ol­maz.

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la)– Sa­yın Baş­kan, bu to­hum­cu­luk­tur, bu.

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) - O za­man uy­gu­la­ya­lım İç­tü­zü­ğü.

BAŞ­KAN – İç­tü­zü­ğü uy­gu­la­ya­ca­ğım ben.

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Sa­de­ce bu­gün­kü otu­rum­da 5 de­fa mü­da­ha­le et­ti­niz.

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la) – 8 mil­yon in­san hak­kın­da­ki ko­nu to­hum­cu­luk ol­ma­ya­cak da ne ola­cak Sa­yın Baş­kan?!

BAŞ­KAN – Efen­dim, son cüm­le­ni­zi ri­ca edi­yo­rum.

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la) – Son cüm­le­mi söy­lü­yo­rum: Sa­yın Baş­kan, siz bu ha­re­ke­ti­niz­le 8 mil­yon in­sa­nı aç­lı­ğa, se­fa­le­te git­me­si­ne ça­nak tu­tu­yor­su­nuz bu­ra­da. Bu 8 mil­yon adı­na si­zi pro­tes­to edi­yo­rum. O in­san­la­rın bek­len­ti­si da­ha iyi bir ya­şam hak­kı, da­ha iyi ge­çin­mek­tir.

BAŞ­KAN – Efen­dim, o ko­nu­da söz alır­sı­nız, is­te­di­ği­niz ka­dar ko­nu­şur­su­nuz.

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Efen­dim, kür­sü­de ko­nu­şur. Öner­ge üze­rin­de ko­nu­şu­yor Sa­yın Baş­kan. Siz mi be­lir­le­ye­cek­si­niz sı­ra­sı­nı?!

BAŞ­KAN – Efen­dim, ba­na gö­re­vi­mi ha­tır­lat­ma­yın lüt­fen.

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la) – Bi­zi ko­nuş­tur­ma­mak için bü­tün bu uğ­raş­lar bo­şa ola­cak.

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Efen­dim, 5 ol­du.

GÜ­ROL ER­GİN (Muğ­la) – Siz ken­di­niz de­di­niz “Mil­le­tin kür­sü­sü, ko­nu­şu­lur her şey” di­ye.

BAŞ­KAN – Ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yın efen­dim, lüt­fen.

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la) – Sa­yın Baş­kan, ko­nuş­ma­mı ta­mam­lı­yo­rum. Ama, şu ha­re­ke­ti­niz­le 8 mil­yon in­sa­nın da­ha iyi ge­çim şart­la­rın­da ol­ma­sı­na… Siz de, 10 ki­şi adı­na sö­zü­mü ke­si­yor­su­nuz. Bel­li ki, sa­de­ce Sa­yın Baş­ba­kan de­ğil, bu 10 ki­şiy­le be­ra­ber he­pi­niz iş bir­li­ği içe­ri­sin­de­si­niz. Si­zi kut­lu­yo­rum si­zi!

Si­zi kut­lu­yor(!) ve te­şek­kür edi­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­ruz Sa­yın Türk­men.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, bi­raz ön­ce ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz, Hükûme­tin ve Ko­mis­yo­nun ka­tıl­ma­dı­ğı öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­me­miş­tir.

İkin­ci öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın 1 in­ci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can | Ati­la Emek |
|  | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın | An­tal­ya |
|  | Kâzım Türk­men | Os­man Kap­tan | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu |
|  | Or­du | An­tal­ya | İs­tan­bul |

Amaç

Mad­de 1.- Bu Ka­nu­nun ama­cı; bit­ki­sel üre­tim­de ve­rim­li­li­ği ar­tır­mak ve ka­li­te­yi yük­selt­mek, to­hum­luk­la­ra ka­li­te gü­ven­ce­si sağ­la­mak, to­hum­luk üre­tim ve ti­ca­re­ti ile il­gi­li dü­zen­le­me­le­ri yap­mak ve to­hum­cu­luk sek­tö­rü­nün ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si için ge­rek­li olan dü­zen­le­me­le­ri ger­çek­leş­tir­mek­tir.

BAŞ­KAN – Efen­dim, bi­raz ön­ce din­le­di­ği­niz öner­ge­ye ka­tı­lı­yor mu­su­nuz Sa­yın Ko­mis­yon?

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­ka­nım.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet, ka­tı­lı­yor mu­su­nuz?

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz.

BAŞ­KAN – Öner­ge sa­hi­bi söz is­ti­yor mu?

KÂZIM TÜRK­MEN (Or­du) – İs­ti­yo­rum.

BAŞ­KAN – Sa­yın Türk­men, bu­yu­run.

HA­LUK KOÇ (Sam­sun)- Sa­yın Baş­kan, mü­da­ha­le et­me­yin de öner­ge üze­rin­de ko­nuş­sun.

FİK­RET BA­DAZ­LI (An­tal­ya) – Fın­dık to­hu­mu… Fın­dık to­hu­mu…

BAŞ­KAN – Bu­yu­run efen­dim.

KÂZIM TÜRK­MEN (Or­du) - Sa­yın Baş­kan, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri; Tür­ki­ye dün­ya­nın en ka­li­te­li fın­dı­ğı­nı üre­ti­yor; dün­ya­nın yüz­de 75’ini fii­len üre­ten, üret­ti­ği fın­dı­ğın yüz­de 80’ini ih­raç eden bir ül­ke. 8 mil­yon in­san bun­dan ne­ma­la­nı­yor, ge­çi­ni­yor. Sa­de­ce Ka­ra­de­niz in­sa­nı mı ge­çi­ni­yor? Do­ğu ve gü­ney­do­ğu­lu mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım, Bat­man’dan, Ur­fa’dan, di­ğer il­ler­den bu se­ne sa­de Ka­ra­de­niz il­le­ri­ne 100 bi­nin üze­rin­de in­san gel­di. Sa­yın Baş­ba­kan “8 mil­yon in­san ne­re­de” di­ye so­ru­yor. O in­san­lar da fın­dık­tan ne­ma­la­nı­yor, o in­san­lar da ge­çim­le­ri­ni bir öl­çü­de fın­dık­tan sağ­lı­yor; ge­çi­mi­ni fın­dık­tan sağ­la­yan bir sü­rü in­san var. Na­sıl olu­yor da böy­le­si­ne kıy­met­li, millî bir ürün için bu ka­dar dü­şük fi­yat­lar ve­ri­le­bi­li­yor?

Özel­lik­le Ka­ra­de­niz Böl­ge­si, fi­zi­ki ba­kım­dan ele al­dı­ğı­nız za­man, ora­da­ki fın­dık ola­yı Tan­rı’nın bir lüt­fu­dur. Çün­kü, o in­san­lar, hem top­ra­ğı­nı ko­ru­muş olu­yor, hem de va­ta­nı­nı ko­ru­muş olu­yor. Bi­raz ön­ce söy­ler­ken, na­sıl va­ta­nı­nı ko­ru­yor de­di­ği­miz za­man… Ka­ra­de­niz çok dağ­lık bir böl­ge­dir. Eğer üç se­ne siz Ka­ra­de­niz’in o fın­dık böl­ge­le­ri­ne git­me­yi­niz, her bi­ri bir or­man ha­li­ne dö­nü­şe­bi­lir. İş­te, Sa­yın Grup Baş­kan­ve­ki­li’nin ken­di­si­ne ya­pı­lan ora­da­ki sal­dı­rı­yı ka­bul et­mi­yo­ruz; yan­lış ol­du­ğu­nu bu­ra­da söy­lü­yo­rum; an­cak, bir şe­yi de Ka­ra­de­niz hal­kı adı­na bu­ra­da di­le ge­tir­mek is­ti­yo­rum: Ora­da bu tep­ki­si­ni ge­ti­ren in­san­lar, sof­ra­sın­da ek­mek kav­ga­sı ve­ren, va­tan kav­ga­sı ve­ren, bay­rak kav­ga­sı ve­ren in­san­lar­dır. Bun­la­rın hiç­bi­ri­ni il­le­gal ör­güt­ler­le mu­ka­ye­se et­mek, on­lar­la bağ­daş­tır­mak söz ko­nu­su de­ğil­dir ve kim­se­nin de -Ka­ra­de­niz in­sa­nı için- bu, had­di de de­ğil­dir.

Kal­dı ki, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, o sal­dı­rı­yı yap­mak is­te­yen in­san­la­rın iç­le­rin­de AKP’ye oy ver­miş, yö­ne­ti­ci­lik yap­mış olan in­san­lar bi­le şu an­da ora­da­dır. Böy­le bir ko­nu­nun içe­ri­sin­de, böy­le bir ola­yı kü­çük gör­mek, bu in­san­la­rın ge­le­ce­ği­ni ka­rart­mak hiç­bi­ri­mi­zin hak­kı ol­ma­ma­sı la­zım. Şu an­da Sa­yın Ba­ka­nın elin­de te­le­fo­nu, ya­nın­da bir sü­rü bü­rok­rat­la­rı var, 3 mil­yon 400 bin li­ra fın­dık ma­li­ye­ti açık­lı­yor­su­nuz, şu an­da Tür­ki­ye’de or­ta­la­ma fın­dık 2 mil­yon 600 bin li­ra. Sa­yın Ba­kan, hiç vic­da­nı­nız sız­la­mı­yor mu? Siz, al­dı­ğı­nız ma­aş­la, ak­şam­la­rı ev­de eşi­niz­le, ço­cu­ğu­nuz­la ra­hat ye­mek yer­ken, hu­zur için­de olur­ken, aç­lık ve se­fa­le­te terk et­miş ol­du­ğu­nuz in­san­la­rın sı­kın­tı­sı­nı, bir in­san ola­rak yü­re­ği­niz­de ta­şı­mı­yor mu­su­nuz? O in­san­la­rın bü­yük bir bö­lü­mü, Ka­ra­de­niz’in dik ya­maç­la­rın­da bel­le­ri­ne ip bağ­la­ya­rak, ko­lan bağ­la­ya­rak, ur­gan bağ­la­ya­rak fın­dık top­la­yan in­san­lar. Sır­tın­da ço­cuk­la­rı, el­le­rin­de se­pet­le­riy­le, bı­rak­tı­ğı­nız za­man 100 met­re ka­ya­lık­tan aşa­ğı­ya ine­cek bi­çim­de ara­zi­de bu ge­çim­le­ri­ni sağ­lı­yor­lar. Şim­di siz, va­ta­nı­na, bay­ra­ğı­na, mil­le­ti­ne bu ka­dar bağ­lı bu böl­ge­nin bu in­san­la­rı­nı aç­lı­ğa, se­fa­le­te terk ede­rek, aca­ba, kim­le­rin ku­ca­ğı­na terk et­mek is­ti­yor­su­nuz? Böy­le­si­ne bir an­la­yı­şı, Tür­ki­ye’nin, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin ve biz Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li­le­rin ka­bul et­me­si müm­kün mü­dür?

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, za­man za­man so­ru­yor­lar, di­yor­lar ki: “Si­zin bu ko­nu­da­ki öne­ri­niz ne­dir, pa­ra­yı ne­re­den bu­la­ca­ğız?” Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye, şu an­da, her gün iç borç fai­ziy­le 90 mil­yon do­lar ödü­yor. Tüm Ka­ra­de­niz’in ih­ti­ya­cı, o gün ve­ril­sey­di, 150 tril­yon­du; ya­ni, bir­bu­çuk gün­lük fa­iz­le, ne bu­gün Tür­ki­ye’de fın­dık ko­nu­şu­la­cak­tı ne de bu­gün in­san­la­rı­mız pe­ri­şan ola­cak­tı ne de ha­zi­ne 1 mil­yar do­la­rın üze­rin­de bir ka­yıp ve­re­cek­ti.

Pe­ki, baş­ka ne var? Dün, bu­ra­da hay­ret­le, ib­ret­le iz­le­dim İç İş­le­ri Ba­ka­nı­nı, anar­şi ko­nu­sun­da ko­nu­şa­ma­yan, hâlâ genç­le­ri­mi­zin ölü­mün­de se­si çık­ma­yan İç İş­le­ri Ba­ka­nı, dün bu­ra­da ala­bil­di­ği­ne KÖY­DES prog­ra­mı­nı bir pas at­may­la öv­dü ve met­het­ti­ler.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, KÖY­DES prog­ra­mı için har­ca­nan pa­ra­nın mik­ta­rı 2 kat­ril­yon­dur. Bu pro­je­yi gö­nül­den des­tek­li­yo­ruz; an­cak, bir tek şart­la…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la) –Sa­yın Baş­kan…

BAŞ­KAN – Bu­yu­run.

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la) – Siz bu iha­le­le­ri kim­le­re ve­ri­yor­su­nuz; yan­daş­la­rı­nı­za, si­zin vü­cut di­li­niz­den an­la­yan­la­ra. Sa­de­ce, bu, Ha­tay’da de­ğil, ge­li­niz Or­du’ya… KÖY­DES’le il­gi­li pro­je­le­rin kim­le­re ve­ril­di­ği­ni -ken­di­ni­ze gü­ve­ni­yor­sa­nız, doğ­ru ya­pıl­dı­ğı­na ina­nı­yor­sa­nız- bir araş­tır­ma öner­ge­siy­le or­ta­ya çı­ka­ra­lım. Sa­de­ce KÖY­DES prog­ra­mıy­la il­gi­li nor­mal iha­le ka­nu­nu ya­pıl­say­dı, yüz­de 20’yle en az 200 tril­yon gi­bi bir ge­lir sağ­la­nır­dı.

AB­DUL­LAH ER­DEM CAN­Tİ­MUR (Kü­tah­ya) – Va­li yap­tı…

MEH­MET EMİN TU­TAN (Bur­sa) – Va­li ver­mi­yor mu iha­le­yi, va­li ve­ri­yor.

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la) – De­ğer­li ar­ka­daş­lar, şim­di, uy­gu­la­ma­nı­zı eğer can­dan din­le­mek is­ti­yor­sa­nız, şu elim­de­ki bel­ge­yi iki da­ki­ka din­le­me­ni­zi si­ze tav­si­ye edi­yo­rum.

MEH­MET EMİN TU­TAN (Bur­sa) - Mah­ke­me­ye ver sen, mah­ke­me­ye ver ya!

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la) – Ba­kın, ben bu­ra­da ve­ri­yo­rum, ge­lin araş­tır­ma öner­ge­si ya­pa­lım di­yo­rum.

MEH­MET EMİN TU­TAN (Bur­sa) – Ne fark eder…

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la) – Tüm imam­la­rı­mı­zı ten­zih ede­rek Or­du’da­ki Or­ta Ca­mi İma­mı­nın…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın Türk­men, son cüm­le­niz için açı­yo­rum.

Bu­yu­run.

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la) – He­men bu­nu söy­le­yip bi­ti­ri­yo­rum Sa­yın Baş­kan.

Bu­nu, Sağ­lık Mü­dür­lü­ğün­de Sa­tın Al­ma Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı yap­tı­nız. İha­le­de­ki tüm ev­rak­la­rı al­mak­tan, yan­daş­la­ra ver­mek­ten, dos­ya­la­rı il­gi­li­le­re el al­tın­dan ver­miş ol­mak­tan şu an­da bu ar­ka­daş­lar içe­ri­de, tu­tuk­lu. Şu an­da, sav­cı­da­ki de­vam edi­yor, 38 tril­yon pa­ra; ya­ni, bun­lar si­zin zih­ni­ye­ti­ni­zi, ya­pı­nı­zı or­ta ye­re çok ra­hat ko­yu­yor. Bun­dan ni­ye ra­hat­sız olu­yor­su­nuz? Ne­den, bir araş­tır­ma öner­ge­siy­le be­ra­ber, bun­la­ra sa­hip çık­mak is­te­mi­yor­su­nuz?

BAŞ­KAN – Sa­yın Türk­men, son cüm­le­ni­zi ri­ca edi­yo­rum.

KÂZIM TÜRK­MEN (De­vam­la) – Son cüm­le­mi söy­lü­yo­rum.

Ba­kın, KÖY­DES prog­ra­mı­nı Sa­yış­tay­dan ka­çır­dı­nız, ka­çır­dı­ğı­nız için tüm yan­daş­la­rı­nı­za ve­ri­yor­su­nuz. O ba­kım­dan, eğer, ken­di­ni­ze gü­ve­ni­yor­sa­nız, Sa­yın Ba­kan gü­ve­ni­yor­sa, bir ke­re KÖY­DES’te­ki iha­le­le­ri Sa­yış­tay kap­sa­mı­na ala­cak yü­rek­li­li­ği gös­te­rin; ama, o yü­rek­li­li­ği gös­ter­mek için doğ­ru ol­mak la­zım, öz ol­mak la­zım, hak­ka­ni­yet sa­hi­bi ol­mak la­zım.

O ba­kım­dan, Ka­ra­de­niz’de­ki bu ürü­nün be­de­li­ni 10 ki­şi­ye ye­dir­miş ol­ma­nı­zın al­tın­da ya­tan zih­ni­yet de bu­dur. Bu zih­ni­yet, Tür­ki­ye’yi de ba­tı­ra­cak­tır bu öl­çü­de; ama, si­zi tam san­dı­ğa gö­me­cek­tir. Ka­ra­de­niz in­sa­nı, ta­rım ke­si­min­de­ki tüm in­san­la­rı­mız bu yan­lı­şı, çir­kin­li­ği as­la af­fet­me­ye­cek­tir; ek­mek pa­ra­sıy­la oy­na­yan siz­le­ri hiç­bir za­man ta­rih de af­fet­me­ye­cek.

Te­şek­kür edi­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

AB­DUL­LAH ER­DEM CAN­Tİ­MUR (Kü­tah­ya) – Kay­ma­kam­la­ra ha­ka­ret et­me­yin.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Türk­men.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, mad­de­yi oy­la­ma­ya geç­me­den ön­ce İç Tü­zük’ün 66’ncı mad­de­si­ni Ge­nel Ku­ru­lun bil­gi­si­ne arz edi­yo­rum: “Kür­sü­de­ki üye­nin sö­zü an­cak Baş­kan ta­ra­fın­dan, ken­di­si­ni İç­tü­zü­ğe uy­ma­ya ve­ya ko­nu­dan ay­rıl­ma­ma­ya da­vet et­mek için ke­si­le­bi­lir. İki de­fa ya­pı­lan...” (AK Par­ti ve CHP sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler)

FAH­RET­TİN POY­RAZ (Bi­le­cik) – Öner­gey­le il­gi­li ko­nuş­sun.

BAŞ­KAN – Ar­ka­daş­lar, biz gö­re­vi­mi­zi ya­pı­yo­ruz.

FAH­RET­TİN POY­RAZ (Bi­le­cik) – Baş­ka­nım, öner­gey­le il­gi­li ko­nuş­sun.

BAŞ­KAN – “…da­ve­te rağ­men, ko­nu­ya gel­me­yen mil­let­ve­ki­li­nin ay­nı bir­le­şim­de o ko­nu hak­kın­da ko­nuş­mak­tan me­ne­dil­me­si, Baş­kan ta­ra­fın­dan Ge­nel Ku­ru­la tek­lif olu­na­bi­lir. Ge­nel Ku­rul, gö­rüş­me­siz işa­ret oyu ile ka­rar ve­rir.”

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, ne ben bu­ra­da zor­da ka­la­yım ne de ar­ka­daş­la­rı­mız be­ni bir sı­kın­tı­ya sok­sun­lar. Bu kür­sü mil­le­tin kür­sü­sü, ser­best kür­sü; ama, ver­di­ği­miz öner­ge üze­rin­de as­ga­ri öl­çü­de bir şey söy­le­mek la­zım. Sö­ze baş­la­yıp so­nu­na ka­dar öner­gey­le hiç il­gi­si ol­ma­yan… Çok hak­lı ola­bi­li­riz, çok ye­rin­de ola­bi­lir, o si­zin tak­di­ri­niz; ama, böy­le bir du­rum İç Tü­zük’e uy­ma­mak gi­bi bir te­zat­la kar­şı kar­şı­ya bı­ra­kı­yor be­ni. Ben, ri­ca edi­yo­rum; ben, bü­tün ar­ka­daş­la­rı­mı, dost­la­rı­mı ku­cak­lı­yo­rum. Bu­ra­da hiç­bir ar­ka­da­şı­mın gön­lün­de be­nim­le il­gi­li, ta­raf­sız­lı­ğım nok­ta­sın­da bir te­red­düt ol­ma­sı­nı is­te­mi­yo­rum; ama, kür­sü­ye çı­kan ar­ka­daş­la­rı­mın bu­na has­sa­si­yet­le uy­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum.

Şim­di, öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum…

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Sa­yın Baş­kan, ka­rar ye­ter sa­yı­sı is­ti­yo­rum.

BAŞ­KAN – Ka­rar ye­ter sa­yı­sı ara­ya­ca­ğım.

Ka­bul eden­ler… Sa­ya­lım ar­ka­daş­lar… Ka­bul et­me­yen­ler…

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Baş­kan, 80 ki­şi­yi geç­mi­yor; o za­man ben de si­zi İç Tü­zük’e uy­gun dav­ran­ma­ya da­vet edi­yo­rum. Ob­jek­tif olun sa­yar­ken.

BAŞ­KAN – Sa­yın ar­ka­daş­lar, sa­yı­mı bek­li­yo­rum.

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Ra­ma­zan gü­nü ger­çek dı­şı be­yan­da mı bu­lu­na­cak­sı­nız!

Sa­yın Baş­kan, zor­la yok, sık­sak çık­mı­yor iş­te.

BAŞ­KAN – Ka­rar ye­ter sa­yı­sı bu­lu­na­ma­mış­tır, bir­le­şi­me 5 da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

**Ka­pan­ma Sa­ati: 14.41**

**ÜÇÜNCÜ OTURUM**

**Açılma Saati: 14.50**

**BAŞKAN: Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN**

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

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4’üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

662 sıra sayılı Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

**VI.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LİF­LE­Rİ İLE KO­MİS­YON­LAR­DAN**

**GE­LEN Dİ­ĞER İŞ­LER (Devam)**

*3.- To­hum­cu­luk Ka­nu­nu Ta­sa­rısı ile Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/822) (S. Sa­yı­sı: 662) (Devam)*

BAŞKAN - Komisyon ve Hükûmet yerinde.

Tasarının 1’inci maddesi üzerindeki Ordu Milletvekili Kâzım Türkmen ve arkadaşlarının önergesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum ve karar yeter sayısını arayacağım.

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir ve karar yetersayısı vardır.

1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2’nci maddeyi okutuyorum:

Kapsam

MADDE 2. -

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, İç Tüzük’ün 91’inci maddesi gereği, geliş sırasına göre, ilk 2 önergeyi okutup işleme alacağım.

İlk önergeyi okutuyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 662 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. Kemal Deveciler | M. Mesut Özakcan | Atila Emek |
|  | Balıkesir | Aydın | Antalya |
|  | A. Kemal Kumkumoğlu | Osman Kaptan | İ. Sami Tandoğdu |
|  | İstanbul | Antalya | Ordu |
|  | Kâzım Türkmen | Ahmet Yılmazkaya |  |
|  | Ordu | Gaziantep |  |

Kapsam

Madde 2. - Bu Kanun; tarla, bağ-bahçe, orman ve diğer bitki türleri çoğaltım materyaline ait çeşitlerin ve genetik kaynakların kayıt altına alınması, tohumlukların üretimi, sertifikasyonu, ticareti, piyasa denetimi ve kurumsal yapılanmalar ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

BAŞKAN – İkinci önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 662 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. Kemal Deveciler | M. Mesut Özakcan | Atila Emek |
|  | Balıkesir | Aydın | Antalya |
|  | A. Kemal Kumkumoğlu | Osman Kaptan | İ. Sami Tandoğdu |
|  | İstanbul | Antalya | Ordu |
|  |  | Ahmet Yılmazkaya |  |
|  |  | Gaziantep |  |

Kapsam

Madde 2.- Bu Kanun; tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, orman bitki türleri ve diğer bitki türleri çoğaltım materyaline ait çeşitlerin ve genetik kaynakların kayıt altına alınması, tohumlukların üretimi, sertifikasyonu, ticareti, piyasa denetimi ve kurumsal yapılanmalarla ilgili düzenlemeleri kapsar.

BAŞKAN – Öncelikle, geliş sırasına göre birinci önergeyi işleme alıyorum.

Son okunan önergeyi… Sayın Komisyondan soruyorum, katılıyor musunuz?

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT KİRİŞCİ (Adana) – Katılıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?..

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI MEHMET MEHDİ EKER (Diyarbakır) – Katılıyoruz Sayın Başkan. (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Şimdi…

(Bir grup CHP milletvekili Komisyon sırası ve Başkanlık kürsüsü önünde toplandı)

AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) – Sahtekârlık ya, böyle bir şey olur mu?! Böyle bir sahtekârlık var mı?! Bu sahtekârlığa göz yummayız.

HÜSEYİN EKMEKCİOĞLU (Antalya) – Yazık, yazık; ramazandayız, ramazanda!

ŞEVKET ARZ (Trabzon) – Böyle bir şey olur mu?! Muhalefeti konuşturmamak olur mu?! Nasıl anlatacağız?!

RASİM ÇAKIR (Edirne) – Bizim konuşma hakkımız engelleniyor Sayın Başkan.

BAŞKAN – Hayır… Bu Mecliste taleplerimiz böyle mi anlatılıyor Sayın Çakır?!

RASİM ÇAKIR (Edirne) – Sayın Başkan, bizim konuşmamamız için bir tezgâh düzenleniyor, siz de buna alet oluyorsunuz efendim.

ORHAN SÜR (Balıkesir) – Burasını siz Meclislikten çıkardınız.

TUNCAY ERCENK (Antalya) – Temel yasa diyorsunuz konuşturmuyorsunuz, önergede de konuşturmuyorsunuz.

BAŞKAN – Benim yapacağım bir şey var mı? Önergeye katılıp katılmadığını sormak benim görevim.

ORHAN SÜR (Balıkesir) – Sizin göreviniz de, onlarınki de yalan söylemek değil.

KÂZIM TÜRKMEN (Ordu) – Bu oyunu çok gördük biz. Böyle bir şey olur mu?! Bu, hakkı kötüye kullanmaktır, müsaade etmeyin.

BAŞKAN – Hayır, neye müsaade etmeyeceğim; ben şeyi kullanacağım.

ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU (İstanbul) – Uygulama hileciliği yapılıyor.

MEHMET IŞIK (Giresun) – Sadece konuşmayı engellemek için yapılmış, bir hakkın kötüye kullanılması. Siz buna müsaade etmeyin lütfen.

BAŞKAN - Efendim, öbürünü…

HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) – Burada ahlaksızlık yapılıyor.

BAŞKAN - Efendim, benim yapacağım İç Tüzük’e uymak.

ŞEVKET ARZ (Trabzon) – Ne İç Tüzük’e uygun yahu!..

BAŞKAN - Yerinize oturur musunuz… Ben değerlendireceğim. Efendim, yerinize oturun. (Başkanlık kürsüsü ve Komisyon sırası önünde gürültüler)

Sayın milletvekilleri, Başkanlık Divanı çalışma imkânı bulamadığından, birleşime ara veriyorum.

**Kapanma Saati: 14.55**

**DÖR­DÜN­CÜ OTU­RUM**

**Açıl­ma Sa­ati: 15.07**

**BAŞ­KAN: Baş­kan Ve­ki­li İs­ma­il ALP­TE­KİN**

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

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 4’ün­cü Bir­le­şi­mi­nin Dör­dün­cü Otu­ru­mu­nu açı­yo­rum.

662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın gö­rüş­me­le­ri­ne kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam ede­ce­ğiz.

**VI.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LİF­LE­Rİ İLE KO­MİS­YON­LAR­DAN**

**GE­LEN Dİ­ĞER İŞ­LER (Devam)**

*3.- To­hum­cu­luk Ka­nu­nu Ta­sa­rısı ile Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/822) (S. Sa­yı­sı: 662) (Devam)*

BAŞ­KAN – Ko­mis­yon ve Hükûmet ye­rin­de.

Ta­sa­rı­nın 2’nci mad­de­si üze­rin­de­ki Or­du Mil­let­ve­ki­li Kâzım Türk­men ve ar­ka­daş­la­rı­nın öner­ge­si­nin iş­le­mi­ne de­vam ede­ce­ğiz.

Ko­mis­yon ve Hükûme­tin ka­tıl­dı­ğı öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler…

AH­MET KÜ­ÇÜK (Ça­nak­ka­le) – Sa­yın Ba­kan, ka­tıl­dı­ğı­nız öner­ge­ye ni­ye el kal­dır­mı­yor­su­nuz?!

BAŞ­KAN – Ka­bul et­me­yen­ler… (CHP sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler)

AH­MET KÜ­ÇÜK (Ça­nak­ka­le) – Ni­ye ka­tıl­mı­yor­su­nuz?!

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Ni­ye el kal­dır­mı­yor­su­nuz, ayıp de­ğil mi?!

OR­HAN SÜR (Ba­lı­ke­sir) – Ha­ni ka­tı­lı­yor­du­nuz, ni­ye el kal­dır­mı­yor­su­nuz?! Ni­ye ka­tıl­mı­yor­su­nuz?!

ŞEV­KET ARZ (Trab­zon) – Ni­ye el kal­dır­mı­yor­su­nuz?

BAŞ­KAN – Ka­bul edil­me­miş­tir. (CHP sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler)

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Bu şe­kil­de Mec­li­si yö­ne­te­mez­si­niz.

OR­HAN SÜR (Ba­lı­ke­sir) – Bu­ra­da sah­tekârlık var!

(Bir grup CHP mil­let­ve­ki­li Baş­kan­lık kür­sü­sü önün­de top­lan­dı)

BAŞ­KAN – Di­ğer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum…(Gü­rül­tü­ler)

AH­MET KÜ­ÇÜK (Ça­nak­ka­le) – Böy­le sa­mi­mi­yet­siz Mec­lis ol­maz! Böy­le ah­lak­sız Mec­lis olur mu?!

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, lüt­fen ye­ri­ni­ze otu­run efen­dim. (Baş­kan­lık kür­sü­sü önün­de gü­rül­tü­ler) Sa­yın Mil­let­ve­kil­le­ri…

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Sa­yın Baş­kan, bu şe­kil­de bu Mec­li­si yö­ne­te­mez­si­niz.

RA­MA­ZAN KE­RİM ÖZ­KAN (Bur­dur) – Sa­yın Baş­kan, böy­le bir uy­gu­la­ma var mı?!

BAŞ­KAN – Efen­dim, ye­ri­ni­ze otu­run, ben bir açık­la­ma ya­pa­ca­ğım. (Baş­kan­lık kür­sü­sü önün­de gü­rül­tü­ler) Efen­dim, ye­ri­ni­ze otur­maz­sa­nız be­nim ça­lış­ma­ma en­gel olu­yor­su­nuz de­mek­tir o.

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – On­lar da bi­ze en­gel olu­yor­lar!

HA­LİL ÜN­LÜ­TE­PE (Af­yon­ka­ra­hi­sar) – Sa­yın Baş­kan, si­zin dö­ne­mi­niz­de mu­ha­le­fe­tin se­si­ni tı­kı­yor­su­nuz ve böy­le ta­ri­he ge­çe­cek­si­niz. Sı­kıl­mı­yor mu­su­nuz?!

BAŞ­KAN – Ona vic­dan­lar ka­rar ve­re­cek.

HA­LİL ÜN­LÜ­TE­PE (Af­yon­ka­ra­hi­sar) – Vic­dan de­ğil, siz ka­rar ve­ri­yor­su­nuz.

BAŞ­KAN – Efen­dim, lüt­fen ye­ri­ni­ze otu­ru­nuz.

HA­LİL ÜN­LÜ­TE­PE (Af­yon­ka­ra­hi­sar) – Siz Ana Mu­ha­le­fe­ti sus­tu­ru­yor­su­nuz.

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ye­ri­mi­ze otu­ra­lım lüt­fen.

HA­LİL ÜN­LÜ­TE­PE (Af­yon­ka­ra­hi­sar) – Ni­ye?!. Ha­yır! Gru­bu­mun hak­kı­nı ko­ru­mak zo­run­da­yım.

BAŞ­KAN – Sa­yın İda­re Amir­le­ri… İda­re Amir­le­ri ge­re­ği­ni yap­sın efen­dim. Lüt­fen…

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Bu, de­mok­ra­si de­ğil! Bu, de­mok­ra­si de­ğil!

BAŞ­KAN – Lüt­fen efen­dim… Ye­ri­ni­ze otu­run, açık­la­ma ya­pa­ca­ğım.

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Ha­yır, kim­se otur­mu­yor!

HA­LİL ÜN­LÜ­TE­PE (Af­yon­ka­ra­hi­sar) – Ha­yır, ha­yır!..

BAŞ­KAN – Otur­mu­yor­su­nuz…

HA­LİL ÜN­LÜ­TE­PE (Af­yon­ka­ra­hi­sar) – Otur­mu­yo­ruz…

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Bu, de­mok­ra­si de­ğil!

BAŞ­KAN – Efen­dim, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri­nin, mu­ha­le­fet par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri­nin ye­ri­ne otur­ma­dık­la­rı ve…

HA­LİL ÜN­LÜ­TE­PE (Af­yon­ka­ra­hi­sar) – …ve si­zin tu­tu­mu­nu­zu kı­nı­yo­ruz.

BAŞ­KAN – …Mec­li­sin Baş­kan­lık Di­va­nı­nı ça­lış­tır­ma­ma nok­ta­sın­da­ki ta­vır­la­rı zap­ta geç­sin. (Baş­kan­lık kür­sü­sü önün­de gü­rül­tü­ler)

FAH­RET­TİN ÜS­TÜN (Muğ­la) – Biz ko­nuş­mak is­ti­yo­ruz.

BAŞ­KAN – Ben bir­le­şi­me 10 da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum; bir dü­şü­nün efen­dim.

**Ka­pan­ma Sa­ati: 15.10**

**BE­ŞİN­Cİ OTU­RUM**

**Açıl­ma Sa­ati: 15.20**

**BAŞ­KAN: Baş­kan Ve­ki­li İs­ma­il ALP­TE­KİN**

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

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 4’ün­cü Bir­le­şi­mi­nin Be­şin­ci Otu­ru­mu­nu açı­yo­rum.

662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın gö­rüş­me­le­ri­ne kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam ede­ce­ğiz.

**VI.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LİF­LE­Rİ İLE KO­MİS­YON­LAR­DAN**

**GE­LEN Dİ­ĞER İŞ­LER (Devam)**

*3.- To­hum­cu­luk Ka­nu­nu Ta­sa­rısı ile Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/822) (S. Sa­yı­sı: 662) (Devam)*

BAŞ­KAN – Ko­mis­yon ve Hükûmet ye­rin­de.

Ta­sa­rı’nın 2’nci mad­de­si üze­rin­de­ki ikin­ci öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­nın 2 nci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kâzım Türk­men | Ali Ke­mal De­ve­ci­ler | Meh­met Me­sut Özak­can |  |
|  | Or­du | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın |  |
|  | Ati­la Emek | Ali Ke­mal Kum­ku­moğ­lu | Os­man Kap­tan |  |
|  | An­tal­ya | İs­tan­bul | An­tal­ya |  |
|  |  | İ. Sa­mi Tan­doğ­du |  |  |
|  |  | Or­du |  |  |

Kap­sam:

Mad­de 2.- Bu ka­nun; tar­la, bağ-bah­çe, or­man ve di­ğer bit­ki tür­le­ri ço­ğal­tım ma­ter­ya­li­ne ait çe­şit­le­rin ve ge­ne­tik kay­nak­la­rın ka­yıt al­tı­na alın­ma­sı, to­hum­luk­la­rın üre­ti­mi, ser­ti­fi­kas­yo­nu, ti­ca­re­ti, pi­ya­sa de­ne­ti­mi ve ku­rum­sal ya­pı­lan­ma­lar ile il­gi­li dü­zen­le­me­le­ri kap­sar.

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Bi­rin­ci öner­ge oy­lan­dı mı Sa­yın Baş­kan?!

BAŞ­KAN – Sa­yın Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tı­lı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Ka­tı­lı­yor­su­nuz.

Hükûmet ka­tı­lı­yor mu? (CHP sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler)

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Sa­yın Baş­kan, ol­maz bu!

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tı­lı­yo­ruz. (CHP sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler)

İR­FAN GÜN­DÜZ (İs­tan­bul) – Otu­run...

NU­RET­TİN AK­TAŞ (Ga­zi­an­tep) – Otu­run ye­ri­ni­ze!

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Sa­yın Baş­kan, lüt­fen!..

FE­RİT MEV­LÜT AS­LA­NOĞ­LU (Ma­lat­ya) – Ha­yır!..

ŞEV­KET ARZ (Trab­zon) – Na­sıl oy­lu­yor­sun?! Ha­yır!.. Ha­yır!..

BAŞ­KAN – Hükûme­tin ve Ko­mis­yo­nun ka­tıl­dı­ğı öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum:

Ka­bul eden­ler… (CHP sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler, Baş­kan­lık kür­sü­sü önün­de top­lan­ma­lar)

ŞEV­KET ARZ (Trab­zon) – Ya­kış­mı­yor!

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Sa­yın Baş­kan, bi­raz an­la­yış is­ti­yo­ruz!

BAŞ­KAN – De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, ye­ri­mi­ze otu­ra­lım lüt­fen.

ŞEV­KET ARZ (Trab­zon) – Sa­yın Baş­kan, ne­re­ye oy­lu­yor­sun!.. Ne­re­ye oy­lu­yor­sun!..

BAŞ­KAN – Ben, İç Tü­zük’ün ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­ti­ri­yo­rum. (Gü­rül­tü­ler)

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ye­ri­ni­ze otu­run!

NU­RET­TİN AK­TAŞ (Ga­zi­an­tep) – Otur ye­ri­ne!

ŞEV­KET ARZ (Trab­zon) – Sen kim­sin?!

NU­RET­TİN AK­TAŞ (Ga­zi­an­tep) – Otur ye­ri­ne, otur! Ter­bi­ye­siz­lik yap­ma! Se­ni re­zil ede­rim, ter­bi­ye­siz!

BAŞ­KAN – Ye­ri­mi­ze otu­ra­lım efen­dim!

Sa­yın İda­re Amir­le­ri, Ge­nel Ku­ru­lun hu­zu­ru­nu sağ­la­yın efen­dim. Bu­yu­run efen­dim…

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Ama, bu yap­tı­ğı­nız doğ­ru de­ğil Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – İç Tü­zük’e gö­re, be­nim ya­pa­ca­ğım bir şey yok.

İR­FAN GÜN­DÜZ (İs­tan­bul) – Oy­la­ma­ya de­vam Baş­kan. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan “oy­la­ma­ya de­vam Baş­kan” ses­le­ri)

HA­LİL ÜN­LÜ­TE­PE (Af­yon­ka­ra­hi­sar) – Mu­ha­le­fe­tin ko­nuş­ma hak­kı­na mü­da­ha­le ede­mez­si­niz.

BAŞ­KAN – Sa­yın İda­re Amir­le­ri… Ne­re­de İda­re Amir­le­ri­miz?!

ŞEV­KET ARZ (Trab­zon) – Ön­ce siz gö­re­vi­ni­zi ya­pın!

BAŞ­KAN – Bu­yu­run efen­dim… Bu­yu­run efen­dim… Ye­ri­mi­ze otu­ra­lım… Sa­kin ola­lım… (Baş­kan­lık kür­sü­sü önün­de gü­rül­tü­ler)

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Sa­yın Baş­kan, 5 da­ki­ka ben ko­nu­şa­ma­ya­cak mı­yım?!

BAŞ­KAN – Sa­yın İda­re Amir­le­ri…

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Ni­ye?.. Kür­sü­yü iş­gal et­mi­yo­rum, der­di­mi an­la­tı­yo­rum ben. Ama, der­di­mi an­la­tı­yo­rum.

BAŞ­KAN – Efen­dim, ye­ri­niz­de de an­la­tır­sı­nız. Bu­yu­run…

Bu­yu­run ar­ka­daş­lar, lüt­fen, ye­ri­ni­ze otu­run. (Baş­kan­lık kür­sü­sü önün­de gü­rül­tü­ler) Bu, hoş bir gö­rün­tü de­ğil, mil­let sey­re­di­yor.

ATİ­LA EMEK (An­tal­ya) – Mil­let sey­re­di­yor ta­biî!

BAŞ­KAN – Lüt­fen efen­dim… Ye­ri­ni­ze otu­run efen­dim…

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Ha­yır efen­dim… Ben de bu­ra­ya se­çi­le­rek gel­dim. Be­nim 5 da­ki­ka…

BAŞ­KAN – Efen­dim, lüt­fen, ye­ri­ni­ze otu­run.

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – …so­run­la­rı­nı an­lat­ma­ma en­gel ola­maz­sı­nız!

(Baş­kan aya­ğa kalk­tı)

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, şu an­da İda­re Amir­le­ri gö­re­ve da­vet edil­miş, Ge­nel Ku­ru­lun sükûne­ti­ni sağ­la­ya­ma­mış­tır. (Baş­kan­lık kür­sü­sü önün­de gü­rül­tü­ler) Eğer ye­ri­ni­ze otur­maz­sa­nız ara ve­re­ce­ğim ve İç Tü­zük’ün ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğim. Lüt­fen ye­ri­ni­ze otu­run efen­dim… (Baş­kan­lık kür­sü­sü önün­de gü­rül­tü­ler)

OR­HAN SÜR (Ba­lı­ke­sir) – Sa­yın Ba­kan ora­da ta­kıy­ye ya­pa­cak…

HA­SAN KA­RA (Ki­lis) – Asıl siz ta­ki­ye ya­pı­yor­su­nuz!

BAŞ­KAN - Lüt­fen ye­ri­ni­ze otu­run efen­dim… (Baş­kan­lık kür­sü­sü önün­de gü­rül­tü­ler)

Bir­le­şi­me ya­rım sa­at ara ve­ri­yo­rum.

**Ka­pan­ma Sa­ati: 15.24**

**AL­TIN­CI OTU­RUM**

**Açıl­ma Sa­ati: 15.52**

**BAŞ­KAN: Baş­kan Ve­ki­li İs­ma­il ALP­TE­KİN**

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

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 4’ün­cü Bir­le­şi­mi­nin Al­tın­cı otu­ru­mu­nu açı­yo­rum.

**VI.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LİF­LE­Rİ İLE KO­MİS­YON­LAR­DAN**

**GE­LEN Dİ­ĞER İŞ­LER (Devam)**

*3.- To­hum­cu­luk Ka­nu­nu Ta­sa­rısı ile Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/822) (S. Sa­yı­sı: 662) (Devam)*

BAŞ­KAN – 662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın gö­rüş­me­le­ri­ne kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam ede­ce­ğiz.

Ko­mis­yon ve Hükûmet?.. Ye­rin­de.

Ta­sa­rı­nın 2’nci mad­de­si üze­rin­de­ki Or­du Mil­let­ve­ki­li Kâzım Türk­men ve ar­ka­daş­la­rı­nın ver­miş ol­du­ğu ve Ko­mis­yo­nun ve Hükûme­tin ka­tıl­dı­ğı öner­ge­nin oy­la­ma­sı­nı ya­pa­ca­ğım.

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

Şim­di, 2’nci mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miş­tir.

3’ün­cü mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

Ta­nım­lar

MADDE 3.-

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de de­ği­şik­lik öner­ge­le­ri var­dır. Mad­de üze­rin­de, mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan ve­ril­miş 2 öner­ge ile Hükûmet ta­ra­fın­dan ve­ril­miş 1 öner­ge­yi sı­ra­sıy­la oku­ta­ca­ğım, son­ra, bu öner­ge­le­ri ay­kı­rı­lık sı­ra­sı­na gö­re iş­le­me ala­ca­ğım.

İlk öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı To­hum­cu­luk Ya­sa Ta­sa­rı­sı­nın 3 ün­cü mad­de­si­nin (a), (e) ve (o) bent­le­ri­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­rim.

Meh­met Meh­di Eker

Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı

a) Alt Bir­lik: Fa­ali­yet ko­nu­la­rı­na gö­re bit­ki ıs­lah­çı­la­rı, to­hum sa­na­yi­ci­le­ri ve üre­ti­ci­le­ri, fi­de üre­ti­ci­le­ri, fi­dan üre­ti­ci­le­ri, to­hum ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri, to­hum da­ğı­tı­cı­la­rı, süs bit­ki­le­ri üre­ti­ci­le­ri ve to­hum­cu­luk­la il­gi­li ko­nu­lar­da iş­ti­gal eden ger­çek ve­ya tü­zel­ki­şi­ler ta­ra­fın­dan oluş­tu­ran tü­zel­ki­şi­li­ğe sa­hip, ka­mu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de mes­lek ku­ru­lu­şu­nu,

e) Çe­şit: Bir ve­ya bir­den faz­la ge­no­ti­pin bir­leş­me­sin­den or­ta­ya çı­kan ve ken­di­ne has özel­lik­ler­le ta­nım­la­nan, sö­zü edi­len özel­lik­ler­den en az bi­riy­le di­ğer her­han­gi bir bit­ki gru­bun­dan ay­rı­lan, de­ğiş­mek­si­zin ço­ğal­tıl­ma­ya uy­gun­lu­ğu ba­kı­mın­dan bir bü­tün olan, bo­ta­nik tak­so­no­mi için­de yer alan ge­ne­tik ya­pı­yı,

o) Tes­cil: Yurt için­de ve­ya yurt dı­şın­da ıs­lah edi­len ve­ya bu­lu­nan ve ge­liş­ti­ri­len bit­ki çe­şit­le­ri­nin fark­lı, yek­ne­sak ve du­rul­muş ol­du­ğu­nun ve/ve­ya bi­yo­lo­jik ve tek­no­lo­jik özel­lik­le­ri ile has­ta­lık ve za­rar­lı­la­ra da­ya­nık­lı­lı­ğı­nın ve ta­rım­sal de­ğer­le­ri­nin tes­pit edi­le­rek kü­tü­ğe kay­de­dil­me­si­ni,

BAŞ­KAN – Di­ğer öner­ge­le­ri sı­ra­sıy­la oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan To­hum­cu­luk Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın 3 ün­cü mad­de­si­nin (a) ben­din­de “to­hum ye­tiş­ti­ri­ci­le­rin­den” son­ra ge­len ”to­hum kul­la­nı­cı­la­rı ve süs bit­ki­le­ri üre­ti­ci­le­ri” ta­bir­le­ri­nin me­tin­den çı­ka­rıl­ma­sı­nı arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ha­luk Koç | Fa­ruk Çe­lik | Ne­ca­ti Uz­dil |
|  | Sam­sun | Bur­sa | Os­ma­ni­ye |
|  | Öz­kan Ök­süz | Şev­ket Arz | Ab­dul­lah Çe­tin­ka­ya |
|  | Kon­ya | Trab­zon | Kon­ya |
|  |  | Meh­met Işık |  |
|  |  | Gi­re­sun |  |

BAŞ­KAN – Son öner­ge­yi oku­tu­yo­rum ve okut­tu­ğum bu öner­ge en ay­kı­rı öner­ge ol­du­ğu için iş­le­me ala­ca­ğım.

Bu­yu­run:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın 3 ün­cü mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sa­mi Tan­doğ­du | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can |
|  | Or­du | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın |
|  | Ati­la Emek | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu | Os­man Kap­tan |
|  | An­tal­ya | İs­tan­bul | An­tal­ya |
|  | Ah­met Yıl­maz­ka­ya | Meh­met Işık | Şev­ket Arz |
|  | Ga­zi­an­tep | Gi­re­sun | Trab­zon |

Ta­nım­lar

Mad­de 3.- Bu Ka­nun­da ge­çen;

a) Alt bir­lik: Fa­ali­yet ko­nu­la­rı­na gö­re; bit­ki ıs­lah­çı­la­rı, to­hum sa­na­yi­ci­le­ri ve üre­ti­ci­le­ri, fi­de üre­ti­ci­le­ri, fi­dan üre­ti­ci­le­ri, to­hum ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri, to­hum kul­la­nı­cı­la­rı, süs bit­ki­le­ri üre­ti­ci­le­ri ve to­hum­cu­luk­la il­gi­li di­ğer ko­nu­lar­la uğ­ra­şan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan tü­zel ki­şi­li­ğe sa­hip, ka­mu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de mes­lek ku­ru­lu­şu­nu,

b) Araş­tır­ma ku­ru­lu­şu: Bit­ki çe­şit­le­ri­nin ıs­la­hı ve­ya bu­lun­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si ile il­gi­li fa­ali­yet gös­te­ren, ni­te­lik­le­ri ve ça­lış­ma usul ve esas­la­rı Ba­kan­lık­ça be­lir­le­nen ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nı ve­ya özel ku­ru­luş­la­rı,

c) Ba­kan­lık: Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nı,

d) Bir­lik: Tür­ki­ye To­hum­cu­lar Bir­li­ği­ni,

e) Çe­şit: Bir ve­ya bir­den faz­la ge­no­ti­pin bir­leş­me­sin­den or­ta­ya çı­kan ve ken­di­ne has özel­lik­ler­le ta­nım­la­nan, sö­zü edi­len özel­lik­ler­den en az bi­riy­le di­ğer her­han­gi bir bit­ki gu­ru­bun­dan ay­rı­lan, de­ğiş­mek­si­zin ço­ğal­tıl­ma­ya uy­gun­lu­ğu ba­kı­mın­dan bir bü­tün olan, bo­ta­nik tak­so­no­mi için­de yer alan, ge­le­nek­sel ve/ve­ya bi­yo­tek­no­lo­jik yön­tem­ler­le ge­liş­ti­ril­miş olan ge­ne­tik ya­pı­yı,

f) Çe­şit lis­te­si: Ka­yıt al­tı­na alı­nan ve ti­ca­re­ti ya­pı­lan çe­şit­le­rin ya­yım­lan­dı­ğı lis­te­yi,

g) Du­rul­muş­luk: Çe­şi­din, tek­rar­la­nan üre­tim­ler­den son­ra ve­ya be­lir­li ço­ğal­tım dö­nem­le­ri so­nun­da il­gi­li özel­lik­le­ri de­ğiş­mek­si­zin ay­nı kal­ma­sı­nı,

h) Fark­lı­lık: Bir çe­şi­din, mü­ra­ca­atı­nın ya­pıl­dı­ğı ta­rih­te her­kes­çe bi­li­nen çe­şit­ler­den, tes­ci­le esas özel­lik­ler­den, en az bir ta­ne­si ba­kı­mın­dan fark­lı­lık gös­ter­me­si­ni,

ı) Ge­ne­tik kay­nak: Bit­ki ıs­lah­çı­la­rı ve bi­lim adam­la­rı­nın ih­ti­ya­cı olan gen­le­rin sağ­lan­dı­ğı, bit­ki ya­pı­la­rın­da ge­ne­tik fark­lı­lık ve fark­lı özel­lik­ler içe­ren po­tan­si­yel po­pu­las­yon, bir ül­ke­de ve­ya bir böl­ge­de do­ğal ola­rak bu­lu­nan bit­ki­le­rin ya­banî tür­le­ri ve bun­la­rın ge­çiş form­la­rı, ye­rel çe­şit­ler, özel amaç­lar­la ge­liş­ti­ril­miş çe­şit­ler ve ba­zı önem­li ka­rak­ter­le­re sa­hip ıs­lah ma­ter­yal­le­ri­ni,

i) Is­lah: El­de bu­lu­nan çe­şit­le­rin ko­run­ma­sı­nı ve de­vam­lı­lı­ğı­nı sağ­la­ma, bun­la­rın üze­rin­de ça­lı­şa­rak, özel­lik­le­ri­ni da­ha da iyi­leş­tir­me, ge­ne­tik kay­nak ve stok­lar­dan ya­rar­la­na­rak çe­şit ve­ya çe­şit­ler el­de et­me ama­cıy­la ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı,

j) Is­lah­çı: Bir çe­şi­di ıs­lah eden ya da bu­lan ve ge­liş­ti­ren ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

k) Kü­tük:Bu Ka­nun kap­sa­mın­da ka­yıt al­tı­na alı­nan çe­şit­le­rin ve ge­ne­tik kay­nak­lar kap­sa­mı­na gi­ren ma­ter­yal­le­rin ka­yıt­lı ol­du­ğu si­cil­le­ri,

l) Özel üre­tim alan­la­rı: To­hum­luk üre­ti­mi ya­pıl­ma­sı ama­cıy­la, sı­nır­la­rı Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen alan­la­rı,

m) Stan­dart to­hum­luk: Ka­yıt al­tı­na alı­nan çe­şit­le­re ait ve Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen bit­ki tür­le­rin­de, sa­de­ce la­bo­ra­tu­var kon­trol­le­riy­le ti­ca­re­te arz edi­len to­hum ve­ya ço­ğal­tım ma­ter­ya­li­ni,

n) Tav­si­ye lis­te­si: Ka­yıt al­tı­na alı­nan çe­şit­le­rin, ye­tiş­ti­ril­me­le­ri­nin uy­gun ol­du­ğu böl­ge­le­rin be­lir­len­di­ği lis­te­yi,

o) Tes­cil: Yurt için­de ve­ya yurt dı­şın­da ıs­lah edi­len ve­ya bu­lu­nan ve ge­liş­ti­ri­len bit­ki çe­şit­le­ri­nin ye­ni, fark­lı, yek­ne­sak ve du­rul­muş ol­du­ğu­nun; bi­yo­lo­jik ve tek­no­lo­jik özel­lik­le­ri ile has­ta­lık ve za­rar­lı­la­ra da­ya­nık­lı­lı­ğı­nın ve ta­rım­sal de­ğer­le­ri­nin tes­pit edi­le­rek kü­tü­ğe kay­de­dil­me­si­ni,

p) To­hum­cu­luk sek­tö­rü: Bit­ki çe­şit­le­ri­ni ıs­lah eden, to­hum­luk­la­rı üre­ten, ye­tiş­ti­ren, iş­le­yen, sa­tan, da­ğı­tan, sa­tı­şa ve­ya da­ğı­tı­ma arz eden, it­hal ve­ya ih­raç eden ya da to­hum­cu­luk ile il­gi­li di­ğer fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nan ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ve­ya özel ku­ru­luş­lar ile bu ku­ru­luş­la­rın oluş­tur­du­ğu bir­lik ve­ya der­nek­ler­den mü­te­şek­kil ya­pı­yı,

r) To­hum­luk: Bit­ki­le­rin ço­ğal­tı­mı için kul­la­nı­lan to­hum, yum­ru, fi­de, fi­dan, çe­lik gi­bi ge­ne­ra­tif ve ve­ge­ta­tif bit­ki kı­sım­la­rı­nı,

s) To­hum­luk kon­tro­lö­rü: To­hum­luk ser­ti­fi­kas­yo­nu­na iliş­kin kon­trol­le­ri ya­pan, nu­mu­ne alan ve pi­ya­sa de­ne­tim­le­ri­ni ya­pa­rak bu ko­nu­lar­da bel­ge dü­zen­le­yen ka­mu gö­rev­li­le­ri­ni ve­ya özel ki­şi­le­ri,

t) To­hum­luk kon­tro­lü: Fi­zik­sel ve bi­yo­lo­jik du­rum­la­rı tes­pit edi­len to­hum­luk­la­rın, stan­dart­la­ra uy­gun­lu­ğu­nun kon­trol edil­me­si­ni,

u) To­hum­luk ser­ti­fi­kas­yo­nu: To­hum­luk­la­rın tar­la ve la­bo­ra­tu­var kon­trol­le­ri so­nu­cun­da ge­ne­tik, fi­zik­sel, bi­yo­lo­jik ve sağ­lık­la il­gi­li de­ğer­le­ri­nin stan­dart­la­ra uy­gun­lu­ğu­nun tes­pit edil­me­si ve bu­nun bel­ge­len­di­ril­me­si iş­le­mi­ni,

ü) To­hum­luk sı­nı­fı: To­hum­luk­la­rın üre­til­me­sin­de ta­kip edi­len döl sı­ra­sı ve­ya ge­ne­ras­yo­nu­nu,

v) To­hum­luk stan­dar­dı: To­hum­lu­ğun fi­zik­sel ve bi­yo­lo­jik ni­te­lik­le­ri­ni be­lir­le­yen ka­li­te öl­çü­le­ri­ni,

y) Üre­tim iz­ni: Yurt için­de ve­ya yurt dı­şın­da ıs­lah edi­len ve­ya bu­lu­nan ve ge­liş­ti­ri­len bit­ki çe­şit­le­ri­nin bi­yo­lo­jik ve tek­no­lo­jik özel­lik­le­ri ile has­ta­lık ve za­rar­lı­la­ra da­ya­nık­lı­lı­ğı­nın ve ta­rım­sal özel­lik­le­ri­nin tes­pit edi­le­rek, çe­şit tes­cil edi­lin­ce­ye ka­dar ve­ri­len sü­re­li iz­ni,

z) Yek­ne­sak­lık: Çe­şi­din ço­ğal­tı­mı es­na­sın­da, ço­ğalt­ma me­to­du­na bağ­lı ola­rak bek­le­nen var­yas­yo­nun dı­şın­da­ki di­ğer özel­lik­ler yö­nün­den bir ör­nek­lik gös­ter­me­si­ni ve­ya ye­te­rin­ce ho­mo­jen ol­ma­sı­nı,

İfa­de eder.

BAŞ­KAN – Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tı­la­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Hükûmet ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Ka­tıl­mı­yor­su­nuz.

Öner­ge sa­hi­bi?..

ALİ TO­PUZ (İs­tan­bul) – Meh­met Işık ko­nu­şa­cak.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run.

MEH­MET IŞIK (Gi­re­sun) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; 662 sı­ra sa­yı­lı To­hum­cu­luk Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın 3’ün­cü mad­de­siy­le il­gi­li ola­rak ver­di­ğim de­ği­şik­lik öner­ge­si üze­ri­ne söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum; he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

An­cak, bi­raz ön­ce ya­şa­dı­ğı­mız olay­dan fev­ka­la­de üzün­tü duy­du­ğu­mu, bir de­mok­ra­tik Mec­li­se ya­kış­ma­ya­cak bir en­gel­le­me için­de ol­du­ğu­nu­zu, sö­zü­mü­zün ke­sil­mek is­ten­di­ği­ni, 40 mad­de­lik bir ya­sa­nın te­mel ya­sa ha­li­ne ge­ti­ril­di­ği­ni; ama, on­dan son­ra hiç ol­maz­sa ko­nuş­mak için fır­sat ya­rat­mak için İç Tü­zük’ün ver­di­ği imkânlar­dan fay­da­lan­ma­mı­zın da en­gel­len­me­ye ça­lı­şıl­mış ol­ma­sı­nı, bu­ra­da, üzün­tüy­le be­lirt­mek is­ti­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan gü­rül­tü­ler)

Evet, kar­de­şim, bu açık; şim­di, hiç iti­raz et­me­yin, bu açık. Biz de is­te­dik ki, bu fır­sat­tan is­ti­fa­de edip ko­nu­şa­lım; ama, bi­zim ko­nuş­ma­mız si­zi ra­hat­sız edi­yor her­hal­de. Et­me­sin ar­ka­daş­lar; biz, bu ül­ke için, bu top­lum için, in­san­lar için bir şey­ler yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Be­ğe­nir­si­niz, be­ğen­mez­si­niz; ama, bi­zim dü­şün­ce­le­ri­mi­zi din­le­mek du­ru­mun­da­sı­nız; de­mok­ra­si bu, ta­ham­mül ede­cek­si­niz, din­le­ye­cek­si­niz. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Din­le­mez­se­niz, ya­rın da si­zi kim­se din­le­mez. Eğer bu­gün din­le­me­yi sağ­lar­sa­nız, ya­rın da din­len­mek hak­kı­nı alır­sı­nız.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, To­hum­cu­luk Ya­sa­sı’yla il­gi­li bir iki cüm­le söy­le­ye­ce­ğim ve esas ko­nu­ya ge­çe­ce­ğim.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, bu To­hum­cu­luk Ya­sa­sı’yla, Türk to­hum­cu­luk pi­ya­sa­sı­nı ulus­la­ra­ra­sı te­kel­le­rin iş­gal edip, Türk to­hum­cu­lu­ğu­nu dev­re­den çı­kar­ma­sın­dan en­di­şe­le­rim var; kı­sa­ca be­lir­ti­yo­rum, si­zin­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum.

Ba­kan­lık, to­hum üre­ti­mi, ser­ti­fi­kas­yo­nu, pa­zar­la­ma­sı ve­sa­ire su­ret­te ken­di­si­ne ve­ri­len yet­ki­le­ri baş­ka ku­rum­la­ra sü­re­li ve­ya sü­re­siz dev­re­de­bi­lir di­ye bir mad­de var; çok teh­li­ke­li­dir. Ba­kan­lık, eğer bu kon­tro­lü kay­be­der­se, hem ge­ti­ren hem sa­tan hem pa­zar­la­yan hem de kon­trol eden in­san ol­maz. Böy­le bir ku­ru­lu­şu ya­par­lar­sa, çok bü­yük yan­lış ya­par­lar; bir imkândır, kul­lan­sın­lar; ama, koy­muş­lar Ka­nun’a; bü­yük ek­sik­lik ola­rak gö­rü­yo­rum.

Bir de, ta­rım, zi­ra­at oda­la­rı, ti­ca­ret oda­la­rı ve sa­na­yi oda­la­rı­nın için­de ol­ma­sı ge­re­ken bu­ra­da­ki mes­lek grup­la­rı­nın, ya­ni fi­dan ye­tiş­tir­me, sat­ma, pa­zar­la­ma, sa­na­yi gi­bi ku­ru­luş­la­rın ay­rı bir bi­rim, alt bi­rim ha­lin­de top­lan­ma­sı sa­kın­ca­lı­dır. O za­man fonk­si­yon kar­ga­şa­sı do­ğar; ay­nı ku­rum­lar ay­nı işi bir­kaç ku­rum­da ta­kip et­mek du­ru­mun­da ka­lır­lar; ama, bu pek ya­dır­ga­dı­ğı­mız bir olay de­ğil; siz bu­na alış­kın­sı­nız! En ba­si­tin­den, son za­man­da tar­tış­tı­ğı­mız FİS­KO­BİR­LİK ola­yı. Ge­tir­di­niz kar­şı­sı­na Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si­ni koy­du­nuz. Bu adam gö­re­vi­ni ya­pı­yor, yıl­lar­dır -50 ta­ne ko­ope­ra­ti­fi, 254 or­ta­ğıy­la be­ra­ber- bu Bir­lik bu hiz­me­ti ya­pı­yor, hal­kı­na hiz­met edi­yor. Ne­dir siz­den is­te­di­ği, is­te­di­ği ne­dir; 150 tril­yon li­ra kre­di. Kre­di!.. Pe­ki, Ofer’le­re 450 mil­yon do­lar ka­fa­dan imkân sağ­lı­yor­su­nuz da -TÜP­RAŞ’tan al­dı­ğı his­se­le­ri- 450 mil­yon do­la­rı bir ki­şi­ye ve­re­bi­li­yor­su­nuz da, 8 mil­yon in­sa­na, bu­ra­da ni­çin bu­nun beş­te 1’ini ve­re­mi­yor­su­nuz kre­di ola­rak?! Hem de kre­di! Öte­ki ba­ğış, bu kre­di. Ni­ye ve­re­mi­yor­su­nuz?.. “Ve­re­me­yiz efen­dim…” Ni­ye? “Biz onu dev­re­den çı­ka­ra­ca­ğız, pi­ya­sa­yı özel sek­tö­re aça­ca­ğız, özel sek­tö­rün kon­tro­lün­de ola­cak, dev­let ol­ma­ya­cak…” Ne ol­du pe­ki, dev­let ni­ye gir­di; bak­tı­lar ki pa­buç pa­ha­lı, Hükûmet bak­tı ki pa­buç pa­ha­lı, bu işin so­nu Do­ğu Ka­ra­de­niz’de, fın­dık böl­ge­sin­de kö­tü­ye gi­di­yor, eh bir kur­tar­ma ya­pa­lım… Ne ya­pa­lım; efen­dim, Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si­ni dev­re­ye so­ka­lım… Ni­çin Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si, FİS­KO­BİR­LİK du­ru­yor ora­da, ha­zır, de­po­suy­la, iş­çi­siy­le, me­mu­ruy­la, imkânla­rıy­la… 70 mil­yon kre­di al­mış; ne­re­den al­dı, bil­mi­yo­rum, şu an­da duy­dum. Bu kre­di ne­re­den alın­dı; Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si­nin des­te­ğiy­le alın­dı. Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si ne­dir; bir dev­let ku­ru­mu. Dev­let ku­ru­mu na­sıl kre­di alır; dev­le­tin, Hükûme­tin ta­le­biy­le, is­te­ğiy­le alır. Pe­ki, bu des­tek, is­tek Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si­ne ve­ri­lir­ken FİS­KO­BİR­LİK’e ni­ye ve­ril­me­di, ni­çin ve­ril­me­di?.. “Efen­dim, imkânı­mız yok…” Pe­ki, Zi­ra­at Ban­ka­sı ni­ye ku­rul­du? Zi­ra­at Ban­ka­sı­nın yö­ne­ti­min­de kim var, kim bun­lar; hep­si dev­let me­mu­ru de­ğil mi, dev­le­tin ata­dı­ğı in­san­lar de­ğil mi? Ni­çin ver­me­di­niz; çi­le çek­tir­mek için! Ama, şu­nu söy­le­ye­yim…

MEH­MET BE­ŞİR HA­Mİ­Dİ (Mar­din) – İş Ban­ka­sı ni­ye ver­me­di?..

MEH­MET IŞIK (De­vam­la) – Efen­dim, mü­sa­ade eder­se­niz ben ko­nu­şa­yım da, siz de ko­nuş­mak is­ti­yor­sa­nız, ge­lir ko­nu­şur­su­nuz; çün­kü, za­ten kıs­tı­nız kı­sa­bil­di­ği­niz ka­dar.

Efen­dim, ba­kı­nız, çok ri­ca edi­yo­rum, şu­nu iyi­ce an­la­yı­nız: Tür­ki­ye, fın­dı­ğı pa­ha­lı da sat­sa ucuz da sat­sa, se­ne­de 240-250 bin ton iç fın­dık sa­tı­yor. Dik­kat edin… Da­ha ön­ce bu­nu sat­tık, beş on se­ne­lik or­ta­la­ma bu­dur, hiç de­ğiş­me­miş; 7 mil­yon li­ra­ya da sat­tık, bu ka­dar sat­tık, 2 mil­yon li­ra­ya da sat­tık, bu ka­dar mik­tar sat­tık; ya­ni, 240 ilâ 250 bin ton. Pe­ki, bu se­ne fın­dık dü­şük; ka­buk­lu 2 mil­yon 600 bin ci­va­rın­da …

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Bu­yu­run efen­dim, ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yın. Lüt­fen...

MEH­MET IŞIK (De­vam­la) – İki üç cüm­le söy­le­ye­ce­ğim, bı­ra­ka­ca­ğım.

BAŞ­KAN – Son cüm­le­ni­zi ri­ca edi­yo­rum.

MEH­MET IŞIK (De­vam­la) – Bu se­fer 1,8 do­lar; ka­buk­lu­su bu. İç olun­ca 3,6 do­lar. Ha­di, iç ha­lin­de 4 do­lar­dan sat­tı­ğı­mı­zı ka­bul ede­lim; ne eder 250 bin ton­da; 1 mil­yar do­lar. Pe­ki, ge­çen se­ne ne al­mı­şız; 2 mil­yar do­lar. Bu 1 mil­yar do­la­rın dev­let ha­zi­ne­sin­den, üre­ti­ci­nin ce­bin­den alın­ma­sın­dan ki­min kârı var?! Bu­nun he­sa­bı­nı na­sıl ve­re­cek­si­niz; vic­da­nen na­sıl ve­re­cek­si­niz, si­ya­se­ten na­sıl ve­re­cek­si­niz, hu­ku­ken na­sıl ve­re­cek­si­niz?!

So­ru­yo­rum si­ze ar­ka­daş­lar: Ger­çek­ten, vic­da­nen içi­niz ra­hat edi­yor mu bu ül­ke­nin 1 mil­yar do­lar kay­bet­me­si­ne? Vic­da­nı­nız ra­hat edi­yor mu? Si­ya­se­ten bu­nu içi­ni­ze sin­di­re­bi­li­yor mu­su­nuz? Ya­ni, bu­nu ger­çek­ten iyi yap­tık di­ye­bi­li­yor mu­su­nuz? Di­ye­bi­li­yor­sa­nız, me­se­le yok.

Sa­yın Ba­kan açık­la­dı “3 mil­yon 400 bin li­ra fın­dı­ğın ma­li­ye­ti” de­di. Ge­çen gün Sa­yın Baş­ba­kan açık­la­dı “2 mil­yon 200 bin li­ra.” Sa­yın Ba­ka­na so­ru­yo­rum: Si­zin açık­la­dı­ğı­nız fi­ya­tın…

BAŞ­KAN – Sa­yın Işık, son cüm­le­niz için aç­tım. Lüt­fen…

MEH­MET IŞIK (De­vam­la) – …si­zin fi­ya­tın al­tın­da, Sa­yın Baş­ba­ka­nın açık­la­dı­ğı fi­yat­tan do­la­yı ken­di­ni­ze gü­ven­siz­li­ğin baş­la­dı­ğı­nı his­set­ti­niz mi? Si­ze gü­ven­mi­yor, ya­nın­da­ki bir baş­ka da­nış­ma­na gü­ven­di­ği­ni be­lir­ti­yor bu. Bu, açık açık bu de­mek­tir. Sa­yın Ba­kan, bu­nu iyi dü­şü­nün, de­ğer­len­di­rin.

He­pi­ni­ze say­gı­lar su­nu­yo­rum, te­şek­kür edi­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­ruz.

Ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz ve Ko­mis­yo­nun ka­tıl­ma­dı­ğı öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­me­miş­tir.

İkin­ci öner­ge­yi oku­tu­yo­rum ve iş­le­me alı­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan To­hum­cu­luk Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın 3 ün­cü mad­de­si­nin (a) ben­din­de “to­hum ye­tiş­ti­ri­ci­le­rin­den” son­ra ge­len ”to­hum kul­la­nı­cı­la­rı ve süs bit­ki­le­ri üre­ti­ci­le­ri” ta­bir­le­ri­nin me­tin­den çı­ka­rıl­ma­sı­nı arz ve tek­lif ede­riz.

Ha­luk Koç (Sam­sun) ve ar­ka­daş­la­rı

BAŞ­KAN – Ko­mis­yon ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Hükûmet ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum:

Ge­rek­çe:

To­hum kul­la­nı­cı­la­rı ve süs bit­ki­le­ri üre­ti­ci­le­ri, ta­rım­sal üre­tim ya­pan çift­çi­ler­dir. Çift­çi­le­rin Zi­ra­at Oda­la­rı Bir­li­ği adıy­la oluş­tur­duk­la­rı bir­lik­le­ri var­dır. Kar­ga­şa ya­ra­tı­la­ca­ğın­dan alt bir­lik kur­ma­la­rı uy­gun de­ğil­dir.

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler…

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ka­rar ye­ter sa­yı­sı bu­lu­na­ma­mış­tır; bir­le­şi­me 5 da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum…

SA­LİH KA­PU­SUZ (An­ka­ra) – Sa­yın Baş­kan, ka­rar ye­ter sa­yı­sı is­ten­me­di.

BAŞ­KAN – Af­fe­der­si­niz, çı­ka­rı­yo­rum…

Ka­bul edil­me­miş­tir.

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Sa­yın Baş­kan, çok ters bir du­rum ol­du; ka­rar ye­ter sa­yı­sı ol­ma­dı­ğı­nı be­yan et­ti­niz…

BAŞ­KAN – Evet, ikaz gör­dük; ku­su­ra bak­ma­yın.

Bir­le­şi­me 5 da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

**Ka­pan­ma Sa­ati: 16.10**

**YE­DİN­Cİ OTU­RUM**

**Açıl­ma Sa­ati: 16.15**

**BAŞ­KAN: Baş­kan Ve­ki­li İs­ma­il ALP­TE­KİN**

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

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 4’ün­cü Bir­le­şi­mi­nin Ye­din­ci Otu­ru­mu­nu açı­yo­rum.

662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın gö­rüş­me­le­ri­ne kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam ede­ce­ğiz.

**VI.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LİF­LE­Rİ İLE KO­MİS­YON­LAR­DAN**

**GE­LEN Dİ­ĞER İŞ­LER (Devam)**

*3.- To­hum­cu­luk Ka­nu­nu Ta­sa­rısı ile Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/822) (S. Sa­yı­sı: 662) (Devam)*

BAŞ­KAN - Ko­mis­yon ve Hükûmet ye­rin­de.

Ta­sa­rı­nın 3’ün­cü mad­de­si üze­rin­de­ki ikin­ci öner­ge­nin oy­la­ma­sın­da ka­rar ye­ter sa­yı­sı bu­lu­na­ma­mış­tı.

Hükûmet ve Ko­mis­yo­nun ka­tıl­ma­dı­ğı öner­ge­yi tek­rar oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­rar ye­ter sa­yı­sı var­dır; ka­bul edil­me­miş­tir.

Şim­di, bi­rin­ci öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı To­hum­cu­luk Ya­sa Ta­sa­rı­sı­nın 3 ün­cü mad­de­si­nin (a), (e) ve (o) bent­le­ri­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­rim.

Meh­met Meh­di Eker

Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı

a) Alt Bir­lik: Fa­ali­yet ko­nu­la­rı­na gö­re bit­ki ıs­lah­çı­la­rı, to­hum sa­na­yi­ci­le­ri ve üre­ti­ci­le­ri, fi­de üre­ti­ci­le­ri, fi­dan üre­ti­ci­le­ri, to­hum ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri, to­hum da­ğı­tı­cı­la­rı, süs bit­ki­le­ri üre­ti­ci­le­ri ve to­hum­cu­luk­la il­gi­li ko­nu­lar­da iş­ti­gal eden ger­çek ve­ya tü­zel­ki­şi­ler ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan tü­zel­ki­şi­li­ğe sa­hip, ka­mu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de mes­lek ku­ru­lu­şu­nu,

e) Çe­şit: Bir ve­ya bir­den faz­la ge­no­ti­pin bir­leş­me­sin­den or­ta­ya çı­kan ve ken­di­ne has özel­lik­ler­le ta­nım­la­nan, sö­zü edi­len özel­lik­ler­den en az bi­riy­le di­ğer her­han­gi bir bit­ki gru­bun­dan ay­rı­lan, de­ğiş­mek­si­zin ço­ğal­tıl­ma­ya uy­gun­lu­ğu ba­kı­mın­dan bir bü­tün olan, bo­ta­nik tak­so­no­mi için­de yer alan ge­ne­tik ya­pı­yı,

o) Tes­cil: Yurt için­de ve­ya yurt dı­şın­da ıs­lah edi­len ve­ya bu­lu­nan ve ge­liş­ti­ri­len bit­ki çe­şit­le­ri­nin fark­lı, yek­ne­sak ve du­rul­muş ol­du­ğu­nun ve/ve­ya bi­yo­lo­jik ve tek­no­lo­jik özel­lik­le­ri ile has­ta­lık ve za­rar­lı­la­ra da­ya­nık­lı­lı­ğı­nın ve ta­rım­sal de­ğer­le­ri­nin tes­pit edi­le­rek kü­tü­ğe kay­de­dil­me­si­ni,

BAŞ­KAN – Ko­mis­yon ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Olum­lu gö­rüş­le tak­di­re bı­ra­kı­yo­ruz Sa­yın Baş­ka­nım.

BAŞ­KAN – Hükûmet ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tı­lı­yo­ruz Sa­yın Baş­ka­nım.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum:

Ge­rek­çe:

Ül­ke­miz­de to­hum­luk­la­rın ti­ca­re­tin­de, to­hum­luk üre­ti­ci­le­ri­nin ya­nı sı­ra to­hum da­ğı­tı­mı­nı ger­çek­leş­ti­ren­ler de önem­li gö­rev üst­len­mek­te­dir­ler. Bu gö­re­vi üst­le­nen to­hum da­ğı­tı­cı­la­rı­nın, bu ka­nun kap­sa­mın­da oluş­tu­ru­la­cak alt bir­lik­te bir mes­lek ör­gü­tü ola­rak yer al­ma­la­rı­nın ge­rek­li ol­du­ğu dü­şü­nül­müş­tür.

Ulus­la­ra­ra­sı Ye­ni Bit­ki Çe­şit­le­ri Bir­li­ği (UPOV) ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ve ulus­la­ra­ra­sı ka­bul gör­müş ta­nım esas alın­mış­tır.

Bu ka­nun kap­sa­mın­da ya­pı­lan tes­cil iş­lem­le­rin­de ye­ni­lik şar­tı aran­maz. Ay­rı­ca, çe­şit tes­ci­lin­de bit­ki grup­la­rı­na gö­re fark­lı test­ler ya­pıl­dı­ğın­dan, uy­gu­la­ma­da zor­luk­lar­la kar­şı­laş­ma­mak için tes­cil ta­nı­mın­da de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı­na ih­ti­yaç du­yul­muş­tur.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­miş­tir.

3’ün­cü mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­miş­tir.

4’ün­cü mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

İKİN­Cİ BÖ­LÜM

To­hum­luk­la­rın Kay­dı, Üre­ti­mi, Ser­ti­fi­kas­yo­nu, Ti­ca­re­ti ve Pi­ya­sa De­ne­ti­mi

Ka­yıt al­tı­na al­ma

MADDE 4. -

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de mil­let­ve­kil­le­ri ta­ra­fın­dan ve­ril­miş 2 öner­ge ile Hükûmet ta­ra­fın­dan ve­ril­miş 1 öner­ge­yi sı­ra­sıy­la oku­ta­ca­ğım; son­ra, bu öner­ge­le­ri ay­kı­rı­lık sı­ra­sı­na gö­re iş­le­me ala­ca­ğım.

Bi­rin­ci öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı To­hum­cu­luk Ya­sa Ta­sa­rı­sı­nın 4 ün­cü mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı­nın aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­rim.

Meh­met Meh­di Eker

Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı

“Is­lah edil­miş çe­şit­ler fark­lı­lık, yek­ne­sak­lık ve du­rul­muş­luk ve/ve­ya bi­yo­lo­jik, tek­no­lo­jik özel­lik­le­ri ile ta­rım­sal de­ğer­le­ri be­lir­len­mek su­re­tiy­le; ge­ne­tik kay­nak­lar ise mor­fo­lo­jik ve/ve­ya mo­le­kü­ler ka­rak­te­ri­zas­yo­nu ya­pı­la­rak ka­yıt al­tı­na alı­nır. Süs bit­ki­le­ri ile çi­çek to­hum­la­rın­da ka­yıt şar­tı aran­maz.”

BAŞ­KAN – Di­ğer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 4 ün­cü mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Se­zai Ön­der | Şev­ket Arz | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu |
|  | Sam­sun | Trab­zon | İs­tan­bul |
|  | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can | Ah­met Yıl­maz­ka­ya |
|  | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın | Ga­zi­an­tep |
|  | Ati­la Emek | Os­man Kap­tan | İ. Sa­mi Tan­doğ­du |
|  | An­tal­ya | An­tal­ya | Or­du |

Ka­yıt al­tı­na al­ma

Mad­de 4. - Bit­ki çe­şit­le­ri­nin tes­ci­li, üre­tim iz­ni ve stan­dart to­hum­luk çe­şit kay­dı ile ge­ne­tik kay­nak­la­rın kü­tü­ğe kay­de­dil­me­si Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ya­pı­lır.

Is­lah edil­miş çe­şit­ler; fark­lı­lık, yek­ne­sak­lık ve du­rul­muş­luk ve/ve­ya bi­yo­lo­jik, tek­no­lo­jik özel­lik­le­ri ile ta­rım­sal de­ğer­le­ri be­lir­len­mek su­re­tiy­le; ge­ne­tik kay­nak­lar ise mor­fo­lo­jik ve/ve­ya mo­le­kü­ler ka­rak­te­ri­zas­yo­nu ya­pı­la­rak ka­yıt al­tı­na alı­nır.

Ta­rım­sal bit­ki tür­le­ri­ne ait çe­şit­le­rin; ka­yıt­la il­gi­li iş­lem­le­ri, de­vam­lı­lı­ğın sağ­lan­ma­sı, ka­ta­log oluş­tu­rul­ma­sı ile il­gi­li usul ve esas­lar yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Ay­rı­ca tes­cil, üre­tim iz­ni ve stan­dart to­hum­luk çe­şit kay­dı ile il­gi­li hu­sus­lar bit­ki grup­la­rı­na gö­re yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

BAŞ­KAN – Üçün­cü ve son öner­ge­yi oku­tup, en ay­kı­rı öner­ge ol­du­ğu için iş­le­me ala­ca­ğım:

Öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 4 ün­cü mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sam­sun | Trab­zon | İs­tan­bul |
|  | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can | Ah­met Yıl­maz­ka­ya |
|  | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın | Ga­zi­an­tep |
|  | Ati­la Emek | Os­man Kap­tan | İ. Sa­mi Tan­doğ­du |
|  | An­tal­ya | An­tal­ya | Or­du |

Ka­yıt al­tı­na al­ma

Mad­de 4. - Bit­ki çe­şit­le­ri­nin tes­ci­li, üre­tim iz­ni ve stan­dart to­hum­luk çe­şit kay­dı ile ge­ne­tik kay­nak­la­rın kü­tü­ğe kay­de­dil­me­si Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ya­pı­lır.

Is­lah edil­miş çe­şit­ler; fark­lı­lık, yek­ne­sak­lık ve du­rul­muş­luk ve/ve­ya bi­yo­lo­jik, tek­no­lo­jik özel­lik­le­ri ile ta­rım­sal de­ğer­le­ri be­lir­len­mek su­re­tiy­le; ge­ne­tik kay­nak­lar ise mor­fo­lo­jik ve/ve­ya mo­le­kü­ler ka­rak­te­ri­zas­yo­nu ya­pı­la­rak ka­yıt al­tı­na alı­nır.

Ta­rım­sal bit­ki tür­le­ri­ne ait çe­şit­le­rin; ka­yıt al­tı­na alın­ma­sı, kü­tük­te ka­lış sü­re­si, ka­yıt al­tı­na al­ma­nın ye­ni­len­me­si, kü­tük­ten si­lin­me­si, de­vam­lı­lı­ğın sağ­lan­ma­sı, ka­ta­log oluş­tu­rul­ma­sı ile il­gi­li usul ve esas­lar yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Ay­rı­ca tes­cil, üre­tim iz­ni ve stan­dart to­hum­luk çe­şit kay­dı ile il­gi­li hu­sus­lar bit­ki grup­la­rı­na gö­re yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

BAŞ­KAN – Sa­yın Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tı­la­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Hükûmet ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Sa­yın Ön­der, bu­yu­run.

İL­YAS SE­ZAİ ÖN­DER (Sam­sun) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı To­hum­cu­luk Ya­sa­sı’nın 4’ün­cü mad­de­si­nin üçün­cü fık­ra­sıy­la il­gi­li ola­rak ver­miş ol­du­ğu­muz de­ği­şik­lik öner­ge­si ko­nu­sun­da gö­rüş­le­ri­mi arz ede­ce­ğim; Yü­ce He­ye­ti­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, ta­bii, ko­nu, To­hum­cu­luk Ya­sa­sı olun­ca, ta­rım­dan bah­set­me­mek ol­maz. Ta­rım­dan bah­se­di­lin­ce de, tem­sil­ci­si bu­lun­du­ğum Sam­sun’un için­de bu­lun­du­ğu du­rum­dan bah­set­me­mek ol­maz di­ye dü­şü­nü­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, Sam­sun, bir za­man­lar nü­fu­su­nun yüz­de 25’inin tü­tün­le iş­ti­gal et­ti­ği bir şe­hir­di; ama, 87’den son­ra baş­la­yan bir sü­reç için­de ma­ale­sef Türk tü­tü­nü­nü öl­dür­dük, bü­yük hol­ding­le­re tes­lim et­tik ve bu sa­yı bu­gün ol­duk­ça düş­tü. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de na­sıl 583 bin ai­le bu­gün iti­ba­riy­le 285 bi­ne düş­müş­se, Sam­sun’da da bu sa­yı 100 bin­ler ci­va­rı­na düş­tü.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, tü­tün­den vaz­geç­tik, fın­dık ko­nu­sun­da ar­ka­daş­la­rı­mız ko­nu­şu­yor­lar; ben de bir ke­li­me ko­nuş­mak is­ti­yo­rum fın­dık ko­nu­sun­da. Ma­ale­sef, İk­ti­da­rın yan­lış tu­tu­mu so­nu­cu, fın­dık alay ko­nu­su ol­du. Bu­gün Sam­sun’da çı­kan bir ma­hallî ga­ze­te­de şöy­le bir ha­ber var; di­yor ki: “Fın­dı­ğın ka­bu­ğu fın­dı­ğın için­den da­ha faz­la pa­ra edi­yor.” Ma­ale­sef, fın­dı­ğı o ha­le ge­tir­dik.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, yi­ne, bu­gün, kay­na­ğı İh­las Ha­ber Ajan­sı olan ve Sam­sun’un ta­rım­dan do­la­yı için­de bu­lun­du­ğu du­ru­mu an­la­tan bir ha­ber­den siz­le­re kı­sa­ca bah­set­mek is­ti­yo­rum. Tür­ki­ye’de gay­ri sa­fi mil­li ha­sı­la­dan yüz­de 1,41’le en dü­şük pa­yı alan Sam­sun’da il­çe­ler sos­yo­eko­no­mik ge­liş­miş­lik açı­sın­dan de­vam­lı ge­ri­ye gi­di­yor. Şöy­le di­yor de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım: Ve­zir­köp­rü, Hav­za ve Ter­me il­çe­le­ri­nin bü­yük oran­da ge­ri­le­me­si üzün­tü ve­ri­ci­dir. Bu üç il­çe­nin ta­rım ağır­lık­lı ol­du­ğu dü­şü­nül­dü­ğün­de, ge­ri­le­me­nin se­be­bi de or­ta­ya çık­tı. 1996’da ül­ke ge­ne­lin­de 330’un­cu sı­ra­da bu­lu­nan Ve­zir­köp­rü 710’un­cu sı­ra­ya ge­ri­le­ye­rek ha­yal kı­rık­lı­ğı­na ne­den ol­du. Ve­zir­köp­rü’yü, 225’in­ci­lik­ten 523’ün­cü­lü­ğe ge­ri­le­yen Hav­za, 240’ın­cı­lık­tan 436’ncı sı­ra­ya ge­ri­le­yen Ter­me iz­le­di.”

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, şim­di, ik­ti­dar mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rı­mız hak­lı ola­rak olay­la­rı ken­di za­vi­ye­le­rin­den ele alı­yor­lar, pem­be tab­lo­lar çi­zi­yor­lar; ama, o pem­be tab­lo­lar bi­zim için­de bu­lun­du­ğu­muz, özel­lik­le be­nim tem­sil­ci­si bu­lun­du­ğum Sam­sun’da yok de­ğer­li ar­ka­daş­lar. Sam­sun’un mer­kez il­çe­si da­hi, bu­lun­mak­ta ol­du­ğu 15’in­ci sı­ra­dan, il­çe­ler için­de­ki sı­ra­la­ma­da 35’in­ci sı­ra­la­ra düş­tü. Sam­sun gi­bi ta­rım ağır­lık­lı olan il­ler­de bu sa­yı­nın, de­vam­lı, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de o il­le­rin ge­ri­ye düş­tü­ğü ve bu­na bir ted­bir alın­ma­sı ge­rek­ti­ği dü­şü­nül­me­li­dir.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, Sam­sun’da çel­tik ko­nu­sun­da sı­kın­tı var, ay­çi­çe­ği ko­nu­sun­da sı­kın­tı var. Fın­dık ko­nu­sun­da­ki sı­kın­tı­yı ay­lar­dır izah et­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Fın­dık ko­nu­suy­la il­gi­li biz böl­ge mil­let­ve­kil­le­ri ola­rak dört de­fa Ka­ra­de­niz böl­ge­si­ne git­tik. Bu­ra­da fın­dık ko­nu­sun­da ko­nu­şan çok ar­ka­daş­la­rı­mız­dan o ko­nu­yu çok da­ha iyi bi­li­yo­ruz. Üre­ti­ci­nin bu­gün için­de bu­lun­du­ğu sı­kın­tı­yı çok iyi an­lı­yo­ruz; çün­kü, çe­şit­li böl­ge­ler­de, 20’nin üze­rin­de böl­ge­de fın­dık ko­nu­sun­da de­fa­lar­ca top­lan­tı yap­tık, dert din­le­dik. Fın­dık be­nim ili­mi de il­gi­len­di­ri­yor.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı.)

BAŞ­KAN – Efen­dim, son cüm­le­le­ri­ni­zi ri­ca ede­yim.

İL­YAS SE­ZAİ ÖN­DER (De­vam­la) – Sam­sun’da 60 bin ton fın­dık üre­ti­li­yor de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, yıl­da. Ter­me, Çar­şam­ba, On­do­kuz­ma­yıs, Tek­ke­köy, Sa­lı­pa­za­rı, Ay­va­cık il­çe­le­ri­miz­de yıl­da 60 bin ton fın­dık üre­ti­li­yor. Üre­ti­ci­nin bu so­run­la­rı­nı bi­ze an­lat­ma fır­sa­tı ve­re­cek­si­niz.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, ya­ni, bi­ze ko­nuş­ma hak­kı ve­re­cek­si­niz, gö­re­vi­mi­zi yap­ma imkânı ve­re­cek­si­niz. Mu­ha­le­fe­te kar­şı sı­nır­sız güç kul­lan­ma eği­li­min­de­si­niz. Bu­nu yap­ma­yın, hu­zu­ru lüt­fen boz­ma­yın.

Yü­ce He­ye­ti­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Ön­der.

Ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­me­miş­tir.

Di­ğer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın 4 ün­cü mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

İ. Sa­mi Tan­doğ­du (Or­du) ve ar­ka­daş­la­rı

Ka­yıt al­tı­na al­ma

Mad­de 4 - Bit­ki çe­şit­le­ri­nin tes­ci­li, üre­tim iz­ni ve stan­dart to­hum­luk çe­şit kay­dı ile ge­ne­tik kay­nak­la­rın kü­tü­ğe kay­de­dil­me­si Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ya­pı­lır.

Is­lah edil­miş çe­şit­ler; fark­lı­lık, yek­ne­sak­lık ve du­rul­muş­luk ve/ve­ya bi­yo­lo­jik, tek­no­lo­jik özel­lik­le­ri ile ta­rım­sal de­ğer­le­ri be­lir­len­mek su­re­tiy­le; ge­ne­tik kay­nak­lar ise mor­fo­lo­jik ve/ve­ya mo­le­kü­ler ka­rak­te­ri­zas­yo­nu ya­pı­la­rak ka­yıt al­tı­na alı­nır.

Ta­rım­sal bit­ki tür­le­ri­ne ait çe­şit­le­rin; ka­yıt­la il­gi­li iş­lem­le­ri, de­vam­lı­lı­ğın sağ­lan­ma­sı, ka­ta­log oluş­tu­rul­ma­sı ile il­gi­li usul ve esas­lar yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Ay­rı­ca tes­cil, üre­tim iz­ni ve stan­dart to­hum­luk çe­şit kay­dı ile il­gi­li hu­sus­lar bit­ki grup­la­rı­na gö­re yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

BAŞ­KAN – Sa­yın Ko­mis­yon ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet?..

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Ka­tıl­mı­yor­su­nuz…

Öner­ge sa­hi­bi ola­rak Sa­yın Tan­doğ­du söz is­te­miş­ler­dir.

Bu­yu­run Sa­yın Tan­doğ­du.

İ. SA­Mİ TAN­DOĞ­DU (Or­du) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım…

Sa­yın Baş­kan, sü­re ola­rak 5 + 3 is­ti­yo­rum müm­kün­se; çün­kü, iki önem­li ko­nu­ya de­ği­ne­ce­ğim. Fın­dı­ğın bu­gün­kü gün­dem­de bit­me­si için ko­nuş­ma­la­rı­mın ta­ma­ma er­me­si ge­re­kir. O ne­den­le, şu an­da­ki To­hum­cu­luk Ya­sa­sı gö­rüş­me­sin­de ta­rı­mın ba­şı, ba­ba­sı, ta­rı­mın pet­ro­lü, ta­rı­mın al­tı­nı, ta­rı­mın her şe­yi olan fın­dı­ğı ko­nuş­ma­dan bu­ra­dan geç­mek müm­kün de­ğil. Bil­has­sa Ka­ra­de­niz’in şu an­ki mağ­du­ri­ye­tin­de, Ka­ra­de­niz’in şu an­da eko­no­mik sa­vaş ver­di­ği, eko­no­mik bu­na­lım içe­ri­sin­de ya­şa­dı­ğı yer­de fın­dı­ğı ko­nuş­ma­mak müm­kün de­ğil.

Şim­di, Sa­yın Ba­ka­nım bu­ra­day­ken, iki ta­ne öne­riy­le ge­le­ce­ğim. Bi­rin­ci­si, don fe­la­ke­tin­den, dev­let­ten, fın­dık köy­lü­sü­nün ala­ca­ğı olan 252 tril­yon li­ra pa­ra­yı, ar­tı, bir 252 tril­yon li­ra da­ha ve­ril­se, 500 tril­yon li­ray­la fın­dı­ğın arz faz­la­sı öden­miş ol­sa, bu­gün, fın­dık pi­ya­sa­da 6 mil­yon li­ray­dı. Yan­lış mı söy­lü­yo­rum doğ­ru mu söy­lü­yo­rum Sa­yın Ba­ka­nım? Ya­ni, sev­gi­li ar­ka­daş­la­rım, 500 tril­yon li­ra pa­ra ve­ril­miş ol­say­dı FİS­KO­BİR­LİK’e ve­ya­hut da Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si­ne, bu­gün, fın­dık 5,5-6 mil­yon li­ray­dı.

Söy­lü­yo­rum; arz edi­yor, “pa­ra­mız yok” di­yor­lar, “dev­le­tin pa­ra­sı­nı peş­keş çe­ke­me­yiz” di­yor­lar, “dev­let bat­ma­sın, par­tim bat­sın” di­ye­bi­len çok fe­dakâr bir Baş­ba­kan var. Ben, o Baş­ba­ka­na, bu­ra­dan, ses­le­ni­yo­rum. İ. Me­lih Gök­çek An­ka­ra’da ağaç di­ki­yor ar­ka­daş­lar, 400 tril­yon li­ra pa­ra ve­ri­yor. Bu dev­let, An­ka­ra Be­le­di­ye­sin­den fa­kir mi?!

KE­MAL SAĞ (Ada­na) – Tek­rar sö­kü­yor!..

İ. SA­Mİ TAN­DOĞ­DU (De­vam­la) – Lüt­fen… Eğer, bu 500 tril­yon li­ra pa­ra 8 mil­yon in­sa­nın mağ­du­ri­ye­ti­ni kal­dı­ra­cak­sa, yok ede­cek­se, bu pa­ra­nın ve­ril­me­si la­zım. Bu pa­ra­nın ve­ril­me­si için, da­ha ev­vel­ki ala­cak­la­rı olan… Mev­lüt Bey, Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­şım gö­zü­me ba­kı­yor, “Ma­lat­ya­lı­la­rın ka­yı­sı­dan 32 tril­yon li­ra ala­ca­ğı var” di­yor.

FE­RİT MEV­LÜT AS­LA­NOĞ­LU (Ma­lat­ya) – 35 tril­yon, 35…

İ. SA­Mİ TAN­DOĞ­DU (De­vam­la) – 35 tril­yon. Onu da, bu ara­da, Sa­yın Ba­ka­nım­dan ta­lep edi­yo­ruz, ri­ca edi­yo­ruz.

Şim­di, efen­dim, fın­dı­ğın arz faz­la­sı­nın bi­ti­miy­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­mı­zı şu­ra­da bir an­lat­mak is­ti­yo­rum. Ben İran’a git­ti­ğim­de, arz faz­la­sı fıs­tı­ğı na­sıl bi­tir­dik­le­ri­ni ba­na an­lat­tı­lar. İran’da ve ba­zı ül­ke­ler­de ba­zı ürün­ler, önem­li ürün­ler millî ürün ol­muş­tur. Ben de fın­dı­ğın millî ürün ol­ma­sı ve dev­let ik­ra­mı­na gir­me­si için ka­nun tek­li­fi ver­dim. Baş­ta Ka­ra­de­niz mil­let­ve­kil­le­ri ol­mak üze­re tüm Mec­lis­te­ki ar­ka­daş­la­rım­dan bu ka­nu­na des­tek is­ti­yo­rum.

Pe­ki, ora­da, ay­nen İran’da ol­du­ğu gi­bi, her­han­gi bir dev­let pro­to­ko­lün­de ve­ya­hut da her­han­gi bir mi­sa­fir­ha­ne­de, git­ti­ği­miz­de bi­ze ve­ri­len şey, önü­mü­ze bir pet su, bir kâse içe­ri­sin­de de fıs­tık ve­ri­li­yor. Kar­şı­mız­da­ki baş­ba­kan ve­ya­hut da tu­rizm ba­ka­nı ve­ya­hut da sağ­lık ba­ka­nı 15’in­ci sa­ni­ye­den son­ra fıs­tık­tan bi­rer ta­ne ye­me­ye baş­lı­yor ve biz, ora­da 20 ki­şi, 20 da­ki­ka­lık bir ko­nuş­ma es­na­sın­da tam 3,5 ki­lo fıs­tık tü­ket­mi­şiz.

Sev­gi­li ar­ka­daş­lar, dev­let, bu­nu, dev­let ik­ra­mı ha­li­ne ge­tir­di­ği za­man, çay, kah­ve ye­ri­ne fın­dık ik­ram edil­di­ğin­de arz faz­la­sı fın­dı­ğın bi­te­ce­ği­ni gö­rü­yor. Bu­nun en gü­zel ör­ne­ği­ni, bun­dan bir ay ev­vel kı­zı­mın dü­ğü­nün­de nikâh şe­ke­ri da­ğı­tıl­ma­sı is­ten­di­ğin­de ben er­kek ta­ra­fı­na de­dim ki, fın­dık da­ğı­ta­cak­sı­nız ve fın­dı­ğı -bu şe­kil­de- nikâh şe­ke­ri ha­li­ne ge­ti­re­rek da­ğıt­tır­dım. Ne ka­dar fın­dık da­ğıt­tım bi­li­yor mu­su­nuz: 50 ki­lo iç fın­dık, 50 ki­lo iç fın­dık 100 ki­lo ka­buk­lu fın­dık ya­par. Or­du vi­la­ye­tin­de üç ay içe­ri­sin­de ev­le­nen­le­rin sa­yı­sı­nı tes­pit et­ti­ğim­de -be­le­di­ye­den is­te­di­ğim­de- 2.799 ki­şi Ha­zi­ran-Tem­muz-Ağus­tos ayın­da ev­len­miş; bu­na bü­tün se­ne­yi koy­du­ğu­muz za­man 3.500 ya­par. Bir yıl­da Or­du vi­la­ye­tin­de­ki dü­ğün­ler­de fın­dık tü­ke­ti­mi ne olur? 175 ton olur. Tür­ki­ye ge­ne­li­ne bu­nu yay­dı­ğı­mız za­man, 81 vi­la­ye­te, 125 bin ton fın­dık ya­par; bu, arz faz­la­sı için çok bü­yük bir gi­der­dir. Eğer bu­nun içe­ri­si­ne, bi­raz ev­vel, AK Par­ti­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­şı­mın söy­le­di­ği gi­bi, “kar­de­şim fın­dık ye­me­ye­ce­ğim” di­yor­san, yal­nız Ka­ra­de­niz­li­ler ço­cuk­la­rı­na dü­ğün­le­rin­de fın­dı­ğı nikâh şe­ke­ri ola­rak ik­ram eder­ler­se, har­ca­ya­cak­la­rı fın­dık mik­ta­rı 85 bin ton­dur.

Sev­gi­li ar­ka­daş­la­rım, fın­dı­ğın arz faz­la­sı ola­yı­nı ka­bul et­mem müm­kün de­ğil. Bir de, or­ta­lık­ta ya­yı­lan, yi­ne tah­mi­ni­me gö­re, dev­le­tin, dün­ya ge­ne­lin­de­ki yüz­de 80 fın­dık sar­fi­ya­tı­nı eli­miz­de tut­tu­ğu­muz bu ül­ke­ye… Bir ki­şi ge­ti­ril­miş­ti bu fın­dı­ğın ba­şı­na, Ka­buk­lu Ye­miş­ler Kon­fe­de­ras­yon Baş­ka­nı ol­du­ğu­nu söy­le­yen ve…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

İ. SA­Mİ TAN­DOĞ­DU (De­vam­la) – Sa­yın Baş­kan, 5+3 de­miş­tim.

BAŞ­KAN – Efen­dim?

İ. SA­Mİ TAN­DOĞ­DU (De­vam­la) – 5+3…Te­şek­kür ede­rim.

Sa­yın Zap­su’nun em­rin­den, Sa­yın Zap­su’nun zim­me­tin­den bu fın­dı­ğı kur­tar­dı­ğı­mız za­man, bu fın­dık, de­ğe­rin­de fi­yat bu­la­cak­tır; ama, aba al­tın­dan so­pa gös­te­ri­li­yor. De­ni­yor ki: Ar­jan­tin’de, Şi­li’de, Ame­ri­ka’nın di­ğer yer­le­rin­de, Av­ru­pa’nın çok yer­le­rin­de ye­ni­den fın­dık ek­ti­ri­le­cek ve bu fın­dık­la da, bi­zim ta­le­bi­miz aza­la­cak.

Ar­ka­daş­lar, Ce­na­bı Al­lah, Or­du ile Fat­sa’nın top­ra­ğı­nı fın­dık için ya­rat­mış. Ora­da­ki fın­dı­ğın lez­ze­ti­nin hiç­bir ül­ke­de ol­ma­sı müm­kün de­ğil. Onun ta­dı­nı çi­ko­la­ta­ya hiç­bir ül­ke­nin fın­dı­ğı ver­mez. Lüt­fen, bu ko­nu üze­rin­de has­sa­si­yet­le dur­ma­nı­zı is­ti­yo­rum. Bu oran için özel bir ürün­dür. O ora­nı, Tan­rı’nın ver­di­ği bir ni­met­tir. Onun için, on­la­rı ye­tiş­ti­ren, on­la­rı aş ka­bul eden o böl­ge­nin in­san­la­rı­nı mağ­dur et­me­me gö­re­vi de Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ne düş­müş­tür. Bu Mec­lis­te, bu kür­sü­de bu fın­dı­ğın hak­kı­nı, hu­ku­ku­nu sa­vun­mak bi­zim gö­re­vi­miz­dir. Bu gö­re­vi en­gel­le­mek is­te­yen ar­ka­daş­la­rı­mız da hüs­ra­na uğ­ra­ya­cak­lar­dır.

Ben siz­den bir şey da­ha is­ti­yo­rum; Ka­ra­de­niz mil­let­ve­kil­le­rin­den ve Sa­yın Baş­ba­ka­nım­dan da: İc­ra­atın İçe­ri­sin­de prog­ram­lar ya­pı­yor­su­nuz; lüt­fen, bu prog­ra­mı fın­dık üze­ri­ne ya­pın da, o böl­ge­nin na­sıl küs­kün­lü­ğü­nü, na­sıl dar­gın­lı­ğı­nı gö­re­cek­si­niz. Ben siz­den bu­nu has­sa­ten is­ti­yor, he­pi­ni­ze say­gı­lar, sev­gi­ler su­nu­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­ruz Sa­yın Tan­doğ­du.

Ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­me­miş­tir.

Üçün­cü öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı To­hum­cu­luk Ya­sa Ta­sa­rı­sı­nın 4 ün­cü mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı­nın aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­rim.

Meh­met Meh­di Eker

Ta­rım ve Kö­yiş­le­ri Ba­ka­nı

“Is­lah edil­miş çe­şit­ler fark­lı­lık, yek­ne­sak­lık ve du­rul­muş­luk ve/ve­ya bi­yo­lo­jik, tek­no­lo­jik özel­lik­le­ri ile ta­rım­sal de­ğer­le­ri be­lir­len­mek su­re­tiy­le; ge­ne­tik kay­nak­lar ise mor­fo­lo­jik ve/ve­ya mo­le­kü­ler ka­rak­te­ri­zas­yo­nu ya­pı­la­rak ka­yıt al­tı­na alı­nır. Süs bit­ki­le­ri ile çi­çek to­hum­la­rın­da ka­yıt şar­tı aran­maz.”

BAŞ­KAN – Sa­yın Ko­mis­yon?..

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Olum­lu gö­rüş­le tak­di­re bı­ra­kı­yo­ruz Sa­yın Baş­ka­nım.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet?..

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tı­lı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum.

Ge­rek­çe:

To­hum­cu­luk sek­tö­rü ge­liş­miş ül­ke­ler­de­ki uy­gu­la­ma­la­ra pa­ra­lel ola­rak, süs bit­ki­le­ri ve çi­çek to­hum­la­rı üre­tim ve­ya ço­ğal­tı­mı ser­ti­fi­kas­yon sis­te­mi için­de yü­rü­tül­me­di­ğin­den ka­yıt al­tı­na alın­ma zo­run­lu­lu­ğu­nun kal­dı­rıl­ma­sı dü­şü­nül­müş­tür. Ay­rı­ca, 5042 sa­yı­lı Ye­ni Bit­ki Çe­şit­le­ri­ne Ait Is­lah­çı Hak­la­rı­nın Ko­run­ma­sı­na İliş­kin Ka­nun kap­sa­mın­da ka­yıt al­tı­na alın­ma­sı müm­kün ol­du­ğun­dan ve bu sek­tör­de çe­şit­ler sü­rek­li ve hız­lı bir şe­kil­de de­ğiş­ti­ğin­den bu mad­de ta­dil edil­miş­tir.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­miz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­miş­tir.

Mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Mad­de ka­bul edil­miş­tir.

5’in­ci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

To­hum­luk üre­ti­mi

MADDE 5-

BAŞ­KAN – İç Tü­zük’ün 91’in­ci mad­de­si­ne gö­re, 2 öner­ge var­dır; bu öner­ge­le­ri, ge­liş sı­ra­sı­na gö­re oku­ta­ca­ğım, ay­kı­rı­lık du­ru­mu­na gö­re de iş­le­me ala­ca­ğım.

İlk öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 5 in­ci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yük­sel Çor­ba­cı­oğ­lu | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can |
|  | Art­vin | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın |
|  | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu | Ah­met Yıl­maz­ka­ya | Ati­la Emek |
|  | İs­tan­bul | Ga­zi­an­tep | An­tal­ya |
|  |  | Os­man Kap­tan |  |
|  |  | An­tal­ya |  |

“To­hum­luk üre­ti­mi

Mad­de 5- Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan, bit­ki­sel ve ta­rım­sal özel­lik­le­ri be­lir­le­ne­rek sa­de­ce ka­yıt al­tı­na alı­nan çe­şit­le­re ait to­hum­luk­la­rın üre­ti­mi­ne izin ve­ri­lir.

To­hum­luk­la­rın ye­tiş­ti­ri­le­ce­ği özel üre­tim alan­la­rı­nın özel­lik­le­ri ile sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de to­hum­luk üre­ti­mi ya­pan ve bit­ki­sel ürün ye­tiş­ti­ren ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­rin uy­ma­sı ge­re­ken hu­sus­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Özel üre­tim alan­la­rı­nın sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de, Ba­kan­lık­ça izin ve­ril­me­yen to­hum­luk ve­ya bit­ki­sel ürün ye­tiş­ti­ri­le­mez.

To­hum­cu­luk sek­tö­rü, yurt için­de ya­tı­rım yap­mak kay­dıy­la, Av­ru­pa Bir­li­ği stan­dart­la­rın­da ve ulus­la­ra­ra­sı re­ka­be­te uy­gun bir şe­kil­de ge­liş­me­si ama­cıy­la Ba­kan­lık­ça be­lir­le­ne­cek teş­vik ve des­tek­ler­den ya­rar­lan­dı­rı­lır. Des­tek­le­me usul ve esas­la­rı, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik ile dü­zen­le­nir.”

BAŞ­KAN – İkin­ci öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 5 in­ci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yük­sel Çor­ba­cı­oğ­lu | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can |
|  | Art­vin | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın |
|  | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu | Ah­met Yıl­maz­ka­ya | Ati­la Emek |
|  | İs­tan­bul | Ga­zi­an­tep | An­tal­ya |
|  |  | Os­man Kap­tan |  |
|  |  | An­tal­ya |  |

“To­hum­luk üre­ti­mi

Mad­de 5- Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan, bit­ki­sel ve ta­rım­sal özel­lik­le­ri be­lir­le­ne­rek sa­de­ce ka­yıt al­tı­na alı­nan çe­şit­le­re ait to­hum­luk­la­rın üre­ti­mi­ne izin ve­ri­lir.

To­hum­luk­la­rın ye­tiş­ti­ri­le­ce­ği özel üre­tim alan­la­rı­nın özel­lik­le­ri ile sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de to­hum­luk üre­ti­mi ya­pan ve bit­ki­sel ürün ye­tiş­ti­ren ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­rin uy­ma­sı ge­re­ken hu­sus­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Özel üre­tim alan­la­rı­nın sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de, Ba­kan­lık­ça izin ve­ril­me­yen to­hum­luk ve­ya bit­ki­sel ürün ye­tiş­ti­ri­le­mez.

To­hum­cu­luk sek­tö­rü, yurt için­de ya­tı­rım yap­mak kay­dıy­la, Av­ru­pa Bir­li­ği stan­dart­la­rın­da ve ulus­la­ra­ra­sı re­ka­be­te uy­gun bir şe­kil­de ge­liş­me­si ama­cıy­la Ba­kan­lık­ça be­lir­le­ne­cek teş­vik ve des­tek­ler­den ya­rar­lan­dı­rı­lır. Des­tek­le­me usul ve esas­la­rı, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­la­cak teb­liğ ile dü­zen­le­nir.”

BAŞ­KAN – En ay­kı­rı olan bu öner­ge­yi iş­le­me alı­yo­rum.

Sa­yın Ko­mis­yon, ka­tı­lı­yor mu­su­nuz?..

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet, Ka­tı­lı­yor mu­su­nuz?

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­yi…

YÜK­SEL ÇOR­BA­CI­OĞ­LU (Art­vin) – Ko­nu­şa­ca­ğım efen­dim.

BAŞ­KAN – Sa­yın Çor­ba­cı­oğ­lu, bu­yu­run. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

YÜK­SEL ÇOR­BA­CI­OĞ­LU (Art­vin) – Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Baş­kan. Yü­ce Mec­li­si say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Ön­ce­lik­le, 1963 yı­lın­dan son­ra ge­li­şen olay­lar kar­şı­sın­da dün­ya ta­rı­mı­nın Tür­ki­ye’de­ki so­run­la­rı­na da ce­vap ver­mek açı­sın­dan böy­le bir ya­sa ta­sa­rı­sı­nın dü­zen­len­me­si­ne ih­ti­yaç var­dı; an­cak, bu ha­liy­le dü­zen­len­me­si doğ­ru ol­mu­yor. Ben, bir tek prob­le­mi­ni söy­le­ye­yim. To­hum­cu­luk ala­nın­da hiç­bir ön­lem al­ma­dan, ya­ban­cı ser­ma­ye­nin kar­şı­sın­da yer­li ser­ma­ye­yi ta­ma­men dış­la­yan ve to­hum­cu­luk sek­tö­rü­nün ya­ban­cı ser­ma­ye­nin ve­ya ya­ban­cı şir­ket­le­rin eli­ne geç­me­si­ne fır­sat ve­ren bir ya­sa. Bu ko­nu­da bir ön­lem alın­ma­mış. Bu­nun, ta­bii, bu ya­sa­la­şır­sa, ile­ri­de acı­sı­nı hep be­ra­ber ya­şa­ya­ca­ğız.

Ta­bii, bu­ra­da, sa­de­ce to­hum­cu­luk sek­tö­rün­de yer­li ser­ma­ye­yi ko­ru­mu­yo­ruz der­ken, biz, to­hum­cu­lu­ğun il­gi ala­nın­da olan çift­çi­le­ri­mi­zi de -AKP İk­ti­da­rı ola­rak söy­lü­yo­rum- ko­ru­mu­yo­ruz. Ya­ni, han­gi ta­ra­fa dö­ner­sek bir so­run­la kar­şı­la­şı­yo­ruz. Üzüm üre­ti­ci­sin­den ay­çi­çe­ği üre­ti­ci­si­ne, fın­dık üre­ti­ci­sin­den na­ren­ci­ye üre­ti­ci­si­ne, çay üre­ti­ci­si­ne ka­dar, her ta­raf­ta so­run var.

Be­nim ilim­de de, özel­lik­le, ya­pı­lan ta­rım­lar­da ağır­lık­lı ola­rak, çay fa­ali­ye­ti ya­pıl­mak­ta, fın­dık ta­rı­mı da ya­pıl­mak­ta­dır; an­cak, bu çay ko­nu­sun­da bir şey söy­le­mek is­te­rim. 22 Ey­lül gü­nü, Sa­yın Baş­ba­kan, Ri­ze’dey­ken, bir söz söy­le­miş, bu, ba­sı­na yan­sı­dı 23 Ey­lül­de: “Ben, faz­la çay ala­rak, de­ni­ze dö­ke­rek, ye­ti­min hak­kı­nı kim­se­ye ye­dirt­mem.” Ya­ni, bak­tı­ğı­nız­da, çok, böy­le, mert­çe söy­le­nen bir söz gi­bi, si­ya­set­çi bu­nu na­sıl söy­ler gi­bi, bir söz gi­bi al­gı­la­nı­yor. Bu­nu söy­lü­yor­su­nuz bir Baş­ba­kan ola­rak, on­dan son­ra dö­nüp gi­di­yor­su­nuz. Ya­ni, bu­nu söy­le­ye­rek so­run çö­zül­dü mü? So­run ora­da du­ru­yor. Faz­la çay al­mak­la bu so­ru­nu çö­ze­mez­si­niz. Bu so­ru­nun te­me­lin­de, ka­çak çay so­ru­nu­nu çöz­mek ya­tı­yor. Siz, eğer ka­çak çay so­ru­nu­nu çö­zer­se­niz, bu so­ru­nu da çöz­müş olur­su­nuz. Tür­ki­ye’de, son yıl­lar­da, onu söy­le­ye­yim -ya­ni bel­li bir sü­re­dir bu so­ru­nu ya­şı­yo­ruz- yak­la­şık, ra­kam ola­rak ve­re­mi­yo­rum; ama, sa­tıl­ma­yan ça­yı­mı­za, yer­li ça­ya bak­tı­ğı­mız­da o kar­şı­lı­ğı­nı bu­lur­su­nuz, 40 bin ton ci­va­rın­da, ya­sal ola­rak gi­ren ve bü­yük kıs­mı ka­çak ola­rak ge­len çay ne­de­niy­le bu so­run var. Ben, Baş­ba­kan­dan, faz­la ça­yı alıp da va­tan­da­şa pa­ra ver­me­si­ni is­te­mi­yo­rum. Ben, Sa­yın Baş­ba­kan­dan, ka­çak ça­yın yur­da gi­ri­şi­ni en­gel­le­me­si­ni is­ti­yo­rum. Bu­nu ya­par­sak ne ola­cak? Eğer, çay gir­mez­se, Tür­ki­ye’nin üret­ti­ği çay mik­ta­rı, tü­ke­ti­miy­le za­ten denk ge­li­yor.

Ba­kın, Ka­ra­de­niz’de, çay böl­ge­sin­de 312 ta­ne, özel sek­tö­rün iri­li ufak­lı fab­ri­ka­sı var. Bu­nun kaç ta­ne­si ka­pa­lı bi­li­yor mu­su­nuz? Ya­rı­sı ka­pa­lı; şu an­da 169 ta­ne­si üre­ti­me de­vam edi­yor, ya­rı­sı ka­pan­dı. Ne­den? Al­dı­ğı ça­yı sa­ta­ma­dı, sa­tıp pa­ra­sı­nı üre­ti­ci­ye öde­ye­me­di, hem ken­di mağ­dur ol­du ve özel­lik­le üre­ti­ci mağ­dur ol­du. Ne­den? Çün­kü, pi­ya­sa­ya gi­ren ka­çak çay yü­zün­den. Şim­di, dev­le­tin so­rum­lu­lu­ğu, Sa­yın Baş­ba­ka­nın so­rum­lu­lu­ğu, üs­te­lik de Ri­ze­li Baş­ba­ka­nın so­rum­lu­lu­ğu bu­ra­da gün­de­me ge­li­yor. Siz, ka­çak ça­yın yur­da gi­ri­şi­ni ön­le­ye­cek­si­niz. Efen­dim, ya­pa­mı­yo­rum der­se­niz, o za­man, ik­ti­dar gö­re­vi­ni de yü­rüt­me­ye ça­lış­ma­yın. Bü­tün so­run bu de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri. Ben, Sa­yın Baş­ba­ka­nın, Ri­ze­li ol­ma­sı ne­de­niy­le so­ru­nu bil­di­ği­ni sa­nı­yor­dum; ama, bu açık­la­ma­la­rın­dan son­ra, çay so­ru­nu­nu bil­me­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum, o ne­den­le bu uya­rı gö­re­vi­mi yap­mak du­ru­mun­da kal­dım. Eğer, çay so­ru­nu­na da, fın­dık so­ru­nu­na da, üzüm so­ru­nu­na da, na­ren­ci­ye so­ru­nu­na da, Sa­yın Baş­ba­kan ve bu İk­ti­dar sa­hip çı­kar­sa, bu­nun çö­zül­me­ye­cek bir ta­ra­fı yok. Fın­dık­ta, 1 mil­yar do­lar yak­la­şık bir kay­ba uğ­ra­ya­ca­ğız. Ba­kın, 1 mil­yar do­lar, ne üre­ti­ci­nin ne tüc­ca­rın, hiç kim­se­nin kay­bı de­ğil. Bu 1 mil­yar do­lar Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin kay­bı. 2005 yı­lın­da 2 mil­yar do­lar­lık ih­ra­cat yap­tık, 2006’da 1 mil­yar do­lar ih­ra­cat ya­pa­ca­ğız. 2 mil­yar do­lar ih­ra­ca­tı han­gi fi­yat­lar­la yap­tık? 7 mil­yon li­ray­la yap­tık. De­mek ki olu­yor­muş, bir prob­lem yok. Şim­di, bu­nun bir so­rum­lu­su ol­ma­sı la­zım de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Bu­yu­run efen­dim, ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yın.

YÜK­SEL ÇOR­BA­CI­OĞ­LU (De­vam­la) – Bi­ti­ri­yo­rum Sa­yın Baş­kan.

Bu­nun so­rum­lu­su da, ne mu­ha­le­fet par­ti­si­dir ne üre­ti­ci­dir ne va­tan­daş­tır, do­ğal ola­rak, İk­ti­dar Par­ti­si­dir.

Siz­le­ri tek­rar so­rum­lu­lu­ğu­nu­za da­vet edi­yo­rum, çift­çi­ye bir ba­ba gi­bi sa­hip çık­ma­nı­zı di­li­yo­rum.

He­pi­ni­ze sev­gi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­ruz Sa­yın Çor­ba­cı­oğ­lu.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, “ka­bul et­me­yen­ler” di­ye so­ru­yo­rum.

FE­RİT MEV­LÜT AS­LA­NOĞ­LU (Ma­lat­ya) – Kal­dır­mı­yor­lar Sa­yın Baş­kan. Ka­bul edi­yor­lar!..

ÖMER ABU­ŞOĞ­LU (Ga­zi­an­tep) – Ka­tı­lım­cı de­mok­ra­si yok ül­ke­de. Ka­tıl­mı­yor kim­se!..

BAŞ­KAN – Öner­ge ka­bul edil­me­miş­tir.

Bi­rin­ci öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın 5 in­ci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

Yük­sel Çor­ba­cı­oğ­lu (Art­vin) ve ar­ka­daş­la­rı

“To­hum­luk üre­ti­mi

Mad­de 5- Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan, bit­ki­sel ve ta­rım­sal özel­lik­le­ri be­lir­le­ne­rek sa­de­ce ka­yıt al­tı­na alı­nan çe­şit­le­re ait to­hum­luk­la­rın üre­ti­mi­ne izin ve­ri­lir.

To­hum­luk­la­rın ye­tiş­ti­ri­le­ce­ği özel üre­tim alan­la­rı­nın özel­lik­le­ri ile sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de to­hum­luk üre­ti­mi ya­pan ve bit­ki­sel ürün ye­tiş­ti­ren ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­rin uy­ma­sı ge­re­ken hu­sus­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Özel üre­tim alan­la­rı­nın sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de, Ba­kan­lık­ça izin ve­ril­me­yen to­hum­luk ve­ya bit­ki­sel ürün ye­tiş­ti­ri­le­mez.

To­hum­cu­luk sek­tö­rü, yurt için­de ya­tı­rım yap­mak kay­dıy­la, Av­ru­pa Bir­li­ği stan­dart­la­rın­da ve ulus­la­ra­ra­sı re­ka­be­te uy­gun bir şe­kil­de ge­liş­me­si ama­cıy­la Ba­kan­lık­ça be­lir­le­ne­cek teş­vik ve des­tek­ler­den ya­rar­lan­dı­rı­lır. Des­tek­le­me usul ve esas­la­rı, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik ile dü­zen­le­nir.”

BAŞ­KAN – Sa­yın Ko­mis­yon ka­tı­lı­yor mu?..

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­si­ni oku­tu­yo­rum:

Ge­rek­çe: Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın 5 in­ci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sın­da yer alan “hu­sus­lar yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir” iba­re­si “hu­sus­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir” şek­lin­de, dör­dün­cü fık­ra­sın­da yer alan “çı­ka­rı­la­cak teb­liğ ile dü­zen­le­nir” iba­re­si “çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik ile dü­zen­le­nir” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­me­miş­tir.

Mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Mad­de ka­bul edil­miş­tir.

6’ncı mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

To­hum­luk ser­ti­fi­kas­yo­nu

MAD­DE 6.-

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, mad­de üze­rin­de öner­ge­ler var­dır. İç Tü­zük’ün 91’in­ci mad­de­si­ne gö­re, ge­liş sı­ra­sı­na gö­re ilk 2 öner­ge­yi oku­ta­ca­ğım, son­ra bu öner­ge­le­ri ay­kı­rı­lık sı­ra­sı­na gö­re iş­le­me ala­ca­ğım.

İlk öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 6 ncı mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu |
|  | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın | İs­tan­bul |
|  | Ah­met Yıl­maz­ka­ya | Ati­la Emek | Os­man Kap­tan |
|  | Ga­zi­an­tep | An­tal­ya | An­tal­ya |
|  | Ufuk Öz­kan | Hü­se­yin Ba­yın­dır |  |
|  | Ma­ni­sa | Kır­şe­hir |  |

To­hum­luk ser­ti­fi­kas­yo­nu

Mad­de 6.- Yurt için­de üre­ti­len, 4’ün­cü mad­de­ye gö­re tes­cil edi­len ve­ya üre­tim iz­ni ve­ri­len çe­şit­ler­den, to­hum­luk sı­nıf­la­rı­na gö­re ye­tiş­ti­ri­len ve üre­ti­len to­hum­luk­lar, ser­ti­fi­kas­yon iş­le­mi­ne ta­bi tu­tu­lur.

Tar­la ve la­bo­ra­tu­var kon­trol­le­ri ya­pı­la­rak, to­hum­luk stan­dart­la­rı­na uy­gun ola­rak ser­ti­fi­ka­lan­dı­rı­lan to­hum­luk­lar, usu­lü­ne gö­re am­ba­laj­la­na­rak eti­ket­le­nir.

To­hum­luk ser­ti­fi­kas­yon esas­la­rı ile bit­ki grup­la­rı­na gö­re am­ba­laj­la­ma ve eti­ket­le­me­de uyu­la­cak hu­sus­lar, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

BAŞ­KAN – İkin­ci öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 6 ncı mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu |
|  | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın | İs­tan­bul |
|  | Ah­met Yıl­maz­ka­ya | Ati­la Emek | Os­man Kap­tan |
|  | Ga­zi­an­tep | An­tal­ya | An­tal­ya |
|  | Ufuk Öz­kan | Hü­se­yin Ba­yın­dır |  |
|  | Ma­ni­sa | Kır­şe­hir |  |

To­hum­luk ser­ti­fi­kas­yo­nu

Mad­de 6- Yurt için­de üre­ti­len, 4 ün­cü mad­de­ye gö­re tes­cil edi­len ve­ya üre­tim iz­ni ve­ri­len çe­şit­ler­den, to­hum­luk sı­nıf­la­rı­na gö­re ye­tiş­ti­ri­len ve üre­ti­len to­hum­luk­lar, ser­ti­fi­kas­yon iş­le­mi­ne ta­bi tu­tu­lur.

Tar­la ve la­bo­ra­tu­var kon­trol­le­ri ya­pı­la­rak, to­hum­luk stan­dart­la­rı­na uy­gun ola­rak ser­ti­fi­ka­lan­dı­rı­lan to­hum­luk­lar, usu­lü­ne gö­re am­ba­laj­la­na­rak eti­ket­le­nir.

To­hum­luk ser­ti­fi­kas­yon esas­la­rı ile am­ba­laj­la­ma ve eti­ket­le­me­de uyu­la­cak hu­sus­lar, bit­ki grup­la­rı­na gö­re Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

BAŞ­KAN – Bu öner­ge mad­de­ye en ay­kı­rı öner­ge ol­du­ğun­dan iş­le­me alı­yo­rum ve Sa­yın Ko­mis­yo­na so­ru­yo­rum: Öner­ge­ye ka­tı­lı­yor mu­su­nuz?

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­ka­nım.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet, ka­tı­lı­yor mu­su­nuz?

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Sa­yın Ba­yın­dır, bu­yu­run. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

HÜ­SE­YİN BA­YIN­DIR (Kır­şe­hir) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Yü­ce He­ye­ti­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Ben, ik­ti­da­ra gel­di­ği­niz 3 Ka­sım 2002’de­ki çift­çi­nin du­ru­mu ile bu­gün­kü du­rum ara­sın­da kı­sa bir de­ğer­le­me ya­pa­ca­ğım.

Sa­yın Ba­kan, siz ik­ti­da­ra ge­lip de o kol­tu­ğa otur­du­ğu­nuz gün, Türk çift­çi­si ma­zo­tu­nu 1.100 li­ra­ya alı­yor, buğ­da­yı­nı 400 li­ra­ya sa­tı­yor, DAB güb­re­si­ni 220 li­ra­dan alı­yor­du. Bu­gün, ara­dan dört yıl geç­ti, dört yıl­dır par­lak dö­ne­mi­niz ge­lip geç­ti; dört yıl­dır köy­lü­nün, çift­çi­nin üze­rin­den si­lin­dir gi­bi geç­ti­niz ve 1.100 li­ra­ya mal olan ma­zot, bu­gün 2.500 li­ra, 220 li­ra­ya al­dı­ğı güb­re­nin to­nu 700 li­ra ve buğ­da­yı 400 li­ra­ya ve­rir­ken bu­gün buğ­da­yın fi­ya­tı 280, 290 ve 300 li­ra. Bu­nun ne­re­sin­de çift­çi­ye ver­di­ği­niz kat­kı, bu­nun ne­re­sin­de yok­sul köy­lü­ye ver­di­ği­niz ola­nak?! As­la!... Si­zin eko­no­mi an­la­yı­şı­nız­da çift­çi di­ye, köy­lü di­ye bir der­di­niz fi­lan yok. Kö­ye gi­der­di­niz, git­mez­di­niz onu fi­lan bil­mem; Türk çift­çi­si mi­sa­fir­per­ver­dir, ka­pı­sı­nı açar, o yok­sul ha­liy­le si­zi do­yu­rur, ya­ni, si­zin ya­pa­ma­dı­ğı­nı­zı ya­par on­lar.

Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mız te­le­viz­yon­la­ra çık­tı, hu­bu­bat fi­yat­la­rı­nı açık­la­ya­cak, ken­di­ne has o eda­sıy­la, o gör­kem­li ha­liy­le Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mız müj­de ve­ri­yor ve di­yor ki çift­çi­ye: “Buğ­da­ya 35 ku­ruş prim ve­re­ce­ğim, ar­pa­ya 25 ku­ruş prim ve­re­ce­ğim.” Sa­yın Ba­kan da ya­nın­da. Sa­yın Ba­kan, ne­re­de?!. Ne­re­de, bu ver­di­ği­niz prim söz­le­ri?!. Al­dat­ma­cay­sa, hal­kı al­dat­ma­yın. Eğer ver­di­ği­niz sö­zü tu­ta­cak­sa­nız, bi­raz son­ra çı­kın bu­ra­ya, prim­le­ri ne za­man öde­ye­ce­ği­ni­zi açık açık söy­le­yin; söy­le­yin ki, biz de an­la­ya­lım.

Bir şey da­ha söy­le­ye­yim:: Bu Hükûme­tin uy­gu­la­dı­ğı eko­no­mi­nin adı­nı dü­şü­nü­yo­rum, bi­len­le­re so­ru­yo­rum, da­ha iyi bi­len­le­re so­ru­yo­rum, ki­tap­tan def­ter­den araş­tı­rı­yo­rum; yok öy­le bir isim; böy­le bir eko­no­mi adı yok. Ben bul­dum şim­di, bu eko­no­mi­nin adı “üçkâğıt eko­no­mi­si”, bu­nun baş mi­ma­rı da Sa­yın Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan; fa­iz, dö­viz ve bor­sa… Onun dı­şın­da, in­san yok mu? Si­zi ran­ti­ye­ci­ler si­zi!.. Si­zi bu hal­kın oyu­nu alıp da, on­lar­dan ya­na gö­rü­nüp de ta­ki­ye ya­pan­lar si­zi!.. Si­zi bi­raz ev­vel bu­ra­da inan­ma­dı­ğı­nı­za “evet” de­yip, “ha­yır” de­yip ka­ta­kul­li­ye ge­ti­ren ka­ta­kul­li­ci­ler si­zi!.. Ama, bir şey söy­le­ye­yim; bu iş bit­ti…

BAY­RAM ÖZ­ÇE­LİK (Bur­dur) – Sen Par­ti­ni an­lat; ne ya­pa­cak­sın, on­la­rı an­lat.

HÜ­SE­YİN BA­YIN­DIR (De­vam­la) – Bak, Sa­yın Mil­let­ve­ki­lim, ben Par­ti­mi an­la­ta­ca­ğım.

BAY­RAM ÖZ­ÇE­LİK (Bur­dur) – An­la­ta­maz­sın…

HÜ­SE­YİN BA­YIN­DIR (De­vam­la) – El­bet­te an­la­ta­ca­ğım. Bak, ben si­ze bir şey söy­le­ye­yim mi -te­şek­kür ede­rim sa­na- ey Türk çift­çi­si, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ik­ti­da­rın­da, as­la, biz, bun­lar gi­bi yap­ma şan­sı­na sa­hip de­ği­liz.

ASIM AY­KAN (Trab­zon) – Fın­dı­ğa ne ver­di­niz, fın­dı­ğa?

HÜ­SE­YİN BA­YIN­DIR (De­vam­la) – Bı­ra­kın şim­di; o be­nim işim de­ğil.

ŞEV­KET ARZ (Trab­zon) – Sen ne ver­din, sen? Sen ne ver­din fın­dı­ğa Trab­zon’da? 6,5’tan 2,5’a in­dir­di­niz.

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Ha­ti­be mü­da­ha­le et­me­ye­lim.

Bu­yu­run efen­dim, siz Ge­nel Ku­ru­la hi­tap edin.

HÜ­SE­YİN BA­YIN­DIR (De­vam­la) – Biz, çift­çi­nin kul­lan­dı­ğı Özel Tü­ke­tim Ver­gi­si­ni kal­dı­ra­ca­ğız, al­ma­ya­ca­ğız. Çift­çi­nin kul­lan­dı­ğı elek­trik­ten alı­nan KDV’yi yüz­de 1’e in­di­re­ce­ğiz. Güb­re­nin üze­rin­den al­dı­ğı­nız KDV’yi yüz­de 1’e in­di­re­ce­ğiz. Çift­çi­nin elek­trik borç­la­rı­nı ye­ni­den ya­pı­lan­dı­ra­rak, borç fa­iz­le­ri­ni si­le­ce­ğiz ve öde­me­le­ri fa­iz­siz ola­rak beş yı­la ya­ya­ca­ğız. Ta­rı­mı as­la ser­best pi­ya­sa ko­şul­la­rı­na bı­rak­ma­ya­ca­ğız. Dı­şa­rı­dan em­po­ze edi­len IMF ve Dün­ya Ban­ka­sı po­li­ti­ka­la­rı­nı de­ğil, ih­ti­yaç du­yu­lan doğ­ru ta­rım po­li­ti­ka­la­rı­nı üre­te­ce­ğiz. Biz çift­çi­ye ku­cak aça­ca­ğız. Biz çift­çiy­le bir­lik­te, on­la­rın alın te­ri­nin, eme­ği­nin kar­şı­lı­ğı­nı ve­re­ce­ğiz.

Ge­çen yıl pan­ca­ra da ko­ta koy­du­nuz. Ya­hu, Sa­yın Ba­kan, ben, açık­ça söy­lü­yo­rum, ce­za­sı var­sa çek­me­ye ha­zı­rım. Sa­yın Ba­kan, si­zin vic­da­nı­nız­dan be­nim şüp­hem var. Ki­me kar­şı? Çift­çi­ye kar­şı. Ge­çen yıl -ya, ne­re­de gö­rül­müş- çift­çi­nin alın te­ri­nin, pan­ca­rı­nın fi­ya­tı­nı yüz­de 12 ka­dar dü­şür­dü­nüz. Bu na­sıl an­la­yış?!

BAY­RAM ÖZ­ÇE­LİK (Bur­dur) – Ta­rım Ba­ka­nı­na ait de­ğil ki o, Sa­na­yi Ba­ka­nı­na ait.

HÜ­SE­YİN BA­YIN­DIR (De­vam­la) – Bı­ra­kın şim­di, bı­ra­kın şim­di; on­lar, on­lar… Ba­kın, ben, si­ze bir şey söy­le­ye­yim: Sa­yın Ve­ki­lim, me­rak et­me, biz, si­zin ba­kan­la­rı­nı­zı ço­rap­la­rın­dan ta­nı­rız; on­la­rın kart­vi­zit­le­ri ço­rap­la­rın­da ya­zı­lı, me­rak et­me­yin. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sa­yın Ba­kan, Kır­şe­hir’de, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, 5 bi­ne ya­kın çift­çi ic­ra ta­ki­bin­de; ar­tık, ic­ra so­nuç­lan­dı ağır ce­za­da yar­gı­lan­ma­ya baş­la­dı­lar…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın Ba­yın­dır, ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yın lüt­fen.

HÜ­SE­YİN BA­YIN­DIR (De­vam­la) – Şim­di, çift­çi ne­re­de Sa­yın Ba­kan; ar­tık, köy­le­re fi­lan git­me­ni­ze ge­rek kal­ma­dı. Ba­kın, ba­na ge­len yüz­ler­ce ka­rar­dan bir ta­ne­si­ni oku­yo­rum; ağır ce­za mah­ke­me­si­nin ka­ra­rı: “Türk mil­le­ti adı­na ka­rar; ge­re­ği dü­şü­nül­dü…” Bu çift­çi Ki­lim­li kö­yün­de “adı­mı ver” de­di­ği için ve­ri­yo­rum, Mus­ta­fa Ka­ya. Onun eşi­nin, ço­cuk­la­rı­nın, ec­da­dı­nın se­la­mı var Sa­yın Ba­ka­nım si­ze, bil­miş olun.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, açık ve se­çik ve net: Çift­çi ve ta­rım ko­nu­sun­da hiç ama hiç­bir şey yap­ma­dı­nız, yap­ma şan­sı­nız fi­lan da yok; çün­kü, si­zin bes­len­di­ği­niz kay­nak­lar fark­lı. Si­zin der­di­niz oy alır­ken­di, şim­di, on­lar de­ğil, şim­di, siz zen­gin­le­ri se­ver­si­niz. Biz, siz­le­ri ta­nı­dık ar­tık; tak­ke düş­tü, ke­li­niz gö­rün­dü. Si­zi ve Ba­ka­nı ön­ce vic­da­nı­nı­za, on­dan son­ra da aziz Türk çift­çi­si­ne ha­va­le edi­yo­rum, bü­tün Ge­nel Ku­ru­lu da say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Ba­yın­dır.

Ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­me­miş­tir.

Di­ğer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 6 ncı mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

A. Ke­mal De­ve­ci­ler (Ba­lı­ke­sir) ve ar­ka­daş­la­rı

To­hum­luk ser­ti­fi­kas­yo­nu

Mad­de 6- Yurt için­de üre­ti­len, 4 ün­cü mad­de­ye gö­re tes­cil edi­len ve­ya üre­tim iz­ni ve­ri­len çe­şit­ler­den, to­hum­luk sı­nıf­la­rı­na gö­re ye­tiş­ti­ri­len ve üre­ti­len to­hum­luk­lar, ser­ti­fi­kas­yon iş­le­mi­ne ta­bi tu­tu­lur.

Tar­la ve la­bo­ra­tu­var kon­trol­le­ri ya­pı­la­rak, to­hum­luk stan­dart­la­rı­na uy­gun ola­rak ser­ti­fi­ka­lan­dı­rı­lan to­hum­luk­lar, usu­lü­ne gö­re am­ba­laj­la­na­rak eti­ket­le­nir.

To­hum­luk ser­ti­fi­kas­yon esas­la­rı ile bit­ki grup­la­rı­na gö­re am­ba­laj­la­ma ve eti­ket­le­me­de uyu­la­cak hu­sus­lar, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

BAŞ­KAN – Sa­yın Ko­mis­yon ka­tı­lı­yor mu?..

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet ka­tı­lı­yor mu?..

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum:

Ge­rek­çe:

Ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 6 ncı mad­de­si­nin son fık­ra­sın­da yer alan “To­hum­luk ser­ti­fi­kas­yon esas­la­rı ile am­ba­laj­la­ma ve eti­ket­le­me­de uyu­la­cak hu­sus­lar, bit­ki grup­la­rı­na gö­re yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir” şek­lin­de­ki cüm­le, “to­hum­luk ser­ti­fi­kas­yon esas­la­rı ile bit­ki grup­la­rı­na gö­re am­ba­laj­la­ma ve eti­ket­le­me­de uyu­la­cak hu­sus­lar, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­me­miş­tir.

Mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Mad­de ka­bul edil­miş­tir.

7’nci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

To­hum­luk ti­ca­re­ti

MAD­DE 7-

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de öner­ge­ler var­dır.

İç Tü­zük’ün 91’in­ci mad­de­si­ne gö­re, ge­liş sı­ra­sı­na gö­re 2 iki öner­ge­yi oku­ta­ca­ğım, son­ra, bu öner­ge­le­ri ay­kı­rı­lık sı­ra­sı­na gö­re iş­le­me ala­ca­ğım.

İlk öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 7 nci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | Ufuk Öz­kan | M. Me­sut Özak­can |
|  | Ba­lı­ke­sir | Ma­ni­sa | Ay­dın |
|  | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu | Os­man Kap­tan | Ah­met Yıl­maz­ka­ya |
|  | İs­tan­bul | An­tal­ya | Ga­zi­an­tep |
|  | Ati­la Emek | Ra­sim Ça­kır |  |
|  | An­tal­ya | Edir­ne |  |

To­hum­luk ti­ca­re­ti

Mad­de 7.- Yurt için­de sa­de­ce ka­yıt al­tı­na alın­mış çe­şit­le­re ait to­hum­luk­la­rın ti­ca­re­ti­ne izin ve­ri­lir.

Bu to­hum­luk­lar, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan be­lir­len­miş ni­te­lik ve stan­dart­la­ra uy­gun, ser­ti­fi­ka­lı ve­ya kü­tü­ğe kay­de­dil­mek üze­re ka­bul edil­miş ve­ya stan­dart to­hum­luk ola­rak am­ba­laj­lı ve eti­ket­li ola­rak ti­ca­re­te arz edi­lir.

To­hum­luk­la­rın it­hal edil­me­si ve ih­ra­cı Ba­kan­lı­ğın iz­ni­ne ta­bi­dir. İt­hal edi­le­cek to­hum­luk­lar­da yurt içi stan­dart­la­ra uy­gun ol­ma şar­tı ara­nır. To­hum­luk it­ha­la­tı ve ih­ra­ca­tı­na iliş­kin usul ve esas­lar, il­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın gö­rüş­le­ri­ne da­ya­na­rak Ba­kan­lık­ça be­lir­le­nir.

BAŞ­KAN – Di­ğer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum ve bu öner­ge­yi iş­le­me ala­ca­ğım.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 7 nci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ufuk Öz­kan | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can |
|  | Ma­ni­sa | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın |
|  | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu | Ah­met Yıl­maz­ka­ya | Ra­sim Ça­kır |
|  | İs­tan­bul | Ga­zi­an­tep | Edir­ne |
|  | Os­man Kap­tan | Ati­la Emek |  |
|  | An­tal­ya | An­tal­ya |  |

To­hum­luk ti­ca­re­ti

Mad­de 7.- Yurt için­de sa­de­ce ka­yıt al­tı­na alın­mış çe­şit­le­re ait to­hum­luk­la­rın ti­ca­re­ti­ne izin ve­ri­lir.

Bu to­hum­luk­lar, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan be­lir­len­miş ni­te­lik ve stan­dart­la­ra uy­gun, ser­ti­fi­ka­lı ve­ya kü­tü­ğe kay­de­dil­mek üze­re ka­bul edil­miş ve­ya stan­dart to­hum­luk ola­rak am­ba­laj­lı ve eti­ket­li ola­rak ti­ca­re­te arz edi­lir.

To­hum­luk­la­rın it­hal edil­me­si ve ih­ra­cı Ba­kan­lı­ğın ya­zı­lı iz­ni­ne tâbi­dir. İt­hal edi­le­cek to­hum­luk­lar­da yurt içi stan­dart­la­ra uy­gun ol­ma şar­tı ara­nır. To­hum­luk it­ha­la­tı ve ih­ra­ca­tı­na iliş­kin usul ve esas­lar, il­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın gö­rüş­le­ri alı­na­rak Ba­kan­lık­ça be­lir­le­nir.

BAŞ­KAN – Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Hükûmet ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) - Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Öner­ge üze­rin­de Sa­yın Ça­kır gö­rüş­le­ri­ni açık­la­ya­cak. Sa­yın Ça­kır, bu­yu­run. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım; he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Sa­yın Baş­kan, To­hum­cu­luk Ya­sa­sı baş­la­dı­ğı an­da, Yü­ce Mec­lis­te, Ge­nel Ku­rul­da, hiç­bi­ri­mi­zin tas­vip et­me­di­ği bir­ta­kım hoş ol­ma­yan olay­la­rı hep bir­lik­te ya­şa­dık.

Tak­dir eder­si­niz ki, biz­le­rin bu ta­le­bi ken­di şah­sı­mız­la il­gi­li de­ğil, tem­sil et­ti­ği­miz, bi­ze gü­ven du­yan, bi­ze oy ve­ren Türk çift­çi­si­nin so­run­la­rı­nı, bir neb­ze ol­sun bu kür­sü­de an­la­ta­bil­me­ye yö­ne­lik­ti. Si­zin şah­sı­nı­za ve he­ye­ti­ni­ze kar­şı en ufak bir say­gı­sız­lık, en ufak bir art ni­yet bes­le­me­di­ği­mi­zi bil­me­ni­zi is­ti­yo­rum. Bu an­lam­da da de­ğer­li hoş­gö­rü­nü­zü say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

İk­ti­dar Par­ti­si mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım bil­me­li­ler ki, bü­yük ik­ti­dar ola­bil­me­nin öl­çü­sü, mu­ha­le­fe­ti ne ka­dar sus­tur­du­ğu, mu­ha­le­fe­tin üze­rin­de ne ka­dar te­rör es­tir­di­ği, mu­ha­le­fe­te ne ka­dar zu­lüm et­ti­ğiy­le öl­çül­mez. Eğer bü­yük ik­ti­dar ol­mak is­ti­yor­sa­nız, o za­man, mu­ha­le­fe­te ne ka­dar hoş­gö­rüy­le ve an­la­yış­la dav­ran­dı­ğı­nız­la bu öl­çü­lür.

O ba­kım­dan, di­li­yo­rum, bun­dan son­ra­ki Ge­nel Ku­rul­lar­da, bu tür­den na­hoş olay­la­rı ya­şa­ma­mı­za hiç­bir ar­ka­da­şı­mız se­be­bi­yet ver­mez. Eğer, şah­sım ve Gru­bum adı­na da, bir ha­ta­mız var­sa, Yü­ce He­ye­ti­ni­ze ve yö­ne­ti­mi­ni­ze kar­şı, Gru­bum adı­na da özür di­le­rim.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, bu ka­dar gü­rül­tü­nün so­nun­da, be­nim, Edir­ne Mil­let­ve­ki­li ola­rak yap­mak is­te­di­ğim, Edir­ne’de çift­çi­nin ha­sa­dı­nın so­nu olan, ya­ni, son ürün olan, son mah­sul olan çel­tik ha­sa­dı­nın çok kız­gın bir şe­kil­de bu­gün­ler­de ya­pı­lı­yor ol­ma­sıy­dı ve bu ko­nu­da, 5 da­ki­ka, hem He­ye­ti­ni­zi hem Sa­yın Ba­ka­nı uyar­mak ar­zu­su içe­ri­sin­dey­dim.

Sa­yın Ba­kan, Mec­lis Baş­ka­nı­mı­zın açı­lış re­sep­si­yo­nun­da ifa­de et­ti­ği 720 bin li­ra ar­tı 60 ku­ruş prim şek­lin­de Os­man­cık çel­tik fi­ya­tı… O ge­ce, şah­sen be­nim hoş­nut­luk­la kar­şı­la­dı­ğım, ga­li­ba iyi bir şey­ler ola­cak de­di­ğim bir ge­ce ol­du; ama, ma­ale­sef, ha­sat baş­la­yın­ca, har­man baş­la­yın­ca, mal pa­za­ra çı­kın­ca ne­yin ne ol­du­ğu­nu üzü­le­rek gör­dük. Ma­ale­sef, bu­gün, İp­sa­la’da, Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si­nin ver­di­ği en yük­sek fi­yat 620 bin li­ra ve tüc­car­da­ki -tüc­car­da da alı­cı yok- fi­yat da 500-550 bin li­ra. Sa­yın Ba­ka­nın dik­ka­ti­ne su­nu­yo­rum.

Bel­ki İk­ti­da­rı­nı­zın Edir­ne mil­let­ve­kil­le­ri si­ze söy­le­me­ye­bi­lir­ler; ama, ben söy­le­mek is­ti­yo­rum: İp­sa­la’da, Me­riç’te, Uzun­köp­rü’de çel­tik üre­ti­ci­le­ri, ay­nı fın­dık üre­ti­ci­le­ri gi­bi, ey­le­me ha­zır­la­nı­yor­lar Sa­yın Ba­kan. Çok ya­kın­da, eğer bu du­rum dü­zel­til­mez­se, çel­tik üre­ti­ci­le­ri… Çün­kü, çel­tik, mas­raf­lı ve me­şak­kat­li bir iş­tir; o çi­le­yi çe­ken bi­lir, biz­le­rin bil­me­si çok zor­dur. Çel­tik üre­ti­ci­le­ri ey­le­me ha­zır­la­nı­yor­lar. Eğer, Os­man­cık çel­ti­ği­ni 600 bin li­ra­ya sa­tar­sa bu in­san­lar, bu in­san­lar bu kı­şı çı­ka­maz­lar. Ben, Ge­nel Ku­rul­da bu 5 da­ki­ka­yı fır­sat bi­le­rek, Sa­yın Ba­ka­nı, bu ko­nu­da ön­lem al­ma­ya da­vet edi­yo­rum.

Ru­tu­bet 15; 15,1 ise Ofis ma­lı al­mı­yor. Ba­rem 3,5; eğer, ba­re­mi 2, 2,5’a dü­şü­rür­se­niz Sa­yın Ba­kan, bel­ki, o za­man, fi­yat, 690, 700, 710 nok­ta­la­rı­na çı­kar, bel­ki, o za­man, bi­raz ol­sun çel­tik üre­ti­ci­le­ri­nin ıs­tı­ra­bı­nı dü­şü­rü­rüz. Ta­bii ki, siz­ler dün­ya gı­da ko­dek­si­ni esas ala­rak bir­ta­kım ra­kam­lar tes­pit edi­yor­su­nuz; ama, ül­ke ger­çek­le­ri­ni de, lüt­fen, göz önün­de bu­lun­dur­mak mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz.

Bel­ki si­zin mil­let­ve­kil­le­ri­niz bu so­run­la­rı siz­le­re ak­tar­maz­lar; ama, biz, mu­ha­le­fet mil­let­ve­ki­li ola­rak, siz­le­re yar­dım­cı ola­lım, siz­le­re ışık tu­ta­lım dü­şün­ce­siy­le bu so­run­la­rı si­ze ak­ta­rı­yo­rum.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Bu­yu­run, ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yın.

RA­SİM ÇA­KIR (De­vam­la) – Sa­yın Ba­ka­nım, dün Ge­nel Ku­rul­da so­ru­lar kıs­mın­da, si­ze, Ba­kan­lı­ğı­nı­za bir so­ru sor­dum; ama, ma­ale­sef, sor­du­ğum so­ruy­la il­gi­li bir ya­nıt ala­ma­dım. Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız, sor­du­ğum so­ru, Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­ti­fi Ge­nel Mü­dü­rü­nün yap­mış ol­du­ğu bir­ta­kım ic­ra­at­lar­la il­gi­liy­di. Şim­di, o dün­kü so­ru­ma bir iki so­ru da­ha ila­ve ede­rek, di­li­yo­rum, hem dün­kü­nün hem bu­gün­kü­nün ya­nıt­la­rı­nı hem Yü­ce He­ye­te hem de ba­na ve­rir­si­niz.

Ta­rım kre­di ko­ope­ra­ti­fin­de ne­ler olu­yor ve ni­çin olu­yor?

Ta­rım kre­di ko­ope­ra­ti­fi­nin ma­lı olan Gü­ven Si­gor­ta, bir sü­rü gay­ri­men­ku­lü­nü -Ata­köy’de 30 da­ire, Fe­ner­bah­çe’de 2 vil­la, An­ka­ra’da 2 da­ire, Mer­sin Böl­ge­nin tüm var­lı­ğı­nı, İz­mir’de ve Bur­sa’da­ki mal­var­lı­ğı­nı- sat­mış ol­ma­sı­na rağ­men, 2005 yı­lın­da 20 tril­yon li­ra za­rar gös­te­ri­yor. Sa­yın Ba­ka­nım, bu za­rar­dan ha­be­ri­niz var mı; ko­nu­yu in­ce­li­yor mu­su­nuz? Bu za­ra­rın ne­ti­ce­sin­de Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­ti­fi Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Ta­rım Kre­di Ko­ope­ra­ti­fi Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün büt­çe­sin­den bu Gü­ven Si­gor­ta­ya 8 tril­yon li­ra pa­ra nak­le­di­yor. Bu­nu, ben, Sa­yın Ba­ka­nı­ma so­ru­yo­rum: Bu gay­ri­men­kul­le­rin kim­le­re sa­tıl­dı­ğı­nı, han­gi ki­şi ve ku­rum­la­rın bu gay­ri­men­kul­le­ri kaç pa­ra­ya al­dı­ğı­nı bil­mek is­ti­yo­rum. Üs­kü­dar’da de­ğe­ri 250 mil­yar yap­ma­yan bir gay­ri­men­ku­le 3,5 tril­yon bo­ya ba­da­na, ona­rım pa­ra­sı har­ca­nıp har­can­ma­dı­ğı­nı bil­mek is­ti­yo­rum. Bu­nu, ben de­ğil, ta­rım kre­di ko­ope­ra­tif­le­ri­ne üye olan yüz­bin­ler­ce üre­ti­ci bil­mek is­ti­yor.

Bu nok­ta­da, ge­rek Baş­ba­kan­lık De­net­le­me Ku­ru­lu üye­le­ri­ni ge­rek Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ge­rek­se Ba­kan­lı­ğın mü­fet­tiş­le­ri­ni ta­rım kre­di ko­ope­ra­tif­le­rin­de ne­ler olup bit­ti­ğiy­le il­gi­li gö­re­ve da­vet edi­yo­rum.

Sa­yın Baş­ka­nın hoş­gö­rü­sü­ne te­şek­kür ede­rek, Yü­ce He­ye­ti­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­riz Sa­yın Ça­kır.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­miz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­me­miş­tir.

Di­ğer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 7 nci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

Ufuk Öz­kan (Ma­ni­sa) ve ar­ka­daş­la­rı

To­hum­luk ti­ca­re­ti

Mad­de 7.- Yurt için­de sa­de­ce ka­yıt al­tı­na alın­mış çe­şit­le­re ait to­hum­luk­la­rın ti­ca­re­ti­ne izin ve­ri­lir.

Bu to­hum­luk­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan be­lir­len­miş ni­te­lik ve stan­dart­la­ra uy­gun, ser­ti­fi­ka­lı ve­ya kü­tü­ğe kay­de­dil­mek üze­re ka­bul edil­miş ve­ya stan­dart to­hum­luk ola­rak am­ba­laj­lı ve eti­ket­li ola­rak ti­ca­re­te arz edi­lir.

To­hum­luk­la­rın it­hal edil­me­si ve ih­ra­cı Ba­kan­lı­ğın iz­ni­ne ta­bi­dir. İt­hal edi­le­cek to­hum­luk­lar­da yurt içi stan­dart­la­ra uy­gun ol­ma şar­tı ara­nır. To­hum­luk it­ha­la­tı ve ih­ra­ca­tı­na iliş­kin usul ve esas­lar il­gi­li ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın gö­rüş­le­ri­ne da­ya­na­rak Ba­kan­lık­ça be­lir­le­nir.

BAŞ­KAN – Sa­yın Ko­mis­yon ka­tı­lı­yor mu­su­nuz?

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­ka­nım.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet?..

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­ka­nım.

BAŞ­KAN – Sa­yın Baş­kan, ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum:

Ge­rek­çe:

Ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 6 ncı mad­de­si­nin son fık­ra­sın­da yer alan “gö­rüş­le­ri alı­na­rak” iba­re­si “gö­rüş­le­ri­ne da­ya­na­rak” iba­re­siy­le de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­me­miş­tir.

Mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Mad­de ka­bul edil­miş­tir.

8’in­ci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

Pi­ya­sa de­ne­ti­mi

MAD­DE 8. -

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de öner­ge­ler var­dır.

İç Tü­zük’ün 91’in­ci mad­de­si­ne gö­re, ge­liş sı­ra­sı­na gö­re 2 öner­ge­yi oku­ta­ca­ğım, son­ra, bu öner­ge­le­ri ay­kı­rı­lık sı­ra­sı­na gö­re iş­le­me ala­ca­ğım.

İlk öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 8 in­ci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu |
|  | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın | İs­tan­bul |
|  | Ah­met Yıl­maz­ka­ya | Os­man Kap­tan | Ya­vuz Al­tı­no­rak |
|  | Ga­zi­an­tep | An­tal­ya | Kırk­la­re­li |

Pi­ya­sa de­ne­ti­mi

Mad­de 8.- To­hum­luk­la­rı ye­tiş­ti­ren, iş­le­yen ve sa­tı­şa ha­zır­la­yan, da­ğı­tan ve sa­tan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yet­ki­len­di­ri­lir ve de­net­le­nir. Yet­ki­len­dir­me ve de­ne­tim ile il­gi­li usul ve esas­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Ti­ca­re­te arz edi­len to­hum­luk­la­rın stan­dart­la­ra uy­gun­lu­ğu ile eti­ket ve am­ba­laj bil­gi­le­ri­nin doğ­ru­lu­ğu ve il­gi­li di­ğer hu­sus­lar Ba­kan­lık­ça de­net­le­nir.

BAŞ­KAN – İkin­ci öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 8 in­ci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu |
|  | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın | İs­tan­bul |
|  | Ah­met Yıl­maz­ka­ya | Os­man Kap­tan | Ya­vuz Al­tı­no­rak |
|  | Ga­zi­an­tep | An­tal­ya | Kırk­la­re­li |

Pi­ya­sa de­ne­ti­mi

Mad­de 8.- To­hum­luk­la­rı ye­tiş­ti­ren, iş­le­yen ve sa­tı­şa ha­zır­la­yan, da­ğı­tan ve sa­tan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yet­ki­len­di­ri­lir ve de­net­le­nir. Yet­ki­len­dir­me ve de­ne­tim ile il­gi­li usul ve esas­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Ti­ca­re­te arz edi­len to­hum­luk­la­rın stan­dart­la­ra uy­gun­lu­ğu ile eti­ket ve am­ba­laj bil­gi­le­ri­nin doğ­ru­lu­ğu Ba­kan­lık­ça de­net­le­nir.

BAŞ­KAN – Bu öner­ge mad­de­ye en ay­kı­rı öner­ge ol­du­ğun­dan, iş­le­me alı­yo­rum.

Sa­yın Ko­mis­yon öner­ge­ye ka­tı­lı­yor mu­su­nuz?

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­ka­nım.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet, ka­tı­lı­yor mu­su­nuz?..

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­ka­nım.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run Sa­yın Al­tı­no­rak.

YA­VUZ AL­TI­NO­RAK (Kırk­la­re­li) – Sa­yın Baş­kan, çok de­ğer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım; söz­le­ri­me baş­lar­ken her bi­ri­ni­zi, ay­rı ay­rı, say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, bu­gün, çok önem­li bir ka­nun ta­sa­rı­sı­nı gö­rü­şü­yo­ruz. Ne­den önem­li, ön­ce­lik­le onu ifa­de et­mek is­ti­yo­rum.

To­hum­cu­luk, ön­ce­lik­le, ül­ke nü­fu­su­mu­zun ya­rı­sı­nı çok ya­kın­dan il­gi­len­di­ri­yor ve ül­ke nü­fu­su­mu­zun da bir ta­ma­mı­nı do­lay­lı ola­rak il­gi­len­dir­mek­te. Ül­ke­miz, ta­rı­mı dün­ya­da ken­di ken­di­ne ye­ten ye­di ül­ke­den bi­ri­siy­ken, her ge­çen gün, ül­ke­miz, ta­ma­men dı­şa ba­ğım­lı, it­ha­la­ta da­ya­lı bir şe­kil­de, ta­rım ürün­le­ri­ni it­hal et­me­ye de­vam et­mek­te­dir. Ne ya­zık ki, bu­gü­ne ka­dar gel­miş geç­miş bü­tün hükûmet­ler, -dört yıl­dır da ik­ti­dar­da bu­lu­nan AKP Hükûme­ti dö­ne­min­de de, bun­dan ön­ce­ki­ler­de ol­du­ğu gi­bi- it­ha­la­ta da­ya­lı ta­rım ürün­le­riy­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­na de­vam et­miş­ler­dir.

Ben, çok üzü­le­rek ifa­de et­mek is­ti­yo­rum ki, To­hum­cu­luk Ya­sa­sı’nı, bu­gün, uz­laş­ma sağ­lan­ma­dan Par­la­men­to­dan ge­çir­me ça­ba­sın­da olan İk­ti­dar ve İk­ti­dar yet­ki­li­le­ri­nin, böy­le bir ya­sa­yı, da­ha uy­gun bir bi­çim­de, da­ha faz­la za­ma­nı kul­la­na­rak, eni­ne bo­yu­na tar­tı­şa­rak, tüm top­lu­mu­mu­zun, tüm ke­sim­le­ri­ni kap­sa­yan bir bi­çim­de, ül­ke­miz­de to­hum­cu­luk­la iş­ti­gal eden ve ül­ke­mi­ze kat­ma de­ğer ya­rat­ma gay­re­ti içe­ri­sin­de olan fir­ma­la­rı da kap­sa­ya­cak ve on­la­rın da ge­li­şi­mi­ni sağ­la­ya­cak bir bi­çim­de Mec­lis­ten çı­ka­rıl­ma­sı­nın da­ha uy­gun ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, şu ana ka­dar kür­sü­yü kul­lan­ma gay­re­ti içe­ri­sin­de olan İk­ti­dar men­sup­la­rı­nın söz­cü­le­ri ve biz, Mu­ha­le­fet Par­ti­si­nin tem­sil­ci­le­ri, ül­ke­mi­zin bü­tün böl­ge­le­rin­de­ki ta­rı­mın un­sur­la­rı olan bü­tün ürün­le­rin han­gi bi­çim­de so­run ve sı­kın­tı­lar içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nu siz­ler­le pay­laş­ma­ya ça­lış­tık. Ben de, şim­di, siz­le­re, Trak­ya’mı­zın ger­çek­ten çok bü­yük so­run ve sı­kın­tı­lar içe­ri­sin­de ol­du­ğu buğ­day, ay­çi­çe­ği, mı­sır ve ben­ze­ri tüm ürün­ler­le il­gi­li ola­rak, çok kı­sa bi­çim­de siz­ler­le pay­laş­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım.

Ön­ce­lik­le, ya­rın, Al­pul­lu Şe­ker Fab­ri­ka­sı­nın pan­car alım kam­pan­ya­sı açı­la­cak. Ben, bu­ra­dan, Trak­ya pan­car üre­ti­ci­le­ri­ne, kam­pan­ya­la­rı­nın ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum; ama, 400 bin ton/yıl­lık ka­pa­si­te­si olan bir fab­ri­ka­da, yüz­yir­mi gün ça­lı­şan bir fab­ri­ka­nın, bu­gün, ma­ale­sef, ko­ta sis­te­miy­le bir­lik­te, 170 bin ton pan­car üre­tip, sa­de­ce kırk ve kırk­beş gün­lük sü­re içe­ri­sin­de ça­lı­şa­ca­ğı­nı, üzü­le­rek, bu­ra­da, siz­le­re ifa­de et­mek is­ti­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, to­hum­cu­luk, ma­dem bu ka­dar çok önem­li ve çok se­ri bir bi­çim­de Par­la­men­to­nun gün­de­min­den ge­çi­ril­me­ye ça­lı­şı­lı­yor ise… Sa­yın Ba­ka­nı­mın bu­nu özel­lik­le din­le­me­si­ni ri­ca edi­yo­rum. Ger­çi, Ta­rım Ba­ka­nı­mı­zı doğ­ru­dan il­gi­len­dir­mi­yor; ama, to­hum­cu­luk ol­du­ğu için, To­hum­cu­luk Ya­sa­sı’nı da Ta­rım Ba­kan­lı­ğı bu­gün gün­de­mi­mi­ze ta­şı­dı­ğı için, ken­di­si­ni de kıs­men il­gi­len­dir­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Türk Şe­ker Fab­ri­ka­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne bağ­lı Al­pul­lu Şe­ker Fab­ri­ka­sı bün­ye­sin­de bu­lu­nan Sa­rım­sak­lı To­hum Üret­me Çift­li­ği­miz, cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­miz­den bu­gü­ne ka­dar, özel­lik­le buğ­day to­hu­muy­la il­gi­li, ül­ke­mi­ze son de­re­ce bü­yük kat­kı­lar sağ­la­mış ve ül­ke­mi­zin kar­nı­nı do­yu­ra­bi­le­cek, in­san­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ğe da­ha ay­dın­lık ve gü­zel bir bi­çim­de bak­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­le­cek, eko­no­mi­si­ne kat­kı sağ­la­ya­bi­le­cek to­hum üre­ti­mi ya­par­ken, AKP İk­ti­da­rı dö­ne­min­de bu te­sis­ler ka­pa­tıl­ma nok­ta­sı­na ge­ti­ril­miş, en ni­ha­ye­tin­de, Özel­leş­tir­me İda­re­si­ne dev­re­dil­miş ve bu­gün ya­rın, çok fark­lı ar­sa spe­kü­la­tör­le­ri­nin eli­ne ge­çe­cek ko­nu­ma ge­ti­ril­miş­tir.

Ben, Sa­yın Ta­rım Ba­ka­nı­mız­dan, böl­ge­mi­zin ak­ci­ğe­ri olan Sa­rım­sak­lı To­hum Üret­me Çift­li­ği 18 bin dö­nüm ara­zi­si­nin, Ta­rım Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de as­li gö­re­vi­ni yü­rüt­mek üze­re, ya­ni, to­hum üre­ti­mi­nin de bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de­vam et­me­si­ni sağ­la­ya­cak bir bi­çim­de Ta­rım Ba­kan­lı­ğı­na ge­çi­ril­me­si­nin çok da­ha fay­da­lı ve ya­rar­lı ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Bu an­lam­da da kat­kı ve­re­bi­le­ce­ği­ni tah­min edi­yo­rum.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Bu­yu­run efen­dim, ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yın.

YA­VUZ AL­TI­NO­RAK (De­vam­la) – De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, o ka­dar çok ko­nu­şa­cak söz­le­ri­miz, ko­nu­la­rı­mız var ki, za­man yet­mi­yor. Siz­le­rin de… Bu­gün, çok tar­tış­ma­lı bir ça­ba­dan son­ra, bu kür­sü­de­ki ko­nuş­ma hak­kı­mı­zı kıs­men de ol­sa al­dık. Bu ko­nu­da ça­ba gös­te­ren ar­ka­daş­la­rı­mı­za ger­çek­ten te­şek­kür edi­yo­rum. Ama, bu, çok önem­li bir ya­sa ol­ma­sı ha­se­biy­le, bun­la­rın, ger­çek­ten çok de­tay­lı bi­çim­de ko­nu­şul­ma­sı­nın ge­re­ği ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum.

Ben iler­le­yen sü­re içe­ri­sin­de, fır­sat bu­lur­sak, bir kez da­ha kür­sü­ye ge­lip, böl­ge­miz­le il­gi­li so­run­la­rı siz­ler­le pay­laş­ma gay­re­ti içe­ri­sin­de ola­ca­ğı­mı ifa­de edi­yo­rum; ama, bir ko­nu­da da tav­si­ye­de bu­lun­mak is­ti­yo­rum: Eğer, bu şe­kil­de ça­lış­ma­la­ra de­vam ede­cek olur­sak, AKP İk­ti­da­rı bu ko­nu­lar­da­ki ıs­ra­rı­na bu şe­kil­de de­vam ede­cek olur­sa, ina­nı­yo­rum ki, dört yıl ön­ce sap­tan ve sa­man­dan yap­mış ol­du­ğu­nuz AKP ça­tı­sı, çok kü­çük bir rüzgârla uç­ma­ya de­vam ede­cek­tir ve bu her ge­çen gün de so­mut ola­rak gö­rül­mek­te­dir. Bu­nu, böy­le bil­me­ni­zi di­li­yo­rum.

He­pi­ni­ze en de­rin sev­gi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

CA­VİT TO­RUN (Di­yar­ba­kır) – Sen ken­di işi­ne bak.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­ruz Sa­yın Al­tı­no­rak.

Ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­me­miş­tir.

Di­ğer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 8 in­ci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

Ali Ke­mal De­ve­ci­ler (Ba­lı­ke­sir) ve ar­ka­daş­la­rı

Pi­ya­sa De­ne­ti­mi

Mad­de 8.- To­hum­luk­la­rı ye­tiş­ti­ren, iş­le­yen ve sa­tı­şa ha­zır­la­yan, da­ğı­tan ve sa­tan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan yet­ki­len­di­ri­lir ve de­net­le­nir. Yet­ki­len­dir­me ve de­ne­tim ile il­gi­li usul ve esas­lar Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Ti­ca­re­te arz edi­len to­hum­luk­la­rın stan­dart­la­ra uy­gun­lu­ğu ile eti­ket ve am­ba­laj bil­gi­le­ri­nin doğ­ru­lu­ğu ve il­gi­li di­ğer hu­sus­lar Ba­kan­lık­ça de­net­le­nir.

BAŞ­KAN – Sa­yın Ko­mis­yon ka­tı­lı­yor mu­su­nuz?

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet?..

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum:

Ge­rek­çe

Ka­nun ta­sa­rı­nın 8 in­ci mad­de­si­nin ilk fır­ka­sın­da yer alan “yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir” iba­re­si “Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ha­zır­la­na­cak yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş ve son fık­ra­ya “ve il­gi­li di­ğer hu­sus­lar” iba­re­si ek­len­miş­tir.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler…. Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­me­miş­tir.

Mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Mad­de ka­bul edil­miş­tir.

Bir­le­şi­me 5 da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

**Ka­pan­ma Sa­ati: 17.20**

**SE­Kİ­ZİN­Cİ OTU­RUM**

**Açıl­ma Sa­ati: 17.30**

**BAŞ­KAN: Baş­kan Ve­ki­li İs­ma­il ALP­TE­KİN**

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

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 4’ün­cü Bir­le­şi­mi­nin Se­ki­zin­ci Otu­ru­mu­nu açı­yo­rum.

BAŞ­KAN – 662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın gö­rüş­me­le­ri­ne kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam ede­ce­ğiz.

**VI.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LİF­LE­Rİ İLE KO­MİS­YON­LAR­DAN**

**GE­LEN Dİ­ĞER İŞ­LER (Devam)**

*3.- To­hum­cu­luk Ka­nu­nu Ta­sa­rısı ile Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/822) (S. Sa­yı­sı: 662) (Devam)*

BAŞ­KAN - Ko­mis­yon ve Hükûmet ye­rin­de.

9’un­cu mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

Üc­ret

MAD­DE 9-

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de öner­ge­ler var­dır. İç Tü­zük’ün 91’in­ci mad­de­si­ne gö­re ge­liş sı­ra­sı­na gö­re ilk 2 öner­ge­yi oku­ta­ca­ğım; son­ra, bu öner­ge­le­ri, ay­kı­rı­lık sı­ra­sı­na gö­re iş­le­me ala­ca­ğım.

İlk öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın 9 un­cu mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu |
|  | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın | İs­tan­bul |
|  | Ne­jat Gen­can | Os­man Kap­tan | Ah­met Yıl­maz­ka­ya |
|  | Edir­ne | An­tal­ya | Ga­zi­an­tep |

Üc­ret

Mad­de 9.- Su­nu­lan hiz­met­ler ile onay­la­nan ve dü­zen­le­nen bel­ge­ler kar­şı­lı­ğın­da, aşa­ğı­da be­lir­ti­len üc­ret­ler alı­nır:

a) Baş­vu­ru in­ce­le­me üc­re­ti,

b) Tes­cil üc­re­ti,

c) Üre­tim iz­ni üc­re­ti,

d) Stan­dart to­hum­luk ka­yıt üc­re­ti,

e) Ge­ne­tik kay­nak­lar ka­yıt üc­re­ti,

f) Ser­ti­fi­kas­yon hiz­met­le­ri üc­re­ti,

1. Tar­la kon­trol­le­ri üc­re­ti,

2. La­bo­ra­tu­var kon­trol­le­ri üc­re­ti;

3. Bel­ge­len­dir­me üc­re­ti,

4. Eti­ket üc­re­ti,

g) Ya­yın üc­ret­le­ri,

h) Di­ğer üc­ret­ler.

Bu üc­ret­ler, her yıl ocak ayın­da Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­rek Resmî Ga­ze­te­de ilan edi­lir. Üc­ret­le­rin be­lir­len­me­si ile il­gi­li usul ve esas­lar yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

BAŞ­KAN – İkin­ci öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın 9’un­cu mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can | A.Ke­mal Kum­ku­moğ­lu |
|  | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın | İs­tan­bul |
|  | Ne­jat Gen­can | Os­man Kap­tan | Ah­met Yıl­maz­ka­ya |
|  | Edir­ne | An­tal­ya | Ga­zi­an­tep |

Üc­ret

Mad­de 9- Su­nu­lan hiz­met­ler ile onay­la­nan ve dü­zen­le­nen bel­ge­ler kar­şı­lı­ğın­da, aşa­ğı­da be­lir­ti­len üc­ret­ler alı­nır:

a) Baş­vu­ru in­ce­le­me üc­re­ti,

b) Tes­cil üc­re­ti,

c) Üre­tim iz­ni üc­re­ti,

d) Stan­dart to­hum­luk ka­yıt üc­re­ti,

e) Ge­ne­tik kay­nak­lar ka­yıt üc­re­ti,

f) Ser­ti­fi­kas­yon hiz­met­le­ri üc­re­ti,

1. Tar­la kon­trol­le­ri üc­re­ti,

2. La­bo­ra­tu­var kon­trol­le­ri üc­re­ti,

3. Bel­ge­len­dir­me üc­re­ti,

4. Eti­ket üc­re­ti,

g) Ya­yın üc­ret­le­ri,

h) Di­ğer üc­ret­ler.

Bu üc­ret­ler, her yıl ocak ayın­da Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­rek ilan edi­lir. Üc­ret­le­rin be­lir­len­me­si ile il­gi­li usul ve esas­lar yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

BAŞ­KAN – Bu öner­ge mad­de­ye en ay­kı­rı öner­ge ol­du­ğun­dan iş­le­me alı­yo­rum ve Ko­mis­yo­nun gö­rü­şü­nü so­ru­yo­rum.

Öner­ge­ye ka­tı­lı­yor mu­su­nuz Sa­yın Ko­mis­yon?..

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet, ka­tı­lı­yor mu­su­nuz?..

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Kim ko­nu­şu­yor efen­dim?

HA­LUK KOÇ (Sam­sun) – Ne­jat Gen­can.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run efen­dim.

NE­JAT GEN­CAN (Edir­ne) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li ar­ka­daş­lar; he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Ön­ce­lik­le, bu Ya­sa’nın gö­rü­şül­me­siy­le, ta­rı­mı ve ta­rı­mın so­run­la­rı­nı bu­ra­da ko­nuş­ma fır­sa­tı­nı ya­ka­la­mış bu­lu­nu­yo­ruz.

Dün, Sa­yın Ba­ka­nı­mı­zın bir ko­nuş­ma­sın­dan sö­ze baş­la­ya­ca­ğım. Ön­ce­lik­le, buğ­day­da sü­ney­le il­gi­li ba­şa­rı­lı bir se­zon ge­çir­dik­le­ri­ni bah­set­ti; ama, bi­zim böl­ge­miz­de, ya­ni, Trak­ya’da ve Edir­ne’de, sü­ney­le il­gi­li sı­kın­tı­yı en çok yö­re­miz ya­şa­dı. Za­ma­nın­da ya­pıl­ma­yan ilaç­la­ma­dan do­la­yı, ba­zı il­çe­le­ri­miz­de, bu yaz, buğ­da­yı­nı yem­lik fi­ya­tı­na, 280 bin li­ra­ya, 290 bin li­ra­ya sa­tan çift­çi­le­ri­miz­le kar­şı kar­şı­ya kal­dık. Ön­ce­lik­le, bu­nu tek­rar be­lirt­mek is­ti­yo­rum.

İkin­ci bir çe­liş­ki­yi de böl­ge­miz­de ya­şa­dık: Ba­kan­lı­ğa bağ­lı olan ta­rım il mü­dür­lük­le­ri böl­ge­miz­de sü­ne ol­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yor; ama, Ba­kan­lı­ğı­mı­za bağ­lı olan Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si, alım fi­yat­la­rı­nı açık­lar­ken ver­miş ol­du­ğu ve açık­la­mış ol­du­ğu teb­liğ­de, yüz­de 1 ve yüz­de 2’de hiç­bir fi­yat kı­rı­mı ya­pıl­ma­dan mal alın­ma­sı­nı ön­gö­rü­yor; ama, yüz­de 2 ile yüz­de 4 ara­sın­da­ki buğ­day alım­la­rın­da, ya­ni sü­ne tah­ri­ba­tı yüz­de 3, yüz­de 4 ci­va­rı olan alım­lar­da da buğ­da­yın fi­ya­tı­nı oto­ma­tik­man 39 ku­ruş aşa­ğı dü­şü­rü­yor. Ya­ni, Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si, ver­miş ol­du­ğu­nuz 355 bin TL fi­yat­tan hiç­bir za­man böl­ge­miz­de buğ­day alı­mı­nı yap­ma­dı ve tüc­ca­rın eli­ne çift­çi­mi­zi mahkûm et­ti­niz. Bu bi­rin­ci­si.

İkin­ci­si; ay­çi­çe­ği böl­ge­si olan ve ay­çi­çe­ği eki­mi­ni en çok ya­pan yö­re­miz Trak­ya’da, ay­çi­çe­ği alı­mı­nı ya­pan Trak­ya Bir­lik’in bu yıl açık­la­mış ol­du­ğu fi­yat geç­ti­ği­miz yı­lın al­tın­da bir fi­yat. Ge­çen yıl 505 li­ra olan ay­çi­çe­ği alım fi­ya­tı, bu yıl 500 li­ra; ama, ge­çen yıl ve­ril­miş olan prim­le te­la­fi edil­miş olan ay­çi­çe­ği, bu yıl prim­le tek­rar des­tek­len­mez­se, çift­çi­mi­zin tek­rar ay­çi­çe­ği eki­min­den vaz­ge­çe­ce­ği­ni ve baş­ka yön­le­re yö­ne­le­ce­ği­ni bil­me­ni­zi is­ti­yo­rum. Bu yıl, böl­ge­miz­de gez­di­ği­miz sü­re içe­ri­sin­de de, ge­nel­de ay­çi­çe­ğin­den va­tan­da­şı­mı­zın prim bek­len­ti­si, en az 250 bin TL. Bu ve­ril­me­di­ği sü­re içe­ri­sin­de, bu yıl 1 mil­yon to­na yak­la­şan üre­ti­mi­mi­zin, re­kol­te­mi­zin önü­müz­de­ki yıl aşa­ğı­ya dü­şe­ce­ği­ni ve en çok yağ ve yağ­lı bit­ki­ler­le il­gi­li dı­şa­rı­ya dö­viz öde­di­ği­miz bir ko­nu­da, ül­ke­mi­zin, tek­rar sı­kın­tı içe­ri­si­ne gi­re­ce­ği­ni bil­me­ni­zi is­ti­yo­rum.

Böl­ge­miz­de di­ğer ko­nu­la­ra, çel­tik ve ben­ze­ri ko­nu­la­ra ar­ka­daş­la­rı­mız ye­te­ri ka­dar de­ğin­di­ler; ama, ay­çi­çe­ğin­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ve bu yıl içe­ri­sin­de, şu­bat­tan baş­la­ya­rak ma­yıs ayı so­nu­na ka­dar, Mec­li­sin ka­pan­ma ta­ri­hi­ne ka­dar yap­mış ol­du­ğu­muz zey­tin­ya­ğı, zey­tin ve yağ­lı bit­ki­ler­le il­gi­li ko­mis­yon ça­lış­ma­mı­zın ra­po­ru Mec­li­se su­nul­du; ama, siz­le­re ile­til­di mi ile­til­me­di mi bil­mi­yo­rum Ba­ka­nım. Bu ra­por­da be­lirt­miş ol­du­ğu­muz bir­lik­le­rin sı­kın­tı­la­rı, üre­ti­ci­le­rin sı­kın­tı­la­rı ve ül­ke­mi­zin ih­ti­ya­cı olan yağ­lık üre­ti­mi ve yağ­lı bit­ki­le­ri üret­me ko­nu­sun­da­ki bü­tün ted­bir­le­ri siz­le­re sun­duk. Tür­ki­ye’nin çe­şit­li böl­ge­le­ri­ni gez­dik ve var olan sı­kın­tı­la­rın tes­pit­le­ri­ni yap­tık. Ora­da­ki öne­ri­le­ri­mi­zi dik­ka­te alır­sa­nız, önü­müz­de­ki yıl içe­ri­sin­de, ay­çi­çe­ği ko­nu­sun­da ve yağ­lı bit­ki­ler ko­nu­sun­da, ül­ke­miz­de bir aşa­ma kay­de­di­le­ce­ği­ni siz­le­re bir da­ha ha­tır­lat­mak is­ti­yo­rum bu kür­sü­den.

Ön­ce­lik­le prim­le­rin bir an ön­ce açık­lan­ma­sı­nı is­ti­yor üre­ti­ci­le­ri­miz; ya­ni, ekim dö­ne­mi­ne gir­me­den ön­ce, çift­çi­mi­zin buğ­day mı, ay­çi­çe­ği mi, baş­ka bir ürün mü ekip eke­me­ye­ce­ği ko­nu­sun­da ka­rar ver­me­si için, bu ay­lar­da, ekim ayın­da, prim­le­rin mik­tar­la­rı­nın ve ne za­man öde­ne­ce­ği­nin bir an ön­ce açık­lan­ma­sı­nı siz­den bek­li­yor­lar. Bu­nu açık­lar­sak, o za­man, ta­rım­da­ki plan­la­ma­yı, ürün de­se­ni­ni ve üret­me­miz ge­re­ken mik­tar­la­rı ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de be­lir­le­me şan­sı­nı ve ta­rım­da bir plan­la­ma­yı yap­ma şan­sı­nı ya­ka­la­mış ola­ca­ğız.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Bu­yu­run efen­dim, ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yın.

NE­JAT GEN­CAN (De­vam­la) – Bi­ti­ri­yo­rum Baş­ka­nım.

Ön­ce­lik­le, böl­ge­miz­de bu şe­kil­de­ki bek­len­ti­le­re ce­vap ve­re­cek bu açık­la­ma­yı en kı­sa sü­re­de siz­le­rin ya­pa­ca­ğı­nı­za ina­nı­yo­rum ve bu duy­gu­lar­la Yü­ce He­ye­ti, Mec­li­si say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­ruz Sa­yın Gen­can.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­me­miş­tir.

Di­ğer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın 9’un­cu mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

A. Ke­mal De­ve­ci­ler (Ba­lı­ke­sir) ve ar­ka­daş­la­rı

Üc­ret

Mad­de 9- Su­nu­lan hiz­met­ler ile onay­la­nan ve dü­zen­le­nen bel­ge­ler kar­şı­lı­ğın­da, aşa­ğı­da be­lir­ti­len üc­ret­ler alı­nır:

g) Baş­vu­ru in­ce­le­me üc­re­ti,

h) Tes­cil üc­re­ti,

i) Üre­tim iz­ni üc­re­ti,

j) Stan­dart to­hum­luk ka­yıt üc­re­ti,

k) Ge­ne­tik kay­nak­lar ka­yıt üc­re­ti,

l) Ser­ti­fi­kas­yon hiz­met­le­ri üc­re­ti;

1. Tar­la kon­trol­le­ri üc­re­ti,

2. La­bo­ra­tu­var kon­trol­le­ri üc­re­ti,

3. Bel­ge­len­dir­me üc­re­ti,

4. Eti­ket üc­re­ti,

g) Ya­yın üc­ret­le­ri,

h) Di­ğer üc­ret­ler.

Bu üc­ret­ler, her yıl ocak ayın­da Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­rek Resmî Ga­ze­te­de ilan edi­lir. Üc­ret­le­rin be­lir­len­me­si ile il­gi­li usul ve esas­lar yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

BAŞ­KAN – Sa­yın Ko­mis­yon, ka­tı­lı­yor mu­su­nuz öner­ge­ye?..

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet?..

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum:

Ge­rek­çe:

Ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 9’un­cu mad­de­si­nin son fık­ra­sın­da yer alan “Üc­ret­ler ile il­gi­li usul ve esas­lar” iba­re­si “Üc­ret­le­rin be­lir­len­me­si ile il­gi­li usul ve esas­lar” şek­lin­de ve “ilan edi­lir” iba­re­si “Resmî Ga­ze­te­de ilan edi­lir” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Ka­bul edil­me­miş­tir.

Mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Mad­de ka­bul edil­miş­tir.

10’un­cu mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

İlan

MAD­DE 10-

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de öner­ge­ler var­dır. İç tü­zük’ün 91’in­ci mad­de­si­ne gö­re, ge­liş sı­ra­sı­na gö­re ilk 2 öner­ge­yi oku­ta­ca­ğım; son­ra bu öner­ge­le­ri ay­kı­rı­lık de­re­ce­le­ri­ne gö­re iş­le­me ala­ca­ğım.

İlk öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın 10’un­cu mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu |
|  | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın | İs­tan­bul |
|  | Ah­met Yıl­maz­ka­ya | Os­man Kap­tan | Meh­met S. Ke­si­moğ­lu |
|  | Ga­zi­an­tep | An­tal­ya | Kırk­la­re­li |
|  |  | Şev­ket Arz |  |
|  |  | Trab­zon |  |

İlan

Mad­de 10- 4’ün­cü mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re ka­yıt al­tı­na alı­nan çe­şit­ler ile tav­si­ye lis­te­sin­de yer alan çe­şit­ler, Ba­kan­lık­ça sü­re­li ola­rak çı­ka­rı­la­cak bül­ten­de ilan edi­lir.

Bül­ten­de, kü­tük­ten si­li­nen ve­ya tav­si­ye lis­te­sin­den çı­ka­rı­lan çe­şit­ler ile to­hum­cu­luk­la il­gi­li dü­zen­le­me­ler hak­kın­da bil­gi­ler ya­yım­la­nır.

BAŞ­KAN – İkin­ci öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın 10 un­cu mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can | Şev­ket Arz (Öner­ge­de yok) |
|  | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın | Trab­zon |
|  | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu | Os­man Kap­tan | Ah­met Yıl­maz­ka­ya |
|  | İs­tan­bul | An­tal­ya | Ga­zi­an­tep |
|  |  | Meh­met S. Ke­si­moğ­lu |  |
|  |  | Kırk­la­re­li |  |

İlan

Mad­de 10- 4’ün­cü mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re ka­yıt al­tı­na alı­nan çe­şit­ler ile tav­si­ye lis­te­sin­de yer alan çe­şit­ler ile to­hum­cu­luk­la il­gi­li dü­zen­le­me­ler hak­kın­da­ki bil­gi­ler Ba­kan­lık­ça sü­re­li ola­rak çı­ka­rı­la­cak bül­ten­de ilan edi­lir.

BAŞ­KAN – Bu öner­ge en ay­kı­rı öner­ge ol­du­ğun­dan iş­le­me alı­yo­rum.

Sa­yın Ko­mis­yon, ka­tı­lı­yor mu­su­nuz?

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Sa­yın Arz, bu­yu­run.

ŞEV­KET ARZ (Trab­zon) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; To­hum­cu­luk Ya­sa­sı’nı ko­nu­şur­ken, ta­bii ki ta­rı­mın öne­mi, ül­ke­miz için ne ka­dar ge­rek­li ol­du­ğu­nun bi­lin­cin­de ola­rak, ta­rı­mın ül­ke­mi­ze yıl­da 6 mil­yar do­lar ge­lir ge­tir­di­ği­ni bi­le­rek, bu ta­rı­mın içe­ri­sin­de de fın­dı­ğın na­sıl bir ye­ri ol­du­ğu­nu si­ze izah et­mek is­ti­yo­rum.

Her yıl, bu ül­ke­de yak­la­şık 8 mil­yon in­san fın­dık­tan ge­çi­ni­yor. Bu fın­dık, ta­rı­mın ge­tir­di­ği 6 mil­yar do­la­rın 2 mil­yar do­la­rı­nı tek ba­şı­na; ya­ni, yüz­de 33’ünü ge­ti­ri­yor.

Evet, ar­ka­daş­lar, bu fın­dık­tan 8 mil­yon in­san ge­çi­ni­yor. Fın­dık de­mek, Ka­ra­de­niz de­mek­tir. Ka­ra­de­niz de­mek, Tür­ki­ye de­mek­tir. Ça­nak­ka­le’ye git­ti­ği­niz za­man, Ça­nak­ka­le’de­ki şe­hit­li­ği gez­di­ği­niz za­man, Dum­lu­pı­nar’a git­ti­ği­niz za­man, Dum­lu­pı­nar’da­ki şe­hit­lik­le­ri gez­di­ği­niz za­man, Ka­ra­de­niz­li­le­ri gö­rür­sü­nüz, Ka­ra­de­niz­li­le­rin me­zar­lık­la­rı­nı gö­rür­sü­nüz. Ka­ra­de­niz­li bu top­ra­ğı­na öy­le sa­hip­tir. Bu­gün ül­ke­mi­zi böl­mek is­te­yen­le­re kar­şı Gü­ney­do­ğu’da da en faz­la şe­hit ve­ren­ler Ka­ra­de­niz­li­ler­dir.

Fın­dık da ay­nı Ka­ra­de­niz­li gi­bi­dir. Bu ül­ke­nin top­rak­la­rı­nı eroz­yo­na kar­şı ko­rur. Ka­ra­de­niz’in dağ­lık, ya­maç­lık ara­zi­le­rin­de fın­dık, o top­rak­la­rı sım­sı­kı tu­tar ve bu ül­ke­nin top­rak­la­rı­na bek­çi­lik ya­par.

Bu fın­dık, 2 mil­yar do­lar ge­lir ge­ti­ren bu fın­dık, bu ül­ke­miz­de, bu yıl si­zin uy­gu­la­dı­ğı­nız yan­lış po­li­ti­ka­lar so­nu­cu, ge­lir 1 mil­yar do­la­rın al­tı­na dü­şe­cek­tir. Yan­lış po­li­ti­ka iz­li­yor­su­nuz; onun için, 1 mil­yar do­la­rın al­tı­na dü­şe­cek­tir. Ba­kın, ar­ka­daş­lar, bu olay…

Si­ze bir ör­nek ve­re­ce­ğim: Tu­rizm mev­si­mi dö­ne­min­de, Ak­de­niz’de, Ege’de, İs­tan­bul’da tu­rizm ge­li­ri düş­sün di­ye, tu­ris­tik böl­ge­le­re bom­ba ko­yu­yor­lar. Kim ko­yu­yor; PKK’lı­lar ko­yu­yor. Bu ül­ke­nin dö­vi­zi­ni, ge­li­ri­ni sa­bo­te et­mek için; bun­lar, bu ül­ke­ye iha­net edi­yor­lar. Fın­dık po­li­ti­ka­sın­da ya­pı­lan da yan­lış­tır ar­ka­daş­lar. Fın­dık po­li­ti­ka­sın­da da, Tür­ki­ye’ye gi­ren ge­li­ri en­gel­li­yor­su­nuz. Yap­tı­ğı­nı­zın ne an­la­ma gel­di­ği­ni Ka­ra­de­niz­li seç­men söy­lü­yor. Fın­dık­çı­yı pe­ri­şan edi­yor­su­nuz.

Sev­gi­li ar­ka­daş­la­rım, da­ha ye­ni, ye­di ay ön­ce, ka­yı­sı­da don ola­yı ol­du; 35 tril­yon öde­ye­ce­ği­ni­zi söy­le­di­niz.

FE­RİT MEV­LÜT AS­LA­NOĞ­LU (Ma­lat­ya) – Söz ver­di­ler, söz.

ŞEV­KET ARZ (De­vam­la) – Sa­yın Ba­kan di­yor ki, ye­di ay ol­du “da­ha dos­ya­lar ha­zır­lan­ma­dı.” Sa­yın Ba­kan, iki yıl ol­du fın­dık­ta don ola­lı, 252 tril­yo­nu ni­ye öde­me­di­niz?! (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Söz ver­di­niz, öde­mi­yor­su­nuz. Ka­ra­de­niz­li fın­dık­çı­ya söz ver­di­niz. Söz ver­mek baş­ka bir şe­ye ben­ze­mez; ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nız işin sö­zü­nü ver­me­yin. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sev­gi­li ar­ka­daş­lar, ba­kın, Baş­ba­kan “Ka­ra­de­niz Sa­hil Yo­lu­nu 2005 yı­lın­da bi­ti­re­ce­ğim” de­di. Bü­rok­rat­lar yan­lış bil­gi ver­di­ler. Şim­di de fın­dık­ta ay­nı, yan­lış bil­gi ve­ri­yor­lar ona. Kalk­tı, 2005 yı­lı so­nun­da bit­me­yin­ce özür di­le­di. Er­dem­dir, özür di­le­mek de bir er­dem­dir. 2006’nın so­nun­da da bi­te­ce­ği yok. Bi­ter­se, o yol­dan en faz­la ben fay­da­la­na­ca­ğım, en çok da ben is­ti­yo­rum bit­me­si­ni; ama, fın­dık­ta yan­lış po­li­ti­ka ya­pı­yor­su­nuz. Ge­lin, fın­dık­çı­dan da özür di­le­yin, yan­lış po­li­ti­ka­dan vaz­ge­çin. Vaz­ge­çin, fın­dık­çı­dan özür di­le­yin. Fın­dık fi­ya­tı, siz özür di­le­yin, ken­di­li­ğin­den 6 mil­yon li­ra­yı bu­la­cak. Siz, fın­dık­çı­dan ya­na mı­sı­nız, Te­mel’den, Ha­san’dan, Hü­se­yin’den, İd­ris’ten ya­na mı­sı­nız; yok­sa, Hans’tan ya­na mı­sı­nız?! Tür­ki­ye’ye dö­viz gir­sin is­ti­yo­ruz; Te­mel, Ha­san, Hü­se­yin, İd­ris fay­da­lan­sın. Siz, yok, Hans fay­da­lan­sın is­ti­yor­su­nuz; çün­kü, iş bir­lik­çi Hans­lar Tür­ki­ye’de var, siz on­lar­la be­ra­ber­si­niz, Türk hal­kıy­la be­ra­ber de­ğil­si­niz.

Ba­kın, ar­ka­daş­lar, Ka­ra­de­niz­li si­zi sev­di. Yüz­de 52 oy ver­di si­ze, si­ze yüz­de 52 oy ver­di; en yük­sek oyu ver­di. Sa­kar­ya’dan Art­vin’e ka­dar 43 mil­let­ve­ki­li al­dı­nız, biz Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si de 13 mil­let­ve­ki­li al­dık. Fın­dık böl­ge­si bu­ra­sı. Ba­kın, si­zi sev­di, si­ze oy ver­di; ama, iha­net edi­yor­su­nuz fın­dık­çı­ya. Ka­ra­de­niz­li, iha­ne­tin be­de­li­ni en ağır şe­kil­de öder. Sev­di mi se­ver. İha­ne­tin be­de­li­ni de ney­le öde­di­ği­ni siz bi­lir­si­niz. Ay­nı se­çim­de bu­nun­la kar­şı­la­şa­cak­sı­nız.

Sev­gi­li ar­ka­daş­lar, da­ha ön­ce tü­tü­nü bu­ra­da söy­le­dim. Ka­ra­de­niz­li­nin tü­tü­nü­nü siz­den ön­ce­ki ANAP İk­ti­da­rı ko­ma­ya sok­tu, siz ce­na­ze­si­ni kal­dır­dı­nız. Şim­di, fın­dı­ğa yö­nel­di­niz, ar­ka­sın­dan ça­ya gi­di­yor­su­nuz.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Bu­yu­run, ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yın efen­dim.

ŞEV­KET ARZ (De­vam­la) – Sev­gi­li ar­ka­daş­lar, bu yol, iyi yol de­ğil. Ka­ra­de­niz­li­yi bi­ti­ri­yor­su­nuz. Ka­ra­de­niz­li de­mek, Tür­ki­ye de­mek­tir. Bu yol­dan vaz­ge­çin.

Bir de, son ola­rak, ge­çen haf­ta, Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı -bu­ra­da yok- Trab­zon’da ek bi­na te­me­li­ni atar­ken şu­nu söy­le­di: “Trab­zon bi­zim yü­zü­mü­zü gül­dü­rü­yor, uçak­lar full kal­kı­yor, he­pi­ni­ze te­şek­kür edi­yo­rum, Trab­zon’a ne yap­sak az­dır. Ek pist yap­ma­mız ge­re­kir…” de­di. Ara­dan bir haf­ta geç­ti; Trab­zon’da­ki 2 ta­ne olan Trab­zon-An­ka­ra uçak se­fe­ri 1’e in­di. Ya, yap­ma­yın bu­nu! Ya ya­pa­cak­sa­nız doğ­ru­su­nu söy­le­yin, yap­ma­ya­cak­sa­nız da de­yin ki, kal­dı­ra­ca­ğız. Ya­ni, do­lu kal­kan bir böl­ge­de­ki uçak ser­vi­si­ni kal­dı­rı­yor­su­nuz.

BUR­HAN KI­LIÇ (An­tal­ya) – Kış­lık ta­ri­fe… An­tal­ya’da da ay­nı kış­lık ta­ri­fe­ye dö­nül­dü.

ŞEV­KET ARZ (De­vam­la) - Her po­li­ti­ka­nız böy­le yan­lış mı ola­cak? Bir an yan­lış­tan dön­me­ni­zi bek­li­yo­ruz.

Say­gı­lar su­nu­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­ruz Sa­yın Arz.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­me­miş­tir.

Di­ğer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın 10’un­cu mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

Ali Ke­mal De­ve­ci­ler (Ba­lı­ke­sir) ve ar­ka­daş­la­rı

İlan

Mad­de 10- 4’ün­cü mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re ka­yıt al­tı­na alı­nan çe­şit­ler ile tav­si­ye lis­te­sin­de yer alan çe­şit­ler, Ba­kan­lık­ça sü­re­li ola­rak çı­ka­rı­la­cak bül­ten­de ilan edi­lir.

Bül­ten­ler, kü­tük­ten si­li­nen ve­ya tav­si­ye lis­te­sin­den çı­ka­rı­lan çe­şit­ler ile to­hum­cu­luk­la il­gi­li dü­zen­le­me­ler hak­kın­da­ki bil­gi­ler ya­yım­la­nır.

BAŞ­KAN – Sa­yın Ko­mis­yon, ka­tı­lı­yor mu­su­nuz öner­ge­ye?

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet ka­tı­lı­yor mu?

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum:

Ge­rek­çe:

Ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 10’un­cu mad­de­si­nin son fık­ra­sın­da yer alan “Bül­ten­de ay­rı­ca yer ala­cak hu­sus­lar, Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan be­lir­le­nir” iba­re­si mad­de met­nin­den çı­ka­rıl­mış­tır.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­me­miş­tir.

Mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Mad­de ka­bul edil­miş­tir.

11’in­ci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

Taz­mi­nat

MAD­DE 11-

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de 2 öner­ge var­dır; ge­liş sı­ra­sı­na gö­re oku­tu­yo­rum ve ay­kı­rı­lık du­ru­mu­na gö­re de iş­le­me ala­ca­ğım:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın 11’in­ci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu |
|  | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın | İs­tan­bul |
|  | Meh­met Yıl­dı­rım | Os­man Kap­tan | Ah­met Yıl­maz­ka­ya |
|  | Kas­ta­mo­nu | An­tal­ya | Ga­zi­an­tep |

Taz­mi­nat

Mad­de 11- Fi­il­le­ri­nin ay­rı­ca suç sa­yıl­ma hâli sak­lı kal­mak üze­re, za­ra­ra ne­den olan ku­sur­lu to­hum­lu­ğu üre­ten, sa­tan, da­ğı­tan, it­hal eden ve­ya baş­ka şe­kil­de pi­ya­sa­ya sü­ren ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler, mey­da­na ge­len za­ra­rı mü­te­sel­si­len taz­min et­mek­le yü­küm­lü­dür. Bun­lar za­ra­rı, ku­sur­la­rı ora­nın­da bir­bir­le­ri­ne rü­cu ede­bi­lir­ler.

Da­va, za­ra­ra uğ­ra­ya­nın za­ra­ra uğ­ra­dı­ğı­nın tes­pit edil­me­sin­den iti­ba­ren bir yıl için­de, her hâlde za­ra­rın mey­da­na gel­me­sin­den iti­ba­ren iki yıl için­de açı­la­bi­lir.

BAŞ­KAN – İkin­ci öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın 11’in­ci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. Ke­mal De­ve­ci­ler | M. Me­sut Özak­can | A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu |
|  | Ba­lı­ke­sir | Ay­dın | İs­tan­bul |
|  | Meh­met Yıl­dı­rım | Os­man Kap­tan | Ah­met Yıl­maz­ka­ya |
|  | Kas­ta­mo­nu | An­tal­ya | Ga­zi­an­tep |

Taz­mi­nat

Mad­de 11- Fi­il­le­ri­nin ay­rı­ca suç sa­yıl­ma hâli sak­lı kal­mak üze­re, za­ra­ra ne­den olan ku­sur­lu to­hum­lu­ğu üre­ten, sa­tan, da­ğı­tan, it­hal eden ve­ya baş­ka şe­kil­de pi­ya­sa­ya sü­ren ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler, mey­da­na ge­len za­ra­rı mü­te­sel­si­len taz­min et­mek­le yü­küm­lü­dür. Bun­lar za­ra­rı, ku­sur­la­rı ora­nın­da bir­bir­le­ri­ne rü­cu ede­bi­lir­ler.

Da­va, za­ra­ra uğ­ra­ya­nın za­ra­ra uğ­ra­dı­ğı­nın tes­pit edil­me­sin­den iti­ba­ren al­tı ay için­de, her hâlde za­ra­rın mey­da­na gel­me­sin­den iti­ba­ren bir yıl için­de açı­la­bi­lir.

BAŞ­KAN – Öner­ge­yi iş­le­me alı­yo­rum.

Sa­yın Ko­mis­yon, ka­tı­lı­yor mu­su­nuz?..

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KA­NI VA­HİT Kİ­RİŞ­Cİ (Ada­na) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet, ka­tı­lı­yor mu­su­nuz?..

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Öner­ge üze­rin­de Sa­yın Yıl­dı­rım ko­nu­şa­cak­tır.

Sa­yın Yıl­dı­rım, bu­yu­run.

MEH­MET YIL­DI­RIM (Kas­ta­mo­nu) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

To­hum­cu­luk Ya­sa­sı’nın 11’in­ci mad­de­si “Taz­mi­nat” bö­lü­mün­de söz al­dım. Biz, bu­ra­da 2 ta­ne öner­ge ver­dik. Bu öner­ge­miz­de, al­tı ay içe­ri­sin­de to­hu­mun­dan za­rar gö­ren üre­ti­ci­nin to­hu­mu sa­tan fir­ma ve­ya ku­rum hak­kın­da da­va hak­kı var. Bu­nun al­tı ay içe­ri­si­ne, bir yı­la in­di­ril­me­si­ni ta­lep edi­yo­ruz. Ya­sa ta­sa­rı­sın­da iki yıl var. Da­va sü­re­ci baş­la­ya­cak, iki yı­lı dü­şü­nün ar­tık, hu­kuk sa­va­şı baş­la­ya­cak. Üre­ti­ci­nin mağ­du­ri­ye­ti­ni en­gel­le­mek için, biz, bu sü­re­yi aşa­ğı çek­mek is­ti­yo­ruz. Öner­ge­nin ama­cı bu ol­mak­la be­ra­ber, bu­gün, önem­li ko­nu olan ta­rı­mın so­run­la­rı­nı da bir­kaç da­ki­ka içe­ri­sin­de an­lat­mak is­ti­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, ar­ka­daş­la­rı­mız fın­dı­ğı ko­nuş­tu­lar. Fın­dık­ta, Kas­ta­mo­nu ola­rak, bi­zim de di­ye­ce­ği­miz var. Şim­di­ye ka­dar Kas­ta­mo­nu fın­dık böl­ge­si 170 ki­lo­met­re me­sa­fe. Ci­de’den Do­ğan­yurt’una, Aba­na’sı­na, İne­bo­lu’su­na, Ça­tal­zey­tin’ine ve Boz­kurt’una ka­dar ge­çen il­çe­le­ri­miz­de 10 bin to­na ya­kın fın­dık üre­ti­mi ya­pıl­mak­ta­dır; an­cak, bu­ra­sı fın­dık böl­ge­si de­ğil­di şim­di­ye ka­dar, FİS­KO­BİR­LİK, bu­ra­da üre­ti­mi des­tek­le­mek üze­re ör­güt­len­me yap­ma­mış­tı.

Şim­di, bu yıl da ora­da üre­tim ya­pan çift­çi­ler, tüc­ca­ra ha­va­le edi­li­yor­du; an­cak, olum­lu bir ge­liş­me­yi, ben, her kür­sü­ye çık­tı­ğım­da an­lat­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Bu fın­dık ko­nu­sun­da Hükûme­tin yap­tık­la­rı­nın yan­lış ol­du­ğu­nu söy­le­mek­le bir­lik­te, biz Kas­ta­mo­nu ola­rak önem­li bir ge­liş­me­ye adım at­tık. İne­bo­lu’da 50 ta­ne sa­tış alım mer­ke­zin­de Ofis bü­ro aç­tı ve İne­bo­lu’da fın­dık alı­mı­na baş­la­dı. Fın­dık alı­mı­na baş­la­dı­ğı za­man da, Ofis bu ka­ra­rı ver­di­ği za­man da, Sa­yın Ba­kan bu ka­ra­rı ver­di­ğin­de, Sa­yın Ba­ka­nı ara­dım, Kas­ta­mo­nu-İne­bo­lu hal­kı adı­na, Ci­de hal­kı adı­na ve Aba­na hal­kı adı­na, Boz­kurt hal­kı adı­na te­şek­kür et­tim; ken­di­si de bu­ra­da­dır. Biz doğ­ru­ya doğ­ru, eğ­ri­ye eğ­ri di­ye­ce­ğiz.

BUR­HAN KI­LIÇ (An­tal­ya) – Bra­vo.

MEH­MET YIL­DI­RIM (De­vam­la) - Ama, yan­lış bir şu var; ba­kın, çel­tik var. Sa­yın Ba­kan­la, bu­ra­da, Tos­ya’da çel­tik fes­ti­va­li­ne ka­tıl­dık, pi­rinç ve çel­tik fes­ti­va­li­ne ka­tıl­dık. Sa­yın Ba­şes­gi­oğ­lu, if­ti­har et­ti­ği­miz Ba­ka­nı­mız, sev­gi­li Kas­ta­mo­nu­lu hem­şeh­ri­miz, onun­la da bir­lik­tey­dik. Sa­yın Ba­kan, ora­da “çel­tik so­ru­nu­nu çö­ze­ce­ğim” de­di. Bak, bi­zi, Tos­ya­lı­lar bu­ra­da, iz­li­yor Sa­yın Ba­kan; açık­la­dı­ğın fi­yat 700 bin li­ra. Bu fi­yat çok dü­şük kal­dı; ya­ni, gü­dük kal­dı, gü­dük…

Bu­gün, bu dö­nem­de, biz, 22’nci Dö­nem mil­let­ve­kil­le­ri Mec­li­se gel­di­ği­miz gün­den be­ri, Tür­ki­ye’de çel­tik üre­ti­mi art­mış­tır. Çel­tik üre­ti­min­den do­la­yı po­li­ti­ka­la­rı kut­lu­yo­rum; ama, şim­di, üre­tim art­tı di­ye, üre­tim ar­tı­ran in­san­la­rı ce­za­lan­dı­ra­ma­yız. Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri, Dün­ya Ti­ca­ret Ör­gü­tü­ne bi­zi şikâyet et­ti di­ye, pi­rinç­le il­gi­li it­ha­la­tın önü­nü açar­sak, biz, Tür­ki­ye’yi dı­şa­rı­dan ge­len olay­la­ra açar­sak, pi­rinç­çi­mi­zi, çel­tik­çi­mi­zi, sa­rım­sak­çı­mı­zı ko­ru­ya­ma­yız, ürü­nü­mü­zü it­ha­la­ta tes­lim ede­riz, it­ha­lat­la biz de ca­ri açık ve­ri­riz. Tar­la var, in­san var, çift­çi var; ek­mek is­ti­yor, üret­mek is­ti­yor.

Ba­kın, mı­sır­da, Tür­ki­ye dı­şa­rı ba­ğım­lı ol­mak­tan kur­tul­du, çel­tik­te kur­tul­ma nok­ta­sı­na gel­di. 800 bin ton çel­tik üret­tik, ne­re­dey­se Tür­ki­ye’nin ih­ti­ya­cı olan 600 bin ton pi­rin­ci Tür­ki­ye, 100 bin ton ci­va­rın­da açık­ta kal­dık; ama, açık­la­dı­ğı­nız fi­yat doğ­ru de­ğil­dir. Çel­tik ek­me, Ame­ri­kan pi­rin­ci­ni ye di­yor­su­nuz. Türk hal­kı Ame­ri­kan pi­rin­ci­ni ye­mek is­te­mi­yor, Çin sa­rım­sa­ğı­nı tü­ket­mek is­te­mi­yor. Biz, Tür­ki­ye sa­rım­sa­ğı­nı, Tür­ki­ye fın­dı­ğı­nı ve Türk çift­çi­si­nin üret­ti­ği, Edir­ne­li­si­nin, Kar­gı­lı­sı­nın, Tos­ya­lı­sı­nın, Du­ra­ğan­lı­sı­nın, Bo­ya­bat­lı­sı­nın, Ter­me­li­si­nin, Çar­şam­ba­lı­nın, Baf­ra­lı­nın, Os­man­cık­lı­nın üret­ti­ği pi­rin­ci tü­ket­mek is­ti­yo­ruz. İt­hal pi­rin­ce kar­şı ta­vır bek­li­yo­ruz.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Bu­yu­run efen­dim, ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­la­yın.

MEH­MET YIL­DI­RIM (De­vam­la) – Sa­yın Baş­kan, ta­mam­lı­yo­rum.

Sev­gi­li ar­ka­daş­lar, ba­kın, sa­rım­sak­ta bel­li bir nok­ta­ya gel­dik. Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ne -bu­ra­sı hal de­ğil­di, ben de kab­zı­mal de­ğil­dim-ürün­ler­le çık­tık. Mec­lis Baş­ka­nı­mı­zın mü­sa­ma­ha­sı­na sı­ğın­dık, si­zin hoş­gö­rü­nü­ze sı­ğın­dık; ama, bu­ra­dan, kür­sü­den, Tür­ki­ye’ye bir ürü­nü ta­nıt­ma­ya ça­lış­tık. Eli­mi­zin bi­ri­ne Kas­ta­mo­nu-Taş­köp­rü sa­rım­sa­ğı­nı, eli­mi­zin bi­ri­ne de Çin sa­rım­sa­ğı­nı ala­rak va­tan­da­şı­mı­zın bi­linç­len­me­si­ne bu kür­sü­den yar­dım­cı ol­duk. Hükûmet­ten bu ko­nu­da des­tek al­dık. En bü­yük des­tek Sa­yın Ba­şes­gi­oğ­lu’ndan­dır, ken­di­si­ne te­şek­kür edi­yo­rum; hiç bun­dan da ken­di­mi alı­koy­mu­yo­rum. İkin­ci bü­yük des­tek­ de Kür­şad Tüz­men’den gel­miş­tir; ona da te­şek­kür edi­yo­rum. Çün­kü, de­ğer­li ar­ka­daş­lar, bu mü­ca­de­le­yi bir­lik­te ya­pa­ca­ğız, Türk çift­çi­si­ni bir­lik­te kal­kın­dı­ra­ca­ğız, Türk çift­çi­si­ni Ame­ri­kan çift­çi­si­ne he­der et­tir­me­ye­ce­ğiz, Çin çift­çi­si­ne he­der et­tir­me­ye­ce­ğiz, Tay­land çift­çi­si­ne he­der et­tir­me­ye­ce­ğiz. Üre­ti­mi ar­tı­ra­ca­ğız, fab­ri­ka­lar­da üre­ti­mi, tar­la­da üre­ti­mi, ka­mu­da dü­rüst yö­ne­ti­mi ger­çek­leş­ti­re­ce­ğiz. Bu mil­le­tin kar­şı­sı­na açık alın­la çı­ka­ca­ğız.

Bu gi­di­şi­niz pek iyi gö­rün­mü­yor. Ba­kın, AKP’nin oy­la­rı aşa­ğı­ya doğ­ru ini­yor, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti yük­se­li­yor. Bu, si­ze bir ders ver­me­li. Çift­çi­yi göz­den çı­kar­mış­sa­nız ina­nın ki oy­la­rı­nız aşa­ğı­ya doğ­ru ge­li­yor. Hiç­bir ik­ti­dar ken­di­si­ne kar­şı kö­tü­lük yap­maz, ken­di­si­ne kar­şı bu çift­çi­nin bu du­ru­mu­nu gö­zar­dı ede­mez. Ge­lin, mal­la­rı­mı­zın CIF de­ğer­le­ri­ni ar­tı­ra­rak, on­la­ra olan fon­la­rı­nı ar­tı­ra­rak ser­best pi­ya­sa re­ka­bet ko­şul­la­rı içe­ri­sin­de re­ka­bet şart­la­rı­nı ge­liş­ti­re­lim di­yo­rum, Yü­ce Mec­li­se say­gı­lar su­nu­yo­rum, ha­yır­lı if­tar­lar di­li­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür edi­yo­ruz Sa­yın Yıl­dı­rım.

ÖMER ABU­ŞOĞ­LU (Ga­zi­an­tep) – Ka­rar ye­ter sa­yı­sı­nın aran­ma­sı­nı is­ti­yo­rum.

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ge­rek­çe­si­ni din­le­di­ği­niz öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum; ka­rar ye­ter sa­yı­sı ta­lep edil­miş­tir: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler…

Ka­rar ye­ter sa­yı­sı bu­lu­na­ma­mış­tır; bir­le­şi­me 5 da­ki­ka ara ve­ri­yo­rum.

**Ka­pan­ma sa­ati: 18.01**

**DO­KU­ZUN­CU OTU­RUM**

**Açıl­ma Sa­ati: 18.07**

**BAŞ­KAN: Baş­kan Ve­ki­li İs­ma­il ALP­TE­KİN**

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

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 4’ün­cü Bir­le­şi­mi­nin Do­ku­zun­cu Otu­ru­mu­nu açı­yo­rum.

662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı’nın gö­rüş­me­le­ri­ne kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam ede­ce­ğiz.

**VI.- KA­NUN TA­SA­RI VE TEK­LİF­LE­Rİ İLE KO­MİS­YON­LAR­DAN**

**GE­LEN Dİ­ĞER İŞ­LER (Devam)**

*3.- To­hum­cu­luk Ka­nu­nu Ta­sa­rısı ile Ta­rım, Or­man ve Kö­yiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/822) (S. Sa­yı­sı: 662) (Devam)*

BAŞ­KAN – Ko­mis­yon ve Hükûmet?.. Ye­rin­de.

Ta­sa­rı’nın 11’in­ci mad­de­si üze­rin­de­ki Kas­ta­mo­nu Mil­let­ve­ki­li Meh­met Yıl­dı­rım ve ar­ka­daş­la­rı­nın öner­ge­si­nin oy­la­ma­sın­da ka­rar ye­ter sa­yı­sı bu­lu­na­ma­mış­tı.

Hükûmet ve Ko­mis­yo­nun ka­tıl­ma­dı­ğı öner­ge­yi tek­rar oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum ve ka­rar ye­ter sa­yı­sı ara­ya­ca­ğım: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­me­miş­tir, ka­rar ye­ter sa­yı­sı var­dır.

Şim­di, di­ğer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Gö­rü­şül­mek­te olan 662 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın 11’in­ci mad­de­si­nin aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­me­si­ni arz ve tek­lif ede­riz.

A. Ke­mal De­ve­ci­ler (Ba­lı­ke­sir) ve ar­ka­daş­la­rı

“Taz­mi­nat

Mad­de 11- Fi­il­le­ri­nin ay­rı­ca suç sa­yıl­ma hâli sak­lı kal­mak üze­re, za­ra­ra ne­den olan ku­sur­lu to­hum­lu­ğu üre­ten, sa­tan, da­ğı­tan, it­hal eden ve­ya baş­ka şe­kil­de pi­ya­sa­ya sü­ren ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler, mey­da­na ge­len za­ra­rı mü­te­sel­si­len taz­min et­mek­le yü­küm­lü­dür. Bun­lar za­ra­rı, ku­sur­la­rı ora­nın­da bir­bir­le­ri­ne rü­cu ede­bi­lir­ler.

Da­va, za­ra­ra uğ­ra­ya­nın za­ra­ra uğ­ra­dı­ğı­nın tes­pit edil­me­sin­den iti­ba­ren bir yıl için­de, her hâlde za­ra­rın mey­da­na gel­me­sin­den iti­ba­ren iki yıl için­de açı­la­bi­lir. “

BAŞ­KAN – Sa­yın Ko­mis­yon, ka­tı­lı­yor mu­su­nuz?

TA­RIM, OR­MAN VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ KO­MİS­YO­NU BAŞ­KAN­VE­Kİ­Lİ ÖZ­KAN ÖK­SÜZ (Kon­ya) – Ka­tıl­mı­yo­ruz.

BAŞ­KAN – Sa­yın Hükûmet?..

TA­RIM VE KÖ­YİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI MEH­MET MEH­Dİ EKER (Di­yar­ba­kır) – Ka­tıl­mı­yo­ruz Sa­yın Baş­ka­nım.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­yi oku­tu­yo­rum:

Ge­rek­çe:

Ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 11 in­ci mad­de­si­nin son fık­ra­sın­da yer alan “al­tı ay” iba­re­si “bir yıl” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

BAŞ­KAN – Ge­rek­çe­si oku­nan öner­ge­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Öner­ge ka­bul edil­me­miş­tir.

Mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler… Ka­bul et­me­yen­ler… Mad­de ka­bul edil­miş­tir.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ça­lış­ma sü­re­miz dol­mak üze­re ol­du­ğun­dan, söz­lü so­ru öner­ge­le­ri ile di­ğer de­ne­tim ko­nu­la­rı­nı sı­ra­sıy­la gö­rüş­mek için, 10 Ekim 2006 Sa­lı gü­nü, alı­nan ka­rar ge­re­ğin­ce sa­at 14.00’te top­lan­mak üze­re, bir­le­şi­mi ka­pa­tı­yo­rum.

İyi ak­şam­lar di­li­yo­rum.

**Ka­pan­ma Sa­ati: 18.09**