**DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 2**

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ**

**TUTANAK DERGİSİ**

**CİLT : 4**

**16’ncı Birleşim**

***6 Kasım 2007 Salı***

**İ Ç İ N D E K İ L E R**

**I.- GE­ÇEN TU­TA­NAK ÖZE­Tİ**

**II.- GE­LEN KÂĞIT­LAR**

**II­I.- YOK­LA­MA**

**IV.- GÜN­DEM DI­ŞI KO­NUŞ­MA­LAR**

*A) MİL­LET­VE­KİL­LE­Rİ­NİN GÜN­DEM DI­ŞI KO­NUŞ­MA­LA­RI*

1.- Edir­ne Mil­let­ve­ki­li Ce­ma­led­din Us­lu­’­nun, çel­tik ta­rı­mı ve üre­ti­ci­le­rin so­run­la­rı­na iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı

2.- Ko­ca­e­li Mil­let­ve­ki­li Azi­ze Si­bel Gö­nü­l’­ün, Dün­ya Şehir­ci­lik Gü­nü se­be­biy­le, ça­ğın ge­rek­le­ri­ne uy­gun şehir­leş­me­nin il­ke­le­ri­ne iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı

3.- Kırk­la­re­li Mil­let­ve­ki­li Tan­sel Ba­rı­ş’­ın, Er­ge­ne Neh­ri­’n­de­ki kir­li­li­ğin çev­re üze­rin­de­ki olum­suz et­ki­le­ri­ne ve bu ko­nu­da alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­le­re iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı

**V.- BAŞ­KAN­LI­ĞIN GE­NEL KU­RU­LA SU­NUŞ­LA­RI**

*A) TEZ­KE­RE­LER*

1.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ab­dul­lah Çe­tin­ka­ya hak­kın­da ya­sa­ma do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kal­dı­rı­lıp kal­dı­rıl­ma­ma­sı hu­su­sun­da TBMM Baş­kan­lı­ğı­na gön­de­ri­len so­ruş­tur­ma dos­ya­sı­nın ia­de edil­me­si­ne iliş­kin Baş­ba­kan­lık tez­ke­re­si (3/211)

2.- Su­ri­ye Arap Cum­hu­ri­ye­ti Gur­bet­çi­ler Ba­ka­nı Dr. Bo­ut­ha­i­na Sha­a­ba­n’­ın da­ve­ti üze­ri­ne Su­ri­ye­’­ye; Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti Ai­le, Ço­cuk ve Ka­dın­dan So­rum­lu Dev­let Ko­mi­te­si Baş­ka­nı Prof. Hic­ran Hü­sey­no­va­’­nın da­ve­ti üze­ri­ne de Azer­bay­ca­n’­a resmî zi­ya­ret­ler ger­çek­leş­ti­re­cek olan Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu baş­kan­lı­ğın­da­ki he­ye­te, İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ay­şe Nur Bah­çe­ka­pı­lı­’­nın da ka­tıl­ma­sı­na iliş­kin Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/210)

*B) MEC­LİS ARAŞ­TIR­MA­SI ÖNER­GE­LE­Rİ*

1.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fev­zi To­puz ve 23 mil­let­ve­ki­li­nin, or­man yan­gın­la­rı­nın ne­den­le­ri ve oluş­tur­du­ğu za­rar­la­rın araş­tı­rı­la­rak alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/30)

2.- Bar­tın Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­met Rı­za Yal­çın­ka­ya ve 22 mil­let­ve­ki­li­nin, Bar­tı­n’­da ku­rul­ma­sı plan­la­nan ter­mik san­tra­lin olum­lu ve olum­suz et­ki­le­ri­nin araş­tı­rı­la­rak alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/31)

3.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal De­mi­rel ve 27 mil­let­ve­ki­li­nin, ray­lı sis­tem ve de­mir yo­lu ula­şı­mın­da­ki so­run­la­rın araş­tı­rı­la­rak ge­liş­ti­ril­me­si için alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/32)

**VI.- ÖNE­Rİ­LER**

*A) DA­NIŞ­MA KU­RU­LU ÖNE­Rİ­LE­Rİ*

1.- Gün­dem­de­ki sı­ra­la­ma ve ça­lış­ma sa­at­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si ile 6/11/2007 Sa­lı gün­kü bir­le­şim­de söz­lü so­ru­lar­dan son­ra, di­ğer de­ne­tim ko­nu­la­rı­nın gö­rü­şül­me­ye­rek, ka­nun ta­sa­rı ve tek­lif­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si

**VI­I.- SO­RU­LAR VE CE­VAP­LAR**

*A) SÖZ­LÜ SO­RU­LAR VE CE­VAP­LA­RI*

1.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, Rum ge­mi­le­ri­nin Türk li­man­la­rı­nı kul­lan­dı­ğı id­di­a­sı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1)

2.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, Ar­da­ha­n’­da­ki do­ğal­gaz ya­tı­rım­la­rı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/2)

3.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, Ar­da­ha­n’­da ver­gi­siz ma­zot it­ha­la­tı iz­ni ve­ri­lip ve­ril­me­ye­ce­ği­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/3)

4.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, Ar­da­han-Ar­da­nuç ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/4)

5.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, Ar­da­han il mer­ke­zin­den ge­çen ka­ra­yo­lu­nun ona­rı­mı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/5)

6.- To­kat Mil­let­ve­ki­li Re­şat Doğ­ru­’­nun, To­ka­t’­ta Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si ku­ru­lup ku­rul­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/7) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

7.- Bi­le­cik Mil­let­ve­ki­li Ya­şar Tü­zü­n’­ün, Bi­le­cik ili­nin öğ­ret­men ih­ti­ya­cı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/9) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

8.- Bi­le­cik Mil­let­ve­ki­li Ya­şar Tü­zü­n’­ün, Bi­le­cik ilin­de üni­ver­si­te öğ­ren­ci yur­du ya­pı­lıp ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/13) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

9.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/24) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

10.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/25) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

11.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/26) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

12.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/27) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

13.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/28) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

14.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/66) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

15.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/67) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

16.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/68) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

17.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/69) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

18.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/70) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

19.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/71) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

20.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/72) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

21.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/73) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

22.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Mil­li Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/74) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

23.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar ÖĞÜ­T’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/75) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

24.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/76) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

25.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/77) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

26.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/78) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

27.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/79) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

28.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/80) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

29.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/81) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

30.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/82) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

31.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/83) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

32.-Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Gen­ç’­in, Tun­ce­li­’­de ta­şı­ma­lı eği­tim sis­te­mi­ne ve ka­pa­tı­lan okul­la­rın açı­lıp açıl­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/84) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı

*B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI*

1.- An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Yıl­maz Ate­ş’­in, An­ka­ra­’­da­ki elek­trik abo­ne­le­ri­ne ve elek­t­rik ke­sin­ti­le­ri­ne iliş­kin so­ru­su ve Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­ta­n’­ın ce­va­bı (7/139)

2.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Er­si­n’­in, ABD se­ya­ha­ti­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­su ve Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çe­k’­in ce­va­bı (7/244)

3.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Atil­la Kar­t’­ın, iş ka­za­la­rı­na iliş­kin so­ru­su ve Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­li­k’­in ce­va­bı (7/272)

4.- Kas­ta­mo­nu Mil­let­ve­ki­li Meh­met Ser­da­roğ­lu­’­nun, TSE­’­nin he­lal ser­ti­fi­ka­sıy­la il­gi­li ça­lış­ma­sı olup ol­ma­dı­ğı­na iliş­kin so­ru­su ve Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Meh­met Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın ce­va­bı (7/331)

5.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Onur Öy­me­n’­in, teş­vik kap­sa­mı­na alı­nan il­le­re ve Bur­sa­’­nın teş­vik kap­sa­mı­na alı­nıp alın­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin so­ru­su ve Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Meh­met Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın ce­va­bı (7/333)

6.- An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Hüs­nü Çöl­lü­’­nün, An­tal­ya Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­nin ara­zi ih­ti­ya­cı­na iliş­kin so­ru­su ve Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­ka­nı Meh­met Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın ce­va­bı (7/334)

7.- Bar­tın Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­met Rı­za Yal­çın­ka­ya­’­nın, Bar­tı­n’­da ar­tan ai­le içi şid­det olay­la­rı­na iliş­kin so­ru­su ve Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu­’­nun ce­va­bı (7/347)

8.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ca­nan Arıt­ma­n’­ın, if­tar sa­a­tin­de ka­mu hiz­met­le­ri­nin ak­sa­dı­ğı id­di­a­sı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­su ve Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çe­k’­in ce­va­bı (7/361)

9.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Er­si­n’­in, Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şe­k’­in İngil­te­re va­tan­da­şı ol­du­ğu id­di­a­sı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan so­ru­su ve Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çe­k’­in ce­va­bı (7/365)

10.- İzmir Mil­let­ve­ki­li Ah­met Er­si­n’­in, ba­lık çift­lik­le­ri ko­nu­sun­da gi­ri­şim­ler­de bu­lun­du­ğu id­di­a­sı­na iliş­kin so­ru­su ve Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Ay­dı­n’­ın ce­va­bı (7/385)

11.- Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ali Rı­za Öz­tür­k’­ün, gar­son­la­rın TBMM dı­şın­da gö­rev­len­di­ri­lip gö­rev­len­di­ril­me­di­ği­ne iliş­kin so­ru­su ve Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan Ve­ki­li Nev­zat Pak­di­l’­in ce­va­bı (7/562)

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

*A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ*

1.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ile Su­ri­ye Arap Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Ara­sın­da Ya­pı­lan Lo­ko­mo­tif, Va­gon ve Di­ğer Ray Hiz­met­le­ri­ni de Kap­sa­yan De­mir­yo­lu Araç ve Ge­reç­le­ri­nin Ya­pı­mı, Ge­liş­ti­ril­me­si, Ye­ni­len­me­si, Ba­kı­mı ve Ona­rı­mı ile İlgi­li Kar­şı­lık­lı An­laş­ma Pro­to­ko­lü­nün Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/274) (S. Sa­yı­sı: 31)

2.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu Hü­kü­me­ti Ara­sın­da De­niz­ler­de Ka­ra­su­la­rın Öte­sin­de­ki Olay­la­rın Ön­len­me­si­ne İliş­kin An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yonu Ra­po­ru (1/279) (S. Sa­yı­sı: 37)

3.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Ha­ri­ta­cı­lık Ala­nın­da Eği­tim, Tek­nik ve Bi­lim­sel İş­bir­li­ği­ne Da­ir An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/323) (S. Sa­yı­sı: 44)

**IX.- OY­LA­MA­LAR**

1.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ile Su­ri­ye Arap Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Ara­sın­da Ya­pı­lan Lo­ko­mo­tif, Va­gon ve Di­ğer Ray Hiz­met­le­ri­ni de Kap­sa­yan De­mir­yo­lu Araç ve Ge­reç­le­ri­nin Ya­pı­mı, Ge­liş­ti­ril­me­si, Ye­ni­len­me­si, Ba­kı­mı ve Ona­rı­mı ile İlgi­li Kar­şı­lık­lı An­laş­ma Pro­to­ko­lü­nün Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın oy­la­ma­sı

2.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu Hü­kü­me­ti Ara­sın­da De­niz­ler­de Ka­ra­su­la­rın Öte­sin­de­ki Olay­la­rın Ön­len­me­si­ne İliş­kin An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın oy­la­ma­sı

3.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Ha­ri­ta­cı­lık Ala­nın­da Eği­tim, Tek­nik ve Bi­lim­sel İş­bir­li­ği­ne Da­ir An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı­nın oy­la­ma­sı

**I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ**

TBMM Genel Kurulu saat 15.00’te açılarak beş oturum yaptı.

İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral, sürmekte olan Telekom grevine,

Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, ülkemizin kara yollarının genel durumu ve bunun Malatya iline yansımasına,

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.

Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 29 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı ile diğer bitkisel yağların üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/27),

Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 milletvekilinin, Adana’daki lagünlerin karşı karşıya bulunduğu çevresel risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (10/28),

Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 34 milletvekilinin, ders kitaplarındaki ve yardımcı kitaplardaki cinsiyete dayalı ayrımcılık öğelerinin araştırılması (10/29),

Amacıyla Meclis araştırması;

Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz ve 20 milletvekilinin, ülkemizin uluslararası alanda karşılaştığı sözde Ermeni iddiaları konusunda genel görüşme (8/3),

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve ön görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Fransa’ya yaptığı resmî ziyarete iştirak etmesi uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

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

1’inci sırasında bulunan, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun Tasarısı (1/350) (S. Sayısı: 16), görüşmeleri tamamlanarak, istem üzerine yapılan açık oylamadan sonra, kabul edildi.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın, konuşmasında şahsına sataştığı iddiasıyla bir açıklamada bulundu.

6 Kasım 2007 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere, birleşime 04.08’de son verildi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *Nevzat PAKDİL* |  |  |
| Başkan Vekili |  |  |
|  | *Yaşar TÜZÜN* | *Harun TÜFEKCİ* |
|  | Bilecik | Konya |
|  | Kâtip Üye | Kâtip Üye |
|  |  |  |
|  | *Fatoş GÜRKAN* | *Yusuf COŞKUN* |
|  | Adana | Bingöl |
|  | Kâtip Üye | Kâtip Üye |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**No.: 22**

**II.- GELEN KÂĞITLAR**

**2 Kasım 2007 Cuma**

**Raporlar**

1.- 8.5.2007 Tarihli ve 5654 Sayılı Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/26) (S. Sayısı: 45) (Dağıtma tarihi: 2.11.2007) (GÜNDEME)

2.- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/268) (S. Sayısı: 46) (Dağıtma tarihi: 2.11.2007) (GÜNDEME)

**No.: 23**

**5 Kasım 2007 Pazartesi**

**Teklifler**

1.- Mersin Milletvekili İsa Gök ve 15 Milletvekilinin; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/41) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007)

2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi (2/42) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2007)

3.- Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun; Devlet Memurları Kanununun 657/4 üncü Maddesinin C Fıkrasına Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/43) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2007)

**Rapor**

1.- Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/337) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi: 5.11.2007) (GÜNDEME)

**Tezkere**

1.- Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/209) (Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.2007)

**Sözlü Soru Önergeleri**

1.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir konuşmasında kullandığı ifadeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı sınır kapılarının dini bayramlarda açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Çin’den ithal edilen ürünlerin sağlığa uygun olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

4.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Sinop’taki bir kaynak suyu projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

**Yazılı Soru Önergeleri**

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kuzey Irak ile ticari ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/522) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

2.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da yayalara yönelik trafik altyapısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/523) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

3.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’da yıkım kararı verilen iki binaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/524) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Hakkâri’deki terör saldırısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/525) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

5.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’n, BBC’nin “terörist” yerine kullandığı tanımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/526) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

6.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, son günlerdeki terör olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/527) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

7.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/528) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

8.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, RTÜK’ün terör konusundaki bir yayın durdurma kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/529) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

9.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, hamilelik dönemi ilaçlarındaki katkı payına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/530) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

10.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’da esnaf ve küçük işletmelerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/531) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

11.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Çankaya Köşkünün tadilat ve dekorasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/532) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

12.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Kaz Dağlarındaki altın arama çalışmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/533) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/10/2007)

13.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya ormanlarında zararlı böceklerle mücadeleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/534) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

14.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, DSİ VI. Bölge Müdürlüğünün projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/535) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

15.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, TRT ihalelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/536) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

16.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, TRT’deki personel hareketliliğine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/537) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

17.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TRT Genel Müdür Vekilinin yurt dışı gezilerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/538) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

18.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, bazı deniz araçlarına ÖTV’siz akaryakıt kullandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/539) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

19.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, akarsularda işletme hakkı devriyle enerji üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/540) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

20.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli İl Özel İdaresinin iş akitlerini fesh ettiği işçilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/541) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

21.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, turizmde ölü sezondaki istihdama ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/542) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

22.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir hizmet alım ihalesine yönelik soruşturmaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/543) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

23.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Devlet Tiyatrosunun yeni mekan ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/544) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

24.- Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Çankaya Köşkünün tadilatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/545) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

25.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, iptal edilen yönetmeliğe göre atanan yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/546) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

26.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, öğretmen ve öğrencilerin teröre tepki eylemlerine katılımının yasaklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/547) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

27.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/548) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

28.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, zeytin üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/549) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

29.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Türk Telekom’daki greve ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/550) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

30.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Batı Çevre yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/551) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

31.- Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, İzmit-Yalova bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/552) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

32.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Akseki Devlet Hastanesinin onarım ihalesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/553) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

33.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki kamu hastanelerinin yeni doğan ünitelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/554) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/10/2007)

34.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Time Dergisinde yer alan sözde Ermeni soykırımıyla ilgili bir habere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/555) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

35.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Diyanet İşleri Başkanlığından diğer kurumlara geçen personele ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/556) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

36.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, BM CDAW Komitesi tavsiye kararlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/557) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

37.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, 2847 sayılı Kanuna aykırı derneklere ve gazi aylıklarındaki farklara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/558) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

38.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/559) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/10/2007)

39.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Ceyhan Adliyesine ikinci bir sulh ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/560) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

40.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, BAĞ-KUR’a sonradan kayıt ve tescil edilen çiftçilerin geriye dönük borçlanma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/561) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/10/2007)

41.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, garsonların TBMM dışında görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/562) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/10/2007)

**No.: 24**

**6 Kasım 2007 Salı**

**Tasarı**

1.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/445) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2007)

**Teklifler**

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 15 Milletvekilinin; 5.1.1961 Tarihli ve 222 Sayılı İl-köğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/44) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2007)

2.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü ve 35 Milletvekilinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/45) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2007)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/46) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007)

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/47) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2007)

5.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 16 Milletvekilinin; Her Yıl Ekim Ayının İlk Haftasının Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitimi Haftası Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/48) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2007)

**Meclis Araştırması Önergeleri**

1.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 23 Milletvekilinin, orman yangınlarının nedenleri ve oluşturduğu zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

2.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22 Milletvekilinin, Bartın’da kurulması planlanan termik santralin olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/10/2007)

3.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, raylı sistem ve demir yolu ulaşımındaki sorunların araştırılarak geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/11/2007)

**6 Ka­sım 2007 Sa­lı**

**Bİ­RİN­Cİ OTU­RUM**

**Açıl­ma Sa­a­ti: 15.00**

**BAŞ­KAN: Baş­kan Ve­ki­li Ey­yüp Ce­nap GÜL­PI­NAR**

**KÂTİP ÜYE­LER: Mu­rat ÖZ­KAN (Gi­re­sun), Fat­ma SAL­MAN KO­TAN (Ağ­rı)**

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin 16’ncı Bir­le­şi­mi­ni açı­yo­rum.

**II­I.- YOK­LA­MA**

BAŞ­KAN – Elek­tro­nik ci­haz­la yok­la­ma ya­pa­ca­ğız.

Yok­la­ma için beş da­ki­ka sü­re ve­ri­yo­rum.

Yok­la­ma­yı baş­la­tı­yo­rum.

(Elek­tro­nik ci­haz­la yok­la­ma ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, top­lan­tı ye­ter sa­yı­mız var­dır, gö­rüş­me­le­re baş­lı­yo­ruz.

Gün­de­me geç­me­den ön­ce üç sa­yın mil­let­ve­ki­li­ne gün­dem dı­şı söz ve­re­ce­ğim.

Gün­dem dı­şı ilk söz, ül­ke­miz­de­ki çel­tik ta­rı­mı ve çel­tik üre­ti­ci­le­ri­nin so­run­la­rıy­la il­gi­li söz is­te­yen, Edir­ne Mil­let­ve­ki­li Ce­ma­led­din Us­lu­’­ya ait­tir.

Bu­yu­run Sa­yın Us­lu. (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz beş da­ki­ka Sa­yın Us­lu.

**IV.- GÜN­DEM DI­ŞI KO­NUŞ­MA­LAR**

*A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI*

*1.- Edir­ne Mil­let­ve­ki­li Ce­ma­led­din Us­lu­’­nun, çel­tik ta­rı­mı ve üre­ti­ci­le­rin so­run­la­rı­na iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı*

CE­MA­LED­DİN US­LU (Edir­ne) – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Baş­kan.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; ül­ke­miz­de çel­tik üre­ti­mi ve çel­tik üre­ti­ci­le­ri­nin so­run­la­rı hak­kın­da gün­dem dı­şı söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum. Siz­le­ri say­gı­la­rım­la se­lam­lı­yo­rum.

Bi­lin­di­ği gi­bi, hız­la ar­tan dün­ya nü­fu­su­nun bes­len­me­sin­de ta­hıl üre­ti­mi­nin öne­mi son de­re­ce bü­yük­tür. Buğ­day­dan son­ra pi­rinç, do­la­yı­sıy­la çel­tik üre­ti­mi, en faz­la üre­ti­mi olan ürün­le­rin ba­şın­da gel­mek­te­dir. Dün­ya­nın muh­te­lif böl­ge­le­rin­de, da­ha doğ­ru­su bü­tün kı­ta­lar­da çel­ti­ğin ye­tiş­me­si söz ko­nu­su iken Tür­ki­ye­’­de de her böl­ge­de çel­tik üre­ti­mi müm­kün­dür. Özel­lik­le, ül­ke­mi­zin Mar­ma­ra ve Ka­ra­de­niz Böl­ge­le­rin­de son de­re­ce yo­ğun­laş­mış bir üre­tim söz ko­nu­su­dur ve yüz­de 95’i bu böl­ge­ler­de üre­til­mek­te­dir. Yi­ne, ül­ke­mi­zin üre­tim or­ta­la­ma­sı, de­ka­ra 700 ki­log­ram­dır. Bu, dün­ya üre­ti­mi­nin ne­re­dey­se 2 ka­tı­na ulaş­mak­ta­dır. Yi­ne, bu iki böl­ge­de ya­ni top­lam üre­ti­min yüz­de 95’ini teş­kil eden bu iki böl­ge­miz­de, yak­la­şık 35 bin üre­ti­ci çel­tik ta­rı­mıy­la il­gi­len­mek­te­dir.

Dün­ya or­ta­la­ma­sı­nın üze­rin­de çel­tik ye­tiş­tir­me­mi­zin se­bep­le­ri­ne ge­lin­ce: Özel­lik­le la­ze­rin çel­tik ta­rı­mı­na gir­me­siy­le üre­ti­min art­ma­sı söz ko­nu­su­dur. Yi­ne, top­rak tah­li­li, çel­tik üre­ti­mi­ni ar­tır­mış­tır. Özel­lik­le çin­ko sül­fa­tın kul­la­nı­mı, çel­tik ta­rı­mın­da önem­li bir ar­tı­şa se­bep ol­muş­tur. Edir­ne Zi­rai Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü­nün Os­man­cık ve Ha­lil­bey çe­şit­le­ri, yük­sek ve­rim teş­kil eden bu iki çe­şi­din üre­ti­me ka­tıl­ma­sıy­la, ne­re­dey­se or­ta­la­ma 1 ton se­vi­ye­sin­de üre­tim söz ko­nu­su­dur. Bu se­bep­le üre­ti­min ar­tı­şı­nı söy­le­me­miz ge­re­kir. Yi­ne, elek­trik­li su­la­ma­nın çel­tik ta­rı­mı­na gir­me­siy­le üre­ti­min art­ma­sı or­ta­ya çık­mış­tır. Bu se­bep­ler­den do­la­yı, son on yı­la bak­tı­ğı­mız­da, çel­tik üre­ti­mi yüz­de 30 se­vi­ye­le­rin­de art­mış­tır.

Son yıl­lar­da, ekim alan­la­rı, 900 bin hek­tar se­vi­ye­si­ne ulaş­mış; üre­tim, 600 bin ton çel­tik; yüz­de 55 ran­dı­man he­sa­bıy­la de­ğer­len­dir­di­ği­miz­de, 350 bin ton-375 bin ton pi­rinç üre­ti­mi­ne te­ka­bül et­mek­te­dir. Do­la­yı­sıy­la, bu da ül­ke ih­ti­ya­cı­nın yüz­de 75’ini kar­şı­la­mak­ta­dır.

Bü­tün bu olum­lu ifa­de­ler­den son­ra, üre­ti­ci­mi­zin ka­zan­ma­dı­ğı­nı, bu­na rağ­men üre­ti­ci­mi­zin çel­tik ta­rı­mın­dan ka­za­na­ma­dı­ğı­nı söy­le­me­miz ge­re­ki­yor. Zi­ra, ara­zi­nin ki­ra be­del­le­ri­nin çok yük­sek ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Mi­ras hu­ku­kun­dan kay­nak­la­nan kü­çük ara­zi­ler­de üre­ti­min ya­pıl­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Ma­zot, güb­re gi­bi gir­di­le­rin pa­ha­lı ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Ürün des­tek­le­me­si­ne bi­raz geç baş­lan­dı ve yi­ne, des­tek­le­me prim öde­me­le­ri geç ya­pı­lı­yor, üre­ti­ci bun­dan do­la­yı da ka­za­na­mı­yor. Üre­ti­ci bir­lik­le­ri­nin ser­ma­ye ye­ter­siz­li­ği içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz. Yi­ne, Av­ru­pa Bir­li­ğin­den kay­nak­la­nan güm­rük­süz it­ha­la­tın, üre­ti­ci­nin ge­lir­le­ri­ni azalt­tı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz. Bir ila­ve da­ha yap­mam ge­re­ki­yor: Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si­nin alım po­li­ti­ka­la­rı, üre­ti­ci­nin, ma­a­le­sef, çok ya­nın­da ol­mu­yor, çok kârlı­lı­ğın­da ol­mu­yor.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, son üre­tim yı­lı iti­ba­rıy­la, özel­lik­le Edir­ne üre­ti­ci­le­ri­nin sı­kın­tı­la­rı üze­rin­de, bi­raz, söz­le­ri­me de­vam et­mek is­ti­yo­rum. Bi­li­yor­su­nuz, bu yıl çel­tik­le il­gi­li 750 bin li­ra­lık, ya­ni 75 ku­ruş­luk bir des­tek­le­me fi­ya­tı ve­ril­di ve Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si mü­da­ha­le alım­la­rıy­la gö­rev­len­di­ril­di. Yi­ne, bu uy­gu­la­ma içe­ri­sin­de üre­ti­ci­ye 9 ku­ruş­luk bir des­tek­le­me pri­mi sö­zü ve­ril­di.

Şim­di, üre­ti­ci­nin ma­li­yet­le­ri­ne bak­tı­ğı­mız­da­… Ma­a­le­sef, üre­ti­ci, ne­re­dey­se 75 ku­ru­şu ma­li­yet ola­rak de­ğer­len­di­ri­yor. Ya­ni, üre­ti­ci -ara­zi ki­ra­sı dâhil­dir bu ra­ka­mın içe­ri­si­ne- be­nim tes­pit­le­ri­me gö­re çel­ti­ği­ni 75 ku­ruş­tan da­ha aza üre­te­mi­yor. Bu­nun ya­nın­da, Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si­nin pi­ya­sa­la­ra geç gir­me­si ve yi­ne ran­dı­man esas­lı uy­gu­la­ma­sın­da pi­ya­sa­ya gö­re fark­lı uy­gu­la­ma­lar içe­ri­sin­de ol­ma­sı, 75 ku­ru­şun ne­re­dey­se 60-62 ku­ruş­lar se­vi­ye­si­ne in­me­si­ne se­bep olu­yor. Do­la­yı­sıy­la, Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si, üre­ti­ci­ye ye­ter­li be­de­li öde­me­di­ği sü­re­ce, üre­ti­ci ma­lı­nı pi­ya­sa­lar­da de­ğer­len­di­ri­p…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın Us­lu, ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­lar mı­sı­nız lüt­fen.

CE­MA­LED­DİN US­LU (De­vam­la) – To­par­lı­yo­rum efen­dim.

Bu da ne­re­dey­se 60 ku­ru­şa ka­dar üre­ti­ci­nin fi­ya­tı­nı aşa­ğı­ya dü­şür­müş olu­yor. Do­la­yı­sıy­la üre­ti­ci bu şart­lar­da ka­za­na­mı­yor. Çel­tik fi­ya­tı­nın düş­me­si, ma­a­le­sef, pi­rinç fi­ya­tı­nın düş­me­si­ni be­ra­be­rin­de ge­tir­mi­yor. Pi­rinç mut­la­ka pi­ya­sa­lar­da çok da­ha pa­ha­lı. Bu an­lam­da, üre­ti­ci­nin ka­zan­ma­dı­ğı­nı yi­ne­le­mek is­ti­yo­rum.

Ben­ce te­mel so­run, üre­ti­ci­nin pa­ha­lı­ya üret­me­si. Üre­ti­ci­nin üre­tim gir­di­le­ri­ni ucuz­lat­ma­mız ge­re­ki­yor. Bel­ki de üre­ti­ci­nin her tür­lü üre­tim gir­di­le­rin­de­ki bu kat­ma de­ğer ver­gi­si ve özel tü­ke­tim ver­gi­le­ri­nin dü­şü­rül­me­si, kal­dı­rıl­ma­sı çok önem­li bir et­ken hâli­ne ge­le­cek.

Bir de, son ola­rak şunu söy­le­mem la­zım: Bi­zim böl­ge­miz­de Er­ge­ne Neh­ri­’­nin kir­li­li­ğin­den do­la­yı, Er­ge­ne Neh­ri­’n­den su­la­ma ya­pan bü­tün üre­ti­ci­le­ri­mi­z… Bu se­ne bin­ler­ce dö­nüm ara­zi­de çel­tik tar­la­da kal­dı. 100 ki­log­ra­ma ka­dar ve­rim düş­tü, ba­zı üre­ti­ci­ler ürü­nü­nü da­hi tar­la­sın­dan top­la­ya­maz hâle gel­di.

Sa­nı­yo­rum, bu ko­nu­da, Kırk­la­re­li mil­let­ve­ki­li­miz de söz ala­cak bu Er­ge­ne Neh­ri­’­nin kir­li­li­ği ko­nu­sun­da. Er­ge­ne Neh­ri­’­nin kir­li­li­ği­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı millî bir gö­rev hâli­ne gel­mek­te­dir.

Be­ni din­le­di­ği­niz için te­şek­kür edi­yo­rum. (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Us­lu.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, özel­lik­le siz­den bir şey ri­ca ede­ce­ğim. Ge­nel Ku­rul­da çok faz­la gü­rül­tü ve uğul­tu var. Bu ko­nuş­ma­la­rı pek an­la­ya­mı­yo­ruz. Be­nim de se­sim herhâlde pek ge­le­mi­yor siz­le­re. Ri­ca edi­yo­rum bi­raz da­ha ses­siz ola­lım efen­dim.

OS­MAN KAP­TAN (An­tal­ya) – Ses dü­ze­ni bo­zuk Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Gün­dem dı­şı ikin­ci söz, Şehir­ci­lik Gü­nü mü­na­se­be­tiy­le söz is­te­yen Ko­ca­e­li Mil­let­ve­ki­li Azi­ze Si­bel Gö­nü­l’­e ait­tir.

Bu­yu­run Sa­yın Gö­nül (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz beş da­ki­ka Sa­yın Gö­nül.

*2- Ko­ca­e­li Mil­let­ve­ki­li Azi­ze Si­bel Gö­nü­l’­ün, Dün­ya Şehir­ci­lik Gü­nü se­be­biy­le, ça­ğın ge­rek­le­ri­ne uy­gun şehir­leş­me­nin il­ke­le­ri­ne iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı*

AZİ­ZE Sİ­BEL GÖ­NÜL (Ko­ca­e­li) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Dün­ya Şehir­ci­lik Gü­nü ne­de­niy­le gün­dem dı­şı söz al­mış bu­lun­mak­ta­yım. Söz­le­ri­me baş­la­ma­dan ön­ce yü­ce he­ye­ti say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Bil­di­ği­niz gi­bi, sı­nır­lı bir böl­ge­de, ma­kul bir bü­yük­lük­te ve da­imî in­san top­lu­lu­ğu tüm şehir­le­rin or­tak özel­li­ği ola­rak gö­rü­le­bi­lir. Ay­nı za­man­da, şehir­le­rin ku­ru­lu­şu ve ge­li­şi­mi, me­de­ni­ye­tin ev­re­le­ri­ni de gös­te­rir. Ya­ni, şehir­ler, me­de­ni ya­şa­mın en so­mut ürü­nü ve gös­ter­ge­si­dir.

Şehir­ler, eği­tim, bi­lim, kül­tür, sa­nat ve ti­ca­ret mer­ke­zi ola­rak in­san­lar için her za­man bir ca­zi­be mer­ke­zi ol­muş­tur. Bu özel­lik­le­riy­le şehir­ler, in­san­la­ra her alan­da da­ha çok imkân, da­ha çok al­ter­na­tif su­nar. An­cak, bu ca­zip yön­le­ri ne­de­niy­le, özel­lik­le son yıl­lar­da tüm dün­ya­da ve ül­ke­miz­de hız­lı bir şehir­leş­me ya­şan­mak­ta, ba­zı şehir­le­rin nü­fu­su aşı­rı bir şekil­de art­mak­ta­dır. Do­la­yı­sıy­la, ül­ke­miz­de de ya­pı­laş­ma, kent­leş­me, şehir­ci­lik, plan­la­ma hız­la mi­mar­lık­tan uzak­laş­mak­ta, bu top­rak­lar­da­ki yüz­ler­ce ve bin­ler­ce yıl­lık mi­ma­ri bi­ri­kim­ler­den, mi­ma­ri de­ğer­ler­den, ka­za­nım­lar­dan uzak­la­şıl­mak­ta­dır.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, 17 Ağus­tos­ta yüz­yı­lın en yı­kı­cı dep­rem­le­rin­den bi­ri­ni ya­şa­mış bir ül­ke ola­rak tek­rar ha­tır­la­ta­lım: Afet za­rar­la­rı­nı azalt­ma­nın tek yo­lu ön­ce­den ris­ki azal­tı­cı ön­lem­le­ri al­mak­tan, bu­nun ilk adı­mı doğ­ru yer­le­şim ka­rar­la­rın­dan, gü­ven­li ya­şam çev­re­le­ri­ni oluş­tu­ra­bil­mek­ten ge­çer.

Üçün­cü bin yı­lın eşi­ğin­de çağ­daş dün­ya­nın ile­ri bil­gi dü­ze­yi­ne, ile­ri tek­no­lo­ji ve güç­lü ör­güt­len­me ka­pa­si­te­le­ri­ne kar­şı, do­ğal afet­ler hâlâ kent­sel yer­le­şim­ler için teh­li­ke ve teh­dit oluş­tur­mak­ta­dır­lar. Biz plan­la­yı­cı­lar, ye­rel ve mer­kezî yö­ne­tim­ler gay­ret­le­ri­mi­zi afet za­rar­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı ko­nu­la­rı­na odak­la­ma­nın gü­nü­müz acil ve ön­de ge­len ge­rek­si­ni­mi ol­du­ğu ko­nu­sun­da bir­le­şi­yo­ruz. Bu yak­la­şım sa­de­ce kent­le­ri­mi­zin imar­lı ola­rak ta­sar­la­nan ve in­şa edi­len ke­sim­ler­de­ki ça­lış­ma ve ya­şam alan­la­rı­nı et­ki­le­mek­le kal­ma­ya­cak, ge­rek mi­ma­ri ve ta­rihî ya­pı sto­kun­da, kent­le­rin ken­di­li­ğin­den olu­şan ke­sim­le­rin­de, kent­le­rin alt­ya­pı­la­rın­da ve pey­zaj­lar­da gü­ven­lik sağ­la­ya­cak, da­ha gü­ven­li kent­ler ve ya­pı­lı çev­re­ler oluş­ma­sı­na imkân ve­re­cek­tir.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, gü­ven­li şehir­ler­le bir­lik­te, do­ğal, ta­rih­sel ve kül­tü­rel de­ğer­le­rin ko­run­ma­sı­na özen gös­te­ril­me­li­dir. Tür­ki­ye­’­nin ve Ana­do­lu­’­nun uy­gar­lık ta­ri­hi fark­lı inanç ve kül­tür­le­re sa­hip, an­cak, bu top­rak­la­rı or­tak­la­şa yurt edin­miş halk­la­rın bir­lik­te ve bir­bir­le­rin­den et­ki­le­ne­rek ya­rat­tık­la­rı ya­şam zen­gin­li­ği unu­tul­ma­ma­lı­dır. Yüz­ler­ce ve bin­ler­ce yıl­lık bir geç­mi­şin kent ve mi­mar­lık ta­ri­hi­ne dam­ga­sı­nı vu­ran bu zen­gin­lik, âde­ta bi­rer kül­tü­rel ala­şı­mı oluş­tur­mak­ta­dır.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, şehir­ci­lik ko­nu­sun­da ge­rek mes­lek oda­la­rın­da ge­rek aka­de­mik çev­re­ler­de, bi­lim ku­rul­la­rın­da ge­rek­se ka­mu ku­rum­la­rın­da uzun ve çok yön­lü tar­tış­ma, araş­tır­ma, pa­nel, ko­lok­yum, da­ha sa­ya­ma­ya­ca­ğı­mız bir­çok ça­lış­ma ve araş­tır­ma ol­muş­tur ve ola­cak­tır. Tak­dir eder­si­niz ki, beş da­ki­ka içe­ri­sin­de böy­le­si önem­li ve ge­niş mev­zu­da de­ta­ya in­mek müm­kün ol­ma­ya­cak­tır. Do­la­yı­sıy­la, kı­sa bir so­nuç ve sap­ta­ma ya­pa­cak olur­sak:

Ana­ya­sa­’­nın ko­nut hak­kıy­la il­gi­li 57’nci mad­de­sin­de­ki “Dev­let, şehir­le­rin özel­lik­le­ri­ni ve çev­re şart­la­rı­nı gö­ze­ten bir plan­la­ma çer­çe­ve­sin­de, ko­nut ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak ted­bir­le­ri alır.” şek­lin­de vur­gu­la­yan te­mel ko­şul­la­ra uy­gun ha­re­ket et­me­si­nin sağ­lan­ma­sıy­la bir­lik­te kent­sel dö­nü­şüm pro­je­siy­le, çağ­daş kent­leş­me ve kal­kın­ma po­li­ti­ka­la­rıy­la, ül­ke ve böl­ge öl­çe­ğin­de fi­zi­ki plan­la­ma kri­ter ve il­ke­le­riy­le, ül­ke­nin ve kent­le­ri­mi­zin ula­şı­mı­nı de­mir yo­lu ve de­niz ula­şı­mı dâhil bü­tün­cül plan­la­ma­la­rıy­la, ya­sa­la­ra, bi­li­me ve ak­la uy­gun ola­rak do­ğal, ta­rih­sel ve kül­tü­rel de­ğer­le­rin ko­run­ma­sı­na özen gös­te­ril­me­siy­le, uzun va­de­li plan­lar­la, ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği­ni il­gi­len­di­ren bu mev­zu­nun yan­lış ve te­la­fi­si müm­kün ol­ma­yan ne­ti­ce­le­ri or­ta­dan kal­dı­rı­la­cak­tır.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın Gö­nül, ko­nuş­ma­nı­zı to­par­lar mı­sı­nız.

AZİ­ZE Sİ­BEL GÖ­NÜL (De­vam­la) – Çok da­ha gü­zel ve so­run­suz şehir­ler­de ya­şa­mak umu­duy­la söz­le­ri­me son ve­rir­ken, ça­ğın ge­rek­le­ri­ne uy­gun bir şehir­leş­me yo­lun­da ba­şa­rı­lar di­ler, yü­ce he­ye­ti­ni­ze say­gı­lar su­na­rım. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Gö­nül.

Gün­dem dı­şı üçün­cü söz, Er­ge­ne Neh­ri­’n­de­ki kir­li­lik ve alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler hak­kın­da söz is­te­yen Kırk­la­re­li Mil­let­ve­ki­li Tan­sel Ba­rı­ş’­a ait­tir.

Bu­yu­run Sa­yın Ba­rış. (CHP sır­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz beş da­ki­ka Sa­yın Tan­sel Ba­rış.

*3.- Kırk­la­re­li Mil­let­ve­ki­li Tan­sel Ba­rı­ş’­ın, Er­ge­ne Neh­ri­’n­de­ki kir­li­li­ğin çev­re üze­rin­de­ki olum­suz et­ki­le­ri­ne ve bu ko­nu­da alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­le­re iliş­kin gün­dem dı­şı ko­nuş­ma­sı*

TAN­SEL BA­RIŞ (Kırk­la­re­li) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Er­ge­ne Neh­ri Hav­za­sı­’­nın kir­li­li­ği ve ya­rat­tı­ğı so­run­lar ne­de­niy­le gün­dem dı­şı söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum. Yü­ce he­ye­ti say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Er­ge­ne Neh­ri, Trak­ya­’­mı­zın can da­ma­rı­dır, Is­tran­ca Dağ­la­rı­’n­dan do­ğu­yor ve 194 ki­lo­met­re yol ala­rak de­ni­ze dö­kü­lü­yor, 16 ana ko­lu mev­cut ve Me­ri­ç’­in bir ko­lu ol­mak­ta­dır, Trak­ya­’­mız­da 300 bin de­kar­lık bir ala­nı su­la­mak­ta ve ve­rim­li top­rak­la­ra ne­den ol­mak­ta­dır.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, Er­ge­ne Neh­ri, Kırk­la­re­li­’­nin Lü­le­bur­gaz, Ba­ba­es­ki, Vi­ze, Pı­nar­hi­sar, Peh­li­van­köy ve Kof­çaz; Te­kir­da­ğ’­ın Çor­lu, Çer­kez­köy, Mal­ka­ra, Hay­ra­bo­lu, Sa­ray ve Mu­rat­lı ile Edir­ne­’­nin Uzun­köp­rü, Ye­ni­köy, Hav­sa, Sü­loğ­lu, Me­riç gi­bi 1 mil­yo­nu aş­kın nü­fu­su ba­rın­dı­ran ve bu mer­kez­ler­den ge­çe­rek Er­ge­ne Hav­za­sı­’­nı oluş­tu­ran bir ne­hir­dir. Yö­re­miz çift­çi­le­ri­nin ta­rım­sal amaç­lı su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­yan önem­li bir kay­nak­tır. Bu­na kar­şın, yer­le­şim yer­le­ri­nin, yer­le­şim bi­rim­le­ri­nin ev­sel, sa­na­yi yer­le­ri­nin ise en­düs­tri atık­la­rın­dan do­la­yı git­tik­çe kir­len­mek­te ve bu­gün ger­çek­ten ze­hir akıt­mak­ta­dır.

Ya­pı­lan ana­liz­ler­de Er­ge­ne su­yu­nun içe­ri­ğin­de çev­re ve in­sa­na za­rar­lı bir­ta­kım mad­de­ler oluş­tu­ğu da tes­pit edil­miş­tir. Er­ge­ne su­yu­nun içe­ri­ğin­de çok sa­yı­da ağır me­tal­ler ve bu­nun gi­bi in­san sağ­lı­ğı­na za­rar­lı mad­de­ler mey­da­na gel­miş­tir. Suy­la te­mas eden in­san­lar­da çe­şit­li sin­di­rim sis­te­mi, cilt ve so­lu­num sis­te­mi has­ta­lık­la­rı gö­rül­mek­te ve bu has­ta­lık­lar git­tik­çe art­mak­ta­dır. Ay­rı­ca, bu su­la­rı içen hay­van­la­rın etin­den ve sü­tün­den de in­san­lar en­di­rekt ola­rak has­ta­lan­mak­ta ve bu risk git­tik­çe art­mak­ta­dır de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım.

Tür­ki­ye­’­de ay­çi­çe­ği üre­ti­mi­nin yüz­de 75’i, çel­tik üre­ti­mi­nin yüz­de 42’si, buğ­day üre­ti­mi­nin ise yüz­de 15’i Trak­ya top­rak­la­rın­dan el­de edil­mek­te­dir.

Son yıl­lar­da böl­ge­miz­de üre­ti­len ta­rım ürün­le­ri­nin re­kol­te ve ka­li­te­sin­de cid­di oran­da dü­şüş­ler kay­de­dil­mek­te­dir ve bu, Türk ta­rı­mı için ger­çek­ten zor gün­le­rin işa­ret­çi­si­dir. Trak­ya Üni­ver­si­te­si ve Dev­let Su İş­leri­nin yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­da, bu kir­li­lik ne­de­niy­le 132 bin de­kar­lık bir alan­da ma­a­le­sef ekim ya­pı­la­ma­mak­ta ve­ya ve­rim dü­şü­ğü oluş­mak­ta­dır.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; geç­ti­ği­miz dö­nem, ya­ni 22’nci Dö­nem­de Er­ge­ne Neh­ri­’n­de­ki bu kir­li­lik ne­de­niy­le bir araş­tır­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­muş­tur ve bu ko­mis­yon ger­çek­ten öz­ve­ri­li ça­lı­şa­rak, gün­le­ri­ni, ay­la­rı­nı har­ca­ya­rak, önem­li top­lan­tı­lar ya­pa­rak, çe­şit­li ku­ru­luş­lar­la bir ara­ya ge­le­rek önem­li bir ra­por ha­zır­la­dı. 25 Ara­lık 2002 ta­ri­hin­de ku­ru­lan bu ko­mis­yon dört ay­lık bir sü­re içe­ri­sin­de ra­po­ru­nu ta­mam­la­dı ve Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ne ge­tir­di. Ra­por bu­ra­da ka­bul edil­di, onay­lan­dı. Ama, ar­ka­daş­la­rım, üze­rin­den beş yıl geç­me­si­ne rağ­men “Er­ge­ne Hav­za­sı­’­nın kir­li­li­ği­ni yok et­me ça­lış­ma­sı” di­ye bir olay he­nüz gö­rül­mü­yor, her­han­gi bir ça­lış­ma ya­pıl­mış­sa bil­mi­yo­ruz. Çev­re Ba­ka­nı bu­ra­da mı aca­ba, bil­mi­yo­rum, ama Çev­re Ba­ka­nı­mız bu ko­nu üze­rin­de ger­çek­ten Trak­ya hal­kı­na bir ce­vap ver­mek du­ru­mun­da­dır. Çün­kü, bu­gün yi­ne Er­ge­ne­’­den ze­hir akı­yor, bu­gün yi­ne Er­ge­ne, ha­va­yı, top­ra­ğı ve su­yu kir­le­ti­yor ve bu­gün yi­ne Er­ge­ne, Trak­ya­’­ya ma­a­le­sef ha­yat ver­mi­yor.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, Sa­yın Çev­re Ba­ka­nı­mız­dan sor­mak is­ti­yo­ru­m…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Ko­nuş­ma­nı­zı ta­mam­lar mı­sı­nız Sa­yın Ba­rış.

TAN­SEL BA­RIŞ (De­vam­la) – Aca­ba ra­por toz­lu raf­lar­da mı kal­dı? “Ha­yır” di­yor­sa­nız, aca­ba han­gi aşa­ma­da? Er­ge­ne­’y­le il­gi­li bir ça­lış­ma ya­pı­lı­yor mu? Er­ge­ne kur­ta­rı­la­cak mı? Es­ki­den ol­du­ğu gi­bi yi­ne Trak­ya­’­ya ha­yat ve­re­cek mi?

Sa­yın Ba­ka­nı­mız­dan Trak­ya hal­kı­na bir müj­de ver­me­si­ni is­ti­yo­rum ve Er­ge­ne, yi­ne ze­hir akıt­ma­sın. Er­ge­ne, Trak­ya top­rak­la­rı­na ve Trak­ya­’­nın ha­va­sı­na ve su­yu­na ha­yat ver­sin di­yo­rum.

Te­şek­kür edi­yo­rum. Yü­ce he­ye­ti say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Ba­rış.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, gün­de­me ge­çi­yo­ruz.

Baş­kan­lı­ğın Ge­nel Ku­ru­la su­nuş­la­rı var­dır.

Baş­ba­kan­lı­ğın bir tez­ke­re­si var­dır, oku­tu­yo­rum:

**V.- BAŞ­KAN­LI­ĞIN GE­NEL KU­RU­LA SU­NUŞ­LA­RI**

*A) TEZKERELER*

*1.- Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ab­dul­lah Çe­tin­ka­ya hak­kın­da ya­sa­ma do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kal­dı­rı­lıp kal­dı­rıl­ma­ma­sı hu­su­sun­da TBMM Baş­kan­lı­ğı­na gön­de­ri­len so­ruş­tur­ma dos­ya­sı­nın ia­de edil­me­si­ne iliş­kin Baş­ba­kan­lık tez­ke­re­si (3/211)*

1 Ka­sım 2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Te­le­fon­la teh­dit su­çu­nu iş­le­di­ği id­di­a olu­nan Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Ab­dul­lah Çe­tin­ka­ya hak­kın­da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı­nın 83 ün­cü mad­de­si uya­rın­ca ya­sa­ma do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kal­dı­rı­lıp kal­dı­rıl­ma­ma­sı hu­su­sun­da il­gi (a) ya­zı­mız ile Baş­kan­lı­ğı­nı­za gön­de­ri­len so­ruş­tur­ma dos­ya­sı­nın ia­de­si ile il­gi­li Ada­let Ba­kan­lı­ğın­dan alı­nan il­gi (b) ya­zı su­re­ti ve eki ili­şik­te gön­de­ril­miş­tir.

Ge­re­ği­ni arz ede­rim.

Re­cep Tay­yip Er­do­ğan

Baş­ba­kan

BAŞ­KAN - Ana­ya­sa ve Ada­let Ko­mis­yo­nu üye­le­rin­den ku­ru­lu Kar­ma Ko­mis­yon­da bu­lu­nan dos­ya Hükûme­te ge­ri ve­ril­miş­tir.

Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nu­lur.

Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin üç öner­ge var­dır, oku­tu­yo­rum:

*B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ*

*1.- Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fev­zi To­puz ve 23 mil­let­ve­ki­li­nin, or­man yan­gın­la­rı­nın ne­den­le­ri ve oluş­tur­du­ğu za­rar­la­rın araş­tı­rı­la­rak alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/30)*

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Or­man­lar; top­ra­ğın ko­run­ma­sı, su re­ji­mi­nin dü­zen­len­me­si, ik­lim, halk sağ­lı­ğı, yurt sa­vun­ma­sı, rek­re­as­yon, tu­rizm, ya­ban ha­ya­tın ko­run­ma­sı vb. gi­bi ko­nu­lar­da olum­lu et­ki­le­ri ile sos­yal ve kül­tü­rel ni­te­lik­te hiz­met­le­ri sağ­la­yan ül­ke­nin ulu­sal de­ğer­le­ri­dir. Or­man var­lık­la­rı­mı­zın ko­run­ma­sı, son de­re­ce önem­li ve ive­di çö­züm bek­le­yen bir ko­nu­dur.

Bu bağ­lam­da, or­man yan­gın­la­rı­nın ne­den­le­ri­nin, alı­nan ön­lem­le­rin, mey­da­na ge­len can ka­yıp­la­rı­nın ve mad­di za­rar­la­rın araş­tı­rıl­ma­sı için Ana­ya­sa­nın 98, İçtü­zü­ğün 104 ve 105'in­ci mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce Mec­lis Araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­nı arz ve tek­lif ede­riz.

1) Fev­zi To­puz (Muğ­la)

2) Hu­lu­si Gü­vel (Ada­na)

3) Ra­ma­zan Ke­rim Öz­kan (Bur­dur)

4) Os­man Kap­tan (An­tal­ya)

5) Şev­ket Kö­se (Adı­ya­man)

6) Va­hap Se­çer (Mer­sin)

7) Tay­fur Sü­ner (An­tal­ya)

8) Çe­tin Soy­sal (İstan­bul)

9) Mu­har­rem İnce (Ya­lo­va)

10) Meh­met Şev­ki Kul­ku­loğ­lu (Kay­se­ri)

11) Rah­mi Gü­ner (Or­du)

12) Meh­met Ali Öz­po­lat (İstan­bul)

13) Ah­met Er­sin (İzmir)

14) Sa­cid Yıl­dız (İstan­bul)

15) Erol Tı­nas­te­pe (Er­zin­can)

16) İsa Gök (Mer­sin)

17) Mus­ta­fa Öz­yü­rek (İstan­bul)

18) Tur­gut Di­bek (Kırk­la­re­li)

19) Ra­sim Ça­kır (Edir­ne)

20) Bil­gin Pa­ça­rız (Edir­ne)

21) Sel­çuk Ay­han (İzmir)

22) Meh­met Ali Su­sam (İzmir)

23) Su­at Bi­ni­ci (Sam­sun)

24) Te­kin Bin­göl (An­ka­ra)

Ge­rek­çe

Or­man­la­rı­mı­zı sa­de­ce usu­lü­ne uy­gun ola­rak ye­tiş­tir­mek de­ğil, ay­nı za­man­da or­man­la­rın çe­şit­li teh­li­ke­le­re kar­şı ko­run­ma­sı, bu yön­de ge­rek­li ted­bir­le­rin za­ma­nın­da alın­ma­sı ve bu ted­bir­le­re rağ­men or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek teh­li­ke­ler­le mü­ca­de­le­ye ha­zır bu­lu­nul­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Or­man yan­gın­la­rı, baş­ta Muğ­la, An­tal­ya ve İzmir il­le­ri­miz ol­mak üze­re ül­ke­nin bir çok böl­ge­si­ne sıç­ra­mış, hâlâ yer yer or­man yan­gın­la­rı­nın de­vam et­ti­ği gö­rül­mek­te­dir. Or­man alan­la­rı­mız­da mey­da­na ge­len bu yan­gın­lar, sa­de­ce or­man­la­ra de­ğil, zey­tin ağaç­la­rı­na, hay­van­cı­lı­ğa, arı­cı­lı­ğa ve di­ğer ta­rım­sal alan­la­ra da bü­yük za­rar­lar ver­mek­te­dir.

2007 yı­lın­da ta­ri­hi­nin en bü­yük or­man yan­gın­la­rı­nı ya­şa­yan Tür­ki­ye'nin, hâlâ or­man yan­gın­la­rı­na kar­şı ulu­sal bir po­li­ti­ka oluş­tu­ra­ma­dı­ğı ve Sa­yış­tay Baş­kan­lı­ğı­nın 2004 yı­lın­da TBMM'ye sun­du­ğu ra­por­da öne sü­rül­dü­ğü üze­re "Hü­kü­me­tin or­man yan­gın­la­rı için ya­pı­lan uya­rı­la­rı dik­ka­te al­ma­dı­ğı" gö­rül­mek­te­dir.

Dün­ya Do­ğa­yı Ko­ru­ma Vak­fı (WWF) Ge­nel Mü­dü­rü Cla­u­de Mar­tin'in, Dö­ne­min Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Sa­yın Os­man Pe­pe'ye gön­der­di­ği mek­tup­ta; "Av­ru­pa'da­ki do­ğal or­man­la­rın gi­de­rek azal­dı­ğı­nı ve bu du­ru­mu en­di­şe ve­ri­ci bul­duk­la­rı­nı" ifa­de et­me­si, "Tür­ki­ye'nin, 4. Av­ru­pa Or­man Ba­kan­la­rı Kon­fe­ran­sı Vi­ya­na Dek­la­ras­yo­nu'nda or­man alan­la­rı­nın ko­run­ma­sı yö­nün­de ta­ah­hü­dü­nün bu­lun­du­ğu­nu" anım­sat­ma­sı Tür­ki­ye'nin or­man yan­gın­la­rı­na kar­şı po­li­ti­ka­sız­lı­ğı­nın, ulus­lar ara­sı çev­re­ler­ce de ka­bul edil­di­ği­ni gös­ter­mek­te­dir. (30.09.2003 RA­Dİ­KAL)

AKP Hü­kü­me­ti­nin, or­man yan­gın­la­rı­nın ön­len­me­si, or­man­lar­da aç­ma ya­pıl­ma­sı ve or­man­la­rın iş­ga­li­ni ön­le­ye­cek ön­lem al­mak ye­ri­ne, 2B sta­tü­sün­de­ki or­man alan­la­rı­nı yer­li ve ya­ban­cı şir­ket­le­re sat­ma ısra­rı; or­man­la­rın yağ­ma­lan­ma­sı­nı, or­man­lar­da aç­ma açıl­ma­sı­nı, ma­den­ci­lik adı al­tın­da tah­rip edi­le­rek ya­da ya­kı­la­rak in­san eli ile yok edil­me­si­ni ade­ta teş­vik et­mek­te­dir.

Ka­mu­o­yun­da, or­man yan­gın­la­rı ile or­ta­ya çı­kan alan­la­ra "imar iz­ni" ve­ri­le­ce­ği ve bu alan­la­rın tu­rizm ve ko­nut alan­la­rı­na dö­nü­şe­ce­ği ya­da sa­tı­la­ca­ğı yö­nün­de bir kay­gı ya­şan­mak­ta­dır.

Ül­ke­miz­de ar­tık sık­ça ör­nek­le­ri­ne ta­nık ol­du­ğu­muz bir ko­nu, ulu­sal ba­sı­nı­mız­da "An­tal­ya'da or­ma­nı rant için yak­tı­lar" baş­lı­ğı ile yer al­mış­tır. Söz ko­nu­su ha­ber­de, "de­niz man­za­ra­lı or­man­lık böl­ge”­de iki ay için­de dör­dün­cü kez or­man yan­gı­nı çık­ma­sı AKP hü­kü­me­ti­nin or­man dı­şı­na çı­kar­tı­lan 2B ara­zi­le­ri­ni sa­ta­ca­ğı yö­nün­de­ki bek­len­ti­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı öne sü­rül­mek­te­dir. (18 Ey­lül 2007 HÜR­Ri­YET)

Bu bağ­lam­da, or­man yan­gın­la­rı­nın çı­kış ne­den­le­ri­nin araş­tı­rıl­ma­sı, alı­nan ön­lem­le­rin ye­ter­li­li­ği, bu­gü­ne ka­dar­ki can ka­yıp­la­rı­nın sor­gu­lan­ma­sı, yö­ne­tim­den kay­nak­la­nan gö­rev ih­mal­le­ri­nin sor­gu­lan­ma­sı ve ben­ze­ri ko­nu­lar­da or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek aşa­ğı­da­ki so­ru­la­ra ya­nıt aran­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Şöy­le ki;

1- Or­man yan­gın­la­rı ile mü­ca­de­le gö­re­vi­ni üst­le­nen Ba­kan­lık gö­rev­li­le­ri ara­sın­da, or­man yan­gın­la­rı ko­nu­sun­da­ki eği­tim al­ma­yan ba­kan­lık ça­lı­şa­nı var mı­dır?

2- Bu eği­tim­ler ne ka­dar ve han­gi ara­lık­la ya­pıl­mak­ta­dır?

3- Ba­kan­lık, ha­va ara­cın­da gö­rev­len­dir­di­ği per­so­nel­ler­den uç­ma­ya el­ve­riş­li ol­du­ğu­na da­ir "sağ­lık ra­po­ru" ara­mak­ta mı­dır?

4- Or­man yan­gın­la­rı ar­tı­şı­nın, 2003 yı­lın­dan bu ya­na, yö­ne­ti­ci ko­nu­mun­da­ki gö­rev­li­le­rin ta­ma­mı­nın de­ğiş­ti­ri­le­rek, ye­ri­ne or­man yan­gın­la­rı ko­nu­sun­da de­ne­yim­li ol­ma­yan ki­şi­le­rin ge­ti­ril­miş ol­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı yö­nün­de­ki id­di­a­lar doğ­ru­ mu­dur?

5- Or­man Ko­ru­ma fa­a­li­yet­le­ri­ni yü­rü­ten tek­nik ele­man ve Or­man Mu­ha­fa­za Me­mu­ru sa­yı­sı­nın önem­li oran­da dü­şü­rül­me­si, or­man ko­ru­ma fa­a­li­yet­le­ri­nin Köy Tü­zel Ki­şi­lik­le­ri­ne ve ar­dın­dan özel gü­ven­lik şir­ket­le­ri­ne dev­re­dil­me­si uy­gu­la­ma­la­rı göz­den ge­çi­ri­le­cek mi­dir?

6- He­li­kop­ter­ler­de gö­rev­len­di­ri­len ve yan­gın sön­dü­rül­me­si­ni sevk ve ida­re ede­cek tek­nik ve yar­dım­cı per­so­nel özel bir eği­tim­den ge­çi­ril­miş mi­dir? Bu per­so­ne­lin di­ğer or­man­cı ça­lı­şan­lar­dan fark­lı öz­lük hak­la­rı (yıp­ran­ma taz­mi­na­tı, uçuş taz­mi­na­tı vb. gi­bi) var mı­dır?

7- JAR (AB Ha­va­cı­lık Ku­ral­la­rı) ku­ral­la­rı ne­de­niy­le ül­ke­mi­zin do­ğu blo­ku ül­ke­le­rin­den yan­gın­la mü­ca­de­le­de araç sa­tın alın­ma­sı­nın en­gel­len­di­ği, bu ne­den­le 12 ton ka­pa­si­te­li Rus yan­gın uça­ğı alı­mı ye­ri­ne 2,5 - 4,5 ton su ka­pa­si­te­li ABD, Ka­na­da uçak­la­rı­nın ül­ke­mi­ze da­ya­tıl­dı­ğı doğ­ru mu­dur?

8- Ka­mu­o­yun­da olu­şan ge­nel ka­nı; or­man yan­gın­la­rı ile or­ta­ya çı­kan alan­la­ra "imar iz­ni" ve­ri­le­ce­ği ve bu alan­la­rın tu­rizm ve ko­nut alan­la­rı­na dö­nü­şe­ce­ği ya­da 2/B kap­sa­mı­na alı­na­rak, ya­pı­la­cak ya­sal bir dü­zen­le­me ile yer­li ve ya­ban­cı­la­ra sa­tı­la­ca­ğı yö­nün­de­dir. Ka­mu­o­yu­nun bu kay­gı­sı doğ­ru mu­dur? De­ğil­se, bu alan­lar­da AKP'nin ne gi­bi bir pro­je­si bu­lun­mak­ta­dır?

9- 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıl­la­rın­da or­man yan­gın­la­rı ile kay­bet­ti­ği­miz alan­la­rın, il­ler ba­zın­da hek­tar ola­rak bü­yük­lü­ğü ne­dir?

10- Or­man alan­la­rı dı­şın­da mey­da­na ge­len zey­tin ve arı­cı­lık gi­bi, bu za­rar­la­rın il­le­re gö­re 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıl­la­rın­da ül­ke­mi­ze top­lam ma­li­ye­ti ne ol­muş­tur?

11- Or­man yan­gın­la­rın­dan za­rar gö­ren ve tek ge­çim kay­na­ğı ta­rım­cı­lık ve or­man­cı­lık olan köy­lü­mü­zün bu za­rar­la­rı­nın gi­de­ril­me­si için Hü­kü­me­ti­niz­ce ne tür eko­no­mik ön­lem­ler alın­mış­tır? Alın­mış ise, köy­lü­müz bu ön­lem­den ne za­man ya­rar­la­na­cak­tır?

BAŞ­KAN – Di­ğer öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

*2.- Bar­tın Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­met Rı­za Yal­çın­ka­ya ve 22 mil­let­ve­ki­li­nin, Bar­tı­n’­da ku­rul­ma­sı plan­la­nan ter­mik san­tra­lin olum­lu ve olum­suz et­ki­le­ri­nin araş­tı­rı­la­rak alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/31)*

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Ül­ke­mi­zin çe­şit­li böl­ge­le­ri­ne ku­rul­ma­sı dü­şü­nü­len ter­mik san­tral­ler tüm dün­ya­da ol­du­ğu gi­bi, ül­ke­miz­de de ta­raf olan­la­rı ve kar­şı çı­kan­la­rı ile tar­tı­şıl­ma­ya de­vam eden önem­li bir ko­nu­dur.

Son yıl­lar­da ül­ke­miz­de ter­mik san­tral­ler ile il­gi­li tar­tış­ma­lar hız­la de­vam et­mek­te, bir­çok ki­şi, ku­rum ve ku­ru­luş olum­lu, olum­suz gö­rüş­le­ri­ni ka­mu­o­yuy­la pay­laş­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır.

Bar­tın İli Amas­ra İlçe­sin­de de ter­mik san­tral ku­rul­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma­lar ol­du­ğu 654,5 MW m/640 MW e ku­ru­lu gü­cün­de­ki, yer­li taş kö­mü­rü/me­tan ga­zı ya­kıt­lı ve akış­kan ya­tak tek­no­lo­ji­siy­le ça­lı­şa­cak üre­tim te­si­si için He­ma Elek­trik Üre­tim A.Ş. ta­ra­fın­dan Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu'na, üre­tim li­san­sı baş­vu­ru­sun­da bu­lu­nul­du­ğu, ge­rek­li iş­lem­le­rin te­sis edil­me­si­ni ta­ki­ben şir­ke­te, 49 yıl sü­re­li ve EÜ/944-7/732 nu­ma­ra­lı üre­tim li­san­sı ve­ril­di­ği, ku­rul­ma­sı plan­la­nan ter­mik san­tral­de ya­kıt ola­rak He­ma En­düs­tri A.Ş. ile Tür­ki­ye Taş Kö­mü­rü Ku­ru­mu Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ara­sın­da im­za­la­nan ve Amas­ra (B) ma­den sa­ha­sı­nın iş­le­til­me­si­ne iliş­kin ya­pı­lan rö­de­vans söz­leş­me­si çer­çe­ve­sin­de üre­ti­le­cek taş kö­mü­rü'nün kul­la­nıl­ma­sı­nın plan­lan­mış ol­du­ğu her­kes ta­ra­fın­dan bi­lin­mek­te­dir.

Da­ha ön­ce­le­ri de Bar­tın'a mo­bil san­tral ku­rul­ma­sı için gi­ri­şim­ler­de bu­lu­nul­muş fa­kat ka­mu­o­yun­dan ge­len yo­ğun tep­ki­ler, in­san sağ­lı­ğı ve çev­re kir­li­li­ği açı­sın­dan ya­ra­ta­ca­ğı sa­kın­ca­lar, san­tra­lin yük­sek de­re­ce­de kü­kürt­di­ok­sit ve azo­tok­sit­ler ih­ti­va et­me­si­nin bi­lin­me­si, yö­re­de­ki de­niz ve yer al­tı su­la­rı­nın san­tral­den kay­nak­la­na­cak atık­lar­dan olum­suz yön­de et­ki­le­ne­rek za­rar gö­re­ce­ği, uy­gu­la­ma­nın dur­du­rul­ma­sı için mah­ke­me­le­re ya­pı­lan mü­ra­ca­at­lar, bi­rey­le­rin ve ku­ru­luş­la­rın dev­le­tin de­ği­şik ma­kam­la­rı­na yap­tı­ğı ki­şi­sel baş­vu­ru­lar, Bar­tın De­niz Üst Ko­mu­tan­lı­ğı'nın san­tral­le il­gi­li ola­rak olum­suz gö­rüş bil­dir­me­si gi­bi ne­den­ler yö­re­de san­tra­lin ku­rul­ma­sı­na en­gel ol­muş­tur.

Bar­tı­n’­da ye­ni­den ter­mik san­tral ku­rul­ma­sı­na yö­ne­lik bu gi­ri­şim­ler, ter­mik san­tral­le­rin za­rar­sız ol­du­ğu ka­na­a­ti­ni do­ğur­ma­ma­lı­dır. Ter­mik san­tral­ler sağ­lı­ğa ve do­ğa­ya za­rar­lı rad­yo­ak­tif atık­lar üret­mek­te­dir. Tür­ki­ye Atom Ener­ji­si Ku­ru­mu­’­nun araş­tır­ma­la­rı­na gö­re, ter­mik san­tral­le­rin ba­ca­la­rın­dan çı­kan par­ti­kül­ler ve ka­zan­dan alı­nan kül­de, rad­yo­ak­ti­vi­te var­lı­ğı ka­nıt­lan­mış­tır. Rüz­gar ve ya­ğış et­ki­si ile kül­ler çev­re­ye ya­yıl­mak­ta ve­ya top­rak al­tı­na sı­za­rak ye­ral­tı su­la­rı­nın kir­len­me­si­ne ne­den ol­mak­ta­dır. İnsan­lar­da mer­ke­zi si­nir sis­te­mi bo­zuk­luk­la­rı, anor­mal do­ğum­lar, so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rı, ge­liş­me bo­zuk­luk­la­rı, öğ­ren­me ye­te­ne­ğin­de azal­ma, kalp has­ta­lık­la­rı, cilt has­ta­lık­la­rı ve kan­ser gi­bi va­ka­lar gö­rü­le­bil­mek­te­dir. Ay­rı­ca ter­mik san­tral­ler­den çı­kan mad­de­ler (SO2/kü­kürt­di­ok­sit) asit yağ­mur­la­rı şek­lin­de ha­va­yı kir­let­mek­te, top­rak ve su­yu et­ki­le­mek­te, do­ğal bit­ki ör­tü­sü­nü ve or­man­la­rı yok et­mek­te­dir. Asit yağ­mur­la­rı­nın di­ğer za­rar­lı et­ki­si ise, ba­kır (Cu) ve kur­şun (Pb) gi­bi ze­hir­li ele­ment­le­rin iç­me su­la­rı­na ka­rış­ma­sı­dır.

Bar­tın ili­miz; Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­nin Ba­tı Ka­ra­de­niz bö­lü­mün­de yer alan, Do­ğu­da Kas­ta­mo­nu, Gü­ney­de Ka­ra­bük, Ba­tı­da Zon­gul­dak il­le­ri ve Ku­zey­de Ka­ra­de­niz ile çev­ri­li­dir. Yü­zöl­çü­mü 2.143 km2 olup 59 km sa­hil şeri­di­ne sa­hip olup, or­man­lar­la ör­tü­lü dağ ve yay­la­sıy­la, ye­şil bir cen­net ol­ma­nın ya­nı sı­ra ter­te­miz de­ni­ziy­le de ma­vi bir dün­ya gö­rü­nü­mün­de­dir.

172.000 ci­va­rın­da nü­fu­sa sa­hip olan ili­mi­zin eko­no­mi­si ta­rı­ma, sa­na­yi­ye ve tu­riz­me da­ya­lı­dır. 2.143 km2 olan yü­zöl­çü­mü­nün % 46'sı­nı or­man­lar, % 35'ini ta­rım­sal alan­lar, % 7’si­ni ça­yır­lar ve me­ra­lar, % 12'si­ni de kül­tü­re el­ve­riş­siz alan­lar kap­la­mak­ta­dır. Bar­tın'a ku­rul­ma­sı dü­şü­nü­len san­tra­lin ili­mi­zin ta­rı­mı, hay­van­cı­lı­ğı, ba­lık­çı­lı­ğı ve tu­riz­mi dik­ka­te alın­dı­ğın­da gö­tür­dük­le­ri­nin ge­tir­dik­le­rin­den da­ha faz­la ola­ca­ğı da her­kes ta­ra­fın­dan bi­lin­mek­te­dir. Ay­rı­ca san­tral­ler, gü­ven­lik, ma­li­yet ve ve­rim­li­lik açı­sın­dan çok sa­yı­da so­ru­ya ce­vap ve­re­me­mek­te­dir. Ül­ke­miz­de bu­lu­nan, do­ğal kay­nak­la­rın, ener­ji açı­ğı­nı ka­pa­tıp ka­pat­ma­ya­ca­ğı ko­nu­su da iyi araş­tı­rıl­ma­lı­dır. Tür­ki­ye'nin gü­neş, rüz­gar, su gi­bi do­ğal kay­nak­lar­dan, ye­te­rin­ce ya­rar­la­na­ma­dı­ğı ve bu kay­nak­la­rı­mı­zın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si ge­rek­ti­ği de bi­li­nen bir ger­çek­tir.

Bar­tın'a ter­mik san­tral ku­rul­ma­sı için da­ha ön­ce ya­pı­lan gi­ri­şim­le­rin so­nuç­suz kal­dı­ğı bi­lin­me­si­ne rağ­men, ye­ni­den bir fir­ma­ya 49 yıl sü­re­li üre­tim li­san­sı­nın ve­ri­le­rek ter­mik san­tral ku­rul­ma­sı­nın gün­de­me gel­me­si için Bar­tın ili­miz­de de­ği­şen­le­rin ne ol­du­ğu­nun her­kes ta­ra­fın­dan bi­lin­me­si ve araş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ku­rul­ma­sı dü­şü­nü­len ter­mik san­tra­lin ka­mu ya­ra­rı an­la­yı­şı­na ters dü­şüp düş­me­di­ği­nin, Bar­tın' a ka­zan­dı­ra­cak­la­rı­nın ve çev­re­ye, in­san sağ­lı­ğı­na za­rar­la­rı­nın çok iyi de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir. Su­yun, ha­va­nın top­ra­ğın kir­len­me­si, ta­rım­sal alan­la­rın azal­ma­sı, ku­rak­lık, kıt­lık teh­li­ke­si, has­ta­lık­lar ve ölüm­le­re ne­den olan ter­mik san­tral ya­tı­rım­la­rı­nın ye­ri­ne gü­neş, rüz­gar, je­o­ter­mal gi­bi ye­ni­le­bi­lir kay­nak­la­rın ter­cih edil­me­me ne­den­le­ri­nin ve ku­rul­ma­sı dü­şü­nü­len ter­mik san­tra­lin Ana­ya­sa­mı­zın amir hü­küm­le­ri­ne ters dü­şüp düş­me­di­ği­nin çok iyi de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir.

Bu ne­den­ler­le; Bar­tın Amas­ra'ya ter­mik san­tral ku­rul­ma­sı ko­nu­su­nun, ili­mi­ze sağ­la­ya­ca­ğı fay­da ve za­rar­la­rı­nın araş­tı­rı­la­rak, alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Ana­ya­sa­nın 98 in­ci ve Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si İç Tü­zü­ğü'nün 104. ve 105 mad­de­le­ri­ne gö­re Mec­lis Araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­nı arz ede­riz.

1) Mu­ham­met Rı­za Yal­çın­ka­ya (Bar­tın)

2) Şev­ket Kö­se (Adı­ya­man)

3) Os­man Kap­tan (An­tal­ya)

4) Ra­ma­zan Ke­rim Öz­kan (Bur­dur)

5) Tay­fur Sü­ner (An­tal­ya)

6) Hu­lu­si Gü­vel (Ada­na)

7) Rah­mi Gü­ner (Or­du)

8) Mu­har­rem İnce (Ya­lo­va)

9) Meh­met Şev­ki Kul­ku­loğ­lu (Kay­se­ri)

10) Va­hap Se­çer (Mer­sin)

11) Meh­met Ali Öz­po­lat (İstan­bul)

12) Ah­met Er­sin (İzmir)

13) İsa Gök (Mer­sin)

14) Sa­cid Yıl­dız (İstan­bul)

15) Erol Tı­nas­te­pe (Er­zin­can)

16) Ra­sim Ça­kır (Edir­ne)

17) Mus­ta­fa Öz­yü­rek (İstan­bul)

18) Tur­gut Di­bek (Kırk­la­re­li)

19) Bil­gin Pa­ça­rız (Edir­ne)

20) Sel­çuk Ay­han (İzmir)

21) Meh­met Ali Su­sam (İzmir)

22) Su­at Bi­ni­ci (Sam­sun)

23) Te­kin Bin­göl (An­ka­ra)

BAŞ­KAN – Üçün­cü ve son öner­ge­yi oku­tu­yo­rum:

*3.- Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal De­mi­rel ve 27 mil­let­ve­ki­li­nin, ray­lı sis­tem ve de­mir yo­lu ula­şı­mın­da­ki so­run­la­rın araş­tı­rı­la­rak ge­liş­ti­ril­me­si için alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ama­cıy­la Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­na iliş­kin öner­ge­si (10/32)*

02.11.2007

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

TCDD’­na hak et­ti­ği öne­min ve­ril­me­si, da­ha çağ­daş, da­ha kul­la­nış­lı ve da­ha sağ­lık­lı ve da­ha gü­ven­li bir ula­şım sağ­lan­ma­sı adı­na; ül­ke­miz­de ray­lı sis­tem ve de­mir­yo­lu kul­la­nıl­ma­sı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ve de­mir­yo­lu kul­la­nı­mı­nın hız­lı tren ve di­ğer ray­lı sis­tem­ler­le des­tek­le­ne­rek da­ha mo­dern ve gü­ven­li ula­şım için ge­rek­li ön ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı ve ge­liş­me­nin sağ­lan­ma­sı için ya­pı­la­bi­le­cek­le­rin or­ta­ya ko­yul­ma­sı ve bu ko­nu­lar­da yü­ce Mec­li­si­miz ve hal­kı­mı­zın bil­gi­len­di­ril­me­si ama­cıy­la, Ana­ya­sa­nın 98, TBMM İç Tü­zü­ğü­nün 104 ve 105. mad­de­le­ri uya­rın­ca Mec­lis araş­tır­ma­sı açıl­ma­sı­nı arz ve tek­lif ede­riz.

1) Ke­mal De­mi­rel (Bur­sa)

2) Va­hap Se­çer (Mer­sin)

3) Er­gün Ay­do­ğan (Ba­lı­ke­sir)

4) Os­man Kap­tan (An­tal­ya)

5) Ra­sim Ça­kır (Edir­ne)

6) Mev­lüt Coş­ku­ner (Is­par­ta)

7) Ra­ma­zan Ke­rim Öz­kan (Bur­dur)

8) Enis Tü­tün­cü (Te­kir­dağ)

9) Fev­zi To­puz (Muğ­la)

10) Dur­du Öz­bo­lat (Kah­ra­man­ma­raş)

11) Tur­gut Di­bek (Kırk­la­re­li)

12) Bil­gin Pa­ça­rız (Edir­ne)

13) Tan­sel Ba­rış (Kırk­la­re­li)

14) Çe­tin Soy­sal (İstan­bul)

15) Ya­şar Ağ­yüz (Ga­zi­an­tep)

16) Gök­han Dur­gun (Ha­tay)

17) Ah­met Er­sin (İzmir)

18) Eş­ref Ka­ra­ib­ra­him (Gi­re­sun)

19) Mu­har­rem İnce (Ya­lo­va)

20) Ali Rı­za Öz­türk (Mer­sin)

21) İsa Gök (Mer­sin)

22) Ali İhsan Kök­türk (Zon­gul­dak)

23) Ali Ko­çal (Zon­gul­dak)

24) En­gin Al­tay (Si­nop)

25) Ha­lil Ün­lü­te­pe (Af­yon­ka­ra­hi­sar)

26) Ya­şar Tü­zün (Bi­le­cik)

27) Meh­met Şev­ki Kul­ku­loğ­lu (Kay­se­ri)

28) Feh­mi Mu­rat Sön­mez (Es­ki­şe­hir)

Ge­rek­çe:

Ray­lı sis­tem­ler ve de­mir­yol­la­rı ta­şı­ma­cı­lı­ğı, baş­lan­gı­cın­dan bu­gü­ne ka­dar bir­çok ül­ke­de et­kin ola­rak kul­la­nıl­mış ve son yıl­la­rın en önem­li ula­şım sis­te­mi ha­li­ni al­mış­tır.

Ül­ke­miz­de, 1923 yı­lı iti­ba­rı ile 4559 km. olan de­mir­yo­lu 1940 yı­lın­da 8637 km’­ye ulaş­mış­tır.

1940-1950 yıl­la­rı ise ül­ke­miz­de de­mir­yol­la­rı için “Dur­gun­luk dö­ne­mi”­dir. 1950 yı­lın­dan gü­nü­mü­ze ka­dar ise sa­de­ce 1871 km’­lik ye­ni yol ya­pıl­mış­tır.

Kur­tu­luş Sa­va­şı­’n­dan son­ra yok­luk­lar için­de yıl­da or­ta­la­ma 240 km. uzun­lu­ğun­da de­mir­yo­lu ya­pı­lır­ken, 1950 yı­lın­dan son­ra ge­li­şen tek­no­lo­ji ve mad­di ola­nak­la­ra rağ­men yıl­da sa­de­ce 39 km’­lik de­mir­yo­lu ya­pı­la­bil­miş­tir.

1948 yı­lın­da, ABD ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan bir ra­por, Tür­ki­ye­’­de ula­şım ağır­lı­ğı­nın de­mir­yo­lun­dan ka­ra­yo­lu­na kay­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ön­gör­müş ve tüm ça­lış­ma­lar bu yön­de de­vam et­miş­tir.

Plat­form ge­niş­li­ği 13,7 m. olan çift hat­lı elek­trik­li bir de­mir­yo­lu alt ya­pı­sı, ka­pa­si­te açı­sın­dan 38 m. ge­niş­li­ğin­de­ki 6 şerit­li bir oto­ba­na eş­de­ğer­dir.

Ka­pa­si­te ve stan­dart­lar açı­sın­dan ay­nı ba­za ge­ti­ri­len 1 km. ka­ra ve de­mir­yo­lu ma­li­yet­le­ri kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da 6 şerit­li bir oto­ba­nın ma­li­ye­ti 8 mil­yon USD iken, çift hat­lı, elek­trik­li, sin­ya­li­zas­yon­lu bir de­mir­yo­lu­nun ma­li­ye­ti 2 mil­yon 853 bin USD ola­rak tes­pit edil­miş­tir.

De­mir­yo­lu­nun fay­da­lı öm­rü 30 yıl ola­rak ka­bul edi­lir­ken, dün­ya stan­dart­la­rın­da ka­ra­yol­la­rı­nın fay­da­lı öm­rü 13 yıl­dır. Yol ma­li­yet­le­ri ve fay­da­lı ömür yı­lı açı­sın­dan da de­mir­yo­lu­nun da­ha avan­taj­lı ol­du­ğu or­ta­da­dır.

1997 yı­lı is­ta­tis­tik­le­ri­ne gö­re ka­ra­yo­lun­da tra­fik ka­za­la­rı­na ne­den olan ku­sur­lar, in­san fak­tö­rü % 98, araç fak­tö­rü % 0,6, Yol fak­tö­rü ise % 0,8 ola­rak sap­tan­mış­tır.

50 yıl ih­mal edi­len de­mir­yo­lu alt ya­pı­sı gün geç­tik­çe kö­tü­leş­miş ve yok ol­ma aşa­ma­sı­na gel­miş­tir.

Bu­ra­dan ha­re­ket­le;

1. De­mir yol­la­rı­mı­zın da­ha ka­li­te­li ha­le ge­ti­ril­me­si ama­cıy­la ih­ti­yaç du­yu­lan du­rum­la­rın sap­tan­ma­sı,

2. TCDD’­nin iş­let­me­ci­lik fa­a­li­yet­le­rin­de dış mü­da­ha­le­ler­den ko­ru­na­bil­me­si için ulu­sal de­mir­yo­lu po­li­ti­ka­mı­zın oluş­tu­rul­ma­sı ve ça­lış­ma­la­ra en kı­sa za­man­da baş­lan­ma­sı,

3. Ray­lı sis­tem­le­rin et­kin kul­la­nıl­dı­ğı ül­ke­ler­de ba­şa­rı­yı ge­ti­ren yön­tem­le­rin sap­tan­ma­sı ve ül­ke­miz­de­ki du­rum­lar­la kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı,

4. De­mir­yol­la­rı­nın ka­li­fi­ye ele­man ih­ti­ya­cı için “De­mir­yo­lu Mes­lek li­se­si”­nin et­kin ha­le ge­ti­ril­me­si, ay­rı­ca de­mir­yo­lu iş­let­me­si ve de­mir­yo­lu mü­hen­dis­lik fa­kül­te­le­ri­nin oluş­tu­rul­ma­sı yö­nün­de araş­tır­ma­lar ya­pı­la­rak uy­gu­la­na­bi­lir­li­ği­nin de­ğer­len­di­ril­me­si,

5. TCDD, Li­man­lar ve Ha­va Mey­dan­la­rı­nın, De­mir­yol­la­rı­nı da kap­sa­ya­cak şekil­de iş­let­me­ci­lik fa­a­li­yet­le­riy­le bir­leş­ti­ril­me­si ve hiz­met­le­ri­ni bü­tün­lük için­de yü­rüt­me­si için ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­sı,

6. De­mir­yol­la­rı araç-ge­reç­le­ri ve ye­dek par­ça­la­rı­nın iç pi­ya­sa­dan te­mi­ni ama­cıy­la her tür­lü araş­tır­ma­yı, test ve la­bo­ra­tu­ar ve­ri­le­ri­ni el­de ede­bi­len; de­mir­yol­la­rı­nın ta­nı­tı­mı ve dün­ya­da­ki iş­let­me fa­a­li­yet­le­ri ışı­ğın­da, ted­bir­ler ge­liş­ti­re­cek ve pro­je­len­dir­me­yi sağ­la­ya­cak De­mir­yol­la­rı ile il­gi­li bir araş­tır­ma ve eği­tim ku­ru­mu­nun oluş­tu­ru­lup, ül­ke­miz­de­ki iş­ler­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı,

7. Hız­lan­dı­rıl­mış tren ola­rak baş­la­yan ve bü­yük bir he­zi­met­le so­na eren; hız­lı ray­lı sis­tem ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nın, hız­lı tren ça­lış­ma­la­rı ile et­kin ha­le ge­ti­ril­me­si ve bu ça­lış­ma­lar ya­pı­lır­ken, ül­ke­mi­zin ih­ti­yaç­la­rı, coğ­ra­fi ya­pı­sı ve ge­liş­me­si­nin de göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak plan­la­ma­lar ya­pıl­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı,

8. Kü­re­sel ısın­ma, çev­re kir­li­li­ği ve pet­ro­le da­ya­lı ener­ji kay­nak­la­rın­da­ki azal­ma­lar göz önün­de bu­lun­du­rul­du­ğun­da; De­mir­yo­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğı ay­nı za­man­da çev­re dos­tu ola­rak kar­şı­mı­za çık­mak­ta­dır. Ge­le­cek ne­sil­le­re ya­şa­na­bi­lir bir çev­re bı­rak­mak için, Çev­re Ba­kan­lı­ğı ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ile de ko­or­di­ne bir ça­lış­ma içe­ri­si­ne gi­ri­le­rek, de­mir­yo­lu pro­je­le­ri­ne des­tek sağ­lan­ma­sı.

Ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pı­la­rak, de­mir­yol­la­rı­nın ül­ke­miz­de is­te­ni­len aşa­ma­ya gel­me­si­nin sağ­lan­ma­sı ve bu ko­nu­da hal­kı­mı­zın bil­gi­len­di­ri­le­rek, ge­rek­li bi­linç oluş­tu­rul­ma­lı ve ge­rek­li ça­lış­ma­la­ra en kı­sa sü­re­de baş­lan­ma­lı­dır.

BAŞ­KAN – Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nul­muş­tur.

Öner­ge­ler gün­dem­de­ki ye­ri­ni ala­cak ve Mec­lis araş­tır­ma­sı açı­lıp açıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da­ki ön gö­rüş­me­ler, sı­ra­sı gel­di­ğin­de ya­pı­la­cak­tır.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Millî Eği­tim Ba­ka­nı Sa­yın Hü­se­yin Çe­lik gün­de­min “Söz­lü So­ru­lar” kıs­mı­nın 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 78’in­ci sı­ra­la­rın­da­ki so­ru­la­rı bir­lik­te ce­vap­lan­dır­mak is­te­miş­ler­dir.

Sa­yın Ba­ka­nın bu is­te­mi­ni sı­ra­sı gel­di­ğin­de ye­ri­ne ge­ti­re­ce­ğim.

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­nın bir tez­ke­re­si var­dır, oku­tup oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım:

*A) TEZKERELER (De­vam)*

*2.- Su­ri­ye Arap Cum­hu­ri­ye­ti Gur­bet­çi­ler Ba­ka­nı Dr. Bo­ut­ha­i­na Sha­a­ba­n’­ın da­ve­ti üze­ri­ne Su­ri­ye­’­ye; Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti Ai­le, Ço­cuk ve Ka­dın­dan So­rum­lu Dev­let Ko­mi­te­si Baş­ka­nı Prof. Hic­ran Hü­sey­no­va­’­nın da­ve­ti üze­ri­ne de Azer­bay­ca­n’­a resmî zi­ya­ret­ler ger­çek­leş­ti­re­cek olan Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu baş­kan­lı­ğın­da­ki he­ye­te, İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ay­şe Nur Bah­çe­ka­pı­lı­’­nın da ka­tıl­ma­sı­na iliş­kin Baş­kan­lık tez­ke­re­si (3/210)*

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­ru­lu­na

Su­ri­ye Arap Cum­hu­ri­ye­ti Gur­bet­çi­ler Ba­ka­nı Dr. Bo­ut­ha­i­na Sha­a­ba­n’­ın da­ve­ti üze­ri­ne Su­ri­ye­’­ye; Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti Ai­le, Ço­cuk ve Ka­dın­dan So­rum­lu Dev­let Ko­mi­te­si Baş­ka­nı Prof. Hic­ran Hü­sey­no­va­’­nın da­ve­ti üze­ri­ne de Azer­bay­ca­n’­a res­mi zi­ya­ret­ler ger­çek­leş­ti­re­cek olan Dev­let Ba­ka­nı Ni­met Çu­buk­çu baş­kan­lı­ğın­da­ki he­ye­te, İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ay­şe Nur Bah­çe­ka­pı­lı­’­nın ka­tı­lı­mı, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­’­nin Dış İliş­ki­le­ri­nin Dü­zen­len­me­si Hak­kın­da 3620 sa­yı­lı Ka­nu­n’­un 8. Mad­de­si ge­re­ğin­ce Ge­nel Ku­ru­l’­un tas­vip­le­ri­ne su­nu­lur.

Kök­sal Top­tan

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

Baş­ka­nı

BAŞ­KAN – Tez­ke­re­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Tez­ke­re ka­bul edil­miş­tir.

Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun bir öne­ri­si var­dır, oku­tup oy­la­rı­nı­za su­na­ca­ğım:

**VI.- ÖNE­Rİ­LER**

*A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ*

*1.- Gün­dem­de­ki sı­ra­la­ma ve ça­lış­ma sa­at­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si ile 6/11/2007 Sa­lı gün­kü bir­le­şim­de söz­lü so­ru­lar­dan son­ra, di­ğer de­ne­tim ko­nu­la­rı­nın gö­rü­şül­me­ye­rek, ka­nun ta­sa­rı ve tek­lif­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­ne iliş­kin Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si*

Da­nış­ma Ku­ru­lu Öne­ri­si

No: 14 Ta­ri­hi: 06.11.2007

Da­nış­ma Ku­ru­lu­nun 06.11.2007 Sa­lı gü­nü yap­tı­ğı top­lan­tı­da, aşa­ğı­da­ki öne­ri­le­rin Ge­nel Ku­ru­lun ona­yı­na su­nul­ma­sı uy­gun gö­rül­müş­tür.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kök­sal Top­tan |  |
|  | Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si |  |
|  | Baş­ka­nı |  |
|  | Sa­dul­lah Er­gin | Ke­mal Ana­dol |
|  | Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si | Cum­hu­ri­yet Hak Par­ti­si |
|  | Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li | Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li |
|  |  |  |
|  | Meh­met Şan­dır | Se­la­hat­tin De­mir­taş |
|  | Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si | De­mok­ra­tik Top­lum Par­ti­si |
|  | Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li | Gru­bu Baş­kan­ve­ki­li |

Öne­ri­ler:

1. Gün­de­min “Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Tek­lif­le­ri ile Ko­mis­yon­lar­dan Ge­len Di­ğer İş­ler” kıs­mı­nın 13 ün­cü sı­ra­sın­da yer alan 31 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın bu kıs­mın 1 in­ci sı­ra­sı­na, 18 in­ci sı­ra­sın­da yer alan 37 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 2 nci sı­ra­sı­na, 24 ün­cü sı­ra­sın­da yer alan 44 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­nın 3 ün­cü sı­ra­sı­na, 2 nci sı­ra­sın­da yer alan 19 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 4 ün­cü sı­ra­sı­na, 4 ün­cü sı­ra­sın­da yer alan 21 sı­ra sa­yı­lı ka­nun ta­sa­rı­sı­nın 5 in­ci sı­ra­sı­na, 25 in­ci sı­ra­sın­da yer alan 45 sı­ra sa­yı­lı 8.5.2007 ta­rih­li ve 5654 sa­yı­lı Nük­le­er Güç San­tral­le­ri­nin Ku­rul­ma­sı ve İş­letil­me­si ile Ener­ji Sa­tı­şı­na İliş­kin Ka­nun ve Ana­ya­sa­nın 89 un­cu ve 104 ün­cü Mad­de­le­ri Ge­re­ğin­ce Cum­hur­baş­ka­nın­ca Bir da­ha Gö­rü­şül­mek Üze­re Ge­ri Gön­der­me Tez­ke­re­si­nin 6 ncı sı­ra­sı­na alın­ma­sı ve di­ğer ka­nun ta­sa­rı ve tek­lif­le­ri­nin sı­ra­sı­nın bu­na gö­re te­sel­sül et­ti­ril­me­si,

2. Ge­nel Ku­ru­lun 6.11.2007 Sa­lı gü­nü 15.00-20.00 ve 7.11.2007 Çar­şam­ba gü­nü 14.00-19.00 sa­at­le­ri ara­sın­da; 8.11.2007 Per­şem­be gü­nü Bir­le­şi­mi­nin sa­at 14.00’de baş­la­ma­sı ve bu Bir­le­şim­de ise 45 sı­ra sa­yı­lı 8.5.2007 ta­rih­li ve 5654 sa­yı­lı Nük­le­er Güç San­tral­le­ri­nin Ku­rul­ma­sı, İş­letil­me­si ile Ener­ji Sa­tı­şı­na İliş­kin Ka­nun ve Ana­ya­sa­nın 89 un­cu ve 104 ün­cü Mad­de­le­ri Ge­re­ğin­ce Cum­hur­baş­ka­nın­ca Bir Da­ha Gö­rü­şül­mek Üze­re Ge­ri Gön­der­me Tez­ke­re­si­nin gö­rüş­me­le­ri­nin ta­mam­lan­ma­sı­na ka­dar ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­me­si,

3. 6.11.2007 Sa­lı gün­kü Bir­le­şim­de söz­lü so­ru­lar­dan son­ra, di­ğer de­ne­tim ko­nu­la­rı­nın gö­rü­şül­me­ye­rek, ka­nun ta­sa­rı ve tek­lif­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si,

Öne­ril­miş­tir.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, söz is­ti­yo­rum.

BAŞ­KAN – Sa­yın Genç, leh­te mi aleyh­te mi?

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Aleyh­te söz is­ti­yo­rum Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run Sa­yın Genç.

Sü­re­niz on da­ki­ka­dır Sa­yın Genç.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Baş­kan.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Sa­yın Baş­kan, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ma­sı aşa­ğı yu­ka­rı üç ayı geç­ti. Bu üç ay­lık za­man için­de, ma­a­le­sef, gö­rü­yor­su­nuz, Ba­kan­lar Ku­ru­lu sı­ra­la­rı boş. Ba­kan­lar Ku­ru­lu, her ne­den­se, bu Mec­li­se küs­müş. Bun­lar küs­tük­le­ri­ne gö­re, bun­la­ra bir tez­ke­re ve­re­lim. Git­sin­ler, bu­ra­ya te­mel­li gel­me­sin­ler. (DTP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Şim­di bu­ra­da önem­li ola­n… Ba­kın, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de, mil­let­ve­kil­le­ri, bu kür­sü­ye ge­lir ve bu­ra­da çe­şit­li so­run­la­rı di­le ge­ti­rir­ler. Ba­kan­la­rın ge­lip de bu so­ru­la­rı ce­vap­la­ma­sı la­zım. Bi­raz ön­ce, gün­dem dı­şı üç önem­li ko­nu di­le ge­ti­ril­di. Ama, ma­a­le­sef, Ba­kan­lar Ku­ru­lu bu Mec­li­si cid­di­ye al­mı­yor. Bu Mec­li­si cid­di­ye al­ma­la­rı için, Mec­li­sin bun­la­ra ge­rek­li olan tep­ki­yi gös­ter­me­si la­zım.

Tür­ki­ye­’­nin çok cid­di so­run­la­rı var. Ta­bi­i, mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­miz de hükûme­te çok bü­yük şey­ler gös­te­ri­yor­lar, ya­ni AKP Gru­bu­na ba­ya­ğı an­la­yış­la yak­la­şı­yor­lar. Her ne­den­se, bu­gün, “so­ru öner­ge­le­rin­den son­ra” de­miş­le­r…

So­ru öner­ge­le­ri­… Ba­kın, şim­di, gün­dem­de, aşa­ğı yu­ka­rı yir­mi­ye ya­kın araş­tır­ma ve ge­nel gö­rüş­me öner­ge­le­ri var. Şim­di, Ba­kan­lar Ku­ru­lu gel­mi­yor, kaç bir­le­şim­dir so­ru­lar ya­nıt­lan­mı­yor. Bu­gün, iş­te, bir tek Millî Eği­tim Ba­ka­nı gel­miş, yir­mi ta­ne so­ru­yu bir­den ce­vap­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­miş. Ta­bi­i, onun da, han­gi­le­ri­ni ce­vap­la­ya­ca­ğı­nı bil­mi­yo­ruz. Şim­di, bu so­ru­lar­da çok önem­li şey­ler var de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri.

Şim­di, ev­ve­la, bi­zim, gel­di­ği­miz böl­ge­le­rin çok cid­di sı­kın­tı­la­rı var. Me­se­la, be­nim ilim­de, Köy Hiz­met­le­rin­de şu an­da akar­ya­kıt yok. Akar­ya­kıt bek­le­yen bü­tün o araç­lar boş du­ru­yor. Ora­da per­so­ne­le bir sü­rü pa­ra ve­ri­yor­su­nuz. Ma­ki­ne­ler ora­da du­ru­yor. Öte ta­raf­tan da va­tan­daş kö­yü­ne gi­de­mi­yor, yo­lu ya­pıl­mı­yor, çe­şit­li hiz­met­ler­den mah­rum ka­lı­yor. Şim­di, Köy Hiz­met­le­ri araç­la­rı­nın ya­kıt­la­rı­nın hiç­bir su­ret­le ek­sik ol­ma­ma­sı la­zım. Bu ya­kıt ek­sik­li­ği ne­de­niy­le dev­le­tin kay­bı çok bü­yük.

Be­nim ilim­de çok cid­di bir te­rör so­ru­nu var. Bu te­rör­den bir­çok in­sa­nı­mız za­rar gör­dü. İş­te, bü­tün köy­ler bo­şal­tıl­dı. Son­ra bir ka­nun çı­ka­rıl­dı. Evet, hükûme­ti teb­rik edi­yo­ruz, 2003 yı­lın­da ka­nun çı­kar­dı­lar, ama ka­nu­nu uy­gu­la­mak ma­ri­fet, ka­nun çı­kar­mak önem­li de­ğil. 2003 yı­lın­da ka­nu­nu çı­kar­mış­sı­nız, va­tan­da­şın za­rar zi­ya­nı­nı tes­pit et­miş­si­niz, öde­mi­yor­su­nuz. Böy­le bir şey olur mu ar­ka­daş­lar? Ya­ni, ma­dem­ki ka­nu­nu çı­kar­mış­sı­nı­z… Va­tan­da­şın evi yan­mış, ağaç­la­rı yan­mış, kö­yü­nü terk et­miş, ya bü­yük şehir­le­re git­miş, se­fa­let için­de, hiç ol­maz­sa bir an ön­ce bu in­san­la­rı­mı­zın bu za­rar­la­rı­nı öde­yin.

Ben ge­çen gün sor­dum iş­te, me­se­la Tun­ce­li­’­ye, iş­te şim­di­ye ka­dar, 2003 yı­lın­dan bu­gü­ne ka­dar 18 tril­yon za­rar zi­yan -da­ha tes­pit edi­len ya­ni o da, as­lın­da ta­bii en bü­yük za­rar ora­da- 18 tril­yo­nun an­cak iş­te 13 tril­yo­nu­nu öde­miş, 3 tril­yon bek­li­yor, o da çok dü­şük ve­ri­li­yor. Ya­ni, iş­te ma­a­le­sef ora­da­… Ben bir de­fa va­li­ye sor­muş­tum “İ­ki yüz bi­ne ya­kın ta­lep var.” di­yor. İki yüz bi­ne ya­kın ta­le­bi siz kar­şı­la­ya­bil­me­niz için ora için özel bir ko­mis­yon kur­ma­nız la­zım, ya­ni 5-6 ta­ne me­mur ve­ya­hut da iş­te ne bi­le­yim mül­ki amir­le­rin, ar­ka­daş­la­rı­mı­zın, güç­le­ri de yet­mi­yor. Bu­nu bir an ön­ce çöz­mek la­zım.

Bu­ra­da çı­kı­yor ba­kan­lar o ka­dar ken­di­le­ri­ni met­he­di­yor­lar ki ben hay­ret edi­yo­rum, aca­ba biz mi bu mem­le­ket­te ya­şa­mı­yo­ruz, yok­sa bu ba­kan­lar mı bu mem­le­ket­te ya­şa­mı­yor! Bir Sağ­lık Ba­ka­nı di­yor ki: “Ben her şeyi gül­lük gü­lis­tan­lık yap­tım.” So­ru­yo­rum, be­nim il­çe­le­rim­de dok­tor yok. İş­te Ho­za­t’­ta yok, Ova­cı­k’­ta yok, Na­zı­mi­ye­’­de yok, Pü­lü­mü­r’­de yok, ama Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na gel­di­ği za­man oho­o bun­lar ha­ri­ka­lar ya­rat­mış. Ya­hu bu ha­ri­ka­la­rı ya­rat­tı­nız­sa bu ha­ri­ka­lar ne­re­ye git­ti kar­de­şim, ge­lin de biz de gö­re­lim.

Şim­di, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, biz, ta­bii bu­ra­da ba­ğım­sız mil­let­ve­ki­li­yiz, ya­ni ben, iş­te bir­kaç ta­ne ba­ğım­sız mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­şı­mız var. Şim­di, öze­lik­le Mec­lis Baş­kan­lık Di­va­nı ve­ya­hut da par­ti grup­la­rı Da­nış­ma Ku­ru­lu oluş­tu­ru­yor­lar, bi­zim ha­be­ri­miz ol­mu­yor. Han­gi ka­nu­nun han­gi sa­at­te mü­za­ke­re edi­le­ce­ğin­den ha­be­ri­miz ol­mu­yor. He­le bu ara­da al­dık­la­rı za­man da bi­zim bu­nun ça­lış­ma­la­rı­na ka­tıl­ma imkânı­mız ol­mu­yor. Çün­kü bi­li­yor­su­nuz İç Tü­zü­k’­e gö­re ka­nun ele alın­dı­ğı za­man, mü­za­ke­re­ye, bir ki­şi­nin im­za­sıy­la öner­ge ve­re­mi­yor­su­nuz, ama bi­zim de bu­na ka­tıl­ma hak­kı­mız var. Onun için, da­ha bun­dan ön­ce biz­le­re de bu ko­nu­da ha­ber ve­ril­me­si la­zım. Ni­te­kim, DSP’­li ar­ka­daş­la­rı­mı­zın 13 ta­ne mil­let­ve­ki­li var, bu ar­ka­daş­la­rı­mı­za da be­lir­li bir bil­gi ve­ril­me­si la­zım. Bu da, bi­zim, ta­bii Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ça­lış­ma­la­rı­mız­dan yok­sun olu­yor.

Bu so­ru öner­ge­le­ri için­de çok cid­di, inan­ma­nı­zı is­ti­yo­rum, bi­zim için ha­ya­ti olan -ko­nu teş­kil eden- ko­nu­lar var. Me­se­la bi­zim bir Per­tek Köp­rü­sü var. Kaç se­ne­den be­ri ya­pıl­ma­sı ge­re­ken köp­rü. Şim­di, bu Ke­ban Ba­ra­jı­’­nı bi­li­yor­su­nuz, ya­pıl­dı, Ke­ban Ba­ra­jı­’­nın elek­tri­ğin­den ül­ke­nin her ta­ra­fı ya­rar­la­nı­yor. Ama iş­te Ho­zat il­çe­miz, Per­tek il­çe­miz, Çe­miş­ge­zek il­çe­le­ri­miz, fe­ri­bot ça­lı­şı­yor bu­ra­da, tek be­le­di­ye­nin fe­ri­bo­tu -Per­te­k’­te ger­çi bir iki ta­ne fe­ri­bot da­ha var- bel­li bir sa­at­ten son­ra, bu­ra­sı ta­bii te­rör böl­ge­si de ol­du­ğu için, he­le sa­at 8-9’dan son­ra bir has­ta ol­du­ğu za­man çok zor şart­lar­la in­san­lar ora­dan -iş­te ta­bii ma­hal­lin­de ye­te­ri ka­dar dok­tor, sağ­lık per­so­ne­li ol­ma­yın­ca- mec­bu­ren Elâzı­ğ’­a kal­dı­rı­lı­yor. O in­san­lar on­dan son­ra ha­ya­ti teh­li­ke ge­çi­ri­yor­lar. Bir an ön­ce bu­nu­n… Ma­li­ye­ti ne? Ol­sa ol­sa 70-80 mil­yon do­lar­lık bir köp­rü­dür. Ne ola­cak ya­ni! Si­zin bir gün­lük keyfî har­ca­ma­la­rı­nız iş­te! Ge­ti­ri­yor­su­nuz, Tay­yip Er­do­ğan di­yor ki, 67 tril­yo­na bir uçak ala­ca­ğım di­yor. İş­te, Çan­ka­ya­’­nın büt­çe­si­ne, Büt­çe Plan Ko­mis­yo­nu­na git­tim, ora­da 23 tril­yon bir ek öde­nek, ya­ni 32 tril­yon­dan 55 tril­yo­na çı­kı­yor. Bir AK­P’­li mil­let­ve­ki­li di­yor ki, ya­hu 23 tril­yon zam yap­mı­şız, ne ola­cak di­yor. 23 tril­yon de­di­ğin ne ya­hu di­yor, iki ta­ne da­i­re pa­ra­sı. Ya­hu ta­bi­i ya­ni, si­ze iki da­i­re pa­ra­sı ge­lir ama 23 tril­yon­la 5 bin ta­ne iş­siz ada­mın bir se­ne­de ay­da 500 mil­yon pa­ray­la ge­çi­mi­ni sağ­lar­sı­nız. Ya­ni 5 bin ta­ne iş­siz ada­mın bir se­ne­de ala­bi­le­ce­ği pa­ra­yı siz 2 ki­şi­nin re­fa­hı için, hu­zu­ru için, se­fa­ha­ti için bir ku­ru­ma ve­ri­yor­su­nuz. Ta­bii si­zin sos­yal ada­let an­la­yı­şı­nı­zın be­lir­ti­si bu­dur. Efen­dim di­yor, ya ne ola­cak di­yor, 23 tril­yon di­yor, iş­te iki da­i­re pa­ra­sı di­yor. Ta­bii çok zen­gin olun­ca, çok pa­ra da olun­ca, çok pa­ra­lar da şey edin­ce bu çok ba­sit bir ifa­de ge­li­yor ama öte ta­raf­ta in­san­lar çöp­ler­de ek­mek top­lu­yor­lar. Bu, Tür­ki­ye­’­nin bir ger­çe­ği. Onun için dev­le­tin pa­ra­sı­nı da böy­le çar­çur et­me­mek la­zım. Bun­la­rı ye­rin­de kar­şı­la­mak la­zım. Şim­di bun­la­rı ye­rin­de şey ede­bil­me­miz için bi­zim de­ne­tim gö­re­vi­ni yap­ma­mız la­zım. De­ne­tim gö­re­vi­ni yap­mı­yo­ruz ki. Ne­re­de, ne pa­ra­lar har­ca­nı­yo­r… Bir de­fa, tef­ti­şi kal­dır­dı­nız. İç de­ne­ti­mi, ge­çen gün, bu­ra­da, iş­te 2010 Kül­tür Ajan­sı­nın ku­rul­ma­sıy­la il­gi­li ka­nun­da da ko­nuş­tuk. Ya­ni dev­le­tin de­ne­tim ku­rum­la­rı da iş­le­mez hâlde. Ge­ti­ri­yor­su­nuz, ken­di em­ri­niz­de­ki mü­fet­tiş­le­re de­ne­ti­mi ve­ri­yor­su­nuz. O mü­fet­tiş­le­rin za­ten si­zin yap­tı­ğı­nız har­ca­ma­la­ra, keyfî uy­gu­la­ma­la­ra kar­şı çık­ma­la­rı müm­kün de­ğil. Çı­kan­lar da olur­sa, emek­li­ye sevk edi­yor­su­nuz ve­ya­hut da is­ti­ra­ha­ta gön­de­ri­yor­su­nuz. Ama le­hi­ni­ze ra­por­lar dü­zen­le­di­ği za­man da ta­bii en üst gö­rev­le­re ge­ti­ri­yor­su­nuz.

Ben şim­di ri­ca edi­yo­rum, özel­lik­le bi­zim de bu­ra­da sağ­lık­lı gö­rev ya­pa­bil­me­miz için, lüt­fen, bu Da­nış­ma Ku­ru­lu, son za­man­lar­da, gün­de­me da­hi gir­me­miş ka­nun­la­rı ge­ti­rip de bi­zi em­ri­va­ki­ler­le kar­şı kar­şı­ya bı­rak­ma­sın. De­ne­tim ko­nu­la­rı­na özel­lik­le Mec­li­sin de­ğer ver­me­si la­zım. Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin, bi­li­yor­su­nuz, iki ta­ne gö­re­vi var, önem­li gö­re­vi var: Bi­ri­si de­ne­tim gö­re­vi, bi­ri­si ya­sa­ma gö­re­vi. Ya­sa­ma gö­re­vi­ni sa­lı gün­le­ri ge­ti­ri­yo­ruz, Da­nış­ma Ku­ru­lu ka­rar­la­rıy­la, bu de­ne­ti­mi bir ne­vi yok sa­yı­yo­ruz. Kaç ta­ne sa­lı gü­nü geç­ti, ay­nı du­ru­ma gel­di. Na­sıl ol­muş­sa, bu de­fa, iş­te Hükûmet, so­ru­la­ra ce­vap ve­re­cek. Bi­zim is­te­di­ği­miz, Hükûme­tin, bu mem­le­ke­tin sağ­lık­lı bir yö­ne­ti­me ka­vu­şa­bil­me­si için, de­ne­tim ko­nu­la­rı­nın da bu sa­lon­da eni­ne bo­yu­na gö­rü­şül­me­si ve ya­pıl­ma­sı ge­re­kir. Ben bun­la­rı be­lirt­mek için söz al­dım.

Say­gı­lar su­nu­yo­rum efen­dim.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Genç.

Öne­ri üze­rin­de baş­ka söz is­te­yen yok herhâlde.

Oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum öne­ri­yi: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Da­nış­ma Ku­ru­lu öne­ri­si ka­bul edil­miş­tir. Te­şek­kür­ler.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, gün­de­min “Söz­lü So­ru­lar” kıs­mı­na ge­çi­yo­ruz.

**VI­I.- SO­RU­LAR VE CE­VAP­LAR**

*A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI*

*1.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, Rum ge­mi­le­ri­nin Türk li­man­la­rı­nı kul­lan­dı­ğı id­di­a­sı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/1)*

BAŞ­KAN – So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak olan Sa­yın Ba­kan? Yok

So­ru­nun gö­rü­şül­me­si er­te­len­miş­tir.

*2.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, Ar­da­ha­n’­da­ki do­ğal­gaz ya­tı­rım­la­rı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/2)*

BAŞ­KAN – So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan? Yok.

So­ru­nun gö­rü­şül­me­si er­te­len­miş­tir.

*3.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, Ar­da­ha­n’­da ver­gi­siz ma­zot it­ha­la­tı iz­ni ve­ri­lip ve­ril­me­ye­ce­ği­ne iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/3)*

BAŞ­KAN – So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan? Yok.

So­ru­nun gö­rü­şül­me­si er­te­len­miş­tir.

*4.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, Ar­da­han Ar­da­nuç Ka­ra­yo­lu­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/4)*

BAŞ­KAN – So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan? Yok.

So­ru­nun gö­rü­şül­me­si er­te­len­miş­tir.

*5.- Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, Ar­da­han İl Mer­ke­zin­den ge­çen ka­ra­yo­lu­nun ona­rı­mı­na iliş­kin Baş­ba­kan­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/5)*

BAŞ­KAN – So­ru­yu ce­vap­lan­dı­ra­cak Sa­yın Ba­kan? Yok.

So­ru­nun gö­rü­şül­me­si er­te­len­miş­tir.

*6.- To­kat Mil­let­ve­ki­li Re­şat Doğ­ru­’­nun, To­ka­t’­ta Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si ku­ru­lup ku­rul­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/7) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*7.- Bi­le­cik Mil­let­ve­ki­li Ya­şar Tü­zü­n’­ün, Bi­le­cik ili­nin öğ­ret­men ih­ti­ya­cı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/9) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*8.- Bi­le­cik Mil­let­ve­ki­li Ya­şar Tü­zü­n’­ün, Bi­le­cik ilin­de üni­ver­si­te öğ­ren­ci yur­du ya­pı­lıp ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/13) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*9.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/24) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*10.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/25) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*11.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/26) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*12.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/27) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*13.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/28) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*14.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/66) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*15.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/67) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*16.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/68) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*17.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/69) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*18.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/70) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*19.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/71) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*20.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/72) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*21.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/73) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*22.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Mil­li Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/74) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*23.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/75) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*24.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/76) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*25.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/77) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*26.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/78) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*27.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/79) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*28.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/80) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*29.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/81) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*30.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/82) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*31.-Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün, bir oku­lun ba­kım ve ona­rı­mı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/83) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

*32.-Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Gen­ç’­in, Tun­ce­li­’­de ta­şı­ma­lı eği­tim sis­te­mi­ne ve ka­pa­tı­lan okul­la­rın açı­lıp açıl­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin Millî Eği­tim Ba­ka­nın­dan söz­lü so­ru öner­ge­si (6/84) ve Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­li­k’­in ce­va­bı*

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Millî Eği­tim Ba­ka­nı Sa­yın Hü­se­yin Çe­lik, gün­de­min “Söz­lü So­ru­lar” kıs­mı­nın 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 78’in­ci sı­ra­la­rın­da­ki so­ru­la­rı bir­lik­te ce­vap­lan­dır­mak is­te­miş­ler­dir.

Şim­di, bu so­ru­la­rı sı­ra­sıy­la oku­tu­yo­rum:

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­mun Millî Eği­tim Ba­ka­nı Sa­yın Hü­se­yin Çe­lik ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı arz ede­rim. 20.08.2007

Say­gı­la­rım­la.

Re­şat Doğ­ru

To­kat

So­ru:

To­kat Ga­zi­os­man­pa­şa Üni­ver­si­te­si bün­ye­sin­de Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si ku­rul­ma­sı Rek­tör­lü­ğün tek­li­fi ile Yük­se­köğ­re­tim Ge­nel Ku­ru­lun­ca da uy­gun bu­lu­na­rak Ba­kan­lı­ğı­nı­za bil­di­ril­miş ol­ma­sı­na rağ­men 3 yıl­dır ku­rul­ma­mış­tır. To­ka­t’­ta Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si ku­ru­la­cak mı­dır, ku­ru­la­cak ise han­gi ta­rih­te ku­ru­la­cak­tır?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Millî Eği­tim Ba­ka­nı Sa­yın Hü­se­yin Çe­lik ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı arz ede­rim.

Ya­şar Tü­zün

Bi­le­cik

Bi­le­cik ili­miz­de 2007-2008 öğ­re­tim yı­lı ön­ce­si yak­la­şık 100 öğ­ret­men ta­yin ol­muş, 40 öğ­ret­men emek­li­ye ay­rıl­mış­tır. Edin­di­ğim bil­gi­le­re gö­re ye­ni ata­ma­lar­da 50 asil 20 söz­leş­me­li ol­mak üze­re 70 öğ­ret­men atan­mış­tır. Mev­cut açık da­ha da art­mış­tır.

1- Önü­müz­de­ki gün­ler­de ye­ni öğ­ret­men ata­ma­la­rı­nız ola­cak mı­dır?

2- Bu ata­ma­lar­da Bi­le­cik ili­nin öğ­ret­men açık­la­rı ka­pa­tı­la­cak mı­dır?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Millî Eği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı için ge­re­ği­ni arz ede­rim.

Ya­şar Tü­zün

Bi­le­cik

Bi­le­cik ili­miz bü­yük il­le­ri­mi­zin ara­sı­na sı­kış­mış kü­çük bir ili­miz­dir do­la­yı­sıy­la is­tih­dam prob­le­mi hat saf­ha­da ya­şan­mak­ta­dır. Geç­ti­ği­miz ya­sa­ma yı­lı içe­ri­sin­de ili­mi­ze Bi­le­cik üni­ver­si­te­si ku­rul­du. Bu yıl öğ­ren­ci ala­ma­dı ama önü­müz­de­ki yıl içe­ri­sin­de öğ­ren­ci al­ma­sı ha­lin­de ko­nut prob­le­mi da­ha yo­ğun ya­şa­na­cak­tır.

1- Ye­ni ku­ru­lan üni­ver­si­te­ler için yurt ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta mı­dır?

2- Bi­le­cik ili­mi­ze de yurt yap­ma­yı plan­lı­yor mu­su­nuz?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Millî Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim.15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Yu­ka­rı­cam­baz kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 24 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Yu­ka­rı­cam­baz köy oku­lu­mu­za ba­kım ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Yıl­dı­rım­te­pe kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 25 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Yıl­dı­rım­te­pe köy oku­lu­mu­za ba­kım ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Öğ­ret­men­le­ri­mi­zin ba­rın­ma ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak loj­ma­nın ta­di­lat ve ta­mi­ra­tı­nın ya­pıl­ma­sı için bir gi­ri­şim­de bu­lu­na­cak mı­sı­nız?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Taş­de­ğir­men kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 54 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Taş­de­ğir­men köy oku­lu­mu­za tu­va­let ya­pıl­ma­sı ve ba­kım ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Öğ­ret­men­le­ri­mi­zin ba­rın­ma ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak loj­man ta­di­lat ve ta­mi­ra­tı­nın ya­pıl­ma­sı için bir gi­ri­şim­de bu­lu­na­cak mı­sı­nız?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Se­mi­ha­şa­kir kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 27 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Se­mi­ha­şa­kir köy oku­lu­mu­zun ba­kım ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Öğ­ret­men­le­ri­mi­zin ba­rın­ma ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak loj­ma­nın ta­di­lat ve ta­mi­ra­tı­nın ya­pıl­ma­sı için bir gi­ri­şim­de bu­lu­na­cak mı­sı­nız?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Saz­lı­su kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 25 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­ha­n’­da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Saz­lı­su köy oku­mu­zun ba­kım ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Öğ­ret­men­le­ri­mi­zin ba­rın­ma ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak loj­ma­nın ta­di­lat ve ta­mi­ra­tı­nın ya­pıl­ma­sı için bir gi­ri­şim­de bu­lu­na­cak mı­sı­nız?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Millî Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Ak­ki­raz kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 30 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Ak­ki­raz köy oku­lu­mu­zun ba­kım ve ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Oku­lu­muz­da ya­şa­nan öğ­ret­men açı­ğı­mı­zın gi­de­ril­me­si için ge­rek­li ata­ma­lar yö­nün­de bir ça­lış­ma­nız var mı?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Kaş­lı­ka­ya kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 30 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Kaş­lı­ka­ya köy oku­lu­mu­zun tu­va­le­ti ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le öğ­ren­ci­ler mağ­dur ol­mak­ta­dır. Oku­la tu­va­let ya­pıl­ma­sı ve oku­lun ba­kım ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Göl­be­len kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Göl­be­len köy oku­lu­mu­zun is­ti­nat du­va­rı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Oku­lu­muz­da ya­şa­nan öğ­ret­men açı­ğı­mı­zın gi­de­ril­me­si için ge­rek­li ata­ma­lar yö­nün­de bir ça­lış­ma­nız var mı?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Gö­le­ba­kan kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 60 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Gö­le­ba­kan köy oku­lu­mu­zun ba­kım ve ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Oku­lu­muz­da ya­şa­nan öğ­ret­men açı­ğı­mı­zın gi­de­ril­me­si için ge­rek­li ata­ma­lar yö­nün­de bir ça­lış­ma­nız var mı?

3- Öğ­ret­men­le­ri­mi­zin ba­rın­ma ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak loj­ma­nın ta­di­lat ve ta­mi­ra­tı­nın ya­pıl­ma­sı için bir gi­ri­şim­de bu­lu­na­cak mı­sı­nız?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Ka­ra­ka­le kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 50 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Ka­ra­ka­le köy oku­lu­mu­zun ba­kım ve ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Oku­lu­muz­da ya­şa­nan öğ­ret­men açı­ğı­mı­zın gi­de­ril­me­si için ge­rek­li ata­ma­lar yö­nün­de bir ça­lış­ma­nız var mı?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Dir­sek­ka­ya kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 20 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Dir­sek­ka­ya köy oku­lu­mu­zun dı­şa­rı­da olan tu­va­le­ti­nin okul içi­ne alın­ma­sı ve ba­kım ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Es­ki­bey­re­ha­tun kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 20 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Es­ki­bey­re­ha­tun köy oku­lu­mu­zun ba­kım ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Oku­lu­muz­da ya­şa­nan öğ­ret­men açı­ğı­mı­zın gi­de­ril­me­si için ge­rek­li ata­ma­lar yö­nün­de bir ça­lış­ma­nız var mı?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Aşa­ğı­cam­baz kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 27 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­ha­n’­da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Aşa­ğı­cam­baz köy oku­lu­mu­zun ba­kım ve ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Oku­lu­muz­da ya­şa­nan öğ­ret­men açı­ğı­mı­zın gi­de­ril­me­si için ge­rek­li ata­ma­lar yö­nün­de bir ça­lış­ma­nız var mı?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Millî Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Baş­köy kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 27 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­ha­n’­da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Baş­köy köy oku­lu­mu­zun ba­kım ve ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Oku­lu­muz­da ya­şa­nan öğ­ret­men açı­ğı­mı­zın gi­de­ril­me­si için ge­rek­li ata­ma­lar yö­nün­de bir ça­lış­ma­nız var mı?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Ak­ça­ka­le kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 30 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Ak­ça­ka­le köy oku­lu­mu­zun ba­kım ve ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Oku­lu­muz­da ya­şa­nan öğ­ret­men açı­ğı­mı­zın gi­de­ril­me­si için ge­rek­li ata­ma­lar yö­nün­de bir ça­lış­ma­nız var mı?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim.15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Ak­da­rı kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 25 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Ak­da­rı köy oku­lu­mu­zun su­yu­nun içe­ri­ye alı­na­rak ba­kım ve ona­rı­mı­nın ya­pıl­ma­sı ve 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim.15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Ak­ki­raz kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 30 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Ak­ki­raz köy oku­lu­mu­zun ba­kım ve ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Oku­lu­muz­da ya­şa­nan öğ­ret­men açı­ğı­mı­zın gi­de­ril­me­si için ge­rek­li ata­ma­lar yö­nün­de bir ça­lış­ma­nız var mı?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim.15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Dam­lı­ca kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 20 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Dam­lı­ca köy oku­lu­mu­zun is­ti­nat du­va­rı­nın ya­pıl­ma­sı ve ba­kım ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Oku­lu­muz­da ya­şa­nan öğ­ret­men açı­ğı­mı­zın gi­de­ril­me­si için ge­rek­li ata­ma­lar yö­nün­de bir ça­lış­ma­nız var mı?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim.15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Ke­nar­bel kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 20 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Ke­nar­bel köy oku­lu­mu­zun acil ih­ti­ya­cı olan sı­ra­la­rın te­min edil­me­si ve oku­lun ba­kım ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim.15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Kurt­ka­le kö­yün­de bu­lu­nan 8 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 160 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Oku­lu­muz­da ya­şa­nan İngi­liz­ce öğ­ret­me­ni açı­ğı­mı­zın gi­de­ril­me­si için ge­rek­li ata­ma­lar yö­nün­de bir ça­lış­ma­nız var mı?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim.15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Mer­yem kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 25 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Mer­yem köy oku­lu­mu­zun ba­kım ve ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Oku­lu­muz­da ya­şa­nan öğ­ret­men açı­ğı­mı­zın gi­de­ril­me­si için ge­rek­li ata­ma­lar yö­nün­de bir ça­lış­ma­nız var mı?

3- Öğ­ret­men­le­ri­mi­zin ba­rın­ma ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak loj­ma­nın ta­di­lat ve ta­mi­ra­tı­nın ya­pıl­ma­sı için bir gi­ri­şim­de bu­lu­na­cak mı­sı­nız?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Sa­ba­hol­du kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 40 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Sa­ba­hol­du köy oku­lu­mu­zun ek­sik olan ders­lik sa­yı­sı­nın ar­tı­rıl­ma­sı, tu­va­let ya­pıl­ma­sı ve ba­kım ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Oku­lu­muz­da ya­şa­nan öğ­ret­men açı­ğı­mı­zın gi­de­ril­me­si için ge­rek­li ata­ma­lar yö­nün­de bir ça­lış­ma­nız var mı?

3- Öğ­ret­men­le­ri­mi­zin ba­rın­ma ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak loj­ma­nın ta­di­lat ve ta­mi­ra­tı­nın ya­pıl­ma­sı için bir gi­ri­şim­de bu­lu­na­cak mı­sı­nız?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 15.08.2007

En­sar Öğüt

Ar­da­han

Ar­da­han ili Çıl­dır il­çe­si Say­ma­lı kö­yün­de bu­lu­nan 5 yıl­lık İlköğ­re­tim Oku­lu­muz­da ya­şa­nan ge­rek öğ­ret­men, ge­rek­se okul bi­na­mı­za iliş­kin is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi so­run­lar hız­la bü­yü­mek­te­dir. Yak­la­şık 23 öğ­ren­ci bu­lu­nan oku­lu­mu­zun öğ­ret­men açı­ğı ge­nel­lik­le ve­kil öğ­ret­men­ler­le kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta, gö­rev­le­ri bi­ten ve­kil öğ­ret­men­le­ri­mi­zin her yıl de­ğiş­me­si ne­de­niy­le öğ­ren­ci­le­ri­miz ba­şa­rı­sız ol­mak­ta­dır­lar. Asa­le­ten ge­len öğ­ret­men­le­ri­miz, loj­man­la­rın ba­kım­sız­lı­ğı gi­bi çok önem­li bir so­run­la kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğın­dan bir an ön­ce kaç­ma­nın yol­la­rı­nı ara­mak­ta­dır­lar.

1- Ar­da­han'da ya­şa­nan yaz mev­si­mi­nin kı­sa­lı­ğı­nı da göz önün­de bu­lun­du­ra­rak Say­ma­lı köy oku­lu­mu­zun ba­kım ona­rı­mı­nın ya­pı­la­rak 2007-2008 eği­tim ve öğ­re­tim yı­lı­na ye­tiş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da ne gi­bi bir ça­lış­ma­nız var?

2- Oku­lu­muz­da ya­şa­nan öğ­ret­men açı­ğı­mı­zın gi­de­ril­me­si için ge­rek­li ata­ma­lar yö­nün­de bir ça­lış­ma­nız var mı?

3- Öğ­ret­men­le­ri­mi­zin ba­rın­ma ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak loj­ma­nın ta­di­lat ve ta­mi­ra­tı­nın ya­pıl­ma­sı için bir gi­ri­şim­de bu­lu­na­cak mı­sı­nız?

Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na

Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı­mın ara­cı­lı­ğı­nız­la Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dı­rıl­ma­sı­nı say­gı­la­rım­la arz ede­rim. 02.09.2007

Kamer Genç

Tunceli

Tun­ce­li ilin­de geç­miş yıl­lar­da köy okul­la­rı­nın bü­yük bir kıs­mı ya­kıl­mış ve bu­nun ye­ri­ne il­çe­ler­de ku­ru­lan ya­tı­lı böl­ge okul­la­rın­da eği­tim ve öğ­re­ti­me de­vam edil­mek­te­dir. Bu okul­la­ra, öğ­ren­ci­ler haf­ta baş­la­rın­da ev­le­rin­den alı­na­rak 15-20 gün son­ra ev­le­ri­ne izi­ne gön­de­ril­mek­te ve 7 ya­şın­da olup da bu su­ret­le oku­la alı­nan ço­cuk­la­rın bu ka­dar bir sü­re an­ne-ba­ba­la­rın­dan uzak tu­tul­ma­sı ço­cuk­lar ve ai­le ba­kı­mın­dan önem­li so­run­lar do­ğur­mak­ta­dır.

1- 7 ila 12 yaş ara­sı bu ço­cuk­la­rın her gün ta­şı­ma sis­te­mi ile sa­bah ev­le­rin­den alı­na­rak ak­şam ev­le­ri­ne bı­ra­kıl­ma­sı­nı dü­şü­nür­mü­sü­nüz?

2- Tun­ce­li ilin­de kaç okul­da, kaç öğ­ren­ci ta­şı­ma­lı sis­tem­le oku­tul­mak­ta ve ta­şı­ma­lı oku­ma hak­kın­dan ya­rar­lan­ma­yan kaç okul var?

3- Tun­ce­li İli Per­tek İlçe­si­ne bağ­lı Pi­rinç­ci İlköğ­re­tim Oku­lu geç­miş­te 5 öğ­ret­me­nin te­rö­rist­ler­ce şehit edil­me­si so­nu­cu ka­pa­tıl­mış ve bu gü­ne ka­dar açıl­ma­mış­tır. Bu oku­lu ne za­man aça­cak­sı­nız?

BAŞ­KAN – So­ru­la­rı ce­vap­lan­dır­mak üze­re, Millî Eği­tim Ba­ka­nı Sa­yın Hü­se­yin Çe­lik.

Sa­yın Ba­ka­nım, bu­yu­run. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz otuz da­ki­ka­dır Sa­yın Ba­ka­nım.

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (Van) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rım; Di­van Üye­mi­zin oku­muş ol­du­ğu söz­lü so­ru öner­ge­le­ri­ne söz­lü ola­rak ce­vap ver­mek üze­re hu­zur­la­rı­nız­da­yım. Yü­ce Mec­li­si say­gı­la­rım­la se­lam­lı­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, To­kat Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Re­şat Doğ­ru­’­nun, To­kat Ga­zi­os­man­pa­şa Üni­ver­si­te­si­ne bağ­lı ola­rak bir gü­zel sa­nat­lar fa­kül­te­si­nin açı­lıp açıl­ma­ya­ca­ğıy­la il­gi­li so­ru­suy­la il­gi­li ola­rak söy­le­ye­cek­le­rim şun­lar­dır: 2004 yı­lın­da, Üni­ver­si­te Rek­tör­lü­ğü ta­ra­fın­dan YÖ­K’­e, ora­dan da Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na bir tek­lif ya­zı­sı gel­miş­tir, an­cak bil­di­ği­niz gi­bi, biz, ye­ni bir fa­kül­te­nin ku­rul­ma­sı için, Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı­na esas teş­kil et­mek üze­re, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğın­dan, Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğın­dan ve Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tın­dan gö­rüş alı­yo­ruz. Bu gö­rüş is­te­me so­nu­cu, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, özel­lik­le, To­kat Üni­ver­si­te­si­nin kad­ro du­ru­mu­nu, fi­nans du­ru­mu­nu, ya­ni büt­çe du­ru­mu­nu, alt­ya­pı­sı­nı göz önün­de bu­lun­du­ra­rak bu­na olum­lu ce­vap ver­me­miş­tir. An­cak, eğer, ye­ni şart­lar oluş­tuy­sa -üç yıl ön­ce bu red­de­di­len, olum­suz gö­rüş bil­di­ri­len bir tek­lif­tir- ye­ni­den tek­lif edi­lir, gün­de­me ge­lir­se, ye­ni­den Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ku­ru­luş­la­rın gö­rüş­le­ri alı­na­rak bu me­se­ley­le il­gi­li ola­rak De­ğer­li Mil­let­ve­ki­li­mi­ze de olum­lu ve­ya olum­suz ce­vap ve­ri­le­cek­tir.

Bi­le­cik Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ya­şar Tü­zü­n’­ün so­ru­su­na ce­vap ve­ri­yo­rum: Bi­le­ci­k’­te­ki öğ­ret­men açık­la­rın­dan söz et­mek­te­dir Sa­yın Tü­zün ve bu­nun­la il­gi­li ola­rak Ba­kan­lı­ğı­mı­zın ne ya­pa­ca­ğı­nı sor­mak­ta­dır.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, Bi­le­cik, öğ­ret­men kad­ro­su iti­ba­rıy­la Tür­ki­ye­’­nin en ra­hat vi­la­yet­le­rin­den bi­ri­si­dir. Hâlen 2 bi­ne ya­kın öğ­ret­men ar­ka­da­şı­mız Bi­le­ci­k’­te eği­tim-öğ­re­tim fa­a­li­ye­ti­ni sür­dür­mek­te­dir ve norm kad­ro­ya gö­re Bi­le­ci­k’­te 155 öğ­ret­men ih­ti­ya­cı bu­lun­mak­ta­dır. Ara­lık ayı içe­ri­sin­de Ba­kan­lı­ğı­mız 10 bin öğ­ret­men ata­ma­sı da­ha ya­pa­cak­tır. Bu çer­çe­ve­de, Bi­le­ci­k’­in ek­sik olan öğ­ret­men ih­ti­ya­cı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­cak­tır.

Yi­ne, Sa­yın Ya­şar Tü­zün ta­ra­fın­dan, Bi­le­ci­k’­te üni­ver­si­te açıl­ma­sı so­nu­cu yur­da ih­ti­yaç du­yul­du­ğu, yük­se­köğ­re­tim yur­du­na ih­ti­yaç du­yul­du­ğu ve ye­ni bir yurt ya­pı­lıp ya­pıl­ma­ya­ca­ğı so­rul­mak­ta­dır. He­men, şunun al­tı­nı çiz­mek is­ti­yo­rum: Şu an­da­ki, mev­cut, Kre­di Yurt­lar Ku­ru­mu­na bağ­lı yurt­la­rı­mız, ya­ni yük­se­köğ­re­tim yurt­la­rı­mız Bi­le­ci­k’­te­ki ih­ti­ya­cı kar­şı­la­mak­ta­dır ve hat­ta faz­la gel­mek­te­dir. 666 kız ve 510 er­kek yur­du ol­mak üze­re, ka­pa­si­te­li er­kek yurt­la­rı ol­mak üze­re, 1.176 ki­şi­lik ora­da bir ya­tak ka­pa­si­te­miz var­dır.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bi­zim, Kre­di Yurt­lar Ku­ru­mu­nun ka­pa­si­te­si, özel­lik­le, bi­re 10 ora­nın­da­dır. Tür­ki­ye­’­de­ki mev­cut üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si­nin yak­la­şık yüz­de 10’u Kre­di Yurt­lar Ku­ru­mu­nun yurt­la­rın­da ba­rın­mak­ta­dır. Bu çok az gi­bi ge­le­bi­lir. Eği­tim-öğ­re­ti­min baş­la­dı­ğı dö­nem­ler­de, özel­lik­le ilk gün­ler­de ve haf­ta­lar­da, özel­lik­le bi­rin­ci sı­nı­fa ka­yıt ya­pan öğ­ren­ci­ler Kre­di Yurt­lar Ku­ru­mu­na çok bü­yük bir il­gi gös­ter­mek­te­dir, ka­yıt­lar­da bir aşı­rı­lık gö­rül­mek­te­dir. Fa­kat, da­ha son­ra, öğ­ren­ci­ler bu­lun­duk­la­rı mekânla­ra alış­tık­tan son­ra, çev­re­yi iyi­ce ta­nı­dık­tan son­ra ar­ka­daş­la­rıy­la ev tu­ta­rak eve çık­ma yö­nün­de ter­cih kul­lan­mak­ta­dır­lar. İlk etap­ta mi­sa­fir öğ­ren­ci kay­dı ya­pı­yo­ruz ve da­ha son­ra yurt­la­rı­mız­da cid­di bo­şal­ma­la­rın ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz.

Ta­bi­i, özel­lik­le ev­le­rin ter­cih edil­me­si, Kre­di Yurt­lar Ku­ru­mun­da­ki şart­la­rın ye­te­ri ka­dar kon­fo­ra sa­hip ol­ma­ma­sı ve öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ge­re­ken hiz­met­le­ri ver­me­me­sin­den kay­nak­lan­mı­yor. As­lın­da, Kre­di Yurt­lar Ku­ru­mu­nun yurt­la­rı, ger­çek­ten, çev­re­miz­de, çev­re ül­ke­ler­de, hat­ta ba­zı Ba­tı­lı ül­ke­ler­de bi­le ör­nek gös­te­ri­le­bi­le­cek te­miz­lik­te ve ra­hat­lık­ta yurt­lar­dır. An­cak, öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ev or­ta­mı­nı ter­cih et­me­le­ri de ken­di bi­rey­sel ter­cih­le­ri­dir, bu­na mâni ol­mak müm­kün de­ğil­dir.

İle­ri­de, eğer, Bi­le­ci­k’­te ar­tan öğ­ren­ci sa­yı­sıy­la bir­lik­te yur­da ih­ti­yaç olur­sa, bu­nu da, şüp­he­siz ki, de­ğer­len­di­re­ce­ğiz. Ni­te­kim, üni­ver­si­te kur­du­ğu­muz otuz iki vi­la­ye­tin bü­yük bir kıs­mın­da şu an­da yurt­la­rı­mız in­şa edil­mek­te­dir. İhti­yaç du­yul­ma­sı hâlin­de ila­ve ka­pa­si­te oluş­tur­mak da, şüp­he­siz ki, Kre­di Yurt­lar Ku­ru­mu­nun, Ba­kan­lı­ğı­mı­zın, do­la­yı­sıy­la Hükûme­ti­mi­zin gö­re­vi­dir.

Bun­dan son­ra ce­vap­lan­dı­ra­ca­ğım bü­tün so­ru­lar, Sa­yın Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li En­sar Öğü­t’­ün sor­muş ol­du­ğu so­ru­lar­dır. Yal­nız, ben, özel­lik­le, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin cid­di­ye­ti, so­ru sor­ma me­ka­niz­ma­sı­nın ve de­ne­tim gü­cü­nü, de­ne­tim hak­kı­nı kul­lan­ma­nın özel­lik­le bü­yük­lü­ğüy­le ve öne­miy­le il­gi­li ola­rak bir iki şey söy­le­mek is­ti­yo­rum.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, za­man za­man so­ru­lan so­ru­lar so­rul­du­ğu ta­rih­te ce­vap­lan­dı­rıl­ma­dı­ğı za­man ger­çek­ten bir sü­re son­ra an­la­mı­nı yi­ti­re­bil­mek­te­dir. Bu ko­nu­da mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin eğer sız­lan­ma­la­rı olur­sa, bu­ra­da hak­lı­lık pa­yı var­dır.

Sa­yın En­sar, şu an­da ce­vap­lan­dı­ra­ca­ğım yir­mi iki so­ru­su­nu 15 Ağus­tos­ta sor­muş, Ağus­tos so­nu iti­ba­rıy­la Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na in­ti­kal et­miş ve bu­gün ben bu so­ru­la­ra ce­vap ve­ri­yo­rum. Yal­nız, il­ginç olan şudur: Ba­na gö­re -Sa­yın En­sar ikin­ci dö­nem mil­let­ve­kil­li­ği yap­mak­ta­dır- bu­ra­da kul­la­nı­lan for­mat ve bu­ra­da kul­la­nı­lan özel­lik­le ifa­de­ler so­ru sor­ma hak­kı­nın pek de iyi­ye kul­la­nıl­ma­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Dik­kat edin, En­sar Bey yir­mi iki so­ru­sun­da ay­nı for­ma­tı tek­rar­la­mak­ta­dır ve Çıl­dı­r’­a bağ­lı köy­le­ri­miz­de­ki ba­zı, özel­lik­le okul­lar­da­ki prob­lem­le­ri di­le ge­tir­mek­te­dir.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, ba­kın, Çıl­dır, gö­lüy­le, in­sa­nıy­la bi­zim gü­zel bir bel­de­miz­dir, her­ke­sin gör­me­si­ni tav­si­ye ede­rim ve Sa­yın Mil­let­ve­ki­li­mi­zin de ken­di il­çe­siy­le, iliy­le, kö­yüy­le il­gi­len­miş ol­ma­sı­nı tak­dir­le kar­şı­la­rım, an­cak, dik­kat­le­ri­ni­zi bir hu­su­sa çek­mek is­ti­yo­rum: Bü­tün köy­le­ri­miz­de öğ­ret­men açı­ğı -ba­kın, hep­si ay­nı- is­ti­nat du­va­rı, tu­va­le­tin ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi bir prob­lem bü­tün köy­ler ve bü­tün okul­lar için bir stan­dart ola­bi­lir mi? Sa­yın En­sar, şüp­he­siz ki, iyi ni­ye­tiy­le, ken­di tem­sil et­ti­ği il­çe­nin, köy­le­rin prob­lem­le­ri­ni gün­de­me ta­şı­mak is­te­miş­tir, ama, ba­na öy­le ge­li­yor ki Sa­yın En­sar, eğer bun­dan çok cid­di ola­rak ha­be­ri­niz yok­sa, da­nış­ma­nı­nız ben­ce bu ko­nu­da hiç özen­li dav­ran­ma­mış. Bü­tün köy­le­rin, bü­tün köy­ler­de­ki okul­la­rın ay­nı prob­lem­ler­le kar­şı kar­şı­ya ol­ma­sı­nı söy­le­mek, hep­sin­de tu­va­let ol­ma­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­lı ol­ma­ma­sı, is­ti­nat du­va­rı­nın ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı söz ko­nu­su bi­le ola­maz.

Ba­kın, Sa­yın Di­van Üye­si ar­ka­da­şım sa­de­ce ya­rım sa­at­te bun­la­rı oku­du. Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­nin ya­rım sa­at sa­de­ce ay­nı bas­ma­ka­lıp cüm­le­le­rin tek­rar edil­me­siy­le iş­gal edil­me­si­ni mil­let­ve­kil­li­ği so­rum­lu­lu­ğuy­la bağ­daş­tır­mı­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar) Ama, ben, baş­ta Sa­yın Mil­let­ve­ki­li­miz ol­mak üze­re, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ne ve de­ne­tim me­ka­niz­ma­sı­na duy­du­ğum say­gı­dan do­la­yı bü­tün bu so­ru­la­ra şüp­he­siz ki tek­rar ce­vap ve­re­ce­ğim.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, ben köy­le­rin sa­de­ce is­mi­ni zik­re­de­ce­ğim, çün­kü, so­ru­la­rı tek­rar­la­mam müm­kün de­ğil. Çıl­dır il­çe­si­nin Yu­ka­rı­cam­baz kö­yüy­le il­gi­li Sa­yın En­sar Öğüt -tek­rar al­tı­nı çi­zi­yo­rum- öğ­ret­men ol­ma­ma­sı, is­ti­nat du­va­rı ol­ma­ma­sı, tu­va­let ol­ma­ma­sı, ça­tı­nın ak­ma­sı, pen­ce­re­le­rin sağ­lık­sız ol­ma­sı gi­bi prob­lem­ler di­le ge­ti­ri­yor.

Ben he­men şunu da be­lirt­mek is­ti­yo­rum: De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin An­ka­ra­’­da, mer­kez­de bu so­ru­la­rın ce­va­bı­nı ara­ma ye­ri­ne, as­lın­da bu so­ru­la­rın ce­vap­la­rı­nı, özel­lik­le il­köğ­re­tim okul­la­rıy­la il­gi­li bu so­ru­la­rın ce­vap­la­rı­nı çok ra­hat­lık­la ma­hal­lin­de de bu­la­cak­la­rı­nı ifa­de et­mek is­te­rim. Çün­kü, mül­ki ida­re amir­li­ği yap­mış ar­ka­daş­la­rı­mız da­ha iyi bi­lir­ler, 222 sa­yı­lı İlköğ­re­tim ve Eği­tim Ka­nu­nu­’­na gö­re il­köğ­re­tim okul­la­rı­nın prog­ram­lan­ma­sı, plan­lan­ma­sı, ona­rı­mı, her tür­lü fa­a­li­yet il özel ida­re­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lır. Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı bu amaç­la mer­kezî büt­çe­den bir mik­tar pa­ra gön­de­rir, il özel ida­re­si ken­di büt­çe­sin­den bu­na bir pay ayı­rır. Böy­le­lik­le il­köğ­re­tim okul­la­rı ya­tı­rım prog­ra­mı or­ta­ya çı­kar. Bu­nun bir kıs­mı ye­ni ya­pım, bir kıs­mı ona­rım ola­rak kul­la­nı­lır. Do­la­yı­sıy­la, her­han­gi bir mil­let­ve­ki­li ar­ka­da­şı­mız il özel ida­re­si­ne mü­ra­ca­at ede­rek, va­li­li­ğe mü­ra­ca­at ede­rek, il millî eği­tim mü­dür­lük­le­ri­ne so­ra­rak da bü­tün bu so­ru­la­rın ce­va­bı­nı bu­la­bi­lir.

Şim­di, dü­şü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz, me­se­la, be­nim tem­sil et­ti­ğim ilin, Va­n’­ın 1.050 yer­le­şim bi­ri­mi var. 1.050 yer­le­şim bi­ri­miy­le il­gi­li, her köy­le il­gi­li ay­rı ay­rı bu­ra­ya bir so­ru öner­ge­si ve­re­bi­lir­si­niz. Bu, si­zin hak­kı­nız, ya­sal hak­kı­nız. Bun­la­rı te­ker te­ker bu­ra­da da Di­van Üye­si ar­ka­da­şı­mız okur, ama biz böy­le­lik­le Mec­li­sin gün­de­mi­ni iş­gal et­miş olu­ruz. Bu­nun doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­mek is­ti­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, ba­kın, Yu­ka­rı­bat­maz kö­yüy­le il­gi­li ola­rak, Sa­yın Öğü­t’­ün di­le ge­tir­di­ği id­di­a­lar­la il­gi­li ola­rak, Ar­da­han Va­li­li­ğin­den al­dı­ğı­mız bil­gi şudur: Çıl­dır il­çe­si Yu­ka­rı­bat­maz kö­yü İlköğ­re­tim Oku­lu­nun 31 öğ­ren­ci­si var­dır.

EN­SAR ÖĞÜT (Ar­da­han) – Sa­yın Ba­ka­nım, Yu­ka­rı­cam­ba­z…

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (De­vam­la) – Yu­ka­rı­cam­baz, af­fe­der­si­niz.

Yu­ka­rı­cam­baz kö­yü­nün 31 öğ­ren­ci­si­nin ol­du­ğu -1 kad­ro­lu öğ­ret­men bu­ra­da gö­rev ya­pı­yor- öğ­ret­men açı­ğı­nın bu­lun­ma­dı­ğı, tu­va­le­ti ve iha­ta du­va­rı­nın ol­du­ğu -ba­kın, bu, Va­li­li­ğin bi­ze gön­der­di­ği resmî ya­zı­da var­dır, tu­va­le­ti mev­cut­tur, iha­ta du­va­rı mev­cut­tur- 2006 yı­lın­da da loj­ma­nın ge­nel ona­rı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı ve sı­cak su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak üze­re şof­ben da­hi bağ­lan­dı­ğı, oku­lun ona­rı­ma ih­ti­ya­cı ol­ma­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, yi­ne, Çıl­dır il­çe­si Yıl­dı­rım­te­pe kö­yüy­le il­gi­li ola­rak, Sa­yın En­sa­r’­ın yi­ne so­ru­suy­la il­gi­li ola­rak Ar­da­han Va­li­li­ğin­den al­dı­ğı­mız ce­va­bi ya­zı­da: Efen­dim, Çıl­dır il­çe­si Yıl­dı­rım­te­pe kö­yü İlköğ­re­tim Oku­lu­nun 15 öğ­ren­ci­si­nin ol­du­ğu, 1 kad­ro­lu öğ­ret­me­nin gö­rev yap­tı­ğı ve öğ­ret­men açı­ğı bu­lun­ma­dı­ğı, tu­va­le­ti­nin ol­du­ğu, 2006 yı­lın­da loj­ma­nın ge­nel ona­rı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı, sı­cak su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak üze­re bu­ra­da da şof­ben bağ­lan­dı­ğı, oku­lun fi­zi­ki du­ru­muy­la il­gi­li ola­rak her­han­gi bir sı­kın­tı ya­şan­ma­dı­ğı, iha­ta du­va­rı­nın ya­pıl­ma­sı için köy hal­kıy­la iş bir­li­ği­ne gi­dil­di­ği an­la­şıl­mak­ta­dır.

Yi­ne, Çıl­dır il­çe­si Taş­de­ğir­men kö­yüy­le il­gi­li ola­rak Va­li­lik­ten al­dı­ğı­mız ce­va­bi ya­zı­da: Oku­lun 52 öğ­ren­ci­si ol­du­ğu, 1’i kad­ro­lu di­ğe­ri ders üc­re­ti kar­şı­lı­ğın­da der­se gi­ren 2 öğ­ret­me­ni­nin bu­lun­du­ğu ve bu köy­de de öğ­ret­men açı­ğı­nın bu­lun­ma­dı­ğı, iha­ta du­va­rı­nın ve tu­va­le­ti­nin mev­cut ol­du­ğu, ça­tı­sı­nın ak­ma­dı­ğı, pen­ce­re­le­ri­nin 2007 yı­lı için­de PVC ola­rak de­ğiş­ti­ril­di­ği, loj­ma­nın kul­la­nı­lır du­rum­da ol­du­ğu, her­han­gi bir ona­rı­ma da ih­ti­yaç du­yul­ma­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır.

Yi­ne, Çıl­dır il­çe­si Se­mi­ha­şa­kir kö­yüy­le il­gi­li ola­rak al­dı­ğı­mız bil­gi­de; bu­ra­da da oku­lu­mu­zun 13 öğ­ren­ci­si mev­cut­tur, 1 söz­leş­me­li öğ­ret­men gö­rev yap­mak­ta­dır, bu kö­yü­müz­de de öğ­ret­men açı­ğı yok­tur, 2006 yı­lın­da loj­man ona­rım­dan ge­çi­ril­miş, sı­cak su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak üze­re okul­da şof­ben mev­cut­tur ve 2007 yı­lın­da da oku­lun tu­va­le­ti­nin ona­rı­mı ya­pıl­mış­tır.

Tek­rar, Saz­lı­su kö­yüy­le il­gi­li ola­rak, yi­ne Sa­yın Ve­ki­li­mi­zin sor­du­ğu so­ruy­la il­gi­li ola­rak şunu söy­le­mek is­te­rim: Çıl­dır il­çe­si Saz­lı­su kö­yü İlköğ­re­tim Oku­lu­nun 1 kad­ro­lu, di­ğe­ri ders üc­re­ti kar­şı­lı­ğı 2 öğ­ret­me­ni bu­lun­mak­ta­dır. Öğ­ret­men açı­ğı yok­tur, iha­ta du­va­rı ve tu­va­let­le­ri var­dır, ça­tı ak­mı­yor, pen­ce­re­le­ri sağ­lam­dır ve oku­lun her­han­gi bir ona­rım ih­ti­ya­cı yok. Oku­lun loj­ma­nı­nın bu­lun­ma­dı­ğı, an­cak köy il­çe mer­ke­zi­ne 1,5 ki­lo­met­re uzak­ta ol­du­ğun­dan öğ­ret­men­le­rin il­çe­den ge­liş gi­diş yap­tık­la­rı an­la­şıl­mak­ta­dır.

Yi­ne, Ak­ki­raz kö­yüy­le il­gi­li ola­rak, özel­lik­le bu­ra­da ta­bii bir ila­ve so­ru­nuz var, bu öğ­ret­men açık­la­rı­nın gi­de­ril­me­siy­le il­gi­li ola­rak, ge­nel ola­rak yi­ne bu­ra­da bir so­ru var­dır.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, 2002’de ik­ti­da­ra gel­di­ği­miz­den be­ri, 2003 yı­lın­dan bu ya­na, özel­lik­le ka­mu­nun kul­la­nı­mı­na tah­sis edi­len kad­ro­la­rın as­ga­ri yüz­de 50’si Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na tah­sis edil­miş­tir ve Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı bu­ra­la­ra öğ­ret­men ata­ma­sı yap­mak­ta­dır, ge­rek söz­leş­me­li öğ­ret­men ge­rek­se kad­ro­lu öğ­ret­men ola­rak ata­ma ya­pıl­mak­ta­dır. 2003 ile 2007 ara­sın­da Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın baş­ta öğ­ret­men ol­mak üze­re is­tih­dam et­ti­ği ila­ve in­san sa­yı­sı 300 bin ci­va­rın­da­dır ve öğ­ret­men ata­ma­la­rı bun­dan son­ra da de­vam ede­cek­tir.

Şim­di, norm kad­ro uy­gu­la­ma­sıy­la il­gi­li de de­ğer­li mil­let­ve­ki­li ar­ka­daş­la­rı­mı­zın bil­gi­len­me­si­ni is­te­rim. Bir bel­de­miz­de di­ye­lim ki bir oku­lu­muz var­dır, bir il­köğ­re­tim oku­lu­muz var­dır ve bu­ra­da al­tı sa­at, di­ye­lim ki re­sim der­si ve­ya mü­zik der­si ve­ya be­den eği­ti­mi der­si var­dır. Bu al­tı sa­at için bi­le ora­ya bir norm kad­ro kon­mak­ta­dır. An­cak, ço­ğu za­man öğ­ret­men­le­ri­mi­z… Ma­lu­mu­nuz, öğ­ret­men­le­ri­miz ma­aş kar­şı­lı­ğı ola­rak bi­le on beş sa­at der­se gir­mek­te­dir­ler. An­cak, ora­da sa­de­ce o ka­dar ders ol­du­ğu için ora­ya bir norm kad­ro ve­ril­mek­te­dir. Bu­na gö­re he­sap yap­tı­ğı­nız za­man, Tür­ki­ye­’­de­ki öğ­ret­men açı­ğı­nın çok çok bü­yük ol­du­ğu gi­bi bir so­nu­ca va­rı­la­bi­lir. An­cak, ben ka­mu­o­yu­na açık­la­dım: Tür­ki­ye­’­de­ki öğ­ret­men açı­ğı 25 bin­dir, bu­gün için, bi­zim için za­ru­ret de­re­ce­sin­de 25 bin­dir. Ara­lık ayın­da 10 bin öğ­ret­men ata­ma­sı ya­pa­ca­ğız. Yal­nız, 12 bin de de­ği­şik branş­lar­da öğ­ret­men faz­la­mız var­dır. Di­ye­lim ki fi­zik öğ­ret­me­ni, bi­yo­lo­ji öğ­ret­me­ni faz­la­mız var­dır. Biz, fen bil­gi­si ders­le­ri­ne bu öğ­ret­men ar­ka­daş­la­rı­mı­zı gö­rev­len­di­ri­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la va­ha­met de­re­ce­sin­de bir öğ­ret­men açı­ğın­dan söz et­mek müm­kün de­ğil. Ba­zı böl­ge­ler­de bun­la­rı da bu­la­ma­dı­ğı­mız za­man, ve­kil öğ­ret­men uy­gu­la­ma­sı da ya­pa­ma­dı­ğı­mız za­man üc­ret­li öğ­ret­men uy­gu­la­ma­sı­na gi­dil­mek­te­dir. Ama her hâlükârda ders­ler boş geç­me­mek­te­dir. Bu­nu da ar­ka­daş­la­rı­mın özel­lik­le dik­kat­le­ri­ne arz et­mek is­ti­yo­rum.

Şim­di, de­ğer­li ar­ka­daş­lar, Çıl­dır il­çe­si Ak­ki­raz İlköğ­re­tim Oku­lu­nun is­ti­nat du­va­rı ve yi­ne tu­va­let­le­ri mev­cut, ça­tı­sı ak­mı­yor, pen­ce­re­le­ri sağ­lam, her­han­gi bir ona­rı­ma ih­ti­yaç yok. Oku­lun 23 öğ­ren­ci­si var. 1 kad­ro­lu öğ­ret­men gö­rev ya­pı­yor ve bu­ra­da da öğ­ret­me­ne ih­ti­yaç yok. Şim­di, ben, di­ye­cek­si­niz ki “Sa­yın En­sar bel­ki bir for­mat kul­la­nı­yor, ay­nı şey­le­ri söy­lü­yor ama siz de ay­nı şey­ler­le ce­vap ve­ri­yor­su­nuz.” Tak­dir eder­si­niz ki bu­ra­da­ki Ba­ka­nın so­ru­lan so­ru­ya ce­vap ver­mek gi­bi bir yü­küm­lü­lü­ğü bu­lun­du­ğu için bel­ki ay­nı şey­le­ri tek­rar edi­yo­rum. Ak­si tak­dir­de bu tek­ra­ra düş­mek­ten ben de hoş­lan­mı­yo­rum. Bu­nu ifa­de et­mek is­te­rim.

Çıl­dır il­çe­si yi­ne Kaş­lı­ka­ya kö­yüy­le il­gi­li ola­rak, yi­ne al­dı­ğı­mız bil­gi­ye gö­re bu oku­lu­mu­zun 26 öğ­ren­ci­si var. Ders üc­re­ti kar­şı­lı­ğı 1 öğ­ret­men gö­rev ya­pı­yor. Öğ­ret­men açı­ğı bu­lun­mu­yor. 2004 yı­lın­da Hükûmet ile Av­ru­pa Bir­li­ği ta­ra­fın­dan im­za­la­nan pro­to­kol kap­sa­mın­da bu okul ona­rıl­mış. Okul bi­na­sı­nın loj­ma­nı ve tu­va­le­ti­nin ona­rı­ma ih­ti­ya­cı ol­ma­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır.

SAF­FET KA­YA (Ar­da­han) – Sa­yın Ba­ka­nım, bun­la­ra ya­zı­lı ce­vap ver­se­niz ol­maz mı?

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (De­vam­la) – Efen­dim, ta­bii Mec­lis İç Tü­zü­ğü ge­re­ği pro­se­dür ney­se ona uy­mak zo­run­da­yım. El­bet­te ya­zı­lı ola­rak da bun­la­ra ce­vap ve­ri­le­bi­lir.

SAF­FET KA­YA (Ar­da­han) – Ya­zık ya!

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (De­vam­la) – Yi­ne, Çıl­dır il­çe­si Gök­be­len kö­yüy­le il­gi­li ola­rak da söy­le­ye­ce­ğim şudur: Bu oku­lu­mu­zun loj­ma­nı, tu­va­le­ti ve iha­ta du­va­rı 2005 yı­lın­da Ye­ner Al­tın­taş isim­li ha­yır­se­ver va­tan­da­şı­mız ta­ra­fın­dan 35 bin YTL har­ca­na­rak ya­pıl­mış. Oku­lun her­han­gi bir ona­rı­ma ih­ti­ya­cı yok. Oku­lun 57 öğ­ren­ci­si var. 2’si kad­ro­lu, 1’i söz­leş­me­li ol­mak üze­re 3 öğ­ret­me­nin gö­rev yap­tı­ğı bu oku­lu­mu­zun da öğ­ret­men ih­ti­ya­cı, de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, bu­lun­ma­mak­ta­dır.

Yi­ne, Gö­le­ba­kan kö­yüy­le il­gi­li ola­rak 2005-2006 yıl­la­rın­da okul bi­na­sı, loj­man ona­rı­mı ile tu­va­let ya­pı­mı­nın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, oku­lun fi­zi­ki du­ru­muy­la il­gi­li her­han­gi bir sı­kın­tı ya­şan­ma­dı­ğı ve ona­rı­ma ih­ti­ya­cı ol­ma­dı­ğı; 2006 yı­lın­da loj­ma­nın ge­nel ona­rı­mı­nın ya­pıl­dı­ğı, sı­cak su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için şof­ben bağ­lan­dı­ğı; oku­lun 58 öğ­ren­ci­si ol­du­ğu, 1’i kad­ro­lu, di­ğe­ri ders üc­re­ti kar­şı­lı­ğı ol­mak üze­re 2 öğ­ret­me­nin gö­rev yap­tı­ğı ve öğ­ret­men ih­ti­ya­cı­nın de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım bu­lun­ma­dı­ğı ge­len ya­zı­da ifa­de edil­mek­te­dir.

Öte ta­raf­tan, Çıl­dır il­çe­si Ka­ra­ka­le kö­yüy­le il­gi­li ola­rak 2002-2003 öğ­re­tim yı­lın­da, yi­ne Hükûme­ti­miz ile Av­ru­pa Bir­li­ği ta­ra­fın­dan im­za­la­nan pro­to­kol kap­sa­mın­da bu oku­lu­muz ona­rıl­mış. Oku­lun loj­ma­nı­nın ona­rı­ma ih­ti­ya­cı yok. 38 öğ­ren­ci­si var. 1’i kad­ro­lu, di­ğe­ri söz­leş­me­li ol­mak üze­re 2 öğ­ret­me­ni var ve bu­ra­da da öğ­ret­me­ne ih­ti­yaç yok­tur.

Dir­sek­ka­ya kö­yüy­le il­gi­li ola­rak da­… De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, Dir­sek­ka­ya İlköğ­re­tim Oku­lu­nun loj­ma­nı, iha­ta du­va­rı ve tu­va­let­le­ri­nin ona­rı­mı 2005 ve 2006 yı­lın­da ya­pıl­mış. Tu­va­le­ti­nin kul­la­nı­lır du­rum­da ol­du­ğu, pro­je­le­ri ge­re­ği ka­lo­ri­fer­li okul­lar ha­riç di­ğer okul­la­rın tu­va­let­le­ri­nin okul bi­na­sın­dan ay­rı ya­pıl­dı­ğı ve oku­lun ona­rı­mı­na ih­ti­yaç ol­ma­dı­ğı, 14 öğ­ren­ci­si ol­du­ğu ve ders üc­re­ti kar­şı­lı­ğı 1 öğ­ret­me­nin gö­rev yap­tı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır.

Evet, Es­ki Bey­re­ha­tun Kö­yü İlköğ­re­tim Oku­lu­nun loj­man ve tu­va­let­le­ri 2006 yı­lı içe­ri­sin­de güç­len­di­ril­miş ve ona­rıl­mış. Oku­lun ona­rı­ma ih­ti­ya­cı yok. Oku­lun 91 öğ­ren­ci­si var. 1 kad­ro­lu, 2 söz­leş­me­li ol­mak üze­re 3 öğ­ret­me­ni var ve bu oku­lu­mu­zun da öğ­ret­men açı­ğı bu­lun­ma­mak­ta­dır.

Aşa­ğı­cam­baz Kö­yü İlköğ­re­tim Oku­lu­nun iha­ta du­va­rı 2007 yı­lın­da ya­pıl­mış. Loj­man­lar kul­la­nı­lır du­rum­da. Okul­da ona­rım ge­rek­ti­re­cek bir du­rum söz ko­nu­su de­ğil. Oku­lun 41 öğ­ren­ci­si var. 1’i kad­ro­lu, di­ğe­ri ders üc­re­ti kar­şı­lı­ğı ol­mak üze­re 2 öğ­ret­men bu­ra­da gö­rev ya­pı­yor ve bu­ra­da da öğ­ret­men açı­ğı söz ko­nu­su de­ğil­dir ar­ka­daş­lar.

Çıl­dır il­çe­si Baş­köy İlköğ­re­tim Oku­lun­da da ka­pı ve pen­ce­re doğ­ra­ma­la­rı 2005 yı­lın­da elek­trik te­si­sa­tıy­la bir­lik­te ye­ni­len­miş, 2006 yı­lın­da da loj­ma­nın ge­nel ona­rı­mı ya­pıl­mış, sı­cak su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak üze­re şof­ben bağ­lan­mış. Okul­la il­gi­li in­şa­at açı­sın­dan her­han­gi bir sı­kın­tı yok. 28 öğ­ren­ci­miz var, 1 kad­ro­lu öğ­ret­men gö­rev ya­pı­yor ve bu­ra­da da öğ­ret­me­ne ih­ti­yaç yok.

Öte yan­dan, de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, yi­ne, Ak­ça­ka­le kö­yün­de 2002-2003 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da il millî eği­tim mü­dür­lü­ğü ile 9. Hu­dut Ta­bur Ko­mu­tan­lı­ğı­nın iş bir­li­ği ne­ti­ce­sin­de bu il­köğ­re­tim oku­lu­mu­zun loj­ma­nı­nın ona­rı­mı ya­pıl­mış. 2006 yı­lın­da da oku­lun tu­va­le­ti­nin ye­ni­den ya­pıl­dı­ğı, oku­lun fi­zi­ki bir prob­le­mi­nin bu­lun­ma­dı­ğı­… 28 öğ­ren­ci­si var, 1 kad­ro­lu öğ­ret­me­ni­miz var ve bu­ra­da da öğ­ret­me­ne ih­ti­yaç yok.

Ak­ki­raz kö­yü­ne ge­lin­ce, is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­let­ler mev­cut, ça­tı ak­mı­yor, pen­ce­re­ler sağ­lam, her­han­gi bir ona­rı­ma ih­ti­yaç yok. Oku­lun 23 öğ­ren­ci­si var, 1 kad­ro­lu öğ­ret­me­ni­miz var ve bu­ra­da da yi­ne öğ­ret­men açı­ğı­mız söz ko­nu­su de­ğil­dir.

Ak­da­rı kö­yün­de loj­man ve tu­va­let­ler 2002-2003 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da ona­rıl­mış, oku­lun 2006-2007 öğ­re­tim yı­lın­da öğ­ren­ci az­lı­ğı ne­de­niy­le eği­tim öğ­re­ti­me ka­pa­tıl­dı­ğı ve öğ­ren­ci­le­rin ta­şı­ma­lı il­köğ­re­tim kap­sa­mın­da Kurt­ka­le İlköğ­re­tim Oku­lu­na de­vam­la­rı­nın sağ­lan­mak­ta ol­du­ğu yi­ne va­li­lik­ten ge­len ya­zı­da ifa­de edil­mek­te­dir.

Dam­lı­ca kö­yün­de 2002 yı­lın­da oku­lu­muz ona­rıl­mış. Okul ve loj­ma­nın ona­rı­ma ih­ti­ya­cı yok. Oku­lun iha­ta du­va­rı için millî eği­tim mü­dür­lü­ğün­ce mal­ze­me sa­tın alın­mış, köy­lüy­le iş­bir­li­ği hâlin­de bu­nun ya­pı­mı­na baş­la­na­ca­ğı ifa­de edil­mek­te­dir. Oku­lun 17 öğ­ren­ci­si var, ders üc­re­ti kar­şı­lı­ğı 1 öğ­ret­men bu­ra­da gö­rev ya­pı­yor; ders­ler boş geç­mi­yor, okul­da öğ­ret­men­siz­lik söz ko­nu­su de­ğil­dir.

Yi­ne, Ke­nar­bel kö­yün­de loj­man, iha­ta du­va­rı ve tu­va­let­ler 2007 yı­lı içe­ri­sin­de ona­rıl­mış, sı­ra ih­ti­ya­cı yok, hat­ta faz­la sı­ra­sı var. 17 öğ­ren­ci­si var ve 1 kad­ro­lu öğ­ret­men bu­ra­da gö­rev yap­mak­ta­dır. Yi­ne, bu­ra­da da öğ­ret­men ih­ti­ya­cı söz ko­nu­su de­ğil­dir.

Kurt­ka­le kö­yü: Ka­lo­ri­fer te­si­sa­tı 2006 yı­lın­da ya­pıl­mış. 2007 yı­lın­da da okul bi­na­la­rı­nın ve loj­man­la­rı­nın ge­nel ona­rım­la­rı ile 6 göz­lü tu­va­let ya­pı­mı işi­nin iha­le edil­di­ği ve işin ta­mam­lan­mak üze­re ol­du­ğu ifa­de edil­mek­te­dir. Söz ko­nu­su okul­da kad­ro­lu 1 öğ­ret­men gö­rev ya­pı­yor ve İngi­liz­ce öğ­ret­me­ni açı­ğı da söz ko­nu­su de­ğil­dir.

Mer­yem kö­yüy­le il­gi­li ola­rak, 2004-2005 eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da bu oku­lu­muz ona­rıl­mış, 2 ka­bin­li tu­va­let ya­pıl­mış, iha­ta du­va­rı da ona­rı­ma ta­bi tu­tul­muş. 2006 yı­lın­da loj­ma­nın ge­nel ona­rı­mı ya­pıl­mış, sı­cak su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak üze­re şof­ben bağ­lan­mış. Oku­lun 12 öğ­ren­ci­si var, 1 söz­leş­me­li öğ­ret­men gö­rev ya­pı­yor ve bu­ra­da da öğ­ret­me­ne ih­ti­yaç yok.

Sa­yın Baş­kan, ne ka­dar za­ma­nım var efen­dim?

BAŞ­KAN – Al­tı da­ki­ka.

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (De­vam­la) – Te­şek­kür ede­rim.

Sa­ba­hol­du İlköğ­re­tim Oku­lu­nun es­ki bi­na­sı, loj­ma­nı ve tu­va­le­ti­nin ona­rı­mı ile bu oku­la ek bir ders­lik ya­pı­mı 2006 yı­lın­da ger­çek­leş­ti­ril­miş ve oku­lun da ek ders­li­ğe ih­ti­ya­cı ol­ma­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır. 2006 yı­lın­da loj­ma­nın ge­nel ona­rı­mı ya­pıl­mış, sı­cak su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak üze­re şof­ben bağ­lan­mış. Bu oku­lu­muz­da 40 öğ­ren­ci var, 1 söz­leş­me­li ve di­ğe­ri de ders üc­re­ti kar­şı­lı­ğı gi­ren 2 öğ­ret­me­ni­miz bu okul­da mev­cut ve bu­ra­da da öğ­ret­men açı­ğı­mız bu­lun­ma­mak­ta­dır.

Yi­ne, Çıl­dır il­çe­si Say­ma­lı Kö­yü İlköğ­re­tim Oku­lu­nun loj­ma­nı, is­ti­nat du­va­rı ve tu­va­le­ti­nin 2007 yı­lı için­de ona­rıl­dı­ğı, oku­lun fi­zi­ki bir prob­le­mi­nin bu­lun­ma­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır. 2006 yı­lın­da loj­man ona­rı­mı ya­pıl­mış. Oku­lun 27 öğ­ren­ci­si var ve ders üc­re­ti kar­şı­lı­ğı 1 öğ­ret­men bu­ra­da gö­rev yap­mak­ta­dır. Bu­ra­da da öğ­ret­me­ne ih­ti­yaç yok.

Şim­di, de­ğer­li mil­let­ve­ki­li­miz Sa­yın En­sar Öğü­t’­ün ba­na tev­cih et­miş ol­du­ğu ve söz­lü ola­rak ce­vap­lan­dır­ma­mı is­te­di­ği so­ru­lar ve ce­vap­la­rı bun­lar­dı de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım.

Şim­di de Sa­yın Genç ta­ra­fın­dan, Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Genç ta­ra­fın­dan so­ru­lan so­ru­ya ce­vap ve­ri­yo­rum. Özet­le, Sa­yın Genç, ye­di ile on iki yaş­la­rı ara­sın­da­ki ço­cuk­la­rın ya­tı­lı okul­la­ra gön­de­ril­me­yip, her sa­bah ev­le­rin­den alı­na­rak oku­la, okul­dan eve bı­ra­kı­lıp bı­ra­kı­la­ma­ya­ca­ğı­nı sor­mak­ta­dır. Özel­lik­le bu kü­çük ço­cuk­la­rın ya­tı­lı okul­la­ra gön­de­ril­mek is­ten­me­di­ği, köy okul­la­rı­nın ka­pa­tıl­dı­ğı, bir­ço­ğu­nun bu fonk­si­yo­nu­nu ye­ri­ne ge­ti­re­me­di­ği, Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın bu­nun­la il­gi­li ola­rak bir ted­bi­ri­nin olup ol­ma­dı­ğı so­rul­mak­ta­dır.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bu me­se­le­yi, ben sa­de­ce bi­len bir in­san de­ği­lim, ay­nı za­man­da ya­şa­yan bir in­sa­nım, çün­kü ben ye­di ya­şın­dan iti­ba­ren Sa­yın Gen­ç’­in bah­set­ti­ği ço­cuk­lar gi­bi, be­nim de ba­ba­mın otur­du­ğu köy­de okul ol­ma­dı­ğı için bü­tün öm­rüm dev­let pa­ra­sız ya­tı­lı okul­la­rın­da geç­miş­tir, il­köğ­re­tim de bu­na dâhil­dir.

Şim­di, bi­zim, şüp­he­siz ki ço­cuk­la­rı­mı­zın, özel­lik­le kü­çük ço­cuk­la­rı­mı­zın ken­di köy­le­rin­de, ken­di mez­ra­la­rın­da, an­ne ba­ba­la­rı­na ya­kın yer­ler­de eği­tim öğ­re­tim gör­me­le­ri ter­cih edi­len bir şey­dir, bu son de­re­ce in­sa­ni­dir, ya­ni bu­nu ta­lep et­mek de son de­re­ce in­sa­ni­dir. An­cak, bir şeyin al­tı­nı çiz­mek is­ti­yo­rum, Tür­ki­ye­’­de­ki göç ol­gu­sun­dan do­la­yı, özel­lik­le se­kiz yıl­lık ke­sin­ti­siz eği­ti­me ge­çil­me­sin­den do­la­yı fi­ilî ola­rak bu­nu ye­ri­ne ge­tir­mek müm­kün de­ğil­dir. Ni­çin? Çün­kü, bir ba­kı­yor­su­nuz bir mez­ra­da top­lam 6 öğ­ren­ci var. Bu 6 öğ­ren­ci de ço­ğu za­man 6 fark­lı sı­nıf­ta­dır ve­ya 3 sı­nıf­ta­dır ve­ya 2 sı­nıf­ta­dır. Ora­ya, dev­le­tin ma­li imkânla­rı çok bol ol­sa, ko­ca ko­ca okul­lar yap­sa­nız bi­le, ora­da­…

TEV­FİK Zİ­YA­ED­DİN AK­BU­LUT (Te­kir­dağ) – Öğ­ret­men bu­la­maz­sı­nız.

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (De­vam­la) – Ha­di öğ­ret­men de bu­la­bi­lir­si­niz, ama 6 ki­şi­ye­… Ba­na za­man za­man şunu da so­ru­yor­lar: Ta­şı­ma­lı eği­tim ne za­man kal­ka­cak?

Ar­ka­daş­lar, bu sis­tem­de ta­şı­ma­lı eği­tim, Tür­ki­ye'de­ki bu iskân po­li­ti­ka­sı ol­du­ğu sü­re­ce, pa­ra­nız ol­sa da hiç­bir ma­li prob­le­mi­niz ol­ma­sa da ta­şı­ma­lı eği­ti­mi or­ta­dan kal­dır­mak müm­kün de­ğil­dir. Ni­çin de­ğil­dir? İş­te bun­dan do­la­yı de­ğil­dir. Siz, se­kiz yıl­lık bir il­köğ­re­tim oku­lu­nu 8 öğ­ren­ci­si olan bir kö­ye yap­sa­nız, bu­nu na­sıl iş­le­te­cek­si­niz? Bu, müm­kün de­ğil. Ora­ya en az 10 ta­ne branş öğ­ret­me­ni gön­de­re­cek­si­niz.

Bir de dör­dün­cü sı­nıf­tan iti­ba­ren il­köğ­re­tim okul­la­rın­da da branş ders­le­ri baş­la­dı­ğı için, dör­dün­cü, be­şin­ci sı­nıf­ta­ki öğ­ren­ci­le­rin ta­şın­ma­sı bir za­ru­ret arz et­mek­te­dir. An­cak, biz, Hükûme­te gel­dik­ten son­ra, ben bir ge­nel­ge ya­yım­la­dım, de­dim ki: Eğer bir köy­de 10 ta­ne bi­le öğ­ren­ci var­sa, ama, bir, iki ve üçün­cü sı­nıf­ta­… Ni­çin bi­rin­ci, ikin­ci, üçün­cü sı­nıf­ta? Bi­rin­ci, ikin­ci, üçün­cü sı­nıf­ta öğ­ren­ci­ler oku­ma yaz­ma öğ­ren­mek­te, dört iş­lem öğ­ren­mek­te ve ba­zı te­mel ha­yat bil­gi­le­ri­ni al­mak­ta­dır­lar. Do­la­yı­sıy­la, bu üç sı­nı­fın bir­leş­ti­ril­miş sı­nıf uy­gu­la­ma­sıy­la bir ara­da bu­lun­ma­sı­nın mah­zu­ru yok­tur. 10 öğ­ren­ci, di­ye­lim ki 4 öğ­ren­ci bi­rin­ci sı­nıf­ta, 3 öğ­ren­ci ikin­ci sı­nıf­ta, 3 öğ­ren­ci üçün­cü sı­nıf­ta da ol­sa, biz, o kö­ye bir öğ­ret­men gön­de­re­rek o oku­lun ba­ca­sı­nı tüt­tür­me­yi ter­cih edi­yo­ruz. Çün­kü, her oku­lu­muz, köy­de­ki her oku­lu­muz ay­nı za­man­da bir de­niz fe­ne­ri ola­rak al­gı­lan­ma­lı­dır. Öğ­ret­me­nin kö­yün sos­yo­kül­tü­rel ha­ya­tın­da özel­lik­le çok önem­li bir ye­ri var­dır. Ora­da bir oku­lun ka­pı­sı­nın açık ol­ma­sı­nı biz ter­cih edi­yo­ruz. Ni­te­kim, Hükûme­ti­miz, bu an­la­yış­la üç bin ka­pa­lı olan köy oku­lu­nu ye­ni­den aç­mış­tır. Üç bin ka­pa­lı köy oku­lu­nu ye­ni­den aç­tık. Bu, bi­rin­ci, ikin­ci, üçün­cü sı­nıf­lar için müm­kün­dür öğ­ren­ci sa­yı­sı 10 ve üs­tün­dey­se. Ama 10’un al­tın­da kal­dı­ğı za­man, o köy­de 3 ta­ne öğ­ren­ci var­sa, bi­rin­ci sı­nıf­ta bi­le ol­sa, ya bu ço­cuk­la­rı o yö­re­de­ki en ya­kın ya­tı­lı oku­la gön­de­ri­yo­ruz ve­ya­hut da onu bir ta­şı­ma mer­ke­zi­ne ta­şı­yo­ruz ve ak­şam da evi­ne tes­lim edi­yo­ruz.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, yi­ne de­di­ğim gi­bi -bel­ki ba­zı ar­ka­daş­la­rı­mız yi­ne söy­le­ye­cek “Ya, bu ba­kan­lar ge­lip ken­di­le­ri­ni, hükûmet­le­ri­ni övü­yor­lar.” ama, gö­rü­nen köy kı­la­vuz is­te­mez- biz ik­ti­da­ra gel­di­ği­miz­de, ya­tı­lı okul­lar­da­ki ço­cuk­la­rı­mı­zın gün­lük ia­şe ve iba­te be­de­li, ya­ni, ye­me, iç­me ve ba­rın­ma be­de­li 1,5 YTL’y­di ar­ka­daş­lar, hiz­met sa­tın al­ma 1,5 YTL’y­di. Biz, bu­nu 5,5 YTL’­ye çı­kar­dık. Ya­ni, do­la­yı­sıy­la, şu an­da bir­çok ya­tı­lı oku­lu­muz­da, bi­zim, ia­şe için, ya­ni, ye­me iç­me için, ba­rın­ma­la­rı için gön­der­di­ği­miz pa­ra­yı tü­ket­me­yen bir­çok ya­tı­lı oku­lun “efen­dim, bu pa­ra art­tı, bu­nu ne ya­pa­lım?” de­me­le­riy­le kar­şı­la­şı­yo­rum. Ya­tı­lı okul­lar mo­der­ni­ze edil­di, edil­me­ye ça­lı­şı­lı­yor. Ya­tı­lı okul­la­rı­n…

AH­MET DU­RAN BU­LUT (Ba­lı­ke­sir) – Zey­tin üre­ti­ci­le­ri­ne ve­rin ar­tan pa­ra­yı.

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (De­vam­la) – Efen­di­m…

AH­MET DU­RAN BU­LUT (Ba­lı­ke­sir) – Zey­tin üre­ti­ci­si­ne ve­rin ar­tan pa­ra­la­rı, çok mağ­dur du­rum­da­lar.

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (De­vam­la) – Şim­di, ney­se­… Zey­tin üre­ti­ci­si­ne de ver­dik, zey­tin üre­ti­ci­si de bi­zim ba­şı­mı­zın ta­cı­dır.

AH­MET DU­RAN BU­LUT (Ba­lı­ke­sir) – 11 ku­ruş efen­dim.

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (De­vam­la) – Bu ül­ke­nin çift­çi­si­ne biz her za­man ge­re­ke­ni ver­dik, bun­dan son­ra da ver­me­ye de­vam ede­ce­ğiz me­rak et­me­yin.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, ya­tı­lı okul­la­rı bir şef­kat oca­ğı hâli­ne ge­tir­dik.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın Ba­ka­nım, sü­re­niz dol­du. Bir da­ki­ka sü­re ve­ri­yo­rum si­ze ta­mam­la­ma­nız için.

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (De­vam­la) – Evet, ya­tı­lı okul­la­rın, özel­lik­le, öğ­ret­men­le­ri­mi­zin, ço­cuk­la­rı­mı­za, an­ne, ba­ba, ağa­bey, ab­la şef­ka­tiy­le yak­laş­tı­ğı ve son de­re­ce mo­dern or­tam­lar ol­ma­sı bi­zim ar­zu­muz­dur. Bu yön­de gay­re­ti­miz var­dır. Tür­ki­ye­’­de­ki al­tı yüz kü­sur ya­tı­lı oku­lu ger­çek­ten son de­re­ce çağ­daş bir hâle ge­tir­mek için de bü­yük gay­ret­ler gös­ter­dik, bun­dan son­ra da gös­te­re­ce­ğiz.

Bir şeyin da­ha al­tı­nı çiz­mek is­ti­yo­rum: Ba­kın, bu, bi­zim dev­le­ti­mi­zin, bu, bi­zim mil­le­ti­mi­zin bü­yük­lü­ğü­dür eği­tim­de fır­sat eşit­li­ği adı­na. Tek­rar söy­lü­yo­rum: Ben, bir ya­tı­lı okul me­zu­nu­yum. İlköğ­re­ti­mi, or­ta­o­ku­lu, li­se­yi ya­tı­lı okul­da oku­muş bir in­san ola­rak söy­lü­yo­rum. Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mız­la bir­lik­te Pa­kis­tan dep­re­mi­nin ar­dın­dan Pa­kis­ta­n’­a git­tik. Pa­kis­tan, ya­tı­lı okul kav­ra­mı­nı ta­nı­mı­yor. Zen­gin ço­cuk­la­rı için ya­tı­lı okul­lar var. Av­ru­pa­’­da da “bo­ar­ding scho­ol” de­dik­le­ri okul­lar var, ama zen­gin ço­cuk­la­rı için­dir. Bü­yük pa­ra­lar ve­rir­si­niz, ora­da ço­cuk­la­rı­nız okur. Ama, fa­kir fu­ka­ra­nın ço­cu­ğu için, kır­sal ke­sim­de oku­la ula­şım­da sı­kın­tı çe­ken hal­kı­mı­zın ço­cuk­la­rı­nın eği­tim­den ya­rar­lan­ma­sı için, eği­tim­de fır­sat eşit­li­ği adı­na, ül­ke­miz, bu ko­nu­da dün­ya­da bir mo­del ül­ke­dir ve de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu da dâhil ol­mak üze­re­…

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Ba­ka­nım.

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (De­vam­la) – Bi­ti­ri­yo­rum Sa­yın Baş­kan, cüm­le­mi ta­mam­la­ya­yım.

BAŞ­KAN – Bu­yu­run.

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (De­vam­la) – Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mun­da­ki öğ­ren­ci­le­ri­miz dâhil ol­mak üze­re, ta­şı­ma­lı eği­tim, ya­tı­lı okul­lar­da­ki eği­tim­le bir­lik­te, Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, her gün 1 mil­yon 200 bin ço­cu­ğu­mu­za ye­mek ye­dir­mek­te­dir. De­di­ğim gi­bi, bu da ör­nek­tir. Bu da, as­lın­da, bü­tün çev­re­miz­de­ki ül­ke­le­re de mo­del teş­kil ede­bi­le­cek bir uy­gu­la­ma­dır.

Sa­yın Gen­ç’­in spe­si­fik ola­rak sor­du­ğu, özel­lik­le “Ne­re­de, kaç ki­şi, na­sıl ta­şı­nı­yor?” şek­lin­de­ki so­ru­la­rı var. Sü­rem yet­me­di­ği için, Sa­yın Genç, özür di­li­yo­rum ama ben bun­la­rı za­tı­a­li­ni­ze ya­zı­lı ola­rak -şu an­da ya­nım­da, is­ter­se­niz şim­di gön­de­re­bi­li­rim- bu­nu si­ze tak­dim et­me­ye ha­zır ol­du­ğu­mu ifa­de et­mek is­ti­yo­rum.

Yü­ce Mec­li­si say­gı­la­rım­la se­lam­lı­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Ba­kan.

SAF­FET KA­YA (Ar­da­han) – Sa­yın Baş­ka­n…

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Sa­yın Baş­kan, ben ye­rim­den kı­sa bir açık­la­ma yap­mak is­ti­yo­rum.

EN­SAR ÖĞÜT (Ar­da­han) – Sa­yın Baş­kan, İç Tü­zük 98’e gö­re bir açık­la­ma­…

BAŞ­KAN – De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, as­lın­da söz­lü so­ru­la­rın sü­re­si dol­du, ama İç Tü­zü­k’­e gö­re açık­la­mak is­te­yen ar­ka­daş­la­ra çok kı­sa bir açık­la­ma imkânı ta­nı­ya­ca­ğım.

Sa­yın Re­şat Doğ­ru, söz is­te­miş­ler­dir.

Bu­yu­run.

RE­ŞAT DOĞ­RU (To­kat) – Sa­yın Baş­kan, ara­cı­lı­ğı­nız­la Sa­yın Ba­ka­nı­mı­za bil­gi ver­mek is­ti­yo­rum.

Ga­zi­os­man­pa­şa Üni­ver­si­te­si, To­ka­t’­ta 1992 yı­lın­da ku­rul­muş­tur, ku­rul­du­ğu gün­den iti­ba­ren de çok önem­li ge­liş­me­le­ri olan bir okul­dur ve ge­liş­me­ler içe­ri­sin­de de eği­ti­min­de, sos­yal ve kül­tü­rel do­ku­sun­da To­ka­t’­ı­mı­za çok bü­yük fay­da­lar or­ta­ya koy­muş­tur.

An­cak, Gü­zel Sa­nat­lar Fa­kül­te­si ve Mi­mar­lık ve Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­siy­le il­gi­li ola­rak alt­ya­pı­sı ta­ma­men ye­rin­de­dir, ya­ni re­sim bö­lüm­le­ri, mü­zik bö­lüm­le­ri ve mes­lek yük­sek okul­la­rıy­la alt­ya­pı tam ola­rak yer­leş­miş du­rum­da­dır. An­cak Sa­yın Ba­kan, kad­ro ye­ter­siz­li­ğin­den ve öde­nek­ler ol­ma­dı­ğın­dan do­la­yı bu­nun ka­nun­laş­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti­ler. İna­nı­yo­rum ki, is­te­nir­se on­la­rın hep­si ye­ri­ne ge­ti­ri­le­bi­lir. O nok­ta­da da Sa­yın Ba­ka­nı­mız­dan bu ko­nu­da des­tek bek­le­di­ği­mi­zi, da­ha doğ­ru­su To­ka­t’­ın des­tek bek­le­miş ol­du­ğu­nu ve bun­la­rı da tah­min edi­yo­rum rek­tör­lü­ğü­mü­zün tek­rar su­na­ca­ğı­nı ifa­de et­mek is­ti­yo­rum.

Te­şek­kür edi­yo­rum.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Doğ­ru.

Sa­yın Ba­kan, ce­vap ve­re­cek mi­si­niz?

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (Van) – Efen­dim, ben za­ten ge­re­ken açık­la­ma­la­rı yap­tım.

BAŞ­KAN – Açık­la­ma­la­rı yap­tı­nız, pe­ki.

Sa­yın En­sar Öğüt, bu­yu­run.

EN­SAR ÖĞÜT (Ar­da­han) – Sa­yın Baş­kan, te­şek­kür ede­rim.

Sa­yın Ba­ka­nım gü­zel açık­la­ma­lar yap­tı. Ben bu so­ru öner­ge­le­ri­ni özel­lik­le ay­nı for­mat­ta ver­dim Sa­yın Ba­ka­nım. Ni­ye özel­lik­le ay­nı for­mat­ta ver­dim? Çün­kü, ge­çen dö­nem, beş yı­la ya­kın, ver­miş ol­du­ğu­muz so­ru öner­ge­le­riy­le il­gi­li doğ­ru dü­rüst ce­vap ala­ma­dık; bir.

İki; bu so­ru öner­ge­le­ri­ni ver­me­miz­le, si­zin bas­kı­nız ve ta­li­ma­tı­nız­la ora­da­ki ye­rel yö­ne­tim, va­li­lik ve millî eği­tim mü­dür­lü­ğü ora­da­ki okul­la­ra hiz­met gö­tü­rü­yor.

Üç; bu so­ru öner­ge­le­ri­ni bu şekil­de ver­me­min ne­de­ni, bi­raz ol­sun, kal­kın­ma­mış, ge­liş­me­miş, yok­sul­luk­ta, en ge­ri­de, üni­ver­si­te sı­nav­la­rın­da en so­nun­cu olan Ar­da­ha­n’­ın bi­raz cid­di­ye alın­ma­sı ve dik­ka­te alın­ma­sı açı­sın­dan bu şekil ver­dim ki, hiç ol­maz­sa, be­yin­ler­de bir ka­zı yap­sın ve be­yin­ler­de yer et­sin, Ar­da­ha­n’­ı, ar­tık, kim­se göz­den çı­kart­ma­sın.

Çün­kü, ni­ye? Ba­kın, ge­çen dö­nem okul­la­rı­mız­da te­zek ya­nı­yor­du! 21’in­ci yüz­yıl­da, Av­ru­pa Bir­li­ği­ne gi­ren Tür­ki­ye­’­ye ya­kı­şı­yor mu? Ver­miş ol­du­ğum ka­nun tek­li­fi bu­ra­da red­dol­du ama si­zin ta­li­ma­tı­nız­la -te­şek­kür ede­rim- 15 tril­yon, büt­çe­ye pa­ra kon­du. Te­zek ye­ri­ne şu an­da okul­lar kö­mür ya­kı­yor ama yi­ne ba­zı okul­lar­da te­zek var hâlen.

Onun dı­şın­da, biz, Ar­da­han ta­le­be­le­ri­… Öy­le şey­ler an­lat­tı­nız ki, “Ço­cuk­la­rın okul­la­rı var, ders­ha­ne­le­ri var, efen­dim ders­ha­ne­ler­de çok sı­ca­k… Şof­ben­ler­le, sı­cak su­lar­la ban­yo ya­pı­yor­lar ve el­le­ri­ni yı­kı­yor­lar, tu­va­let­le­ri var.” de­di­niz. San­ki, Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nın üze­rin­de ve­ya or­ta­la­ma­sın­da. Öy­ley­se, ni­ye, Ar­da­han üni­ver­si­te­de so­nun­cu?

Onun dı­şın­da, ba­kın, ben so­ru öner­ge­le­ri­ne ce­vap ala­ma­yın­ca ge­çen dö­nem, Sa­vaş Ay, ya­pım­cı, te­le­viz­yon­cu ar­ka­da­şı­mı da­vet et­tim Ar­da­ha­n’­a, gö­tür­düm. Ar­da­ha­n’­da Al­taş Oku­lun­da tu­va­le­tin ol­ma­dı­ğı­nı, ço­cuk­la­rın el­le­ri­ni yı­ka­ya­ma­dı­ğı­nı te­le­viz­yon­da gös­ter­dik; za­ten siz de bu­nu iz­le­miş­ti­niz ve o tu­va­le­ti Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri yap­tı. Ba­kın, hâlen da­ha okul­la­rı­mız­da tu­va­let, ba­zı okul­la­rı­mız­da yok­tur, ba­zı okul­la­rın da dı­şa­rı­sın­da­dır. Ya­ni, -20’de, -30’da, ço­cuk, oku­lun­dan çı­kıp, 50 met­re ile­ri­ye gi­dip tu­va­let ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lı­yor, hâlen da­ha bu var Sa­yın Ba­ka­nım. Bu açı­dan dik­ka­te ala­rak -ki, al­dı­nız, çok te­şek­kür ede­rim- Ar­da­ha­n’­da­ki okul so­run­la­rı, öğ­ret­men so­run­la­rı çok önem­li. 150 ta­ne, şu an­da, Ar­da­ha­n’­da ve­kil öğ­ret­men var. Bu ço­cuk­lar iki yıl­lı­ğı bi­tir­miş­ler, hiç öğ­ret­men­lik­le ala­ka­sı yok, boş­lu­ğu onun­la dol­du­ru­yor­lar.

BAŞ­KAN – Sa­yın Öğüt, te­şek­kür ede­rim.

EN­SAR ÖĞÜT (Ar­da­han) – He­men bi­ti­ri­yo­rum, he­men bi­ti­ri­yo­rum Sev­gi­li Baş­ka­nım.

225 ta­ne öğ­ret­men açı­ğı­nı söy­le­di, ay­nı yet­ki­li­ler ba­na söy­le­di. 150 ta­ne, di­ğer, tec­rü­be­siz, staj­yer, genç öğ­ret­men­ler­le ida­re edi­yo­ruz. Ço­ğu öğ­ret­me­ni­mi­zin loj­man­la­rı yok. Bu­nu dik­ka­te ala­rak, ora­la­ra ya­tı­rım ya­pa­ca­ğı­nı­zı ve ora­da­ki ço­cuk­la­rın da Tür­ki­ye stan­dart­la­rı­na uy­gun eği­tim gö­re­ce­ği­ne ina­nı­yor, te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Öğüt.

Sa­yın Ka­mer Genç, bu­yu­run efen­dim.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Te­şek­kür edi­yo­rum Sa­yın Baş­kan.

Efen­dim, as­lın­da be­nim so­ru­mun ya­rı­sı ce­vap­lan­dı­rıl­dı, ya­rı­sı ce­vap­lan­dı­rıl­ma­dı. So­ru­la­rı­mın ara­sın­da Per­te­k’­e bağ­lı Pi­rinç­çi böl­ge ya­tı­lı oku­lu bun­dan on beş-on al­tı se­ne ön­ce, 5 ta­ne öğ­ret­me­nin şehit edil­me­si ne­de­niy­le ka­pa­tıl­dı, o gün­den bu­gü­ne ka­dar açıl­ma­mış. Bu oku­lun ne za­man açı­la­ca­ğı­nı­… Bu, ta­bi­i köy­lü­nün, ora­da­ki va­tan­daş­la­rın bir su­çu de­ğil. Bir te­rör­den, gi­dil­miş, 5 ta­ne öğ­ret­men şehit edil­miş ama on beş se­ne, o böl­ge ya­tı­lı oku­lu­nun açıl­ma­ma­sı böl­ge­de bü­yük sı­kın­tı.

Ay­rı­ca, ta­şı­ma­lı sis­tem, son se­ne, özel­lik­le ge­çen se­ne ve bu se­ne Tun­ce­li­’­de terk edil­di. Be­nim sor­du­ğum ta­şı­ma­lı eği­tim şöy­le: Me­se­la, öy­le okul­la­rı­mız var ki, bir mi­sal ve­re­yim, Tun­ce­li mer­ke­ze bağ­lı Ge­yik­su­yu kö­yü­nün ço­cuk­la­rı, mer­kez­de Ak­tu­luk böl­ge ya­tı­lı oku­lu­na ge­li­yor, 40 ve­ya 50’nin üze­rin­de öğ­ren­ci ge­li­yor. Bu gi­bi hâller de, ya­ni haf­ta so­nu da gel­se, öy­le ai­le var ki 4 ve­ya 5 ta­ne ço­cu­ğu­nu bu ya­tı­lı oku­la gön­de­ri­yor fa­kat ya­ni o bir ge­liş-gi­diş­te hiç ol­maz­sa haf­ta son­la­rı on­la­ra bir dol­muş tah­sis edil­mek su­re­tiy­le on­la­ra bu sağ­la­na­bi­lir.

Yi­ne Maz­girt-Ak­pa­zar mer­kez­de bir böl­ge ya­tı­lı oku­lu­muz var. Çev­re­de bü­yük köy­ler var, bu köy­le­rin her bi­ri­sin­de 10, 15, 20 öğ­ren­ci bu oku­la ge­li­yor. Fa­kat ya­ni bu bir ör­nek di­yo­rum da ay­nı­sı bir­çok köy­le­ri­miz­de de var. Bun­la­ra, her gün ge­lip gi­di­yor­lar, dol­muş pa­ra­sı öden­mi­yor, ya­ni ta­şı­ma­lı sis­tem iş­le­mi­yor.

Be­nim so­rum­da söy­le­mek is­te­di­ğim so­ru­nun önem­li bir kıs­mı da bu. Ya­ni Tun­ce­li­’­de ne­den­se bu son bir iki se­ne için­de bu su­ret­le ta­şı­ma­lı eği­tim sis­te­mi kal­dı­rıl­dı. Sa­yın Ba­kan, bun­la­rı lüt­fen sağ­la­sın­lar, çün­kü ora­sı çok fa­kir bir mu­hit. Ya­ni öy­le ai­le var ki, 4 ta­ne, 5 ta­ne ço­cu­ğu­nu gön­de­ri­yor, dol­muş pa­ra­sı yok, o ço­cuk­lar yol­da gi­der­ken çok sı­kın­tı gö­rü­yor­lar, ben de gör­düm. Bu­nu özel­lik­le be­lirt­mek is­te­dim.

Sa­yın Ba­kan, şim­di, kı­sa bir açık­la­ma ya­par­sa mem­nun olu­rum.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Genç.

Açık­la­ma ya­pa­cak mı­sı­nız efen­dim?

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (Van) – Evet.

BAŞ­KAN – Kür­sü­ye bu­yu­run efen­dim.

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (Van) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım; tek­rar, he­pi­ni­ze say­gı­lar su­nu­yo­rum.

Ön­ce­lik­le, Sa­yın Gen­ç’­in söy­le­di­ği Per­tek il­çe­si­ne bağ­lı Pi­rinç­çi kö­yüy­le il­gi­li ola­rak he­men şunu söy­le­ye­yim: 21 öğ­ren­ci­si var bu kö­yün. Doğ­ru­dur, geç­miş­te okul yı­kıl­mış, oku­lun sa­de­ce dış du­var­la­rı mev­cut ve Per­te­k’­te­ki ya­tı­lı böl­ge oku­lu­na bu ev­lat­la­rı­mız git­mek­te­dir; ki, Per­te­k’­e çok uzak bir me­sa­fe­de de de­ğil.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – 60 ki­lo­met­re fa­lan.

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (De­vam­la) – Ve öğ­ren­ci­le­ri­miz, de­di­ğim gi­bi, ye­me iç­me­le­ri dâhil ol­mak üze­re her tür­lü ih­ti­yaç­la­rı­nı bu­ra­da kar­şı­la­mak­ta­dır­lar. Biz, bil­di­ği­niz gi­bi, or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rı­na gi­den ço­cuk­la­rı­mı­zın ta­şı­ma­sı­nı yap­mı­yo­ruz, il­köğ­re­tim zo­run­lu ol­du­ğu için zo­run­lu olan eği­ti­me gi­den, ya­ni se­kiz yıl­lık il­köğ­re­tim okul­la­rı­mı­za gi­den ço­cuk­la­rı­mı­zın ta­şı­ma iş­lem­le­ri­ni ya­pı­yo­ruz. Ama li­se­ye gi­den, köy­den il­çe mer­ke­zi­ne, köy­den il mer­ke­zi­ne ve­ya il­çe­den ile gi­den or­ta­öğ­re­tim ku­ru­mu öğ­ren­ci­le­ri­nin ta­şı­ma­sı­nı yap­mı­yo­ruz. On­la­ra bir ta­şı­ma pa­ra­sı da bu­gün­kü şart­lar­da ver­me­miz söz ko­nu­su de­ğil.

KA­MER GENÇ (Tun­ce­li) – Be­nim söy­le­di­ğim il­ko­kul.

MİLLÎ EĞİ­TİM BA­KA­NI HÜ­SE­YİN ÇE­LİK (De­vam­la) – Sa­yın Genç, bir şey da­ha söy­le­ye­yim: Özel­lik­le bu­na Tun­ce­li de dâhil­dir, ki Tun­ce­li, yi­ne şart­lı na­kil trans­fe­rin­den, ço­cuk­la­rın an­ne­le­ri­ne, ço­cuk­la­ra harç­lık ol­mak üze­re, pa­ra ver­di­ği­miz, yi­ne en faz­la pa­ra ver­di­ği­miz il­ler ara­sın­da­dır nü­fu­su­na gö­re. Bu ço­cuk­la­ra bu des­te­ği de sağ­lı­yo­ruz.

Bir baş­ka hu­su­su ben be­lirt­mek is­ti­yo­rum. Ben Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğım dö­ne­min­de iki se­fer Tun­ce­li­’­ye git­tim ar­ka­daş­lar; 22 ge­nel mü­dür­le be­ra­ber, Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın ge­nel mü­dü­rüy­le be­ra­ber Tun­ce­li­’­ye git­tim. Tun­ce­li­’­de­ki bü­tün il­çe­ler dâhil ol­mak üze­re eği­tim öğ­re­tim ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı, âde­ta bir fo­toğ­ra­fın rönt­ge­ni çe­kil­di. Ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı­mız tes­pit­ler var­dı Sa­yın Genç. Ek­sik­lik­ler, ak­sak­lık­lar şüp­he­siz ki yur­du­mu­zun bir­çok ye­rin­de var­dır ama bun­la­rı ta­mam­la­mak bi­zim gö­re­vi­miz­dir. Ama bu ya­tı­lı okul­lar­la il­gi­li, ta­şı­may­la il­gi­li bu aşa­ma­da çok faz­la ya­pı­la­bi­le­cek bir şey yok­tur.

Ta­bi­i, Sa­yın Öğüt çık­tı, ama şüp­he­siz ki sa­de­ce Ar­da­han de­ğil, Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’­da­ki bir­çok vi­la­ye­ti­miz, İç Ana­do­lu­’­da­ki bir­çok vi­la­ye­ti­miz, Do­ğu Ka­ra­de­ni­z’­de­ki bir­çok vi­la­ye­ti­miz, ge­rek coğ­ra­fi şart­la­rı iti­ba­rıy­la ge­rek ik­lim şart­la­rı iti­ba­rıy­la, bü­yük mer­kez­le­re uzak­lık­la­rı iti­ba­rıy­la de­za­van­taj­lı olan il­ler­dir de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım.

Ben, ge­çen­ler­de yap­tı­ğım bir ba­sın top­lan­tı­sın­da şunu ifa­de et­tim, de­dim ki: “Dün­ya­nın bir­çok kal­kın­mış ül­ke­sin­de, de­za­van­taj­lı böl­ge­ler­de­ki ço­cuk­lar için avan­taj ola­bi­le­cek ek pu­an sis­te­mi ge­ti­ril­mek­te­dir.” Bu­nu tar­tış­ma­ya aç­tım sa­de­ce. Bu, sa­de­ce Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’­nun yir­mi üç ili için de­ğil, İç Ana­do­lu­’­da­ki ge­ri kal­mış il ve il­çe­ler için, Do­ğu Ka­ra­de­ni­z’­de­ki da­ha ge­ri kal­mış il ve il­çe­ler için de dü­şü­nü­le­bi­lir.

Bil­di­ği­niz gi­bi, ilk de­fa bu dö­nem­de biz, ata­ma­lar­da, özel­lik­le zo­run­lu ata­ma böl­ge­si­ni il kap­sa­mın­dan çı­ka­rıp il­çe kap­sa­mı­na in­dir­ge­dik. Ba­lı­ke­si­r’­de­ki Ed­re­mi­t’­le Ban­dır­ma­’­yı eğer siz Dur­sun­be­y’­le ay­nı ka­bul eder­se­niz; İne­gö­l’­ü, Gem­li­k’­i eğer siz Or­ha­ne­li­’y­le ay­nı sta­tü­de tu­tar­sa­nız, bu­ra­da ni­te­lik­li ele­man bul­ma sı­kın­tı­nız olur.

Do­la­yı­sıy­la, bu sı­nav sis­te­mi ve ba­şa­rı sis­te­mi­ni de bu şekil­de ye­ni­den ele alıp de­ğer­len­dir­mek zo­run­da­yız. Ümit edi­yo­rum ki, bi­zim, bu do­kuz vi­la­yet­te -özel­lik­le Tun­ce­li Mil­let­ve­ki­li­miz, Ar­da­han Mil­let­ve­ki­li­miz de bu­ra­da- Ar­da­han ve Tun­ce­li­’­nin de içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu do­kuz vi­la­yet­te de -za­ten, Hükûmet ola­rak biz da­ha ön­ce bu­nu ka­mu­o­yu­na açık­la­dık- üni­ver­si­te ku­ra­rak, ora­da­ki eği­ti­mi de bir bü­tün ola­rak da­ha ile­ri gö­tür­mek gi­bi bir gay­re­ti­miz var. Bu­nu da arz et­mek is­ti­yo­rum.

Say­gı­lar su­nu­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Ba­kan.

SAF­FET KA­YA (Ar­da­han) – Sa­yın Baş­ka­nım, efen­dim çok özür di­li­yo­rum, usul­den de­ğil­dir ama, bu­ra­da me­se­le olan, so­ru öner­ge­si ve­ril­me­si de­ğil, me­se­le olan, so­run­la­ra çö­züm bul­mak­tır, çö­züm­dür. Ya­ni, Mec­li­sin gün­de­mi­ni, ge­rek­siz bir şekil­de, tu­va­let­le ve­ya baş­ka bir şey­le iş­gal et­mek si­ya­si eti­ğe ne ka­dar uy­gun­dur, yü­ce hu­zu­ru­nuz­da ifa­de et­mek is­ti­yo­rum. Çıl­dı­r’­ı­mız çok önem­li bir il­çe­dir, Ar­da­ha­n’­ı­mız çok önem­li bir ili­miz­dir, ama hiç kim­se­…

BAŞ­KAN – Efen­dim, böy­le bir usu­lü­müz yok, ya­ni ye­rin­den açık­la­ma. Ba­kın, İç Tü­zü­k’­e gö­re si­ze söz ver­me­mem la­zım, ama, siz ko­nu­şu­yor­su­nuz Sa­yın Ka­ya. Baş­ka bir gün bu­nun kar­şı­lı­ğı­nı ve­rir­si­niz.

SAF­FET KA­YA (Ar­da­han) – Pe­ki.

Say­gı­lar su­na­rım.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler, sağ olun.

So­ru öner­ge­le­ri ce­vap­lan­dı­rıl­mış­tır sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri.

Alı­nan ka­rar ge­re­ğin­ce, di­ğer de­ne­tim ko­nu­la­rı­nı gö­rüş­mü­yor, gün­de­min “Ka­nun Ta­sa­rı ve Tek­lif­le­ri ile Ko­mis­yon­lar­dan Ge­len Di­ğer İş­ler” kıs­mı­na ge­çi­yo­ruz.

1’in­ci sı­ra­ya alı­nan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ile Su­ri­ye Arap Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Ara­sın­da Ya­pı­lan Lo­ko­mo­tif, Va­gon ve Di­ğer Ray Hiz­met­le­ri­ni de Kap­sa­yan De­mir­yo­lu Araç ve Ge­reç­le­ri­nin Ya­pı­mı, Ge­liş­ti­ril­me­si, Ye­ni­len­me­si, Ba­kı­mı ve Ona­rı­mı ile İlgi­li Kar­şı­lık­lı An­laş­ma Pro­to­ko­lü­nün Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru­’­nun gö­rüş­me­le­ri­ne baş­la­ya­ca­ğız.

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

**GE­LEN Dİ­ĞER İŞ­LER**

*A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ*

*1.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ile Su­ri­ye Arap Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Ara­sın­da Ya­pı­lan Lo­ko­mo­tif, Va­gon ve Di­ğer Ray Hiz­met­le­ri­ni de Kap­sa­yan De­mir­yo­lu Araç ve Ge­reç­le­ri­nin Ya­pı­mı, Ge­liş­ti­ril­me­si, Ye­ni­len­me­si, Ba­kı­mı ve Ona­rı­mı ile İlgi­li Kar­şı­lık­lı An­laş­ma Pro­to­ko­lü­nün Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/274) (S. Sa­yı­sı: 31)(x)*

BAŞ­KAN - Ko­mis­yon? Ye­rin­de.

Hükûmet? Ye­rin­de.

Ko­mis­yon ra­po­ru, 31 sı­ra sa­yı­sıy­la bas­tı­rı­lıp, da­ğı­tıl­mış­tır.

Ta­sa­rı­nın tü­mü üze­rin­de söz is­te­yen sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri­ni oku­yo­rum: Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adı­na Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal De­mi­rel, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Gru­bu adı­na Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Ab­dül­ha­di Kah­ya, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Gru­bu adı­na Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Meh­met Şan­dır.

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adı­na, Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Ke­mal De­mi­rel, bu­yu­run efen­dim. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz 20 da­ki­ka­dır Sa­yın De­mi­rel.

CHP GRU­BU ADI­NA KE­MAL DE­Mİ­REL (Bur­sa) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; bu­gün, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ile Su­ri­ye Arap Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Ara­sın­da Ya­pı­lan Lo­ko­mo­tif, Va­gon ve Di­ğer Ray Hiz­met­le­ri­ni de Kap­sa­yan De­mir­yo­lu Araç ve Ge­reç­le­ri­nin Ya­pı­mı, Ge­liş­ti­ril­me­si, Ye­ni­len­me­si, Ba­kı­mı ve Ona­rı­mı ile İlgi­li Kar­şı­lık­lı An­laş­ma Pro­to­ko­lü­nün Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı hak­kın­da Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu ola­rak gö­rüş­le­ri­mi­zi açık­la­mak üze­re hu­zu­ru­nuz­da bu­lu­nu­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, bu ka­nun ta­sa­rı­sı, ge­çen dö­nem Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si­ne, ko­mis­yon­lar­dan geç­tik­ten son­ra gön­de­ril­miş ama ne ya­zık ki Mec­lis gün­de­mi­ne bir tür­lü gel­me­miş ve ye­ni olu­şan Par­la­men­to­da gün­de­mi­mi­zi oluş­tu­ru­yor.

Şim­di, bu ka­nun ta­sa­rı­la­rı, iki­li an­laş­ma­lar ge­re­ği, o yap­tı­ğı­mız ül­ke­ler­le ara­mız­da­ki iliş­ki­le­rin da­ha iyi­ye git­me­si nok­ta­sın­da önem­li an­laş­ma­lar. Pe­ki, bu an­laş­ma­lar bu ka­dar önem­liy­se, ne­den ta­sa­rı­lar Mec­li­se gel­di­ği za­man ive­di­lik­le gö­rü­şül­mü­yor da ge­çen za­man bo­şa har­can­mış olu­yor?

2004’te bu­nun­la il­gi­li ça­lış­ma­lar ya­pıl­mış ve bu­gün, ne­re­dey­se, 2007’nin son ay­la­rı­nı ya­şı­yo­ruz, 2008’e ge­li­yo­ruz.

O yüz­den, bun­dan son­ra, ko­mis­yon­lar­dan ge­çen ka­rar­la­rın ive­di­lik­le Mec­li­se gel­di­ği za­man çö­züm­len­me­si­nin ve bun­la­rın da ka­nun­laş­ma­sı­nın önem­li ol­du­ğu­nu bir kez da­ha vur­gu­la­mak is­ti­yo­rum.

Bu ve­si­ley­le, de­mir yo­lu ula­şı­mı­nın çok önem­li ol­du­ğu­nu ve bu ula­şım ara­cı­nın, ne ya­zık ki, 1950’den son­ra ül­ke gün­de­min­den hız­la uzak­laş­tı­ğı­nı ve ula­şım sis­tem­le­ri ara­sın­da üvey ev­lat mu­a­me­le­si gör­dü­ğü­nü vur­gu­la­mak is­ti­yo­rum.

De­mir yol­la­rı, ül­ke­miz­de, 1856 yı­lın­da İzmir-Ay­dın ara­sın­da baş­la­mış ve da­ha son­ra, cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de, hak et­ti­ği ye­ri bul­muş ve -1950’den son­ra- ne ya­zık ki, 1948 yı­lın­da, dı­şa­rı­dan, Ame­ri­ka ta­ra­fın­dan, ül­ke­mi­zin ula­şı­mıy­la il­gi­li yap­mış ol­duk­la­rı ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de ka­ra yol­la­rı ta­şı­ma­sı ter­cih edil­miş ve de­mir yo­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğın­dan hız­la uzak­laş­tı­rıl­mış.

Bu­gün, ül­ke­miz­de her­ke­sin şikâyet et­ti­ği ko­nu­la­rın ba­şın­da tra­fik te­rö­rü ge­li­yor. Evet, şikâyet et­me­yen yok ama ne ya­zık ki tra­fik te­rö­rü­nün önü­ne ge­çil­me­si nok­ta­sın­da de­mir yo­lu ula­şı­mı­nın ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu­… Ama ne ya­zık ki, ge­çen yıl­lar içe­ri­sin­de bak­tı­ğı­mız za­man, bu ko­nu­da de­mir yol­la­rı­na ge­re­ken önem ve­ril­me­di­ği için, bir nok­ta­da so­rum­lu­lu­ğun biz­ler­de ol­du­ğu ger­çe­ği­ni ka­bul et­me­miz la­zım. Ya­ni bu ül­ke­de tra­fik te­rö­rü var­sa, tra­fik ca­na­va­rı var­sa so­rum­lu­su 1950 yı­lın­dan son­ra, -ya­ni cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de hak et­ti­ği ye­ri bu­lan de­mir yo­lu ula­şı­mı­nın- ne ya­zık ki, 1950’den son­ra ge­len hükûmet­ler ta­ra­fın­dan bir ta­ra­fa itil­me­si ve bi­ze dı­şa­rı­dan yol gös­te­ri­len ula­şım po­li­ti­ka­la­rıy­la be­ra­ber ka­ra yo­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nın öne çı­ka­rıl­ma­sı ve bu­nun so­nu­cun­da­ki ka­za­lar.

Şim­di, bu nok­ta­da de­mir yo­lu, ger­çek­ten, se­çim za­man­la­rı hükûmet­le­rin, par­ti­le­rin gün­dem­le­rin­de olan, fa­kat se­çim­ler­den son­ra ge­rek­li, hak et­ti­ği ye­ri bu­la­ma­yan bir ula­şım ara­cı. De­mir yo­lu, ar­tık, bu ül­ke­nin vaz­ge­çil­mez­le­ri içe­ri­sin­de, ula­şım ağın­da hak et­ti­ği ye­ri al­ma­sı la­zım. Bu ko­nu­da bu Par­la­men­to­ya bü­yük gö­rev dü­şü­yor. Ge­çen dö­nem, ne ya­zık ki Hükûme­tin “Hız­lı Tren Pro­je­si” di­ye or­ta­ya koy­du­ğu hız­lan­dı­rıl­mış pro­je­nin ül­ke­miz­de ne ka­dar bü­yük bir fe­la­ke­te uğ­ra­tıl­dı­ğı­nı hep be­ra­ber ya­şa­dık. Ya­ni, ben o ka­za­da ha­ya­tı­nı kay­be­den de­ğer­li va­tan­daş­la­rı­mı­zı­… Ar­tık, on­la­rı şehit ola­rak gör­mek is­ti­yo­rum, çün­kü o in­san­lar de­mir yo­lu şehit­le­ri ol­du­lar. Çün­kü, o pro­je­nin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si nok­ta­sın­da, bi­lim adam­la­rı, bu­nun sa­kın­ca­lı ol­du­ğu­nu, göz­den ge­çi­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni ve bu nok­ta­da, ça­lış­tı­rıl­ma­ma­sı nok­ta­sın­da gö­rüş­ler or­ta­ya kon­ma­sı­na rağ­men, ne ya­zık ki hız­lan­dı­rıl­mış pro­je hız­lı şekil­de ha­ya­ta ge­çi­ril­di ve ne ya­zık ki 30’u aş­kın va­tan­da­şı­mız ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.

Şim­di so­ru­yo­rum si­ze: So­rum­lu­lar ne­re­de? So­rum­lu olan­lar bu Hükûme­tin o gün­kü pro­je­si­ne gü­ve­nip tre­ne bi­nip ha­ya­tı­nı kay­be­den in­san­lar mı ol­du? Ne ya­zık ki o in­san­lar bu­gün ara­mız­da yok. Ama, on­la­ra, bu ka­za­nın se­be­bi­ye­ti ne­ti­ce­sin­de so­rum­lu ol­ma­sı ge­re­ken­le­rin bu ko­nu­da ge­rek­li has­sa­si­ye­ti gös­ter­me­dik­le­ri­ni gör­müş olu­yo­ruz.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, şim­di, de­mir yo­lu, de­di­ğim gi­bi bu ül­ke­de çok önem­li, ama bi­zim geç­miş dö­nem­ler­de ül­ke­miz­de­ki de­mir yo­lu ağı­nın oluş­tu­rul­ma­sı nok­ta­sın­da bi­ze yol gös­te­ren­ler, ken­di ül­ke­mi­zin ger­çek­le­ri çer­çe­ve­sin­de bu­nu yap­ma­mış­lar; ken­di­le­ri, Os­man­lı­lar za­ma­nın­da bil­has­sa, ya­pan fir­ma­lar, ya­pan ül­ke­ler ken­di­le­ri­ne ih­ti­yaç olan böl­ge­le­re doğ­ru hat­la­rı uzat­mış­lar. Ya­ni, ma­den ocak­la­rı­na doğ­ru, hu­bu­bat üre­ti­len yer­le­re doğ­ru, ya­ni Tür­ki­ye­’­nin ih­ti­ya­cı­na gö­re de­ğil, ken­di ih­ti­yaç­la­rı­na gö­re de­mir yo­lu ağı­nı oluş­tur­muş­lar. O yüz­den, de­mir yol­la­rı şu an­da Tür­ki­ye­’­nin ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­maz bir nok­ta­sın­da.

Bu nok­ta­da, Tür­ki­ye­’­nin je­o­po­li­tik du­ru­mu da göz önün­de tu­tu­la­rak, de­mir yo­lu ula­şı­mı­na mut­la­ka en kı­sa za­man içe­ri­sin­de ge­re­ken has­sa­si­ye­tin ve­ril­me­si­ni is­ti­yo­rum.

Ba­kın, bu nok­ta­da -da­ha ev­vel Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı büt­çe­sin­de de ay­nı şey­le­ri ifa­de et­miş­tik- ka­ra, de­niz, ha­va ve de­mir yo­lu ula­şım­la­rı, bir­bir­le­riy­le ya­rı­şır de­ğil, bir­bir­le­ri­ni ta­mam­la­yan ula­şım araç­la­rı­dır. Ama öy­le bir nok­ta­ya gel­dik ki, ula­şım araç­la­rın­da bi­ri­le­ri­ne öz ev­lat, bi­ri­le­ri­ne üvey ev­lat mu­a­me­le­si gös­ter­dik. Bu­nun ar­ka­sın­da ya­tan se­bep­ler­den bir ta­ne­si­nin de bu ula­şım araç­la­rı­nın fark­lı ba­kan­lık­lar bün­ye­sin­de ol­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı da bi­li­yo­ruz. Geç­miş dö­nem­de Ba­yın­dır­lık Ba­kan­lı­ğı içe­ri­sin­de ka­ra yo­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğı var­dı, Ulaş­tır­ma­da da de­mir yo­lu, ha­va yo­lu var­dı, şim­di bun­la­rın ay­nı ba­kan­lık çer­çe­ve­sin­de top­lan­ma­sı, ben­ce doğ­ru­su da bu. O za­man, Ba­kan­lık, bu pro­je­ler­le il­gi­li ola­rak gö­rüş­le­ri or­ta­ya ko­yar­ken, ça­lış­ma ya­par­ken, bi­ri­si­ne öz, bi­ri­si­ne üvey ev­lat mu­a­me­le­si yap­ma du­ru­mun­da ar­tık ol­ma­ya­cak­tır. Ya­ni, bu­gü­n… Dün yi­ne açık­la­ma­sı var­dı Sa­yın Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı­nın, Tür­ki­ye­’­nin önem­li pro­je­le­ri içe­ri­sin­de yi­ne oto­yol­lar­dan bah­se­di­yor, oto­ban­lar­dan bah­se­di­yor. Ta­bii ki bu ül­ke­ye oto­ban da ge­rek­li, oto­yol da ge­rek­li ama ar­tık, bu ül­ke­nin de­mir yo­lu ih­ti­ya­cı­nın, mut­la­ka, en kı­sa za­man içe­ri­sin­de or­ta­ya ko­nul­ma­sı ve ger­çek­leş­ti­ril­me­si önem­li. Bu­gün tra­fik te­rö­rün­den şikâyet edi­yo­ruz.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, da­ha pa­zar gün­kü ga­ze­te­ler­de çı­kan bir ha­ber var­dı, herhâlde he­pi­niz oku­muş­su­nuz­dur “Mar­ma­ra­’­nın al­tı fo­kur fo­kur kay­nı­yor” di­ye. Şim­di, bir pro­fe­sör bu­nun­la il­gi­li açık­la­ma­lar ya­pı­yor, dep­rem­le il­gi­li teh­li­ke­yi or­ta­ya ko­yu­yor. Ben şim­di si­ze söy­le­ye­ce­ğim, dep­rem­ler­de in­san­la­rın ne ka­da­rı ha­ya­tı­nı kay­bet­miş, tra­fik ka­za­la­rın­da in­san­la­rı­mı­zın ne ka­da­rı ha­ya­tı­nı kay­bet­miş. Biz dep­rem­le­ri za­ten ya­şı­yo­ruz, her gün yol­lar­da ya­şı­yo­ruz, her gün ka­za­lar­la dep­rem­le­ri biz ya­şı­yo­ruz. Ba­kın, 1900 yı­lın­dan 2002 yı­lı­na ka­dar ge­çen 102 yıl içe­ri­sin­de Tür­ki­ye­’­de olu­şan dep­rem­ler­de ha­ya­tı­nı kay­be­den in­san sa­yı­sı 100 bin ama 1980’le 2002 ara­sın­da 22 yıl­da tra­fik ka­za­la­rın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den in­san sa­yı­sı 125 bin. Ya­ni bir ta­raf­ta 100 yıl­da 100 bin ki­şi, 22 yıl­da 125 bin ki­şi.

Pe­ki, ha­yat­la­rı­nı bu ka­dar kay­be­den in­san­la­rı­mız var. Tra­fik ka­za­la­rı bu ka­dar ül­ke­de can ya­kar­ken, mad­di ma­ne­vi ka­yıp­la­ra bu ül­ke­mi­zi sü­rük­ler­ken ne­den hâlâ de­mir yol­la­rı ko­nu­sun­da ge­re­ken has­sa­si­yet gös­te­ril­mi­yor. Şim­di di­ye­cek­ler ki ge­re­ken has­sa­si­yet­ler gös­te­ri­li­yor. Ama ye­ter­li de­ğil. Ye­ter­li de­ğil.

Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı büt­çe­sin­de, ben­ce en önem­li kay­nak­lar­dan bir ta­ne­si, de­mir yol­la­rı­na ayır­mak­tır. Şim­di Hız­lı Tren Pro­je­si İstan­bul-An­ka­ra ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek ama şunu da söy­le­mek is­ti­yo­rum: Yıl­lar­dan be­ri, on yıl­dan be­ri Bur­sa­’­da ve Tür­ki­ye­’­de sür­dür­dü­ğüm bir mü­ca­de­le var, de­mir yol­la­rı mü­ca­de­le­si. Bi­le­cik-Bur­sa-Ban­dır­ma­… Bur­sa, Tür­ki­ye­’­nin önem­li bir ken­ti, dör­dün­cü bü­yük ken­ti, ih­ra­cat­ta ikin­ci bü­yük ken­ti fa­kat, ne ya­zık ki bir tür­lü Bur­sa­’­ya de­mir yo­lu ge­ti­ril­mi­yor, gel­mi­yor. Bu­nun­la il­gi­li yüz bin­ler­ce im­za top­la­dım, otuz se­kiz ta­ne vi­la­yet do­laş­tım, 68 bin ki­lo­met­re yol ka­tet­tim, üç ta­ne ba­kan­lı­ğa, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­na biz­zat baş­vu­ra­rak bu­nun bir an ev­vel ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si için gay­ret­le­ri­mi­zi or­ta­ya koy­duk; hep bi­ze söy­le­nen­ler, “Önü­müz­de­ki yıl mut­la­ka bu pro­je­ye ye­ter­li kay­nak ayı­rı­yo­ruz.” Ta­bii o pro­je­ye ye­ter­li kay­nak­lar ay­rı­lı­yor, 1 YTL’­yi gö­rü­yo­ruz kar­şı­sın­da, 1 YTL! Ya­ni 1 mil­yon­la Bur­sa-Ban­dır­ma-Bi­le­cik de­mir yo­lu ya­pı­la­cak! 1 mil­yo­nu ar­tık, in­san­lar kul­lan­mı­yor ne­re­dey­se.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, bu nok­ta­da Bur­sa-Ban­dır­ma-Bi­le­cik de­mir yo­lu­nun, bu ka­dar önem­li bir pro­je­nin bu yıl ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si nok­ta­sın­da, ben yi­ne Bur­sa­’­da im­za kam­pan­ya­sı baş­lat­tım ve in­san­lar bu kam­pan­ya­ya im­za ata­rak mut­la­ka bu se­ne -2008 yı­lı büt­çe­si içe­ri­sin­de- de­mir yo­lu ko­nu­sun­da, Bur­sa ko­nu­sun­da büt­çe­den ne ka­dar kay­nak ay­rıl­dı­ğı­nı gör­mek is­ti­yor. Bu­nu bek­li­yo­ruz, bu­nu gö­re­ce­ğiz. Hükûme­tin ve Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nın Bur­sa­’­ya ba­kış açı­sı­nı da gör­müş ola­ca­ğız. Çün­kü, Bur­sa, Tür­ki­ye­’­ye ka­zan­dı­ran il; Bur­sa, Tür­ki­ye­’­ye eko­no­mik an­lam­da güç ve­ren bir il. Bur­sa ka­zan­dı­rı­yor ve Bur­sa­’­dan ka­zan­dı­ğı o pa­ray­la, büt­çey­le, bu­gün, ül­ke­nin bir­çok ye­ri­ne hiz­met­ler gö­tü­rü­lü­yor. Pe­ki, Bur­sa, bu ka­dar, bu­nu ya­par­ken hak et­ti­ği ye­ri alı­yor mu? Al­mı­yor. Bu nok­ta­da, ben, özel­lik­le, bu ve­si­ley­le bu­nu vur­gu­la­mak is­ti­yo­rum. İna­nı­yo­rum ki ve bek­len­tim o ki, bu dö­nem -Hükûmet ve Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı- se­çim ön­ce­si, Bur­sa­’y­la il­gi­li ve­ri­len va­at­le­rin 2008 yı­lı içe­ri­sin­de tu­tu­lup tu­tul­ma­dı­ğı­nı gö­re­ce­ğiz in­şal­lah.

Fa­kat o ara­da baş­ka bir ge­liş­me ol­du, iş­te Es­ki­şe­hi­r’­i, Bi­le­cik-Os­ma­ne­li üze­rin­den Gem­lik il­çe­siy­le il­gi­li bir bağ­lan­tı ku­rul­ma­sı -söz ko­nu­su- gün­de­me ge­ti­ril­di. Ben bu­ra­dan, yi­ne öğ­ren­mek is­ti­yo­rum: O ko­nuy­la il­gi­li ola­rak fi­zi­bi­li­te ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­mış mı, ya­pıl­ma­mış mı? Yok­sa bu da sa­de­ce, aca­ba, bu­nun­la il­gi­li bir­kaç ke­li­me eder­sek, bu­nun­la il­gi­li gün­de­mi meş­gul eder­sek, di­ğer ula­şı­mı, ya­ni Ban­dır­ma-Bur­sa ara­sın­da­ki de­mir yo­lu­nu unut­tu­ra­bi­lir mi­yiz di­ye dü­şün­ce­si de ka­fa­mız­da yer edi­yor ama ina­nı­yo­rum ki, in­şal­lah öy­le bir şey ol­ma­ya­cak­tır. Bur­sa bu ko­nu­da hak et­ti­ği ye­ri al­mış ola­cak­tır.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, bu­gün, yi­ne, ül­ke­mi­zin ve dün­ya­nın en bü­yük sı­kın­tı­la­rın­dan bir ta­ne­si, önü­müz­de­ki yıl­lar­da kar­şı kar­şı­ya ge­le­bi­le­ce­ği­miz, kü­re­sel ısın­ma. Ba­kın, kü­re­sel ısın­ma­ya, ne­re­den ne­re­ye ge­le­ce­ğiz. Bu­gün, kü­re­sel ısın­ma­dan do­la­yı, ül­ke­miz, sı­kın­tı­lar­la baş ba­şa ka­la­cak. Bu­gün, akar­ya­kıt alı­mı­nın üç­te 1’i ta­şı­ma­da kul­la­nı­lı­yor. Ya­ni siz, dı­şa­rı­dan al­dı­ğı­nız akar­ya­kı­tın üç­te 1’ini ula­şım araç­la­rın­da kul­la­nı­yor­su­nuz. Bu­gün eğer de­mir yol­la­rı­nı hak et­ti­ği ye­re ge­tir­miş ol­say­dık, ina­nın çok da­ha fark­lı nok­ta­lar­da ola­cak­tık. Ya­ni de­mir yo­lu ula­şı­mı­nı hak et­ti­ği ye­re ge­tir­miş ol­say­dık, biz dı­şa­rı­dan bu ka­dar akar­ya­kıt tü­ke­ti­mi yap­ma­ya­cak­tık, bu ka­dar akar­ya­kıt al­ma­ya­cak­tık, bu ka­dar pa­ra­la­rı­mız dö­viz ola­rak yurt dı­şı­na git­miş ol­ma­ya­cak­tı.

Onun için, bu nok­ta­da, de­mir yol­la­rı­nın ay­nı za­man­da çev­re­ci ol­du­ğu­nu, çev­re­yi kir­let­me­yen bir ula­şım ara­cı ol­du­ğu­nu, ay­nı za­man­da em­ni­yet­li bir ula­şım ara­cı ol­du­ğu­nu, yol­cu ve yük ta­şı­ma­cı­lı­ğı açı­sın­dan eko­no­mik ol­du­ğu­nu, bu nok­ta­da sa­na­yi­ci­ler açı­sın­dan da ül­ke­miz in­sa­nı açı­sın­dan da çok da­ha eko­no­mik ol­ma­sı açı­sın­dan da böy­le bir ula­şım ara­cı­nın mut­la­ka ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si nok­ta­sın­da ive­di­lik­le üze­rin­de du­rul­ma­sı ge­re­ken bir ko­nu ol­du­ğu­nu vur­gu­la­mak is­ti­yo­rum.

Şim­di, dün­ya­da­ki ge­liş­me­le­ri iz­le­di­ği­miz za­man, dün­ya, hız­la de­mir yo­lu ko­nu­sun­da hak et­ti­ği ye­re ge­li­yor. Av­ru­pa Bir­li­ği ül­ke­le­ri de­mir yol­la­rın­da 500 ki­lo­met­re hız ya­pan tren­le­ri, se­fer­le­ri koy­ma­ya baş­la­dı­lar. Ar­tık, Av­ru­pa­’­da in­san­lar yol­la uğ­raş­mı­yor­lar, yol ya­pım­la­rıy­la uğ­raş­mı­yor­lar. Av­ru­pa­’­da­ki dev­let­ler, de­mir yol­la­rı­nı çok da­ha iyi bir nok­ta­ya na­sıl ge­ti­re­bi­li­riz, onun mü­ca­de­le­si­ni ve­ri­yor­lar. O yüz­den, biz, Av­ru­pa Bir­li­ği­ne gi­re­ce­ğiz di­yo­ruz, Av­ru­pa Bir­li­ği­ne gir­me­miz için, bu nok­ta­da, ön­ce ken­di­mi­zi göz­den ge­çir­me­miz la­zım. Bu nok­ta­da da de­mir yo­lu ula­şı­mı­na hak et­ti­ği ye­ri ve­rip ver­me­di­ği­mi­zi yar­gı­la­ma­mız la­zım.

İnşal­la­h… Bun­la­rı hep te­men­ni ola­rak söy­lü­yo­ruz, bu kür­sü­ler­den söy­lü­yo­ruz, yet­ki­li­ler bu kür­sü­ler­den bun­la­rı din­li­yor­lar ama ha­ya­ta ge­çi­ril­me nok­ta­sın­da bak­tı­ğı­mız za­man, ha­ya­ta ge­çi­ril­me­me­si­nin de fa­tu­ra­sı­nı ne ya­zık ki, in­san­la­rı­mız, tra­fik ka­za­la­rın­da ha­yat­la­rı­nı kay­be­de­rek, mad­di, ma­ne­vi ka­za­la­ra uğ­ra­ya­rak or­ta­ya ko­yu­yor.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, bu an­lam­da de­mir yo­lu ger­çek­ten önem­li de­dik. Geç­miş dö­nem­ler­de de­mir yol­la­rıy­la il­gi­li okul­la­rı­mız da var­dı biz­le­rin. Ne ya­zık ki bir ara ka­pa­tıl­dı. Şim­di tek­rar açıl­dı­ğı­nı bi­li­yo­rum. De­mir­yo­lu mes­lek li­se­si, bu nok­ta­da de­mir yo­lu için çok önem­li. Eğer biz bu ula­şım ara­cı­nı hak et­ti­ği ye­re ge­ti­rir­sek, bu­nun ka­li­fi­ye ele­man ih­ti­ya­cı açı­sın­dan da in­san po­tan­si­ye­li­ne ih­ti­ya­cı var. Bu nok­ta­da de­mir yo­lu mes­lek li­se­le­ri­nin ço­ğal­tıl­ma­sı, ge­re­kir­se bu ko­nu­da mü­hen­dis­lik okul­la­rı­nın açıl­ma­sı, ya­ni ken­di ula­şım ara­cı­mı­zın ka­li­fi­ye ele­man ih­ti­ya­cı­nı da ken­di­mi­zin kar­şı­la­ma­sı açı­sın­dan bu çok önem­li.

Ba­kın de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, Sev­gi­li Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k’­ün de­mir yol­la­rıy­la il­gi­li çok önem­li gö­rüş­le­ri var. Bu­nu, özel­lik­le ni­ye vur­gu­la­mak is­ti­yo­rum ve söy­le­mek is­ti­yo­rum? Biz Kur­tu­luş Sa­va­şı ya­par­ken bi­zim ka­ra yol­la­rı­mız bu ka­dar güç­lü de­ğil­di, de­niz yol­la­rı­mız bu ka­dar güç­lü de­ğil­di, ha­va ula­şı­mı­mız bu ka­dar güç­lü de­ğil­di. Ama mev­cut de­mir yol­la­rın­dan fay­da­lan­dık ve Sev­gi­li Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk, Kur­tu­luş Sa­va­şı­’n­da de­mir yo­lu­nun ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu gör­dü ve şunu söy­le­di: “De­mir yol­la­rı bir ül­ke­nin top­tan, tü­fek­ten da­ha önem­li bir si­la­hı­dır.” De­mir yol­la­rı­na ge­re­ken öne­min ve­ril­me­si­ni özel­lik­le söy­le­di ve onun za­ma­nın­da ya­pı­lan de­mir yol­la­rı, ne ya­zık ki, bu­gün bak­tı­ğı­mız za­man, ba­zı hat­la­rın kal­dı­rıl­mış ol­du­ğu­nu da­hi gö­rü­yo­ruz.

Pe­ki, bu ka­dar önem­li olan bu ula­şım ara­cı, mut­la­ka ve mut­la­ka, hak et­ti­ği ye­ri al­ma­lı­dır di­yo­rum.

Ben de­mir yol­la­rıy­la il­gi­li son söz­le­ri­mi söy­ler­ken, de­mir yo­lu öz­gür­lük de­mek­tir, de­mir yo­lu ba­ğım­sız­lık de­mek­tir, de­mir yo­lu cum­hu­ri­yet de­mek­tir. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­ze ve de­mir yol­la­rı­mı­za sa­hip çık­ma­mı­zı is­ti­yo­rum.

He­pi­ni­zi en iç­ten sev­gi ve say­gı­la­rım­la se­lam­lı­yo­rum. (CHP sır­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın De­mi­rel.

İkin­ci söz sı­ra­sı, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Gru­bu adı­na, Ha­tay Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ab­dül­ha­di Kah­ya Be­y’­e ait­tir.

Bu­yu­run Sa­yın Kah­ya. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz yir­mi da­ki­ka­dır.

AK PAR­Tİ GRU­BU ADI­NA AB­DÜL­HA­Dİ KAH­YA (Ha­tay) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li Mec­li­si­mi­zin kıy­met­li üye­le­ri; yü­ce he­ye­ti­ni­zi say­gıy­la se­lam­lar­ken aziz mil­le­ti­mi­zin bir­lik ve be­ra­ber­lik ru­huy­la cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 84’ün­cü yı­lı­na eriş­miş ol­ma­sı­nı da bü­yük bir gu­rur­la kut­lu­yo­rum.

Hiç şüp­he­siz, bu­gü­ne ka­dar mil­le­ti­mi­zin bir­li­ği­ne ve dir­li­ği­ne kas­tet­miş olan­lar ge­re­ken ce­va­bı al­mış­lar­dır. İna­nı­yo­rum ki, mil­le­ti­miz ve dev­le­ti­miz, ya­şa­mak­ta ol­du­ğu­muz ha­in sal­dı­rı­la­rın da üs­te­sin­den ge­le­cek, hak eden­ler hak et­tik­le­ri ce­va­bı ala­cak­lar­dır. Bu ve­si­ley­le bü­tün şehit­le­ri­mi­ze Al­la­h’­tan rah­met di­li­yo­rum.

Şu an­da, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ile Su­ri­ye Arap Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ara­sın­da ya­pı­lan pro­to­ko­lün onay­lan­ma­sı­na da­ir ka­nun ta­sa­rı­sı hak­kın­da şah­sım adı­na söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum.

Söz ko­nu­su pro­to­kol, 13 Tem­muz 2004 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye ve Su­ri­ye dev­let­le­ri ulaş­tır­ma ba­kan­la­rı ara­sın­da im­za­lan­mış olup 5 Ey­lül ile 8 Ey­lül 2004 ta­rih­le­ri ara­sın­da Şam’­da ger­çek­leş­ti­ri­len Tür­ki­ye-Su­ri­ye Kar­ma Ulaş­tır­ma Ko­mis­yon Top­lan­tı­sı­’n­da alı­nan ka­rar uya­rın­ca da or­tak bir ko­mi­te oluş­tu­rul­muş­tur.

2002 se­çim­le­ri son­ra­sın­da, AK Par­ti hükûmet­le­ri dö­ne­min­de, dış po­li­ti­ka ala­nın­da hız­lı bir yük­se­liş ser­gi­len­miş, dev­let ve mil­let ola­rak uzun bir ta­rih sü­re­ci­ni hep be­ra­ber ya­şa­mış bu­lun­du­ğu­muz, baş­ta kom­şu ül­ke­ler­le ol­mak üze­re, dış dün­yay­la, ak­tif, çe­şit­li ve stra­te­jik de­rin­lik­li dış po­li­ti­ka an­la­yı­şı hâkim kı­lın­mış­tır. Bu­nu, ta­rihî bi­ri­ki­mi­miz, coğ­ra­fi ve kül­tü­rel de­rin­li­ği­miz, stra­te­jik ko­nu­mu­muz ve iyi be­lir­len­miş bü­tün­cül bir çer­çe­ve­ye otur­tul­muş çok bo­yut­lu dış po­li­ti­ka ih­ti­ya­cı şekil­len­dir­miş­tir. Hükûmet, Tür­ki­ye­’­yi, böl­ge­sel bir güç ve et­kin bir kü­re­sel ak­tör ya­pa­bil­mek için, kriz odak­lı de­ğil, viz­yon odak­lı bir yak­la­şı­mı te­mel al­mış­tır. Dev­le­ti­miz, kriz­le­re tep­ki ve­ren sa­vun­ma­cı bir ül­ke ko­nu­mun­dan çı­ka­rak, böl­ge­sel ve kü­re­sel viz­yo­nuy­la, ge­liş­me­le­ri yön­len­di­re­bi­len, be­lir­le­yi­ci bir ak­tör hâli­ne gel­miş­tir. Bu he­de­fe ulaş­mak için en ön­ce kom­şu ül­ke­ler­le, eko­no­mik, kül­tü­rel ve si­ya­si bağ­la­rı güç­len­dir­mek, ül­ke­miz çev­re­sin­de gü­ven­lik ve re­fah hal­ka­sı oluş­tur­mak ay­rı bir öne­me ha­iz­dir. Kom­şu ül­ke­ler­le sı­fır prob­lem il­ke­si ve sü­rek­li te­mas yön­te­mi so­nu­cu­dur ki, iş­te, bu tür an­laş­ma­la­ra da­ha bir ağır­lık ve­ril­me­ye baş­lan­mış­tır.

Su­ri­ye­’y­le ti­ca­ri iliş­ki­le­ri­mi­zin son beş yıl­da be­lir­gin ge­liş­me gös­ter­di­ği açık­tır. 2006 yı­lın­da iki­li ti­ca­ret hac­mi­miz 705 mil­yon do­la­rı bul­muş­tur. Su­ri­ye ve Arap ül­ke­le­riy­le ka­ra ulaş­tır­ma­sın­da Ha­ta­y’­ın Cil­ve­gö­zü Sı­nır Ka­pı­sı ana ar­te­ri oluş­tur­mak­ta­dır. Söz ko­nu­su ka­pı­nın ye­ni­len­me­si ça­lış­ma­la­rı, 2006 yı­lın­da Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği ta­ra­fın­dan baş­la­tıl­mış ve 2007 yı­lı so­nun­da ta­ma­men hiz­me­te gir­me­si ön­gö­rül­mek­te­dir. Tür­ki­ye ve Su­ri­ye Ulaş­tır­ma Ba­kan­la­rı ta­ra­fın­dan im­za­la­nan 13 Tem­muz 2004 ta­rih­li pro­to­kol ve 5-8 Ey­lül 2004 ta­rih­le­rin­de Şam’­da ya­pı­lan Tür­ki­ye- Su­ri­ye Kar­ma Ulaş­tır­ma Ko­mis­yo­nu Top­lan­tı­sı­’n­da alı­nan ka­rar uya­rın­ca or­tak ko­mi­te oluş­tu­rul­muş­tur. Or­tak ko­mi­te, Tür­ki­ye ve Su­ri­ye­’­de ol­mak üze­re ye­di ay­rı top­lan­tı ya­pa­rak, or­tak gi­ri­şim­le il­gi­li ola­rak, iş ta­nı­mı, ça­lış­ma pro­se­dür­le­ri­nin de­tay­la­rı, fi­nans­man mo­del­le­ri ve iş­let­me prog­ra­mı hak­kın­da ka­ra­ra va­rıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak ge­rek­li araş­tır­ma­la­rı ve in­ce­le­me­le­ri ya­pa­rak, ya­sal çer­çe­ve­yi be­lir­le­mek için ça­lış­ma­la­ra baş­la­mış ve ku­ru­la­cak şir­ket­le il­gi­li tas­lak or­tak iş bir­li­ği an­laş­ma­sı ve tas­lak ano­nim şir­ket söz­leş­me­si­ni dü­zen­le­miş­tir. Çe­ken ve çe­ki­len araç­la­rın ima­la­tı, ba­kı­mı, ona­rı­mı ve pa­zar­lan­ma­sı ile de­mir yo­lu alt ve üst ya­pı­sı­nın ona­rı­mı, in­şa­sı, ba­kı­mı, iyi­leş­ti­ril­me­si gi­bi fa­a­li­yet­ler­de bu­lu­na­cak ve fab­ri­ka te­sis­le­ri Ha­le­p’­te ola­cak bir iş­ti­rak ku­rul­ma­sı yö­nün­de ça­lış­ma­lar de­vam et­mek­te­dir.

De­ğer­li Baş­kan, kıy­met­li üye­ler; ya­pı­lan ko­mis­yon ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da şir­ket ana söz­leş­me­si ve or­tak iş bir­li­ği an­laş­ma­sı üze­rin­de mu­ta­ba­ka­tın sağ­lan­ma­sı için kar­şı­lık­lı gö­rüş­me­ler de­vam et­mek­te­dir. Ko­mi­te, en son 4 ve 10 Ağus­tos 2007 ta­rih­le­rin­de Ha­le­p’­te bir ara­ya gel­miş­tir. Son top­lan­tı­da, CFS’­de, Su­ri­ye­’­nin il­gi­li bi­ri­min­de yap­tı­rı­lan ye­ni fab­ri­ka bi­na­la­rı­nın ku­ru­la­cak şir­ket ma­ri­fe­tiy­le do­na­tıl­ma­sı ve bu­na gö­re bir ser­ma­ye ya­pı­sı oluş­tu­rul­ma­sı öne­ril­miş­tir. Su­ri­ye ta­ra­fın­ca ya­pı­lan son öne­ri­ler ve ge­liş­me­le­re gö­re, or­tak­lık esas­la­rı ve ser­ma­ye ya­pı­sı­na da­ir ka­rar sü­re­ci de­vam et­mek­te olup, Su­ri­ye de­mir yo­lu ku­ru­lu­şu yet­ki­li­le­ri ile mu­ta­ba­kat sağ­lan­ma­sı için ça­lış­ma­lar yi­ne de­vam et­mek­te­dir. Bu or­tak­lık­la il­gi­li bek­len­ti­ler­den de bah­se­de­cek olur­sak, Su­ri­ye­’­nin ih­ti­ya­cı ola­rak, 2020 yı­lı­na ka­dar 155 adet lo­ko­mo­tif alı­mı, 410 adet yol­cu va­go­nu re­viz­yo­nu, 290 tren se­ti va­go­nu alı­mı, 12.800 adet yük va­go­nu alı­mı ve en kı­sa za­man­da 86 adet lo­ko­mo­tif re­viz­yo­nu plan­lan­mış­tır. Ay­rı­ca, 500 ki­lo­met­re ye­ni de­mir yo­lu ya­pı­mı ve 2.100 ki­lo­met­re de­mir yo­lu­nun ye­ni­len­me­si plan­lan­mış­tır. 2020 yı­lı­na ka­dar Su­ri­ye­’­nin bu ko­nu­da­ki ya­tı­rım pro­jek­si­yo­nu 6,8 mil­yar Ame­ri­kan do­la­rı­dır.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li üye­ler; bah­set­ti­ği­miz fa­a­li­yet­le­ri ger­çek­leş­tir­mek üze­re ku­rul­ma­sı plan­la­nan şir­ke­tin ya­pı­sı ve ida­re­sin­den de bah­set­mek is­ti­yo­rum.

Ku­ru­la­cak şir­ke­tin yüz­de 50’si Türk ta­ra­fın­dan, yüz­de 50’si Su­ri­ye ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­la­cak­tır. Ser­ma­ye ko­nu­sun­da ise 60 mil­yon do­lar ku­ru­luş ser­ma­ye­si ol­ma­sı hu­su­sun­da mu­ta­ba­ka­ta va­rıl­mış­tır. Bu­nun 30 mil­yon do­lar his­se kar­şı­lı­ğı­nı Su­ri­ye ta­ra­fı na­kit ola­rak, 30 mil­yon do­lar his­se kar­şı­lı­ğı­nı da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­let De­mir­yol­la­rı na­kit ola­rak öde­ye­cek­tir. Şir­ket te­si­si, bi­na, ar­sa ve ih­ti­ya­cı­nı ön­ce­lik­le ki­ra­la­ma yo­luy­la kar­şı­la­ya­cak­tır. Şir­ke­tin yö­ne­tim ku­ru­lu 6 ki­şi­den olu­şa­cak­tır. İlk dö­nem için yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı Türk, Tür­ki­ye­’­den, baş­kan ve­ki­li ise Su­ri­ye ta­ra­fın­dan ata­na­cak­tır. Ta­kip eden dö­nem­ler­de de bu de­ği­şim­li ola­rak ya­pı­la­cak­tır. Su­ri­ye ta­ra­fı, şir­ket fab­ri­ka­la­rı ima­la­ta baş­la­yın­ca­ya ka­dar, de­mir yo­lu çe­ken, çe­ki­len araç­la­rıy­la il­gi­li ih­ti­yaç­la­rı­nı şir­ket va­sı­ta­sıy­la Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­let De­mir­yol­la­rı ve bağ­lı ku­ru­luş­la­rın­dan te­min et­me­yi ga­ran­ti et­mek­te­dir. Bu du­rum­da Su­ri­ye­’­nin ta­lep et­ti­ği ürün ve hiz­met­le­rin fi­ya­tı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­let De­mir­yol­la­rı, Su­ri­ye ta­ra­fı ve şir­ket ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan he­yet ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­cek­tir. Ku­rul­ma­sı plan­la­nan şir­ke­tin sü­re­si de yir­mi beş yıl ola­rak ta­sar­lan­mış­tır.

Say­gı­de­ğer Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; ne­ti­ce iti­ba­rıy­la, bu an­laş­ma, as­lın­da, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­nin, asır­lar­ca be­ra­ber­ce ya­şa­mış bu­lun­du­ğu kom­şu ül­ke Su­ri­ye ile dost ve da­ha de­rin­lik­li ve çe­şit­li iş bir­li­ği ör­nek­le­rin­den bi­ri­si­ni teş­kil et­mek­te­dir.

AK Par­ti hükûmet­le­ri dö­ne­mi, kom­şu­la­rıy­la ve dün­yay­la tec­rit edil­miş va­zi­yet­te içe ka­pa­nık­lık dö­ne­mi ol­mak­tan çık­mış, tüm dün­ya dev­let­le­riy­le ge­re­ken iş bir­li­ği ze­min­le­ri­nin oluş­tu­rul­du­ğu, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’­ne ya­kı­şır ağır­lık­ta bir dış po­li­ti­ka an­la­yı­şı­nın hâkim kı­lın­dı­ğı ba­şa­rı­lı bir sü­reç ol­muş­tur.

Bu dü­şün­ce­ler içe­ri­sin­de, söz­le­ri­min so­nun­da yü­ce he­ye­ti­ni­zi se­lam­lı­yor, hür­met­le­ri­mi arz edi­yo­rum. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Kah­ya.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Gru­bu adı­na Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Meh­met Şan­dır.

Bu­yu­run Sa­yın Şan­dır. (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz yir­mi da­ki­ka Sa­yın Şan­dır.

MHP GRU­BU ADI­NA MEH­MET ŞAN­DIR (Mer­sin) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; 31 sı­ra sa­yı­lı Ka­nun Ta­sa­rı­sı üze­rin­de Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si­nin gö­rüş­le­ri­ni ifa­de et­mek üze­re söz al­mış bu­lun­mak­ta­yım. Ön­ce­lik­le, muh­te­rem he­ye­ti­ni­zi say­gı­la­rım­la se­lam­lı­yo­rum.

Gö­rüş­mek­te ol­du­ğu­muz ka­nun, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ile Su­ri­ye Arap Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Ara­sın­da Ya­pı­lan Lo­ko­mo­tif, Va­gon ve Di­ğer Ray Hiz­met­le­ri­ni de Kap­sa­yan De­mir­yo­lu Araç ve Ge­reç­le­ri­nin Ya­pı­mı, Ge­liş­ti­ril­me­si, Ye­ni­len­me­si, Ba­kı­mı ve Ona­rı­mı ile İlgi­li Kar­şı­lık­lı An­laş­ma Pro­to­ko­lü­nün Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir bir ka­nun ta­sa­rı­sı­dır.

Bu ka­nun ta­sa­rı­sı­nın ekin­de, Su­ri­ye Arap Cum­hu­ri­ye­ti ile Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hükûme­ti­nin il­gi­li ba­kan­la­rı­nın im­za­la­dık­la­rı Pro­to­kol de bu­lun­mak­ta­dır. Bu Pro­to­ko­l’­e gö­re, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti adı­na TÜ­VA­SAŞ, Su­ri­ye Cum­hu­ri­ye­ti adı­na da kar­şı ku­ru­lu­şun bir ara­ya ge­le­rek, bir dev­let ku­ru­lu­şu olan bir ka­mu ku­ru­lu­şu­nun bir ara­ya ge­le­rek bir or­tak gi­ri­şim kur­ma­la­rı­nı ve bu or­tak gi­ri­şim ma­ri­fe­tiy­le, ön­ce­lik­le ta­bii Su­ri­ye­’­ye ait iki yüz otuz adet va­go­nun ye­ni­len­me­si ve ge­liş­ti­ril­me­sin­den, son­ra­sın­da ise ta­raf­la­rın ih­ti­yaç duy­du­ğu şekil­de di­ğer ray hiz­met­le­ri­nin ya­nı sı­ra, de­mir yo­lu araç ve ge­reç­le­ri­nin ya­pı­mı­nı, ye­ni­len­me­si­ni, ge­liş­ti­ril­me­si­ni kap­sa­yan de­mir yo­lu hiz­met­le­ri­nin ida­re­sin­den so­rum­lu ol­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­tir bu oluş­tu­ru­la­cak or­tak gi­ri­şim­le.

Bu Pro­to­kol, 13 Tem­muz 2004 ta­ri­hin­de im­za­lan­mış­tır. Bu­gün iti­ba­rıy­la, yak­la­şık üç yıl dört ay ön­ce. Bu Pro­to­kol, bu­gün gö­rüş­me­le­ri­ni ta­mam­la­dı­ğı­mız tak­dir­de ka­nun­laş­tı­ra­ca­ğı­mız bu ka­nun­la yü­rür­lü­ğe gi­re­cek­tir. Bu or­tak gi­ri­şim bun­dan son­ra ku­ru­la­cak­tır ve bu or­tak gi­ri­şi­min söz­leş­me Pro­to­ko­lü içe­ri­ğin­de­ki hu­sus­lar ha­ya­ta ge­çe­cek­tir. Bu Pro­to­ko­l’­le, ta­raf­lar, iş ta­nı­mı, ça­lış­ma pro­se­dür­le­ri­nin de­tay­la­rı, fi­nans­man mo­del­le­ri ve iş­le­tim prog­ra­mı hak­kın­da ka­rar ve­re­cek­tir. Do­la­yı­sıy­la, bu Pro­to­ko­l’­ün im­za­lan­ma­sın­dan bu ya­na ge­çen üç yıl dört ay gi­bi bir sü­re, bu ka­nun ta­sa­rı­sı ka­nun­laş­tı­rı­la­ma­dı­ğı için yü­rür­lü­ğe gir­me­miş ol­mak­ta­dır.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, ta­bi­i, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si ola­rak ifa­de edi­yo­rum: Tür­ki­ye­’y­le kom­şu­la­rı ara­sın­da, hükûmet­ler ara­sın­da ya­pı­la­cak her an­laş­ma, her gö­rüş­me dost­lu­ğu ge­liş­ti­re­ce­ği için, ti­ca­re­ti ar­tı­ra­ca­ğı için, kom­şu­luk iliş­ki­le­ri­ni ge­liş­ti­re­ce­ği için, bir or­tak coğ­raf­ya­nın or­tak ka­de­ri­ni pay­la­şan in­san­lar, top­lum­lar, ül­ke­ler ola­rak güç bir­li­ği­ni ge­liş­ti­re­ce­ği için çok de­ğer­li­dir ve önem­li­dir. Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si ola­rak biz bu de­ğe­rin ve öne­min far­kın­da­yız ve bu yön­de atı­lan her adı­mı des­tek­li­yo­ruz.

Özel­lik­le, 877 ki­lo­met­re sı­nı­rı­mız, hu­du­du­muz bu­lu­nan Su­ri­ye­’y­le, bir­ta­kım ta­lih­siz ge­liş­me­ler son­ra­sın­da kay­be­di­len za­ma­nı ka­zan­mak çok önem­li­dir, çok ge­rek­li­dir. Su­ri­ye­’y­le, kay­be­di­len za­ma­nın te­la­fi­si­ni ya­pa­bil­mek için ger­çek­ten çok hız­lı ha­re­ket et­mek ge­re­ki­yor. Şu ge­çi­ri­len üç yıl dört ay gi­bi sü­re­ye yan­ma­mak müm­kün de­ğil. Ama bi­zim ül­ke­miz­de -özel­lik­le bi­raz ön­ce de iz­le­dik- ma­a­le­sef, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­sin­de za­man mef­hu­mu, za­ma­nın de­ğe­ri ye­te­rin­ce an­la­şı­la­bil­miş de­ğil­dir.

Bu se­bep­le, Tür­ki­ye ile Su­ri­ye ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin, dost­luk iliş­ki­le­ri­nin ge­liş­me­si­ne kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğı­na yü­rek­ten inan­dı­ğım bu ka­nun ta­sa­rı­sı­na Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Gru­bu ola­rak des­tek ve­re­ce­ğiz, “evet” oyu ve­re­ce­ğiz. Ama mü­sa­a­de eder­se­niz, kı­sa­ca Su­ri­ye­’y­le Tür­ki­ye­’­nin or­tak ka­de­rin­den de bah­set­mek is­ti­yo­rum.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bu­gün, Su­ri­ye Arap Cum­hu­ri­ye­ti­’­nin Ha­lep şeh­ri­ne gi­der­se­niz ve Türk­çe ko­nu­şur­sa­nız hiç ya­dır­gan­maz­sı­nız, her­kes si­zi an­lar. Ay­nı şekil­de, Tür­ki­ye­’­nin gü­ney hu­du­dun­da­ki vi­la­yet­le­rin bir­ço­ğu­na gi­der­se­niz, Arap­ça ko­nu­şur­sa­nız hiç ya­dır­gan­maz­sı­nız, ih­ti­yaç­la­rı­nız an­la­şı­lır, dost­luk eli uza­tı­lır. Böy­le bir or­ga­nik bağ öte­si bir be­ra­ber­lik var. Dört yüz yıl Su­ri­ye­’­yi biz yö­net­mi­şiz, 1516-1919. Kal­dı ki, 1516’dan ön­ce de Ya­kın Do­ğu­’­ya ge­len Türk­le­rin ilk yer­leş­ti­ği coğ­raf­ya ola­rak Su­ri­ye, Irak çok ön­ce­lik alır.

Bu­gün Su­ri­ye­’­de 1,5 mil­yo­na ya­kın Türk soy­lu in­san ya­şa­mak­ta­dır. Bun­lar, Su­ri­ye Arap Cum­hu­ri­ye­ti­’­nin eşit ve onur­lu bi­rer va­tan­da­şı ola­rak, bir­ta­kım zor­luk­la­rı, prob­lem­le­ri ol­mak­la be­ra­ber ora­da ya­şa­mak­ta­dır. Ay­nı şey Tür­ki­ye­’­de, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­nin onur­lu ve eşit va­tan­da­şı ola­rak çok sa­yı­da da Arap soy­lu in­san ya­şa­mak­ta­dır. Bu iki ak­ra­ba top­lu­luk, yıl­la­rı bir­lik­te ya­şa­mış bu iki coğ­raf­ya­yı, iş­te, si­ya­se­tin ayır­dı­ğı o hu­dut­lar ayır­ma­ma­lı­dır, ay­rıl­mış­sa bi­le bu­nu bir­leş­ti­re­cek her tür­lü fır­sat de­ğer­len­di­ril­me­li­dir ve kul­la­nıl­ma­lı­dır. Bu ka­nun ta­sa­rı­sıy­la, Su­ri­ye ile Tür­ki­ye ara­sın­da ger­çek­ten var olan dost­luk da­ha çok ge­li­şe­cek­tir, var olan ti­ca­ret da­ha çok ar­ta­cak­tır.

Bu­gün Tür­ki­ye ile Su­ri­ye ara­sın­da Ser­best Ti­ca­ret An­laş­ma­sı im­za­lan­mış­tır. Bu nok­ta­da Hükûme­ti­mi­zin ve il­gi­li Ba­ka­nın gös­ter­di­ği gay­ret­le bu ti­ca­ret hac­mi, 2007 so­nu iti­ba­rıy­la, 2 mil­yar do­lar ola­rak ifa­de edil­mek­te­dir. Her ne ka­dar bu­gün 800 mil­yon do­lar­sa da, bu­nun böy­le yük­sek bir ra­ka­ma he­def­len­miş ol­ma­sı­nı çok olum­lu bul­mak­ta­yız. Su­ri­ye­’­nin 5,9 mil­yar do­lar­lık bir dış ti­ca­ret hac­mi var­dır. Bu­nun ya­rı­ya ya­kı­nı­nın Tür­ki­ye üze­rin­den ya­pıl­ma­sı­nı, Tür­ki­ye açı­sın­dan çok önem­si­yo­rum, önem­se­mek ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, dış ti­ca­ret­te ön­ce­lik, ül­ke­le­rin kom­şu­la­rıy­la yap­tı­ğı ti­ca­ret­tir. Al­man­ya­’­nın dış ti­ca­ret hac­mi­ne ba­kar­sa­nız, yüz­de 80’i kom­şu­la­rıy­la yap­tı­ğı dış ti­ca­ret­tir. Biz­se, şu bir­çok ba­ğı­mız bu­lu­nan kom­şu­la­rı­mız­la yap­tı­ğı­mız -gü­ney kom­şu­la­rı­mız­la; İran, Irak, Su­ri­ye, Ür­dün, Lüb­nan, bu ül­ke­ler­le yap­tı­ğı­mız- ti­ca­ret hac­mi­ne ba­ka­cak olur­sak, gö­rü­lür ki, bi­zim da­ha bu kom­şu­la­rı­mız­la, bu­na ben­zer çok sa­yı­da an­laş­ma ya­pa­rak, iliş­ki­le­ri­mi­zi ge­liş­ti­ri­ci, ti­ca­re­ti­mi­zi ar­tı­rı­cı adım­lar at­ma­mız ge­re­ke­cek­tir.

Tür­ki­ye­’y­le Su­ri­ye ara­sın­da so­run­lar yok mu­dur? Var­dır, ama esas olan, var ol­du­ğu­nu ifa­de et­me­miz ge­re­ken dost­luk ira­de­si­dir. Bu­gün Tür­ki­ye­’­yi ve Su­ri­ye­’­yi yö­ne­ten si­ya­si ida­re­ler, dev­let yö­ne­tim­le­ri dost ol­ma­ya ka­rar ver­miş­ler ve bu dost­lu­ğun ge­re­ği her fır­sa­tı kul­lan­mak­ta­lar. Bu­nu Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si ola­rak çok önem­si­yo­ruz ve ge­liş­ti­ril­me­si yö­nün­de Hükûme­ti­mi­ze, bi­ze ula­şan tek­lif­le­ri doğ­rul­tu­sun­da, des­tek ve­re­ce­ği­mi­zi ifa­de edi­yo­ruz.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bu An­laş­ma, ger­çek­ten, Su­ri­ye­’­nin kal­kın­ma­sı­na da çok cid­di kat­kı­da bu­lu­na­cak­tır. Su­ri­ye bu­gün da­ha çok, dev­let, ka­mu iş­let­me­le­ri va­sı­ta­sıy­la sa­na­yi­leş­me­ye ça­lı­şı­yor. Su­ri­ye­’­nin sa­na­yi­leş­me­sin­de kul­la­na­ca­ğı ma­ki­ne, ima­lat araç ve ge­reç­le­ri Tür­ki­ye­’­de üre­ti­le­bi­li­nir, Tür­ki­ye­’­nin ka­pa­si­te­si bu­na ye­te­bi­lir. Do­la­yı­sıy­la, yüz­yıl­lar­ca be­ra­ber ya­şa­dı­ğı­mız Su­ri­ye­’­yi ça­ğa ha­zır­la­mak, sa­na­yi­leş­tir­mek yö­nün­de Tür­ki­ye­’­nin ken­din­ce önem­li bir mis­yo­nu da ol­ma­sı ge­re­kir. İna­nı­yo­rum ki, ula­şım alt­ya­pı­sı­nın ku­rul­ma­sı­na kat­kı ve­re­cek bu tür­lü an­laş­ma­lar ve bu an­laş­ma­la­rı yü­rür­lü­ğe ge­çi­re­cek bu ka­nun ta­sa­rı­la­rıy­la Tür­ki­ye ile Su­ri­ye ara­sın­da bu iliş­ki­ler ge­li­şe­rek, böl­ge­mi­zin te­rö­rün kay­na­ğı ol­ma­sı­nın, sa­va­şın, hu­zur­suz­lu­ğun kay­na­ğı bir coğ­raf­ya ol­ma­sı­nın da önü­nü ke­se­ce­ğiz. Bu böl­ge kal­kın­dı­ğı tak­dir­de da­ha güç­lü ola­cak­tır, o gü­cüy­le de da­ha de­mok­ra­tik, öz­gür ve me­de­ni dün­yay­la en­teg­re ola­cak­tır.

Bu se­bep­le, biz Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si ola­rak, bu ka­nun ta­sa­rı­sı­nın bu ka­dar geç kal­ma­sı­nı dik­ka­ti­ni­ze sun­mak­la be­ra­be­r… Çün­kü, ger­çek­ten kay­be­di­len za­man önem­li­dir. Baş­ka se­bep­ler­den do­la­yı Su­ri­ye­’y­le ara­mız­da za­ten çok pa­ha­lı­ya mal olan bir kay­bı­mız var, kay­bet­ti­ği­miz yıl­lar var. Ama, şim­di baş­la­yan bu dost­lu­ğu hız­la ge­liş­ti­re­lim, za­ma­nı iyi kul­la­na­lım ve Su­ri­ye ile Tür­ki­ye ara­sın­da ön­ce­lik­le ti­ca­ret hac­mi­nin ge­liş­me­si, kül­tü­rel iliş­ki­le­rin art­ma­sı, tu­rizm ve di­ğer iki­li iliş­ki­le­rin art­ma­sıy­la, iki ül­ke ara­sın­da top­lum­lar­dan baş­la­yan, halk­la­rı­mız­dan baş­la­yan dost­lu­ğun dev­let­le­ri­miz­le de pe­kiş­me­si­ni sağ­la­ma­mız la­zım. Bu ka­nu­nun bu­na kat­kı ve­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum.

Tek­rar ifa­de ede­rek, bu ka­nu­nun Su­ri­ye ve Tür­ki­ye top­lum­la­rı­na, dev­let­le­ri­ne ha­yır­lı so­nuç­lar ge­tir­me­si­ni di­le­ye­rek, muh­te­rem he­ye­ti­ni­zi say­gı­la­rım­la se­lam­lı­yo­rum. (Al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Şan­dır.

Şah­sı adı­na İzmir Mil­let­ve­ki­li Re­cai Bir­gün.

Sa­yın Bir­gün, bu­yu­run.

Sü­re­niz on da­ki­ka Sa­yın Bir­gün.

RE­CA­İ BİR­GÜN (İzmir) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ile Su­ri­ye Arap Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Ara­sın­da Ya­pı­lan Lo­ko­mo­tif, Va­gon ve Di­ğer Ray Hiz­met­le­ri­ni de Kap­sa­yan De­mir­yo­lu Araç ve Ge­reç­le­ri­nin Ya­pı­mı, Ge­liş­ti­ril­me­si, Ye­ni­len­me­si, Ba­kı­mı ve Ona­rı­mı ile İlgi­li Kar­şı­lık­lı An­laş­ma Pro­to­ko­lü­nün Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı hak­kın­da şah­sım adı­na söz al­mış bu­lun­mak­ta­yım.

Ka­nun ta­sa­rı­sı­na geç­me­den ön­ce, dün, 5 Ka­sım 2006 ta­ri­hin­de fi­zi­ki ola­rak ara­mız­dan ay­rı­lan, an­cak fi­kir­le­riy­le biz­le­re her za­man ışık tu­ta­cak ve özel­lik­le son yıl­lar­da ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler­de aç­maz­la­ra düş­tü­ğü­müz bir dö­nem­de, ka­rar­lı­lı­ğıy­la her za­man­kin­den da­ha çok var­lı­ğı­na ve yol gös­te­ri­ci­li­ği­ne ih­ti­yaç duy­du­ğu­muz De­mok­ra­tik Sol Par­ti­nin ku­ru­cu­su ve ku­ram­cı­sı Sa­yın Bü­lent Ece­vi­t’­i me­za­rı ba­şın­da an­dık. Bu an­ma me­ra­si­mi­ne ka­tı­lan tüm yurt­taş­la­rı­mı­za bu­ra­dan te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum.

Ben­den ön­ce­ki ko­nuş­ma­cı ar­ka­daş­lar, he­men he­men be­nim söy­le­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım her şeyi te­ker te­ker söy­le­miş ol­du­lar. Biz­ler, De­mok­ra­tik Sol Par­ti ola­rak ve şah­sım ola­rak da de­mir yol­la­rı­nın çok önem­li ol­du­ğu­nu ve bu An­laş­ma­’­nın, in­şal­lah Su­ri­ye ile bu­gü­ne ka­dar sü­re­ge­len PKK te­rö­rün­den kay­nak­la­nan has­ma­ne dav­ra­nış­la­rı­mı­za bir de­ği­şik yön aça­ca­ğı­nı umut edi­yo­rum.

Yi­ne, Bu An­laş­ma­’­ya gö­re Ha­le­p’­te bir fab­ri­ka ku­ru­la­cak ve üre­ti­me baş­la­na­cak. Bu­ra­da üre­ti­me ge­çi­le­ne ka­dar da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­let De­mir­yol­la­rı Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Su­ri­ye içe­ri­sin­de bu­lu­nan de­mir yol­la­rıy­la il­gi­li ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­ya­cak. Yi­ne bu fab­ri­ka, ay­nı za­man­da, bi­zim de­mir yo­lu tec­rü­be­mi­zi de Su­ri­ye­’­ye ak­tar­mak­ta kul­la­nı­la­cak.

Tür­ki­ye-Su­ri­ye tren yo­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğı, şim­di­ye ka­dar, İstan­bul-Ga­zi­an­tep-İstan­bul ara­sın­da ça­lı­şan To­ros Eks­pre­siy­le haf­ta­da bir gün ila­ve edi­len ya­tak­lı va­gon­la ya­pıl­mak­ta­dır. Yi­ne, Tür­ki­ye-Su­ri­ye ve Irak de­mir yo­lu ta­şı­ma­cı­lı­ğı, Ira­k’­ın Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri ta­ra­fın­dan iş­ga­li sü­re­sin­ce bir sü­re hiz­met ve­re­me­miş ve yi­ne bu­ra­da da Türk eko­no­mi­si, ti­ca­ri an­lam­da bir za­ra­ra uğ­ra­tıl­mış­tır. Yi­ne, sa­nı­yo­rum ba­ba-oğul Bus­h’­tan çek­ti­ği ka­dar Tür­ki­ye hiç kim­se­den çek­me­di, çün­kü Irak iş­ga­li hem Ira­k’­ta­ki hal­ka hem Tür­ki­ye­’­ye za­rar ver­miş ve ver­me­ye de de­vam et­mek­te­dir.

Yi­ne, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li ar­ka­da­şım, Dev­let De­mir Yol­la­rı­nın ne­den çok önem­li ol­du­ğu­nu çok gü­zel izah et­ti. Ben not­la­rı­ma bun­la­rı al­mış­tım, an­cak tek­rar et­me­mek adı­na bun­la­rı söy­le­mi­yo­rum. Ama bi­zim Onun­cu Yıl Mar­şı­mız­da da “De­mir ağ­lar­la ör­dük tüm yur­du” de­yi­mi­ni Sa­yın Baş­ba­kan da bir ara alay­sı ola­rak da ol­sa di­le ge­tir­miş­ti.

Ta­bi­i, Su­ri­ye ile ya­pı­lan bu An­laş­ma mu­hak­kak ki çok önem­li, ama Tür­ki­ye­’­nin de de­mir yol­la­rı an­la­mın­da çok ek­si­ği ve ya­pıl­ma­sı ge­re­ken şey­le­ri ol­du­ğu bir ger­çek. Uma­rız ki, İstan­bul hız­lan­dı­rıl­mış tren se­fe­ri tec­rü­be­sin­den son­ra hız­lı tre­ne ge­çe­cek ve yi­ne Hükûme­tin prog­ra­mın­da ol­du­ğu söy­le­nen İzmir hız­lı tre­ni dev­re­ye gi­re­cek. An­cak, hep ba­tı­da bu iş­ler ya­pı­lı­yor, ama bi­zim do­ğu­muz­da da ula­şım ger­çek­ten çok zor ve çok da pa­ha­lı.

Ay­rı­ca, yi­ne bu te­rör ör­gü­tü­nün yap­tı­ğı sal­dı­rı­lar­dan do­la­yı da gü­ven­lik­siz bir hâle gel­miş du­rum­da. Eğer, Gü­ney­do­ğu ve Do­ğu Ana­do­lu­’­ya da bu tren se­fer­le­ri­ni da­ha hız­lı, da­ha sü­rat­li, da­ha gü­ven­li ya­pa­bi­le­cek bir sis­tem ku­ra­bi­lir­se Hükûme­ti­miz, min­net du­ya­ca­ğız.

Ta­bi­i, bu­ra­ya ge­len ko­nuş­ma­cı ar­ka­daş­la­rın, as­lın­da, çok gün­dem­de olan bir ko­nu­ya de­ğin­me­le­ri­ni bek­le­dim, ama hiç kim­se de­ğin­me­di. Ta­bi­i, biz­ler bu Mec­li­sin ger­çek­ten çok ye­ni bi­rer üye­le­ri­yiz. Özel­lik­le, mu­ha­le­fet par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri bu­ra­ya çık­tık­la­rı za­man, be­nim de bu­ra­ya gel­di­ğim gün­den be­ri an­la­ya­ma­dı­ğım, 2002, 2003, 2004 yıl­la­rın­da çı­kan, da­ha doğ­ru­su ka­nun ta­sa­rı­sı hâli­ne ge­len şey­le­ri, bu­ra­da, ni­ye biz bu ka­dar yıl son­ra tek­rar gö­rüş­mek zo­run­da ka­lı­yo­ruz. Bu­nu ben an­la­ya­bil­miş de­ği­lim ve işin il­gin­ci­…

YAH­YA AK­MAN (Şan­lı­ur­fa) – Usul­den­dir, Ana­ya­sa ge­re­ği, ön­ce­den ge­li­yor.

RE­CA­İ BİR­GÜN (De­vam­la) – Evet, da­ha ön­ce­le­ri de var.

Be­nim an­la­ya­ma­dı­ğım şey, Sa­yın Bü­lent Arınç bu­ra­da bir şey söy­le­miş­ti, hiç unut­mu­yo­rum onu, “Bu Mec­lis sa­de­ce er­ke­ği ka­dın, ka­dı­nı da er­kek ya­pa­maz.” de­miş­ti. O za­man bu Mec­lis­te, her ney­se, hu­kuk­çu­la­rı­mız bir ka­rar ver­sin­ler de, bun­la­rı top­tan mı ge­çi­ri­yo­ruz, me­sa­i mi ya­pı­yo­ruz, ar­tık Tür­ki­ye­’­nin ger­çek gün­de­miy­le il­gi­li şey­ler ya­pa­lım. 2002 yı­lın­da, 2003 yı­lın­da, 2004 yı­lın­da ka­nun ta­sa­rı­sı hâli­ne gel­miş şey­le­ri, bu­ra­da kap­lum­ba­ğa hı­zıy­la ça­lı­şır gi­bi ol­ma­ya­lım. Biz bu ko­nu­da ik­ti­dar par­ti­si mil­let­ve­kil­le­rin­den de des­tek bek­li­yo­ruz, böy­le bir dü­zen­le­me yap­sın Mec­li­si­miz ve bun­lar müm­kün­se top­tan hal­le­dil­sin de ger­çek­ten Tür­ki­ye­’­nin gün­de­mi­ne dö­ne­bi­le­lim.

Ben, Mec­li­se ge­lir­ken ger­çek­ten çok fark­lı ha­yal­le­ri ve ide­al­le­ri olan bi­ri­siy­dim, ama bu­ra­ya ge­lip ar­ka sı­ra­da 2002 yı­lı­nın ka­nun­la­rı­nı, ta­sa­rı­la­rı­nı el kal­dı­ra­rak ve­ya el kal­dır­ma­ya­rak onay­la­mak­tan da işin doğ­ru­su ar du­yu­yo­rum. Çün­kü, halk so­kak­ta fark­lı şey­ler bek­li­yor biz­den ve bu­ra­da ça­lış­tı­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yor. Sa­nı­yo­rum, TRT-3’ü iz­le­miş ol­sa va­tan­daş­la­rı­mız, yan­la­rı­na gi­de­me­yiz, on­la­rın eli­ni sı­ka­ma­yız. Çün­kü, 2002, 2003 yıl­la­rı­nı biz hâlen ko­nu­şu­yo­ruz bu­ra­da.

Ta­bii ki, gün­dem te­rör. Ma­a­le­sef, Tür­ki­ye­’­de 1984 yı­lın­dan be­ri te­rör gün­dem­den hiç düş­me­di. Ben is­ti­yo­rum ki bu ka­lan son üç da­ki­kam­da bir iki de te­rör ko­nu­su­na de­ği­ne­bi­le­yim: Ar­tık, bu ik­ti­dar za­ma­nın­da alış­tı­ğı­mız hep bir şey var: “Dağ fa­re do­ğur­du” ta­bi­ri, yi­ne ay­nı­sı ol­du. Ben­den ön­ce­ki ko­nuş­ma­cı ar­ka­da­şı­mız, AK­P’­nin bü­tün yap­tık­la­rıy­la bir böl­ge­sel güç hâli­ne gel­di­ği­ni söy­le­miş­ti, an­cak, bu böl­ge­sel güç ne ya­pı­yor, onu çok me­rak edi­yo­rum şu an­da. As­lın­da, Ira­k’­ın ABD ta­ra­fın­dan iş­ga­liy­le bir­lik­te, ar­tık böl­ge­sel güç ola­rak sa­de­ce bu böl­ge­de ma­a­le­sef Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri var­dır ve bu ül­ke­nin Baş­ba­ka­nı, bu Mec­li­sin ver­di­ği tez­ke­re­yi na­sıl, ne za­man kul­la­nıp kul­lan­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da­ki fi­kir­le­ri­ni ve ona­yı­nı al­mak üze­re Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­’­ne git­ti ve yi­ne dağ fa­re do­ğur­du. Biz, ta­bi­i, ma­a­le­sef Mec­lis ola­rak bil­gi­len­di­ril­me­di­ği­miz için ga­ze­te ha­ber­le­rin­den ta­kip et­mek zo­run­da ka­lı­yo­ruz. Bu ga­ze­te ha­ber­le­ri bi­ze di­yor ki: “Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri bi­zim ka­ra ha­rekâtı yap­ma­mı­za kar­şı. Sa­de­ce bi­ze is­tih­ba­rat bil­gi­le­ri ve­re­cek, biz nok­ta ope­ras­yon­la­rı ya­pa­ca­ğız.” Nok­ta ope­ras­yon­la­rın­dan ka­sıt da sa­de­ce uçak­la bom­ba­la­ma usu­lü. O böl­ge­de sa­de­ce iki gün ve­ya bir gün as­ker­lik ya­pan in­san, ga­yet iyi bi­lir ki­…

BAŞ­KAN – Sa­yın Bir­gün, gün­de­me ge­lir mi­si­niz lüt­fen.

RE­CA­İ BİR­GÜN (De­vam­la) – Efen­dim, gün­dem bit­ti, son bir la­fı­mı bi­ti­rip otu­ra­ca­ğım.

BAŞ­KAN – Bu ko­nu­lar ko­nu­şul­du, çok ko­nu­şul­du. Lüt­fe­n…

RE­CA­İ BİR­GÜN (De­vam­la) – Her­kes bi­lir ki, uçak­la ha­va­dan ya­pı­lan ha­rekâtla o böl­ge­de so­nuç al­mak müm­kün de­ğil­dir. Dev­le­tin pa­ra­sı­nı, ye­ti­min pa­ra­sı­nı ora­lar­da boş dağ­la­ra bom­ba ata­rak har­ca­ma­yın. Tek çö­züm ka­ra ha­rekâtı­dır eğer te­rö­rü bi­tir­mek is­ti­yor­sa­nız, te­rö­riz­mi bi­tir­mek is­ti­yor­sa­nız. Yok­sa, Ame­ri­ka­’­nın ve­re­ce­ği bil­gi­ler­le ora­da boş dağ­la­rı bom­ba­la­ma­nın bir an­la­mı yok­tur.

Say­gı­lar su­nu­yo­rum.

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Bir­gün.

Ta­sa­rı­nın tü­mü üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler ta­mam­lan­mış­tır.

Mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­si­ni oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

1’in­ci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

**TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ ULAŞ­TIR­MA BA­KAN­LI­ĞI İLE SU­Rİ­YE ARAP CUM­HU­Ri­YE­Tİ ULAŞ­TIR­MA BA­KAN­LI­ĞI ARA­SIN­DA YA­PI­LAN LO­KO­MO­TİF, VA­GON VE Dİ­ĞER RAY HİZ­MET­LE­Rİ­Nİ DE KAP­SA­YAN DE­MİR­YO­LU ARAÇ VE GE­REÇ­LE­Rİ­NİN YA­PI­MI, GE­LİŞ­Tİ­RİL­ME­Sİ, YE­Nİ­LEN­ME­Sİ, BA­KI­MI VE ONA­RI­MI İLE İLGİ­Lİ KAR­ŞI­LIK­LI AN­LAŞ­MA PRO­TO­KO­LÜ­NÜN ONAY­LAN­MA­SI­NIN UY­GUN BU­LUN­DU­ĞU­NA DA­İR KA­NUN TA­SA­RI­SI**

MAD­DE 1 - 13 Tem­muz 2004 ta­ri­hin­de An­ka­ra­’­da im­za­la­nan “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ile Su­ri­ye Arap Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Ara­sın­da Ya­pı­lan Lo­ko­mo­tif, Va­gon ve Di­ğer Ray Hiz­met­le­ri­ni de Kap­sa­yan De­mir­yo­lu Araç ve Ge­reç­le­ri­nin Ya­pı­mı, Ge­liş­ti­ril­me­si, Ye­ni­len­me­si, Ba­kı­mı ve Ona­rı­mı ile İlgi­li Kar­şı­lık­lı An­laş­ma Pro­to­ko­lü”­nün onay­lan­ma­sı uy­gun bu­lun­muş­tur.

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de söz is­te­yen yok.

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

2’nci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MAD­DE 2 - Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de söz is­te­yen yok.

Mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… 2’nci mad­de ka­bul edil­miş­tir.

3’ün­cü mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MAD­DE 3 - Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de söz is­te­yen yok.

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

Ta­sa­rı­nın tü­mü açık oy­la­ma­ya ta­bi­dir.

Açık oy­la­ma­nın elek­tro­nik oy­la­ma ci­ha­zıy­la ya­pıl­ma­sı­nı oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

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

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

Oy­la­ma iş­le­mi­ni baş­la­tı­yo­rum.

(Elek­tro­nik ci­haz­la oy­la­ma ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ile Su­ri­ye Arap Cum­hu­ri­ye­ti Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı Ara­sın­da Ya­pı­lan Lo­ko­mo­tif, Va­gon ve Di­ğer Ray Hiz­met­le­ri­ni de Kap­sa­yan De­mir­yo­lu Araç ve Ge­reç­le­ri­nin Ya­pı­mı, Ge­liş­ti­ril­me­si, Ye­ni­len­me­si, Ba­kı­mı ve Ona­rı­mı ile İlgi­li Kar­şı­lık­lı An­laş­ma Pro­to­ko­lü­nün Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı­’­nın açık oy­la­ma­sı­nın so­nu­cu­nu bil­di­ri­yo­rum:

Oy sa­yı­sı : 273

Ka­bul : 273 (x)

Böy­le­ce, ta­sa­rı ka­bul edil­miş ve ka­nun­laş­mış­tır.

Ha­yır­lı, uğur­lu ol­sun.

*(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.*

İkin­ci sı­ra­ya alı­nan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu Hü­kü­me­ti Ara­sın­da De­niz­ler­de Ka­ra­su­la­rın Öte­sin­de­ki Olay­la­rın Ön­len­me­si­ne İliş­kin An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru­’­nun gö­rüş­me­le­ri­ne baş­la­ya­ca­ğız.

*2.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu Hü­kü­me­ti Ara­sın­da De­niz­ler­de Ka­ra­su­la­rın Öte­sin­de­ki Olay­la­rın Ön­len­me­si­ne İliş­kin An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yonu Ra­po­ru (1/279) (S. Sa­yı­sı: 37) (x)*

BAŞ­KAN - Ko­mis­yon? Ye­rin­de.

Hükûmet? Ye­rin­de.

Ko­mis­yon ra­po­ru, 37 sı­ra sa­yı­sıy­la bas­tı­rı­lıp da­ğı­tıl­mış­tır.

Ta­sa­rı­nın tü­mü üze­rin­de söz is­te­yen, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adı­na An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Hüs­nü Çöl­lü, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Gru­bu adı­na İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Gün­düz Ak­tan, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Gru­bu adı­na Si­irt Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Yıl­maz Hel­va­cı­oğ­lu.

Şahıs­la­rı adı­na, Re­cai Bir­gün, İzmir Mil­let­ve­ki­li.

Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adı­na Sa­yın Hüs­nü Çöl­lü.

Bu­yu­run. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz yir­mi da­ki­ka­dır Sa­yın Çöl­lü.

CHP GRU­BU ADI­NA HÜS­NÜ ÇÖL­LÜ (An­tal­ya) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu Hü­kü­me­ti Ara­sın­da De­niz­ler­de Ka­ra­su­la­rın Öte­sin­de­ki Olay­la­rın Ön­len­me­si­ne İliş­kin An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı üze­rin­de, CHP Gru­bu­nun gö­rüş­le­ri­ni açık­la­mak üze­re söz al­dım. He­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Ko­nuş­ma­ma baş­la­ma­dan ön­ce, geç­ti­ği­miz gün­ler­de ara­mız­dan ay­rı­lan, il­ke­li, onur­lu ve çok de­ğer­li dev­let ada­mı, bi­lim ada­mı Sa­yın Er­dal İnö­nü ve bir yıl ön­ce ara­mız­dan ay­rı­lan, es­ki Baş­ba­ka­nı­mız Sa­yın Bü­lent Ece­vi­t’­i bir kez da­ha say­gıy­la anı­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, bu ka­nun ta­sa­rı­sıy­la, Tür­ki­ye ve Rus­ya si­lah­lı kuv­vet­le­ri­ne ait ge­mi­le­rin ve ha­va araç­la­rı­nın ka­ra su­la­rın öte­sin­de­ki se­yir gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la iş bir­li­ği ya­pıl­ma­sı ön­gö­rü­lü­yor. Bu ta­sa­rı­ya kar­şı ol­mak müm­kün de­ğil. An­cak, be­nim an­la­ya­ma­dı­ğım, az ön­ce, Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ke­mal De­mi­re­l’­in de ifa­de et­ti­ği gi­bi, iki ül­ke, önem­li bir ko­nu­da an­laş­ma­ya gi­ri­yor, 6 Ara­lık 2004 ta­ri­hin­de bu An­laş­ma im­za­la­nı­yor, ara­dan üç yıl gi­bi bir sü­re geç­tik­ten son­ra bu An­laş­ma önü­mü­ze ge­li­yor. Böy­le­si­ne önem­li bir ko­nu­yu dü­zen­le­yen bir an­laş­ma­nın, üç yıl gi­bi bir sü­re bek­le­ti­le­bi­li­yor ol­ma­sı an­la­şı­la­bi­lir gi­bi de­ğil. Ta­bi­i, bu, sa­de­ce bu ta­sa­rı­ya öz­gü bir du­rum de­ğil, her ne­den­se bu tür an­laş­ma­lar, Mec­li­sin gün­de­mi boş olur­sa an­cak önü­mü­ze ge­li­yor ve bu­ra­da onay­la­ma­mız is­te­ni­yor. Bu du­ru­mun, işin cid­di­ye­tiy­le ör­tüş­me­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bu dü­şün­ce­ler­le, An­laş­ma­’­nın her iki ül­ke­ye ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, de­niz­ci­li­ğin ulus­la­ra­ra­sı gü­ven­lik bo­yu­tu­nun ya­nı sı­ra, özel­lik­le ül­ke­mi­zi çok ya­kın­dan il­gi­len­di­ren, bu ve­si­ley­le, eko­no­mik bo­yu­tu­na da iz­ni­niz­le kı­sa­ca de­ğin­mek is­ti­yo­rum. Üç ta­ra­fı de­niz­ler­le çev­ri­li olan ül­ke­mi­zin kı­yı sı­nı­rı­nın uzun­lu­ğu 8.333 ki­lo­met­re­dir. Böy­le­si­ne uzun bir kı­yı sı­nı­rı­na sa­hip bir ül­ke ola­rak de­niz­ci­li­ği­mi­zi, de­niz ti­ca­re­ti­mi­zi, de­niz tu­riz­mi­ni ve ba­lık­çı­lı­ğı ye­te­rin­ce ge­liş­ti­re­bil­di­ği­mi­zi söy­le­mek müm­kün de­ğil. Ben, on üç yı­lı yö­ne­tim ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı ol­mak üze­re, on ye­di yıl bo­yun­ca İME­AK De­niz Ti­ca­ret Oda­sı An­tal­ya Şube­sin­de yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği gö­re­vin­de bu­lun­dum. İME­AK De­niz Ti­ca­ret Oda­sın­da ve Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­-

*(x) 37 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.*

ğin­de de­niz­ci­lik ve de­niz tu­riz­mi ko­nu­sun­da cid­di ça­lış­ma­lar yap­tım. Bu sü­reç­te bir di­zi top­lan­tı­lar dü­zen­le­ne­rek bu top­lan­tı­lar­da de­niz­ci­lik ko­nu­sun­da kar­şı­la­şı­lan so­run­lar ve çö­züm öne­ri­le­ri be­lir­len­di, il­gi­li müs­te­şar­lı­ğa ve ba­kan­lık­la­ra ak­ta­rıl­dı. Ba­zı ko­nu­lar­da önem­li me­sa­fe­ler alın­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­rim, an­cak, sü­rat­le ge­li­şen dün­ya de­niz­ci­li­ği ve acı­ma­sız re­ka­bet or­ta­mı dik­ka­te alın­dı­ğın­da, da­ha çok yol al­ma­mız ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­mek is­ti­yo­rum.

De­niz­ci­lik sek­tö­rü­nün, tüm di­na­mik­le­riy­le, yük ve yol­cu ta­şı­ma­cı­lı­ğı, li­man­cı­lık fa­a­li­yet­le­ri, ge­mi in­şa­sı ve ter­sa­ne­ci­lik hiz­met­le­ri ve de­niz tu­riz­mi­ni oluş­tu­ran kru­va­zi­yer tu­rizm, ma­ri­na iş­let­me­ci­li­ği, yat iş­let­me­ci­li­ği, yat ya­pım ve ima­lat sek­tör­le­ri, da­lış tu­riz­mi, su spo­ru fa­a­li­yet­le­ri ve ya­nı sı­ra ba­lık­çı­lı­ğıy­la ül­ke­mi­zin lo­ko­mo­tif sek­tör­le­rin­den bi­ri ol­ma­sı ge­re­ği tar­tı­şıl­maz bir ger­çek­tir, he­le ül­ke­mi­zin eko­no­mik açı­dan cid­di kay­na­ğa ih­ti­ya­cı ol­du­ğu bir du­rum­da.

Tür­ki­ye eko­no­mik so­run­la­rı­nı aşa­bil­mek için bü­yük dü­şün­mek zo­run­da­dır ar­ka­daş­lar. Ger­çek­ten bü­yük dü­şü­ne­bil­mek için de ko­nu­ya te­pe­den bak­mak ge­rek­mek­te­dir. Üze­rin­de ya­şa­dı­ğı­mız dün­ya­nın dört­te 3’ü de­niz­ler­le kap­lı­dır. Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki, yak­la­şık 780 bin ki­lo­met­re­ka­re olan va­ta­nı­mı­zın ya­nı sı­ra -bu­ra­ya dik­ka­ti­ni­zi çek­mek is­ti­yo­rum- 300 bin ki­lo­met­re­ka­re ci­va­rın­da ül­ke ka­ra su­la­rı­mız, da­ha doğ­ru bir ta­nım­la bir “ma­vi va­tan­”ı­mız var­dır. Evet, “ma­vi bir va­ta­nı­mız” da­ha var.

Bu­gün 800 mil­yon de­ad we­ight ton hac­mi­nin üze­rin­de­ki dün­ya de­niz ti­ca­ret fi­lo­su, 5,5 mil­yar to­nu ulus­la­ra­ra­sı ol­mak üze­re, yıl­da 10 mil­yar ton­dan faz­la yük ta­şı­mak­ta­dır. Sa­de­ce ta­şı­ma­cı­lı­ğın dün­ya­da­ki ci­ro­su 350 mil­yar do­la­rı aş­mak­ta­dır. An­cak, de­niz ti­ca­ret sek­tö­rü öy­le­si­ne de­va­sa bir sek­tör­dür ki, sek­tö­rün dün­ya hac­min­de­ki pa­yı, di­ğer un­sur­la­rı ve di­na­mik­le­ri dik­ka­te alın­dı­ğın­da, 1 tril­yon do­la­rın çok üze­rin­de ol­mak­ta­dır.

Ko­nu­ya bi­raz da­ha yak­la­şa­lım. Lüt­fen bir dü­şü­nün: Dün­ya­da üre­ti­min yüz­de 62’si ba­tı­mız­da ger­çek­le­şi­yor ve dün­ya nü­fu­su­nun yüz­de 60’ı do­ğu­muz­da ya­şı­yor. Kı­sa­ca­sı, Tür­ki­ye, stra­te­jik açı­dan arz ve ta­le­bin tam or­ta­sın­da yer alı­yor. Tür­ki­ye, ko­nu­ya, ger­çek­ten, te­pe­den bak­ma­yı ba­şar­dı­ğın­da çö­züm tam önü­müz­de du­ru­yor. De­niz­le­ri­miz, Tür­ki­ye için pet­rol­den da­ha de­ğer­li stra­te­jik bir kay­nak­tır di­ye­bi­li­riz.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, böy­le­si­ne uzun bir sa­hil şeri­di­ne sa­hip ül­ke­miz­de hâlâ bir kı­yı mas­ter pla­nı­nın ol­ma­ma­sı­nı bü­yük bir ek­sik­lik ola­rak gö­rü­yo­rum. Ba­zı alan­lar­da kıs­mi ya­pı­lan­ma ya­pıl­sa bi­le, oto­ri­te ve kul­la­nı­lan sek­tör­le­rin çok­lu­ğu ne­de­niy­le cid­di so­run­lar ya­şan­mak­ta­dır. Kı­yı­la­rı­mı­zın yan­lış ve ge­li­şi­gü­zel kul­la­nıl­ma­sı­nın ön­len­me­si, eko­no­mik po­tan­si­ye­li­nin plan­lı ve sağ­lık­lı bir şekil­de de­ğer­len­di­ri­le­bil­me­si için, il­gi­li tüm bi­rim­le­rin ka­tı­lı­mıy­la, kı­yı mas­ter pla­nı­nın ha­zır­lan­ma­sı­na dö­nük bir ça­lış­ma­nın hız­la baş­la­tıl­ma­sı­nın ya­rar­lı ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Böy­le bir plan­la­ma için­de, ta­rihî ve kül­tü­rel de­ğer­ler, ye­ni li­man­lar, ter­sa­ne böl­ge­le­ri, tu­rizm böl­ge­le­ri, ba­lık çift­lik­le­ri, ma­ri­na­lar, kru­va­zi­yer li­man­lar ve sa­na­yi te­sis­le­ri­nin de plan­lan­ma­sı bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, her ta­ra­fı­mız de­niz, ama, de­niz ta­şı­ma­cı­lı­ğı­mı­zın pa­yı, ka­bo­taj dâhi­lin­de, ya­ni, ül­ke ka­ra su­la­rı­mız­da yüz­de 3’e bi­le ulaş­mı­yor. Da­ha gü­ven­li, da­ha ucuz ol­ma­sı­na kar­şın, de­niz ula­şı­mı­nı bir tür­lü, ma­a­le­sef, ge­liş­ti­re­mi­yo­ruz. Bu­ra­da kuş­ku­suz ge­mi­le­rin ya­na­şa­bi­le­ce­ği uy­gun ya­naş­ma li­man­la­rı­nın ye­ter­siz­li­ği bü­yük et­ken­dir, ama, bü­tün güm­rük­lü li­man­la­rın ka­bo­taj yük­le­ri­nin de el­leç­li­ye­bi­le­cek imkâna ka­vuş­tu­rul­ma­sı bu alan­da ya­pı­la­cak önem­li bir ge­liş­me sağ­la­ya­cak­tır ve ça­lış­ma ola­cak­tır.

Ula­şım­da de­niz yo­lu­nu ter­cih et­mek, eko­no­mi­ye ha­yat öpü­cü­ğü ver­mek de­mek­tir. Dış ti­ca­re­ti­mi­zin yüz­de 87’si de­niz yo­luy­la ya­pı­lı­yor iken, yurt içi ta­şı­ma­cı­lı­ğı­mı­zın sa­de­ce yüz­de 3’ü de­niz yo­luy­la ya­pıl­mak­ta­dır. Üs­te­lik de­niz ulaş­tır­ma­sı -bir kez da­ha al­tı­nı çi­zi­yo­rum- ha­va yo­lu­na gö­re 22, ka­ra yo­lu­na gö­re 7, de­mir yo­lu­na gö­re ise 3,5 kat da­ha ucuz­dur. De­niz ulaş­tır­ma­sın­da ka­ra yo­lu­na gö­re en az 10 kat da­ha az akar­ya­kıt sarf edil­mek­te­dir.

Dün­ya­nın kü­re­sel ısın­ma­sı­nın ve kir­li­li­ği­nin gün­de­me gel­di­ği bu or­tam­da, de­niz ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nın ne ka­dar önem­li ol­du­ğu bir kez da­ha göz­ler önü­ne se­ril­mek­te­dir. Üs­te­lik da­ha çok yük, da­ha çok yol­cu ta­şı­na­bil­mek­te­dir.

Bu­gün Tür­ki­ye­’­nin de­niz yo­luy­la ya­pı­lan 113,4 mil­yon ton­luk it­ha­lat ve ih­ra­cat ta­şı­ma­la­rın­da Türk bay­rak­lı ge­mi­le­rin pa­yı ise sa­de­ce yüz­de 25’tir. Ya­ban­cı bay­rak­lı ge­mi­le­re ta­şı­dık­la­rı yük­le­ri­miz için her yıl pe­şin ola­rak 3 mil­yar do­la­rın çok üze­rin­de nav­lun üc­re­ti öden­mek­te­dir.

Bu­lun­du­ğu­muz coğ­ra­fi ko­num iti­ba­rıy­la dün­ya­nın en stra­te­jik nok­ta­la­rın­dan bi­rin­de ya­şı­yo­ruz. Her se­ne bo­yun­ca el­li bin­den faz­la ge­mi bo­ğaz­la­rı­mız­dan ge­çi­yor. Li­man­la­rı­mız­da bin­ler­ce ge­mi yük­le­me ve bo­şalt­ma ya­pı­yor. İş­te, bu­ra­da li­man­la­rı­mız­da­ki dev po­tan­si­yel or­ta­ya çı­kı­yor. Bir­çok açı­dan dün­yay­la re­ka­bet ede­bi­le­cek dü­zey­de olan li­man­la­rı­mı­zı bü­yük dü­şü­nüp, mo­der­ni­ze et­me­li; ve­rim­li, ça­lı­şır du­ru­ma ge­tir­me­li ve ta­ri­fe­le­ri­mi­zi böl­ge­sel re­ka­be­ti ko­lay­laş­tı­ra­cak dü­ze­ye çek­me­li­yiz. İş­te, o za­man Ak­de­ni­z’­de­ki stra­te­jik ko­nu­mu­muz sa­ye­sin­de çok bü­yük ka­zanç­lar el­de ede­bi­li­riz.

Ay­rı­ca, Tür­ki­ye, bu­gün­kü gö­rün­tü­süy­le yük ta­şı­yan de­ğil, yük ta­şı­tan bir ül­ke ko­nu­mun­da­dır. Bu du­rum ül­ke­mi­ze ya­kış­ma­mak­ta­dır ar­ka­daş­lar. Hâlen yük­le­ri­nin yüz­de 25’ini ta­şı­ma ka­pa­si­te­si­ne sa­hip olan Türk de­niz ti­ca­ret fi­lo­su­nun ka­pa­si­te­si ar­tı­rıl­ma­lı ve ilk etap­ta yük­le­ri­mi­zin yüz­de 50’si­ni ken­di millî bay­rak­lı ge­mi­le­ri­miz­de ta­şı­nır hâle ge­tir­me­li­yiz.

Türk ar­ma­tö­rü­nün ya­ban­cı bay­rak­ta ça­lış­tır­mak­ta ol­du­ğu ge­mi­le­ri, ye­ni­den Türk Bay­ra­ğı­’­na ka­zan­dır­mak için ge­rek­li dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­lı ve ya­ban­cı bay­ra­ğa ka­çış ön­len­me­li­dir.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, ay­rı­ca ta­şı­ma­cı­lık açı­sın­dan Tür­ki­ye, bu­lun­du­ğu ko­num iti­ba­rıy­la önem­li bir mer­kez­dir. An­cak bü­rok­ra­tik bir­ta­kım zo­run­lu­luk­lar bu ala­nın ge­liş­me­si­ni de en­gel­le­mek­te­dir. Bü­yük fi­lo­lar, bu sı­kın­tı­lar ne­de­niy­le ma­a­le­sef baş­ka li­man­la­ra yö­nel­mek­te­dir. Tür­ki­ye ge­mi sek­tö­rü, ge­rek yük ta­şı­ma ge­rek tu­rizm amaç­lı yat­lar ol­mak üze­re önem­li ge­liş­me­ler gös­ter­mek­te­dir son dö­nem­de. Ül­ke­mi­zin, yük­se­len dün­ya ge­mi in­şa­a­tı trend­le­rin­den da­ha faz­la pay ala­bil­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la ter­sa­ne ya­tı­rım­la­rı des­tek­len­me­li­dir.

De­niz tu­riz­mi: Ye­ni imal edi­len ti­ca­ri yat­lar­dan ÖTV alın­ma­sı­na son ve­ri­le­rek mo­tor­lu ta­şıt ver­gi­le­ri ma­kul dü­zey­le­re in­di­ril­me­li­dir. Şöy­le bir dü­şü­ne­lim: De­niz ta­şıt­la­rın­dan, özel­lik­le kü­çük öl­çek­li ta­şıt­lar­dan hal­kı­mı­zın kul­lan­ma­ya ça­lış­tı­ğı tek­ne­le­rin mo­tor­la­rın­dan bey­gir gü­cü ba­şı­na ver­gi alın­mak­ta­dır. Ka­ra yo­lun­da­ki ya­pı­lan har­ca­ma­lar, ba­kım, tu­tum, yol, köp­rü ve ben­ze­ri gi­der­le­rin hiç­bi­ri de­niz ta­şı­ma­cı­lı­ğın­da ve de­niz­le il­gi­li bu tür araç­la­rın kul­la­nı­mın­da ol­ma­ma­sı­na rağ­men, hâlâ böy­le­si­ne fa­hiş ver­gi­le­rin alın­ma­sı an­la­şı­la­bi­lir gi­bi de­ğil­dir. Bu ko­nuy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­mı­zın il­gi­li ba­kan­lık­la­ra ak­ta­rı­la­rak, bu ver­gi­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı­nı kı­sa za­man­da ta­lep ede­ce­ğiz.

Hal­kı­mı­zın de­niz­ci­li­ğe il­gi­si­ni ar­tı­ra­cak ve ama­tör de­niz­ci­li­ğin ge­liş­me­si­ne bü­yük kat­kı sağ­la­ya­cak bu dü­zen­le­me, ül­ke­miz de­niz­ci­li­ği ve de­niz tu­riz­mi açı­sın­dan bü­yük önem arz et­mek­te­dir. De­niz tu­riz­mi sek­tö­rü­nün en önem­li yü­kü­nü ta­şı­yan ti­ca­ri yat­la­rın, ba­kım ve ona­rı­mı­nın ya­pı­lıp sek­tö­re da­ha do­na­nım­lı tek­ne­ler ka­zan­dı­rıl­ma­sı için, yat ya­pım ve ona­rım­la­rı­nın ya­pı­la­ca­ğı ye­ni çe­kek yer­le­ri ka­zan­dı­rıl­ma­lı­dır. De­niz tu­riz­mi sek­tö­rü­nün eği­tim­li ara ele­man ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sı ve hiz­met ka­li­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı için de­niz tu­riz­mi mes­lek li­se­le­ri­nin açıl­ma­sı ve yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Bi­lin­me­li­dir ki, de­niz tu­riz­mi, Türk eko­no­mi­sin­de­ki ye­riy­le eko­no­mi­mi­zin âde­ta can­kur­ta­ra­nı gi­bi­dir. Bü­tün kış ça­lış­tık­tan son­ra ta­til ge­çir­mek için de­ni­ze gi­de­riz he­pi­miz ve de­niz­le­ri­miz hem iç hem de dış tu­rizm için çok önem­li kay­nak­lar­dır. Ote­li­mi­zin pen­ce­re­sin­den bak­tı­ğı­mız­da gör­dü­ğü­müz man­za­ra, ço­ğu za­man ote­li­mi­zin kaç yıl­dız­lı ol­du­ğun­dan zi­ya­de de­ni­zi­nin ve­ya man­za­ra­sı­nın ne ka­dar gü­zel ol­du­ğu açı­sın­dan önem­li­dir. İş­te bu yüz­den tu­rizm içe­ri­sin­de de­niz, ko­nak­la­ma­dan çok da­ha önem­li­dir. Tür­ki­ye­’­ye ge­len tu­rist­le­rin yüz­de 80’i de­ni­ze ge­li­yor. De­niz tu­riz­mi, Tür­ki­ye­’­nin tu­rizm ge­lir­le­ri içe­ri­sin­de yan un­sur ola­rak gö­rül­me­si­ne rağ­men, ma­ri­na ya­tı­rım­la­rı, yat tu­riz­mi, da­lış tu­riz­mi, kru­va­zi­yer tu­rizm ve su spor­la­rı fa­a­li­yet­le­riy­le tu­rizm gir­di­le­ri­nin yak­la­şık yüz­de 25’lik bir pa­yı­nı iş­gal et­mek­te­dir. Ge­rek­li ya­tı­rım­lar ya­pıl­dı­ğın­da, çok kı­sa bir sü­re içe­ri­sin­de bu ora­nı çok da­ha yu­ka­rı­la­ra çı­kar­mak müm­kün­dür.

Dün­ya­nın en çok ter­cih edi­len tu­ris­ti, çok lüks kru­va­zi­yer­ler­le se­ya­hat eden, ge­lir se­vi­ye­si çok yük­sek olan tu­rist­ler­dir de­ğer­li ar­ka­daş­lar. Bu­gün, Tür­ki­ye, ge­rek­li ya­tı­rım­la­rı ya­pa­bi­lir­se, kru­va­zi­yer tu­riz­min­den yıl­da 1,5 mil­yon tu­ris­ti çe­ke­bi­le­cek po­tan­si­ye­le sa­hip­tir. Ay­rı­ca, de­niz tu­riz­mi on yıl için­de me­ga yat in­şa­sı­nı şu an dün­ya üçün­cü­sü ko­nu­mun­da olan Tür­ki­ye­’­nin, ikin­ci­si ola­bi­le­cek ka­pa­si­te­ye de sa­hip­tir.

Tür­ki­ye­’­nin de­niz tu­riz­min­den da­ha faz­la ya­rar­la­na­bil­me­si için, ma­ri­na ya­tı­rım­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sı, ye­ni ma­ri­na­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir ki, bir ma­ri­na ya­tı­rı­mı­nın önün­de bu­lu­nan özel­lik­le bü­rok­ra­tik en­gel­le­rin bir an ön­ce kal­dı­rıl­ma­sı şart­tır. Bir ma­ri­na ya­tı­rım­cı­sı, iki bu­çuk-üç yıl­dan ön­ce ya­tı­rım iz­ni­ni ala­ma­mak­ta­dır. Bu ko­nuy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­ma­sı, bu­nun Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de, özel­lik­le İtal­ya­’­da gö­rül­dü­ğü üze­re, yu­var­lak ma­sa sis­te­miy­le çö­zü­lüp, çok kı­sa sü­re­de ya­tı­rım aşa­ma­sı­na ge­ti­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir.

De­niz­ci­lik eği­ti­mi­ne ge­lin­ce, de­niz­ci­lik­te ile­ri ül­ke­ler­de ol­du­ğu gi­bi ül­ke­miz­de de de­niz­ci­lik eği­ti­mi ve­ren yük­sek öğ­re­tim ku­rum­la­rı­nı bu­gün­kü da­ğı­nık ve ye­ter­siz du­rum­dan kur­tar­mak için böl­ge­sel ola­rak çağ­daş de­niz­ci­lik üni­ver­si­te­le­ri şek­lin­de ya­pı­lan­dı­rıl­ma­lı, mev­cut üni­ver­si­te­le­ri­mi­zin de de­niz­ci­lik ve ge­mi in­şa­at fa­kül­te­le­ri kur­ma­la­rı­na imkân ta­nın­ma­lı­dır. De­niz­ci­lik eği­ti­mi ve­ren yük­sek öğ­re­tim ku­rum­la­rı öğ­re­tim kad­ro­la­rı­nın ge­mi adam­la­rı, di­sip­lin­li de­niz­ci­lik pren­sip­le­ri ve kül­tü­rü ko­nu­sun­da uz­man kad­ro­lar­la güç­len­di­ril­me­si için aci­len ila­ve kad­ro­lar tah­sis edil­me­li­dir.

Son ola­rak çev­re ve özel­lik­le de­niz­le­rin te­miz­li­ği­ne de­ğin­mek is­ti­yo­rum: Tu­rizm ve de­niz­ci­li­ğin ol­maz­sa ol­ma­zı de­niz­le­ri­mi­zin te­miz­li­ği­dir. Şu an de­niz­le­rin kir­li­li­ği yüz­de 95 ka­ra­sal kö­ken­li­dir sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, an­cak yüz­de 5 de­niz kö­ken­li­dir. Bu­ra­da söy­le­mek is­te­di­ğim, mev­cut arıt­ma te­sis­le­ri­nin en sağ­lık­lı şekil­de ça­lış­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı, in­şa hâlin­de­ki­le­ri­nin de pro­je­le­re uy­gun bir bi­çim­de ya­pıl­ma­sı ve dü­zen­li kon­trol edil­me­si ge­rek­mek­te­dir. Şu an özel­lik­le ne­hir­le­ri­mi­ze ya­pı­lan di­rekt arıt­ma­lar ve arıt­ma sü­re­cin­de­ki elek­trik ke­sin­ti­le­ri, ma­a­le­sef, arıt­ma­la­rın tam an­la­mıy­la ya­pıl­ma­dan de­ni­ze ak­ma­sı­na ve çok cid­di an­lam­da kir­li­li­ğe, hat­ta bak­te­ri­ler­le in­san sağ­lı­ğı­nı teh­dit et­me dü­ze­yi­ne gel­mek­te­dir.

Bu gö­rüş ve dü­şün­ce­ler­le de­niz­ci­lik ko­nu­sun­da­ki bil­gi­len­dir­me­mi siz­le­re yap­tık­tan son­ra söz­le­ri­mi nok­ta­lı­yor, be­ni din­le­di­ği­niz için te­şek­kür edi­yor, he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Çöl­lü.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Gru­bu adı­na İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Gün­düz Ak­tan.

Bu­yu­run Sa­yın Ak­tan. (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz yir­mi da­ki­ka Sa­yın Ak­tan.

MHP GRU­BU ADI­NA GÜN­DÜZ SUP­Hİ AK­TAN (İstan­bul) – Te­şek­kür ede­rim Sa­yın Baş­kan.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li üye­ler; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu Hü­kü­me­ti Ara­sın­da De­niz­ler­de Ka­ra­su­la­rın Öte­sin­de­ki Olay­la­rın Ön­len­me­si­ne İliş­kin An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı üze­rin­de Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Gru­bu­nu tem­sil et­mek üze­re söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum.

Bu An­laş­ma­’­ya kı­sa­ca göz at­tı­ğı­nız­da bu An­laş­ma­’­nın önem­li bir an­laş­ma ol­du­ğu­nu he­men gö­rü­yor­su­nuz. Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Sa­yın Pu­ti­n’­in 2004 Ara­lık ayın­da Tür­ki­ye­’­ye yap­mış ol­du­ğu zi­ya­ret sı­ra­sın­da im­za­la­nan üç an­laş­ma­dan bi­ri­si bu. Ben de, ben­den ön­ce­ki ko­nuş­ma­cı­lar gi­bi, 2004’ün so­nun­da im­za­lan­mış olan bir an­laş­ma­nın bu­gü­ne na­sıl kal­mış ol­du­ğu­nu an­la­ma­dı­ğı­mı söy­le­mek is­ti­yo­rum.

Özür di­le­rim Sa­yın Baş­kan, bur­num ka­nı­yor.

SA­DUL­LAH ER­GİN (Ha­tay) – Sa­yın Baş­kan, sı­ra­yı de­ğiş­ti­re­lim efen­dim.

BAŞ­KAN – Sı­ra­yı de­ğiş­ti­ri­yo­rum.

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Gru­bu adı­na, Si­irt Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Yıl­maz Hel­va­cı­oğ­lu.

Bu­yu­run Sa­yın Hel­va­cı­oğ­lu. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz yir­mi da­ki­ka Sa­yın Hel­va­cı­oğ­lu.

AK PAR­Tİ GRU­BU ADI­NA ME­MET YIL­MAZ HEL­VA­CI­OĞ­LU (Si­irt) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; he­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu Hü­kü­me­ti Ara­sın­da De­niz­ler­de Ka­ra­su­la­rın Öte­sin­de­ki Olay­la­rın Ön­len­me­si­ne İliş­kin An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı üze­rin­de söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum.

06 Ara­lık 2004 ta­ri­hin­de An­ka­ra­’­da im­za­la­nan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu Hü­kü­me­ti Ara­sın­da De­niz­ler­de Ka­ra­su­la­rın Öte­sin­de­ki Olay­la­rın Ön­len­me­si­ne İliş­kin An­laş­ma­’­da, BLACK­SE­A­FOR gi­bi, Ka­ra­de­ni­z’­de ba­rış ve is­tik­ra­rın ida­me ve ge­liş­me­si­ne hiz­met eden bir gi­ri­şi­me ta­raf olan iki ül­ke­nin 16 Ka­sım 2001 ta­ri­hin­de Dı­şiş­le­ri Ba­kan­la­rı ta­ra­fın­dan im­za­la­nan Av­ras­ya İş Bir­li­ği Ey­lem Pla­nı ve 14 Ocak 2002 ta­ri­hin­de Ge­nel­kur­may Baş­kan­la­rı ta­ra­fın­dan im­za­la­nan As­kerî Alan­da İş Bir­li­ği Çer­çe­ve ve As­kerî Per­so­nel Eği­tim İş Bir­li­ği An­laş­ma­sı hü­küm­le­ri de dik­ka­te alın­mış­tır. Bu An­laş­ma­’y­la, ta­raf­la­rın de­niz ve ha­va kuv­vet­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı su­lar­da ve ha­va sa­ha­sın­da kar­şı­laş­tık­la­rı du­rum­lar­da ger­gin­lik ya­ra­ta­bi­le­cek dav­ra­nış­lar­dan ka­çın­ma­la­rı he­def­len­miş­tir.

Bu çer­çe­ve­de, ta­sa­rıy­la,

a) Ta­raf­la­rın de­niz ve ha­va kuv­vet­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı su­lar­da ve ha­va sa­ha­sın­da kar­şı­laş­tık­la­rı du­rum­lar­da ger­gin­lik ya­ra­ta­bi­le­cek dav­ra­nış­lar­dan ka­çın­ma­la­rı,

b) İki ül­ke si­lah­lı kuv­vet­le­ri­ne ait ge­mi­le­rin ve ha­va va­sı­ta­la­rı­nın ka­ra­su­la­rın öte­sin­de­ki se­yir gü­ven­li­ği­nin te­si­si,

c) No­tam­lan­mış tat­bi­kat ve atış sa­ha­la­rı­nın ta­raf­la­rın de­niz ve ha­va va­sı­ta­la­rı ta­ra­fın­dan ih­la­li so­nu­cu or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek teh­li­ke­le­rin ön­len­me­si,

ç) Böl­ge ba­rı­şı­na ve mü­te­a­kip alan­lar­da ya­pı­la­cak iş­bir­li­ği­ne kat­kı­da bu­lu­nul­ma­sı amaç­lan­mış­tır.

De­ğer­li ar­ka­daş­lar, iki kom­şu ül­ke ara­sın­da­ki bu an­laş­ma­nın ül­ke­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; he­pi­ni­ze te­şek­kür eder, say­gı­lar su­na­rım. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Sa­yın Ak­tan ko­nu­şa­bi­le­cek­ler mi?

SÜ­LEY­MAN NEV­ZAT KORK­MAZ (Is­par­ta) – Ha­yır, ko­nu­şa­ma­ya­cak­lar.

BAŞ­KAN – Şah­sı adı­na, İzmir Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Re­cai Bir­gün.

RE­CA­İ BİR­GÜN (İzmir) – Ko­nuş­ma­ya­ca­ğım Sa­yın Baş­kan.

BAŞ­KAN – Ta­sa­rı­nın tü­mü üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler ta­mam­lan­mış­tır.

Mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­si­ni oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

1’in­ci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

**TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ HÜ­KÜ­ME­Tİ İLE RUS­YA FE­DE­RAS­YO­NU HÜ­KÜ­ME­Tİ ARA­SIN­DA DE­NİZ­LER­DE KA­RA­SU­LA­RIN ÖTE­SİN­DE­Kİ OLAY­LA­RIN ÖN­LEN­ME­Sİ­NE İLİŞ­KİN AN­LAŞ­MA­NIN ONAY­LAN­MA­SI­NIN UY­GUN BU­LUN­DU­ĞU­NA DA­İR**

**KA­NUN TA­SA­RI­SI**

MAD­DE 1- 6 Ara­lık 2004 ta­ri­hin­de An­ka­ra­’­da im­za­la­nan “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu Hü­kü­me­ti Ara­sın­da De­niz­ler­de Ka­ra­su­la­rın Öte­sin­de­ki Olay­la­rın Ön­len­me­si­ne İliş­kin An­laş­ma”­nın onay­lan­ma­sı uy­gun bu­lun­muş­tur.

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adı­na An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ze­ke­ri­ya Akın­cı Bey söz is­te­di.

Bu­yu­run Sa­yın Akın­cı. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz on da­ki­ka­dır Sa­yın Akın­cı.

CHP GRU­BU ADI­NA ZE­KE­Rİ­YA AKIN­CI (An­ka­ra) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; he­pi­ni­zi sev­gi ve say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Yak­la­şık üç yıl ön­ce im­za­la­nan, an­cak, Mec­li­si­miz­ce ye­ni ele alı­na­bi­len bu an­laş­may­la, bi­raz ön­ce de ko­nu­şan de­ğer­li ar­ka­daş­la­rı­mı­zın an­lat­tı­ğı gi­bi, ki­mi uy­gu­la­ma­la­rın önü­nü aça­rak iki ül­ke ara­sın­da kar­şı­lık­lı gü­ven or­ta­mı­nın ge­liş­ti­ril­me­si, böl­ge ba­rı­şı­na ve mü­te­a­kip alan­lar­da ya­pı­la­cak iş bir­li­ği­ne kat­kı­da bu­lu­nul­ma­sı he­def­len­mek­te­dir. Hiç kuş­ku yok ki, bu iş­bir­li­ği iki ül­ke ara­sın­da­ki dost­lu­ğu güç­len­di­re­cek ve bu An­laş­ma­’y­la iki ül­ke da­ha ya­kın bir iş­bir­li­ği içe­ri­si­ne gi­re­cek­tir.

Ta­sa­rı­nın ge­rek­çe­sin­de de, yüz­ler­ce yıl­dır kom­şu­luk yap­tı­ğı­mız ve sa­de­ce böl­ge­miz için de­ğil, bü­tün dün­ya­da et­kin, ki­mi za­man be­lir­le­yi­ci ve çok çe­şit­li yön­le­riy­le sa­yı­lı dev­let­ler ara­sın­da yer tu­tan kom­şu­muz Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu­’y­la bu ve ben­ze­ri an­laş­ma­lar yo­luy­la gü­ve­ni­lir iliş­ki­ler kur­mak, hiç kuş­ku­suz, ül­ke­miz için de ge­rek­li­dir. Üze­rin­de bu­lun­du­ğu­muz coğ­raf­ya­da ku­ra­ca­ğı­mız dü­rüst, sa­mi­mi ve tu­tar­lı iliş­ki­ler, bi­zim de ba­rış ve hu­zur için­de ya­şa­ma­mı­za kat­kı su­na­cak or­ta­mın oluş­ma­sı­na hiz­met ede­cek­tir.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, ül­ke ola­rak bu­gün de gö­rüş­tü­ğü­müz ni­te­lik­te, hat­ta bun­lar­dan çok da­ha kap­sam­lı, id­di­a­lı ve uzun yıl­lar ge­çer­li­li­ği­ni yi­tir­me­yen an­laş­ma­la­ra im­za at­tık. Ya­sa­lar çı­kar­dık bu yön­de. El­bet­te ki bi­zim de bek­len­ti­miz, her­ke­sin ya­pı­lan an­laş­ma­la­ra uy­gun ve say­gı­lı bir tu­tum içe­ri­sin­de ol­ma­sı­dır. Ya­pı­lan an­laş­ma­la­ra kar­şı ge­re­ken du­yar­lı­lı­ğı gös­ter­me­si­dir. Kuş­ku­suz, bu an­laş­ma­lar im­za­la­nır­ken ül­ke­le­rin kar­şı­lık­lı ola­rak çı­ka­rı­nın ko­run­ma­sı an­la­yı­şı ege­men ol­muş­tur, bu do­ğal­dır da. O ne­den­le, biz de bu an­laş­ma­lar çer­çe­ve­sin­de hak­kı­mı­zı ve hu­ku­ku­mu­zu ra­hat­ça kul­la­na­bil­mek is­ti­yo­ruz. Ve el­bet­te ki dost­la­rı­mı­zın bi­zi hak­la­rı­mı­zı kul­lan­ma­mız­dan alı­ko­ya­cak an­la­yış­tan uzak dur­ma­la­rı­nı is­te­me­miz de do­ğal­dır.

Biz­ce ku­ru­lan iliş­ki­ler öy­le ol­ma­lı ki, ül­ke­mi­zin say­gın­lı­ğı­na, et­kin­li­ği­ne, ağır­lı­ğı­na ha­lel ge­tir­me­me­li­dir. Eli­mi­zi ko­lu­mu­zu bağ­la­ma­ma­lı­dır. He­le he­le bu tür bas­kı ve en­gel­le­me­ler, ta­ciz­ler, da­ha dün “kar­de­şim” de­di­ği­miz ke­sim­ler­ce ya da “stra­te­jik müt­te­fi­ki­miz” di­ye ta­nım­la­dı­ğı­mız ül­ke­ler­den ya da bir bü­yük bir­li­ğin içe­ri­sin­de ol­ma­yı ar­zu­la­dı­ğı­mız bir­lik üye­le­rin­ce ger­çek­leş­ti­ri­li­yor­sa, bi­zim, id­di­a­la­rı­mı­zı da­ha dik­kat­le ve özen­le ta­kip et­me­miz, da­ha iyi an­lat­ma­mız ya da da­ha ka­rar­lı ve dik bir du­ruş ser­gi­le­me­miz ge­re­ki­yor de­mek­tir.

Ya­ni, de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, öy­le ola­bil­me­li ki, ta kırk yıl ön­ce­sin­den be­ri yü­rü­mek­te ol­du­ğu­muz yol­da bir­leş­me­yi, bü­tün­leş­me­yi ar­zu­la­dı­ğı­mız dost­la­rı­mız, her fır­sat­ta, Kıb­rıs, li­man­lar, ha­va­a­lan­la­rı, ekü­me­nik, ruh­ban oku­lu, soy­kı­rım, azın­lık­lar ve ben­ze­ri kıs­kaç­lar­la, bi­zim bir­li­ği­mi­zi ve çok te­mel de­ğer­le­ri­mi­zi sar­sa­cak adım­lar ata­ma­ma­lı; stra­te­jik müt­te­fik­le­ri­mi­zin ko­mu­tan­la­rı, bir denk ge­tir­di­ğin­de, as­ke­ri­mi­ze çu­val ge­çi­re­me­me­li; dün “kar­de­şim” di­ye sa­rıl­dı­ğı­mız li­der­ler ül­ke­nin en çok ca­nı­nı ya­kan mü­ca­de­le­si için­de bir or­tak ça­lış­ma ze­mi­ni ara­dı­ğı­mız­da “Si­ze bir ke­di bi­le ve­re­me­yiz.” di­ye­me­me­li­dir­ler.

Ama, sev­gi­li ar­ka­daş­la­rım, bü­tün bun­la­rı ya­şar­ken biz de iğ­ne­yi ken­di­mi­ze ba­tı­ra­bil­me­li­yiz. Ders çı­ka­ra­bil­me­li­yiz. Biz de bir da­ha Du­bai An­laş­ma­sı gi­bi an­laş­ma­lar im­za­la­ma­yıp, Eve Dö­nüş Ya­sa­sı gi­bi ya­sa­lar çı­kar­ma­yıp, dur­duk yer­de kim­lik tar­tış­ma­la­rı aç­ma­yıp, baş­ka­la­rı­nın bi­zi mağ­dur et­me­si­ne ola­nak ve­re­cek fır­sat­la­rı da ya­rat­ma­ma­lı­yız.

Eğer her şeye rağ­men bun­ca sı­kın­tı ba­şı­mı­za ge­li­yor­sa, bil­me­li­yiz ki bü­tün an­laş­ma­la­ra, dost­luk söy­lem­le­ri­ne, iyi kom­şu­luk iliş­ki­si nu­tuk­la­rı­na rağ­men ora­da iç­ten­lik ve dü­rüst­lük yok­tur ya da siz bü­tün bun­la­rı eli­ni­zin ter­siy­le ite­bi­le­cek ve ken­di çı­kar­la­rı­nı­zı kıs­kanç­lık­la ko­ru­ya­cak sağ­lam­lık­ta de­ğil­si­niz de­mek­tir ya da eğer siz, Mec­li­si­niz­den ve acıy­la, öf­key­le aya­ğa kal­kan mil­yon­lar­ca yurt­ta­şı­mız­dan al­dı­ğı­nız gü­cü ve yet­ki­yi, im­za­la­dı­ğı­nız ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­lar­dan do­ğan hu­ku­ku­nu­zu ye­ter­li gör­me­yip, son de­re­ce hak­lı bir mü­da­ha­le­yi ger­çek­leş­tir­mek için bi­le stra­te­jik müt­te­fi­ki­ni­zin baş­ka­nın­dan da özel onay bek­le­di­ği­niz ha­va­sı do­ğu­yor­sa, dö­nüp on­la­ra “Ca­nım, sen na­sıl 10 bin ki­lo­met­re öte­den ge­lip mü­da­ha­le ede­bi­li­yor­sun?” di­ye ser­ze­niş­te bu­lun­ma­ya hiç hak­kı­nız kal­maz. He­le he­le bu ül­ke­nin as­ker­le­riy­le Af­ga­nis­ta­n’­da, Bos­na­’­da, Af­ri­ka­’­da ve baş­ka­ca bir­çok coğ­raf­ya­da te­rör ör­güt­le­ri­ne kar­şı be­ra­ber mü­ca­de­le ve­ri­yor­sa­nız, hat­ta onun kul­la­nı­mı­na ha­va­a­lan­la­rı­nı­zı, li­man­la­rı­nı­zı su­nu­yor­sa­nız ve si­zi üzen ve en­gel­le­yen dav­ra­nış­la­ra bü­tün bun­la­ra rağ­men müs­ta­hak gö­rü­lü­yor­sa­nız, otu­rup ba­şı­nı­zı el­le­ri­ni­zin ara­sı­na alıp bir kez da­ha dü­şün­me­niz ge­re­ki­yor de­mek­tir.

Ba­kı­nız de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, an­cak Mec­li­si­niz ve yurt­taş­la­rı­nı­zın si­ze ak­tar­dı­ğı gü­cün far­kı­na va­rır­sa­nız ve ih­ti­yaç duy­du­ğu­muz tav­rı gös­te­re­bi­lir­se­niz iş­te o za­man, an­cak o za­man dün­kü gö­rüş­me­ler­de ol­du­ğu gi­bi, dost­la­rı­nı­zın da si­zin­le fark­lı ze­min­ler­de ve bir­lik­te­lik­ler­de bu­luş­ma yo­lu­nu ara­ma­la­rı müm­kün ola­bi­lir. Tam bu nok­ta­da si­ze dü­şen so­rum­lu­luk da or­ta­ya çı­kan ye­ni du­ru­mun avan­taj­la­rı­nı en iyi şekil­de de­ğer­len­dir­mek ve ya­şa­dı­ğı­mız so­ru­nu kök­ten çö­ze­bil­mek için ge­rek­li adım­la­rı ata­bil­mek­tir.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, bu dö­nem­de ku­ra­ca­ğı­mız iliş­ki­ler, ya­pa­ca­ğı­mız an­laş­ma­lar, ta­kı­na­ca­ğı­mız tu­tum ön­ce­lik­le ül­ke­mi­zin say­gın­lı­ğı­na ve böl­ge­de­ki ağır­lı­ğı­na göl­ge dü­şür­me­me­li­dir.

Ba­kı­nız, kı­sa bir sü­re ön­ce Irak yö­ne­ti­miy­le ül­ke­miz­de bir an­laş­ma im­za­lan­dı gü­ya. İmza­lan­dı da ne ol­du? He­men er­te­sin­de Ira­k’­ta kı­ya­met kop­tu ve bir­çok mer­kez­den bu an­laş­ma­yı ta­nı­ma­dık­la­rı­na iliş­kin açık­la­ma­lar ya­pıl­dı. Üs­te­lik, Bir­leş­miş Mil­let­ler üye­li­ğin­den kay­nak­la­nan hak­la­rı­mı­zın bi­le tar­tış­ma­lı hâle gel­di­ği id­di­a­la­rı or­ta­ya atıl­dı. Ya­ni, böl­ge­de hiç­bir şey de­ğiş­me­di ve bu an­laş­ma­nın im­za­lan­ma­sın­dan kı­sa bir sü­re son­ra da sı­nı­rı­mız­dan te­rör ör­gü­tü­nün üye­le­ri bir bü­yük bas­kın ya­pa­rak öl­dü­re­bil­di­ği ka­dar as­ke­ri­mi­zi öl­dür­dü, ya­ra­la­dı, 8’ini de ka­çır­dı. Son­ra da si­zin Hükûme­ti­ni­zin ses­siz­li­ği­ni ve ça­re­siz­li­ği­ni gö­rün­ce de 5 Ka­sım ön­ce­si ken­di adı­na bü­yük bir pro­pa­gan­da fır­sa­tı ya­ka­la­dı­ğı­nı dü­şü­ne­rek tıp­kı ulus­la­ra­ra­sı bir kar­go şir­ke­ti gi­bi, tes­lim ve te­sel­lüm tu­ta­na­ğıy­la, bir ko­li tes­lim eder gi­bi, o 8 as­ke­ri uy­gun gör­dü­ğü in­san­la­ra tes­lim ede­bi­li­yor­lar­sa ve siz, bü­tün bun­la­rı bir film sey­re­di­yor gi­bi sey­re­di­yor­sa­nız, is­te­di­ği­niz ka­dar dost­luk an­laş­ma­sı im­za­la­yın, boş­tur ve an­lam­sız­dır.

Yap­tı­ğı­mız an­laş­ma­lar bi­ze el­bet­te ki ki­mi hak­lar ka­zan­dı­ra­cak­tır. Ama, ger­çek­ten bü­yük, say­gın, et­ki­li bir ül­ke ol­ma özel­li­ği­mi­zi sür­dür­mek ve ko­ru­mak is­ti­yor isek, bi­ri­le­ri 10 bin ki­lo­met­re­den ge­lip mü­da­ha­le­ler yap­tı­ğın­da on­la­ra ser­ze­niş­te bu­lun­mak ye­ri­ne, siz de bü­tün bas­kı ve en­gel­le­me­le­re rağ­men, çe­şit­li an­laş­ma­lar­dan ve hu­kuk­tan do­ğan hak­la­rı­nı­zı kul­la­nıp, hiç ol­maz­sa 10 ki­lo­met­re öte­si­ne mü­da­ha­le ede­bil­me­li­si­niz. Üs­te­lik, bu mü­da­ha­le­yi em­per­ya­list amaç­lar­la de­ği­l…

BAŞ­KAN – Sa­yın Akın­cı, lüt­fen, gün­de­me ge­lir mi­si­niz. Ba­kın, bun­la­rın hiç­bi­ri gün­dem­le ala­ka­lı de­ğil.

ZE­KE­Rİ­YA AKIN­CI (De­vam­la) – Sa­yın Baş­kan, gün­dem­le ala­ka­lı. An­laş­ma­lar, böl­ge­de­ki gü­ven­lik iş­bir­li­ği­…

BAŞ­KAN – Ta­mam da, gün­dem de­ğil. Ya­ni­…

HA­LİL AY­DO­ĞAN (Af­yon­ka­ra­hi­sar) – Bun­la­rın hiç­bi­ri gün­dem­le ala­ka­lı de­ğil.

ZE­KE­Rİ­YA AKIN­CI (De­vam­la) – Gün­dem­le doğ­ru­dan ilin­ti­li ar­ka­daş­lar.

BAŞ­KAN – Hiç gün­dem­le il­gi­li de­ğil, ha­yır.

ZE­KE­Rİ­YA AKIN­CI (De­vam­la) – Ya­sa­dan ha­be­ri­niz yok de­mek ki si­zin.

BAŞ­KAN – Gün­dem­le il­gi­li de­ğil.

ZE­KE­Rİ­YA AKIN­CI (De­vam­la) – Böl­ge­de­ki ba­rış ve hu­zur­dan söz edi­yor ge­rek­çe­…

BAŞ­KAN – Lüt­fe­n… Lüt­fe­n…

ZE­KE­Rİ­YA AKIN­CI (De­vam­la) – …ben de onu an­la­tı­yo­rum tam da.

Üs­te­lik bu mü­da­ha­le­yi em­per­ya­list amaç­lar­la de­ğil, ken­di sı­nır­la­rı­nı­zı gü­ven­ce al­tı­na al­mak için yap­tı­ğı­nız bi­lin­me­si­ne rağ­men bi­ri­le­ri kar­şı çı­kı­yor­sa, ne ka­dar an­laş­ma im­za­lar­sa­nız im­za­la­yın o an­laş­ma­lar ye­ni dost­luk­lar kur­ma­ya ve ya­şat­ma­ya yet­me­ye­cek­tir ve on­lar da as­la dos­tu­muz ola­ma­ya­cak­tır.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, biz, ki­mi ül­ke­le­rin an­laş­ma­lar­dan, ya­ni bu tür an­laş­ma­lar­dan do­ğan hak­la­rı­nı, ba­zen o an­laş­ma­la­rın sı­nır­la­rı­nı zor­la­ya­rak, hat­ta aşa­rak kul­lan­dık­la­rı­nı bi­li­yo­ruz ve bu du­ru­mun ki­mi­le­ri­nin ca­nı­nı sı­ka­ca­ğı­nı bi­le­rek ya­pı­yor­lar. Öy­ley­se, bı­ra­kı­nız özel çı­kar­la­rı­mı­zı, ulu­sal bü­tün­lü­ğü­müz, yurt­taş­la­rı­mı­zın can gü­ven­li­ği, ül­ke­mi­zin hu­zu­ru, ba­rı­şı ve kar­deş­li­ği söz ko­nu­su ol­du­ğun­da, ge­re­kir­se siz de dost ve müt­te­fik­le­ri­niz­le sür­tüş­me­yi ve on­la­rın da ca­nı­nın sı­kıl­ma­sı­nı gö­ze ala­bil­me­li­si­niz. İş­te onu ya­pa­bi­lir­se­niz, an­cak onu ya­pa­bi­lir­se­niz, ya­pa­bi­lir­sek, o za­man say­gın, güç­lü ve böl­ge­sin­de ağır­lı­ğı olan bir ül­ke ola­bi­li­riz, ama ne ya­zık ki son yıl­lar­da Tür­ki­ye'yi yö­ne­ten kad­ro­lar­da bu ira­de, bu an­la­yış ve bu tu­tar­lı ta­vır ol­ma­dı­ğı için Tür­ki­ye ne ya­zık ki sü­rek­li iti­bar kay­be­den bir ül­ke du­ru­mu­na düş­mek­te­dir.

Bu he­pi­mi­zin ca­nı­nı sık­mak­ta­dır ve he­pi­mi­zi faz­la­sıy­la üz­mek­te­dir, ama umut edi­yo­ruz ki için­de bu­lun­du­ğu­muz ye­ni du­rum Hükûme­ti­miz ta­ra­fın­dan da iyi de­ğer­len­di­ri­lir, ül­ke­miz­de ve böl­ge­miz­de ye­ni­den ba­rış ve hu­zur içe­ri­sin­de ya­şa­ma­nın fır­sa­tı­nı hep bir­lik­te ya­ka­la­rız.

(Mik­ro­fon oto­ma­tik ci­haz ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Akın­cı, te­şek­kür­ler, sağ olun.

ZE­KE­Rİ­YA AKIN­CI (De­vam­la) – Ya­pa­ca­ğı­mız bu ve ben­ze­ri bü­tün an­laş­ma­la­rın bu du­ru­ma hiz­met et­me­si di­lek­le­riy­le he­pi­ni­zi bir kez da­ha sev­giy­le say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Sa­yın Baş­ka­nım, bir da­ki­ka­sı var, bir da­ki­ka ve­rin.

BAŞ­KAN – Söz ver­me­dim, ama bi­tir­di­niz di­ye söz ver­me­dim si­ze.

RA­SİM ÇA­KIR (Edir­ne) – Baş­ka­nım, bir da­ki­ka ni­ye ver­mi­yor­su­nuz ki?

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de baş­ka söz is­te­yen yok.

Mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: 1’in­ci mad­de­yi ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… 1’in­ci mad­de ka­bul edil­miş­tir.

2’nci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MAD­DE 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de, İzmir Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Ah­met Er­sin Bey söz is­te­miş­ler­dir.

Bu­yu­run Sa­yın Er­sin.

Sü­re­niz beş da­ki­ka.

AH­MET ER­SİN (İzmir) – Sa­yın Baş­kan, sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri; bu ka­nun ta­sa­rı­sı­nın yü­rür­lük mad­de­si üze­rin­de özel­lik­le söz al­dım, çün­kü hem yü­rür­lü­ğü il­gi­len­di­ren hem de de­niz­le­ri­mi­zi il­gi­len­di­ren bir so­ru­nu, bir önem­li so­ru­nu siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, he­pi­ni­zin ma­lu­mu­dur, de­niz­le­ri­mi­zin, özel­lik­le kı­yı şeri­di­mi­zin ve kı­yı şeri­di­miz­de­ki koy­la­rı­mı­zın önem­li so­ru­nu ba­lık çift­lik­le­ri. Ve 2006 Ma­yıs ayın­da ya­sa­la­şan, yü­rür­lü­ğe gi­ren ye­ni Çev­re Ya­sa­sı­’­na gö­re, ar­ke­o­lo­jik ve do­ğal sit alan­la­rı ile ka­pa­lı koy­lar­da ba­lık çift­lik­le­ri ku­ru­la­maz -Ya­sa bu­na hük­me­di­yor- ve bu gi­bi yer­ler­de ko­nuş­lan­mış olan ba­lık çift­lik­le­ri­nin de bir yıl için­de baş­ka yer­le­re ta­şın­ma­sı­na hük­me­di­yor. Ya­ni, o ba­lık çift­lik­le­riy­le, Çev­re Ya­sa­sı­’­nın ba­lık çift­lik­le­riy­le il­gi­li mad­de­si­nin yü­rür­lü­ğü 13 Ma­yıs 2007 ta­ri­hin­de baş­la­dı. Da­ha doğ­ru­su, 2006 Ma­yı­sın­da baş­la­dı, ama ta­şın­ma­la­rı için, ya­ni ka­pa­lı koy­lar­la ar­ke­o­lo­jik ve do­ğal sit alan­la­rın­da ko­nuş­lan­mış olan ba­lık çift­lik­le­ri­nin bu yer­ler­den ta­şın­ma­sı için ve­ri­len bir yıl­lık sü­re 13 Ma­yıs 2007’de so­na er­di. An­cak, bı­ra­kın bu bir yıl­lık sü­re­yi, on­dan son­ra, bu bir yıl­lık sü­re­nin so­nu­cun­dan iti­ba­ren al­tı aya ya­kın bir sü­re geç­miş ol­ma­sı­na kar­şın, bu, Ya­sa­’­ya ay­kı­rı ola­rak ko­nuş­lan­mış olan ba­lık çift­lik­le­ri­nin hiç­bi­ri­si ye­rin­den kı­mıl­da­ma­dı. Bir ka­nun var, bu Mec­li­sin çı­kar­dı­ğı bir ka­nun var, yü­rür­lük­te olan bir ka­nun var ve “Bu Ka­nu­n’­u Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.” di­ye ya­sa­la­şan bir ka­nun var, ama Ba­kan­lar Ku­ru­lu, ma­a­le­sef, bu ka­nun­suz­lu­ğa kar­şı, Ya­sa­’­yı açık­ça ih­lal eden bu du­ru­ma mü­da­ha­le ede­mi­yor. Bir yıl­lık sü­re ve­ril­di bu ba­lık çift­lik­le­ri­nin ta­şın­ma­la­rı için, Ya­sa­’­ya ay­kı­rı ola­rak ko­nuş­lan­mış olan ba­lık çift­lik­le­ri­nin ta­şın­ma­la­rı için bir yıl­lık sü­re ve­ril­di.

O bir yıl­lık sü­re­yi ge­çe­lim ve o bir yıl­lık sü­re için­de ta­şın­ma­dık­la­rı hâlde ve Ya­sa ke­sin­kes yü­rür­lük­te iken, bu mad­de, bu ko­nuy­la il­gi­li ola­rak al­tı ay­dan be­ri yü­rür­lük­te ol­ma­sı­na kar­şın ve bu Ya­sa­’­yı yü­rüt­mek­le yü­küm­lü olan Ba­kan­lar Ku­ru­lu­nun gö­zü önün­de Ya­sa­’­ya kar­şı bü­yük bir mey­dan oku­ma var. Bu Ya­sa uy­gu­la­na­mı­yor de­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, yü­ce Mec­li­sin ka­bul et­ti­ği Ya­sa uy­gu­la­na­mı­yor ve bu Ya­sa­’­yı yü­rüt­mek­le yü­küm­lü olan Ba­kan­lar Ku­ru­lu da bu ih­la­li sey­re­di­yor. O ne­den­le, eğer hü­küm­ran­sa Hükûmet, Hükûmet eğer Tür­ki­ye­’­yi yö­ne­ti­yor­sa, Hükûmet eğer ka­nun­la­rın yü­rü­tül­me­si­ni gö­zet­mek­le yü­küm­lü ise o za­man Ya­sa­’­yı ih­lal eden, Ya­sa­’­ya mey­dan oku­yan ve bu Ya­sa­’­yı umur­sa­ma­yan ba­lık çift­li­ği sa­hip­le­ri­ne ve bu sek­tö­re kar­şı mut­la­ka ge­rek­li ön­lem­le­ri al­ma­sı la­zım, ama yok bir şey. Hiç­bir şey ya­pıl­mı­yor ve bü­tün bu çift­lik­ler, bu te­sis­ler bu­lun­duk­la­rı yer­de ça­lış­ma­ya ve de­niz­le­ri­mi­zi kir­let­me­ye de­vam edi­yor­lar ve ba­lık çift­lik­le­ri­nin ya­rat­tı­ğı kir­li­lik­ten hem o çev­re­de otu­ran va­tan­daş­lar hem tu­rizm son de­re­ce de olum­suz et­ki­le­ni­yor. Bu­na rağ­men Hükûme­ti­miz, il­gi­li ba­ka­nı­mız, ma­a­le­sef, bu so­ru­na kar­şı son de­re­ce de du­yar­sız dav­ra­nı­yor. Bı­ra­kın du­yar­sız dav­ran­ma­yı, ya­sa hük­mü­nün uy­gu­lan­ma­sı­nı ta­kip et­mi­yor­lar. Ya­sa var, uy­gu­lan­mı­yor. Bu­nu siz­le­re be­lirt­mek için söz al­dım. O ne­den­le, uma­rım, Hükûmet, bu Mec­li­sin çı­kar­dı­ğı, ken­di ta­sa­rı­la­rı­na oy ve­re­rek bu Mec­li­sin çı­kar­dı­ğı bu Çev­re Ya­sa­sı­’­na ay­kı­rı ola­rak ko­nuş­lan­mış olan bu ba­lık çift­lik­le­ri­ne kar­şı, bun­dan son­ra hiç ol­maz­sa ge­rek­li ön­lem­le­ri alır di­ye dü­şü­nü­yo­rum.

He­pi­ni­zi say­gı­la­rım­la se­lam­lı­yo­rum.(CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Er­sin.

Mad­de üze­rin­de baş­ka söz is­te­yen yok.

Mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… 2’nci mad­de ka­bul edil­miş­tir.

3’ün­cü mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MAD­DE 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür

BAŞ­KAN - Mad­de üze­rin­de söz is­te­yen yok.

Mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… 3’ün­cü mad­de ka­bul edil­miş­tir.

Ta­sa­rı­nın tü­mü açık oy­la­ma­ya ta­bi­dir.

Açık oy­la­ma­nın elek­tro­nik oy­la­ma ci­ha­zıy­la ya­pıl­ma­sı­nı oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

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

Oy­la­ma iş­le­mi­ni baş­la­tı­yo­rum.

(Elek­tro­nik ci­haz­la oy­la­ma ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Rus­ya Fe­de­ras­yo­nu Hü­kü­me­ti Ara­sın­da De­niz­ler­de Ka­ra­su­la­rın Öte­sin­de­ki Olay­la­rın Ön­len­me­si­ne İliş­kin An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı­’­nın açık oy­la­ma so­nu­cu­nu bil­di­ri­yo­rum:

Kul­la­nı­lan Oy Sa­yı­sı: 261

Ka­bul : 260

Çe­kim­ser: 1 (x)

Ta­sa­rı ka­bul edil­miş ve ka­nun­laş­mış­tır. Ha­yır­lı ol­sun.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, üçün­cü sı­ra­ya alı­nan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Ha­ri­ta­cı­lık Ala­nın­da Eği­tim, Tek­nik ve Bi­lim­sel İş­bir­li­ği­ne Da­ir An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru­’­nun gö­rüş­me­le­ri­ne baş­la­ya­ca­ğız.

*3.- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Ha­ri­ta­cı­lık Ala­nın­da Eği­tim, Tek­nik ve Bi­lim­sel İş­bir­li­ği­ne Da­ir An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı ve Dı­şiş­le­ri Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (1/323) (S. Sa­yı­sı: 44) (xx)*

BAŞ­KAN – Ko­mis­yon? Bu­ra­da.

Hükûmet? Bu­ra­da.

Ko­mis­yon Ra­po­ru 44 sı­ra sa­yı­sıy­la ba­sı­lıp da­ğı­tıl­mış­tır.

Ta­sa­rı­nın tü­mü üze­rin­de söz is­te­yen ar­ka­daş­la­rı bil­di­ri­yo­rum: Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adı­na Muğ­la Mil­let­ve­ki­li Fev­zi To­puz, Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si adı­na To­kat Mil­let­ve­ki­li Re­şat Doğ­ru, Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Gru­bu adı­na Çan­kı­rı Mil­let­ve­ki­li Nu­ret­tin Ak­man; şahıs­la­rı adı­na Re­ca­i Bir­gün, İzmir Mil­let­ve­ki­li.

Sa­yın Fev­zi To­puz, bu­yu­run, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adı­na.

Sü­re­niz yir­mi da­ki­ka­dır Sa­yın To­puz. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

CHP GRU­BU ADI­NA FEV­Zİ TO­PUZ (Muğ­la) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; gö­rü­şül­mek­te olan 44 sı­ra sa­yı­lı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Ha­ri­ta­cı­lık Ala­nın­da Eği­tim, Tek­nik ve Bi­lim­sel İş­bir­li­ği­ne Da­ir An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı­’­nın tü­mü üze­rin­de Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Gru­bu adı­na söz al­mış bu­lun­mak­ta­yım. He­pi­ni­zi şah­sım ve gru­bum adı­na say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, ta­sa­rı­nın ge­nel ge­rek­çe­sin­de ifa­de edil­di­ği üze­re, Tür­ki­ye ile Azer­bay­can, kök­lü ta­rihî ve kül­tü­rel ya­kın­lık­la­rı olan ve or­tak de­ğer­le­re sa­hip olan iki ül­ke­dir. Bu an­lam­da, Tür­ki­ye ile Azer­bay­can dev­let­le­ri­nin her dü­zey­de ve her ko­nu­da da­ya­nış­ma için­de ol­ma­la­rı ar­zu edi­len bir du­rum­dur. Bu alan­da, 20 Tem­muz 2005 ta­ri­hin­de Bakû’de im­za­la­nan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ile Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Ha­ri­ta­cı­lık Ala­nın­da Eği­tim, Tek­nik ve Bi­lim­sel

İş­bir­li­ği­ne Da­ir An­laş­ma­’­nın iki ül­ke ara­sın­da­ki da­ya­nış­ma ve yar­dım­laş­ma­ya kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­na da­ir hiç kuş­ku­muz yok­tur. Tür­ki­ye ile Azer­bay­can ara­sın­da, baş­ka bir alan­da ol­du­ğu gi­bi, iki ül­ke ara­sın­da­ki coğ­ra­fi bil­gi­le­rin de­ği­şi­mi, ha­ri­ta­cı­lık ala­nın­da or­tak pro­je­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­si, bil­gi ve de­ne­yim de­ği­şi­miy­le tek­nik des­tek sağ­lan­ma­sı, kar­şı­lık­lı ola­rak be­lir­le­ne­cek ko­nu­lar­da eği­tim ve­ril­me­si ve kurs­lar dü­zen­len­me­si gi­bi ha­ri­ta­cı­lık ala­nın­da iş bir­li­ği­ne gi­dil­me­si, iki­li iliş­ki­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si ve iki ül­ke ara­sın­da­ki dost­lu­ğun pe­kiş­ti­ril­me­si açı­sın­dan el­bet­te önem ta­şı­mak­ta­dır.

*(x) Açık oylama kesin sonuçlarını gösteren tablo tutanağa eklidir.*

*(xx) 44 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna eklidir.*

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, söz ko­nu­su an­laş­ma­nın öne­mi ve ge­rek­li­li­ği­ne ka­tıl­mak­la bir­lik­te, an­laş­ma­nın 7’nci mad­de­si­nin bi­rin­ci ben­di­ne dik­ka­ti­ni­zi çek­mek is­te­rim.

Söz ko­nu­su mad­de­nin bi­rin­ci ben­di “Her iki ül­ke­de gö­rev­len­di­ri­le­cek per­so­nel ve ya­kın­la­rı, Ka­bul Eden Ta­ra­fın yü­rür­lük­te­ki mev­zu­a­tı­na ta­bi ola­cak­tır.” hük­mü­nü içer­mek­te­dir. İkin­ci ben­di “Gön­de­ren Ta­raf per­so­ne­li ve ya­kın­la­rı­nın bir­bi­ri­nin şah­sı­na ve­ya ma­lı­na ve­ya­hut da Gön­de­ren Ta­ra­fın ma­lı­na ve­ya em­ni­ye­ti­ne kar­şı iş­le­nen suç­lar ile ha­sar ve zi­yan ko­nu­sun­da yar­gı yet­ki­si­ne sa­hip ola­cak­tır. Be­lir­ti­len bu hal­ler dı­şın­da, Ka­bul Edi­len Ta­raf ce­zaî ve hu­kukî yar­gı yet­ki­si­ne de sa­hip­tir.” hük­mü­nü içer­mek­te­dir.

Di­ğer bir an­lam­da, söz ko­nu­su mad­de ta­raf­la­ra be­lir­li du­rum­lar­da ye­rel ka­nun­lar­da mu­a­fi­yet ge­tir­mek­te­dir. Bu du­rum Tür­ki­ye­’­de hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne ve eşit­lik il­ke­si­ne ay­kı­rı düş­mek­te­dir. Ör­ne­ğin, bu an­laş­ma doğ­rul­tu­sun­da, ül­ke­miz­de bu­lu­nan Azer­bay­can uy­ruk­lu 2 ha­ri­ta mü­hen­di­si­nin ken­di ara­la­rın­da do­ğa­bi­le­cek ad­li bir olum­suz­luk Türk yar­gı sis­te­mi­nin dı­şın­da de­ğer­len­di­ril­mek­te­dir. Bu doğ­ru bir iş­lem de­ğil­dir. Hu­kuk­sal bir be­lir­siz­lik içer­di­ği açık olan bu du­ru­mun yü­ce Mec­li­si­miz­ce dü­zel­til­me­si ge­rek­mek­te­dir.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, ben, söz ko­nu­su Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Ha­ri­ta­cı­lık Ala­nın­da Eği­tim, Tek­nik ve Bi­lim­sel İş­bir­li­ği­ne Da­ir An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı­’­nın kap­sa­mın­da ön­ce­lik­le ül­ke­miz­de­ki ha­ri­ta­cı­lık fa­a­li­yet­le­ri­ne de­ğin­mek is­ti­yo­rum.

Bi­lin­di­ği üze­re Ha­ri­ta Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı bu alan­da fa­a­li­yet yü­rü­ten ilk ku­rum ol­muş­tur ül­ke­miz­de, hâlen bu iş­le­vi de sür­dür­mek­te­dir. Si­vil ha­ri­ta­cı­lık ala­nın­da ise 1949 yı­lın­da Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te­sin­de ha­ri­ta ve ka­das­tro mü­hen­dis­li­ği eği­ti­mi­nin baş­la­ma­sıy­la hız­lı bir ge­li­şim ya­şan­mış­tır. 1954 yı­lın­da ku­ru­lan Türk Mü­hen­dis ve Mi­mar Oda­la­rı Bir­li­ği­nin ku­ru­cu üye­le­rin­den bi­ri olan Ha­ri­ta ve Ka­das­tro Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı on bi­ne ya­kın üye­siy­le ha­ri­ta­cı­lık ala­nın­da ge­liş­me hak­kı su­nan önem­li bir or­gan du­ru­mun­da­dır. Bu­gün ül­ke­miz­de on üni­ver­si­te­de li­sans eği­ti­mi, ha­ri­ta mü­hen­dis­li­ği eği­ti­mi ve­ril­mek­te­dir.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, ha­ri­ta­cı­lık ala­nı­na iliş­kin söy­le­ne­bi­le­cek çok şey var­dır, an­cak sü­re kı­sı­tı ne­de­niy­le bu alan­da son yıl­lar­da ya­şa­nan önem­li ge­liş­me­le­ri siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum.

Ha­ri­ta­cı­lık ala­nı­nın bü­yük oran­da içe­ri­sin­de yer al­dı­ğı ve ta­sa­rı­nın içer­di­ği coğ­ra­fi bil­gi sis­tem­le­ri uy­gu­la­ma­la­rı son yıl­lar­da ül­ke­miz­de yay­gın­laş­ma­ya baş­la­mış­tır. Bu ko­nu­da ya­şa­nan en önem­li so­run, bu uy­gu­la­ma­la­rın he­nüz ya­sal bir alt­lı­ğa sa­hip ol­ma­ma­sı­dır. Ha­ri­ta­cı­lık fa­a­li­yet­le­ri­ni ül­ke dü­ze­yin­de tüm ku­rum­la­rın uya­ca­ğı bi­çim­de dü­zen­le­yen Bü­yük Öl­çek­li Ha­ri­ta ve Ha­ri­ta Bil­gi­le­ri Üre­tim Yö­net­me­li­ği bu ya­sal alt­lı­ğın oluş­tu­rul­ma­sı için atı­lan önem­li bir adım­dır. Bu Yö­net­me­li­k’­in çı­ka­rı­lış sü­re­ci­ne ben­zer bi­çim­de yü­rü­tü­len di­ğer önem­li ça­lış­ma ise Ba­kan­lık­la­ra­ra­sı Ha­ri­ta İş­leri­ni Ko­or­di­nas­yon ve Plan­la­ma Ku­ru­lu bün­ye­sin­de yü­rü­tü­len ulu­sal coğ­ra­fi bil­gi ya­pı­sı­nın ku­rul­ma­sı­dır, coğ­ra­fi bil­gi sis­te­mi stan­dart­la­rı­nın dü­zen­len­me­si­ni ve ya­sal dü­zen­le­me­nin ya­pıl­ma­sı­nı amaç­la­yan “Tür­ki­ye Coğ­ra­fi Bil­gi Sis­te­mi” baş­lık­lı ça­lış­ma­dır. Bu önem­li ça­lış­ma­nın ta­mam­lan­ma­sıy­la coğ­ra­fi bil­gi, ül­ke ve top­lum ya­ra­rı­na kul­la­nı­mın pay­la­şı­mı ve yö­ne­ti­mi ko­nu­la­rın­da ya­sal bir alt­lık ha­zır­lan­mış ola­cak­tır.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, ka­nun ta­sa­rı­sın­da sö­zü ge­çen önem­li baş­lık­lar­dan bi­ri, coğ­ra­fi bil­gi­le­rin pay­la­şı­mı­dır. Gü­nü­müz­de coğ­ra­fi bil­gi sis­te­mi­nin alt­ya­pı­sı­nın ku­rul­ma­sı, ulus­la­ra­ra­sı öl­çek­te tar­tı­şı­lan bir ko­nu­dur. Bu ko­nu­da ulu­sal ya da glo­bal ça­lış­ma­la­rın ya­nı sı­ra, böl­ge­sel ça­lış­ma­lar da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Az ön­ce vur­gu­la­dı­ğım gi­bi, ül­ke­miz­de bu ko­nu­da ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­mek­te­dir. Ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın Azer­bay­can ile gi­ri­şi­le­cek iş bir­li­ği so­nu­cun­da or­tak bir ze­mi­ne ka­vuş­tu­rul­ma­sı akıl­cı bir yak­la­şım ola­cak­tır. Ül­ke­mi­zin için­de bu­lun­du­ğu coğ­raf­ya­da, kom­şu ül­ke­ler­le, bu alan­da yü­rü­tü­le­cek or­tak ça­lış­ma­la­rın ilk adı­mı ola­cak­tır.

Ka­nun ta­sa­rı­sı, ha­ri­ta­cı­lık ala­nın­da bi­lim­sel iş bir­li­ği­ni ve eği­tim amaç­lı or­tak ça­lış­ma­la­rın ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ni içer­mek­te­dir. Azer­bay­can ve Tür­ki­ye­’­de bu­lu­nan ha­ri­ta mü­hen­dis­li­ği eği­ti­mi ve­ren eği­tim ku­rum­la­rı ara­sın­da ile­ti­şi­min ku­rul­ma­sı ve iliş­ki­le­rin güç­len­di­ril­me­si açı­sın­dan bu ko­nu çok önem­li­dir.

Öğ­ren­ci ve öğ­re­tim ele­man­la­rı de­ği­şi­mi­nin teş­vik edil­me­si, ta­sa­rı­da vur­gu­la­nan bi­lim­sel alan­lar­da or­tak pro­je­le­rin özen­di­ril­me­si ve bu­na ben­zer dü­zen­le­me­ler­le bu sü­reç des­tek­len­me­li­dir.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, ül­ke­miz­de­ki ku­rum­lar­la Azer­bay­ca­n’­ın il­gi­li ku­rum­la­rı­nın iş bir­lik­le­ri ve or­tak pro­je­ler ge­liş­tir­me­le­ri, bu alan­da her iki ta­raf­ta var olan de­ne­yim ve bi­ri­ki­min pay­la­şıl­ma­sı, iş bir­li­ği ve da­ya­nış­ma açı­sın­dan önem­li­dir.

Bu an­lam­da, ka­nun çer­çe­ve­sin­de ya­pı­la­cak ça­lış­ma­la­rın ha­ri­ta­cı­lık ala­nın­da iki ül­ke ara­sın­da­ki iş bir­li­ği­nin güç­len­di­ril­me­si­ne kat­kı sağ­la­ma­sı­nı di­li­yor, bu duy­gu ve dü­şün­ce­ler­le yü­ce Mec­li­si say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (CHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın To­puz.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si adı­na To­kat Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Re­şat Doğ­ru. (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Bu­yu­run Sa­yın Doğ­ru.

Sü­re­niz yir­mi da­ki­ka Sa­yın Doğ­ru.

MHP GRU­BU ADI­NA RE­ŞAT DOĞ­RU (To­kat) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Ha­ri­ta­cı­lık Ala­nın­da Eği­tim, Tek­nik ve Bi­lim­sel İş­bir­li­ği­ne Da­ir An­laş­ma­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı hak­kın­da Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Gru­bu adı­na söz al­mış bu­lun­mak­ta­yım. Söz­le­ri­me baş­la­ma­dan ön­ce he­pi­ni­zi şah­sım ve gru­bu­muz adı­na say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Ko­nuş­ma­ma baş­lar­ken, ba­ğım­sız­lı­ğı­nın ila­nıy­la bir­lik­te “bir mil­let, iki dev­let” pa­ro­la­sıy­la dün­ya mil­let­le­ri are­na­sın­da ye­ri­ni alan dost, kar­deş Azer­bay­can dev­le­ti­nin mer­hum cum­hur­baş­kan­la­rı Ebul­feyz El­çi­bey ve Hay­dar Ali­ye­v’­e yü­ce Al­la­h’­tan rah­met di­li­yo­rum. “Bir mil­let, iki dev­let” fel­se­fe­siy­le iliş­ki­le­ri­mi­zin ar­ta­rak sür­dü­rül­me­sin­de kat­kı­sı olan tüm geç­miş yö­ne­ti­ci­le­re de te­şek­kür­le­ri­mi sun­mak is­ti­yo­rum.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; ka­nun ta­sa­rı­sıy­la il­gi­li an­laş­ma 20 Tem­muz 2005 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti adı­na Ha­ri­ta Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğı ve Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti Hükûme­ti adı­na Dev­let Top­rak ve Ha­ri­ta Çek­me Ko­mi­te­si Baş­ka­nı ara­sın­da im­za­lan­mış­tır. Ka­nu­nun ama­cı 1992 ta­ri­hin­de im­za­la­nan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ile Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti Eği­tim, Öğ­re­tim, Uz­man­lık Ala­nın­da Tek­nik ve Bi­lim­sel İş­bir­li­ği An­laş­ma­sı­’­nın hü­küm­le­ri­nin dik­ka­te alı­na­rak ta­raf­lar ara­sın­da kar­şı­lık­lı men­fa­at ve mü­te­ka­bi­li­yet esas­la­rı­na gö­re ha­ri­ta­cı­lık ala­nın­da eği­tim, tek­nik ve bi­lim­sel iş­bir­li­ği­ni te­sis ve ic­ra et­mek­tir. Bu Ka­nun çer­çe­ve­si içe­ri­sin­de ha­ri­ta­cı­lık ala­nın­da or­tak pro­je­ler ger­çek­leş­ti­ri­le­cek, bil­gi ve de­ne­yim de­ği­şi­mi ya­pı­la­cak ve ha­ri­ta­cı­lık ala­nın­da eği­tim ve kurs­lar dü­zen­le­ne­rek amaç ma­tuf şekil­de ger­çek­leş­ti­ril­miş ola­cak­tır.

Azer­bay­can dev­le­ti 657 met­re de­niz yük­sek­li­ği, 3.600 ki­lo­met­re sı­nır uzun­lu­ğu olan bir ül­ke­dir. Tür­ki­ye­’­miz­le sı­nır uzun­lu­ğu, Nah­çi­van böl­ge­sin­de olup Di­lu­cu-Has­ret sı­nır ka­pı­sı­nın ol­du­ğu 11 ki­lo­met­re­lik bir böl­ge­yi kap­sa­mak­ta­dır.

Pet­rol zen­gi­ni olan Azer­bay­can, 1828’de Türk­men­çay An­laş­ma­sı­’y­la Rus­ya ile İran ara­sın­da pay­la­şıl­mış ve ku­zey ve gü­ney Azer­bay­can ol­mak üze­re iki­ye ay­rıl­mış­tır. Ku­zey Azer­bay­can 1991’li yıl­lar­da Sov­yet­ler Bir­li­ği­nin da­ğıl­ma­sıy­la be­ra­ber ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ka­zan­mış­tır.

Ba­ğım­sız­lı­ğın dün­ya­da yan­kı uyan­dır­dı­ğı bu es­na­da, Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı­’n­da Ana­do­lu­’­da ol­du­ğu gi­bi, Rus­lar ve Ba­tı­’­dan des­tek alan Er­me­ni­ler, Er­me­ni nü­fu­su­nun yo­ğun ol­du­ğu Ka­ra­bağ böl­ge­sin­de Azer­bay­can Türk­le­ri­ne kar­şı baş­ta Ho­ca­a­li ve di­ğer yer­le­şim böl­ge­le­rin­de çok bü­yük kat­li­am­lar ya­pa­rak Ka­ra­bağ ve çev­re­sin­de­ki top­rak­la­rı ele ge­çir­miş­ler­dir. 1994 yı­lın­da ateş­kes ilan edil­me­si­ne rağ­men, Azer­bay­can top­rak­la­rı, her za­man in­sa­ni de­ğer­ler­den bah­se­den, ama, ken­di­sin­den baş­ka­sı­na uy­gu­la­ma­yan Ba­tı­lı dev­let­le­rin hu­zu­run­da iş­gal al­tın­da­dır. 1 mil­yo­nun üze­rin­de Azer­bay­can Tür­k’­ü va­tan­la­rın­dan, yurt­la­rın­dan zor­la ko­pa­rıl­mış, pe­ri­şan hâlde çok zor şart­lar­da ya­şa­mak­ta­dır. Bil­has­sa Ba­kü­’­de­ki re­yon­la­rı şöy­le bir gör­dü­ğü­nüz za­man ora­da­ki du­ru­mun, ma­a­le­sef, iç­ler acı­sı bir şekil­de bü­tün dün­ya dev­let­le­ri­nin göz­le­ri önü­ne se­ril­me­si ge­re­kir. An­cak, ina­nı­yo­rum ki, Ba­tı her za­man­ki du­yar­sız­lı­ğı­nı yi­ne bu ko­nu­da gös­ter­mek­te ve ken­di­si Fran­sa­’­da ve­ya­hut da di­ğer bir­ta­kım ül­ke­ler­de Er­me­ni soy­kı­rı­mıy­la il­gi­li ka­rar­lar alır­ken, esa­sın­da şu an­da 1 mil­yo­nun üze­rin­de­ki, o Ka­ra­ba­ğ’­da­ki, o bi­zim kar­deş­le­ri­mi­zin ol­du­ğu yer­ler­den zor­la ko­par­tı­lan in­san­la­rın o prob­lem­le­ri­ni duy­ma­mak­ta­dır. Ama, bu­ra­dan, yü­ce Mec­lis­ten bir ke­re da­ha ses­le­ni­yo­rum ki, Ka­ra­bağ ve et­ra­fın­da­ki tüm top­rak­lar Azer­bay­can Türk­le­ri­nin top­rak­la­rı­dır.

1991 yı­lın­da Türk cum­hu­ri­yet­le­ri ba­ğım­sız­lık­la­rı­nı ilan et­tik­ten son­ra ilk ola­rak Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti bu ül­ke­le­rin hep­si­ni ta­nı­mış ve ilk bü­yü­kel­çi­li­ği aça­rak dip­lo­ma­tik iliş­ki­le­ri baş­lat­mış­tır. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti 1990’lı yıl­lar­da eko­no­mi­sin­de ya­şa­nan sı­kın­tı­la­ra ve kriz­le­re rağ­men baş­ta Azer­bay­can ol­mak üze­re si­ya­si, eko­no­mik, kül­tü­rel her tür­lü iliş­ki­le­re baş­la­mış­tır. Exim­bank kre­di­le­ri­ni ilk de­fa ve­ren ül­ke Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti ol­muş­tur. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti her tür­lü uz­man kad­ro­la­rı­nı bu böl­ge­le­re gön­de­re­rek bil­gi bi­ri­kim­le­ri­ni kar­deş dev­let­le­re hiç­bir kar­şı­lık bek­le­me­den ak­tar­ma­ya ça­lış­mış­tır. Bu­gün­kü ha­ri­ta ve ka­das­troy­la il­gi­li iki­li an­laş­ma gi­bi, bir­çok ko­nu­da an­laş­ma­lar ya­pı­la­rak iki­li iliş­ki­ler ge­liş­ti­ril­me­ye ça­lı­şıl­mış­tır.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, Azer­bay­can eko­no­mi­si son yıl­lar­da yüz­de 26,4, da­ha son­ra yüz­de 34,5 ol­mak üze­re gay­ri­safî millî ha­sı­la­da bü­yü­me­de, sa­na­yi üre­ti­min­de yüz­de 34 ve 36 ar­tış sağ­la­mış ol­ma­sıy­la be­ra­ber de bü­yük bir eko­no­mi­ye doğ­ru çok sü­rat­li bir şekil­de git­mek­te­dir. Eko­no­mi­si­ni bü­yüt­mek­te olan bu ül­key­le, eko­no­mik iş bir­li­ği baş­ta ol­mak üze­re bir­çok iş bir­li­ği ya­pıl­ma­sı da, ina­nı­yo­rum, ge­rek­li olan bir du­rum­dur. Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan Azer­bay­ca­n’­da, 2001 ve 2002 yıl­la­rın­da ol­mak üze­re, to­hum üre­tim ve araş­tır­ma iş­let­me­si, Haç­maz böl­ge­sin­de ku­ru­lan, çift­çi eği­ti­miy­le il­gi­li çe­şit­li ça­lış­ma­lar ve da­ha son­ra­sın­da da Gen­ce, Ku­ba, Ab­şe­ron su top­rak tah­lil­le­ri la­bo­ra­tu­var­la­rı kur­muş­tur. An­cak Haç­ma­z’­da­ki ku­ru­lan o nu­mu­ne çift­li­ğin bir ben­ze­ri­nin Er­me­nis­tan sı­nı­rın­da­ki Gen­ce böl­ge­si­ne de ku­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği ka­nı­sın­da­yım.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, bu pro­je­ler içe­ri­sin­de özel­lik­le Azer­bay­ca­n’­da ya­pı­lan ba­zı pro­je­le­rin de çok önem­li ol­du­ğu­nu ifa­de et­mek is­ti­yo­rum. An­cak ön­ce­lik­le, şah­sım ve Türk mil­le­ti için, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, Ba­kü-Tif­lis-Cey­han Pet­rol Bo­ru Hat­tı Pro­je­si­’­nin çok önem­li ol­du­ğu­nu, bu­ra­nın ay­nı za­man­da o böl­ge dev­let­le­ri için de bir ba­ğım­sız­lık kay­na­ğı ol­du­ğu­nu da dü­şün­mek is­ti­yo­rum. Ya­ni, eko­no­mik ba­ğım­sız­lı­ğı­nı sağ­la­ya­ma­dı­ğı­nız za­man si­ya­si ba­ğım­sız­lı­ğın da de­vam et­me­ye­ce­ği de bir ger­çek­tir.

İkin­ci ola­rak da yıl­lar­dır, Türk dün­ya­sı­nın rü­ya­sı olan Kars-Ahıl­ke­lek- Tif­lis-Ba­kü de­mir yo­lu, te­me­li atıl­mış ol­ma­sı­na rağ­men he­nüz, hâlâ bi­ti­ril­me­miş­tir. De­mir ipek yo­lu ola­rak ni­te­len­di­ri­len bu pro­je, mut­la­ka ama mut­la­ka, Türk dün­ya­sı için ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti için acil ola­rak bi­ti­ril­me­li­dir. Bu pro­je, Çin ve Ka­za­kis­ta­n’­ı, Or­ta As­ya Türk cum­hu­ri­yet­le­ri­ni Av­ru­pa­’­ya bağ­la­ya­cak olan çok önem­li pro­je­dir.

Bun­la­rın ya­nın­da, Tür­ki­ye ve Azer­bay­ca­n’ı da kap­sa­yan, di­ğer kar­deş cum­hu­ri­yet­le­ri de ya­kın­dan il­gi­len­di­ren Tra­se­ka ve Na­buk­ko pro­je­le­ri­nin de bir an ön­ce, ül­ke­miz ve kar­deş ül­ke­ler men­fa­at­le­ri yö­nün­de sü­rat­li bir şekil­de bi­ti­ril­me­si ve be­ra­be­rin­de de iyi bir yö­ne ge­ti­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, Türk cum­hu­ri­yet­le­ri ve ak­ra­ba top­lu­luk­la­rıy­la, yar­dım­la il­gi­li ola­rak, Türk İş­bir­li­ği ve Kal­kın­ma Ajan­sı adı al­tın­da 1992 yı­lın­da bir teş­ki­lat ku­rul­muş­tur. Bu teş­ki­la­tın ama­cı­nın, Türk dün­ya­sın­da­ki, ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ka­za­nan Türk dev­let­le­ri­ne her tür­lü yar­dı­mın gö­tü­rül­me­si ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. An­cak Tİ­KA -bu ku­ru­lu­şun kı­sa adı- böl­ge­le­rin­de, ya­ni Türk dün­ya­sı böl­ge­le­rin­de çe­şit­li yer­ler­de ofis­ler aç­mış­lar­dır, ama, açı­lan o ofis­le­rin ya­nın­da, son yıl­lar­da, Tİ­KA­’­nın yap­mış ol­du­ğu fa­a­li­yet­le­re şöy­le bir bak­mış ol­du­ğu­muz za­man, fa­a­li­yet­ler­de, ba­zı ko­nu­lar­da ye­ni­den göz­den ge­çi­ril­me­si ge­rek­ti­ği nok­ta­sın­da da gö­rün­tü­ler­le kar­şı kar­şı­ya­yız. Özel­lik­le Kaf­kas­ya ve Or­ta As­ya böl­ge­sin­de­ki fa­a­li­yet ar­tı­şı yüz­de 129 ol­du­ğu hâlde, Af­ri­ka ve Or­ta Do­ğu­’­da­ki fa­a­li­yet­le­rin yüz­de 233 ora­nın­da art­mış ol­du­ğu­nu gör­mek­te­yiz, özel­lik­le Tİ­KA 2006 Fa­a­li­yet Ra­po­ru­’­nu in­ce­le­di­ği­niz za­man ora­da açık ola­rak gö­rül­mek­te­dir.

Ta­bi­i, biz, bü­yük Türk dev­le­ti­yiz. Türk dev­le­ti ola­rak bir­çok ye­re yar­dım et­me­miz ge­rek­mek­te­dir. Di­ğer dün­ya dev­let­le­ri­ne de yar­dım edil­me­si ve ora­da­ki mah­zun in­san­la­ra bir­ta­kım hiz­met­ler gö­tü­rül­me­si ge­rek­mek­te­dir. An­cak, Türk dün­ya­sın­da­ki ba­zı yar­dım­la­rın ya­nın­da, özel­lik­le Ko­mor ada­la­rı­na ilaç yar­dı­mı, So­ma­li­’­de köp­rü ve yol­la­rın ya­pı­mı, Kon­go-Ka­tan­ga vi­la­ye­ti ve çe­şit­li yer­le­re bil­gi­sa­yar ve has­ta­ne ame­li­yat­ha­ne­si mal­ze­me­le­ri ta­şın­ma­sı, Do­ğu Ka­ra­yib ül­ke­le­rin­de ço­cuk par­kı ya­pıl­ma­sı, Ken­ya­’­nın Mom­ba­sa ken­tin­de ge­ce­kon­du­la­rın ısla­hı­na des­tek olun­ma­sı gi­bi ba­zı ko­nu­la­rı da Tİ­KA­’­nın fa­a­li­yet alan­la­rı içe­ri­sin­de gö­rü­yo­ruz. Ger­çi bun­la­rın ya­nın­da, özel­lik­le, bu ya­pı­lan­la­rın ya­nın­da, me­se­la, bir Mo­ğo­lis­ta­n’­da­ki Or­hun Abi­de­le­ri yo­lu ya­pı­mı, yi­ne Kon­jik Köp­rü­sü­’­nün ya­pı­mı gi­bi çok gü­zel iş­ler ya­pıl­mış­tır, ama ina­nı­yo­rum ki Tİ­KA­’­nın bu ko­nu­da ger­çek fa­a­li­ye­ti­ne, ger­çek gö­re­vi­ne de gel­me­si ge­rek­mek­te­dir di­ye dü­şü­nü­yo­rum.

De­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri, Tİ­KA gi­bi ku­ru­luş­la­rın ya­nın­da ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­nin de ken­di des­tek­le­ri­nin ya­nın­da, özel­lik­le bek­le­miş ol­du­ğu­muz o olum­lu ge­liş­me­le­rin ya­nın­da olum­suz ge­liş­me­ler­le de kar­şı kar­şı­ya­yız. Özel­lik­le, ba­ğım­sız­lık­tan son­ra or­ta­ya atı­lan “At­lan­ti­k’­ten Çin Sed­di­’­ne Türk dün­ya­sı” te­ri­mi bir­çok yer ta­ra­fın­dan yan­lış an­la­şıl­mış­tır; bu ta­bi­rin yer­li yer­siz kul­la­nıl­mış ol­ma­sı, bu­ra­da bu ta­bi­rin bir­çok nok­ta­da te­dir­gin­lik ya­rat­ma­sı­na se­bep ol­muş­tur. Ay­rı­ca, bu­nun ya­nın­da, ye­ni ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ka­za­nan bu dev­let­le­rin -iş­te, ye­ni bir ağa­bey şek­lin­de- Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­ni al­gı­la­ma­la­rı­nın da o böl­ge­ler ta­ra­fın­dan ka­bul edil­me­miş ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz.

İna­nı­yo­rum ki, bu nok­ta­lar­da da da­ha dik­kat­li dav­ra­nıl­ma­sın­da fay­da ola­ca­ğı ka­na­a­tin­de­yim.

Ay­rı­ca, ulus­la­ra­ra­sı re­ka­bet­te ayak­ta kal­ma­nın böl­ge­sel iş bir­li­ği­ne bağ­lı ol­du­ğu gü­nü­müz­de, Azer­bay­can baş­ta ol­mak üze­re, Türk cum­hu­ri­yet­le­riy­le iliş­ki­ler or­tak men­fa­at­ler çer­çe­ve­sin­de çok bo­yut­lu, si­ya­si ve eko­no­mik iliş­ki­ler şek­lin­de ge­liş­ti­ri­le­rek özel­lik­le böl­ge­sel iş bir­li­ği kap­sa­mı­na ge­ti­ril­me­li­dir.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; je­o­po­li­tik ve je­os­tra­te­jik öne­mi bü­yük olan Tür­ki­ye, ta­rih, kül­tür, dil ve din bir­li­ği ba­ğıy­la bağ­lı ol­du­ğu Türk dev­let ve top­lu­luk­la­rıy­la il­gi­siz kal­ma­ma­lı­dır. Yer al­tı ve yer üs­tü zen­gin­lik­le­riy­le bü­tün dün­ya­nın gö­zü­nün bu Türk böl­ge­le­rin­de ol­du­ğu ka­bul edil­me­li ve 21’in­ci as­rın Türk as­rı ol­ma­sı için ge­rek­li ça­lış­ma­lar va­kit ge­çi­ril­me­den, sü­rat­li bir şekil­de ya­pıl­ma­lı­dır.

Türk dün­ya­sı, bu­lun­du­ğu coğ­raf­ya, sa­na­yi dev­ri­mi­nin ih­ti­ya­cı olan ener­ji po­tan­si­ye­li ve di­ğer yer al­tı zen­gin­lik­le­ri se­be­biy­le ge­liş­miş ül­ke­le­rin il­gi ala­nı ol­muş ve dün­ya­da en faz­la stra­te­ji ge­liş­ti­ri­len böl­ge­le­rin ba­şın­da gel­mek­te­dir. Bu coğ­raf­yay­la il­gi­le­nen ül­ke­le­rin ama­cı zen­gin­li­ğin, kay­nak­la­rın sö­mü­rül­me­si he­de­fi­ne odak­lan­mış­tır. Tür­ki­ye ola­rak he­de­fi­miz, ya­pa­ca­ğı­mız an­laş­ma­lar­la bu zen­gin­li­ğin bu­ra­lar­da ya­şa­yan kar­deş top­lu­luk­la­rın men­fa­at­le­ri doğ­rul­tu­sun­da üre­ti­me alın­ma­sı ve dün­ya pa­zar­la­rı­na su­nul­ma­sı yo­lun­da ol­ma­lı­dır. Bu ül­ke­ler­le eko­no­mik, sos­yal, si­ya­si ve kül­tü­rel mü­na­se­bet­le­ri ge­liş­ti­re­rek ge­rek­li ya­pı­lan­ma­la­rı oluş­tur­mak ön­ce­lik­li he­def­le­ri­miz ara­sın­da ol­ma­lı­dır. Tür­ki­ye ile Türk dün­ya­sı ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin dü­zen­len­me­sin­de, bu­gü­ne ka­dar ço­ğun­luk­la duy­gu­sal yak­la­şım­la­rın hâkim ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir. An­cak, iki ta­raf ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin sağ­lam, ka­lı­cı ve fay­da­lı ola­bil­me­si için ilmî ve man­tı­ki bir yo­lun ta­kip edil­me­si de her­ke­sin ya­ra­rı­na ola­cak­tır. Gas­pı­ra­lı İsma­i­l’­in de­di­ği gi­bi “Dil­de, fi­kir­de, iş­te bir­lik.” ta­bi­ri hiç­bir za­man akıl­dan çı­ka­rıl­ma­ma­lı­dır.

Tür­ki­ye ye­di yüz yıl­dır Av­ru­pa­lı ol­ma­ya ça­lı­şan bir ül­ke­dir; ta­rihî, coğ­rafî ve kül­tü­rel Av­ru­pa­’y­la iyi iliş­ki­ler ya­nın­da, ta­ri­hi, geç­miş ya­pı­sıy­la As­ya­lı ol­ma avan­ta­jı­nı da de­ğer­len­dir­mek mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz. Bu se­bep­le, Av­ras­ya­’­nın bü­tü­nün­de be­lir­le­yi­ci bir ro­le de mer­ke­ze otu­ra­rak sa­hip olu­na­bi­lir. Rus­la­rın Av­ras­ya­cı­lık Pro­je­si, Ame­ri­ka­’­nın Ge­niş­le­til­miş Bü­yük Or­ta­do­ğu Pro­je­si ye­ri­ne, ne­den Türk Bir­li­ği Pro­je­si için he­de­fi­mi­zi or­ta­ya koy­ma­ya­lım? Özel­lik­le de Av­ru­pa Bir­li­ği ve BOP pro­je­sin­de­ki, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­ne ve­ri­len sı­kın­tı­lar şöy­le göz önü­ne kon­du­ğu za­man, Türk Bir­li­ği Pro­je­si­’­ne ne ka­dar çok ih­ti­ya­cı­mız ol­du­ğu­nu da bu­ra­dan bir kez da­ha ifa­de et­mek is­ti­yo­rum.

Böy­le­ce, kü­re­sel güç­le­rin, Türk dün­ya­sı­na ve Av­ras­ya coğ­raf­ya­sı­na yö­ne­lik baş­ta eko­no­mik ve si­ya­si he­sap­la­rı, Türk mil­le­ti­ni ve Türk dün­ya­sı­nı yok et­me pro­je­le­ri de or­ta­dan kal­ka­cak­tır.

Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Türk dün­ya­sıy­la il­gi­li ola­rak Tür­ki­ye­’­de çok sa­yı­da işin ve pro­je­nin yü­rü­tül­dü­ğü bir ger­çek­tir an­cak bu tür iş­le­rin bir­bir­le­riy­le ko­or­di­ne­li ol­ma­dı­ğı da gö­rül­mek­te­dir. Bu se­bep­le, ko­or­di­nas­yon­suz­lu­ğun gi­de­ril­me­si, iş­le­rin da­ha ko­lay ran­tabl ola­bil­me­si, ta­ri­hin bi­ze so­rum­lu­luk yük­le­di­ği ger­çek­ler göz önü­ne ge­ti­ril­di­ğin­de, Türk dün­ya­sı ba­kan­lı­ğı­nın ku­rul­ma­sı da gün­de­me gel­me­li­dir. Bu ba­kan­lık, cid­di bir dev­let po­li­ti­ka­sı iz­le­ye­rek 21’in­ci as­rın Türk as­rı ola­ca­ğı ide­a­li­ni ge­çek­leş­ti­re­bi­lir. Ay­rı­ca, böl­ge için özel öne­mi olan millî ener­ji ajan­sı ve Türk dün­ya­sı ener­ji kon­se­yi, ay­rı­ca, bi­lim­sel alan­da­ki iş bir­li­ği ve bil­gi pay­la­şı­mı­nın güç­len­di­ril­me­si için Türk dün­ya­sı bi­lim ve tek­no­lo­ji iş bir­li­ği ve ve­ri ta­ba­nı da be­ra­be­rin­de ku­rul­ma­lı­dır.

Böl­ge­ye baş­ka dev­let­le­rin gö­züy­le de­ğil, ken­di gö­zü­müz­le ve pro­je­le­ri­miz­le ba­kar­sak iş­te o za­man ger­çek gü­cü­müz gö­rü­le­cek­tir. Ta­rihî İpek Yo­lu ça­lı­şa­cak, bü­yük Ata­tür­k’­ün ide­a­li olan, cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin yü­zün­cü ku­ru­luş yı­lı olan 2023 yı­lın­da “li­der ül­ke Tür­ki­ye ide­a­li” ger­çek­leş­miş ola­cak­tır.

Türk dev­le­ti­ni yık­mak, yok et­mek is­te­yen her tür­lü güç­le­re kar­şı, mil­le­ti­mi­zin ya­pı­sı­na ve do­ku­su­na her yö­nüy­le gü­ven­mek mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz. Bun­dan do­la­yı da “Ne mut­lu Tür­küm Di­ye­ne” di­ye­rek söz­le­ri­me son ve­rir­ken bu ka­nu­na Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si ola­rak evet oyu ve­re­ce­ği­mi­zi, bu­ra­dan, bir kez da­ha yi­ne­li­yor, yü­ce he­ye­ti­ni­zi ve Mec­li­si­mi­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum. (MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Doğ­ru.

Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si Gru­bu adı­na Çan­kı­rı Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Nu­ret­tin Ak­man.

Bu­yu­run Sa­yın Ak­man. (AK Par­ti sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

Sü­re­niz yir­mi da­ki­ka­dır Sa­yın Ak­man.

AK PAR­Tİ GRU­BU ADI­NA NU­RET­TİN AK­MAN (Çan­kı­rı) – Sa­yın Baş­kan, de­ğer­li mil­let­ve­kil­le­ri; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hükûme­ti ile Azer­bey­can Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Ha­ri­ta­cı­lık Ala­nın­da Eği­tim, Tek­nik ve Bi­lim­sel İş­bir­li­ği­ne Da­ir An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı üze­rin­de söz al­mış bu­lu­nu­yo­rum. He­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum.

Dün, Ge­nel Mer­ke­zi­miz­de, bir Azer­bay­can he­ye­ti­ni ka­bul et­tik, be­ra­ber ol­duk. Mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri, ik­ti­dar mil­let­ve­kil­le­ri ve se­çim ku­ru­lun­dan gö­rev­li­ler var­dı. Âde­ta, biz­ler gi­bi dü­şü­nen, biz­le­rin iyi­li­ği­ni is­te­yen ve son se­çim­ler­de AK Par­ti­nin al­mış ol­du­ğu ba­şa­rı­yı bü­yük bir mem­nu­ni­yet­le ka­bul eden ve bu ba­şa­rı­nın al­tın­da­ki ger­çek­le­ri öğ­ren­mek için ül­ke­mi­ze ge­len, biz­ler­le be­ra­ber olan in­san­lar­dı. Bir bu­çuk-iki sa­at sü­re içe­ri­sin­de bu kar­deş­le­ri­miz­le be­ra­ber ol­duk, ay­nı duy­gu­la­rı ya­şa­dık. Bu kar­deş­le­ri­miz, Sov­yet Rus­ya­’­dan ay­rıl­dık­tan son­ra çok bü­yük prob­lem­ler ya­şa­dı­lar. O zor­luk­lar­da, da­i­ma, ül­ke­miz, Aze­ri kar­deş­le­ri­nin ya­nın­da yer al­dı. Bu­nun­la da­i­ma if­ti­har et­tik. Bu­gün, söz­de Er­me­ni soy­kı­rı­mıy­la gün­dem oluş­tu­ran dün­ya­nın, Er­me­ni­le­rin yap­tı­ğı Aze­ri kat­li­a­mı­na se­yir­ci kal­ma­sı­nı da ma­ni­dar bu­lu­yo­ruz ve esef­le kı­nan­ma­sı ge­re­ken bir hu­sus ol­du­ğu­nu özel­lik­le bu ve­si­ley­le be­lirt­mek is­ti­yo­rum.

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ile Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti Hükûme­ti ara­sın­da, NA­TO sis­te­min­de ha­ri­ta ve ha­ri­ta bil­gi­si üre­til­me­si için, ha­ri­ta­cı­lık ala­nın­da gü­nü­müz tek­no­lo­ji­le­ri­ne uy­gun üre­tim ya­pa­bil­me­le­ri­ne kat­kı sağ­la­mak ama­cıy­la, 2000 yı­lın­dan bu ya­na, Ha­ri­ta Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğın­ca gö­rev­len­di­ri­len da­nış­man­lar ara­cı­lı­ğıy­la fa­a­li­yet­ler de­vam et­mek­te­dir. Bu­na pa­ra­lel ola­rak da, za­ten Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri ile Azer­bey­can Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri ara­sın­da uzun yıl­lar­dır de­vam eden bir bir­lik­te­lik söz ko­nu­su­dur. Eği­tim ve­…

ALİ UZU­NIR­MAK (Ay­dın) – Aze­ri­le­ri da­rıl­ta­cak­sı­nız. “Azer­bey­can” de­ğil, Azer­bay­can.

NU­RET­TİN AK­MAN (De­vam­la) – Evet, Azer­bay­can; te­şek­kür edi­yo­rum.

Bu­gü­ne ka­dar, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri, dost ve kar­deş ül­ke­ye çok bü­yük yar­dım­lar­da bu­lun­muş­tur. Bu­nu da mem­nu­ni­yet­le, şük­ran­la kar­şı­lı­yo­ruz.

Bu­gün onay­la­na­cak olan bu söz ko­nu­su an­laş­ma, 2005 yı­lın­da Millî Sa­vun­ma Ba­ka­nı Sa­yın Vec­di Gö­nül baş­kan­lı­ğın­da­ki he­ye­tin Azer­bay­ca­n’­a yap­tı­ğı zi­ya­ret es­na­sın­da 20 Ey­lül 2005 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye adı­na Ha­ri­ta Ge­nel Ko­mu­ta­nı­mız ta­ra­fın­dan im­za­lan­mış­tır. Bu an­laş­ma, giz­li­lik de­re­ce­si Tür­ki­ye­’­de “tas­nif dı­şı”, Azer­bay­ca­n’­da “hiz­me­te özel” olan coğ­ra­fi bil­gi­le­rin de­ği­şi­mi, ta­raf­la­rın yet­ki­li ma­kam­la­rı­nın mü­sa­a­de­si alın­mak ko­şu­luy­la giz­li­lik de­re­ce­li coğ­ra­fi bil­gi de­ği­şi­mi, ha­ri­ta­cı­lık ala­nın­da or­tak pro­je­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­si, ha­ri­ta­cı­lık ala­nın­da bil­gi ve de­ne­yim de­ği­şi­mi, tek­nik des­te­ğin sağ­lan­ma­sı, yi­ne, ha­ri­ta­cı­lık ala­nın­da kar­şı­lık­lı ola­rak be­lir­le­ne­cek ko­nu­lar­da eği­tim ve­ril­me­si ve kurs­lar dü­zen­len­me­si­ni amaç­la­mak­ta­dır. Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti ta­ra­fın­dan da an­laş­ma­nın ge­rek­li onay iş­lem­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ril­miş bu­lun­mak­ta­dır.

De­ğer­li ar­ka­daş­la­rım, iki kar­deş ül­ke ara­sın­da­ki bu an­laş­ma­nın ül­ke­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum. Bu ve­si­ley­le, he­pi­ni­ze te­şek­kür edi­yor, say­gı­lar su­nu­yo­rum. (AK Par­ti ve MHP sı­ra­la­rın­dan al­kış­lar)

BAŞ­KAN – Te­şek­kür­ler Sa­yın Ak­man.

Şah­sı adı­na İzmir Mil­let­ve­ki­li Sa­yın Re­cai Bir­gü­n… Yok.

Ta­sa­rı­nın tü­mü üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler ta­mam­lan­mış­tır.

Mad­de­le­ri­ne ge­çil­me­si­ni oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r…­Ka­bul et­me­yen­le­r… Ka­bul edil­miş­tir.

1’in­ci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

**TÜR­Kİ­YE CUM­HU­Rİ­YE­Tİ HÜ­KÜ­ME­TİY­LE AZER­BAY­CAN CUM­HU­Rİ­YE­Tİ HÜ­KÜ­ME­Tİ ARA­SIN­DA HA­Rİ­TA­CI­LIK ALA­NIN­DA EĞİ­TİM, TEK­NİK VE Bİ­LİM­SEL İŞ­BİR­Lİ­Ğİ­NE DA­İR AN­LAŞ­MA­NIN ONAY­LAN­MA­SI­NIN UY­GUN BU­LUN­DU­ĞU­NA DA­İR**

**KA­NUN TA­SA­RI­SI**

MAD­DE 1- 20 Tem­muz 2005 ta­ri­hin­de Ba­kü­’­de im­za­la­nan “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Azer­bay­can Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Ha­ri­ta­cı­lık Ala­nın­da Eği­tim, Tek­nik ve Bi­lim­sel İş­bir­li­ği­ne Da­ir An­laş­ma”­nın onay­lan­ma­sı uy­gun bu­lun­muş­tur.

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de söz is­te­yen? Yok.

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

2’nci mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MAD­DE­ 2- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de söz is­te­yen? Yok.

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

3’ün­cü mad­de­yi oku­tu­yo­rum:

MAD­DE­ 3- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

BAŞ­KAN – Mad­de üze­rin­de söz is­te­yen? Yok.

Mad­de­yi oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­le­r… Ka­bul et­me­yen­le­r… 3’ün­cü mad­de ka­bul edil­miş­tir.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, ta­sa­rı­nın tü­mü açık oy­la­ma­ya ta­bi­dir.

Açık oy­la­ma­nın elek­tro­nik oy­la­ma ci­ha­zıy­la ya­pıl­ma­sı­nı oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­rum: Ka­bul eden­ler... Ka­bul et­me­yen­ler... Ka­bul edil­miş­tir.

Oy­la­ma için üç 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 üç da­ki­ka­lık sü­re içe­ri­sin­de Baş­kan­lı­ğa ulaş­tır­ma­la­rı­nı ri­ca edi­yo­rum.

Oy­la­ma iş­le­mi­ni baş­la­tı­yo­rum.

(Elek­tro­nik ci­haz­la oy­la­ma ya­pıl­dı)

BAŞ­KAN – Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti ile Azer­bey­can Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti Ara­sın­da Ha­ri­ta­cı­lık Ala­nın­da Eği­tim, Tek­nik ve Bi­lim­sel İş­bir­li­ği­ne Da­ir An­laş­ma­nın Onay­lan­ma­sı­nın Uy­gun Bu­lun­du­ğu­na Da­ir Ka­nun Ta­sa­rı­sı­’­nın açık oy­la­ma so­nu­cu­nu bil­di­ri­yo­rum:

Oy sa­yı­sı: 225

Ka­bul: 225 (x)

Ta­sa­rı ka­bul edil­miş ve ka­nun­laş­mış­tır. Ha­yır­lı ol­sun.

Sa­yın mil­let­ve­kil­le­ri, söz­lü so­ru öner­ge­le­ri ile ka­nun ta­sa­rı ve tek­lif­le­ri­ni sı­ra­sıy­la gö­rüş­mek için, 7 Ka­sım 2007 Çar­şam­ba gü­nü, alı­nan ka­rar ge­re­ğin­ce sa­at 14.00’te top­lan­mak üze­re bir­le­şi­mi ka­pa­tı­yo­rum.

**Ka­pan­ma Sa­a­ti: 19.54**