**JI SEROKATIYA MECLÎSA GELÊ MEZIN YA TIRKIYE YÊ RE**

Pirsê min ê li jêr ji aliye alîkariyê serokkomar Fuat Oktay li gorî benda 98. ya makezagonê û li gorî benda 96. û 98. ya rêznameya navxweyî bi awayekî nivîsandin dixwazim.

 **Nusrettîn Maçin Nûnerê Rihayê**

Bi têkiliya UNESCO’yê ji sala 1999’an de vir de her sal 21’ê Sibatê roja Zimanê Dayikê ya Cîhanê tê pîroz kirin. Di dinyayê de wek her welatekî, li Tirkiyê jî zimanên ku pirr tên axaftin hene. Zimanê Kurdî bi 22 milyon nûfusa xwe bi hawakî mezin li cem zimanê Tirkî cîh digire. Kurdiya ku sed sal e di derheqê wê de gengeşî tê kirin, ji pirr aliyan tune hatiye hesibandin û nehatiye naskirin. TBMM(Meclîsa Gelê Mezin Ya Tirkiyê) di qeydên xwe de zimanê Kurdî weke zimanekî tê nasîn nahesibîne, ji navê zimanê Kurdî re dibêje ‘’ Zimanê X’’ ya jî dibêje ‘’Zimanê Nenas’’. Gava ku TBMM(Meclîsa Gelê Mezin Ya Tirkiyê) zimanê Kurdî nas nedikir û pênaseyên cûda pê dikir **TRT KURDÎ** di 1’ê Çileya 2009’an de bi têkiliya saziya Televîzyonê Û Radyoyê Ya Tirkiyê dest bi weşana xwe dike. Ev ji bo ku reng û dewlemendiya Tirkiyê nîşan bide hatiye çêkirin Cara ewilî

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

Aşağıdaki sorularımın ***TBMM Başkanı Mustafa Şentop*** tarafından Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 96 ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 **Nusrettin Maçin Şanlıurfa Milletvekili**

Unesco aracılığıyla 1999 yılından bugüne, her yıl 21 Şubat Dünya Ana Dil günü olarak kutlanmaktadır. Dünyada ki bütün ülkeler gibi, Türkiye’de de konuşulmakta olan birçok farklı dil mevcuttur. Türkçe ile birlikte en fazla hacme sahip olan ve yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip Kürt halkının anadili olarak Kürtçe yer almaktadır. 100 yıllık bir tartışma zeminine sahip olan Kürtçe, birçok alanda yok sayılmış, tanınmamıştır. Toplumun bütün kesimlerinin temsiliyetini sağlamaya çalıştığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da Kürtçe bilinen bir dil olarak tanınmamakta, kayıtlara ‘X' dil ya da bilinmeyen dil’ olarak geçmektedir.

TBMM, Kürtçe dilini tanımayıp farklı tanımlamalar getirirken, 1 Ocak 2009'da Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na bağlı olarak **TRT KURDÎ** isminde ki kanal normal yayınına başlamıştır.

di sala 2011’an de li zanîngeha Mardin Artukluyê beşa **Ziman û Wêjeya Kurdî** vebû. Li gorî bernameya perwerdehiyê ya Wezîrê Perwerdehiya Netew li dibistanan xwendekar zamanê Kurdî weke **dersa bijartinê** dikane bibijirin. Ji xeynî wî ev rojên dawiyê TDK(Saziya Zimanê Tirkî) ferhenga Kurdî-Tirkî çap kir. Tiştê dawî, Kurdiya ku ji aliye 22 milyon Kurdan tê axaftin her çiqas ku ji pirr aliyan de xwe hebe jî TBMM(Meclîsa Gelê Mezin Ya Tirkiyê) zimanê Kurdî nas nake.

**Di vî Vegirtinê de;**

1. TBMM(Meclîsa Gelê Mezin Ya Tirkiyê) çima Kurdî weke zimanekî tê nasîn nahesibîne?
2. Nenasîna Kurdî, ji bo TBMM(Meclîsa Gelê Mezin Ya Tirkiyê) tiştekî nakokî ye gelo?
3. Li TBMM’ê(Meclîsa Gelê Mezin Ya Tirkiyê) axaftina Kurdî çima qedexe ye?
4. Di parlementoyê de nûnerên ku bi eslên xwe Kurd in çima nikanin bi Kurdî biaxivin?
5. Di nava sînorên dewletekî de bi 10 mîlyonan însan hebe û zimanê van însana weke zimanekî nenas were hesibandin gelo ji îradeya van însan û nûnerên ku hatiye bijartin re ne bêhurmetî ye?
6. Gelo hûn difikirin Kurdî weke zimanên din zimanekî fermî nas bikin?

Ve "Türkiye'nin zenginliğini ve renklerini ekrana taşıma" amacıyla kurulmuştur. İlk olarak 2011 yılında Mardin Artuklu Üniversitesinde **Kürt Dili ve Edebiyatı** bölümü açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının, eğitim müfredatı kapsamında, öğrenciler okullar da **Kürtçe seçmeli ders** alabilmektedirler. Ayrıca geçtiğimiz günlerde TDK tarafından Kürtçe-Türkçe sözlük basılmıştır. Son olarak 22 milyon Kürt nüfusunun konuştuğu dil olarak Kürtçe birçok alanda kendini var etmiş olmasına rağmen, TBMM Kürtçeyi tanımamaktadır.

**Bu kapsamda;**

1. TBMM, Kürtçeyi neden bilinen bir dil olarak tanımlamamaktadır?
2. Kürtçeyi tanımamanın, TBMM adına bir çelişki oluşturduğunu düşünmüyor musunuz?
3. TBMM’de Kürtçe konuşmak neden yasaklıdır?
4. Parlamentoda yer alan Kürt etnik kimlikli milletvekilleri neden Kürtçe konuşamamaktadır?
5. Bir devletin kendi sınırları içinde yaşayan üstelik on milyonlara varan bir nüfusun dilinin, bilinmeyen dil olarak tanımlanması o bölge halkına ve oradan seçilen vekillerin iradesine saygısızlık değil midir?
6. Kürtçeyi tıpkı diğer diller gibi resmi olarak tanımayı düşünüyor musunuz?