**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA**

Aşağıdaki sorularımın ***Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY*** tarafından Anayasa'nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

 **Dirayet Dilan TAŞDEMİR**

 **Ağrı Milletvekili**

15 Mayıs 1932 tarihinde Celadet Alî Bedirxan öncülüğünde Kürtçe Hawar dergisi yayın hayatına başlamıştır. Latin alfabesiyle yayınlanan ilk Kürtçe dergi olan Hawar Dergisi, Kürt dili ve edebiyatının geliştirilmesine katkıları nedeniyle Kürtler ve Kürt dili için tarihsel bir öneme sahiptir. Bu öneminden dolayı her yıl 15 Mayıs tarihi, Kürt Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Fakat dünya genelinde 40 milyonu aşkın insanın konuştuğu ve dünyanın eski dillerinden biri olan Kürtçe ve lehçeleri üzerindeki baskı, yasak ve asimilasyon politikaları geçmişten bugüne devam etmektedir. Kürt talkının en önemli taleplerinden biri olmasına ve Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere rağmen Kürtçe üzerindeki yasaklar son bulmak bir yana gittikçe derinleştirilmektedir.

Bu yasaklarla birlikte Kürtçenin kriminalize edilmesiyle insanlar Kürtçe konuştuğu için yargılanmakta, linç edilmekte ve hatta öldürülmektedir. Yine milyonlarca Kürt çocuk en temel hak olan anadilinde eğitim hakkından mahrum bırakılmakta, Kürtçe basılan kitaplar yasaklanmakta, Kürtçe çalışma ve yayın yapan gazete, dergi, TV ve internet siteleri kapatılmaktadır. Özellikle son yıllarda Kürt Enstitüsü, Kürtçe okul ve kreşler, özel kurslar kapatılmış, okullarda seçmeli olarak verilen Kürtçe derslerin önünde birçok engel çıkarılmış ve Kürtçe öğretmenlerinin atamaları neredeyse tümüyle durdurulmuştur. Bununla birlikte, Kürtçe kurum, park, cadde ve mekân isimleri Türkçeyle değiştirilmiş, çok dilli belediyecilik hizmeti veren belediyeler bu hizmetinden dolayı yargılama konusu olmuştur. Meclis kürsüsünde konuşulan Kürtçenin tutanaklara ‘bilinmeyen dil’, ‘anlaşılmayan dil’ olarak geçmesi, Japonya’da dahi verilen Kürtçe derslerinin iptal edilmesi için hükümetin devreye girdiği yönündeki iddialar Kürtçeye yönelik baskı, yasak ve bakış açısınınım en somut göstergesi olmaya devam etmektedir.

**Bu bağlamda;**

1. Dünyada 40 milyon aşkın insanın konuştuğu ve Kürtçenin en fazla konuşulduğu Türkiye’de Kürtçenin yasaklı durumda olmasının gerekçesi nedir?
2. Neredeyse cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Kürtçe üzerindeki baskı, yasak ve asimilasyon politikalarına bundan sonra da devam edilecek midir?
3. 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı vesilesiyle Kürtçe üzerindeki tüm baskı, yasak, asimilasyon ve dili kriminalize etme politikalarına son vermeye dönük hükümet olarak bir politikanız olacak mıdır?
4. İmzalanan uluslararası sözleşmelere bağlı kalınarak anadilinde eğitim ve sağlık hakkı başta olmak üzere Kürtçenin kullanımı ve yaygınlaşmasını anayasal güvenceye almaya dönük acil bir girişimiz olacak mıdır?