**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA**

Aşağıdaki sorularımın, TBMM Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96 ile 98. maddeleri gereğince sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.07.2017

 **Meral DANIŞ BEŞTAŞ**

 **Adana Milletvekili**

Yasama yetkisinin aslîliğinin  sonucu olarak, yasama organının anayasanın belirlediği amaçları gerçekleştirmek yükümlülüğü söz konusu olup parlamenterin asli görevlerinden birisi de önergelerle yürütmeyi denetlemektir ve bu bir yasama faaliyetidir. Muhalefet; yönetimde bulunan hükümetin icraatını denetleyerek ve muhalefete hesap vermeye hükümeti mecbur ederek, muhalefet kamusal kararların şeffaflığını, kamu işlerinin yönetiminde etkinliğini temin etme böylece kamu çıkarını savunma ve kötüye kullanımı ve verimsizliği önleme görev ve yetkisine sahiptir. Ancak ne var ki Başkanlığınıza sunmuş olduğumuz soru ve araştırma önergeleri hakeza kanun teklifleri İçtüzüğe uygun bulunmadığı gerekçesiyle sıklıkla iade edilmekte olup ülke sorunlarını Meclis gündemine taşımada büyük güçlük içerisindeyiz. Öte yandan gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan ifadeler Meclis çatısı altında yasaklanmakta, parlamenterin düşünceyi ifade hürriyetine sınır getirilmektedir. Yasal mevzuatta ve yargı içtihatlarında düşünceyi ifade hürriyeti kapsamında ele alınan ifadelerin mecliste dile getirilmesinin yasaklanması Anayasal güvence altında olan yasama sorumsuzluğuna halel getirmektedir. Gündelik yaşam içerisindeki asgari hukuk kuralları dahi parlamento çatısı altında sınırlandırılmış olup, herkesin ifade özgürlüğü standartlarının gerisine düşen bir uygulama ile karşı karşıya olduğumuz açıktır.

Bu bağlamda;

1-) TBMM Başkanı olarak önergelerin denetlenmesi ve iadesine ilişkin nasıl bir yöntem izlemektesiniz?

2-) Hangi kelime ve ibareler “kaba” ve “yaralayıcı” bulunmaktadır? Buna ilişkin oluşturduğunuz bir sözlük var mı?

3-) Başkanlığınıza sunmuş olduğumuz önergelerin sıklıkla iade edilmesi ve oluşan kırtasiyenin önlenmesi amacıyla “kaba ve yaralayıcı” kelimelerin neler olduğuna dair bir bilgi notunun parlamenterlere gönderilmesi gündeminizde olacak mıdır?

4-) Önergelerde yer alan ibarelerin “kaba ve yaralayıcı” olduğunu belirleyen bir birim var mıdır? Bu birim hangi esaslar çerçevesinde çalışmaktadır? Bu birimin kendisine ait kaba ve yaralayıcı ibareler sözlüğü var mıdır?

5-) “İşkence” sözcüğünün iade nedeni olduğu nazara alındığı vakit “işkence” kelimesi yerine ne kullanılması önerilmektedir?

6-) “Tecrit” sözcüğünün iade nedeni olduğu nazara alındığı vakit “tecrit” kelimesi yerine ne kullanılması önerilmektedir?