**Ji Serokatiya Meclisa Navengerana Mezin a Tirkiyê re (TBMM)**

Ez peşkeş dikim ku ev pirsên min ên jêrê hatine rêzkirin li gorî pêdiviya madeya 98 ê Makeqanûnê û li gorî madeya TBMM ê a 96 û 99 an ji aliye **Hevkarê Serokomoar Fuat OKTAY** ve bi nivîskî warin bersivandin.

 **Şevin COŞKUN**

**Parlementera Mûşê**

**r**

Ji bo piştgiriya cûrbicûriya çandayî û pirzimaniyê Neteweyên Yekbûyî (UN) ji aliye Rêxistina Perwerdeyê, Zanistê û Çandeyê ya Neteweyên Yekbûyî (UNESCO) ve di 21 ê Reşemiyê 1999 de Roja Zimanê Dayikê hatiye îlankirin û cara yekemim di sala 2000 an de destpêkirina pîrozbahiya wek Roja Zimanê Dayikê hatiye kirin.

Li gori doneyên Atlasa Zimanên li Ber Xetereyê ya UNESCO’yê, ya hatiye nûvejenkirin, di cîhanê de 6 hezar zimanên tên axaftin sedî 43 yê wan ji xetereya tinebûnê ve rûbirûne. Li gorî doneyên Neteweyên Yekbûyî di cîhanê de, di du heftan de zimanek bi havirdora xwe ya entellektuel û nêvenga xwe ya çandî ve tine dibe. Li gorî UNESCO’yê, di cîhanê de sedî 40 serjimêr nikarin bigihêjin petwerde û hîndekariya zimanê diaxivin an jî zimanê jê fam dikin. Li gorî vê xebatê di Tirkiyê de 18 zimanê zikmakî û zarava bi xetereya tinebûnê ve rûbirûne.

Di peymanên Tirkiyê navîş kirine de, li gorî hûqûqa gerdûnî xwestina perwede û hîndekariya zimanê zikmakî, xwestina xizmeta tenduristî a zimanê zikmakî mafê herî bingehîn e. Di Peymana Mafên Zarokan de perwerde û hîndekariya

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

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

 **Şevin COŞKUN**

**Muş Milletvekili**

Kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından, 1999 yılında 21 Şubat tarihini, “Uluslararası Anadil Günü” ilan etmiş ve **ilk kez dünyada 2000 yılında, “Dünya Anadili Günü” olarak kutlanmaya başlamıştır.**

UNESCO’nun 2016 yılında güncellenen “Tehlike Altındaki Diller Atlası” verilerine göre; dünyada konuşulan 6 bin dilin yüzde 43’ü yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. BM verilerine göre dünyada her iki haftada bir dil, içinde geliştiği entelektüel ve kültürel ortamla birlikte [yok olmaktadır](http://www.un.org/en/events/motherlanguageday/). UNESCO'ya göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı konuştukları veya anladıkları bir dilde eğitime erişememektedir. Bu çalışmaya göre Türkiye’de de 18 anadil ve lehçe yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde, evrensel hukuk gereğince; Anadilde eğitim- öğretim ve Anadilde sağlık hizmeti talebi en temel haktır.

zimanê zikmakî mafê mirovahiyê yê herî bingehîn e. Astengkirina perwerdehiya zimanê zikmakî ya takekesî feremoşkirin û îhlalkirina mafan e.

Di sala 2016 an de bi îlankirina OHAL’ê ve; rojnameya bi tene bi kurdî dihat weşandin Azadiya Welat, televizyonên bi Kurdî weşan dikirin İMC TV, Zarok TV, Jiyan Tv, Azadî TV, Van TV û TV10; ajnsên bi Kurdî weşan dikirin wek JİNHA, DİHA hatine girtin. Enstîtuya Kurdî ya İstembolê, komeleya li ser ziman û çanda Kurdî lêkolîn dikir KURDÎ DER (Komeleya Lêkolîn û Pêşvexistina Zimanê Kurdî), dibistanên bi zimanê dayikê ên Kurdî perwerde didan, axademî û komele hatine girtin. Qeyûmên sala 2016 de ji bo şaredariya hatine tayinkirin, kirêşên bi Kurdî xizmet didan girtin, peymanên şanoyên bajaran ên lîstikên Kurdî dianîn li ser dikê fesx kirin. Gelek navên saziyan, parqan, kolan û kuçeyan ên Kurdî, bi ên Tirkî ve hatin guherîn.

Xizmeta gihaniyê ya zimanê dayikê mafekî mirovahiyê ê bingehîn e. THY ku firmaya di Tirkiyê de rêwiyê wê herî pirin û di cîhanê de jî firmayeke pêşveçûyî ye. 36 ziman û 80 zaravayan wergerê dike. Lê bele bi Kurdî werger û anonsan nake.

**Ji van têkiliyan,**

1. Sedema, axaftinên Kurdî ên di komcivîna TBMM ê de tên kirin, hê jî nivîsandina di girtenameyan de “zimanê nê zanîn”, zimanê nê fêmkirin û “zimanê x” çiye?
2. Li gori doneyên Atlasa Zimanên li ber xetereyê a UNESCO’yê ya di 2016 de hatiye raporkirin di Tirkiyê de, 18 ziman di bin xetereyê de ne. Ji bo parastin û hêvişandina ziman û zaraveyên li ber xetereyê xebateke we heye?

2016 yılında ilan edilen OHAL ile birlikte; günlük Kürtçe yayın yapan tek gazete olan Azadiya Welat,  Kürtçe yayın yapan İMC TV, Zarok TV, Jiyan TV, Azadi TV, Van Tv ve TV10 TV kanalları, Kürt haber yayınlayan JINHA, DİHA gibi ajanslar kapatılmıştır. İstanbul Kürt Enstitüsü, Kürt Dili ve Kültürü üzerine araştırma yapan KURDÎ- DER (Komeleya Lêkolîn û Pêşvexistina Zimanê Kurdî), Kürtçe anadilinde eğitim veren okullar, akademiler ve dernekler kapatılmıştır. 2016 yılında belediyelere atanan Kayyumlar, Kürtçe hizmet veren kreşleri kapatmış, Kürtçe oyunlar sahneleyen şehir tiyatrolarının sözleşmeleri feshetmiş ve çok sayıda Kürtçe kurum, park, sokak ve cadde isimleri Türkçe isimlerle değiştirmiştir.

Herkese kendi anadilinde ulaşım hizmeti vermek temel bir insan hakkıdır. Türkiye’nin yolcu kapasitesi en yüksek olan, dünyanın önde gelen firmalarından biri olan THY, 36 dil 80 lehçede çeviri hizmetleri sunmaktayken, Kürtçe çeviri hizmeti ve Kürtçe anons yapılmamaktadır.

**Bu bağlamda,**

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan Kürtçe konuşmaların tutanaklara hala “bilinmeyen dil” “Anlaşılmayan dil” ve “x dili” şeklinde yazılmasının  gerekçesi nedir?
2. UNESCO tarafından 2016 yılında ‘Tehlike Altındaki Diller Atlası verilerine göre, Türkiye'de 18 dil ve lehçe tehlike altındadır. Tehlike altında olan dil ve lehçelerin korunması için yürütülen bir çalışma var mıdır?
3. Ji bo Mafê zimanê zikmaki wek mafekî bingehîn ware pejirandin, ji bo zimanên zikmakî bi makezagonê warin teminat kirin, ji bo zimanên zikmakî pêşvebiçin û warin parastin xebatên we çine?
4. Ji bo perwerde û hîndekariya zimanên zikmakî, ên di Turkiyê tên axaftin têkevin zagon û makezgona xebatên we hene?
5. Ji bo mafê perwerde û hîndekariya zimanê zikmaki, ji bo kes di warê gelwarî de zimanê xwe yê zikmakî biaxivin û ji bo astengiyên heyî holê warin hildan hûn xebatan dikin?
6. Xwestina xizmeta tenduristî ya zimanê zikmakî, mafê tenduristîyê, mafê tedawiyê, mafê nexaşan mafên mirovahiyê ên herî bingehîn in. Ji bo mafên xizmeta tenduristî bi zimanê zikmakî di her dewerê de ware xebitandin, di makezagonê de vesazkirinên bên çêkirin?
7. Sedema girtina saziyên zimanê Kurdî û sedema girtina rojname û kovarên Kurdî tên weşandin; sedema guherandina navên sazî, parq, kolan û kuçeyên Kurdî çiye?
8. Ligel Kurdî di Tirkiyê de di nav zimanên herî pir tên axaftin de ye; sedema di balafir û balafirgehan de anonsên Kurdî nên kirin, xizmeta wergera Kurdî nê dayin û rojnameyên Kurdî nên dabînkirin çiye?
9. Anadili hakkın, temel hak olarak kabul edilmesi, anadillerin anayasal güvence altına alınması, anadillerin korunup geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar nelerdir?
10. Türkiye’de konuşulan tüm anadillerde eğitim ve öğretim hakkının anayasal ve yasal güvenceye alınması için çalışma yapılacak mıdır?
11. Anadilinde eğitim-öğretim hakkı, kamusal alanda kişilerin anadillerini kullanması ve var olan engellerin kaldırılması için Bakanlığınız çalışma yapmakta mıdır?
12. Anadilde sağlık hizmeti talebi; sağlık hakkı, tedavi hakkı, hasta hakkı en temel insan haklarıdır. Sağlık hizmetlerinin her alanında ana dillerin kullanılması için Anayasal düzenleme yapılacak mıdır?
13. Kürt dil kurumları ve Kürtçe yayın yapan gazete ve dergilerin kapatılması, Kürtçe kurum, park, sokak ve cadde isimlerinin değiştirilmesinin gerekçesi nedir?
14. Kürtçe Türkiye’de en çok konuşulan diller arasında olmasına rağmen; uçaklarda ve havalimanlarında Kürtçe anons yapılmaması, Kürtçe çeviri hizmetinin verilmemesi ve Kürtçe gazete bulundurulmamasının nedeni nedir?