**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA**

Polis intiharlarının nedenlerinin ortaya çıkartılarak önlem alınması; emniyet güçlerinin yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi, maddi durumlarının hak ettikleri şekilde düzenlenmesi, ağır çalışma koşullarının düzeltilmesi ve topluma daha sağlıklı, evrensel hukuka ve insan haklarına uygun hizmet vermelerinin önünü açacak düzenlemelerin hazırlanması amacıyla Anayasa’nın 98. Ve İçtüzüğün 104. Ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

 **Alpay Antmen**

 **Mersin Milletvekili**

 **GEREKÇE**

2021’in Kasım ayının son 10 gününde 10 polis intihar etmiştir. 2021 yılının ilk 11 ayında ise 100 polisin intihar ettiği belirtilmektedir.

Emniyet-Sen, polis intiharlarının nedenini ufak tefek hataların büyütülmesi, amir baskısı, yıldırma, mobing, sürgünler, tayin baskısı, ikinci şark baskısının etken olduğunu ifade etmektedir.

Polisin; uygar bir toplumda, idare mekanizmasının bir bölümü olarak, mal ve can güvenliğini sağlamak gibi önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluk çerçevesi dikkate alınarak, polis teşkilatı personelinin özlük hakları ve çalışma koşulları açısından yaşadığı sıkıntıları objektif değerlendirmelerle ortaya çıkarıp çözmek, demokrasinin doğru işlemesi açısından bir görev teşkil etmektedir. Yasalara uyulması için çalışan polislerin, insan haklarıyla çelişen manzaraların içinde kalmasının sorumluluğu ve sonuçları, sadece polislere yüklenmeyecek kadar geniş bir kavramı ifade etmektedir.

Polisin güncel sorunlarının çokluğu, doğal olarak güvenlik hizmetinde başarı ve kaliteyi düşürmektedir. Emniyet mensuplarının sıkıntılarının çözüme kavuşturulmaması, diğer başka birçok sosyal ve yasal sorunu da beraberinde getirmektedir. Polisin yaşadığı maddi sorunlarla birlikte; can güvenliği, motivasyon, sosyal haklarının eksiliği ve çalışma koşullarının şartları nedeniyle sağlıklı hizmet yürütmesinin önündeki engeller artmaktadır.

Polisin hem insan olduğunu unutup hem de insan haklarına saygılı bir tutum göstermesini beklemek sağlıklı bir düşünce biçimi değildir. Polisin birtakım uygulamalarını, insan hakları ihlallerinin nedeni değil, sonucu olarak değerlendirmek, soruna yaklaşım açısından daha geniş bir perspektif sağlayacaktır. Özellikle vatandaşların Anayasal haklarını kullanarak yaptıkları toplantı, gösteri, yürüyüş ve basın açıklamaları esnasında yaşanan bazı vahim hadiseler neticesinde insan hakları çiğnenmekte ve bunun tek sorumlusunun da geniş çevrelerce sadece kolluk kuvvetleri olduğu algısı oluşmaktadır.

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu’sunda yapılan güvenlik operasyonları nedeniyle başka şehirlerden getirilen polislerin bölgede kaldığı süre içinde barınma ve güvenlik sorunları, polis üzerindeki olumsuz psikolojik etmenlerden bir diğerini oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Turgut Göksu, konuyla ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının sadece siyasilere karşı değil aynı zamanda halka karşı da sorumlu olduğunun altını çizerek bu temel anlayıştan dolayı gerçek hayattan uzaklaşan ve aslında hayatını kazanması için bir araç olan işini, hayatın amacı olarak gören polislerden verimli olmalarını beklemenin gerçekçi olmayacağını söylemektedir. Göksu, “Yabancılaşan bir polisin hukukun sınırlarında kalması, vatandaşa gerektiği gibi güvenlik hizmeti sunması, yozlaşmaması oldukça güçtür.” demektedir.

İngiliz Sosyolog Michael Banton da, Halkla polis arasında iyi ilişkiler kurmanın yolunun, polisin toplumdan ayrı ve uzak düşmemiş olmasına bağlı olduğunu belirtmektedir.

Anlaşılacağı üzere polisi toplumdan kopartarak sadece iktidar sopası haline getirmeye çalışmanın demokrasiye olduğu kadar başta halka ve demokrasiye, sonra da polislere zararı dokunmaktadır.

Polis intiharlarının nedenlerinin ortaya çıkartılarak önlem alınması; emniyet güçlerinin yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi, maddi durumlarının hak ettikleri şekilde düzenlenmesi, ağır çalışma koşullarının düzeltilmesi ve topluma daha sağlıklı, evrensel hukuka ve insan haklarına uygun hizmet vermelerinin önünü açacak düzenlemelerin hazırlanması gerekmektedir.