**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

Zeytin ağaçlarının korunması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Anayasa’ya aykırı olan yönetmeliğin biran önce durdurulması ve zeytin tarımının daha fazla geliştirilmesinin yollarının bulunması amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 08.03.2022

  **Alpay Antmen**

 **Mersin Milletvekili**

 **GEREKÇE**

Zeytin, hem Anadolu’nun hem de dünyanın önemli bölümünde kadim bir ağaç olarak bilinmektedir. Dünyadaki en kıymetli ağaçlardan birisi olarak görülen zeytin ağacının diğer bir adı da ‘ölmez ağacıdır.’

Dünya’da zeytinyağı ihracatında ilk dört ülkeden birisi olan Türkiye'de, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; 189 milyon civarında zeytin ağacından 158 milyonu meyve vermektedir. Küresel üretimde 3. sırada yer alan Türkiye ise küresel zeytin üretiminin yaklaşık %14,2’sini gerçekleştirmektedir. Uydu verilerine göre Türkiye'de zeytinliklerin toplam alanının 459 bin hektar olduğu belirtilmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliği'nde değişiklik yapan yönetmeliğine göre, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarda ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine 'kamu yararı' dikkate alınarak izin verilebilecek. Oysa son 25 yılda tam 7 kez zeytin ağaçlarının zararına teklifler Türkiye Büyük Milet Meclisi’nde kabul görmemiştir.

Zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytin işleme tesisi dışında toz çıkaran hiçbir tesise izin vermediği için birçok maden ve enerji projesinin iptalini sağlayan Zeytin Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle işlevsiz hale getirilmek istenmektedir. Yönetmelikle yapılmak istenen bu değişiklik zaten Anayasa’ya aykırı haldedir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay, teorik olarak ağaçların taşınmasının mümkün olduğunu, ancak bu taşıma işlemlerinin birkaç yıl süren hazırlık çalışması gerektirdiğini ifade etmektedir. Toplu olarak ve bu hazırlıklar yapılmadan taşınan ağaçların yaşama şansının azaldığı da dikkatleri çeken başka bir husustur. Bilim insanları ve üreticilerin genel görüş ve kabulüne göre de bu taşıma işlemi ne kadar hassas yapılırsa yapılsın zeytin üretimine ve ekosisteme zarar verecektir.

2000 yılında bir zeytin ağacından 18-20 kg kadar zeytin üretilebilirken 2015 yılından sonra bu miktarın yarı yarıya azaldığı ortadayken mevcut zeytin ağaçlarının kesilmesi ve sökülmesi bir yana; var olan zeytin ağaçlarının çok özen gösterilerek hassasiyetle korunması gerekmektedir.

Birkaç firmanın kar hırsına kurban edilmek istenen zeytin ağaçları sadece bizlerin değil; daha doğmamış çocuklarımızın ve tüm insanlık ailesinindir. Zeytin ağaçları bin yıllık çalışan fabrikalar gibiyken amaçlanan bu kıyımda ülke doğasıyla beraber uzun vadeli ekonomimiz de zarar görecektir.

Zeytin ağaçlarının korunması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Anayasa’ya aykırı olan yönetmeliğin biran önce durdurulması ve zeytin tarımının daha fazla geliştirilmesinin yollarının bulunması amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması ülkemiz açısından çok faydalı olacaktır.