**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

Devletle halk arasındaki bağın kopmasına neden olan siyasallaşan yargının mevcut ve acil olan sorunlarının belirlenmesi; iktidara uygun yaratılan bu hukuk düzeninin Türkiye Cumhuriyetine açtığı büyük yaraların kamuoyuna anlatılması ve toplumsal barış ve bütünlüğümüzün korunarak hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi ve en önemlisi adil, tarafsız ve tam bağımsız yargının oluşturulabilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 07.11.2022

  **Alpay Antmen**

 **Mersin Milletvekili**

  **GEREKÇE**

Toplumun tüm kesimlerinin demokratikleşmesi; özgür medyanın inşa edilmesi, halk iradesinin parlamento çatısı altında uygulanabilmesi, kişisel hak ve özgürlüklerin kurularak çağdaş bir ülke konumuna gelinebilmesinin en birinci kuralı özgür, bağımsız, adil ve tarafsız bir yargının olabilmesidir. Bugün, demokratik ve çağdaş ülkelere bakıldığında orada hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde kurulmuş bir yargı sistemi görülecektir. Evrensel hukuk normlarının devlet ve kamu yapılanması içerisinde adil karar süreçleri işlettiği ülkelerde toplum devlete çok daha fazla güvenmekte ve halk katmanları sağlıklı şekilde iletişimlerini sürdürebilmektedir. Bu da o ulusal yapının dünyada ilerlemesini ve gelişmesini sağlamaktadır.

Türkiye, Dünya Adalet Projesi’nin yayınladığı (WJP) 2022 Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 140 ülke arasında 116’ıncı sırada yer almaktadır. Tarafı olduğumuz ve Anayasa gereği de bağlayıcılığı olan uluslararası sözleşme hükümleri başta olmak üzere; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları, bizzat yargı tarafından çiğnenmektedir. Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalara göre toplumun yüzde 68’i yargıya güvenmemekte; Türkiye vatandaşlarının yarısı ise yargının bağımsız olmadığını düşünmektedir.

Bununla birlikte AKP’nin tüm gücüyle desteklediği 2010 referandumu ile birlikte yargı FETÖ’ye teslim edilmiş; bunun sonucunda 15 Temmuz 2016 darbe girişimi yaşanmış, bozulan yargı 2017’de yapılan referandumla da tamamen yok edilme sürecine girmiştir. OHAL mantığı ile bir yargı anlayışı yerleştirilmiştir. Bu süreçlerden sonra yargı erkleri tamamen siyasal iktidara bağlanmış, bağımsız yargı yok edilmiştir. Hakimler karar almadan önce iktidarın açıklamalarını beklemeye başlamış; savcılar da yine iktidarın hedef göstermesi doğrultusunda iddianameler hazırlamışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adında denetim yapan Sayıştay raporları sümen altı edilerek hem Meclisin denetleme yetkileri gasp edilmiş hem de yargı işlevsiz hale getirilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarının yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bazı AKP iktidarı mensuplarınca tanınmadığı ifade edilebilmektedir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu siyasi iktidardan tamamen bağımsız şekilde oluşması gerekirken bunun yerine iktidara yakınlık ölçüt olarak alınmıştır. Anayasa Mahkemesi üyeliğine giden yol yandaşlıktan geçmektedir. Oysa Anayasal kurumlar göreceli, güne göre ve kişilere göre değil; somut olarak işlevsel ve hukuka uygun olmalı ve oluşturulmalıdır. Yargı; kurumlardaki tarafgir, gerici ve liyakatsiz yapılanmaların önüne geçen bir yapı olması gerekirken şu anda bunun tam tersine neden olmaktadır.

Artık kimin hâkim-savcı olacağına liyakat değil; tarikatlar ve iktidar karar vermektedir. Yine aynı şekilde hâkim ve savcı alımlarındaki mülakatlarda, hâkim ve savcıların terfi ve tayinlerinde, yüksek yargıya üye seçiminde siyasi düşünce, mezhep ve hemşericilik baz alınmaktadır. Avrupa Konseyi, Türkiye’nin yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı, hesap verebilirliği, kalitesi, etkinliği ve profesyonelliğini temin etmek için gerekli koşulları yeniden tesis etmesi gerektiğini yıllardır vurgulamaktadır. Yargı bu şekliyle halkla devlet arasındaki zaten zayıflamış olan bağı daha da kopartmakta; özgürlükleri yok etmekte ve hukukun üstünlüğünü çiğnemeye devam ederek toplumsal birliğimize geri dönülemez darbeler vurmaya devam etmektedir.