**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA**

Aşağıdaki sorularımın **Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY** tarafından Anayasanın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

**Şevin Coşkun**

**Muş Milletvekili**

Siyasi iktidarın 11 Eylül 2016 yılında başlattığı kayyım uygulaması, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra da devam ettirilmektedir. Partimiz, yerel seçimlerde, 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde belediyesi olmak üzere toplamda 65 belediye başkanlığını kazanmıştır.

Daha seçimler olmadan Cumhurbaşkanı, “gerekirse kayyım atarız” şeklinde açıklamalar yapmış, Yüksek Seçim Kurulu tarafından sakınca görülmeden 31 Mart seçimlerine giren ve halkın onayıyla seçilen belediye eşbakanlarımızın sonrasında görevden alınmıştır.

Kayyım atamalarına dair ulusal ve uluslararası alandan bir çok tepki gelmiş, “İktidara darbe yapılacak” propagandasının yapıldığı bu süreçte kayyım atamaları “halka darbe yapıldı” olarak değerlendirilmiştir. Kayyım atamaları ile partimizin yürüttüğü kadın özgürlükçü, ekolojik ve şeffaf belediyecilik anlayışımız da hedef alınmış, bu kapsamda belediyelere bağlı birçok kurum kapatılmıştır.

İlk olarak, 19 Ağustos 2019’da Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerimize kayyım atanmıştır. Belediye eşbakanlarının görevden alınmasına da “seçilmeden önce haklarında soruşturma ve kovuşturmalar olması” gerekçe gösterilmiştir. Son olarak Batman, Iğdır, Siirt, Hakkari, Kurtulan, Baykan ve Altınova belediyelerine kayyım atanmıştır. Ağustos ayından bu zamana kadar, 3’ü büyükşehir, 4’ü il, 32'si ilçe, 6’sı belde belediyesi olmak üzere toplam 45 belediyenin belediye eşbaşkanları görevden uzaklaştırılmış, söz konusu belediyelere il valileri ve ilçe kaymakamları kayyım (belediye başkan vekili) olarak atanmışlardır. Bu süreçte, 28 belediye eş başkanımız, onlarca belediye meclis üyemiz ve partilimiz tutuklanmıştır.

**Bu bağlamda;**

1. Kayyım atamalarının ve belediye eşbaşkanlarının görevden alınmasının hukuki gerekçesi nedir?
2. Bir belediye eşbaşkanının görevden alınmasının ardından belediyenin kendi içerinde başkanvekili seçmesi gerekirken, kentin valisinin ya da kaymakamının kayyım olarak atanması Anayasa’ya aykırı değil midir?
3. Seçimden önce Cumhurbaşkanının 25 Şubat 2019 tarihinde Yozgat’ta yaptığı “gerekirse kayyım atarız” açıklamaları ile kayyım atamaları arasında ilişki var mıdır?
4. AKP iktidarıyla uygulamaya geçen “atanmış belediye başkanlığı” statüsü, uluslararası demokratik yerel yönetim ilkeleri açısından tanımlanmış bir pozisyon mudur?
5. Cumhurbaşkanlığı tarafından sıklıkla temel bir meşruiyet ölçütü olarak vurgulanan “halk tarafından seçilmiş olma” kriterinin, kayyım atanan HDP’li belediyeler için dikkate alınmamasının gerekçesi nedir?
6. Salgın sürecinde aktif mücadele veren belediyelere kayyım atanması ardından kentlerde halk sağlığına dair ne gibi önlemler alınmıştır?
7. Belediyelerimiz, kayyım atanmadan önce kadın, gençlik ve sosyal politikalarda önemli çalışmalara imza atmıştır. Kayyım sonrası çalışmalar aynı doğrultu da ilerleyecek midir? Bu kapsamda kayyım sonrası belediyeye bağlı kaç kurum kapatılmıştır?
8. Bu süreçte halkın seçme ve seçilme sürecine duyduğu güvensizliği gidermek için hangi politikalar yürütülecektir?
9. Kayyım atanan belediyelerde kaç kişi hangi gerekçelerle işten çıkartılmış, kaç kişinin işe alımı gerçekleştirilmiştir?
10. Kayyım sürecinde, belediyelerin ihale süreçlerinde ne gibi değişiklikler olmuştur? Kayyım atanan belediyelerde kaç tane açık ya da kapalı ihale yapılmıştır?