**TBMM Dahilî Nizamnamesi[[1]](#footnote-1)**

**(2 Mayıs 1927)**

**BİRİNCİ BAP**

**Meclisin teşekkülü**

**İntihap devresinin ilk içtimaı**

**BAZI ISTILAHLAR**

**MADDE 1-** İntihap devresinin ilk içtimainin birinci inikadının ilk celsesinde daimi reis intihab edilinceye kadar, azanın en yaşlısı muvakkaten Heyeti Umumiyeye riyaset eder veyahut bir muvakkat reis intihab olunur.

En genç dört âza muvakkaten kâtiplik makamında bulunurlar.

Hangi mebusun en yaşlı ve hangilerinin en genç olduklarının evvelden tetkiki hususu, vazifeleri yeni Riyaset Divanının intihabına kadar devam edecek olan, İdare Amirlerine aittir.

Devre, tecdidine karar verilmediği halde, dört seneden ibaret olan intihap müddetidir.

İçtima, her Teşrinisani iptidasından gelecek Teşrinievvel nihayetine kadar devam eden Meclis senesidir.

İnikat, Heyeti Umumiyenin muayyen günlerde vâki toplanışlarıdır.

Celse, her inikadın teneffüs tatiliyle inkıtaa uğrayan kısımlarından her biridir.

**Tahlif**

**MADDE 2-** Muvakkat Riyaset Divanının teşekkülünden sonra Teşkilâtı Esasiye Kanununun 16 ncı maddesi mucibince mebuslar intihap dairelerinin hece harfleri sırasiyle tahlif olunurlar.

Tahlif, Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki yemin metnini kürsü üzerinde yüksek sesle okumaktır.

Sonradan Meclise iltihak eden mebuslar da ilk celsede bu rasimeyi ifa ederler.[[2]](#footnote-2)

**Daimî Riyaset Divanı İntihabı**

**MADDE 3-** Tahlif merasimini mütaakıp Daimî Riyaset Divanı intihabı icra edilir.

**Riyaset Divanı Müddeti**

**MADDE 4-** Riyaset Divanının vazifesi bir içtima senesi içindir.

**Riyaset Divanının Nasıl Terekküp Edeceği**

**MADDE 5-** Riyaset Divanı:

1. Reis;

2. Üç Reisvekili;

3. En az ikisi münavebe ile Heyeti Umumiyede bulunmak üzere *dört kâtip*[[3]](#footnote-3),

4. Üç İdare Amirinden mürekkeptir.

**Riyaset Divanının Nasıl İntihap Edileceği**

**MADDE 6-** Riyaset Divanı, gizli rey ve mutlak ekseriyetle intihabedilir.

Mutlak ekseriyet hâsıl olmadığı takdirde aynı usule tevfikan ikinci defa intihap icra edilir.

Bunda da mutlak ekseriyet hâsıl olmazsa en ziyade izafi ekseriyet kazananlardan istenilen adedin iki misli ayrılarak bunlar hakkında üçüncü defa reye müracaat olunur.

Bunda izafi ekseriyet kâfidir.

Reylerde tesavi olursa kur'aya müracaat edilir.

**Reis, Reis Vekilleri, Katipler ve İdare Âmirlerinin Ayrı Ayrı İntihapları**

**MADDE 7-** Reis, Reisvekilleri, Kâtipler, idare Amirleri için ayrı ayrı reye müracaat olunur.

Rey varakalarına Reis için bir, Reisvekilleri için üç, Kâtipler için altı*[[4]](#footnote-4)*, idare Amirleri için üç isim yazılır.

**Reisicumhur İntihabı**

***MADDE 8****[[5]](#footnote-5) Daimî Riyaset Divanının intihabı akabinde Reisicumhurun intihabına başlanır. Reisicumhur hafi rey ve mutlak ekseriyetle intihap edilir.*

*Bu intihapta reylerin tasnifi için kura ile dokuz mebus tefrik ve reyler Heyeti Umumiye salonunda alenen tasnif olunur.*

*İntihabın neticesini Meclis Reisi Heyeti Umumiyeye bildirdikten sonra Reisicumhur intihap olunan zatı hazır ise Riyaset Kürsüsünü işgale davet eder.*

*Reisicumhur, Riyaset kürsüsüne çıkıp Teşkilâtı Esasiye Kanununun 38 nci maddesi mucibince yüksek sesle yemin eder. Ondan sonra kürsüyü Meclis Reisine bırakır. O da inikada derhal nihayet verir.*

***Reisicumhur intihap edilen zait hazır değilse***

***MADDE 9[[6]](#footnote-6)-*** *İntihabı esnasında Reisicumhur hazır değilse Meclis Reisi intihabın neticesini Heyete ve intihap olunan zata bildirir.*

*Reisicumhur geldikte yukarıda zikredildiği veçhile yemin eder.*

**Mütealkip İçtima Senelerinde Riyaset Divanı İntihabı ve Reisicumhurun Nutkunu Okuması**

**Madde 10-** Her içtima senesi iptidasında Daimî Reis intihabedilinceye kadar aynı içtimain sabık Reisvekillerinden en yaşlısı muvakkaten Heyeti Umumiyeye riyaset eder.

Bu takdirde sabık kâtipler, kâtiplik makamında muvakkaten bulunurlar. Muvakkat Reis, yoklama yapar.

Nisap varsa ve Reisicumhur o gün nutkunu iradedecekse kürsüyü işgal ile celseyi açar ve sene başı nutkunu iradeder.

Ondan sonra riyaset kürsüsünü muvakkat reise bırakır. Bunu mütaakıp daimî Riyaset Divanı intihabatına başlanır.

**Reisicumhurun nutkunu Başvekil okursa**

**MADDE 11.** Reisicumhurun nutkunu Teşkilâtı Esasiye Kanununun 36 ncı maddesinin son fıkrası mucibince Başvekil okuyacak ise hitabet kürsüsünden kıraat eder.

**Merasimi Mahsusa**

**MADDE 12.** Merasimi mahsusa her İçtimain bidayetinde ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 25 nci maddesi mucibince intihabatın tecdidine karar verilmesi üzerine Teşrinisaninin ilk gününden evvel vukubulan fevkalâde içtimaların bidayetinde icra olunur.

**İKİNCİ BAP[[7]](#footnote-7)**

***İntihap mazbataları***

***İlişiksiz Mazbatalar***

***Madde 13.*** *— Daimî Riyaset Divanının (ve icabında Reisicumhur) intihabından sonra intihapları hakkında şikâyet ve itiraz vaki olmayan ve bu nizamnameye müzeyyel numunesine muvafık olan mazbatalar reis tarafından Heyete arz ile isimler birer birer okunarak işâri rey ile tasdike iktiran eder.*

***İlişikli Mazbatalar***

***Madde 14*** *— Meclis Reisi intihapları hakkında şikâyet ve itiraz vukubulan ve numunesine muvafık olmayan mazbataları Heyeti Umumiyece kur'a ile tefrik edilecek otuz azadan mürekkep mazbataların Tetkiki Encümenine havale eder. Bu Encümen devre esnasında bir iş çıkınca toplanıp onu intaç eder.*

***Tetkik Encümenleri***

***Madde 15*** *— Encümen, kur'a ile beşer azadan mürekkep ihzarı encümenlere ayrılır.*

*Her ihzari encümen hafi reyle bir reis ve bir de Mazbata Muharrirliğini ifa edecek kâtip intihap eder.*

*Tetkik Encümeni Reisi her ihzari encümenin tetkik edeceği kadar intihap mazbatalarını kur'a ile ayırır.*

***İhzari Encümenin Tetkikatı***

***Madde 16*** *— İhzari Encümen, Tetkik Encümeni Riyaseti vasıtasiyle her türlü tetkikatın icrasına salâhiyettardır.*

*Encümen, bütün vesaik ve muhaberatı tetkik ve hükümetin olanca tahkik vesaitine müracaat edebilir.*

*Tetkîkattan sonra kifayet reye arz olunur ve mucibince mazbatası tanzim edilerek Tetkik Encümenine verilir.*

***Tetkik Encümeninin Muamelâtı***

***Madde 17 —*** *Tetkik Encümeni resen veyahut ihzari Encümen mazbatalarında görüldüğü talil esbabını tetkik edip, mürettep aza adedinin mutlak ekseriyetiyle bir karar ittihaz eder ve tanzim edeceği mazbatayı Heyeti Umumiyeye gönderir.*

***Mebusluğu Talil Olunan Zatın Kendini Müdafaası***

***Madde 18*** *— Mebusluğu talil olunan zat İhzari Encümende, Tetkik Encümeninde ve Heyeti Umumiyede kendini müdafaa etmek veyahut diğer bir mebus vasıtasiyle ettirmek hakkını haizdir.*

*Bu hâk hiçbir surette takyit edilemez.*

*Müzakereden sonra Heyeti Umumiye kararını ittihaz eder.*

***Bu zevatın kendi haklarında reye iştirak edemeyecekleri***

***Madde 19*** *— Mazbataları tetkik edilen mebuslar kendi haklarındaki reye iştirak edemezler.*

***İntihabı Tetkik Olunan Mebusun İstifası***

***Madde 20. —*** *İntihabı tetkik olunan bir mebus, mebusluktan istifa edebilir.*

*Şu kadar ki, bu istifa keyfiyeti onun intihap mazbatasının tetkik edilmesine mani değildir.*

***Mazbatası reddedilen zat***

***Madde 21*** *— Mazbatası Heyeti Umumiyece reddedilen zatın yerine yeniden mebus intihabı için Riyaset, ait olduğu makama tahrirat gönderir.*

**ÜÇÜNCÜ BAP**

**Encümenler**

**Daimi Encümenlerin Müddetleri, İntihapları ve Bazı Ahkâm**

**Madde 22[[8]](#footnote-8)** *- Her içtimaın başlangıcında, vazifeleri ertesi içtimaa kadar devam etmek ve âzası heyeti umumiyece izafi rey ile intihap olunmak üzere17 encümen kurulur.*

***Meclis Vazifeleri ile Mütenazır Encümenler:***

*1. Teşkilatı Esasiye Encümeni (On beş aza, bir muvazzaf kâtip) Dâhili nizamname işleri bu encümene muhavveldir;*

*2. Arzuhal Encümeni (Yirmi aza, iki muvazzaf kâtip);*

*3. Divanı Muhasebat Encümeni (On beş aza, bir muvazzaf kâtip);*

*4. Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni (On aza, bir muvazzaf kâtip);*

*5. Meclis Kütüphanesi Encümeni (Beş aza. Bunlardan birini Riyaset Divanı İdare Amirleri arasında ayırır. Bu Encümene Kütüphane Müdürü kâtiplik eder);*

***Bütün hükümet hizmetleriyle mütenazır encümen.***

*6. Bütçe Encümeni (Yirmi beş aza, bir muvazzaf başkâtip, bir refiki, bir muvazzaf kâtip) Bu Encümen kendine bir de reis vekilli intihap eder.*

*Umumi Bütçe Mazbatasının yazılması ve Müdafaası ile mükellef bir mazbata muharririnden başka bu Encümen bir veya muhtelif dairenin bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa etmekle mükellef hususi mazbata muharrirleri dahi intihap edebilir.)*

***Vekâletlerle mütenazır encümenler. (Hece harfleri tertibiyle):***

*7. Bahrîye Encümeni (On aza, bir muvazzaf kâtip);*

*8. Ticaret Encümeni (On beş aza, bir muvazzaf kâtip);*

*9. Hariciye Encümeni '(Keza);*

*10. Dâhiliye Encümeni (Yirmi beş aza, iki muvazzaf kâtip);*

*Bu Encümene lüzum görüldükçe bir reis vekili de intihap olunur.*

*İskân, posta, telgraf, telefon işleri bu Encümene muhavveldir.*

*11. Ziraat Encümeni (On beş aza, bir muvazzaf kâtip);*

*12. Sıhhiye Encümeni (Keza);*

*13. Adliye Encümeni (Yirmi aza, iki muvazzaf kâtip);*

*14. Maliye Encümeni (On beş aza, bir muvazzaf kâtip);*

*Tapu işleri bu Encümene muhavveldir.*

*15. Müdafaai Milliye Encümeni (On beş aza, bir muvazzaf kâtip);*

*16. Maarif Encümeni (Keza);*

*17. Nafıa Encümeni (Keza).*

*Yukarıda encümenlerle tenazuru bulunmayan dairelere müteallik layiha ve teklifler Maliye umuruna ait iseler Bütçe ve Maliye Encümenlerine, bundan başka bütün layiha ve teklifler Dâhiliye Encümeninde müzakere olunur.*

**İhtisas Cetveli ve Namzetlik**

**Madde 23[[9]](#footnote-9)** — Encümen intihaplarına medar olmak üzere mebusların tercümei hal varakalarından anlaşılan ihtisaslarını (mesleklerini) gösterir bir cetvel riyaset canibinden tanzim ile bastırılır ve azaya dağıtılır ve kezalik levhaya talik olunur.

Mebuslar encümen azalıklarına namzetliklerini koyabilirler. Namzetlerin isimlerini muhtevi cetvel de Riyasetçe bastırılır ve azaya dağıtılır ve kezalik levhaya talik olunur. Heyeti umumiyede Encümen intihapları ancak bu cetvellerin dağıtılmasından dört gün sonra başlar.

**Encümenlerde Gizli Celse**

**Madde 24[[10]](#footnote-10)—** Bir encümende gizli celse akdini vekil veyahut encümenin üçte bir azası talep edebilirler.

Gizli celsede encümen azasından ve vekillerden maadası bulunmazlar.

*Gizili celse akdi müzakerenin sır olarak muhafazası taahhüdünü tazammun eder.*

**Encümen Azalarının Artırılması, Muhtelit ve Muvakkat Encümenler**

**Madde 25-** Heyeti Umumiye lüzum görürse encümen âzalarının adedini muvakkaten artırabilir ve muhtelit veyahut muvakkat encümenler teşkil eder.[[11]](#footnote-11)

Bu kabil encümenler kendilerine muhavvel işin intacına kadar vazifelerine devam ederler.[[12]](#footnote-12)

Muhtelit encümenlere numara sırasında mukaddem olan encümenin reisi riyaset, ve mazbata muharriri mazbata muharrirliği eder.

**Encümen Reisi, Mazbata Muharriri, Kâtibi, Hususi Mazbata Muharriri, Muvazzaf Kâtibi, Reise Vekâlet**

**Madde 26-** Her encümen, kendine gizli reyle bir reis, bir mazbata muharriri ve bir kâtip intihabeder.

Bir encümende muayyen bir madde için, lüzum görülürse, hususi bir mazbata muharriri intihabolunur.

Muvazzaf kâtipler birden ziyade encümene kâtiplik edebilirler.

Keyfiyetin takdiri Meclis Riyasetine aittir.

Encümen reisinin mazeret veyahut gaybubetinde mazbata muharriri ona vekâlet eder veyahut ayrıca bir reis vekili intihabolunur.

**Bir Encümene Muhavvel İşin Diğer Bir Encümene Aidiyeti**

**Madde 27-** Bir encümen, kendisine muhavvel lâyiha veya teklifin diğer bir encümene aidolduğu mütalâasında bulunursa, esbabı mucibe serd ederek o encümene havalesini talebetmek hakkını haizdir.

**Diğer Bir Encümenin Mütalaası Alınmak Diğer Bir Encümendeki İş Hakkında Mütalaa Beyan Etmek**

**Madde 28-** Bir encümen kendisine muhavvel lâyiha veya teklif veyahut alelıtlak bir mesele hakkında mazbatası sonra yine kendi tarafından yazılmak üzere iptida diğer bir encümenin mütalâasını almaya lüzum görürse lâyiha veya teklifin o encümene havalesini istiyebilir.

Kezalik bir encümen diğer bir encümene muhavvel bir lâyiha veya teklif veyahut alelıtlak bir mesele hakkında mütalâasını beyan etmek üzere o lâyiha veya teklifin kendisine havalesini istiyebilir.

Bu gibi ahvalde alâkadar olan her iki encümen müttefik iseler Meclis Reisi icabını icra ederek ertesi celsede bundan Heyeti Umumiyeye malûmat verir.

Şayet iki encümen arasında ihtilâf çıkarsa keyfiyet Reis tarafından Heyeti Umumiyeye tebliğ olunarak mesele orada müzakere ile halledilir.

Mütalâası sorulan encümen mazbatası, diğer mazbatalar gibi basılır ve azaya dağıtılır.

**Encümenlerin Vazifesi**

**Madde 29-** Encümenler kendilerine muhavvel işlerin tetkikından başka hiçbir işle meşgul olamazlar.[[13]](#footnote-13)

**Encümenlerin İçtima Mahalli**

**Madde 30-** Encümenler Meclis binalarında ve kendilerine tahsis edilen odalarda toplanırlar.

**Encümen Ruznameleri**

**Madde 31**- Encümen ruznameleri encümenler tarafından tanzim ve bir gün evvel bütün vekillere ve mebuslara ilân olunur.

Bununla beraber, müstacel bir iş çıkarsa Meclis Reisi veyahut encümen reisi azayı hususi vasıtalarla da toplıyabilirler.

**Encümende Nisap**

**Madde 32**- Azadan en az üçte biri hazır bulunmadıkça encümenler intikat edemez ve reye müracaat olunamaz.

**Encümende Müzakere Ne Vakit Başlar, Muhavvel Evrakın Basılması**

**Madde 33-** Müstaceliyeti Heyeti Umumiyede kararlaştırılan maddelerden başka muhavvel işlerin müzakeresine ancak kırk sekiz saat sonra başlanır.

Heyeti Umumiyede müzakere olunan bir kanunun encümene iade olunmuş bir veyahut daha ziyade maddesinin müzakeresi bundan müstesnadır.

Muhavvel evrak encümen âzasından beşi tarafından istendiği takdirde veyahut reisin tensibi üzerine encümence bastırılır.

**Takdim ve Havaleleri, Muhalefet Kaydı**

**Madde 34-** Her encümenin müzakereleri hulasaten zaptedilir.

Şu kadar ki, encümen karar verirse harfiyen zabıt da tutulabilir.

Azanın isimleri zabıt ceridesinde tasrih olunur. Bu zaptı âza imzalar.

Encümen mazbatalarını reis, mazbata muharriri ve kâtipten maada müzakerede hazır bulunmuş âza da imzalar.

Encümenler mazbatalarını Meclis Riyasetine verirler. Riyaset bu mazbataları derhal bastırıp azaya dağıttırır.

Bu suretle basılıp dağıtılmıyan mazbatalar Heyeti Umumiyede müzakere olunamaz.

Heyeti Umumiye, mazbataların, Resmi Gazete ile neşrine de karar verebilir. Encümen mazbataları Riyasete verildikçe re'sen zabıt ceridesine ve ruznameye geçer ve levhaya talik olunur.

Bu bapta âza tarafından itiraz vukubulursa bunun sair müzakere edilecek maddelere terci-han Heyeti Umumiyede halli lâzımdır.

Kendisinin muhalif kaldığı, mazbatada musarrah bulunmadıkça, tarafından imzalanmış bir mazbata aleyhinde encümen âzasından biri söz söyliyemez ve mazbata muharririnden istizahatta bulunamaz.

**Layiha ve Tekliflerin Hangi Mazbata Muharriri Tarafından Müdafaa Edileceği**

**Madde 35-** Bir lâyiha veya teklifi, Heyeti Umumiyede, başlıca ait olduğu encümen müdafaa eder.

Diğer bir veya daha ziyade encümende aynı lâyiha veya teklif hakkında müzakere geçmiş ve mazbata tanzim kılınmış ise o encümenler yalnız kendilerine aid olan madde veya kısımları müdafaa ederler.

**Muhavvel Evrakın Ne Vakitte İntaç Edileceği, Bir Encümenden Diğerine Muhavvel Evrakın İntacı Müddeti**

**Madde 36-** Encümenlere muhavvel bir lâyiha veya teklif, havalesi gününden nihayet bir buçuk ay içinde Heyeti Umumiyeye gönderilmek lâzımgelir.

Eğer encümen, bu müddete müzakereyi neticelendiremezse esbabı mucibesini Heyeti Umu¬miyeye bildirir.

Aksi takdirde mezkûr lâyiha veya teklifin doğrudan doğruya ruznameye alınmasını Hükümet veya sahipleri istemek hakkını haizdirler.

Bir encümen tarafından diğerine muhavvel mesele, on gün zarfında başarılmak ve kabil olamazsa esbabı mucibesi bildirilmek muktazidir.

**Layiha ve Tekliflerin Teşkilatı Esasiye Kanununa Muvafakatleri**

**Madde 37-** Encümenler, kendilerine muhavvel lâyiha veya tekliflerin ilk önce Teşkilâtı Esasiye Kanununun metin ve ruhuna mugayir olup olmadığını tetkik etmekle mükelleftirler.

Bir lâyiha veya teklifi Teşkilâtı Esasiye Kanununa mugayir gördükleri takdirde esbabı mucibesini tasrih ile maddelerin müzakeresine geçmeyip reddederler.

**Encümenlerin Vekâletlere Muhabereleri**

**Madde 38-** Encümenler, bütün vekâletlerle doğrudan doğruya muhabere edebilirler.

**Bir Mebusun İkiden Ziyade Encümene Aza İntihap Edilmemesi, İntihapları Caiz Olmayan Aza**

**Madde 39-** Bir mebus ikiden ziyade Daimî Encümene âza olamaz.

Bütçe Encümenine mensub olanlar diğer bir encümene intihab edilemezler.

Divanı Riyaset âzası encümenlere intihab edilemezler.

**Encümenlerin Vekilleri, Memurları, Mütehassısları ve Teklif Sahiplerini Dinlemeleri**

**Madde 40**- Encümenler, vekilleri ve mütehassısları davet etmek salâhiyetini haizdirler.

Davet edilen vekil bulunamıyacağı takdirde namına söz söyliyecek memurin rüesasından birini bulundurur.

Bir kanun teklifinin sahipleri tekliflerinin tetkikına memur olan encümende hazır bulunurlar ve fikirlerini beyanı etmek isterlerse mütalâalarının dinlenmesi zaruridir.

Teklif sahibi mevcut değilse davet edilir, gelmediği takdirde encümen işi intaçla keyfiyeti mazbatasına derceder

**Misafir Azanın Müzakereye iştirakleri**

**Madde 41-** Her mebus mensup olmadığı bir encümenin vesaikine ıttıla kesp ve celse gizli değilse müzakerelerine iştirak edebilir. Şu kadar ki, orada rey veremez.

Bir encümen âzasından olmıyan mebusların mütalâasına müracaat edebidir.

**Sabık Encümenin Mazbatası**

**Madde 42-** Bir intihap devresi içinde sabık bir encümenin tanzim ettiği mazbatayı, tekabbül eden yeni encümen müdafaa eder.

**Tatil esnasında toplanacak encümenler**

**Madde 43-** Encümenler Meclisin tatili esnasında Heyeti Umumiye karariyle muayyen işlerin müzakeresi için toplanabilirler.

 **Heyeti Umumiye ve encümenin mahalli mahsusu**

**MADDE 44-** Mazbatası müzakere olunan bir encümenin âzası veyahut encümen namına müdafaaya salâhiyetler mazbata muharriri veya bir âza encümenlere tahsis olunan masanın başında bulunurlar.

Nisap bulunmadığı takdirde, encümen namına söz söyliyen zat yalnız maddenin encümene iadesini teklif edebilir.

**Devamsızlık**

**MADDE 45-** Mazeretsiz veya haber vermeden mütevali dört inikatta hazır bulunmıyan encümen âzası encümence istifa etmiş addolunabilirler.[[14]](#footnote-14)

Bu takdirde yenileri intihap edilmek üzere keyfiyet Meclis Riyasetine bildirilir.

**Encümende intizamı bozan hareketler**

**MADDE 46-** Bir encümende söz kesilir, şahsiyatla uğraşılır ve intizamı bozacak nümayişlerde bulunulursa encümen reisi icabında celseyi tatil eder ve keyfiyeti Meclis Riyasetine bildirir.

Meclis Reisi bu gibi intizamı bozan hareketlerinden dolayı hakkında şikâyet vukubulan mebusa ihtar cezası verir.

**Encümenlerde görülen işler hakkında rapor**

**Madde 47-** Encümenlerin gördükleri işler hakkında senede en az iki defa Kâtibi Umumilik tarafından bir rapor tanzim ve Meclis Riyasetine takdim olunur.

Riyasetçe bu raporlar bastırılarak mebuslara dağıtılır ve Resmî Gazete ile de neşrolunur.

**Encümenlerin Evrakı**

**Madde 48-** Encümenlerin evrak ve vesaikiyle zabıtları; ait olduklan lâyiha ve teklifler Heyeti Umumiyenin kararına iktiran ettikten sonra Meclisin Evrak Hazinesinde saklanır.

**Divanı Muhasebat Encümeninin vazifesi**

**Madde 49-** Divanı Muhasebat Encümeni Muhasebei Katiye kanunu lâyihasiyle dairelerin sarfiyat ve taahhüdatı hakkında her üç ayda bir Divanı Muhasebat tarafından tanzim olunacak raporları tetkik eder.

Tetkikatının neticesini gösteren mazbata basılarak mebuslara dağıtılır. Bu mazbatalar Heyeti Umumiyece müzakere ile karara raptedilir.

**Arzuhal Encümeninin Vazifeleri[[15]](#footnote-15)**

**Madde 50-** Meclis Reisi Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci maddesi mucibince Türklerin gerek şahıslarına, gerek âmmeye müteallik olarak kanunlara ve nizamlara muhalif gördükleri hususlarla bir hakkın ihkak edilmemesi veyahut ihmal edilmesi üzerine gönderilen arzuhalleri ve bu mahiyette telgrafnameleri üzerlerine bir numara koydurup hususî bir deftere kaydettirtikten sonra geciktirmeksizin Arzuhal Encümenine havale eder.

Bununla beraber diğer bir encümende tetkik olunmakta bulunan bir teklife müteallik arzuhaller Reis tarafından doğrudan doğruya o encümene havale olunur.

Arzuhal Encümeni de böyle bir havaleyi icra edebilir. Arzuhal sahibine bir ilmühaber verilir.

**Arzuhalin Şartları**

**Madde 51-** Meclise verilecek arzuhaller sahibinin imzasiyle mümzâ olmak, şöhretiyle oturduğu yer gösterilmek ve bir kaç imzayı muhtevi iseler içlerinden en az birinin oturduğu yer tasrih edilmek icap eder.

**Vasıta ile Takdim**

**Madde 52-** Arzuhallerin bir Mebus vasıtasiyle takdimi de caizdir.

Bu takdirde o Mebus kendi vasıtasiyle verildiğini şerh ile arzuhalin altına imzasını kor.

**Encümenin Muamelâtı**

**Madde 53-** Encümen:

1. Bidayeten hükümete, Şûrayı Devlete, Mahkemelere ve Divanı Muhasebata verilmeleri iktiza eden arzuhalleri ait olduğu makamlara tevdi;

2. Gerek resen icranın son kararına itiraz ve şikâyeti mutazammın evrakı ve gerek ait olduğu makamlardan verilen cevapları ruznamesine ithal;

3. Arzuhalin bir encümene havalesi lazım geldikçe bu muameleyi ifa;

4. Tayini muameleye mahal olmayan arzuhalleri intaç eder.

**Af Müstediyatı**

**Madde 54**- Af veya mücazatın tahfifi müstediyatı mahkûmlar veyahut bunların akraba veya ehibbası tarafından takdim olunabilir.

Bunların müzakeresinde Adliye Vekilinin veyahut göndereceği devair rüesasından birinin huzuru şarttır.

Müstediyat nazara şayan görülürse arzuhal bir inha kararına merbuten Adliye Encümenine gönderilir.

Bu encümen icap ederse bir kanun teklifi ile keyfiyeti Heyeti Umumiyeye arz eder.

**Arzuhallere cevap**

**Madde 55-** Teşkilâtı Esasiye Kanununun 82 nci maddesinin son fıkrası mucibince şahsa taalluk eden hususlarda her arzuhalin neticesi hakkında sahibine tahrirî cevap verilmesi mecburidir.

**Encümen cetveli**

**Madde 56-** Meclise takdim edilen arzuhaller hakkında her hafta encümence arzuhallerin numarasını, sahip veya sahiplerinin isim, şöhret, oturdukları yer ve arzuhallerinin hulasasını ve bu bapta ittihaz olunan kararla esbabı mucibesini mübeyyin bir cetvel tanzim olunarak basılır ve bütün Vekillere ve Mebuslara dağıtılır.

**Bir arzuhalin müzakeresini istemek**

**Madde 57 -** Her Mebus cetvelin dağıtılması gününden başlayarak bir ay içinde Arzuhal Encümeninin bir arzuhal hakkında verdiği karar ne olursa olsun bunun Heyeti Umumiyede tetkik ve müzakeresini istiyebilir. Bu halde encümen, o arzuhal için bir mazbata tanzim ve takdimine mecburdur. Bu müddet geçtikten sonra encümen kararları katiyet kesb eder.

**Vekâletten gelecek memur dinlendikten sonra reye müracaat**

**Madde 58 -** Heyeti Umumiyenin müzakeresine arz olunan arzuhaller hakkında icap ederse ait olduğu Vekil veya göndereceği memur dinlendikten sonra reye müracaat olunur.

**Neticenin cerideye derci**

**Madde 59-** Vekiller kendilerine gönderilen arzuhallerle arzuhaller üzerine Encümence ittihaz olunup tebliğ edilen mukarrerat hakkında icra ettikleri takibatı ve kendilerince müttehaz kararları, nihayet iki ayda Encümene bildirirler.

**Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümenin vazifeleri**

**Madde 60-** Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni, Heyeti Umumiyece kabul edilen Meclis bütçesiyle merbutu olan bütçelerin tatbikatına nezaret eder.

Encümen tetkikatının neticesini Heyeti Umumiyeye bildirir.

**Sarftan evvel vize**

**Madde 61-** Bütün ita emirleri encümen canibinden murakıp intihabedilen bir âza tarafından sarftan evvel vize edilir; edilmedikçe muhasebe hiçbir gûna tediyatta bulunamaz.

**Mevcut defterleri**

**Madde 62-** İdare Âmirleri tarafından tutulan eşya ve mevcut defterleri encümene arz olunur.

 **Hesabı Katî**

**Madde 63-** Encümen, her senenin sonunda geçen sene bütçesinin kati hesabını Heyeti Umumiyeye arz eder.

**Muhasebe ve veznenin teftişi**

**Madde 64-** Meclis inikat halinde iken encümen heyeti mecmuasiyle değil iken murakıp intibap olunan âza, gününü ve saatini bildirmeden muhasebe ve vezneyi teftiş eder. Teftişin neticesi filhal bir zabıt varakasiyle tespit olunur.

Bu teftiş senede altı defadan az olamaz.

Bu sırada bütün muamelât durdurulur.

İcabında neticeden Heyeti Umumiyeye haber verilir.

**Murakıp**

**Madde 65-** Encümen âzasından murakıp olan zat tatil zamanlarında Devlet makamında bulunur.

**DÖRDÜNCÜ BAP**

**Kanun lâyihaları ve teklifleri, esbabı mucibe mazbataları**

**Kanun lâyihalarının esbabı mucibe mazbataları ve havaleleri**

**Madde 66-** Hükümet tarafından Meclise takdim olunan kanun lâyihaları bütün vekillerin imzalarını muhtevi olmak lâzımdır.

Her kanun lâyihası kanunun icrasına memur olacak vekiller tarafından tanzim ettirilen bir veya mütaaddit esbabı mucibe mazbatasiyle birlikte Meclis Riyasetine gönderilir veya verilir.

Bu mazbatada iptida lâyihanın heyeti umumiyesi, sonra maddeleri hakkında malûmat verilir.

Esbabı mucibe mazbatasında ilga veya ilâvesi istenilen ahkâmın nelerden ibaret olduğu ve neden değiştirilmelerine veya ilâvelerine lüzum görüldüğü tasrih edilmek meşruttur.

Mazbatalar sarih ve müdellel vesikaları, icabında ihsal malûmatı ihtiva etmek lâzımdır.

Bu şekilde olmıyan mazbatalar ikmalleri zımnında ait olduğu encümen tarafından gösterilecek lüzum üzerine Riyaset canibinden Hükümete iade olunur.

Reis, gelen lâyihaları ait oldukları encümenlere re'sen havale ve keyfiyeti zabıt ceridesine ve levhaya derceder.[[16]](#footnote-16)

Bu havaleye bir mebus itiraz etmek isterse celse başında söz alır.

**Kanun tekliflerinin esbabı mucibe mazbataları ve havaleleri**

**Madde 67-** Mebuslar tarafından verilen kanun teklifleri bir veya daha ziyade imzayı ihtiva edebilir.

Kanun teklifleri dahi, yukarıki maddede tarif edildiği vecih üzere yazılmış bir esbabı mucibe mazbatasiyle birlikte Riyasete gönderilir veya verilir.

Şeraitini cami olmıyan teklifleri, ait oldukları encümenler, sahiplerine ikmal ettirmek hakkını haizdirler.

Kanun teklifleri dahil kanun lâyihaları gibi Reis Tarafından encümenlere re'sen havale edilir.

Bu havalelere vuku bulacak itirazlar da diğer madde ahkâmı vecih üzere dermeyen edilmek lâzımdır.

**Kanun lâyiha ve tekliflerinin geri alınmaları**

**Madde 68[[17]](#footnote-17)-** Hükümet veya teklif sahibi verilen kanun lâyiha veya tekliflerini ruznameye alınmadan evvel heyeti umumiyeye malûmat vermek şartiyle geri alabilir,

*Şu kadar ki kanun tekliflerini* diğer bir mebus veyahut ait olduğu encümen üzerlerine alırlarsa müzakereye devam olunur.

Bu lâyiha veya teklifler ruznameye alınmışlarsa geri alınmaları için Heyeti Umumiyenin karar vermesi lâzımdır.

**Hükümsüz kalan lâyiha ve teklifler**

**Madde 69-** Gerek intihabatın tecdidine karar verilmesi, gerek intihap devresinin sonuna gelmesi sebebiyle Meclisin yeniden intihabı halinde sabık Meclis tarafından henüz kabul edilmemiş veyahut yalnız birinci müzakeresi icra edilmiş olan veya reye konup da ekseriyete iktiran etmediği için ikinci defa reye konması lâzımgelen bütün kanun lâyiha ve teklifleri yeni Meclis için hükümsüzdür.

Bu gibi vesaik Hükümetin, yeni encümenlerin veyahut on mebusun talebi üzerine Riyaset tarafından encümenlere verilir.

Encümenler bu vesaiki aynen veya tadilen kabul edebilirler.

**BEŞİNCİ BAP**

**Müstaceliyet ve Takdimen Müzakere**

**Müstaceliyetin Esbabı Mucibesi**

**Madde 70-** Bir kanun lâyihası veya teklifi hakkında ya takdim edilirken, yahut birinci müzakeresinden evvel hükümet, teklif sahibi veya ait olduğu encümen müstaceliyet kararı isteyebilirler.

Bir lâyiha veya teklifin yalnız bir defa müzakeresiyle iktifa edilmesi için Meclisin kabul edeceği esaslı bir sebep olmadıkça, müstaceliyet kararı verilmez.

Müstaceliyet kararını isteyenler icabında o kararın geri alınmasını talep edebilirler.

**Müstaceliyet Talebi Takriri ve Nasıl Kabul Edileceği**

**Madde 71-** Müstaceliyet kararının talebi yukardaki maddede münderiç şartlan muhtevi ve tahriri olmak lâzımdır.

Müstaceliyet teklifi Reis tarafından reye konarak müzakeresiz işari reyle kabul veyahut reddedilir.

**Müstaceliyet Kararının Hükmü**

**Madde 72-** Müstaceliyetine karar verilen lâyiha veya teklifler yalnız bir defa müzakere olunur.

**Müstacel Mevadın Takdimen Müzakereleri**

**Madde 73-** Müstaceliyet kararının ittihazını mütaakıp Hükümet veya encümen tarafından tahriren vukubulan bir talep üzerine Meclis, isterse o lâyiha veya teklifin sair işlere takdimen müzakeresine karar verebilir.

**Takdimen Müzakerenin Esbabı Mucibesi**

**Madde 74-** Bir kanun lâyihası veya teklifinin ruznamede bulunan sair maddelere takdimen müzakeresi istendikte bunun esbabı mucibesi dermeyan edilmek lâzımdır.

Takdimen müzakereyi yalnız Hükümet veya bir encümen talebedebilir.

Bu talep, tahriri olmak şarttır.

**Takdimen Müzakerenin Hükmü**

**Madde 75-** Bir kanun lâyihası veya teklifinin yalnız hemen veyahut takdimen müzakeresi hakkında ittihaz olunan karar, müstaceliyet karan sayılmaz; binaenaleyh iki defa müzakere olunmak icabeder.

**İkinci Müzakerenin Tacili**

**MADDE 76-** Bir kanun lâyihası veya teklifinin beş günden evvel ikinci defa müzakere edilmesini esbabı mucibe serdiyle ancak Hükümet veyahut ait olduğu encümen tahriren teklif edebilir.

**Reddolunan Mevadın Sene İçinde Teklif Edilememeleri**

**Madde 77-** Heyeti Umumiyece reddolunan lâyiha ve teklifler aynı içtima senesinde bir daha Meclise takdim olunamaz.

**ALTINCI BAP**

**Ruzname**

**Ruznamenin nasıl tanzim edileceği**

**Madde 78-** Ruzname şu suretle tanzim olunur:

1. Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye mâruzâtı;

2. Sualler ve istizahlar;

3. Tercihan müzakeresi kararlaşan maddeler;

4. Haklarında müstaceliyet kararı verilen maddeler;

5. İki defa müzakereye tâbil olan maddeler.

3, 4 ve 5'inci fıkralardaki maddeler encümenlerden Riyasete gelmeleri sırasiyle müzakereye konur.

Şu kadar ki, Meclis bu bapta ayrıca bir karar da ittihaz edebilir.

Ruzname, bir gün evvel Başvekalete ve bütün vekâletlere tebliğ olunur.

**Evrakı Varide**

**Madde 79-** Tebrik, teşekkür, takdir, temenni gibi hususları muhtevi arızalar ve telgraf nameler levhaya talik ve harfiyen veyahut hulasaten veya sadece zikredilmek suretiyle zabıt ceridesine geçer.

Bunlara Riyaset Divanı münasip görürse Meclis namına cevap verir.

Reis bu evraktan Meclise arzını tensip ettiklerini inikadın başında kâtiplerden birine okutur.

**YEDİNCİ BAP**

**İnikatlar**

**İnikat Günleri**

**MADDE 80[[18]](#footnote-18)-** Hilâfına Meclisin karan olmadıkça, yahut re'sen veya Hükümet canibinden yine Riyaset vasıtasiyle davet vuku bulmadıkça Heyeti Umumiye, tatile müsadif olmadığı halde Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri inikat eder.

**Meclisin açılma ve kapanması, nisap, yoklama**

**Madde 81-** Reis, saatinde Meclisi açar ve müzakerelerin sonunda kapar.[[19]](#footnote-19)

Mürettep olan azanın yarısından bir ziyadesi hazır bulunmadıkça müzakereye başlanamaz.

Nisap hususunda Riyaset Divanınca tereddüt hâsıl olur, yahut azadan beşi şifahen veya tahriren nisap bulunmadığını beyan ederlerse yoklama yapılır.

Nisap yoksa Reis müzakereye başlanamıyacağını söyliyerek veya bilâhara nisap hâsıl olacağı muhtemel ise inikadı bir saat sonraya talik ederek Meclisi kapar.

Meclis o gün açılamadığı takdirde, ertesi inikat için muayyen olan günde yine o ruzname ile toplanır.

**Yoklamanın nasıl yapılacağı**

**Madde 82-** Yoklama, Divan kâtiplerinden birinin esami defterini yüksek sesle okuması ve azanın (burada) demeleri suretiyle icra olunur.

**Ruzname haricinde ifade**

**Madde 83-** Bir mebusun ruzname haricinde bir ifadesi olursa, keyfiyeti Reis takdir ederek ona söz verir.

**Söz isteyenlerin kaydı**

**Madde 84-** Hiçbir mebus ismini kaydettirmeden, yahut inikat esnasında Reisten müsaade almadan söz söyliyemez.

Söz, kürsüden söylenir ve Heyeti Umumiyeye hitabedilir.

Bir mebusun pek kısa bir mülâhazası olursa Reis ona bulunuduğu yerden söz söylemeye izin verir.

Bu takdirde, o mebus Reise hitabeder.

Ruznamede bulunmıyan maddeler hakkında kâtipler söz kaydedemezler.

**Talep ve kayıt sırası**

**Madde 85[[20]](#footnote-20)-** Söz talep ve kayıt sırasına göre verilir. Heyet isterse müzakere olunan meselelerin lehinde, aleyhinde, hakkında münavebe ile söz söylemek takarrür eder.

Reis söz alanların isimlerini sırasiyle heyete bildirir.

Encümen namına söz istediklerimde reis veya mazbata muharrirleri sıraya tabi değillerdir.

Son Söz mebuslarındır.

**Söz sırasının başkasına verilmesi**

**Madde 86-** Bir mebus aldığı söz sırasını bir arkadaşına verebilir.

Sözünü arkadaşına bırakan mebus, onun nöbetinde söz söylemek hakkını haizdir.

**Vekilleri huzuru, vekillerin ve o nama gelenlerin söz söylemeleri**

**Madde 87-** Her müzakerenin başından sonuna kadar Hükümet namına mütalâa beyan etmek üzere Başvekil veyahut o nama mütalâa! serdine mezun bir vekil veya birinci sınıf devair rüesasından biri bulunur.

Bundan başka bir vekâlete ait bir layiha veya teklifin müzakeresi sırasında o vekilin veyahut o nama gelen birinci sınıf devair rüesasından birinin Mecliste huzuru meşruttur.

Bulunmazlarsa müzakere bir defaya mahsus olmak üzere gelecek inikada talik olunur.

Vekiller veyahut Hükümet namına gönderilen birinci derece devair rüesası encümen reis ve mazbata muharrirlerinden evvelce sıraya tâbi olmaksızın söz istiyebilirler.

**Tahrirî Nutuk**

**Madde 88-** Tahriri bir nutkun kürsü üzerinden okunması veyahut kâtibe okutturulması caizdir.

Fakat okuma müddeti yirmi dakikayı geçemez.

**Usul Hakkında Söz**

**Madde 89-** Müzakereye mahal olmadığı, ruznameye veyahut bu nizamname ahkâmına riayete davet, takdim ve tehir teklifleri asıl meseleye takaddüm eder.

Böyle bir teklif vukubulursa ancak lehte ve aleyhte ikişer mebus -on beşer dakikadan fazla sürmemek üzere- söz söyliyebilirler

Neticede reye müracaat lâzımgelirse mesele işarı reyle halledilir.

**Reis ve kâtiplerin müzakereye iştirakleri**

**Madde 90-** Reis, meseleler müzakere edilir ve reye konurken leh ve aleyhte asla reyini izhar etmez.

Yalnız meseleler reye kondukta reyini verir.

Bir müzakereye karışmak isterse Reislik mevkiini diğer bir Reise bırakarak hitabet kürsüsüne iner ve ancak müzakerede bulunan madde veya mesele reye iktiran ettikten sonra tekrar mevkiine çıkar.

Fakat bu nizamnamenin tatbiki dolayısiyle söz söylerse yukardaki fıkra ahkâmı cereyan etmez.

Söz istiyen kâtipler de bu usule tabidirler.

**Söz kesmek ve saire**

**Madde 91-** Heyeti Umumiyede söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve intizamı bozacak nümayişlerde bulunmak katiyen yasaktır.

**Sadetten çıkmak**

**Madde 92-** Söz söyliyen mebusun sözü ancak kendisini bu nizamnameye riayete ve sadede davet eden Reis tarafından kesilebilir.

İki defa sadede davetten sonra yine ondan hariç söz söylemeye devam ederse kendisinin o madde hakkında aynı inikatta söz söylemekten memnuiyeti Reis tarafından Heyete teklif olunur.

Heyet, müzakeresiz işarı reyle karar verir.

**Müstehcen sözler**

**Madde 93-** Bir mebus Heyeti Umumiyede galiz ve müstehcen sözler istimal ederse Reis derhal o mebusu lisan nezahatine davet eder.

Bir mebus bu gibi elfazı muhtevi bir takriri Riyaset Makamına verirse Reis o takribi tashih edilmek üzere iade eder.

**Müzakere esnasında gürültü**

**Madde 94-** Heyeti Umumiye müzakereleri gürültüyü mucib olup da Reis bunu yatıştırmaya muvaffak olamazsa ayağa kalkar.

Eğer gürültü yine devam ederse celseyi tatil edeceğini söyler.

Yine intizamın iadesi kabul olamazsa bir saat müddetle umumi müzakereyi tatil eder.

Bir saat geçince celseyi açar.

Fakat gürültü yeniden başlarsa celseye hitam verip inikadı başka bir güne bırakır.

**Tecavüze uğrayan mebusun kelâm hakkı**

**Madde 95-** Zatı hakkında taarruz vâki olan veyahut ileriye sürdüğü mütalâa hilâfında kendisine bir fikir isnadolunan mebus her zaman söz istemek hakkını haizdir.

Bu halde o mebus ne münasebetle söz söylemeye mecburiyet hissettiğini beyan ve keyfiyeti Reis takdir eder.

Reis buna mahal olmadığını bildirip mebus da bunda ısrar ederse heyet müzakeresiz işarı reyle bu bapta bir karar verir.

**Gizli celseler**

**Madde 96-** Teşkilâtı Esasiye Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası mucibince mühim bir maddeden dolayı Meclis müzakerelerinin gizli tutulmasını vekiller veyahut on beş mebus tahriren teklif edebilirler.

Böyle bir teklif vukuunda içtima salonu samilerden ve icabında memur ve müstahdemlerden tahliye olunarak gizli celse teklif eden veya edenlerin esbabı mucibeleri dinlendikten sonra teklifin, kabul veya reddi için müzakeresiz işari reye müracaat olunur.

Gizli müzakere icrasını istiyenlerin isimleri zabıt ceridesinde ve icabında Resmî Gazetede tasrih olunur.

Müzakerenin gizli icrasına lüzum gösteren mesele hallolunduktan sonra açık müzakereye geçilmesi Reis tarafından heyete teklif olunup bir karar ittihaz edilir.

**Gizli celselerin zaptı**

**Madde 97-** Gizli celsenin zaptım divan kâtipleri tutarlar.

Fakat Meclis karar verirse muvazzaf kâtipler de tahlif olunduktan sonra bu vazifeyi görebilirler.

Aza bu zabıtları görmek hakkını haizdirler.

**Zabıt hulâsası, bunların hıfzı, neşri**

**Madde 98-** Bu zabıtların tevhidinden sonra gizli bir celse akdedilerek sabık zabıt hulâsası okunur.

Zabıt hulâsasının okunmasını mütaakıp bu hulâsa ve zabıt ceridesi bir zarfa konarak mecliste hazır bulunan Reis ve Divan Kâtipleri tarafından filhal mumla mühürlenerek Meclis evrak hazinesine tevdi olunur.

Gizli zabıtlar en az on sene geçmeden veya Meclis kararı olmadan neşredilemez.

**SEKİZİNCİ BAP**

**Kanunların müzakeresi**

**İki Müzakere**

**Madde 99-** Kanun lâyiha veya teklifleri ancak iki müzakereden sonra kati surette kabul edilmiş olur.

**İki Müzakereye Tabi Olmayan Lâyihalar**

**Madde 100-** İki defa müzakere hakkındaki şerait, Varidat ve Masarifat Bütçesiyle Hesabi Kati Kanununa, munzam ve fevkalâde tahsisat ve bütçe fasıllarında münakale taleplerini muhtevi kanun lâyihalarına şâmil değildir.

Bunlar hakkında bir müzakere kâfidir.

**Lâyiha ve Teklifleri Bastırılması**

**Madde 101-** Hilâfına Heyeti Umumiyenin kararı olmadıkça hiç bir kanun lâyihası veya teklifi bastırılıp azaya dağıtıldıktan en az kırk sekiz saat geçmeden müzakere edilemez.

**Esbabı Mucibe ve Maddelerin Okunması**

**Madde 102-** Bir kanunun müzakeresine başlandıkta Reis, esbabı mucibe mazbatalarıyla maddeler heyet-i umumiyesinin okunmasına lüzum olup olmadığını Heyete sorar.

Buna lüzum görüldükte aynen okunur.

**Heyeti Umumiye Hakkında Söz, Müzakerenin Kifayeti Teklifi**

**Madde 103-** Lâyiha veya teklifin müzakereye başlanmasında Reis Heyet-i Umumiyye hakkında mütalâa beyan etmek isteyenlere söz verir.

Mevzuu müzakere lehinde, aleyhinde ve hakkında söz isteyenlerden en az ikişer mebus iradı kelâm etmeden müzakerenin kifayeti reye konamaz.

**Müzakerenin Kifayeti Aleyhinde Söz**

**MADDE 104-** Müzakerenin kifayeti aleyhinde söz isteyenler bulunursa içlerinden yalnız birine ruhsat verilir.

Ondan sonra işari reye müracaat olunur.[[21]](#footnote-21)

**Maddelerin Müzakeresi**

**Madde 105-** Heyeti Umumiye müzakeresi bittikten sonra maddelere geçilmesi reye konur.[[22]](#footnote-22)

Reye iktiran etmezse lâyiha veya teklifin reddedilmiş olduğunu Reis tebliğ eder.[[23]](#footnote-23)

**Beş Gün Sonra İkinci Müzakere**

**Madde 106-** İkinci müzakere birinci müzakereden ancak beş gün geçtikten sonra ruznameye alınır.

**İkinci Müzakere**

**Madde 107-** İkinci müzakerede lâyiha ve teklifin heyeti umumiyesi hakkında müzakere cereyan etmez.

Bu müzakerede ancak tadil teklifleri üzerinde müzakere cereyan eder.

**Müteaddit Meselelerin Birbirinden Ayrılmaları**

**Madde 108-** Müzakere edilen bir madde müteaddit mesele veya fıkralardan mürekkep ise bunların birbirinden tefrikiyle ayrı ayrı reye konmaları teklif olundukta muktazasi ifa olunur.

**İbare ve Tertip Yanlışlıkları**

**Madde 109-** Lâyiha veya teklifin katiyen kabulü reye konmadan evvel, ibare ve üslûp, yahut tertip ve tensik itibariyle noksan veya iltibas olduğu aza veya encümen tarafından dermeyan olunursa metin, ait olduğu encümene gider.

Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi lâzımdır.

**Son Şekil Üzerine Müzakere**

**Madde 110-** Lâyiha veya teklifin maddeleri üzerinde müzakere bittikten sonra heyeti umumiyesi hakkında lehte ve aleyhte söz söylemek isteyenlerden yalnız birer mebusa ruhsat verilir.

**Müzakere Sırasında Sual**

**Madde 111-** Bir kanunun veya bütçenin müzakeresi sırasında her mebus Hükümete veyahut mazbata muharririne istediği sualleri sorabilir.

Sualler, sözler bittikten sonra, sıra ile sorulur.

**Muahede ve Mukaveleler**

**Madde 112-** Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi mucibince tasdikleri Meclisin müsaadesine mütevakkıf bulunan Devletlerle münakit muahede ve mukavelelerin tasdiki talebini mutazammın kanun lâyihaları Meclise takdim edildikte o muahede ve mukavelenin ihtiva ettiği maddeler reye konamaz ve metilleri hakkında tadilât teklif edilemez.

Birinci müzakere sırasında maddeler hakkında vukubulacak itiraz lâyihanın encümene iadesini istemek suretinde olur.

Bu itiraz, müzakereden sonra nazarı mütalâaya alındığı takdirde encümene havale olunur.

Encümen, tetkik edilmek için kendisine muhavvel tekliflerin heyeti mecmuası hakkında bir mazbata tanzim eder.

Bu mazbata bastırılıp azaya dağıtılır.

Encümen, mazbatasında lâyihanın kabul, tehir veya reddine karar verir.

Tehir kararı, şu esbabı mucibeyi ihtiva eder:

"*Meclis, Muahede (veya mukavele)nin filân ve filân maddeleri (Tehiri mucip maddeler tama-miyle yazılmalıdır) hakkında Hükümetin nazarı dikkatini celbederek tasdiki için muktazi müsaadesini tehir eder."*

Bu muahede ve mukaveleler hakkında müstaceliyet kararı verilmiş ise encümen, tadil tekliflerin dair olan mazbatasını itiraza uğramıyan maddelerin müzakeresi akabinde Heyeti Umumiyeye takdim eder.

**Mukaveleler**

**Madde 113-** Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabulüne muallâk olarak Hükümetçe akdedilen mukavelelerle bunların tasdiki talebini mutazammın kanun lâyihaları hakkında dahi geçen maddedeki usule riayet olunur.

**İade Olunan Kanunların Tekrar Müzakeresi**

**Madde 114-** Teşkilâtı Esasiye Kanununun 35 nci maddesinin ikinci fıkrası mucibince Reisicumhurun ilânını muvafık görmeyip esbabı mucibesiyle birlikte bir daha müzakere edilmek üzere on gün zarfında Meclise iade ettiği bir kanun, Heyeti Umumiyeye haber verildikten sonra, ait olduğu encümene havale olunur.

Encümen Reisicumhurun iade esbabı mucibesini de mütalâa ettikten sonra o kanunun müzakeresini iade ve neticesinde mazbatasını Heyeti Umumiyeye takdim eder.

İade olunan bir kanun, reye iktiran etmemiş lâalertayın bir kanuna lâyihası veya teklifi gibi Heyeti Umumiyede yeniden müzakere ve intaç edilir.

Hakkında vaktiyle gerek müstaceliyet kararı verilmiş olsun veya olmasın iade olunan bir kanun yalnız bir defa müzakere edilir.

**Bir Nutkun İlânı**

**Madde 115-** Bir nutkun talik ve ilânı teklifi ancak onun zabıt ceridesîyle neşrinden ve o nutkun taallûk ettiği madde kabule iktiran ettikten sonra reye konabilir.

**DOKUZUNCU BAP**

**Tadilnameler**

**Tadilnamelerin Nasıl Verileceği ve Encümenlere Tevdii**

**Madde 116-** Bir encümene muhavvel kanun lâyiha veya teklifi hakkında bir veya birkaç mebus tadilât teklif etmek istelerse bir tadilname tanzim ederek Reise takdim ederler.

Tadilnamelerde bunların kanunun hangi maddesine veyahut bütçenin hangi faslına ait bulunduğu tasrih edilmelidir.

Bu tadilnameler encümen mazbatasının zeylinde sahiplerinin esbabı mucibeyi havi muhtıraları ile birlikte bastırılarak haklarında encümence ittihaz edilen kararlar ile esbabı beyan edilir.

Lâyihanın Heyeti Umumiyede müzakeresi esnasında o tadilâtın sırası geldikte sahibi esbabı mucibesini tafsil edip mevcut azadan terviç ve teyit eden bulunursa müzakereye konur.

Aksi takdirde müzakeresinden vazgeçilir.

**Birinci Müzakereden Sonra Verilen Tadilnameler**

**Madde 117-** Kanun lâyihası veya teklifinin birinci müzakeresi bittikten sonra arz olunan yeni tadilnameler ve lâyihanın tetkikına memur encümene verilmek lâzımdır.

**Müzakere Sırasında Verilen Tadilnameler**

**Madde 118-** Birinci ve ikinci müzakerenin cereyanı sırasında takdim olunan tadilnamelerin ait olduğu encümene havalesini mazbata muharriri talep ederse bu havale mecburidir.

**Birinci ve İkinci Müzakere Sırasında Verilip Encümene Havaleleri istenmeyen Tadilnameler**

**Madde 119-** Birinci ve ikinci müzakerenin cereyanı sırasında takdim olunan tadilnamelerin encümene havalesi encümen tarafından istenmediği halde tadilâtın esbabı mucibesi sahipleri tarafından mücmelen beyan olunur.

İkinci müzakere sırasında buna yalnız encümen cevap verebilir.

Bunun üzerine tadilnamenin nazarı mütalâaya alınıp alınmamasına Heyetçe karar verilir.

Nazarı mütalâaya alınırsa encümene havale olunur.

Encümen isterse filhal kabul eder.

**Tadilât Teklif Edenlerin Salahiyetleri**

**Madde** **120-** Tadilât teklif edenler, tadilnamelerin havale olunduğu encümende fikirlerini beyan etmek isterlerse mütalâalarının dinlenmesi zaruridir.

**İkinci Müzakerede Encümene İade Olunan Maddeler Hakkında Tadil Teklifleri**

**Madde 121**- İkinci müzakerede encümene iade olunan maddeler hakkında sair mebuslar tarafından da encümene tadil teklifleri verilebilir.

**Tadilnameler Ne Zaman Reye Konur**

**Madde** **122-** Tadilnameler asıl maddeden evvel reye konur.

**Munzam Maddeler**

**Madde 123**- Munzam maddeler teklifi için de tadilnameler hakkındaki usul tatbik olunur.

**ONUNCU BAP**

**Kanunların tefsiri**

**Tefsir**

**Madde 124-** Bir kanunun tefsin lâzım geldikte, tefsir talebini havi esbabı mucibeli tezkere veyahut takrir o kanunu bidayeten müzakere etmiş olan encümen veya encümenlere havale olunur.

Şayet o kanunu, hususî bir encümen tetkik etmiş ise vekâletlerle mütenazır encümenlerden aza alınmak suretiyle on beş kişiden mürekkep muvakkat bir encümen teşkil olunur.

Encümen mazbatası Heyeti Umumiyeye arz edilerek tefsiri mutazammın fıkra müzakere edilir.

Asıl kanunun kabulü için ne gibi usul ve ekseriyet nisabı lâzım ise tefsir fıkrası da aynı usul ve nisaba tâbidir.

Tefsiri mutazammın fıkralar yalnız bir defa reye konmakla iktifa edilir.

**Tercihan müzakere**

**Madde 125-** Tefsiri mutazammın talepler ve mazbatalar encümen ve Heyeti Umumiyece tercihan müzakere olunur.

**ON BİRİNCİ BAP**

**Bütçe müzakeratı**

**Bütçe Encümenince Tetkik Olunacak İşler**

**Madde 126-** Bütçe Encümeninin tetkik edeceği işler şunlardır:

1. Meclis ve merbutatı bütçesiyle munzam tahsisatı hakkındaki kanun lâyihaları;

2. Muvazenei Umumiye Kanunu;

3. Munzam tahsisat, fevkalâde tahsisat ve fasıllar arasında münakale talebin havi kanun lâyihaları;

4. Devlet varidatının veyahut masarifatının artırılmasını veya eksiltilmesini intaç edecek her nevi kanun lâyiha ve teklifleri;

5. Muvazenei Umumiye kanunlarına ve 4 ncü fıkradaki kanunlara mütaallik bütün tefsir taleplerinin tetkiki.

**Bütçe Hakkında Talimatname, Bütçeye Munzam Madde**

**Madde 127**- Muvazenei Umumiye Kanununa taallûk edip masarifin artırılmasını veya varidatın eksiltilmesini mucibolacak tadilname veya munzam maddeler ancak alâkadar bütçeye ait mazbatanın dağıtılmasını takibeden yedi gün zarfında, teklif edilebilir.

Umumi ve zatî maaşlar, tahsisat, gündelik, ve harcırahların artırılmasına, memuriyet ihdasına veya bunların meri kanunlarla muayyen olan hudutları haricinde tevsiine dair mebuslar tarafından tadilname veya bütçeye munzam madde teklif edilemez.

Her iki fıkradaki hükümler bilâvasıta vergiler kanunlarına, tahsisat itasını tazammun eden kanunlara da şâmildir.

Bu maddede münderiç takyidat Hükümet veya Bütçe Encümeni tarafından kabul edilen veya elli imzayı havi olan tekliflere şâmil değildir. Bu teklifler Bütçe Encümenine havale olunur.

**Bütçeye ve Vergi Kanunlarına taalluku Olmayan Ahkâm**

**Madde 128-** Muvazenei Umumiye Kanuniyle bilâvasıta vergiler kanunlarına ve tahsisat itasını iktiza ettiren, kanunlara, varidat veya masarife taallûk etmeyen hükümler derç edilemez.

Bu kanunların müzakeresi sırasında vukubulacak teklifler ancak mevcut maddelere doğru¬dan doğruya taallûk etmek şartiyle reye konabilir.

**Maliye Vekilinin Huzuriyle Fasıl Fasıl Müzakere**

**Madde 129-** Muvazenei Umumiye Kanununa merbut cetveller hakkında Maliye Vekiliyle ait olduğu vekil veya göndereceği birinci sınıf devair rüesasından biri hazır olduğu halde, fasıl fasıl müzakere ve rey istihsal olunur.

**Hükmü Bir Seneden Fazlaya Şamil Maddeler**

**Madde 130-** Muvazenei Umumiye Kanununa veyahut merbutatına hükmü bir seneden fazla zamana şâmil olan maddeler dercedilemez.

**ON İKİNCİ BAP**

**Reylerin istihsali**

**Muhtelif Şekiller**

**Madde 131-** Müzakereye arz olunan meseleler hakkında Mecliste üç suretle rey verilir:

1. İşari rey (El kaldırmak veyahut ayağa kalkmaktır);

2. Açık rey (Üzerinde mebusların isimleri yazıh varakaların kutuya atılması veyahut, talep vukuunda kabul, ret, istinkâf kelimelerinin telâffuz edilmesidir);

3. Gizli rey (İşaretsiz yuvarlakların kutuya atılmasıdır).

**İşari Rey**

**Madde 132-** Müzakere sırasında bu nizamname ahkâmına tevfiki harekete daveti mutazammın meselelerle mebuslardan birinin söz söylemekten menine, takbihine veyahut muvakkaten Meclisten çıkarılmasını dair hususlarda işari reye müracaat olunur.

Bu nizamname mucibince açık veyahut gizli reye müracaat zarurî olmayan bütün hususlarda işari rey istimal olunur.

İşari rey istimali halinde evvelâ lehte, sonra aleyhte bulunanların reyine müracaat edilir.

Ondan sonra netice Reis tarafından Heyete bildirilir.

**Vekillerden Şikâyet ve Mebusların İthamında Aranacak Ekseriyet**

**Madde 133-** İcra Vekillerinden biri hakkında şikâyete ve mebuslardan birinin ithamına ait tekliflerin kabulü mevcut azanın üçte iki ekseriyetinin husulüne mütevakkıftır.

**İşari Reylerin Sayılması ve Takdiri**

**Madde 134-** İşari reyleri Reisle Kâtipler müttefikan saymak ve takdir etmekle mükelleftirler.

Binaenaleyh, el kaldırmak suretiyle rey istihsalinin neticesinde ittifak edemezler veyahut ekseriyetin husulünde şüpheye düşerler veya azadan beşi ayağa kalkıp bunu isterlerse ayağa kalkmak usulüne müracaat edilir.

Bunda da ittifak edemezler veyahut yine şüpheleri baki kalırsa açık reye müracaat olunur.

Hiçbir mebus rey istihsal olunurken söz söyleyemez.

**Para, Vergi ve Muahede Meselelerinde Açık Rey**

**Madde 135-** Muvazenei Umumiye kanunu lâyihasiyle vergi ihdas veya ilgasına veyahut vergilerin artırılmasına veya eksiltilmesine ve muahede ve mukavelelerin tasdikine müteallik kanun lâyihaları hakkında doğrudan doğruya açık reye müracaat olunur.

**Talep Üzerine Alenî Rey**

**Madde 136-** İşari reye müracaat zaruri olmayan sair hususlarda, açık rey verilmesi talebe mütevakkıftır.

Açık rey bir meselenin ilk reye konmasında on beş mebus tarafından tahriren talep olunabilir.

Mesele reye konurken Reis ve Kâtiplerce şüphe hâsıl olursa yalnız, beş mebus şifahen açık rey talep edebilirler.

Açık rey istiyenlerin isimleri Resmi Gazete ile ilân olunur.[[24]](#footnote-24)

**Açık Rey Nasıl İstihsal Olunur**

**Madde 137-** Açık rey şu suretle istihsal olunur:

İptida, mebusların davetine mahsus çıngırak üç dakika müddetle çalınır.

Her mebusun üzerinde, ismi yazılı beyaz, kırmızı ve yeşil renkli, rey varakaları bulunur.

Beyaz varaka kabulü, kırmızı reddi, yeşil istinkâfı mutazammındır.

Reye başlanmadan evvel Reis, reylerin neyi tazammun edeceğini kısaca söyleyebilir.

Reye müracaattan evvel mebuslar reylerinin gayet veciz bir surette esbabı mucibelerini kürsüden söylemek isterlerse, Reis lehte ve aleyhte yalnız birer zata ruhsat verebilir.

Sonra Kâtiplerden biri mebusların intihap dairelerine göre hece harfleri tertibi üzere isimlerin okumaya başlar.

Hangi harften başlanacağı Reis tarafından çekilen kura ile taayyün eder.

İsmi okunan mebus hitabet kürsüsü üzerine konmuş kutuya rey varakasını bizzat atar. Bütün isimlerin okunmasını müteakip kıraat esnasında rey vermemiş olanların isimleri bir daha okunur.

Bu sırada Meclise gelmiş olanlar varsa rey vermeye davet edilirler. Yahut:

İsmi okunan mebuslar ayağa kalkarak (Kabul), (Ret), (İstinkâf) kelimelerinden birin telâffuz ile reylerini bildirirler.

Bu rey Kâtipler tarafından kaydedilir ve zapta geçer.

Reyler toplanınca Reis muamelenin bittiğini söyler.

Bundan sonra rey verilemez.

Rey kutularını Kâtipler açıp her birinin içinde bulunan varakaları sayarlar.

Müstenkiflerin adedi rey üzerinde tesir icra etmez.

Karar, yalnız lehte ve aleyhte bulunanların miktarına göre taayyün eder.

Müstenkiflerin varakaları sadece nisaba dâhil olur.

Kâtiplerin istihsal ettikleri netice her halde o celsede tafsilâtiyle (yâni mevcut azanın adedi, nisap olup olmadığı, lehte, aleyhte bulunanlarla müstenkiflerin miktarı ve iptal edilmiş varaklar varsa bunların adediyle iptallerinin sebebi tasrih olunmak suretiyle) reis tarafından Meclise bildirilir.

İptal olunmuş varakalar, müstenkif reyi addedilerek, ancak nisaba ithal edilir.

**Gizli Rey**

**Madde 138-** Açık reyin tatbik olunabileceği hususlarda azadan on beşi gizli rey usulünün tatbikini isterlerse bunun icrası Heyetçe müzakeresiz ekseriyetle karara mütevakkıftır.

Gizli rey isteyenlerin isimleri zabıt ceridesi ve icab ederse Resmî Gazete ile ilân olunur.

**Gizli Rey Nasıl İstihsal Olunur**

**Madde 139-** Gizli rey, açık rey gibi istihsal olunur. Yalnız bu şıkta mebuslar Reisin solundaki Kâtipten biri beyaz, öteki kırmızı iki yuvarlak alırlar.

Bunlardan beyazı kabul, kırmızısı da redde işarettir.

Mebuslar, bunlardan birini arzularına göre kürsü üzerindeki rey kutusuna, ötekini de tatbik kutusuna atarlar.

Her iki yuvarlak tatbik kutusuna atılmış ise istinkâf mânasını ifade eder.

Kâtipler, rey kutusunda bulunan yuvarlakları bir tepsiye döküp beyazlarla kırmızıları ayırırlar ve açıkça sayarlar.

Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da murakabe için sayılır.

Ondan sonra Reis neticeyi Heyete bildirir.

**Rey İstihsali Taaddüt Ederse**

**Madde 140-** Birkaç madde, lâyiha veya teklif hakkında açık rey istihsali taaddüd ederse varakaların muhtelif kutulara aynı zamanda atılması suretiyle icra olunabilir.

**Kutuların Dolaştırılması**

**Madde 141-** İtiraz vukubulmadığı takdirde, hademe tarafından kutuların dolaştırılması suretiyle de açık rey istihsal olunabilir.

**Celse Sonunda Rey İstihsali**

**Madde 142-** Bir maddenin açık reye konulması celse sonuna bırakılabilir.

**İntihaplar**

**Madde 143-** Heyeti Umumiye ve encümenlerde icra edilecek intihaplar şu şekilde olur:

Kürsüye, reye mahsus olmak üzere bir kutu konur.

Her mebus hece harfleri sırasiyle ismi okundukça kürsüye gelerek tensip ettiği zat veya zatların isimlerini havi varakayı kutuya atar.

Reisin çekeceği kura ile taayyün eden üç mebus tarafından bu rey varakaları tasnif olunur.

Musanniflerin tanzim edecekleri mufassal (Yâni azanın miktarını nisap olup olmadığını, rey varakalarının adedini, müstenkifleri, iptal olunmuş varakaları ve bunların niçin iptal edildiklerini veya rey alan zatların isimleriyle aldıkları reyler miktarını gösterir.) mazbata Reis tarafından okunmak suretiyle intihabın neticesi Heyete bildirilir.

**Karar Nisabı**

**Madde 144-** Bütün müzakereler, üçte iki ekseriyet meşrut olmıyan hususlarda, hazır bulunan azanın mutlak ekseriyetiyle kararlaşır.

Reylerde tesavi olursa Reisinki iki sayılır.

Huzuru muktazi azanın mevcudiyetini Reis ve Kâtipler müşahede ederler.

Bir mesele reye konurken mevcut azanın adedini tahkik hususunda Reis ve Kâtipler ittihat edemezlerse yoklama yapılır.

Nisap bulunmadığından rey istihsali mümkün olamazsa müzakere edilen maddenin kararı ertesi celseye bırakılarak ikinci defa reye müracaat olunacağı ruznameye geçirilir.

İkinci defa rey verenlerin adedi ne olursa olsun netice muteberdir.

**Neticenin Reis Tarafından Tebliği**

**Madde 145-** Heyeti Umumiyede her madde kabul veyahut ret olundukça kararın neticesi Reis tarafından yalnız "kabul olundu" veyahut "ret edildi" diye Heyete bildirilmek lâzım gelir.

**Teşkilatı Esasiye Kanununun Tadilinde İcap Eden Karar Nisabı**

**MADDE 146-** Teşkilâtı Esasiye Kanununun 102 nci maddesi mucibince mezkûr kanunun tadili icabettikte teklifin Meclis mürettep azasının, en az üçte biri tarafından imza edilmesi meşruttur.

Tadilât, mürettep aza adedinin üçte iki ekseriyetiyle kabul olunur.

**ON ÜÇÜNCÜ BAP**

**Zabıtlar**

**İki Nevi Zabıt**

**Madde 147-** Mecliste iki zabıt tutulur:

1. Harfiyen zabıt; Bu zabıt, zabıt ceridesiyle ve icabında Resmi Gazete ile ilân olunur.

Bu zaptın, itiraz vukuunda, muterizin ilk celsede söz alması veya Riyasete göndereceği bir varakanın gelecek zabıt ceridesinin sonuna aynen derci suretiyle tashihi lâzımdır.

2. Zabıt hulâsası; Bu hulâsa, gelecek inikat günü zabıt ceridesine dere ve levhaya talik olunur.

Zabıt hulâsasına aza tarafından itiraz vârit olursa harfiyen zapta müracaatla tashih ve o suretle bir daha neşir ve talik olunur.

Zabıt hülâsasını Reis ve inikatta bulunmuş olan iki Kâtip imzalar.

**Son İnikadın Zabıt Hulasası ve Zabıt Ceridesi**

**Madde 148-** Bir içtimain son inikadının zabıt hülâsası Kâtipler tarafından filhal tanzim ile o inikadın sonunda okunur.

Tashihi, kıraati mûtaakıp olmak lâzımgelir.

Son inikadın harfiyen zaptının tashihi mebuslar tarafından verilecek varakanın ilk intişar edecek Resmî Gazete ile ilânı suretiyle olur.

**ON DÖRDÜNCÜ BAP**

**Sual**

**Sual Hakkı**

**Madde 149-** Her mebus Hükümet namına Başvekile veyahut vekillere şifahi veya tahriri sualler sorabilir.

**Sualin Tarifi**

**Madde 150-** Sual sarih ve muayyen maddeler hakkında malûmat istemekten ibarettir.

**Sual Takriri**

**Madde 151-** Cevabı gerek tahriren, gerek şifahen istenilsin, sual mutlaka tahriren vukubulur.

Sual takrirleri, Riyasete verilir.

Reis bu takrirleri, verilir verilmez zabıt ceridesine geçirir ve bir tezkere ile ait olduğu vekile bildirir.

**Cevap**

**Madde 152-** Suale tahrirî cevap istenmiş ise gelecek cevap, sualle birlikte, aynen zabıt ceridesinin sonuna derç edilir.

Suale şifahi cevap istenmiş ise, Riyaset tezkeresinin vusulünden nihayet iki inikat sonra vekil ona Meclis kürsüsünden cevap verir.

Reis, cevaptan evvel suali kâtiplerden birine okutur.

**Cevabın Geciktirilmesi**

**Madde 153-** Vekil, sorulan suale umumî menfaat mülâhazasına mebni veyahut muktazi malûmatın elde edilmesi için cevabı muayyen bir müddet geciktireceğini -sual tahrirî ise tahriren, şifahî ise kürsüden- beyan eder.

Vekil, umumi menfaat mülâhazasına mebni isterse, suale gizli celsede cevap verebilir.

Vekil, sorulan suale gününden evvel de cevap vermek hakkını haizdir.

**Suali Soran Gününde Bulunmazsa**

**Madde 154-** Suali soran cevap gününde hazır bulunmazsa keyfiyet bir defaya mahsus olmak üzere gelecek inikada talik olunur.

Ondan sonra sakıt olur.

Fakat suali soran isterse bir diğer takrirle yalnız bir defa daha aynı suali tekrar edebilir.

**Soranın Mütalaa Beyan Etmek Hakkı**

**Madde 155-** Mesul vekilin, cevabını müteakip yalnız suali soran mebus mütalâa beyan etmek hakkını haizdir.

Ancak, bu mütalâa onbeş dakikadan fazla süremez.

**Bütçe müzakeresi sırasında sualler**

**Madde 156-** Bütçe heyeti umumiyesinin müzakeresi sırasında veyahut bir vekâletin bütçesi müzakere olunurken bir mebus sualler hakkındaki usule tâbi olmaksızın ona dair istediği sualleri vekilden sorabilir ve lüzum gördüğü izahatı talep eder.

**ON BEŞİNCİ BAP**

**İstizah**

**İstizah hakkı**

**Madde 157-** Bir maddenin Başvekilden veya vekillerden istizah olunmasını mebuslardan biri teklif ederse istizah edilecek madde tasrih edilmek suretiyle Reise bir takrir verilmek lâzım-gelir.

Bu takrir Heyeti Umumiyede okunduktan sonra kabul veya reddi hakkında müzakeresiz işari reye müracaat olunur.

Kendisinden istizah vukubulacak vekilin o gün Meclise gelmesi veya maiyetindeki memurin rüesasından birini göndermesi için istizah olunacak maddenin tasrihiyle Reis tarafından o vekile davetname yazılır.

**Takririn geri alınması**

**Madde 158-** Takrir sahibi, Heyeti Umumiyece istizahın günü tâyin edilinceye kadar takririni geri alabilir.

Eğer gün tâyin edilmişse bu takririn geri alınması Heyeti Umumiyenin müzakeresiz işari reyle karar vermesine menuttur.

**Geri alınan takririn bir diğeri tarafından tekebbülü**

**Madde 159-** Sahibi tarafından geri alınan bir istizah takririni diğer mebus tekabbül edebilir.

**İstizahta her mebusun söz söyleyebilmesi**

**Madde 160-** Davet olunan vekil muayyen günde bizzat, yahut maiyetindeki devair rüesasından biri vasıtasiyle Heyeti Umumiyede izahat verir.

Ondan sonra teklifin sahibi, veyahut sahipleri müteaddit ise ilk imzası olan mebus önce ve sair mebuslar onu mütaakip leh ve aleyhte söz söyleyebilirler.

**Ruznameye geçilmesi**

**Madde 161-** Vekil tarafından verilen izahat ve mebuslar canibinden mukabeleten vukubulan ifadelerden sonra hiçbir takrir verilmezse Reis ruznameye geçer.

**İstizahın kifayeti**

**Madde 162-** İstizahın kifayeti ile ruznameye geçilmesi hakkındaki takrirler diğerlerine takdimen reye konur.

**Esbabı mucibeli takrirler**

**Madde 163-** Eğer sadece ruznameye geçilmesi kabul olunmazsa esbabı mucibeli takrirlere sıra gelir.

Bunların bir encümene havaleleri kararlaştırılmazsa iptida Hükümetin tercih ettiği takrir açık reye konur.

**Bunlara fıkra ilâvesi**

**Madde 164-** Esbabı mucibeli bir takrire bir fıkra ilâvesi hakkında vâki olacak teklifin mutlaka takririn reye konmasından evvel tanzim ve Heyeti Umumiyeye arzı lâzımdır.

**Encümene muhavvel takrirler ve bunların reddi**

**Madde 165-** Encümene muhavvel takrirler hakkındaki encümen mazbataları müstacel mevad usulüne tevfikan müzakere edilir.

Encümen mazbatası reddolunduğu takdirde esbabı mucibeli takrirler Riyasete takdimleri sırasiyle okunarak reye iktiran eder.

**Bir istizaha diğerinin ilâvesi**

**Madde 166-** Bir istizaha, icra edileceği gün üzerinden üç inikat geçtikten veyahut müzakeresine başlandıktan sonra diğer bir istizah zam ve ilhak edilemez.

Bütçe müzakeresine hiçbir istizah zam ve ilhak olunamaz.

**Bir istizaha munzam istizahlar**

**Madde 167-** Bir istizaha diğerleri inzimam ederse her istizah takririnde ilk imzası olan veyahut o bulunmadığı takdirde imza edenlerden biri dinlenmedikçe müzakerenin kifayeti istenemez.

**Açık reye müracaat**

**Madde 168-** Mebuslar istizahın neticesine taallûk edecek takrirler verebilirler.

Bu takrirler açık reye konur.

On beş mebus tarafından istenirse gizli reye de müracaat olunur.

**ON ALTINCI BAP[[25]](#footnote-25)**

**Meclis tahkikatı**

**İki şekil**

**Madde 169[[26]](#footnote-26)-** Hükümetten vaki olan bir istizah veyahut bütçenin müzakeresi sırasında veya neticesinde veyahut resen Teşkilâtı Esasiye Kanununun 46 ncı maddesinin 1 nci ve 2 nci fıkralarında münderiç hükümetin umumî siyasetinden ve vekâletlerin ifa ve icrasına mecbur oldukları vazifelerden dolayı vekillerden birinden veyahut İcra Vekilleri Heyetinden cezaî veya malî mesuliyeti müstelzim efal vukuundan bahisle tahkikat icrası talep olunursa Reise bir takrir verilmek iktiza eder.

**Meclise arz ve vekile haber**

**Madde 170[[27]](#footnote-27)-** Bu takrir Reis tarafından Meclise arz olunur.

Alakadar vekil veyahut vekiller de keyfiyetten haberdar edilir.

**Vekil ve takrir sahibinin dinlenmesi, takririn nazara alınması**

**Madde 171[[28]](#footnote-28) -** Alâkadar vekil ve takriri veren veya verenler dinlendikten sonra takririn nazarı dikkate alınıp alınmaması hakkında Meclis bilmüzakere işarî reyle kararını verir.

**Encümenin tahkikat icrası**

**Madde 172-** Bunun, üzerine Heyeti Umumiye, tahkikat icrasını ya Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene veyahut beşten on beş kadar azadan teşekkül edecek hususi bir tahkikat encümenine havale eder.

**Hükümetin vesaikinden istifade ve vesaik celbi**

**Madde 173-**Tahkikatın memur olan encümen Hükümetin bütün vesaitinden istifade ve istediği evrak ve vesaike vazıyet eder.

**Encümenin müddeti, seyahati, şahit ve ehli hibre dinlenmesi**

**Madde 174-** Heyeti Umumiye kararında, tahkikata memur encümenin ne müddetle vazifesini bitireceği, icabında başka mahalle gidip gitmeyeceği tesbit olunur.00

Bu encümen vekilleri isticvab edebileceği gibi hariçten herkesi sahil ehlihibre sıfatiyle dinlemek salâhiyetini haizdir.

Davet olunan şahitlerin icabetleri mecburi olup haklarında Usulü Muhakematı Cezaiyede mevzu ahkâm tatbik olunur.

**Meselenin intacına kadar istizah hakkında takrir verilememesi**

**Madde 175-** Eğer bir istizah neticesinde tahkikat icra olunuyorsa tahkikata memur encümenin meseleyi intaç etmesine kadar aynı madde hakkında tekrar istizah takriri verilemez.

**Mesuliyeti mucip olmayan işler hakkında tahkikat**

**Encümenin nihaî mazbatası**

**Madde 176-** Encümenin nihai mazbatası cezai ve mali mesuliyeti müstelzim ise, tahkikat evrakı, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 67 nci maddesinde mucibince Meclis karariyle teşkil olunacak Divanı Aliye, nihayet on beş gün içinde tevdi olunur.

**Madde 177-** Meclis, bir madde hakkında re'sen malûmat edinmek isterse bir Tahkikat Encümeni teşkil edilir veyahut mevcut encümenlerden biri bu vazife ile mükellef olur.

Bu kabil tahkikatın icrasını âza veyahut bir encümen teklif edebilir.

**ON YEDİNCİ BAP**

**Teşrini masuniyetin kaldırılması**

**Şekli**

**Madde 178-** Bir mebusun teşrii masuniyetinin kaldırılması için vukubulacak talepler, mahkemelerden Adliye Vekâletine tebliğ olunur.

Adlîye Vekâleti, esbabı mucibeyi muhtevi bir tezkere ile mezkûr talebi Başvekâlet vasıtasiyle Meclis Riyasetine gönderir.

Reis, bu talebi Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep muhtelit bir encümene havale eder.

Encümen reisi, kur'a ile beş azadan mürekkep bir İhzari Encümen tefrik eder.

Bu ihzarı Encümen, gizli reyle kendine bir Reis ve bir de mazbata muharrirliğini ifa edecek Kâtip intihap eder.

Encümen bütün evrakı tetkik edip o mebusu dinler. Encümen şahit dinleyemez.

**Encümenin Ne Müddette işi İntaç Edeceği**

**Madde 179-** İhzari ve Muhtelit encümenler bir masuniyetin kaldırılması hakkında kendilerine muhavvel evrakı en çok bir ayda intaç ederler.

**Masuniyetin Kaldırılmasının Sebepleri**

**Madde 180-** Bir mebusa Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde mevzubahisolan memnu fiillerden biri isnat olunur ve İhzari Encümen tetkikat neticesinde buna kanaat hâsıl ederse teşriî masuniyetin refi lüzumuna dair müdellel bir mazbata tanzim ve Muhtelit Encümene takdim eder.

Eğer isnat olunan memnu fiil yukarıda zikredilen maddelerde sayılan nevilerden değilse ihzari Encümen, takibat ve muhakemenin Devre sonuna taliki hakkında bir mazbata tanzim ve kezalik Muhtelit Encümene takdim eder.

Muhtelit Encümen, bu bapta ikinci bir karar ittihaz eder.

O mebus isterse İhzari Encümende, Muhtelit Encümende ve Heyeti Umumiyetle kendini müdafaa eder veyahut bir arkadaşına ettirir.

Heyeti Umumiye bu hususta kararını verir.

**Bu Bapta Bizzat Mebusun Talebi**

**Madde 181-** Masuniyetinin kaldırılması için bir mebusun kendi talebi kâfi gelmez.

**Açık Müzakere**

**Madde 182-** Hilâfına karar olmadıkça masuniyetin kaldırılması hakkındaki müzakere açıkça cereyan eder.

**ON SEKİZİNCİ BAP**

**İnzibati cezalar**

**Nevileri**

**Madde 183-** Bu nizamnamenin muhafazası noktasından mebusların uğrayacakları cezalar üç türlüdür

1. İhtar;

2. Takbih;

3. Muvakkaten Meclisten çıkarılmak.

**İhtar**

**Madde 184-** İhtar cezasını müstelzim hareketler şunlardır;

1. Söz kesmek;

2. Sükûneti bozmak;

3. Şahsiyatla uğraşmak.

**Takdir Hakkı**

**Madde** **185**- İhtar cezasını takdir ve infaz etmek hakkı Riyasetindir.

Bir mebus ihtara uğradıktan sonra mutavaat gösterip kendini tebriye etmek isterse ona ruhsat verilir.

Mezun değil ilçen söz söylediğinden dolayı ihtar cezasına uğrayan mebus inikadın veyahut celsenin sonunda söz alabilir.

Bununla beraber bu ruhsatın, inikadın veyahut celsenin sonundan evvel verilmesi Reisin elindedir.

Reis, mebusun izahatını kâfi görmezse ihtarı ipka eder. Kâtipler bunu kaydederler.

Bir mebus aynı inikatta iki defa ihtar cezasına uğrarsa keyfiyet zabıt hülâsasına dercolunur.

**İki Defa İhtarın Akibeti**

**Madde 186-** Bir inikatta iki defa ihtar cezasına uğrayan bir mebusun o inikadın sonuna kadar söz söylemekten memnuiyetine, Reisin teklifi üzerine, Meclis müzakeresiz işarî reyle karar verebilir.

**Takbih**

**Madde 187-** Takbih cezasını müstelzim olan hareketler şunlardır:

1. Aynı inikatta iki kere ihtar cezasını gördüğü halde bunu müstelzim hareketlerden vazgeçmemek;

2. Bir ay içinde üç kere ihtar cezasına uğramak;

3. Mecliste bir gürültüye sebep olmak veyahut Meclisin işlerine iştirakten imtina için bir ittifak akdetmeye Heyeti Umumiyede alenen ve gürültülü bir surette önayak olmak;

4. Arkadaşlarından bir veya birkaçını tahkir ve kavlen tehdit etmek.

 **Meclisten Muvakkaten Çıkarılmak**

**Madde 188-** Meclisten muvakkaten çıkarılmak cezasını müstelzim hareketler şunlardır:

1. Takbih cezasına uğradığı halde bunu müstelzim hareketlerden-vazgeçmemek;

2. Aynı inikatta üç kere takbih cezasına uğramak, Reisicumhuru, Meclis Reisini ve Meclis ve Heyeti Hükümeti tehdit ve tahkir etmek;

3. Heyeti Umumiye müzakerelerinde halkı cebri muamelelere, dahili kıyam ve isyanlara veyahut Teşkilâtı Esasiye Kanunu ahkâmına, tecavüze teşvik etmek.

4. Meclis binaları ve müştemilâtı dâhilinde memnu bir fiili irtikâp etmek.

**Meclisten Çıkarılma Cezası Nasıl İcra Olunur**

**Madde 189-** Takbih ve muvakkaten Meclisten çıkarılmak cezaları Reisin teklifi üzerine Heyetçe müzakeresiz ve işarî reyle kararlaştırılır.

 Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen mebusun bizzat veyahut arkadaşlarından biri vasıtasiyle izahat vermeye hakkı vardır.

Takbih ve muvakkaten Meclisten çıkarılmak cezaları zabıt hülâsasına dercedilır.

**Af Dilemek**

**Madde 190-** Muvakkaten Meclisten çıkarılmak cezasına uğrayan bir mebus, ruhsat alıp kürsüye çıkarak açıkça af dilerse, tekrar Meclise girmek hakkını haiz olur.

Mükerrirler bu haktan mahrumdurlar.

**Yedi Gün Salona Girmekten Memnuiyet**

**Madde 191-** Meclisten muvakkaten çıkarılmak cezasına uğrayan mebus hemen içtima salonundan dışarıya çıkmaya mecbur ve ondan sonra bir inikattan üç inikada kadar içtima salonuna girmekten memnudur.

Bu cezaya uğrayan mebus içtima salonunu terk etmekten imtina ederse inikat muvakkaten kapatılır ve Reis o mebusu salondan çıkartır.

**ON DOKUZUNCU BAP**

**Mezuniyet**

 **Sekiz Günlük İzin**

**Madde 192-** Müracaatı üzerine Reis bir mebusa sekiz günlük mezuniyet verebilir, daha fazla mezuniyetler için Meclisin müsaadesi alınmak şarttır.

**Daha Fazla Mezuniyet**

**Madde 193-** Sekiz günden fazla mezuniyet talepleri iptida Riyaset Divanınca tetkik olunur.

**Mecliste Karar**

**Madde 194-** Reis, mezuniyet taleplerini Meclise arz ederken, bunların her biri hakkında Divanın mütalâasını da bildirir. Meclis müzakeresiz işarı rey ile karar verir.

**İzinsizlik**

**Madde 195-** Birbiri ardına üç inikatta yapılan yoklamalarda veyahut açık rey istihsalinde bir mebusun Meclise devam etmediği tebeyyün ederse o mebus izinsiz addedilir.

Mebusun gaybubetini muhik gösteren hususların tetkik ve takdiri Riyaset Divanına aittir.

Gaybubeti meşru bir mazerete müstenit olmadığı anlaşılan mebusun ismi Resmi Gazeteye derç ve ilân olunur. Bu husustaki şikâyetler Riyaset Divanına arz edilir.

**Tahsisatın Kesilmesi**

**Madde196-** İzinsiz veya mezuniyetini geçiren mebusların geçirmiş oldukları günler tahsisatlarından kesilir.

**İki Aydan fazla mezuniyet takdirinde tahsisat**

**Madde 197-** Bir içtima senesinde iki aydan fazla mezuniyet alana tahsisat verilebilmesi Heyeti Umumiyenin kararına vabestedir.

**YİRMİNCİ BAP**

**Riyaset Divanının vazifeleri**

**Muhtelif Vazifeler**

**Madde 198-** Riyaset Divanının vazifeleri şunlardır:

1. Dahili Hizmetler Teşkilâtı ve Meclis Memur ve Müstahdemleri hakkında Memurin Kanunu¬nun nasıl tatbik edileceği ve o kanuna göre inzibat Komisyonu teşkili hakkında istişari olarak rey beyanı;

2. Mezuniyet işleri;

3. Mebuslardan isimleri Resmî Gazete ile izinsiz veya namevcut kaydolunanların şikâyetlerini dinlemek ve fasletmek;

4. Meclis bütçesinin tanzimi;

5. Dairenin tebdillât, tamirat ve inşaatına dair kararlar ittihaz etmek.

**Divan Azası Hakkında Şikâyet**

**Madde 199**- Riyaset Divanının bir veyahut daha ziyade âzası hakkında münferiden deruhte ettikleri işlerden dolayı vâki olacak itirazlar ve şikâyetler âzası kamilen hazır bulunduğu halde Divanca müzakere olunarak muktazi tedbirler kararlaştırılır.

**Divanda Tesavi**

**Madde 200-** Riyaset Divanında reylerde tesavi olursa Reisinin, iki sayılır.

**Rey Tasnifinde Yanlışlık**

**Madde 201-** Heyeti Umumiyede vâki olacak rey istihsalinde tasnif vazifesi Kâtiplere ait olmakla beraber, mühim bir yanlışlık olduğu inikat veya celsenin bitmesinden sonra anlaşılırsa Reis, Riyaset Divanını toplanmaya davetle takip edilecek yolu kararlaştırır.

**İntihaplardan Çıkan Meseleler**

**Madde 202-** Heyeti Umumiyede yapılan intihaplardan çıkan Dâhili Nizamname meseleleri Riyaset Divanında müzakere olunur.

**Riyasetin Vazifeleri**

**MADDE 203- Riyasetin vazifeleri şunlardır:**

1. Dışarda Meclisin temsili;

2. Bu nizamname ahkâmının tatbiki;

3. Müzakerelerin idaresi;

4. Zabıt ceridesinin ve zabıt hülâsasının tanziminde nezaret;

5. Bütün Meclis memurlarının Riyaset Divaniyle istişareden sonra tâyinleri veya Memurin Kanununa göre haklarında muamele ifası ve müstahdemlerinin idare Âmirlerinin teklifi üzerine nasıp ve azilleri;

6. Riyaset Divanına riyaset;

7. Riyaset Divanı kararlarının tamamiyle icra ve tatbikatını murakabe ve temin;

8. Encümen ve kalemleri murakabe etmek.

 **Reis Vekilleri**

**Madde 204-** Reis vekillerinin vazifesi, mazeretinde veyahut gaybubetinde, Reisin makamına kaim olmak ve Reisin bütün hukuk ve salâhiyetlerini istitmal etmektir.

**Kâtipler**

**Madde 205-** Kâtiplerin vazifeleri şunlardır:

1. Müzakerelerin zaptına nezaret etmek, zabıt hülâsasını tashih etmek ve bunları imzalamak;

2. Heyeti Umumiyede evrak okumak;

3. İnikattan evvel söz isteyenleri kaydetmek;

4. Yoklama yapmak;

5. Reyleri saymak ve sıralamak;

6. Gizli celselerde zabıt tutmak.

**İdare Âmirleri**

**Madde 206-** İdare Amirlerinin vazifeleri şunlardır:

1. Meclis binaları ile salonlarına mefruşat ve muhteviyatına ve bütün eşyanın muhafazasına itina edip bunların muntazaman defterlerini tutmak;

2. Merasimi mahsusayı tertip ve idare;

3. İnzibata

4. Hademe işlerine

5. Masarifin tesviyesine Nezaret etmek;

6. Riyaset Divanının reyi alındıktan sonra Meclis bütçesini tanzim ile yine Riyaset Divanına vermek;

7. Duhuliye varakalarını tevzi etmek.

**İdare Amirlerinin tatilde Ankara'da oturmaları**

**Madde 207-** İdare Amirleri Meclisin tatiline müsadif zamanlarda munavebe ile Devlet makamında otururlar.

 **Vazife ve Mesuliyette iştirak**

**Madde** **208**- İdare âmirlerinin vazife ve mesuliyetleri müşterektir.

 **İntizamın Muhafazası, Müfrezenin İstimali**

**Madde 209-** Sükûn ve intizamın muhafazası, müzakerelerin aleniyet ve serbestisinin temini ve lüzum görüldükte inzibat kuvvetiyle askeri müfrezenin istimali hususlarında İdare Amirleri Reisin icra vasıtalarıdır.

**İdareden Sual**

**Madde 210-** Mebuslar, Riyaset Divanı ve idare hususları hakkında, Reise tahriri veyahut şifahi sualler sorabilirler.

**İdare Amirlerinin Hesabı**

**Madde 211-** İdare Âmirleri her İçtima senesinin başında haleflerine bir sene zarfındaki icraatlarının hesaplarını vermekle mükelleftirler.

**YİRMİ BİRİNCİ BAP**

**İnzibat**

 **Riyaset Konağı**

**Madde 212-** Reis, Büyük Millet Meclisi Riyasetine mahsus konakta oturur.

**Dâhili harici inzibat, Askeri müfreze**

**Madde 213-** Reis, Meclisin dâhili ve harici emniyeti hakkında lâzımgelen takayyüdatı icra etmekle mükelleftir.

İnzibat kuvvetiyle askeri muhafız müfrezesi ancak Reisin emir ve kumandası altındadır.

**Meclise Silahlı Girmek**

**Madde 214-** Meclise silahlı girmek yasaktır. Giren her kim olursa olsun Riyaset marifetiyle Meclis binasının dışarısına çıkartılır.

**Meclise Girmek Memnuniyeti**

**Madde 215-** Heyeti Umumiye salonu ile encümen odalarına ve divanhanelerine mebuslardan, Meclis memur ve müstahdemlerinden, hükümetten iş için gönderilmiş memurlardan ve davet edilen mütehassıslardan başkalarının girmeleri yasaktır.

Girenler Reis veyahut idare Amirleri tarafından dışarıya çıkartılır.

Meclis binalarını görmek istiyen seyircilere Reis ancak iş zamanlarından başka bir saatte müsaade edebilir.

 **Samiler**

**Madde 216-** Meclis inikatlarının devamı müddetince samilerin kendilerine tahsis olunan mahallerde başı açık oturmaları ve sükût etmeleri mecburidir.

Samilerden tasvip veya ademi tasvibi mutazammın kavlen veya fiilen bir harekette bulunanlar oranın inzibatını muhafazaya memur olanlar tarafından derhal dışarıya çıkartılır.

Heyeti Umumiye müzakerelerini ihlal edenler icabında hemen salâhiyettar mercie teslim olunurlar.

**Mecliste Cürüm İkaı**

**Madde 217-** Meclis binaları veyahut müştemilâtı dâhilinde Mebuslardan başka bir kimse bir cürüm irtikâp ederse, eğer o cürüm, müddeiumumiliğin takip edemiyeceği fiillerden biri ise, Riyaset Makamı mücrimi dışarıya çıkartır.

Eğer cürüm, resen müddeiumumilikçe takip olunacak fiillerden ise, Riyaset Makamı mücrimi adliyeye teslim eder.

Bu mevzilerde bir mebus cinai bir cürmü meşhut irtikâp ederse Riyaset Makamı İdare Amirleri vasıtasıyla mücrimin Meclis binası haricine çıkmasını menedecek tedbirleri ittihaz ve müddeiumumiyi davetle takibat icrası lüzumunu kendisine tebliğ ve mücrimi ona teslim eder.

İrtikâp olunan cürüm, cinai cürmü meşhuttan başka ve fakat resen müddeiumumiliğin takibatını müstelzim bir fiil ise Riyaset Makamı idare Amirleri vasıtasıyla lâzımgelen iptidai tahkikatı icra ve tahkikat evrakını Adliyeye tevdi eder. Adliye, cürmün teşrii masuniyetin refini icap ettireceğini takdir ederse Başvekâlet vasıtasıyla göndereceği talepname Heyeti Umumiyeye arz olunur.

**YİRMİ İKİNCİ BAP**

**Meclisin Dâhili Hizmetleri**

**Meclisin Dâhili Hizmetleri**

**Madde 218-** Meclisin dâhili hizmetleri:

1. Kâtibi Umumilik;

2. Kâtibi Umumiliğe merbut encümen kâtiplerini de ihtiva eden Kanunlar, Zabıt, Evrak ve Matbaa Müdürlükleri;

3. İdare Amirlerine merbut Muhasebe ve Daire müdürlükleri ve Muhasebeye mülhak veznedarlık;

4. Encümenlerine mülhak Bütçe Encümeni Başkâtipliği ve Kütüphane Müdürlüğü tarafından görülür.

**Merasimde bulunacak heyetler**

**Madde 219-** Meclisin, Heyeti Umumiyesiyle ispatı vücud etmiyeceği merasimde Riyaset Divanı Meclis namına hazır bulunur.

Meclis namına bir heyet izamı takdirinde azanın adedi Meclis tarafından tâyin ve Heyet kur' aile intihabolunur.

Reis vekillerinden, Kâtiplerden ve İdare Âmirlerinden birer zat behemahal bu heyete dâhil olur.

**Vekiller Namına Söz Söyleyecek Memurlar**

**Madde 220-** Vekiller namına Heyeti Umumiyede söz söylemek için gönderilecek birinci derece devair rüesası vekâletlerinden her veyahut münhasıran bir iş için beyanatta bulunmaya mezun olduklarına dair Riyasete hitaben tahriratı hâmil olacaklardır.

Bu tahrirat müzakereden evvel Riyasete verilir.

Reis, gelen zatın hangi vekâlet namına söz söyliyeceğini Heyete bildirir.

Divanı Muhasebat Reis ve Reisi sanileri de icabında Meclise izahat verebilirler.

**Dâhili İdare Talimatnamesi**

**Madde 221-** Riyaset Divanı tarafından tanzim olunacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili İdaresi Talimatnamesi zabıt ceridelerinin tanzimine, dahili idare ile Meclis memur ve müstahdemlerinin vazife ve sureti tayin, terfi ve infisallerine müteallik kaideleri tespit edecektir.

 **Temenni Takrirleri Verilemez**

**Madde 222-** İcra hususlarına dair Heyeti Umumiyeye mebuslar tarafından temenni takrirleri verilemez.

**YİRMİ ÜÇÜNCÜ BAP**

**Kütüphane**

**Kütüphaneye Nezaret**

**Madde 223-** Kütüphane Encümeni âzasından biri bilhassa Kütüphaneye nezaret eder. Nezaretinin neticesini muhtevi rapor her sene basılarak azaya dağıtılır.

**Müdirin İstişari Reyi**

**Madde 224-** Kütüphane Encümenine kâtiplik eden Kütüphane Müdürünün encümence isticarı reyi alınır.

**Kitap Vesaire İntihabı**

**Madde 225-** Kitap, gazete, mecmua, harita ve saire intihabı encümene aittir. Aza da, iştira hakkında teklifler dermeyan edebilirler. Bunların takdiri encümene aittir.

**Müdürün Vazife ve Mesuliyeti**

**Madde 226-** Müdür, mevcudun muntazam kaydını tutmakla mükellef ve bundan mesuldür.

Açık bulunduğu saatlerde müdür veyahut muavini behemahal Kütüphanede ispatı vücut eder.

 **Kitap İaresi**

**Madde 227-** Kitaplardan hangilerinin Kütüphaneden çıkarılamıyacağı ve hangilerinin mebuslara iare edilebileceği encümen tarafından tespit olunur.

Makbuz alınmadıkça hiçbir kitap Kütüphaneden çıkmaz. Encümenler diledikleri kitapları tetkik etmek için alabilirlerse de encümen odalarından dışarıya çıkaramazlar.

Mebuslara iare edilen kitapların en çok bir ayda iadeleri meşruttur. Ay içinde iade edilmeyen kitapları müdür tahriren ister. Bir haftada iade edilmeyen kitapları mebuslar öderler.

**YİRMİ DÖRDÜNCÜ BAP**

**Mebusluğa Müteallik Tercümei Haller ve Vesikalar ve Alâmetler**

**Tercümei Haller**

**Madde 228-** Meclise iltihakları gün Kâtibi Umumilik tarafından yeni azaya bir tercümeihal varakası numunesi verilir.

Encümen intihaplarına medar olacak cetvellerin tanzim olunabilmeleri için bu varaka ertesi güne kadar doldurulup Kâtibi Umumiliğe iade olunur. Bu varaka şu maddeleri ihtiva eder:

1. Mebusun isimleri, aile ismi,

2. Baba ve anasının isimleri,

3. Doğduğu, oturduğu yer ve doğum tarihi,

4. Tahsili, bildiği diller, varsa ihtisası, eserleri, ilmi rütbeleri,

5. Meslek ve meşguliyetleri,

6. Harcırahlara esas olmak üzere evli olup olmadığı, varsa çocukları.

Tekrar intihap olunan mebuslar bu varakayı doldurmaktan vareste iseler de evvelki devredeki vukuatı varakalarına zeyletmekle mükelleftirler.

Bu varaka ahvalde vukubulacak değişiklikler kaydedilmek üzere bir haneyi muhtevi olacaktır.

Her değişiklikte mebus, keyfiyeti tercümei haline hemen kaydettirir ve devre sonunda musaddak bir sureti mebusa verilir.

**İntihap Mazbatasının Mebusa Verilmesi**

**Madde 229-** Mebusluğu kabul olunan zatın esasen iki nüsha olarak tanzim edilen mazbatalarından biri, kabul tarihinin ilâvesiyle ve Meclisin büyük mührüyle mühürlenerek o mebusa verilir.

**Mebuslara Verilecek Mazbata**

**Madde 230-** Her mebusa devrinin sonunda, mebus bulunduğu müddeti ve bu müddet zarfında aldığı tahsisat ile verdiği vergileri ve tekaüt aidatı miktarını gösterir bir mazbata verilir.

**Hüviyet Cüzdanı, Rozet, Hamail**

**Madde 231-** Her mebusa üzerinde fotoğrafisini muhtevi ve intihap daire ve devresi yazılı, Meclis Reisi tarafından imzalanmış bir hüviyet cüzdanı verilir. Mebuslar Riyaset Divanınca şekli tâyin edilecek bir mebusluk rozetini taşıyabilirler.

Merasimde kullanılacak mebusluk alâmeti kenarlarında birer beyaz çizgi ve üzerinde (Türkiye Büyük Millet Meclisi) ibaresi hakkedilmiş bir madenî plakı muhtevi bulunan kırmızı renkte bir hamail ile sonuna asılı mineli bir ay ve yıldızdır.

**YİRMİ BEŞİNCİ BAP**

**Bu nizamnameye ait zabıtalar**

**Tadil, İlave, İlga**

**Madde 232-** Bu Nizamnamenin tadil veya bir veyahut daha ziyade maddesinin ilgası veya bu nizamnameye bir veyahut daha ziyade madde ilâvesi hakkında vukubulacak teklifler evvel be-evvel Teşkilâtı Esasiye Encümeninde tetkik ve ondan sonra kanunların müzakeresi usulüne tevfikle Mecliste müzakere ve intaç edilir. Bu bapta yalnız bir müzakere kâfidir.

Bu nizamname ile bundan sonra vukubulacak tadilâtı, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 35'inci maddesinde gösterilen şekilde ilâna tabi değildir.

Bundan sonra vukubulacak tadilât Meclisçe kabule iktiran eder etmez mamulünbih olur.

**Bu Nizamnamenin Tefsiri**

**Madde 233-** Bu nizamnamenin tefsiri kanunların tefsiri usulüne tâbidir.

**Bu Nizamname ile Mülga Nizamname ve Kararlar**

**Madde 234-** Sabık Meclisi Mebusanın Nizamnamei Dahilisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23.11.1338 tarihli ve 38, 40, 48, 49, 66, 79, 83 numaralı kararları mülgadır.

**Meriyetin Başlangıcı**

**Madde 235-** Bu nizamname kabulünden itibaren mer'idir.

**Bu Nizamnamenin İcrası**

**Madde 236-** Bu nizamname Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur.

1. Editörün Açıklamaları:

Bu Nizamname 2 Mayıs 1927’de kabul edilen ilk düzenlemedir. Nizamnamenin daha sonra değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan kısımları *italik* olarak gösterilmiş ve dipnotta eski düzenlemeye de yer verilmiştir. Böylece metni tarihi evrilişi içinde görmek mümkün olmuştur.

Dahili Nizamname dipnotlarında açıklamalar içermektedir. Ancak bu açıklamaların bir kısmı günümüzde anlamlı olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla bu açıklamalardan sadece bir kısmına yer verilmiştir.

1927 Dâhili Nizamnamesi 1945 yılında tümüyle Türkçeleştirilmiştir. Ancak 1954 yılında Türkçeleştirilmiş metinden vazgeçilmiş ve 1945’ten önceki metne geri dönülmüştür. Bu dönüşüme (Türkçeleştirme ve yeniden eski metne dönme dönüşümüne) kafa karışıklığı yaratmamak için yer verilmemiştir. Dolayısıyla okuyucu burada 1945-1954 yılları arasında uygulanan İçtüzüğü görememektedir. Ancak bunun bir önemi yoktur, çünkü maddelerin özü aynıdır.

1945 değişikliği (1945-1954 yılları arasında uygulanan İçtüzük) ayrı bir başlık altında verilmiştir. Bu başlık altında sadece o günün görüşme tutanaklarının verilmesi yeterli görülmüştür. Çünkü sırasayısında yer alan metin Genel Kurul tarafından olduğu gibi kabul edilmiştir. Dolayısıyla okuyucu sıra sayısının içinde eş zamanlı olarak kabul edilen metni de görebilmektedir.

1945 Türkçeleştirme hareketinden sonra İçtüzüğün 22, 23, 24 ve 85. Maddeleri esas yönünden değiştirilmiştir. Dolayısıyla 1954 yılında Türkçeleştirilmiş metinden vazgeçilerek 1945 öncesi metne geri dönülürken, 22, 23, 24 ve 85 inci maddeler hariç tutulmuştur. Başka bir anlatımla 1954 değişikliğinde, 22, 23, 24 ve 85 inci maddeler hariç olmak üzere 1945 öncesine geri dönüldüğü ifade edilmiştir. 22, 23, 24 ve 85 inci maddeler ise eski dile uyarlanarak ayrıca kabul edilmiştir. Dolayısıyla aşağıda bu maddelere ilişkin olarak verilen 1954 değişikliği, esas yönünden bir değişikliği ifade etmemektedir: Bu maddelerde esas yönünden değişiklik 1945-1954 arasında yapılmış olup, 1954 değişikliği bu maddelerde yapılan değişikliği eski dile uyarlamaktadır.

Dâhili Nizamname 28 Aralık 1957 tarihinde kapsamlı bir değişikliğe uğramıştır. Nizamnamenin toplam 27 maddesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Ancak bu değişiklikler 1961 Anayasası’nın Geçici 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır:

***Geçici Madde 3-*** *Bu Anayasa göre kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Millet Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosunun toplantı ve çalışmaları için, kendi İçtüzükleri yapılıncaya kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 Ekim 1957 tarihinden önce yürürlükte olan İçtüzüğü hükümleri uygulanır.*

Dolayısıyla bu maddelerin kısa bir dönem için uygulandıklarını söylemek yanlış olmaz. [↑](#footnote-ref-1)
2. Andiçmek için, milletvekillerinin seçim tutanağının onanmış olması gerekmez.

T.D. 25. 9 .1930-s.9

6. 9. 1943-s. 3

15. 9.1944-s.152

2. 10. 1944-s. 162 [↑](#footnote-ref-2)
3. 27.4.1933 tarihinde yapılan değişiklikle *altı Kâtip* şeklinde değiştirilmiştir. [↑](#footnote-ref-3)
4. 13.3.1935 tarihli kararla *Katipler için altı* olarak değiştirilmiştir. [↑](#footnote-ref-4)
5. TBMM Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 30 uncu maddesiyle17.02.1965 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 30 uncu madde metni şöyledir:

***Madde 30-*** *Anayasanın 3 üncü geçici maddesi gereğince yürürlükte olan 1 Kasım 1956 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesinin 8, 9, 169, 170, 171, 172, 173. 174 ve 176'ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.* [↑](#footnote-ref-5)
6. TBMM Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 30. maddesiyle 17.02.1965 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 30 uncu madde metni şöyledir:

***Madde 30-*** *Anayasanın 3 üncü geçici maddesi gereğince yürürlükte olan 1 Kasım 1956 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesinin 8, 9, 169, 170, 171, 172, 173. 174 ve 176'ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.* [↑](#footnote-ref-6)
7. Bu baptaki 13 – 21 inci maddeler, 11.3.1954 tarihli 64 ncü Birleşimde yürürlükten kaldırılmıştır. [↑](#footnote-ref-7)
8. Bu madde 7 kez değiştirilmiştir. Değiştirilme tarihleri ve metinleri şöyledir:

**7 Nisan 1928 Değişikliği (1)**

7. İktisat Encümeni (25 aza, 1 muvazzaf kâtip);

8. Hariciye Encümeni (15 aza, 1 muvazzaf kâtip);

9. Dahiliye Encümeni {25 aza, 1 muvazzaf kâtip); Bu encümene lüzum görüldükte bir Reis vekili de intihap olunur. İskân, Posta ve Telgraf ve Telefon işleri bu encümene muhavveldir.

10. Sıhhiye Encümeni (15 aza, 1 muvazzaf kâtip);

11. Adliye Encümeni (20 aza, 1 muvazzaf kâtip);

12. Maliye Encümeni (15 aza, 1 muvazzaf kâtip); Tapu işleri bu encümene muhavveldir.

13. Müdafaai Milliye Encümeni (20 aza, 1 muvazzaf kâtip);

14. Maarif Encümeni (15 aza, 1 muvazzaf kâtip);

15. Nafıa Encümeni (15 aza, 1 muvazzaf kâtip);

**10 Kasım 1932 Değişikliği (2)**

Her içtimaın başlangıcında vazifeleri ertesi içtimaa kadar devam etmek ve azası Heyeti umumiyece, izafî reyle seçilmek üzere on yedi encümen teşkil olunur.

Meclis vazifelerile mütenazır encümenler:

1 - Arzuhal encümeni (20 aza, iki muvazzaf kâtip);

2 - Divanı muhasebat encümeni (15 aza, bir muvazzaf kâtip);

3 - Meclis hesaplarının tetkiki encümeni (10 aza, bir muvazzaf kâtip);

4 - Meclis kütüphanesi encümeni (5 aza, bunlardan birini Riyaset divanı idare âmirleri arasından ayırır. Bu encümene kütüphane müdürü kâtiplik eder);

5 - Teşkilâtı esasiye encümeni (15 aza, bir muvazzaf kâtip);

Dahilî nizamname işleri bu encümene muhavveldir.

Bütün Hükümet hizmetlerile mütenazır encümen:

6 - Bütçe encümeni (25 aza, 1 muvazzaf başkâtip, 2 başkâtip muavini, bir memur); Bu encümen kendine bir de reisvekili seçer.

Umumî bütçe mazbatasının yazılması ve mudafaasile mükellef bir mazbata muharririnden başka bu encümen bir veya muhtelif dairenin bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa etmekle mükellef hususî mazbata muharrirleri dahi seçebilir.

Vekâletlerle mütenazır encümenler (Alfabe tertibile) :

7 - Adliye encümeni (20 aza, bir muvazzaf kâtip);

8 - Dahiliye encümeni (25 aza, bir muvazzaf kâtip);

Bu encümen lüzum gördükçe bir reisvekili de seçer.

İskân, posta, telgraf ve telefon işleri bu encümene muhavveldir.

9 - Gümrükler ve inhisarlar encümeni (15 aza, bir muvazzaf kâtip);

10 - Hariciye encümeni (15 aza, bir muvazzaf kâtip);

11 - İktisat encümeni (20 aza, bir muvazzaf kâtip);

12 - Maarif encümeni (15 aza, bir muvazzaf kâtip);

13 - Maliye encümeni (15 aza, bir muvazzaf kâtip);

Tapu işleri bu encümene muhavveldir.

14 - Millî Müdafaa encümeni (20 aza, bir muvazzaf kâtip);

15 - Nafıa encümeni (15 aza, bir muvazzaf kâtip);

16 - Sıhhat ve İçtimaî muavenet encümeni (15 aza, bir muvazzaf kâtip);

17 - Ziraat encümeni (20 aza, bir muvazzaf kâtip);

 Yukarıdaki encümenlerle tenazuru bulunmayan dairelere müteallik lâyiha ve teklifler Maliye umuruna ait iseler Bütçe ve Maliye encümenlerinde, bundan başka bütün lâyiha ve teklifler Dahiliye encümeninde müzakere olunur.

**13 Mart 1935 Değişikliği (3)**

Her içtimain başlangıcında vazifeleri ertesi içtimaa kadar devam etmek ve azası Heyeti umumiyece izafî reyle intihab olunmak üzere on yedi encümen teşkil olunur.

Meclis vazifelerile mütenazır encümenler:

1 - Arzuhal encümeni (25 aza, 2 muvazzaf kâtib);

2 - Divanı muhasebat encümeni (20 muvazzaf kâtib);

3 - Meclis hesablannın tetkiki encümeni (10 aza, 1 muvazzaf kâtib);

4 -Meclis kütüphanesi encümeni (5 aza, bunlardan birini Riyaset divanı, idare âmirleri arasından ayırır. Bu encümene Kütüphane müdürü kâtiblik eder);

5 - Teşkilâtı esasiye encümeni (20 aza, 1 muvazzaf kâtib);

Dâhilî nizamname işleri bu encümene muhavveldir.

Bütün Hükümet hizmetlerile mütenazır encümenler:

6 - Bütçe encümeni (35 aza, 1 muvazzaf başkâtib iki başkâtib muavini, bir memur).

Bu encümen kendine bir de reisvekili intihab eder. Umumî bütçe mazbatasının yazılması ve müdafaasile mükellef bir mazbata muharririnden başka bu encümen bir veya muhtelif dairenin Bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa etmekle mükellef hususî mazbata muharrirleri dahi intihab edebilir.

Vekâletlerle mütenazır encümenler (Hece harfleri tertibile):

7 - Adliye encümeni (25 aza, 1 muvazzaf kâtib);

8 - Dâhiliye encümeni (30 aza, 1 muvazzaf kâtib);

Bu encümen lüzum görüldükçe bir reis vekili de seçer. îskân işleri bu encümene muhavveldir.

9 - Gümrük ve inhisarlar encümeni (20 aza, 1 muvazzaf kâtib);

10 - Hariciye encümeni (20 aza 1 muvazzaf kâtib);

11 - îktısad encümeni (30 aza, 1 muvazzaf kâtib);

12 - Maarif encümeni (20 aza, 1 muvazzaf kâtib);

13 - Maliye encümeni (20 aza, 1 muvazzaf kâtib);

14 - Millî Müdafaa encümeni (25 aza, 1 muvazzaf kâtib);

15 - Nafıa encümeni (20 aza, 1 muvazzaf kâtib);

Posta, Telgraf ve telefon işleri bu encümene muhavveldir.

16 - Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni (20 aza, 1 muvazzaf kâtib);

17 - Ziraat encümeni (25 aza, 1 muvazzaf kâtib);

Yukarıdaki encümenlerle tenazuru bulunmıyan dairelere müteallik lâyiha ve teklifler, Maliye umuruna aid iseler, Bütçe ve Maliye encümenlerinde, bundan başka bütün lâyiha ve teklifler, Dâhiliye encümeninde müzakere olunur.

**16 Temmuz 1943 Değişikliği (4)**

**Madde 22 —** Her içtimain başlangıcında vazifeleri ertesi içtimaa kadar devam etmek ve âzası heyeti umumiyece izafî reyle intihap olunmak üzere on dokuz encümen teşkil olunur. Meclis vazifeleriyle mütenazır encümenler:

1. Arzuhal encümeni (26 âza, 2 muvazzaf kâtip);

2. Divanı muhasebat encümeni (20 âza, 1 muvazzaf kâtip);

3. Meclis hesaplarının tetkiki encümeni (10 âza, bir muvazzaf kâtip);

4. Meclis kütüphanesi encümeni (6 âza, bunlardan birini Kiyaset divanı idare âmirleri arasından ayırır; Bu encümene kütüphane müdürü kâtiplik eder;

5. Teşkilatı esasiye encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip), dâhilî nizamname işleri bu encümene muhavveldir;

Bütün Hükümet hizmetleriyle mütenazır encümenler;

6. Bütçe encümeni (35 âza, bir büro şefi, bir şef muavini ve üç memur) bu encümen kendine bir de reis vekili intihal) eder; Umumî bütçe mazbatasının yazılması ve müdafaası ile mükellef bir mazbata muharririnden başka bu encümen bir veya muhtelif dairelerin bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa etmekle mükellef hususi mazbata muharrirleri dahi intihab edebilir.

Vekâletlerle mütenazır encümenler (Hece harfleri tertibiyle):

7. Adliye encümeni (25 aza, bir muvazzaf kâtip);

8. Dahiliye encümeni (30 âza, bir muvazzaf kâtip);

Bu encümen lüzum görüldükçe bir reisvekili de seçer;

9. Gümrük ve inhisarlar encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip);

10. Hariciye encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip);

11. İktisat encümeni (30 âza, bir muvazzaf katip);

12. Maarif encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip);

13. Maliye encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip);

14. Millî Müdafaa encümeni (25 âza, bir muvazzaf kâtip);

15. Münakalât encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip);

16. Nafıa encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip);

17. Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni ( 20 âza, bir muvazzaf kâtip);

18. Ticaret encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip);

19. Ziraat encümeni (25 âza, bir muvazzaf kâtip).

İcabında encümenlerin âza adedi Umumî Heyetçe daha çok veya daha az olarak seçilir.

Yukarıdaki encümenlerle tenazurlu bulunmıyan dairelere müteallik lâyiha ve teklifler Maliye umuruna ait ise Bütçe ve Maliye encümenlerinde, bundan başka gelen lâyiha ve teklifler Dâhiliye encümeninde müzakere olunur.

**15 Mayıs 1946 Değişikliği (5)**

**Madde 22** — Her toplantının başlangıcında görevleri ertesi toplantıya kadar sürmek ve üyeleri Kamutayca, göreli çoklukla seçilmek üzere, yirmi komisyon kurulur. Meclis görevleri ile karşılıklı komisyonlar:

1. Anayasa Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip); içtüzük işleri bu komisyona havale olunur.

2. Dilekçe Komisyonu (25 üye, iki aylıklı kâtip);

3. Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu (10 üye, bir aylıklı kâtip);

4. Meclis Kitaplığı Komisyonu (5 üye, bunlardan birini Başkanlık Divanı idareci Üyeler arasından ayırır. Bu komisyona Kitaplık Müdürü kâtiplik eder)

5. Sayıştay Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);

Bütün Hükümet hizmetleri ile karşılıklı komisyon:

6. Bütçe Komisyonu (35 üye, bir kalem müdürü ile yardımcısı, bir başkâtip, yardımcısı ve bir memur.);

Bu komisyon kendine bir de başkanvekili seçer; Genel bütçe raporunu yazmak ve savunmakla ödevli bir sözcüden başka bu komisyon bir veya ayrı ayrı dairelerin bütçe raporlarını yazmak ve savunmakla ödevli özel sözcüler de seçebilir.

Bakanlıkla karşılıklı komisyonlar (Alfabe sırasiyle):

7. Adalet Komisyonu (25 üye, bir aylıklı kâtip);

8. Bayındırlık Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);

9. Çalışma Komisyonu (15 üye, bir aylıklı kâtip);

10. Dışişleri Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);

11. Ekonomi Komisyonu (30 üye, bir aylıklı kâtip);

12. Gümrük ve Tekel Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);

13. İçişleri Komisyonu (30 üye, bir aylıklı kâtip); bu. komisyon gerektiğinde bir başkanvekili de seçer;

14. Maliye Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);

15. Millî Eğitim Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);

16. Millî Savunma Komisyonu (25 üye, bir aylıklı kâtip);

17. Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);

18. Tarım Komisyonu (25 üye, bir aylıklı kâtip);

19. Ticaret Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip);

20. Ulaştırma Komisyonu (20 üye, bir aylıklı kâtip).

Gerekli görülürse komisyonların üyeleri Kamutayca daha çok veya daha az olarak seçilir.

Yukarıdaki komisyonlarla karşılanmıyan dairelerle ilgili tasarılar ve teklifler, akçalı işlerden iseler, Bütçe ve Maliye Komisyonlarında, bundan başka bütün tasarılar ve teklifler içişleri Komisyonunda görüşülür.

**18 Haziran 1947 Değişikliği (6)**

**Komisyonlar ve Parti Grupları**

**Madde 22. —** Her toplantının başlangıcında görevleri ertesi toplantıya kadar sürmek ve üyeleri Kamutayca göreli çoklukla seçilmek üzere, yirmi komisyon kurulur.

Siyasi Partilerin yalnız Milletvekillerinden kurulan ve Büyük Millet Meclisi içinde onun çalışmaları ile ilgili çalışmalar yapan Meclis Grupları vardır.

Meclis görevleri ile karşılıklı Komisyonlar:

1. Anayasa Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı kâtip);

İçtüzük işleri bu Komisyona havale olunur.

2. Dilekçe Komisyonu (25 üye, iki aylıklı kâtip);

3. Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu (10 üye, Bir aylıklı kâtip);

4. Meclis Kitaplığı Komisyonu (5 üye, bunlardan birini Başkanlık Divanı İdareci üyeler arasından ayırır. Bu Komisyona Kitaplık Müdürü kâtiplik eder);

5. Sayıştay Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı kâtip);

Bütün Hükümet hizmetleri ile karşılıklı komisyon:

6 Bütçe Komisyonu (35 üye, Bir Kalem Müdürü ile yardımcısı, bir Başkâtip, Yardımcısı ve bir memur)

Bu Komisyon kendine bir de Başkanvekili seçer.

Genel Bütçe raporunu yazmak ve savunmakla ödevli bir Sözcüden başka bu Komisyon bir veya ayrı ayrı dairelerin bütçe raporlarını yazmak ve savunmakla ödevli özel sözcüler de seçebilir.

Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlar (Alfebe sırasiyle);

7. Adalet Komisyonu (25 üye, Bir aylıklı kâtip);

8. Bayındırlık Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı kâtip);

9. Çalışma Komisyonu (15 üye, Bir aylıklı kâtip);

10. Dışişleri Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı kâtip);

11. Ekonomi Komisyonu (30 üye, Bir aylıklı kâtip);

12. Gümrük ve Tekel Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı kâtip);

13. İçişleri Komisyonu (30 üye, Bir aylıklı kâtip); bu Komisyon gereğinde bir başkanvekili seçer;

14. Maliye Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı kâtip);

15. Millî. Eğitim Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı kâtip);

16. Millî Savunma Komisyonu (25 üye. Bir aylıklı kâtip);

17. Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı kâtip);

18. Tarım Komisyonu (25 üye, Bir aylıklı kâtip);

19. Ticaret Komisyonu (20 üye, Bir aylıklı kâtip);

20. Ulaştırma Komisyonu (20 üye. Bir aylıklı kâtip);

Gerekli görülürse Komisyonların üyeleri Kamutayca daha çok veya daha az olarak seçilir.

Yukarıdaki Komisyonlarla karşılanmıyan dairelerle ilgili tasarılar ve teklifler, akçalı işlerden iseler, Bütçe ve Maliye Komisyonlarında, bundan başka bütün tasarılar ve teklifler İçişleri Komisyonunda görüşülür.

**12 Şubat 1954 Değişikliği (7)**

**Encümenler ve Parti grupları**

**Madde 22.** — Her içtimain başlangıcında, vazifeleri ertesi içtimaa kadar devam etmek ve âzası umumi heyetçe izafi reyle inıtihap olunmak üzere, 20 encümen kurulur.

Siyasi partilerin, yalnız mebuslarından kurulan ve Büyük Millet. Meclisi içinde onun çalışmaları ile alakalı faaliyette bulunan Meclis Grupları vardır.

Meclis vazifeleri ile mütenazır encümenler:

1. Arzuhal Encümeni (25 âza,iki muvazzaf (kâtip);

2. Divanı Muhasebat Encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip);

3. Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni (10 âza, bir muvazzaf kâtip);

4. Meclis Kütüphanesi Encümeni (5 âza, bunlardan birini Riyaset Divanı İdare Amirleri arasından ayırır. Bu encümene Kütüphane Müdürü kâtiplik eder);

5. Teşkilâtı Esasiye Encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip);

Dâhilî Nizamname işleri bu encümene havale olunur.

Bütün Hükümet hizmetleri ile mütenazır encümen:

6. Bütçe Encümeni (35 aza, bir kalem müdürü ile muavini, (bir başkâtip, muavini ve bir memur)

Bu encümen kendine bir de reisvekili intihabeder.

Umumi bütçe mazbatasının yazılması ve müdafaası ile mükellef bir mazbata muharririnden başka bu encümen bir veya muhtelif dairelerin bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa etmekle mükellef hususi mazbata muharrirleri dahi intihap edebilir.

Vekâletlerle mütenazır encümenler (Alfabe sırasiyle):

7. Adliye Encümeni (25 âza, bir muvazzaf kâtip);

8. Çalışma Encümeni (15 âza, bir muvazzaf kâtip);

9. Dâhiliye Encümeni (30 âza, bir muvazzaf kâtip);

 Bu encümen lüzum görüldükçe bir reisvekili intihap eder.

10. Gümrük ve İnhisarlar Encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip);

11. Hariciye Encümeni (20 âza, bir muvazzaf (kâtip);

12. İktisat Encümeni (30 âza, bir muvazzaf kâtip);

13. Maarif Encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip);

14. Maliye Encümeni (20 âza, bfr muvazzaf kâtip);

15. Millî Müdafaa Encümeni (25 âza, bir muvazizaf kâtip);

16. Münakalât Encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip);

17. Nafıa Encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip);

18. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip);

19. Ticaret Encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip);

20. Ziraat Encümeni (25 âza, bir muvazzaf kâtip);

İcabında encümenlerin âzası Umumi Heyetçe daha çok veya daha az adedde seçilir. Yukardaki encümenlerle karşılanmıyan dairelerle alâkalı lâyiha ve teklifler, malî işlerden iseler, Bütçe ve Maliye encümenlerinde, bundan başka bütün lâyiha ve teklifler, Dâhiliye Encümeninde görüşülür. [↑](#footnote-ref-8)
9. Bu madde 3 kez değiştirilmiştir. Değiştirilme tarihleri ve metinleri şöyledir:

**15 Ağustos 1945 tarihli değişiklik (1)**

**Madde 23.** — Dönemin ilk toplantısında komisyon seçimlerine yardımı olmak üzere Milletvekillerinin olumluk kâğıtlarından anlaşılan uzmanlık ve mesleklerini gösterir bir cetvel Baş kanlıkça bastırılıp üyelere dağıtılır ve ilân tahtasına asılır.

Milletvekilleri komisyonlara adaylıklarını koyabilirler.

Adayları gösteren cetvel de Başkanlıkça bastırılıp üyelere dağıtılır ve ilân tahtasına asılır.

Kamutayda komisyon seçimleri bu cetvellerin dağıtılmasından ancak dört gün sonra başlar.

Dönemin diğer toplantıları başında komisyonlar toplantıların birinci birleşimi takip eden ilk toplantıda seçilir.

**18 Haziran 1947 tarihli değişiklik (2)**

**Madde 23-** Dönemin ilk toplantısında Komisyon seçimlerine yardımı olmak üzere, Milletvekillerinin, olumluk kâğıtlarından anlaşılan, uzmanlık ve mesleklerini gösterir bir cetvel Başkanlıkça bastırılıp üyelere, dağıtılır ve ilân tahtasına asılır.

Komisyonlara aday gösterme işi, Partilerin Meclis Gruplarınca yapılır. Hazırlanan aday cetvelleri her Grupun İdare Kurulu Başkanlığınca Meclis Başkanlığına sunulur.

Bağımsız Milletvekilleri kendi adaylıklarını koyabilirler.

Adayları gösteren cetveller, Meclis Başkanlığınca birleştirilerek bastırılıp üyelere, dağıtılır ve ilân tahtasına asılır.

Kamutayda Komisyon seçimleri, bu cetvellerin dağıtılmasından ancak dört gün sonra başlar.

Dönemin diğer toplantıları başında Komisyonlar, toplantıların Birinci Birleşiminden sonra gelen ilk Birleşimin yapıldığı gün seçilir.

**12 Şubat 1954 tarihli değişiklik (3)**

**MADDE 23-** Devrenin ilk içtimaında encümen intihaplarına yardımı olmak üzere, mebusların, hal tercümesi kâğıtlarından anlaşılan, ihtisas ve mesleklerini gösterir bir cetvel Riyasetçe tabettirilip azaya dağıtılır ve ilân tahtasına asılır.

Encümenlere namzet gösterme işi, partilerin Meclis gruplarınca yapılır. Hazırlanan namzet cetvelleri her grupun İdare Heyeti Reisliğince Meclis Riyasetine sunulur.

Müstakil mebuslar kendi namzetliklerini koyabilirler. Namzetleri gösteren cetveller, Meclis Riyasetince birleştirilerek tabettirilip azaya dağıtılır ve ilân tahtasına asılır.

Umumi Heyette encümen intihapları, bu cetvellerin dağıtılmasından ancak dört gün sonra başlar.

Encümenler, devrenin diğer içtimaları başında içtimaların birinci inikadından sonra gelen ilk inikadın yapıldığı gün intihabedilir. [↑](#footnote-ref-9)
10. Bu madde 2 kez değiştirilmiştir. Değiştirilme tarihleri ve metinleri şöyledir:

**18 Haziran 1947 tarihli değişiklik (1)**

**Madde 24—** Bir Komisyonda kapalı oturum yapılmasını ilgili Bakan, yahut Komisyon üyelerinin üçte biri istiyebilir.

Kapalı Oturumda Komisyon üyelerinden ve Bakanlardan başkası bulunamaz.

Kapalı Oturum yapılması, görüşmelerin sır olarak saklanmasına söz verilmek demektir. Parti Gruplarının gizli oturumlarında da bu hüküm uygulanır.

**12 Şubat 1954 tarihli değişiklik (2)**

**MADDE 24-** Bir encümende gizli celse akdini alâkalı vekil, yahut encümen azasının üçte biri istiyebilir.

Gizli celsede encümen azasından ve vekillerden başkası bulunamaz.

Gizli celse akdi müzakerenin sır olarak muhafazasına söz verilmek demektir.

Parti gruplarının gizli celselerinde de bu hüküm tatbik olunur. [↑](#footnote-ref-10)
11. Geçici Komisyon, istenilen komisyonlardan üye alınarak, karma komisyon, iki veya daha çok komisyonun birleşmesiyle kurulur. (T.D. 23. 5. 1931, s. 59)

Bütçe Komisyonu da. kurulması Kamutayca kabul edilen geçici komisyonlara üye verir. (T.D. 23.1.1952, s. 280, 268)

-Bir komisyon kendisine havale edilmiş olan bir isin geçici veya karma bir komisyonda incelenmesini isteyebilir. (T. D. 1.4.1942, s. 65; 8. 6. 1942, s. 27, 96; 12.5.1952 - s. 170, 171; 18-5. 1952, s. 251, 252; 21.5.1952, s. 272. 273). [↑](#footnote-ref-11)
12. Toplantı yılı değişince, kendilerine havale edilen işler neticelenmemişse bu komisyonlar yeniden seçilirler (T.D. 8. 11. 1948; 11. 11. 1949; 13.11.1950; 14.11.1951, 12.11.1952 ve 11.11.1953). [↑](#footnote-ref-12)
13. -Komisyonlar kanun teklif edemezler (T. D. 9. 1. 1928, s. 21)

-Fakat kendilerine verilen mesela bir yorum istemini kanun şekline sokabilirler. (T. D. 28. 1. 1928, s. 116-131)

-Yine komisyonlar, kendilerine havale edilmiş olan bir tasarıdan bir maddeyi ayırarak ona yorum kılığı verebilirler. (Yorum 244)

- İçişleri Komisyonunun, bir iş hakkında mahallinde inceleme yapması hakkındaki raporu reddedilmiştir. (T. D. 16.5.1952, s. 252-253) [↑](#footnote-ref-13)
14. Dilekçe Komisyonunun 5 üyesi, böylece, çekilmiş sayılmıştır. (T.D. 21.1 1948, s. 58)

-Bir komisyon üyesi Bakan tayın olunursa komisyondan çekilmiş sayılır. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hem Arzuhal Encümeni hem de bu Encümenle ilgili maddeler olan 50-59 uncu maddeler 26.12.1962 tarihli ve 140 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Sözkonusu madde şöyledir:

***İlga edilen komisyonlar ve geçici İçtüzük maddeleri***

***MADDE 15****. — Anayasanın 3 ncü geçici maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde uygulanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Kasım 1956 tarihli Dahilî Nizamnamesi uyarınca her iki Mecliste kurulmuş olan Dilekçe komisyonları kaldırılmıştır. Zikri geçen İçtüzüğün 50, 51, 52, 58, 54, 55, 56, 57, 58 ve 59 ncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.* [↑](#footnote-ref-15)
16. Havale sorunları hakkında Genel Kurulda yapılan tartışmalar için bkz. T.D. 27.12.1948, s. 321-338. [↑](#footnote-ref-16)
17. Bu madde 21 Mayıs 1932 tarihinde alınan kararla değiştirilmiş ve maddenin ikinci fıkrasındaki “kanun tekliflerini” ibaresinden önce gelmek üzere “bu layiha veya” ibaresi eklenmiştir. [↑](#footnote-ref-17)
18. 27/5/1935 tarihli ve 2739 sayılı Tatil Kanununa uymak için, inikat günleri 30 Mayıs 1935 tarihli toplantıda Pazartesi, Çarşamba ve Cumaya çevrilmiştir. Ancak bu konuda Genel Kurul’da bir karar alınmamış, bir duyurunun yapılmasıyla yetinilmiştir (T.D. 30.5.1935, s. 363): *Ruznamemiz bitmişdir. Cumartesi günü yeni tatil kanunu mevkii meriyete girecekdir. Bu kanun mucibince cumartesi günü öğleden sonra tatildir. Onun için Umumî Heyetin müzakere günlerini değişdirmemiz icabediyor. Tensib buyurursanız pazartesi, çarşamba ve cuma günleri toplanmamız muvafık olur. (Muvafık sesleri) O halde pazartesi günü saat 15 de toplanılmak üzere celseyi tatil ediyorum.* [↑](#footnote-ref-18)
19. Şapka Kanununun kabulünden sonra Başkan iki istisna dışında kürsüde farkla oturmuştur. [↑](#footnote-ref-19)
20. Bu madde 2 kez değiştirilmiştir. Değiştirilme tarihleri ve metinleri şöyledir:

**18 Haziran 1947 tarihli değişiklik (1)**

**Madde 85-** Söz, isteme ve yazılma sırasına göre verilir.

Kamutay isterse, görüşülen meseleler için yana, veya karşı yahut üzerine, nöbetleşe söz söylenilmek kararlaşır.

Başkan söz alanların adlarını sırasiyle Kamutaya bildirir.

Komisyon veya bir Parti Grupu adına söz istediklerinde, Başkan veya Sözcüler sıraya bağlı değildir.

Son söz Milletvekillerinindir.

**12 Şubat 1954 tarihli değişiklik (2)**

**Madde 85-**Söz, talep ve kayıt sırasına göre verilir.

Heyet isterse, müzakere olunan meselelerin lehinde, aleyhinde, hakkında, münavebe ile söz söylemek takarrür eder.

Reis söz alanların isimlerini sırası ile Heyete bildirir.

Encümen veya parti grupu namına söz istediklerinde, encümen reisi veya mazbata muharrirleri ile grup reisi veya sözcüleri sıraya bağlı değildirler.

Son söz mebuslarındır. [↑](#footnote-ref-20)
21. Kifayeti müzakere soruları da kapsamaktadır. (T. D. 27.2.1952, s. 964. 965). [↑](#footnote-ref-21)
22. Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının görüşülmesi esnasında maddelere geçilmesi kabul edildikten sonra yalnız 141 ve 142 nci maddeler ele alınarak görüşülmesi; diğer maddelerin tasarıdan çıkarılması kararlaştırılmıştır (T. D. 23.11.1951, s. 176-186). (Dâhili Nizamname dipnotlarında bu maddelerin komisyona iade edildiği belirtilmektedir. Ancak tutanaklarda ne bu tür bir karara ne de bu tür bir işleme rastlanmamıştır.) [↑](#footnote-ref-22)
23. Ağrı Milletvekili Celal Yardımcının, hastane, okul, park, meydan, cadde ve emsali müessese ve yapılara yaşıyan kişi adlarının konmaması hakkındaki kanun teklifinin maddelerine geçilmesi kabul edilerek görüşülmeye başlanmış, fakat maddeler kabul edilmediğinden teklif reddedilmiştir. (T. D. 6.6.1951, 118- 120) [↑](#footnote-ref-23)
24. 7 Ocak 1947 tarihli Resmi Gazetede böyle bir ilan yapılmıştır: *31/12/1946 tariıh v e 6494 sayılı Resmî Gazete'de mündemiç bulunan …sayılı kanunun Kamutay'ın 28/12/1946 tarihli 26 ncı Birleşiminde cereyan eden görüşmeler esnasında 4 üncü maddesinde değişiklik yapılması hakkında Eskişehir Milletvekili Hasan Polatkan'ın verdiği önergenin açık oy a konulması aşağıda adları yazılı (19) Milletvekili tarafından istenilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136 ncı maddesi gereğince ilân olunur:* (İsimler sayılmıştır) [↑](#footnote-ref-24)
25. Bu bap altında ilk halleri verilen maddeler çeşitli tarihlerde çeşitli değişikliklerin konusu olmuştur:

İlgili maddelerde ayrıntısı aktarılan 13 Haziran 1932 tarihli kararla 170 inci madde 169 uncu maddeye ilave edilmiş; yeni bir 170 inci madde kabul edilmiş ve 171 inci madde değiştirilmiştir.

Bu bölümün 175 inci ve 179 uncu maddeleri dışındaki maddeleri, TBMM Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 30 uncu maddesiyle 17.2.1965 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır: Sözkonusu 30 uncu madde şöyledir:

***Kaldırılan hükümler***

***Madde 30-*** *Anayasanın 3 üncü geçici maddesi gereğince yürürlükte olan 1 Kasım 1956 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Dâhili Nizamnamesinin 8, 9, 169, 170, 171, 172, 173. 174 ve 176'ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.*

Genel Kurul’un 19. 3. 1965 tarihli kararıyla bu Bap’taki hükümler Meclis araştırması yönünden yeniden uygulamaya sokulmuştur. Bu karara ilişkin tutanaklar şöyledir:

*Meclis araştırmalarında …sadece komisyonların vazife ve salâhiyetleri, vazieflerini yürütmeleri ve müzakere usulleri bakımından yine 16 ncı bab içindeki, hükümlerin tatbik edilmesini Yüksek Meclisin tasvibine sunuyoruz. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.*

Dolayısıyla bu bap hükümlerinin 1965’te kaldırıldıktan sonra aynı yıl içinde sınırlanarak tekrar yürürlüğe konduklarını ve 1973 İçtüzüğü yürürlüğe girinceye kadar meclis araştırmalarında uygulandıklarını kabul etmek gerekir. [↑](#footnote-ref-25)
26. 13 Haziran 1932 tarihinde İçtüzükte yapılan değişiklikle 170. madde 169 uncu maddenin son fıkrası olarak bu maddeyle birleştirilmiştir: Fıkra olarak birleştirilen 170 nci madde şudur:

*Bu takrir Reis tarafından Meclise arz olunur. Alâkadar vekil veyahut vekiller de keyfiyetten haberdar edilir.* [↑](#footnote-ref-26)
27. 13 Haziran 1932 tarihinde İçtüzükte yapılan değişiklikle bu madde, 169 uncu maddenin son fıkrası haline getirilmiş ve 170 inci madde olarak başka bir düzenleme kabul edilmiştir. Dolayısıyla 13 Haziran 1932 tarihinden sonra uygulanan yeni 170 inci madde şöyledir:

*Adliyece bir işin takibi sırasında İcra Vekillerinden birinin vazifesinden münbais bir husustan dolayı vazife noktasından verilen bir kararla Meclise müracaat vukubulursa Heyeti Umumiye bu husuta Meclis tahkikatına mahal olup olmadığını tâyin için evvel emirde beş kişilik bir encümen teşkil eder ve Meclise bu encümenin mazbatası arz edilir.* [↑](#footnote-ref-27)
28. 13 Haziran 1932 tarihinde İçtüzükte yapılan değişiklikle bu madde şöyle değiştirilmiştir:

*Alâkadar vekil ve takriri veren veya verenler veya mazbatayı yapan encümen dinlendikten sonra takririn veya mazbatanın nazarı dikkate alınıp alınmaması hakkında Meclis bilmüzakere işari reyle kararını verir.*

*Alâkadar vekil mebus değilse. Meclis bir mühlet tâyini ile yalnız yazılı müdafasını almaya karar verir.* [↑](#footnote-ref-28)