**MÜŞTEREK MESLEK KOMİTESİ BAŞKANIN KONUŞMASI**

Sayın

Sayın

Meslek Komitelerimizin Saygıdeğer Başkanları ve Üyeleri,/

Kıymetli Meclis Üyelerimiz,/

2021 yılı müşterek meslek komite toplantımıza hoş geldiniz diyor,/ hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum./

Değerli arkadaşlarım,/ bilindiği üzere dünya genelinde koronavirüs ile ilgili mücadele,/ yoğun bir şekilde devam etmektedir./ Kış aylarının gelmesiyle tüm dünyada vaka sayıları yeniden tırmanışa geçmeye başlamıştır./ Aşıların bulunmasıyla salgının seyri yavaşlasa da,/ aşı karşıtlığı sebebiyle kalıcı bir netice alınması zorlaşmaktadır./ Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar sonucunda,/ 1. doz uygulanan 54 milyon civarında,/ 2. doz uygulanan yaklaşık 45 milyon civarında ve 3. Doz uygulanan yaklaşık 10,5 milyon civarında aşı yapılmıştır./ Aynı zamanda,/ günlük vaka sayıları,/ 27 ila 30 bin civarında gerçekleşmektedir./ Maalesef günde ortalama 200’ün üzerinde vatandaşımızı Covid-19 sebebiyle kaybediyoruz./ Bilim insanları,/ koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma girme oranlarında,/ tek doz aşı olmuş veya hiç aşı olmamış kişilerin açık ara önde olduğunu ifade ediyor./ Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalarda,/ koronavirüsün mutasyona uğrayarak değişmesi ve yeni varyasyonların ortaya çıkmasıyla,/ bu virüsten yakın zamanda kalıcı olarak kurtulamayacağımız belirtiliyor./ Dolayısıyla,/ koronavirüsün ölümcül etkilerini yok etmek ve/ yeniden kapanma günlerine dönmemek için,/ mutlaka aşı olunması gerektiğine inanıyoruz./ Ayrıca maske,/ sosyal mesafe/ ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeliyiz diye düşünüyoruz./

Değerli üyelerimiz,/ son 2 yıldır koronavirüs,/ dünya gündemini yoğun bir şekilde meşgul ederken,/ aynı zamanda iklim değişikliği de,/ dünya ülkelerinin çözüme kavuşturması gereken öncelikli sorunlar arasında yer almaktadır./

Bilindiği üzere son 20 yıldır,/ dünya genelinde sera gazı salınımının artması sonucu yaşanan küresel ısınma ve iklim değişikliği,/ gezegenimizi tehdit etmektedir./ Karbon emisyonunun artması,/ sıcaklıklarda yükselmelere sebep olmakta,/ bu durum da istenmeyen doğa olayları sonucunda bitkiler,/ hayvanlar/ ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları da/ ciddi risk altında olmaktadır./

Bu risklere ilişkin,/ dünyanın güçlü ülkeleri tarafından önlem alınmasına ilişkin adımlar atılmakta,/ anlaşma ve protokoller imzalanmaktadır./ Bu konuya ilişkin olarak imzalanmış Kyoto Protokolü’nün 2020 yılında sona ermesi sebebiyle,/ 2015 yılında Fransa’nın Paris kentinde gerçekleştirilen 21. Taraflar Konferansı’nda,/ Paris Anlaşması kabul edilmiştir./ Bu anlaşma,/ küresel sera gazı emisyonlarının %55’ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda,/ 2016 yılının kasım ayında yürürlüğe girmiştir./ Ülkemiz ise Paris Anlaşması’nı,/ 22 Nisan 2016 tarihinde,/ New York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni’nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzalamış,/ ancak henüz taraf olmamıştır./

Paris İklim Anlaşması’nın uzun dönemli hedefi,/ küresel ortalama sıcaklık artışının/ sanayileşme öncesi döneme göre 2°C altında tutulması;/ ayrıca bu artışın/ 1,5°C’nin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların sürdürülmesi olarak ifade edilmektedir./ İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uyum kabiliyetinin ve iklim direncinin arttırılması/ düşük sera gazı emisyonlu kalkınmanın temin edilmesi/ ve bunlar gerçekleştirilirken/ gıda üretiminin zarar görmemesi/ diğer bir temel hedef olarak belirtilmektedir./ Son olarak,/ düşük emisyonlu ve iklim dirençli kalkınma yolunda finans akışının istikrarlı hale getirilmesi/ hedefler arasında yer almaktadır./

Gerek belirtilen uzun dönemli hedeflere ulaşmada,/ gerek diğer maddeleri uygulamada/ “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler” ilkesi prensip olarak benimsenmiştir./ Buna göre ülkelerin küresel iklim eylemlerine,/ kendi imkânları doğrultusunda mümkün olduğunca katkı sunmaları öngörülmüştür./ Ülkelerin;/ ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkesi uyarınca gerçekleştirecekleri azaltım,/ uyum,/ finans,/ teknoloji transferi/ ve kapasite inşası konusundaki anlaşmanın temel hedefini yerine getirmeye yönelik faaliyetlerinin yer aldığı “Ulusal Katkı Beyanlarını” her 5 yılda bir sunmaları öngörülmüştür./ Türkiye,/ Paris Anlaşmasına taraf olmamakla birlikte,/ Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanını Sözleşme Sekretaryasına sunmuştur./ Ülkemiz tarafından yeşil mutabakat ve iklim değişikliğinin azaltılması sürecine olabildiğince katkı sunulmaya çalışılmaktadır./ Ancak Türkiye’nin Paris Anlaşmasına taraf olmaması,/ ülkemizi uluslararası arenada güç duruma düşürmektedir./ Zira iklim değişikliğine karşı mücadele,/ küresel ticaret politikalarının en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir./ Geçtiğimiz günlerde,/ Sayın Cumhurbaşkanımız Paris İklim Anlaşması’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdi/ ve en kısa süre içinde onaylanacağını duyurdu./ Bizler de Paris Anlaşması’nın parlamentoda onaylanması bekliyoruz./

Bundan sonraki onay sürecinin hızla sonuçlandırılmasını diliyor,/ beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor,/ hepinize saygılarımı sunuyorum./