MİLLİ SELAMET PARTİSİ
TÜZÜĞÜ
ve
PROGRAMI
MSP
MİLLİ SELÂMET PARTİSİ

PROGRAM
PROGRAM

ANA GAYE

1 — Partimizin ana gayesi, milletimizin manevi ve maddi sahada kalkınarak saadet ve selâmete erişmesidir.
2 — Manevi kalkınmamızı sağlamak için:
Milletimizin milli şuur ve gayeler etrafında toplanmış bölünmez bir bütün teşkil etmesi,
İnsan hak ve hürriyetlerinin teminat altına alınması,
Demokratik nizam içinde dahili barışın tam ve kâmil manada tahakkuku ve devlet millet beraberliğinin sağlanması,
Anayasanın 10. ve 14. maddelerinde ifadesini bulan insanların manevi varlığının gelişmesi ve yine Anayasanın 11, 19, 22, 26, 29. maddelerinde hassasiyetle üzerinde durulan ahlâk ve fazilete dayalı bir cemiyet nizamı zaruretini kabul eden maneviyatçı ve ahlâkçı görüşün esas alınması, lüzumuna inanıyoruz.
3 — Ve yine manevi kalkınmamızın sağlanması ve milletimizin muasir medeniyetin her bakımından üstüne çıkabilmesi ve örnek bir medeniyet kurabilmesi için:
Büyük ve şanlı tarihimizle iftihar eden,
Mazisine bağlı, anane ve örflerini hürmet ve saygıyla muhabaza eden,
Her türlü taklitçilikten uzak,
Milli şahsiyetini müdürk,
Hergün bir öncekinden daha ileri olma iman ve azmiyle sahlanan bir şuurla hareket edilmesi zaruretine inanıyoruz.
4 — Partimizin maddî kalkınma bakımından ana gayesi, milletimizi medeniyet yarışında en müreffeh ve gelişmiş bir seviyeye çıkartmaktır.
5 — Bu maddi kalkınmamızı sağlamak için:
İctimai ve ferdî refahı sağlamak,
Anayasanın öngörüdüğü gibi herkes için insanlık haysiyetine lâyik bir hayat seviyesinin tahakkukuna çalışmak,
Meşru kazanc ve faaliyetleri teşvik etmek,
Mülkiyet hakkına hüremtkâr olmak,
temel prensiplerimizdendir.
6 — Bu maksatla partimiz:
İsrafın kaldırılması,
Her türlü istismar ve teşecilliğin terki,
Umumi kalkınmanın, hızla sanayileşerek gerçekleşmesi,
Yurdumuzdaki zümrevi ve coğrafi muvazenesizliğin giderilmesi,
Vergilerin basit ve adil esaslara ırcal,
Birikmiş para ve imkânların tevcihinde, ıktisaden ve içtimaı yönden kalkınma bakımından en önemli olan sahalan yer almasını temin edecek verimli bir sistem gerçekleştirlmesi ve yürütülmesi,
İktisaden ve içtimaen yükselseme çalışmalarının, millî bir şuur, hamleci ruh ve aşkla yapılmasının lüzumuna inanır ve
7 — Partimiz aziz milletimizi, bu gayeler için gönlü ve elbirliği ile çalışmaya davet eder.

TEMEL MEFHUMLAR VE HİZMETLER

Temel Mefhumlar

Devlet:

8 — Siyasi, Adli, İctimai ve İktisadi alanlarda adaletin terminatı ve vatandaş temel hak ve hürriyetlerinin kefilidir.

Hükûmet:

9 — Hükûmetlerin teşkilinde temel ölçülerimiz millî ahîak ve fazilet, ehliyet ve liyakat, teknik bilgi ve ihtisas ile basiaret ve dirayettir.

Kanun:

10 — Her hizmet bölümü için bünüyemize uygun olarak çıkarılacak kanunlarda, mevzuat birleştirilmeli kanun keşmekeşine son verilmelidir.
11 — Değişen şartlar karşısında hükümete nizamnameler yapmak suretiyle hizmetleri aksatmadan yürütmek imkânı sağlanmalıdır.

Siyasi haklar:


Temel hak ve hürriyetler:

13 — Partimiz, Anayasada ifadesini bulan temel hak ve hürriyetleri kabul eder. Mümkün, mesken dokunulmazlığı, eşitlik, ticaret, seyahat, haberleşme, toplanma ve gösteri hak ve hürriyetlerinin korunmasında itina gösterilmesini şart sayar.

Vicdan ve düşünsçe hürriyeti:

14 — Partimiz, vicdan ve düşünsçe hürriyetini insan haklarının ve demokrasinin temelini teşkil ettiği ve medeni gelişmeye hız vergidiği inancındadır.

15 — Bu sebepten dolayı, partimiz, insan haklarının ve bahhusus vicdan ve düşünsçe hürriyetinin, Anayasının temel esaslarına ruh ve özüne aykırı olarak, her ne suretle olursa olsun tek tarafta tahdit edilmesine karşıdır.

16 — Bu hususta Anayasının ruh ve özüne, ilmi ve medeni esaslarla, uymayan tatbikatın kaldırılması zorunlu inanıyoruz.

17 — Partimiz vicdanlara baskı yapılması, düşünsçe ve ilim hürriyetlerinin tahdit ve ihlali gibi iptidai metodların karşısıındadır. Temel prensibimiz; fikre karşı fikirle mukabele edilmesi, fikir, düşünsçe ve inançlara hiçbir sebep ve veçhile tahakküm edilmesine meydan ve mahal verilmemesidir.

18 — Lâilklik, düşünsçe ve vicdan hürriyetinin teminatıdır ve bir kısım düşünsçe ve inanç sahplerinin diğer inanç sahiplerine vasıtali veya vasitasız yollarla baskı yapmasına manidir.

Basın ve neşir hürriyeti:

19 — Millî, manevî ve ahlâki değerlere saygılı olmak kâyit ve şartıyla basın hürdür.
37 — İşçilerin çalıştıkları tesislere hissedar olmalarını sağlayacak yeni yatırımların açılmasına gayret edilmelidir.
38 — İşyerleri, sakat yurt evliliyinin istihdamı için vazifelendirilmelidir.

Diş işleri:

39 — Ülkemizi beynelmilel alanda temsil edecek kadroların yetiştirilmesinde gereken ihitimam ve itinanın gösterilmesi ve vazıfe alacakların milli politikamızı bütün încelikleriyle birecek şekilde eğitilmeleri ve hizmet edecekleri ülkelerin hususiyetleri hakkında önceden bilgi sahibi olmalarının temini lüzumuna kaniyiz.
40 — Dişişleri Bakanlığı'na memleketimizi ve milletimizi dünya milleterine tanıma vazifesini hakkıla ifa edebilmesi için daha geniş imkanlar verilmesi gerektiğine inaniyoruz.

41 — Milletlerarası münasebetlerde tutumumuz tarihi karakter ve haysiyetimizin ifadesi olan hak ve adalet ve ahitlere bağlılık ve karşılıklı eşit muamele prensipleri olacaktır.
42 — Milletimizin, milletlerarası âlemde itibarını daha da arttırmak için aramızda tarihi ve kültürel bağlar buunan komşularımızla daha sıkı siyasi münasebetler kurulmasını zorunlu görürüz.
43 — Diş Türklerin haklarının korunması için milletlerarası kurul ve çevrelerde aktif bir politika tatbik etmek kararındayız.

Enerji:

4 — Ülkemizin sahib olduğu enerji ve tabii kaynaklardan gereği kadar faydalanmadığımız bir gerçek olur. Bu sahada mevcut potansiyelin kıymetlendirilmesi için ciddi hamlelere girişilmesi bir mecburiyetttir.

45 — Enerji ve tabii kaynaklarımızın milli yatırımlarla değerlendirilmesinde fayda görüyor, bu sahada yabancı sermayeye hakimiyet sahiyacak ölçüsüz tatbikata imkân verilmesi gerektiğiine inaniyoruz.

İç işleri:

46 — Vatandaşa yapılacak hizmetlerin süratli ve verimli olması için devlet otoritesini temsil eden makamlara gereken
yekiler tanınmalıdır. Valilerin, kaymakamların vesayt idare amirlerinin yürütme vazifelerini daha tesirli olarak yapmalarına mani olan kanuni ve şekli engeller kaldırımalıdır.

47 — İctimai huzur ve sükünun sağlanmasında temel presibimiz, vatandaşların suç işlemesine müsait şartlara lakah kalıp bilâhare onu cezalandırmak değil, bilâkin suç işlimesi- nin önlenmesi için koruyucu metodlar geliştirilmişdir.

48 — Ahlâk zabitasi teşkilatının ve yekilerinin genişletilmesine ve milli ahlâkin koruyucu tedbirlerle muhafazasına ve kuvvetlendirilmesine çalışılmasıdır.

49 — Zabitin, tahsil çagında olan gençliğin yetiştirmesi ve zararlı, gayri ahlâki tesislerden tecrü edilmesi yolunda, okul idareleri ve okul aile birlikleri ile teşriti mesel etmesi lüzumunda inaniyoruz.

İmâr - İskân:

50 — vatandaşlara iktisadi güçlerine göre ucuz, sighi mes-ken tedariki için gereken kolaylıklar gösterilmelidir.

51 — Konut politikamız şehirleşme hareketlerinin önden giden nizamlıyici, yol gösterici, yardım edici metodlara kavuş- turulması presibimi benimser. Şehirleşme hareketlerinin yeni tesis edilecek sanayi bölgelerine kanalize edilmesine çalışılaraklmalıdır.

52 — Çevre sağlığına önem verilmeli, şehirlerin iskan böl- gelerinin gürültülü iş merkezleri çevresinde teşekkürülune ve şehirleşmenin şehrin sighi şartlarını ve temiz hava ve sularını bozucu şekillere intikâl etmesine mani olunmalıdır.

Köy işleri:

53 — Köy kalkınmamızın ilk şartı köylümüzün insanca ya-şama şartlarının gerçekleştirilmişdir.

54 — Köylerin su, yol, elektrifikasyon, imâr ve iskan problemleri az gelişmiş bölgelere öncelik verilerek birinci plana alınmalıdır.

55 — Köylerin telefon ihtiyaçının karşılanması, acil va- kalarda sağlık ve asayiş ekiplerinin zaman kaybetmeden ma-halline yetiştirilmesi lüzumludur.

56 — Orman köylerinin ormana faydalı olacak istikamet- te ichtisadi faaliyetlere sevkedilmesi için gereken yatırımlar yapılmalıdır.
57 — Köylerin temizliği ve sihhi şartlara kavuşturulması için gerekli tərtibat alınmalıdır, ayrıca ihtiyacın medeni usullərə ve maddələrə karşılanması için yurt çapında düzenlenecek bir plan uygulamaya konulmalıdır.

58 — Köyde oturan yurttaşların boş zamanlarını kıymetlendirecek ve aynı zamanda yurt kalkınmasına yarayanak sanayi ve iktisadi faaliyetlerin költürimize kadar yayılmasına büyük ehemmiyet verilmelidir.

Mali hizmetler:

59 — Gizli, açık ve muzur israfın her çeşitlinin önlenmesi. Harcamaların, ihtiyacı zaruret ve şiddetli nazara alınarak tahmin edilecek bir esasa göre ayarlanması.

60 — Her türlü somürünün fiyat hareketlerinin, somür ve tefeciliğin önlenmesi, çalışmadan kazanma yollarının kapatılması.

61 — Basit, adil, formalitesiz, bünüyemize uygun bir vergi sisteminin tanzimi.

62 — Birikmiş paraların ve imkânların tevcihinde adil esaslar uygulanması, çalışacak her vatandaşşa müsaat şartlarına imkan temini.

63 — Çalışmayı ve yaygın yurt kalkınmasını kutsal bir vazife haline getirmek, her türlü gizli işsizliği önleyerek mevcut işgücü potansiyeline harekete geçirmek, mali ve iktisadi politikamızın temel unsurlardır.

64 — Bu məqsədə: Maliye Bakanlığı teşkilatının yeniden tanzimini, bütçelerin denk olarak düzenlenmesini, fiyat istikrarını, fert başına düşen milli gelirin artırmamasını, adil bir gelir paylaşılmının temini esas alıyoruz.

Milli eğitim:

65 — Partimiz, memləketi bir mekəp olduğu ve bütün vatandaşları bískən mezara kadar öğrenmek mükəlləfiyyəti içerisinde bulunduğu temel görüşündə hareket ederek en geniş manasıyla bir eğitim ve öğretim seferberliyinə girmiş məşə vi-zife bilir.

66 — Eğitimde temel prensibimiz, Anayasanın 10. maddesinde devlete görev olarak verilmiş olan, fertlerin manevi varlıklarını geliştirme vazifesinin läyiki ile ifası suretyle yeni
nesillerin herşeyden önce edep, ahlâk ve fazilet nümunesi olarak yetiştirilmesidir.

67 — Öğretim ve eğitimde prensibimiz, faydasız ve köksüz nazari bilgi yerine uygulama kabiliyeti olan ilme dayalı bir maarif politikasıdır.

68 — Eğitimin resmi ve gayri resmi bütün müesseselere imkanlar nisbetinde görev olarak tahmî edecek yurt çapında bir planı tatbik gayemizdir.

69 — Gençlerin zaman ve enerjisini zararlı yollarla sürüklenmeyip, bilâkis faydâli ve kuvvetli yetişmelerine tahsisi için gerekli bütün tedbirlerin alınmasını lüzumlu görüyoruz.

70 — Üniversitelerdeki araştırmaların yurt problemlerinin halline yönelmelerini temin etmek lüzumlu dür.

71 — Öğretmenlerin maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasını zorunlu görüyoruz.

Din eğitimi:

72 — Din eğitiminde gerekten aydınlatmanın yapılması ve yurtdaşların dini, ahlâki hasletlerle techizi için gerekten imkanların sağlanması ehemmiyet verilecektir.

73 — Din görevlilerinin maddi ve manevi şartları islâm edilecek, ictimâi mevkileri yeniden tanım ve tayín olunacaktır.

Milli Savunma:

74 — Kahraman ordumuzun en modern silâhlarla techizî, vurucu gücünün artırılması şarttır.

75 — Ağır harb sanayiinin yurdumuzda kurulması ve bu uğurda her türlü fedakârlığın gösterilmesi kaçınılmaz bir vazıfeder.

76 — Ordumuzun yurt kalkınmasında daha tesirli olması ve aynı zamanda asîl vazifesi olan askeri eğitim faaliyetlerine de hâle gelmesi için yeni metodlar uygulanacaktır.

77 — Askeri eğitim ve öğretmenin, millî eğitim kadar tesirli olduğu bir gerçekte. Yaygın eğitim politikasının vazgeçilmez unsuru olan ordu, eğitim faaliyetleri ile koordine bir şekilde yürütülmesinden yurt savunma ve yurt kalkınması için büyük faydalar olacağı inancı içerisindeyiz.

78 — Son senelerde dünyada büyük önem kazanan gerilla faaliyetleri konusunda ordumuzun talim ve terbiyesinde bu türlü metodlarla çarpışan güçlere karşı gerekli bilgi ve
tecrübe ve hareket stratejisine sahip olarak yetiştirilmesi bir zaruret halini almıştır.

79 — Askeri eğitim ve öğretimin bütün okullara teşmili ve füllü askerlik görevi başlayıcaya kadar bu sahada gençlerin hazırlanmasını temini zorumludur. Bu çalışmaları askerlik süresinin azalmasını ve ordunun yurt kalkınmasına vakt ayırmasının temin edecek şekilde tanzim olunmalıdır.

80 — Askeri eğitimi, şehitlerin ve gazilerin evlâtlarına, şehitlik ve gazilik mertebelerinin ulvi değeri anlaşılacak mahiyette olmalıdır.

Sağlık:

81 — Sağlık hizmetleri, koruyucu hekimlik esasları nazarara alıнак tanzim edilmelidir. Halkın köylünün eğitilmesinde koruyucu bilgilerin verilmesi çok önemlidir.

82 — Şehir, kasaba ve köylerin temizliği, gıda maddele- rinin ve içme suharının kontrolu sistemi şekilde ele alınmalıdır.

83 — Yurt sathında hekim dağılımı, bölgeler nazarara alınarak tanzim edilmelidir. Hekimsiz bölgelerin bu ihtiyaçlarını giderilmesi, vatan müdafaası kadar ehmemiyet vereceğimiz bir vazifeye olacaktır. Sağlık hizmetlerinin köylere kadar yayılmasını için gereken her türlü tertibatın alınmasına ve teşkilatının kurulmasına çalışacağız.

84 — Hastahane ve yatak sayısının ihtiyaçta kâfi gelecek seviyeye getirilmesi ve yurt sathına adilâne esaslar dahilinde tevzii zararidir.

85 — Devlet, az gelişmiş ve hekimsiz bölgelerde açılacak özel hastahanelere yardımı olmalı, mafi, maddi ve eleman ve ilâç bakımından teşvik edici imkânlar sağlamalıdır.

86 — Devlet, ucuza ilâç temini için gereken bütün tedbirleri almalıdır. İlâç imâli ve satışında hizmetin hayatı ehmemiyeti ve insanı vecibesi birinci derecedeki ehmemiyetini daima muhafaza etmelidir.


Sanayi:

88 — Partimiz, ülkemizin en kuvvetli sanayi memleketi olmasını hedef almıştır.
89 — Tabii kaynaklar bakımından yurt içinde yeni sanayi istihşal sahaları teşkil edilmeli ve yaygın sanayileşme ve kalkınma politikası takip olunarak bütün yurt缄ndaki potansiyel seferber edilmelidir.

90 — Ağır sanayinin kurulmasına, yatırımye ara malları imâl eden sanayinin kurulması ve gelişmesine gereken ehmemiyet verilecektir. Atom sanayinin, elektronik sanayinin, computer sanayinin kurulması ve geliştirilmesine büyük ehmemiyet verilecektir. Uçak, gemi, otomobil, kamyon, traktör, ziraî aletler ve diğer önemli sanayinin tamamen yerli imalât olarak kurulması ve dünya fiyatlarıyla rekabet ederek bunların geniş mikyasta ihraçinin temini başlica hedefimizdir.

91 — Sınai teşebbüsler kurulurken bunların dünya fiyatları ile rekabet edebilecek kapasite ve kâbihiyette olmaları ve ortaklarına tatminkâr kâr getirecek yapida olmaları için her türlü teşvik tedbirini alınacaktır.

92 — Fabrikaların yurdundur her bölgesinin iktisadi etütleerin devlet tarafından yapılması ve fabrika projelerinin de devlet tarafından yukarıda esas dahilinde hazırlanmasına önem verilecek ve fabrikaların sahiplerinin bölgesel kalkınma şirketleri ve içinde çalışan işçilerin ve personelin olması teşvik edilecektir.

93 — Sanayileşmeyi engelliyan bütün idari, iktisadi ve ma-li mevzuat ortadan kaldırılacak ve bir sanayii koruma ve gelişirme kanunu vasıtasiyla bütün yurt缄nda süratle sanayileşmemiz için gerekli zihniyet değişikliği, idari teşkilât ve yardımç ve teşvik edici tutumun gerçekleşmesi sağlanacaktır.

94 — Yurdundur her yanında devlet tarafından organize sanayi bölgelerinin ve küçük sanayi sitelerinin kurulması için yurt缄ndaki geniş bir plan, ilk mesele olarak ele alınıp tât- bık edilecektir.

95 — Sanayileşmemiz engelliyan dış bağlantılar izâle edilecek ve sanayi mamûllerimizin sürüm kâbîhiyeti olan ülkeler ile daha yakın ticari ve iktisadi mûnasebetler tesis edilecektir.

96 — Teknolojik kalkınma ve gelişmemize büyük önem verilecektir. Üniversitelerimiz ve araştırma müesseselerimizin kendi sanayimizin teknolojik gelişmesine hizmet edebilmeleri için gereken sistem kurulacaktır.

97 — Ağır harp sanayinin kurulmasına en büyük öncelik
verilecektir. Ağır sanayinin kuruluşında harb sanayinin ku-
oluluğu ile gerekli koordinasyon sağlanacak ve kıymetli tesis-
lerin savunulması kolay sahalarla kurulmasına çalışılacaktır.
98 — Sanayileşme hareketini başaracak her seviyedeki elemanların yetiştirilmesi ve yurt dışında bulunanların celui 
çin gereken teşvik tedbirleri alınacaktır.
99 — Taklidi ve oyalayıcı montaj faaliyetleri yerine imal-
lâtçısı inceleme ve keşif kabiliyeti olan hakiki sanayinin kul-
rması zaruridir.
100 — Bir ziraat memleketi olduğu nazari dikkate alın-
arak, gerek ziraat sahinleri sanayilerine ve gerekse ziraat mah-
süllerle ilgili sanayi tesislerinin kurulmasına her türlü teşvik 
ve imkanıyla yardımcı olunacak ve öncelik verilecektir.
101 — El sanatlarının ve evlerde çalıştırılması mümkün 
tezgâhların, büyük sanayi tesisleri ile birlikte çalıştırılmaması 
imkânlar araştırılacak ve bu imkânlardan hâkimizin istifadesi 
sılaglanacaktır. Küçük atölyelerin daha verimli ve tam kapasite ile çalışabilmeleri için gerekli irtibat büroları tesis edilecek 
vâkur sanayi tesislerine her türlü imkanlarla yardımcı olunacaktır.

Tarım:
102 — Ulkemiz herşeyden önce bir tarım memleketidir. 
Nüfusumuzun büyük çoğunluğu tarımla meşguldür. Millî geli-
rimizin içerisinde tarımın büyük bir payı vardır. Tarım beslen-
me ve sanayi için ham madde kaynağıdır. Bu büyük ehemmi-
yetine rağmen tarımıımız son derece geri durumdadır. Tohum-
larımızı ıslâha muhtaç, ekip biçme usullerimiz ilkel ve tarımla 
meşgul olan büyük nüfus günümüzumuzun yaşama standart-
ları son derece düşüktür ve mahsüllerini değeri fiata satıma-
maktadır.
103 — Tarım kalkınmasında hedefimiz tohumların ıslâhi, 
makinalama, sulu ziraat, gübreleme ve ilaçlama, tarımla meş-
gul olanların yaşamı şartlarının yükseltildmesi ve tarım ürün-
lerinin istihsalının arttırılarak değer fiatla satışlarının temini-
dır.
104 — Bu hedeflere erişebilmek için tarım araç ve vasi-
talarının kolay ve ucuz ve bol temin edilebilmesi, toprağın su, 
gübre vesayet hususlar bakımından ıslâhi, müessir ziraâ müca-
ile ve çiftçinin eğitilmesi tarım politikamızın temelini teşkil eder.

106 — Arazinin mahdut ellerde temerküz etmesi kadar, ufak parcelara ayırılarak verimli ziraate elverişsiz hale gelmesi mazharlı sayıyoruz. Bu mazharların giderilmesi için taksit ve nazari metodlar yerine milli ve sosyal bünyemize uygun tedbirlerin alınmasına taraftarız.

107 — Tarım sahasındaki fazla insan gücünün diğer iş sahalarına, sanayiye ve ticarete intikal ettirilmesi için bütün yurt sathını kaplayan detaylı bir planın tatbikinin zaruri olduğunu kınılyiz.

108 — Kadastro çalışmalarının ve toprak tahli ve tarım haritalarının süratle tamamlanmasını zaruri görüyoruz.


Ekşimi tapular üzerinde teminat istemek suretiyle yürütlüen ve ziraat gelir kaynaklarıyla ve ziraat kalkınmayla alakası bulunmayan yüksek faizli kredi politikası yerine, ziraat işletmeleri eşes alan ve ziraat işletmelerinin istihsal ve ödeme gücüne göre ayırılan bir mali destek politikası uygulanması kararındayız. Bu desteklerin başka türlü ihtiyaçlara kaynaması için gereken tedbirler alınmalıdır.

110 — Çiftçilere ucuz tarım aletleri, gübre ve su temini meyileden fazla ehmemiyet vereceğimiz bir mesele olacaktır. Bu makeatta bilicümle motorlu ve motorsuz tarım aletlerinin yurдумuzda imâli ve diğer ülkeleri ihraç için gereken tedbirlerin alınması başlıca presibimizdir.

111 — Orman sahasındaki köylernin ormanı koruma hizmetlerinde ve orman mahsüllerini değerlendirmeye ve geliştirme işlerinde çalışmamış yoluyla ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesine çalışılacaktır.

Hayvancılık:

112 — Yurдумuzun hayvancılık bakımından lâyık olduğu mevkii alması başlıca hedefimizdir.

113 — Hayvan yetiştirilmesinde fenni usullerin tatbikini sağlayacak eğitim faaliyetleri ve her türlü teşvik imkanları geliştirilecektir. Pazarlama ve depolama faaliyetlerinin tanzimi için ön niteliktedir.
Ticaret:

114 — **İç ticaret**: Birikmiş paraların ve imkânlarının tevolhinde yaygın kalkınma ve âdli esasların uygulanması.

115 — İmâl ve istihsalin daha ucuzा temini için ve mamül ve mağallerin müstehlik eline daha ucuzına geçmesi için her türlü tedbirin alınması ve bu meyanda her türlü sömürcülük ve istismarçı faktörlerin izalesi.

116 — Tasarrufların arttılarak verimli sahalarına süratle tevcihı.

117 — Tıcah ahlâk ve itimadın muhafazası ve geliştirilmesi.

118 — Sermayenin zararlı ideologileri hakim kilmak ve milli ahlâki dejenere etmek maksadiyla sülistimâl edilmesinin önlenmesi.

119 — Her türlü israfın önlenmesi. Başlica temel prensiplerimiz arasındadır.

120 — **Diş ticaret**: ihracı mümkün malların istihsal ve imâline önem verilmesi.

121 — İhracatin arttılmaması için beynelmîelî pazarıarda güçlü pazarlama müesseselerinin kurulması ve ihracatı kolaylaştırıcı ve teşvik edici her türlü tedbirin alınması.

122 — Diş piyasalarında itibarımızın korunması için gerekten tedbirlerin alınması.

123 — Yurt içerisinde imâl ve istihsal edilen kalite ve fiyat bakımından uygun malların dış rekabete karşı korunması.

124 — Fevkalade halleri dışında dış ticareti engelleyen lisans, kontenjan gibi formaliteyi bertaraf edilmesi. Gözeteceğimiz ana prensiplerin başındadır.

**Turizm:**

125 — Ülkemiz sahib olduğu turistik ve tarihi zenginliklerin ve milletimizin sahib olduğu misafirperverlik ve diğer ahlâk ve manevî meziyet ve hasıletlerin dünyaya tanıtılmaması için daha tesirli çalışmalar yapılmış zaruretine inanıyoruz.

126 — Turizm kalkınmasında yurdumuzu yabancı bir ülke zannedirecek tutum ve zihniyetlerin karşıdırıldığı. Turizm konularının millî bir zihniyetle ele alınmasının fayda ve zaruretine inanıyoruz.

127 — Gayri ahlâk ve gayri insanî ceyanlarını turizm bahanesiyle de olsa yurda sokulmaması için gerekten tedbirler ihmalı edilmemelidir.
120 — Yabancı turistlere tarih memnuniyetimizle karşı bir şekilde muamele yapılması, milli hususiyetlerimizin turistlere yakından tanıtılmış hâline önem verilmesi gerekir.

120 — Milli, tarihi ve kültürel eserlerimizin ve değerlerimizin ise ve dış turizme daha tesirli olması için tamirleri ve bakım metotlarında verimli yeniliklerin yapılması lüzumuna işaret ediyoruz.

Ulaştırma:
130 — Demiryollarımızın malzeme ve metot bakımından yenilenmesi, daha cazip ve daha konforlu hale getirilmesi, yoldaşlara azami kolaylıklar sağlayacak ticari inceliklerin ica- bına uygun tarzda çalışılması şarttır.

131 — Karayollarında yolcuların emniyet, istirahat ve hususî etkinliklerin daha müessir tedbirlerin alınması.

132 — Askerî, turistik ve ticari icaplar göz önünde tutulmaksızın yeni yolların yapılması, yolların işlani, köy yollarının tahminlenmesi.

133 — Hava trafiğinin daha geniş sahaları teşvîk edilmiş, hava meydanlarının arttırılması ve işlami, uçakların modernleşmesi ve arttırılması.

Başlica prensiplerimizdendir.
MİLLİ SELÂMET PARTİSİ

TÜZÜK
MILLÎ SELĂMET PARTİSİ
TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ KISIM
ESASLAR

PARTİNİN ADI, MERKEZİ:

Maddede: 2 — Partinin gayesi: Programında yazılı hususlari yerine getirmek, ferdi, aileyi ve cemiyeti buhranlarından kurtarıp manevi ve maddi bakımından tarihimizezde olduğu gibi en ileri seviyesine eriştirmektir.

PARTİ ÜYESİ VE ÜYE OLMA ŞARTLARI:

Maddede: 3 — Partinin gazesini benimseyenler, programını tahakkuk ettirmeyi ve parti için maddi ve manevi fedakârlikta bulunmayı, parti faaliyetlerine katılmayı ve muayyen bir aidat ödemeyi kabul edenler ve aşağıdaki şartları haiz olanlar, partiye üye kaydedilebilirler.
   a) — Türk vatandaşı olmak,
   b) — Reşit olmak,
   c) — Kısıtlı olmamak,
   d) — Manevi değerlere saygısız ve kötü şöhret sahibi olmamak, vasiflarını taşıyanlar partiye kabul edilirler.
   e) — Başka bir partinin üyesi bulunular,
   f) — «Kesin olarak mahkûm olduklarını bir suçtan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilme yeterliğini kaybetmiş olanlar, lise ve muadili veya daha ait kademedenki öğrenim kurumlarında öğrenciler olanlar, memurlar, kamu ıktisadi teşebbüslerini ve özel kanunla veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurumlardan memurların ve teşekkürlerin yönetim ve denetim işlerinde çalışanlar ile aylıklı ve yörünge memurları ve kamu yardımcıları çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış olanların merkez kurullarında görev alanlar.»
Millî Selâmet Partisi’ne üye olamazlari. Ancak;


PARTİYE KAYIT VE KABUL:

Madde: 4 — Partiye girme şartlarını haiz olanlar, iki partilinin imzalı tezkiyesini taşıyan giriş beyannamesini imzalı- yarak, beyannameye sarıh adresini yazarak, oturduğu yerin parti ilçesi idare heyetine müracaat ederler.

Giriş beyannamesini imzalayan her vatandaş, peşinen parti program ve gayelerine sadık kalacağını taahhüd etmiş olur.

Tezkiyeyi yapan partili de, müracaatçının partiye girme şartlarına sahip olduğunu tekeffüf etmiş sayıılırlar.

İlçe idare Heyetleri müracaatları kıymetlendirir. Durumları Kanun ve Tüzük hükümlerine uygun, parti gaye ve programını benimsemiş olanları partiye kabul eder ve isimlerini «İlçe İdare Heyeti Karar Defteri»ne geçirir. Müracaat sırasına göre de kıyıyeleri ÜYE KAYIT DEFTERİ’nin kaydeder.

Partinin gaye, program ve tüzüğü ile bağlımsızlığa kanaat getirilenlerin müracaatlarını, sebep göstermekszin red edebilir.

Müracaatın reddi veya bir ay içinde kabulü hakkında karar alınmaması halinde, partiyi üye olmak isteyenler, parti üst kademelerine yedi gün içinde başvurabilirler. İl idare Heyeti'nin de kabul etmemesi halinde, Genel İdare Heyeti'nin tebliğ tarafından itibaren yedi gün içinde itiraz edebilirler. Genel idare Heyeti'nin kararı kesindir.

Seçimlerde Millî Selâmet Partisi aday listelerinde bulunan ve bağımsız olmayan memurlar, seçimi kazanırlarsa derhal parti üyesi olurlar.

PARTİ ÜYELİĞİ SIFATININ KAYBOLMASI:

Madde: 5 — Partiden ayrıldığını yazı ile bildirenin kaydı derhal silinir. İstifasını matbuata açıklayan veya bir başka partiye girdiği anlaşılan üyenin de kaydı silinir.
Bir patilinin kanun ve tüzük hükümlerine göre gereken vaşıfları haiz olmadığı veya bu vaşıfları sonradan kaybettiği anlaşılması, kayıtlı bulunduğu ilçe idare heyetinin teklifi ve İl İdare Heyetinin mürracaatı ile İl Haysiyet Divani, partilinin müdafaasını aldıkları sonra veya müdafaasını 7 gün içinde yazılı olarak yapmaktan intima etmesi halinde, İl Haysiyet Divanı 7 gün içinde gerekli kararı verir.

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 inci maddesinin (3/A) fıkrası gereğince partiden kesin olarak çıkartılan üye'nin kaynağı silinir.

İl Haysiyet Divanının kararına karşı alakalı aza, kararın kendisine teblig tarihinden itibaren 10 gün içinde yüksek haysiyet divanına müracaat edebilir. Yüksek haysiyet divanının kararı kesindir.

PARTİ ÜYELERİNİN MÜKELLEFİYETLERİ:

Madde: 6 — Parti üyeleri:

a) — Kanun ve Tüzük hükümlerine göre ve kendilerinin takdir ettikleri miktarda Partiye aidat verirler. Bu aidatın yıllık toplamı en a «1» en çok «1200» liradır.

b) — Parti üyeler Partinin umdelerini (prensiplerini) ve programını, hizmetlerini her vesile ve fırsattan faydelenerek vatandaşlara duyurup anlatmaya çalışırlar.

c) — Birbirlerine karşı daima saygıli ve hoş görürlü, büyüklerinin şeref ve izzetlerini muhafaza etmekte ve küçüklerinin haklarını korumakta dikkatli ve azimlidirler.

d) — Parti üyeleri lüübüllülken, her türlü hafiflikten uzak kalarlar. Hüküm ve kararlarında istişareye, tahkike büyük ehemmiyet verirler. Müzikere ve mübahaselerini en güzel söz ve tavırla yaparlar. Milletimizin her derdini kendilerine dert edinirler ve çarelerini bulmaya gayret ederler.

e) — Parti üyeler, partinin gaye ve prensiplerinin tahakkuku için her türlü maddi, manevi fedakârlıktan geri kalımaçayı, birbirlerine kenetlenmiş olarak çalışmayı vazife bilirler.

f) — Parti üyeler, kimse hakkında kötü niyet beslemeler, herkesin iyiliğini isterler. Huzur ve tesanüdün yapıcısı ve
samimi bekcisidirler. Zulüm ve haksızlıklarları önlemeye gayret ederler. Vazifelerini ve partiyi şahsi nüfuz ve menfaat vəsi-
tası yapmazlar. Söylediklerini yapar ve tutarlar.

En büyük gayeleri, en güzelahlık ile yaşamak, bu yaşa-
yışın şart ve imkanlarını kendileri ve millet fertleri için hazırl-
لامaktır.

- Parti üyeler, kendilerine gelen bir haberi tetkik ve
tahrik etmeden bir karara varmazlar. Şahsiyet ve dedikodu ile
ugrasmazlar.

- Seçimlerde Parti adaylarına oy vermeye mecburdur-
lar. Parti adaylarının kazanmalarını temin için var güçleriyle
çalışırlar.

- Üyesi olduğu Parti teşekkürüllerinin toplantılarına ve
calışmalarına muntazam katılır. Çalışmaları devamızı
rika aksatmazlar.

- Parti üyeleri, Parti kademelerinde ve partinin seçim-
le kazandığı âmme hizmetlerinde üzerlerine tevdi edilen vazifeleri
lâyiki ile ifa etmekle, ayrılrırken hizmetin icab ettirdiği
devir muamelesini noksansız yapmakla ve kat’ı bir zaruret
olmadıkça o vazifeden çekilmemekle mükelleftirler.

ÜYE KAYIT DEFTERİNİN TUTULMASI:

Madde: 7 — Her ilçede (Merkez ilçe dahil) idare heyeti
tarafından o ilçe çevresindeki partili üyelerin kayına mah-
sus NOTER’den tasdikli olmak üzere bir ÜYE KAYIT DEFTER

Bu defterin sahifeleri ve kaç sahifeden ibaret olduğu NO-
TER’e tasdik ettirilir. Tutulması mecburi olan NOTER’den tas-
dikli ÜYE KAYIT DEFTER’ine, partiyi kabul edilen üyeler kay-
dedilir.

Her partili, oturduğu veya devamlı olarak bulunduğu yerin
ilcesine kaydıni yapar. Bir kimse bütün Yurda yalnız bir
ilçeye kayd olunabilir. Hiç bir partili, naklini yapıştırmadıkça
bir başka ilçenin üyesi olamaz.

İlçe idare heyeti her altı ayda bir, ilk defa bütün kayıtlı
uyelerin, sonraları yeni kaydolan ve ayrılan üyelerin listeleri-
i İl Merkezine bildirir.

İller, ilçelerine göre, partiye kayıtlı üyelerı tosnif ve mu-
hafaza eder. Ayrıca her altı ayda bir de yeni kaydolunan ve
ayırılanların listesini Genel Merkeze gönderir.
Genel Merkez, illere göre listeleri tansif ve muhafaza eder.
Yardımcı kollar da aynı esas göre hareket ederler.
Parti Genel Merkezine veya İl İdare Heyetlerine mürcacat etmek suretiyle Partiye üye olmak isteyenlerin doldurdukları ve iki partilinin tezkiyesini havi ÜYE KAYIT FİŞİ, Genel Sekreterlik ve İl İdare Heyetleri tarafından kayıt ve kabul muamelesi yapmak üzere, mürcacaatçının ikamet ettiği ilçe, İdare Heyeti Başkanlığına gönderilir.

PARTİ TEŞKİLÂTİ:

Madde: 8 — Parti Teşkilatı:
A) Merkez Organlarında,
B) İlroller Teşkilâtından,
C) Yardımcı Kuruluşlardan,
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Selâmet Partisi Grupları ile İl Genel Meclisleri ve Belediye Meclislerindeki Parti Gruplarından ibarettir.

A) MERKEZ ORGANLARI (Teşkilâtı):

a) Büyük Kongre,
b) Genel İdare Heyeti,
c) Genel Başkan,
d) Genel İdare Heyeti Başkanlık Divanı,
e) Yüksek Haysiyet Divanı,
Bu Merkez organlarından büyük kongre ve Genel İdare Heyeti, partinin merkez karar organı mahiyetindedir.

B) İLLER İLROLLERI:

a) İl ve İlçe Kongreleri, (Merkez ilçeler dahil)
b) İl ve İlçe İdare Heyetleri, (Merkez İlçe İdare Heyetleri dahil)
c) İl Haysiyet Divanı,
d) Köylü ve Mahalle Muhtarlık bölgelerindeki parti görevlisi ve yedeği.

C) YARDIMCI KURULUŞLAR:

a) Kadın ve Gençlik Teşkilâtları Büyük Kongreleri,
b) Kadın ve Gençlik Teşkilatı Merkez İdare Heyetleri,
c) İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Teşkilâti Kongreleri,
d) İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları İdare Heyetleri,
e) Devamlı ve Geçici Komisyonlar.

D) PARTİ GRUPLARI:

a) T.B.M.M. Parti Grupları,
b) T.B.M.M. Parti Grupları İdare Heyetleri,
c) T.B.D.M. Parti Grupları Haysiyet Divanları,
d) İl Genel Meclisleri Parti Grupları,
e) İl Genel Meclisi Parti Grupları İdare Heyetleri,
f) Belediye Meclisi Parti Grupları,
g) Belediye Meclisleri Parti Grupları İdare Heyetleri.

PARTİ KADEMELERİ:

Maddə: 9 — Parti Teşkilatı, mülki taksimata muvazi olarak kurulur.

Parti Teşkilatı'nın:


Köy ve Mahalle Parti görevlileri ve yedeklerinin seçimi şöyle yapılır:

Köy ve Mahallenin bağlı bulunduğu ilçe idare heyeti hangi mahalle ve köy muhtarlık bölgesinden parti görevlisi ve yedeği seçeceğini ve toplantıların yer, gün ve saatini toplantı gündünden on gün evvel gazete veya alışılmış usullerle ilan eder ve ayrıca toplantı gündünden 7 gün önce toplantı'nın günü ve yeri yazı ile mahalli mülki amirliğe bildirilir. İlçe idare heyeti seçime nezaret etmek üzere bir tamsilci vazifelendirir. Toplanan Partililer aralarında toplantıyı idare etmek üzere bir parti görevlisi ve yedeğini gizli reyle veya istirak eden partililerin kararıyla, açık reyle seçerler. Tutulan seçim zaptının bir nüşhası temsilci tarafından ilçe idare heyetine teslim edilir. İlçe idare heyeti, parti görevlisi ve yedeklerinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, mesleği ve ikâmetgâh adreslerini seçim tarihinden itibaren yedi gün içinde mahalli, mülki amirliğe bildirir.

Parti Görevlilerinin vazife müddetleri iki senedir. Parti Görevlisi'nin mazereti halinde aynı vazifeleri Yedeği görür.
b) İkinci kademe: İlçe İdare Heyetleridir. İlçe İdare Heyetleri, İl İdare Heyetlerine bağlıdırlar.

c) Üçüncü kademe: İl İdare Heyetleridir. Genel İdare Heyeti'nin bağlıdırlar.

Henüz üst kademesi bulunmayan Teşkilât, doğrudan doğruya bir üst kademe Teşkilâtına bağlıdır.

Yardımcı kuruluşlar da aynı sıra ile kendi ana kademelerine bağlıdırlar.

İLLER TEŞKİLÂTI'NIN KURULMASI:

Mütesâbbis İdare Heyetleri:

Madde: 10 — Teşkilâtı bulunmayan İlçe İdare Heyetleri'nin İl İdare Heyetleri kurar. İl İdare Heyeti'nin kurulmamış olduğu vilâyetlerde, Genel İdare Heyeti İlçe İdare Heyetini kurar.

İlçe İdare Heyeti'nin kurulmadığı ilçelerde, İl İdare Heyeti o ilçenin mahalle ve köylerinde Parti Görevlilerini vazifelendirir.

Muvakkat İl İdare Heyetleri:

Madde: 11 — İl ve İlçe İdare Heyetleri, üyelerinin toplam veya peyderpey çekilmeleri ve kongre ile seçilenler de yedek üyelerle İdare Heyeti asgari sayısı doldurulamadığı takdirde veya isten el çektilirmeleri halinde, ihilâli eden İl ve İlçe İdare Heyetleri bir üst kademe tarafından, muvakkat (gecici) İl İdare Heyetleri halinde teşkil edilirler.

Muvakkat İdare Heyetlerinde eksilme olursa, İl İdare Heyeti yoksa Genel İl İdare Heyeti tarafından eksikler tamamlanır.

Lüzum görüldüğü hallerde Genel İl İdare Heyeti, muvakkat ilçe idare heyetini re'sen kurabilir. Gecici İdare Heyetleri 45 gün içinde kongrelerini yapmak mecburiyetindedirler.

Mütesâbbis ve muvakkat idare heyetlerine getirilen başkan ve üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve sanatları ve ikâmətqâh adresleri, tayinlerinden başlayan bir hafta içindedaki maahalli müküüm amire bildirilir.

Mütesâbbis ve Muvakkat İdare Heyetlerinin Selâhiyet ve Müddetleri:

Madde: 12 — İlk kurulan mütesâbbis heyetler, kongrelerce seçilmiş idare heyetlerinin hak ve selâhiyetlerine sahiptirler.

Mütesâbbis İdare Heyetleri, Tüzük'te belirtilen normal kongreye kadar vazifelerine devam ederler.

İl ve İlçe İdare Heyetlerinin isten el çektilirmeleri halin-
de, el çektirme kararının tebliginden, il ve ilçe idare heyetlerinin inhibili halinde de, yerlerine kurulan Muvakkat İdare Heyetlerinin ise başlama tarihinden itibaren 45 gün içinde kongrelerini yaparak, daimi idare heyetlerini seçimle iş başına getirmeleri şarttır.

Bu 45 günlük muddet içinde yapılması elzem olan kongreler, eski normal kongre delegeleri ile toplanır. Ancak, Muvakkat İdare Heyeti kurulmadan önce normal kademe kongreleri için yeni delegelere seçilmiş ise, kongre delegelerle toplanır.

Kongre delegeleri seçilmemiş ise, Muvakkat İdare Heyeti yeniden, kongre için delegeleri seçmemeleri yaparak, kongresini mutlaka Seçilmiş Kongre Delegelerinin istirakı ile yapar.

İL VE İLÇE KONGRELERİ:

Madde: 13 — İlçe ve İl Kongreleri iki yılda bir yapılır. Her kademe kongresinin tarihi, mahalli, coğrafi imkân ve iş şartlarına göre, bir üst kademenin muvafakatını alarak tesbit eder.

Evvelce tesbit olunan kongre tarihi, zaruri sebepler muvacehesinde, bir üst kademe İdare Heyeti tarafından değiştirilebilir.

Zaruret halinde, Genel İdare Heyeti, her kademenin kongre tarihini re'sen değiştirebilir.

Genel İdare Heyeti, bütün kademe kongrelerinin içra tarihleri için, muayyen bir muddet tayin edebilir.

FEVKALÂDE KONGRELER:

Madde: 14 — İlçe ve İl kongresinin fevkalađe toplantısı, kendi kongre delegelerinin en az beste birinin talebi veya üst kademe idare heyetinin kararı ile toplanır.

Büyük Kongre, Parti Genel Başkanının veya kongre delegelerinin beste birinin talebi üzerine veyaahut Genel İdare Heyetinin kararı ile toplanır.

Fevkalâde kongre gündemi (ruznâmesi), daveti yapan tarafından tesbit edilir.

İLÇE KONGRESİ DELEGERLERİ:

Madde: 15 — İlçe Kongresi delegelere sayısı (600)’ü geçemez. İlçe kongreleri, tabii delegeler ile köy ve mahalle muhtarlık bölgelerinden seçilen delegelerden teşekkür eder.
a) — Tabii Delegeler:
İlçe İdare Heyeti Başkan ve üyeleridir. Müteşebbis İda-
re Heyetleri, Kongrece seçilmiş İdare Heyetleri gibi, ilçe kong-
resi tabii delegeleridir.

Muvakkat (geçici) İdare Heyetleri Başkan ve üyeleri, kong-
re tabii üyesi olamazlar.

b) — Seçilmiş Delegeler:
Her köy ve muhtarlık bölgelerinde kongre öncesi yapılan
toplanımlarda, seçilmiş kongre delegelerinden terekküp eder.

Delege seçimi için:
İlçe İdare Heyeti, üst kademelerce tayın edilen müddet
icinde, köy ve mahalli muhtarlık bölgelerinden, ilçe kongresi-
ne katılacak delegeleri seçmek üzere yapılacak toplantıların
tarihleriyle, saat ve yerlerini tesbit ederek alışilmiş usullerle
ilân ederek partililere duyurur.

Bu toplantıların gününü ve yerini, toplantı tarihinden 7 gün
önce İlçe İdare Heyeti, mahalli mülki amirliğe bildirir.

Delege seçimi iş’arı oyla yapılır. Seçimin gizli yapılmasına,
dilerse toplantı ekseriyeti karar verebilir.
Toplantılar nisap aranmaz. Gelen Partilerle seçim ya-
pılır.

Asıl delegeler kadar yedek delege de seçilir.

Asıl delegelerin mazereti halinde, Kongreye ön sıradı olan
yedek delege katılır.

Parti görevlisi ve yedeği, vazifeleri baki kalmak üzere, il-
çe kongresi delegeliğine de seçilebilirler.

Köy ve mahallelerin delege nisbeti:
Madde: 16 — İlke Kongresine her köy ve muhtarlık böl-
gesinden ne miktar delege seçileceği, İl İdare Heyetlerince
tesbit edilir.

Bu tesbit şimdilik; ilçe nüfusu 500 rakamına bölünenek
yapılır. Elde edilen sayı, (1) delege karşılığı nüfus miktardır.
Her mahalle veya köy nüfusunda bu rakam kaç defa varsa, o
mahalle veya köy, o kadar delege çıkaracaktır. Küsurlar na-
zara alınmaz.

Bu tesbit, Partinin katıldığı Milletvekili Genel Seçimin-
den sonra ise Milli Selâmet Partisi’nin yurta, vilâyet, kaza ve
muhtarlık bölgesinde aldığı oy miktarı ebatas tutularak, her bi-
rinin çıkaracağı delege sayısı bu nisbete göre hesaplanacaktır.
İL KONGRESİ DELEGELERİ:

Maddeler: 17 — İl Kongreleri tabii delegelerle, seçilmiş delegelerden teşekkür eder. İl delegeleri sayısı (1000)’den fazla olamaz.

a) Tabii delegeler:
İl Kongresinin tabii delegeleri, İl İdare Heyeti Başkan ve Üyeleri ile İl Haysiyet Divanı Başkan ve Üyeleri ve o seçim çevresinin partili T.B.M.M. üyeleridir.

b) Seçilmiş delegeler:
Şimdilik her ilçe nüfusu 900’e bölünerek çıkan rakam kadar, her ilçe kongresinde il delegesi seçilir.
Parti, Genel Milletvekili Seçimlerine katıldıklarında ise, delegelere sayısı o il ve ilçenin aldığı oy sayısına göre Genel Merkezede hesaplanarak teşkilata bildirilir.
Delegeliğin müddeti:
Maddeler: 18 — İlçe, İl ve Büyük Kongre delegelerinin delegelik sıfatları, kendilerini seçen kongrelerin gelecek normal toplantısına kadardır.

Kongrelerini Yapmamış İdare Heyetleri:

Maddeler: 19 — Üst Kongre için tesbit edilen tarihe kadar kongresini yapmayan ve böylece üst kademe kongresine giderek delegelerini seçmemiş olan ilçe ve il teşekkürü üst kademe kongresine katılmas. Ancak oya iştirak etmemek kaydıla İdare Heyeti Başkan ve Üyeleri, müşahid delegeleri olarak toplantıyı gelebilirler.

KONGRELERDEN ÖNÇE YAPILACAK İŞLER:

Maddeler: 20 — İlçe Kongreleri için ilçe idare heyeti başkanlıklarını, bulundukları kaza kaymakamlıklarına, Merkez İlçe İdare Heyeti Başkanlıklarını Vilâyet Makamına, İl Kongreleri için İl İdare Heyeti Başkanlıklarını bulundukları İl Valiliği’ne, Genel İdare Heyeti Büyük Kongre için, İcişleri Bakanlığı’nı kongrenin gününün, saatini ve yerini kongre tarihinden en az 7 gün önce bir yazı ile ılab ılabılırler. Bu yazıya Kongre rüznamesi (Gündemi) de eklenir.

Delegelere Duyurulması:

Maddeler: 21 — Kongrenin günü, yeri ve gündemi delegelere bildirilmiş usullerle duyurulur.
İdare Heyeti uygun Görürse, delegelerin adreslerine mektupla davetiye gönderilbilir.

Rüznâmenin (Gündemin) Hazırlanması:

Madde: 22 — Her İdare Heyeti, kendi kongresinin Rüznâmesini hazırlar. Üst kademe idare heyetinin yazılı olarak bildirdiği bir husus, alt kademe kongresinin rüznâmesine alınır.

Rüznâme (Gündem):

Madde: 23 — Normal kongrelerin rüznâmesinde (Gündeminde) umumiyetle su sıra takip olunur.

1 — Yoklama ve Açılış.
2 — Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,
3 — Hecapları Tetkik Komisyonu Seçimi,
4 — Faaliyet ve Hesap Raporunun okunması,
5 — Muhammen Bütçe’nin okunması,
6 — Raporlar üzerinde tenkiler,
7 — İdare Heyeti’nin İbrasi,
8 — Seçimler,
9 — Dilek ve temenniler,
10 — Siyasî konuşmalar,
11 — Kapanış.

KONGRELERİN USUL VE CEREYAN TARZLARI:

Yoklama ve Açılış:


Bu ikinci toplantıya iştirak eden üye tam sayısı idare heyeti başkan ve üyeleri tam sayılının iki katından aşığı olmaz.
Kongre Başkanlığı Divanı:

Madde: 25 — Kongre açılduktan sonra iş’ari oyla, kongre-yi idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, iki kâtip seçilir.

İdare Heyetinin tensibi veya delegelerin 1/10 nun tekli-fiyile oylanarak başkan vekilleri sayısı ikiye, kâtipler yeteri sayıya çıkarılabilir.

Delegelerin beşte birinin teklifleriyle Başkanlığı Divanı çeçimi gizli oyla yapılabilir.

Kongre Başkanlığı Divanına aday olmak için, kongre üyesi olmak şart değildir. Parti üyesi olmak kâfiidir.

İdare Heyetleri, kendi kongrelerinin Divanına üye seçilmezler.

Başkanlık Divanının Vazife ve Selâhiyetleri:

Madde: 26 — Kongre Başkanlığını ifa etmekde olan Başkan veya Başkan Vekili, kongrenin inzibatını, kanun ve tüzük hükümlerine göre usulunce ceryanını temin, zâbitların tutulmasını mürakabe etmekle mükellefdir.

Gongre inzibatını ve söz hakkını ohlal edenleri, tahrik ve sabotaja yeltenenleri, sadet haricinde konuşmaları, men’etmek, icabında bunları Divan kararı ile kongre salonu dişına çıkarmak (delege olanların oy kullanma hakları baki kalımk üzere) ve gerekirse mahalli zâbitadan yardım istemek ile vazifeleri ve selâhiyetlilidir. Bu hususda alınan kararlar kat’idir.

Kongre Çalışmaları:


b — Ruznâmelerin muhtarası hususunda, toplantida hazırlanan delegelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.
Üst kademelerin yazılı olarak bildirildiği hususlar, alt kademeye rzuğvemesine ilave delir.

c) — Ruznâme maddelerinin muzakeresine geçilir. Evvel â İdare Heyeti faaliyet raporu, arakasından İdare Heyeti Hesap rapor ve Muhammed Bütçe okunur. Bu raporları kongrenin kendi İdare Heyetleri hazırlar.

Faaliyet ve hesap raporlarının muzakeresi yapılmadan, İdare heyetinin ibrasına ve seçimlerine geçilmez.

Kongre lüzum gürürse helsp raporu ve hesap vaazyetini tetkik için 3-5 kişilik «Hesapları Tetkik Komisyonu» seçer. Bu komisyon derhal toplanıp çok kısa zamanda raporunu Başkanlık Divanına verir.

d) — Müzakereler söz alma sırasına göre yapılır. Genel İdare Heyeti üyelerine, partili senator ve milletvekiller ile üst kademe temsilcileri, stiraya bakılmaksızın her zaman söz hakkına sahipdir.

Müzakerelerde İdare Heyeti Başkan ve üyelerinin soru ve teşkilere cevap vermek üzere, öncelikle söz hakkı vardır.

e) — Raporlar üzerinde, söz alma sırasına göre delegate- rin konuşmasını bitince, veya verilen kifayet-i müzakere tak- rîrlere karşı bir lehde bir aleyhde konuşma yapılınca, İdare Heyetinin ibraşi iş'ari oyla oylamaya konulur.

İdare Heyetleri, kendi haklarındaki ibra oylamalarına katılamazlar. İbra edildikden sonra bütün oylamalarla delege olarak katılırlar.

İbradan sonra Muhammed Bütçe, aynen veya değiştirile- rek, oylanıp kabul edilir.

İL VE İLÇE KONGRELERİNDE YAPILACAK SEÇİMLER:

Maddde: 28 — Kongrede, eski İdare heyetinin ibra oyla- masından sonra seçimlere geçilir.

1 — İlçe Kongresi:
a) — İlçe İdare Heyeti üyelerine (5-11 asil, 5-11 yedek) 
b) — İl kongresine gidecek delegeleri (asıl delegeler sayısı kadar yedek delegeler) seçer.

2 — İl Kongresi:
a) — İdare Heyeti üyelerini (7-11 asil, 7-15 yedek), 
b) — İl Haysiyet Divan üyelerini (5 asil, 5 yedek),
c) — Büyük kongreye gidecek delegeleri (İl seçim çevresinin çıkardığı Milletvekili ve senator sayısı toplamının iki katı) Bu delegeleri yedekleryle birlikte seçer.

**SEÇİM USULÜ:**


Herkes tarafından görülecek bir yere konan yazı tahtasına, teklif edilen asıl ve yedek adaylar ad ve soyadlarıyla ayrı ayrı yazılır.

İş'ari oylar yeteri sayıda «Oy tasnif heyeti» seçilir.


b) — İl Hasiyet Divanı asıl ve yedek üyeleri de, il kongresinde aynı usul dairesinde seçilir.

c) — İl kongresine katılabacak delegeler asıl ve yedeklerile birlikte ilce kongresinde. Büyük Kongreye katılabacak delegeler il kongresinde asıl ve yedeklerile birlikde, iş'ari oyla (Parmak kaldırrak) seçilir.

Kongre karar verirse bu delegeler de gizli oyla seçilir.

d) — Dilek ve temennilerle, siyasi konușmalara, söz alma sırasına göre, seçimler bitince veya son seçim tasnifi yapılırken, kongre ekseriyatının karıştıyla geçilir.

Konuşmalardan sonra, kongre başkanı, kongrenin millet ve memleketimize hayırlı olması dileğiyle kongreyi kapatır.

**KONGRENİN VAZİFE ve SELÂHİYETLERİ:**

Madde: 30 — Kongrelerde âmme işleri, memleket meseleleri ve mahalli hizmetler hakkında, parti program ve gayelerine uygun görünüşmeler yapılır. Kararlar alınır.

İdare heyetlerinin faaliyet ve hesap raporlarını kabul veya red eder. Gelecek çalışma devresine ait hazırlanmış tahmini bütçeleri aynen veya tadilten kabul eder.

Yeni idare heyeti üyelerini, üst kademe kongresine gidecek delegeleri asıl ve yedekleriyle birlikte seçer.

İi Kongreleri bunlara ilavenet il Hasiyet Divani üyelerini asıl ve yedekleriyle birlikte gizli oyla seçer.

KONGREYİ MÜTEKİP YAPILACAK İŞLER:

Dadde: 31 — Kongrece seçilen ilçe ve il idare heyeti asıl üyelerile, il hasiyet divani asıl üyeleri, üç gün içinde toplu- närak aralarında gizli oyla vazife taksimleri yaparlar. Ve idare heyeti ile il Hasiyet Divani vazife taksim listlerini (üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve doğum tarihleri, meslekleri, ikamet adresleri, varsa telefon numaraları) belirti, hemen üst kademe ve Genel Merkeze birer nüşa olarak gönderilir.

Seçimi takip eden yedi gün içinde de, idare heyeti ve il Hasiyet Divani asıl ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri ve adresleri mahalli müllki âmire bildirilir. (Yeni seçilenler, Eskilere den party evrakını devir ve teslim alırlar.)

YARDIMCILIC HEYETLARININ TEŞEKKÜLÜ:

Madde: 32 — İlçe ve illere bağlı yardımıc kuruluşların (Gençlik ve Kadın Kollarının) kongreleri de, bü Tüzük'de belirlilen kongre usullerine göre yapılır.

İDARE HEYETLARININ TEŞEKKÜLÜ:

Dadde: 33 — İlçe ve il idare heyetleri, ilk toplantılıarda, aşağıda belirtilen şekilde, aralarında vazife taksim yapar:

1 — İlçe İdare Heyeti: (Başkan dahil 5-11 Üyedir)
   Bir Başkan,
   Bir Başkan vekili (Teşkilât işleriyle uğraşır)
   Bir Sekreter,
   Bir Muhasip üye,
   Bir Denetçi üye seçer.
Diğer idare heyeti üyelerinden birini, tanıtma ve yayın işlerini yürütmekle vazifeli kılardı. 1 üyesi seçim işleriyle, 1 üyesi yan kuruluşlar ile vazifeli kılardı.

2 — İl İdare Heyeti: (Başkan dahil 7-15 üyedir.)
Bir başkan,
Dört başkan vekili (biri teşkilât, 2 ncisi tanıtma, 3 ncüsü Seçim 4ncüsü Yan Kuruluşlar — Gençlik ve Kadın Kollları) işleriyle vazifeli.
Bir Sekreter,
Bir Muhasip Üye,
Bir Denetçi Üye.

vaZıFe Ve SelâhiyETLerİ:

Madde: 34 — İdare Heyetleri, Tüzük hükümlerine, kongre kararlarına ve üst kademenin talimatına uygun olarak çalışmalarını tanzim ederler. Alt kademelerin ve kendisine bağlı yan kuruluşların faaliyetlerini mürakabe ederler. Ayrıca:

a) — Bölgederdeki mesleki teşekkürlerle, âmme müesseselerinde seçimde vazife almış partililere işbirliği yaparlar.

b) — Bütün seçimlerde partinin kazanması için maddi ve manevi güçlerini, sarf ederler. Ve Partiye düşen kanuni vazifeleri eksiksiz yerine getirirler.

c) — Üye Kayıt Defteri’nin Noterden tasdik ettirerek (ilçe ve Merkez ilçeler tutarlar. KARAR, GELEN - GİDEN SVRAK, Noterden Tasdikli GELİR - GİDER Defterini tutarlar.

Partiye Giriş Beyannamelerini bir dosyada muhafaza ederler. Ve Partiye kayıt ve kabul için mürcaat edenler hakkında karar alırlar.

d) — Parti aidatını toplarlar, partiye gelir teminine çalışırlar.

İdare Heyeti Başkanlık Divani Üyeleri:


BAŞKAN VEKİLİ: Başkanlığı yardımcı zaman onun vazifesini görür. İlcelerde Başkan vekili teşkilât işlerini yürütür.
İllerde Başkan vekilleri sırasıyla Başkanın yokluğunda başkana vekâlet ederler. Yukarıda hızlarda gösterilen hizmetleri yaparlar.

SEKRETER ÜYE: Kademenin yazı işlerini yürütür, Dosyaların tanzim ve mühafazasını temin eder.


DİĞER ÜYELER: Kademenin hizmetlerinin yürütülmesinde Başkanlık Divanının çalışmalarına yardımcı olurlar. Hizmet ve sorumluoluğu müşterekten paylaşılır.

DENETÇİ ÜYE: İdare heyetinin harcamalarını ve hesaplarını murakabe eder. Tahsil ve sarf hesaplarının kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak tutulup tutulmadığını teftiş eder.

Muhaseb Üye, Denetji’nin her talebinde Gelir-Gider Defterini ve hesap evrakını tıckıkine takdim eder. Denetçi, her ay kademenin mali hesap durumunu bir raporda İdare heyetine bildirir.

İdare Heyetinin Toplantısı:


İdare Heyetlerinde Boşlama:

Madde: 36 — İdare heyeti üyelerinin istifaları veya Genel İdare Heyetince iştan el çekdirilimleri halinde, sıradada olan yedek üyelerle heyet tamamlanır.

Kademe Başkanlık Divanında ve Denetçi üyelikde başal-
ma olmuşsa 3 gün içinde yeniden vazife taksimi yapılır ve 7 gün içinde vazife taksimi listesi mahalli Mülki Âmirlüğe bildirilir.

Yedek üyelerin davetiyle de, idare heyeti asgari üye sayısı doldurulmuşsa, üst kademe muvakkat idare heyeti kurar. Ve 45 gün içinde kongre ile yeni idare heyeti seçilir.

Hasıyet Divan Vazife Taksimi:

Madde: 37 — Kongrede seçilen il hasıyet divanı (5ası üye) seçimlerini takip eden üç gün içinde toplanarak ara- rından, bir Başkan ve bir Kâtip üye seçerler.

Siyasi Faaliyet:


Mahalli seçimlere katılmaktan, aday göstermekten istinkât edemezler.

Yasak Fiiller:

Madde: 39 — Genel İdare Heyeti’nin müvafakatını almadan kendi çevrelerini aşan parti umumi siyaseti hakkında beyanat veremezler.

Bağlı bulundukları üst kademe ile irtibatları kesmeye karar alamazlar.

Meşru talep ve şikâyetlerinde üst kademe ile ihtilafla düş-tüklerinde, üst kademeye malumat vermek suretiyle durumu, Genel İdare Heyeti’ne bildirirler.

Kendi kademelereine tekbül eden resmi makamlardan yukarı makamlarla muhabere edemezler. Lüzum gördüklerı ah-val dobir üst kademe idare heyetine bildirerek o kademe vasita-sıyla o hususu takip ederler.

Ücretli Memur ve Müstahdemler:

Madde: 40 — Parti hizmetleri için lüzum ve ihtiyaca göre alınacak memur, sekreter ve müstahdemlerin işe alınması, çıkarılması, ücretlerinin tesbiti idare heyeti karariyle yapılır.
Teftiş ve Mürakabe:

Madde: 41 — İdare heyetlerinin faaliyetleri, siyasi Partiler kanunu ve TÜZÜK HÜKÜMLERİNE göre tutulması icap eden defter, kuyudat ve dosyalarının durumu, Genel İdare Heyeti’nin kendi üyeleri veya partili T.B.M.M. üyeleri arasından vazifenen-dirdiği şahıslar ve Parti Müfettişleri tarafından teftiş ve mura-kabe edilir.

Genel Muhasip üye, kademelerin mali hesaplarını kontrol ve takip eder.

Üst kademe, alt kademelerin faaliyetlerini mürakabe eder, ve onlara yardımcı olur.

İşten El Çektirme:

Madde: 42 — Genel İdare Heyeti aşağıdaki hallerde kademelere veya başkan ve üyelerine işden el çekirebilir:

a) — Vazifelerini yapmayan, aralarında geçimsizlik çıkan, nemelazimci ve uyuşuk olan, çalışmayan, parti menfaatlarını açık şekilde ihlal eden,

b) — Parti hesaplarında yolsuzluk bulunan alakalı idare heyeti başkan ve üyelerine — kanuni mes'üliyetlerini baki kal-mak şartıyla — Genel İdare heyeti işinden el çekirebilir. Bu mevzu da:

1 — İl İdare Heyeti, ilçe idare heyeti başkan ve üyelerinin işden el çekirmelerini icap ettiren bir hususu tesbit ettigiinde, durumu esbab-i mucibeli bir raporta Genel İdare Heyetine bildirir, ve ilçe idare heyetinin feshini isteyebilir.

Genel idare heyeti, yaptırdığı tahkikatın neticesine göre veya teftiş sırasında müfettişlerin göstereceği lüzum üzerine il ve ilçe başkanı ve üyeleri kisman veya tamamen işden el çekirebilir.

Genel idare heyetinin vereceği karar kesin (kat’lı) dir.

2 — İl İdare Heyetleri Başkan ve üyelerinin işden el çekirilmelerini icap ettiren hallerine re’sen muttali olan varsa müfettişlerin gösterdiği lüzum üzerine Genel İdare Heyeti, o başkan ve üyelerin müdahalesini alarak kısmen veya tamamen işden el çekirme kararı verebilir. Genel İdare Heyetinin kararı kat’ıdır.

3 — Köy ve mahalle muhtarlık bölgelerindeki Parti Görev-llerinin faaliyet göstermedikleri veya parti menfaatlarına akyıri hareketlerde bulunduklarını tesbit eden ilçe idare heyetleri, o parti görevlisine işden el çekirir ve 45 gün içinde Toplantı yap-tıarak yeni Parti Görevlisi ve yedegini seçtirir.
4 — Kademele bagli Yardimci Kurulus’larin isden elcekdirilmelerni icap ettiren hallerini tesbit eden kademe idare heyetleri, ustkademe idare heyetlerinin muvafakatini alarak islerine son verebilir, ve durum Genel Idare Kuruluna bildirilir. Genel Idare Heyetinin karari kesindir.

Genel Idare Heyeti, her hangi bir kademe yardimci kurulusunun isden el cekdirilmesini icap ettiren hallerine re’sen muttali oldugunda, kismen veya toptan isden el cekdirme karari alabilir. Bu karar kesindir.

MERKEZ TEŞKİLÂTİ

Büyük Kongre:

Madde: 43 — Büyük Kongre, Partinin en yüksek karar merciidir.

Devlet, cemiyet ve partiyi alakalandiran mevzular ile, parti politikasi ve amme menfaatlari hakkında umumi mahiyetde temenni veya baglayici kararlar almak, partinin tuzuk ve programinda degişiklik yapmak, kanun ve Tüzük hukumlerinin gosterdigi sair hususlari karara baglamak, partinin kesin hesap ve bütcesini kabul veya reddetmek, Genel Idare Heyetini ibra etmek, Tüzükde gosteren organlar seçmek, partinin feshine veya başka bir parti ile birleşmesine ve böylece hukuki varligi sona erecek partinin mallarini tasfiye suretine dair kararlar vermek BÜYÜK GONGRE’nin selâhiyetlerindendir.

Büyük Kongre’nin Toplanmasi:


Toplanti yer ve zamanı kanun müddet (7 gün) içinde Hükmümete bildirilir.

Büyük Kongrenin gunu saatli, yerli ve ruznâmesi alisilmis usullerde delegelere duyarulur. Ruznâmesi Genel İdare Heyeti hazirlar.

Lüzumlu hallerde Parti Genel Başıkanı veya Genel İdare Heyeti veya Büyük Kongre delegelerinin en az beste birinin yazili talebiyle Büyük Kongre fevkaldade toplantiya çağrlabildir.

Fevkalade Kongre ruznâmesine, toplanti icap ettiren hu-
sular dışında bir madde konamaz. Ruznâmeyi daveti yapan merci hazırlılar.

Büyük Kongrenin Teşekkül Tarzı:
Madde: 45 — Büyük Kongre, tabii ve seçilmiş delegeler- den teşekkür eder.
   a) — Tabii Delegeler:
       1 — Parti Genel Başkanı,
       2 — Genel İdare Heyeti Üyeleri,
       3 — Yüksek Hasiyet Divanı Başkan ve Üyeleri,
       4 — Partili Senator ve Milletvekilleri ile Partili Bakan-lardır.
   b) Seçilmiş Delegeler:
       Her il kongresince o ilin çıkarmakta olduğu Senator ve Milletvekil sayısı toplamının iki katı olarak seçilen delegeler- dir.

AÇILIŞ VE KARAR NİSABI:

Madde: 46 — Büyük Kongre, delege tam sayısının salt çoğunluğu (yandan bir fazla ekseriyetle) ilân edilen yer ve günde toplanır.

Yoklamayı mütakip, toplantı nisabi varsız Parti Genel Başkanı veya Genel İdare Heyeti'nden bir üye tarafından açılır. İlk davet üzerine yapılan toplantında yeter sayı bulunmazsa, ikinci çağrı üzerine yapılan toplantında yeter sayı aranmaz. Büyük kongrenin karar yeter sayısı, hazır bulunan üye- lerin salt çoğunluğudur.

Partinin Tüzük ve Programında değişiklik yapılmasına dair teklifleri, cemiyet ve devlet düzenini veya âmme faaliyetlerini yahut parti politikasını ilgilendiren mevzularda karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için, bunların Ge- nel Başkan yahut Genel İdare Heyeti veya Büyük Kongre üyelerinin en az yirmide biri tarafından ileri sürülmuş olması gereklir. Bu teklifler, Büyük Kongre seçilecek komisyonda görüşüldükten sonra, Büyük Kongre, komisyon raporunu in- celer ve karara bağlar.

BÜYÜK KONGRE BAŞKANLIK DİVANI:

Madde: 47 — Büyük Kongre, ruznâmesindeki meseleleri muzakereye kabulayabilmek için, iş'ari oyla bir başkan iki baş- kan vekili, sekiz kâtip seçer.
Kongre başkanı ruznâme maddelerini okuyarak, toplantı-
ının başladığını hazırlına bildirir.
Hazır bulunan delegelerin en az 1/10 nin görüşülmesini 
teklif ettiği hususlar, ruznâmeye ilâve edilir.
Ancak Büyük Kongrenin Fevkalâde toplantısında ruznâ-
me maddelerine ilâve ve taddil teklifi yapılmaz.
Faaliyet ve hesap raporları, muhammen bütçe okunarak,
söz alma sirasına göre üzerinde müzakereler yapıldıktan,
Hesap Tettik Komisyonu raporu görüşüldükten sonra Genel 
İdare Heyetinin ıbrası oylanır.
Genel İdare Heyeti Başkanı ve üyeleri bu ibra oylamasına 
katılmazlar.
Müzakerelerde Genel İdare Kurulu üyelerinin Senatör ve 
Milletvekillerinin öncelikle söz hakkı vardır.
Muhammen Bütçe de görüşülenek aynı酚 veya tâdîlen ka-
bul olunur.
Seçimlere geçilir.
Mühürlenmiş boş oy pusulaları ve zarfları delegelere da-
ğıtılır.
Hazırlunun görebileceği bir tahtaya adaylar, asıl ve ye-
derekleri ayrı ayrı yazılır. Delegeler, istedikleri adayları bu oy 
pusulalarına yazalar veya basılmış veyahut dâktîlo ile teksir 
edilmiş listeleri de mühürlü zarflara koyarak oy sandıklarına 
atarlar. Kongre seçilecek 5-7 kişilik. Tasnîf heyetleri Divanın, mürakabesi altında oylanı sayarak zaptını tutarlar.
Kadrodan fazla miktarda aday ismi yazılın o pusulala-
rında alt sıradakiler mutaber sayılmaz.

Büyük Kongre Seçilecek Merkez Organları:

a) — GENEL BAŞKAN:
Parti, Genel Başkanını Büyük Gongre Tarafından seçilir.
İki normal kongre arasında istifa veya inhilal vuku bulur-
sa, müteakip normal kongreye kadar Genel İdare Heyeti ken-
di üyeleri veya partillerarasından bir Genel Başkan seçer.

b) — Genel İdare Heyeti:
Büyük Kongre, Genel İdare Heyetinin 20 asıl ve o kadar 
da yedek üyesini seçer.
c) — Yüksek Hasiyet Divanı:

Büyük Kongre Yüksek Hasiyet Divanına 7-9 asıl ve o kadar da yedek üye seçer.
Divan Başkanı, Kongrenin zabitlerini ve bütün evrakını bir dizi pusulasına bağlar, seçilen Genel Başkana teslim eder.

MERKEZ TEŞKİLÂTİ

Vazife ve Salâhiyetleri:

Madde: 48 — Partinin sevk ve idaresinden Genel Başkanla Genel İdare Heyeti müştereken vazifeli ve sorumludur.
   Genel Başkan, Parti adına dava açma ve dâvada husumet selâhiyetini haizdir. İçap eden hallerde kendisine izafeten bu selâhiyetleri kullanmak, Devlet daire ve müesseselerinde Partiyi temsil etmek üzere Genel Başkan yardımcılarından birini veya genel sekreteri vazifelendirebilir.
   b) — Genel İdare Heyeti: Partinin en yüksek icra ve karar organıdır. Büyük kongre seçilmiş 20 üyeden müteşekkâl-
   dir.
   Genel İdare Heyeti lüzum görülse, kendi seçeceği 5'e kadar üye ile, Genel İdare Heyeti sayısını (25)'e kadar çıkara-
   bilir.
   Genel İdare Heyeti mer'i kanunlar, Tüzük, Program ve Büyük Kongre kararları daireinde Partiyi temsil, sevk ve idare eder.
   Partinin bir koalisyon hükümetine katılıp katılmamasına veya partili üyelerin parti dışı bir hükümetde vazife alıp alamayacaklarına kararı verir.
   Genel İdare Heyeti, Tüzük, Program ve parti menfaatlerine mukayir bulduğu bütün işleri tashih eder.
   Parti işlerini tanzim eden bütün Yönetmelikleri yapar.
   Teşkilâtı bulunmayan il ve ilçelerde Müteşebbis Heyetler kurar. Bu heyetlerin teşkili için bir veya bir kaç şahsa selâhi-
   yet verebilir.
   Genel idare heyeti kâfi derecede faaliyet gösteremiyen
ve üyelerleri arasında geçimsizlik ve anlaşmazlık bulunan idare heyetlerini işden el çektirir.

Kanun hükümlerine göre, Genel Merkez adaylarını ve bunların listedeği sıralarını tesbit eder. Ve seçimi partiye bırakılan Senatör ve Milletvekili adaylarını tayin eder.

Genel İdare Heyeti, Tüzüğe aıyıla veya parti teseşteilinin bozan hareketler vuku bulduğu takdirde kademe kongrelerini hükümüs sayabilir ve yeni kongreler yapılmasına karar verebilir.

Genel İdare Heyeti’nin iznini almak şartıyla il idare heyetleri yukarıdaki fikrada belirtilen yetkileri kullanabilir.

Siyasi Partiler Kanunun kabul ettiği şartlara uygun olarak gayri menkul ıktisap ve tasarrufu, devir ev ferağı için karar alabilir, İl ve ilçe idare heyetlerine selâhiyet verebilir. Siyasi Partiler Kanunudairesinde e parti gelirini arttırmak için türlü caractère başvurur ve tedbirler alır.

Lüzum halinde bütçeye tahsisat ilavesine, bütçenin faali ve maddeleri arasında aktarma yapılmasına, muayyen hususialara sarf edilmek üzere istikraz akdine karar verebilir.

**GENEL İDARE HEYETİ TAKSİMİ:**

Madde: 49 — Genel İdare Heyeti Başkan ve Üyeli, Büyük Kongre seçilmelerini müteakip 3 gün içinde toplanarak aralarından:

Dört Başkan Yardımcısı:

a) — Bir Teşkilat Başkanı,
b) — Bir Seçim İşleri Başkanı,
c) — Bir Kültür, Propaganda ve İstihbarat Başkanı,
d) — Bir Yardımcı Kuruluşlar Başkanı.

(Parti Genel Başkanının gayubeti halinde kendisine, yukarıdaki sıraya göre Genel Başkan Yardımcıları vekâlet eder.)

Bir Genel Sekreter,
Bir Genel Muhasip,
İki Denetçi Üye,

**GENEL BAŞKANLIK DİVANI:** Genel İdare Heyeti’nin gündemini (Rüznameleri) hazırlar. Genel İdare Heyeti’nin kararlarını yürütür. Genel İdare Heyeti’nce kendilerine verilen selâhiyetleri kullanır, verilen vazifeleri yerine getirir.

Büro memurlarının tayin tekliflerini Başkanlık Divanı’na getirir ve büro idaresine bakar.

GENEL MUHASİB: Genel Merkezin mali işlerini yürütür. Merkez mühasebe defter ve evrakını tutar. İller teşkilatının mali işlerini müarakabe eder.

Partinin mali işlerine ait muamele ve mühasebesinde Genel Başkan veya Yardımcıları ile birlikte sarf evrakını imzalar. Denetçilerin her talebinde defter ve mühasebe evrakını onların tettikine arz eder.

DENETÇİLER: Merkez Teşkilatı Denetçileri, partinin merkez mühasebe muamelatını devamlı müarakabe ederler.

Genel İdare Heyeti’ne, her 3 ayda bir, partinin mali ve mühasebe durumu hakkında rapor verirler. Bu hususlarda tekliflerde bulunabilirler.

YÜKSEK HAYSİYET DİVANI:


Vazife ve Selâhiyetleri:

Madde: 51 — Yüksek Haysiyet Divanı, kurucu üyeleri ve Genel İdare Heyeti üyeleri hakkında doğrudan, partili T.B.M.M. üyeleri hakkında da kendi grupları Haysiyet Divanlarının müteálalarını alarak karar verir.

Yüksek Haysiyet Divanı, İl Haysiyet Divanları’nın itiraz merclidir.

Parti Genel Başkanı veya Teşkilât Başkanının veya kendi Başkanının davetiyle toplanırlar.

Genel İdare Heyeti’nin sevkettiği disiplin işlerini karara bağlar.

Vazife müddetleri, seçildiklerin Büyük Kongreden sonraki normal Büyük Kongreye kadardır.

Yüksek Haysiyet Divanı Başkan ve üyeleri, İl Haysiyet Divanında da üye olamazlar.

Büyük Kongre, T.B.M.M. grupları, İl Genel Meclisi ve Be-
lediye Meclisleri üyelikleri hariç, partinin diğer organ, heyet ve vazifelerinde bulunamazlar.
Yüksek Haysiyet Divanı'nın kararları (kat'ı) dir.
Yüksek Haysiyet Divanı üyelerinde inhibil olunca, sırada olan yedek üye davet edilerek teşekkür tamamlanır.

**PARTİ DİSİPLİN ORGANLARI:**

Madde : 52 — Millî Selâmet Partisi'nin disiplin organları:
- İl Haysiyet Divanı,
- Yüksek Haysiyet Divanı,
- T.B.M.M. Grupları Haysiyet Divanları'ndan ibaretir.

**Haysiyet Divanlarınınca Verilecek Disiplin Cezaları:**

Madde : 53 — Disiplin cezaları şunlardır:
- İhtar,
- Tevhîh,
- Geçici çıkarma,
- Daimi çıkarma.

Haysiyet Divanları, yapacakları incelemelerde edinecekler- ri kanaate göre bu cezaldan her hangi birini sira gözetmek- sizin vermeye selâhiyetlidirler. Şu kadar ki, sevk yazısında istenen disiplin cezasından daha ağırını veremezler.

**Parti Haysiyet Divanları Vazife ve Selâhiyetleri:**

Madde : 54 — Partinin disiplin organlarında:
- İl Haysiyet Divanı, il kongresince seçilen 5 üyeden teşekkür eder. Kongre ayrıca 5 yedek üye de seçer. Asıl üyelerden boşalma halinde yerine sırada olan yedek üye geçer.
Haysiyet Divanı üyelerini seçimlerini müteakip üç gün içinde toplanarak aralarından bir başkan, bir başkan yardımcı bir de kâtip seçerler.
- İl Haysiyet Divanı, il çevresinde bulunan ve o ilin ilçesine kayıtlı olan partilliler hakkında disiplin cezası verir.
- Partiliyi İl Haysiyet Divanına, İl İdare Heyeti sevk eder.
- M.S.P. T.B.M.M. Grupları Haysiyet Divanları:
  1 — Cumhuriyet Senatosu Millî Selâmet Partisi Grubu Haysiyet Divanı,
  2 — Millet Meclisi Millî Selâmet Partisi Grubu Haysiyet Divanı,

kendi Grup üyeleri tarafından 7-9 kişi olarak seçilirler.

Partinin Meclislerden birinde Grubu yoksa, diğer Grubun Haysiyet Divanı aynı vazifeyi görür.

İki ayrı Grup üyesi arasında çıkan geçimsizliklerde ve Grupları müşterekten alışveriş eden hallerde, Grup Haysiyet Divanları birleşik halde karar verirler.

Grup Haysiyet Divanları, Grup üyeleri hakkında daimi çıkarma kararı veremeler. Ancak esbab-ı mucibeli bir kararla dosyayı Yüksek Haysiyet Divanına sevk ederler, daimi ihraç kararı talep edebilirler.

Grup Haysiyet Divanları her toplantı yılı başında bir se-ne vazife görmek üzere seçilirler.

c) Yüksek Haysiyet Divani:


HAYSIYET DIVANLARININ YARGILAMA USULLERİ:

Madde: 55 — Haysiyet Divanları, müdafaaesi alınmadan hiç bir partiliye ceza veremeler.

Disiplin cezası verilmesi istenilen, şikayeti edilen partiliye, 15 gün içinde müdafaaasını yapması için tebligât yaparlar. Bu muddet dolunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplantılar.


Haysiyet Divanları, bu 15 günlük tebligât muddetinden sonra, herha lde (30) gün içinde kararlarını vermiş olurlar. Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Karar 7 gün içinde alâkalılara teblîg olunur.

Haysiyet Divanı Kararlarına İtiraz:

İl Haysiyet Divanı kararlarına karşı alakalılar, bir hafta içinde Yüksek Haysiyet Divanı'na itirazda bulunabilirler.
İl İdare Heyetleri, İl Haysiyet Divanlarının verdiği kararlara karşı Yüksek Haysiyet Divanına şikâyet ve itiraz yapılabilir.
Yüksek Haysiyet Divanı 30 gün içinde kendisine yapılan itirazları neticelendirmecek zorundadır.
Bu müddet içinde bir karar verilmediği takdirde İl Haysiyet Divanının kararı kesinleşmiş olur.

**Disiplin Mevzuunda İhtiyatı Tedbir:**

Madde: 57 — Parti den çıkarmayı ve geçici çıkarmayı içecek hallerde disiplin cezası verilmesi için sevki şartları almaya selâhiyetli parti organları, tedbir mahlîyetinde olmak üzere. disiplin organına sevki edilen üyeyi, parti içindeki vazifelerinden derhal uzaklaştırma bilirler.
Hakkında böyle bir tedbir kararı alınan üye, parti faaliyetlerine katılamaz. Disiplin organından karar çıkınçaya kadar partili sayılabilir.
T.B.M.M.'ndeki üyeler de Grup çalışmalarına katılamaz Grup üyesi sıfatını taşıyamaz.

**Disiplin Cezalarının Af Mercii:**

Madde: 58 — Haysiyet Divanları tarafından haklarının geçici çıkarma kararı verilen partili üyelerin tutum ve davranışlarını, islah hallerini dikkate alarak, Genel İdare Heyeti af kararı alabilir.
Haysiyet Divanlarının daimi çıkarma kararlarına karşı, Büyük Kongrede üyeler tarafindan af talebi yapılabilir. Büyük Kongre, durumlara göre af kararı verebilir.
Ancak, Kongrelerde ve Büyük Kongrede, Haysiyet Divanı'na sevki karar veren mercii ve şahislerla, sevki kararları ve Haysiyet Divanı kararları tenkild ve muzakere mevzuu yapılabilir.

**Disiplin Cezalarını İçap Ettiren Haller:**

Madde: 59 — Disiplin cezasını içap ettiren haller şunlardır:

a) Siyasi Partiler Kanununa, Parti Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine, Genel İdare Heyeti, Büyük Kongre ve diğer selâhiyetli organlar tarafından verilen kararlara mugayır hareketlerde bulunmak.
b) (a) fıkrasında yazılı esaslara uymayan neşriyat yapmak ve bu yolda yapılan neşriyatı tahrik etmek.

c) Her türlü seçimlerde parti karan olmaksizin müstakil adaylık koymak, diğer partilere ve müstakillere rey vermek veya onlar lehine propaganda yapmak veya parti adayları alehinde açık veya gizli çalışmalar yapmak, oy pusulalarında tahribat yapmak.

d) Partiyi şahsi menfaatlarına älet veya bu maksatla parti nüfuzunu istismara kalkışmak, Parti içindeki tesanüdüğ ve teşkilat kademelerindeki ahenk ve faaliyetleri bazıacak tavir ve hareketlerde bulunmak, parti içinde şahıslar ile ugrasımayı itiidad edinmek.

e) Parti toplantılarında konuşma ve kararları açığa vurmak, Partice kendisine selâhiyet verilmendiği halde kendisini vazifeli ve selâhiyetli göstermek, mesûr mazereti olmadığı halde oy hakkını kullanmak.

f) Kongrelerde, aday yoklamlarında maddi menfaat mu-kabilirinde reylere tesir veya bu gibi hallere teşekkür etmek.

g) Parti evrakında tahribat yapmak veya bunları imha etmek, Parti vazifelerini devir ederken bunları teslim etmek.

TÜRKİYE BÜYÜK MILLET MECLİSİ
MILLÎ SELÂMET PARTİSİ GRUPLARI:

Madde: 60 — Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde partili Cumhuriyet Senatosu üyeleri «CUMHURİYET SENATOSU MIL-LÎ SELÂMET PARTİSİ GRUBU» nu, partili milletvekilleri de «MİLLET MECLİSİ MILLÎ SELÂMET PARTİSİ GRUBU» nu teşkil ederler.

Bu iki Grup üyeleri bir arada Partinin «TÜRKİYE BÜYÜK MILLET MECLİSİ GRUBU» nu vücüda getirirler.

Grupların üyeleri Yasama Meclislerinin Genel Kurulu ve Komisyon müzakere ve çalışmalarında, Parti Programı, Tüzüğü ve Genel İdare Heyeti kararları ve kendi İç Yönetmelikleri hükümlerine, Büyük Kongrenin bağlayıcı kararlarına ve Parti umdelerine uymak şartıyla, Partinin siyasi selâhiyetli organlarını teşkil ederler.

Genel Başkan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi değilse, T.B.M.M. Grupu kendisine bir Başkan seçer.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupları, her toplantı yılı başında kendi Grupları için ikisi Başkan Vekili ile 3-7 kişilik Grup İdare Heyeti üyelerini seçerler. Grup İdare Heyetlerinde boşalma halinde yenileri seçilir.

Partinin Meclislerden birinde Grubu yoksa Grubu bulunan Meclisin İdare Heyeti, aynı zamanda T.B.M.M. Grubu'nun İdare Heyetidir.


Grupların çalışma, görüşme ve seçim usulleri, Grup İdare Heyetlerinin vazife ve selâhiyetleri, Grup Haysiyet Divanları ile alakalı hususlar, Partinin T.B.M.M. GRUP İÇ YÖNETMELİĞİ ile tesbit olunur.


Bu iç Yönetmelik, daha sonra T.B.M.M. Grubu Genel Kurulu (Umumî Heyeti) tarafından değiştirilebilir.

T.B.M.M.'ndeki Partili Grup Üyelerinin Müuellefyetleri:

Madde: 63 — Partili T.B.M.M. üyeleri, Meclis çalışmalarında Partinin umdelerine (prensiplerine), Programına, Genel İdare Heyetinin kararlarına, Grup Umumî Heyetinin bağlayıcı kararlarına uymakla ve bunları desteklemekle mükelleftirler.

Makbul mazeretleri bulunmadıkça, Meclis ve Grup toplantılarına katılmak zorundadırlar. Grupça karar alınmamış mevzularda Meclis çalışmalarında ve rey vermekte serbesttirler.

Parti aiddatından başka Gruba, Grup İdare Heyetine takdir edilen miktarda para yardımcı yaparlar.
İKİNCİ KISIM

SEÇİMLER VE ADAYLIKLAR

Seçimlerde Katılma :

Madde: 68 — Yapılacak her türlü seçime, tamamen veya kısmen Parti olarak katılma hakkı hakkında karar vermek selâhiyeti, Genel İdare Heyeti'ne aittir.

İl ve ilçe İdare Heyetleri seçim çevrelerindeki mahalli seçimlerden her hangi birine, Genel İdare Heyeti'nin tasvib ve mütaliâsını almadan katılmak ve katılmamak kararı alamazlar.

Aday Yoklamalarına Girebilme :

Madde: 69 — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi üyesi seçimleri aday yoklamasında, Mahalli İdareler Seçimleri aday yoklamalarına katılacak partili ve partisiz aday adaylarının «Milli Selâmet Partisi Aday Yoklama Yönetmeliikleri»ndeki belirtilen sıfatları haiz bulunmaları şarttır.

Aday adaylıklarını ilçe ve İl İdare Heyetlerince uygun görülenlerin adaylıklarını, Genel İdare Heyeti’nin tasvibi ile kesinleşir.

Genel İdare Heyeti, adayları veto etmek hakkına sahiptir.

Seçimlerde Parti Adaylarının Tesbiti :

Madde: 70 — Partinin katılacağı T.B.M.M. üyeleri seçimleri için parti adayları, İlçe Seçim Kurulları denetiminde yapılacak bir ön seçim ile tesbit olunur.

Milli Selâmet Partisi’nin bütün seçim çevrelerinde göstereceği Senatör ve Milletvekilli aday sayısının % 95'i Ön Seçim'de, geri kalan % 5'i Parti Genel İdare Heyeti'nce tesbit edilir.

Genel İdare Heyeti, kanun hükmüllerine göre tanzim edeceği «ÖN SEÇİM ADAY YOKLAMA YÖNETMELİĞİ» ile, ön seçim yoklamasına katılacak adayların vasiıtlarını, müracaat şekillerini, uygulması lazım gelen şartları, ön seçim yoklama delegelerini (Parti Seçmen Kütüğünü tehlik eden üyesi) belirir.

Ön Seçimde adaylık için istekli sayısı, o seçim çevresinin çıkarakacağı T.B.M.M. üyesi sayısından az olduğu takdirde, Genel İdare Heyeti uygun gördüğü sayida Ön Seçim adayı gösterebilir.
İL GENEL MECLİSİ VE

BELEDİYE MECLİSİ GRUPLARI:

Madde: 64 — İl Genel Meclisleri ve Belediye Meclislerindeki seçilmiş partili üyeler, bir grup teşkil ederler.
    Grup üyeleri aralarında bir Başkan ve icab ediyorsa bir İkinci Başkan ile lüzumu kadar üyeden tereküp eden bir İdare Heyeti seçerler.
    Üye sayısı besten az olan Meclis üyeleri, aralarından birini sözücü seçip, toplu çalışarak parti görüşlerini ve kendi fikirlerini müdafa ederler.

Mükellefiyetler:

Madde: 65 — Grup üyeleri, Parti umdelerine (prensiple-rine) ve Programına uymakla, üst kademelerle kendi kongrelerinin kararlarını dikkate almakla ve kendi gruplarının kararlarını yerine getirmekle mükelleftirler.

GENÇLİK VE KADIN TEŞKİLATı:

Madde: 66 — Parti Tüzüğünün 8'inci maddesi gereğince, Parti idare kademelerine bağlı yardımcı birer kuruluş olarak:
    1 — Millî Selâmet Partisi Gençlik Teşkilâtı,
    2 — Millî Selâmet Partisi Kadın Kolları
    halinde teşkil olunurlar.
    Partinin Programı, Tüzük ve Kongre karar ve usullerine, bağlı bulundukları kademe idare heyetlerinin kararlarına uygun bir mesai gösterirler.
    Teşekkür tarzları, çalışma, vazife ve selâhiyetleri ayrı ay- ri tanzim olunan YÖNETMELİK'lerle tayin ve tesbit olunur.

PARTİ BÜROLARI VE İSTİŞARE HEYETLERİ:

Madde: 67 — Parti Genel Merkezinde, lüzum ve ihtiyaç- cin icab ettirdiği miktarda büro ve İstişare Heyetleri teşkil olunur.
    Hangi büroların, teşkilâtın diğer kademelerine teşmil edileceği, Genel İdare Heyeti karar verir.
Bir seçim çevresinde Partinin göstermesi gereken aday sayısından az istekli bulunması halinde adaylar, Genel İdare Heyeti tarafından tesbit edilebilir.

Bir kimse, bir seçim çevresinde il aday yoklamasında ve aynı zamanda Merkez yoklamasında aday olabilir.

I’inci fikrada söz konusu bir ön seçimde aynı miktarda rey amlı olanlar arasındaki liste sırası, Genel İdare Heyeti’nce tesbit edilir.

Birinci fikrada bir ön söz konusu bir ön seçimin kanun gereğince iptal edilmesine karar verilirse, bu seçim çevresindeki bütün adaylar ve bunların listedeki sıraları Genel İdare Heyeti’nce tesbit edilir.

Genel İdare Heyeti % 5 kontenjan Merkez adayı göstereceği adayların, hangi seçim çevrelerinin listelerinde yer alacaklarını ve sıralarını lüzum görüşe alaklı il İdare Heyeti’nin istişari mütalaaarlarını olmak suretiyle serbestçe tesbit hakkına sahiptir.

Partinin Senatör ve Milletvekili adaylarının tesbiti için Seçim Kurulları huzurunda yapılacak Ön Seçimlerde, oyu kullanacak parti kademeleri üyeleri şunlardır:

A) İl merkez İlçelerinde:

1 — İl İdare Heyeti Başkanı ile, İl İdare Heyeti asıl ve yedek üyeleri,
2 — İl Haysiyet Divani Başkanı ile, asıl ve yedek üyeleri,
3 — İl Gençlik Kolu Başkanı ve üyeleri,
4 — Merkez İlçe Başkanı ile, İlçe İdare Heyeti asıl ve yedek üyeleri,
5 — Merkez İlçe Gençlik Teşkilatı ve Kadın Kolu Başkanı ile İdare Heyeti üyeleri,
6 — Merkez İlçeden seçilen partili il Genel Meclisi üyeleriyile Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi üyeleri, varsa kasaba belediyelerince seçilmiş partili Başkan ve üyeleri,
7 — Merkez ilçeye bağlı mahalle ve köy Parti görevlileri asıl ve yedek üyeleri.

B) Diğer İlçelerde:

1 — İlçe İdare Heyeti Başkanı ile İlçe İdare Heyeti asıl ve yedek üyeleri,
2 — İlçe Gençlik Teşkilatı ve Kadın Kolu Başkanı ve İdare Heyeti üyeleri,
3 — İliçeden seçilen, pajaıtıllı İl Genel Meclisi üyeleri ile Belediye Meclisi üyeleri, varsa Kasaba Belediyelerine seçilmiş partili başkan ve üyeleri,
4 — İliçeye bağlı mahalle ve köy parti görevlileri asıl ve yedek üyeleri.
Mütesebbiss İdare Heyetiyle idare edilen il ve ilçelerden, İdare Heyetlerinin asıl ve yedek üyeleri yerine yalnız mütesebbiss İdare Heyeti üyeleri delege olarak yazılır ve oy kullanırlar.
Kısmı Senato üyeleri ve Milletvekili seçimlerinde, Milli Selâmet Partisi'nden aday olacakların % 95'i İlçe Seçim Kurulları nezaretinde yapılan bir ön seçimle tesbit edilir. % 5'ini kontenjan Merkez adayı olarak Genel İdare Heyeti tesbit eder. Ön Seçim, 306 sayılı Kanunun 556 sayılı Kanunla değişik 15'inci maddesine göre, oy verme gününden 42 gün önce bütün yurta aynı günde yapılır.

Mahalli İdareler Seçimleri:
Madde: 71 — Mahalli İdareler Seçimlerinde parti adayları, il merkezlerinde yapılan bir parti içi yoklamasıyla tesbit edilir.
Bütün illerin yoklama kurulları, kanunun tayin ettiği aynı tarihte toplanarak aday adayları arasından adayları seçer sıralarını tesbit eder.

YOKLAMA KURULLARI:
Madde: 72 — Milli Selâmet Partisi'nin yoklama kurulları aşağıdaki kademe üyelerinden teşekkür eder.
İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi ve Belediye Başkan Adaylarını Tesbit İçin:
A) İllerin Merkez İlçelerinde:
1 — İl İdare Heyeti Başkanı ile İl İdare Heyeti asıl ve yedek üyeleri,
2 — İl Haysiyet Divani Başkanı ile üyeleri,
3 — İl Gençlik ve Kadın Kolu Başkanı ile üyeleri,
4 — Merkez İlçe İdare Heyeti Başkanı ile İlçe İdare Heyeti asıl ve yedek üyeleri,
5 — Merkez İlçe Gençlik Teşkilatı ve Kadın Kolu Başkan ve İdare Heyeti üyeleri,
6 — Merkez ilçeye bağlı mahalle ve köy Parti görevlisi asıl ve yedek üyeleri.
B) İl lerin Diğer İlçelerinde:
1 — İlçe İdare Heyeti Başkanı ile asıl ve yedek üyeleri,
2 — İlçe Gençlik Teşkilatı ve Kadın Kolu Başkan ve İda-
re Heyeti üyeleri,
3 — Mahalle ve Köy Parti Görevlisi asıl ve yedek üyeleri.
C) Nahiye ve Köy Belediye Meclisi üyeleriyle Belediye
Başkanları adaylarını tesbit için:
Yukarıdaki Merkez İlçe ve İlçe İdare Heyetlerine yalnız
o nahiye ve köyun Belediye sınırları içindeki muhtarlık Parti
Görevlisi asıl ve yedek üyeleri de işte rak eder.
Müteşebbis İdare Heyetleri, kongresini yapmış İl ve İlçe
İdare Heyetleri gibi aday yoklamasına üye olarak katılırlar.
Adaylıarda aranan vasıflar, Yönetmelikte gösterilir.
GELİR KAYNAKLARI:

Madde: 73 — Partinin mali kaynakları şunlardır:
1 — Parti üyelerinden alınan, yıllık veya aylık aidat,
2 — Partiye mensup T.B.M.M. üyelerinden alınan aidat,
3 — Adaylık için baş vuranlardan Ön Seçime veya Yoklamaya girmeden önce alınan özel aidat,
4 — Parti yayınlarının, Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri rumuzların satışından sağlanan gelirler,
5 — Parti Hüviyet Cızdanlarının ve Parti makbuz, defter ve köşklerinin sağlanması karşılığında alınan paraarlara,
6 — Parti mamelekünden, lokallerinin işletilmesinden elde edilen gelir,
7 — Partice tertiplenen konferans, ilmi seminer, ata yadigarı spor müsabakaları, milli ahlâki müsamere, umumi yemek ve pikniklerden elde edilen gelirler,
8 — Bağışlar,
9 — Krediler,
10 — Kanuna ve Yasama Meclisleri iç tüzüklerine göre Devletçe sağlanan yardımlar.

Yukarıda 6'ncı bend dışında kalan gelirler için vergi, resim ve harç ödenmez. 6'ncı bendde yazılı parti lokalının işletilmesinden elde edilen gelirler, ticari nitelik taşımayan işletme faaliyeti neticesinde sağlanmışsa bu gelirden de vergi, resim ve harç ödenmez.

Yukarıda yazılı gelirler partinin hangi teşkilât kademesi, yardımcı kuruluşu veya görevlisi tarafından sağlanmış olursa olsun, Parti tüzel kişiliğine aittir.

Partiye üye olmak isteyen vatandaşdan giriş aidatı alınmaz.

Partili her üye, aylık veya yıllık olarak bir aidat öder. Bu aidat miktarı en az (1), en çok (1200) lira olur.

T.B.M.M. ÜYELERİNİN AİDATI:

Madde: 74 — Partiye mensup T.B.M.M. üyelerinin ne miktar aidat ödeyeceği ve bu aidatin ne miktarının Grup faali-
yetlerine ve ne miktarının Parti Merkezine ayrılacağı Grup kararı ile belli olur.

Madde: 75 — Adaylık için baş vurulardan, ön seçime veya yoklamaya girmeden önce alınacak özel aydın, Aday yönetmeliklerindeki esaslar göre düzenlenir.

SATIŞ BEDELLERİ:

Madde: 76 — Parti yayınlarının, parti bayrağının, parti flamanı, rozeti ve benzeri rumuzların, parti hüviyeti ve kaptılarının satış bedelleri Genel İdare Heyeti'nin kararı ile düzenlenir.

Satışlar tahsilat makbuzu karşılığı yapılır.

LOKAL İŞLETME GELİRLERİ:

Madde: 77 — Parti lokallarının işletilmesinden ve parti kitaplıklarına giren eşya satın alınacak gelirler, benzeri yerlerdeki bedel ve ücretler dikkate alınarak alakalı kademe İdare Heyeti'nin yapacakları tarifelere bağlanır.

KONFERANS, SPOR MÜSABAKASI, UMUMİ YEMEKLER GİBİ FAALİYETLER GELİRLERİ:

Madde: 78 — Partiye gelir sağlayacak bu gibi faaliyetlerden alınacak bedel, alakalı kademenin İdare Heyeti kararı ile tertiş ve tesbit edilir.

BAĞIŞLAR:

Madde: 79 — Siyasi Partiler Kanununun 71. maddesinin 1. fikrasında yazılı kurumlardan bağış istenilemez ve kabul edilemez.

Yukarıdaki fikranın dışında kalan gerçek veya tüzel kişiden bir yıl içinde alınan bağış 25.000 lirayı veya bu kâr metni geçemez.

Madde: 80 — Parti hüküm şahsiyeti adına taşınmaz mali ıktisabi ve taşınmaz mallar üzerinde aynı haklara ilişkin taşarruflar Genel İdare Heyeti’nin kararına bağlıdır.
GELİR MAKBUZLARI:


Parti teşkilat kademeleri kullandıkları makbuzların dip koçanlarını Genellikle idare Heyetine iade etmek mecburiyetindedirler. İade edilmeyen makbuz dip koçanları dolayısıyle, Genel İdare Heyeti'ne karşı malî mes'uliyet taşır.

Makbuz dip koçanlarının (kopyalarının) Parti Genel Merkezinde saklanma müddeti beş senedir.

Partiye gelir veren kimsenin adı, soyadı ve adresi, makbuz ile dip koçanında açıkça belirtilir.

GİDERLER:

Madde: 82 — Partinin bütün harcamaları (her kademeden parti organları ile yardımcı kuruluşlar dahil) parti hükümeti şahsiyeti adına yapılır. Harcamalar ait müsbit evrak, alâkali kademelerce beş sene saklanır. 250 lira kadar (250 lira dahil) harcamaların müsbit evrak ile tevsik mecburiyeti yoktur. Ancak miktarı ne olursa olsun, bütün harcamaların, alâkali İdare Heyetlerinin kararına dayanması şarttır.

Parti teşkilatı, bağlı bulundukları üst kademeye, kendisinin ve kendisine bağlı alt kademelerin gelir ve giderleri hakkında altı ayda bir hesap vermekle yükümlüdür.

BÜTÇE VE KESİN HESAP:

Madde: 83 — Parti Merkez Teşkilatının bütçesi ve her bütçenin kesin hesabı, her takvim yılı için Başkanlık Divanınıca hazırlanır. Büütçe ait olduğu yılından önce, kesin hesap ve bilançosu da o yılından sonra, iki ay içinde Genel İdare Heyetine sunulur.

İller ve ilçeler teşkilatının bütçeleri bu teşkilat İdare Heyetlerince yapılır ve üst kademe İdare Heyetinin tasdiki ile te-
kemmü'l eder. İller ve ilçeler yardımcı kollarının bütçeleri, bağlı bulundukları ana kademe idare heyetlerinin tasdiki ile tekemmü'l eder.

İller ve ilçeler teşkilatının geçen yıla ait kesin hesapları, konşrelerde kurulan Hesap Tektik Komisyonlarınınca incelenir. Bu hususta tanzim edilen komisyon raporu kongreye sunulur.


Kongrece kabul edilen kesin hesabin, yardımcı kolun bağlı bulunduğu kademeye sunulması zaruridir.

Partinin Merkez Teşkilatı ile İl ve İlçe Teşkilatının ve yardımcı kollarının birleşik bütçe ve kesin hesapları, Siyasi Partiler Kanununun 79. maddesi gereğince Büyük Kongrede karara bağlanır.

Genel İdare Heyetince tanzim edilen bilânço, Kongrenin tasarıkine sunulur.

Partinin Merkez Teşkilatı ile İl ve İlçe Teşkilatının ve yardımcı kolların bir önceki takvim yılına ait gelir ve giderlerini gösteren kesin hesapları ile, bilânço her yılın Nisan ayı içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesi Başkanı'na verilir.

Madde: 84 — Her kademe, Genel İdare Kurulu'nun tesbit edeceği esaslara göre, gelirinden bir miktarını üst kademelere gönderir.

Madde: 85 — Her kademedeki teşkilatın taşsiyat, harçma, parti paralarının saklanması ve her çeşitli mali muameleleri, Millî Selâmet Partisi Hesap Yönetmeliği ile belirtilir.

Madde: 87 — Mali muameleleri denetlemek üzere, Merkez teşkilatında en az iki, iler, ilçeler ve yardımcı kollarda idare Heyetlerinde, kendi İdare Heyetleri üyeleri arasında seçtikleri birer denetçi bulunur.

Denetçiler, gelir ve giderleri daima olarak denetler ve neticelerini alakalı İdare Heyetlerine bildirirler.

Merkez denetçileri her üç ayda bir, iler teşkilatı ve yardımcı kuruluşlar denetçileri her ay, mensup olduklarını İdare Heyetlerine rapor verirler.

Madde: 88 — Parti Merkezindeki yardımcı kollar, il ve ilçelerdeki ana kademeler ve yardımcı kollar tarafından yardımcı kollu hüküm sahniyeti adına akde girilmesine ve mükellefiyet yükletilmesine ilişkin esaslar Genel İdare Heyetince tesbit edilir.

Bu esaslara aykırı olarak girilen akid ve mükellefiyetlerden parti hüküm sahniyeti mesul değildir. Bu takdirde melsüyet akıdı yapan ve mükellefiyeti yüklenen kişi veya kişilere aittir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

Madde: 89 — Partinin remzi (sapı kalıp şeklinde ve altada, dikine yukarı doğru durmuş) ANAHTAR'dır. Genel İdare Heyeti başka bir remiz alabilirdir.

Madde: 90 — Parti Tüzük ve Programında değişiklik yapma selâhiyeti Büyük Kongrenindir.

Bu hususlara alt değişiklik teklifleri ancak Genel Başkan veya Genel İdare Heyeti, yahut Büyük Kongre üyelerinin yirmide biri tarafından yazılı olarak yapılır.

Büyük Kongre delegeleri tarafından seçilecek bir komisyon, bu teklifler hakkında rapor hazırlar. Büyük Kongre bu raporu inceler, kabul veya red veya tadel suretiyle bir karara bağlar.

Madde: 91 — Bu Tüzük Programla birlikte bir kündür.

MİLLİ SELĂMET PARTİSİ KURUCULARI

1 — Abdulkerim DOĞRU — Y. Müh.
2 — Halit ÖZGÜNER — Em. Alb.
3 — H. Kâmil BÜYÜKÖZER — Y. Müh.
4 — Abdullah TOMBA — Armatör
5 — Sabri ÖZPALA — Tüccar
6 — Turhan AKYOL — İktisatci
7 — M. Gündüz SEVİLGEN — Y. Müh.
8 — Zühtü ÖĞÜN — Avukat
9 — Hüseyin ERDAL — Mimar - Müh.
10 — Hasan ÖZKEÇECİ — Tüccar
11 — Hüseyin KOÇAK — İmalatçı
12 — O. Nuri ÖNÜGÖREN — Tüccar
13 — Mazhar G. BEYATLI — Tüccar
14 — M. Emin'AYAK — Tüccar
15 — Mustafa ARAFATOĞLU — Müm taahhid
16 — Mustafa MAMATİ — Tüccar
17 — Abdürrahim BEZCİ — Tüccar
18 — Rasim HANCIOĞLU — Doktor
19 — Sami BAYSAL — Muhasip

— Mühendis