

**Yıl 1** **Kânunievvel 1928** **Sayı 9**

**TAYİNLER**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**o**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Mülkiye müfettişleri** 2563

 Lüleburgaz kaymakamı Şefik beyin üçüncü sınıf mülkiye müfettişliğine tayini tensip edilmiştir. 22-12-928

**Kaymakamlar** 2565

 Urfa vilâyetinin münhal olan Hilvan Kaymakamlığına sınıfile Malazgert kaymakamı sabıkı Nesip beyin tayini tensip edilmiştir.

25-12-928

2567

 Kayseri vilâyetinin münhal olan Develi kaymakamlığına sınıfile vekâletinde bulanan İncesu kaymakamı Şakir ve İncesu kaymakamlığına sınıfile Kahta kaymakamı Adil beylerin nakl ve tayinleri tensin edilmiştir.

25-12-928

2584

 Kars vilâyetinin münhal olan Zaruşat kaymakamlığına üçüncü sınıfla Yabanabat kaymakamı sabıkı İbrahim beyin tayini tensip edilmiştir.

31-12-928

2585

 Adana vilâyetinin münhal olan Karaisabu kaymakamlığına üçüncü sınıfla mektebi mülkiye mezunlarından Istambul maiyet memuru Mes’ut Kâni beyin tayini tensip edilmiştir.

31-12-928

8515

**Umuru hukukiye müdürleri**

 Münhal olan İzmir vilâyetinin umuru hukukiye müdüriyetine Edirne umuru hukukiye müdürü Burhanettin beyin tayini tensip edilmiştir.

8-12-928

2562

 Münhal olan Edirne vilâyeti Umuru hukukiye müdüriyetine ikinci sınıf kaymakamlardan Kilis kaymakamı Sedat Aziz beyin tayini tensip edilmiştir.

22-12-928

**Tahrirat müdürleri** 2559

 Kastamoni vilâyeti tahrirat müdürü Hayri beyin Hakkâri, Hakkâri tahrirat müdürü Yaver beyin Siirt, Siirt tahrirat müdürü Ali Riza beyin Mardin, Mardin tahrirat müdürü Seyfettin beyin Kastamoni tahrirat müdüriyetlerine nakl ve tayinleri tensip edilmiştir.

10-12-928

2535

 Aydın vilâyeti tahrirat müdüriyetine vekâletinde bulunan Kemal beyin tayini tensip edilmiştir.

11-12-928

**Belediye müdürlüğü** 2581

 Üsküdar kaymakamı sabiki Süleyman beyin İstanbul Şehremaneti Yeni köy şubei idariyesi müdüriyetine tayini tensip edilmiştir.

31-12-928

**Emniyeti Umumiye**

**Serkomserlikler**

 Erzurum vilâyeti Polis serkomserliğine Denizli vilâyeti komserliğinden münfasil İbrahim Hayri efendi tayin kılınmıştır.

**Komser muavinlikleri:**

 Denizli komser muavinliğine Niğde komiser muavini Fikri efendi naklen tayin kılınmıştır



**Kanunlar**

ooo

**Telgraf Kanununun 33 üçüncü madde**

**sinin tadiline dair Kanun**

**Numara: 1361**

K. tarihi: 29-11-1928

 Bilinci madde — 4 Şubat 1340 tarih ve dört yüz altı numaralı telgraf kanununun otuz üçüncü maddesi aşağıdaki veçhile tadil edilmiştir:

 (Resmi telgraf muhabereleri ücrete tabi deyildir. Ancak gerek açık gerek şifre resmî telgraf muhaberesine selâhiyettar makamlar ve memurlar, mensup oldukları Vekâletçe tesbit ve buna ait tanzim edilecek cedvel ile bu cedvelde vaki olabilecek tadilât icra vekilleri heyetince tastik olunur.)

 Telgraf muhaberatı mühim ve müstacel mevada münhasırdır ve telğrafnameler ihtiram tabirlerinden temamen âri ve mümkün olduğu kadar kısa yazılır.

 Yukarda zikr edilen şeraite muğayir telğrafnameler ücreti, telğrafnamedeki imza sahibinden, amirinin emrile tahsil olunur.

 ikinci madde — Bu kanun 1 Haziran—

1929 tarihinden muteberdir'

 Üçüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

5-12-1628

**Türkiye- Efganistan muhadenet ve teş**

**riki mesai muahede namesinin tastiki**

**hakkında Kanun**

Numara: 1362

 Birinci madde — Efğanistan ile Ankarada 25 Mayıs 1928 tarihinde akt ve imza edilmiş olan muhadenet ve teşriki mesai muahedenamesi ile merbutu bulunan protokol ve kezalik 25 Mayis 1928 tarihli imza protokolü tasdik edilmiştir.

 ikinci madde — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir,

 Üçüncü madde — İşbu kanunu icraya Hariciye Vekili memurdur.

**22 Nisan 1926 tarihli Türkiye İran mu**

**hadenet mukavelenamesini ikmalen 15**

**Haziran 1928 tarihinde akt ve imza edil**

**miş olan protokolün tasdiki hakkında**

**Kanun**

Kabul tarihi

Numara: 1363

 Madde 1 — 22 Nisan 1926 tarihli Türkiye İran muhadenet mukavelenamesini ikmalen 15 Haziran 1928 tarihinde akt ve imza edilen protokol ile keza 15 Haziran 1928 tarihli imza protokolü tastik edilmiştir.

 Madde 2 — İşbu kanunun tarihi neşrinden itibaren meri olacaktır.

 Madde 3 — İşbu kanunun ahkâmını icraya Ha. V. memurdur.

**Türkiye ile İtalya arasında Romada akt**

 **ve imza edilmiş olan bitaraflık uzlaşma**

 **ve adlî tesviye muahedenamesinin tastiki**

 **hakkında Kanun**

Numara: 1364

 Madde 1 — İtalya hükûmetile Romada 30 Mayıs 1928 tarihinde imza edilmiş olan bitaraflık, uzlaşma ve Adlî tesviye muahedenamesi tastik edilmiştir.

 Madde 2 — İşbu kanını tarihi neşrinden muteberdir.

 Madde 3 — İşim kanunun icrasına Hariciye Vekili memurdur.

8 — 12 — 928

**Türkiye ile İtalya arasında imza edilmiş**

 **olan iadei mücrimin ıııuahedenamesinin**

 **tastiki hakkında kanun**

Kanun No: 1365

 Madde 1 — İtalya Hükümeti ile Romada 16 Haziran 1926 tarihinde imza edilmiş olan iadei mücrimin muahedenamesi kabul ve tastik edilmiştir.

 Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.

 Madde 3 — Bu kanunun icrasına Ad. Da. ve Ha. V. leri memurdur.

8 – 12 – 1628

**Ankara şehri otomatik telefonu hakkındaki**

**—30— Mayıs —13 — Kânunu evvel —1926**

**tarih ve —876, 937 - numaralı kanunların**

 **tadiline dair kanun**

Numara : 1366

 Birinci madde — 30 — Mayıs — 1928 tarih ve— 876 — numaralı Ankara şehri otomatik telefonu kanununun birinci, ikinci, altıncı maddelerde—13— Kânunu evvel — 1926 — tarih ve — 937 — numaralı kanun ile tadil edilen yedinci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:

 Birinci muaddel madde — Ankara otomatik umumî merkezine merbut abonelerden aşağıdaki cetvelde gösterildiği veçhile senelik ücret alınır:

Lira Kuruş

Umumî merkeze doğrudan doğruya

bağlı olan hususî hane ve apartıman-

 larla devairi belediye ve şuabatı ve

 müessesatı hayriye ve menafii umumi-

 yeye hadim müessesattan olduğu hü-

kümetçe musaddak müessesat telefon

larından beşyüz mükâlemeye kadar 25

Beş yüz mükâlemeden fazlası için

mükâleme başına 5

Mağazalarla müessesatı ticariye ve

 sınaiyeye mevzu telefonlardan beş yüz

mükâlemeye kadar 27 50

Beş yüz mükâlemeden fazlası için

mükâleme başına 5

Hususî merkezlerden iki bin mükâ-

lemeye kadar 120

 Lira Kuruş

 İki binden fazlası için mükâmele

başına 4,5

 Umuma mahsus telefon mükâmele

mahallerinden mükâmele başına 5

 İkinci muaddel madde -Tesisat mas-

rafı olarak abonelerden aşağıdaki cet-

velde gösterildiği veçhile bedel alınır:

 Umumi merkeze doğrudan doğruya

bağlı olan telefonlardan en yakın kab-

lo kutusundan itibaren potanın konula-

cağı noktaya kadar olan mesafe hisap

edilmek üzere yüz metre hat için ya-

lnız bir defaya mahsus olmak üzere 30

 Yüz metreden fazlası için beher elli

metre ve kesrinden keza bir defaya

mahsus olmak üzere 7,5

 Hususi merkez yani doğrudan do-

ğruya sahibi tarafından idare edilecek

mübeddillerden umumi merkeze mün-

tehi her bir mükâleme devri için ba-

tarya devresi için ücret alınmaz senede 12

 Hususi merkeze bağlı dahili posta-

ların beheri aynı beher mükâleme ma-

kinası ve teferruatı için senede 5

 Aynı aboneye ait olmak üzere za-

mimeten raptedilecek ikinci makine için:

asil postanin bulunduğu bina dahilinde

ise senede

 Aynı mülk dahilinde olmakla bera-

ber bina haricinde olupta tel temdi-

dine lüzum görüldüğü takdirde balâdaki

beş liradan maada bu telin beher on

metre ve kesri için senede 50

 Gerek aralarında gerek her birinin ayrı ayrı merkezle iştirakini mümkin kılan hususî tertibatı haiz münzam postalar için senede 15

 Abonesini bırakmış olanlar yeniden telefona abona olmak isterlerse tesisat kaldırılmadığı takdirde yalnız teçdidi kayt namila on lira alınır.

 Tesisat kaldırılmış bulunursa birinci fikrada muharrer tesisat bedeli yeniden istifa olunur.

 Bir abona telefonunu diğerine devretmek istediği takdirde yalnız tebdili nam için beş lira alınır: Telefonunu bir diğerine devretmemekle beraber adresinin tepdilini talep eden abonelerden bir lira alınır.

 Altıncı muaddel madde — Nakil mesarifi olarak aşağıdaki cetvelde gösterildiği veçhile bir defaya mahsus olarak ücret alınır.

 Umunu veya hususî merkeze merbut gerek esas gerek munzam bir postanın veya her hangi munzam bir aletin münferiden nakli talep edildiği takdirde:

Ayni oda Mücavir Ayni katta

 İçinde odalara diğer odalara

 Lira Lira Lira

 1,50 2,50 3,50

 Bir veya müteattit posta veya zili muhtevi esas postalarla bir veya müteattit zili muhtevi munzam postaların naklinde mezkûr meblağ beher zil ve ya munzam posta için yüzde elli nisbetinde tezyit olunur.

 Bir kattan başka bir kata yapılacak nakillerde

çıkılan veya inilen katların adedine göre her kat için balâdaki ücurata ikişer lira zam olunur.

 Bina haricinde yapılacak nakillerde bervechi ati ücurat alınır:

 A—Telefonun nakledileceği yeni bina evvelki kutudan başka bir kutunun sahasında bulunur veya evvelki kutunun sahasında bulunmakla beraber evvelki hattın gayri bir istikamette olursa mezkûr kutudan itibaren telefonun konulacağı noktaya kadar olan mesafenin beher elli metre ve kesri için yedi buçuk lira.

 B — Telefonun nakledileceği bina evvelki kutunun sahasında ve evvelki hattın istikametinde bulunursa ilâveten temdit edilecek hattın beher elli metre ve kesri için yedi buçuk lira.

 C — Telefonun nakli için hat ilâvesi icap etmediği ve yahut bir miktar hattın refi icap eylediği taktirde maktûan yedi buçuk lira alınır.

 On numaraya kadar hususi

Mübeddilelerin nakli için:

 Ayni Mücavir Ayni katta

 odada odalara diğer odalara

 Lira Lira Lira

 10 10 20

 Ondan yirmi beşe kadar nu-

marayı muhtevi hususi mübeddi-

lelerin nakli için. 12,50 17,50 22,50

 Yirmi beşten elliye kadar nu-

marayı muhtevi hususi mübeddi-

lelerin nakli için 15 20 25

 Elli numaradan fazla numa-

rayı muhtevi mübeddilelerin ihtiva eylediği beher numara için Kuruş Kuruş Kuruş

50 60 75

 Bina haricinde yapılacak nakillerde nakledilecek beher devre için münferit postalarda olduğu gibi ücurat istifa olunur. Dahili tesisatın yeniden tanzimi abonaya aittir.

 Yedinci muaddel madde — Atide muharrer ve şebeke dahilinde bulunan yerlere konacak telefon postalarindan yalınız dahili tesisat masrafı alınır mükâleme ücreti ve haricî tesisat masrafı alınmaz:

 Büyük Millet Meclisine on beş Riyaseti Cumhura on, Divanı Muhasebat, Şuray, Devlet, Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti. Başvekâlet ve Vekâletleriydi altışar ve müstakil müdüriyeti umumiyelerle Umum jandarma Kumandanlığı için dörder birinci Ordu Müfettişliği ile Müfettişliğin Erkânı harbiye Riyaseti için birer, Büyük Millet Meclisi Reisinin; Başvekilin, Vekillerin ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi ile, Reisi sanisinin Birinci ordu Müfettişinin, Şurayı Devletle Divanı Muhasebat Reislerinin, Müsteşarların ve müstekil müdiri umumilerin, Riyaseti Cumhur ve Başvekâlet Kalemi mahsus müdürlerinin hanelerine birer, Ankara Vilâyetine üç, Ankara Valisinin evine bir, Umurı itfaiye için üç (mahallerini şehir emaneti tayin eder).

 İkinci madde — Bu kanun — 1 — kânunu sani- 1929 tarihinden muteberdir.

 Üçüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahiliye Vekili memurdur. 5-12.1928

**Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı düyunu umumiyesi lıamilleri namına hareket eden zevat arasında tanzim ve imza olunan 15 Haziran 1928 tarihli mukavele name ile bu mukavelenameye lahika olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı düyunu umumiyesi meclisi idaresi arasında tanzim ve imza kılınan 13 Haziran 1928 tarihli itilafnamenin tasdikine dair Kanun.**

Kabul tarihi 1 — 12 — 1928

Numara: 1367

 Birinci madde — Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı düyunu umumiyesi hamilleri namına hareket eden zevat arasında Pariste 13 haziran 1928 tarihinde tanzim ve imza olunan mukavelename ile mezkûr mukavelenameye lahika olmak üzre ayni tarihde Pariste Türkiye Cümhuriyeti ve Osmanlı düyunu umumiyesi meclisi idaresi arasında tanzim ve imza edilen itilâfname:

 A — Mukavelenamenin ikinci maddesinin dokuzuncu fıkrasında mezkûr ikramiyeli tahvilâtın Türkiyeye ait olduğu teslim edilen miktar haricindeki kısım ve mukavelenin 15 inci maddesinin 2 bent (d) sinde ve itilafnamenin dördüncü ve beşinci maddelerinde mezkûr Tarablusu Garp ve ihtiyat sermayelerinin kezalik Türkiyeye ait olduğu teslim edilen miktarları haricindeki akşamı üzerinde Türkiyenin hukuku mahfuz kalmak ve gerek mephus tahvilât gerek mephus sermayeler Türkiye ile alâkadar devletler arasındaki ihtilâfatı hâl

olununcaya kadar meclis tarafından temamen muhafaza edilmek;

 B — İşbu mükavele ve itil af name ahkâmından hiç biri 1914 ve müteakibi senelerinde ihraç olunan osmanlı evrakı nakdiyesine ait muamelâttan dolayı hükümet ile düyunu umumiye meclisi arasında yapılacak muhasebe ve tasfiyede Türkiyeye taalluk eden hukuku hiç bir veçhile takyit ve talil eylememek kaydi ihtirazilerile tastik olunmuştur.

 İkinci madde Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

 Üçüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri heyeti memurdur.

5 — 12 — 1928

**Türkiye hükümeti Cümhuriyesile Osman-**

**lı düyunu umumiyesi hamillerinin müme-**

**ssilleri arasında akdedilen mukavelename**

Paris 13 Haziran 1928

**MUKADDİME**

 1—Hükümet murahhası: Türkiye hükümeti Cum- huriyesinin bu hususta selâhiyeti lâzimesini haiz murahhas sıfatile Türkiyenin Paris Büyük elçisi Fethi Bey efendi Hazretleri.

 2 — Hamiller mümessilleri: hey’eti mecmuası Türk hamiller mümessilin ile birlikte (bu makam filhal münhaldir) Osmanlı düyunu umumiyesi meclisi idaresini teşkil eden:

1 — İngiliz ve Felemenk hamilleri mümessili

Mrs. C. W Yatt

 Fıransız hamilleri mümessili M. F. desclosieres:

 İtalyan hamilleri mümessili M. B. Nogra ve kadim tahvilâtı mümtaze hamillerinin mümessili olmak üzere Osmanlı Bankası tarafından müntehap

M. G. Boissiere

 Osmanlı düyunu umumiyesi hamilleri menafiine hareket: 2 — (Almanya) Alman hamillerini temsil eden bankalar sendikası tarafından murahhas

 M. M. P. Von Schevvabah et K. VVeigelt delegus par le syndicat des Banques representa- nts les porteurs Allemands (Allemagne)

 3— Anvers (Belçika) devlet esham ve tahvilâtı hamillerini siyanet için belçikalı

N. M. M. de Cock et F. Van Roy repersentant de l’association Belge pour la defense des detertienre de Fonds publies a Anvers (Belgique)

 4— Paris (Fransa) daki müessesatı maliye sindikası mümessili.

M. le Baron de Neuflize representant du Syndicat des etablissements Financier de Paris (Erance).

 5— Paristeki esham ve tahvilât Fıransız cemiyeti mâliyesi mümessilleri.

M. M. G. Rendu et E. Regard, repersentants de Fassociaton National des Porteurs Français de valeurs mobiliers a Paris (France).

 6— Fodradaki ecnebi esham ve tahvilât hamilleri meclisi mümessilleri.

Mr. S. C. VVyatt representant du conuviil of Foregin Bonaholdars â Londres ( Grande Bretagne )

 7— Roma ticaret odası ve Faşist bankalar ittihadı umumisi (İtalya) mümessili.

M. B. Nogara, representant de la Chambre de Commerce et de Rome de la confederation general Bancaire Fachiste (Italie).

 8 (İsviçre) «Bal» daki bankacilar İsviçre cemiyeti mümessili.

**Uyuşturucu Maddeler hakkında Kanun**

Kabul tarihi: 15 — 12—1928

Kanun No: 1369

 madde 1 — Ham afyon, Tıbbî afyon, morfin, diasetil morfin (Heroin) ham Kokainle morfin ve diasetil morfin (Heroin) ve Kokainin bütün milihleri 0,20 den fazla diasetil morfin (Heroin) ve %0.10 dan fazla kokaini muhtevi bütün müstahzaratın ithal, ihraç, imal ve istihzarı ve memleket dahilindeki satışı sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin murakabesine tabidir.

 Hanı afyonun zeri, istihsali ve ihracı bu murakabeye tabi değildir. Ancak ham vasfını tepdil edecek mahiyette ve müstahzar afyon namı verilen surette afyonun ihzar, ithal, ihraç ve satışı memnudur. Sıhhat ve İçtimaî muavenet Vekâletince bu mevadın mümeyyiz vasıfları hakkında bir tarifname neşrolunur.

 Madde 2 Birinci maddede savılan uyuşturucu ilaçların ithalde dahildeki satışına münhasıran hususî kanunlarına tevfikan icrayı san'ata müsaade alarak eczane ve ya ticarethane açmış olan eczacılar ve ya ecza ticarethaneleri sahipleri mezundur. Ham afyonun alışı ve satışı serbesttir.

 Madde 3 — Birinci maddede yazılı cisimlerin dahilde imaline mahsus Fabrika veya imalethane

açmak için hususî müsaade almak lazımdır. Bu nevi Fabrika ve imalâthaneler alelumum emsali sınâî müesseseler ahkâmına tabi iselerde sermayesi her kime ait olursa olsun müessesede imalâta nezaret ve bu husustaki mes’uliyeti fenniyeyi deruhde eylemek üzre bir kimyaker veya eczacının istihdamı mecburidir. Bugibi müesseselere müsaade vermek Sıhhat ve İçtimaî muavenet Vekâletile İktisat Vekâletine aittir.

 Madde 4 — Uyuşturucu maddeleri ihzar ve imal eden Fabrika veya imalâthaneler bu maddeleri ihraca mezun iselerde memleket dahilinde eczahanelerle ecza ticarethaneleri sahiplerinden başkasına satış yapmaları memnudur.

 Madde 5 — Fabrika ve imalathaneler ve bunların depoları bilumum müştemilâtı Sıhhat ve İçtimaî muavenet Vekâleti müfettişleri tarafidan teftiş olunur.

Müfettişler bu müesseseleri teftiş ve icabeden malumatı talebe ve defterleri ve bilumum kuyudatı müessese dahilinde tetkika selâhiyettardır.

 Madde 6 — birinci maddede sayılan uyuşturucu cisimleri ithal etmek isteyen eczahane ve ecza ticarethaneleri sahipleri ne miktar ve hangi vesaitle getireceklerini her defaki siparişlerinde Sıhhat ve İçtimaî muavenet Vekâletine bildirmeğe mecburdurlar Vekâletçe talibin selâhiyeti tetkik ve ithal edilecek miktarın tıbbî ihtiyaçtan fazla bulunmadığı taayün ettikten sonra bir müsaade varakası verilir. Müsaade varakası ibraz olunmayan uyuşturucu maddelerin gümrüklerce ithaline mümaneat edilir. Müsaade varakaları herkimin

namına verilmişse onun tarafından istimal edilmesi mecburi olup başkasına devri ve satılması memnu ve altı ay için muteberdir.

 Madde 7 — Uyuşturucu maddelerin ithal, ihraç ve satışı hakkındaki ahkâma iki defadan fazla riayetsizliği tebeyyün ederek mahkemelerce cezalandırılmış olanlara bu müsaade verilmez. Eczane ve ecza ticarethanelerinin getirmek istedikleri miktar bunların tıbbî satış ihtiyacından fazla olduğu anlaşıldığı takdirde idhal müsaadesi talebi reddolunur.

 Madde 8 — Memleket dahilinde imaledilüp ihraç edilen uyuşturucu maddeler için fabrika ve ya imalâthane sahipleri hangi maddeleri ve ne miktarda ve nerelere gönderdiklerini her ay nihayetinde bir listeyle Sıhhat ve İçtimaî muavenet Vekâletine bildirmeğe mecburdur.

 Madde 9— Uyuşturucu maddelerin tekrar ihraç edilmek üzere idhali memnudur. Transit olarak gelen bu kabil mevadı havi kaplar gümrüklerce mühürlenir.

 Madde 10 — Uyuşturucu maddeleri muhtevi kıymetli mektuplarla kıymetsiz nümune tarzındaki mersulat her kimin namına olursa olsun kabul edilmez ve bu mevrudat müsadere olunur. Paket ve kıymetli kutular bu kanunla uyuşturucu maddeler satışına mezunolup evelce altıncı maddede beyan olunduğu tarzda müraceatla müsaade almış olanlar namına geldiği takdirde kabul olunabilir.

 Memleket dahilindeki Posta sevkıyatı için de ayni suretle muamele olunur.

 Madde 11 -— Uyuşturucu maddelerin eczane-

2

lerdeki satışı eczacılar ve eczaneler kanuniyle ona müteferri talimatnameye tevfikan ve reçeteyle yapılır.

 Ecza ticarethaneleri münhasıran eczanelere, resmî müesseselere ve laboratuvarlara toptan satış yaparlar. Yalnız her defasında satış yaptıkları eczane sahip veya mes’ul müdürü ve resmî müessese namına selâhiyettar zat veya müstahzarat laboratııvarı mes’ul müdüründen semli ve müessir maddelerin muhafaza ve satışına mahsus talimatnamede gösterilen suret ve tarzda bir vesika talep ve o vesikayı muhafaza ederler.

 Madde 12 — Ecza ticarethaneleri zehirli ve müessir maddelerin muhafaza ve satışına mahsus talimatnamede yazılı defterleri tutmağa ve bunlara muntazaman alup sattıkları uyuşturucu maddeleri ve vesaiki kayde mecburdurlar.

 Uyuşturucu maddeler imaleden fabrika ve imalâthanelerde imal edilen miktarla satılan mahalleri ve miktarını gösterir Sıhhiye idarelerince musaddak defterleri tutulur.

 Madde 13 — Birinci maddede sayılan uyuşturucu cisimlerin müştakkatmdan olup İlmî tetkikat neticesinde aynı suretle mazarratı tebeyyün edenlerin de hu kanun ahkâmına tabi olacağı İcra Vekilleri heyeti kararile Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti tarafından tayin ve ilân olunur.

 Madde 14 — Birinci maddede yazılı olup Türk ceza kanununun 403 üncü maddesinde mezkur olmayan cisimler hakkında dahi ceza kanununun 404, 405, 406, 407, 408 maddeleri ahkâmı tatbik

olunur. Uyuşturucu maddeleri 4 ve 1inci maddede gösterilenlerden başkalarına satanlar da ceza kanununun 403 üncü maddesine tevfikan cezalandırılırlar.

 Madde 15 — Birinci maddede sayılan uyuşturucu cisimleri imaletmek üzere müsaadesiz fabrika ve imalâthane açanların müesseseleri mahallî sıhhiye idarelerinin talebi üzerine zabita tarafından derhal set ve sahipleri hakkında ceza kanununun 403 üncü maddesi hükmü tatbik olunmak üzere kanunî takibat icra edilir.

 Madde 16 — Beşinci maddede yazılı teftişe mümaneat ve istenen malumatı vermekten veya defterlerini göstermekten imtina eden ve on ikinci maddedeki mecburiyete riayet etmeyen fabrika ve imalâthane sahiplerinden yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır cezayi naktı alınır. Tekerrürü halinde ceza kanununun umumî hükümleri tatbik olunur. Ancak üçüncü defa buna mütecasir olanların müesseselerinin şeddine de karar verilebilir.

 Sekizinci madde ahkâmına muhalif hareket edenlerden yüz liraya kadar hafif cezayi nakdi alınır.

 Madde 17 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir

 Madde 18 — Bu kanunun hükümlerinin icrasına Sıhhat ve İçtimaî muavenet, Adliye, Dahiliye, Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur.

22—12—1928

**11 Ağustos 1925 tarihli askerî takaüt ve**

**istifa kanununun muaddel maddesinin**

**tadiline dair kanun**

Kanun Numarası: 1365

Kabul tarihi: 22—12—1928

 Madde 1 — 11 Ağustos 1325 tarihli askerî tekaüt ve istifa kanununun 23 Şubat 1331 ve 21 Kânunuevvel 1341 tarihli kanunlarla muaddel 5 inci maddesi yerine atideki madde ikame olunmuştur:

 (Umumî veya hususî Seferberliğe iştirak eden Berrî, Bahrî, Havaî ve Jandarma Erkân, Ümera ve Zabitan ve memurin ve mensubini askeriyenin tekaüt müddetinin hesabında ilânı harpten akti Sulha kadar geçen zeman bir seneden dun ise birsene ve bir seneden fazla ve iki seneden dun ise iki sene ve daha fazla ise bu nisbet üzere zam icra olunur.)

 Madde 2 — 22 Mart 1330 tarihli muvakkat kanun ile 23 Şubat 1331 ve 21 Kânunuevvel 1341 tarih ve 695 numaralı kanunlar mülğadır.

 Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

 Madde 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya Millî müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.

25—12—1928

****

**Kararlar**

ooo

**İskân Kanununun 10 uncu maddesinin**

**tefsirine mahal olmadığı hakkında**

Karar Numarası: 459

 31 — Mayıs 1926 tarih ve 885 numaralı İskân kanununun 10 uncu maddesinin tefsiri talep edilmiş isede: bu kanunun 10 uncu maddesindeki bilcümle tekâlif kaydının maddedeki sarahate nazaran muhacırların beraberlerinde getirecekleri hayvanatın sayım vergilerine de şumulü olduğundan, mezkûr maddenin muhtacı tefsir görülmediği, heyeti umumiyenin 10—12—1928 tarihli 13 üncü inikadının 1 inci celsesinde takarrür etmiştir.

10 — 12—1928

**Memurin Kanununun birinci muvakkat**

**maddesinin tefsirine mahal olmadığına dair**

Karar No: 466

 Aciz ve kabiliyetsizlikleri dolayısile haklarında memurin kanununun birinci muvakkat maddesi tatbik edilerek tasfiyeye tabi tutulmuş olanların ücretle diğer vazifelerde istihdamları caiz olup olmayacağının tayin ve tefsiri talep edilmiş isede:

 Aciz ve kabiliyetsizdik mutlak olmayıp nisbî olduğundan bu hâllerinin tahakkukuna binaen kanım mucebince tasfiyeye tabi tutulan memurların

da hayatta yapmağa muktedir oldukları işlerin bulunması ve bunlardan bazısının da ücretli devlet işleri meyanında olması mümkün ve hükümetin müstahdemlere karşı hiç bir taahhüdü olmayıp onları istihdam ve hizmetlerine nihayet vermekte her zeman serbest olduğundan bu gibilerin ifasına muktedir oldukları ücretli işlerde istihdamları caiz ve mahaza memurin kanununun 5inci maddesindeki şeraiti haiz olmaları lüzumu derkar olduğuna binaen ve kanımdan bu mana vazıhan anlaşıldığı cihetle tefsire mahal olmadığı Heyeti umumiyenin 24 - 12 - 1928 tarihli 16 ıncı in’ikadının 1 inci celsesinde takarrür etmiştir.

24—12—1928

**Belediye memurlarının memurin kanunu-**

**nun birinci maddesinde mezkûr memurin**

**idadına dahil olup olmadıklarının tefsirine**

**mahal olmadığına dair**

Karar No: 468

 Memurin kanununun birinci maddesinde «kendisine devlet hizmeti tevdi olunan ve sicilli mahsusunda mukayyet olarak umumî veya hususî bütçelerden maaş alan kimselere memur denir» denilmekte olup belediye işleri devlet hizmetlerinden at ve itibar edilse de sicilli mahsustan maksat memurin kanununun (10) uncu maddesinde beyan ve izah edilen sicil olup belediyelerin böyle bir sicil tutmakla mükellef olmadıkları derkâr olmakla beraber mezkur maddedeki umumî bütçe ile Devtet bütçesi ve hususî bütçe ile vilâyetlerin idarei bu.

susiye bütçeleri kastedilmiş olup belediye bütçelerinin bu iki bütçeden ayrı bulunmasına mebni belediye memurlarının memurin kanununun birinci maddesinde mezkûr devlet memurları idadina dahil bulunmadıklarına ve maddeden bu mana vazıhan anlaşıldığı cihetle tefsire mahal olmadığına, Heyeti umumiyenin 24 - 12 - 1928 tarihli 17 inci in’ikadının 1 inci celsesinde karar verilmiştir.

24—12—1928

**Maliye Vekili İzmir meb’usu Saraçoğlu**

**Şükrü Beyin mesaisini takdiren teşekkür**

**edilmesi hakkında**

Karar No: 470

 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demir yolları ve Haydarpaşa limanının, memleketin menafiine en muvafık şekilde mubayaası hususundaki mesaisini takdiren Maliye Vekili ve İzmir meb’usu Saraçoğlu Şükrü Beye teşekkür edilmesi, Heyeti umumiyenin 31 - 12 - 1928 tarihli 20 inci in’ikadının 1 inci celsesinde takarrür etmiştir'

31—12—1928

****

**TEFSİRLER**

ooo

**Ordu, Bahriye, Jandarma Zabitan ve me-**

**murini hakkındaki kanunun 4 üncü madde-**

**sinin tefsirine dair**

Hülâsa

 (Bilumum Zabitan ve memurin ve mensubini askeriyenin müessesatı sıhhiyede yatarak tedavide bulundukları müddetçe iaşeleri hakkında.

**FIKRAİ TEFSİRİYE**

Numara: 137

 (18 Mart 1626 tarih ve 788 numaralı umum memurin kanununun 84 üncü madesinin (D) fıkrasıyla Ordu, Bahriye, ve Jandarma Zabitan ve memurini hakkındaki 7 haziran 1926 tarih ve 912 numaralı kanunun 4 üncü maddesinde mezkur tedavi tabirleri memleket dahilindeki resmî müessesatı sıhhiyede yatarak tedavi olunanların iaşelerini de şamildir.

8 kânunuevel 1928

**Tahtı silâha alınacak ihtiyat zabitleri ve**

**askerî memurlara harcirah verilip verilmi-**

**yeceğinin tefsirine dair**

İhtiyat Zahitlerine verilecek harcirah hakkında

**TEFSİR FIKRASI**

Nomara: 138

 İhtiyat zabit ve ihtiyat askerî memurlari hakkındaki 16 Haziran 1927 tarih ve (1076) numaralı kanunun 19uncu maddesi mucibince hizmete

çağrılan ihtiyat zabit ve memurlarına celp ve terhislerinde verilecek harcirah, muvazzaf zabitlere kanunen verilen harcirahın aynıdır.

10 kânunevvel 1928

**16 Haziran 1927 tarih ve 1076 Numeralı**

**kanunu muvakkat maddesinin tefsiri**

memur olup ta ihtiyat zabit

mektebine sevk olunanların

maaşları lıakkında

**TEFSİR FIKRASI**

Tefsir No: 139

 1.6 Haziran 1927 tarih ve 1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun muvakkat maddesinin «C» ve «D» fıkraları mucibince vaki çağırılış talim münasebetile silah altına davet mahiyetinde olup bu fıkralara tevfikan çağırılanlardan memur olanlar 20 haziran 1927 tarih ve 1108 No lı maaş kanununun 25 inci maddesi ahkâmından istifade ederler.

27-12-1928



**TAMİMLER**

**İdarei Umumiye**

Veraset ve intikal vergisi kanununun bazı madde-

lerini muaddil kanunun tebliğine dair

 Veraset ve intikal vergisi kanununun bazı maddelerinin tadiline dair olup Baş vekâleti Celileden tebliğ buyrulan 1357 numaralı kanunun matbu ve musaddak nüshası leffen gönderildi efendim.

3-12-928

HULÂSA

Telgraf adresi ve imza-

larının vazih yazılmasına dair

 Telgrafların imza ve adreslerinin vazih bir surette yazılmasına dair P . T . T . M . U . sinin 26-11-928 tarihli ve 86 No. lı tezkeresinin bir sureti leffen gönderildi, mucibince muamele olunması tamimen tebliğ olunur efendim.

3-12-928

**Suret**

 Yeni harflerimizin tatbik sahasına konulduğu gündenberi resmî dairelerden bazıları telgrafnamelerin imza ve adreslerinde umumen malûm olmıyan bazı rumuzlar istimal eylemekte ve bu sebeple merkezlerce telgrafnamelerin ciheti aidiyetinin tayini mümkün olmamaktadır.

 Muhaberatta bir çok karışıklıklar tevlit eden ve dolayısıyle teahhuratı mucip olan bu hale meydan verilmemesi ve adreslerin vazıh bir surette yazılması hususunun bil’umum vekâletlerle vekâleti celile devairine ve vilâyetlere tebliğine müsaade buyurulmasım arz ve istirham eylerim efendim.

No. 6436

**Evelce açılan kurslarda muvaffak**

**olamayinlar için açılacak kurslar**

**hakkında**

 Maarif vekâletinin 3,11,928 tarih ve 32570/12025 numaralı tezkeresinde evelce merkezî devair ve müessesatta açılan kurslara devam edememiş veya devam edip te mumareselerini ikmal etmemiş memurları yetiştirilmek üzre münasip semt mekteplerinde kurslar açılması maarif vekâletince Ankara maarif eminliğine bildirilmiş ve kânunuevvelde tedrisata başlanılması mukarrer bulunduğundan bu vaziyette bulunan memurların mezkûr kurslara devanı etmesi lüzumu tamimen beyan olunur efendim.

6.12.928

6437

**Millet mektebi teşkilâtı hakkındaki**

**talimatnamenin leffile**

 Millet mektebi teşkilâtı hakkındaki talimatnamenin mer’ıyete vaz’ina dair olup I. V. Hey’etinin

11,11,928 tarihli içtimaında tanzim olunan 7284 numaralı kararname ile merbut talimatnamenin tastikli sureti leffen ve tamimen gönderildi efendim.

6.12.928

6619

**Hariciye vekâletinin 6.12.928 tarihli**

**tezkeresi suretinin leffile**

 Zeyl: 1-9-928 tarih ve 4319 No lı tahrirata. Hariciye vekâletinin 6-11-928 tarih ve 54141/3793 No lı tezkeresi ile merbutunun birer sureti leffen ve tamimen gönderildi efendim.

54141/3793 No **Suret**

 26 - 8 - 928 tarih ve 46695 - 1836 numaralı tezkereye zeylen vuku bulan istifsara cevaben Moskova büyükelçiliğinden alınan sureti melfuf tahriratta Odesa, Baktı, Erivan, ve Batum Şehbenderlerimizin bilcümle muamelat ve muhaberatı münhasıran mahallî hariciye ajanı vasıtasıyle ifa eylemekte oldukları Tiflis başşehbenderimizin k. p. o. idaresi hariç olmak üzre devairi mahalliye ile muhabere eylediği ve Lenin akan Şehbenderinin ise en büyük mülkiye memuruile muhabere ettiği ifade edilmektedir.

 Türkiyede bulunan Soviyet konsluslarının da ticarî İhsal ve ya itasında bir mahzur görülmiyen her hangi bir hususa dair mahallî en büyük mülkiye memuruna müracaatları takdirinde taleplerinin nazarı itibara alınması hususunun vilayeti aidesine tamimini reca ederim efendim.

**Moskova Büyük elçiliğinden mevrut tahri-**

**rat sureti 27 Teşrin evvel 1928 tarih ve**

**1049/515No lı dır.**

 Birinci daire müdüriyeti umumiyesi birinci şube müdüriyeti ifadesile şeref varit olan 20 Ağustos

928 tarih ve 46696/214 No lı tahrirat devletleri cevabıdır: Sebkeden istifsara cevaben Odesa, Bakü, Erivan, Batum Şehbenderliklerimiz bilcümle muamelât ve muhaberatın münhasiren mahallî hariciye Ajanı vasıtasila cereyan etmekte bulunduğunu bildirmektedir. Tiflis baş Şehbenderliğimiz: ki, pe, ö, idaresi hariç olmak üzere devairi mahalliye ile muhabere eylediğini ve bunların talep edilen malumatı ekseriya nakıs olarak verdiklerini iş' ar etmektedir. Lenin Akan Şehbenderliğimiz ise ancak en büyük mülkiye memuru ile muhabere edebildiğini ve bundan bir kaç hafta mukattem bir tüccarımızın memnu olduğunu bilmeyerek getirdiği bir malın sebebi müsaderesini serian öğrenmek üzere telefonla gümrük idaresine vaki olan muraceatına icra komitası riyasetinden istifsarı keyfiyet eylemesi cevabile mukabelede bulunduğunu kaytetmektedir.

No. 6553

**455 No. lı karar suretinin**

**gönderildiğine dair.**

 Otuz seneyi ikmal ederek takaüdü icra kılınmış olan rütbei askeriyeyi haiz meb’uslara memurin kanununun 7 inci maddesinde mevzuubahis ikramiyenin meb’usluk tahsisatı üzerinden ita edilüp edilmeyeceğinin tefsirine mahal olmadığına dair T. B, M, M Hey’eti umumiyesince ittihaz olunup Başvekâleti celbeden tebliğ buyurulan 455 No. lı kararın musaddak bir sureti leffen gönderildi efendim.

11 12-928

 Otuz seneyi ikmal ederek takaüdü icra kılınmış olan rütbei askeriyeyi haiz meb'uslara memurin kanununun 7 inci maddesinde mevzuubahs ikramiyenin meb’usluk tahsisatı üzerinden ita edilüp edilmeyeceğinin tefsirine mahal olmadığı hakkında.

**Karar**

455

 Otuz seneyi ikmal ederek tekaüdü icra kılınmış olan rütbei askeriyeyi haiz meb’uslara memurin kanununun 7 inci maddesinde zikrolunan ikramiyenin meb’usluk tahsisatı üzerinden verilüp verilmiyeceğinin tefsiri Baş V. ten talep olunmuş isede Memurin kanununun 73üncü ve 912 No. lı kanunun 11inci maddeleri ahkâmı istisnaiyeden olup mevritlerini hasrı zaruri bulunmasına ve memurin kanununun 71 ve 912 numaralı kanunun 12inci maddelerinde mezkûr maaş tabirinin meb’usluk tahsisatına teşmiline imkân görülmemesine binaen tefsiri talep edilen mezkûr maddelerdeki maaş tabirinin memuriyet maaşlarına aidiyeti vazıh olduğuna ve binaenaleyh tefsirine mahal bulunmadiğına Hey’eti umumiyenin 24,11,928 tarihli 7inci inikadının 1inci celsesinde karar verilmiştir.

No 6554

**Vasaiti nakliye komisyonu hakkında**

 Vilâyetiniz merkezde kazalarınızda henüz teşkil edilmeyen Vasaiti nakliyei askeriye komisyonları varsa derhal teşkil edilerek vazaifi kanuniyelerini ifaya başlattırılması ve neticeden malumat itası ehemmiyetle tamim olunur efendim.

12-12-928

No 6555

HÜLÂSA

445 No. lı karar suretinin

tebliğine dair

 Ecnebi devletler sefarethane ve konsoloshanelerinin vergi ve rüsumu belediye ile ferağ harcından maafiyetlerine mütedair olan 2 Mart 1332 tarihli kanunun tefsirine imkân olmadığı hakkında T, B, M, M Hey’eti umumiyesince kabul edildiği Meclisi muşarunileyha yüksek riyasetinin iş’arına atfen Başvekâleti celileden tebliğ buyurulan 445 No. lı kararın tastikli sureti leffen gönderildi efendim.

12-12-929

**Ecnebi Devletlerle Sefarethane ve Kon-**

**soloshanelerinin vergi ve rüsumu belediye**

**ile ferağ harcından muafiyetlerine mütedair**

**olan 1 Mart 1332 tarihli kanunun tefsirine**

**imkân olmadığı hakkında**

karar:

445

 Ecnebi Devletler tarafından Sefarethane ve Konsoloshane inşa edilmek üzre meccanen tefevvuz olunan ve ya bu maksatla teferruğ ve iştira edilen arsalarda muhterik ve münhedim Sefarethane ve Konsoloshane arsalarının vergi ile mükellefiyet ve ya ademi mükellefiyetleri hususunun tasrihi için 1 Mart 1332 tarihli kanunun tefsiri Başvekâletten talep edilmiş isede 1 Mart 1332 tarihli kanunla bahsolunan ferağ harcı vergisi ve her gûna rüsumu belediyeden muafiyet muamelei

mütekabile şartıyle Düveli ecnebiyenin Sefaret ve Konsoloshane binalarına ait olup 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 33 üncü maddesi ise Düveli Ecnebiyeye muamelei mütekabile şartiyle Ankarada Sefarethane ve Konsoloshane inşa edilmek üzre meccanen verilecek arsalar için bila harç tapu senedi ita kılınacağım ifade etmekte olduğundan bu sarahatlerden salifiizzikir arsaların vergi ve rüsumu belediyeden de muaf tutulacağına dair bir hüküm istihsali kabil görülmemiştir.

 Binaenaleyh ibare tefsiri mütehammil olmadığı cihetle maafiyetin teşmili icap ediyorsa bu maksatla yeniden ahkâmı kanuniye vazı lâzım geleceği Heyeti umumiyenin 22 - 11 - 1928 tarihli altınci inikadının birinci celsesinde tekarür etmiştir.

HULÂSA

Bayazıtağa telgraf merkezi-

nin çaldıran tevsim edil-

diğine dair

No: 6683

 Şark hududunda ve Muradiye ile kızıldize arasında bulunan Bayezıtağa telgraf merkezinin iltibasa meydan verilmemek üzere, tebdilen Çaldıran namile tevsim edildiği tamimen tebliğ olunur efendim. 17-12-928

Avrupa da tahsilde bu-

lunan talebe muhassa-

 satı hakkında.

No: 6687

 Hükümet hesabına Avrupada tahsilde bulunan talebenin muhassasatı hakkında İc. V. Hey etince ittihaz olunup Başvekâleti celbeden tebliğ buyurulan kararname suretinin musaddak bir ayni leffen ve tamimen gönderildi efendim.

17-12-928

**Kararname sureti**

12,8,928 tarih ve 7045 numaralı karanameye zeyldir. Hükümet hesabına Avrupada tahsilde bulunan talebe muhassasatı hakkında tetkikatta bulunmak üzre teşkil olunan komisiyonun raporu ile Maliye vekâletinin 3,12,928 tarih ve 12831 105 numaralı mutalaanamesi îc V. H nin 5,12,928 tarihli içtimaında okunmuş ve Maliye vekâletinin teklifi veçhile eskisi gibi her sene için Fransa, Belçika ve İtalyada bulunan talebeye birer ve diğer memleketlerde bulunanlara ikişer maaş nispetinde maktuan muavenet ve bütün talebe tahsisatına ayrıca beşer dolar zam yapılması tasvih ve kabul olunmuştur.

No. 6709

 Vekâletlere yazılan muharreratın siyah ve sabit mürekkeple ve bizzat vali beyefendiler tarafından imza edilmesi evvelce tebliğ edildiği halde yine bazı vilâyetlerden vekâletlere renkli kurşun kalemlerile ve ya kırmızı mürekkeple ve ekseriya vali beyler namına tahrirat müdürleri tarafından imza edilmiş muharrerat gönderilmekte olduğu görülmekte ve haber alınmaktadır. Mümessilleri bulundukları vekâletlere Karşı hürmetsizlik zihabını tevlit eden bu tarzı hareketin sureti kafiyede terk ve mendili son defa olarak reca ederim efendim.



3

**Hülâsa 457 No. lı karar suretinin**

**gönderildiğine dair:**

6710

 400 No. lı Kanun mucibince takdir ve terfi edilmediğinden dolayı bir zabit tarafından ikame edilen İdarî davanın rüyeti Şurayı Devletin dairei salâhiyetine dahil olmadığına mütedair olarak T. B. M. Heyeti umumiyesince kabul olunarak Meclisi müşarunileyha riyasetinin iş’arına atfen Başvekâleti celileden tebliğ buyurulan 457 No. lı kararın sureti leffen gönderildi efendim.

18-12-1928

**400 Numaralı karar mucebince taktir ve**

**terfi edilmediğinden dolayı bir zabit**

**tarafından ikame edilen idari davanın**

**ruyeti Şurayı Devletin dairei selâhiyetine**

**dahil olmadığı hakkında**

Karar 457

 400 numaralı Kanunun birinci maddesi, 15-5- 1335 tarihinden itibaren cidali milliye iştirak eden muhtelif millî cephelerde ve ya dahilî isyanların itfasında bilfiil hizmet ederek fevkalâde yararlık gösterdikleri o zamanki cephe ve ya mıntaka ve ya fırka kumandanlarından yapılacak tahkikat ile sabit olacak olan ümera ve zabitandan cidali milli nihayetine kadar fevkalâdeden terfi etmemiş olanların bir defaya mahsus olmak üzere hizmetlerinin derecesine göre taktirname ile ve ya bir derece terfi suretile taltif edileceklerini göstermektedir. Şu serahattan anlaşılıyor ki bir zabitin işbu kanu

na tevfikan taltife hak kazanması her şeyden evvel hizmet ve liyakat derecesinin meratibi askeriyece merbut bulunduğu makam sahibinin bilfiil iş başında, o zabit hakkında hasıl edeceği ve doğrudan doğruya meslek ve ihtisasın verebileceği takdir ve kanaata mütevakkıftır işbu takdir ve kanaatin bilahara her hangi bir hey’et tarafından haklı ve ya haksız olduğunun nazarî bir surette tetkik ve tayin edilmesinde kanunî ve maddî bir imkân ve isabet görülmemektedir. Buna mukabil Şurayi Devlet kanununun 19 uncu maddesinin A fıkrasında İdarî muamelât ve mukarrerattan dolayı hukuku muhtel olanlar tarafından ikame olunan davalardan bah- solunmaktadır.

 Halbuki bir salâhiyet makamının haiz bulunduğu ve bahusus meslek ve ihtisasın vücudunu da istilzam eden hakkı takdirini İdarî muamelât ve mukarrerat addetmekte taltif kanununun ruh ve müeddasına mutabık görülmemiştir.

 Balâdaki esbap ve mülâhazattan dolayı Şurayi Devlet kanununun bu gibi mesail ile bir gûna alakası olmadığı hey'eti umumiyenin 1,12.928 tarihli l0 uncu inikadının ikinci celsesinde takarrür etmiştir.

**Hülâsa Sadeyağ müteahhidi Şemsettin**

**bey ve şürekâsı hakkında**

No 6760

ikinci kolordu sadeyağ müteahhidi Şemsettin bey ve şürekâsının taahhüdatında sui niyetle hareket etmiş olduklarından badema devlet işlerine mütaallik tekliflerinin ret edilmesi hakkında Müdafaai milliye vekâletinin 15-12-1928 tarih ve 3319 No. lı tezkeresinin bir sureti leffen ve tamimen gönderildi efendim.

20-12-928

**Sııret**

No. 3319

 İkinci kolordu sadeyağ müteahhidi Hacı Osman zade Edhem Behaddin ve Şemsettin Bey ve şürekâsının Edremit, Balıkesir, Bursadaki kıtaat anbarı ve kilarlarına mukavele ahkâmına mugayir sadeyağ teslim eylediği haber alınmış ve 2 No. lu teftiş hey’etine buralardan alelusul aldırılan numunelerin merkez muayene komsiyonunca icra olunan muayenelerinde Balıkesirden gönderilen sadeyağ numunesinin hamiziyetişehmiyei tayyaresi «10,06 » Edremidin 12,08 Bursanın 17,27 zuhur etmiştir. Aynı mütaahhidin 3 üncü kolordu kıtaatile mekâtibi askeriyeye ita eylediği sade yağlarda ayın derecede bulunmuş ve alâkadaran hakkında takibatı kanuniye icrası içün müfettişler tarafından tahkikat icra edilmekte ve 2nci kolorduya ait tahkikat evrakı ikmal edildiğinden mukavelename ahkâmına mügayir olarak işbu yağları bila muayene ahız ve tesellim edenler hakkında tahkikat icrası muamelâtı zatiye dairesine emrolunmuştur. Binaenalyh Şemsettin bey ve şürekâsının ikinci ve üçüncü kolordularla mekâtibi askeriye karşı mevcut olan taahhüdatda sûi niyetle hareket eylediği vesaikle tahakkuk etmiş olmasına ve muhasebei umumiye kanununun 27 nci maddesinde devlet taahhüdatında ihmal ve sûi niyetle meluf olduğu vesaikle tebeyyun eden eşhasın ve şirketlerin devlet işlerine mutaallik her hangi bir teklifleri vekâletlerce ret olunur. Ye bu ret keyfiyeti diğer vekâletlerle devaire de tamim olunur. Kaydine binaen mumaileyh ve şürekâsının

esbabı maruzeden naşi badema devlet işlerine mutaallik tekliflerinin ret edilmesi ve bilumum münakaşalara iştirakinin kabul edilmemesinin alâkadarana emir ve tepliğ buyrulması.

HÜLÂSA :

Kır bekçileri hakkında

No 6761

 Son zamanlarda bazı vilâyetler katil ve soygun gibi muhilli asayiş ahval hudusa başladığını ileri sürerek jandarma küvetinin tezyidi hakkında mütalibatta bulunmaktadırlar.

 Kuvvetin tezyidine halen imkân yoktur. Binaenaleyh mevcudun hüsnü istihdamı ve vilâyet dahilinde mevcut bekçi ve korucu gibi muhtelif inzibat kuvvetlerinden azemi istifade temini suretile asayişin idamesine itina lâzımdır. Vekâlet bunun için atideki tarzda hareketi muvafık görmektedir :

 1.— Her vilâyet teşrinievvel 1928 tarihli ve 16155 numarali tamim ile tebliğ ve işaret edildiği veçhile jandarma kuvvetini asli hizmetlerde istihdama itina etmeli ve tali ve feri hizmetleri sair vasıtalarla temine çalışmalıdır.

 2.— Buna rağmen yene matlup temin edilmezse kırbekçileri hakkındaki 20-7-330 tarihli kanun ile 18-3-340 tarihli ve 442 numarali köy kanunundan istifade lâzımdır.

 Kırbekçileri hakkındaki kanunun dördüncü maddesinde: Bekçileri jandarma zabitanın tahtı nezaretinde olup jandarma efradı derecesinde zabitai mania ve adliye vazifesile mükellef bulundukları ve köy kanununun yetmiş dördüncü maddesinde: köy muhtarı ihtiyar meclisi mahsul ze-

manlarında çapulcular ve eşkiya türemiş ise köylünün eli silah tutanlardan lüzumu kadarını gönüllü korucu olarak.... ilah., denilmekte ve yetmiş dördüncü maddesinde: Koruculara verilecek silah ve cephanelerin hükümet tarafından ihtiyar meclisine verileceği gösterilmektedir. Binaenaleyh köylünün eli silâh tutanlarından ğönüllü korucu istihdâmi suretile korucular adedinin teksir edilerek jandarma vezaifinin kolaylaştırılması kabil olur.

 3.— Bu suretle gönüllü olarak alınacak korucuların silâh ve cephanelerinin Müdafaai milliye vekâletinden talep edilmesi lâzım isede muvakkaten jandarma depolarında mevcut fazla silahlardanda verilebileceğinden hemen filıyata girişilerek korucuların teshiline teşebbüs olunmalıdır.

 4.— Bu tedabir meyanında jandarma efradından gayri müsellah hizmetlerde müstahdem bulunanlar adedinin zaruret derecesine indirilmek suretile bir kısmının müsellah hizmetlere alınması lazımdır.

 Yukarida zikr edilen maddeler mucebince ve daha sair icabati mahalliyeye göre tedbirler alinarak faaliyete geçilmesi ve şekavet ve muhilli asayiş ahval hüdüsuna meydan verilmemesi ehemmiyetle temenni ve rica olunur efendim.

20/121928

HÜLÂSA •

Türk vatandaşlığı kanunu

 ile talimatnamesinin

gönderildiğine dair

No 6928

 1/1/1929 tarihinde iktisabı meriyet edecek olan 1312 numarali Türk vatandaşlığı karnimle bu kâ-

nunun şekli tatbiki hakkında tanzim olunarak Hariciye vekâletinden irsal buyurulan talimatnameden adet leffen gönderilmekle birer adedinin vilâyet ve kaza Nüfus ve Polis dairelerine acele tevdii tamimen tebliğ olunur efendim.

27/12/928

HÜLASA

Türkiye Efğanistan

nıuhadenet müahedesi

hakkında

No 6991

 Türkiye Efğanistan mühadenet ve teşriki mesai muahedenamesinin tastiki hakkında olup T.B.M.M. Heyeti umumiyesince kabul ve Başvekâleti celileden tebliğ buyurulan kanunun matbu nüshasından adet leffen gönderildi efendim.

30/12/928

HÜLÂSA Türkiye İtalya

muahedenamesi suretinin

gönderildiğine dair

No 7002

 Türkiye ile İtalya arasında Romada akt ve imza edilmiş olan bitaraflık uzlaşma ve adli tesviye muahedenamesinin tastiki hakkında T.B.M. meclisince kabul ve Başvekâleti celileden tebliğ buyurulan 1364 No. li kanunun tastikli matbu nüshasından adet leffen ve tamim en gönderildi efendim.

31/12/928

**Umuru Mahalliye**

ooo

 İdarei umumiyei vilâyat kanununun muaddel sekseninci maddesinin sekizinci fıkrası mucibince nısfı vilâyetlere ve belediye vergi ve resimleri kanununun yirmi dokuzuncu maddesile nısıfı diğeri belediyelere ait olan zebhiye resminin ekseri mahallerde idare hey’etleri tarafından müzayede ve ihale edilmekte olduğu teftişat neticesinden anlaşılmıştır.

 Müzayedat, munakasat ve ihalâtın sureti icrası müzayede ve münakaşa kanunile tayin ve tahfif edilmiş ve mezkûr kanuna nazaran idarei hususiyelere ait müzayedat munakasat ve ihalâtın vilâyet encümenlerince ve belediyeye müteallik olanlarında talimatnamei mahsusına tevfikan belediye meclislerince ihalesi lâzım gelmekte bulunmuş ve ahkâmı umumiyei kanuniye ile müzayede münakaşa vazifesi idare hey’etlerinden kâmilen nez’ edilmiş olmakla fimabat zebhiye resminin mahallî belediye hey’etlerince bılmüzayede ihale edilmesi ve ihale bedelinin iki daire arasında munasafatan taksim olunması lâzımdır.

 Tarifatı anife dairesinde muamele ifası tamimen tebliğolunur. (Vilâyetlere Şehremanetlerine ve mülkiye müfettişlerine yazılmıştır) .

6—12—928

 Bazı belediye ve Şehremanetlerince belediye ve emanet memur ve müstahdemlerine cemiyeti belediye veya encümen kararile muhtelif nisbet ve miktarlarda maktu harcirah verilmekte olduğu müfettiş raporlarından anlaşılmaktadır.

 l5 Mayıs 335 tarihli mülkiye harcirah kararnamesine tabi olması lâzım gelen memurini belediye hakkındada harcirah kararnamesinin tatbikî ve ahkâmı mevzuai kanuniye veçhile muamele ifası lüzumu tamimen tebliğolunur.

 (Vilâyetlere, Şehremanetlerine, ve mülkiye müfettişliklerine yazılmış ve husulu malumat zımnında maliye Vekâletine arz edilmiştir).

9-12-928

 1334 Numerolu hayvanların sağlık zağbıtası hakkındaki kanunun altıncı faslının otuz sekizinci maddesine tevfikan bulaşık hayvan hastalıklarına karşı mücadelede bulunmak üzre idarei hususiye bütçelerine her sene mücadele faslı küşadile tahsisat vaz’ı lazım geldiğinden yeni sene bütçesine hini tanzimde bu husus için ayrıca fasıl küşat ve tahsisat vaz edilmesi lüzumu tamimen tebliğolunur. 6-12-928

 25 - 9 - 928 tarih ve 9362 numaralı tamime zeyldir.

 Yanğın vukuatının kat’iyetle önüne geçmek için belediyelerimiz tarafından alınan yanğın tertibatının mukabili olmak üzre halkın da fevkalâde müteyakkız bulunmaları için kendilerinin dâhi bir ceza tahdidi altında bulunduklarını his etmeleri

ve buna göre her hangi bir tehlikeye karşı yangın çıkması ihtimali olan her vaziyette daha ihtiyatlı bulunmaları icap eder bunun için de her yangın hadisesinde her vechi ati iki noktayi nazardan tahkikat yapılmalıdır.

 1—Tahkikatın biricisi polis veya polis vazifesi gören jandarma teşkilâtı tarafından yapılacaktır bu tahkikat yanğında kast cürnrü olup olmadığı noktai nazarından yapılmakla beraber hassa- tan kastı mahsus olmasa bile her yanğının bir ihmal ve kayıtsızlık neticesinde zuhuru tabiî bulunduğundan bu gibi ihmalcilerle mutekâsillerin de kastan yanğın çıkaranlara yakın bir safhai tetkik ve tahkikten geçirilmesi ve tahkikat evrakının behmehal ciheti adliyeye tevdii ve neticelerinin üçer aylık rapor şeklinde vekâlete iş’arı.

 2—Tahkikatın ikinci safhası alâkadar memurların vazifelerini bihakkin ifa edip etmedikleri hususunun öğrenilmesi cihetidir ki bu tahkikat da atideki nukatın tesbiti ile mes’ullerin tayini lâzımdır. bir yanğının başlanğıcı saat kaçtadır yanğın başladıktan kaç dakika sonra etfaiye haberdar olmuştur etfaiye haber aldıktan kaç dekika sonra hareket etmiş ve ne kadar zeman sonra yanğın mahalline gelmiş ve ne kadar zemanda makinelerini kurup faaliyete geçmiştir.

 Bu tahkikat mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından yaptırılacak ve büyük yangınlarda mıntıka mülkiye müfettişi derhal işe vazıyet, edecektir.

 3—Birinci fıkrada mevzubahs edilen ihmallerin ekseriya birer veya ikişer oda olarak kiraya

verilen büyük konaklarda, hanlarda ikamet edenler tarafından yapıldığı ve yangın vak’alarının ekseriya bu gibi mahallerden başladığı görülmektedir.

 Müteaddit ailelerin ikametine müsait olan bu gibi büyük konaklarla hanlarda yangınlara karşı derhal istimal edile bilecek vesait bulundurulmasının temini ve bu gibi yerlerin daimî olarak kontrol ettirilmesi.

 Mevsim münasebetile bacaların ve soba borularının muayyen ve gayrı muayyen zamanlarda muayene ettirilmesi ehemmiyetle temenni olunur'

5-12-928

 24 Mayıs 928 tarih ve bin ikiyüz seksen sekiz numerolu kanunla kabul edilen latin rakkamlarının 1 haziran 928 tarihinden itibaren tatbik ve istimali mecburî olmasına binaen ev, maza, dükkân, gazino, han ve hamam gibi bil’umum amakin ve akarat numerolarının tebdili zaruri görüldüğünden kırmızı zemin üzerine beyaz yazı ile yeknesek olması icap eden mezkûr numero levhalarının belediye vergi ve resimleri kanununun otuzuncu maddesi mucibince ve talimatnamenin nomero tahrir ve tevzi'i hakkındaki izahatı dairesinde belediyelerce imal ve maliyet fiatı üzerinden emakin ve mebani sahiplerine tevzi’i lüzumu tamimen tebliğolunur.

9-12-1928

HÜLÂSA

Kimsesiz ve öksüz çocuklar

No 11591

12 - 11 - 928 tarihli ve 10804 numerolu tamime Öksüz ve kimsesiz çocuklardan yevmi kazancile

geçinmekte olanlar hakkında belediyelerce yapılacak tesahup ve himayeye dair olan ve tebliğ edilen tamime bazı sıhhi şerait ilâvesine ve yeniden tamimine lüzum görülmüştür.

 1 — Belediye hududu dahilinde bu şerait altında çalışan çocukların isim, adet, ve sin itibarile tesbiti.

 2 — Tesbit olunan adede göre gayet basit tertibatlı binalar ihzarı (Bunun için mevcut binalardan birini tahsis daha muvafıktır) yalınız bina şehrin merkezî bir noktasında bulunmalı ve mümkün olduğu kadar az taksimatlı olmalı ve meselâ büyücek salonlu mektep yatakhaneleri şeklinde bulunanlar tercih edilmeli ve kolayca kabili tathir bulunmalıdır; bundan başka bit ile kabili nakl hastalıkların zuhur ve intişarına mahal bırakılmamak üzre tedabiri sıhhiye icra ve ez cümle yatacak olanların yekdigerile temas ve ihtilâflarına mümkün mertebe mani oluna bilecek surette münferit akşamdan mürekkep bölmede yaptırılmalı, bölmeler ve minderlerin tathiri fenniyesi belediyelerce muntazaman icra ve takip olunmalıdır.

 3 — Tahta kerevetler, ot şilteler ve sobalar ihzarata esastır, bunların hüsnü muhafazası ve çalışğan kimsesiz çocuklar barınma evi adı verilmesi muvafık olan bu müesseselere hizmetçi veya kapucu namile tayin edileck kimselerin evin inzibatını temin edebilecek olanlardan intihabı ve evin sıhhî şeraiti haiz su tertibatı ve miktarı kâfi abdesthaneyi havi bulunması ve yatakhanenin gündüzleri gerek kendileri ve gerek saire tarafından işğal edilmemesinin temini.

4— İsimleri tesbit olunanların geceleri yoklama yapılması ve muntazaman gelüp gelmediklerinin takibi ve bu hususta zabitai belediye memurlarının konturula memur edilmesi.

5— İşbu mahalleri mintıkalarinda bulunan polis idareleride daimî surette tahtı teftiş ve nezaratte bulunduracak ve inzibatı temin edecektir.

6— Buralara ahlâksız çocukların kabul edilmemesi ve kabul olunanlar içinde ahlaksızlıkları görülenler olursa polise ve zabitaya teslimi.

7— Hali ve vakti yerinde olanlar ve bahusus misafir veya mukîm olmak üzere ikametkâhı bulunanların kabul olunmaması.

8— Kabul olunanların bir hafta zarfında kendilerine yatacak yer temin etmeleri, ihtar olunması ve yer temin edenlerin çıkarılması.

9— Bervechi bâlâ hususatın dikkat ve alâka ile tesbit ve takip ettirilmesini ve neticenin inhasını reca eylerim efendim.

17-12-928



**Emniyeti Umumiye**

ooo

1041

 Ecnebi Memleketlerde ikamet ve seyahat etmek üzere pasaport alan türk hanımlarının isimlerinin nihayetine zevç isimlerinin ilâve edilmemesi kendilerinin gerek bankalar ve gerekse hükümeti mahalliye memurini muvacehesinde fevkalâde müşkülâta maruz kalmalarını intaç etmekte olduğu beyanile buhale bîr nihayet verilmesi Paris Şehbenderliğimizden bildirilmiştir. Sureti iş’ara nazaran yabanci memleketlerde hanımlarımızın müşkülâta maruz kalmamalarının temini içtin evli türk kadınlarına verilen pasaportlarda isimlerinin nihayetine zevçlerinin isimlerininde ilâvesi hususu muvafik görülmekle tebliğolunur efendim.

25-12-28



**İskân**

ooo

HÜLÂSA

Muhacirinin işgal ve istifa-

delerinde bulunan emval hak-

kında■ tesri muamele edilmesi-

ne dair:

71706

 Bazı mahallerce eşhası mütegayyibeden metrük emvale ait muamelâtı teffiziyenin temlik nizamnamesinin altıncı maddesinin son fıkrası dolayısiyle devamında tereddüt edilerek tevkifi cihetine gidilmekte ve bu ise esbabının sızlanmasını badi olmakta bulunduğu görüldüğünden bu kabil muamelâttan yalnız komsiyonlarca teffizinde tereddüt edilecekler hakkında vekâletten istizanda bulunularak diğerlerinin muamelerine devamla mezkur maddedeki sarahat dairesine ve bilhassa muhacirinin işgal ve istifadelerinde bulunan emval hakkında tesrii muamele suretiyle işlerinin sürüncemede bırakılmayarak acilen intacıreca olunur efendim.

9-12-928

HÜLÂSA:

Temlik nizamnamesinin

altıncı maddesinin hüsnü

suretle tatbikına dair

72020

 Temlik nizamnamesinin altıncı maddesinin bazı mahallerde yanlış telekkiyata sebebiyet verdiği anlaşıldığından bervechizir tavzih olunur:

 1—Temlik nizamnamesinin altıncı maddesindeki sarahata nazaran 1/7/928 tarihinden mukaddem bilahara tefvizi icra edilmek üzere mübadilinin iskânlarına tahsis ve teslim edilen mübadeleye tabi eşhasdan mada eşhası mütagayyibeden metrük emvale ait dosyaların tedkikatına devamla muameleyi tefviziyelerinin ikmal ve intacı lâzımdır.

 2—1 - Temmuz - 928 tarihinden evvel füzulen işgal edilerek mezkûr tarihden evvel vaki talepleri üzerine hakkı iskân ve tefevüzleri sabit olanlara ait muamelei tefviziyelerin itmam ve intacı muktazidir.

 3—1 - Temmuz - 928 tarihinden mukaddem mübadilin tarafından füzulen işgal edilerek kudreti tefevüzıyeleri tekabül etmeyen ve fakat adiyen hakkı iskânları bulunanlardan kudreti tefevüziyeleri tekabül edecek kısmın mutahakkak istihkaklarile mahsubinden sonra üst tarafının borçlanma kanununa tefvikan tebeyyün ettirilmek suretile muamelei tefviziyelerinin ikmal ve intacı zaruridir. Şukadarki adiyen iskânda nufus ve vaziyeti içtimaiye nazarı dikkata alınacak ve buna göre istirdadı icap ederse herhalde vekâletin müsaadesi istihsal olunacaktır.

 4—1 - Temmuz -1928 tarihinden mukaddem mübadilin tarafından tefvizlerine talip olup ikmali muameleleri için takibattan hali olmadıkları emvale ait muamelelere vilâyetlerce devam edilerek intacından sonra tetkikatı icra edilmek üzere bu kabil dosyaların Vekâlete irsali lazım gelir. Ber minval muamele ifasile mubadlinin temadii şikâyet ve mağduriyetlerine meydan verilmeyerek kanunun tayin ettiği müddet zarfında muamelelerinin ikmalı ehemmiyetle matluptur efendim.

13-12-928

HÜLÂSA

Muamelatı tefviziyenin

sürati ikmaline dair

No 72021

 Temlik kanununun dördüncü maddesindeki sarahata nazaran tapu ve virgü kıymetleri 2.000 ve yahut mukadder kıymetleri 10,000 liraya kadar olan emvale ait muamelatı tefviziyenin vilâyet tefviz komsiyonları mukarreratile kespi katiyet edeceğinden eshabı tarafından bir itiraz ve yahut muariz tarafından bir iddia ve şikayet vaki olmadıkça bu kabil dosyaların artık vekâlete irsaline lüzum olmadığı halde bazı vilâyattan kemafissabık dosyaların gönderilmesine devam edilmekte olduğu ve bazı mahallerce de kaza tefviz komsiyonlarınca müttehaz kararın bu bapta ki kanunun neşrinden mukaddem olduğu beyanile ve vilâyet tefviz komsiyonlarınca asil muamelei tefviziye hakkında hiç bir karar verilmeksizin yine irsal kılınmakta olduğu görülmektedir.

 Muamelâtı tefviziyenin bir an evvel itmam ve ikmalini ve mübadilinin tulü müddet intizarına mahal kalmamasını teminen bu baptaki kanunla bahşedilen selâhiyetten azami surette istifade edilerek emval tefavvüzü metalibinde bulunan mübadilin meyanındaki ihtilâfatın dahi mevzuatı iskâniye dairesinde halli cihetine gidilmek suretile muamelâtın mahallen intaci ve yalnız eshabı ve yahut muarizleri tarafından olbabtaki tefviz komsiyonları mukarreratına karşı itiraz vukuu halinde buna mutaallik dosyaların berayı tetkik irsali rica olunur efendim.

13/12/928

4

HÜLASA

İskan idarelerince

adiyen veya tefvizen

mübadiline verilen

emvalin tapuya

raptına dair

No 72022

 Bazı iskân idarelerince adiyen ve ya tefvizen mübadiline verilen emvalin Tapoya raptı zımmında mahalli tapo idarelerine tevdi edilen vesaikda verilen emvalin muamelei tesciliyesi için muktazi malumatı kâfiyenin mevcut olmadığı gibi kendilerine emval tefviz ve tahsis edilen aile hakkında da malumat verilmemekte olduğundan tapo itasında müşkülâta tesadüf olunduğu Tapo müdüriyeti unumiyesinin vaki iş’arından anlaşılmıştır. Bu gibi vesaikde tapoya tescil noktasından icap eden malumatın tapo dairelerinden talep vuku bulduğu ande o tefviz muamelesine ait evrak ve defatirden istinbat edilerek ve muktazı malumat bunlardan istihraç olunamazsa tahkikat icrası ve ledelicap tefviz komisyonlarından karar istihsalile zati maslahatı temin edecek surette cevap itası, ve aile meselesinde de ailenin bir asıldan müteferri efradile fer’an yekdigerile hissedar olmayanların tefriki lazım olup mesela ailenin bir ana ve baba ile bu ana ve babanın çocuklarına hasrı ve ailenin efradı meyanında kardaş ve yahut öz evlat olduğu halde ailenin o sırada silinen büyüğü olmak itibarile namina temlik muamelesi yapılırsa binnetice diğer alakadaranın mağduriyetlerini mucip oluca-

ğından efradı aile arasında böyleleri bulunduğu takdirde hisselerinin ifrazı ve yahut hisseleri yani mevcudiyetleri nisbetinde iştirak etmek üzere verilecek tapuya isimlerinin ilavesi muvafık görüldiğinden bu ve ahvali mümaselede bu yolda muamele ifasile verilen emvalin bir an evvel ve bir şekli salimde tapu senedatına raptı esbabının istikmali rica olunur efendim.

13/12/928

HÜLASA

tefviz muamelatında tem-

lik kanununun dördüncü

maddesinin tatbikına dair

74456

 Evelce vekâletten noksan iade kılınmış olan tefviz dosyaları hakkında bu kerre muaddelen ittihaz edilen kararların bazı mahallerce temlik kanununun neşrinden mukaddem ki usule tevfikan bu tetkik ve tasdiki ve vekâletdeki dosyaları meyanına vaz’ı zımmında merkeze gönderilmekte olduğu görülmektedir. Mukayyet kıymetleri iki ve mukadder kıymetleri on bin lirayı tecavüz etmeyen emval hakkında temlik kanununun dördüncü maddesile vilayeti nüvelerine salahiyeti kâmile bahş edilmiş olduğundan bu miktarı tecavüz etmeyen emval için artık istizanı muameleye lüzum olmayup ahkâmı kanuniye ve usul ve esasatı mevzuaya tevfikan iktizasının bir an evvel ifasile intacı muamele olunması ehemmiyetle reca olunur efendim.

31 -12-928

HULÂSA

İskân usullerinde yapılan

bazı tadilât hakkında:

74456

 Muamelâtı tefviziyyenin bir an evvel ikmal ve intacı emniyesile usul ve esasati iskâniyeden iken şimdiye kadar bir faidei ameliyesi görülmeyip bil akis işkâli muameleye saik olan bazı mevadın bervechi ati tadili tensip kılınmıştır:

I

 Yedlerinde usulen tanzim edilmiş beyannameler bulunupta vesaiki tasarrufiye ibraz edemeyen mübadillerden alınmakta olan kefaletnamelerde imzaları bulunan küfelanın mübadilin memleketi halkın dan olup olmadıklarının araştırılmasına lüzum olmayup laalettayin dört mübadilin kefaletile iktifa edilecektir.

II

 16 Nisan 340 tarihli kanunun altıncı maddesinde mübadilinin memleketlerindeki metrukâtına verilecek emval bulunamadığı taktirde diğer nevi emval verilebileceği tasrih kılınmış olmasına nazaran artık bu hususta ısrara mahal olmayup diğer nevi emval itası suretile mübadilinin bir an evvel terfihi esbabının istikmali lâzımdır. Ancak kemafissabık ayni esasta mukayyet bir aileye birden ziyade mesken tahsis edilemeyeceği buharla müteharrik fabrikalar baklandaki ahkâm bakidir.

III

 Mübadilinin memleketlerinde terk eyledikleri emvalden vefaen mefruğ olanlardan deyin miktarının behemhal tenziline mahal olmayup muvafa-

katları halinde kendilerine aynen istihkak tesbit edilerek mukabilinde usulu dairesinde emval tefvizi ve şukadar ki tefviz edilen mala da o nisbette «ipotek» vaz’î lâzımdır.

 Fimabait bu usulda muamele i fasile muamelâtın en kısa bir müddet zarfında ikmali reca olunur efendim.

31 - 12 - 1928

HULÂSA

Türk ocağı tarafından

neşredilen takvim hakkında

**Kalemi mahsus.**

1/3540

 İstanbul türk ocağı, yeni sene için çok zarif ve nefis bir takvim neşrediyor.

 Vekâlete merbut teşkilât ve müessesatın ihtiyaçlarını bu takvimden almak suretiyle temin ederek bu milli müessisemize bu vesile ile de vardım edilmesini reca ederim efendim.



**Osmanlı imparatorluğunda**

**İdarî teşkilâtın menşei**

**ve tarihçesi:**

Mabaat

3- Defterdarlar [Maliye Teşkilâtı]

 Divanın üçüncü rüknünü de (defterdarlar) teşkil ederdi. Zemanımız ıstilahına göre [Maliye vekili] demek olan defterdarlar; Devletin mukannen varidat ve sarfiyatım teşdit ve idare ederlerdi.

 Omanlı imperatorluğunun bidayeti teessüsünde varidat ve mesarifatı pek basit olduğundan ve emvali emiriyenin kâffesi-—bir çiftlik iradı gibi! — padişahlara ait bulunduğundan bütün maliye ümuru muhtelif bendeğân (!) elile tedvir olunurdu.

 Osman bey; para işlerine nezaret için kain pederi (Edebali) yi memur etmiş idi, \*]

 Şu halde Osmalı emaretinin ilk maliye vekili; Edebalidir. Zaten çok zamanlar devletin yegâne veznesi padişahların ikamet gahında bulunan hazine idi Bütün sarfiyat sadrazamların tensibi ve hünkârların emri ile icra edilirdi. İstanbulun fethinden biraz evvel müstakillen saray mesarifatını idare için bir « Hazinedarlık » dairesi tesis

[\*] Gayri matbu ilmi Kemal tarihi- Emiri defendi kütüphanesi.

olunmuş ve devletin resmî mesarifine nezaret hakkı sadrazamlara verilmiş idi.

 Bunlar şu vazifeyi (Defterdar) namındaki muteber bir memura gördürürleridi: Fakat bu zatın biç bir istiklâli yok idi.

 İstanbulun fethinden sonra devletin umuru maliye ve iktisadiyesile münhasıran meşgul olmak ve sadrazamlara merbut bulunmak üzere [Defterdarlık]— islahen ve tevsian — ihdas olunup 887/1482 bu makama ilk defa olarak meşhur [FENARİ ZADE AHMET ÇELEBİ] tayin kılınmış ve kendisine büyük bir selâhiyet verilmiş idi. Ve mesarifi umumiyeye ait, tediyat ve tahsilatı tedvir için saray haricinde bir vezne teşkil olunduğu gibi [HAZİNEDARLIK | vazifesi de ibka olunmuş yani hazinei devlet kısmen padişahların müdahalei hodseranelerinden kurtarilmış idi. |\*[

]\*] Bu bahsı (Vassaf) tarihi şöyle nakil ediyor:

« Bir gün Sultan Selim veziri azam olan Piri paşaya: hazine ahvali nicedir ? deyu sual buyurduklarında müşarünileyhi:

Padişahım! hanği hâzineden sual buyurursunuz? dediğine cevaben padişah da alatarikultegafül «hazine ikimidir? buyurmalarına : » beli ! padişahım ! hazine iki ve belkide üç, dörtdür. Biri padişahım iç hâzinesidir ki: andan akça dışarıya çıkmak muhaldir. Ani hazinedar başı ve hazine kethüdası hıfzeyler. ol, ancak pâdişâhım ferman ile sarfına mahsustur.

Allah saklasın ki: kul mevacibini ondan çıkmaya mühtaç ola !

Vediğeri vüzera nezdinde olan hazinedir. Divanhanede durur. Taşradadır Ve yeri dahi yedikulededir.

Bunların Kangisin murat buyurursuz ?»

 O zamanlar devletin varidati ise; pazar ve saire rüsumundan, hâzinelerden, mücavir hükümetlerin, mümtaz eyaletlerin maktu vergilerinden ve havas itibarile tuzla (memlaha, gümrük hasılatından ve bir de harp ganaimi (humsu şer’isinden) ibaret idi.

 Cizye ; hıristiyan tebeadan alınan vergi demekti. İptidaları (orta), (evsaf),(âlâ) itibarile her şahıstan (10,20,30,) akça olarak alınan cizye; on birinci Hicrî asır iptidasından itibaren nısıf derecesinde artırılmış ve daha sonraları, devletin mesarifi tezayüt ettiğinden bir misline yakın bir hadde çıkarılmış idi.[\*]

 Muharebe zamanlarında—ki: zaten hiç ardı ara- sının kesildiği yoktu—ehaliye [tekâlifi ürfiye] namile ayrıca bir vergi tarh olunurdu—ki: nev’an (94) derece idi.

 Mesarif bahsına gelince:

Bu evvelleri pek mahtut bir tarzda cereyan ederken git gide şekil ve kemmiyet itibarile başka bir mahiyet aldı.

 Ordunun mühim bir kısmını teşkil eden sipahilerin kâffesi ve askerî ümeranın ekserisi kendi

[\*]Bu madde hakkında meşhur [Koçi] beyin yazdığı maruf risalede şöyle deniyor:

«990 tarihine kadar reaya fukarasından her bir nefer başına kırkar, ellişer akça cizye ve kırkar akça hane avarızı (müsakkafat) ve iki koyundan bir akça rusumu ganem alınup ziyade alınmazdı. Ancak mübaşir [tahsildar] olanlar hâzineden ve hane avarızında ikişer üçer ve gayeti beşer akça (gulamiye) namile olup tecavüze kimsenin cüreti yok idi. Şimdi miri için her bir nefere ikişer yüz kırkar ve her hane avarızından üçer yüz akça ve her koyun başına birer akça tayin olunup. »

kanunu mahsus ile tahsis edilmiş olan (has) ve (tımar) hasılatı ile geçinirlerdi. Devlet, daha doğrusu saray hâzinesinden yalnız yeniçeriler ile saraya memur sipahilere ve bazı ülemaya maaş, yani yevmiye verilirdi ve bunlarda büyük bir yekûn tutmaz idi. lâkin sonraları çok imlalarda harp levazımı tedarik etmek, gemiler, kal’aler inşa edilmek mecburiyeti hasıl olduğundan ve sık sık tekerrür eden (cülus) bahşişlarının tahammül olunamayacak raddeye varmasından dolayı devlet hâzinesi aralık aralık büyük buhranlara maruz kalır ve bundan dolayı mütemadiyen vergiler artırılırdı, 973/1565 de açılan [Sigetvar] seferine vaki olacak hareketi temin için hazine mevcudu kifayet etmediğinden (Sokullunun) tensibile saraydaki altın ve gümüş evaninin külliyetli miktarı darphaneye gönderilerek sikke bastırılmış idi :[\*]

 Fatih devrinden sonra devletin varidatı şeklen büyük tebeddülata ve tevessuata uğradığından divan erkânının üçüncü şahsiyetini teşkil eden (defterdarın) dairesi ve teşkilâti tevsi edilmiş ve (defterdarlık) makam ve vazifesi — birincisi ikincisine takaddüm etmek üzere — [Rumeli ve Anadolu ] defterdarı namile ikiye ayrıldığı gibi bir müddet sonra bunların dairelerinden bazı muameleler ayrılup İstanbul muamelâtı mâliyesi ile meşgul olmak üzere teşkil edilen bir üçüncü defterdarlığa verilmiştir.

 Bunlardan Rumeli defterdarlığına «Baş defterdar» veya (Şıkkı evvel) defterdarı, Anadolu defterdarına (Şıkkı sani) defterdarı ve ücüncüsünede(Şıkkı salis) defterdarı denilirdi.

[\*] Ayni (Ali efendi) risalesi.

 Şu hesapça (Şıkkıevvel defterdarı); asıl maliye vekili olup İkincisi bunun müsteşarı idi.

 Şıkkı salis defterdarının vazifesi ise; bahriye hesabatına bakmaktan ibaret olduğundan bunlara (Tersaneemini) dahi derlerdi.

 Bu defterdarlar; yalnız hesap muamelelerile meşgul olup harp işlerine yani [ümuru cihadiye ] ye karışmazlardı.

 On birinci Hicrî asır ortalarına doğru [Şıkkı rabi] defterdarlığı namile bir memuriyet daha tesis olunmuştur ve adeden zamanımızdaki muhasebatı umumiye müdürlüğü vazifesi buna verilmiş isede bil’ahere bunun lüzumsuzluğu anlaşıldığından kaldırılmış yani tasfiyeye tabi tutulmuştur. Defterdarların hüküm, nufuz ve selâhiyetleri yalnız İstanbula münhasır olmayup bunların emirlerini ve devletin kanun ve nizamlarını tatbik etmek üzere taşralarda da şubeleri vardı. Bunlara [Kenar defterdarı] denilirdi,

 İstanbulda bulunan üç esaslı defterdarın her ücü de divan erkânından idi. Divanda bulundukları vakit — resmî kisvelerini geyimiş oldukları halde nişancilardan evel ve Vezirlerden, kazaskerlerden sonra otururlardı.

 Baş defterdar; divanda mâliyeye müteallik davaları fasleder ve iktizasında zahrım imzaladığı tuğralı emirleri mahallerine gönderildi.

 Bu derece selâhiyeti haiz olmayan diğer iki defterdar; kendilerinden bir şey sorulmadıkça divanda söz söylemek, reye karışmak hakkına malik değillerdi [\*].

[\*] İste şu selâhiyetsizlik, daha doğrusu mesuliyetsizlik neticesi olarak bu payeler, ünvanlar git gide ; kayrılması, eski hizmetlerine mükâfaten geçindirilmesi lûzımgelen bazı namuslu ricale (kaydı hayat) olarak tevcih olunurdu.

Madde tasrihi suret ile — resmen arz edüp iradesi alınmak şartile—defterdarların azil ve nasılları; şimdiki kabine üsulune kısmen müşabih olarak; sadrazamlara ait idi.[\*]

Mamafi baş defterdarlık: çok defa tehlikeli bir mansıp idi. Meselâ: Yeniçeri ülûfeleri vakit ve zemanile verilemediği veya malî buhrandan dolayı askere züyuf para verildiği zamanlarda defterdarın maddî kabahati olsun olmasın Yeniçeriler bermutat onun makamına, evine hücum ile yapmadık tecavüz ve hakaret bırakmazlardı. Bazan bunların kelleleri bile istenilir ve alınırdı !

Üçüncü Murat devrinde feci bir surette öldürülmüş olan meşhur defterdar (Mahmut efendi) ; bu cümleden idi 992/1586

 Bunlarla beraber defterdarların içinde arkasını kuvetle padişaha dayayan bazı müstebitlere de tarih şahadet etmektedir. Meselâ: dördüncü Mehmet devri defterdarlarından (sarı Ali efendi) hiç bir makamdan mezuniyet olmadan bir çok mühtaç kimselerin erzakını kesmek, ehaliye ağır vergiler tarh etmek gibi muamelerile halkı iza'ç etmiş idi. Hatta vefatında oğlu babasının ruhunu şat etmek için bir esir azat etdiğini bazı zevata söylediği zaman; içlerinden biri:

 Bir kul azat etmeye ne hacet! pederiniz; (defi sıkleti) vücudile cümlemizi azat etmiştir! hu sevap ona yetişil!. demiş idi.

[\*] Hatta ikinci Ahmet; defterdar (Ahmet efendinin) azlini irade eylediği halde sadrazam (Merzifoni) hacı Ali paşa; bunun ibkasında İsrar ve bu hususta padişah ile şifahen münakaşeye bile içtisar edüp hünkarın ısrarına karşı istifa etmiş idi.

 Bu zatın muasırı olan sadrazamların hiç biri kendisine söz ve nüfuz geçirememiş idi. Çünkü arkasında padişah vardı!....

\* \*

\*

 Baş defterdarlık dairesinde vergilerin şekil ve tarzı tahsillerine göre:

 [Baş muhasebe, muhasebe. Haraç muhasebesi, büyük rüzname, sipahi kalemi, silihtar kalemi, harameyn hesabatı, anadolu hesabatı, avarız ve nezel kalemi, (havas) kalemi, derya kalemi, evkaf muhasebesi... gibi bürolar, kalemler olup bunların amirlerine, müdürlerine (şeflerine) : (Muhasebeci) denirdi.

 Defterdarlar; muhtelif mesleklerden yetişebilirlerdi. Ekseriya kalemi mesleklerden ilerileyüp bu makamlara geldikleri gibi mülkiye ve ilmiye meslekinden yetişmiş ricale de bu ehemmivetli makamlar verilirdi.

 Bu tesir iledirki: millî tarih (vezir) rütbesinde bir çok defterdarlar kaytetmiştir.

\* \*

\*

 Defterdarların muhassasatı da oldukça mühim idi. Bunun için içlerinden pek çok zengin, maldan adamların olduğunu tarihlerde görüyoruz [\*].

[\*] Meselâ: Baş defterdar (etmekçi zade Ahmet paşa) ııın, meşhur (İskender çelebi) nin servetlerini Tarihlerimiz inanilmayacak surette kaytetmekdedirler. Meselâ: Ahmet paşanın; yalnız (özü) kalasının inşasına sarf olunmak üzere (50.000) lira İhta eylediği kayden sabittir. Defterdar (İskender çelebi) nin maiyetinde (1200) müsellah etbai [hatta Piçev tarihi bu etbanın miktarını (6.200) olarak kaytetmektedir.

Hülâsa: hayati resmiyeleri bu suretle cereyan eden defterdarlara da günün birinde tarih nehayet yermiştir.

 Yani 1253/1832 tarihinde defterdarlık; [Maliye nazareti] ne tahvil edilmiş ve ilk Maliye nazırı [Nafiz] paşa olmuştur.

 Bu tarihden itibaren (Defterdar) tabiri yalnız vilâyetlerdeki en büyük maliye memurlarına verilmektedir.

 Hükümeti Cumhuriyenin teessüsile beraber çok eskiden (Defterdar) daha sonraları (Maliye nazırı) denilen bu zevata (Maliye vekili) namı verilmiştir.

**Ali Seydi**

****

**Polis nedir?**

ooo

 Hukukçular son zamanlara kadar, Polis (zabita) kelimesi ile ne anladıklarını açıkça bildirmeğe üzenmemişlerdir. Türk hukukçuları ise «Hükümeti icraiyenin asayiş ve istirahati umumiyeyi ve ahalinin hukuku medeniye ve tasarrufiyeleriyle can ve malca emniyetlerini muhafazaya memur olan kısmına ıtlak olunur» (l)veya dahilen emniyet ve asayişin temin ve muhafazası zımnında vücuda getirilen teşkilâtın hey’eti mecmuasını ifade eder. « (2) demekle polise dar bir mana vermiş bulunmaktadırlar. Garp hukukçularına gelince « polis » kelimesinin zahiri ve lügat manası ile anlaşılması kolay olduğu için, İlmî mefhumu uzun zaman müphem bırakılmıştır, meselâ hukuku idare ilmini kuran «Ducrocq» o büyük ve ölmez eserinde polis tabiri ile ne kastettiğim açıkça yazmış, zabita mefhumunu anlatmamış bulunmaktadır.

 Muhtelif zemanlarda polis kelimesinin ne manalarda alınmış olduğunu ve bu mefhumun zamanla uğradığı değişiklikleri uzun derin araştırmak, için şüphesiz pek faydalı olursada biz bunu bir tarafa bırakıyoruz.

 Polis tabiri bugün ne ifade ediyor? bunu araştırmak isteyeniz. Bu gün bile bu mes’ele hal-

[1] İbrahim hakkı. Hukuku idare C. I. , s- 168 , ikinci tâb’ı; Ahmet şuayp , Hukuku idare , birinci kısım, S. 367 2

İsmail Hakkı, Hukuku idare, sene 1330, 403;

İsmail hakkı Usulu idare ve kavanin, sene 1341 , 8. 127 .

eledilmemiş bulunmaktadır. Kanun yapanların hemen her memlekette, polis kelimesini gelişi güzel kullanmaları da düşüncelerde ayrılıklar doğurtmaktadır.

 Misal olarak bu günkü fıransız âmmecilerinden bir kaçının fikirlerini alaım:

Profesör «Berthelmy» ye göre: polis tabiri,

memleket içinde nizam ve sıhhati korumak için vücuda getirilen teşkilât veya alınan tedbirleri ifade eder.» [3]

 Profesör «Duguit» ye göre: «polis otorite tarafından tedafui bir surette,ferd fealiyetlerin serbest inkişafını tahdit etmek üzere yapılan bir akti ifade eder.» [4]

Profesör «Rolland» a göre: «Memleket içinde umumî nizamı temin, muhafaza veya yeniden tesis polisin mevzuudur.» [5]

 «F. Moreau» ve «M. Haurion» polis mefhumunu pek geniş manalarda almışlardır. Profesör Moreau, ya göre askerlik hizmeti, ademi merkeziyet rejimine tabi teşkilât üzerinde merkeziyet teşkilât üzerinde merkeziyet teşkilâtının idari konturol, diplomatların ve orduların hariçten gelecek hücumlara karsı memleketi müdafaa etmeleri gibi şeyler de polis mefhumuna dahildir. «Polis cemiyet içinde eyi bir nizam tesis ve muhafaza etmek için mevcut vasıtaların ( selâhiyet, teşkilât, tedbirler.) heyeti mecmuasıdır. Profesör Haurioıı daha ileri gidiyor ve polisi o kadar geniş manada alıyorki, ona göre bütün âmme hizmetleri bile polis vasıtalarıdır. Devlet rejiminin hedefi polistir.

[3] S. 235 . [4] S. 106 . [5] S. 272 .

 Polisi temin için devlet umumî kaideler (kanunlar, nizamlar) vazederek yasak olan ve olmayan, yapılması veya yapılmaması lazım gelen şeyleri tayin eder. Tayin kâfi değildir, bu kaidelerin icrasını da temin etmek lâzımdır. İcra ise ya adlî veya İdarî usullerle olur.. Adlî usul hakim tarafından zecrî müeyyedelerin tatbikından ibarettir; bunu bir tarafa bırakalım. İdarî usulde vatandaşların kanunlara isteklerde riayet etmesi âmme hizmetleri teşkilât! ile temin olunur. İdarî teşkilâtın hedefi bu suretle, kanunların tatbikinden, yani polisten ibarettir.

 Netekim (6, asrî Devletlerin umumî polisleri ilk tedrisatın inkişafına lüzum gösterdiğinden bu ilk tahsilin mecburî olması için kanunlar vazolunmuş bulunmaktadır; fakat bu kanunların tatbiki için kazaî müeyedeler kâfi değildir; heryerde ilk mektep açarak çocukların istifadelerine arzetmek lâzımdır. Bu hususta hususî mekteplere bağlı kalmak istenilmediğinden ilk tedrisat hizmetlerini ihdas ve teşkil icap eylemiştir. Bu itibarla ilk tedrisat hizmetleri ve teşkilâtı ilk tedrisat haklımdaki kanunun bir polis vasıtasıdır.

 Devletin «tevsik» sahasında da polis hak ve vazifeleri vardır:

1—Para basmak, darpane açmak hakkı,

2—Kâğıt para çıkarmak hakkı,

3—Altın ve gümüş eşyanın ayarını tespit etmek hakkı,

4—Fabrika ve ticaret markalarım ve Unvanlarını temin etmek hakkı,

[6] Hauriou, nun fikirlerini nakletmekteyiz.

5—ölçüleri konturol etmek hakkı,

6—Hukuku hususiyeye ait işleri kâtibi adiller ve borsalar gibi vasıtalarla tevsik hakkı

7—Fertlerin hali medenilerini nufus kütüğü ile tespit etmek hakkı,

8—Gayrı menkullerin parçalarını, sahiplerini, alınıp satılmasını, devrini, rehnini tevsik eden kadastro ve tapo kaytlarını tutmak hakkı.

9—Diploma vermek ve imtihan etmek hakkı; intizamı korumak için devlet bazı mesleklerin ancak diploması olanlar tarafından yapıla bilmesini kaide ittihaz etmiştir. (Hekimlik, eczacılık, Avukatlık, Şoförlük V. S. )

 Hauriou ya göre bunlar hep polistir; polis mefhumu bu profesörün gözünde o kadar geniştir ki «İçtimaî basiret» teşkilâtında bile polis hedefi görmektedir. Muhterem profesörün elinde «Polis» her şey’i ifade etmek yüzünden hiç bir şey ifade edemeyecek hale gelmiştir.

 Moreau ve Hauriou gibi âmmecilerin polisi bu kadar geniş manada almalarının tarihî sebepleri vardır. Eski devirlerde polis mefhumu pek genişti; idare polis demekti.

 İntizamı korumak kaygısı, Âmme hizmetlerini yapmak kaygısından üstündü, âmme hizmetleri, esasen, şimdikinden çok azdı.

 Gerek Fıransız ihtilâli, gerek bu ihtilâlin prensiplerini tatpik eden milletler polise esaslı taklitler vazettiler. Fakat medeniyetin ilerilemesi ihtiyaçaları ve faaliyet sahalarını çoğalttığı gibi âmme nizamının kayırılması için «Polis» inde çoğalmasına sebep olmuştur.

 Vaktile âmme işlerinin hepsini kaplayan polis siyasî, ve İdarî inkılaplarla kendine mahsus sahada tahdit edilmiş bulunmaktadır. Polisin esasını İçtimaî intizamı kayırmak için Devletin haiz olduğu vilâyet hakları ile daima çarpışma halinde bulunan Ferdî hüriyetlerin telif edilmesinde aramalıdır Bu esas ancak ferdî hürriyet şuuru uyanmış olan milletlerde kat’iyet kazanabilir’

 O halde polis mefhumunu nasıl izah etmeli? Bunu başka bir makalemizde araştıracağız.

**Profesör**

**Süheyp Nizami**



**FİHRİST**

ooo

**Resmi Kısmı**

**Sahife No**

1 — Tayinler

4 — Telgraf kanununun 33 üncü maddesinin tadiline

 dair kanun.

5 — Türkiye-Efganistan muhadenet ve teşriki mesai

 muahedenamesinin tastiki hakkındaki kanun.

5 — Türkiye-Iran muhadenet mukavelenamesini

 ikmalen 15 Haziran 1928 tarihinde akt ve imza

 edilen protokolün tasdiki hakkında kanun.

6 — Türkiye - İtalya arasında Romada akt ve imza

 edilen bitaraflik uzlaşma ve adlî tesviye mua-

 hedenamesinin tastiki hakkında kanun.

6 — Türkiye - İtalya arasinda imza edilen iadei mücrimin

 muahedenamesinin tastiki hakkında kanun.

7 — Ankara otomatik telefonu hakkındaki 30 Mayis

 13 Kânunuevel 1926 tarih ve 876, 938 nümaralı

 kanunların tadiline dair kanun.

12 — Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı düyunu umumiyesi

 hamilleri namına hareket eden zevat arasında

 tanzim ve imza olunan 15 Haziran 928

 tarihli mukavelename ile bu mukavelenameye

 lahika olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı

 düyunu umumiyesi meclisi idaresi arasında

 tanzim ve imza olunan 13 Haziran 1928

 tarihli itilafnamenin tasdikine dair kanun.

**Sahife No Resmi Kısım**

15 — Uyuşturucu maddeler hakkında kanun.

20 — 11 Ağustos 1925 tarihli askerî tekaüt ve isti-

 fa kanununun muaddel maddesinin tadiline

 dair kanun.

21 — İskân kanununun 10 uncu maddesinin tefsirine

 mahal olmadığı hakkında karar.

21 — Memurin kanununun birinci muvakkat maddesi-

 nin tefsirine mahal olmadığına dair kararname.

22 — Belediye memurlarının memurin kanununun

 birinci maddesinde mezkûr memurin idadına

 dahil olup olmadıklarının tefsirine mahal olmadığına dair

 kararname.

23 — Maliye V. İzmir meb'usu Saraçoğlu Şükrü

 Beyin mesaisini takdiren teşekkür edilmesi

 hakkında kararname

24 — Ordu, Bahriye, Jandarma zabitan ye memurini

 hakkındaki kanunun 4üncü maddesinin tefsirine dair

24 — Tahtı silaha alınacak ihtiyat zabitleri ve askerî

 memurlara harcirah verilüp verilmiyeceginin tefsirine dair

25 — 16 Haziran 1927 tarih ve 1076 nümeralı kanunu

 muvakkat maddesinin tefsiri

26 — Veraset, ve intikal vergisi kanununun bazı

 maddelerini muadil kanunun tebliğine dair

26 — Telgraf adresi ve imzalarının vazıh yazılmasına dair

27 — Evvelce açılan kurslarda muvaffak olmayanlar için açılacak

 kurslar hakkında.

27 — Millet mektebi teşkilatı hakkındaki talimatnamenin leffile.

**Sahife No Resmi Kısım**

28 — Hariciye vekaletinin 6/12/928 tarihli tezkeresi

 suretinin leffile

29 — 455 numaralı karar suretinin gönderildiğine dair

30 — Vesaiti nakliye komisyonları hakkında.

31 — 445 No. karar suretinin tebliğine dair

32 — Bayezitağa telgraf merkezinin Çaldiran tevsim

 edildiğine dair

32 — Avrupada tahsilde bulunan talebe muhassatı

 hakkında

34 — 457 nümeralı karar suretinin gönderildiğine dair.

35 — Sadeyag müteahhidi Şemseddin bey ve şürekası

 hakkında

37 — Kır bekçileri hakkında

38 — Türk vatandaşlığı kanunile talimatnamesinin

 gönderildiğine dair

39 — Türkiye – Efganistan muhadenet muahedesi hakkında

39 — Türkiye – İtalya muahedenamesi suretinin gönderildiğine

 dair

40 — İdarei hususiyelere ait müzayedat ve munakasat

 ve ihalatın Vilayet encümenlerince ve belediyeye

 ait olanların belediye meclisince icrasi hakkında

41 — Bulaşık hayvan hastalıklarile mücadele içun

 idarei hususiye bütçelerinde faslı mahsus küşadı

 hakkında

41 — Yangın tertibatı ve tahkikatı hakkında.

**Sahife No Resmi Kısım**

43 — Ev, maza, dükkân, gazino, han, hamam gibi

 bilumum emakin nümarolarının Latin rakkam-

 larile tebdili hakkında.

43 — Kimsesiz ve öksüz çocuklar hakkında

46 — Ecnebi memleketlerde ikamet ve ya seyahat

 edecek Türk hanımlarının isimleri nihayetine zevç

 isimlerinin ilâve edilmesi hakkında.'

47 — Muhacirinin işgal ve istifadelerinde bulunan

 emval içün tesrii muamele edilmesi hakkında.

47 — Temlik nizamnamesinin altıncı maddesinin hüsnü

 suretle tatbikine dair.

49 — Muamelatı tefviziyenin sür'ati ikmaline dair.

50 — İskân idarelerince adiyen ve ya tefvizan mübadiline

 verilen emvalin tapoya raptına dair.

51 — Tefviz muamelatında temlik kanununun 4üncü

 maddesinin tatbikine dair.

52 — İskân usullerinde yapılan bazi tadilât hakkında.

53 — Türk ocağı tarafından neşredilen takvim hakkında.

**Gayrı resmî kısım**

54 — Osmanlı imperatorlugunda İdarî teşkilatın

 menşei ve tarihçesi — Defterdarlar — Ali Seydi—-

62 — Polis nedir? Profesör:

**Süheyp Nizami**