**PARTIYA AZADÎ**

**TÜZÜK METNİ**

**HAK ADALET VE HÜRRİYET İÇİN**

PARTIYA BAWERÎ Û AZADIYA KURDISTANÊ

KÜRDİSTAN İNANÇ VE ÖZGÜRLÜK PARTİSİ

حزب الإعتقاد و الحرية الكردستانى

**PARTİ TÜZÜĞÜ**

# I. BÖLÜM: GENEL ESASLAR

Kürdistan’da hak, adalet ve hürriyet için İslamî inisiyatif alan bireyler 6-7 Eylül 2014 tarihli I. Olağan Genel Kongresinde yeni aşamayı **HAREKET** olarak irade etmiş, Hareket için yukarıdaki konsepti kabul etmiş ve aşağıdaki amaçlar, hedef ve çalışma alanları konusunda mutabakat sağlamış ve Hareketin idari yapılanmasını onaylamıştır.

29 haziran 2019 tarihinde de devam ede gelen mevcut MYK çoğunluk kararı ila PARTIYA AZADÎ olarak kuruluşunu ilan etmiştir.

**Madde 1 - Hareketin Adı**

        Bu tüzük hükümlerine göre siyasi bir teşekkül olarak kurulmuş olan partinin adı; Hak, Adalet ve Hürriyet için PARTIYA AZADÎ’dir.

**Madde 2 – Partinin Kısaltılmış Adı, Genel Merkezi ve Amblemi**

Partinin kısaltılmış adı "PARTIYA AZADÎ" şeklindedir. Hareketin Genel Merkezi …………………..`dir. Turkuaz zemin üzerinde kırmızı, beyaz ve yeşil renklerinden ve ayrıca beyaz renk üzerinde sarı renkli çizgiden oluşan PARTIYA AZADÎ isminden ibarettir.

## Madde 3- Partinin Amacı, Kuruluşu, Gerekçesi ve Meşru Dayanağı

“Kürt Meselesi ve Kürdistan Davası”yla ilişkisinde Kürdistan İslamî camiasında uzunca bir süredir gözlemlenen durum karşısında ***Hak Adalet ve Hürriyet için Kürdistan İslamî İnisiyatifi 1.merhele*** *den sonra* ***Hak Adalet ve Hürriyet için Kürdistan İslamî Hareketi*** *2. Merhalesini tamamlayıp” PARTIYA AZADÎ “ PARTIYA BAWERÎ Û AZADÎ (İNANÇ VE ÖAZGÜRLÜK)* 3. Merhalesi olan partileşme kararını almıştır.

Buna göre **PARTIYA AZADÎ**, özel olarak Kürdistan İslamî camiası için aşağıdaki öngörüleri amaçlar:

1. İslamî camianın Kürdistan’daki gelişmeleri izlemekten, belirleyici olmayan bir katılımcılıktan ve kendi özgül güçleriyle elde edemediği düşünce ve davranış biçimlerini salt konjonktürün etkisi altında oluşturmaktan çıkmasını,
2. İslamî camianın kendi özgül güçleriyle düşünce ve davranışını belirginleştirmeyi ve bu doğrultuda, yarattığı kendi boşluğuna kendisi için alternatif, Kürdistan için de tercih olmasını,
3. İslamî camianın Kürdistan halkının özgürlük iradesinin güçlenmesi sürecine katkı sağlamasını ve iradenin ilgili hedeflerini gerçekleştirmesinde payının bulunmasını,
4. Bu yolda İslamî camianın vakıaya ortak olmasını ve giderek öncü güçlerden olmak için gereken faaliyetleri başlatmasını,
5. İslamî camianın toplumsal ve bireysel bütün çalışmalarla özgürlüğü talep eden tarihi ve aktüel irade beyanıyla uyumlu olmasını*amaçlar.*

GEREKÇESİ: Kürt halkının içinde bulunmuş olduğu durumla gerekli bağı kuramamış olduğuna kanaat getirdiği Kürdistan İslamî camiasının, Kürt meselesi ve Kürdistan davasına karşı sorumluluklarını ifa etmeye dair zihni ve ameli bir çağrıyı ve eylemi dile getirmek için İslamî referanslara sahip farklı meşreplerden Kürdistanlılar tarafından PARTIYA AZADÎ siyasi bir organizasyon olarak kurulmuştur.

MEŞRUYETİ: temel dayanak, bireylerin Kürt halkının temel hak ve hürriyetlerine ilişkin üzerlerinde karşı konulmaz bir sorumluluğun bulunduğuna inanmasıdır. Parti, gerçek gücünü bağımsız kişilerin bir araya gelme iradesinden alan bir yapısallığa sahiptir. Partinin mevcut hiçbir resmi-gayri resmi yapıyla organik bir bağı yoktur. Partinin meşru zemini, bir bakıma bu yapıların tabiatları gereği entegre edemediği bağımsız birimlerin ortak arayışı olmuştur.

## Madde 4- Partinin Hedefi

Yukarıdaki temel amaçlarla karşı konulmaz sorumluluklarına dair **PARTI** kararıveren bireyler, gerçekçi ve sağlıklı bir söylem - eylem tablosuyla ve aynı zamanda misyon sahibi bir Parti oarak***, siyasi partiler yasası çerçevesinde temel perspektif edinmiştir.***

## Madde 5- Partinin Çalışma Alanı, Yükümlülükleri

Çalışma alnının önceliği; program, kuruluş gerekçesi, amaç ve hedefler üzerinden Partinin irade ettiği; **kendi özgül güçleriyle kendisini gerçekleştirmesinin,** **kendi geleceğini belirleme hakkıyla ilgili olduğu** söylemi çerçevesinde tüm siyasi alanlarda faaliyetlerde bulunmasıdır.

Parti çalışmaları, takdim edilen parti programı, amaçları, çalışma alan ve yöntemleri çerçevesinde yürütülür.

# II. BÖLÜM: İDARİ YAPILANMA

**Madde 1 – Parti Üyesi Olabilme Şartları**

**1.1 -** Partinin Tüzük ve Programını kabul ettiğini, gücü, ***bilgi ve tecrübeleri nispetinde parti çalışmalarına*** katılmayı üyelik giriş beyannamesinde beyan ve taahhüt eden,  
**1.2 -** On sekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip olan,  
        **1.3 -** Başka bir siyasi parti hareketinde veya siyasi bir partide üye olmayan,

**1.4-** Başka bir ***siyasi parti hareketinde veya siyasi bir partide yönetici ve temsilci görevi olmayan,***

1.5 – İnsanlığa karşı ve nefret suçları ile bilinen ve bu fiiller kapsamında kendisi hakkında toplumda olumsuz bir kanaat hasıl olmayanlar,  
        **1.6 -** Partiye belirli bir üyelik aidatı ödemeyi taahhüt eden, Kürdistanlı herkes, Parti üyesi olabilir.

**Madde 2 - Üyeliğin Sona Ermesi**

        Partit üyeliği,

        2.1 - Ölüm,  
        2.2 - İstifa, Üyelikten istifanın belgelenmiş sayılması için istifanın yazılı beyan ile (elektronik yazışma ) veya bizzat yapılmış olması gerekir. Bizzat yapılan yazılı istifa bildirimlerinde, imzanın ilgiliye ait olduğunun tespiti yapılır,

2.3 - Disiplin kurulu kararı ile partiden ihraç edilmiş olmak gibi hallerde sona ermiş olur.

**Madde 3 - Üyelerin Hakları ve Yükümlülükleri**

        Partinin bütün kademe görevleri ve temsil yerleri, tüzük kuralları içinde Partiye mensup her üyeye açık ve hizmet etmek için aday olunabilecek yerlerdir.  
        Üyeler, parti içi ve dışı ilişkilerinde üye olmanın ön şartı olan Parti tüzüğü ile konsept ve yönetmeliklerin ve bunlara uygun olarak yetkili kurum ve kurullarca oluşturulmuş ilke ve kararlar ***ile Kürdistan toplumun milli ve kültürel durumundan ruhunu alan yerleşik teamül hukukunun emredici hükümleri*** çerçevesinde çalışmalar yapar ve yapılan çalışmalara katkıda bulunurlar.  
        Parti üyesi; hiçbir ayırım gözetmeksizin, toplumu oluşturan her bireyin, insan olmasından kaynaklanan temel haklar ve özgürlükler önündeki engellerin kaldırılması için üzerine düşen çabayı azimle ve kararlı olarak, gücü ve becerisi nispetinde ifa eder. Kürdistan’ın parçalanması sonrası milli ve dini referanslar bağlamında Kürt toplumunun varoluşu ve idari haklara kavuşturulması ile kurulacak bütünlüğü ve bu bütünlüğün; bireysel, toplumsal, ekonomik ve siyasal hak ve özgürlüklerin sağlanması ile mümkün olacağı bilinci içinde hareket eder. Bütün uyelerin parti calışmalari hakkinda bilgi edinme HAKLARI VARDIR.

**Madde 4 – Teşkilat:**  Parti tabandan tavana zorunlu ve ihtiyarı birimlerinin tümü, parti teşkilatını oluşturur.

**Madde 5 - Teşkilat Kademeleri**

            Parti teşkilat kademeleri; bölge yönetimleri ile genel merkezden ibarettir. Ayrıca partinin teşkilat kademelerinde, kadın ve gençlik kolları ile ihtiyaç duyulması halinde diğer yan kuruluşlar ve yurt dışı temsilcilikleri oluşturulur. Partinin seçimle belirlenen bütün ***teşkilat kademelerinde %33 20 kadın, %33 20 gençlik ve % 20 Ülama kotası uygulanır.*** Uygulanan kota kontenjanları boş kaldığı taktirde yedek üyeler ile doldurulur, buna rağmen dolmayan kota kontenjanları boş bırakılır.

**Madde 6 - Partinin Teşkilat Kademe Organları**

            Parti teşkilatı, aşağıda yazılı teşkilat kademe organlarından oluşur

**6.1 - Bölge Teşkilatı**

            **a)** Bölge Kongresi  
            **b)** Bölge Sekreteri  
            **c)** Bölge Yürütme Kurulu  
            **d)** İlçe ve belde Temsilcisi  
              
            **6.2- Genel Merkez Teşkilatı**

a)Danışma kurulu

**b)** Genel Kongre  
            **c)** Genel Sekreter  
            **d)** Genel Yönetim Kurulu (GYK)  
            **e)** Merkez Yürütme Kurulu (MYK)

**f)** Merkez Disiplin Kurulu

**6.3 - Yan Kuruluşlar**

**a)** Kadın Kolları  
            **b)** Gençlik Kolları

**c)** Ülama

**Madde 7 - Bölge Kongresi**

               Bölge teşkilatının en üst karar ve denetim organı olan Bölge kongresi, o bölgede ikamet eden tüm üye ve tabii delegelerden oluşur. İki yıldan az, üç yıldan fazla olmayan bir sürede ve genel kongreden önce uygun bir zamanda, Bölge Yürütme Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır.  
                Bölge Kongresi bölge sekreterini, bölge yürütme kurulu asil ve yedek üyelerini, ilçe ve belde temsilcilerini seçer ve gündemindeki konuları müzakere edip karara bağlar.

**Madde 8 - Bölge Sekreteri**

                Bölge sekreteri; bölge kongresi tarafından açık oylama ile tek derecede seçilir. Partinin bölge düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin koordinasyon ve yürütülmesini sağlar, denetimini gerçekleştirir ve bölge teşkilatını temsil eder.  
                Aynı kişi, en fazla 3 (üç) olağan dönem bölge sekreteri seçilebilir.

**Madde 9- Bölge Yürütme Kurulu**

                Bölge yürütme kurulu, bölge kongresince açık oyla seçilen ve ilçe temilcileri ile kadın, gençlik ve ülema kolları sekreteri hariç, en az 3, en fazla 6 üyeden oluşur. Bölge Kongresinde aynı sayıda yedek üye seçimi yapılır.  
                Bölge teşkilatının ilk kuruluşu***, Genel yönetim kurulunun görüşü alınarak, merkez yürütme kurulunun ataması ile gerçekleştirilir.***

**Madde 10 - Bölge Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri**

                Bölge yürütme kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda en az iki kez olağan toplantı yapar. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.  
                Bölge yürütme kurulu, bölge sekreteri veya bölge yürütme kurulu üye tam sayısının en az 1/3’ ünün talebi halinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıda sadece toplantı konusu olan konu görüşülür.  
                Bölge yürütme kurulu, bölge sınırları içinde partinin faaliyet ve programlarının tanıtımı için gerekli çalışmaları yapar, bölge kongresi ile tüzük ve yönetmeliklerin ve üst organların verdikleri görevleri ifa eder. Parti politikaları ve yapılan çalışmalar konusunda bölge sakinlerinin bilgilenmelerini sağlar.

**Madde 11 - Genel Kongre, Görev ve Yetkileri**

                    Genel Kongre, hareketin en üst karar ve denetim organı olup bu sıfatla ;  
                    11.1 Partinin Danışma kurulu Genel Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin, denetleme Kurulu’nun asil ve yedek üyelerini açık oylama ile seçmek,  
                    11.2 Partinin tüzük ve programında değişiklik yapmak, gelir-gider ve kesin hesabını kabul veya reddetmek, Genel Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporunu müzakere edip karara bağlamak, yönetimin ibrası konusunda karar vermek,  
                    11.3 Toplumu ilgilendiren konularla***, milli faaliyetleri ve parti politikaları*** hakkında genel nitelikte olmak kaydıyla temenni niteliğinde veya bağlayıcı kararlar almak,  
                    11.4 Partinin tüzel kişiliğinin feshine veya değiştirilmesine, siyasi parti-ler ya da başka bir siyasi parti hareket ile ittifak ve yahut birleşmesine karar vermek,

11.5 Tüzükte ve programda verilen diğer görevleri ifa etmek, gündeminde yer alan konuları müzakere edip karara bağlamak, Genel kongrenin yetki ve görevidir.

**Madde 12 - Genel Kongrenin Delegeleri**

                    Genel Kongre, bölge kongrelerince seçilmiş delegeler ile tabii delegelerden oluşur.

**Madde 13 - Genel Kongrenin Seçilmiş Delegeleri**

Bütün bölge yürütme kurulu üyeleri, bölge kadın ve gençlik kolları yürütme kurulu üyeleri ile bölge temsilcileri genel kongrenin seçilmiş delegeleridir

**Madde 14- Genel Kongrenin Tabii Delegeleri**                    Genel Sekreter, Danışma kurulu, Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri, Merkez Disiplin, denetleme Kurulu üyeleri ve üyeliği devam eden Hareket Kurucuları Genel kongrenin tabii delegeleridir.

**Madde 15 - Olağan Genel Kongreyi Toplama Yetkisi ve Zamanı**

                    Genel kongreyi olağan toplama ***yetkisi Genel Yönetim Kurulu’na aittir.*** Genel Yönetim Kurulu, iki yıldan az, üç yıldan fazla olmamak kaydıyla olağan genel kongreyi toplamak zorundadır.

Genel kongre, genel kongreye katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır***. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.*** Kongrenin idaresi kongre delegeleri tarafından seçilecek olan divana aittir.Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Olağan genel kongrede yalnız gündemde yer alan konular gorüşülür.

**Madde 16 -Olağan Genel Kongre Gündemi ve Delege Listesinin İlanı**

                   Olağan Genel kongrenin gündemi, Genel Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Kongrenin tarih, yer ve saati, en az 15 gün önce Partinin resmi yayın organından ilan edilir ve bölge sekreterliklerine bildirilir.birinci oturumda nisap olmaz ise ertesi gün yapılacak ikinci oturum la kongra toplantısı yapılır.

**Madde 17 - Genel Kongre’nin Olağanüstü Toplanması**

                    Genel kongre, Genel Sekreter veya Genel Yönetim Kurulu’nun yahut genel kongre delegelerinin en az beşte birinin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır.  
                    Olağan üstü toplantı gündemi çağrıyı yapan tarafından belirlenir ve gündem dışında başka konu görüşülemez.

**Madde 18 - GYK’nın Oluşumu ve Çalışma Esasları**

                    18.1 – Genel Yönetim Kurulu, Genel kongreden sonra Hareketin en üst karar ve yönetim organı olup genel kongrece açık oyla seçilen ve kadın ile gençlik kolları genel sekreterleri hariç 51 asil üyeden oluşur. Ayrıca 25 yedek üye seçilir.  
          18.2- ***Başka bir siyasi parti hareketinde veya siyasi bir partide yönetici ve temsilci görevi olan üyeler GYK üyesi seçilemez.***

18.3 –  GYK’nın görev süresi, seçimli olağanüstü toplantı yapılmadığı sürece, büyük kongrenin normal olağan toplantısına kadar devam eder. Kurul üyeliklerinde boşalma olması halinde, sıradaki yedek üye genel sekreter tarafından davet edilir.

18.4 - GYK, tüzükte yer alan toplantı ve karar yeter sayısı ile oylama şekline ilişkin ayrık durumlar dışında, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamalar, gizlilik kararı alınmamış ise, açık oylama şeklinde yapılır***. Açık oylama sonucunun eşit olması halinde, Genel Sekreterin katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır***.

18.5 - GYK, en az iki en çok üç ayda bir olağan toplantı yapar. Olağan toplantıların zaman, yer ve tarihleri, MYK tarafından kararlaştırılır. Kurul, genel sekreterin veya Genel Yönetim  
                    Kurulu üye tam sayısının 1/3’ünün talep etmesi hallinde olağanüstü toplanır. Olağan üstü toplantının tarihi ***ile yer ve zamanı üyelere duyurulur.*** Bir yıl içinde peş peşe 3 veya bir yıl içinde 6 kez özürsüz olarak toplantılara katılmayan üye, kurul üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Bu durumun kurulca tespitinden sonra üyelik boşalmasına ilişkin tüzük hükmü uygulanır.  
                    18.6- GYK gündem esasına göre müzakereler yapar, kararlar alır. Kurul üyelerinin her biri, gündem teklifinde bulunabilir. Karşı görüş olması halinde yapılacak oylama sonucuna göre işlem yapılır.

**Madde 19 - GYK’nın Görev ve Yetkileri**

                    Partinin seçimle görev üstlenmiş teşkilat kademe organlarının, kademe sırasına göre bağlı oldukları Genel Yönetim Kurulu;  
               19.1 - Partinin tüzük ve programını ve genel kongre kararlarını uygulamak, uygulatmak***, partinin bütün teşkilatını uyum içinde, verim ve etkinliği sağlayıcı tedbirler alarak aktif kılmak, tabandan tavana gerekli koordinasyonu sağlamak,***                    19.2 - Partinin politikalarının gerekli kıldığı dökümanlar hazırlamak, yürürlüğe koymak, ihtisas komisyonları ve çalışma büroları oluşturmak***, bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek veya belirleyeceği çerçeveye göre uygulama yapması için MYK’ya yetki vermek,***                    19.3 - Partinin teşkilat kademeleri ve kademe organlarının demokratik kurallara göre oluşumlarını sağlamak amacıyla tüzük çerçevesinde gerekli gördüğü her tür düzenlemeleri yapmak, tedbirler almak,  
                    19.4 ***- Gerek görülen yerlerde teşkilat kurmak***, partinin ilke ve hedeflerini tanıtıp yaymak için gerekli çalışmaları planlamak, uygulamak ve uygulatmak,  
                    19.5 - Partinin ilke ve hedefleri ışığında, Kürdistan, Türkiye ve dünya siyaseti ölçeğinde, öncelikle parti kademelerinde görev almış olanların ***ve hparti üyelerinin eğitim ve bilgilenmeleri*** ve aynı zamanda medeni, demokratik diplomasi kültürünün gelişmesi ve yerleşmesi amacıyla siyaset okulu veya siyaset akademisi oluşturmak gibi gerek göreceği her tür siyasal çalışmalar yapmak, yaptırmak,  
                    19.6 – Kürdistan ve dünyadaki belli sorunlar hakkında partinin görüşünü belirlemek, bu görüşleri kamuoyuna açıklamak, bu anlamda gerekli olması halinde tek başına veya çeşitli kurum ve kuruluşlarla ile ortak toplantılar yapmak,  
                    19.7 - Parti çalışma ve faaliyetlerinin planlamasını yapmak ve bu planlar için gerekli harcamaların bütçelerini hazırlamak, hazırlatmak,  
                    19.8 - Kademelerden gelen görev ve yetkisi içindeki teklifleri incelemek, karara bağlamak, görevi dışında olanları takip etmek ve ilgili kademeyi bilgilendirmek,  
                    19.9 - Bütün seçimlerle ilgili gerekli kararları ***almak milli kongre, meclis, konferans, milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisleri ve diğerleri için hpartiden aday olanlar hakkında yetkilerini kullanmak,***                    19.10 - Seçimlerle ilgili her tür seçim mekanizması ile çalışma yöntem ve stratejilerini belirlemek, partinin seçim çalışmalarını ve seçimleri sevk ve idare etmek, ettirmek,  
                    19.11 - Partinin çalışma raporu, yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançoları ile diğer gündem maddelerini inceleyip onaylamak ve genel kongreye sunmak,  
                     19.13 - Zorunlu nedenler dolayısıyla genel kongrenin toplanamadığı hallerde, partinin hukuki varlığını sona erdirmek, tüzük ve program değişiklikleri hariç, gerekli görülen bütün kararları almak,  
                    19.14 - Genel sekreterin teklifi ***üzerine Merkez Yürütme Kurulu ile alt kademeler yürütme organlarının üye sayısını belirlemek,*** gerektiğinde artırmak veya azaltmak,  
                    19.15 - Partinin program-tüzüğü çerçevesinde uluslararası kuruluşlara üyeliğini ve yurt dışı temsilcilik önerilerini karara bağlamak,  
                    19.16 – İki genel kongre arasında, parti tüzük ve programının yasaklamadığı her alanda, partinin ve dolayısıyla ***ülke çıkarının gerekli kıldığı bütün yetkileri kullanıp kararlar almak,*** uygulamak veya uygulatmak, gibi görevler yapar, yetkiler kullanır.

**Madde 20 - Genel Başkan İçin Adaylık Koşulları**

                   Partininn Genel Başkan, GYK tarafından açık oyla seçilir. Ancak aynı kişi, en fazla olağan üç dönem genel sekreter seçilebilir.

**Madde 21- MYK’nın Oluşumu ve Çalışma Esasları**

                    Merkez Yürütme Kurulu;Ülema, Kadın ve gençlik kolları genel sekreterleri hariç Genel sekreter ile ***birlikte en az 9 en fazla 15 üyeden oluşan en üst icra kuruludur. MYK üyeleri, GYK üyeleri arasından*** belirlenir.  
                  İstifa eden veya düşürülen üye yerine, ikinci fıkra hükmüne göre yeni üye belirlemesi yapılır.  
***MYK on günde bir en az bir toplantı yapar,*** Kurul çoğunlukla toplanır, tüzükte yazılı ayrık durumlar dışında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.  
                    MYK üyeleri, görevli oldukları faaliyetin kapsam ve niteliğine göre yeteri kadar yardımcı veya uzman ile birlikte çalışma yapabilirler. Yardımcı ve uzmanlar, ilgili MYK üyesinin teklifi ve MYK tarafından atanır. Yardımcılar ve uzmanlar, oy hakkı olmaksızın, çağrılı oldukları MYK toplantılarına katılabilirler. Atama ve görevlendirmeler konusunda GYK bilgilendirilir.

**Madde 22 - MYK’nın Görev ve Yetkileri**

                    22.1 ***- Genel kongrede alınmış kararlar ile GYK tarafından alınan kararların ve verilen talimatların icrasını sağlamak***, GYK gündemini hazırlamak,  
                    22.2 - Partinin üye, her kademe kurum, kuruluş ve ünitelerinin etkili bir çalışma temposunu sağlayabilmeleri için teşkilat ***içi eğitim programlarını gerçekleştirmek,*** alınmış kararlar ile yapılması gereken iş ve eylemleri icra etmek, gerekli uyum ve koordinasyonu sağlamak,  
                    22.3 - Partinin hükümetler, siyasi partiler, diğer siyasi parti hareketleri ve çeşitli resmi veya sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini düzenlemek, geliştirmek ve sürdürmek,  
                    22.4 - Doğacak durum ve gelişmeler karşısında partinin duruş ve görüşünü saptamak ve bunları kamuoyuna deklare etmek,  
                    22.5 - Teşkilata duyurulması gerekli GYK kararlarını, ilgili üyesi aracılığıyla teşkilata tamim etmek, gereğini talep ve takip etmek,  
                    22.6 - Parti tüzüğü ve GYK’nın kararları çerçevesinde kademe teşkilatlarının belirli takvime göre kongrelerini yaptırmak,  
                    22.7 - Tüzüğe göre GYK kararını gerektiren konu ve talepler hakkında, MYK görüşünü açıklayan bir rapor ile konuyu GYK gündemine taşımak,  
                    22.8 - Partinin faaliyet raporu ile yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançolarını, genel kongreye sunulmak üzere GYK’nın onayına tevdi etmek,  
                    22.9 - Zorunlu hallerde tüzükteki münhasır yetki konuları hariç olmak ve toplanacak ilk GYK’ya sunulmak kaydıyla, gerekli her türlü karar ve tedbirleri almak ve uygulamak, tüzükle verilmiş tüm yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak,  
                    MYK’nın görev ve yetkileridir.

**Madde 23 – MYK Üyeleri Arasında İş Bölümü**

MYK’nın GYK içinden seçilen üyeleri arasında;

23.1- Genel Başkan: MYK'nın Sevk ve İdaresinden Sorumlu

23.2-Koordinatör  
                    23.3- Sekreter: Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu  
                    23.4- Sekreter: Teşkilattan Sorumlu  
                    23.5- Sekreter***: Dini ve milli değerlerden Sorumlu***                    23.6- Sekreter: Tanıtım ve Medyadan Sorumlu  
                    23.7- Sekreter :Dış İlişkiler ve Dış Temsilciliklerden Sorumlu  
                    23.8- Sekreter :Dil, kültür, sanat ve eğitimden Sorumlu  
                    23.9- Sekreter : Yerel Yönetimlerden Sorumlu  
                    23.10- Sekreter : Ekonomi ve ekolojiden Sorumlu   
                    23.11- Sekreter : Sosyal ve Halkla İlişkilerden Sorumlu  
                    23.12- Sekreter : Mali İşlerden Sorumlu  
                    23.13- Sekreter : Proje ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu  
 23.14- Sekreter: Aile, Kadın ve Gençlikten Sorumlu

23.14- Sekreter : İnsan Hak ve Hürriyetlerinden Sorumlu

Şeklinde iş bölümü ve görevlendirme yapılır.

                    Hizmet ve çalışma koşulları gereği MYK’nın üye sayısını azaltmak, yeni görev alanları ihdas ederek artırmak, yukarıda yazılı iş bölümü şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek, ayırmak yahut birleştirmek şeklinde yeniden biçimlendirmeye, ***genel sekreterin teklifi üzerine GYK yetkilidir.***                    MYK üyeleri, bulunmadıkları zamanlarda kendilerine hangi üyenin vekalet edeceğini, yazılı veya sözlü olarak kurul üyelerine bildirirler.

**Madde 24 - MYK Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

**24.1- Genel Başkan**

  24.1 - Parti adı altında yapılan işlem ve eylemlerin tüzük hükümlerine göre icra edilmesini ve genel Kongre ile Genel Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar.  
                    24.2 - Parti mensupları ve hareket teşkilat kademeleri arasında verimli ve etkin çalışma temposunu sağlar, hareket üst organlarının müşterek çalışmalarına başkanlık ve nezaret eder.  
                    24.3 - Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında iş bölümü yapar, gerek görmesi halinde iş bölümünü değiştirir.  
                     24.4 -  Gelişen durum ve olaylar karşısında hareketin duruş ve görüşünü kamuoyuna açıklar.  
                    24.5 - Genel merkezde hizmet birimlerinin kuruluş, kadro ve atama işlemleri ile sürekli istihdam olunacak hizmetli ve uzmanların tayin, terfi ve işten çıkarılmaları konularını, ilgili MYK üyesinin önerilerine göre karara bağlar.  
                    24.6 - Genel Baskan; Parti Tüzüğünün kendisine vermiş olduğu tüm görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

**24.2 – MYK Üyesi Sekreterlerin Görev ve Yetkileri**

Sekreterlerin bakacakları ve yapacakları iş ve faaliyet alanları, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile aralarındaki çalışma düzen ve koordinasyonu Genel Sekreter tarafından yapılacak iş bölümü talimatında ve çıkaracağı yönergelerde gösterilir.

**24.3 - Koordinatör**

     Koordinatör, GYK ve MYK toplantı tutanaklarını düzenler, kararları zapta geçirir, imza edilmelerini sağlar ve uygulanmalarını takip eder. Genel merkezin gelen-giden her türlü evrak işleri ile yazışmalarının düzenlenmesinden, GYK ile MYK’nın gündemlerinin hazırlanmasından ve takibinden sorumludur.  
                    Koordinatör, gerçek kişiler ile özel veya resmi tüzel kişiliklerle olan ilişkilerde genel sekreter adına bizzat veya vekaletle hareketi temsil eder,  
                    Koordinatörlük, genel evrak kaydının tutulduğu birim olarak, hareketin yazışma ve haberleşme ünitesidir. hareketin bütün resmi ve hareket içi yazışmaları, kordinatörün gözetim ve denetimi altında kordinatörlük birimi aracılığıyla yapılır.  
***Koordinatör, hareketin sağlam bir arşive sahip olmasından sorumludur***.

**Madde 25 – Ülema, Kadın ve Gençlik Kollarına Üye Olmak**

                    25.1-Tüzüğün ikinci kısmında yazılı şartlara göre parti üyeliğini kavanmış her ülema ülema kolları üyeliğini kazanmış olur.

25.2- Tüzüğün ikinci kısmında yazılı şartlara göre parti üyeliğini kazanmış her kadın, kadı kolları üyeliğini kazanmış olur.  
                    25.3 - Tüzüğün; ikinci kısmında yazılı şartlara göre hareket üyeliğini kazanmış ve 30 yaşından büyük olmayan her üye, gençlik kolları üyeliğini kazanmış olur.

**Madde 26 – Ülema, Kadın ve Gençlik Kollarının Teşkilat Kademe Organları**

Kadın ve Gençlik Kollarının Teşkilat Kademe Organları partinin Genel Teşkilat yapısına muadil bir teşkilatlanmayı esas alır.

**Madde 27 – Ülema, Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Sekreter ve Üyelerinin Yetki ve Görevleri**

                    Ülema, Kadın ve gençlik kolları kademe sekreter, yürütme kurulları, hareketin o yerde kurulu teşkilat kademe organlarının yetkilerini, kendileri açısından aynen kullanırlar.  
                    Bu kolların kurulu oldukları yerde partinin temsili, partinin teşkilat kademe yürütme kurulu bölge sekreterlerine aittir. Ülema, Kadın ve gençlik kolları, hareketin o yerde kurulu teşkilat kademesine bağlı, uyumlu ve eş güdüm içinde çalışırlar.   
                   Ülema, Kadın ve gençlik kolları genel sekreterleri görevli oldukları yerdeki teşkilat kademesinin yürütme kurullarının doğal üyesidirler. Bu sıfatla toplantılara katılır, müzakerelere iştirak ederler, kararlar yönetim veya yürütme kurulu üyeleri tarafından alınır.  
 **Madde 28 - Parti Disiplin Kurulu**

***İslami ve insani değerlere ,evrensel hukuk normlarına, milli degerlere, genel ahlaki ve vicdani değerlere,parti konsepti,*** tüzük ve yönetmelikleri, partinin yetkili makam ve organlarının kararlarına aykırı davranışta bulunan parti üyeleri hakkında disiplin soruşturması yapmaya ve karar vermeye yetkili ve görevli merkez disiplin kuruludur.

**Madde 29 - Merkez Disiplin Kurulunun Oluşumu**

                Merkez Disiplin Kurulu partinin en üst disiplin kurulu olup genel kongre tarafından Genel Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerine ilişkin usul ve esaslara göre seçilen 5 -beş-asil ve 5 –beş- yedek üyeden oluşur.

**Madde 30 - Merkez Disiplin Kurulu’nun Bakacağı İşler**

Merkez Disiplin Kurulu Partinin her kademesindeki bütün kurucu üye, delege ve üyeleri hakkında birinci derecede disiplin soruşturması yapar ve parti içi işlemler açısından kesin olarak karara bağlar.

**Madde 31 - Disiplin Kuruluna Sevk Yetkisi**

Disiplin kurulu, re’sen soruşturma başlatamaz ve yapamaz. Merkez Disiplin Kurulu’na sevk yetkisi, Genel Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu’na aittir.  
                Disiplin kuruluna sevk kararı, yetkili kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Karardan önce ilgilisini dinleyip gerek gördüğü inceleme ve araştırmaları, görevlendireceği üye veya üyeleri vasıtasıyla yaptırabilir. İhbar veya şikayet eden, sevke yetkili kurulun üyesi ise, konuyla ilgili toplantı ve müzakerelere katılamaz, kendisine inceleme ve araştırma görevi verilemez.  
                Disiplin kuruluna sevk kararlarının, isnat olunan fiil ile uygulanması istenen disiplin cezasını ve nedenlerini açıklar şekilde gerekçeli olması zorunludur.

**Madde 32 - Hareket Disiplin Cezaları**

                Parti disiplin kurullarınca yukarıda yazılı esas ve usule göre verilebilecek disiplin cezaları şunlardır:  
                33.1 - Uyarma  
                33.2 - Kınama  
                33.3 - Partiden geçici ihraç  
                33.4 – Partiden kesin ihraç

**Madde 33 - Uyarma Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Haller**

  Uyarma, parti mensubunun sözlü veya yazılı olarak dikkatinin çekilmesi olup;  
                33.1 - Yetkili organlarca davetli olduğu toplantılara mazeret beyan etme gereği duymaksızın katılmamak,  
                33.2 –Mali durumu müsait olduğu halde taahhüt ettiği aidatını ödememek veya geç ödemek,  
                33.3 - Tevdi edilmiş görevin ifası konusunda lakayt davranışlar sergilemek,  
                33.4- Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında medya-basın yoluyla incitici beyanlarda bulunmak,  
                Partinin “uyarma” cezası ile cezalandırılmasını gerektiren eylemlerdir.

**Madde 34 - Kınama Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Haller**

                Kınama, parti mensubunun “kusur” bildirimi içeren sözlü veya yazılı uyarılması olup;  
                34.1 - Yetkili organlarca verilmiş parti görevini kabul etmemek veya yapmamak,  
                34.2 – Parti içinde ***ve hparti faaliyetlerinde kişisel çıkar gözetir tutumlar sergilemek,***                34.3 - Ödeme ve tazmin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, partideki göreviyle bağlı hizmet gereği kendisine teslim edilmiş eşya veya malzemenin, ihmal sonucu kaybına neden olmak,  
                34.4 - Bir yıl içinde iki defa uyarma cezası gerektiren eylemlerinden ötürü uyarma cezası ile cezalandırılmış olmak,  
                Parti mensubunun kınama cezası ile cezalandırılmasını gerektiren eylemlerdir.

**Madde 35 - Parti Geçici İhraç Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Haller**

                Parti den geçici ihraç cezası, eylemin niteliğine göre iki aydan az bir yıldan fazla olmamak üzere parti mensubunun , parti çalışmalarına katılmaması, parideki görevinin sona ermesi, parti üyeliğinin ceza süresince askıya alınmış olması sonuçlarını doğuran disiplin cezasıdır.  
                Geçici ihraç ceza süresi karar tarihinde başlar, süresinin dolması ile yeni bir karar ve işleme gerek olmadan kalkmış sayılır.  
                Geçici ihraç kararı, parti mensubunun parti tüzük ve programına, diğer mevzuatına ve organların bağlayıcı kararlarına uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  
                Partiden geçici ihraç cezası verilmesini gerekli kılan haller :  
                35.1 - Partinin ve parti organlarının toplantılarında saklı kalması gereken konuları ve kararları, sebebi ne olursa olsun, açıklamak,  
                35.2 - Seçimlerde, partiden olur almadan bağımsız aday olmak, diğer siyasi hareket, parti-lerin veya bağımsız adayların propagandalarını yapmak, yahut parti adayları aleyhine çalışmak,  
                35.3 - Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında gerçek dışı haber yaymak, iftira, karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak,  
                35.4 - Parti ve parti çalışmalarını alet ederek çıkar sağlamak, partili olmayı nüfuz sayarak kötüye kullanmak,  
                35.5 - Ödeme ve tazmin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, partideki göreviyle bağlı hizmet gereği kendisine teslim edilmiş eşya veya malzemeyi kasıtlı olarak kaybetmek veya görevden ayrılma halinde teslim etmekten kaçınmak ve bu konuda ısrarlı davranmak,  
               35.6 - Bir yıl içinde iki defa kınama cezası gerektiren eylemleri nedeniyle merkez disiplin kurulunca cezalandırılmış olmak,  
  
              Eylemleri, partiden geçici olarak ihraç edilmeyi gerektiren disiplin suçlarıdır.

**Madde 36 – Partiden Kesin İhraç Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Haller**

                Partiden kesin ihraç cezası, partinin parti kaydının ve parti ile olan tüm ilişkilerinin sona erdirilmesi sonucunu doğuran en ağır disiplin cezasıdır.  
                 
               Partiden kesin ihraç kararları kesinleştikten sonra bütün teşkilata duyurulur.   
                Partiden kesin ihraç cezası verilmesini gerekli kılan haller :  
                36.1 - Partinin tüzük ve programına, insan hakları ve hukukun evrensel temel kural ve normlarına aykırı faaliyetlere katılmak, destek olmak yahut bizzat aykırı eylem ve işlemlerde bulunmak,  
                36.2 – ***Dini-Milli degerlere zarar verici faaliyetler içinde olmak,*** Kürdistanin temel niteliklerine aykırı eylem veya işlemde bulunmak,

                36.3 - Yetki ve görevini kötüye kullanarak hareketin kayıtları üzerinde tahrifat yapmak veya belgeleri yok etmek,  
                36.4 - Partinin mal ve parasını zimmetine geçirmek, özel işlerinde kullanmak,  
                36.5- Kongrelerde ve aday yoklamalarında menfaat karşılığı oylama sonuçlarına tesir etmek, parti içi ve dışı seçimlerde hile veya sahtecilik yapmak,  
                36.6- Partit Yöneticileri, Üyeleri veya parti tüzel kişiliği hakkında basın yayın araçları ile kamuoyu önünde gerçek dışı haber yaymak, iftira, hakaret, karalama veya küçük düşürücü beyanlarda bulunmak,  
                36.7- Geçici ihraç cezasıyla cezalandırılmış olmasına karşın, aynı cezayı gerektiren yeni bir fiil işlemiş olmak,  
                36.8- Parti yöneticileri ve üyelerine karşı şiddet uygulamak,  
                Eylem ve işlemleri, partiden kesin olarak ihraç edilmeyi gerektiren disiplin suçlarıdır.

**Madde 37 - Seçimlerle İlgili Karar** *Yetkis****i***

***Partinin ülkede yapılacak her türlü seçime tamamen veya kısmen tek başına yada ittifakla katılıp katılmamasına ve aday belirlemeye karar verme yetkisi, Genel Yönetim Kurulu’na aittir.***

**Madde 38 - Parti Gelirleri**

            Partinin gelirleri ve gelir kaynakları şunlardır;

            38.1 - Giriş ve Üyelik Aidatı  
            Partit üyelerinden alınacak giriş aidatının miktarı ile üyelik aidatının alt ve üst sınırları aşağıdaki şekildedir:

a) Giriş aidatı: En az 50 TL. en fazla 1.000 TL.  
b) Üyelik aidatı (aylık): En az 50 TL. en fazla 1.000 TL.

c) Genel Kongre Delege Aidatı: En az 50 TL en fazla 1.000 TL

d) Temsilci Aidatı:En az 100 TL en fazla 1.000 TL

e) Yönetici Aidatı : En az 200 TL en fazla 1.000 TL

38.2 - Bağışlar   
          Usulüne uygun olarak yapılacak bağışların kabulü ile elde edilecek gelirlerdir.

**Madde 39 - Gelirlerin Sağlanması Usulü**

            Partinin bütün gelirleri, Partinin Yürütme Kurulları tarafindan hareket tüzel kişiliği adına yapılır ve kabul edilir.  
             
**Madde 40 - Harcamaların Yapılmasında Gözetilecek Usul**

            Partinin amaçlarına aykırı harcama yapılamaz. Partinin bütün giderleri Partinin Yürütme Kurulları tarafından parti tüzel kişiliği adına yapılır.  
           Parti kademe teşkilatları, bağlı bulundukları üst kademeye, gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde hesap bildirimi yapmak zorundadırlar.

**Madde 41 - Denetim Yetkisi ve Görevi**

        Her kademenin birinci ve en yetkili teftiş ve denetim mercii, ilgili kademenin kongre genel kuruludur***. Genel Yönetim Kurulu,*** yan kuruluşlarıyla birlikte partinin bütün teşkilatını doğrudan veya görevlendireceği elemanlar aracılığıyla; kademe organları da kendilerine bağlı alt kademe organları ile kademesindeki parti yan kuruluşlarını, yan kuruluş merkez teşkilatları ise, kendisine bağlı bütün alt kademe kuruluşlarınıparti tüzüğü ile partinin amaç ve ilkelerine uygunluk açısından teftiş ve denetimle yetkili ve görevlidirler.  
        Teftiş ve denetimle görevlendirilecek olanlar ile teftiş ***ve denetimin usul ve esasları, GYK’ca belirlenir.***

**Madde 42 - Parti Danışma Meclisi**

            Genel Yönetim Kurulu, gerek gördüğü zamanda ve yılda en az bir defa olmak üzere partin faaliyetlerine ve önemli dini, insani, siyasal, ekonomik, ekolojik ve sosyal gelişmelere karşı teşkilatın ve halkın bakışını belirlemek ve ona göre politikalar oluşturmak amacıyla parti mensuplarından oluşan Parti Danışma Meclisi’ni toplar.  
            Danışma niteliğinde işlev gören bu meclis, hazır olanların iştiraki ile toplanır. Bu meclisin toplantılarında alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup genel yönetim kurulu çalışmalarında bu tavsiye kararları nazara alır .  
            Yapılan müzakerelerde öne sürülen ve kabul gören görüşler ve varılan sonuçlar, gerek görülmesi halinde bir bildiri ile kamuoyuna duyurulur. Uygulama için gerekli kararları alma yetkisi Genel Yönetim Kurulu’na aittir.

***Madde 43 - Parti Danışma Meclisi Üyeleri***

            Parti Danışma Meclisi, aşağıda yazılı kişilerden oluşur:  
            43.1 - Genel sekreter, Genel Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri.  
            43.2 – Bölge Sekreterleri.  
            43.3- Yan kuruluşların merkez sekreterleri.  
          43.4 Genel Yonetim Kurulu’nca davet edilmelerinde yarar görülen toplumde karşılığı olan kişiler.

**Madde 44 - MYK Danışmanları**

            MYK, ihtiyaç duyduğu her konuda çalışmalar yaptırmak amacıyla, parti mensubu veya parti mensubu olmayan yeteri kadar uzman kişileri, danışman olarak atayabilir.  
            Bu şekilde istihdam olunan danışmanlar, genel sekreterin belirleyeceği gündeme göre çalışmalar yapar, yetkili organlarca alınacak kararların alt yapısını oluştururlar.  
            Danışmanlar, MYK"nin davetine göre Genel Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına, oy hakkı olmaksızın, katılabilirler. Danışmanların ücret ve sosyal hakları, Merkez Yürütme Kurulu’nca kararlaştırılır ve parti bütçesinden ödenir.

**Madde 45 - Bürolar ve Merkezler**

           Partinin kademe yönetim ve yürütme kurulları, belli konular için sürekli veya geçici araştırma, inceleme, danışma kurul ve komisyonları oluşturabilirler.  
            Parti kademe teşkilatları, teşkilat kademe merkezine bağlı olarak araştırma ve eğitim merkezleri ve irtibat büroları gibi hizmet sunacak mekanlar temin edip çalışma yapabilirler.  
            Partit teşkilatları ile parti yan kuruluş teşkilatları kongre, düğün ve toplantı salonları gibi parti dışındaki mekanlarda da gerek gördükleri takdirde toplantı ve çalışmalar yapabilirler.

**Madde 46 – Parti Defterleri**

       Parti teşkilat kademelerinin yönetim organları tarafından aşağıda yazılı defterlerin tutulması zorunludur:  
        a) Üye kayıt defteri.  
        b) Karar defteri.  
        c) Gelen ve giden evrak kayıt defteri.  
        d) Gelir ve gider defteri.          
         
**Madde 47 - Parti İçi Referandum**

        Önemli politik tercihlerin söz konusu olduğu hallerde ***alınacak kararların partili üyelerin tamamıyla*** geniş kapsamlı veya teşkilatlarda görevli olanlarla sınırlı olmak üzere dar kapsamlı parti içi referandum yapılabilir. hareket içi referandumun usül ve esaslarını belirlemek ***ve referanduma karar vermek, GYK’ya aittir***.

**Madde 48 – Parti Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi**

        Parti tüzel kişiliğinin feshine ancak genel kongre tarafından karar verilebilir. Bu karar açık oyla alınır. Toplantı yeter sayısı ise, bu tüzükte genel kongre ile alakalı toplantı yeter sayısının salt çoğunluğudur.  
        Genel kongrenin fesih kararı aldığı tarihte parti tüzel kişiliği sona erer.

**Madde 49 - Tüzük ve Program Değişikliği**

       Parti tüzük ve programının kısmen veya tamamen değiştirilmesine karar verme yetkisi, tüzükte belirtilen usullere uygun olarak genel kongreye aittir.