(Σημείωση: Ο παρακάτω πίνακας περιεχομένων δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΑ΄

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.   
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτήτριες και φοιτητές και συνοδοί από το Northeastern University της Βοστώνης και από τη Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, σελ.   
3. Αναφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα και δήλωση συμπαράστασης στους πληγέντες, στις πυροσβεστικές δυνάμεις και σε όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο των πυρκαγιών, σελ.   
4. Αναφορά στην πτώση του αεροσκάφους CANADAIR στην Κάρυστο, ενώ επιχειρούσε ρίψεις, σελ.   
5. Ενημέρωση για τον θανάσιμο τραυματισμό του Κυβερνήτη Χρήστου Μουλά και του Κυβερνήτη Περικλή Στεφανίδη, πιλότοι του αεροσκάφους CANADAIR και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη τους, σελ.   
6. Έκφραση συλλυπητηρίων για τον χαμό των δύο πιλότων του αεροσκάφους CANADAIR, που συνετρίβη στην Κάρυστο, σελ.   
7. Επί διαδικαστικού θέματος, σελ.   
   
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   
1. Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: « Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού», σελ.   
2. Ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί του άρθρου 1, επί του ακροτελεύτιου άρθρου και επί του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, σελ.   
3. Επιστολικές ψήφοι επί της ονομαστικής ψηφοφορίας, σελ.   
4. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:

Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις». , σελ.   
   
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ο., σελ.

ΜΠΟΥΡΑΣ Α., σελ.

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ι., σελ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α. Αναφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα και δήλωση συμπαράστασης στους πληγέντες, στις πυροσβεστικές δυνάμεις και σε όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο των πυρκαγιών:  
 ΒΑΤΣΙΝΑ Ε. , σελ.   
 ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ.   
 ΒΕΤΤΑ Κ. , σελ.   
 ΒΛΑΣΗΣ Κ. , σελ.   
 ΓΑΒΡΗΛΟΣ Γ. , σελ.   
 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. , σελ.   
 ΔΑΒΑΚΗΣ Α. , σελ.   
 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Π. , σελ.   
 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ Ι. , σελ.   
 ΔΙΓΕΝΗ Α. , σελ.   
 ΖΑΜΠΑΡΑΣ Μ. , σελ.   
 ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Π. , σελ.   
 ΚΑΒΒΑΔΑΣ Α. , σελ.   
 ΚΑΖΑΜΙΑΣ Α. , σελ.   
 ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. , σελ.   
 ΚΑΠΠΑΤΟΣ Π. , σελ.   
 ΚΕΡΑΜΕΩΣ Ν. , σελ.   
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε. , σελ.   
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. , σελ.   
 ΛΙΝΟΥ Α. , σελ.   
 ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ι. , σελ.   
 ΛΥΤΡΙΒΗ Ι. , σελ.   
 ΜΑΝΤΖΟΣ Δ. , σελ.   
 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. , σελ.   
 ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. , σελ.   
 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ.   
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θ. , σελ.   
 ΠΑΦΙΛΗΣ Α. , σελ.   
 ΠΟΥΛΟΥ Π. , σελ.   
 ΡΑΠΤΗ Ζ. , σελ.   
 ΣΤΑΜΑΤΗΣ Γ. , σελ.   
 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Χ. , σελ.   
 ΤΖΟΥΦΗ Μ. , σελ.   
 ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. , σελ.   
 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. , σελ.   
 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Π. , σελ.   
  
Β. Αναφορά στην πτώση του αεροσκάφους CANADAIR στην Κάρυστο:

ΓΑΒΡΗΛΟΣ Γ. , σελ.   
 ΓΚΙΟΚΑΣ Ι. , σελ.   
 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Π. , σελ.   
 ΔΟΥΔΩΝΗΣ Π. , σελ.   
 ΖΑΜΠΑΡΑΣ Μ. , σελ.   
 ΚΑΖΑΜΙΑΣ Α. , σελ.   
 ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ Γ. , σελ.   
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε. , σελ.   
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. , σελ.   
 ΛΙΒΑΝΙΟΣ Θ. , σελ.   
 ΜΑΝΤΖΟΣ Δ. , σελ.   
 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. , σελ.   
 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. , σελ.   
 ΠΑΦΙΛΗΣ Α. , σελ.   
  
Γ. Έκφραση συλλυπητηρίων για τον χαμό των δύο πιλότων του αεροσκάφους CANADAIR, που συνετρίβη στην Κάρυστο:  
 ΚΕΡΑΜΕΩΣ Ν. , σελ.   
 ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ι. , σελ.   
  
Δ. Επί διαδικαστικού θέματος:  
 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. , σελ.   
 ΜΠΟΥΡΑΣ Α. , σελ.   
 ΠΑΦΙΛΗΣ Α. , σελ.   
 ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ι. , σελ.   
 ΧΗΤΑΣ Κ. , σελ.   
  
Ε. Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών:  
 ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ. , σελ.   
 ΒΑΤΣΙΝΑ Ε. , σελ.   
 ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ.   
 ΒΕΤΤΑ Κ. , σελ.   
 ΒΛΑΣΗΣ Κ. , σελ.   
 ΓΑΒΡΗΛΟΣ Γ. , σελ.   
 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. , σελ.   
 ΓΚΙΟΚΑΣ Ι. , σελ.   
 ΔΑΒΑΚΗΣ Α. , σελ.   
 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Π. , σελ.   
 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ Ι. , σελ.   
 ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Α. , σελ.   
 ΔΙΓΕΝΗ Α. , σελ.   
 ΔΟΥΔΩΝΗΣ Π. , σελ.   
 ΖΑΜΠΑΡΑΣ Μ. , σελ.   
 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ.   
 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ό. , σελ.   
 ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Π. , σελ.   
 ΚΑΒΒΑΔΑΣ Α. , σελ.   
 ΚΑΖΑΜΙΑΣ Α. , σελ.   
 ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. , σελ.   
 ΚΑΠΠΑΤΟΣ Π. , σελ.   
 ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ Γ. , σελ.   
 ΚΕΡΑΜΕΩΣ Ν. , σελ.   
 ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ.   
 ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ Σ. , σελ.   
 ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σ. , σελ.   
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε. , σελ.   
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. , σελ.   
 ΛΙΒΑΝΙΟΣ Θ. , σελ.   
 ΛΙΝΟΥ Α. , σελ.   
 ΛΟΒΕΡΔΟΣ Ι. , σελ.   
 ΛΥΤΡΙΒΗ Ι. , σελ.   
 ΜΑΝΤΖΟΣ Δ. , σελ.   
 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. , σελ.   
 ΜΕΤΑΞΑΣ Κ. , σελ.   
 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. , σελ.   
 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ Α. , σελ.   
 ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. , σελ.   
 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ.   
 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Θ. , σελ.   
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θ. , σελ.   
 ΠΑΦΙΛΗΣ Α. , σελ.   
 ΠΟΥΛΟΥ Π. , σελ.   
 ΡΑΠΤΗ Ζ. , σελ.   
 ΣΑΡΑΚΗΣ Π. , σελ.   
 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε. , σελ.   
 ΣΤΑΜΑΤΗΣ Γ. , σελ.   
 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Χ. , σελ.   
 ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. , σελ.   
 ΤΖΟΥΦΗ Μ. , σελ.   
 ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. , σελ.   
 ΦΟΡΤΩΜΑΣ Φ. , σελ.   
 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. , σελ.   
 ΧΗΤΑΣ Κ. , σελ.   
 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Π. , σελ.   
  
ΣΤ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:  
 ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ Ε. , σελ.   
 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δ. , σελ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΑ΄

Τρίτη 25 Ιουλίου 2023

Αθήνα, σήμερα στις 25 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.17΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ**.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

**ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού».

Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Λοβέρδος.

**ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ:** Καλημέρα σας!

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Σήμερα και εγώ θέλω να προσθέσω και τη δική μου οδύνη και θλίψη στα όσα φοβερά συμβαίνουν με τις πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο πόνος όλων μας είναι αβάσταχτος. Όσον αφορά, όμως, τη διαχείριση της κρίσης δεν θέλω να υπεισέλθω σ’ αυτή, αλλά καλό είναι όσοι φωνάζουν και λένε πράγματα που δεν γνωρίζουν, να ακούσουν καλά τη χθεσινή δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη σ’ αυτή την Αίθουσα. Θα πάρουν πολλές απαντήσεις για το πόσο δύσκολη και πόσο σημαντική είναι η διαχείριση αυτής της κρίσης. Προφανώς, κάποιοι δεν θέλησαν να την ακούσουν ή δεν την κατάλαβαν.

Θέλω, επίσης, να εκφράσω την βαθιά μου οδύνη για τον θάνατο μιας σπουδαίας Ελληνίδας, της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, που με το πλούσιο φιλανθρωπικό και πολιτιστικό της έργο, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη φροντίδα αυτής της χώρας, αυτής της πατρίδας, αυτής της κοινωνίας. Της οφείλουμε πολλά όλοι μας. Τα θερμά μου συλλυπητήρια από τα βάθη της καρδιάς μου στην οικογένειά της.

Ξέρετε, όταν ανεβαίνω σε αυτό εδώ το Βήμα νιώθω μεγάλο δέος πάντα. Σαράντα χρόνια δημοσιογράφος έχω μετάσχει σε άπειρες συζητήσεις και έχω κάνει άπειρες εκπομπές και εγώ ο ίδιος. Δεν είναι, όμως, τηλεοπτικό πάνελ αυτό το Βήμα, είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Αν σκεφτούμε, από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, πόσοι ογκόλιθοι της ελληνικής πολιτικής και του πνεύματος έχουν σταθεί εδώ πάνω, πρέπει να είμαστε όλοι πολύ υπεύθυνοι και προτού ανέβουμε εδώ, να έχουμε κάπως μελετήσει ορισμένα στοιχειώδη πράγματα.

Το λέω αυτό, διότι έχω ενοχληθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την ψήφο των Αποδήμων Ελλήνων, διότι έχω ακούσει πράγματα, τα οποία μερικές φορές είναι και ουρανομήκεις ανοησίες. Σαν να μην ξέρουν ορισμένοι συνάδελφοι ούτε καν τι λέει το Σύνταγμα.

Άκουσα για παράδειγμα και επαναλαμβάνεται διαρκώς, για την ψήφο των ομογενών, ότι αποκτούν ψήφο οι ομογενείς. Κανένας ομογενής δεν αποκτά ψήφο που δεν το δικαιούται. Πρώτα- πρώτα άλλο πράγμα ο ομογενής, άλλο πράγμα ο αλλοδαπός Έλληνας. Ομογενής είναι κάποιος οποίος έλκει την καταγωγή του από Έλληνες και βρίσκεται στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στην Αμερική. Ο Έλληνας ο οποίος είναι Έλληνας πολίτης και έχει δικαίωμα να ψηφίζει στις εκλογές, γιατί είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους και που μένει στο εξωτερικό, είτε μόνιμα είτε πρόσκαιρα, είναι ο αλλοδαπός Έλληνας. Έχει αποδημήσει στην αλλοδαπή.

Ο Έλληνας πολίτης ομογενής, αν έχει τα όσα προβλέπονται από τον νόμο για να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, καλώς να την αποκτήσει. Αλλά δεν θα την αποκτήσει με τον νόμο αυτό, θα την αποκτήσει με την ήδη υφιστάμενη νομοθεσία αν πολιτογραφηθεί Έλληνας. Δεν συζητάμε για την παραχώρηση κάποιου νέου δικαιώματος σε κανέναν με αυτό το νομοσχέδιο. Μιλάμε, συζητάμε για την παραχώρηση μιας δυνατότητας, στον Έλληνα πολίτη, ο οποίος διαμένει στο Λονδίνο ή στο Παρίσι να ψηφίσει στην Ελλάδα χωρίς κανένα εμπόδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο με αυτόν που είναι Αρκάς ή Μεσσήνιος και ζει στο Περιστέρι. Εγγράφεται στους καταλόγους των ετεροδημοτών και αντί να πάει στην Τρίπολη ή στην Καλαμάτα, ψηφίζει από το Περιστέρι. Το ίδιο ακριβώς πράγμα είναι, απλώς αντί να μιλάμε για το Περιστέρι, μιλάμε για το Παρίσι. Είναι στην αλλοδαπή και δεν είναι στην ημεδαπή. Ετεροδημότης, λειτουργεί σαν τους ετεροδημότες. Το ίδιο ακριβώς λειτουργεί.

Συνεπώς, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Κάποιοι αναπτύσσουν θεωρίες συνωμοσίας. Άκουσα χθες, ας πούμε, τον φίλο μου που τον εκτιμώ ιδιαίτερα, παρ’ όλο που ανήκουμε σε διαφορετικούς κομματικούς χώρους, τον Θανάση τον Παφίλη, να λέει ότι θα έρθουν και θα εγγραφούν τρία εκατομμύρια ομογενείς και θα αλλοιώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Δεν ξέρω αν θα εγγραφούν και θα γίνουν Έλληνες πολίτες, τρία εκατομμύρια ομογενείς που δεν είναι Έλληνες και που έχουν το δικαίωμα να γίνουν Έλληνες πολίτες. Μπορεί και να γίνει. Αυτό, όμως, δεν θα γίνει με τον υφιστάμενο νόμο, θα γίνει με τη νέα νομοθεσία που ήδη υπάρχει. Τώρα, αν θα αλλοιώσουν το αποτέλεσμα, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί θα αλλοιώσουν το αποτέλεσμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος οποίος είναι Έλληνας πολίτης, μπορεί να αλλοιώσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν χωράει στο μυαλό μου. Όπως δεν χωράει στο μυαλό μου κάτι άλλο που άκουσα, να μην είναι ίση η ψήφος των Ελλήνων της αλλοδαπής, με τους Έλληνες της ημεδαπής. Πώς θα γίνει αυτό; Είναι καθαρή παραβίαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα είναι σαφές. Η ψήφος όλων μας εδώ μέσα είναι η ίδια, δεν έχει διάκριση. Δεν έχει άλλη βαρύτητα η ψήφος της Νίκης Κεραμέως, άλλη η δική μου, άλλη της Λιάνας Κανέλλη. Όλων είναι η ίδια η ψήφος. Πώς θα το αλλάξουμε αυτό; Θα παραβιάσουμε και το Σύνταγμα;

Άκουσα, επίσης, ότι δεν εκπροσωπούν το έθνος αλλά περιφέρειες οι Βουλευτές. Πάλι είναι λάθος αυτό. Ναι, εγώ εκλέγομαι και μου κάνει την τιμή η δυτική Αθήνα και με εξέλεξε Βουλευτή και είμαι μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά ως Βουλευτής είμαι εκπρόσωπος του ελληνικού έθνους, όπως είμαστε και οι τριακόσιοι. Οι δεκαπέντε εκλέγονται με το Επικρατείας, οι υπόλοιποι εκλέγονται από κάποια εκλογική περιφέρεια, αλλά είμαστε όλοι εκπρόσωποι του έθνους.

Γιατί γίνονται όλα αυτά; Γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση; Κακά τα ψέματα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όσο και αν δεν σας αρέσει, αγαπητοί συνάδελφοι της Αριστεράς, φοβάστε ότι οι Έλληνες που έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό και θα ψηφίσουν από εκεί, έχουν δει τι συμβαίνει στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αμερική και δεν πρόκειται ποτέ να ψηφίσουν Αριστερά. Για να είμαστε ρεαλιστές δεν πρόκειται ποτέ να ψηφίσουν Αριστερά.

Φοβάστε, λοιπόν, ότι θα μειωθεί το ποσοστό σας με αυτούς τους ψηφοφόρους. Το είπε ξεκάθαρα ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος δεν εξελέγη μεν Βουλευτής αλλά παραμένει σημαντικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε; Άλλον θα ψηφίζουν, είπε, στην Ελλάδα Πρωθυπουργό και άλλος θα βγαίνει με τις ψήφους των ψηφοφόρων της αλλοδαπής. Γιατί το είπε αυτό; Γιατί αυτός ακριβώς είναι ο μεγάλος φόβος της Αριστεράς.

Σας διαβεβαιώ, αγαπητοί συνάδελφοι της Αριστεράς, στην Ελλάδα το 2027 και στο εσωτερικό και στην ημεδαπή οι Έλληνες θα ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για Πρωθυπουργό και στην αλλοδαπή οι Έλληνες θα ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για Πρωθυπουργό. Άρα, μην ανησυχείτε, ο ίδιος Πρωθυπουργός θα εκλεγεί και με τις ψήφους και των ημεδαπών και των αλλοδαπών.

Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Ευχαριστώ τον κ. Λοβέρδο για τη συνέπεια στον χρόνο.

Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ζωή Ράπτη.

**ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ:** Ευχαριστώ.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις ημέρες οι σκέψεις μας είναι μαζί με τους συνανθρώπους μας που πλήττονται από την πύρινη λαίλαπα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αυτούς που δοκιμάζονται ερχόμενοι αντιμέτωποι με την απώλεια της περιουσίας, των ζωντανών τους και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, μαζί με την αυτοδιοίκηση και τους εθελοντές δίνει όλες αυτές τις ημέρες έναν τιτάνιο αγώνα για να σωθούν ζωές, με εκατοντάδες πύρινα μέτωπα και καιρικές συνθήκες καύσωνα και ανέμων που, δυστυχώς, κανένας αριθμός επίγειων ή εναέριων μέσων πυρόσβεσης δεν θα ήταν ικανός να αντιμετωπίσει.

Δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και επισκέπτες μας έχουν διασωθεί και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία χάρις στη συνεργασία κράτους και κοινωνίας, γι’ αυτό θα ήθελα από αυτό το Βήμα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω από την καρδιά μου όλους όσους συμμετείχαν με αυταπάρνηση, αλλά και, βεβαίως με αλληλεγγύη για να υλοποιηθούν επιτυχώς οι επιχειρήσεις προληπτικής εκκένωσης, πυρόσβεσης αλλά και περίθαλψης των συμπολιτών μας.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω ακόμη σήμερα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια για την απώλεια της Μαριάννας Βαρδινογιάννη και να εξάρω το σπουδαίο έργο της για πάνω από τριάντα χρόνια ενάντια στον παιδικό καρκίνο, προωθώντας ταυτόχρονα την αξία του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Λίγοι άνθρωποι της δικής της εμβέλειας στάθηκαν αδιάλειπτα πιστοί στο υπέρτατο χρέος απέναντι στον συνάνθρωπο, χρέος που έταξαν οι ίδιοι στον εαυτό τους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα καλούμαστε για δεύτερη ημέρα να συζητήσουμε και να ψηφίσουμε το πρώτο σχέδιο νόμου, το οποίο κατέθεσε η Κυβέρνηση μετά την εκλογική νίκη της 25ης Ιουνίου. Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό, μια νομοθετική πρωτοβουλία που αποτελεί μεν προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας στην οποία όμως, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε όλοι να ομονοήσουμε, γιατί αφορά ακριβώς την πλήρη άρση των περιορισμών για εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους όλων των εκλογέων εξωτερικού, προκειμένου να μπορούν, επιτέλους, οι συμπολίτες που ζουν ή βρίσκονται για λίγο στο εξωτερικό να ασκούν ανεμπόδιστα το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι ακριβώς η ισότιμη μεταχείριση του συνόλου των μελών του εκλογικού σώματος. Δεν πρόκειται, συνεπώς, για ένα νέο δικαίωμα, όπως τάχα ακούστηκε, αλλά για το εκλογικό δικαίωμα που οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη και θα μπορούν πλέον να το ασκήσουν ελεύθερα από όπου διαμένουν.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο δεν τίθενται προϋποθέσεις ουσίας αλλά διαδικασίας. Γι’ αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι κρίμα να καταστεί γι’ ακόμη μία φορά αντικείμενο μικροπολιτικής εις βάρος των Ελλήνων Αποδήμων του εξωτερικού. Οι Απόδημοι Έλληνες είναι η φωνή και η ψυχή της Ελλάδας στο εξωτερικό. Είναι τα αδέλφια μας που σπούδασαν και δουλεύουν εκεί σπρωγμένα από την ανάγκη. Είναι οι συγγενείς μας που παντρεύτηκαν και έμειναν εκεί μεγαλώνοντας τα παιδιά τους. Είναι οι επιστήμονές μας που έδωσαν και πήραν εργασία αντάξια των προσόντων τους. Είναι οι καθηγητές μας που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα. Είναι οι Έλληνες που διέπρεψαν οικονομικά και είναι σήμερα ευεργέτες της πατρίδας. Είναι οι πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό αλλά και υπερασπιστές των ελληνικών συμφερόντων. Βρίσκονται δίπλα μας πολλές φορές όταν χρειαζόμαστε τεχνογνωσία και επιστημονικές γνώσεις, όπως έγινε ευρέως μέσα στην πανδημία, στέκουν στο πλάι μας δίνοντας πολιτικές μάχες για τα δίκαια του έθνους. Οι Έλληνες αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εθνικού κορμού. Είναι αυτοί που βρίσκονται, όπως λέει ο Σαββόπουλος, στους απέναντι τόπους φωτοκολλημένοι από τον εδώ ουρανό τους.

Δεν πρόκειται συνεπώς, όπως ακούστηκε χθες, για κάποιους ανθρώπους που έρχονται να ψηφίσουν αποστασιοποιημένοι από τα γεγονότα στην Ελλάδα, αλλά για ανθρώπους σε μεγάλο μέρος τους που ενδιαφέρονται σφόδρα να συμμετάσχουν με όποιο τρόπο μπορούν στην πρόοδο της πατρίδας τους. Εξάλλου η συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες αποτελεί ως γνωστόν ένα πάγιο αίτημα όλων των ομογενειακών οργανώσεων από την Ευρώπη και την Αμερική ως την Αυστραλία. Ήδη, μάλιστα, όπως ειπώθηκε εν όψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου, υπήρξε και έντονη κινητοποίηση πάρα πολλών οργανώσεων με συλλογή υπογραφών και παρεμβάσεις στον Τύπο. Το ελάχιστο, λοιπόν, που μπορούμε να κάνουμε ως Βουλή είναι να εξασφαλίσουμε την χωρίς εμπόδια δυνατότητά τους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αληθές ότι η συζήτηση για την ψήφο των εκλογέων του εξωτερικού ξεκίνησε σαράντα οκτώ χρόνια πριν, ήδη από το 1975 κατά τις συζητήσεις της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής και χρειάστηκε να περάσουν πενήντα σχεδόν χρόνια από την πρόβλεψη αυτή του Συντάγματος, η οποία όμως έμεινε στην ουσία ανεφάρμοστη δημιουργώντας αυτές τις ανούσιες διαχωριστικές γραμμές στους μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού από το εθνικό κέντρο.

Όταν για πρώτη φορά το 2019 φέραμε τη δυνατότητα των Ελλήνων πολιτών να εγγράφονται σε ειδικούς καταλόγους ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα έθεσαν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις -προκειμένου να καταστεί εφικτή η ψήφισή του με αυξημένη πλειοψηφία διακοσίων Βουλευτών- τις οποίες και αποδεχθήκαμε. Είχαμε τότε χρέος ως άκαμπτοι στο μεγάλο στόχο να φανούμε ευέλικτοι στον δρόμο προς την επίτευξή του και έτσι ετέθησαν οι γνωστές προϋποθέσεις, προϋποθέσεις όμως που όπως είδαμε στην πράξη απέκλεισαν ή δυσκόλεψαν υπέρμετρα χιλιάδες αποδήμους να ψηφίσουν με αποτέλεσμα να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία μόνο δεκαοκτώ χιλιάδες.

Επίσης, είναι αλήθεια ότι τον Απρίλιο του 2021 με σχέδιο νόμου πανομοιότυπο με το σημερινό η Κυβέρνηση πρότεινε να μην υπάρχουν πλέον περιορισμοί ενισχύοντας την ισότιμη μεταχείριση του συνόλου των μελών του εκλογικού σώματος. Δυστυχώς, αν και το σχέδιο νόμου ψηφίστηκε τότε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των διακοσίων ψήφων. Και είναι σήμερα ακριβώς αυτό αυτούσιο το νομοσχέδιο του 2021 για την άρση όλων των περιορισμών, τροποποιώντας και καταργώντας συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4648.

Με το επίμαχο σχέδιο νόμου πλέον μόνη προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι η εγγραφή του εκάστοτε εκλογέα που για οποιονδήποτε λόγο βρίσκεται στο εξωτερικό χωρίς κανένα δικαιολογητικό κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης στο ΥΠΕΣ στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Συνεπώς, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση οφείλουν, αφού ψήφισαν το ’21 υπέρ της ρύθμισης, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ψηφίσουν το ίδιο σχέδιο νόμου, και κάθε άλλη όψιμη πρόταση που κατατίθεται τώρα είναι εμφανώς προσχηματική και ως τέτοια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Όπως διαφάνηκε, όμως, μετά τη χθεσινή συζήτηση περισσότερα κόμματα πρόκειται να στηρίξουν το νομοσχέδιο, συνεπώς ευχής έργον είναι να επιτευχθεί η ευρύτατη κοινοβουλευτική συναίνεση για ένα τόσο σημαντικό θέμα πέραν από κομματικές σκοπιμότητες και γραμμές. Εξάλλου πάντοτε η Κυβέρνηση θα επιδιώκει ευρεία συναίνεση σε τέτοια ζητήματα όπως και σε σειρά άλλων ζητημάτων σπουδαίων για τη χώρα μας. Πρόκειται, λοιπόν, για μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία και για μια πολύ μεγάλη ευθύνη που βαρύνει τον καθένα Βουλευτή πέρα και πάνω από κόμματα. Είναι ζήτημα σεβασμού των απανταχού της γης Ελλήνων, αφορά στην τήρηση από τη χώρα μας της αρχής της καθολικότητας της ψήφου. Συνεπώς, είναι και ζήτημα δημοκρατίας.

Όσο για τους φερόμενους ως δημοκράτες αλλά στην πράξη αρνητές της άρσης των περιορισμών στη συμμετοχή των αποδήμων μας, θα παραπέμψω μετά και τις χθεσινές τοποθετήσεις που ακούστηκαν εδώ στο εξαίσιο και πάντα επίκαιρο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, στα 200 π.Χ. «Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων». Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα;

Υπό το πρίσμα αυτό σας καλώ να τιμήσουμε τους Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού και να υπερψηφίσουμε το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και να στείλουμε έτσι ένα ισχυρό μήνυμα στην ελληνική ομογένεια, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός, ότι θέλουμε να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά της χώρας μας και έχουμε πάντα ανοιχτή γι’ αυτούς την πόρτα της επιστροφής τους στην πατρίδα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η κ. Λιάνα Κανέλλη.

**ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έμοιαζε και μοιάζει και είναι και γι’ αυτό μπήκε ένα –βάλτε το σε εισαγωγικά, αν θέλετε, δεν υπάρχει στον προφορικό λόγο- «εύκολο» νομοσχέδιο σκοπιμότητας για την Κυβέρνηση. Το έφερε εδώ, για να διευκρινίσει ποιος θα είναι ο συνεργαζόμενος της Αντιπολίτευσης μαζί της, ποια θα είναι η κεντρική πολιτική ενισχυμένη όποτε τη χρειάζεται, ποιο κόμμα με απόψεις προεκλογικά υπογραμμισμένες ως άθλιες ακροδεξιές ή οτιδήποτε άλλο, θα κληθεί καταλλήλως, έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις σκοπιμότητες της κυβερνητικής πολιτικής το επόμενο χρονικό διάστημα.

Μιλάμε για τις πυρκαγιές και μιλάμε ταυτόχρονα και για την ψήφο των αποδήμων. Θα κρατήσω τον όρο, αν και δεν είναι ακριβής, γιατί δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και δεν θα μας καταλάβει κανένας.

Στ’ αλήθεια κάνατε χρήση, κυρία Υπουργέ, και εσείς και ο Πρωθυπουργός κατά κόρον μιας λέξης η οποία είναι απαράδεκτη, «η διευκόλυνση», υπογραμμίζοντας στην πραγματικότητα τον βαθύτατα ταξικό χαρακτήρα όλης σας της πολιτικής και στο ζήτημα της ψήφου. Απίστευτο πράγμα! Η διευκόλυνση! Ζούμε σε μία χώρα όπου αλλάζουμε τις λέξεις και τις αλλοιώνουμε, για να μας βολεύουν.

Είναι υποχρεωτική η ψήφος στην Ελλάδα ή δεν είναι; Είναι υποχρεωτική. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα για απόσταση άνω των διακοσίων χιλιομέτρων απαλλάσσεσαι της υποχρεωτικότητας να ψηφίσεις. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό; Διακόσια χιλιόμετρα! Και κάθεστε και μου μιλάτε τώρα για το αν θα ψηφίσει κάποιος στη Βραζιλία ή αν θα ζει στη Νότιο Αμερική και θα πάει να ψηφίσει στη Νέα Υόρκη. Αυτό μου λέτε. Ή αν θα δουλεύει στο Χονγκ Κονγκ και θα πάει στην Κίνα για να ψηφίσει ή το ανάποδο. Και δεν ξέρω εγώ από πού αλλού. Και αυτό το λέτε «διευκόλυνση».

Κατά ποια έννοια; Ποιον διευκολύνετε; Αν θέλατε να διευκολύνετε τον Έλληνα πολίτη να ασκήσει το δικαίωμά του και ταυτόχρονα να είναι εντάξει με την υποχρέωση τη συνταγματική, θα του είχατε δωρεάν εισιτήριο για να κάνει τα διακόσια χιλιόμετρα. Θα του δίνατε τη δυνατότητα να φεύγει από τη δουλειά του να περάσει τα διακόσια χιλιόμετρα. Διακόσια χιλιόμετρα! Έχετε βάλει τιμολόγιο για διόδια. Απαλλάσσεται της υποχρέωσης. Και οι άνω των εβδομήντα. Και καθόμαστε και συζητάμε για διευκόλυνση των Ελλήνων στο εξωτερικό.

Το τι ακούστηκε εδώ μέσα είναι απίστευτο! Όταν λέω «απίστευτο», είναι απίστευτο! Μέχρι ο Ελευθέριος Βενιζέλος «αναστήθηκε» σήμερα εδώ. Είναι και κακή μέρα, εδώ που τα λέμε. Είναι κακή μέρα! Είναι βαθιά αντικομμουνιστική μέρα για να επικαλεστεί κάποιος τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σαν σήμερα είχαμε το ιδιώνυμο του Βενιζέλου, με στόχο τους κομμουνιστές. Και κάθε αναφορά που γίνεται εδώ μέσα γίνεται στο «πυρ Λακεδαιμονίων, πυρ Λακεδαιμονίων» για τους κομμουνιστές.

Λοιπόν, πάρτε το απόφαση. Ω ξειν, αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε είμεθα τοις εργαζομένοις ρήμασι πειθόμενοι». Δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ εκατό χρόνια, γιατί δεν φεύγει ο λαός από εδώ. Πάρτε το απόφαση!.

Καθόμαστε και συζητάμε τώρα εσπευσμένα, μεσούντος του θέρους, και της τραγωδίας που λέγεται πυρκαγιές, οι οποίες πυρκαγιές είναι συμφεντορολογικώς και από πλευράς εξυπηρέτησης του μεγάλου κεφαλαίου απίστευτα ωραίος τρόπος να περνάς με λαϊκή ανοχή τα πράγματα.

Και όμως, δικαιωνόμαστε και στο ένα και το άλλο! Ο λαός σώζει τον λαό! Δείτε το αυτή τη στιγμή να γίνεται ορατό, φανερά μπροστά στα μάτια σας, συνδέοντας την πραγματικότητα, το νομοσχέδιο και τις πυρκαγιές διά του κομμουνιστικού κόμματος.

Είναι οι Ροδίτες κάτω. Είναι οι εργαζόμενοι πυροσβέστες. Και οι εργάτες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, που έχουν βάλει «πλάτη» για να σωθεί ο κόσμος. Δεν είναι ούτε ο συγκροτημένος κρατικός μηχανισμός ούτε ο συντονισμός. Αυτός ούτως ή άλλως εξαντλήθηκε πέντε χρόνια μετά το Μάτι στο ότι το ανεκπαίδευτο αστικό κράτος κατάφερε να καταλάβει μόνο ένα πράγμα ως μάθημα: Το «112»! Και εκεί τελειώνουν όλα, γιατί μέσα στα πέντε χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα που να μη συντελεί στον πανικό την ώρα που ξεσπάει μία πυρκαγιά. Το 95% λένε όλοι οι ειδικοί είναι από εμπρησμό.

Επομένως, ο θαυμασμός ξαφνικά προς την εργατική τάξη είναι η ίδια η εργατική τάξη που έχει πάει από τον Απρίλη να δουλέψει στη Ρόδο ή την Κέρκυρα και δεν μπόρεσε να ψηφίσει. Και δεν μπόρεσε να ψηφίσει, γιατί δεν πήρε άδεια από το αφεντικό. Γιατί δεν είχε λεφτά από τον ταπεινό και πενιχρό μισθό.

Την ώρα που εμείς συζητάμε για την ψήφο, είναι οι ίδιοι εκεί που ζουν διπλή την τραγωδία, που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν. Και παρ’ ότι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν είναι εκεί και σώζουν τον εαυτό τους, τον γείτονα, τον άνθρωπο που είναι εργοδότης τους ενδεχομένως εκεί και ενδεχομένως τους πληρώνει ελάχιστα λεφτά. Έχουν πάει για να ζήσουν σε χώρα που καίγεται και σε περιοχή που καίγεται, για να δουλέψουν έξι μήνες και με ταπεινά λεφτά να επιζήσουν δώδεκα μήνες.

Αυτοί οι άνθρωποι είναι που είναι εκεί. Είναι ένας λαός που σώζει τον λαό. Και έρχεστε και μιλάτε για ισότητα της ψήφου για τον Έλληνα τον δυστυχή που έφυγε στο εξωτερικό. Είναι αλήθεια. Υπάρχει, όμως, και δυστυχής Έλληνας που κινείται στο εσωτερικό και δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα της ψήφου του.

Ήρθατε και φέρατε κάτι που σας μοιάζει εύκολο και στην πραγματικότητα είναι απογυμνωτικό της πολιτικής. Απογυμνωτικό της υποκρισίας! Απογυμνωτικό της ταξικής προσέγγισης κάθε ζητήματος, η οποία, αυτή η πολιτική, κατά έναν περίεργο τρόπο παίρνει μονίμως μία τιμολόγηση.

Είναι κόστος να αποκτήσεις αεροπλάνα. Είναι κόστος να αποκτήσεις παραπανίσιους πυροσβέστες. Είναι κόστος να αποκτήσει η χώρα κουλτούρα αξίας της ψήφου στο επίπεδο της πραγματικής δημοκρατίας, όταν ακόμα και στους ετεροδημότες, εξαιτίας της δυσκολίας της ζωής, της έλλειψης χρημάτων, της έλλειψης δυνατότητας για το πού θα αφήσεις τα παιδιά, τι θα πει το αφεντικό, δεν πάνε να ψηφίσουν μέσα στην Ελλάδα. Και έρχεστε και μιλάτε τώρα για τους Έλληνες που βρίσκονται έξω. Δεν σας είπε ποτέ κανείς από το ΚΚΕ να μην ψηφίσουν.

Θα μου πείτε ότι εδώ διαστρεβλώθηκε μία κριτική στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» και έγινε πολιτική απάντηση εδώ μέσα, λες και ποτέ επέτρεψε το ήθος των κομμουνιστών προσωπικές επιθέσεις στο επίπεδο της λέξης «έκτρωμα», όταν εκτρωματική παραμένει μία πολιτική και αυτή τη λέξη και αυτό το σχόλιο δεν πρόκειται να το αποφύγει κανείς.

Επομένως, εδώ δεν τίθεται ζήτημα ψήφου. Τίθεται ζήτημα κριτικής ουσιαστικής, βαθιά πολιτικής, στ’ αλήθεια αντιλαϊκής, στ’ αλήθεια αντιδημοκρατικής, φανερότατα υποκριτικής ως προς το ποιος μπορεί και για ποιον λόγο –κρατείστε το cui bono, το «τις ωφελείται»- να αλλοιώσει εκτρωματικά το εκλογικό σώμα, μόνο και μόνο για να το εκμεταλλευτεί. Δεν πρόκειται παρά για μια κίνηση κυριολεκτικά εμπρηστική, θα έλεγε κάποιος -για να είμαι και επίκαιρη-, μιας κατάστασης που μοιάζει να είναι τάχα μου δήθεν δημοκρατική αλλά στην πραγματικότητα ξεχωρίζει την «ήρα από το σιτάρι», αυτούς που μπορούν να ψηφίσουν και αυτούς που δεν μπορούν να ψηφίσουν.

Η διευκόλυνση ήταν πάντοτε συνώνυμη στην Ελλάδα με χαμηλότερα πράγματα, από τη θητεία μέχρι το νοσοκομείο και από τις τάξεις και τις ζώνες πρώτης, δεύτερης, τρίτης του νεκροταφείου, από τα αστειάκια για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση του «Τιτανικού».

Δεν μπορείτε να τους κάνετε όλους κατοίκους της πρώτης θέσης σε μία χώρα όπου οι μισοί δεν κάνουν διακοπές, αυτοί που κάνουν μπορεί να καίγονται μαζί με αυτούς που ήρθαν απ’ έξω «πακέτο» για να κάνουν διακοπές. Αυτοί που έχουν δεν κινδυνεύουν ούτε από τις πυρκαγιές ούτε από την πολυκοσμία ούτε από την άσκηση ψήφου δοτής τιμητικά ιθαγένειας ελληνικής.

Κατ’ αυτή την έννοια, νομίζω ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζετε με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί χωρίς αυτή και χωρίς την καλλιέργεια της λαϊκής αντίδρασης στα πραγματικά ουσιαστικά λαϊκά προβλήματα η ψήφος παύει να είναι όπλο υπεράσπισης των δικαιωμάτων του λαού και ενίοτε στρέφεται εναντίον του.

Έχουμε δίκιο. Είχαμε δίκιο. Και κανένα ιδιώνυμο δεν θα το σταματήσει ποτέ, ακόμα κι αν είναι πρόχειρη κριτική να βάλουμε μυαλό. Επειδή δεν βάλαμε μυαλό σώζεται κόσμος, και αυτό το δείχνουν οι άνθρωποι που είναι στον δρόμο και βοηθάνε τους άλλους ανθρώπους που καίγονται.

Σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, η κ. Καλλιόπη Βέττα.

**ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

H σκέψη μας σήμερα, όπως και τις προηγούμενες ημέρες βρίσκεται στα πύρινα μέτωπα που συνεχίζονται για όγδοη ημέρα, στους πυρόπληκτους, στους ανθρώπους που δίνουν την μάχη με τις φωτιές, στους εθελοντές και τους πυροσβέστες.

Ανικανότητα, καταστροφή, αναποτελεσματικότητα από το επιτελικό κράτος παρά τις διαβεβαιώσεις για ετοιμότητα, επιτελικό σχεδιασμό, κύριε Στυλιανίδη, του κρατικού μηχανισμού και όλα στον βωμό της επικοινωνίας.

Ο κ. Μητσοτάκης, μας μίλησε για την κλιματική κρίση όταν λίγες ημέρες μόλις πριν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι Ευρωβουλευτές του κόμματός του καταψήφισαν τον νόμο για την αποκατάσταση της φύσης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχικά να ευχηθώ από το Βήμα της Βουλής σε όλες και σε όλους τους συναδέλφους μια παραγωγική και γόνιμη κοινοβουλευτική θητεία. Να βεβαιώσω επίσης ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ως Αξιωματική Αντιπολίτευση θα είναι παρούσα και με οξυμένα αντανακλαστικά, ώστε να αναδεικνύει και να στηλιτεύει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που υπονομεύουν τα συμφέροντα των πολιτών και παράλληλα να προτείνει τεκμηριωμένες πολιτικές και προοδευτικές δράσεις για την άμβλυνση των ανισοτήτων και για τη συνολική και συλλογική ευημερία.

Να ξεκινήσω, λοιπόν, την ομιλία μου για το νομοσχέδιο, λέγοντας ότι προκαλεί μεγάλη απορία η σπουδή της Κυβέρνησης να εισάγει προς ψήφιση, λίγες μέρες μετά τις προγραμματικές δηλώσεις, ένα νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων χωρίς διαβούλευση, χωρίς ουσιαστική συζήτηση, με τις περιορισμένες διαδικασίες, μιας και το περιεχόμενό τους συζητήθηκε μόλις για δύο ημέρες πριν εισέλθει στην Ολομέλεια.

Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει ευρεία συναίνεση, όπως αυτή που επιτεύχθηκε το 2019, γεγονός που δημιουργεί εντάσεις και αντιπαραθέσεις που δεν ωφελούν τον σκοπό της ακόλλητης εκλογικής συμμετοχής των αποδήμων.

Επί της ουσίας πρέπει να αναφέρουμε τα εξής: Υπάρχει πλήρης σύμπνοια σε όλο το Σώμα ότι οι Έλληνες πολίτες απανταχού της γης μπορούν και πρέπει να ασκούν τα νόμιμα πολιτικά και εκλογικά τους δικαιώματα. Σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς, πολύ περισσότερο εμείς που αξιακά πιστεύουμε ότι η συμμετοχή των πολιτών είναι ύψιστο δικαίωμα και ευθύνη.

Παράλληλα, ωστόσο, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα με τη δέουσα σοβαρότητα, ώστε να διευκολύνουμε την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε κάθε Απόδημο Έλληνα, αποδίδοντας πλήρη δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους συμπατριώτες μας σε όλον τον κόσμο και παράλληλα να διατηρήσουμε την ισορροπία του εκλογικού σώματος.

Να σημειώσουμε εδώ ότι κάθε χώρα που έχει ευρύ δίκτυο διασποράς, θεσμοθετεί ένα συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα με απαραίτητες δικλίδες που κυμαίνονται από περιορισμό συμμετοχής έως αποκλεισμό των αποδήμων τους. Μάλιστα χώρες με μεγάλη διασπορά όπως είναι η Ιρλανδία, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αρμενία αποκλείουν εντελώς τους κατοίκους εξωτερικού από τη δυνατότητα να ψηφίσουν, ακόμη κι όταν τυγχάνει να βρίσκονται στη χώρα την ημέρα των εκλογών.

Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουμε αντίθετα ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμμία δικλείδα. Όλες και όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους μπορούν και πρέπει να ψηφίσουν στις εκλογές. Ακόμη περισσότερο θεωρούμε ότι η σχέση αυτή των αποδήμων με τη χώρα δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο στην εκλογική διαδικασία στην άπαξ ψήφιση αλλά να έχει συνέχεια και βάθος.

Εξάλλου γι’ αυτό ήμασταν το μόνο κόμμα που είχε κοινοβουλευτική πρόταση για το θέμα, όπως και αντίστοιχη για τη συνταγματική Αναθεώρηση. Διότι στηρίζουμε το δικαίωμα στην πράξη και όχι για ψηφοθηρική άγρα.

Ωστόσο, πρέπει να δούμε και πρακτικά ζητήματα που αφορούν τις εκλογικές περιφέρειες, τους καταλόγους, την καταμέτρηση των ψήφων, την επιστολική ψήφο, την απογραφή των αποδήμων και μια σειρά άλλων δυσεπίλυτων θεμάτων που προκαλούν ερωτήματα. Σε αυτό το ζήτημα της αποσαφήνισης των εκκρεμοτήτων η Κυβέρνηση δεν λέει τίποτα, κυρία Υπουργέ.

Αντιθέτως, εμείς καταθέσαμε μια πλήρη τροπολογία που την είχαμε προτείνει προς ψήφιση το 2021 η οποία είναι σαφής, τεκμηριωμένη και δίκαιη. Σέβεται απόλυτα το εκλογικό δικαίωμα, ακόμη και ανθρώπων που έχουν δεκαετίες να βρεθούν στη χώρα και ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη σταθερότητα, την αντιπροσωπευτικότητα και τη δικαιοσύνη.

Προτείνουμε οι Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους χωρίς κωλύματα και αστερίσκους για τέσσερις εκλογικές περιφέρειες αποδήμων, ώστε να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους, όπως εξάλλου ζητούν και οι ίδιοι με την έκθεση προεδρείου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού αλλά και η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με έκθεσή της, την οποία τότε εισηγούνταν ο νυν Υπουργός Επικρατείας, κ. Γεραπετρίτης, που σήμερα μάλλον έχει άλλη άποψη.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί το γαλλικό, ιταλικό και πορτογαλικό μοντέλο και στον πυρήνα της σέβεται απόλυτα το εκλογικό δικαίωμα όλων των εγγεγραμμένων και ταυτόχρονα ισοσταθμίζει, όπως είναι απολύτως θεμιτό, τις όποιες στρεβλώσεις προκύπτουν από την τροποποίηση του εκλογικού σώματος.

Εν κατακλείδι, εμείς θέλουμε οι απόδημοι να είναι στο Κοινοβούλιο, να εκπροσωπούν τις περιφέρειές τους, να ελέγχονται από τους εκλογείς τους και να έχουν πραγματική συμμετοχή στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

Αποτελεί μεγάλη παραδοξότητα και υποκρισία να μας καταλογίζετε το αντίθετο από τη Νέα Δημοκρατία που δεν πήρε καμμία πρωτοβουλία, ώστε να διευκολύνει το εκλογικό δικαίωμα των Ελλήνων του εσωτερικού να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους.

Έτσι αποκλείστηκαν οι νέες και οι νέοι, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, γεγονός που οδήγησε στο δυσθεώρητο ποσοστό της αποχής, κάτι για το οποίο συνάδελφοι της Κυβέρνησης δεν πρέπει να αισθάνονται και υπερήφανοι.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νομοθετική πρωτοβουλία του ν.4648/2019 έδειξε ότι έχει περιορισμένο ορίζοντα, καθώς η συμμετοχή απείχε των προσδοκιών. Χρειάζεται, λοιπόν, μια ολιστική και ισορροπημένη προσέγγιση για τη διευκόλυνση των εκλογικών και πολιτικών δικαιωμάτων των αποδήμων. Μάλιστα για πολλούς από αυτούς αξίζει έστω και μια ηθική ικανοποίηση, καθώς έφυγαν από τη χώρα την περίοδο της φτωχοποίησης του 2010 – 2014, όπου η κατακρήμνιση του ΑΕΠ και η γιγάντωση της ανεργίας θόλωσε τα όνειρά τους για ένα καλύτερο μέλλον στη χώρα μας.

Το σημερινό νομοσχέδιο δεν κάνει τίποτα από αυτά που υπόσχεται για τους απόδημους και πρέπει να καταψηφιστεί. Η ομογένεια αξίζει την προσοχή και την ουσιαστική διευκόλυνση μας να συμμετέχει, να αλληλοεπιδρά με τη χώρα. Δεν αξίζει στους συμπατριώτες μας στο εξωτερικό να αντιμετωπίζονται ως εκλογική πελατεία, απαξιώνοντας την αγάπη τους για την Ελλάδα.

Είναι ευθύνη όλων μας να ενισχύσουμε τους δεσμούς τους και να μην ευτελίσουμε τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα τους αλλά και τη φιλοπατρία τους.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Στυλιανίδης.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ:** Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι ειλικρινά μεγάλη μου τιμή και χαρά, είναι η πρώτη μου ομιλία που απευθύνομαι σήμερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο ως Βουλευτής Επικρατείας. Οι προηγούμενες ήταν με την ιδιότητα του Υπουργού.

Είναι όντως συγκινητικό γιατί μπορώ να μιλήσω στο πλαίσιο μιας κοινοβουλευτικής συζήτησης ως Βουλευτής Επικρατείας του ελληνικού Κοινοβουλίου, διατηρώντας την ιδιότητά μου ως Έλληνας πολίτης και ταυτόχρονα ως Έλληνας της Κύπρου, Κύπριος πολίτης. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι νατουραλιζέ.

Θέλω να πω δυο λόγια για αυτό το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα, παρ’ όλο που νομίζω ότι με τις παρεμβάσεις και των πολιτικών Αρχηγών και του Πρωθυπουργού αλλά και της ίδιας της Υπουργού που το έφερε μέχρι εδώ, έχει εξαντληθεί η συζήτηση των επιχειρημάτων.

Δεν θα μπω στην ουσία της συζήτησης των επιχειρημάτων, απλώς θέλω να πω, έχοντας την εμπειρία του Κυπριακού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω το κακό προνόμιο να είναι το τρίτο Κοινοβούλιο στο οποίο συμμετέχω και έχω μια εμπειρία στα κοινοβουλευτικά.

Συνήθως, τέτοια νομοθετήματα σε όλα τα κοινοβούλια αντιμετωπίζονται με μία συναινετική διάθεση. Διότι, όντως, όπως και ο Πρωθυπουργός και η Νίκη Κεραμέως το έχουν πει πολύ παραστατικά, δεν υπάρχει ιδεολογική συζήτηση στο θέμα αυτό. Η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού, όλων εμάς που ονομαζόμαστε Έλληνες του εξωτερικού, δεν έχει χρώμα ούτε πράσινο ούτε μπλε ούτε κόκκινο.

Πιστεύω ότι -αν διακρίνω την ιδεολογική άποψη των συναδέλφων από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που διαφωνώ αλλά την σέβομαι, είναι μια άλλη αλλά την σέβομαι- οι άλλες απόψεις επιχειρούν να βελτιώσουν το νομοσχέδιο; Νομίζω μπορούσαν με έναν τρόπο πιο εποικοδομητικό, πιο συναινετικό να δώσουν την ψήφο αυτή τη στιγμή κι όπως σε όλα τα νομοσχέδια, η ζωή επιβάλλει βελτιώσεις και να συζητούσαμε πάνω σε επόμενο στάδιο τη βελτίωση ενός νομοσχεδίου.

Η προηγούμενη συνάδελφος μίλησε για την Κύπρο. Θέλω να την ενημερώσω, επειδή ήμουν εισηγητής στο κυπριακό κοινοβούλιο το 2006 που καθιερώσαμε τα εκλογικά κέντρα εξωτερικού. Εγώ πριν λίγο στις προεδρικές εκλογές, πριν τρεις τέσσερις μήνες, ψήφισα στην Αθήνα ως Κύπριος εκλογέας. Η Κύπρος έχει δυνατότητα ψήφου σε εκλογικά κέντρα του εξωτερικού και έχουμε μεγάλη συμμετοχή, κυρίως από την παροικία στο Λονδίνο αλλά και σε άλλες παροικίες σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και σε περιοχές που έχουμε εργαζόμενους, όπως στο Ντουμπάι και άλλες αραβικές χώρες, και δεν υπήρξε ποτέ κανένα πρόβλημα σε αυτή τη συμμετοχή κι ούτε είδαμε να εμφανίζεται αυτό που λέτε εσείς ως επιχείρημα ότι κάποια στιγμή θα έχουμε τόση μαζική προσέλευση ομογενών, έτσι ώστε να ανατραπεί η ισορροπία των ψήφων του εσωτερικού με τις ψήφους του εξωτερικού.

Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι νέοι άνθρωποι, δυστυχώς, που μεγαλώνουν στην διασπορά, πολλές φορές για διάφορους λόγους δεν έχουν επαφή με την ελληνική κυπριακή πραγματικότητα και γι’ αυτό δεν θέλουν να ασχοληθούν. Θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να τους πείσουμε.

Είχα κάνει μια περιοδεία εγώ προεκλογικά στην Αμερική, στην Νέα Υόρκη, σε όλη την Ευρώπη, και σας λέω ότι -εκτός από την γκρίνια ότι το νομοσχέδιο δεν ήταν καλό και δεν τους έδινε την δυνατότητα να ψηφίσουν- δεν υπάρχει αυτός ο φόβος που διακρίνω στη σκέψη σας ότι θα υπάρξει αυτή η ανατροπή. Μακάρι να μπορέσουμε να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να ψηφίζουν γιατί το δικαιούνται, και να μη νιώθουν ως Έλληνες δεύτερης κατηγορίας.

Θεωρώ ότι έπρεπε αυτό το νομοσχέδιο να περάσει πιο συναινετικά, ακριβώς για να αρχίζει να χτίζεται μια κουλτούρα συναίνεσης η οποία χρειάζεται στη σημερινή εποχή που πάρα πολλά από τα ζητήματα έχουν υπερβεί τους παλιούς ιδεολογικούς διαχωρισμούς.

Κι εδώ θέλω να μπω στο θέμα των πυρκαγιών, γιατί ειπώθηκε μια έμμεση κριτική από την κυρία συνάδελφό πριν: «Κύριε Στυλιανίδη, τι έγινε με την ετοιμότητα και την προετοιμασία;». Από αυτό το Βήμα ως Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχα πει τρία σημεία που τα θεωρώ καίρια.

Το πρώτο ήταν, ότι αυτό το Υπουργείο πρέπει να είναι ένα Υπουργείο οριζόντιο και να είναι περίπου κάποια στιγμή, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ο Υπουργός κοινής αποδοχής. Και θυμάμαι την κριτική που μου έκανε ο κ. Τσίπρας ότι «δεν είσαι οικουμενικός Υπουργός, κύριε Στυλιανίδη». Δεν είπα ποτέ ότι είμαι οικουμενικός Υπουργός αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό το Υπουργείο, το Υπουργείο της Κλιματικής Κρίσης, πρέπει να είναι Υπουργείο που να ξεπεράσει τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις.

Το δεύτερο σημείο που είχα πει, είναι ότι για να χτίσεις ένα σύγχρονο αποτελεσματικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας που θα βασίζεται στο τρίγωνο πρόληψη, προετοιμασία, ετοιμότητα, ανθεκτικότητα, χρειάζεσαι τουλάχιστον δέκα χρόνια. Είχα ζητήσει επίσκεψη από τους Γάλλους και τους Ιταλούς και οι άνθρωποι που στελεχώνουν σήμερα το κέντρο επιχειρήσεων έκαναν επισκέψεις σε τρία σύγχρονα τέτοια κέντρα επιχειρήσεων, κι αυτό που τους είπαν και εγώ μαζί τους ήταν αυτό: «Μην περιμένετε να φτάσετε στο μάξιμουμ των αποδόσεων σας μέσα σε ένα ή δύο χρόνια, ιδιαίτερα σε μια Ελλάδα, όπου δυστυχώς τα γραφειοκρατικά εμπόδια είναι απίστευτα». Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ενώ ξεκινήσαμε όλες τις διαδικασίες για διαγωνισμούς για να αξιοποιηθεί το μεγάλο πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ»των δύο δισεκατομμυρίων που είναι 99% ευρωπαϊκά λεφτά, τι δυσκολίες βρίσκουμε από ενστάσεις. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα και αυτά δεν μπορούν να λυθούν -άποψή μου- μόνο από έναν Υπουργό ή από μία κυβέρνηση.

Γι’ αυτό πιστεύω στο οριζόντιο του Υπουργείου για να μπορέσει να επιταχύνει τις διαδικασίες.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε.

Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά στο κέντρο επιχειρήσεων. Όπως και ο Πρωθυπουργός σε μία εξαιρετική δευτερομιλία που ήταν ουσία επιχειρήματα και γνώση του αντικειμένου, είπε όποιος θέλει είναι ευπρόσδεκτος να το επισκεφτεί ακόμα και τη στιγμή της κρίσης για να δείτε πώς γίνεται η διαχείριση αυτής της κρίσης.

Έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητούμε πόσο θα βοηθήσει την παρουσία μιας εθνικής βάσης δεδομένων σύγχρονης ακόμα και το artificial intelligence, δηλαδή να μπούμε σε τόσο σύγχρονες αντιλήψεις διαχείρισης των κρίσεων. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό το πράγμα θέλει χρόνο να στηθεί. Υπάρχει ένα θέμα επικάλυψης αρμοδιοτήτων τοπικής αυτοδιοίκησης περιφέρειας και όλα αυτά ή στη διαχείριση των κρίσεων. Επιχειρήσαμε να το βελτιώσουμε αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εδώ χρειάζεται μια νέα κουλτούρα που θα χτιστεί όπως και στο θέμα των δασικών υπηρεσιών.

Τελειώνοντας επειδή ειπώθηκαν πολλά για τα μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος θα ήθελα να αναφέρω τα εξής: Η κ. Γεροβασίλη τότε βοήθησε πολύ να λυθεί ένα θέμα που είχε σχέση με τις διαφανείς διαδικασίες ή στην μίσθωση εναέριων μέσων μέσω NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Με την ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ και τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία έλυσε ένα μεγάλο πρόβλημα χρέους οκτώ εκατομμυρίων, και γι’ αυτό σήμερα έχουμε τα περισσότερα εναέρια μέσα που είχε ποτέ η χώρα, τα περισσότερα εναέρια μέσα που ενδεχομένως έχουμε σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με το λιγότερο κόστος.

Υπάρχουν επιχειρήματα. Θα γίνει νέα συζήτηση. Εγώ δεν πιστεύω σε αντιπαράθεση σε αυτόν τον τομέα. Δεν έχει νόημα μια αντιπαράθεση, απλώς πρέπει να ειπωθούν τα πράγματα με γεγονότα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Και ο Πρωθυπουργός ζήτησε χθες να βρεθούν οι συναινέσεις, ακριβώς γιατί η κλιματική κρίση δεν είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζεται με υψηλούς τόνους από το χώρο της Βουλής.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνος - Βασίλειος Μεταξάς.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι, από την πρώτη στιγμή της κατάθεσης του νομοσχεδίου, στην προσπάθεια να διαμορφωθούν, κυρίως, μέσα στην κοινωνία συνθήκες στήριξης μιας πολύ σοβαρής αλλαγής στον εκλογικό νόμο με σοβαρές και επικίνδυνες προεκτάσεις Και τι δεν έχουμε ακούσει από τοποθετήσεις στελεχών της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των νέων στηριγμάτων για το αντιλαϊκό σας έργο που φαίνεται ότι έχετε βρει εδώ μέσα. Μέχρι και το ότι η σημερινή ρύθμιση είναι ταξική ακούσαμε να λέγεται από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πως η πρόταση της Κυβέρνησης αφορά τους μη πλουσίους.

Όμως ούτε κουβέντα λέξη δεν ακούσαμε για τις σοβαρές ενστάσεις που έθεσε εξ αρχής το ΚΚΕ για τα πολύ σοβαρά ερωτήματα που θέτουμε σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Και θα επιμείνουμε: Είναι ή δεν είναι αλλοίωση του εκλογικού σώματος ή απόκτηση δικαιώματος ψήφου στη βάση του αναχρονιστικού δικαίου του αίματος; Κάτι που εμμέσως ομολόγησε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός λέγοντας ότι το νομοσχέδιο διευρύνει το εκλογικό σώμα. Μπορεί να αποφασίζει κάποιος που δεν έχει κανέναν οικονομικό, κοινωνικό δεσμό ακόμη και στοιχειώδη επαφή με την Ελλάδα, για πολιτικές που θα εφαρμοστούν, κυρίως, στη χώρα;

Και το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις βουλευτικές εκλογές. Αύριο μπορεί να γίνει ένα δημοψήφισμα. Πώς θα μπορέσει να απαντήσει στο οποιοδήποτε ερώτημα που θα τεθεί, πόσω μάλλον να καθορίσει με την ψήφο του το ίδιο το αποτέλεσμα; Δεν λέμε τίποτα διαφορετικό από αυτό που ισχύει σχεδόν παντού στον κόσμο. Για τη λεγόμενη διεθνή πείρα στην οποία αναφέρεται συνεχώς η Κυβέρνηση χωρίς να δίνει ούτε ένα στοιχείο ούτε ένα παράδειγμα αυτής.

Έχουμε παραθέσει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες και μάλιστα ενδεικτικά, σε μια γκάμα άλλων κρατών, για το ίδιο ζήτημα που συζητάμε. Δεν έχουμε ακούσει αντίλογο, επειδή δεν υπάρχει σοβαρός αντίλογος. Και αναφερόμαστε στη γενική πρακτική των χωρών που αποφασίζουν να προχωρήσουν στη διαδικασία της εξασφάλισης δικαιώματος ψήφου για όσους δεν ζουν στη χώρα.

Έτσι στην Κύπρο αφορά μόνο όσους προσωρινά, την περίοδο των εκλογών, βρίσκονται στο εξωτερικό. Ισχύει ή δεν ισχύει; Ισχύει.

Στην Αυστραλία επιτρέπεται, μόνο εφόσον απουσιάζουν μέχρι έξι χρόνια από τη χώρα.

Στη Γερμανία, εφόσον μετά την ηλικία των δεκατεσσάρων ετών έχουν ζήσει στη Γερμανία επί ένα συνεχόμενο τρίμηνο και δεν έχουν παρέλθει είκοσι πέντε χρόνια από εκείνο το τρίμηνο. Μάλιστα στη Γερμανία από το 1998 δεν υπήρχε κάποιος χρονικός περιορισμός για το δικαίωμα ψήφου στους εκτός επικρατείας ψηφοφόρους. Όμως με την αναθεώρηση της νομοθεσίας το 2013 επανήλθε το όριο των είκοσι πέντε ετών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεκαπέντε χρόνια, στη Δανία δύο χρόνια, ενώ ακόμα και σε χώρες με λιγότερους περιορισμούς, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, τηρούνται κατ’ αρχάς στοιχειώδεις εγγυήσεις για τη σύνδεση του απόδημου με τη χώρα, όπως η επιβεβαίωση της επιλογής του να ψηφίζει ως απόδημος ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή η επικαιροποίηση των στοιχείων του. Για παράδειγμα, πρέπει να δίνεται η διεύθυνση κατοικίας που διέμενε ο ίδιος ή η οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες ως προϋπόθεση εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους και άλλα.

Μάλιστα το κομβικό ζήτημα της ανάγκης να υπάρχει ουσιαστικός δεσμός του ψηφοφόρου με τη χώρα στην οποία ψηφίζει, υποστηρίζεται ακόμη και σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Για παράδειγμα με αφορμή περίπτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει αποφανθεί πως είναι απόλυτα εύλογο να περιορίζεται το εκλογικό δικαίωμα στους πολίτες που έχουν στενή σχέση με τη χώρα καταγωγής τους και ως εκ τούτου επηρεάζονται πιο άμεσα από τους νόμους της. Και προσθέτει ότι ο χρονικός περιορισμός των δεκαπέντε χρόνων εξυπηρετεί την αποφυγή προβλημάτων αυθαιρεσίας σε διαφορετική περίπτωση.

Στην ίδια περίπτωση αναφέρει ότι δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα κράτη θεσπίζουν το δικαίωμα ψήφου σε κατοίκους του εξωτερικού χωρίς κανέναν περιορισμό, κάτι που σε αντίστοιχη περίπτωση στην Ελλάδα σε νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λέει και ρητά αναφέρει ότι δεν είναι αντισυνταγματικό για την Ελλάδα, που μιλάτε για αντισυνταγματικότητα.

Μάλιστα σε μια σειρά άλλων αποφάσεων το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφέρει τέσσερις βασικούς λόγους για την ανάγκη ύπαρξης κάποιων περιορισμών στο δικαίωμα ψήφου των κατοίκων εκτός επικρατείας, ότι είναι λιγότερο άμεσα ενδιαφερόμενοι για τα καθημερινά προβλήματα της χώρας τους και έχουν γι’ αυτά αντικειμενικά λιγότερες γνώσεις, ότι είναι αρκετά δύσκολο οι υποψήφιοι να παρουσιάσουν τα προεκλογικά προγράμματα στους κατοίκους εξωτερικού για τον επιπρόσθετο λόγο ότι εκείνοι επηρεάζονται λιγότερο από αυτά, το πρόβλημα της σχέσης του δικαιώματος ψήφου και της επίδρασης των συνεπειών των πολιτικών που επιλέγει κάποιος και ως εκ τούτου την «εύλογη ανησυχία», όπως την αποκαλεί, του γεγονότος πως όσοι μένουν στο εξωτερικό θα επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις που θα έχουν αντίκτυπο πρωτίστως στους κατοίκους που μένουν μέσα στη χώρα.

Αυτά, επαναλαμβάνουμε, τα λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και είναι και απάντηση σε σχέση με τα όσα ακούστηκαν από μεριάς Πλεύσης Ελευθερίας περί «στραγγαλισμού του δικαιώματος» με το να υπάρχουν κάποια κριτήρια, αλλά και τα περί «ιδεοληψιών του ΚΚΕ», που ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ή τα περί «μοναχικού αναχρονισμού», που είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του.

Κυρίες και κύριοι, ασφαλώς εκ μέρους του ΚΚΕ δεν έχουμε αυταπάτες για το χαρακτήρα των αστικών δικαστηρίων πόσω μάλλον σε αυτό το επίπεδο, ούτε αποσπώμαστε από την πραγματικότητα που λέει ότι οι όροι για το δικαίωμα ψήφου τελικά διαμορφώνονται σε συγκεκριμένες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, με βάση τις επίσης συγκεκριμένες επιλογές, μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας του αστικού πολιτικού συστήματος.

Διότι αυτό είναι που κάνετε εσείς. Προσπαθείτε -πιθανά μέσα και στη βιασύνη σας, που επίσης προκαλεί ερωτήματα- να παρουσιάζετε το μαύρο άσπρο, επαναλαμβάνοντας μονότονα διακηρύξεις και συνθήματα κενά περιεχομένου, χωρίς καμμία αποδεικτικότητα, χωρίς επιχειρήματα -και ποια εξάλλου να αξιοποιήσετε, αφού εμείς τα παρουσιάσαμε και σας διαψεύδουν πανηγυρικά- με στόχο να περάσετε ένα αντιλαϊκό πολυεργαλείο.

Διότι για τέτοιο ακριβώς μιλάμε, για ένα νομοσχέδιο με πολλαπλή στόχευση, για την αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος, για την αξιοποίηση των αποδήμων ως πολιτικής εφεδρείας με ενεργή παρέμβαση των οικονομικών λόμπι, αντιμετωπίζοντας τους απόδημους ως κουκιά αλλά και προσπαθώντας να τους στοιχίσετε και μέσω αυτών να ενισχύσετε την προσπάθεια να στοιχηθεί ο ελληνικός λαός πίσω από τις τωρινές επιδιώξεις των μονοπωλιακών ομίλων της χώρας, αυτά που ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ονόμασε προκλήσεις της εποχής κοιτώντας μπροστά τη διαφαινόμενη νέα καπιταλιστική οικονομική κρίση, την όξυνση των ήδη επικίνδυνων ανταγωνισμών που αυτή θα προκαλέσει στο έδαφος ενός πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη και κλιμακώνεται με τη συμμετοχή και της χώρας, και μάλιστα στην πρώτη γραμμή, στο πλαίσιο της γενικότερης κλιμάκωσης της σύγκρουσης ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα. Πρόκειται γι’ αυτό, δηλαδή, που ονομάζεται «εθνική ενότητα», «εθνική υπόθεση».

Είναι, λοιπόν, ένα αντιδραστικό νομοσχέδιο από κάθε άποψη, που το ΚΚΕ το καταψηφίζει.

Σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Αναστάσιος (Τάσος) Δημοσχάκης.

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ:** Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου εθνικής σημασίας συμπίπτει με την χθεσινή επέτειο συμπλήρωσης των σαράντα εννιά ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η 24η Ιουλίου του 1974 άλλαξε μια για πάντα τη ροή της ιστορίας στην Ελλάδα, γιατί στέριωσε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της και όχι μόνο, όπως ιστορική είναι και η χθεσινή συμπλήρωση ενός αιώνα από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης, της 24ης Ιουλίου του 1923, μια συνθήκη ειρήνης με πολύ πόνο για τις αλησμόνητες πατρίδες και τους κατοίκους αυτών. Καθόρισε όμως μια για πάντα τα σύνορα της χώρας μας με τη γειτονική Τουρκία, προσδιορίζοντας μεταξύ άλλων τον ακριτικό Έβρο ως το μόνο διασυνοριακό σημείο εισόδου-εξόδου, ως τον βασικό πυλώνα του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό το πρίσμα, λοιπόν, των ιστορικών επετείων αλλά και σε πλέον κατάλληλα ώριμες συνθήκες, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει ως πρώτο νομοθέτημα της νέας τετραετίας, για λόγους υψηλού πατριωτικού συμβολισμού, ένα νομοσχέδιο υπερκομματικό, ένα νομοσχέδιο με εθνική προοπτική, ένα νομοσχέδιο που θα ενισχύσει τη φωνή του οικουμενικού Ελληνισμού.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ιστορική ευκαιρία και θα πρέπει να επιλυθεί μια εκκρεμότητα σαράντα οκτώ ετών, ώστε οι συμπατριώτες μας που διαμένουν ή βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα των εκλογών να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου χωρίς περιορισμούς. Διότι δεν διαφέρουμε σε τίποτα, διότι όλοι έχουμε την αυτή ταυτότητα, το αυτό διαβατήριο και γι’ αυτό είμαστε εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια και εκλογικούς καταλόγους δήμου της χώρας.

Ενισχύουμε, λοιπόν, με σεβασμό την ισότιμη μεταχείριση του συνόλου των μελών του εκλογικού σώματος. Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την Υπουργό, επαναφέρει διορθωτικά τη νομοθετική ρύθμιση που δεν είχε τελεσφορήσει τον Απρίλιο του 2021, με την οποία διευκολύνεται η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων του εξωτερικού, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν το κατοχυρωμένο αυτό δημοκρατικό τους δικαίωμα χωρίς διάκριση και περιορισμό. Πρόκειται, λοιπόν, για διευκόλυνση άσκησης του αναφαίρετου δικαιώματός τους. Ο Πρωθυπουργός μας δήλωσε ότι θα εξεταστεί η υλοποίηση της επιστολικής ψήφου όπως αυτή ρητά αναφέρεται από τη συνταγματική πρόβλεψη.

Συνεπώς, η κινδυνολογία της Αντιπολίτευσης -όχι όλης φυσικά- περί δήθεν αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος συνιστά άλλη μια παραφιλολογία της εποχής. Πρόκειται για μια νομοθετική πρωτοβουλία η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στην εθνική ανάγκη ενίσχυσης του παγκόσμιου Ελληνισμού και της ενότητας αυτού.

Διότι η έννοια του περιχαρακωμένου κράτους, με το πέρασμα των ετών και των αιώνων, μπορεί να δοκιμαστεί φυσικά σε μια εποχή προκλήσεων, αναταράξεων, παγκόσμιων εξελίξεων και κινδύνων, όπου η Ελλάδα όμως θα πρέπει να ετοιμαστεί να έχει, περισσότερο όσο ποτέ, τους Έλληνες της Διασποράς κοντά της. Έχει ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, τη δυναμική του οικουμενικού Ελληνισμού, ώστε να πρωταγωνιστήσει και πάλι ιστορικά.

Έλληνες αξιόλογοι, διαμένοντας στο εξωτερικό, μεγαλουργούν και ενεργούν ως γνήσιοι πρεσβευτές του Ελληνισμού, μερικοί εκ των οποίων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την άδικη εκκένωση της πατρίδας μου, της Θράκης -και όχι μόνον και της ευρύτερης περιοχής- έφυγαν και εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό ανά την οικουμένη.

Συνεπώς, η περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό με τη μητέρα πατρίδα, θα επιφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα στην ελληνική φυλή αλλά και στην ισχυροποίηση της πίστης μας. Η δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία θα πολλαπλασιάσει το ενεργό ενδιαφέρον για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Είναι προς το εθνικό συμφέρον οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να συμμετέχουν στα κοινά και να μην παραγκωνίζονται. Ενισχύοντας τη φωνή τους δυναμώνουμε τη χώρα μας, τη διευρύνουμε και στέλνουμε ηχηρό μήνυμα εθνικής ενότητας.

Πρόκειται, λοιπόν, για μια υποχρέωση μιας σύγχρονης δημοκρατικής δικαίας πολιτείας, που ενισχύει τους δεσμούς των απανταχού παιδιών της με τη μητέρα πατρίδα, που δεν διχάζει αλλά ενώνει, που γνωρίζει και διεκδικεί το εθνικό της συμφέρον.

Με την υπερψήφιση του παρόντος νόμου, όλοι μας και κυρίως τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει από τώρα να σχεδιάζουμε πώς θα απευθυνθούμε στον Απόδημο Ελληνισμό και πώς θα τον συνεγείρουμε, ώστε να συμμετάσχει στο εθνικό και δημοκρατικό πανηγύρι των εθνικών εκλογών από εδώ και πέρα. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς, εμείς που είμαστε μέλη των πολιτικών κομμάτων. Η διοίκηση των πολιτικών κομμάτων θα πρέπει να κάνουμε σχέδια, σχέδια για να προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έτσι επιβάλλει το εθνικό καθήκον.

Ας κάνουμε, λοιπόν, αυτό το μεγάλο βήμα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στο εσωτερικό της χώρας και στον παγκόσμιο Ελληνισμό αλλά και στην Ευρώπη ότι οι Έλληνες είμαστε απόλυτα ενωμένοι και αυτό επιτυγχάνεται με το παρόν νομοσχέδιο το οποίο και υπερψηφίζω.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κ. Αθηνά Λινού.

**ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ:** Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ κι εγώ με τη σειρά μου στο θέμα των πυρκαγιών αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο λόγω της ιδιότητάς μου ως γιατρού δημόσιας υγείας. Είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε ιατρικά τις συνέπειες αυτής της πυρκαγιάς οι οποίες θα είναι μακροχρόνιες και σε επίπεδο ψυχικής υγείας και σε επίπεδο σωματικής υγείας;

Από αυτό το Βήμα θέλω να κάνω έκκληση στην Κυβέρνηση, στους αρμόδιους κρατικούς και μη φορείς και στην κοινωνία των πολιτών και στα κόμματα, να σκεφτούμε τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας ,κυρίως, που θα έχουν τα παιδιά που βιώνουν αυτή την πυρκαγιά και το τραύμα που θα τα ακολουθεί πιθανόν και επίσης να σκεφτούμε τη σωματική υγεία των ηλικιωμένων που εκτίθενται λόγω της πυρκαγιάς, και σε χημικούς παράγοντες και σε σωματίδια στην ατμόσφαιρα και μπορεί να κινδυνεύσουν άμεσα. Και, βέβαια, μακροχρόνια ας ασχοληθεί ο ΕΟΔΥ, γιατί, δυστυχώς, τα ζώα χάνουν πολλά από αυτά τη ζωή τους και στην πρώτη πλημμύρα θα μπορεί να έχουμε και κινδύνους λοιμωδών νοσημάτων.

Ας έρθουμε τώρα στο θέμα των Απόδημων Ελλήνων. Εγώ θα ήθελα πρώτα-πρώτα να αναρωτηθούμε ποιοι είναι οι Απόδημοι Έλληνες και τι είναι ο Απόδημος ελληνισμός για τον οποίο συζητάμε.

Είναι αυτοί που υπηρετούν στις πανεπιστημιακές έδρες στο Χάρβαρντ, στο Ταφτς, στο Κίεβο, στο Χονγκ Κονγκ;

Είναι τα κέντρα ελληνικής γλώσσας που μπορεί να είναι στη Ρωσία ή στο ΜακΓκιλ του Καναδά; Είναι όλοι που είτε φοιτούν είτε υπηρετούν σε αυτούς τους χώρους;

Ή είναι οι Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, παλιότερα στην Αμερική, σήμερα στις Αραβικές Χώρες, στην Αφρική, στο Χονγκ Κονγκ;

Όλοι αυτοί είναι Απόδημος Ελληνισμός. Μερικοί μπορεί να είναι δεύτερης γενιάς αλλά να διατηρούν τα εκλογικά τους δικαιώματα.

Είναι αυτοί των οποίων τα παιδιά φοιτούν στα ελληνικά σχολεία στο Μόναχο, στο Κίεβο, -δυστυχώς τώρα οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, αλλά είχα την ευκαιρία να τα επισκεφτώ κάποτε- στην Κινσάσα, στα Αραβικά Εμιράτα, στο Χονγκ Κονγκ πάλι; Είχαμε και μια ειδική γραμματεία που ασχολούνταν με αυτά τα θέματα. Η Νέα Δημοκρατία -όχι τα προηγούμενα χρόνια- την κατήργησε.

Μήπως είναι οι καταστηματάρχες, που ξεκίνησαν ίσως με σουβλάκια, αλλά τώρα έχουν τα ελιτίστικα εστιατόρια ανά τον κόσμο, την καλύτερη ίσως κρεπερί στο Παρίσι, και μεγαλώνουν τα παιδιά τους με το όνειρο να σπουδάσουν και να γυρίσουν στην Ελλάδα;

Αυτοί είναι οι απόδημοι Έλληνες. Είναι αυτοί που συμμετέχουν στις ορθόδοξες κοινότητες. Είναι οι φοιτητές και οι επιστήμονες που φύγανε με το brain drain και ονειρεύονται, και αυτοί και οι γονείς τους, πότε θα τους δοθεί η ευκαιρία να επιστρέψουν. Εμείς έχουμε μια ισχνή, θα έλεγα, Γενική Γραμματεία, ενώ ζητούν Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού.

Χτες ακούστηκαν πολλά, ιδιαίτερα για το ποιος δικαιούται να ψηφίσει, αν θα υπάρξει πρόβλημα -και συμμερίζομαι ότι πιθανόν να υπάρξει πρόβλημα στην εκπροσώπηση-, ποιος είναι πραγματικά συνδεδεμένος με τη χώρα μας, πώς θα εκπροσωπηθούν αυτοί οι άνθρωποι και πώς θα πεισθούν ότι τους συμφέρει να ψηφίσουν. Βεβαίως από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, από τους συναδέλφους μου, παρουσιάστηκαν αυτά πολύ λεπτομερέστερα από ό,τι μπορώ εγώ, μια και δεν είμαι νομικός.

Στο θέμα της ψηφοφορίας στις προηγούμενες εκλογές νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αποτύχαμε παταγωδώς. Είναι ζήτημα αν εκπροσωπήθηκε το 5% των αποδήμων που είχαν δικαίωμα ψήφου. Η Κυβέρνηση δηλώνει ότι ξέρει γιατί συνέβη αυτό και γι’ αυτό φέρνει ως κατεπείγον την ψήφιση ή την αλλαγή στον υπάρχοντα νόμο.

Αλλά πράγματι ξέρει γιατί δεν ψήφισαν αυτοί που είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν; Μήπως πρέπει να φροντίσουμε να μάθουμε γιατί ψήφισαν μόνο δεκαοκτώ χιλιάδες Έλληνες, ενώ το δικαιούνταν εκατοντάδες χιλιάδες; Στη δική μου επιστήμη, όταν προσπαθούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά κάποιου, ρωτάμε πρώτα: «Ξέρει ότι πρέπει να κάνει κάτι; Μπορεί να το κάνει και θέλει να το κάνει;».

Αυτό είναι το κυριότερο: Θέλει; Ξέρανε οι απόδημοι ότι μπορούν να συμμετάσχουν στις εκλογές; Δεν μπαίνω στο θέμα αν ξέρανε τι υποχρεώσεις είχαν ή τι έπρεπε να γίνει για να συμμετάσχουν. Αλλά ξέρανε; Πολύ φοβάμαι ότι η μεγάλη πλειοψηφία δεν το ήξερε και δεν το ήξερε γιατί δεν φροντίσαμε να τους ενημερώσουμε επαρκώς αν πληρούσαν τα απαιτούμενα. Μπορούσαν, όμως, να το εφαρμόσουν; Μπορούσαν να ψηφίσουν; Και αν μπορούσαν, θέλανε; Αυτό ήταν ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της προηγούμενης, και απέτυχε να πείσει τους Έλληνες που δικαιούνταν να ψηφίσουν, να ψηφίσουν.

Το θέμα δεν είναι πλέον επείγον. Το θέμα απαιτεί και αξίζει μελέτης: Ποιοι ψήφισαν, γιατί δεν ψήφισαν; Φταίνε οι δύο περιορισμοί του νόμου ή είναι άλλοι οι λόγοι που σχετίζονται κυρίως με τον τρόπο που υλοποιήσαμε αυτή την ψηφοφορία; Ήξεραν ποια πιστοποιητικά χρειάζονται; Μπορούσαν να τα πάρουν; Έχω ακούσει από Έλληνα του εξωτερικού ότι για να επικοινωνήσει με το OpenGov χρειαζόταν κινητό τηλέφωνο για να πάρει την απάντηση.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.

Τα κόστη για να μεταβούν εκεί που έπρεπε να πάνε να ψηφίσουν; Οι Έλληνες γιατροί του εξωτερικού ή οι νεαροί φοιτητές μπορούσαν να πάρουν άδεια για να μεταβούν κάπου που ήταν πέντε ώρες μακριά; Ή μπορούσαν να θυσιάσουν τη δουλειά τους -γιατί νομίζω αυτοί ψήφιζαν νωρίτερα- το Σάββατο; Είχαν πειστεί οι Έλληνες απόδημοι που δικαιούνταν και έπρεπε να ψηφίσουν ότι αξίζει να ψηφίσουν; Ή μήπως είχαν απογοητευθεί; Ή μήπως πίστεψαν ότι δεν υπάρχει καμμία πολιτική επιλογή που να τους αντιπροσωπεύει;

Θα μου πείτε εδώ δεν πείσαμε το 50% των Ελλήνων. Περίπου το 48% δεν ψήφισε στις δεύτερες εκλογές. Πώς θα πείσουμε αυτούς που έφυγαν και είχαν λόγους για να φύγουν; Άλλοι θα πουν ότι δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι εκλογικοί κατάλογοι.

Για όλους αυτούς τους λόγους θα ήθελα να παρακαλέσω και τη Νέα Δημοκρατία αλλά και τα κόμματα που υποστηρίζουν τις μεταβολές σε αυτό τον νόμο να περιμένουμε, να δώσουμε μια αναβολή σε αυτό το θέμα, να περιμένουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε. Γιατί τι θα κάνουμε, αν στις επόμενες εκλογές -που εύχομαι να είναι μετά από τέσσερα χρόνια- ψηφίσει το 10% των αποδήμων ή το 30%; Τι θα πούμε τότε; Θα πούμε: «Ας ξαναλλάξουμε τον νόμο»;

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος.

**ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:** Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση διεξάγεται υπό το βάρος των εκτεταμένων πυρκαγιών που κατακαίουν πολλά μέρη της πατρίδας μας. Η σκέψη μας όλες αυτές τις μέρες, βρίσκεται στη Ρόδο πρωτίστως, όπου οι καταστροφές είναι οι πλέον εκτεταμένες και χιλιάδες ντόπιοι και επισκέπτες βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Αναμφίβολα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι εθελοντές πυροσβέστες αξίζουν τον δημόσιο έπαινο για την αυτοθυσία, με την οποία προσπαθούν να περιορίσουν τα μέτωπα αλλά και όλοι όσοι προσφέρουν αρωγή στη διαχείριση της έκτακτης αυτής κατάστασης.

Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ τύχη αγαθή ότι η κοινοβουλευτική περίοδος ξεκινά με ένα νομοσχέδιο πανεθνικής εμβέλειας που αφορά στον οικουμενικό Ελληνισμό, τον Ελληνισμό εκτός συνόρων και ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο έχει ενωτική, υπερκομματική διάσταση.

Μιλούμε, ουσιαστικά, σήμερα για μια νίκη του αυτονόητου, που αναμένεται να επικυρωθεί με ευρεία πλειοψηφία, αλλά και μακρά καθυστέρηση. Γιατί η ψήφος στους απόδημους συμπατριώτες μας που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αλλά για ποικίλους λόγους βρέθηκαν στην ξενιτιά, είναι αυτονόητο δικαίωμα. Αυτονόητο γιατί το κάνουν σχεδόν όλα τα κράτη, χωρίς πουθενά να καταγγέλλεται ως προσπάθεια αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Και είναι αυτονόητο, διότι ο ίδιος άνθρωπος εφόσον έχει τα χρήματα, τον χρόνο και τη διάθεση, μπορεί να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει να ψηφίσει στην εκλογική του περιφέρεια όπου είναι εγγεγραμμένος. Δηλαδή αν υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία, τον δεχόμαστε. Αν όμως ψηφίσει από τον τόπο διαμονής του, τότε μιλούμε για παραχάραξη της λαϊκής βούλησης. Πρόκειται ασφαλώς για παραλογισμό, που δεν δικαιολογείται από καμμία αντιπολιτευτική εμμονή.

Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ολόκληρη την περίοδο της Μεταπολίτευσης ζήσαμε με τέτοιου είδους παραλογισμούς και εμμονές. Ακόμη και τα πλέον αυτονόητα που στον υπόλοιπο κόσμο τα θεσμοθετούσαν με ευκολία και βλέπουμε να αποδίδουν καρπούς, εμείς τα απορρίπταμε και διεξαγάγαμε μάχες οπισθοφυλακών παλεύοντας με τους ανεμόμυλους ενός αόρατου εχθρού που μας κληρονόμησε μια σχολή σκέψης γεμάτη με ιδεοληψίες μιας άλλης εποχής. Άπειρα τα παραδείγματα, όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που ακόμη προσπαθούμε να θεσμοθετήσουμε.

Σε αυτόν τον κυκεώνα των παρωχημένων αντιλήψεων είχε πέσει και η διευθέτηση της ψήφου των αποδήμων, μια προσπάθεια που ξεκίνησε ήδη από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, αλλά δεν ευτύχησε να συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία των 2/3 της Βουλής. Η αδυναμία αυτή μας ανάγκασε την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο να βάλουμε τόσο νερό στο κρασί, προκειμένου να περάσει το νομοσχέδιο με διακόσιες ψήφους, που τελικά το εγχείρημα με τους περιορισμούς που τέθηκαν σχεδόν ακυρώθηκε, καθώς μόλις μερικές χιλιάδες από τους δυνητικά εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας αποδήμους είχαν το δικαίωμα της ψήφου στον τόπο κατοικίας τους.

Αλήθεια, όμως, τι μπορεί να φοβούνται οι αρνητές του νόμου; Κατ’ αρχάς, οι πρώτοι ωφελημένοι θα είναι οι δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, που ακριβώς η αρτηριοσκληρωτική στάση κάποιων πολιτικών δυνάμεων που αρνούνται την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος τούς έχει στείλει στο εξωτερικό για σπουδές. Δεν θέλουν οι νέοι μας να συμμετάσχουν στα πολιτικά δρώμενα της πατρίδας, πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα για να συνεχίσουν τη ζωή τους;

Κατά δεύτερον, ο νόμος εξυπηρετεί τους χιλιάδες, πολλές χιλιάδες, που ξενιτεύτηκαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι άνθρωποι, οι οποίοι διατηρούν ενεργούς, διαρκείς δεσμούς με τον τόπο τους. Είναι ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, που είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε μαζί του μια ουσιαστική σχέση.

Ασφαλώς, κοντά σε αυτές τις πολυπληθείς κατηγορίες είναι και ομογενείς μας παλαιότερων ετών, που δεν έχουν, όμως, χάσει την επαφή τους με τον γενέθλιο τόπο τους, που διατηρούν την αγάπη τους για την Ελλάδα, που συμμετέχουν στα δρώμενα των τοπικών ομογενειακών κοινοτήτων τους και είναι και αυτοί -εξυπακούεται- εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα είχε πάντοτε ένα ζωντανό κομμάτι της εκτός των κρατικών ορίων, το οποίο διατηρούσε άσβεστη την εθνική του συνείδηση, τις παραδόσεις του και πάνω από όλα μια άδολη και αγνή αγάπη για την πατρίδα. Αυτή τη μεγάλη δύναμη το ελληνικό κράτος σπανίως την αξιοποίησε.

Σήμερα όμως, στην εποχή της επανάστασης στις επικοινωνίες και στις μεταφορές, που έχουν κάνει τον κόσμο μας τόσο μικρό, που το παραμικρό γεγονός γίνεται αμέσως γνωστό σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, που οι επαφές από κάθε σημείο της γης είναι εφικτές κάθε στιγμή, εμείς δεν πρέπει να λειτουργούμε με όρους του παρελθόντος. Οφείλουμε να διατηρούμε τους δεσμούς με τον Ελληνισμό που βρίσκεται εκτός της επικράτειας ζωντανούς και ουσιαστικούς. Οι συμπατριώτες μας να μπορούν να ασκούν το ύψιστο δημοκρατικό τους δικαίωμα που είναι η συμμετοχή τους στις εκλογές. στον τόπο διαμονής τους.

Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε, καλώ όλες τις πτέρυγες της Βουλής να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ας δείξουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με πνεύμα εθνικής ενότητας στα αυτονόητα. Ας αποδείξουμε στους συμπολίτες μας που βρίσκονται στα ξένα ότι η ελληνική πολιτεία τους τιμά και τους υπολογίζει.

Όσο πιο ευρεία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είναι η πλειοψηφία που θα εγκρίνει το νομοσχέδιο των αποδήμων, τόσο πιο ισχυρό και αισιόδοξο θα είναι το μήνυμα για το αύριο της χώρας.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής κ. Ελένη Βατσινά.

**ΕΛΕΝΗ ΒΑΤΣΙΝΑ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε αυτό το Βήμα και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή για εμένα να εκπροσωπώ τους συμπολίτες μου τους Ηρακλειώτες που με τίμησαν με την ψήφο τους.

Έμελλε, όμως, την πρώτη φορά που μιλώ ενώπιόν σας να βιώνουμε μια συνεχιζόμενη εθνική τραγωδία, γιατί σε τραγωδία εξελίσσεται η κατάσταση που η χώρα μας βιώνει εδώ και μέρες, καθώς συγκλονίζεται από τις πυρκαγιές. Δεν θα μπορούσα, λοιπόν, σε αυτή την πρώτη ομιλία μου στο ελληνικό Κοινοβούλιο να μην αναφερθώ σε όλα όσα εκτυλίσσονται στη χώρα μας και τα οποία παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα, την ώρα που συμπολίτες μας εκκενώνουν σπίτια και οικισμούς, αγωνιώντας για την ίδια τους τη ζωή, αλλά και για τις περιουσίες τους. Μαθαίνουμε ότι πτήσεις από το εξωτερικό προς τη Ρόδο ακυρώνονται, οικισμοί εκκενώνονται. Ήδη μετράμε και καμένα σπίτια και τα πύρινα μέτωπα δεν τελειώνουν. Η Κέρκυρα φλέγεται επίσης, η Αχαΐα, η Κάρυστος.

Αυτός ο όλεθρος, που δυστυχώς κινδυνεύει να καταστεί καλοκαιρινή ρουτίνα, πρέπει να λάβει ένα τέλος. Δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό και δεν θα συμβιβαστούμε αν επενδύσουμε σοβαρά στην πρόληψη και στην οργάνωση πριν συμβεί το κακό, γιατί οι μνήμες από το Μάτι είναι ακόμα νωπές. Είναι κρίσιμο το ότι έχουμε ανθρώπινο δυναμικό στο Πυροσβεστικό Σώμα που με αυταπάρνηση ρίχνεται στη μάχη, παρά τις σοβαρές ελλείψεις στις υπηρεσίες Πυροσβεστικής και μάλιστα με δεδομένη την περαιτέρω αποδυνάμωση του σώματος, καθώς θεωρήθηκε η καλύτερη λύση άνδρες της Πυροσβεστικής να ενισχύουν το ΕΚΑΒ. Όσα μπράβο κι αν πούμε, δεν αρκούν. Όσο κι αν χειροκροτήσουμε αυτούς τους πραγματικούς ήρωες, δεν αρκεί, εάν η Κυβέρνηση δεν δείξει αναγνώριση στο έργο τους στην πράξη. Και φυσικά κρίσιμη είναι η συνδρομή των ντόπιων που με κάθε τρόπο βοηθούν το έργο της κατάσβεσης. Δεν θα έπρεπε, όμως, να είναι έτσι. Δεν είναι δυνατόν σε κανένα οργανωμένο κράτος το φορτίο της κατάσβεσης των πυρκαγιών να πέφτει και στις πλάτες των απλών πολιτών. Πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα δραστικά, να μην υπάρχει καμμία ανοχή, αλλά αντιθέτως να εξαντλείται η αυστηρότητα που ο νόμος προβλέπει για τους υπαίτιους των πυρκαγιών. Η χώρα μας έχει υποφέρει ήδη πολύ και τα προηγούμενα χρόνια και φέτος οι συνέπειες είναι καταστροφικές σε πολλαπλά επίπεδα και είναι πραγματικά εξοργιστικό το να παρακολουθούμε κόσμο να μεταφέρεται όπως-όπως ακόμη και μέσα σε καρότσες, να βλέπουμε και πράσινο και περιουσίες να παραδίδονται στις φλόγες.

Έρχομαι τώρα στο θέμα της ψήφου των αποδήμων που συζητάμε. Θέλω να τονίσω πως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τον Ελληνισμό, αλλά και για το Κοινοβούλιο, αλλά θέλω και να υπενθυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ψήφος των απόδημων απασχολεί το ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, ενώ το 2019 η ψήφος των εκτός επικράτειας Ελλήνων θεσμοθετήθηκε, οι λεγόμενοι «κόφτες» έβαζαν εμπόδια στους ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό να ψηφίσουν στο εξωτερικό. Οι ίδιοι άνθρωποι, αν έρχονταν στην Ελλάδα, μπορούσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Ήταν, λοιπόν, παράδοξος ένας νόμος που εξαναγκάζει τον Έλληνα του εξωτερικού να ξοδέψει χρήματα, να αλλάξει την εργασιακή του ρουτίνα ενδεχομένως για να μπορέσει να ασκήσει το δημοκρατικό του δικαίωμα και να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί ως Έλληνας πολίτης. Είναι κατ’ εμέ αδιανόητο το οικονομικό κόστος ή η δυσκολία μετακίνησης να αποτελούν αντικίνητρα για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Θα μπορούσαν συνεπώς οι περιορισμοί και κάθε εμπόδιο, που τελικά λειτούργησαν αποτρεπτικά ως προς την ψήφο των αποδήμων, να μην υπήρχαν ήδη από το 2019 με τον πρώτο νόμο.

Έτσι, σήμερα επανερχόμαστε για να άρουμε περιορισμούς που δεν παρέχουν διασφαλίσεις, αλλά δημιουργούν απροθυμία και αποχή των αποδήμων από την κάλπη. Η μικρή συμμετοχή των απόδημων στις εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου και του Ιουνίου οφείλεται φυσικά σε ένα βαθμό στις περιοριστικές ρυθμίσεις του νόμου, αλλά όχι μόνο σε αυτές, καθώς κατεγράφησαν και καθυστερήσεις και αστοχίες από την πλευρά της Κυβέρνησης όσον αφορά στην ενημέρωση των Ελλήνων του εξωτερικού.

Δεν είναι κανένας άλλος ο λόγος που καθορίζει τη στάση του το ΠΑΣΟΚ απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, παρά μόνο λόγοι ουσίας, δημοκρατίας και αρχών, γιατί πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι πρέπει θεσμοθετημένα και διασφαλισμένα να έχουν φωνή χωρίς εμπόδια οι εκτός επικρατείας Έλληνες. Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να μπορούν να ψηφίσουν απ’ όπου κι αν βρίσκονται, σε κάθε γωνιά του κόσμου οι Έλληνες που αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό μη βλέποντας επαγγελματικό μέλλον στη χώρα μας, τα θύματα αυτού που τείνει να ονομάζεται brain drain.

To ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που εξαρχής ήταν ξεκάθαρο υπέρ της άρσης στους περιορισμούς για τους οποίους μιλάμε σήμερα, όπως επίσης ήταν και το κόμμα που δεν έκανε πολιτικό παιχνίδι πάνω στην ψήφο των αποδήμων Ελλήνων. Η διευκόλυνση στην ψήφο των κατοίκων του εξωτερικού είναι θέμα αρχής για εμάς, δεν είναι επικοινωνιακό ή συγκυριακό θέμα.

Παραμένει ωστόσο το ερώτημα πόσοι είναι οι ομογενείς του εξωτερικού στους οποίους αφορούν οι σχετικές διατάξεις, πόσοι είναι οι εγγεγραμμένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους εκτός επικράτειας. Θα ήταν σκόπιμο να ξεκινούσαμε με μια διαδικασία απογραφής της Ομογένειας και μια εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων του εξωτερικού και κατόπιν σε διαβούλευση με τα κόμματα, κάτι που δεν έχει γίνει ως σήμερα, να διαμορφωθεί μια εθνική στρατηγική για την Ομογένεια, με εθνικό στόχο την επανασύνδεση των απόδημων με τη χώρα μας.

Απέναντι στους ανθρώπους που ζουν σε κάθε γωνιά του κόσμου, Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς που οι οικογένειές τους παλεύουν να διατηρήσουν τους δεσμούς με την πατρίδα, αλλά και σε ένα μεγάλο μέρος των απόδημων που είναι άνθρωποι που έφυγαν από τη χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης, που δεν έβρισκαν δουλειά ή έφυγαν αναζητώντας την αξιοκρατία για την οποία ακόμη στην Ελλάδα αγωνιζόμαστε, απέναντι σε όλους εκείνους έχουμε χρέος να σταθούμε στο ύψος της ευθύνης την οποία απαιτούν για να διαδραματίσουν ρόλο και να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Οφείλουμε, λοιπόν, να καταρτίσουμε ένα εθνικό σχέδιο για να καταφέρουμε πράγματι με ουσία και όχι με το φαίνεσθαι τη σύνδεση των απόδημων με τη χώρα μας ή τη διατήρηση της σύνδεσης για κάποιους ή ακόμη και την επίτευξη της επανασύνδεσης για κάποιους άλλους που λείπουν για χρόνια από την Ελλάδα.

Αυτό είναι το δικό μας όραμα, όραμα εθνικό, υπερβατικό και υπερκομματικό, όπως αντίστοιχα δικό μας όραμα είναι και ο διαρκής αγώνας για την εμβάθυνση της δημοκρατίας, για μια κοινωνία και μια πολιτεία ανοικτή και συγκριτική. Εμείς τα οράματά μας τα υπηρετούμε με συνέπεια και ευθύνη και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιος Δαβάκης.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ:** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ακολουθήσω κι εγώ την πεπατημένη, την καλή πεπατημένη πολλών συναδέλφων να ευχαριστήσω από καρδιάς τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην τραγωδία που αυτή τη στιγμή βιώνει η Ρόδος και όχι μόνον. Παράλληλα, όμως, θα ήθελα να πω ότι πρέπει με εργώδεις προσπάθειες και σημαντική επιλογή της Κυβερνήσεως να συνεχιστεί η στήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος, επιλύοντας τα σημαντικά προβλήματα τα οποία έχει, με πρώτο την κάλυψη των πέντε χιλιάδων οργανικών κενών τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να καλυφθούν. Υπάρχει ήδη εν εξελίξει διαδικασία και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα συντελεστεί με τη βοήθεια όλων των πτερύγων της χώρας.

Βιώνουμε κάθε χρόνο την τραγωδία της πύρινης λαίλαπας, ιδιαίτερα και η εκλογική μου περιφέρεια, ο τόπος μου και ξέρω τι σημαίνει η πάλη με τη φωτιά, η οποία στη Λακωνία συγκεκριμένα έχει και συγκεκριμένα θύματα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι ευχαριστίες αυτής της Αίθουσας μπορούν να υλοποιηθούν και με πράξεις στήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης και με αντιμετώπιση των προβλημάτων τα οποία υπάρχουν στις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων της ανατολικής Μάνης, που κατά έναν περίεργο τρόπο έχουν ικανοποιηθεί οι μισοί, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους άλλους μισούς.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόμενος στο νομοσχέδιο θα ήθελα να πω ότι επιτέλους μετά από σχεδόν μισό αιώνα υλοποιείται σθεναρά η συνταγματική επιταγή του άρθρου 51 παράγραφος 4 του Συντάγματος του 1975, ούτως ώστε όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού, οι απόδημοι, όπως ονομάζονται, να μπορούν να ψηφίσουν ακωλύτως και να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα το οποίο έχουν, παρά τη σημαντική προσπάθεια που έγινε με τον ν.4648/2019 από αυτή πάλι την Κυβέρνηση και παρά τους όποιους περιορισμούς και προϋποθέσεις είχε θέσει η αντιπολίτευση προκειμένου να το ψηφίσει στην προηγούμενη περίοδο.

Η παράταξή μας ήθελε και τότε να ψηφίζουν ακωλύτως οι Έλληνες του εξωτερικού ακόμα και με επιστολική ψήφο, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις. Αποδεχόμενοι εμείς τότε τις ρυθμίσεις με τις οποίες διαφωνούσαμε εν πολλοίς, πετύχαμε το σχετικό νομοσχέδιο να εγκριθεί από το σύνολο σχεδόν της Εθνικής Αντιπροσωπείας, με τίμημα ωστόσο να ψηφίσουν, όπως όλοι ξέρουμε, πολύ λίγοι απ’ αυτούς που έπρεπε να ψηφίσουν.

Για να αποφύγουμε αυτή την εξέλιξη, από τον Απρίλιο του 2021 επιδιώξαμε την άρση όλων αυτών των περιορισμών -λέω το μικρό ιστορικό, το οποίο θα έλεγα ότι δικαιολογεί την επαναφορά αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας ως πρώτης νομοθετικής πρωτοβουλίας αυτής της Κυβέρνησης- με αποτέλεσμα να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε.

Μετά τη διενέργεια των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, στις οποίες ψήφισαν όπως όλοι ξέρουμε δεκαοκτώ χιλιάδες συμπατριώτες μας, εκτιμώ ότι έγινε πλήρως αντιληπτό από όλους -και αυτό φαίνεται και από την αποδοχή και ανταπόκριση των συγκεκριμένων πτερύγων οι οποίες ψήφισαν- ότι πρέπει κάτι να γίνει.

Ας σημειωθεί ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία είναι η απαρχή του πλούσιου νομοθετικού έργου το οποίο έρχεται και νομίζω ότι η σημειολογία δεν μπορεί να ξεφύγει από την προσοχή όλων μας. Νομίζω, επίσης, ότι αυτή η παράταξη, αυτή η λαϊκή, όπως πολλές φορές λέω, παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, αποδίδει σημαντική προσοχή στην ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης των δεσμών του Απόδημου Ελληνισμού με τη μητέρα πατρίδα, μία μητέρα που κάποιες φορές δεν έχει κάνει όσα πρέπει και δεν έχει φανεί ιδιαίτερα στοργική προς τα απόδημα παιδιά της. Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά την απόσειση αυτής της πραγματικότητας.

Επιδίωξη αυτού του νομοσχεδίου είναι η απλοποίηση της διαδικασίας εγγραφής -έχει κατ’ επανάληψη ειπωθεί σε αυτή την Αίθουσα- κάτι που σημαίνει κατάργηση των υφιστάμενων κριτηρίων και δικαιολογητικών και κατάργηση των άσκοπων περιορισμών και διαδικασιών για όλους τους εκλογείς, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι ήδη στους εκλογικούς καταλόγους της επικράτειας να μπορούν να ψηφίσουν.

Ο Ηρόδοτος -θα κάνω μια αναγωγή στο 480 π. Χ.- μας λέει ότι όταν οι Πέρσες ήρθαν μπροστά στην Αθήνα, οι Αθηναίοι έστειλαν στο Μαντείο των Δελφών να αποφανθεί η Πυθία. Και το λέω εγώ, ένας Σπαρτιάτης. Η Πυθία μίλησε για τα «ξύλινα τείχη». Τα «ξύλινα τείχη» αποτελούσαν τότε για όλους την απαρχή περιτείχισης της Ακρόπολης με κορμούς δέντρων. Ο Θεμιστοκλής τους είπε ότι τα «ξύλινα τείχη» αφορούν τα πλοία. Και τα πλοία ήταν εκείνα που έδωσαν τη θρυλική νίκη της Σαλαμίνας.

Τι μας διδάσκει αυτή η ιστορία με τα «ξύλινα τείχη»; Μας διδάσκει ότι για τους αρχαίους Έλληνες -και πιστεύω και για εμάς οι οποίοι επαιρόμεθα ότι είμεθα απόγονοί τους- η πόλη δεν περιορίζεται στα κτίσματα. Δεν περιορίζεται, όμως, ούτε στους πολίτες που βρίσκονται μόνον μέσα σε αυτή. Η πόλη είναι οι ίδιοι οι πολίτες της, όπου κι αν βρίσκονται, γιατί οι πολίτες μπορούν να μεταφέρουν και να διατηρούν το πνεύμα της μέσα στα «ξύλινα τείχη», όπου γης.

Το ίδιο έγινε και στο θρυλικό έπος του 1940 που πολλά απόδημα παιδιά αυτού του τόπου έφυγαν από τις χώρες που είχαν αποδημήσει, για να έρθουν να πολεμήσουν στα βουνά της Αλβανίας τον ιταλικό φασισμό.

Με αυτή την αντίληψη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα πορεύεται ο Ελληνισμός. Η ελληνική Διασπορά έχει σαν κύριο εκπρόσωπό της και τον τόπο μου, τη Λακωνία, έναν τόπο που έχει μια βαθιά ιστορία και παρουσία στην ελληνική Ομογένεια, όπου γης. Τα περισσότερα χωριά της Λακωνίας στηρίχθηκαν ιδιαίτερα μετά την περίοδο του ανταρτοπόλεμου από τα απόδημα παιδιά τους. Το καμπαναριό, το σχολείο, διάφορα αρδευτικά έργα έγιναν με χρήματα των αποδήμων πατριωτών μας, των αποδήμων Λακώνων.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.

Η στάση του καθένα και της καθεμιάς από εμάς εδώ στο νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα καθορίζεται εν τέλει από κάποιες απαντήσεις. Θέλουμε οι Έλληνες του εξωτερικού να διατηρήσουν ή ακόμη και να ανακτήσουν τους δεσμούς τους με το ελληνικό κράτος - έθνος ή αντιθέτως τους θεωρούμε λιγότερο Έλληνες; Ακούστηκε χθες το βράδυ από συνάδελφο Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι έχουν αποκοπεί.

Αυτό το «αποκοπεί», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπαθούμε εμείς να το αναστρέψουμε, να το κάνουμε να πάψει να υπάρχει και νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο τείνει προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω ότι οι Έλληνες της Διασποράς είναι Έλληνες όσο και εμείς και χαίρομαι ειλικρινά που έστω μετά τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις έχουν ωριμάσει εκείνες οι συνθήκες για την εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση. Οι πολίτες έχουν αντίληψη και κρίνουν ποιοι προτάσσουν το μακροπρόθεσμο συμφέρον της χώρας από καιροσκοπισμούς και μικροπολιτικές στοχεύσεις.

Εν τέλει, όλοι κρινόμαστε από την ιστορία. Μακάρι η εθνική ομοψυχία που είναι τόσο αναγκαία για την προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων, εθνικών συμφερόντων που οι απόδημοι Έλληνες αποτελούν θα έλεγα την αιχμή του δόρατος προβολής τους όπου βρίσκονται, να έρθει -και θα έρθει- και σε άλλες μείζονος σημασίας κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις.

Πιστεύω δε και ευελπιστώ ότι σύντομα μπορούμε να φτάσουμε και στην επιστολική ψήφο, παρά τις ενστάσεις -θεμιτές ενδεχομένως- που διατυπώθηκαν σε αυτή την Αίθουσα. Αυτό, άλλωστε, μας ζητούν και οι ελληνικές κοινότητες από διάφορα μέρη του τόπου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νομοθετική πρωτοβουλία που σε λίγο θα γίνει με ευρεία πλειοψηφία νόμος του κράτους, απηχεί τελικά τη βαθιά πίστη που αυτή η λαϊκή παράταξη έχει στην ιδέα του έθνους, μακριά από κομπορρήμονες λόγους και μεγαλοστομίες. Επαναλαμβάνω, μακριά από κομπορρήμονες λόγους και μεγαλοστομίες. Μιλάμε για ένα έθνος που έχει ως αναπόσπαστο κομμάτι του και τα απόδημα αδέλφια μας, για τα οποία συνεχίζουμε όλοι εμείς να είμαστε υπερήφανοι.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του κόμματος Σπαρτιάτες κ. Ιωάννης Δημητροκάλλης.

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαφορετικά θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα την ομιλία μου, αλλά δυστυχώς αυτές τις κρίσιμες ώρες βιώνουμε μία ακόμη εθνική τραγωδία. Χιλιάδες στρέμματα ελληνικής γης καίγονται μαζί με περιουσίες Ελλήνων πολιτών. Βρισκόμαστε κάθε στιγμή στο πλευρό τους και απαιτούμε στήριξη από το ελληνικό δημόσιο.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι για μία ακόμη φορά απούσα. Αποδειχθήκατε παντελώς ανίκανοι και επικίνδυνοι. Μετά τη βιβλική καταστροφή του προπερασμένου Ιουλίου, δεν πράξατε το παραμικρό. Δεν ενισχύσατε το Πυροσβεστικό Σώμα και προπαντός τις αεροπορικές μας δυνάμεις. Κυβερνάτε τέσσερα χρόνια και αρνείστε να πράξετε το αυτονόητο, να μισθώσετε δηλαδή ρωσικά αεροσκάφη Μπερίεφ που έχουν διπλάσια δυναμική από τα Καναντέρ. Μεταφέρουν διπλάσια ποσότητα ύδατος. Επομένως, η ικανότητά τους στην κατάσβεση της πυρκαγιάς είναι πολλαπλάσια.

Αφήνετε, επίσης, τους ηρωικούς πυροσβέστες μας να πολεμούν νυχθημερόν στα πύρινα μέτωπα, ενώ θα μπορούσατε με μία υπογραφή, με μία σύντομη διαβούλευση με τη Ρωσία του Πούτιν, να έχετε εξοπλίσει τις δυνάμεις μας, ώστε να επιχειρούν στην Ελλάδα αεροσκάφη Μπερίεφ, να σβήνουν αποτελεσματικά τις πυρκαγιές και να μη μας λέτε διαρκώς τα ίδια ψέματα για κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή και πράσινα άλογα. Πέρυσι υποσχεθήκατε 600 ευρώ στους πολίτες που τα σπίτια τους χτυπήθηκαν από τις φωτιές. Τους κοροϊδέψατε, ως επί το πλείστον, τους είπατε ψέματα. Μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας δεν έλαβε ποτέ ούτε αυτό το ασήμαντο βοήθημα.

Αυτή είναι η πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Κανένα σχέδιο, καμμία οργάνωση, καμμία πρόληψη. Ένα κράτος διαλυμένο που εξαπατά τους πολίτες. Απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη πολιτική θα αντιτάξουμε αντιπολίτευση υπέρ του έθνους και του ελληνικού λαού, με καίριες προτάσεις, σφοδρή πολεμική σε όλες τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις.

Σε ό, τι αφορά το νομοσχέδιο, η Κυβέρνηση έφερε βιαστικά, χωρίς καμμία προετοιμασία, το σχέδιο νόμου για την ψήφο των αποδήμων. Μας λέτε ότι ενδιαφέρεστε για τα εκλογικά δικαιώματα των πολιτών. Στην πραγματικότητα ενδιαφέρεστε μόνο για την ψηφοθηρία και για να διατηρήσετε τα εκλογικά σας ποσοστά. Αν οι εκλογείς του εξωτερικού δεν ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, δεν θα υπήρχε περίπτωση να εισαχθεί το παρόν νομοσχέδιο.

Το κόμμα μας πιστεύει πως οι ομογενείς που ζουν σε όλη την υφήλιο είναι οι πιο άξιοι και οι πιο καλοί Έλληνες πατριώτες. Είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές του Ελληνισμού. Τηρούν τα ήθη και τις αξίες των προγόνων μας και πάνω απ’ όλα τηρούν το τρίπτυχο «πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια». Όσες φορές βρέθηκα στο εξωτερικό, στις κοινότητες των Ελλήνων συνάντησα γνήσιο ελληνικό πατριωτισμό και εθνικισμό. Συνάντησα μεγάλο ενδιαφέρον για τα εθνικά θέματα, για τη Μακεδονία, για το Αιγαίο και την Κύπρο μας.

Όλοι αυτοί οι Έλληνες, ακόμη και δεύτερης και τρίτης γενιάς, πρέπει να ψηφίζουν, γιατί νοιάζονται πραγματικά για την πατρίδα. Απαιτούμε, όμως, από την Κυβέρνηση να ληφθούν όλα τα δέοντα μέτρα, όχι μόνο για την ψήφο των αποδήμων, αλλά και για τη δημιουργία ικανών συνθηκών ώστε οι νέοι Έλληνες, που εσείς αναγκάσατε να φύγουν στο εξωτερικό, να επανέλθουν σύντομα στην πατρίδα. Καταξιωμένοι Έλληνες γιατροί πήγαν στη Γερμανία με πενταπλάσιο μισθό από τον μισθό πείνας που τους δίνει το δημόσιο σύστημα υγείας του κ. Μητσοτάκη και τώρα τους λέτε για το δικαίωμα της ψήφου. Δεν αρκεί η ψήφος.

Χρειάζεται αλλαγή της πολιτικής σας, ώστε ο Έλληνας να μη νιώθει ξένος στην πατρίδα του. Άλλωστε, δικαίωμα ψήφου δώσατε και στους αλλοδαπούς. Αποφασίζουν για το μέλλον της Ελλάδος πολίτες τρίτων χωρών που δεν έχουν καμμία σχέση με την Ελλάδα.

Αυτά είναι τα μείζονα ζητήματα που θα πρέπει να λύνει το παρόν νομοσχέδιο, αλλά δεν τολμάτε να τα αγγίξετε γιατί υπηρετείτε την παγκοσμιοποίηση και το σχέδιο αντικατάστασης του ελληνικού πληθυσμού από αλλοδαπούς.

Στις τελευταίες εκλογές υπήρξαν χιλιάδες υπεραιωνόβιοι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Τις παλαιότερες δεκαετίες λέγαμε ότι ψηφίζουν ακόμη και τα δέντρα. Τώρα φαίνονται να ψηφίζουν χιλιάδες ψηφοφόροι εκατόν πενήντα χρόνων. Μέσα σε αυτό το όργιο της αδιαφάνειας, ποιος εγγυάται ότι στους νέους εκλογικούς καταλόγους αποδήμων δεν θα στηθεί ένα νέο σχέδιο νοθείας;

Για όλους αυτούς τους λόγους και κυρίως λόγω της προχειρότητας και της βιασύνης σας για την εισαγωγή του παρόντος σχεδίου νόμου, δηλώνουμε απολύτως επιφυλακτικοί και δεν το υπερψηφίζουμε.

Η διαδικασία αυτή πρέπει να οργανωθεί με σοβαρότητα και προγραμματισμό, όχι μέσα σε πέντε ημέρες και στη συνέχεια να συμβαίνουν τα αίσχη που αντιμετωπίσαμε στις τελευταίες εκλογές, όπου ο Έλληνας της Βορείου Ηπείρου δεν μπορούσε να ψηφίσει στα πάτρια εδάφη του. Τον στέλνατε στο εξωτερικό, στη Βουλγαρία. Για να ψηφίσει έπρεπε να φύγει από τη Χιμάρα και να πάει στη Σόφια. Ούτε ο Έντι Ράμα, που οργάνωσε εκλογές βίας και νοθείας κατά των Ελλήνων, δεν τους έστειλε να ψηφίσουν στη Βουλγαρία.

Και επειδή αναφέρθηκα στον Έντι Ράμα, αυτόν τον ανθέλληνα, είναι όνειδος και ντροπή ο Έλληνας εκλεγμένος Δήμαρχος Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρης, να έχει φυλακιστεί παράνομα από τους Αλβανούς και η Κυβέρνηση της Ελλάδας να είναι ανίκανη να κάνει το παραμικρό. Βέβαια, την ίδια τακτική εφαρμόζετε και εσείς και η Κυβέρνησή σας που φυλάκισε τον Ηλία Κασιδιάρη για να του πάρει τις ψήφους και τελικά απέτυχε παταγωδώς, όπως απέτυχε και ο Ράμα στις εκλογές της Χιμάρας.

Το κόμμα μας δεν θα υπερψηφίσει το παρόν σχέδιο νόμου, γιατί η Κυβέρνηση αρνείται να εισαγάγει όσες νομοθετικές βελτιώσεις προτείναμε στην αρμόδια επιτροπή και κυρίως γιατί δεν δώσατε περισσότερο χρόνο για διαβούλευση και επεξεργασία, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη και οι παραλείψεις των τελευταίων εκλογών.

Θα ψηφίσουμε «παρών» γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι ομογενείς μας πρέπει να ψηφίζουν και να αποφασίζουν για το μέλλον του ελληνικού έθνους, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, κανέναν περιορισμό και χωρίς τη βάσανο που υποβάλλατε, να πρέπει να διασχίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα, ακόμη και σύνορα κρατών, για να φτάσουν στο εκλογικό τους τμήμα και να ψηφίσουν.

Θα είμαστε εδώ για να σας ελέγχουμε, να ασκούμε σκληρή, αλλά δίκαιη κριτική και να συμβάλουμε με τις προτάσεις μας στη διαμόρφωση υγιούς πολιτικής υπέρ του έθνους και του ελληνικού λαού.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των Σπαρτιατών)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Καλείται τώρα στο Βήμα ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Βλάσης.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ:** Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο έρχεται σήμερα στη Βουλή σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την πατρίδα. Όταν ακόμα οι καταστροφικές αυτές πυρκαγιές μαίνονται, νομίζω κι εγώ, όπως και όλοι από αυτό το Βήμα, πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας, στους μόνιμους, στους εποχικούς, στους εθελοντές, σε όλες τις δυνάμεις ασφαλείας, όσους κάνουν τα πάντα για να τελειώσει αυτό το κακό.

Κυρίες και κύριοι, έχοντας υπηρετήσει ως Υφυπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα θέματα του Απόδημου Ελληνισμού, τολμώ να πω ότι είμαι συγκινημένος που το πρώτο σχέδιο νόμου το οποίο η νέα Κυβέρνηση μας φέρνει στη Βουλή των Ελλήνων έχει ως αντικείμενο την άρση των περιορισμών στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού.

Όπως έχουμε πράξει πολλές φορές και στο παρελθόν, έτσι και τώρα αποδεικνύουμε στην πράξη πως οι απανταχού Έλληνες αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για την παράταξή μας και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όταν το 2019 επιχειρήσαμε για πρώτη φορά να άρουμε τους περιορισμούς στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, δεν καταφέραμε να επιτύχουμε την απαραίτητη συναίνεση και προχωρήσαμε στους αναγκαίους συμβιβασμούς ώστε να δώσουμε κάποιες διευκολύνσεις και να κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Το 2021, θεωρώντας πως η ιδέα για πλήρη άρση των περιορισμών είχε πλέον ωριμάσει, κάναμε μια δεύτερη απόπειρα, χωρίς ωστόσο πάλι τα κόμματα της Αριστεράς να πειστούν από τα επιχειρήματά μας, όσο και αν αυτά ήταν ξεκάθαρα και απολύτως λογικά. Θυμάμαι ότι στις αντίστοιχες ομιλίες μου τότε, είχα σημειώσει πως βρισκόμασταν μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία, όχι μόνο για να διορθώσουμε μια αδικία ετών, αλλά για να πετύχουμε ένα ορόσημο για τον κοινοβουλευτικό βίο της χώρας, αλλά και για την ίδια τη δημοκρατία μας.

Δυστυχώς, η ιστορικότητα των στιγμών εκείνων δεν έγινε αντιληπτή από όλους. Όπως όμως λέει και ο σοφός λαός, κάλλιο αργά, παρά ποτέ. Έφτασε η ώρα να γίνει πραγματικότητα αυτό που για δεκαετίες ολόκληρες οι Έλληνες του εξωτερικού ονειρεύονταν, να ψηφίζουν δηλαδή από τον τόπο κατοικίας τους. Έφτασε η ώρα να κάνουμε πράξη το αυτονόητο.

Και στα επιχειρήματα όσων ακόμα και σήμερα μιλάνε περί μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, η απάντηση είναι απλή και ξεκάθαρη: Δεν εκχωρούμε δικαίωμα ψήφου σε εκλογείς που δεν το έχουν ήδη. Απλώς διευκολύνουμε την άσκηση του δικαιώματος που ήδη έχουν. Δίνουμε τέλος στον παραλογισμό που επιτρέπει σε έναν Έλληνα του εξωτερικού να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει στην πατρίδα του να ψηφίσει, ενώ δεν μπορεί να πράξει το ίδιο στον τόπο κατοικίας του.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, παύουμε να αντιμετωπίζουμε τους Έλληνες του εξωτερικού ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και τους βοηθάμε να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα, μη στερώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα κοινά της χώρας μας, όπως εξάλλου το Σύνταγμα ορίζει. Όλοι μας αναγνωρίζουμε τη σημαντικότατη συνεισφορά των Ελλήνων του εξωτερικού και όλοι εξαίρουμε το ρόλο τους στην εικόνα, αλλά και στην επιρροή της πατρίδας μας σε ολόκληρη την υφήλιο.

Πώς μπορούμε, λοιπόν, να κάνουμε λόγο για υπερηφάνεια, για μια δεύτερη Ελλάδα μακριά από την πατρίδα, αλλά την ίδια στιγμή να μη μας θλίβει το γεγονός ότι στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις, μόλις, δεκαοκτώ χιλιάδες Έλληνες άσκησαν το δικαίωμά τους για ψήφο στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Αυστραλία, όπου η ελληνική κοινότητα είναι τεράστια, πλησιάζουν το ένα εκατομμύριο οι Έλληνες εκεί -με δικαίωμα ψήφου βέβαια πολύ λιγότεροι- και ψήφισαν λιγότεροι από διακόσιους, όταν στην τουρκική κοινότητα -με μόλις, πενήντα χιλιάδες Τούρκους πολίτες- ψήφισαν γύρω στις είκοσι χιλιάδες.

Στη διάρκεια της θητείας μου ως Υφυπουργός Εξωτερικών είχα την ευκαιρία και -τολμώ να πω- την ευλογία να συναντηθώ με πολλούς από τους ανθρώπους αυτούς. Πρόκειται για ανθρώπους που στην πλειονότητά τους τρέφουν ανιδιοτελή αγάπη για την πατρίδα, για ανθρώπους που στηρίζουν στην πράξη την Ελλάδα, για Έλληνες με όλη τη σημασία της λέξης που, αν και βρίσκονται μακριά από τη χώρα μας, το μόνο που ζητούν είναι να νιώθουν πως τους θέλουμε κοντά μας.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει όλους τους Έλληνες κοντά στην πατρίδα, θέλει τους Έλληνες του εξωτερικού συμμέτοχους στη ζωή του τόπου, όχι χαριστικά, αλλά γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι με την εμπειρία, τις παραστάσεις τους, τα προσόντα τους και την αδιαμφισβήτητη αγάπη τους για την πατρίδα μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην υλοποίηση του οράματός μας για να οδηγήσουμε την Ελλάδα σε ένα μέλλον πιο λαμπρό.

Το αίτημα των απανταχού Ελλήνων είναι χρόνιο και δίκαιο και θεωρώ πως ήρθε επιτέλους η ώρα να εισακουστεί. Γιατί σε μια εποχή για την οποία οι διακρατικές σχέσεις δοκιμάζονται ποικιλοτρόπως, το πιο στέρεο και αποφασιστικό μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε προς κάθε κατεύθυνση είναι αυτό της ενότητας. Και μπορεί η λέξη αυτή να ακούγεται κοινότυπη και οι πάσης φύσεως συζητήσεις γύρω από αυτήν να μοιάζουν τετριμμένες, όμως ,επί της ουσίας η ενότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Σήμερα, που διαφαίνεται ότι αυτό το σχέδιο νόμου πρόκειται να ψηφιστεί από μια ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή, εύχομαι τα κόμματα που επιμένουν στον αρνητισμό να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να στείλουμε και οι τριακόσιοι αυτό το μήνυμα ενότητας από άκρη σε άκρη της σε όλη την υφήλιο. Ιστορικά εξάλλου έχει αποδειχτεί πως ο τόπος μας πηγαίνει μπροστά όταν μεταξύ μας υπάρχει σύμπνοια και ομόνοια. Ό,τι σπουδαίο έχουμε πετύχει ως έθνος στο παρελθόν εδραζόταν σε μια κοινή εθνική προσπάθεια. Αυτή την ομοψυχία ας τη δείξουμε και προς τους Έλληνες του εξωτερικού, ικανοποιώντας το δίκαιο αίτημά τους. Ας τους αποδείξουμε στην πράξη πως κάτι αλλάζει στην πατρίδα, πως έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας όσα μας ταλαιπώρησαν στο παρελθόν και πως προχωράμε όλοι μαζί σε ένα μέλλον πιο σίγουρο, πιο ασφαλές και πιο βέβαιο.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σπυρίδων Κυριάκης.

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ:** Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να υπερψηφίσουμε ή να καταψηφίσουμε τον πρώτο νόμο που αυτή η Κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή.

Το δικαίωμα των αποδήμων να ψηφίζουν έχει απασχολήσει πάρα πολλές χώρες. Περισσότερες από εκατό έχουν ήδη νομοθετήσει υπέρ του δικαιώματος της απρόσκοπτης ψήφου των ανθρώπων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Κάποιες από τις σημαντικότερες είναι η Γερμανία, είναι η Αγγλία, είναι η Ιταλία, είναι η Πορτογαλία. Οι χώρες αυτές έχουν νομοθετήσει χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα κωλύματα και κάποιες από αυτές θέτουν μόνο χρονικούς περιορισμούς στον χρόνο που οι κάτοικοι θα λείπουν από τη χώρα.

Πέρα, όμως, από τη διεθνή πρακτική οφείλουμε να εξετάσουμε ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι για τους οποίους όλοι μας οφείλουμε να υπερψηφίσουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη συμμετοχικότητα. Είδαμε όλοι μας πως στις πρόσφατες εθνικές εκλογές η συμμετοχή των αποδήμων δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Οι Έλληνες της Διασποράς είχαν και έχουν έντονους δεσμούς με την πατρίδα. Έχουν, λοιπόν, κάθε δικαίωμα να παίρνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων σε ό,τι αφορά την πατρίδα τους, έχουν κάθε δικαίωμα να ψηφίζουν στις εκλογές της πατρίδας τους. Αυτό ενισχύει όχι μόνο τη συμμετοχικότητα, αλλά και τον ισχυρό δεσμό των αποδήμων με την Ελλάδα.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τα δικαιώματα των αποδήμων, δικαιώματα που προκύπτουν από την υπηκοότητα τους ως Έλληνες, αλλά και δικαιώματα που προκύπτουν από την περιουσία τους. Πολλοί από τους Έλληνες του εξωτερικού έχουν περιουσιακά δικαιώματα, έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα και θα πρέπει να μπορούν να υπερψηφίζουν και να καταψηφίζουν πολιτικές και κόμματα τα οποία είναι είτε υπέρ, είτε ενάντια στα συμφέροντά τους.

Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την ενίσχυση της δημοκρατίας αυτής καθαυτής. Είναι νομίζω πρόδηλο πως η συμμετοχικότητα από ανθρώπους που ήδη έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν ουσιαστικά επιφέρει το άνοιγμα της εκλογικής βάσης, επιφέρει ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να ψηφίζουν, άρα αυτό ενισχύει την πολυφωνία και ταυτόχρονα ενδυναμώνει το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί περισσότεροι άνθρωποι έχουν φωνή στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα και αυτό από τη φύση του είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, κατάγομαι από την Ήπειρο, από τον Νομό Πρεβέζης, από τον Δήμο της Πάργας. Στον τόπο μου γνωρίζουμε πολύ καλά τι πάει να πει το να είσαι Έλληνας του εξωτερικού, τι πάει να πει το να είσαι μετανάστης, να ζεις ως ξένος σε μια ξένη χώρα. Τα χωριά στα μέρη μου γεμίζουν ζωή το καλοκαίρι, όταν οι μετανάστες γυρίζουν πίσω στην πατρίδα και ενώνονται με την οικογένειά τους, όταν ο ήχος από το κλαρίνο ενώνεται με τη φωνή του λαϊκού αοιδού, ο οποίος τραγουδάει για τη μαύρη την ξενιτιά και τα έρημα τα ξένα.

Ο παππούς μου υπήρξε οικονομικός μετανάστης στη Γερμανία, ενώ τα τελευταία χρόνια της κρίσης είδα πολλούς φίλους μου, πολλούς νέους ανθρώπους της γενιάς μου να μεταναστεύουν, να φεύγουν στο εξωτερικό, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Προσωπικά θα ήταν ανήθικο να μην ψηφίσω τον συγκεκριμένο νόμο, θα ήταν ανήθικο απέναντι στον τόπο μου, απέναντι στην οικογενειακή μου παράδοση, απέναντι στους νέους ανθρώπους της γενιάς μου που έφυγαν στο εξωτερικό, αλλά κυρίως θα ήταν ανήθικο απέναντι στους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Υπό αυτό το πρίσμα θέλω να συγχαρώ όλους τους Βουλευτές που θα υπερψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ταυτόχρονα όσους μέχρι στιγμής έχουν διατυπώσει διαφορετική άποψη θα ήθελα να τους ζητήσω να το ξανασκεφτούν.

Στην πρώτη μου ομιλία από αυτό το Βήμα πριν λίγες ημέρες είχα πει ότι σε αυτήν εδώ Αίθουσα δεν έχουμε έρθει απλά για να συνυπάρξουμε, αλλά έχουμε έρθει για να προσπαθήσουμε να βρεθούμε, να προσπαθήσουμε να συναντηθούμε σε μια σειρά από μεγάλα και σημαντικά ζητήματα. Ο συγκεκριμένος νόμος είναι ταυτόχρονα και μεγάλος και σημαντικός. Είναι μεγάλος γιατί αφορά εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού και ταυτόχρονα σημαντικός γιατί θα διαμορφώσει και θα καθορίσει το εκλογικό αποτέλεσμα όχι μόνο των επόμενων εκλογών, αλλά και των εκλογών που θα έρθουν.

Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ζητήσω, αν έχετε έστω και έναν άνθρωπο που γνωρίζετε ως μετανάστη στο εξωτερικό, αν γνωρίζετε έστω και έναν άνθρωπο που την τελευταία δεκαετία έφυγε ως σύγχρονος οικονομικός μετανάστης από την Ελλάδα, να ακούσετε τη φωνή της συνείδησής σας και μακριά από τις κομματικές νόρμες, μακριά από τις ιδεοληψίες του παρελθόντος, μακριά από μικροπολιτικά συμφέροντα να υπερψηφίσετε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Φίλες και φίλοι στην αρχαία Ελλάδα, όταν οι άνθρωποι έφευγαν από την πατρίδα τους για να πάνε σε μια νέα αποικία έπαιρναν μαζί τους τη φλόγα από τον ιερό βωμό, με σκοπό να την εναποθέσουν σε έναν νέο βωμό που θα έφτιαχναν στον καινούργιο τόπο που θα κατοικούσαν. Βλέπετε, η φλόγα αυτή ήταν ο συνδετικός κρίκος, ήταν το νήμα που τους έδενε με την πατρίδα τους. Σήμερα, δυόμισι χιλιάδες και πλέον χρόνια μετά, η ίδια αυτή η φλόγα καίει άσβεστη στις καρδιές και στις ψυχές των Ελλήνων και των Ελληνίδων του εξωτερικού, καίει άσβεστη όλα αυτά τα χρόνια και τη φλόγα αυτή ερχόμαστε να ενδυναμώσουμε με τον συγκεκριμένο νόμο και όχι μόνο να την ενδυναμώσουμε, αλλά να καταστήσουμε σαφές πως θα παραμείνει άσβεστη και για τα χρόνια που θα έρθουν.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κ. Διονυσία Αυγερινοπούλου.

**ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ:** Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε ενώπιον ενός ιστορικού γεγονότος σήμερα, ενώ παράλληλα περιποιεί μεγάλη τιμή για όλους εμάς η συμμετοχή μας στη Βουλή αυτή που θα υιοθετήσει την καθολική αναγνώριση της δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν σε όλους τους Έλληνες πολίτες.

Το δικαίωμα του εκλέγειν είναι ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά δικαιώματα. Είναι δικαίωμα πρώτης γενιάς και αποτελεί την πεμπτουσία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στο όνομα αυτής καθαυτής της δημοκρατίας, γενέτειρα της οποίας είναι η χώρα μας, όλα τα κόμματα πρέπει να στηρίξουν αυτή τη ρύθμιση. Λαμβάνοντας δε υπ’ όψιν και τη διαχρονική προσφορά των αποδήμων Ελλήνων προς την Ελλάδα, η υιοθέτηση της άνευ εμποδίων ψήφου τους αποτελεί ιστορική ευθύνη όλων των Ελλήνων πολιτικών.

Η άνευ ουσιαστικών εμποδίων και περιορισμών άσκηση του δικαιώματος της ψήφου των αποδήμων, η οποία θα έπρεπε να έχει θεσμοθετηθεί ήδη εδώ και πολλές δεκαετίες αποτελεί ηθική υποχρέωση προς τους απόδημους Έλληνες, ενώ η ενεργοποίηση διά νόμου των σχετικών ρυθμίσεων αποτελεί συνταγματική μας υποχρέωση ήδη από το 1975. Άλλωστε το δικαίωμα της ψήφου άνευ άλλων περιορισμών για τη Διασπορά είναι πρακτική η οποία έχει υιοθετηθεί από πολλά άλλα κράτη, όπως ακούσαμε, ο αριθμός των οποίων σήμερα αγγίζει τα εκατόν δέκα πέντε.

Δεν είναι η πρώτη, αλλά είναι η τρίτη φορά που η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατά τα τελευταία χρόνια προτείνει προς ψήφιση ανάλογο νομοσχέδιο. Είναι όμως πολύ σπουδαίο σήμερα πλέον το γεγονός ότι και άλλες πολιτικές δυνάμεις αντελήφθησαν την ορθότητα και κυρίως τη σπουδαιότητα της εν λόγω ρύθμισης και σκοπεύουν προς όφελος όλου του Ελληνισμού να την υπερψηφίσουν.

Σήμερα με ευρεία δημοκρατική συναίνεση ενεργοποιούμε τη δυνατότητα ψήφου για το σύνολο του ελληνικού λαού. Εισάγουμε την άρση των υφιστάμενων περιορισμών στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων του εξωτερικού. Ανταποκρινόμαστε στο αίτημα των ομογενειακών οργανώσεων να μπορούν να ψηφίσουν για την πατρίδα τους στον τόπο κατοικίας τους.

Άλλωστε έχουμε εμπιστοσύνη στους απανταχού Έλληνες για την αγάπη τους για την πατρίδα. Οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για τη χώρα τους. Οι δε απόδημοι Έλληνες που μένουν για πάρα πολλά χρόνια μακριά της βλέπουν και αγαπούν την κοινή πατρίδα ως ιδανικό. Όσον δε αφορά τη γνώση τους για τα τρέχοντα ζητήματα της Ελλάδας πλέον με τις δυνατότητες που παρέχονται από το διαδίκτυο μπορούν να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα δρώμενα, τόσο για την ευρύτερη χώρα, όσο και για την ιδιαίτερη πατρίδα του καθενός, για την οποία ενδιαφέρονται ακόμα περισσότερο.

Κάνουμε δε με αυτό το νομοσχέδιο ένα ακόμα βήμα αποτροπής της αποκοπής της δεύτερης, της τρίτης και των επόμενων γενεών των αποδήμων Ελλήνων από την πατρίδα τους και τους δίνουμε τη δυνατότητα νομικά και ουσιαστικά να έρθουν ακόμα πιο κοντά στη χώρα καταγωγής τους. Και αυτή η προσπάθεια που γίνεται σήμερα θα πρέπει να συνοδευθεί και με άλλες ακόμα ακόμα ουσιαστικότερες παροχές από την Ελλάδα προς τους Έλληνες του εξωτερικού και σε άλλους τομείς στους οποίους ήδη εργαζόμαστε, αλλά θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο, όπως στον τομέα της παιδείας, του πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας.

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος της ψήφου των αποδήμων αποτελεί και έμμεση πρόσκληση ενεργοποίησης όλων των δυνάμεων του απανταχού Ελληνισμού υπέρ της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε την ενεργό συμμετοχή των αποδήμων Ελλήνων στα ζητήματα της χώρας μας.

Καλωσορίζουμε τις συνεργασίες μαζί τους σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η παιδεία, η έρευνα και η οικονομική συνεργασία.

Παράλληλα αναγνωρίζουμε τη διαχρονική στήριξη των αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα μέσω σπουδαίων δωρεών, υποτροφιών και επενδύσεων ως και σήμερα.

Αναγνωρίζουμε τη σπουδαία υπηρεσία που κάθε Έλληνας, τόσο οι οργανωμένοι φορείς του Απόδημου Ελληνισμού, όσο και μεμονωμένες προσωπικότητες προσφέρουν στην πατρίδα μας με την άτυπη εκπροσώπηση και προάσπιση των εθνικών μας θέσεων, των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στις τρίτες χώρες και ενώπιον των διεθνών οργανισμών όπου διαμένουν και εργάζονται. Οι Έλληνες του εξωτερικού αποτελούν τους φυσικούς πρεσβευτές όλων των Ελλήνων. Και πράγματι αυτό που λέγεται ισχύει, ότι αποτελούν τη φωνή της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Συνεπώς το νομοσχέδιο που υπερψηφίζουμε σήμερα και μάλιστα με διευρυμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία αποτελεί την καλύτερη δυνατή έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, είναι προς όφελος όλων των Ελλήνων και αποτελεί την καλύτερη ένδειξη ότι οι Έλληνες, όλοι μαζί, θα τα καταφέρουμε για μία Ελλάδα ενωμένη και καλύτερη.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Σπυρίδων Κουλκουδίνας.

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ:** Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσω την ομιλία μου λέγοντας πως η χώρα δοκιμάστηκε αυτές τις μέρες και η Ρόδος, το όμορφο νησί των Ιπποτών, ακόμη περισσότερο. Νιώθω την ανάγκη να πω ότι είμαστε όλοι στο πλευρό των κατοίκων του νησιού, αλλά και όλων των περιοχών που πλήττονται από τις φωτιές αυτές τις μέρες και να τονίσω φυσικά πως η Κυβέρνηση θα λάβει όλα τα μέτρα ανακούφισης και στήριξης.

Είμαι νεοεκλεγείς Βουλευτής. Η εκλογική μου περιφέρεια είναι η Πιερία. Είναι πολλοί οι φίλοι, οι συγγενείς και οι συμπατριώτες μου που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Η Πιερία είναι ένας νομός που έδωσε χιλιάδες εργάτες στα εργοστάσια της Γερμανίας, που είδε πολλούς νέους της να φεύγουν σε χώρες όλου του κόσμου για να βρουν την τύχη τους, ειδικά τα τελευταία δύσκολα χρόνια της κρίσης.

Χαίρομαι, λοιπόν, πολύ που η πρώτη μου ομιλία αφορά ένα νομοσχέδιο που απολαμβάνει τη συναίνεση της πλειοψηφίας των κομμάτων και ελπίζω μέχρι το πέρας αυτής της διαδικασίας αυτή η πλειοψηφία να αυξηθεί, όπως επίσης ελπίζω να υπάρξουν πολλά ακόμα νομοσχέδια στα οποία θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για τα αυτονόητα.

Χαίρομαι επίσης που αυτό το νομοσχέδιο είναι το πρώτο που καλείται η Βουλή των Ελλήνων να ψηφίσει. Έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό αυτό το νομοσχέδιο, έχει ειδικό βάρος. Ειδικό βάρος ακριβώς γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά πως Έλληνες που βρέθηκαν μακριά από την πατρίδα δεν σταμάτησαν ποτέ να νοιάζονται γι’ αυτή. Το αποδεικνύουν σε κάθε ευκαιρία. Δεκάδες ομογενειακές οργανώσεις χαιρετίζουν την κυβερνητική πρωτοβουλία που έρχεται βέβαια για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια προς ψήφιση στην ελληνική Βουλή.

Ένα ίδιο νομοσχέδιο ήρθε σε αυτή τη Βουλή τον Απρίλιο του 2021 από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων. Γιατί δεν το κατάφερε αυτό; Γιατί υπήρχαν -και δυστυχώς υπάρχουν ακόμη- κάποιες κατά την άποψή μου μικροπολιτικές αγκυλώσεις που δεν αφήνουν ορισμένους να δουν το απλό και το προφανές. Φορούν κομματικές παρωπίδες και δεν μπορούν να προτάξουν το εθνικό έναντι του κομματικού τους οφέλους.

Και ποιο είναι το απλό και το προφανές που δεν μπορούν να δουν; Ότι δεν συζητάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ένα νέο δικαίωμα προς τους Έλληνες του εξωτερικού. Συζητάμε για την άρση των όποιων περιορισμών δεν τους επέτρεπαν να ασκήσουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους, το απλό, να ψηφίσουν.

Ακούστηκε επίσης από την Αντιπολίτευση το επιχείρημα ότι θα αλλοιωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι το πλέον άτοπο. Και ξέρετε είναι και βαθύτατα προσβλητικό για τους Έλληνες της Διασποράς επιχείρημα που έχει ακουστεί για τον ίδιο λόγο που ανέπτυξα παραπάνω ότι δεν εκχωρούμε δικαίωμα ψήφου σε εκλογείς που δεν το έχουν ήδη. Είναι αυτοί οι ίδιοι που αν πάρουν ένα αεροπλάνο και έρθουν στην Ελλάδα θα μπορούν να ψηφίσουν. Γιατί να μην τους διευκολύνουμε να ψηφίσουν από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται εκείνη την ημέρα;

Αυτό που κάνει σήμερα η Βουλή των Ελλήνων είναι να άρει όλους τους περιορισμούς που ισχύουν για την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου και -προσέξτε με εδώ- της ψήφου Ελλήνων πολιτών που είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού είτε βρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς καταλόγους. Δηλαδή κάνει αυτό που επί σειρά ετών ζητούν όλες οι ομογενειακές οργανώσεις μας, κάνει το αυτονόητο: Διευκολύνει τους Έλληνες του εξωτερικού να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και ταυτόχρονα δυναμώνει τη φωνή της Ελλάδας στα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι απόδημοι Έλληνες είναι η ψυχή και η φωνή της Ελλάδας στο εξωτερικό και έχει δείξει η ιστορία πόσο χρήσιμη υπήρξε αυτή η φωνή, όποτε και αν τη χρειάστηκε η πατρίδα. Από το 1821 και μετά, έχουμε πολλά παραδείγματα, του πόσο χρειάστηκε η πατρίδα αυτή την ισχυρή φωνή των Ελλήνων της Διασποράς. Διατηρούν ισχυρούς δεσμούς αυτοί οι άνθρωποι με την Ελλάδα. Οργανώνονται και προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό και την παράδοση στα πέρατα του κόσμου.

Είναι αλήθεια και το ξέρουμε όλοι σε αυτή την Αίθουσα, ότι κάθε ομογενής είναι ουσιαστικά και ένας πρεσβευτής της χώρας μας στο εξωτερικό. Έρχεται, λοιπόν, με συνέπεια λόγων και έργων η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και καταθέτει το νομοσχέδιο αυτό, ζητώντας από το Σώμα να εγκρίνει την ενίσχυση της ισότιμης μεταχείρισης όλων των Ελλήνων του εξωτερικού, για να μην είναι και πάλι εγγεγραμμένοι μόνο είκοσι δυο χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού για να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε πόσοι από τους είκοσι δυο χιλιάδες ψήφισαν στις εκλογές του Μαΐου; Οι δεκαοκτώ χιλιάδες. Τι δείχνει αυτό; Αυτή η συμμετοχή είναι ενδεικτική της λαχτάρας των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίσουν.

Ας δούμε, λοιπόν, και λίγο τι δείχνουν τα ποσοστά συμμετοχής στα 102 εκλογικά τμήματα που στήθηκαν σε τριάντα πέντε κράτη. Στο 81,6% ανήλθε η προσέλευση στις κάλπες που στήθηκαν στην Κύπρο. Στη Γερμανία, άνω του 70% η συμμετοχή. Στις εκλογές δε του Μαΐου στη Γερμανία, η συμμετοχή έφτασε στο 83%.

Επίσης, από τους περίπου εκατόν εβδομήντα χιλιάδες Έλληνες που ζουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τελικά κατάφεραν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, μόλις πέντε χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα άτομα και από αυτούς να ψηφίσουν περίπου τέσσερις χιλιάδες. Πρόκειται για τους περισσότερους Έλληνες στο εξωτερικό, όχι μόνο ποσοστιαία, αλλά και σε απόλυτο αριθμό που δήλωσαν ότι θέλουν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα με ενδιαφέρον τα στελέχη της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να λένε ότι θα εκλέγεται άλλος πρωθυπουργός από αυτόν που ψήφισε ο ελληνικός λαός και ότι η άρση των περιορισμών -άκουσον, άκουσον!- είναι προς όφελος της ακροδεξιάς, η οποία δεν ψηφίζει.

Με λίγα λόγια, τι μας λέτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ότι οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό δεν είναι Έλληνες; Ας πει ξεκάθαρα η Αξιωματική Αντιπολίτευση αν ενστερνίζεται αυτή την άποψη.

Επίσης, κύριοι συνάδελφοι, από πού ακριβώς προκύπτει ότι ενισχύεται η ακροδεξιά με την ψήφο των αποδήμων; Από το αποτέλεσμα των εκλογών; Από το 0,7% της Ελληνικής Λύσης; Από εκεί προκύπτει;

Δεν έχετε αντιληφθεί ξεκάθαρα ότι αυτό το νομοσχέδιο ψηφίζεται από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών δυνάμεων αυτής της χώρας; Δεν είναι αγαπητοί συνάδελφοι, ούτε δεξιό ούτε αριστερό ούτε μπλε ούτε ροζ ούτε πράσινο. Είναι εθνικό. Η Βουλή θα ψηφίσει, λοιπόν, την άρση των περιορισμών για την ψήφο των αποδήμων και εμείς θα αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος που απαιτεί μια ιστορική απόφαση.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει η Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. **ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ**)

Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπορεί να ακουστεί ως κλισέ, αλλά είναι η αλήθεια, όπου υπάρχουν Έλληνες, η καρδιά της Ελλάδας χτυπά δυνατά. Η φωνή τους πρέπει να ακούγεται το ίδιο δυνατά και ξεκάθαρα στην πατρίδα μας. Τους το οφείλουμε!

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ(Όλγα Γεροβασίλη):** Καλημέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Επόμενη ομιλήτρια είναι η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Θωμαΐς Οικονόμου.

**ΘΩΜΑΪΣ (ΤΖΙΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:** Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα αρχικά να εκφράσω και εγώ τη μεγάλη μου θλίψη, για τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές, που κατακαίνε και καταστρέφουν την πατρίδα μας και βέβαια να εκφράσω και τον θαυμασμό μου και τα συγχαρητήριά μου, προς τους πυροσβέστες, την Πολιτική Προστασία, τους πολίτες, τους εθελοντές, τους τουρίστες και όλους όσοι αγωνίζονται αυτή τη στιγμή και δείχνουν το θάρρος τους και την υπομονή τους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κράτος μεριμνά για τη ζωή του Απόδημου Ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα πατρίδα. Αυτή η επιταγή του άρθρου 108 του Συντάγματος, αποτελεί ουσιαστικά το αντικείμενο του πρώτου νομοθετήματος της Κυβέρνησης, στη νέα κυβερνητική της θητεία. Γιατί η συμμετοχή των αποδήμων στα κοινά της πατρίδας μας, είναι στην πραγματικότητα ο πιο ουσιαστικός δεσμός που μπορεί να υπάρξει μεταξύ Ελλήνων που βρισκόμαστε εντός των συνόρων και του Απόδημου Ελληνισμού.

Άλλωστε, το Σύνταγμα είναι απολύτως σαφές. Στο άρθρο 51 ορίζεται ρητά ότι οι Βουλευτές αντιπροσωπεύουν το έθνος. Με άλλα λόγια, είμαστε στη Βουλή για να εκπροσωπήσουμε όλους τους Έλληνες, χωρίς εξαιρέσεις, είτε ζουν εδώ είτε βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Ποιοι είναι, όμως, οι απόδημοι για τους οποίους μιλάμε; Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, καθώς η κριτική της Αριστεράς εστιάζει σε αυτό ακριβώς το σημείο. Τόσο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλούν για ένα δήθεν υπερβολικά διευρυμένο απροσδιόριστης σύνθεσης εκλογικό σώμα, το οποίο εμφανίζονται να μην γνωρίζουν. Όμως, οι απόδημοι για τους οποίους μιλάμε, δεν είναι κάποιοι τυχαίοι, άσχετοι με τη χώρα μας, άνθρωποι. Πρόκειται αποκλειστικά και μόνο για Έλληνες πολίτες επαγγελματίες της εποχής του brain drain,ναυτικούς, φοιτητές, μετανάστες, προσωπικό ελληνικών αποστολών που βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά και όσους βρίσκονται εκτός Ελλάδας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο εξαιτίας οποιασδήποτε προσωρινής υποχρέωσής τους.

Επομένως, το νομοσχέδιο εξ ορισμού αφορά Έλληνες πολίτες που ήδη διαθέτουν πλήρη εκλογικά δικαιώματα, αλλά δεν μπορούν να τα ασκήσουν λόγω της μεγάλης γεωγραφικής απόστασης που τους χωρίζει από την πατρίδα τους. Δεν χορηγούνται δικαιώματα σε νέους εκλογείς, ούτε βέβαια αλλάζει το εκλογικό σώμα, όπως ισχυρίζεται η Αριστερά. Αυτό που κάνουμε, είναι να διευκολύνουμε τους Έλληνες του εξωτερικού που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, προκειμένου να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές.

Υπενθυμίζω σε αυτό το σημείο ότι το ίδιο ισχύει εδώ και 40 σχεδόν χρόνια για τους Έλληνες που ζουν σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμούν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι η πρώτη φορά που η Νέα Δημοκρατία παίρνει νομοθετική πρωτοβουλία, επιχειρώντας να διευκολύνει την ψήφο των αποδήμων. Δυστυχώς, όμως, όπως όλοι ξέρουμε το νομοσχέδιο δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία το 2021 και δυστυχώς και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας συνεχίζουν να αρνούνται το προφανές για μικροκομματικούς λόγους.

Υπάρχει, όμως, μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του σήμερα, του 2023, με το 2021. Έχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές αναμετρήσεις στις οποίες η Αριστερά συρρικνώθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο 17%. Το μήνυμα, λοιπόν, του ελληνικού λαού ήταν απολύτως σαφές και ηχηρό.

Κύριε Υπουργέ, το ίδιο ξεκάθαρα είναι όλα όσα μας λένε επί δεκαετίες και οι Απόδημοι Έλληνες. Άλλωστε, το ξανακούσαμε και πριν από λίγες μέρες, τόσο στην αρμόδια επιτροπή που επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο, όσο και στη γενική συνέλευση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού που έγινε εδώ στη Βουλή.

Παράλληλα, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στις ιστοσελίδες της ομογένειας για κινητοποιήσεις των αποδήμων σε όλο τον κόσμο που ζητούν άρση των περιορισμών στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου.

Αισθάνομαι πολύ κοντά στους ομογενείς μας και κατανοώ απόλυτα τα παράπονα και την απορία που εξέφρασαν. Γιατί άραγε το παρόν νομοσχέδιο να το ψηφίσουν λιγότεροι από τριακόσιους Βουλευτές; Γιατί να μην το ψηφίσουν όλοι και οι τριακόσιους Βουλευτές; Είναι πραγματικά ένα ζήτημα που δείχνει ότι μια μικρή, αλλά υπαρκτή μειοψηφία στη χώρα μας, δεν έχει αξιολογήσει σωστά την προσφορά του Οικουμενικού Ελληνισμού. Όπως λένε οι ίδιοι οι απόδημοι, η πολιτική αυτή στάση ορισμένων υποδηλώνει αγνωμοσύνη και φοβάμαι ότι θα συμφωνήσω μαζί τους.

Ίσως δεν έχουμε κάνει ως Ελλάδα όλα όσα θα έπρεπε, προκειμένου να αναγνωρίσουμε δημόσια τον σπουδαίο ρόλο που έχουν παίξει οι Έλληνες εκτός Ελλάδας στη διαχρονική εξέλιξη του έθνους μας.

Σε αυτό το σημείο θέλω να επαναφέρω την πρόταση για την καθιέρωση ημέρας Αποδήμου Ελληνισμού από την Βουλή των Ελλήνων, διαχρονικό αίτημα και των Ευρυτάνων της Αμερικής, αλλά εξ όσων γνωρίζω και πολλών άλλων αποδήμων ανά τον κόσμο. Νομίζω πως ο εορτασμός μιας τέτοιας ημέρας θα μας φέρει πιο κοντά στους Έλληνες της Διασποράς, δίνοντάς μας την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για το σπουδαίο έργο των ελληνικών κοινοτήτων σε κάθε γωνιά της γης.

Κυρία Πρόεδρε, θέλω εδώ να πω λίγα λόγια τη συμμετοχή των Αποδήμων Ελλήνων στην πρόοδο της πατρίδας μας και για τη μεγάλη βοήθεια που έχουν προσφέρει σε όλα τα εθνικά μας θέματα. Αυτή ακριβώς την τεράστια συνεισφορά τους έχουμε αναγνωρίσει και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Ευρυτανία, για τη δημιουργία του βραβευμένου Πάρκου Αποδήμων Ευρυτάνων στο Καρπενήσι. Αυτή την πίστη των ομογενών και την αγάπη τους για την Ελλάδα την είδα και στα χρόνια των σπουδών μου στον Καναδά. Εκεί γνώρισα τους καλύτερους πρεσβευτές της πατρίδας μας, τους φανατικούς πατριώτες, τους πλέον ειλικρινείς και ανιδιοτελείς Απόδημους Έλληνες, τους οποίους έχουμε την υποχρέωση να ακούμε και να εκπροσωπήσουμε εδώ στη Βουλή των Ελλήνων, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο συνιστά μεγάλης σημασίας για τον Οικουμενικό Ελληνισμό η σημερινή άρση των περιορισμών στα εκλογικά τους δικαιώματα. Το νομοσχέδιο, λοιπόν, που πρόκειται να υπερψηφίσει η Βουλή, ελπίζω τελικά χωρίς εξαιρέσεις, θα έχει τόσο συμβολική όσο και ουσιαστική αξία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψήφος στον τόπο κατοικίας είναι ένα δικαίωμα κατοχυρωμένο εντός Ελλάδας εδώ και δεκαετίες. Διευκολύνουμε -και πολύ σωστά- τους ετεροδημότες να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές, αλλά απαιτούμε από τους απόδημους να πληρώσουν αεροπορικά εισιτήρια, συχνά πανάκριβα, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, το βασικότερο δημοκρατικό δικαίωμα που οφείλει να προάγει κάθε ευνομούμενη πολιτεία, γι’ αυτό υπερψηφίζω το παρόν νομοσχέδιο.

Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση, συνολικά, στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα προς τον απανταχού Ελληνισμό. Θέλουμε η φωνή σας να ακούγεται πιο δυνατά και ελπίζω ότι όλοι μας θα στηρίξουμε, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις την ισότητα Ελλαδιτών και Αποδήμων Ελλήνων, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Γεώργιος Βρεττάκος, από τη Νέα Δημοκρατία.

Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ:** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την τοποθέτηση επί του νομοσχεδίου θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω από αυτό το Βήμα την ευγνωμοσύνη μου στους άντρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος που καταβάλλουν καθημερινά υπεράνθρωπες μάχες με τις φλόγες, προκειμένου να μπορέσουν να περιορίσουν τις δεκάδες πυρκαγιές που έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες.

Επίσης, θα θέλαμε να εκφράσουμε και την ευγνωμοσύνη μας στα στελέχη, τους άντρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού, της Πολιτικής Προστασίας, των χιλιάδων εθελοντών, των υπαλλήλων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, που συνδράμουν με όλα τα μέσα και ιδιαίτερα στις πρωτόγνωρες επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και εκκένωσης που είδαμε τις τελευταίες ημέρες και έσωσαν χιλιάδες ζωές συνανθρώπων μας. Η σκέψη όλων μας είναι δίπλα στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται από τα ακραία φαινόμενα και η ελληνική Κυβέρνηση θα είναι δίπλα τους, ως οφείλει, με όλες της τις δυνάμεις, προκειμένου να επουλωθούν οι πληγές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που συζητάμε σήμερα αποκαθιστά μία μεγάλη αδικία απέναντι στους Απόδημους Έλληνες σε κάθε μεριά του πλανήτη. Σήμερα είμαστε όλοι προ των ευθυνών μας. Ο νόμος που ψηφίστηκε το προηγούμενο διάστημα δεν λειτούργησε και αυτό είναι νομίζω κάτι που πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Δεν είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, εκτός εάν θεωρήσουμε ότι ο Απόδημος Ελληνισμός απαριθμεί μόλις δεκαοκτώ χιλιάδες πολίτες που συμμετείχαν στην προηγούμενη διαδικασία.

Ποιος, όμως, πραγματικά μπορεί να το υποστηρίξει αυτό; Άρα, εκ του αποτελέσματος αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο νόμος χρειάζεται βελτίωση, προκειμένου να αρθούν οι περιορισμοί που έκαναν δύσκολη την εγγραφή των εκλογέων στις λίστες των αποδήμων, προκειμένου να φέρουμε πιο κοντά τους Έλληνες του εξωτερικού που τόσα μπορούν να προσφέρουν στην πατρίδα μας.

Με τις ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο ουσιαστικά αίρονται όλοι οι περιορισμοί, που έκαναν δύσκολη την εγγραφή στους καταλόγους των Αποδήμων Ελλήνων. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για μία μαζική εγγραφή που θα δώσει το δικαίωμα στην ομογένεια να εκφράζεται δημοκρατικά και να έχει λόγο στη διαμόρφωση των συνθηκών στην πατρίδα μας.

Και επειδή πολλά ακούστηκαν και ιδιαίτερα από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, κυρίως, που λένε ότι θα υπάρξει αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος, ότι θα ψηφίζουμε άλλον Πρωθυπουργό και άλλο Πρωθυπουργό θα έχουμε, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όσοι έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού είναι αυτοί που έχουν ήδη δικαίωμα ψήφου στη χώρα μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο.

Άρα, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για άλλη μια φορά έρχεστε μετά τις εκλογές να πείτε «όχι» σε όλα και «ναι» στο τίποτα. Την καλύτερη, όμως, απάντηση στα λεγόμενά σας και σε αυτά που υποστηρίζετε σήμερα την βρήκα μέσα στο ίδιο σας το site, διαβάζοντας μια δήλωση του 2014 ενός ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, την οποία θέλω να σας διαβάσω εν τάχει για να δείτε το πόσο λάθος είναι το επιχείρημά σας. Έλεγε τότε, λοιπόν: «Δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του Εξωτερικού τώρα! Για ακόμα μία φορά οι ελληνικές κυβερνήσεις εμπαίζουν τους Έλληνες του εξωτερικού, αφού δεν τους δίνεται η δυνατότητα να ψηφίσουν στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου από τη χώρα διαμονής τους». Απευθυνόμενο σε εμάς τότε το δικό σας στέλεχος έλεγε: «Η δικομματική κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει τους σχετικούς νόμους και τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ζήτημα. Δεν μπορεί μόνο στους Έλληνες πολίτες, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να στερείται το αναφαίρετο δικαίωμα της ψήφου. Τι έχουν να πουν οι απερχόμενοι κυβερνώντες στις εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριωτών μας που ζουν στις χώρες της Ένωσης και δεν μπορούν να πληρώσουν τα πανάκριβα εισιτήρια για να έρθουν στην Ελλάδα την ημέρα των εκλογών; Έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι οι περισσότεροι από αυτούς, νέοι και παλιότεροι μετανάστες, αγωνίζονται σκληρά στην αλλοδαπή για να εξασφαλίσουν τα ως προς το ζην και δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν δύο φορές; Και κλείνει το δικό σας στέλεχος καλώντας τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού να ξεσηκωθούν ενάντια σε αυτή την αδικία και καλώντας τις αεροπορικές εταιρείες να τις πιέσει η κυβέρνηση για να μειώσουν τα ναύλα στις Βρυξέλλες στις 31-12-2014.

Αυτά ξέρετε ποιος θα έλεγε, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Αυτά τα έλεγε το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος.

Και τώρα που φέρνουμε ένα νομοσχέδιο, ώστε όλοι οι Έλληνες της Διασποράς να μπορούν ανεμπόδιστα να ψηφίζουν, εσείς είστε πάλι κατώτεροι της ιστορίας, κατώτεροι των περιστάσεων. Ενώ οι περισσότερες παρατάξεις, ευτυχώς, δίνουν μία ψήφο που θα δώσει, όπως φαίνεται πάνω από διακόσιους ψήφους για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το νομοσχέδιο, εσείς είστε πάλι βυθισμένοι μέσα σε τακτικισμούς και αρνείστε την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι βλέπετε μικροκομματικά ένα εθνικά σημαντικό θέμα. Φοβάστε την Ομογένεια, γιατί σας έδωσε 16,6% στις προηγούμενες εκλογές. Κακώς, όμως, φοβάστε γιατί και εντός της Ελλάδας παρόμοια ποσοστά πήρατε, άρα δεν έχετε να φοβάστε κάτι. Άρα, λοιπόν, σας καλώ να σπάσετε τα δεσμά σας και να ψηφίσετε μία εθνικά αυτονόητη διάταξη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε μια ιστορική ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Γι’ αυτό θα πρέπει να υπερψηφίσουμε όλοι μαζικά το νομοσχέδιο, ώστε να πάρει πάνω από διακόσιους ψήφους και να διορθώσουμε επιτέλους μια αδικία πολλών δεκαετιών, που αφορά χιλιάδες συμπατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα κάνουμε.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παναγής Καππάτος, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

**ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ:** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ιδιαίτερα για τη Ρόδο, αλλά και για πολλές άλλες περιοχές της πατρίδας μας η σκέψη μας είναι με τους συμπολίτες μας, με τους ανθρώπους που παλεύουν απέναντι στα πύρινα μέτωπα σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που μας θυμίζει πόσο γρήγορα αλλάζει ο κόσμος μας. Είναι μια σειρά από παγκόσμιες εξελίξεις που αλλάζουν τον κόσμο γύρω μας, όπως η κλιματική κρίση. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα;

Θεωρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι έχουν. Όλα αυτά αφορούν τον τρόπο με τον οποίον όλοι εμείς βλέπουμε την Ελλάδα στον κόσμο, αφ’ ενός στην αντιμετώπιση των κινδύνων και των προκλήσεων που καραδοκούν, αφ’ ετέρου στην αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται απ’ αυτή τη νέα κατάσταση.

Παρακολουθώντας τις παγκόσμιες εξελίξεις, το ερώτημα που προκύπτει είναι: Θέλουμε μια Ελλάδα κλεισμένη στον εαυτό της ή θέλουμε μια Ελλάδα σε επαφή με τις παγκόσμιες εξελίξεις; Για να καταφέρουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να έχουμε μια πατρίδα που παρακολουθεί τι γίνεται στον κόσμο δεν έχουμε την πολυτέλεια να γυρίσουμε την πλάτη στον Οικουμενικό Ελληνισμό. Δεν μπορούμε να αγνοούμε ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό του λαού μας. Οι Έλληνες για αιώνες ταξιδεύουν, βρίσκουν ευκαιρίες στο εμπόριο και τη θάλασσα, σπουδάζουν και προοδεύουν στο εξωτερικό. Και δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό ως Βουλή των Ελλήνων, των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο.

Φτάσαμε, λοιπόν, στη σημερινή μέρα, σε μια ιστορική ευκαιρία για την άρση των περιορισμών που εμποδίζουν τους εκλογείς στο εξωτερικό να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Είχαμε την ευκαιρία, και στην επιτροπή, αλλά και στον δημόσιο διάλογο που γίνεται πολύ αναλυτικά γι’ αυτό το θέμα τα τελευταία χρόνια, να ξεκαθαρίσουμε τα εξής.

Πρώτον, αναφερόμαστε σε συμπολίτες και συμπατριώτες μας που έχουν ήδη το δικαίωμα να ψηφίσουν. Δεν καλείται η Βουλή να αποδώσει κάποιο νέο δικαίωμα σε άτομα που σήμερα ήδη το έχουν. Έχουμε, λοιπόν, μια συζήτηση ισότιμης μεταχείρισης πολιτών, συζήτηση για τη διευκόλυνση άσκησης ενός δικαιώματος. Αναφέρονται, μάλιστα, κάποιοι σε κίνδυνο δήθεν αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να αλλοιωθεί από άτομα που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν.

Δεύτερον, καλούμαστε με ειλικρίνεια να απαντήσουμε σε πρακτικά θέματα που προκύπτουν από το σημερινό καθεστώς. Είναι δίκαιο να ασκεί κανονικά τα εκλογικά του δικαιώματα όποιος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ένα ακριβό αεροπορικό εισιτήριο και αντίθετα, όποιος δεν έχει αυτά τα χρήματα να στερείται τα δικαιώματά του; Είναι ένας άδικος για τους πολίτες αναχρονισμός να ανάγουμε έμμεσα την κατοχή περιουσίας σε προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εκλογές.

Τρίτο θέμα που πρέπει να απαντήσουμε. Ακούμε σε σχέση με τις εκλογές πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι η αποχή. Ακούμε για την απαξίωση του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής, που οδηγεί στην αποχή. Και όλοι λέμε ότι πρέπει με τη στάση μας να φέρουμε αυτό τον κόσμο πίσω στις κάλπες.

Ορισμένα κόμματα σε αυτή την Αίθουσα έχουν αναγάγει το πρόβλημα της αποχής σε βασικό στοιχείο της ρητορικής τους. Καλούνται, λοιπόν, αυτά τα κόμματα να απαντήσουν αν με την ψήφο τους σήμερα θα εμποδίσουν ή θα διευκολύνουν τη συμμετοχή στις εκλογές και, μάλιστα, συμπολιτών μας που θέλουν πολύ να ψηφίσουν, αλλά τα εμπόδια από τον νόμο είναι ανυπέρβλητα.

Τέταρτον, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει και μια άλλη ανακολουθία στη ρητορική κομμάτων της Αντιπολίτευσης. Αναφέρονται διαρκώς στους νέους ανθρώπους, όχι μόνο σε σχέση με την αποχή από τις εκλογές, αλλά και σε σχέση με την έξοδο πολλών νέων από τη χώρα για εργασία ή για σπουδές. Λέμε πόσο σημαντικό είναι να γυρίσουν στην πατρίδα μας, πόσο τους χρειάζεται η Ελλάδα. Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Τι κάνουμε, όμως, ταυτόχρονα; Τους λέμε στην πράξη ότι δεν έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν για το μέλλον της Ελλάδας. Τους τιμωρούμε ουσιαστικά με τα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα στον νόμο, για τα οποία ως Βουλή των Ελλήνων έχουμε την κύρια ευθύνη. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να συνεχιστεί.

Οι νέοι άνθρωποι που εργάζονται και σπουδάζουν σήμερα στο εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την πατρίδα μας και δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποκοπούμε απ’ αυτό. Πρέπει με την άρση των περιορισμών να τους διευκολύνουμε να ακουστεί η φωνή τους.

Η δική μου θέση για το θέμα λαμβάνει υπ’ όψιν και τα ιστορικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, που για αιώνες ταξιδεύουν και αναζητούν την τύχη τους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά διατηρούν την επαφή με την πατρίδα. Δεν έχω το δικαίωμα να αγνοώ αυτούς τους συμπατριώτες μας, που σήμερα διατηρούν τη σχέση τους με τον τόπο μας και έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν. Οφείλω να αγωνιστώ, για να έχουν φωνή.

Και είναι κάτι ακόμα που διαμορφώνει τη στάση μας απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο: Ο σεβασμός βασικών ατομικών δικαιωμάτων και η έννοια της ελευθερίας. Της ελευθερίας των πολιτών να ασκούν τα δικαιώματά τους, να έχουν απέναντί τους ένα κράτος που ψάχνει τρόπο να τους βοηθήσει και να κάνει τη ζωή τους πιο εύκολη. Όχι ένα κράτος που ψάχνει τρόπους και «παραθυράκια» για να τους εμποδίσει, σαν να είναι η αποστολή του να βρίσκεται απέναντί τους, κάτι που δυστυχώς οι συμπολίτες μας το βιώνουν για δεκαετίες στην καθημερινότητά τους.

Αυτή η λογική για εμάς στη Νέα Δημοκρατία επεκτείνεται σε κάθε τομέα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Θέλουμε μια χώρα ανοιχτή στον κόσμο, οι πολίτες της να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους ελεύθερα, χωρίς διακρίσεις.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την προηγούμενη τετραετία προσπάθησαν να αφήσουν πίσω αυτή την εκκρεμότητα για την ψήφο των Ελλήνων στο εξωτερικό. Σήμερα έχουμε ακόμα μια ευκαιρία για να αποδείξουμε ότι είμαστε η Βουλή των Ελλήνων, των Ελλήνων παντού στον κόσμο.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε σε μικροπολιτικές τακτικές. Πρέπει να προσπαθούμε, όχι απλά για συναινέσεις στη Βουλή, αλλά να προσπαθούμε να βρίσκουμε αυτά που μας ενώνουν, όχι μόνο αυτά που μας χωρίζουν. Και να μην εφευρίσκουμε δικαιολογίες και σαθρά επιχειρήματα προκειμένου να φαίνεται ότι διαφωνούμε σε κάθε θέμα.

Με σεβασμό, λοιπόν, σε βασικές ατομικές ελευθερίες, με το βλέμμα στο μέλλον και στον παγκόσμιο Ελληνισμό, σας καλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να υπερψηφίσετε το νομοσχέδιο, ώστε να δείξουμε στην πράξη ότι θεωρούμε κάθε συμπολίτη μας ως μοναδικό και πολύτιμο κομμάτι του Ελληνισμού, με τη δική του φωνή και άποψη για το κοινό μας μέλλον.

Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Γεώργιος Σταμάτης, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ:** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Ενδεχομένως θα πάρω πολύ λιγότερο από τον χρόνο που μου αναλογεί.

Κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς, επιτρέψτε μου να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια για τον συμπολίτη μας Έλληνα τσιγγάνο που έπεσε θύμα κάτω από τη γέφυρα στην Πάτρα. Και αυτό είναι ακόμα ένα θέμα, που δείχνει πόσο πρέπει πολύ πιο άμεσα να προχωρήσουμε στην κοινωνική ένταξη των Ρομά, μιας ειδικής κατηγορίας πληθυσμού που τόσα χρόνια, ενώ γίνονται προσπάθειες απ’ όλες τις κυβερνήσεις, δεν έχουμε καταφέρει να φέρουμε το αποτέλεσμα που πρέπει.

Κύριε Υπουργέ, επειδή έχετε συναρμοδιότητα την τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι πλέον με το νέο εθνικό στρατηγικό σχέδιο δίνεται η ευκαιρία και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία να προχωρήσουμε πολύ άμεσα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αυτών των ανθρώπων και να τους εντάξουμε στην εργασία.

Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε, είναι για μια κατάκτηση της χώρας μας, που είναι το «112». Γιατί στο τέλος της ημέρας το «112» τι είναι; Είναι η εμπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος. Ο πολίτης εμπιστεύεται το κράτος και μέσω του «112» έχουμε επιτύχει αυτό που έχουμε επιτύχει, σώζοντας πολλές ζωές.

Ταυτόχρονα, όμως, θα ήθελα να πω -κύριε Υπουργέ, αυτό αφορά εσάς- ότι θα πρέπει να ξαναεξετάσουμε το καθεστώς αδειών των δημοσίων υπαλλήλων και πώς θα τους εντάξουμε πιο ενεργά στο κομμάτι της πρόληψης και της πυρόσβεσης. Και εδώ πρέπει να δοθούν κίνητρα, πρέπει να εκπαιδευτούν περισσότερο.

Ταυτόχρονα, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι θα πρέπει επιτέλους να δούμε αν πρέπει -και εγώ θα αγωνιστώ γι’ αυτό- να μπει στο εθνικό βιογραφικό της χώρας και η γνώση των πρώτων βοηθειών. Είναι πολύ καλό να γνωρίζει ένας δημόσιος υπάλληλος υπολογιστές, αλλά η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία είναι το να γνωρίζει και πρώτες βοήθειες, όχι για να κάνει καλό, αλλά για να μην κάνει κακό. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε τέτοιους πολίτες.

Οι πολίτες της Ρόδου και οι εθελοντές μάς έδειξαν ότι δεν πρέπει να χάσουμε ακόμα μία ευκαιρία, μια ευκαιρία που χάθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μία ευκαιρία που ανδρώθηκε τα χρόνια της κρίσης. Νομίζω σε αυτό το κομμάτι θα είμαστε όλοι συνοδοιπόροι για τη νέα μέρα.

Πέραν όλων των άλλων, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι το εξής: Χρειαζόμαστε μία νέα εθνική στρατηγική για τον Απόδημο Ελληνισμό; Προφανώς και χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική για τον Απόδημο Ελληνισμό. Χρειαζόμαστε τον Απόδημο Ελληνισμό;

Κύριοι συνάδελφοι, είμαστε πολύ λίγοι και εντός και εκτός Ελλάδος. Και κανένας δεν πρέπει να αγνοεί ότι, πέραν της πρώτης και δεύτερης γενιάς που έφυγαν τη δεκαετία του 1950, του 1960 και του 1970, πλέον έχουμε ένα νέο κύμα μετανάστευσης, κυρίως από νέους ανθρώπους. Και βέβαια, έχουμε και ένα άλλο μοντέλο μετανάστευσης, το οποίο έχει να κάνει με δουλειές, με αναζήτηση νέων ευκαιριών. Αυτοί οι άνθρωποι, κυρίως επιστήμονες, -είναι μια άλλη συζήτηση το γιατί έφυγαν από τη χώρα- όταν έρχονται εκλογές στη χώρα δεν μπορούν να είναι συμμέτοχοι.

Όταν αυτή τη στιγμή στη Γερμανία τρία εκατομμύρια Τούρκοι ψηφίζουν για να εκλέξουν πρόεδρο της Τουρκίας, εμείς δεν πρέπει να χάσουμε ούτε έναν Έλληνα. Γιατί ο Έλληνας στο εξωτερικό δεν είναι η φωνή της Ελλάδας, είναι η συμμετοχή της Ελλάδος σε όλο αυτό που γίνεται.

Προφανώς είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε εκλεγμένους Έλληνες Βουλευτές σε διάφορα εθνικά κοινοβούλια. Από την άλλη, όμως, χρειαζόμαστε αυτή τη φωνή όλων αυτών των ανθρώπων, ώστε να είναι συμμέτοχοι στην εξέλιξη και στην προοπτική της χώρας. Και δεν μπορεί να είναι συμμέτοχοι αν δεν ψηφίζουν, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για πρωθυπουργό της χώρας. Εσείς καταψηφίζετε, να μην ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι για πρωθυπουργό της χώρας. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να σας προβληματίσει.

Το δεύτερο που θα πρέπει να σας προβληματίσει, είναι αυτό που συνέβη την 21η Μαΐου και την 25η Ιουνίου. Ακόμα και οι Έλληνες, οι πολύ λίγοι που πήγαν και ψήφισαν, έδωσαν ένα μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι και εσείς για ακόμα μία φορά, μέσω της αρνητικής τοποθετήσεώς σας, θέλετε πάλι να διχάσετε το εθνικό Κοινοβούλιο, τους Έλληνες του εξωτερικού.

Δεν μας ενδιαφέρει, κύριοι, αν ο Έλληνας της Αργεντινής, της Αμερικής είναι Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ ή ΣΥΡΙΖΑ. Μας ενδιαφέρει ότι είναι Έλληνας πολίτης κι εμείς και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα του δώσει τη δυνατότητα να ψηφίζει για την πατρίδα του.

Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών που είχε αυτή την πρωτοβουλία και την νυν ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Σας καλώ να κοιτάξετε το εθνικό συμφέρον και όχι το κομματικό συμφέρον. Εκεί θα κριθείτε και εσείς και εμείς.

Νομίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για όλους αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι έφυγαν, με αυτόν τον συνδετικό κρίκο της διοικητικής πράξης, που είναι να ψηφίσουν στις εκλογές, πέρα από το εθνικό συμφέρον να τονωθεί και το εθνικό αίσθημα ότι συμμετέχουν στα κοινά της χώρας. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν έχουν κάποιους ανθρώπους εδώ, έχουν περιουσίες.

Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να μας κάνουν για μία φορά, στην αρχή αυτής της Κυβέρνησης να είμαστε ενωτικοί και όχι διχαστικοί, οπότε σας καλώ να το ψηφίσετε μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα.

Να συγχαρώ αυτούς που επεξεργάστηκαν όλον αυτό τον νόμο και καταβάλλουν αυτή την προσπάθεια, ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού να είναι Έλληνες όχι δύο φορές, αλλά να είναι Έλληνες όπως πρέπει. Στο τέλος της ημέρας, γιατί έχουμε Υφυπουργείο Απόδημου Ελληνισμού;

Ρωτήστε τον πρώην Υφυπουργό σας Απόδημου Ελληνισμού που γύρισε όλη την Αφρική, όλο τον κόσμο και συγκυβερνήσατε μαζί του, να δείτε τι έλεγαν οι άνθρωποι εκεί πέρα που είναι αποκομμένοι. Αυτή είναι η πρώτη αρχή θα ακολουθήσουν και άλλες πράξεις που η Κυβέρνησή μας θα φέρει αυτούς τους Έλληνες πιο κοντά.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, κ. Μερόπη Τζούφη.

**ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ:** Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για το παρόν νομοσχέδιο γίνεται στη σκιά της περιβαλλοντικής καταστροφής που συντελείται για ένα ακόμη καλοκαίρι στη χώρα μας. Δάση και χιλιάδες στρέμματα γης καμένα, κατεστραμμένες περιουσίες, νεκρά ζώα φόβος και απειλή για την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Για ένα ακόμη καλοκαίρι υποτίθεται πως ήμασταν έτοιμοι. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός μάς διαβεβαίωσαν πως έχουν παρθεί όλα τα μέτρα, πως έχουν δοθεί κονδύλια και όλοι οι φορείς βρίσκονται σε ετοιμότητα. Το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του και κάνει το γύρο του κόσμου.

Και ενώ η Ρόδος καίγεται για μια εβδομάδα ο κ. Μητσοτάκης στη χθεσινή του τοποθέτηση απέφυγε ως συνήθως να αναλάβει την οποιαδήποτε ευθύνη. Αντίθετα, άφησε να εννοηθεί πως τα μέτωπα αυτά δύσκολα μπορούν να ελεγχθούν, όπως είχε συμβεί στην περίπτωση της Εύβοιας το 2021 όταν η φωτιά έσβησε στη θάλασσα.

Θυμήθηκε όμως το Μάτι, την καταστροφή και την τραγωδία που εργαλειοποίησε και έκανε δομικό κομμάτι της τοξικής του αντιπολίτευσης απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πέντε χρόνια μετά, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει αθεράπευτα αδιόρθωτη, ευθυνόφοβη και λίγη απέναντι στην μεγάλη καταστροφή που βιώνει ξανά η χώρα μας.

Για μια ακόμη φορά φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή και ίσως και ο στρατηγός άνεμος. Ούτε η υποστελέχωση της Πυροσβεστικής και ο γερασμένος στόλος της ούτε η έλλειψη ουσιαστικής δασικής πολιτικής ούτε φυσικά η απουσία κάθε πολιτικής πρόληψης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Διότι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτημα δεν κρίνεται μόνο την ώρα της φωτιάς, αλλά κυρίως πριν. Κρίνεται όταν η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει νόμους ενάντια στο περιβάλλον, όπως όταν οι Ευρωβουλευτές της Πλειοψηφίας καταψήφισαν μαζί με την ευρωπαϊκή ακροδεξιά το νόμο για την αποκατάσταση της φύσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κρίνεται επίσης όταν αγνοούνται επιδεικτικά τα αιτήματα των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, των πυροσβεστών, με την Κυβέρνηση να τους χειροκροτεί το καλοκαίρι και να τους απαξιώνει το χειμώνα όταν αυτοί διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, αυτούς που με αυταπάρνηση σώζουν και αυτή τη στιγμή οτιδήποτε κι αν σώζεται και τους εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη, αλλά επαναλαμβάνουμε τα συνεχή αιτήματά τους, τα οποία οφείλουν και πρέπει να υλοποιηθούν.

Και έρχομαι στο νομοσχέδιο αυτό καθαυτό, ένα νομοσχέδιο το οποίο ήρθε χωρίς καμμία ουσιαστική διαβούλευση και συνεννόηση. Μας λέτε ότι πρόκειται για κίνηση υψηλού συμβολισμού. Η πραγματικότητα όμως είναι πως βαφτίζετε εθνική αναγκαιότητα τις μικροκομματικές σας στοχεύσεις. Και το χειρότερο είναι πως το κάνετε, αντιμετωπίζοντας δυστυχώς, συμφεροντολογικά την ελληνική Διασπορά, χωρίς να διασφαλίζετε καν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, όπως προβλέπει η δική μας πρόταση που έχει κατατεθεί. Είναι μια θέση που την προβλέπει το ίδιο το Σύνταγμα που εφαρμόζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με μεγάλη διασπορά -που θέλουμε να λέμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι- η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία. Κυρίως όμως είναι μια θέση που σέβεται τον Απόδημο Ελληνισμό και δεν τον αντιμετωπίζει απλά ως εκλογικό κοινό.

Η κατάργηση των προϋποθέσεων του νόμου του 2019 κάνει ακριβώς αυτό. Η αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο της κ. Κεραμέως έγκειται σε αυτό ακριβώς το σημείο. Από την πλευρά μας θεωρούμε πως οι Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να ενσωματωθούν με τρόπο που να ανταποκρίνεται στους σημαντικούς δεσμούς, που έχουν με τη χώρα και όχι ως εκλογικό ακροατήριο με ψηφοθηρικά κίνητρα, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για πρωτοβουλίες μιας Κυβέρνησης που ενδιαφέρεται για την ελληνική Διασπορά μόνο όταν πρόκειται για εκλογές.

Όταν πρόκειται για την καθημερινότητα, τη ζωή τους, την εκπαίδευση των παιδιών τους, κλείνει σχολεία και στέλνει εκπαιδευτικούς στο μέσο της χρονιάς. Πριν λίγες μέρες το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να κλείσει το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μονάχου «Ο Πυθαγόρας» αφήνοντας εκατό μαθήτριες και μαθητές εκτός στέγης, μια απόφαση παντελώς ακατανόητη, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο σχολείο χρηματοδοτείται από τη βαυαρική κυβέρνηση.

Ήδη από το Γενάρη του 2023 έχουμε θίξει το ζήτημα με ερώτηση προς την κ. Κεραμέως τότε στον ρόλο της Υπουργού Παιδείας. Αρνήθηκε να μας απαντήσει, όχι μόνο σε εμάς στη Βουλή, αλλά κυρίως στις οικογένειες, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και πριν λίγες μέρες φτάσαμε στο κλείσιμο του σχολείου, ένα ακόμα βήμα αποσύνθεσης και αποδιοργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Δυστυχώς, δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση όλη η ελληνόγλωσση εκπαίδευση της διασποράς υπολειτουργεί.

Το λέω με τη βεβαιότητα ότι είχα αρμοδιότητα όταν βρέθηκα στο Υπουργείο Παιδείας και εξακολουθώ να συνομιλώ τακτικά με ελληνικούς εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού. Οι ίδιες συνθήκες δυστυχώς επικρατούν σε όλη την Ευρώπη. Τα προβλήματα είναι πολλά για τους μαθητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν το ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στην Αγγλία.

Έχουμε καταθέσει εκ νέου ερωτήσεις και αναφορές στον κ. Πιερρακάκη και περιμένουμε απαντήσεις. Αυτά είναι τα ουσιαστικά προβλήματα που απασχολούν την ομογένεια. Και το νομοσχέδιο της κ. Κεραμέως δεν πρόκειται να βελτιώσει τίποτε για τις ζωές τους, όπως δεν βελτίωσε δυστυχώς και τα ελληνόγλωσα σχολεία του εξωτερικού κατά τη θητεία της στο Υπουργείο Παιδείας.

Ποια είναι η δική μας πρόταση; Την καταθέσαμε, τη γνωρίζετε. Είναι τροπολογία σε εφαρμογή της τελευταίας Αναθεώρησης του Συντάγματος, ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους. Είναι αυτό που ζητούν και οι ίδιοι, που αποτυπώνεται στην πρόταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Με την πρόταση αυτή συμφωνούσε στο παρελθόν ο κ. Γεραπετρίτης τότε ως εισηγητής της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Βέβαια από τη στιγμή που Υπουργοποιήθηκε, μετατοπίστηκαν και οι θέσεις τους.

Τι μας είπε λοιπόν, η κ. Κεραμέως; Ότι αντιμετωπίζουμε τους απόδημους ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Τους αντιμετωπίζουμε χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς με δικαίωμα ψήφου και εκλογής, χωρίς να αλλοιώνεται η βούληση του εθνικού εκλογικού σώματος. Και γι’ αυτό με σεβασμό και με συναίνεση στο συνταγματικό πνεύμα, συνεχίζουμε να νοιαζόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν την Ελλάδα, όχι όμως ως εκλογικό κοινό, πράγμα που προσπαθεί να θεμελιώσει με την νομοθέτηση αυτή η Νέα Δημοκρατία.

Επιπλέον, η Κυβέρνηση δεν μας απαντά στο ερώτημα τι θα γίνει με τους Έλληνες που ζουν και δεν μπορούν να ψηφίζουν επειδή εργάζονται.

Προκαλεί εντύπωση ότι η Κυβέρνηση, ενώ επιλέγει αυτό ως πρώτο νομοσχέδιο για να μπορούν να ψηφίζουν οι Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό, αρνείται να απαντήσει και αδιαφορεί πώς θα διευκολυνθούν στο δικαίωμά τους αυτό οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που λόγω εργασίας και βιοπορισμού δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, κάτι που συνετέλεσε στο μεγάλο ποσοστό αποχής. Αυτή λοιπόν είναι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και δείχνει το μέγεθος της υποκρισίας και της τακτικής του.

Απαιτείται λοιπόν άμεσα λύση για τη διευκόλυνση των Ελλήνων κατοίκων του εσωτερικού, που για λόγους επαγγελματικούς δεν βρίσκονται την ημέρα των εκλογών στο εκλογικό τμήμα που είναι γραμμένοι. Έχουμε καταθέσει σχετική τροπολογία, την οποία αρνείστε να συζητήσετε. Αυτή λοιπόν δίνει και ολοκληρώνει τη δική μας δημοκρατική πολιτική πρόταση. Ναι, βεβαίως θα πρέπει να ψηφίζει και ο απόδημος, αλλά να δούμε πώς θα ψηφίζει και ο εποχιακός εργαζόμενος, που δουλεύει σεζόν σε ένα νησί.

Δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης θέλει να λέει ότι είναι Ευρωπαίος, αλλά τελικά καταψηφίζει την οδηγία για την κλιματική αλλαγή, δεν σέβεται την ευρωπαϊκή εμπειρία για την ψήφο των αποδήμων και δυστυχώς έχει φέρει την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από άποψη ακρίβειας και ελευθερίας Τύπου.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Καλείται στο Βήμα ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος.

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις ώρες οι σκέψεις όλων μας είναι στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές, στους πυροσβέστες μας που δίνουν τη μάχη με αυτοθυσία στην πρώτη γραμμή και βέβαια στους εθελοντές μας και σε όλους τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας, που κι αυτοί αγωνίζονται, πρωτίστως για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και βέβαια περιουσίες και δάση.

Μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες εισάγεται προς ψήφιση το πρώτο νομοσχέδιο της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Είναι η πρώτη μου ομιλία στην παρούσα Βουλή και οφείλω να πω ότι ξεκινάμε με έναν από τους καλύτερους τρόπους, κάνοντας πράξη κάτι που αποτελεί δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και για το οποίο έγιναν δύο σοβαρές προσπάθειες την προηγούμενη τετραετία και είναι και κάτι που αποτελεί αίτημα των συμπατριωτών μας που διαμένουν στο εξωτερικό.

Είναι πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι ξεκινάμε επιτυγχάνοντας μια ευρύτερη πλειοψηφία, τη συμφωνία δηλαδή αρκετών κομμάτων, πράγμα που δείχνει ότι τουλάχιστον στα μεγάλα θέματα, στα εθνικά θέματα, στα ζητήματα δημοκρατίας, στα κρίσιμα ζητήματα πρέπει να συμφωνούμε, πρέπει να συμπλέουμε. Και ελπίζω και στο μέλλον να υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες συναινέσεις. Απαιτείται ενότητα, απαιτείται εποικοδομητική κριτική και εύχομαι πραγματικά αυτό το πνεύμα να επικρατήσει και στην υπόλοιπη κοινοβουλευτική περίοδο. Άλλωστε, αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα έδωσαν οι πολίτες με την ψήφο τους στις προηγούμενες εκλογές, καταδικάζοντας την τοξικότητα, τις διχαστικές πρακτικές, τη στείρα πολιτική αντιπαράθεση.

Η συζήτηση επίσης αυτού του σημαντικού νομοσχεδίου συμπίπτει με την επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας μας. Πριν από περίπου μισό αιώνα επέστρεψε από το εξωτερικό και ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας μας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, με πρώτο σκοπό την εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών και δεύτερο την οργανική σύνδεση της χώρας με την Ευρώπη. Και βασικό θεμέλιο της σύγχρονης δημοκρατίας μας ήταν το Σύνταγμα του 1975.

Είναι πολύ σημαντικό σε μια τέτοια επέτειο να υλοποιούμε μια βασική συνταγματική πρόβλεψη, που ορίζει την εκλογή βουλευτών με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως ο νόμος ορίζει. Έτσι λοιπόν η ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου προσλαμβάνει κι έναν έντονο δημοκρατικό συμβολισμό, αφού είναι μια πράξη που συμβάλλει στην ισχυροποίηση του πολιτεύματός μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το παρόν νομοσχέδιο κάνουμε κάτι το οποίο είναι αυτονόητο και θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο: Διευκολύνουμε την ψήφο των Αποδήμων Ελλήνων, διευκολύνουμε την ψήφο των συμπατριωτών μας που διαμένει στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, τους διευκολύνουμε να ασκήσουν ένα απολύτως κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα, το δικαίωμα του εκλέγειν, που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 3 του Συντάγματος.

Με αυτή την έννοια πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν απονέμουμε ένα νέο δικαίωμα, αλλά διευκολύνουμε την άσκηση συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος. Είναι νομικά αβάσιμο το επιχείρημα που ακούγεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι δήθεν απονέμεται νέο δικαίωμα, αυτό της εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Το δικαίωμα που προβλέπει το Σύνταγμα είναι ένα και είναι το δικαίωμα του εκλέγειν. Η νομοθετική πρόβλεψη για τη διαδικασία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους ρυθμίζει τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος, δεν απονέμει νέο δικαίωμα.

Θα έπρεπε επίσης να απασχολήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, που εξακολουθεί να διαφωνεί με το παρόν νομοσχέδιο -αποτελώντας μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Λύση, που έκανε μια μεγάλη μεταστροφή μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, μειοψηφία- ότι ενδεχομένως κάποιοι πιο αδύναμοι οικονομικά συμπολίτες μας που διαμένουν στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να μην είναι σε θέση να δαπανήσουν χρήματα για τη μετακίνησή τους στην Ελλάδα, σε αντίθεση με κάποιους πιο εύρωστους οικονομικά. Αυτούς τους ασθενέστερους οικονομικά συμπολίτες μας δεν τους σκέφτεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, προκειμένου να τους διευκολύνει να ασκήσουν το δικαίωμά τους; Η ιδεολογία δεν μπορεί να είναι μόνο στα λόγια ούτε μπορεί να υποχωρεί μπροστά σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Ακούσαμε όμως κι ένα ακόμα επιχείρημα, το οποίο κατά άποψή μου είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούν να ψηφίζουν, λέει, όσοι δεν υφίστανται τις συνέπειες εφαρμογής της πολιτικής που θα επιλεγεί από τις εκλογές. Τέθηκε μάλιστα το παράδειγμα των συντάξεων, λέγοντας πως δεν μπορεί να ψηφίζει κάποιος που δεν θα πάρει σύνταξη στην Ελλάδα και δεν μπορεί να αποφασίζει για τις συντάξεις.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιλογή πολιτικού κόμματος και εκπροσώπων δεν γίνεται ή δεν πρέπει να γίνεται για την εξυπηρέτηση ατομικών ή συντεχνιακών συμφερόντων. Ψηφίζουμε και για το γενικό καλό, ψηφίζουμε για το συμφέρον της πατρίδας μας, που όλοι αγαπάμε, και αυτοί που μένουμε στην Ελλάδα και αυτοί που για κάποιους λόγους έχουν φύγει στο εξωτερικό.

Κι αν δεν παίρνει κάποιος σύνταξη στην Ελλάδα, σαφώς και ενδιαφέρεται για την ευημερία των συνταξιούχων συμπατριωτών του, σαφώς και ενδιαφέρεται για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα της χώρας. Ο ψηφοφόρος επιλέγει για τη συνολική πολιτική τοποθέτηση και τις προγραμματικές θέσεις κάθε κόμματος αλλά και με βάση τα επιμέρους ενδιαφέροντά του. Πάνω απ’ όλα όμως επιλέγει για το καλό της πατρίδας μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν γνωστό σε όλους ότι ήταν καθολικό το αίτημα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους χωρίς περιορισμούς, χωρίς εμπόδια, που ουσιαστικά τους στερούν το δικαίωμα που ήδη έχουν. Γιατί τέτοια εμπόδια προφανώς υπήρχαν, αφού ο αριθμός των δεκαοκτώ χιλιάδων συμπολιτών μας που ψήφισαν από το εξωτερικό στις τελευταίες εκλογές δεν μπορεί να μας αφήνει ικανοποιημένους.

Τις τελευταίες ημέρες, τόσο στη διαβούλευση όσο και στην ακρόαση στην αρμόδια επιτροπή δεκαπέντε εκπροσώπων ομογενειακών οργανώσεων, επιβεβαιώθηκε απόλυτα αυτή η απαίτηση. Είναι απαίτηση από ανθρώπους που συναποτελούν τη φωνή της Ελλάδας στο εξωτερικό, υπηρετούν τα ελληνικά συμφέροντα και αγωνίζονται για την εξυπηρέτησή τους, αγαπούν την Ελλάδα και ενδιαφέρονται για τα κοινά. Αυτός που ζει στο εξωτερικό και ζητά να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μπορεί να ενδιαφέρεται περισσότερο από κάποιον που ζει στην Ελλάδα και δεν προσέρχεται να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Ας δώσουμε λοιπόν φωνή σε αυτούς τους συμπολίτες μας. Ας τους δώσουμε το δικαίωμα να αποφασίζουν για την πατρίδα μας χωρίς εμπόδια, χωρίς περιορισμούς. Ας ενισχύσουμε τους δεσμούς τους με την πατρίδα. Ας αφήσουμε στην άκρη μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Ας κάνουμε πράξη το αυτονόητο. Είναι μια πράξη δημοκρατικής και πατριωτικής ευθύνης.

Σας καλώ λοιπόν να ψηφίσουμε το παρόν σχέδιο νόμου με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία, δίνοντας το μήνυμα στην επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας ότι στα μεγάλα θέματα μπορούμε να συμφωνούμε και να προχωράμε ενωμένοι.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Επόμενος ομιλητής ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Πάρις Κουκουλόπουλος.

**ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω πως τα επιχειρήματα για την ουσία του σημερινού εγχειρήματος έχουν εξαντληθεί. Πραγματικά πρόκειται για μια πολυσήμαντη στιγμή του ελληνικού Κοινοβουλίου, που μένει να αποδειχθεί ιστορική, πιστεύω, στο διάβα του χρόνου και θα αποδειχθεί ιστορική. Ο καθένας από εμάς που είχε την τύχη και την τιμή να είναι μέλος της αντιπροσωπείας πιστεύω ότι αισθάνεται υπερήφανος που είναι μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας σε μια τέτοια κρίσιμη και ιστορική ψηφοφορία. Αυτά επί της αρχής, γιατί η σημασία του Απόδημου Ελληνισμού είναι τεράστια, έχει αναδειχθεί από το Βήμα της Βουλής με τον καλύτερο τρόπο και ξαναλέω ότι δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνουμε τα ίδια από Βήματος.

Πήρα τον λόγο και για να πω τέσσερις καθαρές θέσεις με αφορμή την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου με ένα άρθρο για έναν νόμο. Το πρώτο: Ιστορική μεν η στιγμή, αλλά καλύτερα να αποφύγουμε τις υπερβολές. Το έθεσα και στην αρμόδια επιτροπή, όταν έγινε η συζήτηση απευθυνόμενος τότε στον Υπουργό.

Άκουσα τον Πρωθυπουργό να συνεχίζει το ίδιο μοτίβο και τον Πρόεδρο της Βουλής να το τερματίζει μιλώντας για μια εκκρεμότητα που αποτιμάται σε αιώνες, περίπου!

Δεν είναι, συνάδελφοι, έτσι. Από το ’74 αν ξεκινήσουμε, από τότε που ξεκίνησε η Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία, θα διαπιστώσουμε ότι το πολιτικό σύστημα με τους δύο θεμελιωτές της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή και Ανδρέα Παπανδρέου προσπάθησε πολλές φορές να προσεγγίσει το θέμα ανεπιτυχώς. Ποιος ήταν ο βασικός λόγος; Ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί το εκλογικό σώμα των αποδήμων, μέχρι ποια γενιά πάμε και με ποιες προϋποθέσεις και ούτω καθεξής. Ήταν ένας άλυτος γρίφος.

Ποτέ κάναμε το μεγάλο άλμα; Το 1998 με το ν. 2623, όταν καταργήθηκαν οι εκλογικοί κατάλογοι και τα εκλογικά βιβλιάρια και καθιερώθηκε ότι εκλογείς είναι οι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια, τα οποία συμπεριλαμβάνουν φυσικά και αποδήμους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια σε οικογενειακές μερίδες. Τόσο απλό! Τότε άνοιξε ο δρόμος. Και εφαρμόστηκε αυτή η διάταξη το 2002 πρώτη φορά στις δημοτικές εκλογές.

Ευτυχώς που είχε μεσολαβήσει ο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ». Έχω ιδία γνώμη και προσωπική εμπειρία ως πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και σε συνεργασία με την Υπουργό τότε Βάσω Παπανδρέου οργανώσαμε και εκτελέσαμε με επιτυχία το μεγάλο εγχείρημα του εκσυγχρονισμού των δημοτολογίων που μετατράπηκαν σε εκλογικούς καταλόγους -πρακτικά εν πάση περιπτώσει- και αυτό, όπως είπα, εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2002.

Αυτές οι δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις λοιπόν που έκανε το ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ σημαδιακές για να ανοίξει ο δρόμος και από εκεί να μπορούμε να μετράμε καθυστερήσεις και να ψάχνουμε το πώς και το γιατί δεν έφτασε στο τέλος μια προσπάθεια, όπως φτάνει σήμερα.

Δεύτερον, θέλω να απευθυνθώ πραγματικά και να απευθύνω έκκληση στον ΣΥΡΙΖΑ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με απόλυτο σεβασμό στο δικαίωμά τους να έχουν την άποψή τους -την άκουσα προσεκτικά, τη διάβασα.

Συνάδελφοι, εσείς ξεπερνάτε και δεν παίρνετε μια πρωτοβουλία. Και μάλιστα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι και πιο βαρύ αυτό, αν θέλετε, γιατί διετέλεσε κυβέρνηση και θα μπορούσε να το έχει κάνει. Η πρόταση που καταθέσατε, αγαπητέ συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά προϋποθέτει αλλαγή του ν. 3231, του βασικού εκλογικού νόμου Σκανδαλίδη το 2004, ο οποίος καθιέρωσε ότι οι Βουλευτές εκλέγονται επί του συνόλου, επί του συνολικού αποτελέσματος, πριν πάμε σε περιφέρειες.

Όταν ξεχωρίζεις μια περιφέρεια και τη βγάζεις από το αποτέλεσμα, ανατρέπεις όλο τον πυρήνα αυτού του εκλογικού νόμου, ο οποίος -προσέξτε- δεν έχει αλλάξει ποτέ. Άλλαξε το μπόνους, έγινε σαράντα από πενήντα. Πήγαμε στην απλή αναλογική. Γυρίσαμε σε κλιμακωτό μπόνους, είχαμε δηλαδή μία, δυο, τρεις, τέσσερις διαφορετικές εκδοχές του νόμου. Ο πυρήνας του νόμου για το ότι οι έδρες είναι αποτέλεσμα του συνολικού αποτελέσματος δεν έχει θιγεί διότι είναι πραγματικά άκρως δημοκρατικό. Συζητάμε αν πρέπει να είναι το όριο στο 3%, παρακάτω, παραπάνω. Είναι ένα εκλογικό σύστημα.

Αυτό που προτείνετε για τον απόδημο, χρειάζεται αλλαγή-τομή στον εκλογικό νόμο εν τω συνόλω. Να πάμε ανά περιφέρειες. Δεν στέκει, δηλαδή, η τροπολογία με βάση τη λογική. Εγώ δεν διεκδικώ νομικές ή συνταγματικές δάφνες. Το δικαίωμα στην κοινή λογική και σε μια πολιτική αντίληψη διεκδικώ και επ’ αυτού μιλάω.

Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι η ανάγκη απλούστευσης και εκκαθάρισης των εκλογικών καταλόγων είναι μια αδήριτη ανάγκη, που πρέπει να ξεκινήσει χθες. Απευθύνομαι στον συμπατριώτη μου Υφυπουργό που εκπροσωπεί την Κυβέρνηση, μη υπάρχοντος άλλου από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα άκουσε η Υπουργός βέβαια. Το γνωρίζει. Γνωρίζει την πρότασή μας και από την επιτροπή. Διότι μπορούν να γίνουν πάρα πολλά.

Αρκεί να σας πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αυτομάτως διαγράφεται κανείς από το δημοτολόγιο -που εν δυνάμει είναι και εκλογικός κατάλογος- όταν υπερβεί τα εκατόν δεκαέξι έτη ηλικίας. Νομίζω ότι μπορούμε να τα ξαναδούμε συναινετικά όλα αυτά.

Το τέταρτο -και με και αυτό ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε- αφορά στο κρίσιμο ζήτημα που απασχόλησε και ορθά την Ολομέλεια για το τι γίνεται με τους Ελλαδίτες, οι οποίοι βρίσκονται την ημέρα της εκλογής κάπου αλλού.

Έχουμε μια άλλη προσέγγιση, τελείως διαφορετική προσέγγιση, η οποία λέει ότι η τελική λύση φυσικά είναι η επιστολική ψήφος. Θέλει πολύ μεγάλη προετοιμασία αυτό. Εγώ μέχρι τότε επιφυλάσσομαι, σε συνεργασία με τη γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας και τον Πρόεδρό μας, να καταθέσουμε με την επανέναρξη των εργασιών μια τροπολογία σε μια κατεύθυνση απλούστευσης, όχι σαν αυτή που κατατέθηκε, που ψάχνει να βρει μέσω του ΟΑΕΔ ποιοι βρίσκονται σε τουριστικά μέρη και λοιπά.

Συνάδελφοι, στην ψηφιακή εποχή δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι αναθεωρούνται ανά δίμηνο οι κατάλογοι και 25 Ιουνίου τελικά ψήφισε αναθεώρηση «οι εγγεγραμμένοι 28 Φεβρουαρίου». Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και απόδημοι και εν Ελλάδι κατοικούντες μέχρι και τρεις ημέρες μετά την προκήρυξη των εκλογών μπορούν να δηλώνουν πού θα ευρίσκονται την ημέρα της εκλογής και αυτόματα να εγγράφονται σε ειδικό εκλογικό κατάλογο και να αποκτούν δικαίωμα ψήφου. Είναι μια απλούστευση που λύνει πραγματικά το γόρδιο δεσμό, ενώπιον του οποίου βρισκόμαστε.

Με αυτές τις σκέψεις, προφανώς, υπερψηφίζω το νομοσχέδιο δηλώνοντας περήφανος που συμμετέχω σε αυτή την αντιπροσωπεία, που πήρε μια τέτοια πρωτοβουλία και επιφυλάσσομαι μαζί με όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας να αναλάβουμε και άλλες πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν περαιτέρω την πρόσβαση των εκλογέων την ημέρα της εκλογής είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, γιατί η συμμετοχή είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Ευχαριστούμε.

Επόμενος ομιλητής ο κ. Αθανάσιος Καββαδάς, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ:** Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με αφορμή αυτή την πρώτη ομιλία μου στην ολομέλεια για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, θέλω πριν ξεκινήσω να ευχαριστήσω από καρδιάς, από αυτό εδώ το Βήμα, τους συμπολίτες μου από τη Λευκάδα, το Μεγανήσι, τον Κάλαμο και τον Καστό που για τέταρτη συνεχόμενη φορά με τίμησαν με την ψήφο τους και μου εμπιστεύτηκαν τη φωνή της Λευκάδας στο Κοινοβούλιο. Θα τιμήσω την εμπιστοσύνη τους και θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για το καλό της ιδιαίτερης πατρίδας μου αλλά και της χώρας μου. Και βεβαίως εύχομαι «καλή αρχή» σε όλους τους συναδέλφους, παλαιούς και νέους, και εύχομαι να έχουμε μια παραγωγική και δημιουργική θητεία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρώτη συζήτηση νομοσχεδίου στη νέα Ολομέλεια της Βουλής διεξάγεται στη σκιά των καταστροφικών πυρκαγιών. Είναι επιτυχία ότι οι ανθρώπινες ζωές έχουν προστατευθεί απόλυτα. Δεν παραβλέπουμε όμως ότι χάθηκαν περιουσίες και πολύτιμοι φυσικοί πόροι. Αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι με τους ανθρώπους που δοκιμάζονται, αλλά και με τους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς, τους εθελοντές και όλους τους πολίτες που παλεύουν με τις φλόγες. Τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε να είναι όλοι ασφαλείς και να πάρει τέλος αυτή η δοκιμασία.

Τέλος, μία μνεία στη σπουδαία Ελληνίδα, τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, που έφυγε από κοντά μας έχοντας αφήσει ανεξίτηλο έργο και προσφορά, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλή που αναδείχθηκε από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου του 2023 δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο ξεκίνημα. Το πρώτο νομοσχέδιο που συζητάμε έχει ισχυρούς συμβολισμούς και για το έθνος, διότι αγκαλιάζει και αφορά ολόκληρο τον Ελληνισμό, και για τη δημοκρατία, διότι συμπεριλαμβάνει επιτέλους όλους τους Έλληνες πολίτες στην εκλογική διαδικασία.

Από το 1975 η Βουλή επανειλημμένα προσπάθησε να ρυθμίσει αυτό το μείζον ζήτημα εθνικής σημασίας, ισότητας και ισοπολιτείας, το θέμα της ψήφου για τον απανταχού Ελληνισμό. Πολλές κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, με Υπουργούς τον Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Μάκη Βορίδη, δοκίμασαν επανειλημμένα να κάνουν την τομή, ωστόσο μονίμως υπήρχαν εμπόδια. Κάποια ήταν πρακτικά, άλλα ήταν νομοθετικά, δυστυχώς όμως συχνά τα εμπόδια είχαν μια ξεκάθαρη πολιτική χροιά, διότι αφορούσαν μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Κάποιες πολιτικές δυνάμεις θεώρησαν ότι δεν κερδίζουν τίποτα από την ψήφο της ομογένειας εκτιμώντας ότι αυτή στηρίζει στην πλειοψηφία της τη Νέα Δημοκρατία. Άλλοτε επικαλέστηκαν αλλοίωση του εκλογικού σώματος και του εκλογικού αποτελέσματος, κατηγορία που δεν ευσταθεί, αφού η δυνατότητα ψήφου απονέμεται σε ανθρώπους που έχουν ήδη εκλογικά δικαιώματα.

Άλλοτε ισχυρίστηκαν ότι οι Έλληνες του εξωτερικού δεν ζουν εδώ και άρα δεν μπορούν να έχουν λόγο για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια θεώρηση αυθαίρετη και προσβλητική για τα εκατομμύρια των συμπολιτών μας που αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω την πατρίδα, συνήθως σε περιόδους δεινών οικονομικών συνθηκών. Πρόκειται για μια θεώρηση που δεν τιμά όσους την ασπάζονται.

«Η δημοκρατία παραβιάζεται στην Ελλάδα όταν οι πολίτες της που ζουν στο εξωτερικό δεν μπορούν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές, τη στιγμή μάλιστα που εξαιτίας της κρίσης υπάρχει ένα νέο μεταναστευτικό κύμα κυρίως νέων ανθρώπων. Το ελληνικό κράτος ουσιαστικά εμποδίζει όλους αυτούς να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα, καθώς το κόστος της μετακίνησης είναι απαγορευτικό. Τελικά θα ψηφίζουν μόνο οι πλούσιοι; Γιατί η ελληνική κυβέρνηση κωφεύει στις εκκλήσεις των ελληνικών κοινοτήτων και δεν δίνει τη δυνατότητα στους Απόδημους Έλληνες να ψηφίσουν από τις χώρες διαμονής τους;».

Τα λόγια αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, ανήκουν από το 2014 σε ένα εμβληματικό πρόσωπο της Αριστεράς, τον Μανώλη Γλέζο και αποτελούν την καλύτερη απάντηση απέναντι στα φοβικά σύνδρομα όσων ακόμα σήμερα αντιδρούν στην παροχή δυνατότητας στους Έλληνες του εξωτερικού να ασκήσουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα. Θα το καταθέσω μετά στα Πρακτικά.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ομογενείς μας κουβαλούν πάντα μέσα τους την πατρίδα. Ένα κομμάτι τους έχει μείνει για πάντα εδώ, μεταφορικά και κυριολεκτικά, αφού πολλοί έχουν οικογένειες στην Ελλάδα, άλλοι έχουν περιουσίες, κτήματα ή τα πατρικά τους σπίτια για τα οποία πληρώνουν φόρους. Συχνά μιλώ τα καλοκαίρια με πολλούς Λευκαδίτες που βρέθηκαν στην ξενιτιά και ξέρω πόσο νοσταλγούν το νησί τους. Πολλοί μάλιστα που έχουν την οικονομική δυνατότητα δεν ξεχνούν να κάνουν κάποια μικρότερη ή μεγαλύτερη ευεργεσία για τη Λευκάδα και τους συντοπίτες τους. Και βέβαια αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο νησί μου. Συχνά οι μεγάλοι ευεργέτες της Ελλάδας ήταν άνθρωποι της ελληνικής Ομογένειας.

Οι Έλληνες της Διασποράς και ενδιαφέρονται και επαφή έχουν και άποψη για όσα συμβαίνουν στην πατρίδα. Εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς που είναι Έλληνες πολίτες στερήθηκαν το συνταγματικό τους δικαίωμα της ψήφου μέχρι σήμερα, διότι σήμερα, όπως φάνηκε από τις συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής, αυτή η αντιδημοκρατική πρακτική που δεν τιμά το πολίτευμα μας θα πάρει τέλος. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά η Βουλή θα αδράξει την ιστορική ευκαιρία και θα εγκρίνει την καθολική δυνατότητα άσκησης του ύψιστου συνταγματικού δημοκρατικού δικαιώματος κάθε Έλληνα να ψηφίζει.

Το νομοσχέδιο αίρει όλα τα εμπόδια, ώστε να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα όχι μόνο οι απόδημοι Έλληνες με δικαίωμα ψήφου, αλλά και όσοι τυχαίνει να βρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημέρα των εκλογών. Πλέον κάθε Έλληνας του εξωτερικού θα μπορεί να ψηφίζει στον τόπο διαμονής του, με την προϋπόθεση -πρώτον- ότι είναι ήδη εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο και -δεύτερον- ότι θα εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τους εκλογείς εξωτερικού.

Ελπίζω, λοιπόν, ότι τα κόμματα που έχουν εκφραστεί υπέρ της ρύθμισης θα την ψηφίσουν και αν συμβεί αυτό, αυτή εδώ η Βουλή θα έχει ήδη γράψει ιστορία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Απόδημος Ελληνισμός είναι μεγάλη δύναμη για το έθνος μας. Εκατομμύρια φορείς του ελληνικού πολιτισμού υπάρχουν διάσπαρτοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, έχουν διακριθεί, έχουν προκόψει, έχουν ενταχθεί στις κοινότητές τους ως χρήσιμα και δημιουργικά μέλη της κοινωνίας μας και όπου και αν ζουν διατηρούν ζωντανές τις μνήμες, τα έθιμα και τις παραδόσεις, την ιστορία και τη γλώσσα της μητέρας πατρίδας. Δεν επιτρέπεται να τους θυμόμαστε μόνο στις εθνικές επετείους, όταν η λέξη «Ελληνισμός» βρίσκεται στα χείλη όλων μας. Δεν επιτρέπεται η λέξη «Ελληνισμός» να μένει κενή από ουσιαστικό περιεχόμενο, μια αφηρημένη έννοια στα βιβλία της ιστορίας. Για να συμβεί αυτό, πρέπει το κομμάτι του Απόδημου Ελληνισμού που έχει εκλογικά δικαιώματα να επιστρέψει συμβολικά στην πατρίδα μέσω της δυνατότητας να ασκεί το δικαίωμα ψήφου.

Καλώ, λοιπόν, όλους τους συναδέλφους να κάνουμε σήμερα το χρέος μας ως Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του έθνους και ως υπηρέτες του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Καββαδάς καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στη αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Επόμενος ομιλητής είναι ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Παύλος Χρηστίδης.

Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.

**ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ:** Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, το όραμα, το έργο, η ελπίδα η οποία δόθηκε σε χιλιάδες οικογένειες είναι από σήμερα φτωχότερα και νομίζω ότι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο το σπουδαίο έργο της Μαριάννας Βαρδινογιάννη θα μνημονεύεται για πολλές δεκαετίες ακόμα, ένα έργο το οποίο έφερε ζωή, δύναμη και πραγματική ελπίδα σε χιλιάδες οικογένειες και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το θυμόμαστε πάντοτε.

Για όγδοη συνεχόμενη ημέρα το επιτελικό κράτος κατακαίγεται στη Ρόδο, όπως πριν από λίγες εβδομάδες το ίδιο ακριβώς συνέβη στην Αττική, στη Βοιωτία, στην Εύβοια, στην Κέρκυρα, στο Αίγιο και σε τόσες ακόμα περιοχές της πατρίδας μας. Είναι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή η οποία έχοντας πια μπει στον πέμπτο χρόνο της διακυβέρνησής της, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την επικοινωνία ως αποκλειστική λύση στα πολύ μεγάλα προβλήματα της θητείας της.

Σε αντίθεση με αυτό το οποίο πρέσβευε διαχρονικά ο εκσυγχρονισμός και του Χαρίλαου Τρικούπη και του Ελευθέριου Βενιζέλου και τελικά η ειλικρινής σχέση με τους πολίτες, όπως αυτή έρχεται από το Σύνταγμά μας και την πολιτική μας ιστορία, η Νέα Δημοκρατία μονίμως ψάχνει και βρίσκει έναν αποδιοπομπαίο τράγο που τη μία είναι κάποιος αυτοδιοικητικός παράγοντας, την άλλη είναι η γραφειοκρατία του δημοσίου, την τρίτη είναι οι κακοί συνδικαλιστές και σχεδόν πάντα είναι τα κόμματα της Αντιπολίτευσης που -για την ίδια πολύ προβληματικά- κάνουν την αυτονόητη υποχρέωσή τους για αντιπολίτευση.

Το μοτίβο που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία είναι γνωστό και επαναλαμβανόμενο. Όταν οι «τρύπες» του σχεδιασμού, η ανικανότητα στην υλοποίηση και η δειλία στην ανάληψη ευθυνών κάνουν την εμφάνισή τους, βρίσκετε το φιλότιμο, την αυτοθυσία και την ανιδιοτέλεια των πολιτών, των εθελοντών και στην προκειμένη περίπτωση των πυροσβεστών ως καταφύγιο.

Υπάρχουν, όμως, φορές που δεν σέβεστε ούτε καν αυτό. Αραδιάζετε νούμερα για δήθεν έργα ή προσλήψεις που δεν έχουν καμμία σχέση με την πραγματικότητα και προσβάλλουν όλους εκείνους που δίνουν τη μάχη αυτές τις ημέρες, αυτές τις εβδομάδες υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και βιώνουν τη σκληρή πραγματικότητα, κάτι σαν αυτό το οποίο ακούγαμε πριν από τις εκλογές για το κοστολογημένο πρόγραμμα στο οποίο κάθε μέρα άλλαζαν τα νούμερα και εν τέλει αποδείχτηκε ότι ποτέ δεν είχε κοστολογηθεί. Και πώς αλλιώς να δικαιολογήσει κάποιος ότι κεντρικά σας στελέχη μόλις χθες ανακοίνωναν ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν γίνει προσλήψεις δέκα χιλιάδων πυροσβεστών; Και αναρωτιέμαι: Είναι άραγε τόσο ψεύτες ή είναι τόσο άσχετοι; Και πώς νιώθετε σήμερα που όλες οι ενώσεις πυροσβεστών της χώρας μιλούν για τα τεράστια κενά, την έλλειψη σχεδιασμού, τον εμπαιγμό της Κυβέρνησής σας προς εκείνους;

Είπα και προηγουμένως ότι το μοτίβο είναι το ίδιο και επαναλαμβανόμενο. Είναι το ίδιο στα Τέμπη, είναι το ίδιο στην πανδημία, είναι το ίδιο σε κάθε επεισόδιο ενός μοναδικού σήριαλ. Η Νέα Δημοκρατία τα κάνει όλα καλά και για όλα φταίνε οι προηγούμενοι, ακόμα και όταν εκείνοι οι προηγούμενοι είναι οι δικοί σας προηγούμενοι, είναι εκείνοι οι οποίοι όφειλαν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα πολιτικής προστασίας σαν αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχουμε ήδη για να μην έχουμε αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές. Είναι ίδιο και με το μοτίβο το οποίο αφορά την ψήφο των ομογενών.

Προσέξτε: Ένα νομοσχέδιο το οποίο θα μπορούσε να είναι συμβολικό, το φέρνετε με μια διαρροή λίγες ώρες πριν τη δεύτερη ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στις προγραμματικές δηλώσεις ως μια έκπληξη προς το Κοινοβούλιο, λες και αυτό είναι μια δικιά σας μικροκομματική παραταξιακή δουλειά. Δεν είναι, όμως.

Η συμμετοχή των αποδήμων στη διεκδίκηση των ελληνικών εθνικών συμφερόντων είναι μια εθνική υπόθεση με υπερκομματικό χαρακτήρα και πολλές φορές όχι μόνο με βραχυπρόθεσμα, αλλά και μεσομακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Αυτό είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ το έκανε πάντοτε, γιατί ήταν η Κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου εκείνη η οποία πρώτη έφτιαξε τη Γενική Γραμματεία του Απόδημου Ελληνισμού το μακρινό 1983, ακριβώς ως μια γέφυρα με την ελληνική ψυχή η οποία υπήρχε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.

Και είναι το ΠΑΣΟΚ λοιπόν που και σήμερα σταθερά, φύσει και θέσει, αξιακά, στέκεται υπέρ κάθε ρύθμισης που παρέχει συνδρομή, προωθεί διευκολύνσεις και προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του απόδημου ελληνισμού μας. Και το λέω αυτό, διότι σε αυτό εδώ το Βήμα το 2019 ήταν η Φώφη Γεννηματά που κρατώντας τη συνεπή αυτή στάση μας, είχε σημειώσει ότι εκείνο το νομοσχέδιο του 2019 αποτελούσε την αρχή και όχι το τέλος της διαδρομής.

Σε αυτό, όμως, το νομοσχέδιο υπάρχουν δύο κρίσιμα ζητήματα τα οποία, αν μη τι άλλο, δημιουργούν ερωτήματα, ένα νομικό στο οποίο πολλοί συνάδελφοι από το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκαν και ένα φυσικά πολιτικό για τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε και αντιμετωπίζετε τους απόδημους Έλληνες. Και το οξύμωρο σε όλα αυτά είναι ότι όπως πανηγυρίζετε σήμερα για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, πανηγυρίζατε και το 2019, ενώ στην πραγματικότητα αυτό το οποίο τότε είχατε φέρει ήταν πολύ διαφορετικό.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Θυμίζω ότι τότε πανηγυρίζατε επειδή υπήρχαν οι απαιτούμενες δικλίδες ασφαλείας οι οποίες περιλαμβάνονται στη συνταγματική ρύθμιση του άρθρου 54, παράγραφος 4, ενώ σήμερα πανηγυρίζετε που αίρονται όλες εκείνες οι ρυθμίσεις. Και το βασικό ζήτημα στο οποίο σήμερα πρέπει να μας απαντήσετε είναι τι άλλαξε σε σχέση με το 2019.

Και φυσικά, εδώ θα πρέπει να μπούμε και στο πολιτικό ζήτημα. Το πολιτικό ζήτημα το οποίο προέκυψε και από την ακρόαση των φορέων είναι αν βλέπετε τους Απόδημους Έλληνες ως κατά περίπτωση ψηφοφόρους ή ως πραγματικούς πρέσβεις του Ελληνισμού και των εθνικών συμφερόντων στο εξωτερικό, γιατί με τον τρόπο με τον οποίο εσείς πορεύεστε -δεν έχετε κάνει έναν απολογισμό έτσι όπως θα έπρεπε να έχετε κάνει σε σχέση με το νομοσχέδιο το οποίο φέρατε το 2019 και το 2021- δεν κάνετε καμμία συζήτηση η οποία αφορά την επιστολική και την ηλεκτρονική ψήφο, δεν σκέφτεστε για τον τρόπο με τον οποίο θα διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας στο εξωτερικό και φυσικά δεν μπαίνετε στη συζήτηση για το εκλέγεσθαι.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Η επιτελικότητα στο απόγειό της! Γίνονται συζητήσεις οι οποίες είναι μονοθεματικές και οι οποίες γίνονται με μικρόμυαλη αντίληψη και όχι με μια αντίληψη η οποία μεγαλώνει το έθνος και την πατρίδα μέσω των ανθρώπων της, αλλά με μία αντίληψη η οποία μικραίνει τα δεδομένα, γιατί εάν πραγματικά ενδιαφερόσασταν για όλα αυτά τα ζητήματα, δεν θα αφήνατε τα σχολεία στο εξωτερικό να κλείσουν, δεν θα υποβαθμίζατε τα μαθήματα τα οποία γίνονται έξω από την Ελλάδα.

Επομένως, θέλω να σας πω ότι για εμάς, ειδικά για όσους προερχόμαστε από τη γενιά του «brain drain» και της μεγάλης κρίσης που ζήσαμε την τελευταία δεκαετία, αυτή η αντίληψη είναι μια αντίληψη που θα αγωνιστούμε να αλλάξουμε. Και θα αγωνιστούμε να την αλλάξουμε, διότι πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μεγαλώνει με σχέδιο, πίστη σε αξίες και ιδανικά και γι’ αυτό είμαστε εδώ. Αυτόν τον δρόμο έχουμε να υπηρετήσουμε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Φίλιππος Φόρτωμας, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

**ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ:** Να είστε καλά, κυρία Πρόεδρε.

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούμε σήμερα στην Ολομέλεια ένα νομοσχέδιο το οποίο αίρει όλους τους περιορισμούς για τους Απόδημους, αλλά και τους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο περιέχει μόνο δύο άρθρα σε περίπου μιάμιση σελίδα, αλλά προφανώς συμβολίζει πολλά περισσότερα.

Σε μια εποχή όπου η χώρα μας έχει μεγάλη ανάγκη την υποστήριξη των Ελλήνων από τους απόδημους, αλλά και από όλο το εξωτερικό, η άρση περιορισμών προφανώς αποτελεί πραγματικό εθνικό μας χρέος. Προφανώς, εμείς φέρνουμε μεγάλες θεσμικές τομές, οι οποίες απαιτούν ευρύτατες συναινέσεις. Είναι προς το συμφέρον μας να κρατήσουμε όλους τους Έλληνες κοντά στη χώρα, κοντά στην πατρίδα μας, κοντά στην Ελλάδα.

Μέσα στις δεκαετίες διάφορες μικροπολιτικές σκοπιμότητες στερούσαν από εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες συμπολίτες μας ένα βασικό πολιτικό τους δικαίωμα καθαρά δημοκρατικό. Η ελληνική πολιτεία σήμερα με το παρόν νομοσχέδιο αποκαθιστά ένα εθνικό χρέος. Κυρίως αποκαθιστά, θα έλεγα, μια αδικία καθαρά ιστορική, προφανώς εις βάρος πολιτικών δικαιωμάτων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών.

Το παρόν νομοσχέδιο, λοιπόν, το οποίο είναι το πρώτο της νέας κυβερνητικής θητείας, έρχεται να άρει κάθε περιορισμό που είχε τεθεί με τον ν. 4648/2019 και που έφερε κάποιες ειδικές προϋποθέσεις και είχαν τεθεί το 2019. Ποιες ήταν αυτές; Ήταν το να υποβάλλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο έτος και να έχουν ζήσει δύο από τα τριάντα πέντε τελευταία έτη.

Έτσι, λοιπόν, παρ’ όλα αυτά, με τον ν.4648/2019 είχε εισαχθεί για πρώτη φορά η όλη δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος για τους κατοίκους εξωτερικού. Όμως, όλοι οι περιορισμοί που είχαν νομοθετηθεί περιόριζαν αφ’ ενός δραματικά τους Έλληνες πολίτες που είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν και αφ’ ετέρου προφανώς προκάλεσαν ένα ανεπίτρεπτο ηθικό χάσμα μέσα στην ομογένεια.

Όπως όλοι προφανώς γνωρίζετε, όλοι αυτοί οι περιορισμοί είχαν τεθεί το 2019, αλλά δεν ήταν και επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία ως Κυβέρνηση είχε εξ αρχής υποστηρίξει τη θέση ότι δεν είναι δυνατόν να τεθούν περιορισμοί σε ένα καθαρά συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα.

Σήμερα, λοιπόν, με το παρόν νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αίρουμε όλους τους περιορισμούς. Καθαρές και σαφείς κουβέντες. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να στερεί από τους Έλληνες συμπατριώτες μας οι οποίοι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν λόγω και της κρίσης, το δικαίωμά τους να συναποφασίσουν για το μέλλον της πατρίδας μας.

Από το 2015, η Νέα Δημοκρατία, ως Αντιπολίτευση τότε, είχε καταθέσει δύο φορές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόταση νόμου για να αποκτήσουν οι Έλληνες πολίτες εξωτερικού την όλη δυνατότητα να ψηφίσουν στον τόπο κατοικίας τους, κάτι το οποίο προφανώς και δεν έγινε δεκτό από την Κυβέρνηση τότε των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.

Σήμερα, λοιπόν, εμείς ερχόμαστε να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο από τότε διεκδικούσαμε. Η επιλογή αυτή της Κυβέρνησης είναι μία κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Πέρα όμως από καθαρά συμβολική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μία κίνηση βαθιά ουσιαστική και με περιεχόμενο. Σήμερα διευκολύνουμε απλούς εκλογείς, Έλληνες πολίτες που ήδη είναι εγγεγραμμένοι στους δικούς μας εκλογικούς καταλόγους, να ασκήσουν το δικό τους καθαρό πολιτικό δικαίωμα και να μην εμποδίζονται εκ του μόνου λόγου ότι είναι ήδη στο εξωτερικό. Άλλωστε, όπως όλοι σας ξέρετε, ο Ελληνισμός ήταν πάντοτε κυρίως οικουμενικός. Ποτέ δεν περιορίστηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα όρια ενός κράτους. Ας θυμηθούμε τον Ρήγα, τον Κοραή, τους Φιλικούς, τους Υψηλάντηδες και τον Καποδίστρια. Ήταν απόδημοι Έλληνες στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους.

**ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ:** Μα, δεν υπήρχε Ελλάδα τότε. Τι είναι αυτά που λέτε;

**ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ:** Παρ’ όλα αυτά, όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι οι Απόδημοι ψήφιζαν κανονικά κυρίως τον 19ο αιώνα;

Καταθέτω στα Πρακτικά ανακοίνωση της ελληνικής Κυβέρνησης το 1862 στον ξένο Τύπο. Είναι επίσημη ανακοίνωση της τότε ελληνικής Κυβέρνησης που αναδημοσιεύεται στους Τάιμς του Λονδίνου στο τεύχος της 18ης Δεκεμβρίου του 1862. Καλεί τους Έλληνες κατοίκους του Λονδίνου να ψηφίσουν για το δημοψήφισμα της 19ης Νοεμβρίου, με το νέο ημερολόγιο 1η Νοεμβρίου.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Φίλιππος Φόρτωμας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Υποθέτω ότι πολλοί και πολλές από εσάς δεν γνωρίζατε ότι το πρώτο δημοψήφισμα…

**ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ:** Πρόταση ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό!

**ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ:** Μισό λεπτό για να ακούσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης.

Το πρώτο δημοψήφισμα ήταν και το μοναδικό τον 19ο αιώνα. Θα μου πείτε, προφανώς άργησαν, γιατί πριν από λίγο το είχαν ανακοινώσει. Προφανώς μιλάμε, όμως, για τον 19ο αιώνα και μόνο που το σκέφτηκαν και το αποφάσισαν είναι καθαρά εντυπωσιακό.

Παρ’ όλα αυτά, ήταν αρκετά πρώιμο ακόμα και σε επίπεδο ευρωπαϊκό το να ψηφίσεις από απόσταση και μάλιστα σε κάποιο δημοψήφισμα. Εάν, όμως, δείτε καθαρά αυτό το οποίο έχω καταθέσει, αναφέρει όλους τους Έλληνες πολίτες -προφανώς είναι από είκοσι χρονών και πάνω, άνδρες εκείνη την εποχή- και λέει καθαρά για καθολική ψηφοφορία στο ελληνικό τότε προξενείο.

Σήμερα, λοιπόν, πολλοί Έλληνες αναγκάστηκαν να μετακομίσουν εκτός ελλαδικού χώρου για να επιβιώσουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ήταν από αυτά τα λάθη του πολιτικού κόσμου που δημιούργησαν πρόβλημα στη χώρα μας και τους ώθησαν σε αυτήν την απόφαση. Οφείλουμε, λοιπόν, να τους δώσουμε το δικαίωμα να συμβάλλουν στη λύση του, διευκολύνοντας τη λύση του.

Αυτοί οι Έλληνες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συμβάλλουν και σήμερα στη χώρα, κυρίως συντηρώντας οικογένειες, έχουν οι περισσότεροι περιουσίες εδώ και είναι οι πρώτοι από τους οποίους περιμένουμε να επενδύσουν στην πατρίδα μας από αυτά που έχουν κερδίσει από το εξωτερικό και να βοηθήσουν ποικιλοτρόπως. Η όλη τεχνολογία τούς δίνει τη δυνατότητα πληροφορίας και η πολιτεία οφείλει και πρέπει να διευκολύνει τη δυνατότητα συμμετοχής.

Οι Έλληνες, λοιπόν, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό είναι πρεσβευτές της χώρας μας σε ολόκληρη την υφήλιο. Έχουμε χρέος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εθνικό και δημοκρατικό να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή τους στην κορυφαία αυτή στιγμή του δημοκρατικού πολιτεύματος, στην κορωνίδα της δημοκρατίας η οποία είναι η εκλογική διαδικασία και η οποία θα συντελείται χωρίς περιορισμούς για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Πέρα από αυτόν τον νόμο υπάρχουν αρκετά βήματα, κύριοι Υπουργοί, τα οποία πρέπει, προφανώς, να κάνει και το Υπουργείο Εξωτερικών για να τις στενότερες σχέσεις με τους αποδήμους και τους Ομογενείς.

Στο σημείο αυτό είναι κρίσιμο να πούμε ότι με το παρόν νομοσχέδιο δεν παρέχεται κανένα νέο δικαίωμα, αλλά αντιθέτως διευκολύνεται η άσκηση εκλογικού δικαιώματος εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους πολιτών. Με την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου, η καθολικότητα δικαιώματος ψήφου γίνεται πράξη και ενισχύονται όλοι δεσμοί οι της μητροπολιτικής Ελλάδας με τους Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό.

Παρά τα μικροπολιτικά παιχνίδια και τον καιροσκοπισμό, διαχρονικά, η υπερψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου, χωρίς περιορισμούς, αποτελεί μία λαμπρή, καινούργια αρχή στις σχέσεις αποδήμων και Ελλάδας-πατρίδας. Η όλη διατήρηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, των δεσμών με την πατρίδα είναι εκ των ων ουκ άνευ εάν θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή οι απόδημοι Έλληνες και δη η γενιά του brain drain θα επιστρέψει στη χώρα της.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Καλείται στο Βήμα ο κ. Αναστάσιος Μπαρτζώκας, από τη Νέα Δημοκρατία. Θα ακολουθήσει ο κ. Βεσυρόπουλος και στη συνέχεια θα πάρει τον λόγο η Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκη Κεραμέως.

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ:** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, κύριε εισηγητά, η σημερινή είναι μία ιστορική στιγμή στα κοινοβουλευτικά χρονικά της Ελλάδας. Είμαι υπερήφανος κι εγώ όπως και όλοι οι συνάδελφοί μου που αυτή η Βουλή και αυτή η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνουν πραγματικότητα το όνειρο χιλιάδων Ελλήνων που ζουν έξω από τα σύνορα της χώρας. Εξάλλου, αποτελεί δέσμευση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και προεκλογική εξαγγελία της Νέας Δημοκρατίας, η άρση όλων των περιορισμών στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού.

Να διευκρινίσουμε για πολλοστή φορά -γιατί αυτό πρέπει να ακούγεται στην ελληνική Βουλή- ότι δεν χορηγούμε κάποιο επιπλέον δικαίωμα. Απλώς ολοκληρώνουμε μία εκκρεμότητα που έχει το ελληνικό κράτος εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, από τη θέσπιση του Συντάγματος το 1975. Παρέχουμε, δηλαδή, μία διευκόλυνση στον Έλληνα πολίτη, όπου και αν βρίσκεται, να ασκήσει την ύψιστη συνταγματική υποχρέωσή του και να συμμετέχει ενεργά στις δημοκρατικές διαδικασίες της χώρας μας.

Ουσιαστικά, λοιπόν, εξασφαλίζουμε την εφαρμογή της αρχής της ισότητας ώστε όλοι οι Έλληνες πολίτες να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους. Ο ισχύων νόμος, προϊόν συμβιβασμού για να πετύχουμε την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων, επέτρεψε τελικά σε μόλις δεκαοκτώ χιλιάδες Έλληνες της Ομογένειας να ψηφίσουν στις πρόσφατες εκλογές. Προφανώς αυτός ο αριθμός αποδεικνύει ότι τα κριτήρια που θέσαμε ήταν υπερβολικά, ήταν παράλογα και γι’ αυτό δεν έχει κανένα νόημα να τα διατηρήσουμε. Και η συνδιαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας μας δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να γίνεται με περιορισμούς. Δεν μπορούν να υπάρχουν κατηγορίες Ελλήνων με περισσότερη ή λιγότερη πρόσβαση στο δικαίωμα ψήφου. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Στο ίδιο το Σύνταγμά μας, στο άρθρο 108, έχει θεσπιστεί η υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα πατρίδα.

Είμαστε, λοιπόν, περήφανοι ακόμα περισσότερο που σε αυτή την κομβική στιγμή υπερασπιζόμαστε τα συνταγματικά δικαιώματα για τους απανταχού Έλληνες. Ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η ένδεια επιχειρημάτων από την Αξιωματική Αντιπολίτευση που, με αστείες δικαιολογίες και σίγουρα με δικαιολογίες που κανέναν από εμάς δεν πείθουν, δεν ψηφίζει το σημερινό νομοσχέδιο. Είναι τουλάχιστον σαθρό το επιχείρημα ότι δεν πρέπει να ψηφίζουν γιατί, δήθεν, αλλοιώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Όταν μιλάμε για ανθρώπους που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και ήδη έχουν δικαίωμα ψήφου, όχι απλώς λοιπόν δεν αλλοιώνεται το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά εξασφαλίζουμε ότι είναι πιο αντιπροσωπευτικό, ότι εκφράζει το σύνολο του πραγματικού εκλογικού σώματος.

Σε αυτή τη συζήτηση δεν υπάρχει πιο ισχυρό επιχείρημα, πιο ισχυρή φωνή, από τη φωνή των ίδιων των Ομογενών. Δεκάδες ενώσεις που εκπροσωπούν χιλιάδες Έλληνες της Διασποράς όχι απλώς συντάσσονται με το σημερινό νομοσχέδιο, αλλά εκφράζουν τη χαρά τους, την ευγνωμοσύνη τους και την πεποίθηση ότι θα το υπερψηφίσει σύσσωμο το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών θα έχει πολλαπλά οφέλη για την Ελλάδα, για το κράτος, αλλά και για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων μας. Όσοι ζουν στο εξωτερικό και έχουν την ελληνική ιθαγένεια, έχουν την ίδια αγάπη για την πατρίδα μας, για τον τόπο μας, όπως έχουμε και όλοι εμείς και το παρόν νομοσχέδιο θα ενισχύσει το αίσθημά τους ότι η πατρίδα τους δεν τους ξεχνά, δεν τους θεωρεί ξένο σώμα. Αντίθετα, τους θέλουμε μαζί μας, συνοδοιπόρους, να συνδιαμορφώσουμε τις αρχές του δυτικού κόσμου, να συνδιαμορφώσουμε όλα αυτά τα οποία ονειρευόμαστε για το μέλλον αυτής της χώρας. Δυναμώνουμε, λοιπόν, τη σύσφιγξη των σχέσεων των Ελλήνων του εξωτερικού με την πατρίδα μας.

Θα κινητοποιηθούν με τη σειρά τους ακόμα περισσότερο για να στηρίξουν τις ελληνικές θέσεις στο εξωτερικό. Για την Ελλάδα, σχεδόν από την αρχαιότητα, είχε πάντα μεγαλύτερη αξία η έννοια του «έθνους». Το έθνος μας, όμως, μετά από τέσσερις γενιές στο εξωτερικό πολύ συχνά, δυστυχώς, χάνεται, οι δεσμοί χαλαρώνουν, η σχέση με το ελληνικό στοιχείο πολλές φορές μειώνεται. Οφείλουμε λοιπόν να κάνουμε τα πάντα για να ενισχύσουμε την επαφή των Ελλήνων κάθε γενιάς με την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό.

Είμαι σίγουρος ότι και η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών θα συνεχίσει την προσπάθεια να βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και επαφή με τις ελληνικές κοινότητες, να αφουγκραστούμε τα χρόνια αιτήματα της Ομογένειας και να προχωρήσουμε σε νέες παρεμβάσεις, όχι απαραίτητα νομοθετικές, αλλά πολιτικές, που θα φέρουν τους ανθρώπους αυτούς πιο κοντά μας, πιο κοντά στη μητέρα πατρίδα.

Και ενώ τα δεδομένα είναι -θεωρώ- ξεκάθαρα, είναι πραγματικά άξια απορίας η στάση που επέλεξε να κρατήσει ένα μέρος της Αντιπολίτευσης. Τα κόμματα που δεν στηρίζουν το σημερινό νομοσχέδιο, δεν μπορώ να καταλάβω τελικώς τι προτείνουν. Προτείνουν να παραμείνουμε σε λογικές αναχρονιστικές; Να μην ψηφίζουν εύκολα από τον τόπο κατοικίας τους όλοι οι Έλληνες, που αν έπαιρναν ένα αεροπλάνο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς και έρχονταν στην Ελλάδα θα μπορούσαν έτσι κι αλλιώς να ψηφίσουν;

Η σημερινή μέρα πρέπει να είναι μέρα ομοψυχίας για το ελληνικό Κοινοβούλιο. Οφείλουμε όλοι να υπερψηφίσουμε την ιστορική αυτή ρύθμιση και να δώσουμε ένα μήνυμα ομόνοιας στους απανταχού Έλληνες. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης βοηθάει την Ελλάδα να ξεφύγει από τα σύνορά της, κάνει την Ελλάδα «Ελλάδα των πέντε ηπείρων».

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Καλείται στο Βήμα ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι σκέψεις όλων μας είναι στους συνανθρώπους μας και στις περιοχές που δοκιμάζονται στις καταστροφικές πυρκαγιές. Στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, στο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας, στους πιλότους των πυροσβεστικών αεροπλάνων που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Αυτή τη στιγμή προέχει η ασφάλεια των ανθρώπων, αλλά ο έλεγχος και η κατάσβεση των πυρκαγιών. Ας δείξουμε όλοι υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση και ας προτάξουμε τη λογική και την ανθρωπιά.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είναι μια ιστορική μέρα αφού με την ψήφιση του νομοσχεδίου που συζητάμε στην Ολομέλεια θα καταργηθούν όλοι οι περιορισμοί που ισχύουν για την άσκηση του δικαιώματος Ελλήνων πολιτών οι οποίοι είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού είτε κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Σήμερα η Βουλή των Ελλήνων καλείται να ψηφίσει με το βλέμμα στραμμένο στον απανταχού Ελληνισμό.

Με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου δεν θα υπάρχουν πλέον περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου Ελλήνων πολιτών από το εξωτερικό, καθώς ενισχύεται η ισότιμη μεταχείριση του συνόλου των μελών του εκλογικού σώματος και η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία όλων των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αυτή που είχε το σθένος και την ευθυκρισία να καταστήσει στον κεντρικό πυρήνα των δεσμεύσεών της την εγγύηση της πολιτείας αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τους απόδημους Έλληνες.

Το πρώτο σημαντικό βήμα το κάναμε με την ψήφιση του ν.4648 τον Δεκέμβριο του 2019. Με τον νόμο αυτόν για πρώτη φορά οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό -είτε μόνιμα είτε απλώς την ημέρα των εκλογών- και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, απέκτησαν τη δυνατότητα εγγραφής σε ειδικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού ως διευκόλυνση για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος από το εξωτερικό. Προκειμένου μάλιστα να επιτευχθεί η απαραίτητη συναίνεση διακοσίων τουλάχιστον Βουλευτών και να ισχύσει η ρύθμιση με τον ν.4648/2019 θεσπίστηκαν οι εξής προϋποθέσεις για τους εκλογείς: Πρώτον, να έχουν διαμείνει συνολικά δύο έτη εντός της ελληνικής επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε ετών. Δεύτερον, να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον είτε το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ουσιαστικά, όμως, αυτοί οι περιορισμοί λειτούργησαν ανασχετικά ως προς τη συμμετοχή μεγάλου μέρους των αποδήμων Ελλήνων στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023. Εφόσον πλέον οι πολιτικές συνθήκες έχουν ωριμάσει, ήρθε η ώρα σήμερα να άρουμε αυτά τα εμπόδια, αυτούς τους περιορισμούς.

Προς αποφυγή πιθανών παρερμηνειών, τονίζω ότι με το νομοσχέδιο που συζητάμε δεν εκχωρούμε δικαίωμα ψήφου σε εκλογείς που δεν το έχουν ήδη, απλώς διευκολύνουμε την άσκηση του δικαιώματος ψήφου που ήδη έχουν. Συνεπώς καθίσταται απολύτως σαφές ότι με τις προβλέψεις αυτού του νομοσχεδίου δεν αλλοιώνεται το εκλογικό σώμα.

Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα αποτελεί το πρώτο νομοσχέδιο της νέας κυβερνητικής θητείας. Το νομοσχέδιο αυτό συζητήθηκε εκτενώς στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης του άρθρου 54 του 2019, της διαβούλευσης που προηγήθηκε της ψήφισης του ν.4648 τον Δεκέμβριο του 2019, ενώ το ίδιο ακριβώς νομοθέτημα που κατατέθηκε στη Βουλή αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε στις 17 Ιουλίου του 2023. Για τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία υπήρξε ιδιαίτερα θερμή υποδοχή από τους εκπροσώπους του Απόδημου Ελληνισμού.

Το νομοσχέδιο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποκαθιστά την ισότιμη μεταχείριση του συνόλου των Ελλήνων εκλογέων. Περιέχει την ίδια ακριβώς διάταξη που τον Απρίλιο του 2021 είχε συγκεντρώσει εκατόν ενενήντα ψήφους και τότε είχε υπερψηφιστεί από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση. Σήμερα με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις των κομμάτων αλλά και τις τοποθετήσεις τους στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης το νομοσχέδιο αναμένεται να συγκεντρώσει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση και αυτό θα αποτελέσει ένα ιστορικό γεγονός.

Οι Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό ή την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών βρίσκονται στο εξωτερικό θα μπορούν να ασκήσουν ανεμπόδιστα πλέον το δικαίωμά τους από τις επόμενες εκλογές, αρκεί να εγγραφούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τους εκλογείς του εξωτερικού χωρίς κανένα πρόσθετο δικαιολογητικό.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή μέρα θα καταγραφεί στην ιστορία ως ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου που δίνει τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους Έλληνες πολίτες να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου από το εξωτερικό χωρίς περιορισμούς. Όλοι πλέον οι Έλληνες θα έχουν χωρίς περιορισμούς το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία και τη δυνατότητα άσκησης του ύψιστου δημοκρατικού τους δικαιώματος.

Ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει να συνδέει την κυβερνητική του θητεία όχι μόνο με μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την αναπτυξιακή διαδικασία και την πρόοδο της χώρας, αλλά και με δημοκρατικές και κοινωνικές τομές που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την εθνική ενότητα και κοινωνική συνοχή.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Έχει ζητήσει τον λόγο η Υπουργός Εσωτερικών, η κ. Κεραμέως.

Έχετε τον λόγο για δεκαοκτώ λεπτά.

**ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Εσωτερικών):** Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν μέσω εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών, εν μέσω πολύ δύσκολων καιρικών φαινομένων, εν μέσω ενός τιτάνιου αγώνα των πυροσβεστών μας, του προσωπικού της Πολιτικής Προστασίας, των ενστόλων μας συνολικά, των δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των εθελοντών μας, τους οποίους όλους ευχαριστούμε από καρδιάς, έρχεται προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων το πρώτο νομοσχέδιο της νέας Κυβέρνησης.

Τις ημέρες που γιορτάζουμε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας, το Κοινοβούλιο συζητά την κατάργηση κάθε περιορισμού που εμπόδιζε την άσκηση του δικαιώματος ψήφου των Ελλήνων πολιτών που ζουν ή βρίσκονται την ημέρα των εκλογών στο εξωτερικό. Ο συμβολισμός είναι ισχυρός. Με την πρότασή μας δεν ρυθμίζεται απλώς μία εκκρεμότητα σαράντα οκτώ ετών. Με την πρότασή μας τερματίζεται ένας αντιδημοκρατικό παραλογισμός που κρατούσε για δεκαετίες εκτός εκλογικής διαδικασίας εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έχουν δικαίωμα ψήφου και που όμως δεν μπορούσαν να το ασκήσουν.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρούμε τη ρύθμιση αυτή μείζονος σημασίας και ακριβώς γι’ αυτό επιδιώξαμε και επιδιώκουμε τη μέγιστη διακομματική συναίνεση.

Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Θοδωρή Λιβάνιο, καθώς και τους προκατόχους μου, τον κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, τον κ. Μάκη Βορίδη, που συνέβαλαν τα μέγιστα στην ωρίμανση των συνθηκών ώστε σήμερα να είμαστε σε θέση να συζητούμε στη Βουλή των Ελλήνων το ιστορικό αυτό πέρασμα σε μια νέα εποχή για την πολιτική ζωή του Ελληνισμού.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστή η διαδρομή της συγκεκριμένης ρύθμισης. Οι προσπάθειες στη Μεταπολίτευση ξεκίνησαν από το 1975, πριν από πέντε δεκαετίες. Στις διαδοχικές συνταγματικές αναθεωρήσεις ρυθμίστηκε σταδιακά η σχετική πρόβλεψη του Συντάγματος για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στους εκτός Ελλάδος Έλληνες από το εξωτερικό, η οποία όμως ρύθμιση έμεινε ανεφάρμοστη για σχεδόν πενήντα χρόνια. Τον Δεκέμβριο του 2019 η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επί υπουργίας Τάκη Θεοδωρικάκου θεσμοθέτησε τον ν.4648 με τον οποίο για πρώτη φορά οι Έλληνες πολίτες απέκτησαν το δικαίωμα εγγραφής σε ειδικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού και άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος υπό συγκεκριμένες περιοριστικές συνθήκες: Να έχουν διαμείνει συνολικά δύο έτη εντός της επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε ετών, να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο των εκλογών φορολογικό έτος.

Οι περιορισμοί αυτοί, όπως είναι γνωστό, προέκυψαν από την ανάγκη συμβιβασμού ώστε να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες από το σύνταγμα διακόσιες ψήφοι και να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ το νομοθέτημα. Το 2021 η Κυβέρνησή μας επί υπουργίας Μάκη Βορίδη επιχείρησε να καταργήσει τους περιορισμούς αυτούς. Η προσπάθεια αυτή δεν τελεσφόρησε, γιατί τα τρία κόμματα που τότε στήριξαν το νομοθέτημα -πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση- αριθμούσαν τότε εκατόν ενενήντα Βουλευτές. Συνεπώς δεν επετεύχθη η ελάχιστη πλειοψηφία των διακοσίων Βουλευτών που επιτάσσει το Σύνταγμα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα έχουμε την ιστορική ευκαιρία αλλά και την ιστορική ευθύνη να καταργήσουμε τους περιορισμούς αυτούς και θα εστιάσω επιγραμματικά σε πέντε βασικά επιχειρήματα για την υπερψήφιση αυτής της ρύθμισης.

Επιχείρημα πρώτο: Υπηρετούμε πάνω από όλα το Σύνταγμα και τις αρχές του. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο και την άρση όλων των περιορισμών στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου στο εξωτερικό από Έλληνες που βρίσκονται εκεί είτε μόνιμα είτε προσωρινά, ενισχύουμε δύο βασικές συνταγματικές αρχές: την αρχή της καθολικότητας στο δικαίωμα ψήφου, που σε δημοκρατικά πολιτεύματα έχουν όλοι οι πολίτες χωρίς περιορισμούς, και την αρχή της ισότητας της ψήφου.

Δεύτερο επιχείρημα: Εξορθολογίζουμε μια στρέβλωση. Εντός της επικράτειας αναγνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία και γι’ αυτό και η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους γίνεται αυτόματα όταν ένας πολίτης κλείνει τα δεκαεπτά έτη. Αντίθετα για το εξωτερικό έχουμε θέσει περιττές προϋποθέσεις, αυθαίρετους περιορισμούς και γραφειοκρατικά εμπόδια που εμποδίζουν πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στις εκλογές. Διευκολύνουμε, συνεπώς, με την προτεινόμενη ρύθμιση την άσκηση ενός δικαιώματος που ήδη έχουν.

Επιχείρημα τρίτο: Ενισχύουμε τους δεσμούς των αποδήμων Ελλήνων με την πατρίδα μας. Η συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες ενισχύει περαιτέρω το ενδιαφέρον και τους δεσμούς των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό με τη χώρα μας, με τεράστια αμοιβαία οφέλη.

Είναι προς το συμφέρον μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κρατήσουμε όλους τους Έλληνες κοντά στην Ελλάδα. Ενισχύοντας τη φωνή τους δυναμώνουμε τη χώρα μας, τη διευρύνουμε, την κάνουμε να ακουστεί σε ολόκληρη τη γη.

Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες από ολόκληρο τον κόσμο μέσω των οργανώσεών τους έσπευσαν να δηλώσουν τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, προβάλλοντας το δίκαιο αίτημα για κατάργηση των περιορισμών, ώστε να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου, καταδεικνύοντας την εγγύτητα που νιώθουν και εξακολουθούν να θέλουν να διατηρήσουν με την Ελλάδα.

Επιχείρημα τέταρτο: Καταρρίπτουμε τη διασπορά δύο ταχυτήτων. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς από στους Έλληνες του εξωτερικού που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού ευνοούνται οι πιο εύποροι που μπορούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα μόνο γι’ αυτόν τον σκοπό και όσοι ζουν σε πιο κοντινές χώρες. Η αδικία αυτή πρέπει να αποκατασταθεί.

Επιχείρημα πέμπτο: Σήμερα το άλμα μπροστά είναι εφικτό. Έχει επιτευχθεί ευρεία πολιτική και κοινωνική συναίνεση. Μετά από μισό αιώνα οι συνθήκες έχουν πλέον ωριμάσει. Η απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των Βουλευτών που απαιτεί το άρθρο 51 του Συντάγματος επιτέλους συγκεντρώνεται. Ο αριθμός των Βουλευτών των Κοινοβουλευτικών Ομάδων που έχουν εκφραστεί θετικά κατά την επεξεργασία του παρόντος νομοσχεδίου υπερβαίνει τους διακόσιους που απαιτούνται για την ψήφιση του νόμου.

Και θέλω εδώ να ευχαριστήσω θερμά τις πολιτικές δυνάμεις του Κοινοβουλίου για τον γόνιμο διάλογο πριν την παρούσα κοινοβουλευτική διαδικασία, κατά το στάδιο δηλαδή της διαβούλευσης, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας. Επίσης να ευχαριστήσω τον σημαντικό αριθμό των πολιτικών δυνάμεων για τη συναινετική διάθεση σε ένα τέτοιο μείζον εθνικό ζήτημα.

Έχει, όμως, κυρίες και κύριοι, επιτευχθεί και μια σημαντική κοινωνική συναίνεση, η οποία οικοδομείται εδώ και χρόνια και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Χαρακτηριστική ως προς αυτό ήταν και είναι και η ομόθυμη στήριξη όλων των φορέων που κλήθηκαν από τα κόμματα στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες σχετικά με την προτεινόμενη ρύθμιση.

Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από την ανοιχτή επιστολή που απευθύνουν σε όλους τους Βουλευτές του Κοινοβουλίου φορείς αποδήμων Ελλήνων που εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού: «Κρατήστε ζωντανό το ενδιαφέρον των αποδήμων Ελλήνων για όσα συμβαίνουν στην πατρίδα και διατηρήστε ζωντανούς τους δυνατούς δεσμούς μας με την Ελλάδα. Αναμένουμε και οι τριακόσιοι βουλευτές να στηρίξετε την άρση των άδικων περιορισμών. Πρόκειται για δημοκρατικό χρέος και ιστορική ευκαιρία, γι’ αυτό και είναι μεγάλη η ευθύνη που βαραίνει κάθε Ελληνίδα και Έλληνα Βουλευτή. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης και δημοκρατίας, πέρα και πάνω από τα κόμματα». Καταθέτω στα Πρακτικά τη σχετική επιστολή.

(Στο σημείο αυτό η Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκη Κεραμέως καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ αναγκαίο να αναφερθώ στις λίγες ευτυχώς φωνές που τοποθετούνται αρνητικά, για να καταδειχθεί ότι η στάση τους δεν στηρίζεται κατά τη γνώμη μας σε σοβαρή επιχειρηματολογία, αλλά αποτελεί προϊόν μικροκομματικών υπολογισμών και φόβου σε σχέση με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου των Ελλήνων πολιτών που ζουν στο εξωτερικό.

Μας λένε ότι δεν έχει συζητηθεί όσο θα έπρεπε η ρύθμιση και ότι ήρθε ξαφνικά. Είναι ωστόσο γνωστό ότι συζητάμε το θέμα αυτό τέσσερα ολόκληρα χρόνια και με αφορμή τρεις ξεχωριστές νομοθετικές πρωτοβουλίες: το 2019, το 2021 και σήμερα. Οι δύο δε τελευταίες νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι επί της ίδιας ακριβώς προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης και είναι επίσης γνωστό ότι το νομοσχέδιο αυτό και η ρύθμιση αυτή αποτελούσε προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά.

Μας λένε ότι αλλοιώνουμε τη βούληση του εκλογικού σώματος. Η πραγματικότητα είναι ότι όσοι περισσότεροι έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου που ήδη κατέχουν, τόσο πιο αυθεντικά εκφράζεται το εκλογικό σώμα. Οι συμπατριώτες μας αυτοί έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και να ψηφίσουν. Έχουν ήδη το δικαίωμα ψήφου, αλλά έχουν μεγάλα εμπόδια στην άσκηση αυτού του δικαιώματος.

Μας λένε ότι δίνουμε το δικαίωμα ψήφου σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα. Πέρα από το ότι πρόκειται κατά τη γνώμη μου για μία προσβολή στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, αποσιωπούν αυτοί που τα λένε ότι, πρώτον, το δικαίωμα αυτό το έχουν ήδη αυτοί οι συμπατριώτες μας και, δεύτερον, ότι το Σύνταγμα πολύ σωστά δεν ορίζει προϋποθέσεις για το δικαίωμα ψήφου, το οποίο είναι καθολικό και ισότιμο για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Μας λένε ότι διχάζουμε.

Διχαστικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να καταθέτεις τροπολογία που καθιστά τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αφού η ψήφος τους δεν προσμετράται στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Και θα καταθέσω εδώ την άποψη ότι είναι πρωτοφανές και αντιδημοκρατικό να έχει κατατεθεί τέτοια τροπολογία -αυτή του ΣΥΡΙΖΑ- που επί της ουσίας τι κάνει; Αφαιρεί το δικαίωμα ψήφου από εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες.

Και εξηγούμαι: Όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος ψήφου για τους Έλληνες που ζουν ή που βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα των εκλογών, αλλά επιδιώκει να τους στερήσει το πιο βασικό δημοκρατικό τους δικαίωμα με το να μην προσμετράται η ψήφος τους στο συνολικό εθνικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον πιστεύω ότι αυτή η τροπολογία θα ήταν και προδήλως αντισυνταγματική. Μία τέτοια ρύθμιση, όπως αυτή που καταθέσατε, η οποία προβλέπει εκλογή αυτοτελώς, ξεχωριστή διαδικασία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο των αντιπροσώπων των εκτός επικρατείας θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 51 παράγραφος 3 του Συντάγματος και την αρχή της καθολικότητας και της ισότητας της ψήφου. Αυτές οι αρχές επιτάσσουν την ίση μεταχείριση, την ισοδυναμία της ψήφου. Κοινώς ότι κάθε πολίτης που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν ασκεί ισοδύναμη -αυτή είναι η λέξη - κλειδί- επιρροή στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Η πρόταση, όμως, του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί δύο λαούς, κατά τα νομικά, δύο εκλογικά σώματα. Υποβιβάζει τους εκτός επικρατείας εκλογείς σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας ως προς την άσκηση των εκλογικών, των πολιτικών τους δικαιωμάτων και κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά τη γνώμη μας είναι προδήλως αντισυνταγματική.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτημα που συζητούμε σήμερα υπερβαίνει κόμματα, σκοπιμότητες, πολιτικούς ανταγωνισμούς. Δεν είναι δεξιό, δεν είναι αριστερό, δεν είναι κεντρώο. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ζήτημα ισότητας, είναι εθνικό ζήτημα. Πρόκειται για την υποχρέωση μιας σύγχρονης, δημοκρατικής, δίκαιης πολιτείας που ενισχύει τους δεσμούς των απανταχού παιδιών της με τη μητέρα πατρίδα, που θέλει και μπορεί να δυναμώσει τη φωνή τους, που είναι και η δική της φωνή στον κόσμο, που δεν αποκλείει, αλλά συμπεριλαμβάνει, που γνωρίζει και διεκδικεί το εθνικό της συμφέρον.

Διαπιστώσαμε όλες και όλοι στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την επιθυμία των αποδήμων Ελλήνων να ενισχύσουν και μέσω της ψήφου τους τους δεσμούς με την Ελλάδα.

Ακούσαμε την ευχή τους και οι τριακόσιοι Βουλευτές να στηρίξουν την άρση των άδικων αυτών περιορισμών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσετε το νομοθέτημα αυτό. Να αξιοποιήσουμε την ιστορική ευκαιρία που έχουμε όλοι μαζί, μετά από σαράντα οχτώ χρόνια συζητήσεων. Να αποκαταστήσουμε την ισότητα της ψήφου για όλους τους Έλληνες πολίτες, όπου και αν αυτοί επιλέγουν να ζουν. Να στείλουμε ένα κοινό, ένα ηχηρό μήνυμα στον απανταχού ελληνισμό, ότι θέλουμε η φωνή τους να ακούγεται πιο δυνατά, χωρίς εμπόδια, χωρίς περιορισμούς, χωρίς αστερίσκους.

Σας καλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, να διευκολύνουμε την άσκηση του πιο βασικού δημοκρατικού δικαιώματος για κάθε πολίτη, του δικαιώματος της ψήφου. Σας καλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τη θετική μας ψήφο, να ανοίξουμε όλοι μαζί ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική πολιτική ιστορία.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):**  Επόμενος ομιλητής ο κ. Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μετά ο κ. Μάντζος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και μετά τον κ. Μάντζο, ο κ. Χήτας ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ:** Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Με τη σκέψη όλων μας, πιστεύω, να βρίσκεται στους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα της χώρας και την ευχή όλων μας, να αντιμετωπιστούν έγκαιρα αυτές οι καταστροφικές πυρκαγιές, συνεδριάζουμε σήμερα για ένα σημαντικό θέμα.

Ασφαλώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, κυρία Πρόεδρε, επειδή είναι δυσμενής η θέση μου να τοποθετούμαι αμέσως μετά την αρμόδια Υπουργό, για ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, θα περιοριστώ σε λίγες επισημάνσεις.

Θλίβομαι να παρατηρώ ότι συζητάμε για μία ακόμη φορά σε αυτή την Αίθουσα, για το αυτονόητο. Αν θα διευκολύνει η ελληνική πολιτεία, Έλληνες πολίτες να ασκήσουν το υπαρκτό δεδομένο και απαράγραπτο δικαίωμά τους. Περί αυτού είναι η αντιπαράθεση. Συζητούμε αν οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους.

Όλοι έχουμε αποδεχθεί και κανένας δεν ενοχλείται, τα τμήματα ετεροδημοτών της Αθήνας ή άλλων περιοχών. Δηλαδή, ο Καβαλιώτης, ο Δραμινός, ο Βολιώτης που μένει τριάντα, σαράντα, πενήντα χρόνια στην Αθήνα, μπορεί να εγγραφεί σε έναν ειδικό κατάλογο, ο οποίος συνιστά το τμήμα ετεροδημοτών και να ψηφίσει όχι μόνο το κόμμα που επιθυμεί, αλλά και τον Βουλευτή, να βάλει σταυρό. Να ψηφίσει και το Βουλευτή και ας μην έχει καμμία επαφή τις τελευταίες δεκαετίες με τον τόπο καταγωγής του, με τον τόπο για τον οποίο ψηφίζει κόμμα και Βουλευτή.

Και ερχόμαστε εδώ και λέμε τώρα, ότι η νέα γενιά μεταναστών που έφυγε στα χρόνια της κρίσης ή και λίγο νωρίτερα, που πάντως είναι γεννημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στα ελληνικά δημοτολόγια και ως εκ τούτου αντλούν και το δικαίωμα της ψήφου, δεν έχουν δικαίωμα διευκόλυνσης, δεν έχουν δικαίωμα να μην ταλαιπωρούνται. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που λένε ότι αυτοί οι Έλληνες, πρέπει να ταλαιπωρηθούν και ας ψηφίζουν μόνο κόμμα. Δηλαδή, την κατεύθυνση που θα πάρει η πατρίδα τους. Δεν έχουν λόγο ούτε γι’ αυτό; Δεν βάζουν σταυρό, δεν ψηφίζουν βουλευτή, δεν επηρεάζουν τοπικό αποτέλεσμα, διευκολύνονται απλά και μόνο για να ασκήσουν ένα υπαρκτό δικαίωμά τους.

Δηλαδή, οι πολιτικές δυνάμεις που διαφωνούν με το σημερινό νομοσχέδιο, τι θέλουν; Να κλείσουμε κάθε δίαυλο επικοινωνίας; Να γκρεμίσουμε κάθε γέφυρα συνεργασίας; Να στενέψουμε κάθε οδό επιστροφής στην πατρίδα γι’ αυτούς τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό; Να ακρωτηριάσουμε, δηλαδή, τον οικουμενικό ελληνισμό; Να πούμε γι’ αυτούς που δεν είναι γραμμένοι και δεν έχουν κανένα δικαίωμα -βεβαίως, είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς μετανάστες- να γίνουν και αυτοί μετανάστες; Να γίνουν και αυτοί που εγκατέλειψαν πρόσφατα τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, Έλληνες χωρίς δικαιώματα και χωρίς άποψη για το μέλλον της Ελλάδος;

Για την αξία του οικουμενικού Ελληνισμού δεν μιλούσαμε πάντα σε αυτή την αίθουσα, στη λογοτεχνία μας, στον πολιτισμό μας, στις διεθνείς σχέσεις μας; Πάντα δεν λέγαμε και δεν μεγαλώσαμε με την ιδέα ότι μία ακόμα Ελλάδα υπάρχει εκτός συνόρων; Γιατί, λοιπόν, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό στενόκαρδα και μιλούν για κομματικές σκοπιμότητες; Σε ένα νεκρό πολιτικά χρόνο έρχεται το νομοσχέδιο αυτό. Θα προτιμούσατε να έρθει το νομοσχέδιο αυτό λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές; Θα ήταν αυτό τεκμήριο λιγότερων κομματικών σκοπιμοτήτων; Και ποιος έχει το δικαίωμα να προσβάλει ένα κομμάτι του Ελληνισμού που ζει και μεγαλουργεί στο εξωτερικό, λέγοντας ότι είναι δεδομένος για τη Νέα Δημοκρατία, για το ΠΑΣΟΚ ή για οποιοδήποτε άλλο κόμμα; Μιλάμε για Έλληνες που έχουν πολύ περισσότερες προσλαμβάνουσες από τους Έλληνες του εξωτερικού και επιρροές και από κέντρα εξωελληνικά. Διαμορφώνουν μια άποψη σφαιρικότερη. Κατά την άποψή μου έχουν και μια θέση αντικειμενικότερη για τα πολιτικά πράγματα της πατρίδος. Από αυτούς τους Έλληνες θα στερήσουμε το δικαίωμα της διευκόλυνσης της άσκησης του εκλογικού τους καθήκοντος;

Ειλικρινά, χαίρομαι που κάποιες δυνάμεις συνδράμουν στην ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, όμως, πραγματικά εκφράζω εντονότατες αντιρρήσεις για τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες εκφράζουν αντίθετη άποψη, χωρίς ισχυρά επιχειρήματα. Δεν είναι δεδομένοι οι Έλληνες του εξωτερικού για κανένα κόμμα. Δεν μπορεί όμως ο μέσος Έλληνας πολίτης να βλέπει τέσσερα εκατομμύρια Τούρκους πολίτες να ψηφίζουν στη Γερμανία για την κυβέρνηση της χώρας τους, δυόμισι εκατομμύρια Ισπανούς να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο μόλις χθες, εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια Αμερικανών από όποιο σημείο της γης κι αν διαμένουν να ψηφίζουν για την εκλογή του Αμερικανού Προέδρου, Γερουσιαστών και Βουλευτών και να στερείται το δικαίωμα αυτό από τον Έλληνα πολίτη που ζει στο εξωτερικό.

Κλείνοντας, φίλες και φίλοι, θα έλεγα αντί να αναζητούμε σε αυτή την Αίθουσα τρόπους καινοτόμους μεγαλύτερης ενσωμάτωσης και συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού, συζητάμε αν θα τους ταλαιπωρήσει και θα τους υποβάλλουμε σε έξοδα για να πάρουν το αεροπλάνο να έρθουν να ψηφίσουν στην Ελλάδα -οι Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους- ή αν θα το εμποδίσουμε.

Νομίζω ότι είναι μια μεμψίμοιρη, στενόκαρδη αντιμετώπιση ενός ζητήματος που θα έπρεπε να ενώνει όλους τους Έλληνες.

Σας ευχαριστώ, λοιπόν, για την προσοχή σας και θα ήθελα να σας καλέσω να υπερψηφίσουμε, όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες και Ελληνίδες Βουλευτές, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που υπηρετεί την ενότητα και τη διεύρυνση του Ελληνισμού και του λεγόμενου οικουμενικού Ελληνισμού.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Ζήτησε τον λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Τασούλας.

Κύριε Τασούλα, έχετε τον λόγο.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής):** Ευχαριστώ.

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είθισται να κάνω χρήση του δικαιώματος να ομιλώ επί νομοσχεδίων, ωστόσο, είναι προφανές ότι αυτό το νομοσχέδιο είτε ψηφίζεται καλώς είτε δεν ψηφίζεται -κακώς, κατά τη γνώμη μου- είναι νομοσχέδιο το οποίο γράφει ιστορία και θα ήθελα ταπεινά να καταγραφεί η άποψή μου πάνω σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο διευρύνει -βάσει του Συντάγματος, τελικά- το δικαίωμα Ελλήνων πολιτών να έχουν λόγο επί των πολιτικών εξελίξεων της χώρας.

Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει μία μικρή σημειακή παράδοση συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού σε εκλογική διαδικασία.

Οι λόγοι τότε δεν είχαν να κάνουν με την αποκατάσταση της ισοτιμίας της ψήφου και της καθολικότητος της ψήφου κάτι που γίνεται σήμερα, σύμφωνα δηλαδή με το Σύνταγμα και σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές. Ο λόγος που οι Έλληνες του εξωτερικού ψήφισαν στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1862 ήταν καθαρά εθνικός, τώρα είναι δημοκρατικός. Είναι εξίσου σημαντικό, αλλά τότε ήταν εθνικός.

Τι γινόταν στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 1862 και επέβαλε την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, όχι μόνο των αλυτρώτων περιοχών, αλλά και περιοχών όπου έθαλλε ο ελληνισμός;

Το φθινόπωρο του 1862 είχαμε την έξωση της δυναστείας του Όθωνα. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι αυτό επειδή έγινε Οκτώβριο είναι τα δικά μας «Οκτωβριανά», η δική μας Οκτωβριανή επανάσταση. Στις 10 Οκτωβρίου 1862 βγαίνει ένα ψήφισμα του Έθνους, το οποίο ξεκινά με μία πολύ ρομαντική, όχι τόσο ρεαλιστική φράση: «Τα δεινά του έθνους έπαυσαν». Δεν είναι τόσο απλό να παύσουν τα δεινά ενός έθνους. Ωστόσο, έτσι ξεκίνησε το ψήφισμα του έθνους, το οποίο συνέταξε μεταξύ άλλων ο Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, διακεκριμένος πολιτικός, Πρωθυπουργός σε ηλικία μόλις τριάντα έξι ετών και ο οποίος εδέσποσε έκτοτε στο κοινοβουλευτικό στερέωμα.

Στις 11 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά το ψήφισμα, αναλαμβάνει προσωρινή Κυβέρνηση και -προσέξτε- λόγω του αντιδυναστικού κλίματος της εποχής ο πρόεδρος αυτής της προσωρινής Κυβέρνησης, ο Υδραίος Δημήτριος Βούλγαρης, απεκλήθη πολίτης, κατά τη διατύπωση της Γαλλικής Επαναστάσεως. Η κυβέρνηση εκείνη που είχε τον Βούλγαρη επικεφαλής, τον Κωνσταντίνο Κανάρη, τον Μπενιζέλο Ρούφο και άλλους έθεσε ως στόχο να συγκληθεί εθνική συνέλευση και να γίνει η διαδικασία να αποκτήσει η Ελλάδα νέο ηγεμόνα.

Έτσι, ορίζει εκλογές για τις 24 με 27 Νοεμβρίου του 1862. Τότε οι εκλογές δεν γινόντουσαν σε μία ημέρα. Πριν από αυτές τις εκλογές έχουμε έναν καινούργιο εκλογικό νόμο, ο οποίος διευρύνει το δικαίωμα των ψηφοφόρων με τους Έλληνες του εξωτερικού και ορίζει ότι μπορούν να ψηφίσουν στα κατά τόπους προξενεία. Το ίδιο δικαίωμα απέκτησαν και οι Έλληνες του εξωτερικού στο δημοψήφισμα που έγινε εκείνη την εποχή και στο οποίο επελέγη συντριπτικά για διάδοχος του θρόνου της Ελλάδος ο δευτερότοκος γιος της Βασιλίσσης Βικτωρίας, ο Αλφρέδος. Αυτό δεν είχε αποτέλεσμα. Μάλιστα, κυρία Υπουργέ, από τους περίπου διακόσιους σαράντα χιλιάδες που ψήφισαν, δύο ψήφισαν για ηγεμόνα της Ελλάδας τον Μεγάλο Ναπολέοντα, ο οποίος είχε πεθάνει σαράντα χρόνια πριν, αλλά τότε δεν υπήρχε η ταχύτης του Facebook και των συστημάτων που όλοι μετέρχεστε σήμερα και έχετε άμεση ενημέρωση.

Η επιθυμία του Δεληγεώργη και εκείνων οι οποίοι συνέβαλαν εις την διακοπή της δυναστείας Wittelsbach ήταν να τονίσουν στις εκλογές του 1862 ότι το έθνος παίρνει τη μοίρα της χώρας στα χέρια του και έθνος δεν μπορούσε παρά να είναι και οι Έλληνες του εσωτερικού και οι Έλληνες του εξωτερικού.

Μάλιστα, σε μία προκήρυξη που έβγαλε η Κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 1862 εξηγεί τον λόγο που οι Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να ψηφίσουν και λέει ότι πρέπει να ψηφίσουν γιατί «κοπιώσιν εργαζόμενοι υπέρ του μεγαλείου του ελληνικού ονόματος».

Σε εκείνες τις εκλογές ορίστηκε ότι μπορεί να εκλέγονται αντιπρόσωποι του έθνους στις περιοχές εκτός Ελλάδος με κάποια αναλογία. Εκεί που έπαιρνε κάποιος εκατό έως χίλιες ψήφους έβγαζε μία έδρα, χίλιες με δέκα χιλιάδες δύο έδρες.

Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη μοναδική εκείνη Βουλή του 1862 που αριθμούσε πάνω από τριακόσιους Βουλευτές εκλέχτηκαν και τριάντα τέσσερις Έλληνες από τον αλύτρωτο Ελληνισμό ή από άλλες περιοχές όπου η Ελλάδα είχε παρουσία.

Ακούστε μερικά ονόματα Βουλευτών της εποχής εκείνης: Γεώργιος Αβέρωφ Προξενική Περιφέρεια Καΐρου, Γεωργαλάς Σωτήριος Προξενική Περιφέρεια Αλεξανδρείας, Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος Προξενική Περιφέρεια Παλαιστίνης, Καλλέργης Δημήτριος Προξενική Περιφέρεια Κρήτης ο αλύτρωτος τότε ελληνισμός, Λασκαρίδης Γεώργιος των εν Λονδίνω Υπηκόων, Πετροκόκκινος Ευστράτιος Προξενική Περιφέρεια Μελίτης , Ραγκαβής Αλέξανδρος Προξενική Περιφέρεια Ανδριανουπόλεως, Ράλλης Γεώργιος Προξενική Περιφέρεια Ανδριανουπόλεως, Ράλλης Κωνσταντίνος Οδησσός, Σκαραμαγκάς Αμβρόσιος Οδησσός, Σουλτάνης Δημήτριος Αλεξάνδρεια, Τρικούπης Σπυρίδων ο πατέρας του Χαρίλαου Τρικούπη Μαγχεστρίας, ήταν δηλαδή εκπρόσωπος των Ελλήνων του Μάντσεστερ, Τρικούπης Χαρίλαος Γενικού Προξενείου Λονδίνου, Χαντζερής Γρηγόριος Προξενική Περιφέρεια Βουκουρεστίου, Χρηστίδης Δημήτριος Προξενική Περιφέρεια Καΐρου, Ξυδάκτυλος Ιάκωβος Μεσσήνη Σικελίας, Μωραΐτίνης Αριστείδης των εν Τεργέστη και Βενετία υπηκόων Ελλήνων. Tα καταθέτω στα Πρακτικά και θα σας μοιράσω και μία λιθογραφία της εποχής που δείχνει Έλληνες πολίτες να ψηφίζουν στο προξενείο στο Λονδίνο στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1862.

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Από το 1862 προέκυψε το Σύνταγμα του 1864, το οποίο και δικαίωσε την επιλογή του Επαμεινώνδα Δεληγεώργη και των νέων τότε πολιτικών ηγετών της εποχής για την επικράτηση του έθνους έναντι της δυναστείας. Στο άρθρο 21 του Συντάγματος του 1864 υπάρχει διάταξη που καθιερώνεται η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας «Άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουσιν εκ του Έθνους», αυτό μετατοπίζει την εξουσία από τη δυναστεία στο λαό, στη Βουλή. Εκείνο το Σύνταγμα καταργεί τη Γερουσία, άρα δυναμώνει τη Βουλή και δικαιώνει εκείνη η συνταγματική αναθεώρηση την επιλογή να εκφραστεί στη Βουλή του 1862 το έθνος, εξού και η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού.

Βεβαίως, κυρία Υπουργέ, όχι με τις διασφαλίσεις τις σημερινές, όπως αντιλαμβανόμεθα, αλλά αυτή ήταν η βαθιά πολιτική αιτιολογία της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού. Η βαθιά πολιτική αιτιολογία σήμερα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού είναι το Σύνταγμα της χώρας, είναι η δημοκρατία, είναι η ισότητα της ψήφου και η καθολικότητα της ψήφου.

Από το 1862 δεν υπήρξε άλλη φορά που να ετέθη το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Ο εκλογικός νόμος της μεταπολιτεύσεως ο ν.626/77 δεν λέει τίποτε. Η πρώτη αναφορά γίνεται στον ν.1427/84, αλλά αφορά εις τις ευρωεκλογές, οι οποίες έγιναν το ’84 το καλοκαίρι για πρώτη φορά χωρίς να διορίζουν τα κόμματα τους ευρωβουλευτές, αλλά με προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία.

Συνεπώς σήμερα μπορείτε να νιώθετε ακόμη και όσοι δεν μετέχετε με ένα «ναι» σε αυτήν την εξέλιξη ότι μετέχετε σε μία ιστορική διαδικασία, η οποία για λόγους δημοκρατικούς, για λόγους συνταγματικούς, για λόγους που αφορούν το πολίτευμα μας διευρύνει τη δυνατότητα των Ελλήνων να έχουν λόγο για τα πολιτικά δρώμενα της χώρας τους.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν λύνεται το θέμα όλης της ομογένειας. Όπως ελέχθη σωστά λύνεται το θέμα εκείνων που αν βρίσκονταν την Κυριακή εκείνη εδώ θα μπορούσαν άνετα και νόμιμα να ψηφίσουν.

Άρα, δεν είναι κατά κυριολεξία «η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού», γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν ψηφίζουν ακόμη. Είναι «η ψήφος των Ελλήνων από το εξωτερικό», ώστε να εξομοιωθεί αυτή η δυνατότητά τους με το να πάνε στο προξενείο ή όπου αλλού προβλεφθεί και να είναι σαν να ψηφίζουν στον τόπο που έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, τα οποία –επαναλαμβάνω- ούτως η άλλως έχουν.

Δεν «προικίζεται» κανείς Έλλην του εξωτερικού, που βρίσκεται εκεί είτε μονιμότερα είτε προσωρινά, με ένα έκτακτο καινούργιο δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα το έχει ούτως ή άλλως. Στην ουσία τον απαλλάσσουμε από το να πάρει ένα αεροπλάνο, ένα τρένο, ένα πλοίο και να έρθει εκείνη την Κυριακή να ψηφίσει στο χωριό του ή την πόλη του.

Επιτρέψτε μου τώρα ως Πρόεδρος του Σώματος να σας πω ότι προφανώς η επίκληση αδυναμιών ή η επίκληση δυνατότητας διεύρυνσης αυτού του δικαιώματος ή η δυνατότητα αυτό το δικαίωμα να πάρει κι άλλες διαστάσεις έχει λόγο συζήτησης. Και μπορεί αυτό να το συζητήσουμε και να δούμε πώς θα διευρυνθεί, πώς θα βγαίνουν Βουλευτές ενδεχομένως και όλα αυτά.

Το πρώτο βήμα, όμως, δεν εξαρτάται από μία τελειομανή αντιμετώπιση του όλου θέματος. Το πρώτο βήμα εξαρτάται από το πώς στεκόμαστε απέναντι σε ένα συνταγματικό δικαίωμα το οποίο επί τόσα χρόνια είχε μαραζώσει. Και τώρα αυτό το δικαίωμα ανθίζει. Πάντα υπάρχουν δυνατότητες να βελτιωθεί κάτι. Ή κοντά σε αυτό το κάτι να γίνουν και άλλα. Αυτό δεν τελειώνει.

Άρα, νομίζω, με όλο το θάρρος, ότι έστω και την τελευταία στιγμή, ακόμη και όσοι βλέπουν αρνητικά αυτό το νομοσχέδιο επειδή θα μπορούσε να έχει μία τελειότερη ή ευρύτερη έκφραση, θα μπορούν να παραμερίσουν αυτές τις τελειομανείς απαιτήσεις και να δουν την πραγματική κατάσταση και τη σύγκριση με ό,τι γινόταν χθες. Και αυτό που γινόταν χθες είναι πολύ χειρότερο απ’ αυτό που θα γίνεται αύριο με αυτό το νομοσχέδιο. Βελτιώνεται αφάνταστα ένα δικαίωμα το οποίο –επαναλαμβάνω- ήταν σε μαρασμό.

Για να καταλάβετε πόσο πρόσκαιρα είναι αυτά που σήμερα ενδεχομένως κάποιοι επικαλούνται για να αρνηθούν, θα σας διαβάσω από τα Πρακτικά της Βουλής της 14ης Ιουνίου 1978 μία ενδιαφέρουσα πρόταση νόμου, που δείχνει πόσο σχετικές είναι οι αρνήσεις μας, ιδίως όταν αυτές φαίνεται να έχουν ιδεολογικό ή και απόλυτο χαρακτήρα.

«Συνεδρίασις ΡΒ΄. Τετάρτη 14 Ιουνίου 1978. Εν Αθήναις σήμερον, τη 14η Ιουνίου 1978, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄ συνήλθεν εις την εν τω Βουλευτηρίω Αίθουσα αυτής η Βουλή εν Ολομελεία υπό την προεδρία του κ. Δημητρίου Παπασπύρου…». Ήταν από τη Βοιωτία ο κ. Παπασπύρου, διακεκριμένος πολιτικός ανήρ.

«…Κύριοι Βουλευταί, κηρύσσεται η έναρξις της συνεδριάσεως. Ανακοινούνται προς το Σώμα υπό του Γραμματέως κ. Ιωάννου Σταθοπούλου τα ακόλουθα. Πρώτον, κατάθεσις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών και Συγκοινωνιών. Καταθέτουν σχέδιο νόμου: Α. Περί κυρώσεως της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας. Β. Κατάθεσις προτάσεως νόμου. Οι Βουλευταί κκ.. Χαρίλαος Φλωράκης, Γρηγόριος Φαράκος, Ασημίνα Γιάννου, Κωνσταντίνος Λουλές, Νικόλαος Καλούδης, Δημήτριος Γόντικας, Κωνσταντίνος Κάππος, Κωνσταντίνος Βασάλος, Μαρία Δαμανάκη, Διαμαντής Μαυροδόγλου και Λυκούργος Καλλέργης καταθέτουν πρόταση νόμου για την τροποποίηση του υπ’ αριθμόν 650 του 1974 προεδρικού διατάγματος περί κωδικοποίησης των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας περί εκλογής Βουλευτών». Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε πρόταση νόμου για αλλαγή του εκλογικού συστήματος.

Πάμε στην εισηγητική έκθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία έχει ημερομηνία «Αθήνα, 14 Ιούνη…» -άκου «Ιούνη»- «…1978». Και λέει η εισηγητική έκθεσις: «Από τα μερικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η πρόταση νόμου είναι η κατάργηση του θεσμού των Βουλευτών της Επικρατείας…». Μην ανησυχούν οι Επικρατείας, δεν πέρασε αυτό. «…Και η παροχή ψήφου στους νέους των δεκαοκτώ και δεκαεννέα ετών, που στηρίζεται στις δημοκρατικές απόψεις που έχει αναπτύξει το κόμμα μας. Θέλουμε, όμως, να σταθούμε στο θέμα της ψήφου των εκλογέων του εξωτερικού και ιδιαίτερα μεταναστών, εργατών, ναυτεργατών, σπουδαστών, να μπορέσουν επιτέλους όλοι αυτοί να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Είναι στοιχειώδης δημοκρατική απαίτηση, παγκόσμια αναγνωρισμένη. Είναι επιτέλους συνταγματική επιταγή, που πρέπει κάποτε να υλοποιηθεί. Η υπερνίκηση των τεχνικών δυσκολιών δεν είναι ανυπέρβλητη. Με το ζήτημα, όμως, αυτό συνέχεται η διαβίωση στο εξωτερικό ενός μεγάλου αριθμού ομοεθνών που, ενώ εξακολουθούν να έχουν νομικό δεσμό με το ελληνικό κράτος, ουσιαστικά έχουν αποκοπεί από την ελληνική πατρίδα».

Το άρθρο το οποίο πρότεινε τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα υπό τον Γενικό Γραμματέα Χαρίλαο Φλωράκη λέει, κυρία Κεραμέως -υποπτεύομαι ότι συμμορφωθήκατε προς την πρόταση του Χαρίλαου Φλωράκη- το εξής.

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ:** Είναι και πρόσφατο…

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής):** Ακούστε, κύριε Γκιόκα. Η γοητεία της ιστορίας είναι ότι αντικρίζει τα πράγματα υπό το πρίσμα της αιωνιότητας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Μην αποποιείστε τη γοητεία του πρίσματος της αιωνιότητας, επικαλούμενος την προσωρινότητά μας.

Ακούστε, λοιπόν, αυτή την τροπολογία, για να καταλάβετε τι λέει.

«Άρθρο 4, ψηφοφορία των εκτός επικρατείας εκλογέων. Προστίθεται άρθρο 6 στο προεδρικό διάταγμα 650 στη θέση του αναριθμηθέντος, που έχει έτσι: «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι διαδικασίες για την ελεύθερη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος όλων των εκλογέων που τη μέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται έξω από τα όρια της επικρατείας. Το προεδρικό διάταγμα πρέπει να εκδοθεί και να δημοσιευθεί υποχρεωτικά μέσα σε έξι μήνες το αργότερο από τη δημοσίευση του νόμου τούτου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»».

Θέλω να πω με αυτή την ιστορική αναδρομή, με αυτή την επίκληση μιας προτάσεως νόμου, η οποία τότε κακώς δεν έγινε δεκτή, με την επίκληση του τι συμβαίνει σήμερα, ότι αξίζει τον κόπο, όπως είχα την ευκαιρία να τονίσω και στην ομιλία μου επ’ ευκαιρία της αναλήψεως των καθηκόντων μου, πότε - πότε να αντικρίζουμε αυτά που συμβαίνουν εδώ, όχι με το βλέμμα της συγκυρίας, αλλά με το βλέμμα της ιστορικότητας.

Αυτά που συμβαίνουν σήμερα εδώ είναι υπό το βλέμμα της ιστορίας. Όσοι συμφωνούν, αυτό το «βλέμμα» το κατανόησαν και το συνδράμουν. Όσοι δεν συμφωνούν, έχουν πάνω από πέντε ώρες να αντικρίσουν αυτό το «βλέμμα» και να συνοδοιπορήσουν με την ιστορία. Αξίζει τον κόπο.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», είκοσι μία φοιτήτριες και φοιτητές και τρεις συνοδοί από το Northeastern University της Βοστώνης.

Η Βουλή σάς καλωσορίζει.

(Χειροκροτήματα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

Τον λόγο έχει ζητήσει για έξι λεπτά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Μάντζος.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ:** Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Κυρία και κύριοι Υπουργοί, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή και η χθεσινή συζήτηση, μια διήμερη συζήτηση, διεξήχθη και διεξάγεται και χθες και σήμερα μέσα στους πυκνούς καπνούς των μεγάλων πυρκαγιών που κατέκαψαν και κατακαίουν το νησί της Ρόδου.

Επί οκτώ ημέρες παρθένα δάση, κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες, οικισμοί ολόκληροι, η χλωρίδα και η εξαιρετικά σπάνια πανίδα ενός ιδιαίτερου κάλλους νησιού παραμένουν παραδομένα στις φλόγες. Και τα ίδια συμβαίνουν, έστω σε μικρότερη κλίμακα, στην Κάρυστο, στη βόρεια Κέρκυρα, στο Φαράγγι του Βουραϊκού στην Αιγιάλεια. Μιλάμε για τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες στρέμματα δάσους κατακαμένα μέσα σε επτά μόλις ημέρες.

Η κλιματική κρίση είναι εδώ και η κλιματική αλλαγή συντελείται πολλά χρόνια τώρα και δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για κρατικές παραλείψεις. Η κλιματική κρίση είναι αλήθεια, είναι πραγματική και πρέπει αυτό να το πούμε για να απαντήσουμε και σε αντιεπιστημονικές απόψεις που ακούγονται και μέσα και έξω από τη Βουλή. Είναι αιτία, είναι επιταγή για δράση, για προετοιμασία, για αντιμετώπιση και αποκατάσταση.

Η αναζήτηση ευθυνών είναι αναγκαία. Είναι αναγκαίο να ανοίξει και να μείνει ανοικτή η συζήτηση, να μην κλείσει βιαστικά για μια ακόμη φορά, γιατί κανείς δεν δικαιούται και δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος από τη διαχείριση και αυτής της κρίσης, ούτε με την έλλειψη προετοιμασίας ούτε με την έλλειψη συντονισμού ούτε με την έλλειψη της ανταπόκρισης τις πρώτες εξαιρετικά κρίσιμες ώρες εκδήλωσης του συμβάντος, ούτε με τη διαχείριση του δάσους ως έννοιας και ως πεδίου δημόσιας πολιτικής μπορεί κανείς να είναι ικανοποιημένος.

Οφείλει λοιπόν να είναι και είναι προτεραιότητα και είναι θετικό και αυτονόητο το καθήκον της πολιτείας να μη θρηνούμε ανθρώπινα θύματα. Όμως και η ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή έχει κι αυτή μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ανθρώπινη ζωή.

Επομένως, το δόγμα «εκκενώνω, αποζημιώνω και πάμε παρακάτω», δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο σε ακόμα περισσότερη καμένη γη. Όλα καταλήγουν και οφείλουν να καταλήγουν και να περιστρέφονται γύρω από την λέξη «πρόληψη» και ό,τι αυτή σηματοδοτεί και σημαίνει.

Πρόληψη σημαίνει σαφές και εκ των προτέρων γνωστό πλαίσιο αρμοδιοτήτων. Πρόληψη σημαίνει ενιαίο και δεσμευτικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με ενιαίο και δεσμευτικό συντονισμό και διαχείριση. Σημαίνει προμήθεια μέσων εγκαίρως και σημαίνει και ορθή εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους. Και φυσικά σημαίνει να γνωρίζουν όλες και όλοι τι πρέπει να κάνουν και η κεντρική διοίκηση και η πολιτική προστασία και η τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και να έχουν και τους πόρους να κάνουν τις αρμοδιότητές τους πράξη με διαφάνεια και λογοδοσία, ώστε κάθε φορέας να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και κάθε πολίτης να γνωρίζει τι μπορεί να περιμένει από αυτό το κράτος. Διότι τελικά το πώς αντιδρούμε σε ανάλογες κρίσεις, είναι μονάδα μέτρησης της αξιοπιστίας της πολιτείας μας, είναι μονάδα μέτρησης της ποιότητας της δημοκρατίας μας, αυτής της δημοκρατίας την αποκατάσταση της οποίας τιμήσαμε βουβά και σιωπηλά και με τιμή σε ό,τι χάσαμε στο φυσικό περιβάλλον χθες.

Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και ισχύει και στο επίπεδο της νομοθεσίας, ιδίως στα πλέον εμβληματικά πεδία ρύθμισης, όπως είναι κατά προτεραιότητα και εξ ορισμού τα ζητήματα που άπτονται της ίδιας της λειτουργίας της δημοκρατίας μας, του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Το δικαίωμα στην ψήφο ως υπέρτατο πολιτικό δικαίωμα, ως πολιτική ελευθερία, περιλαμβάνεται εξ ορισμού σε αυτά ακριβώς τα ζητήματα. Η πρόσβαση των πολιτών στην ψήφο, πέρα και πάνω από τεχνικές δυσχέρειες, πέρα και πάνω από τεχνητούς αποκλεισμούς και περιορισμούς είναι συνθήκη δημοκρατίας. Αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας.

Και αναφέρομαι εδώ, όπως πολύ σωστά γράφεται και στην αιτιολογική έκθεση, της τροπολογίας, που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι δεν οφείλουν και δεν πρέπει να υπάρχουν οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, όπως δε θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο και με την αναφορά της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου σήμερα, της κ. Τζάκρη τον Απρίλιο του 2021 ότι οποιοιδήποτε τέτοιοι περιορισμοί είναι άδικοι και υποτιμητικοί. Και με αυτό συμφωνούμε απολύτως.

Η δική μας παράταξη άλλωστε, είναι εκείνη που προσέδωσε στο ζήτημα αυτό εδώ και πολλά χρόνια διακομματικά χαρακτηριστικά. Αυξημένη πλειοψηφία αξιώνει το Σύνταγμα μετά την Αναθεώρηση του 2001, μια αυξημένη πλειοψηφία που τελικά ορίζει και νοηματοδοτεί την ίδια την έννοια της συναίνεσης σε αυτά τα εμβληματικά ζητήματα.

Πώς όμως, κυρία Υπουργέ, εξασφαλίζεται η συναίνεση; Είμαστε κατηγορηματικοί σε αυτό. Η συναίνεση, τουλάχιστον η δική μας συναίνεση, δεν εκβιάζεται ούτε επιβάλλεται. Η δική μας συναίνεση οικοδομείται. Και για να είναι πραγματική αυτή η συναίνεση αξιώνει ανταλλαγή απόψεων, αξιώνει διάλογο, συνεννόηση. Αξιώνει σύγκλιση και όχι απλή σύμπτωση. Και θέλουμε αυτό να καταγραφεί και σε αυτή τη διαδικασία, στην αρχή αυτής της Κοινοβουλευτικής Περιόδου με τα μάτια στραμμένα και στις επόμενες μεγάλες προκλήσεις. Ακούμε και βλέπουμε και την πρόθεση της Πλειοψηφίας να ανοίξει τη συζήτηση της συνταγματικής Αναθεώρησης.

Δεν υπάρχουν, λοιπόν, λευκές επιταγές ούτε μπορεί μια ακόμη στο μέλλον κορυφαία διαδικασία να ορίζεται με βάση το συμφέρον της Κυβέρνησης και το κομματικό όφελος της Νέας Δημοκρατίας, τον βολονταρισμό της Νέας Δημοκρατίας, για να δανειστώ έναν όρο που χρησιμοποίησε ο ειδικός μας αγορητής.

Το λέμε, λοιπόν, καθαρά. Είμαστε διαχρονικά, αξιακά και υπεύθυνα υπέρ της ακώλυτης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από όλους τους πολίτες όπου κι αν βρίσκονται, όπου κι αν κατοικούν, όπου κι αν εργάζονται. Και είναι ακριβώς αυτή η θέση αρχής και συνέπειας που μας δίνει, όχι απλώς το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση τελικά να ασκήσουμε αυστηρή κριτική, να ελέγξουμε και να καταλογίσουμε στην Κυβέρνηση προχειρότητα και βιασύνη, να ελέγξουμε έναν Πρωθυπουργό που πίστεψε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει, από αυτό ακριβώς εδώ το Βήμα στην τελευταία κυριολεκτικά φράση της ομιλίας του στις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης, ακόμα και αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα, ως πεδίο πολιτικής επικοινωνίας, όπως έκανε επιδερμικά και υποκριτικά το κόμμα του η Νέα Δημοκρατία και στην προεκλογική περίοδο, τοποθετώντας ως υποψήφιο του Απόδημου Ελληνισμού έναν εν ενεργεία Υπουργό της και όπως κάνει ξανά η Κυβέρνηση που αρκείται σήμερα, την επαύριον των εκλογών και κατά μαχητό τεκμήριο πολλούς μήνες πριν τις επόμενες σε μια τυπική ενημέρωση παραλείποντας την αναγκαία διακομματική διαβούλευση.

Φαίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως η φράση «με έναν νόμο και ένα άρθρο» κατοχυρώνεται πλέον διαχρονικά ως ταυτόσημη του νομοθετικού λαϊκισμού ότι όλα γίνονται μαγικά, ότι ανάγκη διαλόγου δεν υπάρχει, γιατί η Κυβέρνηση -η κάθε κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση- ορίζει τελικά την κυρίαρχη άποψη και όποιος δεν ταυτίζεται με αυτή την άποψη είναι εχθρός του λαού.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, δεν δικαιούται κανείς να λησμονεί τα βασικά. Μια ισχυρή και σταθερή δημοκρατία αξιώνει και προϋποθέτει κανόνες καθαρούς και εξίσου σταθερούς, ένα ευθύ γήπεδο με σταθερά γκολπόστ και ξεκάθαρους κανόνες. Δεν θα ανεχθούμε, λοιπόν, άλλον αιφνιδιασμό, ούτε άλλες αλλαγές σε αυτούς τους βασικούς κανόνες. Αξιώνουμε και αξιώσαμε την άμεση απογραφή των εκλογέων που κατοικούν έξω από την επικράτεια με σύστημα αυτοαπογραφής και ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε όχι μόνο να υπάρχει αναγκαία ταυτότητα του εκλογικού σώματος -αυτό είναι κάτι σαφές- αλλά και να αποκτήσει νόημα η πολιτική συμμετοχή των Ελλήνων από το εξωτερικό, να αποκτήσει περιεχόμενο, να μπορούν και εκείνοι να απευθυνθούν στα κόμματα, τα κόμματα να απευθυνθούν σε εκείνους, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να υπάρχει αληθινή πολιτική διαδικασία.

Και φυσικά αυτή η Βουλή οφείλει να ανοίξει και να συνεχίσει τον διάλογο για την πρόσβαση όλων των πολιτών στην ψήφο, όχι μόνο των εκτός, αλλά και των εντός Ελλάδος πολιτών, των νέων που εργάζονται στα νησιά, στον τουρισμό, όσων υπηρετούν μακριά από την κατοικία τους και όλων όσοι το στερήθηκαν τον Μάιο και ιδίως τον Ιούνιο, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εκπαιδευτικούς. Είδαμε το τίμημα στη μεγάλη αποχή.

Και να γίνει αυτή η συζήτηση με ρεαλιστικούς όρους, όχι με πυροτεχνήματα, όπως φοβάμαι ότι είναι η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αξιώνει σαράντα εκλογείς από την ίδια περιφέρεια στο ίδιο μέρος, σαράντα Πατρινούς στην Πάτμο, σαράντα Γιαννιώτες στα Κύθηρα. Αναρωτιέμαι πώς θα τους βρούμε.

Είναι βέβαια σαφές και πρέπει να το πούμε ότι ο νέος που έφυγε για το Λονδίνο για να δουλέψει μέσα στην κρίση και ο συμφοιτητής του που εργάζεται σεζόν στη Σαντορίνη έχουν το ίδιο δικαίωμα ψήφου και ανάλογες δυσκολίες να το ασκήσουν. Κανένα, λοιπόν, ταξικό οικονομικό ή κοινωνικό εμπόδιο δεν επιτρέπεται να υπάρχει στην άσκηση του δημοκρατικού δικαιώματος όλων.

Οφείλουμε καταληκτικά να δούμε τη σημερινή συζήτηση ως αφορμή για την εμβάθυνση των σχέσεων με τους Έλληνες του εξωτερικού όχι μόνο τη γενιά του brain drain, που εκεί που είναι μπορεί να είναι εξίσου χρήσιμη στην πατρίδα μας ακόμα κι αν δεν έχει αποφασίσει ακόμα να γυρίσει, όσο με τον Απόδημο Ελληνισμό μέσα από τα ελληνικά σχολεία, τη διδασκαλία της γλώσσας μας, του πολιτισμού μας, του θεάτρου και εν τέλει των δημοκρατικών μας παραδόσεων. Να μη βλέπουμε τους συμπατριώτες μας και τους συμπολίτες μας ως αριθμούς σε εκλογικούς καταλόγους, αλλά ως κοινωνούς της κοινής εθνικής μας εικονογραφίας, της πραγματικής εθνικής ταυτότητας και όχι μιας φολκλόρ καρικατούρας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής στάθηκε, διαχρονικά, και στέκεται και σήμερα, αξιακά υπεύθυνα και με συνέπεια, σταθερό στις ιδέες και στις θέσεις του, με πλήρη συναίσθηση ότι σε κάθε συνεδρίαση αυτής εδώ της Βουλής, ειδικά σε ανάλογα ζητήματα πολιτειακού ενδιαφέροντος, η Βουλή δεν οριοθετείται από την τρέχουσα πολιτική συγκυρία και το βραχύβιο κομματικό συμφέρον, αλλά οφείλει να διαμορφώνει την ιστορία. Και σε αυτήν ακριβώς την ιστορική εντέλει διαδικασία είμαστε παρόντες, διαχρονικά παρόντες, όχι μόνο με την ψήφο μας, όσο κυρίως με τον πολιτικό μας λόγο, με τα αιτήματά μας για ελεύθερη πρόσβαση όλων στη δημοκρατία μας. Αυτή είναι σε τελική ανάλυση η ίδια η κληρονομιά, η παράδοση και η αποστολή της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης στον τόπο μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Για τρία λεπτά έχει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κ. Καραμέρος.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ:** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Δεν έχω την ευκαιρία να είναι στην αίθουσα ο κ. Τασούλας, ο κύριος Πρόεδρος, ο οποίος συνομιλεί με την ιστορία και αφού έφτασε από τον Χαρίλαο Φλωράκη και μίλησε και για τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, θα είχε ενδιαφέρον νομίζω κάνοντας αυτή τη βύθιση και το ταξίδι -κύριε Πρόεδρε, γεια σας- στα αρχεία της Βουλής να πάει λίγο πιο πίσω, να πάει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1789 και τη συντακτική συνέλευση μετά τη Γαλλική Επανάσταση, κύριε Πρόεδρε, για να δούμε ξανά πώς καθορίζονται οι θέσεις των παρατάξεων στα έδρανα.

Με την ευκαιρία λοιπόν να σας θυμίσω ότι δεν είναι δυνατόν ακροδεξιά παράταξη να είναι στα έδρανα της Αριστεράς. Επειδή είστε συνομιλητής της ιστορίας νομίζω έχει ενδιαφέρον.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής):** Επειδή ασχολείστε με την ιστορία, στη Γαλλική Επανάσταση οι Γιρονδίνοι μετακινήθηκαν από τα αριστερά προς τα δεξιά στην συντακτική συνέλευση του 1792. Και σας το λέω για να καταλάβετε πόσο σχετικά είναι όλα. Μελετήστε τους Γιρονδίνους.

**ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ:** Κατ’ εξαίρεση.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ:** Αφού πρώτα, κύριε Πρόεδρε, η Γερουσία επέλεξε να κάτσουν δεξιά του Λουδοβίκου και αριστερός τότε -το ξέρετε πάρα πολύ καλά- ήταν αυτός που ήταν υποστηρικτής της Επανάστασης. Αυτό σήμαινε αριστερός. Καλό είναι να τα θυμόμαστε όλα και όχι να κάνουμε επιλεκτική χρήση της ιστορίας. Το θέτω αυτό εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για το μόνιμο πρόβλημα που καλείστε να λύσετε με αυτή την γειτνίαση, τον διαχωρισμό ουσιαστικά της παράταξής μας.

Τώρα, στην κυρία Υπουργό, χαρακτηρίσατε αντισυνταγματική την τροπολογία, κυρία Υπουργέ, για το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των αποδήμων χωρίς περιορισμούς, την τροπολογία που καταθέσαμε. Δεν ξέρω αν θεωρείτε αντισυνταγματικό το δικαίωμα του εκλέγεσθαι γιατί δεν δίνετε τη δυνατότητα στους απόδημους με τον νόμο αυτό. Η τροπολογία που καταθέσαμε είναι σε απόλυτη εφαρμογή της πρόσφατης συνταγματικής Αναθεώρησης του άρθρου 54 της παραγράφου 4 του Συντάγματος, που προβλέπει τη δημιουργία τεσσάρων εκλογικών περιφερειών αποδήμων, ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους, όπως παγίως ζητούν και οι ίδιοι. Και ξέρετε την έκθεση του Προεδρείου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Ένα λεπτό την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε, λόγω της συνομιλίας που είχα με τον κύριο Πρόεδρο.

Αλλά αναφέρεται και από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με την έκθεσή της με εισηγητή τον σημερινό Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη, που υιοθετήθηκε από την ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και σας λέω συγκεκριμένα -φαντάζομαι την έχετε διαβάσει την έκθεση, κυρία Υπουργέ- ότι στη σελίδα 66, σε σχέση με αυτό που προτείνουμε, αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η ψήφος των αποδήμων θα μετρά μόνο για τρεις έδρες στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και δεν θα προσμετράται για την εξαγωγή του εκλογικού μέτρου σε επίπεδο επικρατείας». «Προτείνεται αυτό ως λύση» -διαβάζω πιο κάτω- «και αποτελεί εύλογο περιορισμό της αρχής της ισότητας της ψήφου κατά την πάγια νομολογία του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου». Πού είναι λοιπόν η αντισυνταγματικότητα σε αυτό που σας προτείνουμε; Πρώτο αυτό.

Δεύτερον, δεν κάνατε καμμία αναφορά και το απορρίψατε διά της σιωπής σας στο δικαίωμα των εκλογέων εσωτερικού να ψηφίζουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να εξηγήσετε στις Ελληνίδες και τους Έλληνες γιατί αγνοείτε, όχι μόνο νέους ανθρώπους, αλλά όλους αυτούς που εργάζονται ή σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους εντός Ελλάδος.

Τέλος, θα θέλαμε και μια κουβέντα να πείτε γι’ αυτά τα 3 εκατομμύρια ευρώ που ως εργαλείο είχαν οι προκάτοχοί σας τη δυνατότητα για να κάνουν την καμπάνια προς τους απόδημους Έλληνες του εξωτερικού και να τους καλέσουν να ψηφίσουν. Αναζητήστε σε όλα τα σόσιαλ μίντια, σε όλο το διαδίκτυο, με όποια λέξη κλειδί θέλετε, ένα μέρος αυτής της καμπάνιας. Αναρωτιέμαι τι παραδοτέο πήρατε για αυτήν την απευθείας ανάθεση, πώς ακριβώς να αξιοποιήσατε αυτά τα 2,6 έως 3 εκατομμύρια ευρώ του ελληνικού λαού για να έχετε αποτέλεσμα ως προς την ψήφο των αποδήμων το 2023.

Σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

**ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Εσωτερικών):** Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη.

Πρώτα από όλα σε ό,τι αφορά το δικαίωμα, τη διευκόλυνση μάλλον για εκλογείς του εσωτερικού, έχουμε απαντήσει εκτενώς στην επιτροπή. Θα σας ενημερώσει ο κύριος εισηγητής. Προφανώς και θέλουμε διαρκώς να διευκολύνουμε τη δυνατότητα για τους εκλογείς να ασκούν το δικαίωμα της ψήφου και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε ήδη πει ότι εξετάζουμε μια ρύθμιση σε αυτή την κατεύθυνση.

Όμως δεν αποτελεί αντικείμενο αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, το πεδίο εφαρμογής της, αφορά αποκλειστικά Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό, είτε μόνιμα είτε προσωρινά. Βεβαίως και θέλουμε πάντοτε να διευκολύνουμε τους εκλογείς του εσωτερικού και γι’ αυτό επεξεργαζόμαστε ήδη λύση για το ζήτημα αυτό.

Τώρα έρχομαι στο ζήτημα που έθεσα σχετικά με τη συνταγματικότητα ή μη της προτεινόμενης τροπολογίας. Κοιτάξτε, τα πράγματα έχουν ως εξής: Το Σύνταγμα προβλέπει ξεκάθαρα την ίση μεταχείριση, την ισοδυναμία της ψήφου. Τι σημαίνει αυτό; Ο κάθε πολίτης, όποιος κι αν είναι, να ασκεί ισοδύναμη επιρροή στο εκλογικό αποτέλεσμα. Όταν εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπετε ότι για τους εκλογείς του εξωτερικού να μην προσμετράται η ψήφος τους στο εθνικό αποτέλεσμα, χωρίζετε, διαχωρίζετε, φτιάχνετε δύο εκλογικά σώματα, δύο λαούς κατά το Σύνταγμα, και αυτό οδηγεί κατ’ αποτέλεσμα σε μια διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των δύο αυτών σωμάτων. Αποτέλεσμα; Δεν έχουν ισοδύναμη επιρροή τα δύο αυτά σώματα.

Κατ’ αυτόν τον λόγο -και κύριε συνάδελφε νομικέ- θεωρούμε ότι η προτεινόμενη αυτή ρύθμιση αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος.

Ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ. Κωνσταντίνος Χήτας για εννέα λεπτά.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Μάντζο, γιατί; Δεν μπορώ να καταλάβω. Σας ακούω τόσες μέρες. Γιατί αυτή η ευκαιρία να πάει έτσι χαμένη; Έχετε τόσες αντιρρήσεις, τόσα αιτήματα, τόσα διαφορετικά θέλετε να γίνουν στο νομοσχέδιο και τελικά το ψηφίζετε. Είναι αυτό που λέμε «ομολογείτε χωρίς καν ανάκριση» εσείς. Δηλαδή ξεκινήσατε τη διαδικασία, λέτε «ναι», «ναι» κατευθείαν και μετά αρχίζετε «διαφωνούμε εδώ, εδώ, εδώ».

Εάν το κάναμε συντονισμένα όλοι -γιατί συμφωνούμε όλοι σε όλα- και ερχόταν το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και πιέζαμε την Κυβέρνηση, τουλάχιστον για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, και λέγαμε «εμείς θα ψηφίσουμε όλοι», θα μαζεύαμε τριακόσιες ψήφους σήμερα εδώ, τριακόσιους! Αλλά είστε εύκολη λεία. Δεν είναι έτσι η αντιπολίτευση. Δεν είναι έτσι, κύριε Μάντζο.

Βλέπουμε τη διγλωσσία μέσα στο ΠΑΣΟΚ, εύκολα γίνεται αντιληπτή. Το βλέπουμε, εντάξει. Άλλα υποστηρίζουν οι μισοί, άλλα οι άλλοι μισοί. Λίγη εμπειρία να έχει κάποιος, το αντιλαμβάνεται. Αλλά γιατί πέφτετε αμαχητί; Αμαχητί! Ναι σε όλα, τα δώσατε όλα. Ας τους πιέσουμε λίγο, μια διάταξη ήταν, να έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται.

Συνταγματικότατο, δημοκρατικότατο και καθόλου καπρίτσιο ή τελειομανία, όπως το είπε και ο Πρόεδρος της Βουλής. Καμμία τελειομανία δεν είναι να έχει το δικαίωμα αυτός που ψηφίζει να εκλέγεται κιόλας, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τι είναι αυτό, τελειομανία; Δημοκρατικότατο το βρίσκουμε εμείς.

Γιατί δεν συντονιστήκαμε; Πείτε μας. Πιέστε λίγο, να πάρουμε κάτι απ’ την πολιτική διαπραγμάτευση, ένα βήμα πίσω εμείς, ένα βήμα πίσω το Υπουργείο, να πετύχουμε τον στόχο τον μεγάλο. Γιατί δεν το κάνατε σαν κόμμα, σαν μεγάλη παράταξη; Τριάντα δύο Βουλευτές τους δίνετε έτσι, λάφυρο, τριάντα δύο Βουλευτές χάρισμα.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ**)

Και αυτό αφορά και στην Πλεύση Ελευθερίας και στη Νίκη και σε όλα τα κόμματα. Θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το αυτονόητο και να το έχουμε πάρει και να εξασφαλίσουμε τις τριακόσιες ψήφους σήμερα εδώ. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια.

Ξαναλέμε ότι εμείς δεν είμαστε πολιτικά μειράκια ούτε τώρα μπουσουλάμε στην πολιτική. Και πολιτικό ένστικτο έχουμε και πολιτική σκέψη έχουμε και ξέρουμε πολύ καλά τι θέλει να πετύχει η Νέα Δημοκρατία και πώς το πλασάρει.

**ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ:** Τι;

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Τα είπαμε σε άλλο μάθημα αυτά, κύριε Σιμόπουλε, λείπατε. Δεν θα τα ξαναπώ.

**ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ:** Να τα ακούσουμε.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Τα έχουμε πει σε άλλο μάθημα.

Κυρία Κεραμέως, σήμερα μας στεναχωρήσατε. Ούτε μία αναφορά στην Ελληνική Λύση;

**ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Εσωτερικών):** Έρχεται, έρχεται.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Ούτε ένα Πρακτικό δεν θα διαβάσετε σήμερα τι λέγαμε το 2019; Πείτε τα να ακούσει ο κόσμος ότι είμαστε υπέρ της άρσης των περιορισμών. Γιατί, ξέρετε, το παιχνίδι των Πρακτικών μπορούμε να το παίξουμε και εμείς. Δεν θέλουμε να μπούμε στο επίπεδο αυτό ούτε στο επίπεδο που έριξε την κουβέντα χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας για πατριώτες της φακής. Και μέχρι να το διαγράψει από τα Πρακτικά, εμείς θα μιλάμε για εσάς και θα λέμε ότι είστε πατριώτες της δεκάρας.

Εσείς το ρίξατε το επίπεδο εκεί, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Μην κάνετε τα χειλάκια σας εσείς, κύριε Τσιάρα. Μη συνοφρυώνεστε. Ο Πρωθυπουργός έριξε το επίπεδο εκεί. Είστε πατριώτες της δεκάρας και θα το αποσύρουμε, μόλις ο ίδιος πάει και το διαγράψει από τα Πρακτικά αυτό το οποίο είπε χθες. Και θα σας εξηγήσουμε γιατί είστε πατριώτες της δεκάρας.

Όμως, κυρία Κεραμέως, Πρακτικά θέλετε; Πρακτικά θα έχετε. Αφού έτσι θέλετε να παίξουμε, έτσι θα παίξουμε, κυρία Κεραμέως! «Ούτε βήμα πίσω για την πανεπιστημιακή αστυνομία!» κυρία Κεραμέως. Πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις έχει εδώ η κ. Κεραμέως. Πείτε μας λίγο τι κάνει η πανεπιστημιακή αστυνομία σήμερα; Έχετε κανένα νέο; Πού είναι τα παιδιά αυτά;

Έτσι είναι το παιχνίδι. Τα χτυπήματα κάτω από τη μέση απαντώνται με χτυπήματα κάτω από τη μέση, κυρία Κεραμέως!

Νίκη Κεραμέως: «Τον Ιούνιο ξεκινά η λειτουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας». Και μας βάλατε και το ψηφίσαμε αυτό το νομοσχέδιο γιατί πιστεύουμε στον νόμο και την τάξη και μας εκθέσατε και εμάς απέναντι στους Έλληνες πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους. Μας παρασύρατε και εμάς να υπερψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο τελικά ήταν μια τρύπα στο νερό!

Νίκη Κεραμέως: «Η πανεπιστημιακή αστυνομία βάζει τέλος στις έκνομες ενέργειες». Μπα; Από πότε; Πότε έγιναν αυτά –πού ζούμε εμείς;- για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα; Γιατί οι περισσότεροι έχουμε παιδιά και ιδίως κάποιοι στην ηλικία αυτή που είναι στα πανεπιστήμια. Και πήραμε ρίσκο πολιτικό τότε και δυσαρεστήσαμε αρκετούς με την ψήφο μας.

Πού είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία; Πείτε μας πού είναι! Πρακτικά θέλατε; Πρακτικά θα έχετε! Έτσι είναι, τι να κάνουμε τώρα; Δεν γίνεται διαφορετικά.

Επίσης, επικαλεστήκατε πριν από λίγο μια επιστολή των Ελλήνων αποδήμων, ενός συλλόγου. Δεν ξέρω, υπάρχουν πολλά ξέρετε. Σας το κατέθεσα και στην επιτροπή. Έχουμε εδώ πέρα λοιπόν το European Hellenic Foundation. Τι λένε οι άνθρωποι; Σε αυτά πάνω, ό,τι λένε, εμείς καταθέσαμε πρόταση νόμου. Και τι λέει η πρόταση νόμου; Γιατί είπατε ψέματα, μεταξύ άλλων. Πέραν της άρσης όλων των περιορισμών, λέμε η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διεξαχθείσης ψηφοφορίας για το επικρατείας πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την καταμέτρηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στην επικράτεια. Ταυτόχρονα! Όχι μια μέρα, πριν μια μέρα μετά, μέσω ίντερνετ ή με χρονοκαθυστέρηση.

Πρόταση νόμου, την καταθέσαμε, διαβάστε την! Κόμμα είμαστε. Καταθέσαμε μια πρόταση νόμου. Ρίξτε μια ματιά! Μπορεί να βρείτε κάτι ενδιαφέρον μέσα. Για το Θεό, δηλαδή!

Τι λένε, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι εδώ; Ποιες είναι οι βασικές προτάσεις τους; Ό,τι λέμε εμείς στην πρόταση νόμου: Άρση όλων των εμποδίων. Καταμέτρηση των ψήφων στα εκλογικά κέντρα. Ο ψηφοφόρος δηλώνει στην κεντρική ψηφιακή πύλη κ.λπ.. Να γίνουν εκλογικές περιφέρειες.

Τι λέμε εμείς; Αυτοί οι άνθρωποι έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα, εκτός από το να εκλέγουν, να εκλέγονται κιόλας. Και δεν πάμε να υφαρπάξουμε την ψήφο τους, θα περνάτε εσείς από εδώ μέσα τις Πρέσπες ή τη διχοτόμηση του Αιγαίου ή την παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας ή τον γάμο των ομοφυλοφίλων και θα έχετε διαρροές στην Ελλάδα, να παίρνετε ψήφους απ’ έξω για να ισορροπείτε εσείς! Γιατί αυτό πάτε να κάνετε, να υφαρπάξετε την ψήφο των Ελλήνων! Δεν σας νοιάζουν οι απόδημοι. Η ψήφος τους σας νοιάζει, πώς θα την υφαρπάξετε!

Εμείς θέλουμε να τους φέρουμε εδώ μέσα. Τους Έλληνες του εξωτερικού θέλουμε να τους φέρουμε εδώ μέσα, να εκπροσωπηθούν, να έχουν άξια εκπροσώπηση, να μιλάνε για τα προβλήματά τους, να ξέρουν τι γίνεται.

Εσείς φοβάστε να το κάνετε αυτό. Άρα ποιος είναι ο σωστός της ιστορίας; Για πείτε μας.

Πραγματικά λυπούμαστε πάρα πολύ και απευθύνομαι με πολύ μεγάλο σεβασμό και κοινοβουλευτικό και ανθρώπινα το λέω και στην Πλεύση Ελευθερίας και στη Νίκη. Γιατί η δική τους ψήφος κρίνει σήμερα το αποτέλεσμα, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε διεκδικήσει το πολύ απλό «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» και θα είχαμε σχεδόν τριακόσιες ψήφους σήμερα. Γιατί αμαχητί; Γιατί εξαρχής ναι;

Και σας ακούω και λέω, δεν μπορεί, θα ψηφίσουν «όχι» αύριο και ψηφίζετε «ναι», ενώ θα μπορούσαμε να ενωθούμε. Άντε, ετούτοι εδώ, τα βόρεια είναι άπειροι. Εσείς; Κόμμα κυβερνητικό, πετσωμένο κόμμα; Παντού ΠΑΣΟΚ υπάρχει. Δεν το βλέπετε ότι έχει παγίδες; Άντε το τυρί το είδαν, τη φάκα δεν την είδαν. Ούτε εσείς; Ούτε εσείς την είδατε τη φάκα;

Πάμε παρακάτω. Εγγεγραμμένοι. Κυρία Κεραμέως, εδώ στην Ελλάδα, Ιούνιος 2023, εγγεγραμμένοι, εκλογές προχθές, από το ΥΠΕΣ. Από το ΥΠΕΣ είναι αυτό, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εννέα εκατομμύρια οκτακόσιοι δεκατρείς εγγεγραμμένοι. Το Μάιο εννέα εκατομμύρια εννιακόσιοι δεκαεννιά εγγεγραμμένοι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, σε είκοσι μέρες; Υπουργείο Εσωτερικών!

Και θα βγάλετε εσείς άκρη τι θα γίνει στο εξωτερικό, ποιοι θα ψηφίζουν και πώς θα ψηφίζουν; Αλήθεια λέτε τώρα;

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν είχαμε και ομιλητές και κλείνει και η διαδικασία. Δώστε μου δύο λεπτά.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Κλείστε, όχι δύο λεπτά.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Θέλω δύο, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Όχι, όχι. Έχει μιλήσει ο Πρόεδρός σας σαράντα ένα λεπτά συνολικά.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Ε, χάσαμε ήδη ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Σας σέβομαι πολύ και το ξέρετε.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Παράκληση να κλείσετε.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Δεν είχαμε ομιλητές, τελειώνω.

Θα πω και για το ΠΑΣΟΚ, κύριε Μάντζο, γιατί τα κάνατε μαντάρα δυστυχώς.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ:** Πάλι το ΠΑΣΟΚ;

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Τα κάνατε μαντάρα. Πέσατε αμαχητί, λάφυρο, μπήκατε κατευθείαν. Τριάντα δύο αιχμαλώτους παραδώσατε, πολιτικούς αιχμαλώτους, κατευθείαν! Τριάντα δύο ψήφους τις πετάξατε έτσι!

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ:** Την πανεπιστημιακή αστυνομία; Εσείς ψηφίσατε την πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν τους χαρίσατε Βουλευτές;

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Πάμε παρακάτω. Επειδή ακούστηκαν πολλά –και θα κλείσω εδώ, κύριε Πρόεδρε- και επιμένουμε να πάει ο κ. Μητσοτάκης –όχι ο ίδιος, να στείλει έναν υπάλληλο, κάτι, οτιδήποτε- να σβηστεί από τα Πρακτικά το «πατριώτες της φακής» γιατί θα επιμένουμε στο επίπεδο του διαλόγου που ο ίδιος επέλεξε, ότι ο ίδιος και όλοι οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι πατριώτες της δεκάρας. Γιατί τουλάχιστον όσοι καταφέρνουν αυτά τα ακατόρθωτα με το «Turkaegean» είναι πατριώτες της δεκάρας. Όσοι υποδέχονται τον Ζάεφ ως φίλο τους είναι πατριώτες της δεκάρας. Όσοι προεκλογικά παρίσταναν τους μακεδονομάχους είναι πατριώτες της δεκάρας. Όσοι έχουν φέρει τον Ράμα εδώ και του έκαναν και έκθεση ζωγραφικής και ο Μπελέρης είναι ακόμα φυλακή, είναι πατριώτες της δεκάρας. Όσοι προσέρχονται σε διάλογο με την Τουρκία, ενώ η Κύπρος είναι ακόμα η μισή διχοτομημένη και έχουμε κατεχόμενα, είναι πατριώτες της δεκάρας.

Αυτό είστε εσείς δυστυχώς και θα επιμένουμε σε αυτά. Επαναφέρετε το επίπεδο του διαλόγου εκεί που το είχαμε ορίσει εμείς τέσσερα χρόνια και ήταν πολύ υψηλό το επίπεδο. Μην το ρίχνετε το επίπεδο. Ξέρουμε ποιος είναι ο αντίπαλος σας αυτή την τετραετία εδώ μέσα. Εμείς είμαστε έτοιμοι για πολιτική μάχη, αλλά δίκαια και ωραία, ωραία πολιτική μάχη, όχι με ύπουλο τρόπο.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

**ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Εσωτερικών):** Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω τον λόγο;

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Ναι, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

**ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Εσωτερικών):** Κύριε Χήτα, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Χαίρομαι.

**ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Εσωτερικών):** Τέσσερα σημεία προς απάντηση.

Σημείο πρώτο, για να καταλάβουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν τι συζητούμε σε αυτή τη φάση της συζήτησης. Συζητάμε τη στάση της Ελληνικής Λύσης, η οποία Ελληνική Λύση τέσσερα χρόνια λέει το ίδιο πράγμα: να άρουμε, να καταργήσουμε τους περιορισμούς. Και το έλεγε και με εμφατικό τρόπο.

Θα το ακούσετε ξανά, κύριε Χήτα. Εσείς προσωπικά, δεν είναι άλλη προσωπικότητα, εσείς ο ίδιος, σε αυτή εδώ την Αίθουσα, πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, λέγατε: «Για να είμαστε ξεκάθαροι σε όλους, σταθερή και αταλάντευτη θέση της Ελληνικής Λύσης είναι ότι όλοι οι Έλληνες της διασποράς πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Ας τους κάνουμε λοιπόν πιο εύκολο το να ψηφίσουν.».

Δεν άκουσα αυτά τώρα, τουλάχιστον αυτό το οφείλουμε …

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Μη διακόπτετε, κύριε Χήτα. Τα είπατε. Θα ακούσετε τώρα την απάντηση.

**ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Εσωτερικών):** «Θα τους το κάνουμε πιο εύκολο να ψηφίσουν, να νιώσουν» –έλεγε ο κ. Χήτας- «ότι μετέχουν ενεργά, ότι μετέχουν πραγματικά στα κοινοβουλευτικά δρώμενα της πατρίδας τους». Συμπληρώνει ο κ. Χήτας: «Είχα την τιμή να συμμετάσχω ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης στη διαδικασία της συνταγματικής Αναθεώρησης όπου κι εκεί επισημάναμε ότι πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη η ψήφος του Απόδημου Ελληνισμού, αλλά και στις συζητήσεις του νομοσχεδίου σας με τους περιορισμούς που είχατε βάλει τότε, τονίσαμε ότι πρέπει να διευκολύνουμε και όχι να δυσκολεύουμε την ψήφο των ανθρώπων αυτών, ότι πρέπει να ψηφίζουμε διατάξεις» -είπε η Ελληνική Λύση και ο κ. Χήτας- «που θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και θα απλοποιούν τις διαδικασίες, για να έχουν πρόσβαση όλοι οι απόδημοι».

Τι συζητάμε σήμερα, κυρίες και κύριοι; Ότι η Ελληνική Λύση πριν από ενάμισι-δύο χρόνια ψήφισε την ίδια ακριβώς διάταξη, ούτε κόμμα διαφορά, με αυτήν που ψηφίζουμε σήμερα το βράδυ. Τότε είπε «ναι». Σήμερα όλως τυχαίως σ’ αυτήν τη διαδικασία έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία στροφή 180 μοιρών.

Δεύτερο σημείο, κύριε Χήτα: Ξαφνικά βάζετε μια νέα προϋπόθεση. Ποια; Να υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες, να υπάρχουν εκπρόσωποι ειδικά για τους εκλογείς του εξωτερικού και να μην προσμετράται η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού, των εκλογέων που βρίσκονται στο εξωτερικό, στο εθνικό συνολικό αποτέλεσμα. Τι προτείνετε, δηλαδή; Προτείνετε ακριβώς αυτό το οποίο ο Πρόεδρός σας, η Ελληνική Λύση είχε χαρακτηρίσει πριν από δύο χρόνια ως το πιο γελοίο επιχείρημα.

Για να μην παρεξηγηθώ, γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα που αναπαρήγαγαν με λίγο διαφορετικό τρόπο αυτά που είπα, ο κ. Βελόπουλος είχε πει επί λέξει για την τότε πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόταση της Ελληνικής Λύσης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει η ψήφος των ομογενών να προσμετράται μόνο σε τέσσερις περιφέρειες και όχι στην επικράτεια». Συμπληρώνει ο κ. Βελόπουλος: «Τι πιο γελοίο απ’ αυτό ως επιχείρημα;».

Ανοίγω παρένθεση. Τι πιο γελοίο, δηλαδή, από το επιχείρημα που σήμερα αναπτύσσει η Ελληνική Λύση; Κλείνω παρένθεση.

«Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό;», λέει ο κ. Βελόπουλος. «Πώς γίνεται αυτό, πώς μπορεί να γίνει αυτό; Είναι απίστευτα αυτά που ζητούν οι άνθρωποι». Αυτός ο χαρακτηρισμός του κ. Βελόπουλου για την πρόταση τότε του ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζεται αυτολεξεί στην νυν πρόταση της Ελληνικής Λύσης που είναι ολόιδια.

Σημείο τρίτο: Ακόμη και να δεχτώ ότι ξαφνικά είχατε μια θεία επιφοίτηση και ενώ τέσσερα χρόνια -προς τιμήν σας- λέτε ένα πράγμα, ξαφνικά κάνετε αυτή τη στροφή και τι μας λέτε επί της ουσίας; Επιτρέπετε σε δήθεν διαδικαστικά τεχνάσματα να σταθούν εμπόδιο στο να έχουν συμπατριώτες μας τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος της ψήφου. Δηλαδή, είναι οξύμωρο, επειδή κόπτεστε τάχα για τη διαδικασία της ψηφοφορίας, να τους στερείτε με την ψήφο σας –γιατί αυτό κάνετε- το δικαίωμα της ψήφου.

Σημείο τέταρτο και τελευταίο. Πάει πολύ, όμως, κύριε Χήτα. Επειδή εσείς δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα, επειδή δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε ότι αυτή την ίδια διάταξη την ψηφίσατε μετά βαΐων και κλάδων και τώρα έρχεστε και λέτε «παρών», επειδή δεν μπορείτε να δικαιολογήσετε αυτή την αλλαγή στάσης, να ψάχνετε να κρυφτείτε πίσω από άλλες πολιτικές δυνάμεις γιατί; Διότι, κύριε Χήτα –και το λέω πραγματικά με θλίψη-, δεν έχετε το πολιτικό ανάστημα να εξηγήσετε μια μεταστροφή 180 μοιρών. Ψηφίσατε την ίδια διάταξη που θα κληθούμε όλοι να τοποθετηθούμε σήμερα το απόγευμα. Αυτήν την ίδια διάταξη εσείς της Ελληνικής Λύσης την ψηφίσατε.

Σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Ευχαριστώ κι εγώ.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο για ένα λεπτό για να απαντήσω.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Κύριε Χήτα, ακούστε κάτι. Η διαδικασία του πινγκ-πονγκ δεν μπορεί να τελειώσει ποτέ. Τα είπατε, πήρατε απαντήσεις συγκεκριμένες επί των ερωτημάτων σας, εμείς οι υπόλοιποι ακούσαμε, κρίνουμε και συγκρίνουμε. Παρ’ όλα αυτά, έχετε ένα λεπτό, για να μη θεωρηθεί ότι σας αδικώ. Mόνο ένα λεπτό.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Βεβαίως.

Κυρία Υπουργέ, γιατί δεν μας απαντήσατε για ποιον λόγο δεν βάζετε μια διάταξη να έχουν το δικαίωμα οι άνθρωποι αυτοί να εκλέγονται κιόλας; Γιατί; Βάλτε το. Γιατί δεν το βάζετε; Να πάρετε και τη δική μας ψήφο και μπορεί να την πάρετε και από άλλα κόμματα. Πείτε μας γιατί.

**ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Εσωτερικών):** Άντε πάλι!

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Τι φοβάστε εσείς; Μη χαθούν κάποιες έδρες; Τι φοβάστε; Απαντήσετε μας σ’ αυτό.

**ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Εσωτερικών):** Σύνταγμα. Το έχετε ακούσει;

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Σύνταγμα; Το Σύνταγμα λέει εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Γιατί τους το στερείτε; Τι είναι αυτοί; Πολίτες β΄ κατηγορίας; Δεν έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπηθούν εδώ στη Βουλή ή θα βάλουμε Επικρατείας τους δικούς μας, τον κ. Στυλιανίδη ή ο κάθε πολιτικής Αρχηγός τον δικό του και θα λέμε ότι είναι απόδημος ο κ. Στυλιανίδης; Τώρα σοβαρά μιλάμε; Αυτή είναι η εκπροσώπηση των ομογενών, με τον κάθε κ. Στυλιανίδη;

Αφού αγαπάτε τόσο πολύ τους αποδήμους, γιατί δεν φέρνετε να εκπροσωπηθούν εδώ πέρα; Εγώ σας λέω ότι θα μιλήσω και με τον Πρόεδρο να το ψηφίσουμε. Φέρτε μια διάταξη τώρα για να το ψηφίσουμε κι εμείς, να μπορούν να εκπροσωπηθούν. Ορίστε. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Έγινε αντιληπτό.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Κυρία Υπουργέ, πείτε μας λίγο –σας ρώτησα και πριν- τι έγινε η πανεπιστημιακή αστυνομία; Πείτε μας λίγο πού είναι …

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Κύριε Χήτα, δεν είμαστε σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Άλλη ώρα μπορείτε να ρωτήσετε. Ολοκληρώσατε.

Πριν δώσω τον λόγο για μια μικρή παρέμβαση στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής κ. Μάντζο, σας ενημερώνω ότι υπολογίζουμε ότι η ονομαστική ψηφοφορία θα γίνει περίπου στις 18.00΄. Λέω «περίπου», ώστε όσοι λείπουν από την Αίθουσα να υπολογίσουν να είναι εδώ.

Γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαοκτώ φοιτήτριες και φοιτητές και έξι συνοδοί από τη Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

Η Βουλή σάς καλωσορίζει και σάς εύχεται καλή πρόοδο.

(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

Κύριε Μάντζο, έχετε τον λόγο για μια μικρή παρέμβαση.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ:** Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Σεβόμενος τον πολύτιμο χρόνο αυτής της πολυτελούς διήμερης διαδικασίας και κυρίως την αναμονή των συναδέλφων, δεν θα επαναλάβω όσα προσπάθησα να πω στην ομιλία μου για το πώς στην πολιτική, όπως εμείς την ασκούμε, αρχές και αξίες διαχρονικές αίρονται πάνω από την κομματική και την πολιτική συγκυρία.

Δεν θα μπω στη συζήτηση για το πώς χάρισε Βουλευτές –για να δανειστώ έναν όρο που χρησιμοποίησε ο αξιότιμος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης- σε μια αποτυχημένη δήθεν μεταρρύθμιση της παρισταμένης Υπουργού ως Υπουργού Παιδείας, την πανεπιστημιακή αστυνομία, την κατάληξη της οποίας βλέπουμε πάνω ή κάτω από άλογα σε διάφορες μορφές αστυνομικής οργάνωσης από εδώ και στο εξής και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κατάληξή της. Δεν θα το κάνουμε.

Θα αρκεστώ να πω ότι κατανοώ την εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται το κόμμα του να δικαιολογήσει την αλλαγή πλεύσης πάνω σ’ αυτό το εμβληματικό ζήτημα που συζητάμε. Έχει δυσκολία να εξηγήσει αυτήν την αλλαγή πλεύσης, όχι τόσο στους εκτός Ελλάδος ψηφοφόρους –δεν είναι δα και τόσοι πολλοί- όσο στους εντός Ελλάδος ψηφοφόρους. Κατανοώ αυτή την αγωνία και αυτή τη δυσκολία, όμως το να φτάνει σε σημείο να καταλογίζει διγλωσσία στους συναδέλφους μου Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής είναι προκλητικό.

Του συνιστώ, λοιπόν, του αγαπητού συναδέλφου να παρακολουθεί πιο προσεκτικά τις ομιλίες των συναδέλφων μου. Έχει μια δικαιολογία, το ότι είμαστε περισσότεροι. Θα το συνηθίσει, θα καταβάλει προσπάθεια και θα το καταφέρει.

Ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Ευχαριστώ κι εγώ για την οικονομία του χρόνου.

Καλώ στο Βήμα τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτριο Μαρκόπουλο.

Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:** Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ σήμερα, εκτός βέβαια του γενικού σημαντικού ενδιαφέροντος αυτού του νομοσχεδίου με τις ιστορικές διαστάσεις, όπως πολύ σωστά τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, βρίσκομαι εδώ και για τον αδελφό μου τον Αντώνη. Ο αδελφός μου εδώ και είκοσι χρόνια ζούσε αρχικά στη Βαρκελώνη στην Ισπανία και εδώ και πολλά χρόνια στο Βελιγράδι.

Αυτό που θέλω να πω στον Αντώνη είναι το εξής: «Αντώνη, δεν σε έχουμε ξεχάσει». Αλλά και στον κάθε Αντώνη θα το πω αυτό. Δεν μπορεί να λέμε εμείς ως Έλληνες κάθε τρεις και λίγο «σας παρακαλούμε, συνέλληνες της βορείου Αμερικής, έχουμε ανάγκη από την υποστήριξή σας γιατί έχουμε ένα στρυφνό γείτονα, την Τουρκία, ελάτε να μας βοηθήσετε με τα ελληνοαμερικανικά λόμπις», όμως την ίδια στιγμή να τους λέμε «κοιτάξτε να δείτε, εσείς έχετε υποχρεώσεις απέναντι στην πατρίδα, όμως δικαιώματα δεν έχετε, εμείς μόνο έχουμε και δικαιώματα και υποχρεώσεις στη χώρα μας».

Δεν μπορεί να κλαίμε όλοι πόσες και πόσες φορές στα τηλεοπτικά πάνελ για το brain drain, για τους Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό, τα παλικάρια μας, το καλύτερο πνευματικό και τεχνοκρατικό κεφάλαιο της χώρας, με γνώσεις και την ίδια στιγμή να λέμε «Ναι, αλλά, ξέρετε, δεν μπορείτε να ψηφίζετε, δεν έχετε δικαίωμα». Εδώ βλέπουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Να το καθαρίσουμε αυτό. Να είμαστε καθαροί.

Είμαι εδώ, λοιπόν, εκτός από τον αδελφό μου τον Αντώνη και για τα παιδιά του brain drain. Είμαι εδώ για τους συνέλληνες στο Σικάγο, στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, στη Γερμανία. Είμαι εδώ για τους γκασταρμπάιτερ του σταθμού του Μονάχου του Στέλιου Καζαντζίδη, για τον Γιώργο της ταινίας «Ο Έλληνας γείτονας» του Φασμπίντερ. Είμαι εδώ για τις «Νύφες» του Βούλγαρη. Είμαι εδώ για την ιστορική μνήμη όλων αυτών που μας συνδέουν με έναν ελληνισμό, ο οποίος φτάνει σε πληθυσμό σχεδόν τον πληθυσμό που έχουμε εντός χώρας.

Και επαναλαμβάνω «Τέρμα στα κροκοδείλια δάκρυα για τους συνέλληνες που τους αγαπούμε, τους Έλληνες ομογενείς που πρέπει πάντα να είναι δίπλα μας και που δακρύζουν για την ελληνική σημαία και πόσο τους αγαπάμε. Εδώ λοιπόν! Απόδειξη! Τους αγαπάμε τους συνέλληνες; Τους αγαπάμε τους ομογενείς ή θέλουμε να τους εξελίξουμε σε ένα βολικό εργαλείο έκφρασης κάποιων ωραίων φιλελληνικών θέσεων;

Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι φιλέλληνες. Είναι Έλληνες. Μην τους αντιμετωπίζετε, λοιπόν, λες και είναι Αμερικανοί πολίτες, λες και είναι Αυστραλιανοί πολίτες, λες και είναι Γερμανοί πολίτες. Κάθε τρεις και λίγο ακούω «Και τι θα κάνουν οι κυβερνήσεις…» -μιλώ για τις εκάστοτε κυβερνήσεις, δεν λέω μόνο για τη δική μας- «…για τη φιλοτουρκική θέση και σχέση της Γερμανίας;». Ακούω συνέχεια «Τι θα κάνουν λοιπόν αυτές οι κυβερνήσεις;». Και βρίζουμε τους Γερμανούς.

Έχετε αναρωτηθεί γιατί οι Γερμανοί έχουν τέτοια εξάρτηση πολιτικά από την Τουρκία; Όταν σε αυτή τη χώρα, τη Γερμανία, ζουν συνδεδεμένοι διά της ψήφου τους στην τουρκική εθνοσυνέλευση τρία –ίσως και παραπάνω- εκατομμύρια Τούρκων, έχετε καταλάβει τη δύναμη που κρύβουν και πώς επηρεάζουν τα γερμανικά πολιτικά πράγματα; Θα πάμε, λοιπόν, εμείς στη Γερμανία που έχουμε πεντακόσιες χιλιάδες Έλληνες, στους οποίους δεν δίνουμε δικαίωμα ψήφου και θα πούμε «Μα, τι κάνουν οι Έλληνες στη Γερμανία; Είδατε οι Τούρκοι πόσο βοηθούν;». Βεβαίως και βοηθούν, γιατί έχουν εργαλείο, γιατί στην πατρίδα τους ψηφίζουν.

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ:** Στη Γερμανία ψηφίζουν, κύριε Μαρκόπουλε! Τι ακούμε σήμερα;

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:** Έχουν δικαιώματα και στην Τουρκία.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Μη διακόπτετε, κύριε Γκιόκα.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:** Θυμάμαι τον στίχο του Μανώλη Ρασούλη που έλεγε στο «Αχ, Ελλάδα» «Χαρά στον Έλληνα που ελληνοξεχνά».

Εμείς, λοιπόν, δεν τον θέλουμε τον Έλληνα να ελληνοξεχνά. Τον Έλληνα της ομογένειας τον θέλουμε να ελληνοθυμάται. Δεν τον θέλουμε Έλληνα αλά καρτ, όπως κάποιοι τον θέλετε. Τον θέλουμε να συμμετέχει, να ψηφίζει, να έχει δικαιώματα και –επαναλαμβάνω- όχι μόνο υποχρεώσεις. Ζητάμε παρεμβάσεις υπέρ της πατρίδας μας. Όμως, τους έχουμε ξεχάσει αυτούς τους ανθρώπους.

Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζει άλλο ένα τραγούδι. Σήμερα θα μιλήσω με τραγούδια. Έχω έμπνευση. Μου θυμίζει την «Εθνική μοναξιά». Εσείς αυτό θέλετε να επιβάλετε, δηλαδή μια εθνική κομπλεξική μοναξιά. Γιατί να μη στραφούμε σε αυτήν την απίστευτα μεγάλη, απίστευτα δυναμική δεξαμενή ανθρώπων, συνανθρώπων, συνελλήνων, ανθρώπων με τους οποίους επικοινωνούμε πολιτισμικά καθημερινά; Είναι οι οικογένειές μας, τα ξαδέλφια μας, τα αδέλφια μας. Αυτήν την κομπλεξική μοναξιά θέλετε να επιβάλετε με τη στάση σας. Κινείστε μικροπολιτικά. Κι αυτό είναι κρίμα και λάθος. Χάνεστε σε έναν μικροπολιτικό φορμαλισμό. Ξέρετε τι μου θυμίζετε; Μου θυμίζετε αυτά τα συνέδρια παλιά της Αριστεράς ή και της άκρας Αριστεράς, όπου όλα χάνονταν στο επί της διαδικασίας. Σου πέταγε ο άλλος «Σύντροφε, επί της διαδικασίας» και χανόταν η συζήτηση. Σταματούσαν τα πάντα.

Κοιτάξτε, μωρέ, τη μεγάλη εικόνα! Κοιτάξτε επιτέλους το πώς λειτουργούν άλλες χώρες. Οι Γάλλοι οι οποίοι ψηφίζουν σε όλο τον πλανήτη είναι χαζοί και εμείς είμαστε οι έξυπνοι που δεν το κάνουμε τόσα χρόνια; Το ίδιο και οι Τούρκοι που σας είπα πριν.

Εδώ, λοιπόν, σας λέμε ότι φέρνουμε ένα νομοσχέδιο που μεγαλώνει την πατρίδα μας, μεγαλώνει την Ελλάδα μας. Την κάνει πιο ισχυρή σε περιόδους που θέλουμε ισχυρή την Ελλάδα.

Κύριε Αποστολάκη, εσείς που τόσα χρόνια έχετε δώσει τη ζωή σας στο στράτευμα, τι πιστεύετε; Αυτοί οι Έλληνες δεν πρέπει να εκφραστούν; Πόσες και πόσες φορές στα τηλεοπτικά πάνελ έχετε μιλήσει για την ανάγκη συνένωσης δυνάμεων, να πάμε να διεκδικήσουμε από την Ουάσινγκτον, να πάμε να διεκδικήσουμε από τη Βρετανία, από τη Γερμανία. Αυτούς λοιπόν δεν τους χρειαζόμαστε; Έχουν μόνο υποχρεώσεις και δεν έχουν δικαιώματα;

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα η αναμέτρησή μας είναι με την ιστορία, όπως πολύ σωστά είπε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, αλλά και με την ουσία. Δεν χωράνε «ναι μεν, αλλά». Οι «ναιμεναλλά-κηδες» αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα επιχείρημα. Ελάτε μαζί με τη μεγάλη πλειοψηφία που δημιουργήθηκε, τη μεγάλη αυτή πλειοψηφία η οποία λέει «Ανοίγουμε αγκαλιά στους ανθρώπους μας, στους συνέλληνες, σε αυτούς που σηκώνουν την σημαία πολλές φορές ψηλότερα και από εμάς τους ίδιους».

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κ. Ηλιόπουλος και αμέσως μετά τον λόγο θα πάρει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.

Ορίστε, κύριε Ηλιόπουλε, έχετε τον λόγο.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:** Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή είναι καλό μερικές φορές να μη συζητάμε μόνο με τα σημειώματα που έχει κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα, αλλά να κάνουμε και έναν ζωντανό διάλογο, θα ήθελα να κάνω τρεις γρήγορες παρατηρήσεις.

Συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρηση του προηγούμενου ομιλητή που προφανώς μιλώντας αυτοκριτικά είπε για τους Έλληνες του εξωτερικού ότι τους έχουμε ξεχάσει. Προφανώς και τους έχετε ξεχάσει. Τα τελευταία χρόνια αυτό το οποίο κάνετε είναι να κλείνετε τα ελληνικά σχολεία. Αυτό κάνετε, κλείνετε ελληνικά σχολεία, άρα προφανώς και τους έχετε ξεχάσει. Καθυστερημένη αυτοκριτική, αλλά σημαντική.

Συμφωνώ, επίσης, με την αυτοκριτική καθώς απευθυνθήκατε σε ένα πρώην ηγετικό στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, τον καλό φίλο Αποστολάκη ο οποίος τιμά τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και είπατε «Εσείς που έχετε δώσει αγώνες…», γιατί τον ίδιο άνθρωπο προεκλογικά τον κατατάσσατε στην εθνική εξαίρεση. Έτσι μιλάγατε προεκλογικά. Το λέω για να ξέρουμε λίγο ποιος σέβεται την πατρίδα, ποιος δεν σέβεται την πατρίδα και ποιος διαχωρίζει τους ανθρώπους σε πολίτες και ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει την ελληνική σημαία. Ήταν άλλο ένα δείγμα της ακροδεξιάς σας διολίσθησης.

Θα ήθελα να πω και μία τελευταία φράση. Ακούγοντας τους ομιλητές της Νέας δημοκρατίας οι οποίοι συνομιλούν με την ιστορία και την πατρίδα, σήμερα αισθάνεσαι ότι δεν υπήρξε ποτέ άλλη κυβέρνηση πατριωτική σε αυτόν τον τόπο.

Να είστε λίγο προσεκτικοί, λίγο γειωμένοι, να πατάτε λίγο σε αυτή τη γη και να μη θεωρείτε ότι είστε η πρώτη πατριωτική κυβέρνηση γιατί τη λύση που φέρνετε σήμερα δεν την έχει φέρει κανένας άλλος και καμμία άλλη κυβέρνηση, ακόμα και της δικής σας παράταξης. Δεν νομίζω ότι ήταν λιγότερο πατριωτικοί, επειδή δεν συμφωνούσαν με αυτό που κάνετε εσείς σήμερα.

Επειδή, λοιπόν, συζητάμε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, θα κάνω δύο παρατηρήσεις που σχετίζονται με το Υπουργείο Εσωτερικών, για τις οποίες τα στελέχη σας, αλλά και η πολιτική ηγεσία, θα έπρεπε να μπορεί να πει μισή φράση.

Η πρώτη παρατήρηση είναι η εξής: Την Κυριακή το απόγευμα χάθηκε η ζωή ακόμα ενός εργαζόμενου στον Δήμο Καλλιθέας. Χάθηκε η ζωή του από θερμοπληξία. Ήταν ένας εργαζόμενος ο οποίος είχε προβλήματα υγείας και μετακινήθηκε σε θέση που δεν έπρεπε να μετακινηθεί. Δικιά σας είναι η διοίκηση στον Δήμο Καλλιθέας. Καμμία ανακοίνωση, κανένας έλεγχος, γιατί προφανώς η ανθρώπινη ζωή δεν μετράει συνολικά για όλες και για όλους με τον ίδιο τρόπο.

Περιμένουμε να ακούσουμε ποιοι είναι οι έλεγχοι και οι πειθαρχικές διαδικασίες που θα κάνετε απέναντι στη δημοτική αρχή του Δήμου Καλλιθέας για το γεγονός ότι την Κυριακή το απόγευμα σε συνθήκες καύσωνα μετακίνησε έναν εργαζόμενο και αυτός ως εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και να ζητήσετε «συγγνώμη» από την οικογένειά του που μετακινήθηκε σε θέσεις που δεν έπρεπε να είναι.

Δεύτερη παρατήρηση, που σχετίζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών και επειδή είναι και πολύ πρόσφατη η συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις: Ποιο είναι ένα από τα τρία χαρακτηριστικά σας σημεία; Ότι είστε η παράταξη που δίνετε μάχη ενάντια στην τοξικότητα.

Να δούμε δύο μικρά παραδείγματα τοξικότητας; Θυμάστε τότε που φοράγατε περικεφαλαίες και κάνατε εκστρατείες κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, το λιντσάρισμα το οποίο δέχθηκε ο τότε Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης; Ίσως θυμάστε ότι μετά το λιντσάρισμα, το δικό σας κομματικό στέλεχος ο κ. Καμπόσος, Δήμαρχος του Άργους, είχε πει: «αυτή είναι η μοίρα των προδοτών». Αυτόν τον άνθρωπο εσείς τον επαναφέρατε στην παράταξή σας, γιατί είστε ο καλύτερος χορηγός της άκρας Δεξιάς, γιατί κανονικοποιείτε την άκρα Δεξιά.

Πείτε μου, λοιπόν, αφού σας αρέσει τόσο πολύ η λέξη «τοξικότητα», πώς θα χαρακτηρίζατε τη φράση εκλεγμένου δημάρχου, ο οποίος μιλώντας σε καρκινοπαθή που έχει χάσει τα μαλλιά του να του λέει: «Τράβα κουρέψου»; Πόσο τοξική θα τη χαρακτηρίζατε; Αυτή είναι φράση του κ. Μπέου. Δικός σας φίλος είναι και ο κ. Μπέος. Άρα είστε η παράταξη του κ. Καμπόσου και του κ. Μπέου και δεν έχετε δικαίωμα να κουνάτε το δάκτυλο σε κανέναν, μιλώντας για τοξικότητα και διχαστικό λόγο. Έχετε κάνει άθλημα και την τοξικότητα και τον διχαστικό λόγο.

Έρχομαι τώρα στη σημερινή συζήτηση. Σήμερα δεν συζητάμε μόνο για τους απόδημους. Σήμερα συζητάμε για τη συμμετοχή, τη δημοκρατία και ουσιαστικά συζητάμε για την έννοια του πολίτη. Δυστυχώς, όμως, συζητάμε με αποκλεισμούς και είναι δική σας επιλογή να συζητάμε με αποκλεισμούς, γιατί βιαστήκατε, χωρίς καμμία διαβούλευση να φέρετε μία ρύθμιση που δεν είχε περάσει την προηγούμενη φορά, γιατί βιαστήκατε να κάνετε τη γρήγορη αυτοκριτική για όσα δεν κατάφερε να κάνει ο προηγούμενος Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, και τη «σαλάτα» που έκανε -γιατί αυτό κάνετε σήμερα, μία συλλογική αυτοκριτική για τη «σαλάτα» του κ. Θεοδωρικάκου. Ακριβώς όπως είχατε κάνει και τα ίδια με τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη, που τελικά δεν τα πήγατε και τόσο καλά και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Και συζητάμε σήμερα με αποκλεισμούς.

Πρώτος αποκλεισμός: Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, οι εργαζόμενοι στην εστίαση, οι εποχικοί εργαζόμενοι οι οποίοι αυτήν τη στιγμή, αντικειμενικά, στερούνται το δικαίωμά τους να ψηφίσουν. Και λέτε ότι μελετάτε μία διάταξη. Υπάρχει αντιπρόταση από τον ΣΥΡΙΖΑ, είχαν κατατεθεί και άλλες αντιπροτάσεις, αλλά εσείς μελετάτε μία διάταξη. Γιατί το κάνετε αυτό; Γιατί θέλετε να αποκλείσετε αυτόν τον κόσμο. Δεν σας ενδιαφέρει αυτός ο κόσμος να έχει το ίδιο δικαίωμα που έχουν οι υπόλοιποι πολίτες.

Και ακριβώς επειδή είμαστε σε μία περίοδο που απ’ ότι φαίνεται έχει ανοίξει και ο ιστορικός διάλογος και συζητάμε με το πρίσμα της ιστορίας, να σας πάω λίγο πιο πίσω, ότι πάντα η συζήτηση στο τέλος της ημέρας για το ποιος είναι πολίτης είναι μία συζήτηση που είτε γίνεται με μία συμπεριληπτική αντίληψη είτε με αποκλεισμούς.

Να φτάσουμε να θυμηθούμε ότι η βούληση του συνταγματικού νομοθέτη της Επανάστασης στα πρώτα Συντάγματα του επαναστατικού ελληνικού κράτους ήταν και συμπεριληπτική και ρεπουμπλικάνικη -με την έννοια της Γαλλικής Επανάστασης που θα έλεγε και ο Πρόεδρος της Βουλής, που του αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Γιατί ήταν μία βούληση η οποία έλεγε όσοι έρθουν για να πάρουν τα όπλα εδώ, είναι Έλληνες πολίτες.

Επιτρέψτε μου να σταθώ λίγο παραπάνω και σε κάτι, το οποίο απουσιάζει τελείως, δυστυχώς, από την Αίθουσα και από τη συζήτηση και είναι φυσιολογικό ότι απουσιάζει εντελώς από την οπτική σας: Αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος σε μία σειρά από πολίτες που ζουν εδώ πάνω από είκοσι και τριάντα χρόνια, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους, τα παιδιά τους έχουν πάει σχολείο, έχουν τελειώσει τον στρατό, δουλεύουν, το ελληνικό κράτος λειτουργεί με όρους θεσμικού ρατσισμού. Λειτουργεί με όρους αποκλεισμού. Το γεγονός ότι έχουμε ανθρώπους που είναι είκοσι πέντε χρόνια εδώ και ακόμη δεν έχουν πάρει τα χαρτιά τους ως Έλληνες πολίτες, είναι μία συλλογική ντροπή για όλους μας. Αυτό δεν είναι ευρωπαϊκό παράδειγμα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα άλλης αντίληψης. Αντίληψης αποκλεισμών. Μιλάτε για ευρωπαϊκά παραδείγματα και δεν θα βρείτε ούτε ένα παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη όπου άνθρωπος, που έχει μεγαλώσει τα παιδιά του, τα έχει στείλει στο σχολείο και είναι είκοσι πέντε χρόνια εκεί δεν έχει πάρει αυτό το οποίο του ανήκει: την έννοια του πολίτη.

Το αισιόδοξο είναι ότι έχετε μετακινηθεί -ειδικά διάφορα μέλη σας- από τη θέση «Έλληνας μόνο γεννιέσαι, δεν γίνεσαι». Έχετε δεχθεί ότι «Έλληνας και γεννιέσαι και γίνεσαι». Το απαισιόδοξο είναι ότι το «Έλληνας και γίνεσαι» αντί να αφορά αυτούς τους ανθρώπους, που θα έπρεπε να πολιτογραφηθούν, που δεν θα έπρεπε να εξαιρούνται με εισοδηματικά κριτήρια ή με εξετάσεις στην τράπεζα θεμάτων -που δεν έχουν καμμία σχέση με την ένταξη, αλλά θυμίζουν άλλα ζητήματα- αντί η συμπερίληψή σας να αφορά αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, αφορά –ας το πω πολύ ευγενικά- κάποιες, τουλάχιστον, σκιώδεις προσωπικότητες, όπως ο Τούρκος Αγιαβέφε, στον οποίο βιαστήκατε να δώσετε τιμητική πολιτογράφηση.

Άρα, ξαναλέω, είναι σημαντικό ότι μετακινηθήκατε στο ότι «Έλληνας μπορείς και να γίνεσαι», δυστυχώς όμως αντί να υπηρετείτε πραγματικά και να δώσετε αυτό το δικαίωμα σε ανθρώπους που είναι εδώ και έχουν τιμήσει αυτή τη χώρα, συνεχίζετε μία απαράδεκτη ρατσιστική πολιτική η οποία παράγει πληγές στην ίδια την πατρίδα.

Τελευταία φράση: Υπάρχει αντιπρόταση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει συγκεκριμένη κατατεθειμένη πρόταση. Αν πραγματικά επιθυμούσατε διάλογο και συναίνεση, θα μπορούσατε να ακολουθήσετε μια πρόταση η οποία ακολουθεί και τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, αλλά σέβεται και το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας. Μετά τον κ. Τσιάρα τον λόγο θα πάρει η Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γεροβασίλη και αμέσως μετά ο κ. Παφίλης ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ:** Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι η συζήτηση για το πρώτο και τόσο σημαντικό νομοσχέδιο που φέρνει η Κυβέρνηση μετά τις εκλογές γίνεται κάτω από τη σκιά κάποιων πολύ δύσκολων καταστάσεων που βιώνει η πατρίδα μας. Αφ’ ενός μεν τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι συχνές και πολλές πυρκαγιές, ο πραγματικά τεράστιος αγώνας που δίνουν όσοι εμπλέκονται με την καταπολέμησή τους, αλλά βεβαίως και η αγωνία που ζουν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας αλλά και άνθρωποι που επισκέπτονται την Ελλάδα, δημιουργούν ένα σκηνικό πάνω από το οποίο πρέπει να σταθούμε με προσοχή και ευθύνη ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και τώρα αλλά και τα επόμενα χρόνια.

Και επειδή τη συζήτηση σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό μονοπώλησε, θα έλεγα από την πλευρά της Αντιπολίτευσης, οι όποιες ευθύνες μπορεί να φέρει η Κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να θυμίσω στο Σώμα και στους πολίτες που, ενδεχομένως, παρακολουθούν τη συζήτηση στο ελληνικό Κοινοβούλιο ότι είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που υπάρχει συντονισμένη δράση από την πλευρά της πολιτείας για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των πυρκαγιών, ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια καταφέρνουμε να αυξήσουμε τα εναέρια μέσα αντιμετώπισης, αλλά βεβαίως και τον αριθμό των πυροσβεστών, όπως επίσης και τον αριθμό των εθελοντών πυροσβεστών και ότι για πρώτη φορά μηχανισμοί, οι οποίοι μπαίνουν σε μία διαδικασία εφαρμογής προκειμένου να προστατευτούν οι πολίτες, βρίσκονται στη διάθεση και τη δυνατότητα της πολιτείας.

Το «112» που τους προειδοποιεί, το γεγονός ότι έχουμε αυστηροποιήσει το νομικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κυβερνητικής περιόδου για όλους αυτούς οι οποίοι μέσω των εμπρησμών προσπαθούν να επωφεληθούν, αλλά βεβαίως και μέσα από μια συνολική πολιτική συνεργασίας τόσο εντός Ελλάδας με την τοπική αυτοδιοίκηση όσο κυρίως και με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μιας και η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα την οποία -εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι- πρέπει να αντιμετωπίσει συνολικά το πολιτικό σύστημα. Δεν αφορά στο παρόν, δεν αφορά στις μέρες που ζούμε ή στον χρόνο που ζούμε, αλλά θα αφορά και στα πολλά μελλοντικά χρόνια.

Γι’ αυτό το να υπάρχει μια σοβαρή, συστηματική και συντονισμένη αντιμετώπιση όλων αυτών των φαινομένων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι είναι η ελάχιστη προϋπόθεση και για την ίδια την Κυβέρνηση, αλλά γενικότερα και για το πολιτικό σύστημα αν όντως θέλουμε να είμαστε ελάχιστα υπεύθυνοι μέσα από τον ρόλο που μας θέτουν και μας ορίζουν οι πολίτες. Και η αλήθεια είναι ότι η προτεραιότητα που θέσαμε από την πρώτη στιγμή να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή και να μην υπάρξουν φαινόμενα όπως αυτά που στο παρελθόν πλήγωσαν και την πατρίδα μας και την κοινωνία μας και δημιούργησαν πολλά ερωτηματικά, είναι μια συνθήκη με την οποία, τουλάχιστον, η προσπάθεια της Κυβέρνησης μέχρι σήμερα έχει συναντηθεί με τον πλέον απόλυτο βαθμό.

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο: Είμαι από αυτούς που κάθισαν πολλές ώρες από χθες εδώ σε αυτή την Αίθουσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και άκουσα πραγματικά και τους πολιτικούς Αρχηγούς, αλλά βεβαίως και έναν πολύ μεγάλο αριθμό αξιότιμων συναδέλφων Βουλευτών να μιλούν για τη δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες ομογενείς, στους Έλληνες απόδημους. Και επειδή η εμπειρία μου στο Υπουργείο Εξωτερικών, μιας και πριν από έντεκα περίπου χρόνια ήμουν Υφυπουργός Εξωτερικών με αρμοδιότητα τον Απόδημο Ελληνισμό, μού δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζω και την ψυχοσύνθεση αλλά πολύ περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι απόδημοι Έλληνες, θέλω να σας τονίσω ότι τα πράγματα δεν στέκονται στην επιχειρηματολογία που οι περισσότεροι εξ ημών, κατά κάποιον τρόπο, χρησιμοποίησαν ευρισκόμενοι σε αυτό το Βήμα.

Πρέπει κανείς να δει και να μιλήσει με Έλληνες του κόσμου, με Έλληνες που μπορεί να βρίσκονται στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στη Μελβούρνη, στο Κάιρο, στο Γιοχάνεσμπουργκ, να καταλάβει ακριβώς πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι και τι θέλουν από εμάς, τι θέλουν από την Ελλάδα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ξεχασμένοι, ούτε έχουν ξεχάσει την Ελλάδα. Είναι άνθρωποι που το μυαλό και η καρδιά τους βρίσκεται στην πατρίδα, είναι άνθρωποι που περιμένουν πώς και πώς το καλοκαίρι, προκειμένου να ξαναβρεθούν εδώ στην Ελλάδα και είναι άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν για το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας, πώς εξελίσσεται η κοινωνική πραγματικότητα και πως ενδεχομένως η πολιτική διά των όποιων εκφράσεών της μπορεί πραγματικά να στηρίξει την πατρίδα μας σε κρίσιμες στιγμές. Είναι άνθρωποι με απλά λόγια που όχι απλά δικαιούνται να μετέχουν των κοινών έχοντας τη δυνατότητα να ψηφίζουν, αλλά με αυτόν ακριβώς τον τρόπο θα τους φέρουμε ακόμη πιο κοντά και θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαμόρφωση μιας κοινωνικής πραγματικότητας που εμείς οι ίδιοι έχουμε ανάγκη από αυτή τη συνθήκη.

Όσοι πιστεύετε ότι είναι απλά μια πολιτική προσέγγιση προκειμένου κάποιοι να κερδίσουν και κάποιοι να χάσουν, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι έτσι. Πρέπει κανείς τουλάχιστον να σταθεί στο γεγονός ότι εκατοντάδες ομογενειακές οργανώσεις όχι μόνο έχουν καταθέσει τη σύμφωνη γνώμη τους για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, αλλά στην πραγματικότητα μας προτρέπουν να κάνουμε αυτό το βήμα και πρέπει κανείς να το δει έξω από τη μικρή, μικροκομματική αντίληψη ή το μικροκομματικό συμφέρον για να καταλάβει ότι μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα. Πρέπει να καταλάβουμε με άλλα λόγια τι αισθάνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την καρδιά και το μυαλό τους στην Ελλάδα, τι θέλουν. Και σας διαβεβαιώνω ότι το πρώτο που θέλουν είναι να συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο.

Πού βρίσκεται αλήθεια η δημοκρατική ευαισθησία, μιας και το νομοσχέδιο θα μπορούσε κανείς να πει ότι όντως είναι ένα σημαντικό βήμα; Άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι σε έναν δεύτερο χρόνο θα συζητήσουμε και την ακόμη μεγαλύτερη επέκταση της δυνατότητας και των δικαιωμάτων των ομογενών, όπου κι αν βρίσκονται, των αποδήμων Ελλήνων. Πού βρίσκεται αλήθεια η ημών δημοκρατική ευαισθησία, όταν αυτός που είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο μπορεί να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει και να ψηφίσει, ενώ αυτός ο οποίος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα δεν μπορεί να ψηφίσει;

Το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να απαντήσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το αν θέλετε ή δεν θέλετε -και απευθύνομαι κυρίως στα τρία κόμματα που εξαρχής έχουν εκφράσει την επιφύλαξη, ενδεχομένως την άρνησή τους- είναι αυτό. Δηλαδή συμφωνείτε με τη δυνατότητα όλων αυτών που μπορούν να πάρουν ένα αεροπλάνο και να έρθουν την ημέρα των εκλογών και να ψηφίσουν, ενώ σε όλους τους άλλους οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, να μην μπορούν να έχουν το ίδιο δικαίωμα; Αλήθεια είναι μια απάντηση την οποία πρώτα απ’ όλα πρέπει να δώσετε στον εαυτό σας. Δεν είναι μια απάντηση πολιτική. Είναι μια απάντηση που αφορά στην ίδια την ηθική και στο ίδιο το δικαίωμα, το πραγματικό δικαίωμα του όποιου ανθρώπου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Με άλλα λόγια, αυτός που είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο και παίρνει το αεροπλάνο και έρχεται στην Ελλάδα ψηφίζει, ενώ αυτός που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, δεν ψηφίζει. Και απευθύνομαι στους συναδέλφους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του ΚΚΕ. Νομίζω ότι το πρώτο το οποίο θα έπρεπε να απαντήσετε είναι αυτό, προκειμένου να διαμορφώσετε τη δική σας θέση. Διότι η όποια συζήτηση από εκεί και πέρα προφανώς έχει και πολλές άλλες εκδοχές, αλλά δεν είναι το μοναδικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

Υπήρξε μια συζήτηση σε σχέση με τον χρόνο για τις διαβουλεύσεις, δηλαδή ότι η Κυβέρνηση έφερε εσπευσμένα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προκειμένου κατά κάποιον τρόπο να δημιουργήσει μια εντύπωση ή να επωφεληθεί πολιτικά. Αλήθεια, μια συζήτηση η οποία ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους από το 1862 -όπως ακούσαμε από τον αξιότιμο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων-, η οποία συνεχίζεται στην Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή μετά τη Μεταπολίτευση το 1975, συνεχίζεται στη διαδικασία Αναθεώρησης του Συντάγματος του 2018, νομοθετεί το 2019, το 2021, είναι μια συζήτηση η οποία πρωτοεισάγεται; Είναι μια συζήτηση η οποία αιφνιδιάζει; Είναι μια συζήτηση την οποία αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά στο ελληνικό Κοινοβούλιο; Νομίζω ότι υπάρχουν εύλογα ερωτήματα τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί ο καθένας να τα απαντήσει, αν και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση είναι σε θέση και να κατανοήσουν και να καταλάβουν ποιοι πραγματικά θέλουν να κάνουν ένα επόμενο βήμα, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλον αυτόν τον Ελληνισμό που βρίσκεται εκτός συνόρων τη μέρα των εκλογών να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα και ποιοι είτε για δικούς τους ιδεολογικούς είτε για μικροπολιτικούς λόγους προσπαθούν να δημιουργήσουν ενδεχομένως ένα εμπόδιο σε αυτή τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Μαθήματα από αυτό το Βήμα προφανώς δεν γίνονται και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Το λέω γιατί ακούστηκαν κάποιες εκφράσεις νωρίτερα οι οποίες προφανώς δεν προσιδιάζουν στη διαδικασία και στη λειτουργία του ελληνικού Κοινοβουλίου. Ωστόσο το να αλλάζει κανείς τη θέση του και να προσπαθεί μετά να το δικαιολογήσει είναι μια συνθήκη η οποία αν δεν κρίνεται από εμάς τους ίδιους, σίγουρα κρίνεται από τους Έλληνες πολίτες.

Σε αυτή την προσπάθεια, η οποία γίνεται από την πλευρά της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς δεν μπορεί κανείς να έρχεται ούτε με μια λογική υπεραπλούστευσης, ούτε με μια λογική λαϊκισμού. Διότι στο τέλος της ημέρας η προσπάθειά του να κάνουμε την καλύτερη δυνατή -ενδεχομένως- συνθήκη ώστε οι Έλληνες πολίτες όπου κι αν βρίσκονται να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές είναι αυτονόητη υποχρέωση και της όποιας κυβέρνησης, αλλά προσωπικά θα έλεγα και του ίδιου του ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και του πολιτικού συστήματος. Την προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τη φέρνει αντιμέτωπη με τη δική της ιστορική ευθύνη. Νομίζω ότι και τα πολιτικά κόμματα τα οποία προσέρχονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τις όποιες μικροδιαφορές που μπορεί να υπάρχουν -γιατί είναι σεβαστές και οι διαφορές που μπορεί να υπάρχουν-, αποδεικνύουν και τη γενναιότητα, αλλά βεβαίως και την ευθύνη τους απέναντι στην ιστορία.

Νομίζω ότι είναι μια στιγμή που όλοι μας συμβάλλουμε σε μια μοναδική κατεύθυνση για την οποία τα τελευταία χρόνια γίνεται πολλή συζήτηση και για την οποία τελικά λίγοι συμβάλλουν ουσιαστικά ώστε να μπορέσουμε να την κάνουμε πραγματικότητα. Και αυτή η κατεύθυνση δεν είναι άλλη από το να μεγαλώσουμε πραγματικά την Ελλάδα, να μεγαλώσουμε την πατρίδα μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και Αντιπρόεδρος της Βουλής η κ. Όλγα Γεροβασίλη.

**ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα από πολλούς ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας να λένε «ιστορική μέρα», «ιστορική απόφαση», για ένα εθνικό ζήτημα, που θα συμφωνήσω ότι οι Έλληνες της ομογένειας είναι εθνικό κεφάλαιο. Ωστόσο αισθάνομαι λίγο άβολα, γιατί είναι μια μέρα -η όγδοη- που κατά την άποψή μου είναι μια νέα εθνική τραγωδία. Φαίνεται ότι αυτό που καίει την Κυβέρνηση είναι η ψήφος των αποδήμων, ενώ η χώρα καίγεται κυριολεκτικά.

Ξέρετε, είχα κάνει μια ομιλία στη Βουλή τον Αύγουστο του 2021 με αφορμή τότε τις πυρκαγιές στην Εύβοια και είχα πει, απευθυνόμενη στον κύριο Μητσοτάκη: «Κύριε Μητσοτάκη, καράβια να αγοράσετε, καράβια να πάρετε». Μιλούσα για τις φωτιές στην Εύβοια, γιατί ήταν πάλι τότε που δεν υπήρχε σχέδιο αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, οι φωτιές έσβησαν στη θάλασσα και η κυβέρνηση έψαχνε καράβια να μεταφέρει ανθρώπους από φλεγόμενη ακτή σε άλλη φλεγόμενη ακτή.

Η χώρα σήμερα είναι πάλι σε πύρινο κλοιό, όπως η Κέρκυρα, η Κάρυστος, η Ρόδος, το Αίγιο και άλλες μικρότερες περιοχές. Πέραν της τεράστιας οικολογικής καταστροφής, τα διεθνή μέσα μεταδίδουν εικόνες ντροπής: Κάτοικοι σε απόγνωση, χιλιάδες κάτοικοι ξεσπιτώνονται βλέποντας τους κόπους μιας ζωής να παραδίδονται στις φλόγες και ταυτόχρονα χιλιάδες τουρίστες τρέχουν αλλόφρονες, χωρίς συντονισμό, προς τη θάλασσα. Οι εθελοντές μάς παίρνουν τηλέφωνο, στέλνουν μηνύματα συνεχώς, λέγοντας ότι έχουν εξαντληθεί οι δυνάμεις τους. Οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, οι άνθρωποι στην Ελλάδα, οι Έλληνες που κατοικούν εδώ. Στο ίδιο έργο θεατές και οι φωτιές σβήνουν στη θάλασσα. Τεράστια καταστροφή.

Την ίδια στιγμή η Κυβέρνηση μιλάει για μια μεγαλειώδη επιτυχία. Δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά εντυπωσιάζομαι. «Μεγαλειώδης επιτυχία απομακρύνσεων και εκκενώσεων» κ.λπ.. Ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται σε πόλεμο η χώρα με τις πυρκαγιές και μετά πήγε μέχρι το Μαρούσι, πήγε στο Συντονιστικό της Πυροσβεστικής, είχε μείνει και λίγο αξύριστος πριν.

Κοιτάξτε, είναι πιο σοβαρά τα πράγματα. Η πολιτική προστασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ευθύνη και καθήκον του κράτους και όχι μόνο εκ των υστέρων, αλλά εκ των προτέρων. Αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να το υπενθυμίσω. Τα στάδια του κύκλου διαχείρισης καταστροφών είναι η πρόληψη, η ετοιμότητα, η αντιμετώπιση και η αποκατάσταση.

Η Κυβέρνηση αυτή -τέσσερα χρόνια και έναν μήνα Κυβέρνηση, νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε και να μην ψάχνουμε για κυβέρνηση που έχει βρει καμένη γη, καμένη γη έχει προκαλέσει βεβαίως- αγνοεί και την πρόληψη και την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση. Αρκείται να στέλνει μηνύματα με το «112» για εκκένωση και αφού η φωτιά απλά έχει φτάσει προ των πυλών και απειλείται η ανθρώπινη ζωή, που προφανώς είναι σημαντικό. Πριν δύο χρόνια ενάμισι εκατομμύριο στρέμματα καμένα. Και σήμερα ακόμη η γη καπνίζει.

Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι ως χώρα. Παρά τον πόλεμο λάσπης που δεχτήκαμε και ως κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε αφήσει μια σημαντική παρακαταθήκη. Τον Νοέμβριο του 2012 παραλάβαμε το πόρισμα της Επιτροπής Γκολντάμερ που είχε συσταθεί ομοφώνως. Παραδόθηκε και στη Νέα Δημοκρατία και στα άλλα κόμματα το πόρισμα. Έγινε μια δουλειά οκτώ μηνών στη συνέχεια, με μια τεράστια διαβούλευση επιστημονικών φορέων, τοπικής αυτοδιοίκησης, όλων των Υπουργείων, όλων των εμπλεκομένων, των σωμάτων ασφαλείας. Ήταν μία έτοιμη δουλειά που την οργανώσαμε σε μια πρόταση νόμου για τη δημιουργία Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, το καταθέσαμε στη Βουλή και σας το παραδώσαμε και ιδιοχείρως όταν κερδίσατε τις εκλογές του 2019.

Σε αυτόν τον νόμο προβλέψαμε το ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων, την καθιέρωση πρωτοκόλλων συντονισμού των συναρμόδιων φορέων, τη δημιουργία αυτοτελών τμημάτων πολιτικής προστασίας στους δήμους ως κύτταρο συντονισμού με την κεντρική διοίκηση, στη βάση βεβαίως προδιαγεγραμμένων ενεργειών, όχι «σηκώνουμε τηλέφωνο και όποιον βρούμε, βλέπουμε τι θα κάνουμε εκείνη την ώρα».

Θετικά είχαν εκφραστεί όλα τα Υπουργεία και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς που, επαναλαμβάνω, συμμετείχαν στη οργάνωση αυτού του νομοσχεδίου, η ΚΕΔΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και να σημειώσω ότι ως γνωστόν η αυτοδιοίκηση δεν είναι ο «αυτοφωράκιας» της κυβέρνησης. Συμφωνούμε με τους αυτοδιοικητικούς που το διατύπωσαν.

Δεν σας άρεσε αυτή η πρόταση. Τον χειμώνα του 2020 -τον Φεβρουάριο αν θυμάμαι καλά- φέρατε έναν άλλο νόμο της Νέας Δημοκρατίας με συντονιστές μετακλητούς. Αυτό από μόνο του ήταν ένα «point» σοβαρό. Μόλις τον ψήφισαν αυτόν τον νόμο τον Φεβρουάριο του 2020 στις 30 Μαρτίου του ίδιου έτους η ίδια η Κυβέρνηση τον έβαλε σε αναστολή γιατί είδε ότι δεν είναι ένας νόμος που μπορεί να εφαρμοστεί, δεν είναι ένας νόμος που μπορεί να παραγάγει αποτελέσματα στο φλέγον, στο καίριο ζήτημα και στην ανάγκη της πολιτικής προστασίας.

Αποτέλεσμα: Εφαρμόζονται ακόμη -μετά από τέσσερα χρόνια και έναν μήνα κυβέρνησης- οι χαώδεις διατάξεις του 2014 και του 2003. Και τι έγινε; Έγινε ένα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Κενό γράμμα, κενό κτήριο, κέλυφος, ωραίο κτήριο -το είπε και ο Πρωθυπουργός και θα συμφωνήσω-, σύγχρονο, πολυτελές. Όμως ποιους συντονίζει και πώς τους συντονίζει, αφού στερήσατε τα νομοθετικά εργαλεία, τα πρωτόκολλα συντονισμού που σας δώσαμε;

Επαίρεστε ότι αυξήσατε το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Η τελευταία αύξηση του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν το 2017, όταν είχε επιβάλει ο κ. Μητσοτάκης ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης να μείνουν στον δρόμο δυόμισι χιλιάδες πυροσβέστες. Ήμουν εγώ που υπέγραψα, ώστε αυτοί οι δυόμισι χιλιάδες να μην πάνε στον δρόμο, αλλά να μπουν στο μόνιμο σώμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία)

Προσλήφθηκαν οκτακόσιοι εβδομήντα έξι πενταετούς σύμβασης και οι εποχικοί έφτασαν τους δυόμισι χιλιάδες.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Θα χρειαστώ δύο λεπτά ακόμη, κύριε Πρόεδρε.

Και βεβαίως καθιερώσαμε και την εισαγωγή με πανελλήνιες εξετάσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα. Γιατί; Διότι οι πυροσβέστες οφείλουν να έχουν μία σύγχρονη, τεχνοκρατικά αναβαθμισμένη εκπαίδευση για τις σύγχρονες ανάγκες της κλιματικής κρίσης. Και, βεβαίως, αντί για όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία προσέλαβε χιλιάδες ειδικούς φρουρούς, πρόσφατα με ΠΝΠ οδηγοί από την Πυροσβεστική στο ΕΚΑΒ και η χώρα βεβαίως να καίγεται.

Τώρα όσον αφορά το «112», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, να πω ότι επί της θητείας του κ. Κικίλια στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απεντάχθηκε και το επανένταξε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σας το παραδώσαμε σε πιλοτική λειτουργία, έτοιμο.

**ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ:** Στο Μάτι δεν λειτούργησε.

**ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής):** Σας είπα ότι το παραδώσαμε το 2019. Προφανώς δεν υπήρχε. Είχε απενταχθεί το έργο επί Κικίλια. Οι προσπάθειες έγιναν, το επανεντάξαμε, χρηματοδοτήθηκε και σας το παραδώσαμε σε πιλοτική λειτουργία το καλοκαίρι του 2019. Τα λέω αυτά γιατί δεν είμαστε από παρθενογένεση εδώ μέσα όλοι. Έχουμε και μνήμη κ.λπ..

Δεν θα αναφερθώ βεβαίως και στον καύσωνα και στους ανθρώπους που πέθαναν από θερμοπληξία κ.λπ., τα οποία τα ανέφερε και ο συνάδελφος πριν από λίγο.

Κλείνοντας, δυο λόγια μόνο -ήθελα να πω περισσότερα όπως σας εξήγησα για το φλέγον θέμα που συμβαίνει αυτές τις ημέρες στη χώρα μας- για την ψήφο των αποδήμων. Προφανώς στηρίζουμε την ψήφο των ομογενών. Ο νόμος που είχε ψηφιστεί προέβλεπε έναν ελάχιστο δεσμό με την Ελλάδα προκειμένου να ψηφίζει Έλληνας κάτοικος του εξωτερικού. Ήταν σωστό; Ήταν σωστό, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και την έννοια του πολίτη και τη σχέση που μπορεί κάποιος να έχει με τη χώρα στην οποία ζει, ποιοι υφίστανται τα αποτελέσματα των νόμων που ψηφίζουμε εμείς εδώ. Αυτά όλα δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε και να μπαίνουμε στο δίκαιο του αίματος. Και βεβαίως ακολουθώντας και ευρωπαϊκές πρακτικές καταθέσαμε μία πρόταση που τη θεωρούμε ολοκληρωμένη. Επιμένουμε σε αυτή, όπως επιμένουμε και στην πρότασή μας να λυθεί το θέμα του δικαιώματος ψήφου των εποχικά εργαζομένων. Είπε η Υπουργός πριν η κ. Κεραμέως ότι θα το δει το θέμα των εποχικά εργαζομένων. Περιμένουμε να δούμε αν θα δείξετε την ίδια ευαισθησία.

Ωστόσο εμείς επιμένουμε στην πρότασή μας και επιμένουμε ότι θέλουμε την ψήφο και θέλουμε το δικαίωμα και του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην ομογένεια με όρους και προϋποθέσεις. Θέλετε αυτές; Θέλετε να συζητήσουμε κάποιες; Το φέρνετε όμως αιφνιδίως και λέτε «αυτό είναι, πήραμε 41%, έχουμε και πλειοψηφία, πάμε». Αυτό το 41% βεβαίως είναι σεβαστό, βεβαίως είναι ετυμηγορία του ελληνικού λαού, σεβαστό από όλους μας, αλλά δεν μπορεί να είναι το μόνιμο επιχείρημα: Μα τι μιλάτε; Εμείς πήραμε 41%». Θα μιλάμε.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Ευχαριστούμε την κ. Γεροβασίλη.

Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ο κ. Αθανάσιος Παφίλης.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ:** Η Ελλάδα κάηκε και καίγεται. Και αν συνεχίσετε αυτόν τον χαβά, θα καεί πολύ περισσότερη. Είμαστε στη μέση ακόμα, για να μην πω στην αρχή ενός καύσωνα και συνθηκών που, τέλος πάντων, δεν είναι πρωτοφανείς.

**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:**… (Δεν ακούστηκε)

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ:** Για τους παλιότερους, κύριε Χατζηδάκη, δεν είναι πρωτοφανείς. Εσείς την καίτε με την πολιτική σας. Δεν εννοώ ότι βάζετε φωτιά. Επειδή με προκαλείτε.

Καταστροφές. Τώρα μίλαγα με την Κέρκυρα γι’ αυτό μπαινόβγαινα. Λέω από το Βήμα της Βουλής ότι πρέπει άμεσα να παρθούν μέτρα για να μη γίνει κρανίου τόπος, όπως έγινε στη Ρόδο.

Τι μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ακριβώς; Δίνουμε τη μάχη με την κλιματική κρίση.

Και βάζουμε το ερώτημα: Αφού είναι δεδομένη -με υπερβολές βέβαια- η κλιματική αλλαγή και αφού την ξέρετε και την «πιπιλίζετε» όλη την ώρα την κλιματική αλλαγή για να κρύψετε τις ευθύνες σας, ποια μέτρα με βάση αυτή την εκτίμηση έχουν πάρει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα γιατί όλες οι κυβερνήσεις -δεν λέω ότι θέλουν ή μπορεί και ορισμένοι να είναι ανεκτικοί γιατί έχει και άλλα συμφέροντα- καίνε την Ελλάδα με την πολιτική τους.

Λέμε, λοιπόν, ποια μέτρα έχει πάρει; Και τα μέτρα, δεν είναι να βγάζετε λόγους. Λείπει και ο κ. Τσιάρας, για να του πω για το «112» και το «3222» και το «090» και δεν ξέρω ποιο άλλο, γιατί αυτό τι λέει; Φευγάτε να σωθούμε, αυτό δεν λέει; Αυτό είναι το πρόβλημα; Επικεντρώνεται πρώτα απ’ όλα στο θέμα της πρόληψης και η πραγματικότητα δείχνει ότι ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας, με επίκεντρο την πρόληψη και φυσικά και την κατάσβεση μετά, δεν υπάρχει. Υπάρχει;

Σκεφτείτε -αν μας πείτε ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο και καίγεται η μισή Ελλάδα- τι θα γίνει αν δεν υπήρχε! Δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Δεν υπάρχει, με επίκεντρο την πρόληψη. Κι αλήθεια, εσείς που τα λέτε όλα αυτά, για πείτε μας φταίει η κλιματική αλλαγή που στο Δασαρχείο του Λαυρίου προβλέπονται πενήντα θέσεις και δεν υπάρχει ούτε ένας; Φταίει που στη δυτική Αττική υπάρχουν τέσσερις δασεργάτες και έγινε κόλαση; Φταίει η κλιματική αλλαγή γι’ αυτό; Αυτή επέβαλε να μην υπάρχει τίποτα; Φταίει η αποψίλωση όλων των δασικών υπηρεσιών που είναι και αρμόδιες για να το αντιμετωπίσουν καλύτερα από όλους, γιατί οι πυροσβέστες είναι επιχειρησιακοί και δεν είναι ώρα να ανοίξουμε κουβέντα που πήρατε την πυροσβεστική -το ΠΑΣΟΚ νομίζω και το συνέχισαν και οι υπόλοιποι- από το δασαρχείο.

Η κλιματική αλλαγή φταίει για όλα αυτά; Αλήθεια, φταίει η κλιματική αλλαγή που λείπουν πέντε χιλιάδες πυροσβέστες και στον θεό σας, με δεδομένη την κατάσταση στη μέση του καλοκαιριού, θα τους πάτε οδηγούς στο «166»; Θα το περάσετε αυτό μεθαύριο; Αυτό, κι αν λέγεται αφασία, κυριολεκτικά μπροστά σε αυτή τη δραματική κατάσταση!

Και επειδή πρέπει να μιλάμε και λίγο ειλικρινά και λαϊκά, στα υπόγεια λέτε «τι να τους κάνουμε τους πυροσβέστες, για να παίζουν τάβλι το χειμώνα;». Έλεος! Αν έχεις ένα σχέδιο πρόληψης οι πέντε χιλιάδες πυροσβέστες που λείπουν -οι περισσότεροι από αυτούς, γιατί είναι σε επιφυλακή και έχουν «πεθάνει» όλοι και τους δίνουν και συγχαρητήρια, αντί να πάρετε και άλλους για να τους ανακουφίσουν- μπορούν να χρησιμοποιηθούν με εποπτεία των δασαρχείων -αλλά ποιων δασαρχείων, αφού τα έχετε διαλύσει όλα- να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες, να ανοίξουν δρόμους.

Είναι αίσχος η κατάσταση, το καταλαβαίνετε; Κάηκαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, γιατί οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Καθόντουσαν και κοιτάγανε τις πυρκαγιές. Και δεν φταίνε οι άνθρωποι! Δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν κρουνοί, δεν κουμπώνανε. Τι αίσχος είναι αυτό; Και βγαίνετε εδώ και καμαρώνετε κιόλας γι’ αυτή την κατάσταση;

Δεύτερο θέμα που έβαλε ο Πρωθυπουργός, γιατί εκεί απαντάω. «Είμαστε ανοιχτοί σε γόνιμες προτάσεις». Τι λέτε; Πολύ ανοιχτοί είστε! Προτάσεις; Έχουμε κάνει ημερίδες, που δεν μίλησε το ΚΚΕ, μίλησαν ανώτατοι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, ανώτατοι υπάλληλοι των δασαρχείων, άνθρωποι που ασχολούνται.

Όλοι μαζί -δεν θέλουμε να το παινευτούμε- κατέληξαν στις προτάσεις τις δικές μας, που λένε τι; Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη, και μέτρα και σχέδιο επέμβασης μετά. Τα έχετε γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων σας! Καμμία πρόταση δεν δεχθήκατε και δεν είναι εδώ ο κύριος Πρωθυπουργός να τα πούμε ευθέως, που μας προκαλεί κιόλας και μας λέει ότι δεν έχουμε προτάσεις. Έχουμε προτάσεις. Γιατί δεν υιοθετούνται οι προτάσεις αφού τις τεκμηριώνουν;

Εδώ μιλάμε για ενεργούς υποστράτηγους, στρατηγούς της Πυροσβεστικής που λένε ουσιαστικά τα ίδια που λέει και το ΚΚΕ. Και δεν είμαστε σοφοί εμείς, απλώς έχουμε μια άλλη αντίληψη. Γιατί; Γιατί είναι κόστος. Είναι 11,5 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης στους μεγαλοεπιχειρηματίες για την πυρόσβεση, γενικά για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι κόστος οφέλους. Και στα Τέμπη το ίδιο είναι και παντού είναι. Είναι ο νόμος του βάρβαρου και απάνθρωπου συστήματος που υπηρετείτε.

Το δεύτερο είναι ότι ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση. Πώς το πάτε έτσι; Νομίζετε ότι είμαστε χαζοί και δεν καταλαβαίνουμε; Σου λέει, αφού δεν μπορούμε εμείς να το προστατεύσουμε -πως δεν μπορείτε, δεν θέλετε- τότε να μπουν οι ιδιώτες και να αρχίσουμε ιδιωτικά δάση. Να πάω εγώ στο χωριό μου -στου διαόλου τη μάνα!- και να μην μπορώ να μπω μέσα στο δάσος. Αυτοί είναι. Γιατί λέτε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν ακόμα και τα καμένα από επιχειρήσεις, ξυλεία και λοιπά και λοιπά και ότι έγινε το πλάνο αποκατάστασης στη βόρεια Εύβοια, όπου θα μπουν μέσα όλα τα κοράκια, όπως και στη Ρόδο και αλλού. Αυτά θα τα δούμε. Αυτό, όμως, είναι το θέμα.

Παρ’ όλα αυτά, εμείς επιμένουμε και λέμε για άμεσα μέτρα. Έχετε τεράστια ευθύνη, εγκληματική, αν δεν πάρετε μέτρα. Σας λέω τώρα για την Κέρκυρα, παραδείγματος χάριν. Στη Ρόδο συνεχίζεται η κατάσταση. Έλεος! Καλά, δεν μπορείτε να σβήσετε καμμία πυρκαγιά; Πρέπει να τα κάψει όλα; Τι σχέδιο είναι αυτό; Τι μέσα είναι αυτά που έχουμε; Για να μην πω κάτι για όλα αυτά τα μέσα.

Πάμε, λοιπόν, στο νομοσχέδιο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η αναφορά του Προέδρου της Βουλής στην ιστορία. Κάναμε φροντιστήριο ιστορικό. Τα ξέρουμε βέβαια, όμως πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές όποιος δεν έχει επιχειρήματα για το σήμερα, καταφεύγει στην ιστορία.

Εδώ ακούσαμε τέρατα και σημεία. Πραγματικά θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Ακούσαμε ότι ο Ρήγας Φεραίος δεν θα ψήφιζε, για τον Αδαμάντιο Κοραή. Μα, είμαστε σοβαροί; Αφού δεν υπήρχε ελληνικό κράτος και οι ρυθμίσεις που έγιναν στο πρώτο ελληνικό κράτος ήταν για τη συγκρότηση ενός κράτους.

Όταν καταφεύγεις, λοιπόν, στην ιστορία σημαίνει ότι συγκρίνεις ανόμοιες καταστάσεις. Και επειδή μας λέτε αναχρονιστές και καθυστερημένους, εσείς είσαστε. Εμείς είμαστε προσαρμοσμένοι στις σύγχρονες συνθήκες. Εσείς ζείτε με τους μύθους του παρελθόντος για να τεκμηριώσετε μια απαράδεκτη πολιτική και ανοίγετε τον ασκό του Αιόλου που θα το πληρώσετε και εσείς να ξέρετε -και θυμηθείτε τα λόγια μου- με αυτόν τον νόμο.

Πράγματι εμείς είχαμε καταθέσει πρόταση νόμου…

**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:** …καθυστερημένους.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ:** Εμάς μας λέει;

**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:** Εσείς είπατε ότι σας λέμε καθυστερημένους.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Μη διακόπτετε, κύριε Χατζηδάκη.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ:** Δεν πειράζει, πονάνε αυτά.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Συνεχίστε, κύριε Παφίλη.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ:** Έπεσε το Καναντέρ στην Κάρυστο. Συλλυπητήρια θα πείτε. Και μετά; Θα αποζημιώσετε τη χήρα και τα παιδιά, αν έχει και θα κοιμάστε ήσυχοι. Δεν ντρέπεστε λίγο; Μη μιλάτε τουλάχιστον! Ακούστε!

Λέω, λοιπόν, ότι είχαμε καταθέσει πρόταση νόμου, η οποία είχε ακριβώς την ίδια λογική που έχουμε και σήμερα. Εμείς τι λέγαμε; Κάναμε πρόταση νόμου να ψηφίσουν -τα λέω γιατί έκανε αίσθηση αυτή η ιστορική αναφορά του Προέδρου, με παραλείψεις βέβαια. Εμείς λέγαμε, παραδείγματος χάριν, για τους μετανάστες, τους φοιτητές, τους ναυτεργάτες. Και επειδή εσείς είστε πολύ Έλληνες, πάρα πολύ Έλληνες, πόσοι ναυτεργάτες ήταν τότε; Ήταν πάνω από εκατόν είκοσι χιλιάδες. Πόσοι είναι σήμερα; Είναι δώδεκα χιλιάδες. Ποια είναι τα πληρώματα σήμερα; Είναι Φιλιππινέζοι, είναι Ουκρανοί, που πληρώνονται με τρία και τέσσερα κατοστάρικα. Για να μην πω και άλλα -θα τα πω μετά βέβαια, γιατί καμμιά φορά όταν σε διακόπτουν μιλάς και καλύτερα.

Τότε, λοιπόν, ήταν άλλη η κατάσταση. Το μεταναστευτικό ήταν σε εξέλιξη από τη δεκαετία του ’60 και, αν θέλετε, και από το τέλος της δεκαετίας του ’50. Ήταν μετανάστες που έφευγαν σωρηδόν, εργαζόμενοι χωρίς τις οικογένειές τους, που έστελναν εμβάσματα, που είχαν άμεση σχέση με την ελληνική κοινωνία και ενδιαφέροντα. Τότε υπήρχαν οι πρώτης γενιάς μετανάστες και το πολύ να υπήρχαν και κάποιοι δεύτερης γενιάς από τη δεκαετία του 1920 - 1930. Επομένως είχαν δεσμούς με τη χώρα.

Και επειδή είσαστε υποκριτές, τη ν +1, παρ’ ότι δεν είμαι μαθηματικός, θα σας πω ότι γι’ αυτό δεν τη δεχτήκατε. Γιατί εδώ πάτε να μας βγάλετε απολογούμενους.

Τι είπε ο κ. Τασούλας; Κακώς δεν ψηφίστηκε. Γιατί δεν ψηφίστηκε το ’78 και σαράντα πέντε χρόνια μετά έρχεστε να το ψηφίσετε; Γιατί τότε δεν σας συνέφερε. Γιατί δεν θέλατε τους εργάτες στα ορυχεία και οπουδήποτε αλλού, που ήταν η συντριπτική πλειοψηφία. Και επειδή με διαολίζετε, γιατί οι παρτίδες σας είναι με τους ΑΧΕΠΑΝΣ και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους των Αμερικάνων και άλλων χωρών.

Εμείς, λοιπόν, τότε καταθέσαμε την πρόταση ακριβώς με την ίδια λογική. Όσοι έχουν οικονομικούς δεσμούς με την Ελλάδα, θα πρέπει να ψηφίζουν. Εσείς το απορρίψατε.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Ολοκληρώστε, κύριε Παφίλη. Έχετε ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ:** Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.

Και εμείς απευθυνόμαστε, όχι σε εσάς, δεν υπάρχει σημείο επαφής. Εμείς τι λέμε; Λέμε πολύ απλά -και κανένας ούτε η κυρία Υπουργός ούτε ο κ. Λιβάνιος, που έχει πολλές ικανότητες, αλλά αποφεύγει και καλά κάνει- να μας απαντήσετε με επιχειρήματα.

Πέστε μας, λοιπόν. Λέμε ότι επιχειρείται αλλοίωση του εκλογικού σώματος. Είναι αλήθεια ή όχι; Τι είναι φαντασίωση δικιά μας; Λέτε, λοιπόν, ότι θα ψηφίζουν οι άπαντες. Ξέρετε καμμιά φορά τώρα δεν πρέπει να δουλεύουμε εδώ μέσα. Έρχεστε και λέτε. Εμείς τι κάνουμε με αυτό; Δίνουμε δικαίωμα στους απόδημους που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν. Έτσι είναι; Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και σας αδειάζει τελείως. Και λέει ότι έχουμε διεύρυνση του εκλογικού σώματος. Πώς γίνεται η διεύρυνση; Όχι με αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Αλλά όποιος έχει ελληνικό αίμα από το 1821, το 1900 -υποτίθεται που έχει διασταυρωθεί με όλες τις φωνές του Ισραήλ, όπως λένε- μπορεί να γραφτεί στους εκλογικούς καταλόγους και να ψηφίσει.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Κύριε Παφίλη, δεν έχετε άλλον χρόνο. Σας παρακαλώ θερμά να βάλετε τελεία. Δεν έχετε άλλον χρόνο. Μίλησε και ο Πρόεδρός σας χθες είκοσι λεπτά. Η ανοχή του χρόνου έχει ξεπεράσει το όριο.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ:** Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Όχι. Μη με παρακαλείτε,γιατί πρέπει να είμαι ισότιμος και ανάλογος με όλους τους συναδέλφους και υπάρχει και χρονικό όριο, υπάρχουν και άλλοι ομιλητές. Βάλτε τελεία. Έχετε μιλήσει δεκατέσσερα λεπτά από εννέα που είχατε.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ:** Και σας ρωτάω το πιο απλό πράγμα στον κόσμο και να το πείτε στους ψηφοφόρους σας. Ποιος θα αποφασίσει για την ελληνική κυβέρνηση; Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός που υφίσταται τις συνέπειες της πολιτικής της κάθε κυβέρνησης ή θα αποφασίσουν τα αμερικανικά λόμπι και τα εκατομμύρια άλλων που δεν έχουν παρά μόνο συναισθηματική σχέση και καμμία οικονομική σχέση; Ποιος θα πληρώσει τη νύφη δηλαδή από τις ψήφους αυτούς; Θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Κύριε Παφίλη, με έχετε δυσκολέψει πάρα πολύ.Βάλτε τελεία. Τα είπατε. Έγιναν αντιληπτά, κρίνονται, συγκρίνονται και αποφασίζονται.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ:** Επειδή μας λέτε διάφορα, μη μας λέτε εμάς ότι δεν έχουμε δεσμούς. Εμείς έχουμε δεσμούς με όλους τους εργαζόμενους.

**ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:** Ερωτικούς.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ:** Εσείς ξέρετε τι έχετε; Ερωτικούς με αυτούς που θέλουν να μαδήσουν την Ελλάδα. Αφού με προκαλείτε. Εσείς έχετε σχέση με τους ΑΧΕΠΑΝΣ, με όλα τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα των Αμερικάνων και εμείς έχουμε σχέση με την εργατική τάξη που είναι σε όλο τον κόσμο και αυτή θέλουμε να έρθει και να ψηφίσει.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Ευχαριστούμε πολύ.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ:** Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Καραμέρος για μια παρέμβαση.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ:** Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο από διασταυρωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες για την πτώση ενός αεροσκάφους Καναντέρ στην Εύβοια, στην Κάρυστο, ενώ επιχειρούσε ρίψεις στο χωριό Πλατανιστός, όπου μαίνεται μία από τις πολλές πυρκαγιές.

Με την ευχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να είναι σώοι οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, θα θέλαμε μία ενημέρωση άμεσα για την εθνική αντιπροσωπεία για το τι ακριβώς συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση.

Σας ευχαριστώ.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ:** Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Ορίστε, κύριε Μάντζο, έχετε τον λόγο.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ:** Αν μουεπιτρέπετε, αρχόμενος από τις ίδιες ακριβώς πηγές ενημέρωσης και εμείς πληροφορηθήκαμε πριν από λίγα λεπτά γι’ αυτό το συμβάν. Η όλη συζήτηση για την πολιτική προστασία και τη διαχείριση της κρίσης στα δάση αποκτά τραγικό περιεχόμενο.

Ευχόμαστε από το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής ομόθυμα και ολόψυχα να πάνε όλα καλά με το πλήρωμα και να βρεθούν σώοι και αβλαβείς οι άνθρωποι της Αεροπορίας. Περιμένουμε μία ενημέρωση από την Κυβέρνηση στον δρόμο προς τη λύση αυτού του δράματος.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάντζο.

Θα ήθελα να κάνω μία ανακοίνωση προς το Σώμα.

Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις».

Καλώ στο Βήμα τον επόμενο ομιλητή που είναι ο κ. Σταύρος Μιχαηλίδης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Επαναλαμβάνω, για όσους δεν το άκουσαν, ότι περίπου η ονομαστική ψηφοφορία -το περίπου έχει ανεκτά όρια σφάλματος ένθεν κακείθεν- θα γίνει έξι η ώρα.

Ορίστε, κύριε Μιχαηλίδη, έχετε τον λόγο.

**ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Να εκφράσω κατ’ αρχάς την ευχή όλα να πάνε καλά για τους χειριστές του αεροσκάφους, όπως επίσης και τη βαθιά λύπη μου για τους χιλιάδες πληγέντες των καταστροφικών πυρκαγιών, αλλά και τον θαυμασμό μου στους μαχητές αυτής της λαίλαπας.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρθενική παρέμβαση στη Βουλή των Ελλήνων και αισθάνομαι πολύ μεγάλη συγκίνηση και βαθύ αίσθημα ευθύνης. Θέλω να εκφράσω στις Χιώτισσες και στους Χιώτες την ευγνωμοσύνη μου γι’ αυτή την ύψιστη τιμή, όπως επίσης στην οικογένειά μου και στους φίλους μου που συμπλέουν μαζί μου σε αυτό το ταξίδι.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην «ανάσταση» αυτής της χώρας αποφασιστική και κρίσιμη υπήρξε η φλόγα της ελληνικής διασποράς και της ελληνικής ναυτοσύνης. Εκεί χτυπούσε και πάντα χτυπά ζωηρά ο παλμός της ελληνικής ψυχής. Μετά από διακόσια χρόνια ανεξάρτητου κράτους αποφασίσαμε να εκχωρήσουμε δικαίωμα εκλέγειν στην έξω Ελλάδα, στην οποία καταφεύγουμε στα δύσκολα και ξεχνάμε στα εύκολα.

Τι χρειάζεται η ελληνική διασπορά προκειμένου να ενισχύεται και να διατηρείται ισχυρός και γνήσιος ο δεσμός της με το εθνικό κέντρο; Εθνική υπερηφάνεια και αίσθημα ότι η μητέρα πατρίδα τη λογαριάζει ισότιμα με τους Έλληνες του κέντρου. Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο έχω την άποψη ότι υπολείπεται εθνικής διάστασης και είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί σύντομα νέα αναθεώρηση.

Το πρώτο νομοσχέδιο που φέρνει η Κυβέρνηση αμέσως μετά τις εκλογές, αφορά τροποποίηση ενός από τους πρώτους νόμους που πέρασε στην αρχή της πρώτης της διακυβέρνησης. Ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφθώ άλλον λόγο εκτός από ομολογία αποτυχίας στην εφαρμογή του.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προέρχομαι από την εκλογική περιφέρεια της Χίου όπου ο πληθυσμός του νησιού διπλασιάζεται κατά τη θερινή περίοδο, αποκλειστικά σχεδόν από ομογενείς μας, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είμαι βέβαιος ότι κάλυπτε τις προϋποθέσεις του νόμου για να καταχωριστεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Με όλους όσους συνομίλησα για το συγκεκριμένο θέμα ήταν έκδηλη η αγανάκτησή τους για όσα αντιμετώπισαν σε αυτή την πρώτη τους εκλογική εμπειρία ως εκλογείς Ελλήνων εξωτερικού. Αναφέρουν απίστευτη γραφειοκρατική ταλαιπωρία, αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί στην έγκαιρη πιστοποίηση όσων ο συγκεκριμένος νόμος απαιτεί και τελικά για άλλη μία φορά απογοήτευση.

Στην υπερψηφιακή εποχή, όπου η ηλεκτρονική ταυτοπροσωπία αποτελεί κανόνα στη σχέση μεταξύ πολιτών και κράτους, για να ψηφίσει ο Έλληνας ακόμη απαιτείται μολύβι και χαρτί, μελάνια και σφραγίδες, ανακαταμετρήσεις, άκυρα και σημαδεμένα ψηφοδέλτια, ενστάσεις, απίστευτο κόστος, δαπάνες, κλπ.. Γιατί; Για να διατηρείται η εξάρτηση του «πάρε - δώσε».

Κύριε Πρόεδρε, στην πολυήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου ακούστηκε εκατοντάδες φορές -και πολύ σωστά- ότι η υπερψήφιση αυτών των διατάξεων θα εξυπηρετήσει επιτέλους τα δικαιώματα των ομογενών μας, των περιοδικά εργαζόμενων συμπατριωτών μας στο εξωτερικό, τους νέους του brain drain, τους φοιτητές στα πανεπιστήμια του εξωτερικού κ.λπ., ώστε να συμμετάσχουν ισότιμα με όλους εμάς στις εκλογές.

Κυρία Υπουργέ των Εσωτερικών, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σας υπενθυμίζω με τον πιο ζωηρό, ακόμη και παρακλητικό τρόπο, ότι αυτός ο νόμος απευθύνεται και σε μια άλλη ξεχασμένη και αφημένη στην τύχη και τα προβλήματά της κατηγορία εργαζομένων εξωτερικού, τον Έλληνα ναυτικό.

Ακούστηκε κουβέντα εδώ μέσα για τα δικαιώματα και τις δυσκολίες να συμμετάσχουν στις εκλογές των Ελλήνων ναυτικών των υπό ελληνική σημαία και ελληνικής πλοιοκτησίας ποντοπόρων πλοίων, για το πώς πραγματικά μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι ναυτικοί μας; Καμμία απολύτως! Ούτε μία κουβέντα!

Πώς άραγε αξιολογείται το μέγεθος μιας βιομηχανίας σε αυτή τη χώρα; Από τη μεγάλη δραστηριότητά της; Την απασχόληση που προσφέρει; Την εξωστρέφεια; Το συνάλλαγμα που εισρέει στη χώρα; Τη συνεισφορά της στο ΑΕΠ; Ή ίσως όλα μαζί; Αναμφισβήτητα κορυφαία βιομηχανία μας είναι η τουριστική, όπως είθισται να λέγεται.

Προσέξτε, όμως, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2022: Τουριστικό συνάλλαγμα 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναυτιλιακό συνάλλαγμα 22 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή όσο ο προϋπολογισμός όλων των πιο δαπανηρών Υπουργείων, Άμυνας, Παιδείας, Εξωτερικών κ.λπ..

Έχω τη γνώμη ότι οφείλουμε να καταχωρίσουμε στο μυαλό μας και αυτή την ήρεμη, την τεράστια εθνική δύναμη, τη ναυτιλιακή μας βιομηχανία και τους ανθρώπους της σε καλύτερη θέση.

Πώς αποδίδει αυτή η Κυβέρνηση την οφειλόμενη φροντίδα στους εργαζόμενους της θάλασσας και τους πόντους, τη μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτιά της Ελλάδας; Ελάχιστα, απολύτως ελάχιστα. Ούτε καν τους θυμηθήκαμε σε αυτή την Αίθουσα αυτή την πολυήμερη συζήτηση. Ούτε για τους τύπους, όπως στην περίπτωσή μας.

Αναφέρει στο άρθρο 6 ο ν.4648 του 2019 για την ψηφοφορία ναυτικών: «Έλληνες ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας μπορούν να ψηφίσουν σύμφωνα με τους νόμους του παρόντος κεφαλαίου και να καταγραφούν στους ειδικούς καταλόγους του εξωτερικού».

Επειδή έχω λίγο χρόνο, θα φύγω από το κείμενο και θα απευθυνθώ κατευθείαν σε εσάς, κυρία Υπουργέ. Και θα σας πω ότι αν είχατε εικόνα του πώς εργάζεται ένας ναυτικός σήμερα σε ένα ελληνικό ή ελληνόκτητο ποντοπόρο πλοίο, θα καταλαβαίνατε ότι με την ρύθμιση που μας φέρνετε σήμερα εδώ αποκλείεται απολύτως να ψηφίσει όποιος εργάζεται σε ελληνικό πλοίο.

Με το που καταφθάνει το πλοίο παραμένει περίπου έξι με οκτώ ώρες στο λιμάνι. Σε αυτές τις ώρες πρέπει ο πλοίαρχος και το πλήρωμα να εκφορτώσουν και να φορτώσουν με ασφάλεια το πλοίο, να δεχτούν όλες τις αρχές -τελώνηδες, αρχές σημαίες, αρχές κράτους, όλους αυτούς τους ανθρώπους- και να ετοιμάσουν τον απόπλου και το ταξίδι.

Υπάρχει περίπτωση ποτέ, κυρία Υπουργέ και κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, να φύγει άνθρωπος να αφήσει τη δουλειά του, την ασφάλεια του πλοίου, να ψάξει προξενείο και πρεσβεία να πάει να ψηφίσει;

Το νομοθετικό πλαίσιο για τους ναυτικούς προβλέπει και αναθέτει καθήκοντα στον καπετάνιο να κάνει τον ληξίαρχο, να κάνει τον συμβολαιογράφο, να κάνει τον γιατρό, να κάνει τον κληρικό, όλα αυτά. Μόνο ένα δεν του επιτρέπει, αυτό που επιτρέπει το νομοσχέδιο που φέρνετε και στον τελευταίο στην ιεραρχία μιας προξενικής αρχής: Τον γραμματέα, να μπορεί να είναι δικαστικός αντιπρόσωπος και να κάνει εκλογές.

Αναθέστε του αυτό το καθήκον, αν θέλετε να κάνετε το «άλμα» που μας περιγράψατε εδώ πριν λίγο ότι θέλετε να κάνετε. Είναι το πιο απλό μπροστά στα τόσο σοβαρά καθήκοντα που κάνει ένας πλοίαρχος και ένας αξιωματικός εμπορικού πλοίου, να κάνει και τον δικαστικό αντιπρόσωπο και να κάνει πραγματικά εκλογές.

Αν μπορέσετε να μου πείτε ότι την 25η Ιουνίου από τους είκοσι-εικοσιπέντε χιλιάδες Έλληνες ναυτικούς που ταξίδευαν στις θάλασσες ψήφισε έστω και το 1%, εγώ θα δεχτώ ότι όλα τα κάνετε καλά, ότι όλα τα έχετε προβλέψει καλά. Αμφιβάλλω, όμως, αν κατάφεραν τελικά να ψηφίσουν έστω δέκα ή είκοσι άνθρωποι από τους χιλιάδες αυτούς ναυτικούς.

Τι βάζουμε, λοιπόν, μέσα στα νομοσχέδια αυτές δήθεν τις δυνατότητές; Είναι πολύ απλό το θέμα, πάρα πολύ απλό. Βάλτε μία παράγραφο και στα άλλα τόσα καθήκοντα στο 104 και επόμενα του ΚΔΝΔ που ρυθμίζει τα καθήκοντα του πλοιάρχου δώστε του και το καθήκον του δικαστικού αντιπροσώπου.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος.

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών):** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κατ’ αρχάς, επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι συγκλονισμένος από το βίντεο της πτώσης του Καναντέρ. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είχαμε χρόνια να το δούμε και επιτρέψτε μου μια προσωπική αναφορά.

Έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στην Ελευσίνα και συγκατοικώντας στην ίδια πολυκατοικία με πιλότους πυροσβεστικών αεροσκαφών, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα, γνωρίζοντας οικογένειες, παιδιά. Θα μπορούσε να ήταν άτομα που ήμασταν στη διπλανή πόρτα. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να αντιλαμβάνεσαι ότι το τίμημα της αυτοθυσίας είναι πραγματικά πολύ μεγάλο και πολλές φορές ότι αυτό είναι η ίδια τη ζωή των πιλότων. Ευχόμαστε να είναι όλα καλά.

Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Το είδα και ήταν απίστευτο. Και ο Πρόεδρος, ως Βουλευτής Δυτικής Αττικής, γνωρίζει κι αυτός πολλούς πιλότους οι οποίοι μένουν στην περιοχή, έχοντας εγκατασταθεί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Δυστυχώς ή ευτυχώς, η ζωή συνεχίζεται.

Επιτρέψτε μου να σας πω μερικά πράγματα για το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα και να απαντήσω σε ορισμένα θέματα τα οποία έχουν τεθεί στη διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του νομοσχεδίου από την επιτροπή.

Μάζεψα δέκα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα πούμε σχηματικά ως δέκα μύθους, δέκα αστερίσκους, δέκα οτιδήποτε.

Πρώτος μύθος. «Γιατί τώρα;». Ακούστηκε το επιχείρημα ότι είδε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το αποτέλεσμα των εκλογών του Μαΐου και έτρεξε να άρει τους περιορισμούς, διότι είδε ότι είναι «ευνοϊκό» γι’ αυτήν.

Τον Απρίλιο του 2023, έναν μήνα πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα «Ισχυρή Ελλάδα» λέει για τους απόδημους το συγκεκριμένο κομμάτι: «Κατάργηση περιορισμών για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, μεταξύ άλλων σύσταση Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, ανάδειξη ρόλου διπλωματίας διασποράς για την προώθηση γενικών θέσεων». Άρα ήταν προεκλογική δέσμευση. Και, καλώς η κακώς, όπως έδειξε και η προηγούμενη τετραετία, αυτή η Κυβέρνηση υλοποιεί τις προγραμματικές της δεσμεύσεις.

Δεύτερος μύθος. «Το κάνετε τώρα τελευταία. Σας έπιασε το 2019, μετά τις εκλογές, να το νομοθετήσετε». Τότε, πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είχε τη μαγική σφαίρα που προβλέπει το μέλλον, γιατί στις 23 Οκτωβρίου του 2017 κατέθεσε πρόταση νόμου με την οποία προσπαθούσε να ρυθμίσει ως Αξιωματική Αντιπολίτευση τότε την ψήφο των εκτός Ελλήνων εκλογέων.

Άκουσα και τον κ. Παφίλη που αναφέρθηκε πριν λίγο -τον ακούω πάντα με μεγάλη προσοχή- στο «γιατί τώρα;». Γιατί τα προηγούμενα σαράντα χρόνια, πριν τη Μεταπολίτευση ουσιαστικά, δεν είχε νομοθετηθεί το δικαίωμα αυτό και ξεκίνησε η κουβέντα τα τελευταία χρόνια να γίνεται.

Το έχω πει και στην επιτροπή, το είχα πει και στη συζήτηση του 2019. Τεχνικά, μέχρι τις εκλογές του 2007 όπου ίσχυσε ο «νόμος Σκανδαλίδη» με τις όποιες παραλλαγές -ουσιαστικά, ο ίδιος νόμος είναι από το 2007, απλά μεταβάλλεται ο αριθμός του μπόνους των πρώτων εδρών, είτε από μηδέν έδρες, η λεγόμενη «απλή αναλογική» του ΣΥΡΙΖΑ, είτε πενήντα έδρες με τον «νόμο Παυλόπουλου»- με αυτόν τον εκλογικό μηχανισμό οι τελικές έδρες των κομμάτων εξαρτώνται μόνο από δύο παράγοντες, δηλαδή από το ποσοστό του και από το ποσοστό των κομμάτων εκτός Βουλής.

Τι σημαίνει, λοιπόν, αυτό; Σημαίνει ότι έχω τις τελικές έδρες και τις επιμερίζω με μία συγκεκριμένη μεθοδολογία στις εκλογικές περιφέρειες. Άρα, λοιπόν, πάω από το γενικό σύνολο στο ειδικό σύνολο. Όλοι οι προηγούμενοι εκλογικοί νόμοι διαχρονικά που έχουν εφαρμοστεί στη χώρα κάνουν το ακριβώς ανάποδο. Για παράδειγμα, ο νόμος Κούβελα, ο νόμος με τον οποίο έγιναν οι εκλογές το 1981, το 1985, ακόμα και το 1989 που ήταν επίσης μία άλλη παραλλαγή της απλής αναλογικής, άθροιζες τις έδρες που έπαιρνες σε κάθε εκλογική περιφέρεια και έβγαινε το τελικό σύνολο. Γι’ αυτό τώρα είναι πολύ πιο εύκολος, αν θέλετε, ο τελικός υπολογισμός των εδρών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν θέλαμε να εφαρμόσουμε ψήφο για εκτός έδρας εκλογείς μέχρι το Σύνταγμα του 2001 -ας βάλουμε αυτή την τομή-, δεν μπορέσαμε να φτιάξουμε εκλογικές περιφέρειες γιατί δεν επέτρεπε το Σύνταγμα αφού υπάρχει ο περιορισμός του νόμιμου πληθυσμού για τον καθορισμό των εκλογικών εδρών. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να στήναμε σε κάθε εκλογικό τμήμα πενήντα έξι κάλπες, μία για κάθε εκλογική περιφέρεια, το οποίο πρακτικά ήταν αδύνατον. Αυτή ήταν η κεντρική δυσκολία.

Η συναινετική -λεγόμενη- Αναθεώρηση του 2001 έκανε δύο πράγματα: Πρώτον, έβαλε την ανάγκη ύπαρξης υπερπλειοψηφίας των διακοσίων εδρών για την ισχύ του νόμου και, δεύτερον, έσπασε την έννοια της ταυτόχρονης διεξαγωγής της ψηφοφορίας για τους εκλογείς εκτός επικρατείας, λέγοντας ότι μπορεί να εξετάσουμε και άλλα πρόσφορα μέρη, όπως είναι η επιστολική ψήφος, όπως είναι τα πάντα, αρκεί τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται ταυτόχρονα με τους ψηφοφόρους που θα ψηφίσουν εντός Ελλάδας.

Άρα, λοιπόν, πρακτικά, αυτό απαντά σε ένα μεγάλο κομμάτι ρεαλιστικά στο «γιατί τώρα». Πρώτη κουβέντα -υπενθυμίζω- έγινε τον Απρίλιο του 2009, που δεν κατέληξε στην ύπαρξη της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Έγιναν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες. Ήταν ο Νίκος Τσούκαλης από την πλευρά του Συνασπισμού, ήταν ο Αντώνης Σκυλλάκος από την πλευρά του ΚΚΕ, ήταν ο μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας -τότε Υπουργός Εσωτερικών- Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, η οποία αξίζει για τον ιστορικό του μέλλοντος να την δει.

Και τι έγινε; Φτάσαμε στο 2019. Μόλις πήρε, λοιπόν, μετά τις εκλογές του 2019, η Νέα Δημοκρατία την εξουσία, τι έκανε με τον τότε Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο; Ξεκίνησε μια ευρεία κουβέντα και με τα έξι κόμματα του τότε ελληνικού Κοινοβουλίου, προκειμένου να καταλήξουμε στις βασικές αρχές και το οποίο έχοντας υπ’ όψιν ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ είχαν εκατόν μία έδρες και άρα αυτό που λένε δικαίωμα, βέτο, μπλοκ να μην ισχύσει ο νόμος, ήταν ή θα ίσχυε ένας οποιοσδήποτε νόμος -που θα ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας- ή δεν θα ίσχυε τίποτα. Οπότε έγινε το πρώτο βήμα, το οποίο ήταν συναινετικό.

Τρίτος μύθος: «Αλλοιώνεται το εκλογικό σώμα.». Καμμία μείωση του εκλογικού σώματος δεν υπάρχει. Το εκλογικό σώμα παραμένει το ίδιο. Ο νόμος που θα ψηφιστεί σήμερα -και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα γίνει νόμος του κράτους, γιατί θα έχει την απαραίτητη πλειοψηφία- δεν δίνει σε κανέναν το εκλογικό δικαίωμα που δεν το έχει σήμερα ούτε σε έναν Έλληνα πολίτη ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία δεν δίνει κανένα δικαίωμα.

Τέταρτος μύθος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε τη συνταγματική Αναθεώρηση για να υπάρξει ψήφος αποδήμων.». Δεν νομίζω. Υπό αναθεώρηση άρθρο στη Βουλή του 2009, στη δεύτερη Βουλή -προτείνουσα ήταν η Βουλή 2015 - 2019, η δεύτερη ήταν 2019 - 2023, η οποία έκανε την αναθεώρηση- ήταν το άρθρο 54. Ξέρετε γιατί ήταν το άρθρο 54 αναθεωρητέο; Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να βάλει περιορισμό στον εκλογικό νόμο, λέγοντας ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να πάρει πάνω από 10% έδρες σε σχέση με το ποσοστό του. Αυτό ήταν, επί της ουσίας, το αναθεωρητέο και ουσιαστικά το πλαίσιο της συμφωνίας στη διακομματική του 2009 -διότι ήταν ταυτόχρονη η διαδικασία- μπήκε και η προσθήκη του άρθρου 54 παράγραφος 4.

Πέμπτος μύθος: «Με τον ν.4648 και τις μετέπειτα απόπειρες, συμπεριλαμβανομένου του νόμου που συζητάμε σήμερα, στερείται το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.».

Δεν νομίζω ότι στερεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Ίσα-ίσα. Αυτή τη στιγμή κάθε κόμμα το οποίο συμμετέχει στις εκλογές μπορεί να βάλει όσους θέλει από τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους των εκτός Ελλήνων εκλογέων. Όσους θέλει. Μπορεί να βάλει από τρεις, εφόσον καταθέσει πλήρες ψηφοδέλτιο, έως δεκαπέντε. Μπορεί να το κάνει, κανένας δεν το απαγορεύει.

Άρα, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε στην τρίτη θέση να βάλει τον εκπρόσωπο του κυπριακού Ελληνισμού, τον Χρήστο Στυλιανίδη, το ΠΑΣΟΚ -αν δεν κάνω λάθος- αποφάσισε την κ. Χρονοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Όθωνα Ηλιόπουλο, το ΚΚΕ αντίστοιχα και η κ. Κωνσταντοπούλου έβαλε και επικεφαλής τον κ. Καζαμία, για τον οποίο, όπως πολύ σωστά είπε, «το ελληνόμετρό μας δεν τον έκρινε άξιο για να ψηφίσει, δεν μας έκανε». Τον άνθρωπο τώρα τον γνώρισα. Πάντως, δεν βρίσκω κανέναν λόγο να μην μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα κοντά από εκεί που έμενε.

Ίσα-ίσα, λοιπόν, εγγυάται τη συμμετοχή εκπροσώπων της ελληνικής Ομογένειας -και πώς;- ισότιμα, μέσα σε κόμματα, όχι να μαζευτούμε τέσσερις, πέντε, να κάνουμε για μία έδρα -φανταστείτε- στην Ευρώπη. «Μία έδρα», λέει, «στην Ευρώπη.». Πάρα πολύ ωραία ιδέα! Να κάνουμε με σταυρό εκλογές σε ενιαίο ψηφοδέλτιο μία έδρα. Δηλαδή, θα κάνει ο υποψήφιος προεκλογική εκστρατεία σε όλη την Ευρώπη, για να μαζεύει σταυρούς. Και ύστερα ακούμε την κριτική για το αντίστοιχο για τις ευρωεκλογές, αλλά εκεί δεν μας νοιάζει που θα έκανε προεκλογική εκστρατεία σε όλη την Ευρώπη!

Επίσης, αυτό πού θα οδηγούσε; Σε μικρότερο ψηφοδέλτιο Επικρατείας των εντός Ελλάδας. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό; Τώρα, με τους δεκαπέντε, κάθε κόμμα που μπήκε στη Βουλή έβγαλε μία έδρα Επικρατείας, εφόσον είχε ψηφοδέλτιο. Άρα, λοιπόν, θα μπορούσε, για παράδειγμα, ο κ. Βελόπουλος, αντί για τον κ. Σαράκη που έβαλε επικεφαλής, να έβαζε έναν απόδημο. Είναι δικαίωμά του και ήταν στη διακριτική του ευχέρεια. Τώρα έχουμε δύο συν έναν -τον κ. Καζαμία- εκπροσώπους της Ομογένειας. Άρα de facto έχει λυθεί το θέμα αυτό.

Έκτος μύθος: «Ένιωσα ότι οι απόδημοι, οι εκτός Ελλάδας εκλογείς…».

Και να είμαστε ξεκάθαροι, δεν μιλάμε για ομογενείς, μιλάμε για Έλληνες πολίτες που τυχαίνει να βρίσκονται στο εξωτερικό.

**ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ:** Έτσι! Επιτέλους!

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών):** Είναι συγκεκριμένο το κοινό. Αυτό πραγματεύεται ο νόμος. Δεν είναι ό,τι έχουμε στο κεφάλι μας. Γι’ αυτό μιλάμε.

Ένιωσα, λοιπόν, ότι τους συγκεκριμένους ανθρώπους κάπου, κάποιοι τούς έκαναν λίγο σαν καρικατούρα, κάτι μεταξύ «Γάμος αλά ελληνικά» και «Η θεία από το Σικάγο». Αυτό είχαμε στο μυαλό μας σαν απόδημους Έλληνες. Άκουσα ότι έχουμε και σαδιστικές τάσεις. Εμάς, λέει, που δεν υφιστάμεθα τις συνέπειες των πράξεων, θα μας βάλουν να δουλεύουμε δέκα ώρες την ημέρα, θα μας πάνε τη φορολογία στο 40%, γιατί μισούν την πατρίδα ουσιαστικά, σου λέει «εμείς δεν είμαστε εκεί».

Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία έγινε το 2018 από το Ελληνικό Κέντρο του Χάρβαρντ, που έχει ενδιαφέρον. Την έκανε ελληνική εταιρεία σε ένα μεγάλο δείγμα Ελλήνων της Διασποράς -που έχει ενδιαφέρουσα στοιχεία και για την κατανομή- σε δώδεκα χιλιάδες άτομα, δύσκολη έρευνα εκ των πραγμάτων -μπορεί και ο κ. Θεοδωρικάκος να το επιβεβαιώσει- σε αυτό που λέμε Ελληνισμό της Διασποράς, πολίτες και μη πολίτες.

Κατανομή: 37% στις Ηνωμένες Πολιτείες, 12% στην Αυστραλία, 9% στον Καναδά, 9% στη Γερμανία, 7% στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα ποσοστά κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες μικρότερες.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων: Το 45% έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα. Δεν είναι όλοι εκλογείς, να το ξεκαθαρίσουμε. Το 55% έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Δύο στους τρεις έχουν ελληνική υπηκοότητα, ένας στους τρεις δεν έχει. Ένας στους τρεις, το 32%, είχε μεταναστεύσει μεταξύ 2010 - 2017 -brain drain-, 8% στη δεκαετία του 2000 -και αυτό λίγο brain drain προς το τέλος-, το 61% έχουν ζήσει πάνω από δέκα χρόνια στο εξωτερικό, το 22% τέσσερα έως δέκα χρόνια και τα λοιπά.

Ενδιαφέρον είναι ένα ερώτημα που είχε και μου έκανε εντύπωση: «Είστε περήφανος που είστε Έλληνας;». «Ναι.»: 82%. «Τι αισθάνεστε όταν ακούτε τη λέξη ʺΕλλάδαʺ;». «Περηφάνια», 62%, «ελπίδα» 7%, «υπευθυνότητα» 10%. «Απογοήτευση» 11%, για να πούμε και τα κακά. Αυτό είναι ένα κομμάτι του Ελληνισμού το οποίο κάπως πάμε να το παραστήσουμε σαν μια κακή καρικατούρα. Και ξέρετε κάτι; Το 5% των Τούρκων ψηφίζει στο εξωτερικό. Ενάμισι εκατομμύριο ψήφισαν στη Γερμανία. Ξέρετε πόσοι είναι οι δικοί μας; Τρεις χιλιάδες οκτακόσιοι εβδομήντα επτά. Ας πανηγυρίσουμε όλοι μαζί για την ελληνική Ομογένεια του εξωτερικού, όταν δεν μπορούμε να τους κινητοποιήσουμε να πάνε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα που η συντριπτική πλειοψηφία είχε το δικαίωμα.

Γι’ αυτό τώρα αίρονται οι περιορισμοί, διότι ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε στη Γερμανία και ερχόταν τρεις μήνες το καλοκαίρι εδώ πέρα δεν σφράγιζε διαβατήριο ούτε κρατάει τα διαβατήρια. Όμως, όποιος έχει πάει στις ελληνικές κοινότητες είτε στο Ντίσελντορφ είστε στη Στουτγάρδη είτε οπουδήποτε αλλού ξέρει ότι είναι ίσως και πιο Ελλάδα από εμάς που ζούμε εδώ πέρα.

Έβδομος μύθος: «Ενεργός δεσμός.». Δεν υπάρχει -λέει- συνέπεια στην ψήφο τους. Αν ίσχυε αυτό το σκεπτικό, με αυτή τη λογική, μπορώ να πω ότι το ΚΚΕ βγήκε δεύτερο στην Ελβετία. «Κι εγώ αν ήμουν στην Ελβετία, ΚΚΕ θα ψήφιζα», θα μπορούσε να πει κάποιος. Ο Συνασπισμός βγήκε πρώτος στη Δανία, σε μια κόντρα-αποτέλεσμα σε σχέση με την εθνική τάση που υπήρχε. Μου θυμίζει αυτούς που την περίοδο του δημοψηφίσματος ήταν υπέρ της δραχμής, ενώ είχαν τα χρήματά τους έξω.

Όγδοος μύθος: «Ο νυν Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε τη λύση του ΣΥΡΙΖΑ.». Άμα διαβάσετε την έκθεση του ΕΕΔΑ, έχει τρεις λύσεις. Η πρώτη λύση είναι κανένας περιορισμός, η δεύτερη λύση είναι χρονικός περιορισμός, αυτός που ίσχυε, και η τρίτη λύση είναι το μοντέλο που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια σωστή επιστημονική μελέτη παραθέτει σ’ αυτόν που το ζήτησε τις λύσεις που θα μπορούσαν να «περπατάνε». Από εκεί και πέρα, όμως, τονίζονται και τα θέματα συνταγματικότητας που υπήρχαν. Μάλιστα, το είπα και χθες το βράδυ στην Ολομέλεια, ότι η Επιτροπή Πουλάκη, η ίδια που σύστησε η προηγούμενη κυβέρνηση, αναγνωρίζει προβλήματα συνταγματικότητας και ισότητας ψήφου.

Ένατο: «Ρόλος ʺSINGULARʺ.». Να το έχουμε ξεκάθαρο. Η «SINGULAR» δεν κάνει τίποτα στην εκλογική διαδικασία. Ξέρετε τι κάνει; Σας βγάζει τις καρτούλες το βράδυ των εκλογών, για να μη γίνουμε φοιτητικές εκλογές. Αυτό κάνει. Τα επίσημα αποτελέσματα της χώρας βγαίνουν από τα πρωτοδικεία, τίποτε άλλο. Μην έχετε λογισμικά και τέτοια στο κεφάλι. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος συμπληρώνει το χαρτί, το υπογράφει, το υπογράφουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και πάει στα πρωτοδικεία και βγαίνουν τα αποτελέσματα από τα πρωτοδικεία.

Να το έχουμε ξεκάθαρο για την ψήφο εκτός Ελλάδος, που μετριέται στο εξωτερικό. Άκουσα κι αυτό, ότι πρέπει να μετρηθεί στο εξωτερικό. Θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, το να ψηφίζω το Σάββατο και να μετρήσω στις εφτά η ώρα την Κυριακή το αποτέλεσμα, πάλι θα αρχίζατε να λέτε «τι κάνει ο σάκος τη μία μέρα, πού τον έχετε φυλάξει και δεν τον αλλάζετε», ακριβώς το ίδιο επιχείρημα, «γιατί δεν τον φέρνετε στην Αθήνα που έχουμε τους δικαστικούς αντιπροσώπους;».

Δεύτερον, η διαδικασία και στην εγκύκλιο ήταν ξεκάθαρη. Υπάρχει η εφαρμογή του 94, του π.δ.2612 που τι λέει; Σφραγίδα του δικαστικού αντιπροσώπου, σφραγίδα των εκλογικών αντιπροσώπων των κομμάτων.

Να το πω και αλλιώς; Στην Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία δεν παίζουμε με το αποτέλεσμα των εκλογών. Είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση που έχει κάνει αυτή η χώρα μετά τη Μεταπολίτευση.

Επειδή άκουσα και τον Πρόεδρο της Νίκης να λέει στα κοινοβουλευτικά κόμματα -μπορούν όλα τα κόμματα να το επιβεβαιώσουν-, ο ανάδοχος πηγαίνει κανονικά, υποδομή και υπάρχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα αποτελέσματα. Η ιστορία έχει δείξει ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα.

Θα κλείσω με πέντε ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί.

Πρώτο ζήτημα: Τι κάνουν οι άλλες χώρες; Το ακούσαμε κατά κόρον. Ξεκαθαρίζουμε κάτι. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό εκλογικό σύστημα, διαφορετικό Σύνταγμα, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετική κουλτούρα. Είναι ίσως και η ηλεκτρονική ψήφος που συζητήθηκε κάποια στιγμή, ότι ακόμα έχουμε τις καταβολές της καχεκτικής δημοκρατίας και ακόμα δεν είναι εύκολο να ενσωματωθούμε.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)

Τελειώνω σε λίγο, κύριε Πρόεδρε.

Άλλο, λοιπόν, το σύστημα της Γαλλίας, άλλο το σύστημα της Πορτογαλίας. Προσέξτε, όμως. Εάν είχαμε ένα αγγλικό σύστημα με εξακόσιες πενήντα μονοεδρικές περιφέρειες, είναι άλλη κουβέντα το πώς θα μετρά η ψήφος των εκτός Ελλάδας εκλογέων και αν θα ψήφιζα για την εκλογική μου περιφέρεια μέσω επιστολικής, γιατί δεν υπάρχει και άλλος τρόπος, ή θα έκανα πέντε εκλογικές περιφέρειες ή να βάζω πέντε απόδημους. Αν είχα το γαλλικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το ίδιο. Οι ίδιες χώρες, όμως, στις προεδρικές της Γαλλίας ψηφίζουν απόδημοι Γάλλοι χωρίς κανέναν περιορισμό. Στην Κύπρο δέκα χιλιάδες ψήφισαν στις εκλογές του Φεβρουαρίου, Κύπριοι. Ήταν στην πρεσβεία εκλογικό κέντρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήταν στη Θεσσαλονίκη, ήταν στην Πάτρα, ήταν στο Ρέθυμνο. Έχετε δει την κουβέντα.

Στη Βραζιλία δε του Λούλα κανονικά, χωρίς όριο, ψηφίζουν άνετα στις προεδρικές εκλογές, χωρίς κανέναν περιορισμό. Δύο μεγάλα παραδείγματα. Να σας πω και ένα τρίτο; Και η Ινδία είναι. Ισραήλ, Ιρλανδία, Ινδία. Η Ινδία, αν έχεις διπλή υπηκοότητα, σε ξεγράφει από Ινδό πολίτη. Το Ισραήλ και η Ιρλανδία έχουν ξεκινήσει διάλογο. Μάλιστα, η Ιρλανδία πρόκειται να προκηρύξει και ένα δημοψήφισμα -όχι σαν τα δικά μας-, που θα αποφασίσουν αν θέλουν οι απόδημοι να ψηφίσουν ή όχι και πώς θα ενταχθούν σ’ αυτό που λέγεται «πολιτικό σύστημα».

Δεύτερο ζήτημα. Το Μπουένος Άιρες ψήφισε στο Τέξας, τα Τίρανα ψήφισαν στη Σόφια. Υπάρχουν πολλοί συμπατριώτες μας που κατοικούν στην Αλβανία και ψήφισαν στην Ελλάδα κανονικά, δηλαδή ήλθαν. Ιδίως όσοι ψηφίζουν Θεσπρωτία, Ιωάννινα κ.λπ. είναι πολύ πιο βολικό να ψηφίσουν εκεί, γι’ αυτό δεν γράφτηκαν πολλοί. Αυτό το πρόβλημα, όμως, ό,τι και να κάνουμε θα υπάρξει. Ξέρετε γιατί; Διότι, εάν δεν γραφτούν πολλοί, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα εκλογικό τμήμα για πέντε άτομα και να πάω εγώ, ο κ. Ξανθόπουλος, ο κ. Μάντζος, ο κ. Γκιόκας να ψηφίσουμε και να πάρει από μία ψήφο. Πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης μυστικότητα της ψήφου και η ιστορία έχει δείξει πώς γίνεται αυτό. Θέλει έναν ελάχιστο αριθμό ατόμων. Υπήρχαν εκλογικά τμήματα που ψήφισαν έξι άτομα. Λόγω του Final Four πολλοί είχαν φύγει, δεν είχαν μείνει στους καταλόγους κ.λπ..

Τρίτο ζήτημα. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι. Θα το μάθουμε στην απογραφή. Θα γραφτούν να δούμε πόσοι είναι, πόσοι θα γραφτούν στις εκλογές, αλλά απογραφή οικειοθελή, «ελάτε στα προξενεία ή μπείτε σ’ ένα site και γραφτείτε», εδώ έχουμε τρομερές επιφυλάξεις στο τι θα βγει.

Δύο τελευταία θέματα. Είδα την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Φανταστική τροπολογία. Γράψατε πέντε σελίδες, για να γράψετε ακριβώς τον νόμο που ισχύει για τους ετεροδημότες. Κοίταζα μήπως υπήρχε κάποια ουσιαστική διαφορά. Δεν υπήρχε. Μέχρι και τον ελάχιστο αριθμό ανά εκλογική περιφέρεια, τα σαράντα άτομα, τα αφήσατε. Λέω κι εγώ «θα έβαλαν κάτι άλλο». Τίποτα. Μάλιστα, το κάνατε λίγο πιο δύσκολο, γιατί υπάρχουν τα μεικτά και τα αμιγή τμήματα ετεροδημοτών. Εκεί ξεχάσατε τα μεικτά και πήγατε μόνο σε αμιγή τμήματα με σαράντα άτομα. Κατ’ αρχάς το ΚΚΕ, όταν ψηφίσαμε τον ν.4648, που έδινε το κλείσιμο των καταλόγων των ετεροδημοτών τρεις μέρες μετά την προκήρυξη των εκλογών, είχε ψηφίσει «παρών», δεν το είχε ψηφίσει. Όταν έγινε η αλλαγή, γιατί υπήρχαν τεχνικά προβλήματα εν όψει των εκλογών του ’23 στην ωρίμανση της διαδικασίας, έγινε η αναστολή. Να είστε σίγουροι ότι σύντομα έρχεται η διάταξη και θα μπορούν να κλείνουν οι κατάλογοι, ιδίως στις βουλευτικές εκλογές, μετά την προκήρυξη των εκλογών, ώστε γνωρίζοντας ο πολίτης πού θα βρίσκεται ή πού υποθέτει ότι θα βρίσκεται τη μέρα των εκλογών, να μπορεί να ψηφίσει από κοντά και αυτό θα καλύψει σε μεγάλη πλειοψηφία τους εποχιακούς εργάτες.

Μια σκέψη που έγινε, ιδίως στην προηγούμενη Βουλή, να ψηφίσουν για την εκλογική περιφέρεια που βρίσκονται, δηλαδή αν είμαι εγώ στην Πάρο και δουλεύω, να πάω να ψηφίσω Βουλευτή Κυκλάδων, συγγνώμη, αλλά εγώ έχω έντονες ενστάσεις. Δεν θα βγάλουν οι εποχιακά εργαζόμενοι τους Βουλευτές που θα εκπροσωπήσουν τις Κυκλάδες, για παράδειγμα.

Τελευταίο θέμα. Εκλογικοί κατάλογοι, εκκαθάριση. Μάλιστα. Από το 2000 και μετά καταργείται η διαδικασία προεγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους. Μέχρι τότε, όταν γινόσουν δεκαοκτώ χρονών, θυμάμαι ότι και ο λυκειάρχης στο σχολείο έλεγε «πηγαίντε στον δήμο να γραφτείτε, να πάρετε και το εκλογικό βιβλιάριο». Θυμάστε το εκλογικό βιβλιάριο, θυμάστε τις μέρες των εκλογών που είναι ανοικτά τα πρωτοδικεία, να βάλουμε φύλλα, μας είχαν τελειώσει. Τι έγινε τότε; Είπαν ότι όποιος είναι στο δημοτολόγιο, αυτομάτως μπαίνει και στους εκλογικούς καταλόγους. Μεγάλη αλλαγή επί της ουσίας, διότι καταργήθηκε πλέον το εκλογικό βιβλιάριο. Αυτό τι θέμα δημιούργησε; Δημιούργησε ένα θέμα σε όσους έχουν αποβιώσει εκτός Ελλάδας και ιδίως αν δεν είχαν και περιουσιακά στοιχεία εντός Ελλάδας.

Δείτε την ηλικιακή πυραμίδα των εκλογικών καταλόγων και της κατανομής στον ελληνικό πληθυσμό από την απογραφή του 2011. Ακόμα περιμένουμε την απογραφή του 2021. Αν είχαμε τα στοιχεία, θα είχαμε πολύ καλύτερη εικόνα. Βλέπουμε ότι όσοι είναι ογδόντα και άνω είναι διπλάσιοι στους εκλογικούς καταλόγους απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Δυστυχώς το ελιξίριο της νεότητας δεν το έχουν βρει στο εξωτερικό, άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πεθάνει και είναι μέσα στους καταλόγους.

Όμως, η διαφορά -γιατί άκουσα και τον κ. Βελόπουλο να το λέει, υπονοώντας ότι έγιναν μετεγγραφές μεταναστών κ.λπ.- δεν υπάρχει. Τα στατιστικά στοιχεία υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Μαΐου και του Ιουνίου και ήταν οι ίδιοι κατάλογοι. Κάποιοι δικαστικοί αντιπρόσωποι, όταν μετέδιδαν το αποτέλεσμα, έβαζαν τους εγγεγραμμένους μαζί με τους ετεροδημότες, κάποιοι τούς έβαζαν χωρίς τους ετεροδημότες. Αυτή ήταν μία παρανόηση η οποία γινόταν κάθε φορά. Θα δοθούν καλύτερες οδηγίες την άλλη φορά, ώστε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ο αριθμός των ψηφισάντων, που είναι το βασικό σε μία εκλογική διαδικασία, είναι ίδιος.

Άρα, λοιπόν, ήταν πολύ γόνιμος και ενδιαφέρων ο διάλογος. Ακούω με μεγάλη προσοχή όλα όσα ακούστηκαν από όλες τις παρατάξεις. Θα έλεγα, όμως, ότι δεν έχουμε να φοβόμαστε κάτι από ανθρώπους οι οποίοι είναι εδώ πέρα. Και ερχόμαστε να τους κοιτάξουμε στα μάτια, λέγοντας «Πού είναι η ελληνική Ομογένεια σε μια δύσκολη στιγμή να μας στηρίξει; Πού είναι;». Και τους λέμε: «Κοιτάξτε, το ελληνόμετρό μας δεν σας έχει κρίνει άξιους να ψηφίσετε, αν και μπορείτε να έρθετε να ψηφίσετε. Να μας δώσετε, αν έχετε κάνει, φορολογική δήλωση, αν έχετε κάνει ασφαλιστική ενημερότητα.». Δηλαδή, το επόμενο βήμα είναι αυτό.

Αυτούς, λοιπόν, πρέπει να τους στηρίξουμε. Πρέπει να τους διατηρήσουμε κοντά στην Ελλάδα και να τους κρατήσουμε ζεστούς. Και είναι στο χέρι όλων των κομμάτων, ανεξαρτήτως το τι θα αποφασίσουν οι άνθρωποι αυτοί να ψηφίσουν, να τους αγκαλιάσουμε, να τους στηρίξουμε και εν τέλει να τους έχουμε, να τους διατηρήσουμε και να παραμείνουν ενεργό κομμάτι του Ελληνισμού.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Πριν προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή, θα ήθελα να πω κυρίως για τους νέους συναδέλφους τη διαδικασία μέχρι την ψηφοφορία.

Μένουν ακόμα, εφόσον θα είναι παρόντες, επτά συνάδελφοι. Στη συνέχεια θα πάρουν τον λόγο για τη δευτερολογία τους οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές με αντίθετη σειρά, δηλαδή από τα μικρότερα προς τα μεγαλύτερα κόμματα. Τη διαδικασία στο τέλος θα κλείσει η κυρία Υπουργός.

Καλώ στο Βήμα τώρα τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κ. Όθωνα Ηλιόπουλο.

Ορίστε, κύριε Ηλιόπουλε, έχετε τον λόγο.

**ΟΘΩΝ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι είναι η πρώτη μου ομιλία στην ελληνική Βουλή και είμαι συγκινημένος που είναι η πρώτη μου ομιλία στην ελληνική Βουλή, κυρίως γιατί μιλάμε γι’ αυτό που είμαι, ένας από τους απόδημους. Είμαι, λοιπόν, ένας απόδημος. Επειδή, λοιπόν, συνέχεια μιλάμε για τους απόδημους σήμερα το απόγευμα, ήθελα να σας παραθέσω ένα δείγμα. Είμαι εδώ, λοιπόν, ως απόδημος.

Γεννήθηκα στην Ελλάδα, στους Αμπελόκηπους. Τελείωσα δημόσιο σχολείο. Τελείωσα δημόσια ιατρική σχολή, χωρίς να πληρώσω απολύτως τίποτα. Πήγα στο εξωτερικό, όπου ζω για τριάντα πέντε χρόνια. Έκανα την καριέρα μου. Έχω πάρει μέρος σε όλες τις ψηφοφορίες που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, εκτός από μία, νομίζω, που δεν μπόρεσα να έρθω, γιατί δεν με άφηνε ο κ. Τσοχατζόπουλος με τον νόμο του. Όμως, έχω πάρει μέρος στις ψηφοφορίες.

Αναρωτιέμαι, λοιπόν, ποιους ανθρώπους του εξωτερικού εγώ εκφράζω σαν απόδημος. Κάποιοι ομιλητές προηγουμένως είπαν ότι το θέμα δεν είναι απλώς τα εκλογικά κουκιά. Είπαν ότι είναι το θέμα της πολιτικότητας, τι σημαίνει να είναι πολίτης κανείς και πώς συμμετέχει στις διαδικασίες ενός κράτους.

Είμαστε μία ανομοιογενής ομάδα στο εξωτερικό. Υπάρχει η γενιά του 1950 και του 1960, που ήρθε λόγω της οικονομικής ανέχειας και του πολέμου, μερικοί εκ των οποίων γιατί δεν ήθελαν να πάνε σε κάτι νησιά να παραθερίσουν που πήγαιναν αναγκαστικά και είπαν να έρθουν έξω. Αυτή η γενιά εν συνεχεία έχει τα παιδιά της, που είναι οι Έλληνες της δεύτερης γενιάς. Αυτοί τώρα έχουν τα παιδιά των φίλων μου, που είναι οι Έλληνες της τρίτης γενιάς.

Όσο προχωράει αυτή η εξέλιξη, πολλοί από αυτούς μιλάνε λιγότερο ελληνικά και πολλοί απ’ αυτούς χάνουν την επαφή τους με την πατρίδα. Είναι περήφανοι που είναι Έλληνες. Είναι συγκινημένοι. Έρχονται εδώ, πηγαίνουν στις παραλίες, συμμετέχουν στις παρελάσεις, ενδιαφέρονται για τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο εξωτερικό, αλλά σταδιακά υπάρχει μια απώλεια αυτής της πολιτικής σχέσης με τη μητέρα πατρίδα.

Το 2012-2015-2017 είχαμε το πολύ μεγάλο κύμα των ανθρώπων που έφυγαν λόγω της δεύτερης οικονομικής κρίσης. Το κύμα αυτών των ανθρώπων έχει ζήσει στην Ελλάδα τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια και άρα και με τον περιορισμένο προηγούμενο νόμο θα είχε τη δυνατότητα να γραφτεί και να ψηφίσει στο εξωτερικό.

Δεν ξέρω σε ποιους απευθυνόμαστε. Δεν ξέρω πόσοι είναι οι Έλληνες του εξωτερικού. Δεν ξέρω ακριβώς τι ακριβώς σημαίνει «Έλληνας» στο εξωτερικό, ποιος είναι ακριβώς ο ορισμός. Είναι βιολογικός, είναι εθνικός, είναι ψυχολογικός, είναι βαθμός συμμετοχής στα πράγματα της Ελλάδος;

Εγώ ξέρω ότι έζησα τα χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής σε ένα κράτος το οποίο βασίστηκε σε μια επανάσταση και η επανάσταση αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι ψηφίζανε φόρους, αλλά δεν είχαν εκπροσώπηση.

Το κράτος αυτό έχει προχωρήσει και στο ανάστροφο βήμα: Εάν ψηφίζεις στις μέρες μας, φορολογείσαι και κυνηγάει και εμένα και τους πολίτες του σε όλο τον κόσμο να τους φορολογήσει στο εξωτερικό. Το λέω γιατί είναι μια λεπτή σχέση και δεν είναι μια σχέση αθώα. Πρέπει να έχεις, δηλαδή, στο κράτος στο οποίο ψηφίζεις και στο οποίο απευθύνεσαι κάποια υποθήκευση. Πρέπει να έχεις κάποιο αιτούμενο, το οποίο παίζεται.

Πώς αντιμετώπισαν άλλα κράτη αυτό το δίλημμα; Διότι δεν είναι απλό. Από αυτή τη θέση δεν σας λέω να μην ψηφίσουν ή να ψηφίσουν οι Έλληνες. Προσπαθώ να δω ποια είναι η σωστή πολιτική τομή, γιατί αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, ώστε να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια πραγματικά, πολιτικά οργανική σχέση με την Ελλάδα.

Ο κ. Λιβάνιος αναφέρθηκε στο πώς αντιμετωπίζουν τα άλλα κράτη. Υπάρχει ένα άρθρο μου στην «Εφημερίδα των Συντακτών» για το πώς αντιμετωπίζουν άλλα κράτη αυτό το πρόβλημα. Θα παρατηρήσετε ότι η ευκολία με την οποία ψηφίζουν οι απόδημοι άλλων κρατών είναι αντιστρόφως ανάλογη της έκτασης του πληθυσμού των άλλων κρατών.

Συγκεκριμένα, στην Αμερική και στον Καναδά, που είναι τεράστια κράτη και που το 1% είναι μόνο οι απόδημοί τους, ψηφίζουν όλοι, στην Αμερική μόνο για Πρόεδρο, όχι για Κογκρέσο και για Βουλή, αυτό εξαρτάται από την πολιτεία.

Στην Ιρλανδία και το Ισραήλ, που είναι στο άλλο άκρο και είναι μικρά κράτη με τεράστια διασπορά, στην οποία θα μπορούσαμε να υπάρχουμε κι εμείς, δεν ψηφίζει κανείς στο εξωτερικό. Οι κουβέντες που μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι έχουν ανοίξει, έχουν ανοίξει εδώ και χρόνια. Συνεχίζει να μην ψηφίζει κανείς στο εξωτερικό.

Στα άλλα κράτη, Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, ψηφίζουν με αντίστοιχο νόμο, τον οποίο εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019. Έχουν αριθμό θέσεων, οκτώ νομίζω στην Ιταλία, δύο στην Πορτογαλία, έξι -νομίζω, αλλά μην το πάρετε τοις μετρητοίς- στην Αγγλία και οι απόδημοι ψηφίζουν για να εκπροσωπηθούν σε αυτές τις θέσεις.

Στη Γερμανία, όπου ζουν τα επτά εκατομμύρια Τούρκοι -που ψηφίζουν στις τουρκικές εκλογές, όχι στις γερμανικές-, ψηφίζεις εάν έχεις φύγει μόνο τα τελευταία δύο χρόνια από τη Γερμανία ή αν έχεις φύγει περισσότερα πρέπει να αποδείξεις για να ψηφίσεις ότι θα γυρίσεις τα επόμενα πέντε χρόνια στη Γερμανία, στη Γερμανία, το κράτος που έφερε τους γκασταρμπάιτερ τους Έλληνες, που τους ακούσαμε στα τραγούδια, και οτιδήποτε άλλο. Τα κράτη περιφρουρούν την πολιτική τους σχέση με τον Απόδημο Ελληνισμό.

Κύριοι συνάδελφοι, άκουσα ότι πρέπει να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τον Απόδημο Ελληνισμό. Δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία γι’ αυτό. Κατ’ αρχάς σαν απόδημο Έλληνα σας λέω ότι με προσβάλλει η σκέψη ότι μπορεί πραγματικά να ενεργήσω υπέρ της πατρίδας μου ή να κινηθώ στο λόμπι της Αμερικής με το δικαίωμα ή όχι να ψηφίσω. Ο Ελληνισμός μου με καλεί να το κάνω έτσι κι αλλιώς και το έχω κάνει έτσι κι αλλιώς, όπως το έχουμε κάνει πάρα πολλοί. Δεν εξαγοράζεται η κινητοποίηση του Ελληνισμού με την ψήφο.

Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι πρέπει όντως να συσφίξουμε τις σχέσεις μας στον Απόδημο Ελληνισμό. Ξέρετε πώς το κάνουμε αυτό; Βελτιώνοντας το brain drain. Βελτιώνουμε το brain drain με το να δώσουμε χρήματα για την έρευνα, να αναπτύξουμε ένα παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα, να δώσουμε τη δυνατότητα μιας αξιοκρατικής εξέλιξης, να πάρουμε τις δέκα χιλιάδες γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, τους οποίους πρέπει να πάρουμε για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία μας, που έχουν επτά χιλιάδες κενές θέσεις και έτσι δεν θα πάνε -brain drain και workforce drain- στη Γερμανία, να δώσουμε χρήματα, όπως δώσαμε στο ΕΛΙΔΕΚ, επί της εποχής της υπουργίας του Φίλη, του Γαβρόγλου και του Κώστα Φωτάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού, για να δοθούν χρήματα στους ανθρώπους που κάνουν έρευνα και έχουν σταδιοδρομήσει στο εξωτερικό να γυρίσουν πίσω. Νομίζω ότι έτσι θα ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους εξωτερικού.

Δύο πράγματα και τελειώνω, πολύ γρήγορα, κύριε Πρόεδρε. Το ένα είναι ότι στέκομαι μπροστά σας σαν ένας από τους δύο εκπροσώπους του Απόδημου Ελληνισμού που έχει το ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν με εξέλεξε όμως ο Απόδημος Ελληνισμός. Τοποθετήθηκα σε ένα ψηφοδέλτιο -με χαρά το δέχτηκα- από τον Αρχηγό ενός κόμματος.

Θα ήθελα να με εκλέξει ο Απόδημος Ελληνισμός. Και η πρόταση την οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 μού δίνει αυτή τη δυνατότητα. Την επόμενη τετραετία -καλά να είμαστε, ζωντανοί να είμαστε, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται αυτές τις μέρες-, όταν θα ξαναζητήσω την ψήφο των συναδέλφων του Απόδημου Ελληνισμού, να μπορούν να με εκλέξουν κατευθείαν και να μην εξαρτώμαι από τον κ. Φάμελλο σε αυτή την περίπτωση.

Η δεύτερη σκέψη με την οποία θα ήθελα να κλείσω ήταν μια ερώτηση προς τους δημοκράτες αγωνιστές συναδέλφους μας του ΠΑΣΟΚ. Σας ακούω, ανεβήκατε σε αυτό το Βήμα και τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Όλοι σήμερα τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Μια απορία έχω: Γιατί τον ψηφίσατε αυτόν τον νόμο; Διότι σε αυτά που είπατε εγώ συμφώνησα ολόψυχα. Δεν κατάλαβα, με αυτή τη συλλογιστική, πώς οδηγηθήκατε να ψηφίσετε τον νόμο. Μεγάλη μου απορία. Θα μου το εξηγήσετε, το ξέρω. Αλλά σκέφτομαι σε αυτούς τους αγώνες να σας βρούμε κοντά.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Κι εμείς ευχαριστούμε τον κ. Όθωνα Ηλιόπουλο, που, όπως είπε, πρώτη φορά μίλησε. Του ευχόμαστε πολλές ομιλίες, καρποφόρες.

Καλείται στο Βήμα η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κ. Παναγιού Πούλου.

**ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) ΠΟΥΛΟΥ:** Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω και εγώ κατ’ αρχάς να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στους συμπολίτες μας που βιώνουν δύσκολες ημέρες λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών και σε όλους αυτούς που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στην Αχαΐα, στη νότια Εύβοια –που, αν θυμηθούμε και τη βόρεια Εύβοια, ολοκληρώνεται η καταστροφή του νησιού-, αλλά και σε όλους αυτούς που επιχειρούν παντού, σε όλη την Ελλάδα. Και εκφράζω επίσης την ευχή να μην είναι μοιραία η τύχη των δύο πιλότων μας με την πτώση του Καναντέρ στην κατάσβεση των φωτιών στην Κάρυστο.

Η Βοιωτία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επίσης μετρά ήδη πολλές πληγές από τις φετινές πυρκαγιές στα Χώστια, το Καπαρέλλι και βέβαια στη μεγάλη καταστροφή στα Δερβενοχώρια, στο Μαζαράκι Βαγίων και μόλις χθες το βράδυ δίπλα στη Θήβα.

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκεφθήκαμε τα Δερβενοχώρια, για να διαπιστώσουμε το μέγεθος της ζημιάς και να συνομιλήσουμε με τους κατοίκους. Κύριε Υπουργέ, κύριε Λιβάνιε, σας πληροφορώ ότι η απογοήτευση και η θλίψη ξεχειλίζουν, αλλά και η οργή για το δήθεν επιτελικό κράτος, που αποδεικνύεται και πάλι ανίκανο να προστατεύσει το περιβάλλον και την κοινωνία.

Οι πολίτες των Δερβενοχωρίων θεωρούν ότι η Κυβέρνησή σας τους εγκατέλειψε στο έλεος της φωτιάς, ενώ, μετά την ολοσχερή καταστροφή βιομηχανιών με τοξικά απόβλητα, εκφράζουν φόβους για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Η τεράστια αυτή καταστροφή έρχεται να συμπληρώσει την πρωτοφανή επιβάρυνση του περιβάλλοντος της Βοιωτίας από την άναρχη και ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ακόμα και μέσα σε παρθένα δάση, αλλά και φωτοβολταϊκών θαλάσσιων πάρκων, που καταστρέφουν παραλιακούς οικισμούς στην Αλυκή, χωρίς κανέναν χωροταξικό σχεδιασμό. Ευθύνεστε γιατί οι δικοί σας περιβαλλοντοκτόνοι νόμοι επέτρεψαν αυτή την καταστροφή.

Ωστόσο η Βοιωτία και οι υπόλοιπες πυρόπληκτες περιοχές της χώρας είναι μόνο η αρχή σε μια δεύτερη τετραετία ασυγχώρητων παραλείψεων και λαθών της Κυβέρνησής σας στην πυροπροστασία.

Όμως οι καταστροφές δεν έρχονται τυχαία και η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αποτελεί συνεχώς δικαιολογία. Γιατί, παρά τις κούφιες εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη για αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας, η Κυβέρνησή σας δεν διδάχθηκε τίποτα από την προηγούμενη τετραετία, ούτε από το μαύρο ρεκόρ οκταετίας το 2021 για ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και δασικής έκτασης αλλά ούτε και από το ολοκαύτωμα στην βόρεια Εύβοια το 2022. Και έτσι το επιτελικό σας χάος συνεχίζεται.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία παρέδωσε στην προηγούμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη μελέτες και προτάσεις και είχε μάλιστα καταθέσει σχετικό σχέδιο νόμου. Αναφέρθηκε αναλυτικά η κ. Γεροβασίλη. Όμως οι δήθεν άριστοι ειδήμονες τις αγνόησαν και δεν δεσμεύτηκαν σε έναν εθνικό σχεδιασμό, που θα παραγκωνίζει κομματικές βλέψεις και συμφέροντα. Αναφέρομαι στην εθνική στρατηγική για τα δάση, τη δημόσια πολιτική πρόληψης δασικών πυρκαγιών, την έκθεση της επιτροπής Γκολντάμερ, αλλά και τις πέντε χιλιάδες εποχικούς εργαζόμενους στη δασοπροστασία, τους οποίους απέλυσε.

Δεν αξιοποιήσατε τίποτα, κύριοι Υπουργοί. Αντίθετα ψηφίσατε τον δικό σας νόμο Χαρδαλιά για το 2020, που ποτέ δεν εφαρμόστηκε και αραχνιάζει σε κάποιο συρτάρι. Δημιουργήσατε τελικά το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για επικοινωνιακούς λόγους, όπως αποδεικνύεται φυσικά, αφού παραμένει χωρίς σαφή οργανωτική δομή και προσωπικό.

Παρουσιάσατε το Πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» για την Πολιτική Προστασία τον Μάρτιο του 2022 με τον πρώην Υπουργό κ. Στυλιανίδη, προϋπολογισμού 1,7 δισεκατομμυρίου, το οποίο αγνοείτε, αν και έκανε σχετική αναφορά ο κύριος Πρωθυπουργός. Οι δασικές υπηρεσίες και η Πυροσβεστική παραμένουν υποστελεχωμένες και με ασυντήρητα οχήματα και εξοπλισμό. Επιπλέον το αλαλούμ στην κατανομή των αρμοδιοτήτων για την πυροπροστασία μεταξύ των περιφερειών και των δήμων συνεχίζεται και φαίνεται επικοινωνιακά να σας βολεύει η επίρριψη των ευθυνών στους δημάρχους, δηλαδή στους γαλάζιους δημάρχους, που όμως δεν αποδέχονται την ευθύνη.

Και τέλος ολοκληρώνετε τη δήθεν προσπάθειά σας για την προστασία του περιβάλλοντος με τους Ευρωβουλευτές σας να καταψηφίζουν πριν από δύο εβδομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο τη νομοθεσία για την αποκατάσταση της φύσης, υπακούοντας πειθήνια στα λόμπι των Βρυξελλών. Κύριοι Υπουργοί αντικαταστήσατε το τρίπτυχο σχεδιασμός, πρόληψη, ενίσχυση των δασικών και πυροσβεστικών υπηρεσιών με το τρίπτυχο επικοινωνία, μετάθεση των ευθυνών στους πολίτες και την αυτοδιοίκηση, πενιχρές αποζημιώσεις. Αν συνεχίσετε έτσι, τα δυόμισι εκατομμύρια πλέον των στρεμμάτων -γιατί τριακόσιες χιλιάδες περίπου στρέμματα είναι ήδη καμένα φέτος- που κατέκαψαν από το 2019 μέχρι σήμερα οι πυρκαγιές -γιατί αυτό είναι το μαύρο ρεκόρ σας- θα πολλαπλασιάζονται δυστυχώς με γεωμετρική πρόοδο.

Και πρέπει να συνυπολογίσουμε βέβαια τους χαμένους οικισμούς, τα σπίτια, τις αγροτικές καλλιέργειες, το ζωικό κεφάλαιο, τις βιοτεχνίες, τα ξενοδοχεία, μια μεγάλη καταστροφή των περιουσιών των πολιτών. Και πράγματι δεν θρηνούμε ανθρώπινες ζωές, αλλά καταδικάζετε τους πληγέντες σε βέβαιη φτωχοποίηση. Γιατί οι αποζημιώσεις που δίνετε είναι πενιχρές και, παρά τις εξαγγελίες, σας δεν καταβάλλονται έγκαιρα. Ακόμη οφείλονται στους πολίτες της Ηλείας, της βόρειας Εύβοιας, αλλά και σε πολίτες που επλήγησαν από άλλες φυσικές καταστροφές.

Ας περάσουμε όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημερινό νομοσχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία έχει αποδείξει ότι επιθυμεί τη συμμετοχή των αποδήμων συμπατριωτών μας στην εκλογική διαδικασία με ολοκληρωμένο και σαφή τρόπο, επιδιώκοντας δύο στόχους: Πρώτον, να έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, χωρίς κανέναν περιορισμό. Και, δεύτερον, να εκπροσωπούνται από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τις ανάγκες των κοινοτήτων τους, αφού θα προέρχονται από αυτές και θα μεταφέρουν τη φωνή τους στη Βουλή των Ελλήνων.

Πώς αποδεικνύουμε όμως ότι επιδιώκουμε αυτούς τους στόχους; Το αποδείξαμε αρχικά συστήνοντας ως κυβέρνηση σχετική νομοπαρασκευαστική επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αποτέλεσμα των εργασιών αυτής της επιτροπής είναι να ενεργοποιήσει τη συνταγματική πρόβλεψη του 2001, που παρέμενε κενό γράμμα για δεκαοχτώ ολόκληρα χρόνια μέχρι το 2019, όταν δηλαδή η συνταγματική Αναθεώρηση με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ ρύθμισε συναινετικά το ζήτημα στη βάση δύο εναλλακτικών προτάσεων: τη συμμετοχή των αποδήμων στις εκλογές με προϋποθέσεις, όπως ρυθμίστηκε κατόπιν με τον δικό σας ν.4648/2019, ή με την εκλογή Βουλευτών αποδήμων σε συγκεκριμένες έδρες, χωρίς προϋποθέσεις, όπως ήταν και η δική μας πρόταση.

Αλλά το αποδείξαμε και στη συνέχεια με την εποικοδομητική στάση μας κατά την επεξεργασία και ψήφιση του ν.4648, ο οποίος ήταν αποτέλεσμα διακομματικού συμβιβασμού ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, που έδινε για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε όλους τους απόδημους να ψηφίσουν, θέτοντας κάποιες προϋποθέσεις για την αποτροπή οποιασδήποτε επέμβασης επί του εκλογικού αποτελέσματος σε βαθμό ικανό να αλλοιώσει τη βούληση του εκλογικού σώματος, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νόμου τον οποίο και εσείς ψηφίσατε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.

Και αυτό ήταν εύλογο, διότι, εφόσον η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται με βάση το δίκαιο του αίματος, η ένταξη στο εκλογικό σώμα ενός δυνητικά μεγάλου αριθμού προσώπων χωρίς ουσιαστική σχέση με την κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας θα υπονόμευε την αυτοκυβέρνηση του λαού μας.

Είμαστε όμως ικανοποιημένοι από τον αριθμό των συμμετεχόντων, που έφτασε περίπου τους δεκαοχτώ χιλιάδες; Σαφώς και όχι. Τι κάνει όμως η Κυβέρνησή σας; Επεξεργάζεται, όπως οφείλει, λύσεις βελτίωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου διαβουλευτικά και συναινετικά; Όχι βέβαια! Αξιοποιεί τις παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και των ομογενειακών οργανώσεων και φορέων; Ούτε αυτό κάνει. Αντίθετα τινάζει στον αέρα τη συναίνεση που με κόπο χτίσαμε, προωθώντας ένα πλαίσιο που δεν θα λύσει το πρόβλημα και που αποτελεί σαφώς μία παγκόσμια παραφωνία, αφού όλες οι χώρες που εξασφαλίζουν δικαίωμα ψήφου στους αποδήμους τους εφαρμόζουν ένα από τα δύο συστήματα: ή δικαίωμα ψήφου στη βάση προϋποθέσεων ουσιαστικής σύνδεσης με τη χώρα ή εκπροσώπηση χωρίς προϋποθέσεις με συγκεκριμένες έδρες. Το δικό σας πλαίσιο δεν εντάσσεται σε κανένα από τα δύο αυτά.

Υιοθετήστε τη δική μας πρόταση, που βασίζεται στα πάγια αιτήματα των αποδήμων, στην έκθεση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού το 2009, αλλά και στην έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που εισηγήθηκε το 2017 ο δικός σας, ο κ. Γεραπετρίτης. Υιοθετήστε την πρότασή μας, που προβλέπει τέσσερις έδρες Βουλευτών Επικρατείας με ενιαίο ψηφοδέλτιο σε αντίστοιχες περιφέρειες, χωρίς άλλη προϋπόθεση.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία ο κ. Γεώργιος Γαβρήλος.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΗΛΟΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαστε συντετριμμένοι από το γεγονός της πτώσης του Καναντέρ, αλλά και από την περιβαλλοντική καταστροφή, αλλά και την καταστροφή περιουσιών στο πεδίο των πυρκαγιών τόσο στην Εύβοια, στη Ρόδο, στην Αττική, λίγες ημέρες νωρίτερα. Βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά μπροστά σε μία από τις γνωστές δήθεν εμβληματικές νομοθετικές πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας, που όμως η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει πως είτε αποτυγχάνουν είτε κρύβουν από πίσω μικροκομματικά κίνητρα και παιχνίδια εντυπώσεων.

Άλλωστε, κυρία Υπουργέ, κυρία Κεραμέως, ας μην ξεχάσουμε ότι τα δύο πρώτα νομοθετήματα της κυβέρνησης το 2019 ήταν το επιτελικό κράτος, που σήμερα βρίσκεται στα αποκαΐδια της Εύβοιας, της ανατολικής Αττικής, της Ρόδου, ένα κράτος που δεν μπορεί να σχεδιάσει, που δεν μπορεί να κάνει πρόληψη, που δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό και να το εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες, ένα κράτος που επαφίεται μόνο από την πλευρά την κυβερνητική στην επικοινωνία.

Να σας θυμίσω και το δεύτερο επίσης νομοθέτημα από τα δύο πρώτα που φέρατε το 2019. Ήταν η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της ΕΥΠ στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, με γεγονότα που μας διέσυραν σε όλο τον πλανήτη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας. Θα έλεγε κανείς, ειρωνικά ασφαλώς, ότι και τα δύο πήγαν καλά!

Η παρούσα ρύθμιση αποτελεί την τρίτη επί της ουσίας προσπάθεια της Κυβέρνησης να νομοθετήσει υπέρ της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, χωρίς όμως να νοιάζεται να δώσει απαντήσεις στα πραγματικά αιτήματα της Ομογένειας για εκπροσώπηση. Το νομοθετικό πλαίσιο που σήμερα ισχύει και με βάση αυτό ψήφισαν οι Έλληνες του εξωτερικού, ο ν.4648/2019, είναι νομοθέτημα ασφαλώς της Νέας Δημοκρατίας, ψηφισμένο κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Όπως όλοι διαπιστώσαμε, όμως, δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αφού ψήφισαν μόνο δεκαοκτώ χιλιάδες πολίτες.

Αντί, λοιπόν, η Κυβέρνηση να ψάξει να βρει τις ευθύνες της για τα ελλείμματα στην εφαρμογή, αντί να ενδιαφερθεί να βρει τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές συναινέσεις μέσα από διάλογο και αντί να μεριμνήσει να παρουσιάσει ένα μακράς πνοής νομοθέτημα, μιας και η ουσία του άπτεται κανόνων δημοκρατικής εκπροσώπησης και κοινοβουλευτισμού, ξαναφέρνει ως νέα πρόταση τη διάταξη Βορίδη, μια ξαναζεσταμένη, δηλαδή, ιδέα του 2021, που τότε δεν ήρθε τελικά προς ψήφιση, αλλά σήμερα μας παρουσιάζεται ως πατριωτική και καινοτόμα, προφανώς γιατί υπάρχουν οι συσχετισμοί να περάσει.

Γιατί, άραγε, η Κυβέρνηση δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της τις απόψεις του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού;

Κυρίες και κύριοι, πατριωτική στάση είναι το γεγονός ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που επανέφερε στο προσκήνιο μια χρονίζουσα συνταγματική μας εκκρεμότητα από το 1975. Εμείς ανοίξαμε τη συζήτηση για το άρθρο 54, εισάγοντας τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους, και εμείς προβλέψαμε τη συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με τον ν.4555/2018, το άρθρο 256, για την κατάρτιση πρότασης για τη διευκόλυνση της ψήφου των αποδήμων.

Η Νέα Δημοκρατία τότε, που σήμερα μας κάνει μαθήματα μέσα στην Ολομέλεια, είχε καταψηφίσει. Εμείς, σεβόμενοι τον διακομματικό διάλογο και αντιλαμβανόμενοι τη συνταγματική βαρύτητα του θέματος, το 2019 δεχτήκαμε κάποιες προϋποθέσεις, παρά την αρχική μας θέση για καθαρό εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Για να είμαστε ξεκάθαροι, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ως αρχή του πως οι Ελληνίδες και οι Έλληνες του εξωτερικού αποτελούν ένα σημαντικό εθνικό κεφάλαιο και, με βάση τη διεθνή εμπειρία πολλών χωρών που έχουν μεγάλη διασπορά, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, συνεχίζει να προασπίζεται και τώρα το δικαίωμα των Ελλήνων του εξωτερικού για εκλέγειν και εκλέγεσθαι χωρίς περιορισμούς. Θέλουμε μέσα σε αυτή τη Βουλή να δούμε Βουλεύτριες και Βουλευτές των αποδήμων.

Ο λόγος που ψηφίζουμε σήμερα αρνητικά είναι γιατί η νέα ρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας, που ήρθε χωρίς προπαρασκευαστικό διάλογο και με διαδικασίες εκβιαστικά εξπρές, θεωρεί τους απόδημους μόνο εκλογικό κοινό και περιορίζεται σε πολιτική εντυπώσεων, αφού το μόνο που κάνει είναι να αίρει τις προϋποθέσεις του 2019, χωρίς άλλη παράλληλη ρύθμιση, που να δίνει προοπτική για πραγματική εκπροσώπηση. Δεν έχει καμμία ουσία, δεν διασφαλίζει ότι θα ακούγεται η φωνή τους, δεν λύνει κανένα πρόβλημα των απόδημων του εξωτερικού.

Θα είδατε και σήμερα στα κανάλια της χώρας ρεπορτάζ από το «Ελληνικό Σπίτι» στο Βερολίνο, που κλείνει. Θα έχετε δει ρεπορτάζ το τελευταίο διάστημα για τα σχολεία του εξωτερικού, που κλείνουν.

Δεν απαντάμε συνεπώς στα προβλήματα των Ελλήνων του εξωτερικού. Και σε όσους προσπαθούν να εξαγάγουν από αυτή τη συζήτηση μόνο επικοινωνιακά οφέλη, επιδεικνύοντας για μια ακόμη φορά πολιτική αλαζονεία -και λαθροχειρία, θα έλεγα- στα ζητήματα περί πατριωτισμού και σεβασμού της Ομογένειας, απαντάμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και θα είναι εδώ ως η σοβαρή Αντιπολίτευση που θα προασπίζεται τη χώρα και τα δικαιώματα όλων των πολιτών, ανεξάρτητα με τον τόπο διαμονής τους.

Τέλος, επιτρέψτε μου να σχολιάσω για μια χώρα όπου η αποχή έφτασε στο 47,17% στις εκλογές του Ιουνίου και πολλοί συμπολίτες μας δεν κατάφεραν να μεταβούν στον τόπο όπου είναι εγγεγραμμένοι, λόγω του ότι αναγκάζονται να δουλεύουν σε εποχικές εργασίες, δείχνει μέγιστη αναλγησία και πολιτικό φόβο η μη υιοθέτηση της τροπολογίας του ΣΥΡΙΖΑ περί διευκόλυνσης των εποχικά εργαζομένων στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Υποκρισία, φόβο, διαστρέβλωση της αλήθειας, ψηφοθηρικά παιγνίδια στην πλάτη των αποδήμων. Αυτή, τελικά, είναι η Νέα Δημοκρατία και για το 2023.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας):** Θα καλέσω τώρα στο Βήμα τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κ. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών):** Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναμφίβολα, όλα τα ζητήματα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής -σίγουρα και η σημερινή συζήτηση- επισκιάζονται από τους καπνούς των μεγάλων πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, στις οποίες ήρθε να προστεθεί και αυτό το ατύχημα με το Καναντέρ. Όλοι με σφιγμένο στομάχι ευχόμαστε να μην έχει τραγική κατάληξη για τους δύο χειριστές του μέσου αυτού, να διασωθούν, να μην έχουμε θύματα, όπως δεν είχαμε μέχρι τώρα, παρά το γεγονός ότι η πατρίδα μας βρέθηκε αντιμέτωπη με φαινόμενα πρωτοφανή, εκτεταμένα, τα οποία σίγουρα συνιστούν αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, της υπερθέρμανσης της περιοχής. Παρά το γεγονός ότι έχουν ενισχυθεί οι αποτρεπτικές δυνάμεις, εντούτοις αποδεικνύεται κάθε φορά, κάθε χρονιά, ότι τα προβλήματα είναι ακόμα μεγαλύτερα και ότι όσες δυνάμεις, όσες προσπάθειες και να καταβάλουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε.

Όμως, όπως προείπε και ο Αναπληρωτής Υπουργός, σήμερα στο Εθνικό Κοινοβούλιο συζητείται ένα πάρα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται να εκπληρώσει, να ικανοποιήσει έναν ανεκπλήρωτο μέχρι σήμερα και για περίπου πενήντα χρόνια εθνικό στόχο, τη δυνατότητα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν από τον τόπο της κατοικίας τους ή, έστω, της διαμονής τους.

Και επειδή, πράγματι, αποτελεί εθνικό στόχο και επειδή η ιδέα ωρίμασε και αφού κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία κάναμε το πρώτο σημαντικό, αλλά ατελές, βήμα, θα ήλπιζε κανείς για τη μέγιστη συνεννόηση και σύμπραξη στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Και όταν μιλούμε για συνεννόηση, αυτό πρωτίστως σημαίνει ότι πρέπει να συμπράττουμε στα μείζονα, να αναγνωρίζουμε και να ενεργοποιούμε παρεμβάσεις στο έδαφος των κοινών παραδοχών, δηλαδή μακριά από προσκόμματα, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, ιδεοληψίες και δογματισμούς.

Είναι αναμφίβολα θεμιτό να εισηγείται κάποιος την ακόμα μεγαλύτερη διευκόλυνση στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους κατοίκους του εξωτερικού, όπως, για παράδειγμα, προτάθηκε να συμβεί με την επιστολική ψήφο, πρόταση-εισήγηση την οποία όχι μόνο δεν απορρίψαμε, αλλά υποσχεθήκαμε, δεσμευτήκαμε να εξετάσουμε, όταν υπάρξουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Και, φυσικά, είναι απολύτως θεμιτό να καταθέτει κανείς προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας και την επιτάχυνση, τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου κατά την εγγραφή των ψηφοφόρων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Όταν, όμως, ελάσσονα ζητήματα γίνονται άλλοθι για τη μη υπερψήφιση του μείζονος, τότε η υποκρισία γίνεται προφανής.

Διότι, κακά τα ψέματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το μείζον εδώ είναι το να δώσουμε τη δυνατότητα στον Έλληνα κάτοικο του εξωτερικού να ψηφίζει από εκεί όπου θα βρίσκεται την ημέρα των εθνικών εκλογών και ας είναι τελικά αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι, αν θέλετε, οι απόδημοι πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, αυτός που για κάποιον λόγο θα βρίσκεται στο εξωτερικό για ένα προγραμματισμένο ταξίδι, εκείνοι που θα επικροτήσουν με την ψήφο τους την πρόταση του κόμματος, των κομμάτων που θα εκπληρώνει γνησιότερα, πιο λειτουργικά και αποτελεσματικά τη σχετική συνταγματική πρόβλεψη.

Αντί, όμως, ο κοινοβουλευτικός διάλογος να επικεντρωθεί στην ουσία της ιστορικής αυτής νομοθετικής πρωτοβουλίας, όπως τη χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Βουλής, περιπλανήθηκε και ταλαιπωρήθηκε -επιτρέψτε μου- σε ζητήματα σημαντικά μεν, αλλά μακριά από τον πυρήνα της ρύθμισης.

Ο πυρήνας αυτός βρίσκεται στη δυνατότητα να ασκεί κάποιος το αναφαίρετο, το υπαρκτό εκλογικό του δικαίωμα όταν βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Διαφωνώ απολύτως με τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που θέτει ως προϋπόθεση την απόδειξη δεσμών ενός κατοίκου του εξωτερικού με την πατρίδα, όμως αναγνωρίζω ότι αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά με την προταθείσα νομοθετική πρωτοβουλία, που το οδηγεί στο να καταψηφίσει τον συζητούμενο νόμο.

Αντίθετα, δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ρύθμιση τα πολύ σημαντικά ζητήματα για την εξωτερική πολιτική, για τη στήριξη της ελληνικής Διασποράς ή για τη διευκόλυνση της ψήφου των εποχικά απασχολούμενων εκτός του τόπου καταγωγής τους, εκτός της εκλογικής τους περιφέρειας, τα οποία εκπρόσωποι των κομμάτων της Αντιπολίτευσης έθεσαν κατά τρόπο προσχηματικό επί της σημερινής διαδικασίας για την ψήφο τους.

Κατά συνέπεια δεν είναι πειστικά τα προσχήματα που προβάλλει η Αξιωματική Αντιπολίτευση. Και πολλώ μάλλον δεν είναι πειστική η μεταστροφή κατά εκατόν ογδόντα μοίρες που επιχείρησε η Ελληνική Λύση, η οποία έχει ψηφίσει μέχρι πρότινος, πριν από λίγα χρόνια, πανομοιότυπη ρύθμιση, που, ας σημειωθεί, ούτε εκείνη δεν είχε κάποια μέριμνα για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, που σήμερα προβάλλει ως άλλοθι. Όπως ανεξήγητη, εκτός και αν το αντιληφθήκαμε λάθος, ήταν και η αλλαγή στάσης του κόμματος των Σπαρτιατών που έθεσαν αντίστοιχα ψευδοεπιχειρήματα.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ**)

Άστοχη είναι, όμως, και η κριτική περί της, δήθεν, έλλειψης διαβούλευσης σε ένα νομοσχέδιο για το οποίο η συζήτηση η κοινοβουλευτική και η άλλη, η πολιτική, έχει εξαντληθεί με τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες μέσα σε λίγα χρόνια, με την τοποθέτηση των ομογενειακών σωματείων και με τη στάση των κομμάτων, που έχει διατυπωθεί και επαναδιατυπωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Και ας το οριοθέτησε ξεκάθαρα και κατ’ επανάληψη η Υπουργός των Εσωτερικών και ας το επανέλαβε σχεδόν κάθε αγορητής της Πλειοψηφίας από αυτό εδώ το Βήμα, ότι εδώ δεν καθιερώνεται κανένα νέο δικαίωμα, αλλά μόνο ρυθμίζεται το ζήτημα της διευκόλυνσης στην άσκηση ενός υπαρκτού, δεδομένου δικαιώματος, που αφορά ακριβώς αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι δηλαδή ένας άνθρωπος που συμβαίνει την ημέρα των εκλογών να βρίσκεται στην Ελλάδα, στην πατρίδα, πηγαίνει κανονικά και ψηφίζει και αν τύχει να βρίσκεται στο εξωτερικό τού στερούμε πρακτικά αυτή τη δυνατότητα.

Σωστά, λοιπόν, η Υπουργός μίλησε για τη θεραπεία όχι απλά μιας στρέβλωσης, αλλά ενός παραλογισμού, ενός παραλογισμού που πρακτικά δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον εύπορο να πάρει το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο ή κάποιο άλλο μέσο και να έρθει στην Ελλάδα για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, αλλά ένας άλλος άνθρωπος, που δεν έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα, να μην μπορεί να το πράξει.

Προτρέποντας τους Βουλευτές της Αριστεράς να αξιοποιήσουν την ιστορική ευκαιρία, ο Πρόεδρος της Βουλής στην τοποθέτησή του, ο κ. Τασούλας, επικαλέστηκε σχετική παρέμβαση του Χαριλάου Φλωράκη στο παρελθόν, κάποιος Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αντέτεινε ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Ας αναφερθώ, λοιπόν, εγώ σε κάποια άλλη, πολύ πιο πρόσφατη, παρέμβαση ενός άλλου ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, του Μανώλη Γλέζου, όταν το 2014 ήταν Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Σας διαβάζω, λοιπόν, τι είχε πει σε σχετική τοποθέτησή του, παρέμβασή του, στο Ευρωκοινοβούλιο ο Μανώλης Γλέζος: «Η δημοκρατία παραβιάζεται στην Ελλάδα όταν οι πολίτες της που ζουν στο εξωτερικό δεν μπορούν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές, τη στιγμή μάλιστα που, εξαιτίας της κρίσης, υπάρχει ένα νέο μεταναστευτικό κύμα κυρίως νέων ανθρώπων. Το ελληνικό κράτος», συνέχισε ο Μανώλης Γλέζος, «ουσιαστικά εμποδίζει όλους αυτούς να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα καθώς το κόστος μετακίνησης», αυτό που λέγαμε προηγουμένως, «είναι απαγορευτικό. Τελικά θα ψηφίζουν μόνο οι πλούσιοι; Γιατί η ελληνική κυβέρνηση κωφεύει στις εκκλήσεις των ελληνικών κοινοτήτων και δεν δίνει τη δυνατότητα στους απόδημους Έλληνες να ψηφίζουν από τις χώρες διαμονής τους, ενώ ψηφίζουν στις ευρωεκλογές; Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν σέβεται τα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου; Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πιέζει την ελληνική κυβέρνηση, ενώ κόπτεται για τη διάσωση των τραπεζών; Τελικά ποιος φοβάται ποιον σε αυτή την υπόθεση;», κατέληγε ο Μανώλης Γλέζος.

Κλείνοντας, λοιπόν, επικαλούμενος και αυτή την αναφορά, προσθέτοντας και αυτό το επιχείρημα στα πάρα πολλά που ακούστηκαν -και νομίζω είναι καταλυτικά για την υπερψήφιση της νομοθετικής πρωτοβουλίας, της σημερινής δηλαδή διαδικασίας-, θέλω να καλέσω και εγώ όλους τους συναδέλφους από όλους τους χώρους να υπερβούν τα κομματικά τους σύνορα και να αδράξουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία και σήμερα αυτό το νομοσχέδιο να τύχει της υπερψήφισης από τριακόσιους Βουλευτές. Έχουμε μία χρυσή ευκαιρία να αποδείξουμε ότι υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν πεδία, που μας ενώνουν.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.

Τον λόγο έχει η κ. Ιωάννα Λυτρίβη από τη Νέα Δημοκρατία.

**ΙΩΑΝΝΑ ΛΥΤΡΙΒΗ:** Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Εκκινώ με την οφειλόμενη αναφορά, την ελάχιστη τιμή προς τους συμπολίτες μας που ζουν τον εφιάλτη της πυρκαγιάς, τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους πυροσβέστες, τους δασικούς, τα Σώματα Ασφαλείας, τους ιπτάμενους χειριστές των εναέριων μέσων, για τους οποίους προσευχόμαστε όλοι αυτές τις ώρες, τους εθελοντές, με έναν λόγο τους μαχητές των πεδίων.

Κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτημα της ψήφου των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού ανατρέχει στο Σύνταγμα του 1975 και έκτοτε έχει απασχολήσει όχι μόνο τον αναθεωρητικό νομοθέτη, αλλά και τη δημόσια σφαίρα. Παρά ταύτα, η συνταγματική επιταγή έμενε ανεφάρμοστη για σχεδόν μισό αιώνα, με εξαίρεση τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις ευρωεκλογές σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Δεκέμβριο του 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον ν.4648/2019 για πρώτη φορά έδωσε τη δυνατότητα σε Έλληνες πολίτες μόνιμους κατοίκους Ελλάδας ή εξωτερικού να εγγραφούν σε ειδικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού, προκειμένου να διευκολυνθούν στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος από το εξωτερικό, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις οι οποίες προέκυψαν ως αποτέλεσμα διακομματικού συμβιβασμού, προτάθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προκειμένου να εξευρεθούν οι διακόσιες απαραίτητες για την ισχύ του νόμου ψήφοι. Τον Απρίλιο του 2021 η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφερε νέο νομοσχέδιο για την άρση όλων των περιορισμών στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου από το εξωτερικό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι με δήλωση της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τάχθηκε κατηγορηματικά υπέρ της άρσης των περιορισμών. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζει ότι τελικά δεν υπερψήφισε τη ρύθμιση. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τρία κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση, και έτσι δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία των διακοσίων Βουλευτών.

Περιττές προϋποθέσεις και γραφειοκρατικά αναχώματα, θα έλεγα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποστέρησαν από εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία και απέτρεψαν πολίτες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις από το να υποβάλουν αίτηση. Το αποτέλεσμα: Στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, του Μαΐου και του Ιουνίου, ψήφισαν εκτός της Επικράτειας μόλις δεκαοχτώ χιλιάδες Έλληνες, ένας αριθμός που προβληματίζει και υπογραμμίζει έτι περαιτέρω την αναγκαιότητα άρσης των περιορισμών.

Τι κάνουμε, λοιπόν, σήμερα; Ο στόχος είναι διπλός. Αφ’ ενός να αποδώσουμε στη ρύθμιση την εμβέλεια και το εύρος που της πρέπει, αφ’ ετέρου να ενισχύσουμε την ισότιμη μεταχείριση του συνόλου των μελών του εκλογικού σώματος.

Καταθέσαμε, λοιπόν, εκ νέου προς ψήφιση από τη Βουλή την ίδια ακριβώς ρύθμιση που είχαμε φέρει τον Απρίλιο του 2021 για την άρση όλων των περιορισμών που ισχύουν για την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου Ελλήνων πολιτών, είτε διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό είτε βρίσκονται προσωρινά στο εξωτερικό την ημέρα των εκλογών, και οι οποίοι, το επαναλαμβάνουμε, είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, να ψηφίσουν, λοιπόν, από το εξωτερικό.

Εφόσον το νομοσχέδιο εγκριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής, το μόνο που θα χρειάζεται πλέον να κάνει ο εκλογέας εκτός της επικράτειας είναι να εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν αποτελεί θεσμική παρέμβαση με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό. Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα προς τον Οικουμενικό Ελληνισμό. Εμείς εδώ από την Ελλάδα, απευθυνόμενοι σε όλους τους Έλληνες που διαμένουν εκτός συνόρων, τους λέμε ότι θέλουμε η φωνή τους, η φωνή της Ελλάδας στο εξωτερικό, να ακούγεται πιο δυνατά. Η ενεργή συμμετοχή του Απόδημου Ελληνισμού στα κοινά της χώρας μας υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και εμπλουτίζει την πολιτική μας.

Θέλουμε και πρέπει οι απόδημοι να έχουν λόγο και να διατηρούν τον δεσμό τους με τη χώρα. Και όπως αποδεικνύεται από το πλήθος ψηφισμάτων και δηλώσεων ομογενειακών οργανώσεων που εκπροσωπούν πάνω από εξακόσιες χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού και βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, το θέλουν και αυτοί. Γι’ αυτό και έχουμε όλους τους περιορισμούς που είχαν τεθεί διευκολύνοντας τους συμπολίτες μας να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από το εξωτερικό.

Η όσο το δυνατόν ευρύτερη συναίνεση θα αποτελούσε, μάλιστα, σημαντικό μήνυμα της νέας Βουλής, καθ’ ότι πρόκειται για ένα θέμα εξόχως υπερκομματικό ένα ζήτημα εθνικό. Είναι ζήτημα σεβασμού προς τον απανταχού Ελληνισμό και αποτελούν προσβολή για τους συμπολίτες μας που ζουν και εργάζονται διαπρέπουν και τιμούν τη χώρα μας σε ολόκληρη την υφήλιο οι ανακρίβειες που ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες. Από αυτές που νόθευσαν τον δημόσιο διάλογο, θα σταθώ σε μία που είναι εκτός λογικής πολιτικά και συνταγματικά.

Υποστηρίζει η -Αξιωματική κυρίως- Αντιπολίτευση ότι η ρύθμιση οδηγεί σε αλλοίωση του εκλογικού σώματος και του εκλογικού αποτελέσματος. Η απάντηση είναι ένα βροντερό όχι. Δεν έχει απολύτως καμμία βάση αυτός ο ισχυρισμός, καθώς δεν εκχωρούν με δικαίωμα ψήφου σε εκλογείς που δεν έχουν ήδη αυτό το δικαίωμα. Απλώς διευκολύνουμε την άσκηση του δικαιώματος ψήφου που ήδη απολαμβάνουν συνταγματικά.

Πάνω σε αυτή την ανακρίβεια δόμησε και την τροπολογία που εισηγήθηκε η Αξιωματική Αντιπολίτευση με τη γνωστή προχειρότητα. Προτείνει δίχως καμμία αναστολή να μην προσμετρώνται οι ψήφοι αυτές στο εκλογικό αποτέλεσμα, να έχουν δηλαδή μειωμένη αξία σε σχέση με τις ψήφους των Ελλήνων εντός της επικράτειας παραβιάζοντας ανοικτά τη συνταγματική επιταγή της καθολικότητας και της ισότητας της ψήφου και υποτιμώντας βαθιά τους απόδημους Έλληνες και τα πολιτικά τους δικαιώματα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί το μήνυμα που μας έστειλαν οι Έλληνες πολίτες στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Οι πολίτες απαιτούν ενότητα στα μεγάλα, στις τομές και στις μεταρρυθμίσεις και όλες οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουμε να αποδείξουμε ότι μπροστά στο κοινό καλό και τον σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των Ελλήνων δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές ή περιχαρακώσεις του παρελθόντος.

Κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μια υψηλή συμβολική κίνηση που ενώνει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Είναι, όμως, κάτι που μπορεί να διασφαλιστεί μόνο από την ομόθυμη στάση όλων των πολιτικών δυνάμεων του τόπου. Ας φανούμε, λοιπόν, αντάξιοι της πρόκλησης που μας ορθώνει η ιστορία και ας τιμήσουμε τους συμπολίτες μας που φέρουν την Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ευχαριστούμε πολύ την κ. Λυτρίβη και για την τήρηση του χρόνου.

Τον λόγο έχει ο κ. Μιλτιάδης Ζαμπάρας από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

**ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΖΑΜΠΑΡΑΣ:** Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πραγματικά βαρύ το κλίμα μετά την είδηση της πτώσης του πυροσβεστικού Καναντέρ στην Κάρυστο και πραγματικά αναρωτιόμαστε πόσοι ακόμα άνθρωποι θα κινδυνεύσουν -θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουν χαθεί από τη ζωή-, όσο εμείς μιλάμε για ένα θέμα που δεν επείγει και πολύ φοβάμαι ότι τέτοια μέρα του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ να συζητάμε ξανά για τέτοια γεγονότα, εάν δεν λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, αν η Κυβέρνηση δεν λάβει τα απαραίτητα μέτρα ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας.

Με βαριά καρδιά, λοιπόν, και με έναν ρόλο -επιτρέψτε μου να πω- άβολο και άχαρο, θα πρέπει να τοποθετηθούμε για το παρόν νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής, έτσι όπως όλοι οι ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με άρτιο και τεκμηριωμένο λόγο έκαναν όλες αυτές τις δύο ημέρες.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνηση επέλεξε να καταθέσει ως πρώτο νομοσχέδιο της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και μάλιστα με ταχύτατες διαδικασίες σε ένα νομοσχέδιο που αφορά την ψήφο των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού. Και προφανώς δημιουργούνται ερωτήματα αναπάντητα κατά την άποψή μας καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης και για τον χρόνο και για τον τρόπο που αυτό το νομοσχέδιο ήρθε για συζήτηση και για ψήφιση.

Αφού, λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια πίεση χρόνου, γιατί δεν επιλέξατε τη δημιουργία διακομματικής επιτροπής για να συζητηθούν όλες οι προτάσεις και επιλέξατε μέσα σε μόλις δύο ημέρες, με μια διαδικασία fast truck, να συζητηθεί και να ψηφιστεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Η επιλογή αυτή, κατά την άποψή μας, γίνεται καθαρά για επικοινωνιακούς και ψηφοθηρικούς λόγους, υποτιμώντας φανερά και ευθέως τις Ελληνίδες και τους Έλληνες του εξωτερικού.

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και σήμερα και στην προηγούμενη Βουλή έχει την ίδια πάγια, ξεκάθαρη και σαφή θέση: Συμμετοχή των αποδήμων στις εθνικές εκλογές χωρίς κανέναν περιορισμό, χωρίς περιορισμούς και με το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Άλλωστε, θα πρέπει να πούμε ότι η διευκόλυνση των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές αποτέλεσε πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος που άνοιξε τον δρόμο για κάτι τέτοιο και θα πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι γι’ αυτό.

Γι’ αυτό, λοιπόν, επαναφέρουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία. Η τροπολογία αυτή, σε εφαρμογή της πρόσφατης αναθεώρησης του άρθρου 54 του Συντάγματος, προβλέπει δημιουργία τεσσάρων εκλογικών περιφερειών, ούτως ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού να εκλέγουν τους εκπροσώπους τους, όπως παγίως οι ίδιοι ζητούν.

Η πρότασή μας, λοιπόν, υιοθετεί μια σειρά από πετυχημένα μοντέλα, όπως το γαλλικό, το ιταλικό, το πορτογαλικό μοντέλο, που αποτελούν και βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Στον αντίποδα αυτών των μοντέλων υπάρχουν άλλες χώρες με μεγάλη διασπορά, όπως για παράδειγμα η Ολλανδία, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αρμενία, που αποκλείουν εντελώς τους κατοίκους του εξωτερικού να ψηφίζουν, ακόμα και αν αυτοί βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στη χώρα από την οποία έλκουν την καταγωγή τους. Αυτό, λοιπόν, ήταν κάτι που γινόταν και στη δικιά μας τη χώρα, μέχρι πρόσφατα, μέχρι ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία να ανοίξει με σοβαρούς όρους αυτή τη διαδικασία.

Με την τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπεται η δημιουργία τεσσάρων εκλογικών περιφερειών, ούτως ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους. Είναι κάτι που ζητάει και η έκθεση του Προεδρείου του ΣΑΕ από τον Ιούλιο του 2009 και η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που ο ίδιος ο κ. Γεραπετρίτης κατέθεσε το 2017. Μάλιστα, το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό ακριβώς ζητούν οι φορείς της ομογένειας, έτσι όπως διατύπωσαν τις προτάσεις τους στην Επιτροπή της Βουλής.

Με αυτόν τον τρόπο, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δίνεται το δικαίωμα στην ουσιαστική και δημοκρατικότερη εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού, μέσω της επιλογής των δικών της αντιπροσώπων. Η πρότασή μας, δίνει δικαίωμα ψήφου σε όλους τους Έλληνες της Διασποράς, χωρίς διακρίσεις, χωρίς περιορισμούς και χωρίς να αλλοιώνει ταυτόχρονα τη βούληση του εθνικού εκλογικού σώματος.

Εμείς θέλουμε τη συμμετοχή των αποδήμων στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Εμείς θέλουμε Έλληνες του εξωτερικού να εκπροσωπούνται από ανθρώπους που γνωρίζουν τα ζητήματα των αποδήμων, κυρίως, όμως, έχουν μια οργανική σχέση με τους ίδιους τους απόδημους, γιατί αποτελούν οργανικό κομμάτι της ελληνικής ομογένειας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει και αυτό το ζήτημα με τόσο μεγάλη σοβαρότητα και τόση, αν θέλετε, επάρκεια στον πολιτικό του λόγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να έχουν φωνή οι απόδημοι στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Εσείς, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης και της Συμπολίτευσης, θέλετε κάτι τέτοιο; Με το παρόν σχέδιο νόμου αποδεικνύετε ακριβώς το αντίθετο. Το μόνο που σας νοιάζει είναι η επικοινωνία και όχι η ουσία, είναι η ψηφοθηρία και όχι η πραγματική έκφραση της εκλογικής βούλησης των αποδήμων. Σε αυτό το παιχνίδι των εντυπώσεων, εμείς δεν μπορούμε να συμβάλλουμε, δεν μπορούμε να συμμετέχουμε και επ’ ουδενί δεν μπορούμε να είμαστε θετικοί.

Για εμάς, οι Έλληνες του εξωτερικού αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό εθνικό κεφάλαιο, όπου πρέπει να αποτυπώνεται η βούλησή τους με τρόπο αντιπροσωπευτικό, με τρόπο που η ίδια η ομογένεια ζητάει. Εμείς θέλουμε να έχουμε στο ελληνικό Κοινοβούλιο Βουλεύτριες και Βουλευτές του Απόδημου Ελληνισμού. Εσείς γιατί δεν το θέλετε;

Εμείς λέμε ότι αυτό μπορεί να γίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με ένα ενιαίο υπερκομματικό ψηφοδέλτιο. Γιατί, λοιπόν, εσείς με τον τρόπο που βάζετε αυτό το νομοσχέδιο, στην ουσία εγκλωβίζετε τους απόδημους στα στενά κομματικά σας συμφέροντα; Ακόμα και στη δημόσια διαβούλευση που έλαβε χώρα για μία εβδομάδα, υπήρχαν εκατόν σαράντα σχόλια. Κανένα από αυτά δεν λάβατε υπ’ όψιν σας, ενώ έβαζαν ουσιαστικά και κρίσιμα ζητήματα.

Εάν το ενδιαφέρον σας, λοιπόν, ήταν ειλικρινές, τότε θα είχατε ασχοληθεί με τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, όπως είναι τα προβλήματα των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού που υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καν, ακόμα και σε περιοχές που υπάρχει ελληνικός πληθυσμός. Σας το λέει αυτό ένας άνθρωπος που είναι παιδί του brain drain και βίωσε αυτή τη δυσκολία με την οικογένειά του στο εξωτερικό.

Επιπρόσθετα, εάν το ενδιαφέρον σας ήταν ειλικρινές, τότε η ισότιμη μεταχείριση των εκλογέων θα αφορούσε προφανώς και τους εκλογείς που δεν είναι στο εξωτερικό, αλλά ζουν εδώ στη χώρα μας, δουλεύουν, σπουδάζουν, βιοπορίζονται ή βρίσκονται περιστασιακά σε άλλο μέρος από αυτό που ψηφίζουν. Δηλαδή, γιατί πρακτικά να μην μπορεί να ψηφίζει ένας άνθρωπος που εργάζεται σεζόν σε ένα νησί όταν δεν έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει για να ψηφίσει στο χωριό του; Αυτό το ενδεχόμενο η κυρία Υπουργός δεν το συζητάει καν.

Είναι, λοιπόν, ζήτημα οικονομικό για έναν πολίτη του εξωτερικού να έρθει να ψηφίσει στην Ελλάδα. Προφανώς και είναι. Το αποδεχόμαστε κι εμείς αυτό, αλλά όχι με τον τρόπο που βάζει το παρόν νομοσχέδιο η Κυβέρνηση. Όμως, δεν είναι οικονομικό ζήτημα για την Κυβέρνηση ένα εργαζόμενο παιδί, ένας νέος άνθρωπος που εργάζεται στη Ρόδο και χρειάζεται εκατοντάδες ευρώ για να έρθει να ψηφίσει στην Αθήνα. Λυπάμαι που αναφέρω τη Ρόδο για την οποία δεν κάνατε κάτι για να αποτρέψετε αυτή την πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή. Απλά είναι ένα νησί που βρίσκεται μακριά από το κέντρο και απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού.

Δεν βλέπουμε ότι τέτοιες πρακτικές είναι πρακτικές που συνετέλεσαν πρόσφατα στο μεγάλο ποσοστό της αποχής; Άρα με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε τη συμμετοχή ή την αποθαρρύνουμε; Και για να αποδείξουμε το μέγεθος της υποκρισίας της Κυβέρνησης, καταθέσαμε τροπολογία και γι’ αυτό, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες που βρίσκονται σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, λόγω εργασίας ή εν πάση περιπτώσει επειδή αδυνατούν να μεταβούν σε αυτές, να ψηφίζουν εκεί που βρίσκονται.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε. Έχετε υπερβεί ήδη τον χρόνο σας.

**ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΖΑΜΠΑΡΑΣ:** Συντομεύω, κύριε Πρόεδρε. Θέλω ένα λεπτό ακόμα.

Άξια παρατήρησης είναι και η σύμπλευση της Κυβέρνησης με την ακροδεξιά, καθώς και η αλλαγή πλεύσης του ΠΑΣΟΚ το οποίο το 2021, όταν ο κ. Βορίδης είχε καταθέσει το ίδιο νομοσχέδιο, δεν το είχε υπερψηφίσει. Μάλιστα, ο τότε εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Κεγκέρογλου είχε κάνει λόγο για μεγάλη υποκρισία της Κυβέρνησης.

Εμείς, λοιπόν -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- προτείνουμε και θα υποστηρίξουμε μια τροπολογία που θέλουν και με όλα τα επίσημα μέσα έχουν διατυπώσει οι απόδημοι. Εμείς θέλουμε εδώ μέσα να υπάρχουν Βουλευτές και Βουλεύτριες των αποδήμων. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ταυτότητα της ελληνικής ομογένειας στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε την ψηφοθηρική εκμετάλλευση των αποδήμων όπως εσείς τη μεθοδεύετε με το παρόν νομοσχέδιο.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.

Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Ευστράτιος Σιμόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία.

**ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα πριν τον συνάδελφο ομιλητή από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακούω από χθες περίπου τα ίδια επιχειρήματα. Πρόκειται για επιχειρήματα που αφορούν την επικοινωνιακή διάσταση της παρούσας ρύθμισης ή μια διαφορετική διάσταση, η οποία έχει να κάνει με την ανάγκη να βρει συναινέσεις, κυρίως όμως την επικοινωνιακή όπως και την έλλειψη διαβούλευσης.

Αναρωτιέμαι πώς μπορεί να είναι επικοινωνιακή μια προσπάθεια της Κυβέρνησης που βασίζεται σε πάγιες θέσεις. Μπορεί να είναι επικοινωνιακή μια προσπάθεια, η οποία με τον ίδιο τρόπο έγινε δύο φορές πριν και χρειαζόταν διαβούλευση για ένα νομοσχέδιο το οποίο, πέρα από το ότι εκφράζει πάγιες θέσεις, ουσιαστικά δεν έχει ούτε ένα κόμμα διαφορά; Και γιατί δεν έχει; Ακριβώς γιατί θεωρούσε η Κυβέρνηση ότι θα υπήρχε η στοιχειώδης σοβαρότητα από τα κόμματα, τα οποία ψήφισαν την ίδια διάταξη να την ψηφίσουν και σήμερα. Δεν υπήρχε όμως αυτή η στοιχειώδης πολιτική σοβαρότητα.

Τι να πω για την Ελληνική Λύση; Έχω την εντύπωση ότι πρώτα αποφάσισε για πολιτικούς λόγους να μη στηρίξει τη νέα ρύθμιση και μετά βρήκε τους άλλους τεχνοκρατικούς λόγους, μέσα στις λεπτομέρειες, για να μην ψηφίσει. Θεωρώ ότι το έκανε βρισκόμενη ουσιαστικά σε έναν ανταγωνισμό με ένα άλλο κόμμα το οποίο ξεφύτρωσε δίπλα της. Και ουσιαστικά πιστεύω ότι γι’ αυτό ανεβάζει τους τόνους και τους ανεβάζει συνεχώς. Βέβαια, σε αυτόν τον τομέα τα κατάφερε. Οι Σπαρτιάτες, ενώ φαινόταν ότι θα ψηφίσουν την παρούσα ρύθμιση, ουσιαστικά ακολούθησαν την Ελληνική Λύση και ψηφίζουν «παρών».

Έρχομαι στα άλλα κόμματα, τα λεγόμενα «αριστερά». Εκεί κατανοώ λίγο τη θέση τους…

**ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ:** Αφού μας λέτε και «λεγόμενα»…

**ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ:** Ναι, γιατί για τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υπάρχει και συζήτηση για «προοδευτικό κέντρο», «αριστερά» κ.λπ.. Τα «λεγόμενα αριστερά» για εσάς ήταν.

Έρχομαι, λοιπόν, συνάδελφοι και λέω ότι κατανοώ ότι μέσα σας βλέπετε πως κάποιες αναχρονιστικές αντιλήψεις που έχετε για την οικονομία ή για τη γεωπολιτική δεν μπορεί να εκφράζουν τους Έλληνες του εξωτερικού και πιθανώς να βλέπετε καθαρά συγκυριακά και εκλογικά αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια και κάνετε λάθος. Κάνετε μεγάλο λάθος.

Δεν μιλάμε για ομογενείς, μιλάμε για Έλληνες από το εξωτερικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με τη λέξη «ομογένεια» ηθελημένα ή αθέλητα μπερδεύονται κάποιοι Έλληνες και νομίζουν ότι μιλάμε για νέους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους. Δεν είναι έτσι. Το έχουμε πει εκατοντάδες φορές σε αυτή την Αίθουσα. Είναι οι ίδιοι που αν πάρουν το αεροπλάνο θα έρθουν και θα ψηφίσουν εδώ.

Χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες. Είναι τα παιδιά μας που για κάποιον λόγο ψηφίζουν στο εξωτερικό. Μπορεί να είναι τα παιδιά μας που είναι στο εξωτερικό και έχουν βρει μια δουλειά.

Μπορεί να είναι μετανάστες, οι οποίοι έχουν οικογένειες εδώ ή και κάποια περιουσία μικρή ή μεγάλη εδώ και είναι στο εξωτερικό. Είναι κάποιοι που είναι πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Δεν είναι όλοι ίδιοι, αλλά εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να τους δώσουμε το δικαίωμα να είναι κοντά στην πατρίδα. Και η ψήφος τούς φέρνει κοντά στην πατρίδα.

Αυτό, λοιπόν, το οποίο κάνουμε σήμερα εγώ το θεωρώ αντίστοιχο με αυτό το οποίο έγινε με την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο. Είναι τόσο σημαντική μέρα. Μεγαλώνουμε την Ελλάδα, ενδυναμώνουμε την Ελλάδα και πρέπει να πανηγυρίζουμε. Και πολύ σωστά η Κυβέρνηση διάβασε τη συγκυρία και έφερε έναν νόμο που αποτελεί πάγια θέση της για να τον περάσει τώρα από την ελληνική Βουλή. Τι είχε γίνει, θυμάστε; Η θέλησή της ήταν να φέρει το νομοσχέδιο για τα οικονομικά μέτρα και μετά για το επιτελικό κράτος. Είδε όμως από τη συζήτηση που έγινε για τις προγραμματικές δηλώσεις, άκουσε αυτό το οποίο είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας απευθυνόμενος κυρίως στα Έδρανα τα δικά μας, της Συμπολίτευσης. Τι είπε; Μας κατηγόρησε και εμάς -πιστεύω ότι δεν ήταν ενήμερος- για τους περιορισμούς που βάλαμε. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, έγινε γνωστό ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν θα ήθελε αυτούς τους περιορισμούς. Έτσι, λοιπόν, δημιουργείτο εκείνη η πλειοψηφία την οποία θέλαμε ουσιαστικά για να προχωρήσει αυτή η ρύθμιση. Έτσι, μέσα από τη Βουλή ξεπετάχτηκε αυτή η ανάγκη να έρθει η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση.

Μην, λοιπόν, κάνετε προφάσεις εν αμαρτίαις. Ψηφίστε το νομοσχέδιο. Αυτή τη στιγμή θα είστε η μειοψηφία και η ψηφοφορία θα είναι ονομαστική. Θα σηκωθείτε και θα πείτε ή θα ψηφίσετε όχι. Σκεφτείτε το καλά.

Και όσον αφορά κάποιο από τα θέματα τα οποία θέσατε, όσον αφορά λέω πάλι την επιστολική ψήφο ναι, είμαι θετικός όπως θετική είναι και η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να προχωρήσουμε και στην επιστολική ψήφο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και μέσα στην Ελλάδα όποιοι είναι διακόσια χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας τους ή από εκεί που μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα, να το ασκήσουν. Υπάρχουν τεχνικά θέματα. Θεωρώ ότι θα προχωρήσει η Κυβέρνηση σε μια τέτοια κατεύθυνση.

Σας ευχαριστώ και σας καλώ να ψηφίσετε, έστω και τώρα, την τελευταία στιγμή, το παρόν νομοσχέδιο.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ευχαριστούμε τον κ. Σιμόπουλο.

Ολοκληρώνεται ο κατάλογος των ομιλητών με την κ. Ασημίνα Διγενή από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

**ΑΣΗΜΙΝΑ (ΣΕΜΙΝΑ) ΔΙΓΕΝΗ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Φαντάζομαι θα είστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτή την ομιλία, δεδομένου ότι είναι η τελευταία. Με αυτό κλείνουμε. Αυτό το διήμερο ζήσαμε εδώ στη Βουλή ένα ρεσιτάλ προκλητικών διαστρεβλώσεων και παραχαράξεων που βαπτίστηκαν επιχειρήματα. Επιχειρήθηκε μικροκομματική παραπληροφόρηση και ακούστηκαν απαράδεκτες εθνικιστικές κορώνες. Και όλο αυτό με φόντο το ελληνικό ολοκαύτωμα με εικόνες της χώρας που θυμίζουν κόλαση του Δάντη και που κάνουν ακόμη τον γύρο του κόσμου. Τελικά ο Πρωθυπουργός αυτής της διαλυμένης χώρας του «τρέξε να σωθείς», όταν πριν από περίπου ένα μήνα υποσχόταν κοσμογονία στην πυροπροστασία, είχε δίκιο. Έλεγε αλήθεια για την κοσμογονία. Συνέβη και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Κάηκε το σύμπαν. Αρμαγεδδώνας. Χιλιάδες απελπισμένοι, σαστισμένοι, αβοήθητοι άνθρωποι και ζώα που κάηκαν ζωντανά αυτές τις μέρες και τις νύχτες της «Αποκάλυψης» έτρεχαν να σωθούν ουρλιάζοντας μέσα σε ακαθάριστα δάση, σε βουνά από σκουπίδια, χωρίς νερό από τους άχρηστους κρουνούς, αλλόφρονες τουρίστες φορτωμένοι σε αγροτικά ανάμεσα σε γκρέιντερ που άνοιγαν εκείνη την ώρα, την ώρα που μαινόταν η πυρκαγιά, αντιπυρικές ζώνες.

Στην πολυδιαφημισμένη από την Κυβέρνηση Ελλάδα που ηγείται της Δ΄ Βιομηχανικής Επανάστασης, που όταν φυσάει καιγόμαστε, όταν βρέχει πνιγόμαστε και όταν χιονίζει αποκλειόμαστε, μάλλον δεν είναι πρέπον να μιλάμε για συνήθεις φυσικές καταστροφές και κλιματική κρίση, αλλά για προαποφασισμένες κρατικές επιλογές. Μόνο που αυτές οι φυσικές καταστροφές και μαζί εκείνος ο αλήστου μνήμης «στρατηγός άνεμος» και όλες οι συναφείς θεωρίες συνωμοσίας θα παραμείνουν στην ιστορία ως δολοφονίες με ταξικό πρόσημο.

Αγαπητοί συνάδελφοι, πάμε τώρα στο νομοσχέδιο. Να επισημάνω το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση, πέραν της κυβερνητικής σπουδής να κάνει πρεμιέρα στη Βουλή με αυτό το νομοσχέδιο, ενώ κυριολεκτικά καιγόμαστε. Με εντυπωσίασε κάτι που, εκτός από επικίνδυνο, είναι και φαιδρό. Σήμερα οι θύτες, αυτοί δηλαδή που ευθύνονται για τον διωγμό κάποιων ανθρώπων, αλλά και για τα μεγάλα προβλήματά τους, επιδιώκουν ξανά θρασύτατα και κυνικά να εμφανιστούν ως προστάτες-εγγυητές των δικαιωμάτων τους. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην κούνησε ούτε το μικρό της δαχτυλάκι για να εξασφαλίσει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εργαζομένων στον τουρισμό ή στους φοιτητές στις πρόσφατες εκλογές, να που τώρα όμως έβαλε τα πόδια στην πλάτη και έφερε αμέσως αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί άραγε; Τους αγάπησε ξαφνικά; Αν ναι, γιατί δεν το απέδειξε στην πράξη με κάτι ουσιαστικό, λύνοντας δηλαδή πρώτα έστω κάποια από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στο εξωτερικό; Έχει άραγε ακουστά για τη δραματική συρρίκνωση και υποβάθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης των παιδιών εκεί; Για τις συνθήκες δουλειάς των μεταναστών μας στα μοντέρνα δουλεμπορικά της Γερμανίας; Για τα «mini jobs» χωρίς ασφάλιση; Για τα χρόνια προβλήματα των Ελλήνων φοιτητών; Για την ταλαιπωρία στα προξενεία και τις πρεσβείες που καθημερινά μειώνεται το προσωπικό; Ή γνωρίζει μόνο να σκαρφίζεται για τις μεθόδους που εξυπηρετούν τα συμφέροντά της και των προϊσταμένων της.

Αυτό που νοιάζει την Κυβέρνηση και μόνο αυτό είναι να καταφέρει να αξιοποιήσει τη μάζα των αποδήμων ψηφοθηρικά ως πολιτική εφεδρεία και πάντα με την ενεργή παρέμβαση των οικονομικών λόμπι των εφοπλιστών και άλλων σχετικών μηχανισμών. Βιάζεται επίσης να προχωρήσει τις επικίνδυνες διευθετήσεις στα ελληνοτουρκικά με αμερικανονατοϊκή εποπτεία και χρειάζεται πολιτικές εφεδρείες. Και ναι, παίζει απαράδεκτα παιχνίδια στις πλάτες των ομογενών.

Σε κάποιους, λοιπόν, που αναρωτιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «και τι μας πειράζει δηλαδή να ψηφίζει και η Τζένιφερ Άνιστον;», επιτρέψτε μας να τους απαντήσουμε με το εξής ερώτημα: Δεν σας πειράζει δηλαδή εσάς κάποιος, ενώ η ζωή του εξαρτάται και διαμορφώνεται από κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες μιας άλλης χώρας, γνωρίζοντας ελάχιστα για εμάς, να καθορίζει με την ψήφο του τις πολιτικές εξελίξεις; Δέχεστε να αποφασίζουν για τις ζωές μας ομογενείς που δεν έχουν πραγματικούς οικονομικούς και κοινωνικούς δεσμούς με την Ελλάδα και στους εκλογικούς καταλόγους να εγγράφονται μετανάστες τρίτης και τέταρτης γενιάς απλά και μόνο επειδή είχαν κάποτε κάποιον κάπου με ελληνική ιθαγένεια; Λέτε να ξέρει κάποιος από αυτούς τι ακριβώς σημαίνει για εμάς μια βόλτα στο σουπερμάρκετ, αν είναι ωραίοι οι λογαριασμοί του ρεύματος, αν φαντάζεται πάνω- κάτω ποιες είναι οι συντάξεις των περισσοτέρων Ελλήνων, τι είναι στην πράξη ο εργασιακός μεσαίωνας ή πώς γίνονται πλειστηριασμοί και εξώσεις με ταυτόχρονο σπάσιμο της πόρτας και μεταμεσονύκτιους τραμπουκισμούς και τρομοκρατία; Ξέρουν πώς καιγόμαστε κάθε χρόνο; Έχουν δει πώς χάνονται άνθρωποι και ζώα, πώς εξαφανίζονται οικοσυστήματα και περιουσίες; Πώς συντρίβονται Καναντέρ; Ξέρουν γιατί συμβαίνουν αυτά; Γνωρίζουν ότι πνιγόμαστε στην πρώτη βροχή και ότι μετατράπηκε η Μεσόγειος σε νεκροταφείο ψυχών; Ξέρουν –ξαναρωτάω- ότι πεθαίνουν ασθενείς σε καρότσες αγροτικών, παιδιά σε συγκρούσεις τρένων και γιατί συμβαίνει αυτό; Τα έχουν βιώσει όλα αυτά; Ποιος φταίει; Ποιες πολιτικές ευθύνονται και τι πρέπει να γίνει; Ποιοι αγωνίζονται γι’ αυτό; Τα γνωρίζει άραγε όλα αυτά κάποιος που δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του εδώ, που μας ξέρει από διηγήσεις παππούδων και γιαγιάδων, από ταινίες ή από στόρι στο Instagram;

Εμείς όλα αυτά τα χρόνια δεν ζούμε τον μύθο μας στην Ελλάδα. Δεν μοιάζουμε με τη συμπαθή κινηματογραφική οικογένεια Πορτοκάλος. Δεν είμαστε μέρος του σεναρίου της Βαρντάλος. Βεβαίως και σεβόμαστε και τιμούμε τους Έλληνες του εξωτερικού και ένα μεγάλο κομμάτι τους είναι από τα πιο σπουδαία του Ελληνισμού. Βεβαίως και θέλουμε να ψηφίσουν οι Έλληνες πολίτες που σπουδάζουν εκεί.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Το κυβερνητικό νομοσχέδιο όμως, που στηρίζεται στην αντιδραστική θέση για το δίκαιο του αίματος, ενισχύει την απαράδεκτη αντίληψη ότι ο Έλληνας πολίτης δεν προσδιορίζεται από τους κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς με τη χώρα του, αλλά από τα γονίδιά του. Απέναντι στις παντός είδους πολιτικές πρακτικές το ΚΚΕ που μάχεται σταθερά για τα προβλήματα των μεταναστών είχε προβάλει ορισμένα κρίσιμα κριτήρια, ώστε να αποτραπεί η αλλοίωση του εκλογικού Σώματος. Δεν θα τα επαναλάβω. Τα είπαν πάρα πολύ καλά οι προηγούμενοι Βουλευτές του ΚΚΕ. Τα κριτήρια αυτά συνιστούν και διεθνή πρακτική που επιδεικτικά αγνοούν οι διάφοροι πολιτικοί καιροσκόποι.

Εμείς λέμε «όχι» στο να διαμορφωθεί ένα εκλογικό Σώμα το οποίο χωρίς ουσιαστικούς δεσμούς με την Ελλάδα και γνώση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών θα επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις εδώ δίχως να βιώνει -να παθαίνει είναι το σωστό ρήμα- το αποτέλεσμά τους. Το ΚΚΕ σέβεται τους συναισθηματικούς δεσμούς των αποδήμων με την Ελλάδα, αλλά αυτοί οι δεσμοί δεν αρκούν για την απόδοση ενός πολιτικού δικαιώματος και μάλιστα χωρίς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, κάτι που ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα είχε επιλυθεί όταν η έννοια του πολίτη γέννησε ταυτόχρονα την έννοια του οπλίτη, δείχνοντας έτσι τη σύνδεση του δικαιώματος με την υποχρέωση.

Το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιο και συνεχίζει να υπερασπίζεται όπως πάντα όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων του εξωτερικού.

Ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ευχαριστούμε την κ. Διγενή.

Αφού ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών, θα προχωρήσουμε τώρα στις δευτερολογίες των εισηγητών και ειδικών αγορητών με αντίστροφη σειρά.

Τον λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ:** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τη θλίψη μου για την πτώση του Καναντέρ πριν από δύο ώρες. Η σκέψη μας, ενώ συζητάμε αυτό το νομοσχέδιο, είναι με τους ανθρώπους που δοκιμάζονται στις πυρκαγιές, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τις οικογένειες, οι οποίες βλέπουν τις περιοχές γύρω από τα σπίτια τους να καίγονται στις φλόγες.

Σχετικά με το νομοσχέδιο που συζητάμε τώρα θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι η Πλεύση Ελευθερίας είναι το κόμμα που πρώτο έθεσε το θέμα κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. Το θέσαμε κυρίως διότι μας εξέπληξε το γεγονός ότι δεν είχε συζητηθεί κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων. Δεν είχαμε καθόλου κατά νου ότι θα προκαλέσει όλη αυτή την εξέλιξη την οποία είχαμε από εκείνη την ημέρα. Ήμουν λίγο πιο ενήμερος για την άποψη της Νέας Δημοκρατίας εκείνη τη στιγμή, αλλά καλύτερα να διατηρήσουμε το συναινετικό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και να προχωρήσουμε παρακάτω.

Θέλω να πω ότι είχαμε μια γόνιμη και ουσιαστική συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή και αυτή βοηθήθηκε πάρα πολύ και από τη συμβολή της κυρίας Υπουργού και του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού, καθώς και από τις θέσεις των κομμάτων που διαφωνούν με το νομοσχέδιο, που όμως βοήθησαν στο να ξεκαθαριστούν ορισμένα κεντρικά ζητήματα όσον αφορά το νομοσχέδιο που έχουμε μπροστά μας.

Θα ήθελα στο πλαίσιο αυτό όμως να τονίσω ότι υπάρχει και ένας βαθμός σύγχυσης. Ειπώθηκε πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Λυπάμαι που πρέπει να το επαναλάβω, αλλά δεν υπάρχει αλλοίωση του εκλογικού Σώματος. Αυτός ο νόμος δεν αλλοιώνει καθόλου το εκλογικό Σώμα. Διευκολύνει το δικαίωμα ψήφου στους τόπους κατοικίας των Ελλήνων του εξωτερικού. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν τώρα εσείς θέλετε να δίνετε την εντύπωση ότι αλλοιώνεται το εκλογικό Σώμα, λυπάμαι πάρα πολύ αλλά κάνετε το λάθος. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό, αλλά πρώτο βήμα σε μια μακρά και συστηματική διαδικασία νοικοκυρέματος και τόνωσης της ζωτικής σχέσης ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και στους Έλληνες του εξωτερικού.

Στην Πλεύση Ελευθερίας θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε ένα επικαιροποιημένο και ολιστικό στρατηγικό σχέδιο για την ανανέωση της πολιτικής του ελληνικού κράτους προς τους Έλληνες της Διασποράς. Και θεωρούμε ότι η άρση των εμποδίων στην άσκηση του δικαιώματος της ψήφου από τους Έλληνες του εξωτερικού είναι μόνο η αρχή. Αν το βήμα αυτό παραμείνει μετέωρο, τότε φοβόμαστε ότι θα μείνει μια αποσπασματική ρύθμιση η οποία θα αντιμετωπίσει μεν ένα μεγάλο ζήτημα που εκκρεμεί για δεκαετίες, αλλά δεν θα συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο στην επίτευξη του σκοπού της, που δεν είναι άλλος από τη διεύρυνση της δημοκρατίας και την καλύτερη ενσωμάτωση της γενιάς που μετανάστευσε εξαιτίας της κρίσης και των μνημονίων. Ελπίζω, συνεπώς, να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, αλλά από εκεί και πέρα χρειαζόμαστε και έναν οδικό χάρτη για το πού θα πάμε παρακάτω.

Επεσήμανα στις συζητήσεις στην αρμόδια επιτροπή, αλλά και στην πρωτολογία μου χθες ότι πέρα από την ψήφιση του νομοσχεδίου η εφαρμογή του νόμου και των διατάξεών του είναι εξίσου ουσιαστική. Χρειαζόμαστε κατ’ αρχάς μία αναβαθμισμένη υποδομή των διπλωματικών και προξενικών αρχών, ούτως ώστε να μπορέσει να σηκώσει το βάρος των νέων εκλογέων οι οποίοι θα προσέλθουν.

Θέλω εδώ να σας αναφέρω επιγραμματικά μια εμπειρία που είχα για να καταλάβετε τις διαστάσεις του ζητήματος, ιδίως προς την κυρία Υπουργό και τον κύριο Αναπληρωτή Υπουργό. Τον περασμένο Μάρτιο στην Αγγλία όπου ζω για δεκαετίες θέλησα να ανανεώσω το διαβατήριό μου και πήγα στο κοντινότερο προξενείο το οποίο ανήκει σε μια μεγάλη πόλη. Καλύτερα να μην πω ποια είναι, ούτως ώστε να μην αναγνωριστούν πρόσωπα. Ο πρόξενος εκεί μού είπε: «Αυτό γίνεται μόνο στο Λονδίνο. Μπορείτε ηλεκτρονικά να κλείσετε ραντεβού για να ανανεώσετε το διαβατήριο». Αμέσως το έκανα και βρήκα ότι η επόμενη δυνατότητα συνάντησης για να ανανεώσω το διαβατήριό μου ήταν σε έξι μήνες, τον Σεπτέμβριο. Θα είχε λήξει το διαβατήριό μου μέχρι τότε. Του το είπα και μου λέει: «Μπορείτε να πάτε στην Ελλάδα. Θα σας το κάνουν σε πέντε μέρες». Αυτή ήταν η απάντηση του προξένου. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, τι προβλήματα έχουμε στην υποδομή των προξενείων. Έκτοτε είχα την δυνατότητα να βρεθώ σε άλλα προξενεία του εξωτερικού, όχι στην Αγγλία. Και πάλι αντιμετώπισα το ίδιο φαινόμενο. Οπότε έχω σοβαρές ανησυχίες για το κατά πόσο η υποδομή που έχουμε μπορεί να σηκώσει μια τέτοια ρύθμιση με αποτελεσματικότητα, όταν θα έχουμε τις επόμενες εκλογές.

Επίσης, στον οδικό χάρτη των επόμενων βημάτων που θα θέλαμε να δούμε, ούτως ώστε να εφαρμοστεί θετικά και να ολοκληρωθεί το πρώτο αυτό βήμα, θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε και κάτι για να εμπλουτιστεί το μητρώο πολιτών με στοιχεία από τα προξενεία. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Άκουσα προσεκτικά τον κύριο Αναπληρωτή Υπουργό. Δεν περιμένουμε να γίνει τώρα, αλλά μπορεί να ξεκινήσει τώρα. Υποτίθεται ότι έχουμε ένα ψηφιακό κράτος το οποίο μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία από διαφορετικές κατευθύνσεις και να τα ενσωματώνει. Βρισκόμαστε ήδη στη μεταψηφιακή εποχή και θεωρώ ότι για ένα ψηφιακό κράτος σήμερα κάτι τέτοιο δεν θα είναι τόσο δύσκολο. Οπότε θα θέλαμε να δούμε από την πλευρά της Κυβέρνησης μια πιο συγκροτημένη αντίληψη για το πώς μπορούμε να λύσουμε το θέμα της απογραφής που έθεσαν και άλλα κόμματα κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Επίσης, πρέπει να πω ότι εκτός από αυτά τα μέτρα θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της άρσης κάποιων εμποδίων που θεωρούμε ότι ακόμη υπάρχουν για τους Έλληνες του εξωτερικού όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους. Η Πλεύση Ελευθερίας πιστεύει ότι χρειάζεται επέκταση του δικαιώματος ψήφου πέρα από τους Έλληνες του εξωτερικού, που είναι εγγεγραμμένοι αυτή τη στιγμή στους καταλόγους και θεωρούμε ότι ένα τμήμα των Ελλήνων του εξωτερικού είναι εγγεγραμμένοι. Για μας, όμως, η ρύθμιση αυτή είναι ένα πρώτο βήμα σε μία ευρύτερη διαδικασία καλύτερης ενσωμάτωσης των Ελλήνων του εξωτερικού με την ελληνική κοινωνία. Θα θέλαμε, συνεπώς, να συνοδευτεί από περαιτέρω εξέταση της άρσης των εμποδίων για την εγγραφή άλλων Ελλήνων του εξωτερικού στους εκλογικούς καταλόγους. Χρειάζεται, επίσης, να αναζωογονηθεί η σχέση με το ΣΑΕ το οποίο υπολειτουργεί, γιατί αυτό θα δημιουργήσει έναν ζωντανό θεσμοθετημένο και διαρκή διάλογο με τους Έλληνες του εξωτερικού.

Και τέλος πρέπει να περάσουμε πιο συγκεκριμένα και οικονομικά κίνητρα και άλλα κίνητρα για να αναστρέψουμε το brain drain και να το κάνουμε brain gain ξανά.

Για να αποκτήσει την πλήρη σημασία της, λοιπόν, αυτή η πράγματι ιστορικής σημασίας ρύθμιση για τους Έλληνες του εξωτερικού είναι απαραίτητο να την εντάξουμε σε μια συνολική, συστηματική και μακρόπνοη στρατηγική αναδιάρθρωσης και αναζωογόνησης της σχέσης μας με την ελληνική διασπορά.

Οι κάτοικοι του εξωτερικού είναι ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Η σημασία των Ελλήνων του εξωτερικού δεν βρίσκεται μόνο στο γεγονός ότι εκπέμπουν τις αξίες του Ελληνισμού στον υπόλοιπο κόσμο, όπως συνήθως λέγεται, αλλά βρίσκεται εξίσου και στο γεγονός ότι είναι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που εμπλουτίζεται καθημερινά μέσα από την αλληλεπίδρασή του με άλλες κοινωνίες και κουλτούρες. Η ισχύς τους με άλλα λόγια βρίσκεται στο γεγονός ότι αναπτύσσουν μία ελληνικότητα ανοικτή και εξωστρεφή, η οποία μπορεί να προσφέρει στο πολιτικό μας σύστημα νέες και διαφορετικές πολιτικές εμπειρίες.

Παρά την ιδιαιτερότητα αυτή δεν υπάρχουν τείχη ανάμεσα στους Έλληνες της Διασποράς και στην Ελλάδα, όπως φαίνεται να πιστεύουν τα κόμματα που σκέφτονται να καταψηφίσουν το παρόν νομοσχέδιο. Φοβόμαστε, όμως, πως τα τείχη αυτά υπάρχουν στη σκέψη κάποιων, οι οποίοι θέλουν να διατηρούν και να εντείνουν τις διακρίσεις ανάμεσα στους Έλληνες του εξωτερικού και την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Γι’ αυτό απευθύνουμε μια τελευταία έκκληση στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ που επιμένουν στην αντίληψη ότι οι Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολίτες με μειωμένα πολιτικά δικαιώματα.

Σκεφτείτε ξανά τη στάση σας και ψηφίστε σήμερα αυτό το νομοσχέδιο. Είναι μια ιστορική ευκαιρία για να δείξουμε όλοι πως πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτές τις απαράδεκτες διακρίσεις.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Καζαμία.

Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Παύλος Σαράκης.

**ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΑΚΗΣ:** Κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, αξιότιμες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελληνική Λύση απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο κράτησε μία ξεκάθαρη στάση. Είναι ένα νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, δίνει το δικαίωμα ψήφου στην κατηγορία εκείνων των μεταναστών, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί μόνιμα σε ξένες χώρες, οι οποίοι βιώνουν την εκεί πραγματικότητα και αφορά, βέβαια, και εκείνους τους Έλληνες, τους προσωρινά διαμένοντες στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ρυθμίζει δηλαδή, συνολικά το δικαίωμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού και βάζει στην ίδια κατηγορία και τους μόνιμα εγκατεστημένους αλλά και τους προσωρινά διαμένοντες.

Εμείς είπαμε ότι το συνταγματικό δικαίωμα της ψήφου για τους Έλληνες της επικράτειας, όπου κι αν βρίσκονται προσωρινά, θα πρέπει να είναι να ψηφίζουν τους αντίστοιχους υποψηφίους της περιφέρειάς τους. Δηλαδή, όταν ένας κάτοικος του Νότιου Τομέα Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο εξωτερικό, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τους εκπροσώπους του, να μην περιορίζονται τα ατομικά του δικαιώματα, να εκλέγει τους υποψήφιους στην περιφέρειά του. Και αυτό το νομοσχέδιο θα μπορούσε να δώσει λύση.

Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί μόνιμα σε άλλες χώρες και έχουν ενσωματωθεί σε εκείνη την κοινωνία, θα πρέπει πάνω από όλα η ελληνική πολιτεία να κάνει την απογραφή τους. Και είναι εύκολο να γίνει μέσω των διπλωματικών αρχών που διατηρεί η ελληνική πολιτεία σε όλα τα μέρη του κόσμου, γιατί πάνω απ’ όλα ο Ελληνισμός δεν αρκεί μόνο να του δώσουμε τη δυνατότητα ψήφου. Θα πρέπει ο Ελληνισμός, οι Έλληνες της Διασποράς να αποτελέσουν τον πολιορκητικό κριό της προώθησης των εθνικών μας συμφερόντων. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη διασπορά μας, όπως κάνουν και άλλες χώρες και αναφέρομαι στη χώρα του Ισραήλ. Δηλαδή μόνο με αυτούς μπορούμε να υποστηρίξουμε τα συμφέροντά μας και όχι με αυτούς που θεωρούμε ότι ασκούν φιλελληνική πολιτική.

Όμως, η ελληνική Κυβέρνηση επιχείρησε να δώσει μόνο το δικαίωμα ψήφου, χωρίς να τους καταγράψει, γιατί ακριβώς τους ενδιαφέρει μόνον η ψηφοθηρία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι Έλληνες, οι οποίοι είναι μόνιμα εγκατεστημένοι, έχουν την αγωνία να διατηρήσουν την εθνική τους συνείδηση, την εθνική τους ταυτότητα και τη θρησκευτική τους λατρεία. Και αυτό θα το πετύχουμε, όταν πρώτα τους καταγράψουμε και όταν αποκτήσουμε ουσιώδης επαφή μαζί τους, όταν δηλαδή αποκτήσουν δεσμούς με τη μητέρα πατρίδα. Και αυτό πώς γίνεται; Θα γίνει μέσω της παιδείας. Έχουμε εγκαταλείψει την ελληνική παιδεία στους ομογενείς μας. Το ένα σχολείο μετά το άλλο κλείνει αντί να ανοίγουν καινούργια σχολεία, αντί να στελεχώνονται με άξιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα μεταδώσουν όχι μόνο την ελληνική γλώσσα, αλλά και το ελληνικό πνεύμα. Παράλληλα θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ίδρυση μορφωτικών ιδρυμάτων, τουλάχιστον στις πρωτεύουσες των μεγάλων χωρών, που θα έχουν ως αντικείμενο την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής ιδέας. Θα πρέπει να αποκτήσει ξανά ο Ελληνισμός την αίγλη που έχει από τους αρχαίους ημών προγόνους. Θα πρέπει και η σύγχρονη Ελλάδα και ο σύγχρονος Ελληνισμός να εκπέμπει την ίδια ακτινοβολία, όπως εκπέμπει ο αρχαίος πολιτισμός και ο σύγχρονος πολιτισμός είναι συνέχεια του αρχαίου πολιτισμού μας. Αυτά θα αποτελέσουν όπλα για την εξωτερική μας πολιτική.

Εμείς, λοιπόν, τι έχουμε πει; Ότι οι Έλληνες της Διασποράς -και αναφερόμαστε ειδικότερα σε εκείνους οι οποίοι είναι μόνιμα εγκατεστημένοι- θα πρέπει αφού απογραφούν να τους δοθεί η δυνατότητα -και αφού υπάρχει η πλειοψηφία των 2/3- να ορισθούν έδρες του εξωτερικού, να τους χορηγήσουμε ειδικές έδρες εκπροσώπησης, ώστε ανεξάρτητα από ποιον αριθμό θα αποφασιστεί, να εκπροσωπούνται από τους ανθρώπους της ομογένειας, από εκείνους δηλαδή που γνωρίζουν τα προβλήματα της ομογένειας και το πώς θα αποκτήσουν αυτό που θέλουμε όλοι μας, δηλαδή εθνική ταυτότητα, πολιτιστική ταυτότητα και να είναι υπερήφανοι που είναι Έλληνες.

Ακούσαμε μία δριμεία κριτική από την Κυβέρνηση ότι μεταβάλαμε τη στάση μας. Στην πραγματικότητα πάγια είναι η θέση μας. Και πριν λέγαμε ότι θα πρέπει παράλληλα να δοθεί το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού. Αλλά λέγαμε ότι θα πρέπει να δοθεί και η δυνατότητα να εκπροσωπούνται στο ελληνικό Κοινοβούλιο από τους δικούς τους εκπροσώπους και όχι από εκπροσώπους που αποφασίζει η ηγεσία του κάθε κόμματος, τοποθετώντας κάποια πρόσωπα στα ψηφοδέλτια επικρατείας.

Εμείς με αυτή την ευκαιρία, ότι τώρα πλέον διαμορφώθηκε αυτή η πλειοψηφία είπαμε ότι πέρα από το δικαίωμα του εκλέγειν, να έχουν και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και είναι μία ευκαιρία να αποκτήσουν έδρες στο εξωτερικό.

Αναρωτηθείτε, κύριοι της Κυβέρνησης, γιατί μία άλλη χώρα η οποία έχει ακριβώς τη δύναμη της διασποράς, όπως είναι το Ισραήλ, δεν έχει χορηγήσει το δικαίωμα ψήφου στους πολίτες της χώρας τους. Γιατί οι ισραηλινοί του εξωτερικού δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου; Γιατί στην Ιρλανδία, μία χώρα η οποία έχει εκατομμύρια μετανάστες σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και είχε την ευλογία να εκπροσωπηθούν από αυτή την εθνότητα ακόμα και Πρόεδροι της Αμερικής, δεν έδωσε το δικαίωμα ψήφου; Διότι ακριβώς θα πρέπει αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν να έχουν και την εθνική ταυτότητα. Πάνω απ’ όλα να αισθάνονται Έλληνες και να είναι υπερήφανοι Έλληνες. Πάνω απ’ όλα να βάζουν την Ελλάδα από τη δεύτερη πατρίδα τους. Αυτό το εξασφαλίζετε ότι θα το πετύχετε με το άνευ όρων αν θέλετε δικαίωμα ψήφου που χορηγείτε;

Και μία απάντηση γιατί μεταβάλαμε τη στάση μας. Ο βλάκας επιμένει σε μία λάθος επιλογή, ο πονηρός τη συζητάει, ο έξυπνος την αλλάζει υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Και εμείς αλλάξαμε γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το δίκαιο για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από τους Σπαρτιάτες, ο κ. Πέτρος Δημητριάδης.

**ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ:** Κυρία Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη μου για το θλιβερό συμβάν στην Κάρυστο, την πτώση του Καναντέρ. Ευχόμαστε να μην έχει μοιραία κατάληξη το νέο συμβάν, να είναι καλά οι χειριστές.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ηρωικούς μας πυροσβέστες, οι οποίοι καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Δεν θα κάνω πολιτική κριτική, διότι δεν είναι η στιγμή, σεβόμενος το κρίσιμο των στιγμών.

Τώρα επί του νομοσχεδίου. Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ’ όλα το κόμμα μας δεν ξεφύτρωσε, αλλά εξελέγη. Το άκουσα. Εξελέγημεν νόμιμα, δεν ξεφυτρώσαμε.

Δεύτερον, στην απόφασή μας για την ψηφοφορία δεν ακολουθήσαμε κανέναν πολιτικό φορέα. Τα μόνα που ακολουθούμε είναι η συνείδησή μας, τα πιστεύω μας και τα ιδανικά μας και τίποτε άλλο.

Επίσης, άκουσα πως η στάση μας –λέει- ήταν ανεξήγητη. Όχι, υπήρξε εξήγηση και μάλιστα σαφής. Όταν πήγαμε στην επιτροπή και είδαμε για πρώτη φορά το νομοσχέδιο θέλαμε να το σκεφτούμε εθνικά, διότι η ψήφος των Ελλήνων ομογενών και των αποδήμων είναι ένα εθνικό ζήτημα και εμείς ως Έλληνες εθνικιστές πιστεύουμε στο ελληνικό έθνος απανταχού της οικουμένης. Όλους τους θεωρούμε Έλληνες ανεξαρτήτως τού πού κατοικούν. Είναι όλοι τέκνα της μητέρας Ελλάδος. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν θέλαμε να μεταβάλουμε αυτό το νομοσχέδιο σε ένα πεδίο στείρας κομματικής αντιπαράθεσης, να πούμε ξεκάθαρα πως εμείς λέμε «όχι σε όλα» χωρίς κριτική και να πάμε στο κομματικό μας ακροατήριο και να πούμε «είδατε; Τους τσακίσαμε στη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε ένα “όχι”». Δεν θα το κάνουμε αυτό εδώ, δεν κάνουμε τέτοια αντιπολίτευση εμείς.

Τι κάνουμε εμείς ως Αντιπολίτευση; Εμείς, λοιπόν, είπαμε αρχικά «ναι» επί της αρχής, διότι το νομοσχέδιο κινείται πράγματι θετικώς, πράγματι αποκαθιστά μια αδικία. Όμως ταυτόχρονα είχαμε εντοπίσει τόσο εγώ όσο και ο κ. Κόντης, που ήταν Έλληνας του εξωτερικού επί χρόνια, πάρα πολλές ελλείψεις και αβλεψίες στο νομοσχέδιο, τις οποίες επισημάναμε. Και επίσης είπαμε πως υπάρχουν πάρα πολλά σημεία, τα οποία δεν ρυθμίζονται και τα οποία στο μέλλον θα δημιουργήσουν κάποιες στρεβλώσεις και προβλέπω πως σε λίγα χρόνια από τώρα θα βρεθούμε πάλι εδώ πέρα, όποιοι και να είμαστε, και θα πούμε «θυμάστε εκείνο το νομοσχέδιο του Ιουλίου του ’23; Ε, λοιπόν, είχε λάθη. Θα το ξανανομοθετήσουμε». Όχι.

Εμείς προτείναμε κάποιες λύσεις, όπως η επιστολική ψήφος για να διευκολύνουμε αυτούς που ζουν σε μεγάλες αποστάσεις, όπως η απογραφή για να ξέρουμε ποιοι είναι, όπως η πολιτογράφηση των ομογενών, γιατί πάρα πολλοί δεν έχουν πολιτογραφηθεί –δεν μιλάμε μόνο για εγγεγραμμένους, αλλά και για πολιτογραφηθέντες ομογενείς- και επίσης για τις εκλογικές περιφέρειες του εξωτερικού, που θα δώσουν το δικαίωμα σε πάρα πολλούς απόδημους Έλληνες να εκλέξουν απόδημους Έλληνες. Εμείς τα προτείναμε. Δυστυχώς, όμως, δεν εισακουστήκαμε.

Και θέλω να καταλάβω το εξής. Μιλήσατε για συναίνεση, για συνεννόηση. Σε ποια βάση θα γίνει; Στην άγνοια, στο να μας αγνοείτε; Εμείς κάναμε προτάσεις. Θέλουμε έστω και μία να εισακουστεί, έστω και μία να εισαχθεί στο νομοσχέδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο δεν υιοθετήσατε καμμία άλλη πρόταση, όχι μόνο δική μας αλλά και άλλων κομμάτων. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό εδώ. Μιλάτε για συνεννόηση. Πώς θα γίνει η συνεννόηση; Με το να κάνουμε προτάσεις και να αγνοούμαστε;

Γι’ αυτούς λοιπόν τους λόγους εμείς ψηφίζουμε «παρών». Ψηφίζουμε «παρών» όχι για να κάνουμε μικροκομματικές σκοπιμότητες, αλλά γιατί θέλουμε ένα καλύτερο νομοσχέδιο, θέλουμε ένα πληρέστερο νομοσχέδιο, δεν θέλουμε να υπάρχουν σκιές. Δεν θέλω να έρχονται ομογενείς με τους οποίους μιλάω και να μου λένε «ξέρεις, πώς να ψηφίσουμε; Δεν υπάρχει καμμία επιστολική ψήφος, καμμία πρόβλεψη. Τι θα γίνει με εμάς; Σε ποιους καταλόγους θα μπούμε; Είμαστε όλοι απογραφέντες; Θα απογραφούμε; Μας ξέρουν ποιοι είμαστε;».

Αυτά είναι σημαντικότατα ερωτήματα κι είναι ερωτήματα και θέματα, τα οποία τα έχουν θέσει και πάρα πολλοί ομογενειακοί φορείς. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας ούτε τα λέμε έτσι, για να περνάει η ώρα και να λέμε «τι ωραία που περνάμε! Να κάνουμε και μια πρόταση». Όχι. Εμείς, λοιπόν, επειδή κάνουμε υπεύθυνη αντιπολίτευση κάνουμε και προτάσεις. Θέλετε γόνιμη αντιπολίτευση. Σας τη δίνουμε λοιπόν, γόνιμη αντιπολίτευση με προτάσεις. Υιοθετήστε κάποιες προτάσεις, αυτό ζητάμε, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

Και τέλος, θα ήθελα να πω το εξής. Δεν θέλουμε να καταστεί ακόμα κι αυτό το νομοσχέδιο ένα πεδίο μικροκομματικών αντιπαραθέσεων και κυρίως μικροκομματικής εκμετάλλευσης και ψηφοθηρίας. Δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπω από την Κυβέρνηση είναι πως πάει για ακόμη μια φορά να αλιεύσει ψήφους ομογενών και Ελλήνων του εξωτερικού και τίποτα παραπάνω, χωρίς ουσιαστικά να ρυθμίζει επιμέρους ζητήματα.

Εγώ, λοιπόν, εφιστώ την προσοχή. Θέλουμε ένα πλήρες νομοσχέδιο, θέλουμε καλύτερη διαβούλευση. Δεν θέλουμε σε μερικά χρόνια από τώρα και στις επόμενες εκλογές να εντοπιστούν πάλι αδυναμίες, αβλεψίες και στρεβλώσεις και να έρθουμε πάλι εδώ πέρα και να πούμε ξέρετε, είχαμε κάνει πάλι λάθος, όπως είχε γίνει με τον ν.4648, και πρέπει πάλι να νομοθετήσουμε. Σας δίνουμε, λοιπόν, την ευκαιρία με τις προτάσεις μας να λύσετε εδώ και τώρα το θέμα και να τελειώνει αυτή η ιστορία.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των Σπαρτιατών)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κ. Ιωάννης Γκιόκας.

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ:** Θα ήθελα να αναφερθώ κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, στο τραγικό συμβάν με την πτώση του Καναντέρ. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη αγωνία την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των ιπταμένων, που ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι καλά, να είναι ζωντανοί, και επίσης να διαπιστωθούν και τα αίτια της πτώσης του συγκεκριμένου αεροπλάνου. Ωστόσο δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής, ιδιαίτερα οι ιπτάμενοι των πτητικών πυροσβεστικών μέσων. Οι εξοντωτικές συνθήκες δουλειάς, τα εξοντωτικά ωράρια, τα παλαιωμένα μέσα που υπάρχουν θα οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια δυστυχώς και σε τέτοια περιστατικά, τα οποία δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτά ως απλά ατυχήματα, αλλά ως συνέπειες μιας εγκληματικής πολιτικής που εφαρμόζετε και η σημερινή Κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έχετε ένα πολιτικό πρόβλημα, όσο κι αν προσπαθείτε να το κρύψετε πίσω από κορώνες για τις ιστορικές στιγμές και τις ιστορικές ευθύνες ή κάτω από τις λογικές για τις ευρείες συναινέσεις που πρέπει να υπάρξουν και ούτω καθεξής.

Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα που έχετε; Το πρόβλημα είναι το πώς θα εξηγήσετε στον ελληνικό λαό το πού οδηγεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το πώς θα εξηγήσετε στον ελληνικό λαό -ακόμη και σε δικούς σας ψηφοφόρους που συμφωνούν με την κριτική που κάνει το ΚΚΕ- πώς είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται στις διευκολύνσεις που δίνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κανέναν δεσμό με τη χώρα κι οι οποίοι θα επηρεάζουν τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις χωρίς να έχουν κανέναν αντίκτυπο από αυτή την επιλογή τους.

Πώς φαίνεται αυτό το πρόβλημα που έχετε; Και φάνηκε, κατά τη γνώμη μου, όλες αυτές τις μέρες και στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή. Φαίνεται από το γεγονός ότι απέναντι στα ερωτήματα και τα επιχειρήματα που θέτει το ΚΚΕ απαντάτε με λαθροχειρίες, απαντάτε με διαστρέβλωση, απαντάτε με μισές αλήθειες, που οι μισές αλήθειες είναι ένα ολόκληρο ψέμα, ή απαντάτε με σύγκριση ανόμοιων καταστάσεων.

Το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό που έκανε στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Τασούλας. Δεν είναι παρών εδώ να το ακούσει. Τι είπε ο κ. Τασούλας; Αναφέρθηκε στην ψήφο των αποδήμων το 1862. Αυτό που δεν είπε, όμως, είναι για ποιον λόγο ενώ το 1862 ήταν ακόμη σε μια πορεία διαμόρφωσης το ελληνικό κράτος καταργήθηκε μετά η ψήφος των αποδήμων.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση νόμου που έκανε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ το 1978 και αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν τότε να προτείνατε αυτό που σήμερα έρχεται να νομοθετήσει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κατ’ αρχάς η ιστορία δεν είναι απλά η γνώση και η παράθεση γεγονότων. Ιστορία είναι να μπορείς να εξηγείς τα συγκεκριμένα γεγονότα και το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο που αυτά τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα.

Τι υπήρχε το 1978, κύριοι της Κυβέρνησης; Υπήρχαν οι καραβιές των μεταναστών της δεκαετίας του ’50, του ’60 και του ’70 και μία διαδικασία που ήταν σε εξέλιξη.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ:** Και τώρα είναι.

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ:** Η μεγάλη πλειοψηφία τώρα, το brain drain, συμπεριλαμβάνεται, κύριε Τσιάρα, στα κριτήρια που έθετε ο νόμος του ’19, όλο το brain drain. Και αν δεν το πιστεύετε, ρωτήστε τον κ. Θεοδωρικάκο που κάθεται δίπλα σας να σας το επιβεβαιώσει. Όλοι συμπεριλαμβάνονται. Κάτω από τριάντα χρονών σχεδόν αυτόματα εντάσσονται στους εκλογικούς καταλόγους. Μπορεί να σας το επιβεβαιώσει και ο κ. Θεοδωρικάκος.

Το 1978, λοιπόν, υπήρχε αυτό, η μεγάλη πλειοψηφία ήταν οι μετανάστες πρώτης, το πολύ δεύτερης γενιάς, που οι δεσμοί τους με τη χώρα ήταν σχεδόν αυταπόδεικτοι, δεν χρειαζόταν να θεσπιστεί κάποιο περαιτέρω κριτήριο για να επιβεβαιωθεί αυτός ο δεσμός. Βλέπετε, λοιπόν, πού οδηγούν οι ανιστόρητες δήθεν ιστορικές συγκρίσεις;

Λοιπόν, παρακάτω. Τι έλεγε η πρόταση νόμου; Ανέφερε ενδεικτικά και συγκεκριμένες κατηγορίες: σπουδαστές, συμπεριλαμβάνονται όλοι οι σπουδαστές, Έλληνες μετανάστες, που αναφέρθηκα πριν, και ναυτεργάτες, γιατί τότε ακόμη δεν είχε θεσπιστεί το δικαίωμα ψήφου των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων ναυτεργατών.

Και πάμε τώρα στο ερώτημα, κύριε Λιβάνιε, από την ανάποδη. Μας θέσατε το ερώτημα: «Γιατί το 1978 κάνατε αυτό και τώρα κάνετε κάτι άλλο;» και σας εξήγησα. Η ίδια λογική που είχαμε το 1978 και έφερε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με την ίδια λογική των δεσμών σήμερα απορρίπτουμε το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης.

Πάμε, όμως, στο ανάποδο. Η Νέα Δημοκρατία γιατί το 1978 απέρριψε την πρόταση νόμου του ΚΚΕ και σήμερα φέρνουν άλλο νομοσχέδιο, όπου βάζει κριτήρια συμπεριλαμβάνοντας ανθρώπους χωρίς κανέναν δεσμό; Γιατί; Αυτό που είπαμε πριν. Γιατί αντιμετωπίζετε αυτούς τους ανθρώπους ως κουκιά. Τότε το 1978 δεν θέλατε ψηφοφόρους με υπαρκτούς δεσμούς, με γνώση, με ενημέρωση της ελληνικής πραγματικότητας, ενώ τώρα σας βολεύει αυτή η κατάσταση και γι’ αυτό το 1978 δεν ψηφίσατε την πρόταση νόμου του ΚΚΕ και τη θυμηθήκαμε μετά από πενήντα χρόνια, όταν έχουν αλλάξει εντελώς οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Να, λοιπόν η υποκρισία σας!

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Ένα δεύτερο ζήτημα. Τι λέτε μονότονα όλες αυτές τις μέρες; «Εμείς δεν κάνουμε τίποτα, οι εκλογικοί κατάλογοι όπως είναι θα παραμείνουν, εμείς διευκολύνουμε μόνο όσους είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους». Σοβαρά;

Τι κρύβετε στην όλη διαδικασία; Κρύβετε ότι το ποιος θα εγγραφεί και θα ψηφίσει τελικά στους εκλογικούς καταλόγους κρίνεται από τρεις παράγοντες: δίκαιο ιθαγένειας, το δίκαιο του αίματος που μπορούν να μπουν μέχρι τρίτης, τέταρτης γενιάς μετανάστες πάρα πολλά εκατομμύρια, εκλογική νομοθεσία που είναι αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό, και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια κι εσείς λέτε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κριτήρια. Να, λοιπόν, πώς διευρύνονται οι εκλογικοί κατάλογοι!

Και αυτό που πασχίζατε να κάνετε τόσες μέρες, ήρθε χθες ο κ. Μητσοτάκης και σας «άδειασε» μεγαλοπρεπώς. Τι λέγατε τόσες μέρες; «Εμείς δεν διευρύνουμε το εκλογικό σώμα» και ήρθε ο κ. Μητσοτάκης χθες και λέει επί λέξει: «Είναι ένα νομοσχέδιο που θα διευρύνει το εκλογικό σώμα». Μεγαλοπρεπές άδειασμα!

Τρίτο και τελευταίο που δεν απαντάτε: η πρακτική των άλλων χωρών. Αναφέρθηκε πριν ο κ. Λιβάνιος. Υπάρχουν, λέει, πολλά μοντέλα, υπάρχουν μοντέλα που ψηφίζουν οι πάντες χωρίς κανέναν περιορισμό και υπάρχουν και μοντέλα που θέτουν κριτήρια με μια κλιμάκωση, με μια αυστηρότητα κ.λπ. κι εμείς, λέει, επιλέγουμε το συγκεκριμένο μοντέλο.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ολοκληρώστε παρακαλώ.

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ:** Ναι.

Μα, το ερώτημα δεν είναι ποιο μοντέλο επιλέγουμε, το ερώτημα είναι για ποιον λόγο επιλέγουμε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που επιλέγουν κράτη με ίδιο προφίλ αποδήμων με την Ελλάδα. Δεν αναφερόμαστε στην Ελβετία, δεν αναφερόμαστε στη Δανία, που και εκεί υπάρχουν περιορισμοί. Σε χώρες ομοειδείς με την Ελλάδα, όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός αποδήμων μπαίνουν κριτήρια, γιατί διαβλέπουν κάποιους κινδύνους. Και μάλιστα σε ορισμένες χώρες, όπως είναι η Ιρλανδία και το Ισραήλ, αυτά τα κριτήρια είναι πάρα πολύ αυστηρά μέχρι απαγόρευσης.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Παρακαλώ, ολοκληρώστε.

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ:** Ναι, εντάξει, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε κάνει ως κόμμα κατάχρηση του χρόνου. Λίγο την ανοχή σας. Τελειώνουμε.

Και η απάντηση του κ. Λιβάνιου ήταν: «Το ξανασκέφτονται τώρα» και τα ρέστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα ερωτήματα που δεν απαντάτε.

Εμείς, λοιπόν, για να τελειώνω, αυτά τα ζητήματα θα αναδείξουμε στον ελληνικό λαό και ξαναλέω και στους δικούς σας ψηφοφόρους, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που κάνει κριτική, αλλά το ψηφίζει ως συνήθως, και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν το σχέδιο νόμου. Θα αναδείξουμε αυτά τα ζητήματα στον ελληνικό λαό πού οδηγούν και στους απόδημους που με την πολιτική σας εσείς τους αντιμετωπίζετε ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Διότι το αν κάποιος είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας δεν κρίνεται μόνο από ένα τυπικό πολιτικό δικαίωμα, κρίνεται από τις συνθήκες ζωής, από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Και αυτό ισχύει και για τους απόδημους, αλλά και για όσους ζουν στο εσωτερικό.

Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ευχαριστούμε.

Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, κ. Παναγιώτης Δουδωνής.

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΔΩΝΗΣ:** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς να δηλώσουμε συγκλονισμένοι από την πτώση του καναντέρ, να πούμε ότι οι σκέψεις μας είναι στους δύο ιπτάμενους και στις οικογένειές τους. Είχαμε σκοπό σε μία τέτοια συζήτηση και το είχαμε ήδη κάνει να μιλήσουμε αναλυτικά για τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσευχηθούμε γι’ αυτούς τους ανθρώπους.

Έρχομαι τώρα στο ζήτημα το οποίο συζητήσαμε διεξοδικά, νομίζω, τις δύο αυτές ημέρες, εχθές και σήμερα, στη διευκόλυνση της ψήφου των εκτός επικρατείας εκλογέων.

Κατά τη χθεσινή τοποθέτηση αναφερθήκαμε στις προϋποθέσεις της συναίνεσης. Χοντρικά είναι δύο αυτές οι προϋποθέσεις και είναι τρεις λέξεις: ειλικρίνεια και ουσιαστικός διάλογος. Και παρακολουθώντας τις τοποθετήσεις των στελεχών μας νομίζω ότι κατέστη απολύτως σαφές, εξέφρασαν με μεγάλη ενάργεια, με σαφήνεια τα επιχειρήματά μας, όπως επίσης και τις ενστάσεις μας σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο έχετε χειριστεί αυτό το ζήτημα, ενστάσεις που είναι καλόπιστες και στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της δημοκρατίας και των θεσμών.

Και λυπάμαι γιατί τις δύο αυτές ημέρες οι απαντήσεις που λάβαμε στα ζητήματα και στις ενστάσεις τις οποίες εγείραμε ήταν είτε μη απαντήσεις είτε ήταν απαντήσεις στρεψόδικες. Και ως τέτοιο παράδειγμα της δεύτερης κατηγορίας θα ήθελα να αναφέρω την απάντηση του Πρωθυπουργού στο επιχείρημά μας πώς είναι δυνατόν να συνιστά εκτός επικρατείας εκλογέα ένας εν ενεργεία τότε Υπουργός. Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης; Είμαστε πολύ περήφανοι, είπε στο τέλος της δευτερολογίας του, που έχουμε τον κ. Στυλιανίδη να εκπροσωπεί τον κυπριακό Ελληνισμό στα έδρανα της Βουλής.

Αναφερθήκαμε εμείς, κυρίες και κύριοι της Κυβερνήσεως, στο γεγονός ότι είναι κυπριακής καταγωγής ο κ. Στυλιανίδης; Το ακούσατε πουθενά ως επιχείρημα από τη μεριά μας σε σχέση με την εκπροσώπηση των αποδήμων στα ψηφοδέλτια επικρατείας; Ίσα-ίσα εμείς αναφερθήκαμε στην ιδιότητά του ως εν ενεργεία Υπουργού. Από πού και ως πού προκύπτει αυτή η σύνδεση με τον κυπριακό Ελληνισμό ως απάντηση στο επιχείρημά μας; Πρόκειται περί στρεψοδικίας.

Και μάλιστα, δεν μπορούμε να δεχθούμε μαθήματα ευαισθησίας σε σχέση με την Κύπρο μας, σε ένα κόμμα, εμάς, που, όπως σας έχω πει και στην επιτροπή, οι τέσσερις πρώτες λέξεις της ιδρυτικής του διακήρυξης, της διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη, είναι η τραγωδία της Κύπρου. Όχι μαθήματα, λοιπόν, ευαισθησίας και όχι στρεψοδικίες.

Πάμε τώρα στην έλλειψη απαντήσεων. Κατ’ αρχάς, δεν ακούσαμε ούτε ίχνος αυτοκριτικής από την Κυβέρνηση για το γεγονός ότι η συναίνεση δεν επιδιώχθηκε με τον πρέποντα τρόπο. Κι επίσης, ενώ αναφερθήκαμε στην ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 54 παράγραφος 4 του Συντάγματος σε σχέση με τους δυνητικούς περιορισμούς, οι οποίοι καθίστανται κενό γράμμα μετά από τη ρύθμιση που σήμερα συζητούμε και θα ψηφίσουμε, δεν υπήρξε καμμιά απάντηση σε σχέση με τις προθέσεις της Κυβέρνησης στη συνταγματική Αναθεώρηση για το ζήτημα αυτό.

Επιδιώκετε, άραγε, μία συνταγματική Αναθεώρηση ενός και μόνο άρθρου, του άρθρου 16; Αν ναι, να μας το πείτε, να ξέρει και ο καθένας τι θα κάνει σε σχέση με το ζήτημα αυτό.

Και στο ζήτημα του δημοκρατικού και νομοθετικού κεκτημένου το οποίο καθιστά κενό γράμμα το άρθρο 54 παράγραφος 4, είδα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με πολύ μεγάλη προθυμία προσχώρησε. Θέλω, όμως, να σας πω το εξής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ καλόπιστα.

Το ίδιο αυτό επιχείρημα, ότι δηλαδή όταν δίνεις ένα δικαίωμα ή μία διευκόλυνση δεν μπορείς να το πάρεις πίσω, δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση του σημερινού νομοσχεδίου που συζητούμε, αλλά εφαρμόζεται και κατά το γεγονός ότι το 2019 όλοι μαζί δώσαμε στους αποδήμους το δικαίωμα να συμμετέχει η ψήφος τους στη διαμόρφωση του συνολικού εκλογικού αποτελέσματος και άρα, με την τροπολογία σας, την οποία διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή, ισχύει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αφαιρείτε δηλαδή, ένα δικαίωμα, μία δυνατότητα της συνδιαμόρφωσης του εκλογικού αποτελέσματος, η οποία έχει ήδη δοθεί από το 2019. Κατά τούτο δεν μπορεί να γίνει.

Ξέρετε, εγώ δέχομαι ότι επιστημονικά είναι υποστηρίξιμες όλες οι απόψεις. Διαφωνώ με την άποψη ότι κάποιοι έχουν επιστημονικά υποστηρίξιμες και κάποιοι όχι. Όμως, υπάρχει ένα κεκτημένο, το οποίο κεκτημένο πρέπει να υπηρετήσουμε, γιατί αλλιώς κινούμαστε εκτός των ορίων που επιβάλλει η επιστήμη του Συντάγματος. Άρα, κατά τούτο η τροπολογία σας, δεδομένου αυτού του κεκτημένου, το οποίο κι εσείς αποδεχθήκατε, είναι κενή περιεχομένου ως προς αυτό.

Τώρα, να αναφερθώ και στη δήλωση του κ. Λιβάνιου στο ζήτημα της απογραφής. Εχθές ο κ. Λιβάνιος νύκτωρ, αλλά και σήμερα μεσημεριανά, επιχείρησε να μας παρουσιάσει την απογραφή ως κάτι αδύνατο ή ως κάτι το οποίο ενδεχομένως να εκθέσει -αυτό μας είπατε- τον κρατικό μηχανισμό ως προς τις δυνατότητές του.

Ερωτώ: Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να απογράψει τους εκλογείς του; Και όταν μιλάμε για ψηφιοποίηση του κράτους και τη διαφημίζετε -και πράγματι λέμε ότι είναι μία θετική εξέλιξη σε ένα βαθμό- αυτή δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση της απογραφής των εκτός επικρατείας εκλογέων; Και στο κάτω-κάτω αυτό το επιχείρημα τι είναι; Είναι ένα επιχείρημα, αυτό που μας θέσατε, υπέρ της ψήφου ή κατά της ψήφου; Με ποιους είστε; Να τα διευκρινίσουμε λίγο.

Αναρωτιέστε γιατί το ζητάμε. Το ζητάμε γιατί όταν μιλάμε και αναρωτιόμαστε πόσοι είναι αυτοί οι εκτός επικρατείας εκλογείς, δεν έχουμε μία σαφή απάντηση. Δεν είναι εικόνα κράτους αυτή, να μη γνωρίζει πόσοι είναι οι εκλογείς του και ειδικότερα μία ειδική κατηγορία τους. Δεν είναι εικόνα κράτους. Και βέβαια, γιατί θέλουμε να απευθυνθούμε σε αυτούς και να ακούσουμε τις αγωνίες τους και για να μην έρθετε, όπως πριν από τις εκλογές του Μαΐου, να μας πείτε ότι είναι λίγοι ή πολλοί οι απόδημοι σε σχέση με τον αριθμό των εκπροσώπων τους στα ψηφοδέλτια επικρατείας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας το είπαμε και εχθές, σας το λέμε και σήμερα, σε σχέση και με το προηγούμενο θέμα, δεν θα δεχθούμε κανέναν άλλον αιφνιδιασμό σε σχέση με το ισχύον νομικό καθεστώς. Και στο ερώτημα του κυρίου καθηγητή, του κ. Ηλιόπουλου –κύριε καθηγητά, σας άκουσα με προσοχή- γιατί είναι η στάση μας αυτή, σας απαντώ ευθέως, κύριε Ηλιόπουλε: Η στάση μας είναι αυτή, γιατί η στάση μας δεν επηρεάζεται από τη συγκυρία, δεν επηρεάζεται από διαδικαστικά ζητήματα ή από λάθη των πολιτικών μας αντιπάλων που βρίσκονται σε αυτή την Αίθουσα. Η στάση μας είναι μία στάση αρχής και σε μία στάση αρχής δεν ακολουθείς κάθε φορά αυτό που σου λέει η συγκυρία.

Υπάρχουν αρχές για να μη σκεφτόμαστε όλα τα ζητήματα από την αρχή, για να έχουμε μία πυξίδα. Και για μας, για τη δημοκρατική παράταξη, για το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, η πυξίδα μας είναι η ενδυνάμωση των αποδήμων, είναι το να αποκτήσουν φωνή. Διότι η δημοκρατική παράταξη θα συνεχίσει να αγωνίζεται και αγωνίζεται πάντα και για την επιστροφή αυτών οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν από τη γενιά του brain drain και για να έχουν πραγματική φωνή και να εκπροσωπούνται –το λέω σε σχέση με το πρώτο επιχείρημά μου, κύριοι της Κυβέρνησης- και πάνω απ’ όλα για να εγγυηθούμε ότι η σημερινή συζήτηση θα είναι η αρχή μίας ουσιαστικής παρέμβασης για την ενδυνάμωση του ρόλου των αποδήμων στα πράγματα της χώρας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ευχαριστούμε πολύ.

Τον λόγο έχει ο εισηγητής από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

**ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ:** Κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διεξάγεται δύο ημέρες η συζήτηση υπό βαρύ κλίμα. Εχθές είχαμε τις πυρκαγιές και τώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε την αγωνία της πτώσης του Καναντέρ και την αγωνία που έχουμε όλοι μας για την τύχη των πιλότων.

Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα και ας περιοριστούμε στο καθαυτό νομοθετικό έργο με ορισμένες παρατηρήσεις, όπως αυτές βγήκαν από τη διήμερη διαδικασία. Κατ’ αρχάς είναι μία συνταγματική πρόβλεψη η αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων. Πρέπει δηλαδή, να έχουμε διακόσιους από τους τριακόσιους για να μπορέσουμε να έχουμε έναν νόμο που να ισχύσει για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Και ενώ ο κύριος Υπουργός ισχυρίστηκε –γιατί εμείς όλοι τώρα κατηγορούμε τη Νέα Δημοκρατία ότι επισπεύδει και ακολουθεί μία διαδικασία fast track, δεν διασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο για να έχουμε τις συγκλίσεις τις απαιτούμενες- και ο κύριος Υπουργός μάς είπε ότι είναι στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και ως εκ τούτου είμαστε απόλυτα συνεπείς με το πρόγραμμά μας, θα ήθελα, λοιπόν, να παρατηρήσω ότι βεβαίως είναι στο προεκλογικό σας πρόγραμμα, αλλά όχι ως πρώτο νομοσχέδιο και την πρώτη ημέρα.

Αλλά ήρθε μετά ο κ. Σιμόπουλος, ο οποίος μας ανέλυσε πάρα πολύ καλά ότι επειδή από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώθηκε το ενδιαφέρον για μία ρύθμιση αυτού του θέματος, βρήκε την ευκαιρία ο Πρωθυπουργός, και εφόσον διασφάλισε ότι έχει κατά τεκμήριο τη συναίνεση των διακοσίων, να φέρει το νομοσχέδιο.

Άρα, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μία εντελώς συγκυριακή νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία προέκυψε από τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων και επομένως καταλαβαίνουμε τη σπουδή σας να ψηφίσετε το νομοσχέδιο και κυρίως, να μην επιδιώξετε τις συγκεκριμένες συναινέσεις.

Θα ήθελα να θυμίσω, επίσης -γιατί ακούστηκε προηγουμένως-, ότι η συνταγματική Αναθεώρηση του 2019 επιτεύχθηκε, γιατί στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο στην προτείνουσα Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ συναίνεσε να τροποποιηθεί το άρθρο 54, και δεν καταλαβαίνω αυτή την εντύπωση που προσπάθησε να δημιουργήσει ο κύριος Υπουργός.

Αλλά ας μείνουμε σε αυτά καθαυτά του νομοσχεδίου. Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Κανείς μας δεν θέλει να εμποδίσει την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού και όλοι μας -εγώ νομιμοποιούμαι να μιλήσω για τον ΣΥΡΙΖΑ- θέλουμε οι πολίτες, οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, να ψηφίζουν όπως ψηφίζουμε κι εμείς, για να το ξεκαθαρίσουμε.

Η αγωνία μας είναι ότι με πρόσχημα αυτό και με την κατάργηση κάθε προϋπόθεσης υπάρχει ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος το οποίο ψηφίζει με άλλα κριτήρια από αυτά που έχουμε εμείς ως γηγενείς κάτοικοι της Ελλάδας και με διαφορετική προσέγγιση απέναντι στα πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτή είναι η αγωνία μας. Και ξαναλέω ότι βεβαίως, η συζήτηση είναι για την ψήφο των πολιτών που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, αλλά εφόσον καταργείτε κάθε προϋπόθεση και καθιερώνετε το απροϋπόθετο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει αυτό το εκλογικό σώμα να εξελιχθεί, να αυξηθεί έτσι, ώστε ουσιαστικά να είναι ένα εκλογικό σώμα το οποίο παρεμβαίνει καθοριστικά στα της χώρας. Αυτή την αγωνία την έχουμε εκφράσει και αυτή την αγωνία, ακριβώς επειδή δεν έχετε κανένα επιχείρημα, την αφήνετε στην άκρη και μιλάτε μόνο για τη ρύθμιση του δικαιώματος των ήδη εγγεγραμμένων πολιτών.

Τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι υπάρχει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία έχει κάνει μία πολύ σοβαρή δουλειά, έχει ένα πόρισμα περί τις εβδομήντα σελίδες. Στη σελίδα 38 λέει: «Υπάρχουν επιχειρήματα: Το γεγονός ότι η νομική αναγνώριση ενός πολίτη ως τέτοιου βασίζεται στην αρχή της εθνικότητας. Ως εκ τούτου οι πολίτες ενός κράτους πρέπει να απολαύουν επί της αρχής όλων των πολιτικών δικαιωμάτων. Ότι η ψήφος των εκτός επικρατείας πολιτών επιτρέπει στους πολίτες που ζουν εκτός της χώρας τους να συνεχίσουν να συμμετέχουν στη ζωή της χώρας, έστω από απομακρυσμένη βάση. Ότι η ψήφος των εκτός επικρατείας εγγυάται και αποτελεί εφαρμογή της αρχής της ισότητας για τους πολίτες που ζουν εντός και εκτός συνόρων. Ότι η ψήφος των εκτός επικρατείας διασφαλίζει ότι οι πολίτες διατηρούν δεσμούς με τη χώρα προέλευσης».

Ωστόσο υπάρχει και ο αντίλογος, όπως θεμελιώνεται μάλιστα από την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: «Ότι η υπόθεση πως ένας πολίτης που δεν είναι κάτοικος ημεδαπής είναι λιγότερο άμεσα εμπλεκόμενος ή γνώστης των καθημερινών προβλημάτων της χώρας. Η δυσκολία, ακόμα και αδυναμία κοινοβουλευτικών υποψηφίων να παρουσιάσουν τα διάφορα προεκλογικά προγράμματά τους στους εκτός επικρατείας πολίτες. Η επιρροή των κατοίκων του εσωτερικού στην επιλογή υποψηφίων και στη διαμόρφωση των πολιτικών τους προγραμμάτων.».

Δηλαδή, όλα αυτά που συζητάμε σε αυτή την Αίθουσα δύο ημέρες τώρα, είναι ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή έννομη τάξη και τη νομολογία. Δεν τα επικαλούμαστε ούτε τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να λύσουμε πολιτικά. Εσείς οχυρώνεστε, ταμπουρώνεστε, πίσω από μία συγκεκριμένη άποψη. Έρχεται, λοιπόν, αυτό το πόρισμα το οποίο είναι επιστημονικό πόρισμα πραγματικά και το οποίο διαλαμβάνει διάφορες απόψεις μέσα και λέει: «Όπως προκύπτει από σχετική έρευνα της επιστημονικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το επιχείρημα για τη μη χορήγηση δικαιώματος ψήφου για τους εκτός επικρατείας ή την επιβολή χρονικών περιορισμών είναι ότι κάποιοι κάτοικοι δεν γνωρίζουν επαρκώς την πολιτική πραγματικότητα του κράτους καταγωγής τους και επιπλέον δεν επηρεάζονται άμεσα από τις πράξεις του νομοθετικού σώματος, επειδή σε ορισμένα κράτη φερ’ ειπείν δεν πληρώνουν φόρους εισοδήματος».

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.

Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η συζήτηση έχει πολύ πιο ουσιαστικές παραμέτρους απ’ όσες θέλετε να αφήσετε να δημιουργηθούν σε μία συζήτηση fast track όπως επιδιώξατε.

Τέλος, καταλήγω με την καταληκτική παρατήρηση, που είναι μία από τις τρεις, για να μην ακούμε εδώ τα περί αντισυνταγματικότητας και της ανυπόστατης πρότασης που κάναμε ως ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα των εκλογικών περιφερειών αποτελεί στην πραγματικότητα συνάρτηση της διάκρισης μεταξύ του δικαιώματος συμμετοχής, δικαιώματος εκπροσώπησης και εν τέλει της ίδιας της διάκρισης εκτός επικράτειας πολίτη ομογενή. Αξίζει να αναφερθεί ότι έχει προηγηθεί επίσημη έκθεση του Συμβουλίου του Απόδημου Ελληνισμού το οποίο αποτελεί το πλέον αρμόδιο συνταγματικά κατοχυρωμένο γνωμοδοτικό όργανο το οποίο προκρίνει: Δημιουργία εκλογικών περιφερειών αποδήμων, έτσι ώστε οι απόδημοι να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους. Αυτό είναι η καταληκτική, η πεμπτουσία, η βάση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η πρόταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, η οποία ενσωματώνεται στην πρόταση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Και βεβαίως, είναι και η άσκηση του δικαιώματος στις εκλογές με φυσική ή επιστολική ψήφο.

Επομένως, όταν εμείς μιλάμε για τη δυνατότητα των αποδήμων να εκλέγουν τους δικούς τους υποψηφίους, με τη δική τους ψήφο στις δικές τους περιφέρειες, βασιζόμαστε σε δύο πολύ σημαντικά νομικά και πολιτικά κείμενα και με αυτή την έννοια εξακολουθούμε και επιμένουμε στην άποψή μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ευχαριστούμε.

Ολοκληρώνονται οι δευτερολογίες των εισηγητών και ειδικών αγορητών με τον κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο.

Ορίστε, έχετε τον λόγο.

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ:** Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου προτού καταθέσω ορισμένες σκέψεις εκπροσωπώντας την παράταξή μου για τη συζήτησή μας, να εκφράσω τον απεριόριστο σεβασμό και την προσήκουσα τιμή σε ανθρώπους οι οποίοι ρισκάρουν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή προκειμένου να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά σε αυτή την τόσο δύσκολη και άνιση μάχη με τις φλόγες τόσες ημέρες, αλλά και όσοι εξ αυτών είναι επαγγελματίες τόσα χρόνια για το καλό της ελληνικής κοινωνίας.

Σε ό,τι αφορά στη συζήτηση του παρόντος νομοσχεδίου, θέλω να καταθέσω στο Σώμα τρεις βασικές σκέψεις, με κεντρική ιδέα πως πιστεύω ότι ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές μεταξύ μας, στο Κοινοβούλιο πρέπει να υπάρχει διάλογος με όρους αλήθειας, ειλικρίνειας και συνεπώς, αξιοπιστίας.

Το λέω αυτό γιατί ειπώθηκαν αυτές τις δύο ημέρες μία σειρά πράγματα ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους απόδημους σαν κουκιά, ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι ένδειξη αλαζονείας, αλλά έκανε και έλεγε ο Θεοδωρικάκος το 2019, άλλα έκανε η Κεραμέως τώρα και διάφορα άλλα τέτοια.

Θέλω, λοιπόν, ευθέως να σας πω τα εξής: Πρώτον το 2019 με απόλυτη στήριξη και εντολή του Πρωθυπουργού της χώρας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκινήσαμε έναν εξαντλητικό διάλογο, που κράτησε εβδομάδες μαζί με τον Θεόδωρο Λιβάνιο που ήταν τότε Υφυπουργός στο Υπουργείο Εσωτερικών, με όλα τα κόμματα προκειμένου να βρούμε έναν κοινό τόπο για να υπάρξει λύση στο θέμα της ψήφου των αποδήμων. Στην αρχή είχαμε εκατόν ενενήντα ψήφους στην κεντρική θέση που σήμερα εκφράζεται με το παρόν νομοσχέδιο. Ήταν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση που υποστηρίζαμε ότι όλοι οι Έλληνες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους πρέπει να ψηφίζουν και πρέπει να έχουν πλήρες δικαίωμα ψήφου που σημαίνει ότι ψηφίζουν για τους πολιτικούς συσχετισμούς στη χώρα, για το ποιος είναι Πρωθυπουργός, ποιος είναι αντιπολίτευση κ.λπ..

Σε αυτή τη θέση χρειαζόμασταν διακόσιες ψήφους για να έχουμε αποτέλεσμα. Δεν μπορούσαν να υπάρξουν διακόσιοι ψήφοι παρά μόνο εάν υπήρχε συμβιβασμός με πολιτικές δυνάμεις που είχαν άλλες απόψεις. Για εμάς το κεντρικό θέμα ήταν και είναι ότι δεν μπορεί να είναι οι Έλληνες του εξωτερικού πολίτες β΄ κατηγορίας. Άρα, μας ενδιέφερε να μπορούν να ψηφίζουν για τον Πρωθυπουργό της χώρας και για τους πολιτικούς συσχετισμούς.

Εξ αυτού του λόγου πορευτήκαμε σε μία διεξοδική συζήτηση κυρίως με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο στην πραγματικότητα, καθώς διέθετε τότε τους δεκαπέντε Βουλευτές, έθεσε μία σειρά όρους που τους συζητήσαμε εξαντλητικά και κάναμε ένα συμβιβασμό. Μέχρι εκείνη την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε με τίποτα να συμμετάσχει στη λύση του προβλήματος, γιατί είχε την κατ’ εξοχήν βασική αντίθεση, που και σήμερα εξέφρασε, να μην ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού για το ποιος είναι Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα.

Και κάναμε τον συμβιβασμό -και καλά κάναμε τότε- για τους εξής λόγους: Πρώτον, γιατί πετυχαίναμε το κεντρικό που ήθελε η Νέα Δημοκρατία, να ψηφίζουν για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, που ήταν κρίσιμο κριτήριο. Δεύτερον, γιατί με αυτόν τον τρόπο ανοίξαμε ουσιαστικά τη συζήτηση, θα είχαμε την πρώτη εφαρμογή και επομένως μετά θα δινόταν η δυνατότητα σε όλους να ξαναδούν το θέμα, όπως έγινε και σήμερα, ελπίζοντας σε καλύτερους πολιτικούς συσχετισμούς όπως ήδη έχει συμβεί. Και τρίτον, γιατί στον τότε συμβιβασμό υπήρχε ένα χαρακτηριστικό για το οποίο επιμείναμε πάρα πολύ και επειδή θέλω να είμαι δίκαιος και το Κομμουνιστικό Κόμμα συμφωνούσε σε αυτό. Ποιο ήταν; Ότι η γενιά του brain drain, τα Ελληνόπουλα μέχρι τριάντα ετών θα μπορούσαν να ψηφίζουν ουσιαστικά χωρίς καμμία προϋπόθεση από τη χώρα στην οποία βρίσκονται. Αυτά για το τότε.

Συνεπώς, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς τότε, ως κόμμα εννοώ όχι εσείς προσωπικά, μπήκατε σε έναν συμβιβασμό που μετέβαλε και τη βασική σας θέση. Σήμερα, όμως, δεν το ξανακάνετε. Αυτός είναι ο λόγος που σας είπα στην ομιλία μου ότι η συμπεριφορά σας απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα, ως κόμμα επαναλαμβάνω, είναι φοβική.

Και πάω τώρα στην ουσία του πράγματος. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς. Θεωρείτε ότι υπάρχει ισότητα όταν ο Έλληνας που ψηφίζει στο Παρίσι, θα ψήφιζε με τη δική σας λύση για κάποιον Βουλευτή να τον εκπροσωπήσει αλλά όχι για το ποιος είναι Πρωθυπουργός, αλλά αν μπει στο αεροπλάνο και έρθει στην Αθήνα, στην Καλλιθέα ή στο Περιστέρι να ψηφίσει, έχει το δικαίωμα να ψηφίζει για τον Πρωθυπουργό της χώρας; Πού είναι η ισότητα; Πού είναι η ισονομία; Πηγαίνετε πίσω κατακτήσεις δεκαετιών που υπάρχουν σε όλες τις σύγχρονες δημοκρατίες και αντιστρατεύεστε την ίδια τη λογική.

Προσωπικά είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς θα θέλατε να έχετε άλλη άποψη. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου θέλουν να αντιστρατεύονται την προφανή αλήθεια και τη λογική των πραγμάτων. Δεύτερον, ιστορικά έχουν αναπτυχθεί κινήματα που ζητούν την ισότιμη ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού.

Τρίτον, όσο αφορά στις ομογενειακές οργανώσεις, δεν υπήρξε ούτε μία η οποία να είπε ότι δεν θέλουν οι ομογενείς να ψηφίζουν για το ποιος είναι Πρωθυπουργός στη χώρα. Αυτά λοιπόν, σε ό,τι αφορά εσάς. Και πίσω από εσάς, βέβαια, συντάχθηκε αυτή τη φορά η Ελληνική Λύση για λόγους που ο καθένας νομίζω ότι αντιλαμβάνεται και ολίγον οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι αλλά είπαν στην επιτροπή και άλλα είπαν εδώ.

Πάμε τώρα στην άλλη βασική αντίθεση στο νομοσχέδιο. Αυτή ήταν αντίθεση γύρω από το εάν πρέπει να ψηφίζουμε για τον Πρωθυπουργό της χώρας, αν πρέπει οι Έλληνες του εξωτερικού να είναι ισότιμοι με εμάς ή όχι. Το απαντήσαμε.

Πάμε στην άποψη του ΚΚΕ. Τι λέει το ΚΚΕ; Τα έλεγε και πριν τέσσερα χρόνια. Είχαμε έναν πολύ εξαντλητικό διάλογο. Έλεγε ότι δεν μπορούν να ψηφίζουν όλοι. Γιατί κάποιοι έχουν φύγει πριν πενήντα χρόνια ή λόγω του δικαίου του αίματος τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται για την Ελλάδα ή που οι αποφάσεις της ψήφου τους δεν τους αφορά, δεν θα είναι και πολύ προσεκτικοί στο τι θα ψηφίσουν, θα αλλοιωθεί το εκλογικό σώμα για να μας πάει αλλού. Αυτή είναι η ουσία της επιχειρηματολογίας σας.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Στην πρωτολογία μου είχα αφήσει ελεύθερα έξι λεπτά. Θέλω να ολοκληρώσω τις σκέψεις μου, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει το σώμα ορισμένα πράγματα.

Πάμε, λοιπόν, στο επιχείρημα που αναπτύξατε και πριν από λίγο, κύριε Γκιόκα.

Κυρίες και κύριοι, και τώρα έτσι όπως είμαστε, με τις προϋποθέσεις και τα εμπόδια, εάν οι Έλληνες τρίτης - τέταρτης γενιάς με βάση το δίκαιο του αίματος ήθελαν να αλλοιώσουν τους εκλογικούς συσχετισμούς της Ελλάδας, θα μπορούσαν να βάλουν τα παιδιά τους να εγγραφούν, να γίνουν Έλληνες και να ψηφίζουν και με βάση το ισχύον εκλογικό σύστημα και τη ρύθμιση που έχουμε ψηφίσει το 2019.

Έτσι είναι, αγαπητέ κύριε Γκιόκα. Ο παππούς μου από τη Μάνη είχε ξεκινήσει το 1904. Εάν δεν γύρναγε το 1910 να πάρει μέρος στους πολέμους και να γυρίσει το 1922 πίσω στο χωριό του και είχε μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είχε κάνει τον πατέρα μου και ο πατέρας μου εμένα και εγώ τα δύο μου παιδιά, τα δύο παιδιά, επειδή θα είχα ελληνικό ΑΦΜ, γιατί μου άφησε πέντε στρέμματα στο χωριό, θα μπορούσαν να εγγραφούν τώρα στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα.

Άρα, επιχείρημα πρώτο: Το επιχείρημα που λέτε περί αλλοίωσης του εκλογικού σώματος λόγω του δικαίου του αίματος απεδείχθη ότι δεν έχει καμμία ισχύ. Δεν έχει υπάρξει, δεν έχει φέρει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Αντιθέτως και αυτό που κάναμε -το οποίο αφορούσε στα στατιστικά στοιχεία που είχα, ως Υπουργός Εσωτερικών, το 2019, άνω των τριακοσίων χιλιάδων Ελλήνων ψηφοφόρων- ήταν ότι καταλήξαμε να εγγραφούν εικοσιπέντε χιλιάδες και να ψηφίζουν δεκαοκτώ χιλιάδες.

Μην παρουσιάζετε, λοιπόν, χίμαιρες και εχθρούς οι οποίοι δεν υπάρχουν. Και το κυριότερο, είναι αδύνατον να υπάρξουν. Αυτό είναι το πρώτο.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ:** «Αδύνατο» μη λέτε ποτέ!

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ:** Ένα λεπτό, κύριε Παφίλη.

Το δεύτερο είναι ότι εντυπωσιάζομαι μία πολιτική δύναμη όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα να μην παίρνει υπ’ όψιν της ότι μόνο ταξικού και οικονομικού χαρακτήρα προσδιορισμοί, πέραν του ενδιαφέροντος που μπορεί να έχει ένας Έλληνας του εξωτερικού, είναι αυτοί που δυσκολεύουν κάποιον να σηκωθεί να φύγει από την Αμερική, από τη Γερμανία, από την Αυστραλία, από τον Καναδά, να έρθει να ψηφίσει στην Ελλάδα, αν είναι εγγεγραμμένος. Οι προϋποθέσεις είναι να ενδιαφέρεται, να έχει χρήματα για ένα πανάκριβο αεροπορικό εισιτήριο και να έχει και χρόνο.

Τέτοιοι προσδιορισμοί είναι αυτοί και θα περίμενε κάποιος να συμφωνείτε απολύτως στο να αρθούν αυτοί οι περιορισμοί, ώστε να επέλθει ισονομία, ισοπολιτεία και ίση χρήση ενός δικαιώματος Ελλήνων πολιτών, για τους οποίους δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι οφείλουμε να τους αντιμετωπίζουμε όπως όλους τους Έλληνες που είναι στο εσωτερικό.

Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, η λογική των πραγμάτων, η εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής του Συντάγματός μας, η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι αυτά που οδήγησαν τον Πρωθυπουργό της χώρας στο να είναι αυτό το νομοσχέδιο που έφερε το Υπουργείο Εσωτερικών το πρώτο αυτής της τετραετίας εδώ και να παίρνει πάνω από διακόσιες ψήφους. Και πιστεύω ότι είναι καλύτερα, αν συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, να μη ντρεπόμαστε να το λέμε.

Δεν είναι κακό πράγμα για την ελληνική κοινωνία να βλέπει τις πολιτικές δυνάμεις να ομονοούν σε κάτι. Διότι εδώ πέρα είπατε ότι δεν κάναμε προσπάθεια συναίνεσης. Συγγνώμη, αλλά η κ. Κεραμέως και ο κ. Θεοδωρικάκος είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η παράταξή μας έχει συνέχεια, συνέπεια, αξιοπιστία και ενιαία στρατηγική.

Όλος ο διάλογος που έγινε όλα αυτά τα χρόνια ήταν και είναι ενσωματωμένος μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία και νομίζω ότι όσοι και όσες βρισκόμαστε εδώ συμφωνούμε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και πάνω από όλα, απαιτεί ρεαλισμό.

Είναι πολύ απλό, κυρίες και κύριοι. Τότε δεν υπήρχε η πλειοψηφία των διακοσίων. Σήμερα είναι ολοφάνερο ότι υπάρχει και θα ήταν τριακόσιοι, γιατί αυτό που κάνουμε είναι απλώς η κοινή λογική που περιμένουν όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού να το δουν να γίνεται πραγματικότητα, για να χειροκροτήσουν το εθνικό Κοινοβούλιο.

Για αυτόν τον λόγο, ανεξάρτητα από το τι τελικά θα ψηφίσουν ορισμένοι, πιστεύω ότι είναι κοινή μας υποχρέωση, κοινό δημοκρατικό πατριωτικό εθνικό καθήκον συντεταγμένα να κινηθούμε, να ενημερώσουμε τους Έλληνες του εξωτερικού, να τους ενημερώσουμε για το γεγονός ότι πλέον, χωρίς καμμία προϋπόθεση, χωρίς κανένα εμπόδιο, μπορούν να ψηφίσουν από τη χώρα στην οποία βρίσκονται. Με αυτή την ψήφο τους τους μετράμε όσο μετράμε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα πολίτη για το αύριο της χώρας. Δυναμώνουμε την Ελλάδα, μεγαλώνουμε την Ελλάδα, δυναμώνουμε τον παγκόσμιο Ελληνισμό.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ευχαριστούμε τον κ. Θεοδωρικάκο.

Πριν από την ολοκλήρωση τη συζήτηση του νομοσχεδίου η κυρία Υπουργός, θα δώσω τον λόγο στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κ. Κωνσταντοπούλου.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας):** Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση του νομοσχεδίου για την άρση των περιορισμών στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού συνεχίζεται σε κλίμα οπωσδήποτε συνεχιζόμενης αγωνίας και για την τύχη των περιοχών που καίγονται και για την τύχη των ανθρώπων, των ζώων και για την τύχη, βέβαια, των ανθρώπων που χειρίζονταν το καναντέρ που συνετρίβη.

Τα πραγματικά γεγονότα πολλές φορές μας υπερβαίνουν. Δεν παραγνωρίζουμε ούτε τα αφήνουμε στην άκρη. Η Πλεύση Ελευθερίας δεν θα αφήσει στην άκρη τίποτε και για τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας θα επανέλθουμε, πιάνοντας το νήμα και από τη χθεσινή ανταλλαγή προσεγγίσεων και τοποθετήσεων. Διότι, αν καλά διέγνωσα στην ομιλία του Πρωθυπουργού, υπήρξαν αρκετά σημεία αυτοκριτικής και νομίζω ότι είναι μία ευκαιρία αυτή η περίοδος για να σωθούν περιοχές της πατρίδας μας, για να σωθούν ανθρώπινες ζωές, για να σωθεί καθετί που μπορεί να διασωθεί, να πράξουν όλοι τα μέγιστα. Και εμείς αυτό θα κάνουμε και θα επανέλθουμε και σε αυτή εδώ την Αίθουσα και εκτός Αιθούσης.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προεκλογικά η Πλεύση Ελευθερίας μίλησε για την αντιπολίτευση υπεράσπισης, αυτό που θα κάναμε, αυτό που θα κάνουμε, αυτό που κάνουμε εμείς εδώ μέσα, στη Βουλή. Είπαμε ότι θέλουμε να φέρουμε τη φωνή του καθενός και της καθεμιάς που δεν ακούγεται μέσα στη Βουλή. Είπαμε ότι θέλουμε να ακουστούν οι φωνές που δεν ακούγονται και ότι θα είμαστε εμείς η φωνή όλων εκείνων που αγωνιούν να ακουστούν, να συμμετάσχουν.

Στην έναρξη των προγραμματικών δηλώσεων και στην εναρκτήρια ομιλία μου είπα ότι θέλουμε να είμαστε η φωνή των Ελλήνων του εξωτερικού, που αγωνιούν να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες της πατρίδας μας. Και ο Κοινοβουλευτικός μας Εκπρόσωπος, ο Αλέξανδρος Καζαμίας, εισηγητής στο παρόν νομοσχέδιο, αναφέρθηκε διά μακρόν, αφιέρωσε τη δευτερολογία του, στα δικαιώματα, στις αγωνίες, στην ανάγκη σύνδεσης της δημοκρατικής λειτουργίας της χώρας μας με τους Έλληνες του εξωτερικού, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες του εξωτερικού, όπως αυτή είναι η Βουλή των Ελλήνων και των Ελληνίδων.

Να συνδέσουμε, λοιπόν, τις δημοκρατικές διαδικασίες και να τους δώσουμε τα δικαιώματα εκείνα που δεν έχουν, να άρουμε τους περιορισμούς που στραγγαλίζουν την άσκηση δικαιωμάτων.

Και έτσι στη δευτερολογία τού Πρωθυπουργού ακούσαμε ότι θα αποτελέσει την πρώτη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης ένα νομοσχέδιο με ένα άρθρο που θα αίρει ακριβώς τους περιορισμούς εκείνους που βίωσαν και βιώνουν οι συμπατριώτες μας στο εξωτερικό και που τους κράτησαν μακριά, όχι απλώς από τις κάλπες, αλλά και από τους εκλογικούς καταλόγους. Ένα νομοσχέδιο που προορίζεται να δώσει δικαιώματα στους Έλληνες του εξωτερικού και καταλήγει σε είκοσι δύο, μόνον, χιλιάδες εγγραφές Ελλήνων του εξωτερικού σε όλη την επικράτεια οπωσδήποτε δεν υπηρετεί τον στόχο του.

Είναι, λοιπόν, για εμάς μία νίκη της Πλεύσης Ελευθερίας, το γεγονός ότι αυτό που είπαμε προεκλογικά το θέσαμε ως ζήτημα πολιτικό, το υπηρετήσαμε, βάζοντας πρώτο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Πλεύσης Ελευθερίας έναν Έλληνα του εξωτερικού τέταρτης γενιάς, διανοούμενο καθηγητή που, όμως, δεν εμπίπτει στα κριτήρια της προηγούμενης νομοθεσίας, αυτής που τώρα θα αλλάξει. Αυτό που εμείς επιζητήσαμε, σήμερα γίνεται νόμος του κράτους. Και βεβαίως όχι απλώς τον στηρίζουμε τον νόμο αυτό, αλλά και θα τον υπερασπιστούμε. Και θα υπερασπιστούμε την αρχή η οποία γίνεται, ούτως ώστε να πετύχουμε…

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Ακούστε με, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί με βάση αυτή την αρχή θα σας πιέσουμε και για άλλα.

Επαναλαμβάνω, θα υπερασπιστούμε την αρχή η οποία γίνεται, ούτως ώστε να πετύχουμε, πρώτον, να δοθεί δικαίωμα ψήφου και σε Έλληνες του εξωτερικού που δεν είναι αυτή τη στιγμή στους εκλογικούς καταλόγους -εμείς θέλουμε να διευρύνουμε το εκλογικό σώμα, έτσι όπως κάποιοι το περιγράφουν- και δεύτερον να δώσουμε την ίδια δυνατότητα που δίνει το νομοσχέδιο αυτό στους προσωρινά διαμένοντες ή διερχόμενους από το εξωτερικό, σε εκείνον που πηγαίνει για μία δουλειά ή για λόγους υγείας στο εξωτερικό και είναι εκεί την ημέρα των εκλογών και μπορεί να ψηφίζει με βάση το νομοσχέδιο αυτό.

Εμείς αυτό το δικαίωμα, που πια θα το μεταχειριστούμε ως κεκτημένο, θα ζητήσουμε να το δώσει η νομοθεσία και θα πιέσουμε -αν και πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να τους πιέσουμε πολύ- τους αρμόδιους Υπουργούς, την κυρία Υπουργό και τον κύριο Αναπληρωτή Υπουργό, ούτως ώστε αυτή η ίδια δυνατότητα να δοθεί σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα και εντός της πατρίδας μας που την ημέρα των εκλογών για οποιονδήποτε λόγο, φοίτησης, εργασίας, υγείας, προσωρινής διαμονής, μετάβασης, βρίσκεται σε άλλη περιφέρεια από εκείνη στην οποία είναι εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένη για να ψηφίσουν. Αυτό είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ζήτημα πολιτισμού, είναι ζήτημα διευκόλυνσης της συμμετοχής.

Και νομίζω ότι σε μία εποχή όπου η ψηφιακή τεχνολογία έχει αποδείξει ότι μπορείς σήμερα να δηλώσεις πού θα βρίσκεσαι αύριο και να προγραμματιστούν πράξεις, όπως ήταν, ας πούμε, ο εμβολιασμός την περίοδο της πανδημίας, αντίστοιχη ψηφιακή πρόνοια και ετοιμότητα πρέπει και μπορεί να υπάρξει για το δικαίωμα της ψήφου. Έτσι, για εμάς αυτό το νομοσχέδιο είναι θετικό, όχι μόνον διότι φέρνει τους Έλληνες του εξωτερικού πιο κοντά στη δημοκρατική διαδικασία, αλλά και γιατί δίνει ένα μήνυμα συμμετοχής, συμμετοχής στις εκλογές.

Απέναντι στο φαινόμενο της διογκούμενης αποχής, για την οποία υπάρχει τεράστια ευθύνη σε εκείνους που απογοήτευσαν τους πολίτες και τους έστρεψαν στο περιθώριο και στη ματαίωση, απέναντι σε αυτή την εξώθηση των ανθρώπων στη γωνία, εμείς θέλουμε τους πολίτες στο επίκεντρο, την κοινωνία στο επίκεντρο και όχι στη γωνία και στην αποχή. Γι’ αυτό με εντυπωσιάζει και με λυπεί και θα αφιερώσω λίγες παρατηρήσεις σε εκείνα τα κόμματα που ενώ αυτοπροσδιορίζονται ως αριστερά, αντιτάσσονται στο νομοσχέδιο και ουσιαστικά μεταχειρίζονται ένα κορυφαίο δημοκρατικό δικαίωμα σαν να ήταν προνόμιο.

Το δικαίωμα της ψήφου, κυρίες και κύριοι το ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, δεν είναι προνόμιο μίας κλειστής κάστας, είναι δικαίωμα. Και πάντοτε η Αριστερά αγωνιζόταν για τη διεύρυνση αυτού του δικαιώματος. Οι αποκλεισμοί από την ψηφοφορία είναι βιώματα τραυματικά της Αριστεράς, κύριοι του ΚΚΕ. Οι περιορισμοί στο εκλογικό δικαίωμα είναι βιώματα απέναντι στα οποία διαχρονικά η Αριστερά πάλεψε.

Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΚΚΕ, λέτε ότι το 1978, που πρότεινε το ΚΚΕ την αναγνώριση αυτού του δικαιώματος, που σήμερα αναγνωρίζεται, ήταν, λέτε, άλλες εποχές. Τότε υπήρχαν, λέτε, καραβιές ανθρώπων που μετανάστευαν. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι σήμερα δεν πρέπει να ψηφίσουν;

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ:** Είναι τρίτης γενιάς.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας):** Τα παιδιά τους δεν πρέπει να ψηφίσουν;

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ:** Όταν δεν έχουν σχέση;

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας):** Λέτε: όχι, αν δεν έχουν σχέση.

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ:** Προφανώς αυτό είπα.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας):** Αυτή είναι μια διαφορετική αντίληψη και για τη δημοκρατία και για την πολιτική συμμετοχή.

Όπως είναι μία διαφορετική αντίληψη για τη δημοκρατία και για την πολιτική συμμετοχή αυτά που ακούστηκαν και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ περί αλλοίωσης του εκλογικού σώματος. Τέτοια επιχειρήματα συνήθως τα ακούμε για να αποκλεισθεί η ψήφος σε ανθρώπους οι οποίοι μένουν στη χώρα και έχουν αποκτήσει σύνδεσμο με τη χώρα. Και τα ακούμε αυτή τη στιγμή από δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστερές και λένε: θα αλλοιώσουν το εκλογικό σώμα. Αυτό το καθαρόν εκλογικό σώμα θα το βρωμήσουν και θα το αλλοιώσουν οι συμπατριώτες μας;

Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ότι είναι τρομακτικό να διατυπώνονται τέτοιες προσεγγίσεις, στο όνομα, μάλιστα, της Αριστεράς, που πάλεψε για να μην υπάρχουν διακρίσεις. Η άρση των περιορισμών είναι στην πραγματικότητα άρση μίας διάκρισης σε βάρος των συμπολιτών μας, συμπατριωτών μας που βρίσκονται στο εξωτερικό, η οποία διάκριση έχει να κάνει, σε πολύ μεγάλο βαθμό, με την οικογενειακή και προσωπική τους κατάσταση, με το ότι δηλαδή πολλοί από αυτούς και στην περίοδο των μνημονίων και της κρίσης αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν, και έχει απολύτως να κάνει και με την οικονομική τους κατάσταση.

Πιστεύετε ότι ένας εργάτης, ένας εργαζόμενος, ένας μισθωτός εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους θα μπορούσε να πάρει δύο φορές το αεροπλάνο και να έρθει στην Ελλάδα να ψηφίσει τον Μάιο και τον Ιούνιο; Δεν το ξέρετε ότι δεν θα μπορούσε;

Πιστεύετε ότι δεν υπήρχαν συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, στο εξωτερικό της γενιάς μου, της γενιάς σας, μικρότεροι, μεγαλύτεροι που θα ήθελαν πάρα πολύ να έχουν συμμετοχή; Λέτε ότι ψηφίζουν όλοι, γιατί προφανώς δεν είστε σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς. Εμείς που είμαστε σε επαφή με πολλούς που δεν κατάφεραν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, ξέρουμε ότι όχι απλώς δεν ψηφίζουν όλοι, αλλά είναι πάρα πολλοί. Εκτός εάν πραγματικά πιστεύετε ότι όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι είκοσι δύο χιλιάδες! Αυτό είναι μία άλλη αντίληψη για τα πράγματα, αλλά ξέρουμε καλά ότι δεν είναι.

Φτάσατε να πείτε ότι είναι ψευδεπίγραφο το επιχείρημα ότι «Αν ίσχυε η σημερινή νομοθεσία», αυτό που έθεσε ο Αλέξανδρος Καζαμίας που έχει μία ιστορική αναφορά πάντοτε και μία ειδική ευαισθησία. Επιτρέψτε την αυτή στους Έλληνες που έχουν ζήσει και μεγαλώσει στο εξωτερικό γενεές επί γενεών και έχουν διατηρήσει την ταυτότητα, τη γλώσσα τους, τον σύνδεσμο με την πατρίδα και έχουν ακόμα διατηρήσει και αυτό το αίσθημα του νόστου και αυτό το αίσθημα της συγκίνησης όταν αναφέρονται στην Ελλάδα.

Ανέφερε ο Υπουργός το ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε και οι πιο πολλοί απάντησαν: «Περηφάνια αισθάνομαι όταν ακούω τη λέξη Ελλάδα». Σίγουρα θα απαντούσαν και «συγκίνηση» αν ήταν επιλογή. Είναι κάτι εξαιρετικά βιωματικό.

Πιστεύετε ότι το επιχείρημα πως η Φιλική Εταιρεία συστάθηκε προ της συστάσεως του ελληνικού κράτους είναι πραγματικά επιχείρημα που αποκρούει την ιστορική πραγματικότητα ότι διαχρονικά μεγάλοι ευεργέτες, μεγάλοι διανοούμενοι και μεγάλες ιστορικές φυσιογνωμίες που συνέβαλαν και στην Ελληνική Επανάσταση και στην ανεξαρτησία των Ελλήνων ήσαν Έλληνες του εξωτερικού; Δεν είπατε τίποτε για τον Στρατή Τσίρκα. Ίσως αξίζει, αν δεν έχετε διαβάσει τις «Ακυβέρνητες Πολιτείες»…

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ:** Τόση ώρα για εμάς μιλάτε;

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ:** Τι είναι αυτά που λέτε;

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Παρακαλώ, ολοκληρώνει!

(Θόρυβος - διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΚΚΕ)

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ:** Τι κάνετε τόση ώρα;

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Τελειώνουμε! Παρακαλώ, λίγη υπομονή!

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας):** Κύριε Πρόεδρε, αισθάνθηκα ότι υπήρχε διάθεση διαλόγου και γι’ αυτό ανέπτυξα αυτά τα επιχειρήματα, αλλά αφού δεν υπάρχει….

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ:** Αφήστε τα κόλπα! Ο Μητσοτάκης θα σας δώσει και άλλα συγχαρητήρια!

(Θόρυβος - διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΚΚΕ)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ησυχία, παρακαλώ!

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας):** Είπατε ότι το «έκτρωμα» δεν το είπατε, αλλά τώρα λέτε «κολπατζού». Είμαι στο επίπεδο αυτό του…

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ:** Ο Μητσοτάκης θα σας δώσει συγχαρητήρια! Περιμένετε!

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας):** Κύριε Γκιόκα, την πορεία μου διαχρονικά δεν την έχω συνδέσει με επαίνους. Την έχω συνδέσει με μάχες.

Παρακαλώ, λοιπόν, αφού δεν υπάρχει το πεδίο να μιλήσουμε για τις «Ακυβέρνητες Πολιτείας» και τις «Κομμένες Κεφαλές» του Στρατή Τσίρκα, θα απευθυνθώ στο άλλο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο μιλάει επίσης…

(Θόρυβος στην Αίθουσα)

Κύριε Πρόεδρε, ελάχιστο χρόνο θα χρειαστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Κυρία Πρόεδρε, με σεβασμό, αν μπορείτε να ολοκληρώσετε.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας):** Ελάχιστο χρόνο θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε, και θα ολοκληρώσω.

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ:** Παίρνει και τον χρόνο της κ. Κεραμέως. Ούτως ή άλλως τα ίδια θα πούνε!

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας):** Δύο παρατηρήσεις, λοιπόν, σε σχέση με αυτά που ακούσαμε από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο και ένα όριο στον πολιτικό ελιγμό και στην πολιτική αναδίπλωση. Έχετε καταθέσει μία τροπολογία στις τέσσερις η ώρα της Παρασκευής, με την οποία ζητάτε ένα διαφορετικό πολιτικό σύστημα στο οποίο οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να εκπροσωπούνται συνολικά από τέσσερις μόνον Βουλευτές.

Κύριε Καζαμία, με αυτό το πολιτικό σύστημα δεν θα μπορούσατε να είστε Βουλευτής, μόνον μέχρι τέσσερα κόμματα θα μπορούσαν να έχουν εκπροσώπους από τους Έλληνες του εξωτερικού.

Έχετε καταθέσει, όμως, και μία τροπολογία με την οποία αναφέρεστε στην άρση των περιορισμών σε σχέση με τους εργαζόμενους στον τουρισμό, τους εργαζόμενους στην σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στην εστίαση κ.λπ..

Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι βρίσκω θετική αυτή την προσέγγιση. Με εντυπωσιάζει βέβαια, γιατί προεκλογικά σε όλη τη διάρκεια και του Μαΐου και του Ιουνίου έκανα αρκετά διαβήματα και προς τους υπηρεσιακούς Υπουργούς για να δοθεί δικαίωμα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους και στους εργαζόμενους στην εστίαση και στους εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά και στους φοιτητές που τους ξεχάσατε και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι αποκλείονταν. Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει το επόμενο βήμα.

Θα διαφωνούσα στο ότι περιορίζεται στους εποχικούς εργαζόμενους του καλοκαιριού. Υπάρχουν ξέρετε εποχικοί εργαζόμενοι και τον χειμώνα σε χειμερινά θέρετρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να υπάρχει διευκόλυνση της ψήφου.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήθελα επομένως να αποσαφηνίσω -και με αυτό να κλείσω- ότι η Πλεύση Ελευθερίας αντιμετωπίζει -και το εννοεί- αυτό το νομοσχέδιο ως την απαρχή της πραγματικής διεύρυνσης των δημοκρατικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών, της πραγματικής σύνδεσης των Ελλήνων του εξωτερικού με τη δημοκρατική διαδικασία και της πραγματικής δημοκρατίας που θα φέρει τον κόσμο, τους πολίτες, ξανά στη συμμετοχή.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Πλεύσης Ελευθερίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Τον λόγο έχει ζητήσει η κ. Κεραμέως.

**ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Εσωτερικών):** Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά έχω μόλις λάβει επίσημη ενημέρωση για τον θανάσιμο τραυματισμό του Κυβερνήτη Χρήστου Μουλά και του Κυβερνήτη Περικλή Στεφανίδη.

Θέλω ευθύς αμέσως, κύριε Πρόεδρε, να προτείνω στο Σώμα να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή.

(Στο σημείο αυτό τηρείται στην Αίθουσα ενός λεπτού σιγή)

**ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:** Αθάνατοι! Αθάνατοι!

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Θα ήθελα και εκ μέρους του Σώματος να εκφράσω την οδύνη μας για τους πιλότους μας που έπεσαν κάνοντας το καθήκον τους με ηρωισμό και αυτοθυσία την ώρα της κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Τον λόγο τώρα έχει η Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκη Κεραμέως για την ολοκλήρωση του νομοσχεδίου.

Ορίστε, κυρία Υπουργέ.

**ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Εσωτερικών):** Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα μας με πύρινα μέτωπα να βρίσκονται σε εξέλιξη, γίνονται πλέον τραγικές με την απώλεια των δύο πιλότων του πυροσβεστικού αεροσκάφους που κατέπεσε νωρίτερα στην Κάρυστο. Επρόκειτο για δύο μαχητές οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτόν και έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να είμαστε όλοι ασφαλείς.

Κύριε Πρόεδρε, με όλο τον σεβασμό προς το Σώμα της Βουλής, καταθέτω μία πρόταση. Νομίζω πως οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση για το νομοσχέδιο περιττεύει.

Μια κουβέντα θα πω μόνο, κύριε Πρόεδρε. Ας δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτά που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που μας χωρίζουν.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ευχαριστούμε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών:«Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού».

Εισερχόμαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 εδάφιο Γ΄ του Κανονισμού της Βουλής θα διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί του άρθρου 1, επί του ακροτελεύτιου άρθρου καθώς και επί του συνόλου του νομοσχεδίου λόγω της ειδικής πλειοψηφίας που απαιτεί το άρθρο 51 παράγραφος 4 του Συντάγματος.

Συνεπώς, διακόπτουμε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά, σύμφωνα με τον Κανονισμό.

(ΔΙΑΚΟΠΗ)

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.

Θα διεξαχθεί ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής, επί του άρθρου 1, επί του ακροτελεύτιου άρθρου και επί του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών:«Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού».

Παρακαλώ να ανοίξει το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές συναδέλφων, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του Κανονισμού της Βουλής, με τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν, θα συνυπολογιστούν στην καταμέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει και θα καταχωριστούν στα Πρακτικά.

(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Να μπουν οι σελ.384 έως 421)

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Παρακαλώ να κλείσει το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθείσης ονομαστικής ψηφοφορίας.

Επί της αρχής του σχεδίου νόμου ψήφισαν συνολικά 300 Βουλευτές.

Υπέρ της αρχής, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 208 Βουλευτές.

(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταμένα)

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Πλεύσης Ελευθερίας)

Κατά της αρχής, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 68 Βουλευτές.

«Παρών» ψήφισαν 24 Βουλευτές.

Συνεπώς το σχέδιο νόμου έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία, αφού επιτυγχάνεται η αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των Βουλευτών που απαιτεί το άρθρο 51 παράγραφος 4 του Συντάγματος, ήτοι διακόσιοι Βουλευτές.

Επί του άρθρου 1 ψήφισαν συνολικά 300 Βουλευτές.

Υπέρ του άρθρου 1, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 208 Βουλευτές.

Κατά του άρθρου 1, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 68 Βουλευτές.

«Παρών» ψήφισαν 24 Βουλευτές.

Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, αφού επιτυγχάνεται η αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των Βουλευτών που απαιτεί το άρθρο 51 παράγραφος 4 του Συντάγματος, ήτοι διακόσιοι Βουλευτές.

Επί του ακροτελεύτιου άρθρου ψήφισαν συνολικά 300 Βουλευτές.

Υπέρ του ακροτελεύτιου άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 208 Βουλευτές.

Κατά του ακροτελεύτιου άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 68 Βουλευτές.

«Παρών» ψήφισαν 24 Βουλευτές.

Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, αφού επιτυγχάνεται η αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των Βουλευτών που απαιτεί το άρθρο 51 παράγραφος 4 του Συντάγματος, ήτοι διακόσιοι Βουλευτές.

Επί του συνόλου του σχεδίου νόμου, ψήφισαν συνολικά 300 Βουλευτές.

Υπέρ του συνόλου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 208 Βουλευτές.

Κατά του συνόλου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 68 Βουλευτές.

«Παρών» ψήφισαν 24 Βουλευτές.

Οι θέσεις των κομμάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση με το ηλεκτρονικό σύστημα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | Κ.Ο | Εκλ. Περιφέρεια | Ψήφος |
| **Επί της αρχής (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:208, OXI:68, ΠΡΝ:24)** |  |  |  |
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ(ΜΙΛΕΝΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ(ΧΑΪΔΩ) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΡΝ |
| ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΠΡΝ |
| ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ(ΕΦΗ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΠΡΝ |
| ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΛΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΟΧΙ |
| ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ(ΣΕΒΗ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΗ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΡΝ |
| ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ | ΝΑΙ |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(ΝΑΝΤΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ.Κ.Ε. | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΝΑΓΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΒΙΒΗ) | Κ.Κ.Ε. | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΝΙΚΗ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ.Κ.Ε. | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΔΙΓΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ(ΣΕΜΙΝΑ) | Κ.Κ.Ε. | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΠΑΚΟΣ) | Κ.Κ.Ε. | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΟΧΙ |
| ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΡΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΡΝ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΤΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΘΡΑΣΚΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ(ΡΑΝΙΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ(ΜΙΚΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ) | Κ.Κ.Ε. | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΤΖΩΡΤΖΙΑ) | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | Κ.Κ.Ε. | ΛΕΣΒΟΥ | ΟΧΙ |
| ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΡΝ |
| ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΠΑΡΙΣ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΝΙΚΗ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Κ.Κ.Ε. | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ(ΓΙΑΝΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΛΥΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ(ΖΕΤΤΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | Κ.Κ.Ε. | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΧΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ(ΦΩΝΤΑΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΟΧΙ |
| ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΩΚΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΣΕΡΡΩΝ | ΠΡΝ |
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΑΙ |
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΟΧΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΝΙΚΗ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΪΣ(ΤΖΙΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΕΒΡΟΥ | ΠΡΝ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ(ΜΙΧΑΛΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΝΙΚΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ(ΦΑΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ(ΦΡΕΝΤΥ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ(ΠΕΤΗ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΟΧΙ |
| ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΣΤΕΛΙΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΘΑΝΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΟΧΙ |
| ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ(ΓΙΩΤΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΘΟΔΩΡΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΠΡΝ |
| ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(ΣΤΡΑΤΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ(ΜΑΡΙΛΕΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(ΤΕΛΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΑΜΟΥ | ΝΑΙ |
| ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Κ.Κ.Ε. | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Κ.Κ.Ε. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΓΓΕΛΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΟΧΙ |
| ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ(ΣΠΥΡΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΗ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΟΧΙ |
| ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΠΡΝ |
| ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΛΕΞΗΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΩΛΗΣ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΟΧΙ |
| **Άρθρο 1 ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:208, OXI:68, ΠΡΝ:24)** |  |  |  |
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ(ΜΙΛΕΝΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ(ΧΑΪΔΩ) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΡΝ |
| ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΠΡΝ |
| ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ(ΕΦΗ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΠΡΝ |
| ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΛΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΟΧΙ |
| ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ(ΣΕΒΗ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΗ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΡΝ |
| ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ | ΝΑΙ |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(ΝΑΝΤΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ.Κ.Ε. | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΝΑΓΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΒΙΒΗ) | Κ.Κ.Ε. | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΝΙΚΗ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ.Κ.Ε. | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΔΙΓΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ(ΣΕΜΙΝΑ) | Κ.Κ.Ε. | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΠΑΚΟΣ) | Κ.Κ.Ε. | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΟΧΙ |
| ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΡΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΡΝ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΤΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΘΡΑΣΚΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ(ΡΑΝΙΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ(ΜΙΚΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ) | Κ.Κ.Ε. | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΤΖΩΡΤΖΙΑ) | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | Κ.Κ.Ε. | ΛΕΣΒΟΥ | ΟΧΙ |
| ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΡΝ |
| ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΠΑΡΙΣ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΝΙΚΗ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Κ.Κ.Ε. | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ(ΓΙΑΝΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΛΥΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ(ΖΕΤΤΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | Κ.Κ.Ε. | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΧΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ(ΦΩΝΤΑΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΟΧΙ |
| ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΩΚΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΣΕΡΡΩΝ | ΠΡΝ |
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΑΙ |
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΟΧΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΝΙΚΗ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΪΣ(ΤΖΙΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΕΒΡΟΥ | ΠΡΝ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ(ΜΙΧΑΛΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΝΙΚΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ(ΦΑΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ(ΦΡΕΝΤΥ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ(ΠΕΤΗ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΟΧΙ |
| ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΣΤΕΛΙΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΘΑΝΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΟΧΙ |
| ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ(ΓΙΩΤΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΘΟΔΩΡΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΠΡΝ |
| ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(ΣΤΡΑΤΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ(ΜΑΡΙΛΕΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(ΤΕΛΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΑΜΟΥ | ΝΑΙ |
| ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Κ.Κ.Ε. | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Κ.Κ.Ε. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΓΓΕΛΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΟΧΙ |
| ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ(ΣΠΥΡΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΗ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΟΧΙ |
| ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΠΡΝ |
| ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΛΕΞΗΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΩΛΗΣ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΟΧΙ |
| **Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:208, OXI:68, ΠΡΝ:24)** |  |  |  |
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ(ΜΙΛΕΝΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ(ΧΑΪΔΩ) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΡΝ |
| ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΠΡΝ |
| ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ(ΕΦΗ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΠΡΝ |
| ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΛΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΟΧΙ |
| ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ(ΣΕΒΗ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΗ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΡΝ |
| ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ | ΝΑΙ |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(ΝΑΝΤΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ.Κ.Ε. | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΝΑΓΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΒΙΒΗ) | Κ.Κ.Ε. | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΝΙΚΗ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ.Κ.Ε. | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΔΙΓΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ(ΣΕΜΙΝΑ) | Κ.Κ.Ε. | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΠΑΚΟΣ) | Κ.Κ.Ε. | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΟΧΙ |
| ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΡΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΡΝ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΤΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΘΡΑΣΚΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ(ΡΑΝΙΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ(ΜΙΚΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ) | Κ.Κ.Ε. | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΤΖΩΡΤΖΙΑ) | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | Κ.Κ.Ε. | ΛΕΣΒΟΥ | ΟΧΙ |
| ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΡΝ |
| ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΠΑΡΙΣ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΝΙΚΗ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Κ.Κ.Ε. | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ(ΓΙΑΝΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΛΥΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ(ΖΕΤΤΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | Κ.Κ.Ε. | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΧΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ(ΦΩΝΤΑΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΟΧΙ |
| ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΩΚΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΣΕΡΡΩΝ | ΠΡΝ |
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΑΙ |
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΟΧΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΝΙΚΗ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΪΣ(ΤΖΙΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΕΒΡΟΥ | ΠΡΝ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ(ΜΙΧΑΛΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΝΙΚΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ(ΦΑΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ(ΦΡΕΝΤΥ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ(ΠΕΤΗ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΟΧΙ |
| ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΣΤΕΛΙΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΘΑΝΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΟΧΙ |
| ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ(ΓΙΩΤΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΘΟΔΩΡΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΠΡΝ |
| ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(ΣΤΡΑΤΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ(ΜΑΡΙΛΕΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(ΤΕΛΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΑΜΟΥ | ΝΑΙ |
| ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Κ.Κ.Ε. | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Κ.Κ.Ε. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΓΓΕΛΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΟΧΙ |
| ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ(ΣΠΥΡΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΗ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΟΧΙ |
| ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΠΡΝ |
| ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΛΕΞΗΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΩΛΗΣ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΟΧΙ |
| **Επί του συνόλου (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:208, OXI:68, ΠΡΝ:24)** |  |  |  |
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ(ΜΙΛΕΝΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ(ΧΑΪΔΩ) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΡΝ |
| ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΠΡΝ |
| ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ(ΕΦΗ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΠΡΝ |
| ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΛΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΟΧΙ |
| ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ(ΣΕΒΗ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΗ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΡΝ |
| ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ | ΝΑΙ |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(ΝΑΝΤΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ.Κ.Ε. | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΝΑΓΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΒΙΒΗ) | Κ.Κ.Ε. | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΝΙΚΗ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ.Κ.Ε. | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΔΙΓΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ(ΣΕΜΙΝΑ) | Κ.Κ.Ε. | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΠΑΚΟΣ) | Κ.Κ.Ε. | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΟΧΙ |
| ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΡΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΡΝ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΤΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΘΡΑΣΚΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ(ΡΑΝΙΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ(ΜΙΚΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ) | Κ.Κ.Ε. | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΤΖΩΡΤΖΙΑ) | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ | Κ.Κ.Ε. | ΛΕΣΒΟΥ | ΟΧΙ |
| ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΠΡΝ |
| ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΠΑΡΙΣ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΝΙΚΗ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Κ.Κ.Ε. | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ(ΓΙΑΝΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΛΥΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ(ΖΕΤΤΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | Κ.Κ.Ε. | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΧΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ(ΦΩΝΤΑΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΟΧΙ |
| ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΩΚΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΣΕΡΡΩΝ | ΠΡΝ |
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΑΙ |
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΟΧΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΝΙΚΗ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΪΣ(ΤΖΙΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΕΒΡΟΥ | ΠΡΝ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ(ΜΙΧΑΛΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΝΙΚΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ(ΦΑΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ(ΦΡΕΝΤΥ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ(ΠΕΤΗ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΟΧΙ |
| ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΣΤΕΛΙΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΘΑΝΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΟΧΙ |
| ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ(ΓΙΩΤΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΘΟΔΩΡΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΠΡΝ |
| ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(ΣΤΡΑΤΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ(ΜΑΡΙΛΕΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(ΤΕΛΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΑΜΟΥ | ΝΑΙ |
| ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Κ.Κ.Ε. | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Κ.Κ.Ε. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΓΓΕΛΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΟΧΙ |
| ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ(ΣΠΥΡΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΗ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κ.Κ.Ε. | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΟΧΙ |
| ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΠΡΝ |
| ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΛΕΞΗΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΝ |
| ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΩΛΗΣ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΟΧΙ |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Ημ/νία:25/07/2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Άρθρο** | **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** | **ΠΡΝ** | **ΣΥΝ** |
| Επί της αρχής | 208 | 68 | 24 | 300 |
| Άρθρο 1 ως έχει | 208 | 68 | 24 | 300 |
| Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει | 208 | 68 | 24 | 300 |
| Επί του συνόλου | 208 | 68 | 24 | 300 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Συνεπώς το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε μόνη συζήτηση, επί της αρχής, του άρθρου 1, του ακροτελεύτιου άρθρου και του συνόλου, αφού επιτυγχάνεται η αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των Βουλευτών που απαιτεί το άρθρο 51 παράγραφος 4 του Συντάγματος, ήτοι διακόσιους Βουλευτές και έχει ως εξής:

(Να καταχωριστεί το κείμενο του νομοσχεδίου σελ.460α΄)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών, ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου.

**ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:** Μάλιστα, μάλιστα.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Το Σώμα παρέσχε τη ζητηθείσαεξουσιοδότηση.

Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;

**ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:** Μάλιστα, μάλιστα.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 19.14΄ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ημέρα Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 και ώρα 10.00΄, με αντικείμενο εργασιών του Σώματος, νομοθετική εργασία: μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», σύμφωνα με τη συμπληρωματική ημερήσια διάταξη που θα διανεμηθεί.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ**