Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 203. maddesinin 7. paragrafı ("RS Resmi Gazetesi", No. 98/06 sayılı) ve Referandum ve Halkın İnisiyatifi Yasası'nın 13 ve 18 maddesi uyarınca ("RS Resmi Gazetesi", 111/21 sayılı), Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 30 Kasım 2021 yılında düzenlenen On İkinci Toplantının Sekizinci Özel Oturumunda

**Sırbistan Cumhuriyeti Anayasasını Değiştiren Yasayı onaylamak için Cumhuriyet referandumunun ilan edilmesine ilişkin** bir

**KARAR**

**aldı.**

1. Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi tarafından 30 Kasım 2021 tarihinde yapılan On İkinci Toplantının Sekizinci Özel Oturumunda kabul edilen Sırbistan Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Kanunu’nun onaylanması için cumhuriyet referandumu yapılmaktadır.

2. Cumhuriyet Referandumu 16 Ocak 2022'de 07:00-20:00 saatleri arasında yapılacaktır.

3. Cumhuriyet referandumunda vatandaşlar, ”Sırbistan Cumhuriyeti Anayasasını Değişiklik Kanununun onaylanmasından yana mısınız?" sorusuna cevap veriyorlar.

4. Vatandaşlar, oy pusulasında "evet" veya "hayır" kelimelerini daire içine alarak kendilerini beyan ediyorlar.

5. Cumhuriyet Seçim Komisyonu, cumhuriyet referandumunun genel sonuçlarını belirleyip, yayınlar ve yürütülen cumhuriyet referandumu hakkında bir rapor Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisine sunar.

6. Ulusal bir referandumda onaylanan Sırbistan Cumhuriyeti Anayasasını Değişiklik Kanun'unun içeriğinin vatandaşlara tanıtılması amacıyla, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasasını Değişiklik Kanunu, açıklama amacıyla, bu kararın ayrılmaz bir parçası olarak "Sırbistan Cumhuriyeti Resmi Gazetesi"nde yayınlanacaktır.

7. Bu karar, kabul edildiği gün yürürlüğe girer ve "Sırbistan Cumhuriyeti Resmi Gazetesi"nde yayımlanır

SC No. 80  
Belgrad'da, 30 Kasım 2021  
Sırbistan Cumhuriyeti Millet Meclisi  
Devlet Başkanı,  
Ivica Dacic, imzası

**SIRBİSTAN CUMHURİYETİ ANAYASASININ DEĞİŞİKLİK KANUNU**

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ I**

Bu yasa değişikliği, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasasının 4. maddesinin yerini almaktadır.

**Madde 4.**

Hukuki düzen benzersizdir.

Hükümet sistem düzeni, yasama, yürütme ve yargı işlevleri bölünmesine dayanmaktadır.  
Hükümet’te görülen üç temel işlevi ilişki, karşılıklı doğrulama ve dengeye dayanmaktır.  
Yargı bağımsızdır.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ II**

İşbu yasa değişikliği ile Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 99. maddesi 2. fıkrası 3. noktası değiştiriliyor.

„3. Yüksek Yargı Kurulunun dört üyesini, Yüksek Savcılık Kurulunun dört üyesini seçiyor ve Yüksek Cumhuriyet Başsavcısını seçip görevinin sona erdirilmesine karar verir, "

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ III**

Bu yasa değişikliği ile, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 105. maddesi 2. fıkrası 12. ve 13. noktası silinir ve 105. maddesine 4. fıkrası eklenir.  
Sözler :"12. Yargıtay başkanını, mahkeme başkanlarını, Cumhuriyet Savcısını ve savcıları seçer ve görevlerine son verilmesine karar verir, 13. Anayasaya uygun olarak hâkimleri ve cumhuriyet başsavcı vekilerini seçer", siliniyor.

Yeni 4. fıkra eklenir:  
"Millet Meclisi, tüm milletvekillerinin üçte iki çoğunluğuyla, Yüksek Yargı Konseyi'nin dört üyesini ve Yüksek Savcılar Kurulu'nun dört üyesini seçer ve tüm milletvekillerinin beşte üç çoğunluğuyla Yüksek Cumhuriyet Başsavcısını seçer ve görevine son verilmesine karar verir. "

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ IV**

Bu yasa değişikliği ile, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 142. maddesi değiştirilmektedir.

**Yargı ilkeleri**  
 **Madde 142.**

Yargı yetkisi, bağımsız mahkemelere aittir.  
Yargı yetkisi, Sırbistan Cumhuriyeti topraklarında benzersizdir.  
Mahkeme kararları kamu adına getirilir.  
Bir mahkeme kararı, yalnızca yetkili mahkeme tarafından kanunla öngörülen bir usulle ve ayrıca Anayasa Mahkemesi tarafından anayasal temyiz usulüyle incelenebilir.  
Af veya genel af ile verilen bir ceza, mahkeme kararı olmaksızın kısmen veya tamamen kaldırılabilir.  
Mahkeme önündeki tartışma alenidir ve Anayasaya göre halk dışlanabilir.  
Kanun, yargıların yanında, meslekten olmayan yargılar da şart koşabilir.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ V**

Bu yasa değişikliği ile 143. Maddesinin başliği ve Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 143. maddesi değiştiriliyor.

**Mahkemelerin düzenlenmesi**

**Madde 143.**

Mahkemelerin kuruluşu, kaldırılması, türleri, yetkililiği, bölgeleri ve yerleşikleri, mahkemenin oluşumu ve mahkemeler önündeki yargılama usulü kanunla düzenlenir.  
Sırbistan Cumhuriyeti'nin en yüksek mahkemesi, Yargıtay'dir.  
Doğrudan, geçici veya olağanüstü mahkemelerin kurulması yasaktır.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ VI**

Bu yasa değişikliği ile, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 144. maddesi ve 144. maddesinin başliği değiştirilmektedir.

**Yargıçların bağımsızlığı  
  
 Madde 144.**

Yargıç bağımsız ve kendisi onaylanmış uluslararası anlaşmalara, kanunlara, genel kabul görmüş uluslararası hukuk kurallarına ve yasalara uygun olarak kabul edilen diğer genel düzenlemeleri Anayasaya göre yargılar.

Yargıçlık görevini yerine getirirken bir yargıcın üzerinde herhangi bir usulsüz etki yasaktır.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ VII**  
Bu yasa değişikliği ile, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 145. maddesi ve 145. maddesinin başliği değiştirilmektedir.

**Yargıçların seçilme şartları**

**Madde 145.**

Yargıçların seçilme şartları ve meslekten olmayan yargıçların seçilme ve mandası şartları kanunla düzenlenir.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ VIII**Bu yasa değişikliği ile, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 146. Maddesi ile değiştirilir.

**Yargıç makamının devamlılığı  
 Madde 146.**

Yargıç makamı kalıcıdır.  
Yargıç görevi, yargıç seçiminden yargıç reşit olana kadar sürer.  
Yargıç, çalışma hayatının sona ermesinden önce görevine son verir: eğer kendisi öyle isterse, eğer yargı görevini yerine getirme yeteneğini kalıcı olarak kaybederse, Sırbistan Cumhuriyeti vatandaşlığı sona ererse veya görevden alınırsa.  
Bir yargıç, en az altı ay hapis cezasına mahkum olursa, veya Yüksek Yargı Kurulunun görüşüne göre, yargıç işlevinin itibarını veya halkın mahkemelere olan güvenini ciddi şekilde zedeleyen ciddi bir disiplin suçu işlediğinin disiplin prosedüründe tespit edilmesi halinde.  
Yargıç görevinin sona erdirilmesine ilişkin karar Yüksek Yargı Kurulu tarafından verilir.  
Yüksek Yargı Konseyi'nin işlevin sona erdirilmesine ilişkin kararına karşı, bir yargıcın anayasaya itiraz hakkını hariç tutan Anayasa Mahkemesine itiraz başvurması hakkı vardır.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ IX**

Bu yasa değişikliği, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 147. maddesi ve 147. maddesinin başliği değiştirilmektedir.

**Yargıçların yerlerinin değiştirilmemesi**

**Madde 147.**

Yargıç, seçildiği mahkemede yargı görevini yerine getirme hakkına sahiptir ve Anayasa'da belirtilen haller dışında ve sadece kendi rızasıyla kalıcı olarak veya geçici olarak başka bir mahkemeye devredilebilir.  
 Mahkemenin feshi halinde yargıç, feshedilen mahkemenin yargı yetkisini devralan mahkemeye devredilir.  
Mahkemenin yargı yetkisinin çoğunluğunun kaldırılması durumunda, yargıç, istisnai olarak, yargı yetkisinin çoğunluğunu devralan aynı derecede başka bir mahkemeye mutabakti olmaksızın kalıcı olarak veya geçici olarak devredilebilir.  
Yargıç, kalıcı olarak başka bir mahkemeye devredilen veya geçici olarak başka bir mahkemeye nakledilen kendisine daha uygunsa, devredildiği veya nakledildiği mahkemede aldığı maaşı alıkoyma hakkına sahiptir.

Mahkemenin fiili yargı yetkisindeki bir değişiklik nedeniyle, yeni bir mahkemenin kurulması veya yasanın öngördüğü başka bir dava nedeniyle mahkemedeki gerekli hakim sayısının azalması durumunda mahkemenin yargı yetkisinin çoğu iptal edilmiştir.  
Daimi nakil veya geçici görevlendirme kararına karşı yargıç temyiz hakkını hariç tutan Anayasa Mahkemesine itiraz hakkı vardır.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ X**

Bu yasa değişikliği, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 148. maddesi ve 148. maddesinin başliği değiştirilmektedir.  
 **Dokunulmazlığı ve uyumsuzluk**

**Madde 148.**

Hâkim, yargı görevinin ifası ile ilgili olarak verdiği bir görüşten ve bir mahkeme kararında oy kullanmaktan sorumlu tutulamaz, ancak savcı yada hakim tarafından kanuna aykiri olarak suç işledikçe.

Yargıçlık görevini ifa ederken işlenen bir suçtan dolayı açılan kovuşturmalarda, Yüksek Yargı Kurulunun onayı olmaksızın bir yargıç özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

Kanun, hangi işlevlerin, işlerin veya özel çıkarların olduğunu düzenler Kanun, hangi işlevlerin, işlerin veya özel çıkarların bir yargıcın ve meslekten olmayan bir yargıcın işleviyle bağdaşmadığıdüzenler.  
Yargıçların siyasi faaliyetleri yasaktır.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XI**

Bu yasa değişikliği, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 149. maddesi ve 149. maddesinin başlığı değiştirilmektedir.

**Yargıtay Başkanı ve mahkeme başkanları**

**Madde 149.**

Yargıtay Başkanı, genel kurulda elde edilen görüşe göre Yargıtay Konseyi tarafından beş yıllığına seçilir.

Aynı kişi yeniden Yargıtay Başkanlığına seçilemez.  
Diğer mahkemelerin başkanları, Yüksek Yargı Konseyi tarafından beş yılığına seçilir.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XII**

Bu yasa değişikliği ile, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 150. maddesi ve 150 maddesinin başliği değiştirilmektedir.

**Yuksek yargı Konseyi**

**Yüksek Yargı konseyi’nin yargı yetkisi**

**Madde 150.**

Yüksek Yargı Konseyi, mahkemelerin, hakimlerin, mahkeme başkanlarının ve meslekten olmayan hakimlerin bağımsızlığını sağlayan ve garanti eden bağımsız bir devlet organıdır.  
 Yüksek Yargı Kurulu, yargıçları ve meslekten olmayan yargıçları seçer ve görevlerine son verilmesine karar verir, Yargıtay Başkanını ve diğer mahkemelerin başkanlarını seçer ve görevlerine son verilmesine, yargıçların nakil ve görevlendirilmesine karar verir, gerekli sayıda yargıç ve meslekten olmayan yargıç belirler, yargıçların, mahkeme başkanlarının ve meslekten olmayan yargıçların konumlarına ilişkin diğer konularda karar verir ve Anayasa ve kanunla belirlenen diğer yetkileri yerine getirir.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XIII**

Bu yasa değişikliği ile, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 151. maddesi ve 151. maddesinin. başliği değiştirilmektedir.

**Yüksek Yargı Konseyinin Yapısı**

**Madde 151.**

Yüksek Yargı Konseyi 11 üyeden oluşur: yargıçlar tarafından seçilen altı yargıç, Ulusal Meclis tarafından seçilen dört önde gelen avukat ve Yüksek Mahkeme Başkanı.  
 Yüksek Yargı Kurulu üyelerinin yargıçlar arasından seçilmesi kanunla düzenlenir.  
 Yargıçların Yüksek Yargı Kuruluna seçilmesinde yargıçların en geniş temsili dikkate alınır.  
 Ulusal Meclis, Yüksek Yargı Konseyi üyelerini, hukuk mesleğinde en az on yıllık deneyime sahip önde gelen hukukçular arasından, Millet Meclisinin yetkili kurumu tarafından kamuya açık bir yarışmadan sonra yasaya uygun olarak tüm milletvekillerinin üçte ikisinin oyu ile önerilen sekiz adaydan seçecek.

Eğer Millet Meclisi, kanunla belirlenen süre içinde dört üyeyi seçmezse, yasal sürenin bitiminden sonra geri kalan üyeler şartları karşılayan tüm uygun adaylar arasında Millet Meclisi Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yüksek Mahkeme Başkanı, Yüksek Cumhuriyet Başsavcısı ve Yurttaşların Koruyucusu'ndan oluşan bir komisyon tarafından oy çokluğu ile seçilir.  
 Mahkeme başkanları Yüksek Yargı Kuruluna seçilemezler.  
 Millet Meclis tarafından seçilen Yüksek Yargı Konseyi üyesi bu göreve layık olması lazım.  
 Millet Meclis tarafından seçilen Yüksek Yargı Konseyi üyesi bir siyasi partinin üyesi olamaz.  
 Millet Meclisi tarafından seçilen bir Yüksek Yargı Konseyi üyesinin göreviyle bağdaşmaması ve seçilme koşullarının diğer koşulları kanunla düzenlenir.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XIV**

Bu yasa değişikliği ile, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 152. maddesi ve 152. maddesinin başliği değiştirilmektedir.

Yüksek Yargı Konseyi üyeleri ile Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ve Başkan Yardımcısının görev süresi  
 **Madde 152.**  
 Yüksek Yargı Konseyi'nin üyesi, beş yılığına seçilir.  
 Aynı kişi yeniden Yüksek Yargı Kuruluna seçilemez.  
 Yüksek Yargı Konseyi'nin bir başkanı ve bir başkan yardımcısı vardır.  
Yüksek Yargı Kurulu Başkanı, yargıçlar arasından Yüksek Yargı Kurulu tarafından, Başkan Yardımcısı ise Millet Meclisi tarafından seçilen üyeler arasından beş yıllığına seçilir. Yüksek Mahkeme Başkanı, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı seçilemez.  
 Yüksek Yargı Kurulu üyesinin seçildiği süresi dolmadan, eğer kendisi isterse veya en az altı ay hapis cezasına çarptırılırsa, görev süresi sona erer. Yargıç olan üyenin görev süresi, yargıçlık görevinin sona ermesiyle de sona erer, ve yargıç olmayan bir üyeye - Yüksek Yargı Konseyi üyesi olarak çalışma yeteneğini kalıcı olarak kaybetse de sona erer.  
 Bir Yüksek Yargı Konseyi üyesinin mandasının sona ermesine ilişkin karar, Yüksek Yargı Konseyi tarafından verilir. Karara karşı, anayasaya itiraz hakkını hariç tutan Anayasa Mahkemesine itiraz edilebilir.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XV**

Bu değişiklik ile, 8. bölümünün işaretini ve 8. Bölümün başlığını silerek Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 153.maddesini ve 153. maddenin başlığını değiştirmiştir.

**Yüksek Yargı Kurulu kararına karşı hukuki çözüm**

**Madde 153.**

Yüksek Yargı Kurulunun kararına karşı Anayasa ve kanunda öngörülen hallerde Anayasa Mahkemesine itiraz edilebilir. Anayasa Mahkemesine yapılan itiraz, anayasaya itiraz etme hakkını ortadan kaldırır.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XVI**

Bu yasa değişikliği ile, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 154. maddesi ve 154. maddesinin. başliği değiştirilmektedir.

**Yüksek Yargı Konseyi üyelerinin dokunulmazlığı**

**Madde 154.**

Yüksek Yargı Konseyi üyeleri, Yüksek Yargı Konseyi üyesinin işlevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak verilen görüşten ve Yüksek Yargı Konseyinin kararlarını verirken oy kullanmalarından sorumlu tutulamaz.  
 Yüksek Yargı Konseyi üyeleri, Yüksek Yargı Konseyi üyesi olarak işledikleri bir suçtan dolayı açılan davalarda Yüksek Yargı Konseyinin onayı olmaksızın özgürlüklerinden yoksun bırakılamazlar.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XVII**

Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 155. maddesinin üzerindeki bu değişiklik ile, 8. bölüm'ün tanımını ve 8. bölüm'ün yeni başlığını ekler ve Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 155. maddesi ve 155. madde başlığının yerini alır.

**8. Cumhuriyet Savcılıkları**

**Konum**

**Madde 155.**

Cumhuriyet Savcılığı, cezai ve diğer cezai fiillerin faillerini kovuşturan ve kanunla belirlenen kamu menfaatini koruyan diğer yetkileri yerine getiren benzersiz ve bağımsız bir devlet organıdır.  
 Cumhuriyet Savcılığı, yetkilerini Anayasa, onaylanan uluslararası antlaşmalar, yasalar, uluslararası hukukun genel kabul görmüş kuralları ve hukuka uygun olarak kabul edilen diğer genel düzenlemeler temelinde kullanır.  
 Cumhuriyet savcılığı dışında hiç kimse, belirli bir davada hareket etme ve karar verme konusunda savcılığı ve savcılık makamını etkileyemez.  
 Cumhuriyet savcılığının kuruluşu, kaldırılması, teşkilatlanması ve yetkisi kanunla düzenlenir.  
 Sırbistan Cumhuriyeti'ndeki en yüksek savcılık, Başsavcı tarafından yönetilen Yüksek Cumhuriyet Başsavcılığıdır.  
 Cumhuriyet Başsavcılığının işlevi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcıları ve Cumhuriyet Savcıları tarafından yapılıyor.  
 Cumhuriyet savcılıklarının yönetimindeki Yüksek Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı, belirli bir davada alt Cumhuriyet başsavcılarının ve Cumhuriyet savcılarının eylemleriyle ilgili olarak hiyerarşik yetkilere sahiptir.  
 Hiyerarşik yetkiler ve bunlara karşı yasal yollar kanunla daha ayrıntılı olarak düzenlenir.  
  
 **YASA DEĞİŞİKLİĞİ XVIII**

Bu yasa değişiklik, 9. bölümü ve 9. Bölüm başlığını siliyor ve Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 156. maddesi ve 156. maddesinin adının yerini almaktadır.

**Sorumluluk**

**Madde 156.**

Yüksek Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcılığının çalışmalarından ve Millet Meclisine karşı çalışmalarından sorumludur.

Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcılığının çalışmalarından ve çalışmalarından kanuna uygun olarak Yüksek Cumhuriyet Başsavcılığına ve en üst düzeydeki Cumhuriyet Başsavcısına karşı sorumludur.

Cumhuriyet savcıları, kanuna göre yaptıkları işlerden Cumhuriyet Başsavcısına karşı sorumludurlar.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XIX**

Bu yasa değişikliği ile, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 157. maddesi ve 157. maddesinin başliği değiştirilmektedir

**Cumhuriyet Başsavcılığı ve Cumhuriyet Savcılarının eylemlerine ilişkin zorunlu talimatlar**

**Madde 157.**

Yüksek Cumhuriyet Başsavcısı, kanunilik, etkinlik ve davranışta tekdüzeliği sağlamak için tüm başsavcıların davranışları için genel zorunlu talimatlar verir.  
 Başsavcı, eylemlerinin etkinliği veya yasallığı konusunda bir şüphe varsa, belirli bir durumda hareket etmesi için derhal başsavcıya zorunlu talimatlar verebilir. Yüksek Cumhuriyet Başsavcısı, bu tür talimatları herhangi bir Cumhuriyet Başsavcısına verebilir.  
 Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet savcısına iş ve işlemler için zorunlu talimat verebilir.  
Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcısı emredici talimatlara göre hareket etmekte zorundalar.   
 Zorunlu talimatın hukuka aykırı veya mesnetsiz olduğuna kanaat getiren bir alt Cumhuriyet başsavcısı veya Cumhuriyet savcısının kanuna göre itiraz hakkı vardır.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XX**

Bu yasa değişikliği ile, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 158. maddesi ve 158. maddesinin başliği değiştirilmektedir.

**Yüksek Cumhuriyet Başsavcılığı ve Cumhuriyet Başsavcısının seçimi ve görevinin sona ermesi**

**Madde 158.**

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, kanuna uygun olarak, Millet Meclisi tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı Yüksek Kurulunun teklifi üzerine, kamuya açık bir müsabakadan sonra, tüm milletvekillerinin beşte üçünün oyu ile altı yıllığına seçilir.

Yüksek Savcılık Kurulu, Millet Meclise Yargıtay Savcısı için bir aday önerir.

Eğer Millet Meclisi, süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmezse, o önümüzdeki on günlük sürenin bitiminden sonra, tüm uygun adaylar arasından oy çokluğu ile Millet Meclis Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yüksek Mahkeme Hakimi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yurttaşların koruyucusundan oluşan komisyon tarafından seçilir.

Aynı kişi yeniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçilemez.

Başsavcı, Yüksek Savcılar Kurulu tarafından altı yıllık bir süre için seçilir.

Seçildiği sürenin bitiminden önce, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ve Cumhuriyet Başsavcılığının görevleri sona erer: kendisi bunu talep ederse, Cumhuriyet Savcılığı kaldırılırsa, Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yapmak için çalışma kabiliyetini kalıcı olarak kaybederse, Sırbistan Cumhuriyeti vatandaşlığının sona ermesi veya görevden alınması durumunda.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı, bir suçtan mahkûm olup en az altı ay hapis cezasına mahkûm olmaları veya kanuni ihraç sebeplerinden herhangi birinin oluşması hâlinde görevden alınırlar.

Başsavcı, Yüksek Savcılar Kurulunun göreve son verilmesine ilişkin kararına karşı Anayasa Mahkemesine itiraz etme hakkına sahiptir ve bu karar anayasaya itiraz hakkını ortadan kaldırır.

Görev süresi sona eren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı, kanuna göre Cumhuriyet Başsavcılığı görevine devam eder.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XXI**

Bu yasa değişikliği ile, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 159.maddesi ve 159. maddesinin başliği değiştirilmektedir

**Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcısı Seçim Koşulları**

**Madde 159.**

Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcısının seçilme şartları kanunla düzenlenir.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XXII**

Bu yasa değişikliği, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 160.maddesi ve 160. maddesinin başliği değiştirilmektedir.

**Cumhuriyet savcısının görevinin devamlılığı**

**Madde 160.**

Cumhuriyet savcısının işlevi kalıcıdır.

Cumhuriyet savcısının görev süresi dolmadan görevi sona erer eğer: kendisi bunu talep ederse, Cumhuriyet savcısı görevini yerine getirme kabiliyetini kalıcı olarak kaybederse, Cumhuriyet savcısının vatandaşlığını Sırbistan Cumhuriyeti sona erer veya görevden alınır.

Cumhuriyet savcısı, en az altı ay hapis cezasına çarptırılırsa veya Yüksek Savcılık Kuruluna göre, Cumhuriyet savcılığının veya kamunun itibarını ciddi şekilde zedeleyen ciddi bir disiplin suçu işlediğinin bir disiplin prosedürü tarafından belirlenmesi halinde görevden alınır.

Cumhuriyet savcısının görevine son verilmesine ilişkin karar, Savcılık Yüksek Kurulu tarafından verilir.

Savcılık Yüksek Kurulu'nun görevin sona ermesine ilişkin kararına karşı, Cumhuriyet savcısının anayasaya itiraz hakkını ortadan kaldıran Anayasa Mahkemesi'ne başvurma hakkı vardır.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XXIII**

Bu yasa değişikliği ile , Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 161. maddesi ve 161. maddesinin başlığı değiştirilmektedir.

**Dokunulmazlığı ve uyuşmazlık**

**Madde 161.**

Yargıç veya Cumhuriyet savcısı tarafından kanuna aykırılık suçunu işlemedikçe, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet savcısı, görevi gereği verilen görüş veya verilen karardan dolayı sorumlu tutulamazlar.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Savcısı, görevlerinin ifası ile bağlantılı olarak işledikleri bir suçtan dolayı açılan kovuşturmalarda Yüksek Savcılık Kurulunun onayı olmaksızın hürriyetlerinden yoksun bırakılamazlar.

Kanun, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Cumhuriyet Başsavcılığının ve Cumhuriyet Başsavcılığının görevleri ile bağdaşmayan görev, iş veya özel çıkarları düzenler.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XXIV**

Bu yasa değişikliği ile, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 162. maddesi ve 162. maddesinin başlığı değiştirilmektedir.

**Yüksek Savcılık Kurulu**

**Yüksek Savcılık Kurulunun Yargı Yetkisi**

**Madde 162.**

Savcılık Yüksek Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılığının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Cumhuriyet Başsavcılarının ve Cumhuriyet Savcılarının bağımsızlığını sağlayan ve güvence altına alan bağımsız bir devlet organıdır.

Yüksek Savcılık Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Savcının seçilmesini ve görevinin sona ermesini Millet Meclisine teklif eder, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı vekilini atar, Cumhuriyet Başsavcılarını ve Cumhuriyet Savcılarını seçer ve görevlerine son verilmesine karar verir, diğer konularda karar verir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcıları ve Cumhuriyet Savcılarının görevine ilişkin diğer konularda karar verir ve Anayasa ve kanunla belirlenen diğer yetkileri kullanır.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XXV**

Bu yasa değişikliği ile, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 163. maddesi ve 163. maddesinin başlığı değiştirilmektedir.

**Yüksek Savcılık Kurulunun Oluşumu**

**Madde 163.**

Savcılık Yüksek Kurulu 11 üyeden oluşur: Cumhuriyet başsavcıları ve Cumhuriyet savcıları tarafından seçilen beş Cumhuriyet savcısı, Millet Meclisi tarafından seçilen dört önde gelen avukat, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Adalet Bakanı.

Adalet Bakanı, Cumhuriyet savcısının disiplin sorumluluğunu belirleme usulünde oy kullanmaz.

Yüksek Savcılık Kurulu üyelerinin savcılar arasından seçimi kanunla düzenlenir.

Cumhuriyet savcıları Yüksek Savcılık Kuruluna seçilirken, Cumhuriyet savcılarının en geniş temsili dikkate alınır.

Millet Meclisi, Yüksek Savcılar Kurulunun dört üyesini, hukuk mesleğinde en az on yıllık deneyime sahip önde gelen avukatlar arasından, Millet Meclisinin yetkili komisyonu tarafından önerilen sekiz aday arasından, halka açık bir müsabakadan sonra, yasaya uygun olarak tüm milletvekillerinin üçte ikisinin oyu ile seçer.

Millet Meclisi, kanunla belirlenen süre içinde dört üyeyi de seçmezse, kanunla belirlenen sürenin bitiminden sonra kalan üyeler, tüm uygun adaylar arasında, Millet Meclisi Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yüksek Mahkeme Başkanı, Yüksek Cumhuriyet Başsavcısı ve Yurttaşların Koruyucusu'ndan oluşan bir komisyonu oy çokluğuyla seçer.

Başsavcı, Yüksek Savcılık Kuruluna seçilemez.

Millet Meclisi tarafından seçilen bir Yüksek Savcılık Kurulu üyesi bu göreve layık olmalıdır.

Millet Meclisi tarafından seçilen Savcılık Yüksek Kurulu üyesi bir siyasi partiye üye olamaz.

Millet Meclisi tarafından seçilen bir Yüksek Savcılık Kurulu üyesinin görevine aykırılık ve diğer seçim şartları kanunla düzenlenir.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XXVI**

Bu yasa değişikliği ile, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 164. maddesi ve 164. maddesinin başlığını değiştirmektedir.

**Yüksek Savcılık Kurulu üyelerinin ve Yüksek Savcılık Kurulunun Başkan ve Başkan Yardımcısının görev süresi**

**Madde 164.**

Savcılık Yüksek Kurulunun bir üyesi beş yıllığına seçilir.

Aynı kişi yeniden Yüksek Savcılık Kuruluna seçilemez.

Yüksek Savcılık Kurulunun bir başkanı ve bir başkan yardımcısı vardır. Savcılık Yüksek Kurulu Başkanı, Cumhuriyet savcısı üyeler arasından Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, Başkan Yardımcısı ise Millet Meclisi tarafından seçilen üyeler arasından beş yıllığına seçilir.

Başsavcılık Yüksek Kurulu üyesinin, talip ederse veya en az altı ay hapis cezasına çarptırılması hâlinde, seçildiği görev süresi dolmadan görev süresi sona erer. Cumhuriyet savcısı olan üyenin görev süresi de Cumhuriyet savcısının görevinin sona ermesiyle sona erer, Cumhuriyet savcısı olmayan üyenin ise, üyelik ve Savcılık Yüksek Kurulu üyesi olarak görevini kalıcı olarak yerine getirme kabiliyetini kaybetse dahi, sona erer.

Bir Yüksek Savcılık Kurulu üyesinin görev süresinin sona ermesine ilişkin karar, Yüksek Savcılık Kurulu tarafından verilir. Karara karşı, anayasaya itiraz hakkını hariç tutan Anayasa Mahkemesine itiraz edilebilir.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XXVII**

Bu yasa değişikliği ile Sırbistan Cumhuriyeti Anayasası'nın 165.maddesi ve 165. maddesinin başlığını değiştirmektedir.

**Yüksek Savcılık Kurulu kararına karşı hukuki çözümü**

**Madde 165.**

Yüksek Savcılar Kurulunun kararlarına karşı Anayasa ve kanunda öngörülen hallerde Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. Anayasa Mahkemesine yapılan itiraz, anayasaya itiraz etme hakkını ortadan kaldırır.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XXVIII**

Bu yasa değişikliği, Sırbistan Cumhuriyeti Anayasasına 165a ve 165a maddelerinin başlığını ekler.

**Yüksek Savcılık Kurulu üyelerinin dokunulmazlığı**

**Madde 165a**

Savcılık Yüksek Kurulu üyelerinin bir görevinin ifası ile ilgili olarak verilen mütalaadan dolayı Savcılık Yüksek Kurulu üyeleri ve Yüksek Savcılık Kurulunun karar alma süreçlerinde oy kullanma sorumlu tutulamazlar.

Yüksek Savcılık Kurulu üyeleri, Yüksek Savcılık Kurulu üyesi olarak işledikleri suçlardan dolayı açılan kovuşturmalarda, Yüksek Savcılık Kurulunun onayı olmaksızın özgürlüklerinden yoksun bırakılamazlar.

**YASA DEĞİŞİKLİĞİ XXIX**

Bu yasa değişikliği, Madde 172 paragrafının yerini almaktadır. Sırbistan Cumhuriyeti Anayasasının 2. ve 3.

Anayasa Mahkemesi'nin beş hakimi Millet Meclisi tarafından, beşi Cumhurbaşkanı tarafından ve beşi de Yüksek Mahkemenin genel oturumu tarafından atanır.

Millet Meclisi, Cumhur başkanının önerdiği on aday arasından Anayasa Mahkemesinin beş hâkimini seçer, Cumhurbaşkanı, Millet Meclisi tarafından önerilen on aday arasından Anayasa Mahkemesinin beş yargıcını atar, ve Yüksek Mahkeme genel toplantısında, Yüksek Yargı Kurulu ve Yüksek Savcılık Kurulu tarafından ortak bir oturumda önerilen on aday arasından beş yargıç atar.