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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ A΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΘ΄

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.   
2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Θ. Ρουσόπουλου, σελ.

3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν φοιτητές από το Michigan State University.

4. Ειδική Ημερήσια Διάταξη:

Αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών:

Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και το άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Μάρκου Καφούρου, Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «Ελληνική Λύση - Κυριάκος Βελόπουλος», Χριστίνας Σταρακά, Χαράλαμπου Μαμουλάκη και Μπουρχάν Μπαράν, σελ.   
5. Ονομαστική ψηφοφορία επί της Ειδικής Ημερήσιας Διάταξης, σελ.   
6. Επιστολικές ψήφοι επί της ονομαστικής ψηφοφορίας, σελ.   
7. O Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον ν. 3126/ 2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, την 16.7.2024 ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εσωτερικών Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη και στον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σπυρίδωνα- Άδωνι Γεωργιάδη, σελ.   
7. Επί διαδικαστικού θέματος, σελ.   
   
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   
Ανακοίνωση αναφορών, σελ.   
   
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ   
1. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019 /1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις», σελ.   
2. Κατάθεση σχεδίων νόμων:   
 i. Οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν στις 15.7.2024 σχέδιο νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας τροποποίησης διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα ? Αθήνα ? Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι (ΠΑΘΕ), σελ.   
 ii. Oι Υπουργοί Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Επικρατείας κατέθεσαν στις 15.7.2024 σχέδιο νόμου: «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένα Ηρακλείου» , σελ.   
 iii. Οι Υπουργοί Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιοσύνης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Επικρατείας, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατέθεσαν σήμερα 17.7.2024 σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού», σελ.   
3. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:   
 i. Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου καταθέτει την Έκθεσή της επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις», σελ.   
 ii. Η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο και σύσταση Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων και άλλες διατάξεις», σελ.   
 iii. H Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της από 28.3.2024 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς ? Έργο ΧΙΙ, Παράρτημα 14 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας», σελ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ

ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β., σελ.

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ο., σελ.

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ., σελ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο., σελ.

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ι., σελ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α. Επί της Ειδικής Ημερήσιας Διάταξης:  
 ΧΗΤΑΣ Κ. , σελ.   
  
Β. Επί διαδικαστικού θέματος:  
 ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. , σελ.   
 ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. , σελ.   
 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. , σελ.   
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. , σελ.   
 ΝΑΤΣΙΟΣ Δ. , σελ.   
 ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Ι. , σελ.   
  
Γ. Επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης:  
 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ. , σελ.   
 ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. , σελ.   
 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. , σελ.   
 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ Β. , σελ.   
 ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ Κ. , σελ.   
 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Π. , σελ.   
 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ Ι. , σελ.   
 ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ Π. , σελ.   
 ΚΑΖΑΜΙΑΣ Α. , σελ.   
 ΚΑΠΠΑΤΟΣ Π. , σελ.   
 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , σελ.   
 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ Χ. , σελ.   
 ΚΟΝΤΗΣ Ι. , σελ.   
 ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ Μ. , σελ.   
 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Ε. , σελ.   
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. , σελ.   
 ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ά. , σελ.   
 ΜΑΝΤΖΟΣ Δ. , σελ.   
 ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. , σελ.   
 ΝΑΤΣΙΟΣ Δ. , σελ.   
 ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ Γ. , σελ.   
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ι. , σελ.   
 ΠΑΠΠΑΣ Ν. , σελ.   
 ΠΕΡΚΑ Θ. , σελ.   
 ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ Α. , σελ.   
 ΠΛΕΥΡΗΣ Α. , σελ.   
 ΣΠΑΝΙΑΣ Α. , σελ.   
 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Α. , σελ.   
 ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. , σελ.   
 ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. , σελ.   
 ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. , σελ.   
 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. , σελ.   
 ΧΗΤΑΣ Κ. , σελ.   
  
Δ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:  
 ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. , σελ.   
 ΠΛΕΥΡΗΣ Α. , σελ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

Κ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΘ΄

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024

Αθήνα, σήμερα στις 17 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.09,΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. **ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ**.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Παρακαλείται ο κύριος Γραμματέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώμα.

(Ανακοινώνονται προς το Σώμα από τον Γραμματέα της Βουλής κ. Γεώργιο Βρεττάκο, Βουλευτή Β΄ Πειραιώς, τα ακόλουθα:

Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

(Να καταχωριστεί το mail των αναφορών)

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

(Να καταχωριστεί το mail των απαντήσεων)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα ήθελα να ανακοινώσω στο Σώμα ότι οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσαν στις 15.7.2024 σχέδιο νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας τροποποίησης διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του τμήματος Μαλιακός - Κλειδί του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι (ΠΑΘΕ).

Επίσης, οι Υπουργοί Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Επικρατείας κατέθεσαν στις 15.7.2024 σχέδιο νόμου: «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με τη χρήση και εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένα Ηρακλείου».

Παραπέμπονται στις αρμόδιες Διαρκείς Επιτροπές.

Επιπλέον, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου καταθέτει την έκθεσή της επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Επίσης ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Ρουσόπουλος ζητεί άδεια ολιγοήμερης απουσίας στο εξωτερικό.

Η Βουλή εγκρίνει;

**ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:** Μάλιστα, μάλιστα.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της

**ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου 2024 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία συνεδρίαση εν συνόλω επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.

Η εγγραφή των ομιλητών θα γίνει ηλεκτρονικά και μέχρι το τέλος της ομιλίας του δεύτερου εισηγητή.

Συμφωνεί το Σώμα;

**ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:** Μάλιστα, μάλιστα.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Το Σώμα συνεφώνησε.

Παρακαλώ να ανοίξει το σύστημα της ηλεκτρονικής εγγραφής

Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Βασίλειος Γιόγιακας για δεκαπέντε λεπτά.

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ:** Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου που συζητάμε σήμερα έχει να κάνει με την ενσωμάτωση στο Εθνικό μας Δίκαιο των κατευθύνσεων του άρθρου 1 της κοινοτικής οδηγίας 2019/1151 στο μέρος που αφορά τον εντοπισμό και την κατηγοριοποίηση φυσικών προσώπων που έχουν αποκλειστεί από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων και ορίζονται ως αποκλεισμένοι διευθυντές. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν επιτρέπεται να ασκούν διοίκηση και διαχείριση ή να εκπροσωπούν κεφαλαιουχικές εταιρείες, είτε γιατί έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις στην Ελλάδα είτε γιατί έχουν κριθεί ως αποκλεισμένοι διευθυντές σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κύριος σκοπός του νομοθέτη είναι σαφής, η προστασία τρίτων από καταχρηστικές ή δόλιες συμπεριφορές και κατά συνέπεια η μείωση των κινδύνων για τις επιχειρήσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλα συναλλασσόμενα μέρη, εργαζόμενους, προμηθευτές, πελάτες, πιστωτές και δημόσιες υπηρεσίες.

Τι ρυθμίζεται με τις διατάξεις που αφορούν τους αποκλεισμένους διευθυντές; Ορίζονται οι λόγοι και η διάρκεια του αποκλεισμού των φυσικών προσώπων από τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρειών και των υποκαταστημάτων τους. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι προκειμένου να αποκλειστεί ένα φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει καταδικαστεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, αποφάσεις για παραβάσεις του εταιρικού δικαίου, λαθρεμπορίας, κατάχρησης αγοράς, παραβάσεις της πτωχευτικής διαδικασίας, συμμετοχής σε εγκληματικές οργανώσεις, τρομοκρατικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις γενικά του ειδικού μέρους του Ποινικού Κώδικα.

Ορίζονται, επίσης, οι ιδιότητες και οι θέσεις στις οποίες απαγορεύονται να διορίζονται τα φυσικά πρόσωπα. Ενδεικτικά αποκλείονται από μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας διαχειριστές σε ΕΠΕ ή και ΕΕ, πληρεξούσιοι σε υποκαταστήματα κεφαλαιουχικών εταιρειών, εκκαθαριστές, καθώς και εκπρόσωποι ενώπιον δικαστηρίου. Επιβάλλεται στο φυσικό πρόσωπο δεκαπενταετής αποκλεισμός σε περίπτωση κακουργήματος και πενταετής αποκλεισμός σε περίπτωση πλημμελήματος από τον χρόνο που η απόφαση έχει καταστεί αμετάκλητη.

Συστήνεται ειδικό Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, το οποίο διαχειρίζεται η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Σ’ αυτό θα έχουν πρόσβαση η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το Σύστημα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων και άλλες δημόσιες αρχές. Διάφορα ειδικά θέματα, όπως η πρόσβαση των ιδιωτών στο μητρώο και η διαλειτουργικότητα με άλλα μητρώα του δημοσίου θα καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση.

Για τον αποκλεισμό των διευθυντών απαιτείται η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του ΓΕΜΗ και της υπηρεσίας μιας στάσης με το Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών, ώστε να απαγορεύεται ο ορισμός των εγγεγραμμένων στο ειδικό μητρώο σε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που αναφέρονται στη σχετική διάταξη.

Επίσης, προβλέπεται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ μητρώων του δημοσίου και μέσω της πύλης e-justice, ώστε να γνωστοποιούνται πληροφορίες για τους αποκλεισμένους διευθυντές σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θεσπίζονται οικονομικές κυρώσεις οι οποίες αφορούν τόσο τον αποκλεισμένο διευθυντή, που γνωρίζοντας τον αποκλεισμό του διαχειρίζεται εταιρικές υποθέσεις, όσο και την εταιρεία που αναθέτει σε αποκλεισμένο διευθυντή τη διαχείριση υποθέσεων της, ενώ γνωρίζει ότι είναι αποκλεισμένος ή δεν έχει αντικαταστήσει εντός ενός μήνα. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα πρόστιμα με τη νομοτεχνική βελτίωση, που κατέθεσε ο κύριος Υπουργός, διαφοροποιούνται από 20.000 έως 500.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και από 50.000 έως 1.000.000 ευρώ για τις εταιρείες.

Ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τις παραπάνω προβλέψεις επιτυγχάνεται για πρώτη φορά η συγκέντρωση, ανταλλαγή και προσβασιμότητα των πληροφοριών για πρόσωπα που είναι αποδεδειγμένα ακατάλληλα να αναλάβουν συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης σε κεφαλαιουχικές εταιρείες και τα υποκαταστήματά τους. Θεσπίζεται έτσι ένα ισχυρό μέτρο προστασίας για τις εταιρείες και για τα ενδιαφερόμενα μέρη που συνεργάζονται με αυτές, στηρίζοντας την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και ενθαρρύνοντας τον υγιή ανταγωνισμό.

Περνάω τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο του νομοσχεδίου, με το οποίο ρυθμίζονται κάποια επείγοντα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ένα αφορά επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3908/11 και 4399/16 και έχουν υποβάλει αίτηση πιστοποίησης της υλοποίησης μέρους ή ολόκληρου του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν στο εξής να κάνουν χρήση του δικαιώματος της φοροαπαλλαγής, εφόσον η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του αντίστοιχου φορολογικού έτους. Να πούμε ότι η πρόβλεψη αυτή είχε ψηφιστεί ως εξαίρεση για τα έτη 2021 και 2022 και, πλέον, αφού εφαρμόστηκε χωρίς πρόβλημα ρυθμίζεται με πάγια διάταξη, ώστε να αποτελέσει διαρκές δικαίωμα των ωφελούμενων επιχειρήσεων.

Το άλλο θέμα, το οποίο μάλιστα συζητήθηκε ιδιαίτερα στις συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής αφορά την επικείμενη κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου δικαίου «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» και τη μεταφορά των υποχρεώσεων, των απαιτήσεων της περιουσίας και των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου φορέα στην ανώνυμη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ». Δύο είναι οι κύριες αλλαγές που σκοπό έχουν να απλοποιηθεί και άρα να επισπευσθεί από τη μία η διαδικασία κατάργησης του ΝΠΔΔ «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» και από την άλλη η μεταφορά στοιχείων και αρμοδιοτήτων στο νέο φορέα. Με την πρώτη η διαδικασία κατάργησης του ΝΠΔΔ «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» θα γίνει με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης αντί της έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης. Και με τη δεύτερη ο ορκωτός ελεγκτής αναλαμβάνει να συντάξει έκθεση καταγραφής των απαιτήσεων, υποχρεώσεων, έργων, εγκαταστάσεων και κινητών πραγμάτων του καταργούμενων ΝΠΔΔ αντί της επταμελούς επιτροπής που έπρεπε να συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό.

Και με τις δύο ρυθμίσεις επιχειρείται να λυθούν εκκρεμότητες που προκαλούν διάφορα προβλήματα και στην τοπική κοινωνία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους περιορισμούς, οι οποίοι υπάρχουν λόγω της χρηματοδότησης ενός σημαντικού αναπτυξιακού έργου στην έκταση και τις εγκαταστάσεις που θα παραχωρηθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο νέο φορέα.

Ο κύριος Υπουργός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει δείξει και με τις βελτιώσεις που κατέθεσε την πρόθεσή του να βοηθήσει ουσιαστικά χωρίς να χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος και με τις χρονικές προθεσμίες της εννεάμηνης ολοκλήρωσης και της δίμηνης έγκρισης της έκθεσης καταγραφής του ορκωτού ελεγκτή διαστήματα κατά τα οποία, επίσης, αναστέλλεται κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά και με την αύξηση του χρόνου αναστολής πληρωμών των βεβαιωμένων οφειλών στα τρία χρόνια.

Καλούμε, λοιπόν, και τα άλλα κόμματα να συμβάλλουν σε αυτή την τόσο σημαντική επένδυση για την ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας με την υπερψήφιση και των διατάξεων για την «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας».

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ευχαριστούμε τον κ. Γιόγιακα.

Θα δώσω τώρα τον λόγο στην εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, την κ. Μαρίνα Κοντοτόλη και να της ευχηθούμε και χρόνια πολλά για την ονομαστική της εορτή.

Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.

**ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ:** Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τις ευχές. Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία και κάθε καλό σε εσάς και στις οικογένειές σας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, συζητάμε σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης υπό τη σκιά σοβαρών πολιτικών εξελίξεων σε Ευρώπη και Αμερική. Και μιλώ τόσο για την απόπειρα δολοφονίας του υποψήφιου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ όσο και για την πολιτική αστάθεια και τη βαθιά κρίση του πολιτικού συστήματος που διέρχεται η Γαλλία. Δύο σοβαρές πολιτικές κρίσεις στη σκιά της ακροδεξιάς που απειλεί το δημοκρατικό κεκτημένο και όχι μόνο σε μία χώρα.

Και όλα αυτά ας μη θεωρήσουμε ότι είναι μακριά μας. Διότι τέτοιες μέρες -για να θυμηθούμε λίγο και την πολιτική μας ιστορία- είχαμε τα δικά μας. Μιλώ για τα Ιουλιανά και την αποστασία του 1965 με την πτώση της κυβέρνησης της Ένωσης Κέντρου. Ιούλιο κλονίστηκε η δημοκρατία μας, Ιούλιο αποκαταστάθηκε μετά από αιματηρούς αγώνες και την προδοσία της Κύπρου. Και αυτά οφείλουμε να τα θυμόμαστε και να τα υπενθυμίζουμε διαρκώς.

Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, αισθάνομαι ότι οφείλω να επαινέσω από το Βήμα της Βουλής τον κ. Μπουκώρο γιατί έθιξε ένα θέμα που άπτεται της ίδιας της δημοκρατίας. Ο κ. Μπουκώρος σε συνέντευξή του επέκρινε τους πολιτικάντηδες και την αδιαφανή διαχείριση του κρατικού χρήματος, όσον αφορά στις αποζημιώσεις από την κακοκαιρία «Ντάνιελ» στη Θεσσαλία και όσα περίεργα συμβαίνουν εκεί. Επιβεβαίωσε όσα ακριβώς λέμε μήνες τώρα. Επιβεβαίωσε ό,τι δεν έχει κάνει η Κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Επιβεβαίωσε, λοιπόν, όσα έχω κι εγώ προσωπικά επικρίνει αναρίθμητες φορές και το λέω αυτό όχι μόνο γιατί συνυπογράφω όλα όσα είπε για την αδιαφάνεια του κρατικού χρήματος και τους πολιτικάντηδες, αλλά επειδή είμαι και εγώ Βουλευτής Θεσσαλίας -και συγκεκριμένα Βουλευτής Τρικάλων, όπως φυσικά γνωρίζετε- και δεν αποδέχομαι τέτοιες συμπεριφορές που θυμίζουν δεκαετία του ’50 και του «μπάρμπα από την Κορώνη».

Οι συμπολίτες μας δέκα μήνες μετά τις καταστροφές ακόμα ψάχνουν για κρατική αρωγή. Ό,τι κάνουν το κάνουν, κυρίως, με τις δικές τους δυνάμεις και, πράγματι, το κρατικό χρήμα δεν ανήκει σε κανέναν Υπουργό ούτε στον μπαμπά του που μοιράζει από εδώ και από κει. Προσωπικά έχω υποβάλει σωρεία ερωτήσεων και αναφορές προς τους αρμόδιους Υπουργούς για την αποκατάσταση των καταστροφών και την αντιπλημμυρική θωράκιση και όλα παραπέμπονται στο μέλλον.

Όμως η κλιματική κρίση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι εδώ και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει νέα πλημμυρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία με τις πρώτες βροχές του Σεπτέμβρη μετά από μία παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας. Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά, ήρθε και το κρούσμα της πανώλης σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Καλαμπάκας για να εντείνει τα προβλήματα και την αγωνία των κτηνοτρόφων οι οποίοι μετά βίας προσπαθούν να ξαναστήσουν τις μονάδες τους μετά τον «Ντάνιελ». Και όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Μετεώρων, ήδη οι κτηνοτρόφοι έχουν δεχθεί περιορισμούς στη διοχέτευση του γάλακτος σε εταιρείες εκτός της περιοχής μας, με τις οποίες είχαν κλείσει συμφωνίες.

Για τον λόγο αυτό σας μεταφέρω τις αγωνίες τους, ζητώντας να αναληφθούν πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πέρα από τη διασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής μας, να δοθεί προτεραιότητα για τη διασφάλιση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που πλήττονται από την εφαρμογή των μέτρων.

Ως Βουλευτής Θεσσαλίας -και ξαναλέω, συγκεκριμένα, Βουλευτής Τρικάλων- οφείλω να κρούσω το καμπανάκι του κινδύνου: Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για ταχύτατες διαδικασίες και εμείς δεν βλέπουμε τίποτα. Ο κόσμος περιμένει και αγανακτεί. Βγαίνει στους δρόμους, όπως, την περασμένη εβδομάδα στη Φαρκαδόνα. Και η απάντηση σε όλα αυτά είναι το κατάπτυστο «κατόπιν ενεργειών μου…».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περνάω τώρα στο υπό συζήτηση σχέδιο «Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις». Τα είπαμε εκτενώς στην επιτροπή, θα πω και τώρα κάποια σημαντικά ζητήματα που έχουν προκύψει.

Συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει περιορισμός στη δράση των αμετάκλητα καταδικασμένων διευθυντών του ιδιωτικού τομέα. Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την αποδοχή της πρότασής μας, κύριε Υπουργέ, ως προς τη διαφοροποίηση των προστίμων στους ιδιώτες και στις εταιρείες. Ίσως, όμως, είναι σκόπιμο να μιλήσουμε όχι μόνο για τους αποκλεισμένους αλλά και για τους αφανείς διευθυντές που ενδεχομένως διοικούν με έμμεσο τρόπο, αυτούς δηλαδή που παίρνουν τις αποφάσεις αλλά ως διευθυντής εμφανίζεται κάποιος άλλος.

Ομοίως, εγείρεται ένα ζήτημα με τη διαφορετική ποινική νομοθεσία της κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την αμετάκλητη δικαστική απόφαση και το είδος του αδικήματος, αν δηλαδή είναι κακούργημα ή πλημμέλημα. Ποια είναι η βάση για τον αποκλεισμό; Το Εθνικό Δίκαιο ή το αλλοδαπό; Εδώ, ενδεχομένως, θα πρέπει να προβλεφθεί η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για πιθανές προσαρμογές στην εφαρμογή του νόμου.

Ως προς το αδίκημα του άρθρου 56Α, θεωρώ λογικό να συμπεριληφθούν και τα αδικήματα του ν.3959/2011 περί ανταγωνισμού, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα άρθρα 1, 1Α, 2 και 3, να αποκλείονται δηλαδή άτομα που διοικούν εταιρείες οι οποίες παραβιάζουν το δίκαιο του ανταγωνισμού που στήνουν καρτέλ ή κάνουν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και λεηλατούν τους καταναλωτές.

Κατά τα άλλα όσα είπαμε στις επιτροπές εξακολουθούν να ισχύουν. Για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, για τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, για την αδυναμία του ελέγχου εφαρμογής του νόμου, για την ταύτιση του προστίμου ιδιώτη και εταιρεία, για το ποινικό μητρώο κ.λπ..

Έρχομαι τώρα, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου που συγκέντρωσε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μιλώ για τα άρθρα 12 και 13 που αφορούν τον νέο φορέα «Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».

Κατ’ αρχάς νομίζω ότι όσα αναφέρει στην αιτιολογική έκθεση η τροπολογία του κ. Κοτρωνιά, Βουλευτή της Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, είναι όλη η αλήθεια ό,τι και αν λέτε σήμερα. Τι λέει ο Βουλευτής σας; Λέει ότι το θέμα της κατάργησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου» Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» και των πιθανών οφειλών και εκκαθάρισης αυτών παραμένει σε εκκρεμότητα ακόμα και με τις διατάξεις του ν.4605/2019, αφού καμμία από τις προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 65 του ν.4605/2019 έχει εκδοθεί για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η κατάργησή του και η τακτοποίηση των απαιτήσεων τρίτων και οφειλών. Επαναλαμβάνω «αφού καμμία από τις προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 65 του ν.4605/2019 έχει εκδοθεί».

Επομένως, ποιος φταίει, κύριε Υπουργέ, που πέντε χρόνια τώρα δεν εκδόθηκε καμμία υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε το 2019;

Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο από το 2019 και έπειτα; Φέρνετε, λοιπόν, δύο διατάξεις που τροποποιούν προγενέστερο νόμο για την «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» και έχετε καταφέρει το εξής απίστευτο: Πρώτον, όλοι οι φορείς της Λαμίας που είναι και οι κύριοι αποκλειστικοί μέτοχοι του φορέα «ΠΕΛ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ», δηλαδή ο Δήμος Λαμιέων, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Επιμελητήριο Λαμίας, να είναι αντίθετοι με τις ρυθμίσεις και να ζητούν απόσυρση και διαβούλευση. Δεύτερον, δύο εκ των τριών Βουλευτών Φθιώτιδας της κυβερνώσας Πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Οικονόμου και ο κ. Κοτρωνιάς, να φέρνουν ξεχωριστές τροπολογίες για το θέμα της «Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας».

Έχουμε επομένω, την εξής εικόνα. Από τη μία ο Υπουργός να εισηγείται την τροποποίηση του ν.4605/2019 με τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νομοσχεδίου. Από την άλλη, όλοι οι φορείς να δηλώνουν αντίθετοι και να ζητούν απόσυρση και ανάμεσά τους δύο κυβερνητικοί Βουλευτές να καταθέτουν ο καθένας τη δική του τροπολογία. Εάν αυτό είναι εικόνα συνοχής της πλειοψηφούσας παράταξης, επιτρέψτε μου να έχω διαφορετική γνώμη.

Υποτίθεται ότι αναγνωρίζετε τη συνέχεια της κρατικής λειτουργίας ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Και όμως, ενώ πέντε χρόνια δεν κάνατε τίποτα για τον νέο φορέα της «Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας» και τον αφήσατε στην τύχη του, έρχεστε τώρα χωρίς διαβούλευση, χωρίς να διασφαλίσετε τη βιωσιμότητα του νέου φορέα και νομοθετείτε.

Και εν πάση περιπτώσει, επειδή όλοι σας ομνύετε την ανάγκη να προχωρήσει το μεγάλο έργο που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης με 48 εκατομμύρια και τη μεγάλη ευκαιρία για την τοπική οικονομία, μήπως μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο ανάδοχος αυτού του μεγάλου έργου; Μήπως αυτός ο ανάδοχος είναι ο ίδιος με αυτόν που αγόρασε τη «ΛΑΡΚΟ»; Για να γνωρίζει το ελληνικό Κοινοβούλιο και ο ελληνικός λαός υπέρ ποιων νομοθετείτε και κόπτεσθε.

Την ίδια ώρα, η ακρίβεια τσακίζει τα νοικοκυριά και οι μισοί Έλληνες δεν πρόκειται να πάνε διακοπές σε μία χώρα που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες. Και έρχεστε τώρα και μας λέτε ότι πρέπει να λάβετε μέτρα για την ακρίβεια στην ενέργεια. Μα, μέχρι σήμερα επιδοτούσατε την ακρίβεια των παρόχων ενέργειας, την ακρίβεια που τη βαφτίσατε «εισαγόμενη», δικαιολογώντας τους κερδοσκόπους. Τη μία έφταιγε ο πόλεμος στην Ουκρανία, την άλλη έφταιγε ο αέρας που φύσαγε και τώρα φταίει ο καύσωνας. Αύριο, ποιος ξέρει τι θα φταίει!

Στέλνετε φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος σε επαγγελματίες ζητώντας πίσω τις επιδοτήσεις που δώσατε. Κάποτε, όμως, τα ψέματα θα τελειώσουν και θα έρθει η ώρα όχι να στείλετε αλλά να λάβετε τον λογαριασμό από τον ίδιο τον λαό. Και πιστέψτε με, αυτή η ώρα δεν θα αργήσει να έρθει.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Και εμείς ευχαριστούμε την κ. Κοντοτόλη.

Θα δώσω τώρα τον λόγο στον ειδικό αγορητή από το ΠΑΣΟΚ, τον κ. Γεώργιο Νικητιάδη.

Παρακαλώ να κλείσει το ηλεκτρονικό σύστημα.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ:** Θα πάρω και τα δεκαοκτώ λεπτά που αφήσατε.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, συζητάμε σήμερα ένα νομοσχέδιο που αφορά την εναρμόνιση μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ελληνικό Δίκαιο και αφορά διευθυντές, διαχειριστές, στελέχη επιχειρήσεων που έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε σχέση με τη δραστηριότητά τους που αφορά τις εταιρείες στις οποίες συμμετείχαν.

Και, πράγματι, αποτελεί μια σωστή προοπτική δεδομένου ότι δίδεται η δυνατότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη στα κράτη-μέλη να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις ποιος έχει καταδικαστεί, ποιον προσλαμβάνει, ποιος ενέχει κινδύνους με τη συμμετοχή του στην εταιρεία σου. Είμαστε, λοιπόν, θετικοί επί της αρχής σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις μας.

Θέσαμε και στην επιτροπή το ζήτημα, κύριε Υπουργέ, της δυνατότητας των δανειστών, των ανθρώπων που θέλουν να αμφισβητήσουν αποφάσεις μιας εταιρείας εάν κηρυχθεί άκυρη η συμμετοχή ενός διευθυντή σε μία οποιαδήποτε επιχείρηση και εάν παραλλήλως έχουν ληφθεί αποφάσεις με τη συμμετοχή αυτού ο οποίος δεν θα έπρεπε να συμμετέχει διότι θα ήταν καταδικασμένος, κατά πόσον μπορούν να προσβληθούν αυτές οι αποφάσεις.

Έθεσα το ερώτημα και η απάντηση που έλαβα από τον κύριο Υπουργό είναι «εάν το προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας». Αδιανόητο! Δεν μπορώ να φανταστώ μία εταιρεία που θα περιέχει στο καταστατικό της διάταξη που θα λέει «εάν οποιοδήποτε μέλος του διοικητικού συμβουλίου αύριο, μεθαύριο καταδικαστεί αμετακλήτως για ένα σωρό αδικήματα, τότε δεν θα είναι άκυρες οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται». Αυτά είναι πρωτόγνωροι νομικισμοί. Εγώ δεν μπορώ να τους αντιληφθώ και φαντάζομαι κάθε μέσος νομικός δεν μπορεί να τους αντιληφθεί. Θα το βρούμε μπροστά μας και τότε θα εκδοθούν αποφάσεις δικαστηρίων και θα αναγκαστεί η Κυβέρνηση να φέρει νέα νομοθετική ρύθμιση για να μπαλώσει όσα δημιουργούνται. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπα, εμείς είμαστε θετικοί στην εναρμόνιση, δεδομένου ότι καλύπτει τεράστια κενά που υπάρχουν συνολικώς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τώρα, στο νομοσχέδιο υπάρχει η διάταξη για τη Λαμία. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Μισές δουλειές, κύριε Υπουργέ. Μια ζωή κάνει μισές δουλειές αυτή η Κυβέρνηση. Δεν μπορείτε επιτέλους να ξεκινήσετε κάτι και να πάει από την αρχή μέχρι το τέλος καλά; Διασφαλίσατε 48 εκατομμύρια, ένα μεγάλο ποσό, από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν φροντίζετε ο φορέας, κύριε συνάδελφε, που θα το διαχειριστεί αυτό να πάει αλώβητος, καθαρός, να μην έχει προβλήματα και να μπορέσει αυτά τα 48 εκατομμύρια -τη μεγάλη, πράγματι, προίκα- να τη διαχειριστεί σωστά για την ανάπτυξη της περιοχής.

Αντί, λοιπόν, να φροντίσετε να είναι αλώβητος αυτός ο φορέας, του φορτώνετε τα χρέη της προηγούμενης εταιρείας και πρέπει να κάνετε ένα σωρό παρεμβάσεις αμφιβόλου νομικής ισχύος, για να απαλλαγούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της νέας εταιρείας από τα χρέη της παλιάς που τα διαδέχεται. Πραγματικά, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω πώς πορεύεστε. Διατηρούμε ακόμα επιφυλάξεις. Δεν έχουμε ακούσει ποια είναι η τελική άποψη των φορέων για το θέμα της Λαμίας.

Τώρα, κύριε Υπουργέ, στην αρχική σας τοποθέτηση στην επιτροπή μάς παρουσιάσατε περίπου τους σχεδιασμούς σας και τη στρατηγική σας, εν όψει του ότι είστε νέος Υπουργός στο Υπουργείο. Καταλαβαίνετε ότι ειδικώς με τη σημερινή μέρα και με την αναστάτωση που επικρατεί με τα πράσινα τιμολόγια, τα πολύχρωμα τιμολόγια, όπου μετατρέψατε τους καταναλωτές σε τζογαδόρους να ψάχνουν να δουν με αυτό κερδίζουν ή με το άλλο κερδίζουν; Με ποιο τιμολόγιο τελικά κερδίζουν; Το πράσινο, το κόκκινο, το κίτρινο; Εγκλωβίσατε τους καταναλωτές.

Και έρχεστε τώρα ξανά -το προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός εχθές- ο κ. Σκυλακάκης θα έρθει και θα προβλέψει επιδοτήσεις, για να μαζέψετε ξανά τα αμάζευτα. Γίνατε μια Κυβέρνηση της αστάθειας, της ανασφάλειας. Κανείς δεν ξέρει πώς να πορευθεί, τι να προγραμματίσει, ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός του, τι «μπουγιουρντί» θα του έρθει αύριο από εκεί που δεν το περιμένει.

Αν κάνατε μια μέτρηση στους καταναλωτές για να δούμε πόσοι γνωρίζουν ποιο τιμολόγιο να επιλέξουν, σας βεβαιώνω ότι πάνω από 95% δεν ξέρουν ποιο τιμολόγιο να επιλέξουν.

Πρέπει να πάρουν κάποιον ειδήμονα και αυτός ο ειδήμονας δεν γνωρίζουμε αν θα τους πει το σωστό. Εν πάση περιπτώσει, ένα διαρκές μπάχαλο και όλα αυτά για να βγουν κερδισμένοι βέβαια οι πάροχοι, οι οποίοι πάροχοι κονομάνε, κονομάνε, κονομάνε. Και θυμηθήκατε επειδή παραοικονομήσανε, να τους βάλετε και 300 εκατομμύρια πρόστιμο.

Είπα όμως, κύριε Υπουργέ, ότι κάνατε αναφορές στους σχεδιασμούς σας και θέλω να μου επιτρέψετε κάποιες παρατηρήσεις με καλή πρόθεση. Δηλώσατε ότι θα μετατρέψετε το Υπουργείο από Υπουργείο της ακρίβειας σε Υπουργείο της ανάπτυξης. Οποία ομολογία, ο ίδιος ο Υπουργός να καταλαβαίνει και να αποδέχεται ή τουλάχιστον στη συνείδηση του κόσμου να αντιλαμβάνεται ότι το Υπουργείο του είναι το Υπουργείο της ακρίβειας, μια ντροπή δηλαδή.

Εγώ εύχομαι να καταφέρετε, πράγματι, αυτό το Υπουργείο να μετατραπεί σε Υπουργείο Ανάπτυξης. Θεωρώ ότι προσωπικώς θα το θέλατε, αλλά η Κυβέρνησή σας δεν μοιάζει να έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με την πραγματική ανάπτυξη.

Δηλώσατε ότι η Ελλάδα χρειάζεται παραγωγικό μοντέλο. Διάβασα και στα Πρακτικά, δεν είπατε «αλλαγή παραγωγικού μοντέλου», αλλά παραγωγικό μοντέλο. Δηλαδή στην ουσία μάς λέτε ότι δεν έχει η χώρα παραγωγικό μοντέλο. Το πιστεύουμε και εμείς αυτό. Μάλλιασε η γλώσσα μας απ’ αυτό εδώ το Βήμα -ο Πρόεδρός μας, οι Βουλευτές μας- να λένε επιτέλους κάνετε έναν σχεδιασμό με ένα παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα.

Εγώ από αυτό το Βήμα, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, έθεσα ξανά το θέμα αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Πιστεύετε ότι θα καταφέρετε από το Υπουργείο Ανάπτυξης να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, όταν η Κυβέρνηση η ίδια δεν έχει καταγράψει ούτε καν στον προϋπολογισμό –στον προϋπολογισμό άμα το ψάξεις δεν μπορείς να εντοπίσεις- ποιο είναι τελικά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, τι θέλει να κάνει; Να αναπτύξει τον τουρισμό; Να αναπτύξει τον πρωτογενή τομέα; Να αναπτύξει το real estate; Να αναπτύξει τις εταιρείες του διαδικτύου; Δεν μπορείς να αντιληφθείς πού θέλει να πάει.

Το μόνο που καταλαβαίνεις από την πρακτική είναι ότι θέλει ανάπτυξη real estate, να έρχονται εδώ τα funds, να εξαγοράζουνε τις εταιρείες τις ελληνικές, να μην προστίθεται ούτε ένας εργαζόμενος σε αυτές που υποτίθεται ότι είναι επενδύσεις και να κονομάνε τα funds.

Δηλώσατε –και πολύ καλά κάνατε- ότι θα δραστηριοποιηθείτε για την επαναβιομηχάνιση της χώρας. Μακάρι! Πώς; Περιμένουμε εδώ να μας φέρετε ένα σχέδιο για το πώς θα καταφέρετε, έστω και κάποια μικρά βήματα, για την επαναβιομηχάνιση της χώρας. Αφού δεν υπάρχει καμμία πρόβλεψη στον προϋπολογισμό, με βάση ποιον σχεδιασμό; Δηλαδή θα φέρετε κάποια σχέδια στα χαρτιά για την επαναβιομηχάνιση της χώρας και ο προϋπολογισμός δεν θα προβλέπει απολύτως τίποτα; Και πώς; Από πού θα χρηματοδοτηθούν αυτά;Real estate, σας το είπα, αυτό κάνετε.

Επισκεφθήκατε –και ορθώς, ορθότατα- τη νέα Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού –επιτέλους!- και πειστήκατε, επιτέλους αυτή η Κυβέρνηση, ότι πρέπει η Επιτροπή Ανταγωνισμού να στελεχωθεί. Μα έχουμε βαρεθεί να το λέμε, όλα τα κόμματα σας το λέμε. Έπρεπε να αφήσουμε τα καρτέλ να λυμαίνονται την αγορά για τόσα χρόνια, για να πάρετε χαμπάρι ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού χρειάζεται κόσμο, χρειάζεται στελέχωση; Ο κ. Λιανός, ο προηγούμενος Πρόεδρος, αυτό δεν σας έλεγε διαρκώς; Ο «ρεπόρτερ», όπως τον είχε ονομάσει ο προκάτοχός σας, ο κ. Σκρέκας, τον έλεγε «ρεπόρτερ», επειδή δεν του άρεσαν οι καταγραφές στους κλάδους που έκανε.

Είπατε όμως -και θέλω εγώ να το δείτε λίγο πιο βαθιά- ότι σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού θα γίνουν στο εξής οι έλεγχοι κατά της αισχροκέρδειας.

Πρώτον, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν ελέγχει την αισχροκέρδεια. Δεν έχει καμμία δουλειά. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να ξέρουμε και τι λέμε ασχολείται πρώτον, με το κατά πόσον υπάρχει εναρμόνιση πρακτικών, δηλαδή ύπαρξη καρτέλ και, δεύτερον, κατά πόσο με μία εξαγορά μία εταιρεία κατακτά δεσπόζουσα θέση στην αγορά, δηλαδή μπορεί να καπελώνει την αγορά και να καθορίζει τις τιμές. Αυτή είναι η δουλειά της. Καμμία σχέση με την αισχροκέρδεια. Εσείς μας είπατε ότι θα γίνει στενή συνεργασία. Και ποια στενή συνεργασία; Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ανεξάρτητη αρχή. Δεν είναι κάποιος φορέας που μπορεί να έχει στενή συνεργασία με την Κυβέρνηση.

Είπατε ότι θα ενισχύσετε τη ΔΙΜΕΑ. Προσυπογράφουμε κι αυτό σας το λέγαμε διαρκώς, ότι με εβδομήντα έξι άτομα δεν μπορείς να ελέγξεις τις εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Αναμένουμε, ελπίζουμε.

Εξαγγείλατε τριπλασιασμό των προστίμων στις πολυεθνικές. Θα σας θέσω ένα ερώτημα. Γιατί δεν επιβάλλετε ως πρόστιμο το προϊόν της αισχροκέρδειας; Δεν χρειάζεται από 1 εκατομμύριο να πάτε 3,5. Πιάσατε τον κλέφτη «κλέπτων οπώρας»; Πόση αξία είχαν οι «οπώρες» που έκλεβε; Πόση ήταν η αισχροκέρδεια; Δέκα εκατομμύρια; Δέκα εκατομμύρια να είναι το πρόστιμο και όχι να μου λέτε τώρα ότι το 1 εκατομμύριο το κάνετε 3 εκατομμύρια. Τολμήστε το, αποτελεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Και επιτέλους δείτε εσείς –ο προκάτοχός σας δεν ήθελε καν να το συζητήσει- την προοπτική να δημοσιοποιούνται τα προϊόντα επί των οποίων επιτελείται η αισχροκέρδεια για να ξέρει ο κάθε καταναλωτής ότι στο τάδε προϊόν με έκλεβαν τόσο και να σαμποτάρει το προϊόν. Αυτό σημαίνει ενίσχυση του καταναλωτικού κινήματος.

Το θέμα του ΦΠΑ έχει τεθεί επανειλημμένως και χθες ο Πρωθυπουργός το πέρασε γρήγορα γρήγορα σε ερώτηση από δημοσιογράφο που του τέθηκε στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Εμείς το φέραμε εδώ, κάναμε ερώτηση. Σας είπαμε τουλάχιστον στο λάδι μηδενίστε το, κάντε μια δοκιμή. Και ξέρετε τι μας είπε ο Υπουργός Οικονομικών όταν τον ρωτήσαμε ποιο είναι το δημοσιονομικό κόστος που θα έχει σαν μηδενίσεις τον ΦΠΑ στο λάδι; «Δεν μπορούμε να το βρούμε» λέει, «δεν το ξέρουμε γιατί δεν μπορούμε να το βρούμε ποιο είναι». Προσέξτε. Επικαλείται η Κυβέρνηση ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ θα έχει δημοσιονομική ζημιά αλλά δεν ξέρει ποια είναι η δημοσιονομική ζημιά γιατί δεν μπορεί να την υπολογίσει.

Η Ισπανία -σας το έχουμε πει επανειλημμένως- και η Κομισιόν με μελέτη από ινστιτούτο στο οποίο ανατέθηκε, απεφάνθη ότι η μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα είχε αντανάκλαση άμεση στις τιμές των προϊόντων και πέσανε οι τιμές των προϊόντων. Η Τράπεζα της Ισπανίας, η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, σε μελέτη με δέκα χιλιάδες προϊόντα απεφάνθη ότι η μείωση του ΦΠΑ έφερε μείωση στις τιμές στα ράφια. Το κόμμα το δικό σας, το συντηρητικό, το ομογάλακτο στην Ισπανία πιέζει την κυβέρνηση για να φέρει σε ακόμα περισσότερα προϊόντα μείωση του ΦΠΑ κι εσείς δεν τολμάτε επικαλούμενοι διαρκώς το δημοσιονομικό κόστος.

Εγώ λέω, κύριε Υπουργέ, πάρτε εσείς στην πρωτοβουλία και κάντε μία πιλοτική προσπάθεια σε ένα μόνο προϊόν, στο λάδι. Δοκιμάστε το για να αποδείξετε κι αυτά που λέτε και να βγάλετε εμάς ψεύτες ότι δεν ξέρουμε τι λέμε. Ξέρετε γιατί δεν το κάνετε; Γιατί θα αποδειχθεί ότι, πράγματι, μειώνονται οι τιμές και τότε θα αναγκαστείτε να μειώσετε τον ΦΠΑ και σε άλλα προϊόντα.

Αναφερθήκατε και στην περίφημη επιστολή του Πρωθυπουργού στην κ. Φον Ντερ Λάιεν. Καλά, αποδείχθηκε ότι επρόκειτο απλώς και μόνο για επικοινωνιακό τρικ. Δεν έχει καμμία δουλειά η Επιτροπή Ανταγωνισμού η ελληνική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με αυτή που πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού τη συνδρομή της για να εντοπίσουμε τις διαφορές με τις οποίες τα προϊόντα μιας πολυεθνικής εταιρείας σε μια άλλη χώρα και πώς είναι ακριβότερα στην Ελλάδα. Επικοινωνιακό τρικ καθαρά.

Ελπίζουμε πως τώρα –εμείς το θέσαμε με τον κ. Ανδρουλάκη που επισκεφθήκαμε τη νέα πρόεδρο- η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα κινηθεί προς την κατεύθυνση να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού τη συνδρομή της.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, ότι φοβάμαι πως η Κυβέρνησή σας βρίσκεται σε αποδρομή. Παντού χάος: υγεία, ακρίβεια, ανασφάλεια, οπαδοί σκοτώνονται στους δρόμους, ενώ διακηρύσσατε ότι τέρμα η οπαδική βία, προβληματική εξωτερική πολιτική. Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε τους τρόπους που κινούνται και δημοσιοποιούν τις απόψεις τους διάφοροι γείτονές μας, και έχουμε αρχίσει να αισθανόμαστε λίγη ντροπή. Όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα για την Κυβέρνησή σας. Εσείς, όμως, έχετε το θέμα της ανάπτυξης. Εμείς από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ θα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όπου νομίζετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Όμως, η καλύτερη βοήθεια που μπορούμε να σας δώσουμε είναι να ακούτε τις προτάσεις μας. Αυτές είναι που θα σας δώσουν την καλύτερη βοήθεια.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ευχαριστούμε τον κ. Νικητιάδη.

Και τώρα τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κ. Μανώλης Συντυχάκης.

Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική και εκδικητική συμπεριφορά της απέναντι στους εργαζόμενους της «ΛΑΡΚΟ», τους οποίους στην κυριολεξία πετάει στον δρόμο χωρίς καμμία διασφάλιση για το μέλλον τους και για την αποφυγή του κινδύνου βιομηχανικού ατυχήματος. Πραγματικά δεν έχει όρια η χυδαιότητά της όχι μόνο γιατί αδιαφορεί για τον κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος αλλά γιατί κόβει ακόμα και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων ακυρώνοντας ακόμα και χειρουργεία σε βαριά άρρωστους. Και φυσικά ακολουθεί μία μόνιμη τακτική να σπιλώνει και να αξιοποιεί αθλιότητες συκοφαντώντας τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής.

Οι σχεδιασμοί της προφανώς και απέτυχαν. Και απέτυχαν συνειδητά αφήνοντας κουφάρι το εργοστάσιο και τις εγκαταστάσεις μια στρατηγικής σημασίας βιομηχανίας χωρίς εργαζόμενους, χωρίς ζωή, χωρίς μέλλον, χωρίς ουσιαστική φύλαξη, χωρίς καμμία διασφάλιση των επικίνδυνων υλικών και πρόληψη αποφυγής του κινδύνου βιομηχανικού ατυχήματος. Και φυσικά οδηγεί σε μαρασμό δεκάδες χωριά και κωμοπόλεις που ζούσαν και ανέπνεαν από τη «ΛΑΡΚΟ».

Βέβαια, οι εργαζόμενοι δεν το βάζουν κάτω. Είναι ενωμένοι και αποφασισμένοι στέλνοντας μαζική και δυναμική απάντηση στην Κυβέρνηση. Μάλιστα, σήμερα είναι ημέρα γενικής απεργίας στη Λοκρίδα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην πύλη του εργοστασίου της «ΛΑΡΚΟ» βρίσκονται εκατοντάδες εργαζόμενοι, οικογένειες, γυναίκες, παιδιά ανταποκρινόμενοι στο αγωνιστικό κάλεσμα που έχουν απευθύνει τα σωματεία, οι μαζικοί φορείς της Λοκρίδας συνεχίζοντας αποφασιστικά τον αγώνα για να καπνίσει και πάλι η τσιμινιέρα στη «ΛΑΡΚΟ» και να μη μαραζώσει ο τόπος τους.

Το ΚΚΕ στέλνει και από αυτό εδώ το Βήμα σε όλους τους εργαζόμενους, στους κατοίκους της περιοχής, στην εργατική τάξη θερμό, υπερήφανο και αγωνιστικό χαιρετισμό.

Τώρα σε σχέση με το νομοσχέδιο και σε ό,τι αφορά τους λεγόμενους αποκλεισμένους διευθυντές των άρθρων 1 έως 10, ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία τροποποιημένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου και τις κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Ως αποκλεισμένοι διευθυντές ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να αποκλείονται από τη διοίκηση των εταιρειών και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, επειδή έχουν καταδικαστεί με δικαστική απόφαση για την τέλεση διάφορων αξιόποινων πράξεων. Η οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να είναι σε θέση μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων των κρατών-μελών, μιας κεντρικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρέχουν χωρίς καθυστέρηση πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών, με το εάν ένα πρόσωπο έχει αποκλειστεί ή έχει καταχωριστεί σε κάποιο από τα εθνικά εμπορικά μητρώα τους και τα μητρώα εταιρειών, όπως είναι στην Ελλάδα το ΓΕΜΗ.

Κατά την άποψή μας πρόκειται για μία ακόμα οδηγία που ενσωματώνεται στο ελληνικό Δίκαιο όχι για την προστασία του καταναλωτή ή των εργαζομένων στις εταιρείες αλλά για να διαφυλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αστικές κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις στη χώρα μας, τα γενικά καπιταλιστικά συμφέροντα και τους μονοπωλιακούς ομίλους ως οργανισμούς, το κύρος τους στην αγορά, να θωρακίσουν τους ομίλους μπροστά σε κραδασμούς, κρίσεις, μείωση κερδοφορίας, ανταγωνισμό συμφερόντων εντός των ομίλων, κερδοσκοπικά παιχνίδια και ούτω καθεξής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών προσπαθούν να πλασάρουν την άποψη ότι για τα προβλήματα κρίσης ή πτώχευσης ή μείωσης κερδών φταίει η κακοδιαχείριση από κάποιους διεφθαρμένους καλοπληρωμένους διευθυντές. Φυσικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κατ’ εικόνα και ομοίωση του βασικού σκοπού και προορισμού μιας καπιταλιστικής επιχείρησης, δηλαδή η απόσπαση υπεραξίας, το βάθεμα της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και η εξασφάλιση του μέγιστου ποσοστού κέρδους.

Επιπλέον, επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα φιλικό περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης προς τις επιχειρήσεις κάτι που, βέβαια, στρώνει το έδαφος για κάθε είδους απάτες, καταστρατηγήσεις των όποιων νομοθετικών μέτρων εθνικών, ευρωενωσιακών, ενώ κατά τα άλλα θέλουν δήθεν να καταπολεμήσουν τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή και ούτω καθεξής.

Η σκέψη και μόνο ότι η διαφθορά, η φοροδιαφυγή και τα ανταγωνιστικά παιχνίδια μεταξύ μονοπωλιακών ομίλων μπορεί να οφείλονται στον κακό διευθυντή συγκαλύπτει την ουσία της λειτουργίας της οικονομίας της αγοράς, ότι το κίνητρο της ύπαρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης στον καπιταλισμό είναι η όλο και μεγαλύτερη επιδίωξη του καπιταλιστικού κέρδους.

Για το ΚΚΕ η βασική αιτία φοροδιαφυγής, διαφθοράς και σήψης πρέπει να αναζητηθεί στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που αποθεώνει το κυνήγι του κέρδους και οξύνει τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στα μονοπώλια. Το κίνητρο για τον κάθε επιχειρηματία δεν είναι το πώς θα ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες αλλά το πώς θα έχει όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη. Και τα κέρδη αυτά δεν γίνονται με άλλον τρόπο παρά με την απλήρωτη δουλειά των εργατών, αυτή που βάζει σε κίνηση και δίνει ζωή στον κόσμο.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το άρθρο 11, που προβλέπει φορολογικές απαλλαγές σε επιχειρήσεις και σε επενδυτικά σχέδια τα γνωστά «δωράκια»-δεσμεύσεις προς τους ομίλους για να δημιουργηθεί, όπως λένε, το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της λεγόμενης δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης θεσπίζεται καθεστώς χορήγησης ενισχύσεων μέσω των αναπτυξιακών νόμων είτε μέσω διάφορων κρατικών ενισχύσεων. Με λίγα λόγια, δηλαδή, η Κυβέρνηση τους διευκολύνει με χίλιους δύο τρόπους. Και εδώ μιλάμε όχι μόνο για φωτογραφικές διατάξεις αλλά και για νέα πακέτα ενισχύσεων, για ζεστό κρατικό χρήμα από τις τσέπες του λαού αλλά και για νέες κατ’ εξαίρεση φορολογικές απαλλαγές σε επιχειρήσεις και στρατηγικούς επενδυτές. Τέτοια περίπτωση είναι και η υπουργική τροπολογία μέσω της οποίας η Κυβέρνηση δίνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ κρατική επιδότηση στη «SKY EXPRESS Α.Ε.», δηλαδή νέο δωράκι, όπως είχε κάνει και το 2021 με την άλλη αεροπορική εταιρεία την «AEGEAN», ενώ την ίδια στιγμή οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί έμποροι και οι βιοπαλαιστές καλούνται να επιβιώσουν με μερικά ψίχουλα που δεν φτάνουν όχι μόνο για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους αλλά ούτε καν για να ζήσουν τις οικογένειές τους.

Το ίδιο και η έκτακτη συνεισφορά αλληλεγγύης, όπως τη βάφτισε η Κυβέρνηση, στην υπουργική τροπολογία για τις υψηλές τιμές ενέργειας. Είναι κοροϊδία στο τετράγωνο. Και αυτό γιατί θα παραμείνει η πολιτική που ενισχύει τους παράγοντες της ενεργειακής φτώχειας και των κερδών των εταιρειών.

Πίσω από τα συσσωρευμένα προβλήματα του λαού είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις θυσιάζοντας λαϊκές ανάγκες στον βωμό του κέρδους του κεφαλαίου. Το ζούμε με το ρεύμα, το ζούμε την περίοδο αυτή με τις διακοπές που δεν θα πάνε οι μισοί Έλληνες, το ζούμε με τα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια που επιβάλλουν οι εφοπλιστές με πρόσχημα την αύξηση της τιμής των καυσίμων, όταν απολαμβάνουν αφορολόγητο πετρέλαιο.

Αν, πραγματικά, ήθελε η Κυβέρνηση θα προχωρούσε στην κατάργηση του Χρηματιστηρίου ενέργειας που καθορίζει τις τιμές και ψήφισαν από κοινού Νέα Δημοκρατία - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, στην κατάργηση όλων των ειδικών φόρων στα καύσιμα, στο σταμάτημα αυτής της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με κριτήριο το κέρδος, αξιοποιώντας, όπως λέμε εμείς, όλες τις εγχώριες πηγές ενέργειας όπως είναι ο λιγνίτης, οι ΑΠΕ, η γεωθερμική ενέργεια και άλλες μορφές, αλλά πάντα με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος και την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.

Σε σχέση με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13, αυτό που επιδιώκουν οι διατάξεις αυτές είναι να λύσουν εκκρεμότητες, σχετικά με τη διαδικασία κατάργησης της «Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας» και τη μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων στο νέο πρόσωπο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ». Εδώ με πρόσχημα την υπαρκτή ανάγκη για τακτοποίηση χρόνιων εκκρεμών ζητημάτων, η Κυβέρνηση σε συνεργασία και με τον δήμο και την περιφέρεια ετοιμάζουν -παρά τις διαφορές ως προς τον τρόπο- καραμπινάτη ιδιωτικοποίηση μιας έκτασης εκατόν εξήντα επτά στρεμμάτων εντός της οποίας περιλαμβάνονται τρεις στεγασμένοι εκθεσιακοί χώροι συνολικής έκτασης οκτώ χιλιάδων εκατό τετραγωνικών μέτρων.

Οι όποιες διορθωτικές κινήσεις του Υπουργού στις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου δεν αλλάζουν την ουσία, δηλαδή ότι έχουμε να κάνουμε με μία ανώνυμη εταιρεία που θα υπηρετήσει τον στόχο της ιδιωτικοποίησης. Βέβαια, η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» με την επωνυμία «Φορέας Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» -μακρόσυρτος τίτλος- είναι έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας το πεδίο δραστηριοτήτων που είχε προωθήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον Δεκέμβρη του 2014 λίγο πριν από τις εκλογές. Και, μάλιστα, ο κ. Σταϊκούρας τότε ως Υφυπουργός με νομοθετική ρύθμιση είχε διευρύνει το πεδίο δραστηριοτήτων της «Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας» δίνοντας τη δυνατότητα για ανάπτυξη σε μια σειρά δράσεων και διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για την ιδιωτικοποίηση και εκμετάλλευση του χώρου από επιχειρηματικά συμφέροντα. Δηλαδή ο κάθε επόμενος έχτιζε πάνω σε όσα οικοδομούσε ο προηγούμενος, γιατί περί αυτού πρόκειται.

Θεωρούμε απλώς ότι το master plan το οποίο παρουσιάστηκε και στον Δήμο Λαμιέων από τον Μάιο του 2021 είναι αποκαλυπτικό. Αυτό περιλαμβάνει ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών, στεγασμένους εκθεσιακούς χώρους σε έκταση τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, συνεδριακά κέντρα, κτηριακές εγκαταστάσεις που θα λειτουργούν συμπληρωματικά με εστίαση, εμπορικά καταστήματα, νέες τεχνολογίες, εκδηλώσεις, χώρους στάθμευσης. Δηλαδή, στην ουσία το master plan αφορά την κατασκευή ενός ξενοδοχείου και υποδομών που θα το υπηρετούν. Περί αυτού πρόκειται.

Και, βέβαια, οι τροπολογίες που κατέθεσαν δύο Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο παρόν νομοσχέδιο για την περίπτωση που συζητάμε, ούτε αυτές αλλάζουν τον χαρακτήρα των επιδιώξεων. Αντιθέτως, επιδιώκουν να διευκολύνουν τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης που -επαναλαμβάνω- σε συνεργασία και με τους τοπικούς άρχοντες εκεί μεθοδεύουν την ιδιωτικοποίηση αυτής της έκτασης.

Από την πλευρά του το ΚΚΕ σε κάθε περίπτωση είναι αντίθετο στον συνολικότερο σχεδιασμό και τις παρεμβάσεις που γίνονται. Διαφωνούμε με τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας και με το σχέδιο ανάπλασης της έκτασης, καθώς όπως είπα πρόκειται για ιδιωτικοποίηση με κεντρικό άξονα την κατασκευή της ξενοδοχειακής μονάδας. Πρόκειται για μία εξέλιξη που είναι ξένη προς τις ανάγκες των εργαζομένων του λαού της περιοχής, των βιοπαλαιστών, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών επαγγελματιών και των αγροτών. Πρέπει να υπάρξει ρητή διάταξη ότι αποκλείεται η κατάσχεση.

Η πρότασή μας όπως κατατέθηκε από τη Λαϊκή Συσπείρωση στον Δήμο Λαμιέων στο δημοτικό συμβούλιο είναι να δοθεί αυτή η έκταση στον δήμο και να αποκλειστεί κάθε εμπλοκή επιχειρηματικών ομίλων και εμπορευματοποίησή της. Παράλληλα, αυτή η αξιοποίηση της έκτασης πρέπει να γίνεται προς δύο κατευθύνσεις, δηλαδή το ένα τμήμα να αξιοποιηθεί ως εκθεσιακός χώρος όπου θα προβάλλεται η παραγωγική δραστηριότητα του τόπου με έμφαση στον αγροτικό τομέα και τη μεταποίηση, τη διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων του αγροτικού τομέα και την αξιοποίησή τους προς όφελος του λαού, χωρίς μεσάζοντες, επιχειρηματική δραστηριότητα και μονοπώλια του χώρου, καθώς και στα αποτελέσματα της εργασίας εργατών και αγροτών στην ευρύτερη περιοχή.

Το δεύτερο τμήμα της έκτασης -και το μεγαλύτερο- πρέπει να μετατραπεί σε τόπο συνάντησης και ανταλλαγής εμπειρίας και απόψεων του λαού, σε πάρκο αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού που θα αποδοθεί προς χρήση και αξιοποίηση από το σύνολο του λαού της περιοχής, των ερασιτεχνικών συλλόγων και σωματείων πολιτισμού και αθλητισμού. Να κατασκευαστούν ανοιχτοί και προσβάσιμοι χώροι άθλησης, μικρά γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, κ.ο.κ.. Να σχεδιαστούν διαδρομές περιπάτου, ποδηλασία, τζόκινγκ και προπονήσεις αθλητών μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων. Να κατασκευαστεί ανοιχτό θέατρο αλλά και κλειστές εγκαταστάσεις που να εξυπηρετούν την ερασιτεχνική δημιουργία, την ανάπτυξη διαφόρων δραστηριοτήτων όπως το θέατρο, ο χορός, η μουσική, οι εικαστικές τέχνες, κ.ο.κ.. Να μετατραπεί η περιοχή σε πνεύμονα ζωής, πολιτισμού και δημιουργίας, σε σημείο αναφοράς για το σύνολο των κατοίκων και όχι σε αντικείμενο εκμετάλλευσης για τα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Με όλα όσα είπα στην ομιλία μου, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο αυτό και επί της αρχής και επί των άρθρων.

Ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Κι εμείς ευχαριστούμε τον κ. Συντυχάκη.

Θα δώσω τώρα τον λόγο στον ειδικό αγορητή από την Ελληνική Λύση, τον κ. Στυλιανό Φωτόπουλο.

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ:** Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω την ομιλία μου με ένα σύντομο σχόλιο όσον αφορά την τροπολογία που καταθέσατε και συγκεκριμένα για το άρθρο 1 για την προσωρινή συνεισφορά στις επιχειρήσεις του άρθρου 14. Ενώ γενικά είμαστε κατά των έκτακτων φορολογήσεων και της έκτακτης επιβολής φόρων, στην προκειμένη περίπτωση οι έκτακτες συνθήκες φέρνουν και έκτακτα μέτρα. Άρα για το συγκεκριμένο άρθρο είμαστε «υπέρ». Θα θέλαμε, όμως, μια και μιλάμε για τις εταιρείες παροχής ενέργειας, να δούμε κάτι αντίστοιχο και για τις τράπεζες, όπου δεν μιλάμε για φορολόγηση έκτακτη, αλλά μιλάμε για μια επανεξέταση του περιβόητου «αναβαλλόμενου φόρου».

Έρχομαι τώρα στο ίδιο το νομοσχέδιο. Για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, λοιπόν, με τίτλο: «Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις», διαβάζουμε στην αιτιολογική έκθεση ότι επιχειρείται η ενσωμάτωση του άρθρου 1 της οδηγίας 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εμπορικού δικαίου, σχετικά με τον αποκλεισμό φυσικών προσώπων από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό θεσπίζεται το Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών το οποίο έχει ως σκοπό την προστασία προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες ή υποκαταστήματα εταιρειών για την αποτροπή οποιασδήποτε δόλιας ή καταχρηστικής συμπεριφοράς, απορρίπτοντας τον διορισμό φυσικού προσώπου ως διευθυντή εταιρείας μέσα από την αξιοποίηση πληροφοριών που παρέχονται και από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον ορίζονται λόγοι αποκλεισμού, καθώς και η διάρκεια αυτού ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Με την ενσωμάτωση της οδηγίας 2019/1151 καθίστανται διαθέσιμες οι πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα ακατάλληλα να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες και υποκαταστήματα. Πρόκειται για ένα ισχυρό μέτρο προστασίας τόσο για τις ίδιες τις εταιρείες, όσο και για τα φυσικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αλληλεπιδρούν και συναλλάσσονται μεταξύ τους.

Μελετώντας το προοίμιο της οδηγίας ορίζεται ότι θεσπίζει μεταξύ άλλων τους κανόνες δημοσιότητας και διασύνδεσης των κεντρικών και εμπορικών μητρώων, καθώς και των μητρώων εταιρειών των κρατών-μελών.

Εδώ, κύριε Υπουργέ -ο Γενικός Γραμματέας θα το θυμάται- σε προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει σχετικά με τα υποκαταστήματα, αλλά και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις μεταξύ κρατών-μελών και συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, είχαμε συζητήσει –το είχα πει και στον προκάτοχό σας, το θέτω και σε σας και ελπίζω αυτή τη φορά να ακουστούμε- για τα οικονομικά στοιχεία μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών. Δηλαδή, μία πολύ καλή πρακτική θα ήταν να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις να δημοσιεύουν τα στοιχεία για τις μεταξύ τους συναλλαγές, είτε αυτές αφορούν δάνεια με ιδιαίτερα περίεργα επιτόκια, είτε αυτά αφορούν τιμολόγια δικαιωμάτων, είτε αφορούν τιμολόγια προϊόντων με τη μετακύλιση κόστους στο υποκατάστημα και αντίστοιχα μεταφέροντας τα κέρδη σε εταιρείες με πολύ καλύτερο φορολογικό περιβάλλον σε σχέση με την Ελλάδα.

Αυτή είναι μια πρόταση την οποία σας την ξαναλέμε, σας την ξανακαταθέτουμε και ελπίζουμε κάποια στιγμή να εφαρμοστεί. Ουσιαστικά, θα δώσει ύλη και για το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και για το Υπουργείο Οικονομικών.

Επιστρέφω στο σχολιασμό του νομοσχεδίου. Πάντα, σύμφωνα με την οδηγία, λοιπόν, η χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών για την ευκολότερη, ταχύτερη και χρονικά και οικονομικά αποδοτικότερη έναρξη οικονομικής δραστηριότητας, μέσω της σύστασης εταιρείας ή της ίδρυσης υποκαταστήματος αυτής της εταιρείας σε άλλο κράτος-μέλος και για την παροχή προσβάσιμων πληροφοριών, σχετικά με εταιρείες, αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό και τον διοικητικό εξορθολογισμό μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς και για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας των εταιρειών.

Η εξασφάλιση της ύπαρξης νομικού και διοικητικού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των νέων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο, αφ’ ενός, για την παροχή των απαραίτητων διασφαλίσεων για την καταπολέμηση των καταχρήσεων και της απάτης και αφ’ ετέρου, για την επιδίωξη στόχων, όπως η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η προσέλκυση επενδύσεων στην Ένωση, που θα προσέφεραν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε ολόκληρη την κοινωνία.

Σήμερα στην Ένωση, τα κράτη-μέλη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τη διαθεσιμότητα διαδικτυακών εργαλείων για επιχειρηματίες και εταιρείες στις επικοινωνίες τους με τις δημόσιες αρχές για θέματα εταιρικού δικαίου. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ποικίλλουν μεταξύ των κρατών-μελών. Μερικά κράτη-μέλη παρέχουν ολοκληρωμένες και φιλικές προς τον χρήστη υπηρεσίες, εξολοκλήρου διαθέσιμες διαδικτυακά, ενώ άλλα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να παράσχουν διαδικτυακές λύσεις, για ορισμένα σημαντικά στάδια του κύκλου ζωής μιας εταιρείας.

Για παράδειγμα, για τη σύσταση εταιρειών ή την υποβολή μεταβολών στο μητρώο, όσον αφορά πράξεις και στοιχεία, ορισμένα κράτη-μέλη επιτρέπουν μόνο διαδικασίες και αυτοπρόσωπη παρουσία, ενώ άλλα επιτρέπουν τόσο τις διαδικασίες με αυτοπρόσωπη παρουσία όσο και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Επιπλέον, όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες για τις εταιρείες, το Δίκαιο της Ένωσης προβλέπει ότι ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων πρέπει πάντοτε να παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, το πεδίο αυτών των πληροφοριών παραμένει περιορισμένο. Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ποικίλλει, δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη διατίθενται περισσότερες πληροφορίες δωρεάν από ό,τι σε άλλα, κάτι που προκαλεί ανισορροπία, μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Ιούνιο του 2017 τέθηκε σε λειτουργία η διασύνδεση των κεντρικών μητρώων των εμπορικών μητρώων και των μητρώων εταιρειών των κρατών-μελών, κάτι που διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη διασυνοριακή πρόσβαση στα στοιχεία των εταιρειών στην Ένωση και επιτρέπει στα μητρώα των κρατών-μελών να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μεταξύ τους, αναφορικά με ορισμένες διασυνοριακές πράξεις που επηρεάζουν τις εταιρείες.

Η επιτροπή στις ανακοινώσεις της, με τίτλο: «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης και σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016 - 2020 -εδώ να σημειωθεί ότι διανύουμε το δεύτερο εξάμηνο του 2024- επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης» τόνισε τον ρόλο των δημοσίων διοικήσεων στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να προβαίνουν εύκολα στην έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, να δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και να επεκτείνονται σε διασυνοριακό επίπεδο.

Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναγνώρισε ειδικά τη σημασία της βελτίωσης της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις διατάξεις του Εταιρικού Δικαίου.

Επιπλέον, τα κράτη-μέλη απεύθυναν ισχυρή έκκληση να ενταθούν οι προσπάθειες για την παροχή στην Ένωση αποτελεσματικών ηλεκτρονικών διαδικασιών με επίκεντρο τον χρήστη.

Με στόχο τη μείωση του κόστους της διοικητικής επιβάρυνσης και της διάρκειας των διαδικασιών και τις εταιρείες, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν την αρχή μόνον άπαξ στον τομέα του Εταιρικού Δικαίου, η οποία είναι κατοχυρωμένη στην Ένωση, όπως αποδεικνύεται μεταξύ άλλων από τον Κανονισμό 1724 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Να σημειωθεί ότι η αρχή «μόνον άπαξ» θεσπίστηκε στην ελληνική έννομη τάξη ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ψηφιακής διακυβέρνησης με τον ν.4747/2020, κάτι το οποίο είναι ζητούμενο και για το Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Βεσυρόπουλε, μιας που σας βλέπω εδώ.

Η εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» συνεπάγεται ότι οι εταιρείες δεν θα καλούνται να υποβάλλουν τα ίδια στοιχεία στις δημόσιες αρχές, περισσότερο από μία φορά. Για παράδειγμα, οι εταιρείες δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν τα ίδια στοιχεία τόσο στο μητρώο όσο και στην εθνική επίσημη εφημερίδα.

Αντιθέτως, το μητρώο θα πρέπει να παρέχει τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία απευθείας στην εθνική επίσημη εφημερίδα. Ομοίως, όταν μια εταιρεία έχει συσταθεί σε ένα κράτος-μέλος και επιθυμεί να καταχωρήσει υποκατάστημα σε άλλο κράτος-μέλος, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις πράξεις ή τα στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλο μητρώο.

Περαιτέρω, όταν μια εταιρεία έχει συσταθεί σε ένα κράτος-μέλος, αλλά διατηρεί υποκατάστημα σε άλλο κράτος-μέλος, θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει ορισμένες μεταβολές των στοιχείων της μόνο στο μητρώο στο οποίο είναι καταχωρημένη, χωρίς να απαιτείται υποβολή της ίδιας πληροφορίας και στο μητρώο στο οποίο είναι καταχωρημένο το υποκατάστημα.

Αντίθετα, πληροφορίες, όπως η αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας ή της καταστατικής της έδρας, θα πρέπει να ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά μεταξύ του μητρώου στο οποίο είναι καταχωρημένη εταιρεία και του μητρώου στο οποίο είναι καταχωρημένο το υποκατάστημα, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων.

Προκειμένου να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα συνεπών και επικυρωμένων πληροφοριών, σχετικά με τις εταιρείες στην Ένωση και να αυξηθεί η περαιτέρω διαφάνεια, θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση της διασύνδεσης των μητρώων για την ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικά με οποιαδήποτε μορφή εταιρείας, που καταχωρίζεται στα μητρώα των εταιρειών, σύμφωνα και με το εθνικό δίκαιο.

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ηλεκτρονικά αντίγραφα των πράξεων και των στοιχείων των εν λόγω μορφών εταιρειών που είναι διαθέσιμα, επίσης, μέσω αυτού του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων.

Στο άρθρο 2 της οδηγίας με τίτλο: «Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο», τα κράτη-μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συμμορφωθούν με την παρούσα τροποποιητική οδηγία, το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου του 2021.

Αβίαστα προκύπτουν, λοιπόν, τα εξής συμπεράσματα: Πολλά από τα επιμέρους ζητήματα της οδηγίας, όπως είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων να προβαίνουν εύκολα στην έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, να δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και να επεκτείνονται στο διασυνοριακό επίπεδο, δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στο Εθνικό μας Δίκαιο.

Δεύτερον, οι οδηγίες πρέπει να ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία των κρατών-μελών. Σε κάθε οδηγία προβλέπεται προθεσμία για τη μεταφορά της στην εθνική νομοθεσία. Έως την ημερομηνία αυτή, τα κράτη-μέλη, πρέπει να στείλουν στην ευρωπαϊκή επιτροπή το κείμενο των εθνικών μέτρων εφαρμογής που ενσωματώνουν τις διατάξεις της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία. Εν προκειμένω, έχουν περάσει κοντά τρία χρόνια από την 1η Αυγούστου του 2021.

Με το Κεφάλαιο Β΄ του νομοσχεδίου ρυθμίζονται επείγοντα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σχετικά με τον χρόνο χρήσης του δικαιώματος της φοροαπαλλαγής από τις επιχειρήσεις, τα επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να κάνουν χρήση της ωφέλειας του κινήτρου φορολογικής απαλλαγής εντός του έτους, κατά το οποίο υπέβαλαν αίτηση πιστοποίησης υλοποίησης.

Επίσης, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της επίσπευσης διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων και της επαρκούς στελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Τέλος, αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν εν όψει της κατάργησης του νομικού προσώπου «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας». Παρατηρούνται καθυστερήσεις στη δυνατότητα των φορέων των επενδυτικών σχεδίων του ν.3908/2011 να αξιοποιούν το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, υπάρχει έλλειψη προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Διοικητικών Επενδύσεων, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται καθυστερήσεις στην εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρήσεις, επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν υπαχθεί στους νόμους 3908/2011 και 4399/2016 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, έχουν υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση υλοποίησης ποσοστού 50% ή 65% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού τους σχεδίου ή της ολοκλήρωσής τους, δικαιούνται τη χρήση της ωφέλειας κινήτρου φορολογικής απαλλαγής, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός αυτού του φορολογικού έτους, εφόσον η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου φορολογικού έτους. Εν προκειμένω, μιλάμε για λιγότερο από δέκα ημέρες.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στις 19-5-2024 συζητήσαμε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τίτλο: «Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις».

Αυτό το νομοσχέδιο ψηφίστηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις 22-5-2024 και έκτοτε αποτελεί νόμο του κράτους.

Ειδικότερα στο Κεφάλαιο Δ΄ προβλεπόταν η διευκόλυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί σε καθεστώτα αναπτυξιακών νόμων, με την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων που τα έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο ως προς την εξέλιξή τους.

Τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν με τις προτεινόμενες διατάξεις, προκειμένου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων και την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας να αποδοθούν το προσδοκώμενα οφέλη των επενδύσεων σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Το ερώτημα που αναφύεται είναι εύλογο: Γιατί δεν εντάσσονται όλα τα ζητήματα που άπτονται της επίλυσης προβλημάτων επί της εφαρμογής αναπτυξιακών νόμων σε ένα νομοθέτημα, ώστε να αποφευχθούν η πολυνομία και η αποσπασματικότητα, που έχουν άμεσες και δραματικές επιπτώσεις σε μία σειρά από τομείς, μεταξύ των οποίων οι επενδύσεις και η ανάπτυξη.

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

Θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Κανένα πρόβλημα.

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ:** Αντί να στοχεύσετε με σοβαρότητα και υψηλή προτεραιότητα στη βελτίωση της ποιότητας και στη μείωση της ποσότητας της νομοθετικής μας παραγωγής, με απώτερο στόχο τη δημιουργία σταθερού και διαυγούς νομοθετικού περιβάλλοντος, εν τούτοις παρασυρθήκατε στη δίνη μίας άνευ προηγουμένου ξέφρενης, αδιάκοπης και εμβαλωματικής παραγωγής πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας που ανατρέπει άρδην, ακόμη και την επί πολλές δεκαετίες παγιωμένη νομοθετική και νομολογιακή πραγματικότητα, χωρίς όμως κατά κανόνα να εισφέρει στην έννομη τάξη της χώρας ένα επιτυχέστερο και πλέον αξιόπιστο θεσμικό περιβάλλον. Νόμοι επί νόμων, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές και άλλες κανονιστικές αποφάσεις με πάσης φύσεως ρυθμίσεις εν πολλοίς βραχύβιες και προβληματικές, που εκδίδονται με τόσο μεγάλη συχνότητα, ώστε ο αποδέκτης των ρυθμίσεων δεν προλαβαίνει πλέον ούτε καν να ενημερωθεί έγκαιρα περί της υπάρξεως τους. Αν μάλιστα προσθέσουμε στην ογκώδη νομολογία των δικαστηρίων ως και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, τις γνωμοδοτήσεις και τις δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες, είναι φανερό ότι το μέγεθος της αφομοιωτέας ύλης είναι αχανές, ακόμα και για τους ασχολούμενους με ειδικά αντικείμενα.

Κατ’ αποτέλεσμα, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι να μην γνωρίζει κανείς τι ισχύει ούτε και για πόσο χρόνο πρόκειται να ισχύσει, με συνέπεια η στάθμιση κριτηρίων και δεδομένων εν όψει ανάληψης μεσοπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων πρωτοβουλιών από τους πολίτες, τις δημόσιες αρχές και κυρίως από τους μικρούς ή μεγάλους επενδυτές να αποτελεί δυσεπίλυτο γρίφο και στόχο πρακτικά ανέφικτο.

Έτσι, η αδιάκοπη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου καθιστά λίαν θολό το τοπίο για επιχειρηματικές και κρατικές πρωτοβουλίες μακράς πνοής, με συνέπεια ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας να τελματώνει στην αβεβαιότητα που με τη σειρά της γεννά την επενδυτική ατολμία.

Τέλος, επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 64 του ν.4605/2019 σχετικά με τη διαδικασία παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην ανώνυμη εταιρεία «Φορέας ΠΕΛ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ».

Στο πλαίσιο αξιοποίησης των κρίσιμων σχετικά υποδομών, ειδικότερα καθορίζεται ότι το ακίνητο του καταργούμενου νομικού προσώπου που περιγράφεται στη ρύθμιση, περιέρχεται στην κυριότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο παραχωρεί κατά χρήση στην ανώνυμη εταιρεία «Φορέας ΠΕΛ Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ» για τριάντα χρόνια προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος. Η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου επέρχεται με την καταχώριση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ως άνω εταιρεία, προωθούνται περαιτέρω οι διαδικασίες κατάργησης και επιλύονται και οι εκκρεμότητες της «Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας», προκειμένου η νέα εταιρεία να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Και σε αυτό σημαντική η προίκα την οποία δώσατε, τα 48 περίπου εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάπτυξης. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται σημαντική κωλυσιεργία από την Κυβέρνηση στη διάρκεια της πενταετίας, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει γίνει τίποτα ουσιαστικά μέχρι σήμερα και η «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» είναι κυριολεκτικά στον αέρα, πρόκειται για ένα αναγκαίο μέτρο.

Σημαντικό δεδομένο είναι το τι έγινε με τη γενικά παραδεκτή επί μακρόν κακοδιαχείριση, τον οικονομικό έλεγχο που διενήργησε το Υπουργείο Οικονομικών και την ενημέρωση της αρμόδιας εισαγγελίας, ειδικά από τη στιγμή που στην αιτιολογική έκθεση του ν.4605/2019 σημειωνόταν χαρακτηριστικά ότι η κακοδιαχείριση προηγούμενων διοικήσεων είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση τεράστιων χρεών, με συνέπεια τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της ΠΕΛ που αδυνατούσε ουσιαστικά να ασκήσει τη δραστηριότητά της.

Το Υπουργείο Οικονομίας ξεκίνησε την προσπάθεια εξυγίανσης του νομικού προσώπου με τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου, το πόρισμα του οποίου κοινοποιήθηκε και στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διαπίστωση πιθανών ποινικών αδικημάτων από τα μέλη των προηγούμενων διοικήσεων και την άσκηση τυχόν ποινικών διώξεων. Σύμφωνα με το πόρισμα του ελέγχου κανένας όρος του κατ’ εφαρμογήν δημοσίου λογιστικού δεν τηρούνταν για χρόνια.

Τι συνέβη, λοιπόν; Αποδόθηκαν ευθύνες; Τιμωρήθηκε κάποιος; Πρόκειται για ένα ακόμη φαινόμενο συγκάλυψης των ποινικών και αστικών ευθυνών για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών που κατά καιρούς διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα. Η ατιμωρησία είναι συνοδοιπόρος και τροφοδότης της διαφθοράς, η οποία έχει πάντοτε τον ίδιο στόχο, δηλαδή την παράκαμψη της νομιμότητας και το αθέμιτο όφελος εκείνων που μετέρχονται τα μέσα για την πραγμάτωσή της. Πέρα από τις σοβαρές συνέπειες ηθικής και ποινικής φύσεως που δημιουργεί η διαφθορά, έχει και ως άμεσο αποτέλεσμα τη σοβαρότατη υπονόμευση της οικονομικής ανάπτυξης, την απώλεια τεράστιων δημοσίων εσόδων, τη νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού, την υποβάθμιση της αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας των κρατικών υπηρεσιών και φυσικά την απαξίωση κάθε έννοιας δικαίου, δημοκρατίας και αξιοκρατίας. Δημοκρατία δεν σημαίνει απουσία ελέγχου. Απεναντίας είναι κοινός τόπος ότι η έννοια της δημοκρατίας είναι απολύτως συνδεδεμένη με τις έννοιες του ενδελεχούς θεσμικού ελέγχου των κρατικών λειτουργών και της απόδοσης λογοδοσίας εκ μέρους αυτών, αφού η απουσία λογοδοσίας είναι ίδιον μόνον των αυταρχικών καθεστώτων.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Και εμείς ευχαριστούμε τον κ. Φωτόπουλο.

Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Θεοδωρικάκο- θα ζητήσω την κατανόηση από τους ειδικούς αγορητές- λόγω μιας επείγουσας υποχρέωσης.

Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Ανάπτυξης):** Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή σας ημέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ειδικούς αγορητές των κομμάτων που υπολείπονται και θα μιλήσουν αμέσως μετά, για τη διευκόλυνση.

Καθώς έγιναν ορισμένες γενικότερες αναφορές, που είναι έξω από το πλαίσιο του σημερινού νομοσχεδίου, θα ήθελα πολύ επιγραμματικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης ασφαλώς έχει ως βασική του αποστολή τη συμβολή σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο διαμορφώνουμε και υλοποιούμε στη χώρα, βασικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι η επαναβιομηχάνιση της χώρας και η υλοποίηση μιας νέας εθνικής στρατηγικής για τη βιομηχανία μας, με βασικό στόχο μέσα στην επόμενη πενταετία να επιτύχουμε τον διπλασιασμό της συμβολής της ελληνικής βιομηχανίας στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και την αποφασιστική περαιτέρω ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης, μέσα από μια πολιτική που θα υλοποιεί τη διπλή μετάβαση, προκειμένου να μειώνονται τα κόστη παραγωγής, να γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί, να ενδυναμώσουμε τις εξαγωγές μας και να δημιουργήσουμε πολλές χιλιάδες νέες καλοπληρωμένες θέσεις απασχόλησης σε αυτόν τον τομέα της οικονομίας. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση για να είναι η ανάπτυξή μας βιώσιμη και είναι βασική προϋπόθεση και για την ίδια την ασφάλεια της χώρας. Αυτές οι θέσεις εργασίας μπορούν κάλλιστα να γίνουν γέφυρα για τη μαζική επιστροφή των νέων παιδιών της γενιάς που έφυγαν τα προηγούμενα δέκα, δεκαπέντε χρόνια της μεγάλης δημοσιονομικής και ευρύτερης κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα.

Δεύτερον, θέλω από αυτό το Βήμα να επαναλάβω ότι η Κυβέρνησή μας και προφανώς εκ του καθήκοντος και της θεσμικής του υποχρέωσης το Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό δεν είναι λόγια, είναι πράξεις. Μέσα σε ένα μήνα έχω συναντηθεί δύο φορές με την κυρία πρόεδρο και μόλις προχθές έγινε πολύ σημαντική σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού της χώρας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την παρουσία φυσικά της προέδρου της ανεξάρτητης αρχής, προκειμένου να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης της αρχής, με βασικό από αυτά την πρόσληψη το ταχύτερο δυνατό με διαδικασίες που η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα διεξάγει σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, αλλά με βασική ευθύνη δική της πενήντα νέων εξειδικευμένων στελεχών: οικονομολόγων, νομικών, επιστημόνων πληροφορικής και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί και μας ζητηθεί. Είμαστε αποφασισμένοι ως Υπουργείο Ανάπτυξης να είμαστε δίπλα στην ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία έχει την κρίσιμη ευθύνη της διασφάλισης του ανταγωνισμού. Η αγορά είναι αγορά. Όταν υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός, αυτό έχει καθοριστικές θετικές επιπτώσεις και στην αποκλιμάκωση των τιμών.

Ευρύτερα όμως, μιας και κάνατε ορισμένες τέτοιου είδους αναφορές, αξιότιμη κυρία εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ -χρόνια πολλά κιόλας, γιορτάζετε σήμερα- οφείλω να σας πω ότι είναι αναντίρρητη πραγματικότητα ότι ο πληθωρισμός υπάρχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλη τη Γη. Αυτό δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κανείς που να μπορεί να το διαψεύσει, γιατί είναι απλούστατα η αλήθεια.

Δική μας δουλειά, αποστολή της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και βασικός της στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Δική μας δουλειά είναι να ενισχύσουμε τα εισοδήματα της μέσης ελληνικής οικογένειας, της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα των ανθρώπων οι οποίοι δυσκολεύονται να τα καταφέρουν στην καθημερινότητα.

Αυτός είναι ο λόγος που αυτή η Κυβέρνηση στη θητεία της έχει αυξήσει τρεις φορές τον κατώτατο μισθό, έχει φέτος αυξήσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, ακολουθεί μια αναπτυξιακή πολιτική η οποία αποκλιμάκωσε την ανεργία από το 17% στο 10%.

Προφανώς υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Προφανώς είμαστε δίπλα και νιώθουμε τους ανθρώπους που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην καθημερινότητα και προφανώς οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για την αποκλιμάκωση των τιμών σε όλα τα επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά το δικό μας σκέλος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, τις τελευταίες τέσσερις - πέντε εβδομάδες έχουμε περαιτέρω ενισχύσει τον ελεγκτικό μηχανισμό της ΔΙΜΕΑ, έχουμε τριπλασιάσει και πενταπλασιάσει αντίστοιχα τα ανώτερα πρόστιμα σε ό,τι αφορά τις παραβάσεις για μέτρα και σοβαρά μέτρα τα οποία έχει καθιερώσει αυτή η Κυβέρνηση μήνες τώρα και τα οποία μέτρα έχουν μια ορισμένη απόδοση.

Αυτό που θα ήθελα και σήμερα να πω και δεν πρέπει να έχει κανείς καμία αμφιβολία είναι ότι θα κάνουμε ό,τι ακόμα χρειαστεί για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που αφορά πολλά ελληνικά νοικοκυριά.

Περνώντας στις διατάξεις του νομοσχεδίου που συζητάμε σήμερα, θέλω να πω ότι για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη εισάγονται κανόνες δικαίου σχετικά με πρόσωπα τα οποία κατά τεκμήριο είναι ακατάλληλα να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες και υποκαταστήματα.

Θεσπίζουμε για πρώτη φορά κανόνες που προστατεύουν τη δημόσια οικονομική ζωή από τις αρνητικές επιδράσεις που προκαλεί η εμπλοκή στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων προσώπων τα οποία έχουν παραβατική οικονομική συμπεριφορά και τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα.

Αυτό όλο γίνεται σε προσαρμογή μας με το ρυθμιστικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το άρθρο 13θ της οδηγίας του 2014, 2017/1132. Έχουμε καθυστερήσει μάλιστα να το κάνουμε αυτό. Αυτός ήταν και ο λόγος που το φέραμε μέσα στο καλοκαίρι και αμέσως σχεδόν αφότου ανέλαβα τα υπεύθυνα καθήκοντα του Υπουργού Ανάπτυξης, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε σε κάθε περίπτωση την παραπομπή μας σε δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτή την καθυστέρηση.

Τώρα το ρυθμιστικό πλαίσιο για τους αποκλεισμένους διευθυντές αφορά κυρίως εθνικές επιλογές. Είναι υποχρέωση μας από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το περιεχόμενο είναι αυτό που συζητάμε σήμερα και είναι αποκλειστικά και μόνο ευθύνη του δικού μας Κοινοβουλίου.

Είχε υπάρξει δημόσια διαβούλευση από τον Οκτώβριο του 2023. Ο σκοπός είναι να προστατευθούν οι συναλλασσόμενοι με εταιρείες και υποκαταστήματα από οποιαδήποτε δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά, μέσα από την απόρριψη διορισμού ενός φυσικού προσώπου ως διαχειριστή εταιρικών υποθέσεων, αυτό που λέμε «αποκλεισμένος διευθυντής».

Θεωρώ ότι είναι ένα ισχυρό μέτρο προστασίας τόσο για τις ίδιες τις εταιρείες όσο και για φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που αλληλοεπιδρούν με τις εταιρείες και συναλλάσσονται μαζί τους, εργαζόμενοι, προμηθευτές, πελάτες, πιστωτές και δημόσιες υπηρεσίες.

Αποκλείονται από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων φυσικά πρόσωπα που έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί για παραβίαση διατάξεων για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, διατάξεις περί εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικές πράξεις, τρομοκρατική οργάνωση, κλοπή, διακεκριμένη κλοπή -εδώ με νομοθετική βελτίωση που καταθέτουμε, γιατί είχε παραληφθεί αυτό από λάθος, και έχετε δίκιο σε αυτό, και το αδίκημα της δωροδοκίας που συζητήσαμε στην επιτροπή και προφανώς πρέπει να περιλαμβάνεται χωρίς δεύτερη συζήτηση- υπεξαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, απάτη με υπολογιστή, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, διακεκριμένης αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, παρακώλυση συναγωνισμού, κατάχρηση αγοράς, λαθρεμπορία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας.

Επίσης, αποκλείονται από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κριθεί ως πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία του αποκλεισμένου διευθυντή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ίδιους λόγους. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι και αν κάπου στο εξωτερικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιος ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, πάλι δεν μπορεί να αναλάβει τέτοιου είδους καθήκοντα στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του αποκλεισμού και την κλιμάκωση σε σχέση με τα αδικήματα, δεν θα ήθελα να σταθώ περαιτέρω, έχει κάνει ενδελεχή παρουσίαση νωρίτερα ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο κ. Γιόγιακας. Απλώς θέλω και από το Βήμα του Κοινοβουλίου να επισημάνω ότι ύστερα από τη συζήτηση που έγινε στην επιτροπή, στη νομοτεχνική βελτίωση που καταθέσαμε διαφοροποιήσαμε τα πρόστιμα σε ό,τι αφορά τις εταιρείες και έτσι ενώ για το φυσικό πρόσωπο είναι από 20.000 έως 500.000 ευρώ το πρόστιμο, για τις εταιρείες γίνεται από 50.000 μέχρι 1.000.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το μητρώο των αποκλεισμένων διευθυντών, στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, στο ΓΕΜΗ, συστήνεται ειδικό Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών και αρμόδια υπηρεσία για την τήρησή του είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Σε αυτό το μητρώο εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στους κανόνες περί αποκλεισμένων διευθυντών. Τα δεδομένα για τους αποκλεισμένους διευθυντές λαμβάνονται ηλεκτρονικά από άλλα μητρώα του δημοσίου και όπου απαιτείται, μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ιδίως από το ΓΕΜΗ, το μητρώο αφερεγγυότητας του συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων και ασφαλώς την πύλη e-justice.

Το μητρώο σε κάθε περίπτωση είναι προσβάσιμο από τις δημόσιες αρχές από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και από το Σύστημα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων και ασφαλώς πρόσβαση σε αυτό μπορούν να έχουν και ιδιώτες εφόσον έχουν ειδικό έννομο συμφέρον.

Σε ό,τι αφορά το βασικό τμήμα αυτού του νομοσχεδίου επομένως δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, έχουμε δώσει αρκετές διευκρινίσεις σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Ολοκληρώνοντας αυτή την παρέμβασή μου σήμερα, θέλω και ενώπιον της Ολομέλειας να πω ορισμένα πράγματα για το θέμα της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Κατ’ αρχάς οι πάντες αναγνώρισαν ότι ήταν απολύτως αναγκαίο να λυθεί το θέμα τώρα, για να ξέρουμε τι λέμε, για να ξέρουμε τι συμβαίνει.

Με νόμο η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τρεις μήνες πριν από τις εκλογές του 2019 είχε προχωρήσει στην ίδρυση της νέας εταιρείας Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας με μετοχικό κεφάλαιο 60% ο δήμος, 20% η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και 20% το επιμελητήριο. Είχε ορίσει από τότε -θέλω να είμαι ξεκάθαρος, από τότε- ως καθολικό διάδοχο της προηγούμενης κατάστασης τη νέα εταιρεία με τη νέα διοίκηση.

Αυτό όλα αυτά τα χρόνια έπρεπε πλήρως να έχει οδηγήσει στην επίλυση όλων των πρακτικών προβλημάτων. Πέντε χρόνια δεν επιλύθηκε αυτό το πρόβλημα. Από το 2022 υπάρχει η νέα εταιρεία εγγεγραμμένη να λειτουργεί στο ΓΕΜΗ. Η Κυβέρνηση έκανε μια επιλογή που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικής σημασίας για την περιοχή, δίνοντας ένα τεράστιο έργο 48 εκατομμυρίων ευρώ στη Φθιώτιδα για την αξιοποίηση της έκθεσης και την ανάδειξη μιας μοναδικής ιστορικότητας όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα περιοχής με κέντρο τις Θερμοπύλες και ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια ελευθερία και τον παγκόσμιο πολιτισμό, ένα σπουδαίο έργο πνοής που αναδεικνύει τη Φθιώτιδα, τη Λαμία, όλη την ευρύτερη περιοχή σε έναν διεθνή προορισμό, δίνοντας πολύ σημαντικές νέες προοπτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και ευρύτερα της περιφέρειας. Διότι αυτό το έργο θα φέρει πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα με πολλές εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και με πλούτο για έναν ευρύτερο κύκλο μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή.

Άρα δεν ήταν δυνατόν να αφήσει κανείς άλυτο το θέμα της γραφειοκρατικής συνύπαρξης δύο καταστάσεων, όταν με νόμο η προηγούμενη κυβέρνηση πέντε χρόνια πριν είχε δώσει μια συγκεκριμένη λύση.

Ανταποκριθήκαμε, λοιπόν, αμέσως στο αίτημα που είχε διατυπωθεί και από συνάδελφο Βουλευτή Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσουμε άμεσα στην επίλυση αυτού του θέματος. Οι δε υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν σε διαρκή διάλογο με υπηρεσιακούς παράγοντες των κοινωνικών φορέων της περιοχής.

Επειδή πολλά έχουν ειπωθεί, θέλω να επισημάνω από αυτό εδώ το Βήμα ότι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο κ. Σπανός, τοποθετούμενος γι’ αυτό το θέμα είπε ότι κατατέθηκε και συζητείται μια πολύ σημαντική και επί της αρχής θετική και αναγκαία νομοθετική ρύθμιση που οριστικά αποσαφηνίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου, με κυριότητα του ελληνικού δημοσίου και μακροχρόνια παραχώρηση στον νέο φορέα. Αυτονόητα πράγματα, γιατί αυτονόητα πράγματα κάναμε. Παρόμοια είναι η τοποθέτηση του πρώην Δημάρχου Λαμίας ότι πρόκειται για μια πολύ θετική ρύθμιση.

Πάμε να δούμε τι ισχύει, επειδή υπήρξε όλος αυτός ο διάλογος και οι διαφωνίες, εάν επιμένει κανείς σε καμμία διαφωνία.

Το προηγούμενο καθεστώς έχει κάποια χρέη για τα οποία δεν είναι λυμένο πόσα είναι. Τι κάναμε εμείς με τη νομοθετική μας βελτίωση; Ορίζουμε ορκωτό ελεγκτή και επειδή δεν μας αρέσει η συνήθεια όπου τα πράγματα παραπέμπονται στις ελληνικές καλένδες, λέμε ότι μέσα σε εννέα μήνες θα πάει να ολοκληρώσει την καταγραφή για να υπάρχει πλήρης εικόνα του τι συμβαίνει από άποψη χρεών. Αυτό είναι το πρώτο.

Δεύτερον, σε συνεννόηση με τους συναδέλφους Υπουργούς, την Υπουργό Εργασίας κ. Κεραμέως και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χατζηδάκη και με τη συμβολή και του Υπουργού Υποδομών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, δίνουμε τη λύση ότι ό,τι υπάρχει σε ό,τι αφορά τα χρέη προς το ελληνικό κράτος πηγαίνουμε την περίοδο που θα έχουν τη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουν στα τρία χρόνια, διευκολύνοντας απολύτως τη διοίκηση της νέας εταιρείας, η οποία -επαναλαμβάνω- υπάρχει εδώ και πολύ καιρό και δεν θα μπορούσαν επομένως να είναι διαφορετικά τα πράγματα.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει η διοίκηση από τη στιγμή που θα υπάρξει η καταγραφή της κατάστασης των χρεών με επίσημο τρόπο να δει την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος αμέσως μετά την περίοδο των εννέα μηνών που θα έχει ο ορκωτός ελεγκτής για να κάνει τη δουλειά του.

Αν κάποιος πιστεύει ότι αυτά τα χρέη θα έπρεπε να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος, ας βγει να το πει ευθαρσώς. Εμείς δεν έχουμε αυτή την αντίληψη. Πρώτα απ’ όλα, γιατί η νομιμότητα το λέει αυτό και γιατί, όπως είπα νωρίτερα, ο νόμος που ήδη έχει ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πριν από πέντε χρόνια όριζε με σαφήνεια ότι η νέα διοίκηση και η νέα εταιρεία είναι ο καθολικός διάδοχος της προηγούμενης κατάστασης.

Κάναμε λοιπόν ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα αυτονόητο πρόβλημα και προκειμένου οι πολίτες της Λαμίας, της Φθιώτιδας, αλλά και ευρύτερα όλο το οικονομικό σύστημα της χώρας να έχουν την δυνατότητα να ξαναβρούν μπροστά τους μια δυναμική οικονομική παρουσία της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, η οποία θα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην ανάδειξη του συγκεκριμένου τόπου μέσα από το έργο το οποίο ανέφερα.

Επειδή κάποιος συνάδελφος είπε κάτι, εάν κάποιος διαφωνεί με το ότι γίνεται αυτό το έργο και στεναχωριέται που αποκτούν καλύτερη προοπτική στη ζωή τους οι πολίτες της Λαμίας και της Φθιώτιδας, ας το πει ευθαρσώς. Το έργο πρέπει να γίνει, το έργο πρέπει να προχωρήσει. Και η Φθιώτιδα πιστεύω ότι αξίζει ένα καλύτερο μέλλον σε κάθε περίπτωση μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.

Επανερχόμενοι τώρα στον κατάλογο των εισηγητών και ειδικών αγορητών, θα δώσω τον λόγο στην ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, την κ. Πέτη Πέρκα.

**ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούμαστε σήμερα να προχωρήσουμε σε ενσωμάτωση της οδηγίας 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά στους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες διατάξεις. Αυτό το σύστημα θα μας υποδεικνύει διευθυντικά στελέχη που έχουν κατά το παρελθόν προβεί σε αξιόποινες πράξεις, όπως παραβάσεις εμπορικού δικαίου, κατάχρηση αγοράς και ούτω καθεξής, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης.

Στην αρμόδια επιτροπή στηλίτευσα το γεγονός ότι ωραία θα ήταν τέτοιες προβλέψεις να υπάρχουν και για τους πολιτικούς.

Επί της ουσίας του νομοσχεδίου, συστήνεται ηλεκτρονικό μητρώο αποκλεισμένων διευθυντών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το οποίο αντλεί πληροφορίες από άλλα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα. Αυτά τα στελέχη θα αποκλείονται από την ανάληψη διευθυντικής ευθύνης σε εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών, ενώ δεν μπορούν να είναι υπόλογα έναντι τραπεζών ή δικαστικών και δημόσιων αρχών.

Κατά την επεξεργασία στις επιτροπές αναδείξαμε μια πραγματικότητα, αυτό που διαρκώς μας δημιουργείτε με τον τρόπο που νομοθετείτε, κύριοι και κυρίες της συμπολίτευσης. Προχωράτε στην ενσωμάτωση μιας οδηγίας, η διοίκηση τρέχει να προλάβει, χωρίς όμως να έχει πραγματική πρόθεση να υλοποιήσει τον νόμο. Μια προχειρότητα, γιατί μένουν πολλές ασάφειες σε πολλά ζητήματα τα οποία παραπέμπονται συνεχώς σε μια δευτερογενή νομοθεσία, όπως, για παράδειγμα, η ΚΥΑ που θα ορίσει το πώς θα έχουν πρόσβαση οι ιδιώτες στο μητρώο ή τη διαλειτουργικότητα με άλλα μητρώα του δημοσίου. Και απουσιάζει πλήρως και η διαδικασία για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρατηρήσαμε επίσης ότι το νομοσχέδιο δεν εξειδικεύει τους όρους υπό τους οποίους επιβάλλεται κάθε ποινή, κάτι που επιτρέπεται από την οδηγία και άρα αφήνει υπερβολικά περιθώρια αυθαιρεσίας στη διοίκηση. Αναδείχτηκαν μείζονα πολιτικά ζητήματα από τους φορείς για τα αδικήματα που θεωρούνται δόλια, καθώς και η μη αναλογικότητα των ποινών και υποδείχτηκαν βελτιωτικές ρυθμίσεις.

Άκουσα μόλις τον κύριο Υπουργό ότι συμπεριλαμβάνει και τη δωροδοκία, εκτός από την εκβίαση. Σωστό είναι αυτό. Συμπεριλαμβάνεται επίσης και η χρεοκοπία από αμέλεια, μάλιστα με τις ίδιες συνέπειες με τη χρεοκοπία με δόλιο τρόπο. Δεν απαντήθηκαν με πειστικό τρόπο όλα αυτά.

Σας προτάθηκε να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του ν.4706 του 2020, ώστε να προβλεφθούν προϋποθέσεις για την εκλογή και τη διατήρηση της ιδιότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα, ώστε να υπάρχει συνέπεια και εναρμόνιση των νομοθετικών προβλέψεων, να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις αποκλεισμού διευθυντών είναι σαφείς και διαφανείς, με σαφή καθορισμό των λόγων αποκλεισμού και της διάρκειάς τους, ανάλογα με τη βαρύτητα της παρέμβασης.

Στο άρθρο 11 του Κεφαλαίου Β΄ προτείνετε μία διάταξη που έχετε περάσει ως έκτακτη ρύθμιση άλλες δύο φορές. Τώρα έρχεστε να της δώσετε μόνιμο χαρακτήρα. Θα επιτρέπεται λοιπόν σε επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους του 2011 και του 2016 και έχουν επιλέξει να λάβουν το κίνητρο της φοροαπαλλαγής και όχι της επιχορήγησης να απολαύσουν το κίνητρο αυτό κατά το έτος έκδοσης σχετικής απόφασης ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο αν η απόφαση εκδοθεί πριν από την προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Το ξαναδήλωσα ότι παρ’ όλο που είναι σε θετική κατεύθυνση λόγω ρύθμισης, γιατί είναι πιο ελκυστική η ενίσχυση των φοροαπαλλαγών έναντι του «ζεστού» χρήματος, ότι δημιουργεί ερωτηματικά για ποιον λόγο δεν ήρθε νωρίτερα και έρχεται λίγες μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση φορολογίας εισοδήματος.

Τώρα περνάω στο φλέγον ζήτημα που μας απασχόλησε πάρα πολύ και έχει να κάνει με την Πανελλήνια Έκθεση της Λαμίας. Σημείωσα εξαρχής ότι οι διατάξεις που αφορούν στο ακίνητο της ΠΕΛ, το οποίο περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Υπουργείου και αυτό θα το παραχωρεί στον «Φορέα ΠΕΛ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ», τον νέο φορέα, δημιούργησαν έντονο προβληματισμό στην επεξεργασία του νομοσχεδίου. Υπήρξε μηδενική διαβούλευση και έντεχνη προχειρότητα, που μας παραπέμπει στις αιτίες, θα έλεγα, της πτώχευσης της χώρας.

Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, όπως αναφέρθηκε, εντοπίζεται στους ενενήντα πέντε αμαρτωλούς φορείς του δημοσίου που δεν έδιναν κανένα στατιστικό οικονομικό στοιχείο στο κράτος, χωρίς ισολογισμούς, χωρίς προϋπολογισμούς. Συνέχισε μια λειτουργία δίχως να ενδιαφέρει κανέναν, ώσπου να επέλθει η οριστική του αποψίλωση, με εκατοντάδες χιλιάδες χρέη και υποχρεώσεις.

Αυτό που ακούστηκε επί το πλείστον από τους εμπλεκόμενους φορείς ήταν η προτροπή της απόσυρσης των διατάξεων που αφορούν στην ΠΕΛ, ώστε να συνεργαστεί διεξοδικά η πολιτεία με την τοπική κοινωνία και τους εμπλεκόμενους φορείς, να μην παραπέμπει η νομοθέτησή σας σε ξεπούλημα και να δημιουργηθεί ένας νέος φορέας ο οποίος ξαφνικά θα είναι υπόλογος όλων των χρεών, που ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι και πού πήγαν, γιατί ακόμη δεν έχει γίνει η πλήρης απογραφή. Ακούσαμε ποσά από 700.000 χιλιάδες έως 2.000.000 ευρώ, όπως είπε και ο δήμαρχος.

Είπαμε από την αρχή, ξεκινάει μια νέα ΠΕΛ, με μια εξαιρετική μεταχείριση του χρεωμένου φορέα, αλλά συγχρόνως αναλαμβάνει τα χρέη και δεν έχει ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Λοιπόν, αυτό που ακούστηκε -και θέλω λίγο να συζητήσουμε γι’ αυτό- είναι να αναληφθούν τα χρέη από το ελληνικό δημόσιο. Σας το ξαναείπα, δεν συμφωνούμε με μια νομοθέτηση που τα βάρη θα σηκώσουν πάλι οι πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων. Σε ένα κοινωνικοοικονομικό συγκείμενο που η ακρίβεια σε όλα βαράει κόκκινο, να κληθεί ο ελληνικός λαός να βάλει πλάτη για τα χρέη που σώρευσαν κάποιοι επιτήδειοι, οι οποίοι σήμερα μπορεί να έχουν κάνει περιουσίες με την κατασπατάληση και την αποψίλωση της ΠΕΛ, είναι απαράδεκτο και εξοργιστικό. Ακούσαμε ότι υπόθεση έχει παραπεμφθεί στον εισαγγελέα. Ρωτήσαμε, αλλά δεν πήραμε απάντηση τι γίνεται με αυτό. Κάποιοι έχουν κάνει περιουσίες.

Τώρα εδώ, κοιτάξτε πού βρισκόμαστε. Και επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός στη βιομηχανία, έτσι λίγο με προκάλεσε. Το τελευταίο διάστημα τρεις παραγωγικές μονάδες, το εργοστάσιο «ΓΙΟΥΛΑ» στο Αιγάλεω, το εργοστάσιο «SONOCO PROVENIENCE» στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκίς ανακοίνωσαν την παύση της λειτουργίας τους, κύριε Υπουργέ. Σε ανάλογη απόφαση έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια, 2019-2024, σειρά μονάδων πολυεθνικών ομίλων, μεταξύ των οποίων η «TUPPERWARE» στη Θήβα, η «PITSOS» στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, η «SCHNEIDER ELECTRIC» στα Οινόφυτα.

Οι λόγοι που οι εταιρείες επικαλούνται για την αποχώρηση αφορούν τη μείωση της κερδοφορίας εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους, για το οποίο η Κυβέρνηση αυτή δεν λαμβάνει κανένα μέτρο, δημιουργούνται υπερκέρδη και έχει αφήσει όλη την ενεργειακή μετάβαση στα χέρια της αγοράς, στην οποία ομνύετε, κύριε Υπουργέ, παρόλο που αποδεικνύεται συνεχώς ποιοι πληρώνουν το μάρμαρο.

Επί τη ευκαιρία, πρόσφατα ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκλήρωσε την εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019-2020. Από την εκκαθάριση προκύπτει ότι χιλιάδες επιχειρήσεις, κατά βάση εμπορικές και τουριστικές, έχουν πληρώσει μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ χωρίς να δικαιούνται την έκπτωση. Μόνο για τα έτη 2019 και 2020 το σχετικό ποσό που καλούνται να επιστρέψουν στο ΔΑΠΕΕΠ έως τις 15 Ιουλίου είναι 130 εκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται δε ότι, εάν γίνουν οι αντίστοιχες εκκαθαρίσεις για τα επόμενα έτη 2021, 2022 και 2023, τα χρήματα που πρέπει να επιστραφούν εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάζουμε ακόμη ότι χιλιάδες επιχειρήσεις θα κληθούν να επιστρέψουν πίσω ποσά που κυμαίνονται από 80.000 έως 300.000 ευρώ. Και όλα αυτά σε μία συγκυρία που το κόστος της ενέργειας εκτινάσσεται για μια ακόμη φορά και η δε Κυβέρνηση τόσο καιρό δεν έχει κάνει τίποτα, προκειμένου να μη διαταραχθεί η αισχροκέρδεια και η καπιταλοποίηση της αγοράς και ψάχνει, τάχα, να βρει λύση. Η προχειρότητα, η ανικανότητα και η επικίνδυνη, ακραία, νεοφιλελεύθερη πολιτική της Κυβέρνησης κοστίζει στους καταναλωτές, που είναι ήδη επιβαρυμένοι με υψηλές τιμές ρεύματος και, βεβαίως, οι χιλιάδες επιχειρήσεις που θα βρεθούν αντιμέτωπες με νέο οικονομικό βάρος.

Συνεχίζω, όμως, με την ΠΕΛ, γιατί εγείρονται ερωτηματικά για το μέλλον των απαιτήσεων των πιστωτών της. Το ακίνητο της έκθεσης, επίσης, είχε οριστεί για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και η μεθόδευση -που προφανώς και ήταν ευνοϊκή για την ίδια την έκθεση- αποτελεί σημείο κριτικής για την άνιση μεταχείριση της εταιρείας σε σχέση με τις εκατοντάδες επιχειρήσεις και ιδιώτες οι οποίοι ακολουθούν τις διαδικασίες των αναγκαστικών πλειστηριασμών εξαιτίας των συσσωρευμένων χρεών τους.

Δημιουργείτε, λοιπόν, έναν φορέα που θα πρέπει να διοικηθεί με μηδενικά έσοδα και ξεκινά με χρέη. Ποιος θα κληθεί να τον διοικήσει; Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα; Φοβάμαι λοιπόν -και αυτό αφορά τον κ. Σταϊκούρα, που είναι και η εκλογική του περιφέρεια- πως δεν θα έρθετε ως από μηχανής θεός το επόμενο χρονικό διάστημα, με τη γνωστή πρακτική των έκτακτων επιχορηγήσεων, για να σώσετε την κατάσταση.

Η πρότασή σας της ΠΕΛ δεν είναι προς το συμφέρον του τόπου και της οικονομίας της χώρας. Και, βεβαίως, δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τις πολιτικές και νομοθετικές σας πρακτικές, που οδήγησαν τη χώρα στον γκρεμό, στην οικονομική δυσπραγία και τον λαό μας να αδυνατεί να ορθοποδήσει.

Ακούστε, κύριε Υπουργέ, είδα μόλις και μία τροπολογία που κατατέθηκε. Δεν μου κάνει εντύπωση, το ένα είναι τάχα μου, δήθεν. Θα τα πούμε, όμως, στη δευτερολογία. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Δώσατε λεφτά στην «AEGEAN». Δώσατε λεφτά στη «FRAPORT». Δώσατε λεφτά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», τα έχουμε αναλύσει, χωρίς να δικαιούνται, έμεινε και η «SKY EXPRESS», ας πάρει και αυτή κάτι.

Θα τα πούμε στη δευτερολογία, απλώς υπενθυμίζω στους αγαπητούς και αγαπητές συναδέλφισσες και συναδέλφους ότι, όταν οι ευρωπαϊκές χώρες έδιναν λεφτά και η Αμερική σε εταιρείες αεροπορικές λόγω COVID, είτε παίρνανε μετοχές είτε είχαν εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια είτε είχαν πολύ αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, κάτι παίρνανε. Η μοναδική Κυβέρνηση που έδωσε ζεστό χρήμα και δεν πήρε τίποτα ήταν η ελληνική.

Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Πλακιωτάκης):** Ευχαριστούμε την κ. Πέρκα.

Πριν διακόψουμε για τη συζήτηση των άρσεων ασυλιών, θα δώσω τον λόγο στον ειδικό αγορητή από τη Νίκη, τον κ. Νικόλαο Βρεττό.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε για μία ενσωμάτωση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους αποκλεισμένους διευθυντές. Και ακούσαμε βέβαια στον σχολιασμό τον πολιτικό από τον Υπουργό για το όραμά του, ότι θα ξεκινήσει τώρα επί δικής τους υπουργίας η εκβιομηχάνιση της χώρας. Μακάρι να το πετύχει, αλλά δεν καταλαβαίνω, τα προηγούμενα πέντε χρόνια ήταν σε άλλη κυβέρνηση;

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ**)

Ας μιλήσουμε, όμως, για την αναγκαιότητα αυτής της ενσωμάτωσης της οδηγίας και κατά πόσο το περιεχόμενό της, που είναι αποκλειστική ευθύνη του δικού μας Κοινοβουλίου, αφορά την προστασία των συναλλασσόμενων πολιτών αλλά και των συμφερόντων και αν τελικά και αυτή η νομοθετική ρύθμιση στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης έχει να κάνει με το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε μια χώρα που υπηρετείται η έννοια του κράτους του δικαίου.

Θα μιλήσουμε για την τροπολογία, που και αυτό είναι ενδεικτικό το πώς δουλεύει το κράτος και πώς εσείς με αυτές τις νομοθεσίες και τις τροπολογίες έχετε την αίσθηση ότι θα μπορέσετε να αλλάξετε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Εμείς θα θέλαμε να τοποθετηθούμε γενικότερα για το πλαίσιο αυτή τη στιγμή και το παγκόσμιο και το εθνικό. Το παγκόσμιο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η Προεδρία στις Ηνωμένες Πολιτείες κρίνεται από δολοφονικές ενέργειες εναντίον του ενός υποψήφιου Προέδρου, του κ. Τραμπ. Σε εθνικό επίπεδο ερχόμαστε να γιορτάσουμε σε λίγες μέρες τη γιορτή της δημοκρατίας, θα τοποθετηθώ, για να δούμε αν τα νομοσχέδια αυτά υπηρετούν την έννοια της δημοκρατίας. Επίσης, σε λίγες μέρες θα έπρεπε να μνημονεύσουμε ακριβώς την τραγική στιγμή που ο Αττίλας της Κατοχής και υπεύθυνος για το αίμα των ηρώων που υπερασπίστηκαν τα πάτρια εδάφη της αδελφής Κύπρου και θυγατέρας Κύπρου εσείς με συμφωνίες των Αθηνών κάνετε μεγάλες πολιτικές προς όφελος ποιου, ποιων και γιατί;

Αν τελικά ισχύουν τα δημοσιεύματα ότι διώχνετε τα Ειδικά Σώματα Προστασίας του Βορείου Αιγαίου και τα στέλνετε στην Πολωνία και αφήνετε τα ψαροκάικα του φίλου σας, του κ. Ερντογάν, να έρχονται να αμφισβητούν ευθέως κυριαρχικά δικαιώματα, τότε να δούμε αν η γιορτή της δημοκρατίας ωφελεί τους πολίτες μετά από πέντε χρόνια της νέας περιόδου της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους ή ωφελεί τους τραπεζίτες και τους ολιγάρχες. Γιατί τελικά όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι συνεχώς και ταχύτερα καταβαραθρωνόμαστε όσον αφορά την έννοια της απόκλισης.

Γιατί σύγκλιση δεν υπάρχει. Φέρτε τους δείκτες, καταθέστε τους στους πολίτες, σε αυτούς που κατά 60% -το ξαναλέω- κατάμουτρα απαξιώνουν το πολιτικό σύστημα και πέστε τους ότι νομοθετούμε για καλό σας. Αν το πιστεύετε στην ερχόμενη γιορτή της δημοκρατίας σε λίγες μέρες θα προτρέψουμε την κυρία Πρόεδρο της Δημοκρατίας να πάρει τους φίλους, τους ολιγάρχες και τους φίλους τους τραπεζίτες να πάνε σε ένα μπαρ του Κολωνακίου να γιορτάσουν τη δημοκρατία, γιατί οι Έλληνες πολίτες δεν χαίρονται για αυτή την ποιότητα της δημοκρατίας, γιατί το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου που καταθέτετε απλώς πιστοποιεί ότι πρόκειται για ένα νεκροταφείο σκανδάλου διαχείρισης ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, μιας εταιρείας ΕΕΤΑΑ.

Εκτός από νεκροταφείο του σκανδάλου, είναι και ένα πλυντήριο προσωπικών ευθυνών του κακού διαχειριστή, ο οποίος έσωσε το ελληνικό δημόσιο -τους προμηθευτές- και δεν έχει και καμμία έννοια, γιατί, αν κατάλαβα καλά, υπαινιχτήκατε στις επιτροπές ότι δεν θα υπάρχουν δικαστικές διαδικασίες. Μπορεί, δηλαδή, το νομοθετικό έργο να παρακάμψει τη δικαστική διαδικασία ή διαφορετικά, αν τελικά φορτωθούν τα χρέη που δημιούργησαν κάποια φυσικά πρόσωπα κατά τη διαχείριση, τα μεταφέρετε στο νέο νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα αν έχει τη δυνατότητα να τα αποπληρώσει;

Το να μεταφέρετε συνεχώς τη διαφθορά στον επόμενο και στον επόμενο δεν δημιουργεί ούτε δημοκρατικές προϋποθέσεις ούτε, προφανώς, έχει να κάνει με την προστασία των πολιτών. Με το παρόν νομοσχέδιο -και σχετικά με τις δυνατότητες δημιουργίας Μητρώου Αποκλεισμένων Διευθυντών- εσείς καταφέρνετε να είναι ένα μητρώο το οποίο στην ουσία δεν θα γράφει απολύτως τίποτα. Γιατί εσείς λέτε ότι αυτό το μητρώο θα πρέπει να έχει τετελεσμένες δικαστικές αποφάσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να καταγραφεί αν κάποιο φυσικό πρόσωπο έχει πρόβλημα και ποιο ακριβώς είναι αυτό, σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Τι θέλετε να πείτε; Ότι εσείς θα ενημερώνετε με αυτή τη διαδραστική διαδικασία τα άλλα κράτη-μέλη, που όντως έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες τους να χαίρονται ένα σημαντικό κράτος δικαίου; Θέλετε να τους πείτε εσείς με μια απόφαση της δικαιοσύνης -που δεν βγαίνει ποτέ ή όταν βγαίνει έχουν πεθάνει όλοι οι υπεύθυνοι ή έχουν παραγραφεί τα αδικήματα- ότι θα τους ενημερώνετε διαδραστικά; Με ποιες αποφάσεις; Αυτές τις αποφάσεις που δεν πρόκειται ποτέ να εκδώσει η ελληνική δικαιοσύνη με τους ρυθμούς που κινείται;

Όσο για τη Λαμία, θέλουμε να πούμε ότι είναι η προσωποποίηση της κάλυψης της ρουσφετολογικής συμπεριφοράς του διαβρωμένου και τοξικού πολιτικού συστήματος που αν στη θέση του φορέα, του δημοτικού αυτού άρχοντα -ή δεν ξέρω τι- διορισμένου από τον δήμο, ήταν ένα φυσικό πρόσωπο που είχε μια εταιρεία, αυτή τη στιγμή θα είχε χάσει τα πάντα, θα είχε χάσει και την περιουσία του. Και εσείς τι έρχεστε να κάνετε; Να συγκαλύπτετε όλους αυτούς που με την πολιτική άδεια μπορούν να χρησιμοποιούν τα χρήματα του ελληνικού λαού για οποιονδήποτε άλλον τρόπο εκτός από αυτόν που είναι υποχρεωμένοι, δηλαδή να το αποδίδουν μέσα από την εργασία τους στην κοινωνία;

Επομένως δεν έχει νόημα να πούμε κάτι περισσότερο. Πρόκειται για μία εντελώς προσχηματική κατάθεση νομοσχεδίου που, στην ουσία, βεβαιώνει απόλυτα την έννοια της κακής πρακτικής νομοθέτησης. Όσες νομοτεχνικές βελτιώσεις και να φέρετε, όποιες διαδικασίες και να κάνετε για να προσφέρετε στο πλαίσιο της δημοκρατικότερης λειτουργίας του κράτους, στην ουσία θα διαιωνίζετε μία διαφθορά δημιουργώντας και εξελίσσοντας το πολιτικό αυτό διαφθορείο, γιατί τελικά έτσι έχετε εκπαιδευτεί και έτσι έχετε μάθει.

Όσον αφορά στην τροπολογία, θα θέλαμε απλώς να κάνουμε μια παρατήρηση: Ότι δώσατε, μετά από προσφυγή της «SKY EXPRESS» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα δικαίωμα που της είχατε στερήσει τις προηγούμενες φορές, σε σχέση με τις άλλες αεροπορικές εταιρείες. Αναγκαστήκατε δηλαδή να δώσετε 8 εκατομμύρια ευρώ. Αν ήταν η «AEGEAN» ή άλλη ανταγωνιστική εταιρεία, τότε, με πραγματικά νομοθετική πρωτοβουλία -που, μάλιστα, την είχε εξάρει ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, σχετικά με το πρόβλημα της κεφαλαιακής στήριξης-, προκειμένου ακριβώς να στηριχθούν οι αεροπορικές εταιρείες από τον COVID -επαναλαμβάνω, τότε σε αυτό το πρόγραμμα δεν μπήκε η «SKY EXPRESS»-, θα έβγαινε κερδισμένη. Η «AEGEAN», που μπήκε, βγήκε μετά από το πρόγραμμα αυτό κεφαλαιακής στήριξης, προικισμένη με 45 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον.

Διότι τότε το ελληνικό κράτος απέτυχε ή τελικά δεν προσπάθησε -γιατί δεν θέλησε- να πάρει πίσω τα 120 εκατομμύρια που είχε δώσει τότε από χρήματα του ελληνικού λαού, για να στηρίξει την κεφαλαιακή στήριξη μιας εταιρείας, που αν δούμε στο πλαίσιο αυτό των πενήντα ετών της δημοκρατίας πώς ήταν, πώς ξεκίνησε, με ποια κεφάλαια αναπτύχθηκε και πού βρίσκεται σήμερα -καθώς είναι όντως μια από τις πιο κερδοφόρες και με τεράστια ποσοστά κερδοφορίας αεροπορική εταιρεία- και κρίνουμε ποια είναι η ζωή των πολιτών, ποιο είναι το προσδόκιμο, ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, πώς ακριβώς αντιμετωπίζει -αν αντιμετωπίζει- τα φαινόμενα της ακρίβειας και του ενεργειακού κόστους, τότε ας είστε υπερήφανοι γι’ αυτή τη δημοκρατία που εκπροσωπείτε και νομοθετείτε.

Εμείς δεν είμαστε υπερήφανοι. Είμαστε με τους ανθρώπους από τους οποίους προερχόμαστε και γι’ αυτούς πάντα θα λέμε ότι «ο βασιλιάς είναι γυμνός».

Ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γεώργιος Γεωργαντάς):** Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό θα διακόψουμε τη νομοθετική εργασία για να προχωρήσουμε στις αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με την ειδική ημερήσια διάταξη. Αμέσως μετά θα επανέλθουμε στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

(ΔΙΑΚΟΠΗ)

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)

**ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γεώργιος Γεωργαντάς):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.

Εισερχόμαστε στην

**ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Αιτήσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 62 του Συντάγματος και 83 του Κανονισμού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Μάρκου Καφούρου, Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «Ελληνική Λύση - Κυριάκος Βελόπουλος», Χριστίνας Σταρακά, Χαράλαμπου Μαμουλάκη και Μπουρχάν Μπαράν.

Από την αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση στις 12 Ιουνίου του 2024, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της επιτροπής πρότειναν ομόφωνα επί των παρόντων την άρση της ασυλίας του κ. Μάρκου Καφούρου.

Επίσης, από την ίδια επιτροπή, την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, ανακοινώθηκε η έκθεση στις 3 Ιουλίου του 2024, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της επιτροπής πρότειναν κατά πλειοψηφία τη μη άρση ασυλίας του Βουλευτή και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «Ελληνική Λύση - Κυριάκος Βελόπουλος» κ. Κυριάκου Βελόπουλου.

Από την αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση στις 19 Ιουνίου του 2024, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της επιτροπής πρότειναν ομόφωνα επί των παρόντων την άρση της ασυλίας της κ. Χριστίνας Σταρακά.

Επίσης, από την αρμόδια Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση στις 19 Ιουνίου του 2024, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της επιτροπής πρότειναν ομόφωνα επί των παρόντων την άρση της ασυλίας του κ. Χαράλαμπου Μαμουλάκη.

Και επίσης, από την ίδια επιτροπή, την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, ανακοινώθηκε η έκθεση στις 3 Ιουλίου του 2024, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της επιτροπής πρότειναν ομόφωνα επί των παρόντων την άρση της ασυλίας του κ. Μπουρχάν Μπαράν.

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισμού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει με ανάταση του χεριού ή έγερση επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο. Ο λόγος δίνεται πάντοτε, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον οποίο αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ή στους αναπληρωτές τους.

Σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Μαρτίου 2018 για τη διαδικασία αυτή έχει ενεργοποιηθεί το νέο σύστημα ηλεκτρονικής ονομαστικής ψηφοφορίας. Σας υπενθυμίζω, επίσης, ότι η ψήφος σας αφορά το αίτημα του εισαγγελέα, δηλαδή όσοι επιθυμούν ψηφίζουν υπέρ ή κατά της άρσης ασυλίας. Για όποιον το επιθυμεί, μπορεί να ψηφίσει «παρών». Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί όλων των περιπτώσεων της σημερινής ειδικής ημερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουμε σε ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως σας προανέφερα.

Η πρώτη υπόθεση αφορά στον συνάδελφο κ. Μάρκο Καφούρο. Επί της πρώτης αιτήσεως, υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισμού; Δεν υπάρχει συνάδελφος που να ζητά τον λόγο.

Οφείλω να σημειώσω εδώ ότι, κατά την επιτροπή, και οι ίδιοι οι συνάδελφοι που αναφέρονται ότι υπάρχει πρόταση για άρση ασυλίας, ζήτησαν την άρση ασυλίας τους.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά στον συνάδελφο και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «Ελληνική Λύση - Κυριάκος Βελόπουλος» κ. Κυριάκο Βελόπουλο.

Επί της δεύτερης αυτής αιτήσεως, υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισμού;

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Ναι, κύριε Πρόεδρε.

**ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γεώργιος Γεωργαντάς):** Ο κ. Χήτας ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ζήτησε τον λόγο.

Παρακαλώ, κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.

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

Θα είμαι πολύ σύντομος.

Πρόκειται για ένα χιλιοπαιγμένο επεισόδιο του εθνικού μας μηνυτή -δεν θα αναφέρω καν το όνομά του, γνωστό σε όλους- που έχει ασκήσει πολιτικές διώξεις σε πολλά πολιτικά πρόσωπα και έχει και μια ιδιαίτερη αδυναμία στον δικό μας Πρόεδρο. Είναι κάτι, λοιπόν, που μάλλον το έχει κάνει χόμπι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, να είναι σε έναν υπολογιστή μπροστά και να υποβάλλει μηνυτήριες αναφορές.

Νομίζω ότι τέτοιες υποθέσεις, κύριε Πρόεδρε, αν και δεν είναι της παρούσης βέβαια, δεν πρέπει καν να φτάνουν στη Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά, τίποτε άλλο.

Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Γεωργαντάς):** Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.

Η τρίτη υπόθεση αφορά στη συνάδελφο κ. Χριστίνα Σταρακά. Επί της τρίτης αυτής αιτήσεως υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισμού; Δεν υπάρχει συνάδελφος.

Η τέταρτη υπόθεση αφορά στον συνάδελφο κ. Χαράλαμπο Μαμουλάκη. Επί της τέταρτης αυτής αιτήσεως υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισμού; Δεν υπάρχει συνάδελφος.

Η πέμπτη υπόθεση αφορά στον συνάδελφο κ. Μπουρχάν Μπαράν. Επί της πέμπτης αυτής αιτήσεως υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο κατά το άρθρο 108 του Κανονισμού; Δεν υπάρχει συνάδελφος.

Προχωράμε στην ψηφοφορία.

Σας επισημαίνουμε ότι η ψηφοφορία περιλαμβάνει πέντε υποθέσεις άρσης ασυλίας. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.

Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειμένου να σας συνδράμουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Παρακαλώ να ανοίξει το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για να ψηφίσουν οι συνάδελφοι Βουλευτές επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας.

(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Γεωργαντάς):** 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 και θα συνυπολογιστούν στην ηλεκτρονική καταμέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.

Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους συναδέλφους, σύμφωνα με το άρθρο 70Α του Κανονισμού της Βουλής, θα καταχωριστούν στα Πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης.

(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Να μπει η σελ. 89α)

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Γεωργαντάς):** Παρακαλώ να κλείσει το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

Μέχρι να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, επανερχόμαστε στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η κυρία Υφυπουργός έχει ζητήσει τον λόγο για μία νομοτεχνική βελτίωση.

Ορίστε, κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.

**ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Υφυπουργός Ανάπτυξης):** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Θα ήθελα να αναφερθώ στη νομοτεχνική βελτίωση, την οποία είχε προαναγγείλει νωρίτερα και ο ίδιος ο Υπουργός.

Συγκεκριμένα:

1. στην υποπερίπτωση αβ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του εσωτερικού άρθρου 56α του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου:

α) μετά τις παραπομπές «187,187Α,187Β», προστίθενται «236, 237», και

β) μετά τη φράση «αξιόποινης υποστήριξης,» προστίθενται οι λέξεις «δωροδοκίας υπαλλήλου, δωροδοκίας δικαστικών λειτουργών,».

2. Η υπ’ αριθμόν 202/8.16.7.2024 τροπολογία ενσωματώνεται στο τέλος του Κεφαλαίου Β΄.

Κύριε Πρόεδρε, το καταθέτω για τα Πρακτικά.

(Στο σημείο αυτό η Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Άννα Μάνη - Παπαδημητρίου καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Να μπει η σελ. 92)

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Γεωργαντάς):** Ευχαριστούμε, κυρία Υφυπουργέ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση προς το Σώμα, πριν περάσουμε στους δύο εναπομείναντες ειδικούς αγορητές.

Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον ν.3126/ 2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, την 16-7-2024 ποινική δικογραφία που αφορά στον πρώην Υπουργό Εσωτερικών Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη και στον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Σπυρίδωνα - Άδωνη Γεωργιάδη.

Περνάμε τώρα στον ειδικό ανακριτή της Πλεύσης Ελευθερίας κ. Αλέξανδρο Καζαμία.

Ορίστε, κύριε Καζαμία, έχετε τον λόγο για την εισήγησή σας.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Δεν μπορώ να ξεκινήσω χωρίς να αναφερθώ προηγουμένως στο κλείσιμο του εργοστασίου της «ΛΑΡΚΟ», μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας με επιχειρηματική προοπτική, που κλείνει λόγω των καταστροφικών χειρισμών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια.

Η ιστορική αυτή επιχείρηση έχει ιδιωτικοποιηθεί εδώ και ενάμιση χρόνο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητά της και το έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον για το μέλλον της, ακόμη και με τους όρους της αγοράς. Με άλλα λόγια, δεν είναι, όπως αφήνει να εννοηθεί η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, μια προβληματική κρατική επιχείρηση η οποία πρέπει να κλείσει διότι δεν έχει μέλλον. Επειδή, όμως, η μετάβασή της στον ιδιωτικό τομέα καθυστερεί, η Κυβέρνηση έκρινε πως πρέπει να απολύσει επτακόσιους ογδόντα έναν εργαζόμενους, να τους βγάλει στους δρόμους, μαζί με τις οικογένειές τους, καταστρέφοντας έτσι ολόκληρες τοπικές κοινωνίες.

Και ενώ οι εργαζόμενοι της «ΛΑΡΚΟ» διεξάγοντας έναν υποδειγματικό αγώνα κατάφεραν να εξασφαλίσουν δικαστικά νέα παράταση για τις θέσεις εργασίας τους, ήρθε η Κυβέρνηση πριν έναν μήνα, με μία κατάπτυστη τροπολογία, να παρέμβει ωμά στις αποφάσεις των δικαστηρίων και να επιβάλει την απόλυση των επτακοσίων ογδόντα ενός εργαζομένων της «ΛΑΡΚΟ». Επρόκειτο για τέτοια ωμή παρέμβαση, που επιβεβαιώνει, δυστυχώς, όσα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις σοβαρές παραβιάσεις του κράτους δικαίου στη χώρα μας.

Η τροπολογία, προτού καν ψηφιστεί στη Βουλή, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο για να επηρεάσει την απόφαση του δικαστή, ο οποίος, ευτυχώς, δεν την έλαβε υπ’ όψιν. Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, που ήταν παρούσα στη δίκη, ήρθε τότε αμέσως στη Βουλή και κατήγγειλε, όπως και εγώ, αυτές τις απαράδεκτες πρακτικές. Και δύο μέρες αργότερα, την Τετάρτη 19 Ιουνίου, ήρθε η τροπολογία στη Βουλή και, παρά την καταψήφισή της από την Πλεύση Ελευθερίας και τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης, πέρασε με ψήφους της Κυβέρνησης. Και, άκουσον-άκουσον, πέρασε με αναδρομική ισχύ.

Η τελευταία παράγραφος της τροπολογίας τη θέτει σε ισχύ δύο μέρες προτού αυτή ψηφιστεί. Δηλαδή, ψηφίστηκε στις 19 Ιουνίου, αλλά η εφαρμογή της -κάτι που είναι νομικά ακραίο και άκρως προβληματικό- ίσχυσε από τις 17 Ιουνίου ώστε να ακυρωθεί έτσι η απόφαση του δικαστηρίου, που δικαιώνει τους εργαζόμενους της «ΛΑΡΚΟ».

Με τέτοια απαράδεκτα τεχνάσματα προσπαθεί η Κυβέρνηση να απολύσει επτακόσιους ογδόντα έναν εργαζόμενους, που δεν έφταιξαν σε τίποτα, και που εργάζονται σε μία βιώσιμη επιχείρηση, με σαφή μελλοντική προοπτική.

Η επικεφαλής μας, η κ. Κωνσταντοπούλου, βρέθηκε σήμερα το πρωί έξω από την πύλη του εργοστασίου της «ΛΑΡΚΟ» στη Λάρυμνα, για να στηρίξει για μία ακόμη φορά τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι και θα παραμείνει στο πλευρό τους, μέχρις ότου ο δίκαιος αγώνας τους πετύχει.

Έρχομαι, κύριε Πρόεδρε, στο νομοσχέδιο που συζητάμε τώρα και αυτό αφορά την ενσωμάτωση μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2019 για τον αποκλεισμό διευθυντών, δηλαδή φυσικών προσώπων, τα οποία έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για δόλια και καταχρηστική συμπεριφορά.

Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται για να εισαγάγει ένα στοιχείο διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Ωστόσο, οι αλλαγές που επιφέρει έχουν καθαρά εμβαλωματικό χαρακτήρα. Δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της διαφθοράς και της διαπλοκής στην ιδιωτική αγορά αλλά και στις σχέσεις του κράτους με την αγορά, με ουσιαστικό τρόπο. Εστιάζει μόνο σε πρόσωπα -τους διευθυντές- και όχι σε εταιρείες. Εταιρείες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την αδιαφάνεια και οι οποίες -όπως, ας πούμε, στην περίπτωση της «NOVARTIS»- είναι εταιρείες οι οποίες δημιουργούν διαφθορά στην αγορά. Αυτά δεν αγγίζονται από το νομοσχέδιο.

Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι το νομοσχέδιο ήρθε, διότι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το φέρνει είναι εκπρόθεσμη. Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή έπρεπε να είχε ενσωματωθεί μέχρι και την 1η Αυγούστου του 2021. Δηλαδή, έρχεται με τρία χρόνια καθυστέρηση. Αν καθυστερούσε λίγο ακόμα, η Ελλάδα θα έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο, διότι δεν την ενσωματώνει στο Εθνικό της Δίκαιο. Γι’ αυτό ακριβώς, η ενσωμάτωση της οδηγίας δεν έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τα ευρύτερα φαινόμενα διαφθοράς, που βεβαίως δεν είναι απλώς «φαινόμενα», αλλά έχουν πρόσωπο. Σχετίζονται με άτομα και με εταιρείες που έχουν συγκεκριμένες ευθύνες και που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσα από συγκεκριμένες νομοθετικές διαδικασίες.

Αναφέρομαι, ενδεικτικά, στο γεγονός ότι υπάρχει, για παράδειγμα, μια περίπτωση σοβαρής καταγγελίας διαφθοράς, σε σχέση με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία φέρεται να έχουν δοθεί σε δέκα επιχειρήσεις συνολικά, χωρίς διαγωνισμό. Υπάρχουν και περιπτώσεις διαφθοράς, τις οποίες είδαμε δυστυχώς πέρσι το καλοκαίρι, όταν δεν λειτούργησε απολύτως τίποτα για να προστατέψει τη Θεσσαλία από τις φυσικές καταστροφές. Θα θέλαμε, επομένως, αυτό το νομοσχέδιο να είναι πληρέστερο και σε κάποια σημεία πιο αυστηρό.

Το νομοσχέδιο είναι σχετικά μικρό. Προτείναμε στη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής να υπάρξουν τροποποιήσεις στα άρθρα 1, 3 και 7. Μία από τις προτάσεις μας, σχετικά με το άρθρο 3, έγινε αποδεκτή. Σε σχέση με το άρθρο 1, όμως, πρέπει να τονίσουμε ότι το νομοσχέδιο δεν εστιάζει στην προστασία που θα προέλθει από τον αποκλεισμό αυτών των διευθυντών -αυτών των αποκλεισμένων διευθυντών-, δεν εστιάζει στην προστασία παρά μόνο σε τρίτους, στις σχέσεις της εν λόγω επιχείρησης ή οποιασδήποτε επιχείρησης έχει αποκλεισμένο διευθυντή, με την επιχείρηση αυτή.

Κατά την άποψή μας, θα έπρεπε να γίνεται σαφές στο πρώτο άρθρο ότι αυτός που προστατεύεται δεν είναι μόνο ο τρίτος που συναλλάσσεται με την επιχείρηση, τράπεζες ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση και, βεβαίως, όλη η κοινωνία.

Γι’ αυτό στη διάρκεια της συζήτησης για την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής οδηγίας το 2018 και 2019 υπήρξε θέμα, στο οποίο γνωμοδότησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2018, ζητώντας με μία προτεινόμενη τροποποίηση -την υπ’ αριθμόν 17- να γίνεται ρητή αναφορά στο ότι προστατεύονται από αυτό και οι εργαζόμενοι. Ενώ η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές του 2019 έκανε επίσης την ίδια πρόταση. Θα θέλαμε αυτό να γίνεται σαφές στους στόχους του νομοσχεδίου.

Επίσης, στο άρθρο 7 του νομοσχεδίου κάναμε την πρόταση να υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία, όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι αυτή η οδηγία έρχεται όχι για να λύσει το πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, αλλά για να λύσει το πρόβλημα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς προβλέπει το άρθρο 7 να υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μητρώο, στο οποίο να ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ των είκοσι επτά κρατών-μελών, ούτως ώστε ένας αποκλεισμένος διευθυντής, ο οποίος έχει καταδικαστεί για δόλια και καταχρηστική συμπεριφορά σε ένα κράτος-μέλος, να μην μπορεί να εργαστεί, να αποκλειστεί, δηλαδή, για δεκαπέντε χρόνια -όπως, λέει, η οδηγία- από την εργασία του ως διευθυντικό στέλεχος και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 7 δεν προσδιορίζει μία συγκεκριμένη προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει να ενημερωθούν τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αφήνει αυτό χαλαρό και, σε περίπτωση καθυστερήσεων, αυτό δημιουργεί μια κατάσταση, στην οποία ένας αποκλεισμένος διευθυντής θα μπορούσε να βρει εργασία σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν το θέλουμε και ζητήσαμε -αλλά, δυστυχώς, δεν έγινε αποδεκτό- να υπάρχει μια αυστηρή προθεσμία, ούτως ώστε το μητρώο αυτό να ενημερώνεται και οι αποκλεισμένοι διευθυντές να μην μπορούν να διαφύγουν και να εργαστούν σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, πρέπει να πω ότι στη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου η αιτιολογική έκθεση μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Η αιτιολογική έκθεση αναφέρεται στα σχόλια που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο στη διαδικασία της διαβούλευσης έλαβε συνολικά δεκαεννέα σχόλια. Από αυτά, τα δεκαεπτά ήταν αρνητικά και έθεταν το θέμα του πιθανού αποκλεισμού διευθυντών οι οποίοι έδρασαν σε επιχειρήσεις που είχαν ζητήματα με τη δικαιοσύνη και καταδικάστηκαν την εποχή της κρίσης, για τη διαχείριση χρεών των επιχειρήσεων αυτών. Έξι από τα δεκαεπτά σχόλια, τα οποία ήταν αρνητικά στο νομοσχέδιο, ήταν ιδιαιτέρως ευαίσθητα ως προς αυτό. Έλεγαν και διαβάζω: «Να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο». Ένα άλλο έλεγε ότι «θα πρέπει τέτοιοι νόμοι να αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγή». Ένα τρίτο σχόλιο τόνιζε πως «θα πρέπει να μην νομοθετηθεί αυτή η οδηγία». Ένα άλλο έλεγε ότι «δεν είναι λογικοί νόμοι αυτοί». Παρακάτω, άλλο σχόλιο, έλεγε ότι «πρέπει να αποσυρθεί». Και, τέλος, υπήρχε και ένα σχόλιο που έλεγε «παρακαλώ πολύ την ελληνική Βουλή να μη δεχτεί ένα τέτοιο κατάπτυστο άρθρο». Αναφερόταν σε βασικό άρθρο του νομοσχεδίου.

Όλα αυτά, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ήταν σχόλια τα οποία -λέει- απετέλεσαν βάση για ουσιαστική αναμόρφωση, γιατί η αιτιολογική έκθεση δεν είναι ειλικρινής. Αυτά δεν αποτελούν βάση για ουσιαστική αναμόρφωση. Αυτά τα σχόλια ζητούν να αποσυρθεί όλο το νομοσχέδιο.

Οι αιτιολογικές εκθέσεις δεν είναι διαφανείς και δεν αναφέρουν με ακρίβεια αυτά που λέγονται στη διάρκεια της διαβούλευσης. Αυτό φοβόμαστε ότι δημιουργεί μια παραπλάνηση και δυσκολεύει το έργο ελέγχου των νομοσχεδίων της Κυβέρνησης από τη Βουλή. Οπωσδήποτε, δεν υπήρξε ζήτημα ουσιαστικής αναμόρφωσης εδώ, διότι, βεβαίως, αυτά τα σχόλια αγνοήθηκαν και η ευρωπαϊκή οδηγία ενσωματώθηκε κατά βάση ως είχε.

Έρχομαι τώρα στα ζητήματα που αφορούν τα δύο επίμαχα άρθρα 12 και 13 του νομοσχεδίου, που σχετίζονται με τη δημιουργία ενός νέου φορέα για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Η Έκθεση Λαμίας λειτουργούσε για πολλά χρόνια, από το 1975. Το νομοσχέδιο αυτό αποφάσισε να δημιουργήσει έναν νέο φορέα, για τριάντα χρόνια, την «ΠΕΛ Αναπτυξιακή Α.Ε.», και τον διαθέτει αυτόν τον νέο φορέα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον δήμο και την περιφέρεια.

Σύμφωνα με τα δύο αυτά άρθρα, τα οποία τροποποιήθηκαν -και μάλιστα μας διαβάσατε λίγο πριν κάποιες από τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που επέφεραν τις τροποποιήσεις-, ήταν αντικείμενο κριτικής στη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή και από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά υπήρξαν και Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογίες για να βελτιωθούν. Κάποια από τα στοιχεία αυτών των τροπολογιών ενσωματώθηκαν.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο δέχτηκε κάποια σημεία τα οποία θα ανακούφιζαν τον νέο φορέα από το επίμαχο ζήτημα των χρεών τα οποία δημιούργησε ο παλαιός φορέας. Η απόφαση όμως του νομοσχεδίου είναι ότι τα χρέη που δημιούργησε ο παλαιότερος φορέας προ του 2017 θα πρέπει τελικά να μεταβιβαστούν στον νέο φορέα. Αυτά είναι χρέη άγνωστου ποσού -μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ειπώθηκε στη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή- αλλά θα υπάρχουν και τόκοι, γιατί δεν έχουν εξοφληθεί.

Ο Δήμος Λαμιέων σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε: «Διαφωνούμε απόλυτα με τη μεταφορά χρεών, οφειλών και υποχρεώσεων από το υπό κατάργηση νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου “Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας” στην ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ ”Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ”». Ο κύριος Υπουργός στην ομιλία του είπε πως τελικά η απόφαση αυτή έγινε δεκτή. Εν πάση περιπτώσει εμείς σημειώνουμε ότι στη συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο ήταν εντελώς αρνητικό απέναντι σε αυτή την απόφαση, την οποία και καταθέτω και στα Πρακτικά για να υπάρχει.

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

Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η λύση που προτείνει το Υπουργείο δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, δηλαδή το ποιος θα πληρώσει τα χρέη. Το Υπουργείο με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις εισήγαγε πράγματι κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις, αλλά αυτές δεν είναι αρκετές. Είπε ότι οι εκκρεμείς δίκες διακόπτονται όσον αφορά τα χρέη αυτά, ότι θα υπάρξει έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος θα αναφέρει σε εννέα μήνες ποιο είναι ακριβώς το χρέος και θα ανασταλεί η πληρωμή του χρέους αυτού για τρία χρόνια. Αυτό χρυσώνει το χάπι, αλλά το χρέος στο τέλος θα υπάρχει και κάποιος θα το πληρώσει. Και φοβόμαστε ότι το επιχείρημα του κυρίου Υπουργού, ότι θα πρέπει να μην πληρώσει τα χρέη αυτά το Υπουργείο, διότι είναι χρήματα φορολογουμένων, είναι κάπως έωλο, γιατί και η τοπική αυτοδιοίκηση χρήματα φορολογουμένων έχει. Άρα κάποιος από τους φορολογούμενους θα τα πληρώσει στο τέλος. Δεν είναι λύση αυτό. Πιστεύουμε ότι το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει. Υπάρχουν δυνατότητες για διαφορετικές λύσεις, αλλά, εν πάση περιπτώσει, το να ξεκινήσει ο νέος φορέας κουβαλώντας χρέη από τον παλιό μάς φαίνεται και ανορθόδοξο και προβληματικό.

Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με τις εξής παρατηρήσεις:

Θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο αυτό για τους αποκλεισμένους διευθυντές παρείχε μια ευκαιρία στην Κυβέρνηση, ούτως ώστε να επεκταθεί και να αυστηροποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο καταπολέμησης της διαπλοκής και της διαφθοράς, που αποτελούν μόνιμες πληγές στην ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία. Φοβόμαστε πως το νομοσχέδιο είναι μια σταγόνα στον ωκεανό ως προς το πρόβλημα αυτό και γνωρίζουμε εξάλλου πως ήρθε μόνο για να μην επωμιστεί η Ελλάδα ένα πρόστιμο από τη μη εφαρμογή της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής οδηγίας. Δεν προήλθε -και αυτό μάς λυπεί ιδιαίτερα- από μία πραγματική αγωνία και μέριμνα της Κυβέρνησης να καταπολεμήσει το γενικότερο πρόβλημα της διαφθοράς και της διαπλοκής στην οικονομία μας.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Πλεύσης Ελευθερίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Γεωργαντάς):** Εμείς ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.

Τον λόγο τώρα έχει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα των Σπαρτιατών ο ειδικός αγορητής, ο κ. Δημητριάδης.

Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.

**ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ:** Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, πριν ξεκινήσω την ανάλυσή μου για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στα λεγόμενα του Υπουργού, ο οποίος είπε στην αρχή ότι θα μετατρέψει το Υπουργείο Ανάπτυξης από Υπουργείο Ακρίβειας σε Υπουργείο Ανάπτυξης.

Κατ’ αρχάς, λοιπόν, χαίρομαι που αναγνωρίζει ότι υπάρχει ακρίβεια. Όμως ήθελα να πω ότι, για να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη στην Ελλάδα σήμερα -σήμερα δεν έχουμε πραγματική ανάπτυξη, έχουμε επίπλαστη ανάπτυξη, έχουμε κάποιους αριθμούς οι οποίοι δεν λένε την πραγματικότητα, διότι ο μέσος Έλληνας φυτοζωεί-, θα πρέπει να βασιστούμε στο εξής παραγωγικό μοντέλο, το οποίο δεν το έχουμε: Πρώτον, πρωτογενής παραγωγή, αγροτική παραγωγή. Δεύτερον, αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. Τρίτον, ανάπτυξη της βιομηχανίας. Δυστυχώς τίποτα από τα τρία δεν γίνεται.

Σήμερα, πρώτον, έχουμε πρόβλημα στην πρωτογενή παραγωγή, η οποία συρρικνώνεται συνεχώς, δεύτερον, δεν αξιοποιούμε τον ορυκτό μας πλούτο και, τρίτον, επειδή μίλησε ο Υπουργός για ανάπτυξη βιομηχανίας, θα ήθελα να τον ρωτήσω πώς θα το κάνουμε αυτό.

Πριν από έναν μήνα περίπου ήρθε μια τροπολογία η οποία αναφερόταν στη «ΛΑΡΚΟ», η οποία έκλεισε. Κλείσαμε μία επιχείρηση η οποία είναι χρυσωρυχείο, παράγει το σιδηρονικέλιο, που αυτή τη στιγμή είναι πρώτη ύλη για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη και τη δώσαμε στον ανάδοχο κλειστή, ρίχνοντας μάλιστα στην ανεργία επτακόσιες πενήντα οικογένειες.

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Έτσι θα το πάμε; Έτσι θα αναπτυχθεί η βιομηχανία στην Ελλάδα, με αυτόν τον τρόπο;

Δεύτερον, ακόμα και σήμερα -έχουν περάσει περίπου δέκα μήνες από την καταστροφική θεομηνία στη Θεσσαλία- ακούμε τους αγρότες της Θεσσαλίας να λένε ότι δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις, ακόμα και σήμερα δεν έχουμε ένα συγκροτημένο σχέδιο ανάπτυξης της Θεσσαλίας. Ποτέ θα γίνει αυτό; Η Θεσσαλία είναι ο πυλώνας της πρωτογενούς παραγωγής. Τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα προέρχονται από εκεί, από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Πότε θα τα αναπτύξουμε αυτά, πώς θα γίνει;

Θέλουμε έναν συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό. Εάν δεν τον υλοποιήσουμε, τότε πολύ φοβάμαι ότι μονίμως θα έχουμε ένα ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και μονίμως θα έχουμε πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, διότι ανάπτυξη δεν είναι μόνο τα υπερκέρδη των funds, των παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος, των εταιρειών, των διυλιστηρίων. Η ανάπτυξη η πραγματική για εμάς θα πρέπει να διαχέεται στον μέσο Έλληνα πολίτη. Θα πρέπει ο μέσος Έλληνας πολίτης να μη φυτοζωεί, να μην έχει πρόβλημα επιβίωσης και κυρίως θα πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι βιομηχανίες να έχουν ευμάρεια και να μη φυτοζωούν, διότι, όταν ένας επιχειρηματίας έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολύ υψηλά τιμολόγια ΔΕΚΟ -ειδικά ρεύματος-, θα έχει μονίμως πρόβλημα επιβίωσης.

Μάλιστα αναφέρθηκε ο Υπουργός στο brain drain και είπε ότι «θέλουμε να αναστρέψουμε τη φυγή των νέων στο εξωτερικό». Θα σας λυπήσω, αλλά τυχαίνει να γνωρίζω και άτομα από την παρέα μου, φίλους μου, που έφυγαν στο εξωτερικό και θα σας πω ότι δεν ευσταθεί αυτό το πράγμα. Ο Έλληνας νέος σήμερα βλέπει πως η Ελλάδα δεν δίνει ευκαιρίες. Βλέπει μια χώρα η οποία δεν έχει υποδομές, δεν έχει αξιόλογες επιχειρήσεις, δεν έχει βιώσιμο μέλλον και κυρίως δεν έχει προοπτική.

Γι’ αυτό όλοι οι νέοι μας φεύγουν στο εξωτερικό και θα παραμείνουν εκεί δυστυχώς. Συνεχώς λαμβάνω μηνύματα από νέους μας, από άτομα που ήταν φίλοι μου και έχουν φύγει στο εξωτερικό, που μου λένε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν έχει να τους προσφέρει τίποτα. «Εδώ ζούμε αξιοπρεπώς, έχουμε μια προοπτική και έχουμε μια αξιοποίηση των γνώσεών μας», μου λένε. Εάν αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους μας, δεν τους πείσουμε να έρθουν πίσω, δεν τους δώσουμε μία ευκαιρία, ένα μέλλον, τότε πολύ φοβάμαι ότι το φαινόμενο του brain drain θα συνεχίζεται εσαεί. Αυτά τα λέω για να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν, διότι μόνο με ευχολόγια και με μεγάλα λόγια δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Αν δεν έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα.

Έρχομαι στο νομοσχέδιο. Ενσωματώνει μία οδηγία του 2019 που κατά ένα μέρος αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές. Άκουσα τον κύριο Υπουργό να λέει ότι κινδυνεύουμε να μας επιβληθεί πρόστιμο και να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα συμφωνήσω. Όταν, όμως, μία οδηγία του 2019 την ενσωματώνουμε το 2024, πέντε χρόνια μετά, τι περιμένουμε ότι θα γίνει; Η οδηγία θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί τρία χρόνια πριν, το 2021. Όταν, λοιπόν, εμείς καθυστερούμε επί χρόνια να ενσωματώσουμε τις οδηγίες, να μην απορούμε μετά ότι θα μας κυνηγήσει η Ευρώπη. Το έχω αντιμετωπίσει και σε άλλα νομοσχέδια: Ερχόμαστε καθυστερημένα να ενσωματώσουμε οδηγίες και μάλιστα προσπαθούμε να τις ενσωματώσουμε πρόχειρα και πάρα πολύ πιεστικά υπό τον φόβο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του προστίμου. Θα έπρεπε να τις ενσωματώσουμε πιο νωρίς. Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί τέτοια καθυστέρηση;

Δεύτερον, αναφέρει το νομοσχέδιο ότι σκοπός του είναι η προστασία των προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες ή υποκαταστήματα εταιρειών μέσω της αποτροπής οποιασδήποτε δόλιας ή καταχρηστικής συμπεριφοράς, που εξασφαλίζεται μέσω της απόρριψης διορισμού φυσικού προσώπου ως διαχειριστή εταιρικών υποθέσεων. Ουσιαστικά αποκλείουν κάποια πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποιες υποθέσεις για δόλια και καταχρηστική συμπεριφορά. Συμφωνούμε με τον σκοπό. Όμως θέλω να δω πώς θα υλοποιηθεί.

Μάλιστα δράττομαι της ευκαιρίας να ρωτήσω το εξής: Για ποιον λόγο καθυστερήσαμε τόσο πολύ να φέρουμε αυτή την οδηγία προς ενσωμάτωση, όταν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πάρα πολλά σκάνδαλα με απευθείας αναθέσεις, πάρα πολλά οικονομικά σκάνδαλα; Γιατί περιμένουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, να γίνει αυτό και δεν το κάναμε νωρίτερα;

Επίσης στο άρθρο 3 σωστά, κατά την άποψή μας, απαριθμούνται τα αδικήματα για τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα, σωστό είναι αυτό εδώ, όμως στην παράγραφο 3 λέει ότι ακυρώνεται ο διορισμός του αποκλεισμένου διευθυντή, όμως δίνεται προθεσμία ενός μηνός στην εταιρεία να τον αντικαταστήσει. Και θέλω να ρωτήσω πώς ορίζεται νομικά η αντικατάσταση. Κανονικά θα έπρεπε να λέει «παύση» και όχι αντικατάσταση.

Και δεύτερον, τι θα συμβεί εάν υπάρξει καθυστερημένη γνωστοποίηση στην εταιρεία του αποκλεισμένου διευθυντή και ο διευθυντής αυτός έχει λάβει κάποιες αποφάσεις κρίσιμες για την εταιρεία; Τι θα συμβεί τότε; Θα τις ακυρώσουμε τις αποφάσεις; Τι θα συμβεί σε αυτές τις αποφάσεις των εταιρειών; Πώς θα αντιμετωπιστούν νομικά; Αυτό δεν το αποσαφηνίζει το νομοσχέδιο.

Υπάρχει κάποια διάρκεια του αποκλεισμού, υπάρχει ένα μητρώο αποκλεισμένων διευθυντών το οποίο συστήνεται με το παρόν νομοσχέδιο, με την παρούσα οδηγία, το οποίο μητρώο θα λειτουργεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Όμως θέλουμε να ρωτήσουμε, επειδή το Γενικό Εμπορικό Μητρώο θα ανταλλάσσει πληροφορίες και με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της πλατφόρμας e-Justice και με άλλους φορείς, πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να υπάρξει αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Θα υπάρχουν κάποιες προθεσμίες; Πόσα χρόνια θα πάρει;

Κινδυνεύουμε, ξέρετε, πολλές φορές να υπάρξει ένα αποκλεισμένο πρόσωπο του οποίου να μην γνωστοποιηθεί έγκαιρα ο αποκλεισμός στην εταιρεία και να παίρνει κάποιες κρίσιμες αποφάσεις. Δεν θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, κάποια προθεσμία για να γίνει αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών; Θα έπρεπε να το προβλέπει το νομοσχέδιο.

Επίσης, χαιρόμαστε που στο άρθρο 9 -το είχαμε επισημάνει κι εμείς- υπάρχει μια διαφοροποίηση στα πρόστιμα στα φυσικά πρόσωπα και στις εταιρείες.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στα άρθρα 12 και 13 που αφορούν την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, για την οποία έγινε πολύς λόγος και στις επιτροπές, τα είχαμε επισημάνει κι εμείς, τα είχαν επισημάνει και οι φορείς. Έρχονται πάλι με κατεπείγον τρόπο διατάξεις για έναν φορέα ο οποίος έχει συσταθεί από το 2019, θα αντικαταστήσει την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, θα γίνει ένας νέος φορέας, όμως το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο νέος φορέας θα βαρύνεται με τα χρέη του παλαιότερου. Όμως θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα είναι βιώσιμος αυτός ο νέος φορέας;

Έγινε μια τροπολογία που μιλάει για πάγωμα κάποιων δικαστηρίων, ότι για μια τριετία θα υπάρχει μια αναστολή κάποιων χρεών, όμως θέλω να ρωτήσω αυτά τα χρέη τελικά ποιος θα τα επωμιστεί. Αν τα επωμιστεί ο νέος φορέας, θα έχουμε πρόβλημα στη βιωσιμότητα. Αν δεν τα επωμιστεί ο νέος φορέας, θα τα επωμιστούν ή οι ΟΤΑ ή οι φορολογούμενοι. Τι θα συμβεί σε αυτήν την περίπτωση;

Εδώ μάλιστα να πω ότι δεδομένου ότι θα διαχειριστεί αυτός ο νέος φορέας 48 εκατομμύρια ευρώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν θα είναι βιώσιμος ή αν δεν θα είναι βιώσιμος. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα.

Και τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι είμαστε υπέρ της διαφάνειας στη δημόσια ζωή και είμαστε υπέρ να αποκλείονται κάποια άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποια σοβαρά αδικήματα. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο αποσπασματικά με μια ενσωμάτωση κάποιας οδηγίας, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν πρώτον, αποφασιστικές τομές, ελεγκτικοί μηχανισμοί και δεύτερον, αποφασιστικές τομές στη δημόσια ζωή.

Διαφορετικά, με τέτοια αποσπασματικά μέτρα ναι μεν θα έχουμε κάποια εν μέρει αποτελεσματικότητα, όμως θα ήθελα να πω ότι δεν θα πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο είναι η πλήρης διαφάνεια και η κάθαρση της δημόσιας ζωής.

Τέλος, δεδομένου ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα και ελλείψεις στο νομοσχέδιο και δεδομένου ότι έρχονται κάποιες επείγουσες διατάξεις με πολύ βιαστικό τρόπο, ειδικά για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, μας ωθεί να μην υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο.

Εμείς λοιπόν θα τοποθετηθούμε στο «παρών», ακριβώς γιατί υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Διότι ναι μεν κι εμείς θέλουμε να υπάρξει διαφάνεια, ναι μεν κι εμείς θέλουμε να αποκλείονται κάποια πρόσωπα από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα, όμως θεωρούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις το παρόν νομοσχέδιο δεν επιτελεί τον σκοπό για τον οποίο ήρθε και έχει κάποιες αποσπασματικές διατάξεις. Εμείς θέλουμε ένα συνολικό νομικό πλαίσιο που να ρυθμίζει με πολύ καλύτερο τρόπο τη διαφάνεια στη δημόσια ζωή.

Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι εάν, όπως είπα και πριν, δεν αλλάξουμε άρδην το παραγωγικό μας μοντέλο, τότε πολύ φοβάμαι ότι συνεχώς θα είμαστε σε έναν φαύλο κύκλο χρεών και σε έναν φαύλο κύκλο καθυστερήσεων. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν θα έχει μια πραγματική ανάπτυξη, δεν θα έχουμε μια ανάπτυξη για τον πολίτη, θα έχουμε μια ανάπτυξη για μια οικονομική ολιγαρχία, για κάποια funds, για κάποιους συγκεκριμένους αετονύχηδες που έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν κάποιες επενδύσεις αεριτζίδικες και μετά να σηκωθούν να φύγουν και δυστυχώς ο μέσος Έλληνας πολίτης μονίμως θα υποφέρει.

Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των Σπαρτιατών)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Γεωργαντάς):** Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθείσης ηλεκτρονικής ονομαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των συναδέλφων Βουλευτών κ.κ. Μάρκου Καφούρου, Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνική Λύση, Χριστίνας Σταρακά, Χαράλαμπου Μαμουλάκη και Μπουρχάν Μπαράν.

Ψήφισαν συνολικά 267 Βουλευτές.

Για την πρώτη υπόθεση του συναδέλφου κ. Μάρκου Καφούρου:

Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 267 Βουλευτές.

Συνεπώς η αίτηση της Εισαγγελικής Αρχής γίνεται δεκτή ομοφώνως.

Για τη δεύτερη υπόθεση του συναδέλφου κ. Κυριάκου Βελόπουλου:

Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 22 Βουλευτές.

Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 230 Βουλευτές.

«ΠΑΡΩΝ» ψήφισαν 15 Βουλευτές.

Συνεπώς η αίτηση της Εισαγγελικής Αρχής απορρίπτεται κατά πλειοψηφία.

Για την τρίτη υπόθεση της συναδέλφου κ. Χριστίνας Σταρακά:

Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 267 Βουλευτές.

Συνεπώς η αίτηση της Εισαγγελικής Αρχής γίνεται δεκτή ομοφώνως.

Για την τέταρτη υπόθεση του συναδέλφου κ. Χαράλαμπου Μαμουλάκη:

Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 267 Βουλευτές.

Συνεπώς η αίτηση της Εισαγγελικής Αρχής γίνεται δεκτή ομοφώνως.

Για την πέμπτη υπόθεση του συναδέλφου κ. Μπουρχάν Μπαράν:

Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 267 Βουλευτές.

Συνεπώς η αίτηση της Εισαγγελικής Αρχής γίνεται δεκτή ομοφώνως.

(Οι θέσεις των Βουλευτών, 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 |
| **Πράξη: Για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης (άρθρ. 363 - 362 Π.Κ.), που φέρεται τελεσθέν την 7.7.2018, με την ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων. (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:267, OXI:0, ΠΡΝ:0)** |  |  |  |
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ(ΜΙΛΕΝΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ(ΧΑΪΔΩ) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ(ΕΦΗ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 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 | ΝΑΙ |
| ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΕΞ. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΝΑΓΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΝΙΚΗ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞ. | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΡΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞ. | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | Κ.Κ.Ε. | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΑΝΕΞ. | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ(ΜΙΧΑΛΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΝΙΚΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 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 | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ(ΠΕΤΗ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ(ΓΙΩΤΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΘΟΔΩΡΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΑΜΟΥ | ΝΑΙ |
| ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Κ.Κ.Ε. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΗ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΛΕΞΗΣ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΕΞ. | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| **Πράξη: Για το πλημμέλημα της χρήσης υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 παρ. 2-1 ΠΚ), καθώς φέρεται ότι κατά την 23η και 24η Αυγούστου 2023 προέβη σε διαδικτυακή δημοσιοποίηση εγγράφων (ένορκης κατάθεσης και υποβλητικής αναφοράς). (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:22, OXI:230, ΠΡΝ:15)** |  |  |  |
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΕΣΒΟΥ | ΟΧΙ |
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΟΧΙ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΠΡΝ |
| ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ(ΜΙΛΕΝΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΟΧΙ |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ(ΧΑΪΔΩ) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΟΧΙ |
| ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΟΧΙ |
| ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ(ΕΦΗ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΛΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΟΧΙ |
| ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΟΧΙ |
| ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ(ΣΕΒΗ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΟΧΙ |
| ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ(ΜΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΗ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΟΧΙ |
| ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΕΞ. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ | ΟΧΙ |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(ΝΑΝΤΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΟΧΙ |
| ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΝΑΓΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΝΙΚΗ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΟΧΙ |
| ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΟΧΙ |
| ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞ. | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΟΧΙ |
| ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΠΡΝ |
| ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΖΕΡΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΤΑΚΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΘΡΑΣΚΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ(ΡΑΝΙΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ(ΜΙΚΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΟΧΙ |
| ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΑΧΑΪΑΣ | ΠΡΝ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞ. | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΕΛΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΟΧΙ |
| ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΤΖΩΡΤΖΙΑ) | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΟΧΙ |
| ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΠΑΡΙΣ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΟΧΙ |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ.Κ.Ε. | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΠΡΝ |
| ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΟΧΙ |
| ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΧΙ |
| ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ(ΓΙΑΝΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΛΥΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ(ΖΕΤΤΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | Κ.Κ.Ε. | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΡΝ |
| ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΟΧΙ |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΝΟΤΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΧΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΟΧΙ |
| ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΟΧΙ |
| ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ(ΦΩΝΤΑΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ | ΑΝΕΞ. | ΞΑΝΘΗΣ | ΟΧΙ |
| ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΩΚΙΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΣΕΡΡΩΝ | ΟΧΙ |
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΟΧΙ |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΟΧΙ |
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| 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 | ΟΧΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΪΣ(ΤΖΙΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΕΒΡΟΥ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ(ΜΙΧΑΛΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΝΙΚΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ(ΦΑΝΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΟΧΙ |
| ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ | ΟΧΙ |
| ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΟΧΙ |
| ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ(ΦΡΕΝΤΥ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΟΧΙ |
| ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ(ΠΕΤΗ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΠΡΝ |
| ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ(ΣΤΕΛΙΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΘΑΝΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ(ΓΙΩΤΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΘΟΔΩΡΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(ΣΤΡΑΤΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΟΧΙ |
| ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ(ΜΑΡΙΛΕΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(ΤΕΛΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΟΧΙ |
| ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΟΧΙ |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΟΧΙ |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΑΜΟΥ | ΟΧΙ |
| ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΟΧΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΟΧΙ |
| ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Κ.Κ.Ε. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΡΝ |
| ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(ΑΓΓΕΛΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΠΕΛΛΗΣ | ΟΧΙ |
| ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ(ΣΠΥΡΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΟΧΙ |
| ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΟΧΙ |
| ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΗ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΟΧΙ |
| ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΠΡΝ |
| ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΟΧΙ |
| ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΟΧΙ |
| ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΡΝ |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΟΧΙ |
| ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΛΕΞΗΣ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΠΡΝ |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΟΧΙ |
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΟΧΙ |
| ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΕΞ. | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΩΛΗΣ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΧΙ |
| ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΟΧΙ |
| ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΟΧΙ |
| ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΟΧΙ |
| **Πράξη: Για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (ήτοι κατά παράβαση των άρθρων 13α, 26 εδ. α', 51, 53, 79 και 259 ΠΚ), που φέρεται ότι τέλεσε στο Μεσολόγγι στις 11-7-2018, υπό την ιδιότητά της ως Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Αιτ/νίας. (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:267, OXI:0, ΠΡΝ:0)** |  |  |  |
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ(ΜΙΛΕΝΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ(ΧΑΪΔΩ) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ(ΕΦΗ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 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 | ΝΑΙ |
| ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΕΞ. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΝΑΓΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΝΙΚΗ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞ. | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΡΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞ. | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | Κ.Κ.Ε. | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΑΝΕΞ. | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ(ΜΙΧΑΛΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΝΙΚΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 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 | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ(ΠΕΤΗ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ(ΓΙΩΤΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΘΟΔΩΡΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΑΜΟΥ | ΝΑΙ |
| ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Κ.Κ.Ε. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΗ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΛΕΞΗΣ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΕΞ. | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| **Πράξη: Για τις πράξεις της σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο διά παραλείψεως και της παραβίασης εργατικής νομοθεσίας από αμέλεια (άρθρα 314 παρ. 1α' και 315 παρ. 1β' του ΠΚ σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 Παράρτημα I του Π.Δ 395/1994 εδ. 2.22, 42 παρ. 6 στ΄, 45 παρ. 3 α', 49 παρ. 1 και άρθρο 72 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 3850/2010), οι οποίες φέρονται τελεσθείσες στο Ηράκλειο την 1.9.2018. (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:267, OXI:0, ΠΡΝ:0)** |  |  |  |
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ(ΜΙΛΕΝΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ(ΧΑΪΔΩ) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ(ΕΦΗ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 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 | ΝΑΙ |
| ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΕΞ. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΝΑΓΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΝΙΚΗ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞ. | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΡΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞ. | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | Κ.Κ.Ε. | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΑΝΕΞ. | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ(ΜΙΧΑΛΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΝΙΚΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 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 | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ(ΠΕΤΗ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ(ΓΙΩΤΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΘΟΔΩΡΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΑΜΟΥ | ΝΑΙ |
| ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Κ.Κ.Ε. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΗ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΛΕΞΗΣ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΕΞ. | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| **Πράξη: Για τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της παράλειψης υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης με χρόνο τέλεσης την 30-04-2019 (αρ. 1 παρ. 1 περ. η', παρ.2, αρ. 6 παρ. 2 εδ. α', αρ. 9 ν. 3213/2003, αρ. 92 παρ. 1 ν.4605/2019). (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:267, OXI:0, ΠΡΝ:0)** |  |  |  |
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΕΣΒΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΝΑΙ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ(ΜΙΛΕΝΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ(ΧΑΪΔΩ) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ |
| ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ(ΕΦΗ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 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 | ΝΑΙ |
| ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΕΞ. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΝΑΓΙΑ) | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ | ΝΙΚΗ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞ. | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΖΕΡΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞ. | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΑΙ |
| ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞ. | Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | Κ.Κ.Ε. | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | ΝΑΙ |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΑΝΕΞ. | ΞΑΝΘΗΣ | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | ΕΒΡΟΥ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ(ΜΙΧΑΛΗΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΝΙΚΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 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 | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ(ΠΕΤΗ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ(ΓΙΩΤΑ) | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΘΟΔΩΡΟΣ) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΝΑΙ |
| 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 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΣΑΜΟΥ | ΝΑΙ |
| ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΡΤΗΣ | ΝΑΙ |
| ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Κ.Κ.Ε. | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΑΙ |
| ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΝΑΙ |
| ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΗ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΝΑΙ |
| ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΑΙ |
| ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞ. | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | Α' ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΛΑΡΙΣΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΛΕΞΗΣ) | ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
| ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΕΞ. | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ | ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΑΙ |
| 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 | ΝΑΙ |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Άρσεις Ασυλίας |  |  |
|  |  |  |  |
| Ονοματεπώνυμο - Εμπλεκόμενοι | Πράξη για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας | Αποτελέσματα | |
| ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | Για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης (άρθρ. 363 - 362 Π.Κ.), που φέρεται τελεσθέν την 7.7.2018, με την ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων. | ΝΑΙ | 267 |
| OXI | 0 |
| ΠΡΝ | 0 |
| ΣΥΝ | 267 |
| ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Για το πλημμέλημα της χρήσης υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 παρ. 2-1 ΠΚ), καθώς φέρεται ότι κατά την 23η και 24η Αυγούστου 2023 προέβη σε διαδικτυακή δημοσιοποίηση εγγράφων (ένορκης κατάθεσης και υποβλητικής αναφοράς). | ΝΑΙ | 22 |
| OXI | 230 |
| ΠΡΝ | 15 |
| ΣΥΝ | 267 |
| ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (ήτοι κατά παράβαση των άρθρων 13α, 26 εδ. α', 51, 53, 79 και 259 ΠΚ), που φέρεται ότι τέλεσε στο Μεσολόγγι στις 11-7-2018, υπό την ιδιότητά της ως Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Αιτ/νίας. | ΝΑΙ | 267 |
| OXI | 0 |
| ΠΡΝ | 0 |
| ΣΥΝ | 267 |
| ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ) | Για τις πράξεις της σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο διά παραλείψεως και της παραβίασης εργατικής νομοθεσίας από αμέλεια (άρθρα 314 παρ. 1α' και 315 παρ. 1β' του ΠΚ σε συνδυασμό με τα άρθρα 9 Παράρτημα I του Π.Δ 395/1994 εδ. 2.22, 42 παρ. 6 στ΄, 45 παρ. 3 α', 49 παρ. 1 και άρθρο 72 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 3850/2010), οι οποίες φέρονται τελεσθείσες στο Ηράκλειο την 1.9.2018. | ΝΑΙ | 267 |
| OXI | 0 |
| ΠΡΝ | 0 |
| ΣΥΝ | 267 |
| ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ | Για τη φερόμενη ως τελεσθείσα αξιόποινη πράξη της παράλειψης υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης με χρόνο τέλεσης την 30-04-2019 (αρ. 1 παρ. 1 περ. η', παρ.2, αρ. 6 παρ. 2 εδ. α', αρ. 9 ν. 3213/2003, αρ. 92 παρ. 1 ν.4605/2019). | ΝΑΙ | 267 |
| OXI | 0 |
| ΠΡΝ | 0 |
| ΣΥΝ | 267 |
|  |  |  |  |
|  | Ο Πρόεδρος |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Γεωργαντάς):** Στο σημείο αυτό επανερχόμαστε στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τον λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος.

Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.

**ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα ξεκινώντας να κάνω μια μικρή παρένθεση για τα όσα συνέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν νομίζουν κάποιοι εδώ μέσα ότι τα συμβάντα και τα όσα γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακριά από την Ελλάδα, κάνουν λάθος. Μπορούν να δουν την 4η Ιουλίου πόσοι πολιτικοί και πόσοι γραμματείς είχαν πάει στην Αμερικανική Πρεσβεία για διαπιστευτήρια και καλή διάθεση απέναντι στους Αμερικανούς.

Εμείς έχουμε πει ότι όποιος μπαίνει σε πρεσβείες ρωσικές, αμερικανικές, γερμανικές, γαλλικές δεν έχει καμμία θέση στην Ελληνική Λύση. Ξεκινώ από αυτό.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Εδώ έχουμε μια σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων. Γιατί αυτό που συνέβη στο Πρόεδρο Τραμπ φαντάζομαι ότι όλοι το καταδικάσατε, θέλω να το πιστέψω, γιατί οι σφαίρες όπου και αν κατευθύνονται και η βία από όπου και αν προέρχεται πρέπει να καταδικάζεται.

Έχουμε δύο διαφορετικούς κόσμους και αυτοί οι δύο διαφορετικοί κόσμοι αποτυπώνονται και μέσα στη Βουλή, για να μην γενικολογούμε. Είναι ο κόσμος του Μπάιντεν και είναι ο κόσμος του Τραμπ. Είναι ο κόσμος του φωτός, είναι ο κόσμος της δημοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας, είναι ο κόσμος των πανανθρώπινων αξιών και της ειρήνης, είναι ο κόσμος του Τραμπ. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε τον κόσμο του Μπάιντεν, είναι ο κόσμος του δεσποτισμού, ο κόσμος του αυταρχισμού, ο κόσμος των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ο κόσμος των συνεχών πολέμων και ο κόσμος των υποχρεωτήτων, σε αντίθεση και σύγκρουση με την ίδια την ουσία της δημοκρατίας.

Ήρθε η ώρα λοιπόν το ελληνικό Κοινοβούλιο να αποφασίσει με ποιον κόσμο είναι, με τον κόσμο του σκοταδιού ή τον κόσμο του φωτός;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Γιατί το επιλέξατε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, να είστε Μπαϊντενόπουλοι, να είστε με τον κόσμο του σκοταδιού, τον κόσμο του πολέμου, τον οποίο εσείς επιλέγετε.

Και το λέω αυτό με πόνο ψυχής, γιατί η Ελλάς είναι η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, η Ελλάς είναι αυτή που γέννησε τις πανανθρώπινες αξίες της ιδιοπροσωπίας του ανθρώπου, η Ελλάς είναι η χώρα της φιλοσοφίας, η χώρα της διαλεκτικής. Εσείς όμως ως κόμμα -και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία- δεν έχετε ουδεμία σχέση με αυτό ακριβώς, τον κόσμο του φωτός. Είστε το σκοτάδι και πραγματικά πρέπει να αλλάξετε ρότα. Διότι δεν είναι δυνατόν να έχετε τέτοια λατρεία με έναν Μπάιντεν ο οποίος πραγματικά δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια ειρήνη.

Εδώ το ερώτημα που γεννάται είναι αμείλικτο. Ποιοι θέλουν πραγματικά την ειρήνη; Ποιος θέλει ειρήνη στην περιοχή μας; Ο Μπάιντεν ή ο Τραμπ; Όχι στα λόγια, στις πράξεις. Οι πράξεις λοιπόν του Μπάιντεν είναι πράξεις πολεμοκάπηλου που θέλει να πουλάει όπλα και να σκοτώνονται άμαχοι, να σφάζονται άνθρωποι. Αυτή είναι η διαφορά μας σε σχέση με τον Μπάιντεν.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Γιατί τον μισούν τόσο τον Τραμπ; Βλέπω δημοσιογράφους στα κανάλια. Πολύ μίσος για τον Τραμπ οι δημοσιογράφοι! Απέχθεια! «Ζήτω ο Μπάιντεν!». Ενοχλούνται. Αν διαβάζατε τους τίτλους την ώρα της δολοφονίας, θα λέγατε πραγματικά ότι αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι, αυτοί είναι τσιράκια του Μπάιντεν. Άλλοι έλεγαν για ήχους, ότι δεν ήταν έτσι, ότι ήταν λίγο τρελός, λίγο παλαβός. Κρύβεται ένα ερώτημα. Όχι το γιατί μισείτε τον Τραμπ, κύριοι δημοσιογράφοι, αλλά το γιατί μισείτε την ειρήνη.

Η ειρήνη στον πλανήτη είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, η κατάπαυση του πολέμου στην Ουκρανία, γιατί οδηγεί την Ευρώπη σε ομηρία πίσω από τα αμερικανικά συμφέροντα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Αυτά, γιατί πραγματικά δεν πρέπει κανείς να διαχωρίζει τη θέση του από αυτά που γίνονται.

Πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Το τι πανικός έχει πέσει από αυτή την ιστορία, την άνοδο του Τραμπ, αποδεικνύεται από τον άνθρωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Αλικάκο, που, αν δεν κάνω λάθος, η κόρη του κ. Αλικάκου -έτσι με ενημέρωσαν- είναι και μέλος της ΔΑΠ. Ας το ψάξει λίγο η Νέα Δημοκρατία.

Ακούστε τώρα. Ο άνθρωπος που ελέγχει αν υπάρχει ψευδής ή άλλη είδηση είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Όχι ο ίδιος, η οικογένειά του. Θα μου πείτε: Οικογενειακή ευθύνη! Έλα, όμως, που φαίνεται ότι ο ίδιος έχει τρομοκρατηθεί.

Ξέρετε τι είπε για την απόπειρα δολοφονίας αυτός ο αμέμπτου ηθικής άνθρωπος και ελεγκτής της δημοσιογραφίας, κύριε Πλεύρη, σε ανάρτησή του; «Τον ήπιαμε»! Θα την καταθέσω στα Πρακτικά. Λέει ο άνθρωπος που ελέγχει τις ειδήσεις αν είναι ψευδείς ή αληθείς ότι «τον ήπιαμε», γιατί σώθηκε ο Τραμπ, γιατί διεσώθη, δεν δολοφονήθηκε.

Εγώ λοιπόν λέω του κυρίου αυτού, γιατί ενοχλήθηκε, κάτι απλό. Ο πρώτος νόμος που θα φέρουμε εδώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο είναι η κατάργηση -γιατί με ΦΕΚ υπάρχει ο Αλικάκος και η παρέα του- αυτών των ψευδών -το τονίζω- ισχυρισμών του Αλικάκου. Θα καταργήσουμε τα ανθελληνικά Hoaxes και θα δημιουργηθεί μια πραγματική επιτροπή ελέγχου των ειδήσεων, μια πραγματική επιτροπή από μέλη της Ενώσεως Συντακτών, από εκπροσώπους των κομμάτων, από εισαγγελείς και δικαστές, για να μπορεί να είναι άμεμπτη η δική τους συμπεριφορά.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Θα καταργήσουμε τα ελληνικά Hoaxes, γιατί πολεμούν την αληθινή ενημέρωση των Ελλήνων!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Ρωτάω την Κυβέρνηση, επειδή σας ακούω, κύριοι συνάδελφοι. Και θέλω να μου απαντήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Θα αλλάξετε τον εκλογικό νόμο; Ναι ή όχι; Κάνω ερώτηση. Θα φέρετε νέο εκλογικό νόμο; Θα ανεβάσετε το όριο της εισόδου της Βουλής στο 5%; Ναι ή όχι;

Στείλτε ένα μήνυμα στο Μαξίμου, για να ενημερωθείτε κι εσείς, κύριε Πλεύρη. Στείλτε. Θέλω απάντηση εδώ. Εδώ! Εδώ! Θα το πάτε στο 5%; Θα κατεβάσετε το όριο αυτοδυναμίας στο 34% γιατί έτσι βολεύεστε;

Πείτε του Πρωθυπουργού ότι ούτε με 34% βολεύεται. Πάτε το στο 24% μήπως και σωθείτε. Ούτε αν το κατεβάσετε στο 34% βολεύεστε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Ρωτώ. Θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Δεσμευτείτε. Γιατί το 5% λέγεται καλποθηρία.

Εμείς λοιπόν ερχόμαστε εδώ ως δημοκρατικό κόμμα, κύριε Πλεύρη και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, και καταθέτουμε πρόταση νόμου, την οποία θέλω να ψηφίσετε.

Τι λέει αυτή η πρόταση νόμου, κύριε Παππά; Κόμματα που χρωστούν χρήματα σε ΔΕΗ, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες παραπάνω ποσό του ενός έτους της επιχορήγησής τους να μην παίρνουν μέρος στις εκλογές.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Καταθέτουμε επισήμως την πρόταση νόμου και περιμένουμε πόσοι από εδώ μέσα θα την υπερψηφίσουν.

Δεν θα βάζετε το όριο 5% για να μην μπουν κάποιοι άλλοι μες στη Βουλή επειδή βολεύεστε εσείς και θα ανεβάζετε τον πήχη όταν είστε ένα χρεοκοπημένο κόμμα το οποίο χρεοκόπησε τη χώρα, το οποίο χρεοκόπησε τους πολίτες, το οποίο χρεοκόπησε στα εθνικά θέματα όλη την Ελλάδα, χωρίς να έχετε τις επιπτώσεις.

Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής την πρόταση νόμου της Ελληνικής Λύσης για να μην μπορεί να παίρνει μέρος ένα κόμμα το οποίο χρωστά στα τραπεζικά ιδρύματα, στη ΔΕΗ, στο νερό και οπουδήποτε αλλού.

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Πριν λίγες μέρες σας κατήγγειλα για εσχάτη προδοσία λόγω των πράξεών σας. Κάποιοι θέλετε αποδείξεις. Θα σας δώσω λοιπόν τις αποδείξεις.

Είναι αλήθεια ότι η ΕΛΛΑΣ, κύριε Παππά -πρωτοσέλιδο στην Εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»- έστειλε σαράντα κομάντος της Ζ-ΕΜΑΚ –ήσασταν και καταδρομέας, κύριε συνάδελφε- από το Μεγάλο Πεύκο στην πόλη Έλμπλαγκ της Πολωνίας; Ναι ή όχι; Έχουμε στείλει καταδρομείς, ναι ή όχι, στα σύνορα Πολωνίας και Ρωσίας; Ναι ή όχι; Δεν θέλω διαρροές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αυτά τα περίεργα πολιτικάντικα. Θέλω διάψευση κανονική.

Εστάλησαν σαράντα κομάντος, για να είναι έτοιμοι να εμπλακούν αν γίνει συμπλοκή στα σύνορα Πολωνίας – Ουκρανίας; Ή δεν ξέρετε ότι η Πολωνία διεκδικεί το δυτικό κομμάτι της Ουκρανίας, κύριε Πλεύρη; Ιστορικά είναι η Γαλικία. Και οι Πολωνοί ιστορικά έχουν διεκδικήσεις από την Ουκρανία το δυτικό της κομμάτι. Τι δουλειά έχει η Ελλάδα, τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί; Θέλω επίσημη διάψευση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Γιατί σας έχω εκπλήξεις μετά. Έχω τα έγγραφα.

Γι’ αυτό και δεν βγαίνει επισήμως η Κυβέρνηση να το διαψεύσει. Διαρροές έδωσε. Έχουμε έγγραφα στην Ελληνική Λύση και ό,τι λέμε μπορούμε και το αποδεικνύουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Δεύτερη ερώτηση. Ζήτησε το Πολεμικό Ναυτικό να ελλιμενίζεται σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού στη Σάμο στο Βαθύ, κύριε Πλεύρη, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, και αρνήθηκε το Λιμενικό; Ναι ή όχι; Έγινε αυτό; Δηλαδή, το Πολεμικό Ναυτικό ζητάει να έχει ένα πολεμικό πλοίο στη Σάμο δίπλα που είναι στο πολύ στενό πέρασμα για να βλέπει τι γίνεται και το Λιμενικό Ταμείο αρνείται. Γιατί; Θέλετε απόδειξη; Καταθέτω το έγγραφο στα Πρακτικά της Βουλής.

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Αν αυτό δεν είναι προδοσία, μπορεί να λέγεται ανοησία. Πείτε το ανοησία. Είτε προδοσία, όπως λέμε εμείς, είτε ανοησία, είστε επικίνδυνοι για τη χώρα και τα εθνικά της θέματα!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Πάμε στα υπόλοιπα. Χθες ο φίλος σας ο Ράμα κατέθεσε στεφάνι στους Τσάμηδες. Το Υπουργείο Εξωτερικών έστειλε μια επιστολή; Εσείς ήσασταν αγωνιστής. Σας θυμάμαι από παλιά, κύριε Πλεύρη. Ήσουν μαζί εκεί. Πήγαινες στη Βόρειο Ήπειρο, αγωνιζόσουν. Τι έγινε; Στους Τσάμηδες κατέθεσε στεφάνι ο Ράμα. Δεν θα πεις τίποτα σήμερα; Θα πεις; Το Υπουργείο Εξωτερικών θα στείλει διάβημα; Θα δούμε. Βλέποντας και κάνοντας.

Πάμε και στην ουσία, πάμε στα οικονομικά. Δεν θα σας πω για την οικονομία κατά πού πάει. Δεν θα σας πω ότι η Ελλάδα έχει την πέμπτη χειρότερη θέση στο θέμα της διατροφής.

Σύμφωνα με έκθεση της EUROSTAT, το 2023 το 9,5% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν σε θέση να αντέξει οικονομικά ένα γεύμα. Στην Ελλάδα το 38%! Το 38%, κύριε Πλεύρη! Το 38%, κυρία Υπουργέ! Το 38% των Ελλήνων δεν μπορούν να βγάλουν οικονομικά τα γεύματά τους. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό σας λέω. Είναι από τη EUROSTAT.

Λέγατε ότι η ιδιωτικοποίηση θα μας φέρει φθηνό ρεύμα. Θυμάμαι τον Χατζηδάκη το 2020 να λέει το εξής: «Η υψηλότερη τιμή χονδρεμπορικής σε όλη την Ευρώπη στο ρεύμα και αυτό η Κυβέρνηση δεν θα το επιτρέψει να γίνει». Το 2020! Ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών, ο κομάντο της καταστροφής, που λέγεται Χατζηδάκης. Όπου τον στείλατε τα κατέστρεψε όλα! Πάλι πρώτοι είμαστε, πανάκριβο το ρεύμα.

Θα σας πω λοιπόν τι κάνετε όλοι σας, γιατί τον νόμο για τους παρόχους ενέργειας και το χρηματιστήριο τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με εσάς και το εφαρμόζει και το ΠΑΣΟΚ, οι τρεις σας. Πείτε στον ελληνικό λαό την αλήθεια.

Σας βλέπω στα τηλεοπτικά πάνελ να μαλώνετε για το ρεύμα. Έβλεπα έναν του ΠΑΣΟΚ και έναν του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να λένε διάφορα για τη Νέα Δημοκρατία, ότι φταίει αυτή. Τον νόμο τον δικό τους εφαρμόζετε, τον νόμο των παρόχων ενέργειας και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Θα σας πω λοιπόν τι κάνετε, πώς κλέβετε. Φτιάξατε πέντε νταβατζήδες παρόχους ενέργειας, που κλέβουν, ληστεύουν τους Έλληνες. Πέντε νταβατζήδες, που έλεγε και ο Κώστας Καραμανλής. Αυτούς φτιάξατε!

Ποιοι είναι οι νταβατζήδες; Θα σας πω εγώ, γιατί εγώ δεν φοβάμαι να λέω ονόματα. Είμαστε το μόνο κόμμα που δεν φοβάται να λέει ονόματα. Και το «νταβατζής» το εννοώ, γιατί, όταν κλέβεις την τσέπη του ελληνικού λαού, όταν ληστεύεις τον Έλληνα, για εμένα είσαι νταβατζής. Και γιατί είσαι νταβατζής; Γιατί σε φοβάται το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Δεν λέει όνομα. Ποιοι είναι οι πάροχοι ενέργειας; Να βγει ένας εδώ μέσα να πει ένα όνομα. Ένας Βουλευτής να πει ένα όνομα. Δεν τολμάει κανείς. Φοβισμένοι, δειλοί. Και αυτό είναι που με στεναχωρεί. Όταν ο εκπρόσωπος του ελληνικού λαού δειλιάζει, τρέμει μπρος τον ολιγάρχη, δεν αξίζει να εκπροσωπεί τον περήφανο ελληνικό λαό.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Αυτοί οι κύριοι, λοιπόν: Ο Μυτιληναίος, χορηγός γνωστού υποκομματιδίου, ο κ. Βαρδινογιάννης, ο κ. Κοπελούζος. Μην ξεχάσω και κανέναν και παρεξηγηθούν, όχι τίποτα άλλο. Έτσι; Και είναι άλλοι δύο, εάν δεν κάνω λάθος. Και ο Μαρινάκης είναι μες το κόλπο; Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί.

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ (Η΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής):** Ο Περιστέρης.

**ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):** Ο Περιστέρης. Το περιστέρι της νίκης της Νέας Δημοκρατίας, που όπου γάμος και χαρά, όπου δημόσιο έργο, όπου παροχή ανεμογεννήτριας, ο Περιστέρης στέλνει περιστέρια στο Μαξίμου και υλοποιείται πάραυτα η εντολή.

Γιατί τα λέω αυτά; Τι ποσοστό ενέργειας διαπραγματεύεστε στο Χρηματιστήριο Ενέργειας; Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πλεύρη, είναι στο 25% και η Ελλάδα ξέρετε πόσο; Είναι στο 100%. Γι’ αυτό είναι ακριβό το ρεύμα. Γιατί εργάζεστε όλοι υπέρ των νταβατζήδων, γιατί δεν τολμάτε να βάλετε χέρι σε αυτούς τους νταβατζήδες, γιατί είστε φοβισμένοι, δειλοί, ανίκανοι να αναλάβετε τις τύχες ενός περήφανου λαού, ενός περήφανου έθνους, το οποίο επιζητά την εθνική ανεξαρτησία, την λαϊκή κυριαρχία, την αυτοτέλεια και την αυτάρκειά του.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Θέλετε να σας αποδείξω γιατί υπηρετείτε τους νταβατζήδες; Θα το ξανακάνω ακόμα μια φορά. Βγάλατε τα POS, ταλαιπωρήσατε όλο τον κόσμο. Πόσα κέρδη είχαν οι τράπεζες από τα POS, ξέρει κανένας σας; Είχαν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από τα POS, γιατί παίρνουν ποσοστάκια. Σαν τους τοκογλύφους είναι οι φίλοι σας. Βάλατε τα POS, κονόμησε η εταιρεία που είχε τα POS, ήταν ασύμβατα, είχαν προβλήματα, λογιστές, ειδικοί τεχνικοί να πληρώνονται, δεν δούλευαν, τρέχα ξανά. Στην εταιρεία μου τα αντιμετώπισα και εγώ. Τρεις μέρες μας ταλαιπωρήσατε και μας δημιουργήσατε προβλήματα. Ποιος κερδίζει; Κερδίζουν οι τραπεζίτες 1,8 δισεκατομμύρια. Οι φίλοι μας δεν πληρώνουν τόκο, δεν πληρώνουν φόρο, έχουν εξυπηρετήσεις, κάναμε ανακεφαλαιοποιήσεις και παίρνουν και τοκογλυφικά 1,8 δισεκατομμύρια.

Όλα αυτά, λοιπόν, σας τα λέω για έναν λόγο. Χθες ένας φίλος μου ταξίδεψε στην Ισπανία, κύριε Παππά, και μου έστειλε, κύριε Πλεύρη, το αντίτιμο του εισιτηρίου. Ακούστε. Τρένο Βαρκελώνη - Μαδρίτη. Από πού να το πιάσω τώρα; Από το ότι ο συρμός κινείται με διακόσια ενενήντα οκτώ χιλιόμετρα την ώρα; Ακούστε το νούμερο, διακόσια ενενήντα οκτώ χιλιόμετρα την ώρα το τρένο. Και εσείς, κύριε Πλεύρη, πέντε-έξι χρόνια κυβερνάτε και έχετε τον Ακάκιο. Τον θυμάστε τον Ακάκιο; Τον Ακάκιο, «τούτου, τούτου», του Τρικούπη το τρένο. «Τούκου, τούκου», πάμε κι όπου βγει.

Τα εξακόσια χιλιόμετρα διανύονται σε δύο ώρες και πενήντα λεπτά, έχει δωρεάν Wi-Fi, καφέ και κλιματισμό. Πόσο πλήρωσε τη διαδρομή, κύριε Πλεύρη; Εδώ είναι οι αποδείξεις, γιατί δεν κοροϊδεύουμε κανέναν εμείς. Πλήρωσε 34 ευρώ. Πάρτε τα. Το καταθέτω για τα Πρακτικά.

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Αυτοί είστε. Είστε η Κυβέρνηση των νεόπτωχων Ελλήνων, οι ηθικοί αυτουργοί αυτού του συνεχούς εγκλήματος του οικονομικού μαρασμού της χώρας με αποδείξεις πλέον, όχι ενδείξεις.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Πρόταση, λοιπόν, κύριε Πλεύρη, -εάν θέλετε πραγματικά, γιατί κάποτε συμφωνούσαμε σε αυτό και οι δύο.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ:** Πότε;

**ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):** Παλαιόθεν. Ναι, κύριε Υπουργέ μου, συμφωνούσαμε παλιά. Όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου ο μεγάλος είχε κάνει κρατική τη ΔΕΗ, ήξερε τι έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλά τι περιμένεις από τα μειράκια του Σημίτη που ήρθαν εδώ και κυβερνούν σήμερα Υπουργοί και είναι συνάδελφοι του κ. Πλεύρη, ο οποίος κατά βάθος ξέρω ότι ντρέπεται. Ντρέπεται, γιατί ο κ. Σημίτης κατέβασε τη σημαία στα Ίμια και αυτό το παιδί τότε, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν στον στρατό. Ήσασταν τότε καταδρομέας και αυτούς τους ανθρώπους, τους συνεργάτες, τους έχετε εκεί, τους σημιτικούς.

Ακούστε, λοιπόν. Κρατική ΔΕΗ. Θέλετε να υπάρχουν ιδιώτες ρεύματος; Ναι, αλλά να παράγουν οι ίδιοι το ρεύμα τους. Οι ίδιοι να παράγουν ρεύμα, όχι να το παίρνουν σε χαμηλή τιμή από τη ΔΕΗ για το πουλάνε στον ιδιώτη, στον Έλληνα καταναλωτή. Αυτοί δεν είναι επιχειρηματίες. Αυτοί -το ξαναλέω- είναι οι νταβατζήδες της χώρας. Και αυτούς τους νταβατζήδες θα τους πολεμήσει μόνο η Ελληνική Λύση.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Καρτέλ παντού. Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας καρτέλ, καρτέλ στις τράπεζες, καρτέλ στις εταιρείες ενέργειας, καρτέλ στις ακτοπλοϊκές γραμμές, κύριε Πλεύρη, συμφωνημένα όλα. Εδώ έχουμε μία κυβέρνηση -όχι τη δική σας- που αφήνει τη μαφία των καρτέλ να λειτουργούν ανεξέλεγκτα και μία κυβέρνηση που δεν μπορεί να ελέγξει το καρτέλ και τη μαφία είναι μία ανίκανη, μία επικίνδυνη, μία κυβέρνηση σε αποδρομή.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Και έχετε και τον φίλο μου, τον Μάκη Βορίδη. Ακούστε δήλωση που έκανε. Ντράπηκα που τη διάβασα. Δεν έχουμε, λέει, κουμπί που να κάνει τους Έλληνες πλούσιους. Δήλωση του Υπουργού Επικρατείας στον «ΣΚΑΪ»: «Δεν έχουμε το κουμπί να κάνουμε τους Έλληνες πλούσιους». Εγώ θα το επιμηκύνω, κύριοι συνάδελφοι. Έχετε, όμως, το κουμπί να κάνετε τους πλούσιους, πλουσιότερους και τους φτωχούς, φτωχότερους.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Το είπε. Το είπε, δυστυχώς και επειδή είστε σε αποδρομή -και κλείνω- θα σας πω το εξής. Είστε σε αποσύνθεση, φαίνεται. Είστε σε κατάσταση πολιτικής σήψης. Είστε σε κατάρρευση. Φύγετε νωρίτερα απ’ ότι πρέπει, γιατί όσο κάθεστε καταστρέφετε τη χώρα, την διαλύετε, την αποσαθρώνετε, την ρημάζετε, την ισοπεδώνετε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Και ακούστε τώρα τα καλύτερα, έχει και καλύτερα. Να σας πω, τι μαθαίνω; Ζήτησε ο Πρωθυπουργός της χώρας το κεφάλι του Ελπιδοφόρου; Δεν τα ξέρετε αυτά εσείς, κύριε Πλεύρη. Έχετε απομακρυνθεί από τότε με τον γάμο των ομοφυλοφίλων από την Ορθοδοξία πολύ. Σας λέω, λοιπόν, ότι ναι, ζήτησε την κεφαλή του Ελπιδοφόρου, γράφει ο ομογενειακός Τύπος. Ποιο είναι, όμως, το αντίδωρο αυτής της συναλλαγής. Δείτε τι Κυβέρνηση έχουμε. Ζήτησε ο Πατριάρχης να βγάλετε από τη Μονή Εσφιγμένου όλους τους καλόγερους και 1η Αυγούστου, λέει, θα κάνετε ειδική επιχείρηση, τα ΜΑΤ θα μπουν μέσα στο Άγιο Όρος για να ξηλώσουν τη Μονή Εσφιγμένου.

Σας ενημερώνω, λοιπόν, ότι θα είμαι εκεί εγώ και αν δω ΜΑΤατζή να χτυπάει μοναχό θα γίνει της κακομοίρας στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Συναλλαγές ανίερες, φάε τον Ελπιδοφόρο, φάε τον Εσφιγμένο δεν αξίζουν σε αυτήν τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, την Ορθοδοξία και τις πανανθρώπινες αξίες.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Σας λέω ό,τι λέμε επιβεβαιώνεται και αν θέλετε παραδείγματα θα σας δώσω μερικά. Όσες φορές μιλήσαμε με επιχειρήματα ο Πρωθυπουργός σας έλεγε ότι λέμε σαχλαμάρες. Ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός, τον οποίο τον συμπαθώ, απλά τον συμπονώ πλέον, ανεβαίνει γολγοθά. Με μία διαφορά για τον Μητσοτάκη, θα έχει και σταύρωση, αλλά ανάσταση δεν θα έχετε ποτέ ούτε εσείς ούτε αυτός. Είναι τελειωμένη ιστορία.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

Έλεγα, λοιπόν, για ξυλόλιο και Τέμπη. Μας λέγατε ότι λέω σαχλαμάρες. Επιβεβαιωθήκαμε ό,τι και αν λέτε. Λέγαμε για αντιπυρικό υγρό στην Πάρνηθα. Μας έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι λέμε σαχλαμάρες. Επιβεβαιωθήκαμε και πάλι. Λέγαμε για τις ανεμογεννήτριες στα καμένα, πηγαίντε λίγο πάνω εδώ στην Πάρνηθα. Έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι λέμε σαχλαμάρες. Μπήκαν οι ανεμογεννήτριες. Λέγαμε για την αποψίλωση των νησιών από όπλα. Έλεγε ο Πρωθυπουργός είναι σαχλαμάρες, θα τα αντικαταστήσουμε. Πάλι επιβεβαιωθήκαμε, δεν αντικαταστάθηκαν. Λέγαμε για την ακρίβεια, επιβεβαιωθήκαμε. Έλεγε ότι λέμε σαχλαμάρες. Λέγαμε για την πείνα που έρχεται από το 2019 και έλεγε ποτέ δεν θα έρθει πείνα. Πάλι επιβεβαιωθήκαμε, δυστυχώς και σαχλαμάρες έλεγε ο Πρωθυπουργός.

Όταν του έλεγα, λοιπόν, ότι πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ οι άνθρωποι τότε που επέβαλε τα αντιδημοκρατικά μέτρα και την υποχρεωτικότητα του εμβολίου, έλεγε ότι λέω σαχλαμάρες. Επιβεβαιώθηκα από τα αποτελέσματα ότι πέθαναν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ.

Έλεγα για τα lock down, επιβεβαιώθηκα και γι’ αυτό. Ακούστε τώρα τα χειρότερα. Έλεγα για τις παρενέργειες των εμβολίων και έλεγε ότι λέω σαχλαμάρες. Τα μάθατε τα νέα; Τα μάθατε. Δεν τα μάθατε; Θα σας ενημερώσουμε, γιατί στη Νέα Δημοκρατία έχετε ένα πρόβλημα ενημερώσεως, γιατί είστε πιο αργοί από τις χελώνες.

Δημοσίευμα σημερινό του «POLITICO». Το μάθατε; Θα το καταθέσω στα Πρακτικά και το διαβάζω αυτούσιο. Δημοσίευμα του «POLITICO»: Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έκρινε ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η κολλητή του Μητσοτάκη, η κολλητή που κάνει και διακοπές μαζί του παραβίασε τους κανόνες, κρύβοντας τα στοιχεία από τη συμφωνία με τη «PFIZER» για τα εμβόλια.

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δημοσίευμα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Τώρα; Τι γίνεται τώρα; Τι γίνεται, κύριε μου, τώρα; Δεν κατάλαβα. Παραγγέλνατε εμβόλια, το έλεγε η Ούρσουλα και δεν έχετε ευθύνη εσείς; Παραγγέλνατε εμβόλια στην Ελλάδα εσείς με εντολή της Ούρσουλα και δεν έχετε ευθύνη; Δεν έχετε καμμία ευθύνη; Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Ευρώπης σάς λέω ότι το λέει, όχι ο Βελόπουλος. Τι γίνεται τώρα;

Και λέει παρακάτω: «Πρέπει να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα συμβόλαια αγοράς με τον Μπουρλά». Αυτό που ζητάτε εσείς για τα 30 εκατομμύρια, της άλλης υπόθεσης. Να σας εδώ τώρα τι θα κάνετε. Και στις δύο υποθέσεις να σας δω τι θα κάνετε τώρα εσείς.

Εμείς, κλείνοντας, απευθυνόμαστε κυρίως στους νέους. Για εμάς όλα είναι θέμα παιδείας, παιδείας πολιτικής, παιδείας κοινωνικής, παιδείας εκπαιδευτικής, παιδείας συνολικής. Και θα κάνω μια υπέρβαση: Θα διαβάσω κάτι που εκτιμά ο κ. Παππάς από έναν εξαίρετο…

**ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γεώργιος Γεωργαντάς):** Και θα ολοκληρώσετε με αυτό, κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι.

**ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):** Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

**ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γεώργιος Γεωργαντάς):** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

**ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης):** Θα διαβάσω κάτι με το οποίο μπορεί να διαφωνεί κάποιος ιδεολογικά μαζί του, αλλά η ουσία του περιεχομένου με βρίσκει απολύτως σύμφωνο.

Χρόνης Μίσσιος. Ναι, κύριε Παππά μου, διότι εμείς που προερχόμαστε από έναν προοδευτικό χώρο του Ανδρέα Παπανδρέου, της λαϊκής ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας μας, θυμόμαστε τα πολύ σημαντικά που προσέφερε η Αριστερά και τα πολύ σημαντικά που προσέφερε η Δεξιά. Τα ενώνουμε, προχωράμε και λέμε: «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, μαζί». Αυτός είναι ο στόχος μας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

«Η παιδεία μας τελείωσε» έλεγε ο Χρόνης Μίσσιος. «Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθίων. Οι Γερμανοί έχουν έναν όρο, ότι τα πανεπιστήμιά τους παράγουν τεχνικούς ηλίθιους, δηλαδή παράγουν γραναζάκια για το σύστημα, με κάποιες γνώσεις στοιχειώδους τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερα συναισθάνονται. Το πρόβλημα δεν το ξέρουνε, αλλά αντιλαμβάνονται πως οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, των συναισθημάτων τους, των ταλέντων τους, αλλά από τη μεριά, καθαρά από βιοποριστικούς λόγους, του πώς θα επιζήσουν σε αυτόν το φρικτό κόσμο, να βρούνε μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά για να επιβιώσουν. Και από την άλλη, αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα, κάτω από τη θέληση των γονιών τους». Αυτά έλεγε ο Χρόνης Μίσσιος.

Αυτό το σύστημα, το σάπιο σύστημα, που υπηρετούν τα τρία κυβερνητικά κόμματα ήρθε η ώρα να το σπάσουμε, να το καταργήσουμε, γιατί θέλουμε ελεύθερη παιδεία, ελεύθερη Ελλάδα.

Απευθυνόμαστε, λοιπόν, -και με μια ρήση του Σωκράτους- στα νέα παιδιά: Για να βρείτε παιδιά μου τον εαυτό σας, σκεφτείτε πρώτα τον εαυτό σας, σκεφτείτε πρώτα την Ελλάδα και όλα θα πάνε καλά.

Υπάρχει λύση και λέγεται ελληνική.

(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταμένα)

**ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γεώργιος Γεωργαντάς):** Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.

Θα δοθεί ο λόγος στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Σταϊκούρα για να κάνει ανάλυση άρθρων που αφορούν το Υπουργείο αρμοδιότητάς του και αμέσως μετά ξεκινάμε με τους ομιλητές.

Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών):** Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Θα τοποθετηθώ συνοπτικά για ένα άρθρο της τροπολογίας που κατατέθηκε, και στο οποίο υπάρχει συναρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και για δύο συγκεκριμένες διατάξεις του βασικού κορμού του νομοσχεδίου που αφορά την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.

Ξεκινάω από την τροπολογία με την προωθούμενη ρύθμιση: «Σκοπείται η οικονομική ενίσχυση της εταιρείας «SKY EXPRESS» για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη λόγω των μέτρων που θεσπίστηκαν από τις κρατικές αρχές σε σχέση με τη μεταφορά επιβατών με αεροπλάνα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID».

Η ρύθμιση αυτή, προωθείται μετά από έκδοση και απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 15 Μαρτίου του 2024, με την οποία κρίθηκε συμβατή αυτή η ενίσχυση με την εσωτερική αγορά. Αντίστοιχα μέτρα είχαμε λάβει και για το παρελθόν, έχω όλα τα στοιχεία και για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και για την «AEGEAN» και για την «ΕΛΙΝΟΪΛ». Η μόνη που δεν είχε λάβει παρά το γεγονός ότι υπήρχε απόφαση έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν η «SKY EXPRESS».

Αντίστοιχα μέτρα, έχουν γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ολόκληρη λίστα.

Πάμε στις δύο διατάξεις του σχεδίου νόμου. Πρόκειται για δύο διατάξεις με τις οποίες αποσαφηνίζεται η μετάπτωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, στον νέο φορέα με την ονομασία: Φορέας ΠΕΛ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Υπενθυμίζω -αν διατρέξει κανείς στις σελίδες θα το αντιληφθεί- ότι αυτές είναι οι διατάξεις για τις οποίες δεν υπάρχει καμία παρατήρηση από την Επιστημονική Επιτροπή.

Ορθός στόχος του Υπουργείου είναι ο τερματισμός των μετέωρων βηματισμών και των εκκρεμοτήτων, απόρροια ρυθμίσεων νόμου του 2019, που δυσκόλευαν αντί να διευκολύνουν την έκθεση να ορθοποδήσει. Έκθεση που έχει τις δυνατότητες να αναπτυχθεί επειδή ο νομοθέτης προέβλεψε το 2014, επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας -και το καταθέτω στα Πρακτικά- με την τροποποίηση του ιδρυτικού της νόμου, να ενισχυθεί και να διευρυνθεί, γεγονός που επικαλείται και ο νόμος του 2019. Επικαλείται δηλαδή τον νόμο του 2014 στην εισηγητική του έκθεση ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο τον καταθέτω στα Πρακτικά.

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας Πρακτικών της Βουλής)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοί, με τη διάταξη του άρθρου 12 ξεκαθαρίζει το τοπίο αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου, την περαιτέρω αξιοποίηση του και τη διασφάλιση του ακινήτου απέναντι σε πιθανά αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης.

Θα μου πείτε, κυρίες και κύριοι, μα αυτό δεν προέβλεπε και η υφιστάμενη μέχρι σήμερα ρύθμιση του 2019; Η υφιστάμενη ρύθμιση είναι νομικά λειψή, που όχι μόνο δεν αποσαφηνίζει, αλλά επιβαρύνει και μάλιστα με σημαντικό γραφειοκρατικό φορτίο την όλη διαδικασία.

Τώρα, με την προτεινόμενη ρύθμιση γίνεται ξεκάθαρο για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και καμία διοικητική επιπλοκή με μια διαδικασία άμεση και ευθεία, απλή και γρήγορη.

Όσον αφορά στη διάταξη του άρθρου 13, με αυτήν επισπεύδεται η διαδικασία μετάβασης στον νέο φορέα χωρίς καμμία παρελκυστική καθυστέρηση. Το υφιστάμενο επταμελές σχήμα καταγραφής, είναι δυσλειτουργικό εξαιτίας των πρακτικών αντικειμενικών δυσχερειών που καλείται να υπερβεί. Αυτό, άλλωστε, επιβεβαιώθηκε και στην επιτροπή τόσο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου όσο και από τους μετόχους.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, απαλλάσσονται σε μεγάλο βαθμό από το συγκεκριμένο βάρος, αφού ορίζεται -όπως είθισται- ο ορκωτός ελεγκτής. Η έγκριση της έκθεσης καταγραφής από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Πρόεδρο της ανώνυμης εταιρείας, μια ακόμη αλλαγή που επέρχεται με την προτεινόμενη ρύθμιση, θα σημάνει την ολοκλήρωση μιας δομημένης και αποτελεσματικής διαδικασίας καταγραφής αυξημένης θεσμικής αξίας.

Κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα, στις υποχρεώσεις και στις λοιπές εκκρεμότητες, καθώς και στην υπεισέλευση του νέου φορέα στη θέση του καταργούμενου, όλα αυτά αποτελούσαν νομοθετικές προβλέψεις αμετάβλητες από το 2019 με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ -το καταθέτω στα Πρακτικά- σε όλους γνωστές.

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, σε δημόσιες τοποθετήσεις τους οι μέτοχοι της νέας εταιρείας τοποθετούνται επί των σχετικών διατάξεων με αναφορές όπως «πολύ θετική και αναγκαία ρύθμιση».

Σε κάθε περίπτωση, με τις ορθές νομοτεχνικές αλλαγές που κατέθεσε χθες ο αρμόδιος Υπουργός, δημιουργείται ένα προστατευτικό κέλυφος για την περιουσία και τη λειτουργία του νέου φορέα για ένα εύλογο διάστημα ως την ολοκλήρωση, υποβολή και έγκριση της έκθεσης καταγραφής και παρέχονται διευκολύνσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων.

Οι πόροι του νέου φορέα μπορεί να είναι και επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, περιλαμβανομένων και Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς φορείς ή εθνικούς πόρους. Αυτοί -και άλλοι- μπορούν να αναζητηθούν και να αξιοποιηθούν ανάλογα και με το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Όπως και να έχει, η Κυβέρνηση, θα αξιοποιήσει συλλογικά και συνεκτικά κάθε διαθέσιμο πόρο για να στηρίξει πρωτοβουλίες που μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή δυναμική στη χώρα. Ήδη υφίστανται 48 εκατομμύρια ευρώ για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου.

Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, θέλω να κάνω ένα σχόλιο προς την Αξιωματική Αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ και στην επιτροπή έκανε αναδρομές στην περίοδο 2015 - 2019.

Σε αναδρομές που κάνατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλό θα ήταν να θυμηθείτε και το εξής: Ημερομηνία: 27 Ιουλίου 2017. Τόπος: Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Ο τότε Πρωθυπουργός, κ. Τσίπρας, δεσμεύεται για τη διοργάνωση Διεθνούς Έκθεσης Λαμίας το 2018 -το καταθέτω στα Πρακτικά- με κάποιους σημερινούς συναδέλφους -που ήταν τότε παρόντες και χθες λιθοβολούσαν από την εξέδρα- να χειροκροτούν. Προφανώς έκθεση δεν έγινε ούτε το 2017 ούτε το 2018 ούτε το 2019, οπότε και ψηφίστηκε ο νέος νόμος. Αλλά σήμερα οι ίδιοι κουνούν το δάχτυλο.

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).

Καταλήγω. Η περιοχή δικαιούται να εφοδιαστεί με εκσυγχρονισμένο θεσμικά και υλικοτεχνικά θεσμό της έκθεσης, ο οποίος με καθαρή και συνεχή προσοχή των αρμοδίων και άγρυπνη φροντίδα της τοπικής κοινωνίας θα καταστεί προωθητικός παράγων ανάπτυξης της πόλης, της περιφέρειας και της χώρας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Γεωργαντάς):** Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.

Περνάμε στον κατάλογο των ομιλητών με πρώτο ομιλητή από τη Νέα Δημοκρατία τον συνάδελφο κ. Αριστοτέλη Σπάνια.

Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.

**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΤΕΛΗΣ) ΣΠΑΝΙΑΣ:** Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα σκέφτηκα ακούγοντας έναν συνάδελφο της Βουλής χθες σε δημόσιο διάλογο, έναν έμπειρο πολιτικό, κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πολάκη, να ξεκινήσω και εγώ σήμερα την ομιλία μου λέγοντας: «Βουλώστε το». Το ξανασκέφτηκα. Λέω: «Πρέπει να το πω;». Σκέφτηκα πάλι να πω: «Δεν πηγαίνετε να κάνετε καμμιά δουλειά;». Δεν θα το πω όμως. Το σκέφτηκα πάλι και λέω: «Να αρχίσω με το να το βουλώσετε;». Είπα: «Δεν θα το κάνω». Έτσι, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θέλω να πω ότι αυτόν τον πολιτικό διάλογο εμείς οι καινούργιοι πολιτικοί θα προσπαθήσουμε να μην τον μιμηθούμε ποτέ και θα ήθελα να καταδικάσω αυτήν τη χυδαία συμπεριφορά και τα χυδαία λόγια, γιατί πρόκειται για λόγια που στηρίζουν ένα κλίμα πολιτικού μεσαίωνα, που ελπίζω κανένας από εμάς δεν δύναται να ακολουθήσει.

Περνώντας, λοιπόν, στο νομοσχέδιο, που θα ξεκινήσω όπως θέλω εγώ να ξεκινήσω, είναι για την ενσωμάτωση του άρθρου 1 της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις. Στο σχέδιο νόμου γίνεται λόγος για την προστασία των προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες ή υποκαταστήματα εταιρειών μέσω της αποτροπής οποιασδήποτε δόλιας ή καταχρηστικής συμπεριφοράς που εξασφαλίζεται μέσω της απόρριψης διορισμού φυσικού προσώπου ως διαχειριστή εταιρικών υποθέσεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, όχι μόνο την προηγούμενη συμπεριφορά τους στην επικράτεια, αλλά αξιοποιώντας τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου και ειδικότερα πληροφορίες που παρέχονται από τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποκλεισμένος διευθυντής ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που αποκλείεται από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων επειδή έχει αμετακλήτως καταδικαστεί για αξιόποινες πράξεις που περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο νόμου, όπως για παραβίαση των διατάξεων για τις ρυθμίσεις οφειλών, περί εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, υπεξαίρεσης, ληστείας, εκβίασης, απάτης, απάτης με υπολογιστές, αποδοχής προϊόντων εγκλήματος ή τοκογλυφίας, κατάχρηση αγοράς, για παραβίαση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, για λαθρεμπορία, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για άλλους λόγους που ακριβώς ορίζονται στο σχέδιο νόμου.

Ο αποκλεισμένος διευθυντής απαγορεύεται είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργία της να διορίζεται μέλος του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας, διαχειριστής σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, εκκαθαριστής και σε άλλες εταιρείες που αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα του σχεδίου νόμου. Εκτός αυτού, ο διορισμός αποκλεισμένου διευθυντή είναι άκυρος αν επέλθει κατά τη διάρκεια της θητείας του φυσικού προσώπου και η εταιρεία δεν τον αντικαταστήσει σε έναν μήνα. Η διάρκεια του αποκλεισμού είναι ανάλογη της βαρύτητας της παράβασης. Όταν πρόκειται για κακούργημα, είναι δεκαπενταετής. Για πλημμελήματα είναι πέντε έτη από τον χρόνο που η απόφαση είναι αμετάκλητη. Μετά την ολοκλήρωση της διάρκειας του αποκλεισμού διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών.

Στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου συστήνεται Ειδικό Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών. Αρμόδια υπηρεσία είναι η Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, οι «Υπηρεσίες Μιας Στάσης» της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Το μητρώο είναι προσβάσιμο από τις δημόσιες αρχές, από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και από το Σύστημα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων. Πρόσβαση σε στοιχεία του μητρώου μπορούν να έχουν και ιδιώτες, εφόσον έχουν ειδικό έννομο συμφέρον. Τα δεδομένα λαμβάνονται ηλεκτρονικά από άλλα μητρώα του δημοσίου, όπου απαιτείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο στο Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων και της πύλης e-Justice.

Τα πληροφοριακά συστήματα του ΓΕΜΗ και της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» διασυνδέονται με το Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών και αποκλείουν τον ορισμό των εγγεγραμμένων στο συγκεκριμένο μητρώο. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ανταλλάσσει πληροφορίες και με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της πλατφόρμας και απαντά ηλεκτρονικά σε αιτήματα και των άλλων κρατών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Στον αποκλεισμένο διευθυντή που διενεργεί εν γνώσει του αποκλεισμού πράξεις διαχείρισης εθνικών υποθέσεων, όπως και στις εταιρείες που παρανομούν, επιβάλλεται πρόστιμο από 20.000 μέχρι 500.000 ευρώ και στις εταιρείες από 50.000 έως 1.000.000 ευρώ. Εάν το πρόστιμο πληρωθεί εντός των είκοσι ημερών χωρίς να ασκηθεί προσφυγή, μειώνεται κατά 50%. Με κοινή υπουργική απόφαση των αρμοδίων Υπουργείων ορίζεται ο τρόπος πρόσβασης των ιδιωτών στο μητρώο, τα θέματα διαλειτουργικότητας και άλλα μητρώα του δημοσίου, καθώς και σε κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα. Το άρθρο 11 αναφέρεται στον χρόνο χρήσης του δικαιώματος της φοροαπαλλαγής σε επιχειρήσεις-επενδυτικά σχέδια που δικαιούνται τη χρήση της ωφέλειας αυτής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ακόμα, στο σχέδιο νόμου περιγράφεται η περίπτωση που αφορά στο ακίνητο στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», όπως αυτό εμφανίζεται από τον Απρίλιο του 2005 σε τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο περιέρχεται στην κυριότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο τον παραχωρεί κατά χρήση στον νέο «Φορέα ΠΕΛ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» χωρίς αντάλλαγμα για χρονικό διάστημα τριάντα ετών προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση.

Λύνει τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία κατάργησης του ΝΠΔΔ «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας» με έδρα τη Λαμία, τα οποία μεταφέρονται με κάθε αρμοδιότητα, περιουσία, χρέη, δικαστικές υποθέσεις, απαιτήσεις και υποχρεώσεις και ασκούνται από την Α.Ε. «Φορέα ΠΕΛ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ». Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ορκωτός ελεγκτής για να διενεργήσει την καταγραφή της κατάστασης. Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης η παραχώρηση ανακαλείται εάν η Α.Ε. δεν προβεί στην πραγματοποίηση των δεσμεύσεών της.

Θεσπίζεται υποχρεωτική εισφορά αλληλεγγύης σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα που περιγράφονται στο σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.

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

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό το σχέδιο νόμου για πρώτη φορά ορίζονται κανόνες δικαίου που απομακρύνουν ακατάλληλα φυσικά πρόσωπα από την ανάληψη διευθυντικών θέσεων στις εταιρείες, κανόνες που προστατεύουν τις επιχειρήσεις της χώρας μας από άτομα με παραβατικές συμπεριφορές. Με τον τρόπο αυτό η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δημιουργεί ένα δίχτυ προστασίας, μειώνοντας τους κινδύνους για τις επιχειρήσεις και τα πιστωτικά ιδρύματα, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από τη πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Τον λόγο έχει η Βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Διαμάντω Μανωλάκου.

**ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ:** Είναι ένα νομοσχέδιο που ενσωματώνει μία ευρωοδηγία για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες και τους αποκλεισμένους διευθυντές που αναλυτικά ανέδειξε ο εισηγητής μας, ο Μανώλης ο Συντυχάκης. Στόχος να ενισχύσει το ευνοϊκό φιλικό περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης για τις επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας περισσότερες συνθήκες που διευκολύνουν κάθε είδους απάτες και καταστρατηγήσεις των όποιων νομοθετικών μέτρων, εθνικών και ευρωενωσιακών, που θέλουν δήθεν να καταπολεμήσουν τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή και ούτω καθεξής. Αυτό εσείς το αποκαλείτε φιλικό επενδυτικό περιβάλλον.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της λεγόμενης δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης θεσπίζετε απλόχερα καθεστώς χορήγησης ενισχύσεων. Τα αρπάζετε από τη φοροληστεία του λαϊκού εισοδήματος και εξασφαλίζετε νέες κατ’ εξαίρεση φορολογικές απαλλαγές σε επιχειρήσεις και στρατηγικούς επενδυτές. Υποκρισία σε όλο το μεγαλείο ακόμα μια φορά.

Ταυτόχρονα, προωθείτε και λύνετε εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της «Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας», ένα φιλέτο εκατόν εξήντα επτά στρέμματα, τρεις στεγασμένοι εκθεσιακοί χώροι έκτασης οκτώ χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Ακούγεται ότι θα φτιαχτεί ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών με στεγασμένους εκθεσιακούς χώρους, συνεδριακό κέντρο και άλλες κτηριακές εγκαταστάσεις. Φιλέτο στην κυριολεξία, σε σημείο να υπάρχουν μαλλιοτραβήγματα –συγγνώμη, ανταγωνισμός- για το ποια επιχειρηματικά συμφέροντα θα το κατοχυρώσουν.

Βέβαια, την ίδια στιγμή, μοιράζετε χαρτιά απόλυσης και ξεσπιτώματος στους εργάτες της «ΛΑΡΚΟ» συνεχίζοντας την εγκληματική πολιτική σας. Αυτό το ονομάζετε «παραγωγική ανασυγκρότηση». Ντροπή, το λιγότερο που μπορεί κάποιος να πει. Φυσικά αυτή είναι η άγρια σκληρή πολιτική σας, φαίνεται στην ακρίβεια, που οι λαϊκές οικογένειες κόβουν και από το καθημερινό φαγητό γιατί δεν έχουν να ζήσουν.

Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία της EUROSTAT, όπου το 38,2% αδυνατεί να έχει ένα κανονικό γεύμα, ανά δεύτερη ημέρα, αλλά και τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών δείχνουν ότι έχει πέσει στην κυριολεξία μαχαίρι ακόμα και στην αγορά τροφίμων, ενώ ένας στους δύο δηλώνει όνειρο θερινής νυκτός τις καλοκαιρινές διακοπές που δεν θα μπορέσει να κάνει φέτος. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν υπέρογκους λογαριασμούς ρεύματος σε συνθήκες αυξημένων αναγκών λόγω της παρατεταμένης υπερβολικής ζέστης.

Κατά τα άλλα, μας παρηγορεί ο κύριος Υπουργός ότι η ακρίβεια αφορά σε όλη τη γη. Θέλετε να κρύψετε ότι οι μισθοί είναι φτώχειας, τελειώνουν στα μισά του μήνα, οι συντάξεις ελεημοσύνης και οι πολιτικές σας εχθρικές για τον λαό, φιλικές, όμως, για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Εξάλλου οι εκρηκτικές αυξήσεις στο ηλεκτρικό αναδεικνύουν την πλήρη χρεοκοπία της πολιτικής της απελευθέρωσης και των χρηματιστηρίων ενέργειας και τη λεγόμενη πράσινη μεταρρύθμιση που προπαγάνδισαν και υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις. Μετατρέψατε την ηλεκτρική ενέργεια σε πανάκριβο χρηματιστηριακό προϊόν θάβοντας τις φτηνές εγχώριες πηγές ηλεκτροπαραγωγής σε όφελος των ομίλων των ΑΠΕ και του πανάκριβου εισαγόμενου φυσικού αερίου. Συνεπώς, για τον λαό δεν έχετε μέτρα ανακούφισης, αλλά μέτρα ταλαιπωρίας, απανθρωπιάς και πιο στυγνής εκμετάλλευσης για να κερδίσουν οι όμιλοι.

Φαίνεται και στο νέο έγκλημα στη «ΛΑΡΚΟ» που διαπράττει η κυβέρνηση ενάντια στους εργαζόμενους και την περιοχή συνολικά. Εμπαίζει και απολύει τους εργαζόμενους για να προσφέρει τον ορυκτό πλούτο στους ιδιώτες της περιοχής. Στόχος σας να παραδώσετε τη «ΛΑΡΚΟ» καθαρή στα επιχειρηματικά συμφέροντα, δηλαδή απαλλαγμένη από εργαζόμενους, σωματεία και δικαιώματα, που τα θεωρείτε βαρίδια. Ναι, βαρίδι αυτοί που παράγουν με τη δουλειά τους τον πλούτο που δεν απολαμβάνουν. Αντίθετα, καταδικάζονται στη φτώχεια.

Γι’ αυτό δεν λογαριάζετε ότι ερημώνετε πέντε περιοχές με τα χωριά τους, δημιουργώντας ταυτόχρονα συνθήκες επικίνδυνες για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης. Είσαστε μία επικίνδυνη Κυβέρνηση. Δίκαια ξεσηκώνονται τα χωριά. Οργανώνουν ακόμα ένα δύσκολο αγώνα για να μην ξεσπιτωθούν, για να μη βρεθούν στο δρόμο της ανεργίας, για να προστατέψουν τις θέσεις εργασίας της μεγαλύτερης βιομηχανίας της Ευρώπης στο είδος της.

Σε αυτό το συγκλονιστικό αγώνα δεν είναι μόνοι τους. Φυσικά είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μαζί με τον Γραμματέα του. Μαζί τους, όμως, είναι και πληθώρα από συνδικάτα που συμμετείχαν όχι μόνο αυτά στα τεσσεράμισι χρόνια που κρατήθηκε όρθια η «ΛΑΡΚΟ» και λειτούργησε, αλλά και εχθές και σήμερα ενεργή και αποφασιστική η αλληλεγγύη και η παρουσία τους. Ο αγώνας των εργαζομένων της «ΛΑΡΚΟ» είναι συνολικά αγώνας της εργατικής τάξης. Πρέπει να το καταλάβετε! Δεν πρόκειται να σκύψουν το κεφάλι για να εγκαταλείψουν, γιατί αφορά στις ζωές και στον τόπο τους. Είναι αγώνας επιβίωσης!

Γι’ αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν θα τη βγάλατε καθαρή. Έχετε απέναντί σας ολόκληρο τον λαό. Φάνηκε και στη σημερινή μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση έξω στην πύλη του εργοστασίου, που έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού. Κλειστά όλα τα μαγαζιά των επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων. Κτηνοτρόφοι, γεωργοί, νέοι και νέες, συνταξιούχοι, γυναικείες οργανώσεις και πολλοί άλλοι μαζί δίνουν το αγωνιστικό παρών, όλοι σαν μια γροθιά που θα την αισθανθείτε.

Πάρτε πίσω τις απολύσεις και διασφαλίστε την εργασία και το εισόδημα των εργαζομένων στη «ΛΑΡΚΟ». Αυτό είναι το δίκαιο αίτημα που αποφάσισαν όλοι μαζί στις συνελεύσεις τους. Αυτές τις λαϊκές εντολές πρέπει να σέβεστε και να υλοποιείτε και όχι τις εντολές μιας χούφτας της πλουτοκρατίας.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Καλείται τώρα στο Βήμα ο κ. Ιωάννης Δημητροκάλλης, Ανεξάρτητος Βουλευτής.

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

Τις ημέρες αυτές εκτός από τον καύσωνα βιώνουμε και πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Η χονδρική τιμή του ρεύματος εκτοξεύθηκε κατά 200% μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτή η ανυπόφορη αύξηση που πλήττει άμεσα τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις φανερώνει την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα ενεργειακής πολιτικής.

Η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να προστατεύει τους πολίτες από τις δραματικές αυξήσεις. Η αδιαφορία και η αναποφασιστικότητα της πολιτικής ηγεσίας καταδικάζουν τον ελληνικό λαό σε ενεργειακή φτώχεια και οικονομική αβεβαιότητα. Είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη μείωση των τιμών και την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας. Καλούμε την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να δράσει άμεσα, για να προστατεύσει τα συμφέροντα των πολιτών και της εθνικής οικονομίας.

Σήμερα συζητάμε την ψήφιση ενός κρίσιμου νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο αφορά στους λεγόμενους αποκλεισμένους διευθυντές. Πρόκειται για άτομα που αποκλείονται από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων λόγω καταδίκης για σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως εγκληματική οργάνωση, κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία, απάτη και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες. Τα στοιχεία αυτών των ατόμων θα καταχωρούνται σε ένα μητρώο, ώστε οι εταιρείες να μπορούν να ελέγχουν το ποιόν των υποψηφίων στελεχών πριν την πρόσληψή τους.

Αναλογιζόμενος το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ τις πολυάριθμες υποθέσεις διαφθοράς που έχουν συγκλονίσει την ελληνική πολιτική και επιχειρηματική σκηνή, υποθέσεις όπου κλάπηκαν εκατομμύρια ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις υπήρξαν καταδίκες και φυλακίσεις διευθυντικών στελεχών.

Ωστόσο υπάρχουν και υποθέσεις, όπου η δικαιοσύνη δεν έχει καταφέρει ακόμη να βγάλει πορίσματα ή άργησε τόσο πολύ που παραγράφηκαν. Αξίζει να σταθούμε στην υπόθεση της «SIEMENS», καθώς παρακολουθούμε ένα ανεπανάληπτο φιάσκο της δικαιοσύνης τις τελευταίες ημέρες, μια σκανδαλώδη απόφαση το δικαστήριο επέτρεψε τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία ως προϊόντα ξεπλύματος μαύρου χρήματος να επιστρέψουν όχι μόνο στους αθωωθέντες κατηγορουμένους, αλλά και σε αυτούς που απαλλάχθηκαν λόγω παραγραφής των αδικημάτων. Με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιθανό να δούμε στο μέλλον όλους αυτούς να στραφούν τελικά και κατά της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διεκδικώντας αποζημιώσεις μέσω της καταδίκης της Ελλάδας. Μιλάμε για την απόλυτη ξεφτίλα.

Ανάμεσα σε αυτούς, φυσικά, είναι και ο φίλος του Πρωθυπουργού και διευθυντικό στέλεχος Μιχάλης Χριστοφοράκος, ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής του σκανδάλου των μαύρων ταμείων της «SIEMENS», στον οποίο επιστράφηκαν τα χρήματα έντοκα στους λογαριασμούς του. Το συμπέρασμα είναι ότι στην Ελλάδα της διαφθοράς αν χαρίζεις βίλες σε υψηλά πολιτικά πρόσωπα, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε νομοσχέδια για αποκλεισμένους Βουλευτές, πολιτικούς και δικαστικούς αντί της ασυλίας και του ακαταδίωκτου που απολαμβάνουν. Η διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν λερώσει το τοπίο ανεπανόρθωτα. Πέρα, όμως, από τα πολιτικά και δικαστικά πρόσωπα, πότε επιτέλους θα αποκλείσουμε τα golden boys που διορίσατε στη ΔΕΗ με αστρονομικούς μισθούς και γενικότερα στον τομέα της ενέργειας;

Με δική σας ευθύνη και αφού εφαρμόζετε το ξενόφερτο χρηματιστήριο ενέργειας που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέπετε να παίρνουν και το τελευταίο ευρώ από την τσέπη του Έλληνα με τις εξωπραγματικές αυξήσεις στη χονδρική τιμή του ρεύματος που τους επόμενους μήνες θα περάσουν και στους καταναλωτές.

Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά η τιμή της μεγαβατώρας έφτασε στιγμιαία στις 11 Ιουλίου στα 500 ευρώ, αφού προφανώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμμετέχουν ελάχιστα τις απογευματινές και βραδινές ώρες στο ενεργειακό μείγμα. Εγκληματείτε όσο δεν ανοίγετε εκ νέου τις λιγνιτικές μονάδες και συνεχίζετε να επιτρέπετε το 100% της ενέργειας να περνάει μέσα από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, πράγμα που δεν συμβαίνει πουθενά αλλού, παρά μόνο στη χώρα μας, μη παρέχοντας έτσι την ενεργειακή σταθερότητα και την ασφάλεια στους πολίτες.

Επίσης, με δική σας ευθύνη και χωρίς ντροπή με κοινή υπουργική απόφαση στις 10 Ιουνίου, μία ημέρα μόλις μετά από τις ευρωεκλογές, καθώς τόσο φοβική και μικρή Κυβέρνηση είστε, ζητήσατε να επιστραφούν 3,5 εκατομμύρια ευρώ από τις επιδοτήσεις που δώσατε, επειδή δεν είχαν έγκριση από τον υποβολέα μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να στέλνετε ραβασάκια σε μαγαζάτορες μέχρι και 7.000 ευρώ, σύμφωνα με καταγγελίες.

Όλους εσάς που λυμαίνεστε αυτόν τον ιερό τόπο πρέπει να σας απομακρύνει ο λαός μία για πάντα μαζί με τους «κολλητούς», τους γνωστούς και τους ημέτερους, ώστε να πάψει η Ελλάδα να είναι σε κώμα σε όλα τα επίπεδα.

Κλείνοντας και αφού έχω πέσει κι εγώ θύμα τρομοκρατίας, επιτρέψτε μου, κυρία Πρόεδρε, να κάνω μία αναφορά στα γεγονότα που διαδραματίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά την προεκλογική περίοδο και στην απόπειρα δολοφονίας του υποψήφιου Προέδρου Τραμπ που πρέπει να είναι καταδικαστέα από όλους. Ο Τραμπ έχει αποδείξει πως είναι ένας ηγέτης που βάζει πρώτα την Αμερική φέρνοντας οικονομική ανάπτυξη και ενισχύοντας την εθνική ασφάλεια. Η αποφασιστικότητά του και η δέσμευσή του να υπηρετεί τον λαό είναι άξιες υποστήριξης. Καμμία υποχώρηση, λοιπόν, μπροστά σε αυτές τις άνανδρες επιθέσεις κατά της ελευθερίας.

Και θα ολοκληρώσω την ομιλία μου με το σύνθημα «αγωνιστείτε», όπως δήλωσε και ο μελλοντικός Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ.

Ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Καλείται στο Βήμα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κ. Σωκράτης Φάμελλος.

**ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία):** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κυρία και κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιλέξαμε να τοποθετηθούμε σήμερα ως Κοινοβουλευτική Ομάδα για τα ζητήματα της τροπολογίας που αφορά στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, αλλά και των κυβερνητικών ανακοινώσεων για το θέμα του ρεύματος.

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, μια και τα θέματα αυτά αφορούν στην ύλη του Υπουργείου και έχει κατατεθεί και σχετική τροπολογία, να μείνω μόνο στα συγκεκριμένα ζητήματα, χωρίς, βέβαια, να υποτιμώ τόσο την εισηγήτριά μας, η οποία γιορτάζει σήμερα και στην οποία εύχομαι χρόνια πολλά, όσο και τον Κοινοβουλευτικό μας Εκπρόσωπο, οι οποίοι έχουν σίγουρα την επάρκεια για την υπόλοιπη ύλη που συζητάμε σήμερα.

Πρώτα απ’ όλα, να σας καλωσορίσουμε ως προς τη ρύθμιση έστω υποφορολόγησης των υπερκερδών στην ανακάλυψη των «λεφτόδεντρων». Όταν εμείς μιλούσαμε για υπερκέρδη στα διυλιστήρια -και αυτό το κάνουμε με μεγάλη συνέπεια εδώ και, τουλάχιστον, δύο χρόνια- μας λέγατε ότι είναι «λεφτόδεντρα». Τώρα τι έγινε; Τα βρήκατε τα «λεφτόδεντρα»; Περιμένω έστω ένα νεύμα για το αν βρήκατε τα «λεφτόδεντρα». Υπάρχουν, τελικά, «λεφτόδεντρα»; Γιατί έρχεστε τώρα να τα φορολογήσετε; Περιμένω μία απάντηση. Δεν έχετε την επάρκεια για να πείτε αν τελικά τα βρήκατε

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών):** …(Δεν ακούστηκε)

**ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία):** Α, τα βρήκατε! Ωραία! Κι εμείς συμφωνούμε ότι τελικά βρήκατε τα «λεφτόδεντρα». Δεν κρύβονται.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν τα «λεφτόδεντρα» είναι δισεκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών και των ελληνικών επιχειρήσεων στα ταμεία δύο διυλιστηρίων, δεν μπορείτε να τα κρύψετε, όση λίστα Πέτσα και να καταναλώσετε! Δεν μπορούν να κρυφτούν τα «λεφτόδεντρα», γιατί λείπουν από τα ταμεία των επιχειρήσεων και από τα νοικοκυριά.

Πέντε χρόνια τα «λεφτόδεντρα» ανθίζουν με δικές σας επιλογές, γιατί τα λεφτά αυτά πηγαίνουν στα ταμεία λίγων επιχειρήσεων και λείπουν από όλους και όλες. Εδώ και ενάμιση χρόνο εμείς επιμένουμε στο θέμα της φορολόγησης των διυλιστηρίων, διότι τολμώ να πω ότι παραβλέψατε τις προβλέψεις του κανονισμού της Ευρώπης που έλεγε να εφαρμοστεί η έκτακτη φορολόγηση για τα υπερκέρδη διυλιστηρίων 2022 - 2023 και φέρατε τότε, στο τέλος του 2022, πριν από ενάμιση χρόνο, ρύθμιση μόνο για τα υπερκέρδη του 2022. Άρα, δεν εφαρμόσατε τον κανονισμό που έδινε την επιλογή να φορολογηθούν εκτάκτως και τα υπερκέρδη του 2023. Και τώρα έρχεστε συρόμενοι για τη διαχείριση του πολιτικού κόστους, γιατί ήρθε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Το 28% είναι βαρύ, ενώ η αποσυσπείρωση που βλέπουμε στη συνέχεια, αλλά και οι τοποθετήσεις των Βουλευτών σας και των προηγούμενων Προέδρων σας αποδεικνύουν ότι πλέον μόνο προς τα κάτω μπορείτε να πάτε. Τώρα, λοιπόν, έρχεστε να διαχειριστείτε το πολιτικό κόστος των υπερκερδών.

Εδώ ήμασταν και με τον Νίκο Παππά και με άλλους συναδέλφους, που λέγαμε στον κ. Θεοχάρη, τον Φεβρουάριο του 2024, ότι δεν έχετε φορολογήσει τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων του 2023. Τότε, λοιπόν, μας είπε ότι δεν ήταν υψηλές οι τιμές των καυσίμων στα πρατήρια το 2023. Προφανώς, γιατί υποθέτω ότι δεν πήγε ποτέ να γεμίσει το ντεπόζιτο. Μόνο οι πολίτες πηγαίνουν, πληρώνουν και βλέπουν τους λογαριασμούς και διαπιστώνουν ότι δεν αντέχονται οι τιμές στα πρατήρια, χωρίς τα πρατήρια να είναι υπεύθυνα. Γιατί εδώ το καρτέλ είναι στα διυλιστήρια, αλλά και γιατί και τα πρατήρια πλήττονται και από το λαθρεμπόριο που υπάρχει εξαιτίας του προβλήματος της δικής σας εμμονής στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά και των δικών σας ελλείψεων στον έλεγχο της αγοράς.

Επανέρχομαι, όμως, στα διυλιστήρια. Τότε, λοιπόν, ο κ. Θεοχάρης μάς είπε ότι δεν υπάρχει λόγος φορολόγησης. Έχουν περάσει πέντε μήνες από τον Φεβρουάριο. Τι έγινε ξαφνικά; Τι άλλαξε; Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και η συνεπής πίεση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία που βάζαμε ξεκάθαρα το ζήτημα των υπερκερδών, τα οποία δεν μπορείτε να κρύψετε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία)

Και έρχεστε τώρα να μας πείτε για την έκτακτη φορολόγηση. Προσέξτε, για το θέμα αυτό έχουμε κάνει δύο φορές επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό πριν από τις ευρωεκλογές, η οποία δεν απαντήθηκε. Εγώ προσωπικά έκανα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, στον κ. Μητσοτάκη, αλλά δεν ήρθε. Και όταν χρησιμοποιήσαμε το τελευταίο κοινοβουλευτικό εργαλείο, την προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση, ήρθε, αλλά δεν είπε τίποτα. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών άλλαξε πολλά. Αυτό είναι και ένα μήνυμα προς την κοινωνία, ότι μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα στην πολιτική. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι αλώβητος και είναι ισχυρά ανεπαρκής και η πολιτική αυτή αλλάζει με την κοινωνική βούληση.

Βέβαια, θα λέγαμε «κάλλιο αργά παρά ποτέ». Θα μπορούσαμε να το πούμε αν δεν ανακαλύπταμε στην τροπολογία ότι έρχεστε πάλι να υποφορολογήσετε με ένα ακόμα ρουσφέτι τα διυλιστήρια. Προσέξτε! Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι ο ελάχιστος συντελεστής έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών είναι 33%, εσείς και για το 2022 και για το 2023 διαλέγετε τον κατώτατο. Όμως, δεν φτάνει μόνο αυτό. Υπάρχουν χώρες που έχουν φορολογήσει περισσότερο τα διυλιστήρια. Και επειδή έχουμε και φιλοξενούμενους σήμερα και μας βλέπει και η κοινωνία, όταν στα ταμεία δύο διυλιστηρίων είναι συσσωρευμένα ποσά που φτάνουν τα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη για δύο χρόνια με βάση τον κανονισμό της Ευρώπης, αυτό δεν είναι κλοπή; Όταν τα δύο διυλιστήρια της χώρας έχουν 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερα από τα λογικά αναμενόμενα κέρδη, αυτό δεν είναι κλοπή; Δεν λείπει από τις τσέπες όλων; Είναι κλοπή!

Και έρχεστε τώρα και τα φορολογείτε με τον ελάχιστο δυνατό συντελεστή, ενώ ταυτόχρονα περνάτε μια ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία η έκτακτη φορολόγηση θα μπει στην επόμενη χρονιά ως έξοδο στα βιβλία. Άρα, θα μειώσει την κερδοφορία της επόμενης χρονιάς. Άρα, θα τους μειώσει τον φόρο. Δηλαδή, κάνετε και ένα ρουσφέτι στα δύο διυλιστήρια. Δεν φτάνει που έχουμε μία υπερφορολόγηση, έρχεται και ένα ρουσφέτι προς όφελος δύο διυλιστηρίων, αλλά εις βάρος όλης της κοινωνίας.

Ο αναμενόμενος φόρος, με βάση τη δική μας πρόταση του 90% -ο κ. Μητσοτάκης είχε δεσμευθεί για το θέμα του ρεύματος, όταν εμείς αποκαλύψαμε τότε, επί προεδρίας του Αλέξη Τσίπρα, το ζήτημα των υπερκερδών στη Βουλή- θα ήταν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόσο έρχεται τώρα η Κυβέρνηση να φορολογήσει εκτάκτως τα δύο διυλιστήρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε δώσει εσείς; Για το 2022 θα ήταν 658 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 300, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, για τα υπερκέρδη του 2023. Προσέξτε, δηλαδή: 658 και 300 εκατομμύρια ευρώ είναι περίπου 958 εκατομμύρια ευρώ από τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ!

Άρα, πέρα από το ρουσφέτι που τους κάνετε για την αποφορολόγηση των κερδών της επόμενης χρονιάς, τους χαρίζετε και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν είναι κλοπή; Σας περισσεύουν; Περισσεύουν στους Έλληνες πολίτες; Περισσεύουν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τις ελληνικές επιχειρήσεις; Αυτά λείπουν απ’ όλους και βαρύνουν το κόστος παραγωγής. Επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τη βιωσιμότητα των νοικοκυριών. Είναι επιλογή σας!

Και προσέξτε τώρα, για να δείτε τους άριστους! Θυμάστε που μας λέγανε ότι δεν έχουμε ποσοτικοποιήσει τη δική μας πρόταση για την αντιμετώπιση των μέτρων ακρίβειας και του φορολογικού; Αν δείτε τη σημερινή έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θα δείτε πως λέει ότι δεν μπορεί να εκτιμηθεί το έσοδο το οποίο θα δώσουν τα υπερκέρδη των δύο διυλιστηρίων, παρ’ ότι αφορά στη χρήση του 2023. Και τα στοιχεία αυτά με βάση τη χρηματιστηριακή υποχρέωση των επιχειρήσεων είναι αναρτημένα! Και έρχονται και μας κάνουν τον έξυπνο και μας ζητάνε εμάς της Αντιπολίτευσης τον λόγο για την πλήρη ποσοτικοποίηση των προτάσεών μας, αλλά η Κυβέρνηση δεν μπορεί για κάτι που κόστισε στους πολίτες δισεκατομμύρια, να προϋπολογίσει τον έκτακτο φόρο, ενώ έχουν βγει τα αποτελέσματα των δύο εταιρειών αυτών. Κι εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα δεδομένα. Γι’ αυτό και σας λέμε ότι μιλάμε για 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 4 δισεκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη.

Με βάση, λοιπόν, τα στοιχεία που έχουμε εμείς, να αποκαλύψουμε και κάτι ακόμα. Προκύπτει ότι κάπου στο μαγείρεμα κάτι λείπει. Ακόμα και με 33% είναι λιγότερα από αυτά που βγαίνουν από τις αναφορές που κάνουν οι δύο επιχειρήσεις.

Σας προανακοινώνουμε, λοιπόν, ότι εμείς θα κάνουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο και για το πώς προκύπτουν αυτά τα έστω 300 εκατομμύρια ευρώ που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα δοθούν μετά από τις εκλογές στους πολίτες και για το πώς θα δοθούν και σε ποιους, αλλά και για το πόσο γλιτώνουν από την αποφορολόγηση της επόμενης χρήσης. Θα μας φέρετε νούμερα εδώ. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που δεν μπορεί να εκτιμήσει το έσοδο από την έκτακτη φορολόγηση, θα μας φέρει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ως οφείλεται, τα νούμερα του χατιριού που κάνετε στα δύο διυλιστήρια.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία)

Θα τα φέρετε εδώ! Εδώ θα είναι όλα, μέσα στη Βουλή, γιατί εμείς έτσι ξέρουμε να λειτουργούμε!

Και ταυτόχρονα –για να μην σας τρώω πολύ χρόνο-, θα πω και κάτι ακόμα. Ακούσαμε από εχθές για έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού εχθές στον «ΣΚΑΪ» στην κ. Κοσιώνη και σήμερα το πρωί τις δηλώσεις του κ. Σκυλακάκη. Για ποιο θέμα; Για το νέο ράλι ακρίβειας στο ρεύμα. Μάλιστα. Είναι προφανές ότι όταν υπάρχει πολιτικό κόστος, όλα τα ανακαλύπτετε. Μέχρι τότε, τίποτα! Άκρα του τάφου σιωπή!

Σας κατηγορούμε ότι συγκαλύπτετε την αλήθεια και τη διαχειρίζεστε μόνο όταν σας κοστίζει πολιτικά, όχι προς όφελος της κοινωνίας. Το σύνολο της πολιτικής διαχείρισης της Νέας Δημοκρατίας αφορά στο στενό κομματικό συμφέρον και στην καρέκλα του κ. Μητσοτάκη και όχι τα συμφέροντα της οικονομίας και της κοινωνίας. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πολιτικό πρόβλημα για την Ελλάδα.

Τώρα, λοιπόν, που δεν μπορείτε να κρύψετε το ράλι στις τιμές του ρεύματος, τώρα αποφασίσατε να κάνετε κάτι. Και γιατί δεν έχετε κάνει τόσο καιρό την αποδοχή των δικών μας προτάσεων που έχουμε καταθέσει εδώ με πλήρη τεκμηρίωση –πέρα από τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και τελευταία με πρωτοβουλία και του Στέφανου Κασσελάκη και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας- για τη διαχείριση της ακρίβειας και για το φορολογικό; Για ποιον λόγο δεν τα βάζετε στη συζήτηση; Φοβάστε ακόμα και τη συζήτηση στις επιτροπές της Βουλής. Δεν έχετε το πολιτικό μέγεθος για να πάτε στις επιτροπές της Βουλής να το υπερασπιστείτε και έστω να ψηφίσετε «ΚΑΤΑ»!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία)

Έστω να έχετε το μέγεθος να ψηφίσετε «κατά»! Ούτε αυτό δεν μπορείτε να κάνετε! Και βάζετε τον Πρόεδρο της Βουλής με στρεψοδικίες να μη βάζει στη Βουλή τη συζήτηση της πρότασης νόμου του ΣΥΡΙΖΑ δύο φορές!

Και τώρα έχουμε πάλι μία νέα εκκρεμότητα. Περιμένουμε τρεις εβδομάδες να έρθει ο κ. Μητσοτάκης για επίκαιρη ερώτηση που έχουμε καταθέσει και δεν έρχεται. Μιλάμε για το χαράτσι των ελεύθερων επαγγελματιών. Για να δείτε πόσο συνεπής είναι! Αυτή είναι η δημοκρατία; Παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής συνέχεια;

Πάμε, όμως, λίγο στο ρεύμα για να δούμε τι γίνεται. Εδώ και μία βδομάδα περίπου προσπαθείτε να μας πείσετε ότι το τελευταίο ράλι τιμών στο ρεύμα οφείλεται, λέει, στις αγορές της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Μάλιστα. Τον ΑΔΜΗΕ, τον διαχειριστή του συστήματος υψηλής και υπερυψηλής τάσης, τον εμπιστεύεστε;

Εδώ, λοιπόν, ο ΑΔΜΗΕ λέει ότι τον Μάιο η μεσοσταθμική τιμή του συστήματος ευρώ ανά μεγαβατώρα σε σχέση με τον Απρίλιο αυξήθηκε 18 ευρώ. Τότε είχε πάλι εμπλοκή στα σύνορα Ουγγαρίας-Ρουμανίας; Τον Ιούνιο η τιμή αυξήθηκε άλλα 20 ευρώ.

Συγκεκριμένα αναφέρω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, 74 ευρώ –απ’ ό,τι βλέπω- τον Απρίλιο, 92 τον Μάιο, 112 τον Ιούνιο. Αυτά τα βηματάκια, τα αλματάκια που πληρώνουν οι καταναλωτές είναι πάλι λόγω του μπλόκου στη διασύνδεση μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ευρώπης, όπως άκουσα σήμερα κάτι αμπελοφιλοσοφίες; Είναι δυνατόν;

Εδώ γίνονται παιχνίδια! Και τα παιχνίδια αυτά τώρα τα ανακαλύψατε, αφού τα καταγγείλαμε εμείς. Μάθαμε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, λέει, κάνει έλεγχο γιατί κάποιες στιγμές κάποιοι προσφέρουν 500 ευρώ τη μεγαβατώρα. Μάλιστα. Εγώ βλέπω τα χθεσινοβραδινά νούμερα. Αν θέλετε, να συγκρίνουμε λίγο χτυπήματα, μπινταρίσματα, προσφορές. Βλέπουμε στην Ελλάδα 760 ευρώ τη μεγαβατώρα, στη Γερμανία 188 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Αυτά γίνονται εδώ στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη! Κι εσείς πέρα βρέχει! Όχι βέβαια! Δεν είναι πέρα βρέχει. Τα λεφτά πηγαίνουν στα ταμεία κάποιων, δεν είναι απλή ανεπάρκεια. Είναι επιλογή της Κυβέρνησης. Και μιλάω ξεκάθαρα. Δεν είναι για μια ακόμα φορά ουρανοκατέβατα. Δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί εχθές να πει ότι δεν του αρέσει η φράση «υπερκέρδη ουρανοκατέβατα». Γιατί πάντα με αυτόν συμβαίνουν τα ουρανοκατέβατα; Και πριν από ενάμιση χρόνο, δύο χρόνια, πάλι ουρανοκατέβατα ήταν. Πού είναι η επάρκεια της πολιτείας να θωρακίσει το σύστημα ρεύματος; Και θα πω συγκεκριμένα τις ευθύνες της Κυβέρνησης.

Αυτό που θέλουμε να δηλώσουμε ξεκάθαρα και με πλήρη τεκμηρίωση, επιστημονική και τεχνοκρατική –και το γνωρίζετε ότι την έχουμε στα θέματα ενέργειας- είναι ότι οι τιμές στο ρεύμα είναι απόλυτη ευθύνη του κ. Μητσοτάκη! Προσωπικά του κ. Μητσοτάκη!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία)

Οι τιμές που βλέπουμε είναι ευθύνη του κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι ούτε καν ανεπάρκεια. Είναι πολιτική επιλογή, πρώτον, γιατί η Κυβέρνηση επέλεξε να μην ωριμάσει την αγορά ενέργειας. Το λέγαμε από τις πρώτες ημέρες που ο κ. Χατζηδάκης –ο «τα πουλάω όλα», αυτός είναι ο κ. Χατζηδάκης- επέλεξε να ανοίξει το Χρηματιστήριο χωρίς ρύθμιση και χωρίς έλεγχο. Από τους πρώτους μήνες μαζεύτηκαν τα υπερκέρδη.

Ακόμη και σήμερα, τα διμερή συμβόλαια, δηλαδή τα συμβόλαια με σταθερές τιμές μεταξύ παραγωγών και παρόχων, είναι στην Ελλάδα σε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό, ενώ στην Ευρώπη υπερβαίνουν το 70% και το 80%. Άρα, η αγορά είναι ρυθμισμένη, έχει μαξιλάρι ασφαλείας. Εδώ όχι! Τα παιχνίδια γίνονται την προηγούμενη ημέρα, με πρώτο και καλύτερο παίκτη τη ΔΕΗ του κ. Στάσση και του κ. Μητσοτάκη! Επομένως, το πρώτο θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ρύθμιση της αγοράς.

Δεύτερον, η αγορά είναι ακόμη ανώριμη, γιατί το επιτρέπετε και εσείς. Για ποιον λόγο; Γιατί πετάμε πράσινη ενέργεια στη θάλασσα; Διότι εδώ και πέντε χρόνια δεν έχετε κάνει τίποτα για το ρυθμιστικό πλαίσιο αποθήκευσης της ενέργειας. Η Ελλάδα που παινεύεστε –κι εμάς μας αρέσει να προχωράει και να προοδεύει η Ελλάδα- ότι έχει υψηλούς ρυθμούς παραγωγής πράσινης ενέργειας, δεν έχει πλαίσιο αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ημέρες που πετάμε την πράσινη ενέργεια στη θάλασσα και πετάμε λεφτά επενδύσεων στη θάλασσα, για να μην πω στα σκουπίδια.

Εσείς είστε υπεύθυνοι γι’ αυτό. Στη δική σας Κυβέρνηση έχει εξελιχθεί αυτό το πρόβλημα. Από το 2020 και μετά άρχισε να δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Κι έρχεται τώρα ο κ. Μητσοτάκης που δεν έχει δημιουργήσει πλαίσιο αποθήκευσης και λέει ότι γίνονται τις νυκτερινές ώρες κάποια παιχνίδια. Μάλιστα. Και γιατί τα παιχνίδια αυτά δεν τα αντιμετωπίζουμε είτε με τη ρύθμιση για σταθερά συμβόλαια -δηλαδή να υπάρχει επάρκεια στην αγορά- είτε με την αποθήκευση, να υπάρχει δηλαδή επάρκεια ενέργειας;

Δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Και τελικά είμαστε εξαρτημένοι, λέει, από τις τιμές των μονάδων φυσικού αερίου. Δηλαδή, μιλάμε για το καρτέλ φυσικού αερίου που είχε δημιουργήσει τα υπερκέρδη και στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Αυτό ήταν το πρόβλημα της χώρας μας, στο καρτέλ φυσικού αερίου.

Για πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, ποιοι ηγούνται στο καρτέλ του φυσικού αερίου ή στις μονάδες φυσικού αερίου; Ποιες εταιρείες είναι; Η ΔΕΗ συμμετέχει καθόλου στις τιμές των προσφορών; Απ’ ό,τι θυμάμαι –και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιώ μόνο επίσημα στοιχεία, γιατί δεν γνωρίζουμε όλα τα υπόλοιπα- η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επί Κυβέρνησης Μητσοτάκη δημοσιοποίησε μελέτη για τα υπερκέρδη του ρεύματος, όπου πρώτη εταιρεία στα υπερκέρδη ήταν η ΔΕΗ του κ. Στάσση, ναι ή όχι; Δεν λέω κάτι το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Μιλώ με επίσημα ντοκουμέντα πάντα. Άρα, η διοίκηση του κ. Στάσση την οποία τοποθέτησε ο κ. Μητσοτάκης, είναι η πρώτη που κερδοσκοπεί εις βάρος των καταναλωτών, ναι ή όχι; Δεν είναι αυτό πολιτική ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας; Κι έρχεστε τώρα και μας μιλάτε για παιχνίδια που γίνονται εξαιτίας των μονάδων φυσικού αερίου;

Αφήσατε την αγορά αθωράκιστη, αφήσατε την Ελλάδα χωρίς αποθήκευση, βάλατε μια διοίκηση στη ΔΕΗ η οποία κερδοσκοπεί εις βάρος των καταναλωτών και τώρα έρχεστε και μας λέτε «Θα βάλω έκτακτη εισφορά». Σε ποιους θα βάλετε έκτακτη εισφορά; Στη ΔΕΗ! Δηλαδή, στα δικά σας «γαλάζια» παιδιά! Άρα, παίζονται παιχνίδια εκεί, ναι ή όχι; Να ξέρουμε! Αφού θα βάλετε μια έκτακτη εισφορά, σε ποιους θα τη βάλετε την έκτακτη εισφορά; Σε αυτούς που εσείς δεν προβλέψατε να είναι θωρακισμένη η αγορά μας!

Δεν είναι απλό, κυρίες κύριοι Βουλευτές; Έρχεται η Κυβέρνηση παραδεχόμενη την ευθύνη της να φέρει ρύθμιση εκ των υστέρων. Γιατί; Γιατί υπάρχει «Ελ Ντοράντο», «Φαρ Ουέστ» και πριν ενάμιση χρόνο πάλι αυτό συζητάγαμε. Δεν κάνατε ούτε ρύθμιση της αγοράς, ούτε έλεγχο.

Πάμε λίγο και στο τελευταίο: Έλεγχος. Υπάρχει έλεγχος του κέρδους στην αγορά ενέργειας; Όχι, δεν υπάρχει. Έχουμε καταθέσει τροπολογία, κύριε Παππά, για τον έλεγχο του κέρδους; Είναι στην πρότασή μας για την ακρίβεια;

Για ποιον λόγο δεν δέχεστε να συζητήσουμε τον έλεγχο του κέρδους στη χονδρεμπορική αγορά, εφόσον πολύ λίγες εταιρείες σε μία αγορά ανώριμη -άρα, ολιγοπωλιακή- ρυθμίζουν την τιμή για όλους τους καταναλωτές και επηρεάζουν την τιμή όλων των ελληνικών προϊόντων, αλλά και τη ζωή των νοικοκυριών; Για ποιον λόγο; Γιατί είστε υπεύθυνοι και γιατί δεν υπάρχει έλεγχος του κέρδους στην αγορά ρεύματος.

Τώρα μαθαίνουμε ότι θα δοθεί, λέει, επιδότηση -σήμερα άκουγα τον κ. Σκυλακάκη- τον Αύγουστο, στα νοικοκυριά.

Ερώτηση πρώτη: Στις επιχειρήσεις θα δοθεί ή οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν το «μάρμαρο»; Και προσέξτε, για ποιες επιχειρήσεις; Τάχατες κόπτεστε για την επιχειρηματικότητα. Πόσο ψεύτες μπορεί να είστε σε αυτό το επίπεδο; Πολιτικά εννοώ. Είστε ψεύτες! Και να σας πω, γιατί; Η ίδια η επιχειρηματικότητα αυτή την περίοδο καλείται να πληρώσει το «μάρμαρο» και για τις επιδοτήσεις, που δώσαμε χωρίς έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτή την επιχειρηματικότητα δεν έχετε να πείτε τίποτα, γιατί τώρα οι επιχειρήσεις ξέρουν ότι από τη μια μεριά θα έρθει ο λογαριασμός πανάκριβος και από την άλλη μεριά θα πληρώσουν σε έκτακτο λογαριασμό και τις επιδοτήσεις, που δώσατε χωρίς έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ή δεν είναι αλήθεια αυτό; Δεν έρχονται σε εσάς παράπονα των επιχειρηματιών; Ειλικρινά, προβληματίζομαι! Τι άλλο πρέπει να σας πούμε, για να καταλάβετε το μέγεθος των ευθυνών σας απέναντι σε αυτό που έρχεται στην ελληνική κοινωνία;

Αλαλούμ, λοιπόν, και στις επιδοτήσεις, μεγάλη ανεπάρκεια, ψεύδη στην επιχειρηματικότητα. Το λέω ρητά. Κοροϊδεύετε και την επιχειρηματικότητα, η οποία αγωνιά, πέρα από το χαράτσι. Και να σας πω και κάτι; Πώς θα σιγουρευτούμε ότι οι ηλεκτροπαραγωγοί δεν θα περάσουν το κόστος αυτό της έκτακτης φορολόγησης στους καταναλωτές; Έχετε σκεφτεί; Γιατί, εμείς σκεφτόμαστε και όλα τα νομοτεχνικά ενδεχόμενα. Θα πληρώσουν πάλι «τη νύφη» οι καταναλωτές; Πού θα περάσει αυτό το κόστος;

Μας είπε σήμερα ο κ. Σκυλακάκης -να το πω κι αυτό, και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι για όλα αυτά ευθύνεται, λέει, ότι είναι ελλιπής η οδηγία. Και ερωτώ πολύ απλά: Αυτήν την οδηγία -και μιλάω συγκεκριμένα για την 1711/2024, ποιος τη διαπραγματεύτηκε στην Ευρώπη; Άλλη κυβέρνηση; Καταλαβαίνετε, ακριβώς, τι γίνεται; Έρχεται ο Υπουργός, που η κυβέρνησή του διαπραγματεύτηκε και συμφώνησε μια οδηγία, να πει σε συνέντευξη Τύπου, στους Έλληνες και στις Ελληνίδες, σήμερα, ότι είναι ελλιπής η οδηγία για τη διαχείριση των ακραίων περιστατικών στην αγορά ρεύματος. Μα, ο ίδιος δεν την ψήφισε; Άλλη κυβέρνηση ήταν; Είναι η οδηγία 1711/2024. Και φταίει τώρα η Οδηγία!

Να σας πω και κάτι; Δεν σας εμπιστευόμαστε για ένα ακόμα λόγο. Εμείς περιμένουμε εδώ και ενάμιση χρόνο να δούμε πότε θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη της προμήθειας, τότε που δήθεν καταργήθηκε η ρήτρα αναπροσαρμογής και βάλατε την τιμή της ρήτρας μέσα στην τιμή των εταιρειών -με την προανακοίνωση, τότε, το κόλπο του κ. Σκρέκα- που ξαφνικά εκτινάχθηκαν οι τιμές. Δεν έχει έρθει ακόμη μια ανακοίνωση για το τι έγινε με τα υπερκέρδη της προμήθειας, ενάμιση χρόνο! Και τώρα μας λέτε ότι θα βάλετε έκτακτη εισφορά, που θα την πληρώσουν μάλλον οι καταναλωτές, για να δώσετε επιδοτήσεις σε κάποιους που μπορεί και να τις γυρίσουν πίσω. Γιατί αυτό γίνεται τώρα. Αυτό γίνεται τώρα! Γυρίζουν πίσω οι επιδοτήσεις!

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, με στοιχεία, λοιπόν, σας λέω ότι αυτή η κατάσταση, στην οποία έχουμε οδηγηθεί, είναι μια ξεκάθαρη ευθύνη του κ. Μητσοτάκη. Και για να σας πούμε και το πιο κρίσιμο -που δυστυχώς, είναι μπροστά μας, γιατί πάμε με μεγάλη ταχύτητα στον τοίχο στην ενέργεια- η χώρα μας δεν έχει εθνικό σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα. Το λεγόμενο «ΕΣΕΚ 2030» έχει δεσμευτεί στην Ευρώπη για αναθεώρηση. Εδώ και δύο χρόνια είναι κρυμμένο σε ιδιωτικές συνομιλίες, δεν έχει βγει σε διαβούλευση. Έχει γίνει μία ενημέρωση περιορισμένων ακροατών. Πηγαινοέρχεται στην Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν ξέρει πώς θα προχωρήσει στο σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα.

Δυστυχώς, ακόμα και στην πράσινη ενέργεια, πέραν του ότι πετάμε ρεύμα στη θάλασσα, οι επενδυτές -με όποιον τρόπο και αν διαβάσει κάποιος τη λέξη, που είναι και λεφτά- ενημερώνονται εκ των υστέρων των επενδύσεων ότι θα υπάρχουν υποχρεωτικές περικοπές στην παραγωγή ενέργειας. Και χαίρεστε μετά –επιχαίρετε, μάλλον- ότι θα υπάρχει, λέει, πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα, ενώ οι ίδιοι οι παραγωγοί-επενδυτές των ΑΠΕ ενημερώνονται εκ των υστέρων ότι δεν θα τους επιτραπεί να πουλάνε την ενέργεια που πήραν στην αδειοδότηση και στον δανεισμό τους. Πολύ ωραία πράγματα! Αυτά είναι ό,τι πρέπει, για να ενισχύουν την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα!

Όλα αυτά έχουν την υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης». Δεν υπάρχει καμμία αριστεία ούτε στην αγορά ούτε στην ενέργεια εκ μέρους σας. Και δεν είναι θέμα ανεπάρκειας. Είναι πολιτική επιλογή. Έχετε επιλέξει -και έχετε ταχθεί- να μαζεύουν τα δισεκατομμύρια λίγοι στα ταμεία τους εις βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας. Είναι το μόνο που υπηρετείτε με συνέπεια τα τελευταία πέντε χρόνια: Υπερκέρδη για λίγους, με έναν χυδαίο τρόπο απέναντι σε μία κοινωνία, η οποία ζορίζεται και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία)

Και επιπλέον, έρχονται και διάφορα χαράτσια τώρα στους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν ξέρουν κυριολεκτικά πού να κοιτάξουν, ΑΠΕ, πράσινη ενέργεια στη θάλασσα, κόφτης στις επενδύσεις εκ των υστέρων, δάνεια απλήρωτα, παιχνίδια, όμως, τα βράδια, περίεργες στιγμές και τώρα -λέει- εξετάζουμε την έκτακτη φορολόγηση. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία ζούμε στην ενέργεια.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εμείς με απόλυτη συνέπεια απέναντι στους πολίτες, ανεξαρτήτως τι έχουν ψηφίσει καταθέτουμε εκ νέου μια τροπολογία που επιλύει και τα δύο θέματα. Καταθέτουμε τροπολογία που επιλύει το θέμα πρώτα απ’ όλα των διυλιστηρίων και επιβάλλει φορολόγηση χωρίς χατίρι στην αποφορολόγηση του επόμενου έτους, αλλά και εισάγει πλαίσιο παρατήρησης του συντελεστή κέρδους σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά. Το ένα άρθρο.

Όσον αφορά στο ρεύμα, καταθέτουμε τροπολογία στο ίδιο κείμενο που αφορά στην οριοθέτηση συντελεστή ανώτατου κέρδους στη χονδρεμπορική αγορά, με αυτόματα ηλεκτρονικά συστήματα ψηφιακά, τα οποία ήδη γνωρίζουμε ότι εφαρμόζονται σε αναπτυγμένες ενεργειακές αγορές και σας προτείνουμε να το πάτε και στην Ευρώπη. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης στέλνει μια επιστολή στην κ. Φον ντερ Λάιεν για τα μάτια του κόσμου προεκλογικά των ευρωεκλογών, ψάχνετε τώρα και μια λανθασμένη οδηγία που την ψήφισαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Εμείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για να είμαστε εντάξει, γνωρίζουμε τις ευθύνες σας, αλλά καταθέτουμε αυτή την τροπολογία, έχοντας και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Θα κατατεθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα και θέλουμε μία απάντηση. Θέλετε ή δεν θέλετε να ελέγξουμε τον συντελεστή κέρδους στο ρεύμα; Αν δεν τη δεχθείτε -έχετε τη δυνατότητα να μην τη δεχτείτε, το Υπουργικό Συμβούλιο, όχι οι Βουλευτές της Συμπολίτευσης- θα πάρουν και εσάς στο λαιμό τους, γιατί θα περάσει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν δέχεται η Νέα Δημοκρατία να υπάρχει όριο στο κέρδος, στην αισχροκέρδεια στο ρεύμα.

Έχετε, λοιπόν, τη δυνατότητα μέχρι τη λήξη συνεδρίασης. Εμείς το λέμε δημοκρατικά. Ξέρετε ότι έχουμε συναδελφική αντιμετώπιση σε όλα αυτά τα θέματα, αλλά με πολιτική ευθύνη για όλα αυτά που έχετε κάνει. Ελάτε να συζητήσουμε. Εμείς λέμε να μπει όριο στο κέρδος στα διυλιστήρια και στο ρεύμα. Τέσσερις εταιρείες από τη μια μεριά και δύο από την άλλη. Εμείς έχουμε και την πολιτική και την τεχνοκρατική επάρκεια. Αν δεν το δεχτεί το Υπουργικό Συμβούλιο, θα βαρύνεστε όλοι. Εμείς λέμε και το λέμε στην ώρα του, πάρτε το λόγο, κάντε ό,τι διορθώσεις θέλετε στην τροπολογία μας, εμείς είμαστε εδώ για να το υποστηρίξουμε. Γιατί πιστεύουμε ότι η Βουλή, έστω και την τελευταία στιγμή μπορεί να κάνει ένα βήμα να υποστηρίξει την οικονομία και την κοινωνία. Πιστεύουμε σε αυτό, παρ’ ότι θα μας έλεγαν πολλοί φίλοι μας «πολιτικά μην τους εμπιστεύεστε». Πιστεύουμε, όμως, στη Βουλή. Όχι στη Νέα Δημοκρατία, στη Βουλή.

Την καταθέτουμε, λοιπόν, ορθώς και όπως πρέπει και περιμένουμε τη δική σας άποψη. Θέλετε να υπάρχει όριο κέρδους; Αν πείτε όχι, θα έχετε ψηφίσει εσείς την αισχροκέρδεια και την κερδοσκοπία εις βάρος της αγοράς. Θα έχετε εσείς την ευθύνη απέναντι σε όλους τους παραγωγούς, απέναντι σε όλα τα νοικοκυριά, απέναντι στο μέλλον της πατρίδας μας.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία)

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

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» τριάντα μία φοιτήτριες και φοιτητές και τέσσερις συνοδοί από το Michigan State University.

Η Βουλής σας καλωσορίζει.

(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

Τον λόγο ζήτησε κι έχει τώρα για μία παρέμβαση επί τροπολογίας, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ο κ. Πετραλιάς.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών):** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κατ’ αρχάς, να αναφέρω επί της τροπολογίας, ότι θεσπίζεται και για το 2023 προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης, με βάση τα προβλεπόμενα στην κοινοτική νομοθεσία, τον κανονισμό 2022/1854 του συμβουλίου. Όπως έχουμε αναφέρει, τα καθαρά επιπλέον έσοδα, σε σχέση με τον φόρο εισοδήματος από την συνεισφορά αλληλεγγύης εκτιμώνται σε 300 εκατομμύρια ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν τον Δεκέμβριο για την οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων που δεν θα λάβουν αύξηση της σύνταξή τους από την προσωπική διαφορά, καθώς και για την αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

Ο τύπος ο μαθηματικός που υπολογίζει την συνεισφορά αλληλεγγύης είναι ο ίδιος που προβλέπει η οδηγία, όπως και πέρυσι, με βάση τον μέσο όρο των κερδών των ετών 2018 - 2021.

H εισφορά θα καταβληθεί, όπως καταβάλλεται και ο φόρος εισοδήματος, ως το τέλος Φεβρουαρίου του 2025 και μετράει δημοσιονομικά στο 2024. Να πούμε ότι υπάρχει πρόβλεψη ότι αυτή θα εγγραφεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2024, ακριβώς για να μη γίνει αναμόρφωση των φορολογικών δηλώσεων του 2023 και των κερδών του 2023, με ό,τι σημαίνει αυτό με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις.

Από ’κει και πέρα τέθηκαν κάποια θέματα εδώ από τον κ. Φάμελλο, τα οποία θα ήθελα να απαντήσω.

Κατ’ αρχάς αναφέρθηκε ότι η ο φόρος που έχουμε επιβάλει, είναι 650 εκατομμύρια ευρώ για το 2022 και 300 εκατομμύρια ευρώ για το 2023 επί κερδών, όπως είπε, 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Θα αναφερθώ και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Υπάρχει διαφορά μεταξύ λογιστικών κερδών και φορολογητέων κερδών. Παράδειγμα: Το 2022 τα λογιστικά κέρδη στις λογιστικές καταστάσεις ήταν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουν άλλους ρυθμούς απόσβεσης οι φορολογικές δηλώσεις. Ο κανονισμός της οδηγίας λέει «φορολογητέα κέρδη». Τα φορολογητέα ήταν 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει, λοιπόν, μια απόσταση ανάμεσα σε αυτό που βλέπετε στις λογιστικές καταστάσεις με τα φορολογητέα. Μία παρατήρηση είναι αυτή, που αφορά και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου.

Έχουμε, λοιπόν, φορολογητέα, 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2022 και λογιστικά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2023. Εκτιμούμε -κατόπιν επικοινωνίας- ότι θα είναι εκεί κοντά φέτος και τα φορολογητέα. Επομένως, συνολικά έχουμε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ φορολογητέα κέρδη για τα δύο έτη και λέτε ότι έχουμε επιβάλει εισφορά 900 εκατομμύρια ευρώ. Ξεχνάτε, όμως, ότι αυτή η εισφορά είναι επιπλέον του φόρου εισοδήματος 22% και της προκαταβολής φόρου. Εισπράξαμε, λοιπόν, το 2022 επί των 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ 1,14 δισεκατομμύρια ευρώ φόρο, πάνω από το 50%.

Σας ενημερώνουμε, λοιπόν, ότι φέτος μαζί με τον φόρο εισοδήματος 22% θα εισπράξουμε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά η φορολόγηση ξεπερνάει το 50% των συνολικών κερδών, όχι των υπερκερδών.

Δεύτερη παρατήρηση, ο ΣΥΡΙΖΑ τα χρόνια του μνημονίου δεν είδαμε να επιβάλει κάποια έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια. Το 2018 το κέρδος των διυλιστηρίων ήταν 700 εκατομμύρια ευρώ. Τι έκτακτη εισφορά υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ; Μηδέν.

Πριν κάνετε, λοιπόν, κριτική επί του ύψους εισφοράς -πλέον ο φόρος ξεπερνάει το 50%- θα πρέπει να δείτε τι κάνατε και εσείς.

Επόμενη παρατήρηση: Τι έκαναν οι άλλες χώρες; Ρωτάτε γιατί δεν βάζουμε 90%. Ζούμε σε μία παγκόσμια αγορά, υπάρχουν όροι ανταγωνισμού και πρέπει να βλέπουμε γενικά τι εισφορές βάζουν και οι άλλες χώρες σε εταιρείες εξαγωγικές, όπως είναι οι εταιρείες διύλισης. Καμμία χώρα δεν έχει βάλει 90% στις εταιρείες διύλισης. Φινλανδία: 33% μόνο για το έτος 2023 που ήταν λιγότερα τα κέρδη, όχι το 2022, Γαλλία: 33% μόνο για το έτος 2023, η Ιταλία έβαλε 40%, αλλά μόνο για το έτος 2023, δεν φορολόγησε το 2022 που ήταν παραπάνω τα κέρδη, Σουηδία: 33% για το 2023, Πορτογαλία: 33% για το 2022 και το 2023, Σλοβενία 33% για το 2022 και το 2023. Έχουμε επιβάλει από τις αυστηρότερες έκτακτες εισφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τις εταιρείες διύλισης.

Όσον αφορά στο σχόλιο «γιατί τώρα;», να πω το εξής: Οι λογιστικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο. Όπως ξαναείπα, τα λογιστικά κέρδη από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ πήγαν 1,6. Μειώθηκαν. Είναι υψηλά; Είναι υψηλά. Παρατηρούμε το εξής τώρα που έχουν αποκρυσταλλωθεί τα λογιστικά κέρδη: Όπως σας είπα τα προηγούμενα ήταν γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, τώρα ήταν 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα ναι, σωστά, πρέπει να επιβάλουμε έκτακτη εισφορά και φέτος και το 2023, εφόσον το επιτρέπει οδηγία. Η οδηγία -και αυτό το είπε κ. Φάμελλος- λέει κατά γράμμα «το 2022 ή και το 2023». Το αποτέλεσμα ήταν οι περισσότερες χώρες το εφάρμοσαν μόνο για το 2023. Εμείς το εφαρμόσαμε και τα δύο έτη. Συνολικά έχουν φορολογηθεί από τα περίπου 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ κερδών -όχι υπερκερδών- τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ και θα έχουν εισπραχθεί από το δημόσιο, τα μισά και κάτι επιπλέον.

Να επισημάνω, επίσης, ότι περίπου τα δύο τρίτα των πωλήσεων των εταιρειών διύλισης είναι από εξαγωγές και γι’ αυτό και οι άλλες χώρες βάζουν 33% και όχι 90%. Παρ’ όλα αυτά εφαρμόζουμε και για τα δύο έτη και με έσοδα πάνω από το 50% των συνολικών κερδών για το δημόσιο.

Δύο σχόλια και για τις τιμές του ρεύματος. Ο κανονισμός έληξε πέρυσι και όταν επιτρεπόταν από τον ευρωπαϊκό κανονισμό επιβάλαμε ένα πρότυπο μηχανισμό διακράτησης κερδών στο χρηματιστήριο. Καμμία άλλη χώρα δεν επέβαλε τέτοιο μηχανισμό στον βαθμό που το κάναμε εμείς, πραγματικά πρωτοποριακό, και εισπράξαμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον μηχανισμό υπερκερδών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, που επεστράφησαν στους καταναλωτές.

Ερχόμαστε τώρα στο σήμερα. Έχουν διαμορφωθεί σε όλα τα Βαλκάνια και στις χώρες από την Ουκρανία μέχρι την Ελλάδα υψηλές τιμές. Αυτές τις μέρες η χονδρική τιμή της μεγαβατώρας στην αγορά ενέργειας ξεπερνά τα 200 ευρώ.

Τι κάνουμε; Η ευρωπαϊκή οδηγία δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή να επιβάλουμε κάποιον μηχανισμό. Όντως πρέπει να έχεις υψηλές τιμές και μάλιστα πάνω από 180 για τουλάχιστον τρεις μήνες για να μπορέσεις να επιβάλεις κάποιον μηχανισμό. Και ερχόμαστε και βρίσκουμε λύση και λέμε ότι θα βάλουμε έκτακτο τέλος, φόρο στην παραγωγή φυσικού αερίου για δύο μήνες -Ιούλιο και Αύγουστο-, ώστε να πάρουμε τα χρήματα και να επιδοτήσουμε τους λογαριασμούς του Αυγούστου για τους καταναλωτές.

Πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη και να ξαναδεί τις διασυνδέσεις και τους μηχανισμούς; Ναι. Αυτό θα προσπαθήσουμε. Η Κυβέρνηση είναι εδώ και απαντά γρήγορα. Να πω ότι τα πράσινα τιμολόγια, επειδή ακριβώς κοιτάνε τον προηγούμενο μήνα, το προλαβαίνουμε. Τι γίνεται δηλαδή; Ακόμη δεν υπάρχει αύξηση τον Ιούλιο, αλλά επειδή βλέπουμε ότι θα έρθει η αύξηση τον Αύγουστο από τη χονδρεμπορική τιμή προλαβαίνουμε τώρα και αντιδρούμε και έτσι οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά μας θα προστατευτούν ώστε να μη δουν σημαντικές αυξήσεις τιμών.

Τελευταία παρατήρηση: Τις τελευταίες μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε ένα θέμα, ότι υποτίθεται ότι η Κυβέρνηση από τις επιχειρήσεις έως 35 KVA κατανάλωσης ζητά 800 εκατομμύρια κρατικών ενισχύσεων πίσω. Νομίζω ότι αποδείχθηκε. Θα σας δώσω και τα στοιχεία της ΔΕΗ.

Η ΚΥΑ του Ιουνίου, επέκτεινε την επιδότηση για τους τελευταίους δύο μήνες -η ΚΥΑ αυτή έβγαινε κάθε τρεις ή τέσσερις μήνες-, επέκτεινε για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023 όπως είχαμε δεσμευτεί. Έχουν προκύψει εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι παροχές επιχειρήσεων με όφελος στους λογαριασμούς τους 4.200.959 ευρώ και μόλις δύο χιλιάδες επτακόσιες δεκαεννέα παροχές -και θα σας πω για ποιον λόγο έγιναν αυτές- με κόστος στους λογαριασμούς 971 χιλιάδες ευρώ, κάτω από 1 εκατομμύριο. Από τις δύο χιλιάδες επτακόσιες οι μισές, οι χίλιες τριακόσιες, είναι με κάτω από 100 ευρώ. Προσέξτε, αυτοί είναι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί δύο ετών, από το 2022 μέχρι το τέλος του 2023.

Τι προέβλεπε η οδηγία; Υπήρχαν λογαριασμοί έναντι και βγήκαν οι εκκαθαριστικοί. Βusiness as usual. Αυτό έγινε. Βγήκαν οι εκκαθαριστικοί ενώ έβγαιναν έναντι. Και έχουμε εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες επιχειρήσεις με όφελος και δύο χιλιάδες επτακόσιες επιχειρήσεις εκ των οποίων οι μισές είναι με εκκαθαριστικό κάτω από 100 ευρώ για δύο χρόνια, χίλιες εξακόσιες με κάτω από 200 ευρώ και εβδομήντα επιχειρήσεις είναι με πάνω από 2.000 ευρώ περίπου -που λέτε για το όριο de minimis- και είναι όλες μεγάλες. Αυτό έγινε απλά επειδή βγήκε εκκαθαριστικός λογαριασμός δύο ετών.

Αυτά ήθελα να αναφέρω.

Ευχαριστώ θερμά.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Ζήτησε τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Κύριε Παππά, έχετε τον λόγο για τρίλεπτη παρέμβαση.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ:** Μόνο για τρία λεπτά, κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ.

Είναι άδικο αυτό που σας συμβαίνει, κύριε Πετραλιά. Στη θέση σας θα έπρεπε να είναι ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος, ο οποίος κόμισε στη δημόσια συζήτηση την εκτίμηση ότι η φορολόγηση των υπερκερδών θα αποφέρει 300 εκατομμύρια ή ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος αργεί τόσο καιρό να αναλάβει την πρωτοβουλία ή έστω ο κ. Θεοχάρης ο οποίος απαντούσε στον Σωκράτη Φάμελλο σε αυτή εδώ την Αίθουσα και από τη θέση στην οποία κάθεστε ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη των διυλιστηρίων για το 2023.

Συνεπώς αντιλαμβάνομαι τη θέση σας. Δεν θα έπρεπε να είστε εσείς ο επιχειρηματολογών υπέρ της τροπολογίας αυτής αλλά εν πάση περιπτώσει η ευθύνη στα Υπουργικά Συμβούλια κατά το Σύνταγμα είναι συλλογική.

Αν κατάλαβα καλά, μας ζητήσατε να σας αποδώσουμε εύσημα επειδή πλήρωσαν τα διυλιστήρια τους προβλεπόμενους εταιρικούς φόρους επί των κερδών και κάνατε και τη σούμα, το τι γίνεται με τη φορολογία επί των κερδών και τη φορολόγηση των υπερκερδών. Δεν έχει νόημα αυτή η συλλογιστική. Αυτό προβλέπεται και πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Εδώ συζητάμε εάν θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη και κατά πόσο.

Το δε επιχείρημά σας ότι δεν είχαν φορολογηθεί υπερκέρδη κατά την περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης απαντάται πολύ απλά: Δεν υπήρχαν υπερκέρδη. Αυτή είναι η πραγματική ουσία.

Εσείς βρεθήκατε ενώπιον μιας κρίσης, η οποία βεβαίως ήταν διεθνής, αλλά την πολλαπλασιάσατε με την πολιτική σας, και τώρα έρχεστε εκ των υστέρων να διαπιστώσετε ότι τελικά γίνονται όλα αυτά που λέγατε σε εμάς ότι δεν γίνονται και ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου.

Και οποία ειρωνεία, κύριε Πετραλιά! Αυτό είναι της αρμοδιότητάς σας και θα ήθελα μια απάντηση. Είπατε και εσείς ότι είναι 300 εκατομμύρια. Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους γιατί δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός; Έχει γύρω του ο Πρωθυπουργός κάποιο επιστημονικό, τεχνοκρατικό εκτόπισμα που δεν υπάρχει στο Γενικό Λογιστήριο; Ή το Γενικό Λογιστήριο έχει την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα να κοστολογήσει τις προτάσεις της Αντιπολίτευσης και δεν μπορεί να κοστολογήσει τις προτάσεις της Κυβέρνησης; Τι συμβαίνει εκεί; Λαμβάνει εντολές για να δρα αστραπιαία σε σχέση με τις δικές μας προτάσεις και εντολές και «σπεύδε βραδέως» όταν πρόκειται για τις δικές σας;

Έπρεπε, λοιπόν, να καταγραφεί εάν εσείς έχετε την εκτίμηση ότι θα είναι 300 εκατομμύρια ευρώ, έπρεπε να μας το πείτε. Θα τη δεχθώ, λοιπόν, για χάρη της συζήτησης ότι είναι 300 εκατομμύρια και πάτε στον κατώτατο φορολογικό συντελεστή. Πολύ εντυπωσιακή βεβαίως εδώ πρέπει να ομολογήσουμε η επίκληση της διεθνούς εμπειρίας, την οποία την ξεχνάτε όταν πρόκειται για τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, που όλες οι χώρες έχουν μειώσει εκτός από τη δική μας! Εκεί δεν υπάρχει διεθνής εμπειρία! Την επικαλείστε τώρα για να πάτε στον ελάχιστο προβλεπόμενο συντελεστή.

Εάν ακόμη και ο πιο καλόπιστος ακροατής - τηλεθεατής της σημερινής μας συζήτησης πιστέψει τα δικά σας επιχειρήματα και τις δικές σας εκτιμήσεις, τι θα δει; Θα δει ότι σε μια περίοδο που τα αποτελέσματα του εξαμήνου δίνουν 1,7 δισεκατομμύριο υπερπλεόνασμα και κατά τις δικές σας παραδοχές, θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο να έχει τριπλάσια έσοδα από τη φορολόγηση των κερδών από αυτά που εσείς προσδοκάτε να μαζέψετε, επιμένετε πεισματικά να αρνείστε να μειώσετε οποιονδήποτε έμμεσο φόρο.

Και δεν λέω, δικαιούστε να διαφωνείτε με τις δικές μας κοστολογημένες, τεκμηριωμένες προτάσεις, απολύτως το δικαιούστε. Κανέναν φόρο δεν μπορείτε να μειώσετε; Ήρθαν τα αποτελέσματα του εξαμήνου, διαπιστώσατε κι εσείς τα υπερκέρδη στον κλάδο της ενέργειας και αντί αυτού, κάνετε το ελάχιστο προβλεπόμενο.

Αυτή είναι η πολιτική σας, αυτή είναι η στόχευσή σας και το πληρώνει το «μάρμαρο» η ελληνική μικρή και μεσαία επιχείρηση και το ελληνικό νοικοκυριό.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Παππά.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ:** Κλείνω με αυτό και ευχαριστώ για την ανοχή, κυρία Πρόεδρε.

Τι ήρθε και είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση; Αυτό που σας λέγαμε εμείς, ότι είναι κρατικές ενισχύσεις, ότι ενισχύετε τα μονοπώλια της ενέργειας με τον τρόπο που πολιτεύεστε, διότι εκεί αποστρέψατε το βλέμμα από τη διεθνή εμπειρία που έβαλε και πλαφόν και φορολόγηση των υπερκερδών, ακόμα και κρατικοποιήσεις εταιρειών ενέργειας έκανε.

Αυτά δεν θέλετε να τα βλέπετε, όπως αποστρέφετε το βλέμμα και από την τεκμηριωμένη μας πρόταση για πλαφόν στις εταιρείες ενέργειας και φορολόγηση των υπερκερδών στο 90%.

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Πετραλιάς.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών):** Πρώτον, επειδή ρωτήσατε γιατί δεν είναι εδώ ο Υπουργός, να αναφέρω ότι προφανώς αυτό είναι ένα θετικό μέτρο, θα ήθελε πολύ να είναι εδώ, δεν υπάρχει λόγος, αλλά έχω κι εγώ αρμοδιότητα και ευχαριστώ που το σέβεστε αυτό. Είναι θετικό μέτρο, δεν υπάρχει λόγος να μην ήταν εδώ.

Το δεύτερο στοιχείο για την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, αναφέρω ξανά ότι οι φορολογικές δηλώσεις κλείνουν 26 Ιουνίου, το Γενικό Λογιστήριο πάντα κάνει τη δουλειά του με ακρίβεια. Πέρσι τα λογιστικά κέρδη ήταν 2,5, τα φορολογικά 2,1, υπάρχει διαφορά. Υπάρχει, λοιπόν, μια διαφορά κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων στα φορολογικά, που αυτά μπαίνουν στον νόμο, με τα λογιστικά.

Γι’ αυτό, λοιπόν, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου και στη δική σας τροπολογία και εδώ λέει ότι προκαλείται αύξηση των εσόδων, η οποία θα προσδιοριστεί εφόσον έχουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Σας λέμε, λοιπόν, ότι με βάση τα λογιστικά, γιατί έχουμε ένα εύρος εκτίμησης από τα λογιστικά, ότι είναι περίπου 300 εκατομμύρια το καθαρό όφελος της επιπλέον φορολόγησης. Αυτό είναι όλο το θέμα.

Και τελευταίο θα ήθελα να δω και να σας ρωτήσω αν θα υπερψηφίσετε την τροπολογία και αυτή και αυτή που θα έρθει για το έκτακτο τέλος στους παραγωγούς φυσικού αερίου.

Ευχαριστώ πολύ.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ:** Κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε, μια ερώτηση να κάνω.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Ορίστε, κύριε συνάδελφε.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ:** Σας άκουσα με προσοχή, κύριε Υπουργέ. Κάνατε αναφορά της διεθνούς εμπειρίας οριζόντια και κάνατε επίκληση της ανάγκης διατήρησης του ανταγωνισμού.

Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε, πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός και πώς τα ελληνικά διυλιστήρια πλήττονται έναντι των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σε σχέση με τη φορολογική μεταχείρισή τους;

Σας ακούσαμε την ίδια ώρα να λέτε ότι κάνετε πολύ καλά που επιλέγετε αυτόν τον συντελεστή, ο οποίος την ίδια ώρα ομολογείτε ότι είναι ο χαμηλότερος συντελεστής που μας επιτρέπει η ευρωπαϊκή ενωσιακή νομοθεσία.

Δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και εντυπωσιακός συντελεστής και ο κατώτατος συντελεστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να επιλέξετε τι ακριβώς συμβαίνει.

Επίσης, να μας πείτε πού ακριβώς σκοπεύει η Κυβέρνηση να διοχετεύσει, να κατευθύνει, να διαθέσει όσα τελικά θα αποκομίσει από αυτή την έκτακτη εισφορά. Υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση;

Την προηγούμενη φορά υπήρχε συγκεκριμένη δέσμευση στην τροπολογία που είχατε φέρει τον Δεκέμβρη του 2023 για το οικονομικό έτος 2022. Υπήρχε συγκεκριμένη δέσμευση και ρύθμιση για το market pass τότε, σας θυμίζω. Σήμερα δεν βλέπουμε κάτι αντίστοιχο.

Πόσα υπολογίζετε ότι θα αποκομίσει το ελληνικό δημόσιο και κυρίως πού θα διαθέσει τα όσα εισπράξει σήμερα;

Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Μισό λεπτό, κύριε Πετραλιά. Έχει ζητήσει επίσης μια τρίλεπτη παρέμβαση ο κ. Τζανακόπουλος, για να απαντήσετε μετά συνολικά.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:** Ναι, για ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, θα τα πω αναλυτικά και στην ομιλία μου.

Απλά, ακούγοντας τον κ. Πετραλιά, θέλω να επισημάνω στο Σώμα μία, θα την έλεγε κανείς, λαθροχειρία την οποία έκανε και ήταν η εξής. Επικαλούμενος τη διεθνή εμπειρία, ανέφερε μια σειρά από χώρες στις οποίες η έκτακτη εισφορά στις εταιρείες διύλισης βρίσκεται στο 33%, που είναι και η εισφορά την οποία επιβάλλει η Κυβέρνηση. Αλλά προσέξτε τώρα, συνέκρινε αυτή την έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται σε διεθνές επίπεδο από κάποιες χώρες με τη συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα, δηλαδή όχι με τη φορολόγηση των υπερκερδών, αλλά με τη συνολική φορολόγηση των κερδών. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε, πρώτον, ποια είναι η συνολική φορολογική επιβάρυνση και στις υπόλοιπες χώρες, οι οποίες έχουν υψηλότερους συντελεστές φορολόγησης για τα εταιρικά κέρδη.

Επομένως, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια, να μας λέτε ότι η έκτακτη εισφορά είναι 33% σε διάφορες χώρες και η συνολική επιβάρυνση είναι στην Ελλάδα 50%, διότι συγκρίνετε ανόμοια πράγματα, εντελώς ανόμοια πράγματα.

Το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι οι χώρες αυτές ενδεχομένως να επιβάλλουν αυτούς τους συντελεστές, όμως, τα υπερκέρδη που σημειώνονται στις συγκεκριμένες αυτές χώρες κατά κανέναν τρόπο δεν είναι στο ύψος των υπερκερδών που σημειώνουν οι ελληνικές εταιρείες διύλισης κατά κανέναν τρόπο.

Θα τα πω και στην ομιλία μου, κύριε Υπουργέ.

Διότι εσείς επιμένετε να μας λέτε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα διεθνές πρόβλημα, όταν πλέον έχει ειπωθεί πεντακάθαρα από την ίδια τη διοικήτρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την κ. Λαγκάρντ, που δεν είναι ιδεολογική σύμμαχος της Αριστεράς, ότι το πρόβλημα του πληθωρισμού πλέον έχει μετατραπεί από διεθνές σε εσωτερικό πρόβλημα και σχετίζεται με τις εσωτερικές πολιτικές της κάθε χώρας.

Δεύτερον, έχετε από πέρυσι το καλοκαίρι την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία σας επισημαίνει ότι το πρόβλημα του πληθωρισμού στην Ελλάδα είναι πρόβλημα που σχετίζεται άμεσα με τα υπερκέρδη συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εσείς επιμένετε να εξηγείτε το ζήτημα του εσωτερικού πληθωρισμού με βάση τη θεωρία του εξωγενούς πληθωρισμού.

Δεν είναι καθόλου έτσι, κύριε Υπουργέ, και είστε βαριά εκτεθειμένοι ως Κυβέρνηση για τις πολιτικές επιλογές τις οποίες έχετε κάνει.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο να απαντήσετε.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών):** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Αναφορικά με τον κ. Μάντζο, για το 33%, επανέρχομαι και λέω ότι και οι άλλες χώρες επέβαλαν έκτακτη εισφορά 33% και μάλιστα πάνω από τις μισές μόνο για το έτος 2023 και όχι και για τα δύο έτη.

Θα πω και μια τεχνική λεπτομέρεια…

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:** Τι υπερκέρδη είχαν;

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών):** Να εξηγήσω, λοιπόν, να απαντήσω και στον κ. Τζανακόπουλο.

Προφανώς, όταν αυξάνονται των εταιρειών διύλισης στα platts της Μεσογείου, εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες. Γι’ αυτό επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγία για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς δεν θα ήταν για όλες τις χώρες η έκτακτη εισφορά.

Άρα, το επιχείρημα ότι εδώ είναι περισσότερα από άλλες χώρες δεν ισχύει. Σας το λέμε. Τα περιθώρια διύλισης αυξήθηκαν το 2022 και το 2023 για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και για τις χώρες της Μεσογείου. Και Ιταλία και Ισπανία και Γαλλία κ.λπ.. Γι’ αυτό επεβλήθη ο μηχανισμός. Επιβάλλουν 33% και οι άλλες χώρες. Ξαναλέμε. Τα 2/3 των δραστηριοτήτων των διυλιστηρίων είναι εξαγωγικές επιχειρήσεις. Πρώτον.

Δεύτερον, το 2020 μέσα στον τύπο υπολογισμού -θα σας πω και ένα τεχνικό, 2018 - 2021 είναι και η περίοδος COVID- θα δείτε ένα μείον 600 εκατομμύρια περίπου για τον υπολογισμό του μέσου όρου. Είναι τεχνικό.

Όπως σωστά είπε ο κ. Νίκος Παπάς, όλα τα προηγούμενα τα χρόνια ήταν περίπου 600 με 700 εκατομμύρια τον χρόνο τα κέρδη των διυλιστηρίων. Θα πούμε αλήθειες εδώ. Ο μέσος όρος της τετραετίας, επειδή υπάρχει αυτό το αρνητικό, βγαίνει 200 περίπου. Επομένως, αν πας να φορολογήσεις με μεγάλο συντελεστή, αλλά με μέσο όρο 200 αντί για 600 - 700 που είναι η περίοδος, καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις και φορολογείς και κανονικά κέρδη όλης της προηγούμενης περιόδου. Είναι τεχνικό, αλλά είναι η αλήθεια.

Γι’ αυτό όλες οι χώρες, επειδή λοιπόν, μέσα στην περίοδο του μέσου όρου είναι ο COVID, εφάρμοσαν το 33%, ώστε να είναι συνεπές με τα πραγματικά υπερκέρδη. Κι εμείς το εφαρμόζουμε και για τα δύο έτη και είμαστε συνεπείς προς τους Έλληνες φορολογούμενους και τα γυρίζουμε ακριβώς πίσω, κύριε Μάντζο.

Έχουμε πει τις δύο βασικές μας παρεμβάσεις. Πρώτον, αύξηση του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Θα έρθει συμπληρωματικός προϋπολογισμός στη Βουλή για την αύξηση του εθνικού ΠΔΕ, ώστε να καλυφθούν όλα τα έργα του «Ντάνιελ» και της Θεσσαλίας και όλες οι ανάγκες. Και δεύτερον, τον Δεκέμβριο, όπως κάναμε και πέρυσι, έκτακτη ενίσχυση για τους συνταξιούχους που δεν θα δουν αύξηση από 1-1-2025 στις συντάξεις τους λόγω προσωπικής διαφοράς. Αυτά είναι τα δύο κύρια μέτρα που έχουμε ανακοινώσει.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

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

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

Κυρία και κύριοι Υφυπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης εισάγει καίριες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου και της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας μας, ενώ αποτελεί και ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας, της ασφάλειας των επιχειρηματικών συναλλαγών και την προώθηση υγιών επενδυτικών πρακτικών.

Με το πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου ενσωματώνεται στην εθνική μας νομοθεσία το άρθρο 1 της οδηγίας 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτή η οδηγία αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου, ιδιαίτερα στο ζήτημα του αποκλεισμού φυσικών προσώπων από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων γνωστών ως «αποκλεισμένων διευθυντών».

Η ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας είναι καθοριστική για την προστασία των τρίτων από καταχρηστικές ή δόλιες συμπεριφορές. Μέσω της δημιουργίας του Μητρώου Αποκλεισμένων Διευθυντών η χώρα μας λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων στις επιχειρηματικές συναλλαγές.

Το μητρώο αυτό θα είναι προσβάσιμο από δημόσιες αρχές και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου. Συγκεκριμένα, η θέσπιση αυτού του μητρώου αποσκοπεί στην αποτροπή της ανάθεσης διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων σε φυσικά πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, όπως παραβάσεις του Εταιρικού Δικαίου, λαθρεμπορία, συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις και άλλες σοβαρές παραβάσεις.

Η πρόβλεψη αυστηρών κυρώσεων και η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα κράτη-μέλη μέσω της πλατφόρμας e-justice αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Παράλληλα, με το δεύτερο κεφάλαιο του νομοσχεδίου ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αυτές οι ρυθμίσεις αφορούν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να κάνουν χρήση του δικαιώματος της φοροαπαλλαγής εντός του έτους έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων τους. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στη διαδικασία πιστοποίησης και την έγκαιρη αξιοποίηση των κινήτρων από τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, το σχέδιο νόμου επιλύει ζητήματα που έχουν προκύψει από την κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας». Η μεταφορά των υποχρεώσεων, απαιτήσεων και περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου φορέα στην ανώνυμη εταιρεία φορέας ΠΕΛ Αναπτυξιακή ΟΤΑ αποσκοπεί στην αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των σχετικών υποδομών, υποστηρίζοντας την τοπική ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω τη σημασία αυτών των μεταρρυθμίσεων, όχι μόνο σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και σε ιδεολογικό και φιλοσοφικό πλαίσιο.

Η Νέα Δημοκρατία, ως κόμμα που στηρίζεται στις αρχές του φιλελευθερισμού, της ελεύθερης αγοράς και της ατομικής πρωτοβουλίας, θεωρεί ότι η δημιουργία ενός σταθερού, διαφανούς και δίκαιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι θεμελιώδης για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Οι οικονομικές θεωρίες του φιλελευθερισμού, όπως αυτές διατυπώθηκαν από κορυφαίους οικονομολόγους, όπως ο Άνταμ Σμιθ και ο Φρίντριχ Χάγιεκ, τονίζουν τη σημασία της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού ως κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης.

Η αγορά, όταν λειτουργεί με κανόνες διαφάνειας και δικαιοσύνης, μπορεί να οδηγήσει σε βέλτιστη κατανομή των πόρων, προάγοντας την καινοτομία και την παραγωγικότητα.

Η υιοθέτηση των ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου, όπως προβλέπει το παρόν νομοσχέδιο, είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Με τη χρήση της τεχνολογίας μειώνουμε τη γραφειοκρατία, αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα και εξασφαλίζουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις επιχειρηματικές συναλλαγές.

Η Κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δεσμευτεί να προωθήσει μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και προσελκύουν επενδύσεις. Ο Πρωθυπουργός, με τη στρατηγική του οπτική, έχει θέσει ως προτεραιότητα τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που προάγει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από καταχρηστικές πρακτικές.

Το νομοσχέδιο αυτό, λοιπόν, αντανακλά τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας και τις πολιτικές προτεραιότητες της Κυβέρνησής μας. Με τη δημιουργία του Μητρώου Αποκλεισμένων Διευθυντών προωθούμε την ευθύνη και τη λογοδοσία στον επιχειρηματικό κόσμο, εξασφαλίζοντας ότι όσοι έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα δεν θα μπορούν να εκμεταλλευθούν ξανά το σύστημα. Αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με τη φιλοσοφία μας για την προστασία του ατόμου και την προώθηση της δικαιοσύνης στην αγορά.

Επιπλέον, οι διατάξεις για τη φοροαπαλλαγή δείχνουν τη δέσμευσή μας να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και να ενισχύσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη. Ενσωματώνοντας τέτοιες διατάξεις, δίνουμε στις επιχειρήσεις τα εργαλεία που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας συμβάλλοντας έτσι στην ευημερία της κοινωνίας μας.

Κλείνοντας, καλώ όλους τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο. Με την ψήφο μας δεν υποστηρίζουμε μόνο συγκεκριμένες ρυθμίσεις, αλλά και μια ευρύτερη στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών μας. Δείχνουμε έμπρακτα τη δέσμευσή μας για ένα μέλλον όπου η επιχειρηματικότητα θα ανθίζει σε ένα πλαίσιο διαφάνειας, δικαιοσύνης και καινοτομίας.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Κυρία Αντωνίου, έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Νατσιός. Αν έχει την καλοσύνη, θα σας επιτρέψει, διότι προηγείται βάσει του Κανονισμού.

Κύριε Νατσιέ, υπάρχει μια επείγουσα ανάγκη στην κ. Αντωνίου.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ (Πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος - ΝΙΚΗ):** Παρακαλώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Τον λόγο έχει η κ. Αντωνίου.

**ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ:** Ευχαριστώ πολύ τον κ. Νατσιό.

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Χρόνια πολλά, κυρία εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή μας συζήτηση αφορά ένα νομοσχέδιο άμεσα συνδεδεμένο με τις βασικές αρχές που διέπουν τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της παράταξής μας, αυτό της απόλυτης διαφάνειας στην άσκηση πολιτικής, με μοναδικό γνώμονα την υπηρέτηση και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Μέσω της τροπολογίας που κατατέθηκε και αφορά την προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης σε επιχειρήσεις του άρθρου 14 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1854 του 2022 με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη φορολογικού έτους 2023 αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη ότι στο επίκεντρο της πολιτικής της Κυβέρνησής μας είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και η βελτίωση της καθημερινότητά τους με πράξεις και όχι με εκθέσεις ιδεών.

Η προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη, όπως αυτά ορίζονται από τον κανονισμό 1854/2022. Εξάλλου, πριν από λίγο αναλύθηκε ενδελεχώς από τον Υφυπουργό Οικονομίας, τον κ. Πετραλιά, τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την έκτακτη φορολόγηση.

Πώς ερμηνεύεται, όμως, πολιτικά αυτό; Τα καθαρά έσοδα από την προσωρινή εισφορά θα χρησιμοποιηθούν για το επίδομα που θα δοθεί τον Δεκέμβριο. Επίσης, θα πάρουν αύξηση οι συνταξιούχοι, λόγω της προσωπικής διαφοράς. Κάποια από αυτά, λοιπόν, θα κατευθυνθούν στην αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

Τα αντανακλαστικά, λοιπόν, της Κυβέρνησης ήταν άμεσα και αυτό, προφανώς, πειράζει την Αντιπολίτευση, το ότι προσπαθούμε και βρίσκουμε λύσεις απέναντι σε ένα φαινόμενο, που δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά πλήττει όλη τη νοτιοανατολική Ευρώπη μέχρι και την Ουγγαρία.

Το τελικό αποτέλεσμα, όμως, από αυτή τη στρέβλωση της αγοράς είναι ότι καθώς ανεβαίνει πολύ η τιμή της χονδρικής, εάν δεν κάνουμε κάτι, θα χτυπήσει στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος του Αυγούστου. Απόφαση, λοιπόν, της Κυβέρνησης είναι να επιβάλει για τους επόμενους δύο μήνες ένα έκτακτο τέλος στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για το φυσικό αέριο, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα αυτά για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος τον μήνα Αύγουστο. Διότι αυτή τη στιγμή με την πορεία των τιμών, όπως ακούσαμε πολύ σωστά, τον Αύγουστο θα βλέπαμε μια απότομη αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Έχουμε, λοιπόν, να αντιμετωπίσουμε εδώ μια προσωρινή στρέβλωση της της περιφερειακής ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και επειδή δεν μπορούμε να καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα μέχρι η Ευρώπη να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό, καταθέτουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία και περιμένουμε από όλα τα κόμματα να την υπερψηφίσουν.

Και έρχομαι, λοιπόν, στις επόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου, την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία του άρθρου 1 της οδηγίας 1151/2019 σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου και συγκεκριμένα στο ζήτημα αποκλεισμού φυσικών προσώπων από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων, αποκλεισμένοι διευθυντές.

Με άλλα λόγια, το παρόν νομοσχέδιο αναφέρεται στα στελέχη που αποκλείονται από τα καθήκοντα τους, επειδή προέβησαν σε αξιόποινες πράξεις. Σε αυτά τα φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να ασκούν διοίκηση και διαχείριση ή να εκπροσωπούν κεφαλαιουχικές εταιρείες είτε γιατί έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις στην Ελλάδα είτε γιατί έχουν κριθεί αποκλεισμένοι διευθυντές σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνεται επομένως υπ’ όψιν η προηγούμενη αποδεδειγμένη συμπεριφορά ενός φυσικού προσώπου όχι μόνο στην ελληνική επικράτεια, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με άλλα λόγια, η καινοτομία που συζητούμε είναι η συγκέντρωση, η διαθεσιμότητα, η ανταλλαγή πληροφοριών εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας για πρόσωπα που έχουν κριθεί ακατάλληλα να αναλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις σε κεφαλαιουχικές εταιρείες. Εισάγεται ένα προστατευτικό πλέγμα για τις ίδιες τις εταιρείες και τους συναλλασσόμενους με αυτές.

Και αναρωτιέμαι πού εδράζονται οι αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης στο κομμάτι αυτό. Προς τι η αντίθεση στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος, τύπου «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» για τα διευθυντικά στελέχη, τα οποία έχουν καταδικαστεί, ενώ την ίδια στιγμή αποκλείονται από την ανάληψη θέσεων ευθύνης σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και ούτε μπορούν να είναι υπόλογα έναντι δημοσίων ή δικαστικών αρχών ή τραπεζών;

Γιατί ενοχλεί αυτή η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποκλεισμένων Διευθυντών στο ΓΕΜΗ, το οποίο αντλεί πληροφορίες από όλα τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Μήπως η ανυπαρξία αυτού του μητρώου, πιθανώς, να εξυπηρετούσε αλλότρια συμφέροντα; Ερωτώ.

Και πάμε, λοιπόν, σε ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι του νομοσχεδίου που είναι η χρήση ωφέλειας κινήτρου φορολογικής απαλλαγής από επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις αυτές, καθώς τα χρηματικά ποσά που εξοικονομούνται από τη φοροαπαλλαγή, μπορούν να επανεπενδυθούν σε αυτές. Πρόκειται για επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια είχαν υπαχθεί στους νόμους 3908 και 4399 του 2011 και του 2016 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Άρα και σε αυτό νομίζω ότι όλοι μαζί πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη ρύθμιση, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να επανεπενδύσουν το κίνητρο της φοροαπαλλαγής.

Ένας επιπρόσθετος λόγος, αγαπητοί συνάδελφοι, για τον οποίο πρέπει να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο είναι το γεγονός ότι σε περίπου δύο εβδομάδες λήγει η προθεσμία και θα πρέπει αυτό να γίνει άμεσα. Όσον αφορά για την καθυστέρηση, που είπατε, να υπενθυμίσω ότι από τον προηγούμενο Οκτώβριο υπάρχει η σχετική διαβούλευση.

Και να έρθω τώρα και στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο της «Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας». Πολύ ορθά μεταβάλλεται το καθεστώς κυριότητας του ακινήτου, που συνακόλουθα παραχωρείται η χρήση του από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ για τριάντα χρόνια χωρίς αντίτιμο. Ήταν μια εκκρεμότητα, την οποία κληρονομήσαμε το 2019, ο οποίος νομοθέτησε την ύπαρξη αυτής της νέας εταιρείας με μετοχική σύνθεση στον δήμο, την περιφέρεια και τα επιμελητήρια. Αυτό το ζήτημα έπρεπε να είχε λήξει το 2019. Αφού δεν έληξε με τη συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται να λυθεί από τις ρυθμίσεις που φέρνει η Κυβέρνηση.

Εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, να διαλευκανθεί η υπόθεση, να γνωρίζουμε το ύψος των χρεών και να προχωρήσουμε στην εξυγίανση του φορέα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όλους τους παραπάνω βασικούς λόγους θεωρώ ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε το παρόν νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα, γιατί και για τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση και όλη τη Νέα Δημοκρατία είναι μια πορεία, η οποία έχουμε επιλέξει να βαδίσουμε. Έχουμε εισέλθει σε μια νέα περίοδο διακυβέρνησης, σε μια τροχιά επανεκκίνησης με κύριο χαρακτηριστικό την πολλή δουλειά και μοναδικό στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Και σε αυτή την προσπάθεια σας θέλουμε όλους, όλους τους Έλληνες γιατί και θέλουμε και μπορούμε και όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Θα ήθελα να κάνω μία ανακοίνωση στο Σώμα.

Οι Υπουργοί Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιοσύνης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Επικρατείας, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατέθεσαν σήμερα 17-7-2024 σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πύλη και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέτρα στήριξης του εκπαιδευτικού συστήματος στις απομακρυσμένες περιοχές και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Παραπέμπεται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή.

Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος - Νίκη, ο κ. Νατσιός.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ (Πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος - ΝΙΚΗ):** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ευχής έργον που καλούμαι σήμερα να τοποθετηθώ στην Ολομέλεια για ένα νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, διότι παρά την ασύλληπτη προπαγάνδα, στην οποία επιδίδεται καθημερινώς η Κυβέρνηση για να κάνει το άσπρο - μαύρο, μόνο ανάπτυξη δεν υπάρχει.

Η Ελλάδα, κύριοι, οπισθοχωρεί. Ο τραγέλαφος των τελευταίων είκοσι τεσσάρων ωρών με αφορμή τη νέα έκρηξη στις τιμές του ρεύματος αποδεικνύει τι Κυβέρνηση είστε, ποιους εκπροσωπείτε, ποιους υπηρετείτε, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύει και το ήθος σας. Αφού πρώτα είπατε ασύστολα ψέματα σε ένα εκατομμύριο επαγγελματίες ότι τους μειώνετε τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, μετά από ένα χρόνο με απόφαση των απαράδεκτων και αποτυχημένων κυρίων Χατζηδάκη και Σκυλακάκη τους τα ζητάτε πίσω, μετά τις εκλογές μάλιστα και αυτό είναι προς ντροπή σας.

Μετά τις εκλογές τώρα έρχεται η χαριστική βολή, νέα εκτίναξη των τιμών του ρεύματος. Πού οφείλεται αυτό, κύριοι; Πείτε μας. Μήπως στην προπαγάνδα που ακούσαμε χθες από κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι για την άνοδο των τιμών φταίει το τυχαίο φαινόμενο των blackout σε εργοστάσια της Βαλκανικής; Ή μήπως γιατί έχετε φτιάξει ένα χρηματιστήριο διαμόρφωσης τιμών που βάζει εκατομμύρια πολίτες καταναλωτές να επιδοτούν κυριολεκτικά από το υστέρημα τους τους λίγους εκλεκτούς και ισχυρούς; Διότι όσο περνάει ο καιρός ο πολίτης αυτό καταλαβαίνει. Όταν έχετε να επιλέξετε μεταξύ των ισχυρών και φίλων σας και των εκατομμυρίων που κάποτε σας ψήφιζαν, εσείς πάντοτε διαλέγετε τους ισχυρούς.

Για να μην πούμε πόσο, επίσης, επιβαρύνει εν μέρει τις τιμές της ενέργειας ο πόλεμος, στον οποίον εξακολουθείτε να πρωτοστατείτε -και μιλάω για την Ουκρανία- για να κάνετε, βέβαια, τα καλά παιδιά στους μεγάλους σας φίλους. Λεφτά για κανόνια έχετε άφθονα και γι’ αυτό δεχθήκατε στην τελευταία συνεδρίαση του ΝΑΤΟ, από τους φόρους των Ελλήνων, να συνδράμετε τον πόλεμο της Ουκρανίας με 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Λεφτά, όμως, για το ψωμί των Ελλήνων, για τα ενοίκια που έχουν πάει στον ουρανό, για την ενέργεια, δεν έχετε. Δεν έχετε τέτοια λεφτά για εκατομμύρια Έλληνες. Οι μόνοι ευτυχισμένοι επί των ημερών σας είναι οι ολιγάρχες. Σας αποκαλούν άλλα κόμματα «Μητσοτάκης Ανώνυμη Εταιρεία» και δεν θίγεστε. Δεν απαντάτε. Ο σιωπών δοκεί συναινείν. Αυτός που σιωπά, ουσιαστικά, σημαίνει ότι συμφωνεί και συναινεί με αυτό που ειπώθηκε.

Και το χειρότερο από όλα, που αποδεικνύει πόσο υποκριτές είστε, είναι το εξής: Αφού αφήσατε τα πράσινα, τα μπλε και τα κόκκινα τιμολόγιά σας να πάνε στα ύψη, για τους δύο μήνες του καλοκαιριού, χθες συγκαλέσατε υποκριτικά Υπουργικό Συμβούλιο για να φορολογήσετε –υποτίθεται- τα υπερκέρδη και να επιδοτήσετε και πάλι τις τιμές του ρεύματος. Μα δεν ντρέπεστε; Νομίζετε ότι σας πιστεύει κανείς πια; Ποιος θα σας πιστέψει; Το ένα εκατομμύριο επιχειρηματίες που ενημερώθηκαν να γυρίσουν πίσω τα χρήματα; Και να μειώσετε τώρα τους λογαριασμούς, μετά από έναν χρόνο θα τους τα ζητάτε πίσω. Σας έχουν πάρει είδηση, κύριοι της Κυβέρνησης.

Ανάλογα ερωτήματα έχουν εκατομμύρια Έλληνες όταν πηγαίνουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους με βενζίνη. Και είναι προς ντροπή σας και πάλι ότι δεκάδες χιλιάδες Έλληνες στους παραμεθόριους νομούς, κυρίως της Μακεδονίας και της Ηπείρου, πηγαίνουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους ή στα Σκόπια ή στη Βουλγαρία και με αυτόν τον τρόπο αργοπεθαίνει ο κρίσιμος κλάδος των βενζινοπωλών στη βόρεια Ελλάδα.

Η τιμή του πετρελαίου έπεσε χθες στα 84 ευρώ το βαρέλι. Μπορείτε να εξηγήσετε στους Έλληνες πώς είναι δυνατόν να πέφτει η τιμή του μαύρου χρυσού, αλλά η βενζίνη στην Ελλάδα να πωλείται με δύο ευρώ το λίτρο; Δύο ευρώ, παρακαλώ, όταν στη Βουλγαρία -που πηγαίνουν οι Έλληνες των παραμεθόριων περιοχών- πωλείται με ενάμιση. Ποιος τα οικονομάει στις πλάτες του λαού μας, κύριοι; Απαντήστε.

Όπως πρέπει κάτι να πείτε και για το κύμα της παρατεταμένης ακρίβειας που πλήττει τις τσέπες εκατομμυρίων Ελλήνων. Ένα γεύμα σε ένα ταβερνάκι σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τους φόρους που βάζετε και με τα χαράτσια της ενέργειας, έχει φτάσει πλέον να είναι ασύλληπτο όνειρο και παροχή πολυτελείας. Για τα εισιτήρια στα ακτοπλοϊκά για μία οικογένεια, με τέσσερα παιδιά για παράδειγμα, τι να πούμε; Ντροπή σας και πάλι. Χρειάστηκε να φτάσουμε μέσα Ιουλίου για να συγκινηθεί και να κινητοποιηθεί και να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τι τους έχουμε αυτούς και τους πληρώνουμε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού; Για να είναι οι τροχονόμοι της δυστυχίας των Ελλήνων;

Θα ήθελα να πω κάτι. Ευκαίρως ακαίρως επανέρχεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον δημόσιο διάλογο και η προοπτική μειώσεων έμμεσων φόρων, όπως το ΦΠΑ κυρίως σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως τα τρόφιμα. Αναφέρομαι στην ακρίβεια.

Τα πρώτα ευρήματα μελέτης που εστιάζει στο παράδειγμα της Ισπανίας δείχνουν ότι η σχεδόν πλήρης διάχυση της μείωσης ΦΠΑ κατά τους πρώτους μήνες υποχωρεί σημαντικά εντός τριμήνου. Συνυπολογίζοντας το δημοσιονομικό κόστος, το γραφείο εκτιμά ότι οι όποιες προτεινόμενες μειώσεις του ΦΠΑ δεν αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για τη λύση του δομικού προβλήματος της ακρίβειας. Αυτό είναι το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Η Νίκη διαφωνεί με την εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους σχετικά με το ότι οι μειώσεις του ΦΠΑ δεν αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για τη λύση του δομικού προβλήματος της ακρίβειας. Η μείωση του ΦΠΑ ήταν ένα από τα δημοσιονομικά μέτρα που χρησιμοποίησαν αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να μετριάσουν τις επιπτώσεις των κλυδωνισμών των οικονομικών. Σε μείωση, έως και μηδενισμό, ΦΠΑ προχώρησαν σε βασικά προϊόντα η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και η Πολωνία.

Θα αναφερθούμε σε μια έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας με ημερομηνία 31 Μαΐου 2024, όπου διαψεύδει τον ισχυρισμό ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν μεταφέρεται στις τιμές λιανικής, αποδεικνύοντας με στοιχεία ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η έρευνα έχει τίτλο «Αναλύοντας την μετακύλιση της μείωσης ΦΠΑ στις λιανικές τιμές των προϊόντων», με ψηφιακή συλλογή δεδομένων από σουπερμάρκετ και μοντέλα μηχανικής μάθησης.

Στην περιληπτική παρουσίαση της έκθεσης διαβάζουμε: «Τα ευρήματα δείχνουν ότι σε επίπεδο σουπερμάρκετ η μετακύλιση της μειώσεως του ΦΠΑ ήταν σχεδόν πλήρης. Η διαπίστωση είναι ότι κατά μέσο όρο όλα τα προϊόντα μετέφεραν στις τιμές λιανικής τη μείωση του ΦΠΑ σε ποσοστό από 70% έως 100% με την πάροδο του χρόνου, με διαφορετικό, όμως, ρυθμό ανταπόκρισης».

Η Κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει να ψεύδεται και να επιμένει στη διατήρηση της έμμεσης φορολογίας σε υψηλά επίπεδα. Οι αριθμοί δείχνουν ότι μια μικρή παρέμβαση στους έμμεσους φόρους θα έδινε ανάσα στα νοικοκυριά, τα οποία καλούνται να πληρώσουν τουλάχιστον έναν μισθό τον χρόνο –επαναλαμβάνω, έναν μισθό τον χρόνο- μόνο για τον ΦΠΑ που αναλογεί σε βασικά είδη που γεμίζουν το καλάθι τους. Και αυτό, γιατί στην Ελλάδα η ακρίβεια δεν είναι μόνο θέμα ανταγωνισμού αλλά και επιβαρύνσεων από τον υψηλό ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Και μιας και αναφερθήκαμε στην Ισπανία, ανακοινώθηκε -το ξέρουμε εδώ και μέρες- ότι μειώνει το ΦΠΑ στο ελαιόλαδο στο 0%. Έτσι, το ελαιόλαδο θα συμπεριληφθεί στην ομάδα των βασικών αγαθών, η οποία περιλαμβάνει πρώτης ανάγκης είδη όπως, το ψωμί, αυγά, λαχανικά ή φρούτα που προς το παρόν έχουν μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.

Τέτοια δραστικά μέτρα, σαν της Ισπανίας και άλλων χωρών, θα ήθελε να δει ο Έλληνας καταναλωτής, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Το αφήγημα περί της μη μετακύλισης της μείωσης του ΦΠΑ στον τελικό καταναλωτή, δεν πείθει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη μελέτη της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας.

Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτός από αυτές τις υψηλές τιμές στην ακρίβεια και στα προϊόντα -που μας πληγώνουν βέβαια και αποτιμώνται σε ευρώ- υπάρχουν και άλλες τιμές και αξίες άυλες, που δεν αποτιμώνται σε χρήμα όπως είναι η αξιοπρέπεια των Ελλήνων, η ελληνική υπερηφάνεια, η εθνική μας ανεξαρτησία.

Διανύοντας την πεντηκοστή επέτειο από τη μαύρη ημέρα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, έχουμε βαθύτατο προβληματισμό για το αν μπορείτε να υπηρετήσετε αυτές τις αρετές των Ελλήνων, τις ελληνικές αρετές, την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια μας, διότι εσείς είστε αδιόρθωτοι. Συνεχίζετε να σκύβετε το κεφάλι στους Τούρκους. Προειδοποιήσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη, ότι είναι απαράδεκτο να έχει διαγράψει από τις ομιλίες και τις δηλώσεις του τον όρο «κατεχόμενη Κύπρος» ή όπως μέχρι σήμερα γινόταν από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, το Κυπριακό ήταν πάντοτε θέμα εισβολής και κατοχής. Ο κύριος Υπουργός, όμως, προτιμά το ουδέτερο «διαιρεμένη Κύπρος». Έχει τεράστια διαφορά η διαίρεση από την τουρκική εισβολή και κατοχή. Και παρά το γεγονός ότι μας υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει τακτική, δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο στις μέχρι τώρα δημόσιες εκδηλώσεις του.

Ξέραμε ότι η Κύπρος κείται μακράν από το 1974. Δεν γνωρίζουμε, όμως, ότι η Κύπρος κείται μακράν έως σήμερα και το 2024.

Την ίδια ανησυχία για το αν υπηρετείτε τις αξίες των Ελλήνων έχουμε παρατηρώντας την τακτική σας για την προδοσία ή συμφωνία, όπως την ονομάζετε, των Πρεσπών. Για εμάς προδοσία πάντοτε. Υποτίθεται ότι την εφαρμόζετε γιατί έχει συνέχεια το κράτος, αλλά ο κύριος Πρωθυπουργός πήγε στην Ουάσιγκτον και είπε ότι οι Πρέσπες μαζί με τη Συμφωνία του Ντέιτον, με την οποία τερματίστηκε ο πόλεμος στη Βοσνία, είναι απαραίτητες για την σταθερότητα των Βαλκανίων. Άρα, την πιστεύετε τη συμφωνία, δεν την εφαρμόζετε λόγω συνέχειας του κράτους.

Το πιο εξευτελιστικό, όμως, για εσάς είναι ότι ο Πρωθυπουργός διαμαρτυρήθηκε για την παραβίασή της στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά δεν απέσπασε ούτε μία δήλωση συμπάθειας από τους συμμάχους μας. Μόνο φιλικές συστάσεις του έκαναν, τα γνωστά φιλικά χτυπήματα στην πλάτη, στον καλύτερο μαθητή - οπαδό του δόγματος της αψόγου στάσεως, τον καλύτερο υποτακτικό των Βαλκανίων. Αγοράσαμε δηλαδή τόσα μαχητικά και φρεγάτες και υποβρύχια από τους Αμερικανούς, από τους Γάλλους, από τους Γερμανούς, δίνουμε έναν σκασμό χρήματα του ελληνικού λαού για αγορές οπλικών συστημάτων και αυτοί, οι «σύμμαχοί» μας -εντός εισαγωγικών-, παριστάνουν τους κουφούς, όταν θέτετε ζήτημα παραβίασης διεθνούς συμφωνίας.

Αυτή είναι η ισχυρή Ελλάδα σας, κύριε Πρωθυπουργέ; Τόσο σας υπολογίζουν; Χθες καμαρώνατε και λέγατε για την αποφυλάκιση του κ. Μπελέρη ότι η ελληνική Κυβέρνηση μεσολάβησε και έτριξε –υποτίθεται- τα δόντια στους Αλβανούς. Μα δεν τον αποφυλάκισε, υποψιαζόμαστε, η ελληνική Κυβέρνηση, τον αποφυλάκισε η κ. Φον ντερ Λάιεν γιατί θέλει την ψήφο και του Μπελέρη. Αυτή νομίζουμε ότι είναι η αλήθεια.

Και είδαμε και κάτι άλλο, το οποίο είναι προσβλητικό για την ελληνική Κυβέρνηση. Το έθεσα και χθες στον Υπουργό των Εξωτερικών, για την –θυμάστε- παρουσία του Ράμα μέσα στο κέντρο των Αθηνών, όπου μίλησε μεταξύ άλλων και για τους Τσάμηδες, τους εγκληματίες ναζί Τσάμηδες, και για τα πολλά εγκλήματα που διέπραξαν στην περιοχή της Ηπείρου, για τα οποία καταδικάστηκαν από τότε από ελληνικό δικαστήριο ως εγκληματίες πολέμου. Χθες, πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις, ο Πρόεδρος της Αλβανίας πήγε και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της γενοκτονίας –άκουσον άκουσον!- των εγκληματιών Τσάμηδων.

Να το ξέρετε καλά. Το τίμημα που θα πληρώσετε για τις πολιτικές σας θα είναι υψηλό. Οι Έλληνες πλέον το γνωρίζουν. Είτε αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, είτε τη βενζίνη, είτε την ακρίβεια στα σουπερμάρκετ, είτε την Κύπρο, τα Σκόπια, η προτίμησή σας είναι σταθερή. Είστε πάντα με τους διαβόητους προστάτες, που θα έλεγε και ο Κάλβος. «Παρά προστάτας να ’χωμεν, κάλλιον να γυρίζουμε με εξαπλωμένην την χείρα».

Είστε πάντα με τους ξένους, γι’ αυτό από τον Σεπτέμβριο και μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Ήδη βλέπετε το 30% με τα κιάλια στις δημοσκοπήσεις. Ήδη απεργάζεστε, γνωρίζοντας ότι δεν έχετε αυτοδυναμία πια, νέα θλιβερά σχέδια αλλαγής του εκλογικού νόμου με πλαφόν εισόδου 5% στη Βουλή. Να το κάνετε 7% και 8%, να μιμηθείτε τον κ. Ερντογάν. Εξάλλου, μεταξύ σας θα βρίσκεστε όσοι απομείνετε, όπως το είδαμε πολύ καθαρά το βράδυ που ψηφιζόταν το επαίσχυντο νομοσχέδιο για τον ψευτογάμο των ομοφυλοφίλων, όταν ο ένας αγκάλιαζε τον άλλο.

Και βέβαια να σχολιάσουμε και αυτό. Αποσύρατε την κ. Φουντεδάκη από την προεδρία της επιτροπής για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Δεν έχετε καταλάβει τίποτε. Η θρασύτητά σας συνεχίζεται. Προορίζατε για τη θέση αυτής της επιτροπής αυτή που συνέταξε το άθλιο νομοσχέδιο, αλλά οι ίδιοι οι Βουλευτές σας σάς έδωσαν την απάντηση, να αποσυρθεί αυτή η κυρία.

Εμείς βέβαια με το 5% θα διαφωνήσουμε, θα το καταγγείλουμε, γιατί κάθε τέτοια προσπάθεια νομίζω μειώνει τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Αλλά να ξέρετε, ό,τι κι αν κάνετε, μάταιος ο κόπος. Το λαϊκό ποτάμι αυξάνεται κάθε μέρα. Φουσκώνει και όσο και αν προσπαθείτε να ανακόψετε την ορμή του, στο τέλος αυτό το ποτάμι θα σας πνίξει. Ναυαγοσώστης σε αυτή την περίπτωση δεν προβλέπεται, ούτε σωσίβια, έστω και αν τα ψάχνετε στο ΠΑΣΟΚ. Η τιμωρία σας είναι βέβαιη. Προτείνετε στον λαό ως νέα συμφωνία αλήθειας ψέματα, συνεχώς ψέματα και πάλι ψέματα. Όμως, όπως λέει και η παροιμία μας, ο θυμόσοφος λαός μας και όχι εγώ, «ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται».

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νίκης)

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

Να σας ενημερώσω ότι μετά θα μιλήσει ο κ. Κατσιβαρδάς, Ανεξάρτητος Βουλευτής, και στη συνέχεια ο κ. Δημήτρης Τζανακόπουλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.

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

Ποιος είναι ο Παναγιώτης Δημητράς; Φάμπρικα δικαστικών διώξεων κατά κληρικών έχει ανοίξει Παναγιώτης Δημητράς, ο επαγγελματίας δικαιωματιστής. Δικηγόρος στο επάγγελμα, φανατικός εκκλησιομάχος. Μήνυσε τον πατέρα Αντώνιο, ένα παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα, από τα δεκάδες. Δηλαδή τώρα τρία πήραμε έτσι. Ο γνωστός Δημητράς μήνυσε ιερέα της Μυτιλήνης για ισλαμοφοβική ρητορική μίσους. Μηνύει ιερέα της Λέσβου γιατί; Για την ανοιχτή επιστολή του ιερέα προς τον Νότη Μηταράκη, τότε Υπουργό Μετανάστευσης, με την οποία καλεί τον Υπουργό να αναθεωρήσει την απόφασή του για δημιουργία κλειστής δομής στο νησί. Προανάκριση για τη μήνυση Δημητρά κατά του ιερέα από το Χαροπό Σερρών το 2020. Στο κυριακάτικο κήρυγμά του ο ιερέας Σερρών άστραψε και βρόντηξε για τη δράση ενός συνταξιούχου δασκάλου. Τι έκανε αυτός ο δάσκαλος ο συνταξιούχος; Προπαγάνδιζε τις προηγούμενες ημέρες την ύπαρξη δήθεν μακεδονικής γλώσσας στα καφενεία του χωριού. Και επειδή ο ιερέας αντέδρασε, ο Δημητράς τον μήνυσε.

Σήμερα ήταν εκκωφαντική η απόφαση του Κοινοβουλίου κατά του αντεθνικού μηνυτή, γιατί δεν είναι εθνικός αυτός, του κ. Δημητρά. Και είδαμε με έκπληξη τις μάσκες να πέφτουν, γιατί οι μάσκες είναι για να πέφτουν. Εννοείται ότι είναι δικαίωμα του καθενός να ψηφίζει ό,τι θέλει, υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία. Εσείς, όπως λέτε, ένα κόμμα της Ορθοδοξίας, ψηφίσατε και συνταχθήκατε και πήγατε χέρι-χέρι με τον κ. Δημητρά; Αυτόν που κυνηγάει τους ιερείς; Αυτόν που μηνύει τους ιερείς και τις εκκλησίες μας; Αυτόν που κυνηγάει οποιονδήποτε μιλάει για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια; Τον υπερασπιστή όλων των λαθρομεταναστών; Τον επαγγελματία μηνυτή; Πάνω από πέντε χιλιάδες μηνυτήριες αναφορές. Και για αυτόν ψηφίσατε σήμερα υπέρ; Και αναφέρομαι στο κόμμα της Νίκης.

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ψηφίσατε, συνταχθήκατε και πήγατε χέρι-χέρι με τον κ. Δημητρά που κυνηγάει την Εκκλησία και τους ιερείς. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι το πολιτικό -φυσικά- μένος εναντίον του Προέδρου μας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά για τον Θεό! Γι’ αυτό λέω ότι σήμερα πέσανε οι μάσκες. Δεν αναφέρομαι σε κάτι άλλους που έχουν φύγει και είναι ανεξάρτητοι ή ψευτοανεξάρτητοι. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά εσείς; Με τον άνθρωπο που μηνύει ιερείς για ισλαμοφοβική ρητορική μίσους, με αυτόν τον άνθρωπο σήμερα συνταχθήκατε και πήγατε χέρι-χέρι και ψηφίσατε να αρθεί η ασυλία ενός προέδρου κόμματος, γιατί ο επαγγελματίας μηνυτής δεν έχει δουλειά να κάνει και έτσι κάνει κάθε μέρα μηνύσεις, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλους τους έχει ταλαιπωρήσει, όλο το πολιτικό σύστημα, σειρά ετών τώρα, από το ’19 μέχρι τώρα.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ (Πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος - ΝΙΚΗ):** …(Δεν ακούστηκε)

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Είναι λάθος. Ό,τι θέλετε κάντε. Είναι δικαίωμά σας. Δεν θέλω να μου απαντήσετε, κύριε Πρόεδρε. Βλέπει ο κόσμος και κρίνει. Τι βλέπει; Ότι ο εθνικός μηνυτής που κυνηγά την Ορθοδοξία και τους ιερείς μας σήμερα βρήκε αποκούμπι στο κόμμα το δικό σας, τη Νίκη. Τα υπόλοιπα περιττεύουν πραγματικά. Είναι δικαίωμά σας να ψηφίζετε ό,τι θέλετε.

Μία ακόμη αναφορά, κυρία Πρόεδρε, γιατί θα τα πούμε και αύριο τα υπόλοιπα. Τι να πω πραγματικά; Αυτό που συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία είναι τραγικό.

Αθήνα, 12-7-2024. Ως μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας λαμβάνω εκείνη την ημέρα την πρόσκληση -ακούστε τώρα- για ακρόαση από τα μέλη της επιτροπής για διατύπωση γνώμης για την κ. Αικατερίνη Φουντεδάκη -κρατήστε το όνομα «Αικατερίνη Φουντεδάκη»- για τη θέση της Προέδρου στο συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Ακούστε τώρα. Δηλαδή για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ο κ. Μητσοτάκης είχε επιλέξει την κ. Φουντεδάκη.

Ποια είναι η κ. Φουντεδάκη; Η κ. Φουντεδάκη, νομικός στο επάγγελμα -εξαιρετική νομικός, δεν μας πέφτει λόγος- είναι η συντάκτρια του νόμου του γάμου των ομοφυλοφίλων. Η κυρία αυτή είναι. Είναι η κυρία που πανηγυρίζει μετά το πέρας του νομικού τερατουργήματος που «έβαλε βόμβα» στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας και πανηγυρίζει με τους κυρίους Σκέρτσο, Μητσοτάκη και συν αυτοίς το βράδυ που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο εδώ. Και αυτή τη γυναίκα ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι αμετανόητος και δεν έλαβε κανένα μήνυμα από τις εκλογές, επιμένει να τη στηρίζει και την έφερε να την βάλει πρόεδρο στην Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Προφανώς και υπήρξαν αντιδράσεις από τις 12 του μηνός που εστάλη η πρόσκληση και χθες 12 παρά δέκα -μιλάμε για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα- τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, μας έρχεται αναβλητική για την πρόσκληση. «Αναβάλλεται η επιτροπή». Φοβούμενος ο κ. Μητσοτάκης το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα ανέβαλε την επιτροπή της κύριας αυτής, της κ. Φουντεδάκη, της πρωτεργάτριας, αυτής η οποία έγραψε τον νόμο των ομοφυλοφίλων και τον στήριξε μετά μανίας. Αυτή ήθελε να βάλει ο κ. Μητσοτάκης.

Μιλάμε για πρωτοφανές κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Ο Πρωθυπουργός έχει χάσει πλέον την εμπιστοσύνη της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας. Ο Πρωθυπουργός κυβερνά από τύχη τη χώρα! Γιατί ούτε τη λαϊκή ετυμηγορία έχει, 28% πήρε στις τελευταίας εκλογές, αλλά ούτε και τη στήριξη των Βουλευτών του, οι οποίοι τον απείλησαν ξεκάθαρα και του είπαν «ή την αλλάζεις ή δεν την ψηφίζουμε». Και αυτό έγινε. Αυτά συμβαίνουν στη Βουλή των Ελλήνων και σε αυτά θα περιοριστώ σήμερα, για να ξέρει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται.

Τα πάρα πολύ σημαντικά θέματα, για να μην τρώω τον χρόνο, κυρία Πρόεδρε -γιατί έχω και τον μισό χρόνο σήμερα- που αφορούν σε αυτή την αισχρή μπίζνα με το ρεύμα και με την ενέργεια και αυτή την πρωτοφανή στήριξη της Κυβέρνησης στους ολιγάρχες και πραγματικά την ισοπέδωση του ελληνικού νοικοκυριού, θα τα πούμε αύριο.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Νατσιέ, με όλο το σεβασμό -επειδή βλέπω θέλετε να απαντήσετε και πολύ καλά θα κάνετε κι εγώ θα απαντούσα στη θέση σας, εννοείται- διαφωνώ με αυτό που κάνατε σήμερα κάθετα. Όμως, εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω το εξής.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Ολοκληρώστε όμως, κύριε Χήτα.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ:** Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.

Οι πράξεις μετράνε στη ζωή αυτή και όχι τα λόγια. Άρα ό,τι και να πείτε από δω και πέρα μικρή σημασία έχει μπρος στην πράξη σας να συνταχθείτε με τον κ. Δημητρά, τον άνθρωπο που κυνηγάει την Εκκλησία, τους ιερείς και τον Χριστιανισμό.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Ο κ. Νατσιός έχει ζητήσει τον λόγο.

Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τρία λεπτά.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ (Πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος - ΝΙΚΗ):** Κυρία Πρόεδρε, εδώ ακούμε φοβερά και τρομερά πράγματα, ασυναρτησίες και συκοφαντίες, ότι εμείς υποστηρίζουμε τον εθνικό μηνυτή, τον Δημητρά και εγώ προσωπικά που τριάντα πέντε χρόνια έχω υποστεί από αυτόν κυνήγι ως δάσκαλος τάξης. Και στο κάτω κάτω έχει να φοβηθεί κάτι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης;

Εμείς είναι πάγια τακτική μας, όταν έρχονται στο κοινοβούλιο θέσεις που αφορούν άρσεις ασυλίας πολιτικών προσώπων, να συμφωνούμε για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να υπερασπιστούν και το όνομά τους. Τώρα ότι υποστηρίζουμε Δημητρά και τα λοιπά, αυτά είναι μόνο τα γνωστά ευφυολογήματα στα οποία μας έχει συνηθίσει η Ελληνική Λύση.

Ακούγαμε στο ραδιόφωνο τον κ. Βελόπουλο να λέει για το 5%, «εγώ θα συμφωνήσω να φύγουν έξω τα υποκομματίδια», όπως μας ονομάζει -λες κι αυτός είναι το μεγάλο κόμμα, θα δούμε πού θα πάει- και τώρα έρχεται σήμερα στη Βουλή και λέει ότι θα αντιδράσει. Βγάλε άκρη τώρα, μία έτσι, μία αλλιώς, τρικυμία εν κρανίω, θα έλεγα.

Κλείνω. Όποιος εγκαλείται και κατηγορείται για κάτι, πολιτικός αρχηγός ιδιαίτερα, να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη και να καθαρίσει το όνομά του. Τι πιο απλό, τι πιο δίκαιο; Ούτε Δημητράδες ούτε τίποτε υποστηρίζουμε.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Τον λόγο έχει τώρα ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς.

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ:** Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα άγεται ενώπιον της ημετέρας Ολομέλειας η ψήφιση ενός σχεδίου νόμου το οποίο αφορά, σχετίζεται, συνέχεται με την αειφόρο και βιώσιμη εμπορική ανάπτυξη και την αξιοποίηση κατ’ ουσίαν, δηλαδή η κοινοτική οδηγία να ενσωματωθεί ως αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής εννόμου τάξεως, όπου το περιεχόμενο των επίμαχων διατάξεων συνίσταται ακριβώς στην αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων στο εμπορικό δίκαιο και ιδίως να τεθούν οι προσήκουσαι αυτές δικλείδες ασφαλείας, ούτως ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα και να προωθηθεί η εξυγίανση των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση αποσόβησης τυχόν κινδύνων, καθ’ όσον αφορά την ανάθεση εταιρικών καθηκόντων σε διευθυντικές θέσεις προσώπων τα οποία συμφώνως με ένα δίκτυο πληροφοριών το οποίο υφίσταται τόσο σε ενωσιακό επίπεδο όσο και στο εθνικό αντιβαίνει στη δημόσια πίστη, σε αυτό που ονομάζουμε δημόσια πίστη.

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δηλαδή ισχυροποιεί μέσω ενός δικτύου πληροφοριών οι οποίες αξιοποιούνται προς την κατεύθυνση κατ’ ουσίαν της αποσόβησης τυχόν μη ενδεδειγμένης ή μη διαφανούς ουσιαστικά διαχείρισης των εταιρειών. Επομένως είναι προς την ορθή κατεύθυνση για να θωρακιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη και προοδευτική πορεία της εκάστοτε εταιρείας μέσα στο πλαίσιο δηλαδή του Ενωσιακού Δικαίου.

Αυτή είναι μια πραγματικότητα εν συνδυασμώ και με την διάταξη καθ’ όσον αφορά τη φοροαπαλλαγή και την επίσπευση διαδικασίας των προγραμμάτων εμπορικής ανάπτυξης, διότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα σαφές πλέγμα διατάξεων στην εσωτερική έννομη τάξη, το οποίο πέραν της διαφάνειας θα συμβάλει και στην ασφάλεια δικαίου, ούτως ώστε -όπως το προανέφερα και διαλαμβάνεται κιόλας και σε επίμαχες διατάξεις- αυτό το δίκτυο των πληροφοριών από νομικής απόψεως να γίνεται σαφές, να γνωρίζουν δηλαδή άπαντες εκ των προτέρων προληπτικώς, να λαμβάνουν πρόνοια, ποια είναι τα πρόσωπα αυτά, να υφίστανται δηλαδή άμεση προσπέλαση στο μητρώο αυτό και να αξιοποιούνται δεόντως οι πληροφορίες αν τα πρόσωπα αυτά έχουν διαπράξει κάποια ποινικά αδικήματα, υπάρχουν δικαιοπραξίες, υπάρχει κάποια έμμεση ή άμεση εμπλοκή, εν πάση περιπτώσει αν είναι πρόσωπα ακατάλληλα, τα οποία αλληλεπιδρούν στα νομικά πρόσωπα ή και στα υποκατάστατα των νομικών αυτών προσώπων.

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν φρονώ ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις εναρμονίζονται ουσιαστικά με αυτό το οποίο ονομάζουμε κράτος δικαίου και συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη σε καθολικό επίπεδο. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο αυτοτελώς εισάγεται προς ψήφιση, οι διατάξεις αυτές.

Εδώ όμως στην προκειμένη περίπτωση, για να δούμε γενικότερα την οικονομική ανάπτυξη και να διαγνώσουμε σε τι στάδιο βρισκόμαστε, πρέπει να κάνουμε έναν αναστοχασμό. Διότι στην προκειμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή κλυδωνίζεται, έχει εγκλωβιστεί σε έναν άκρατο νεοφιλελευθερισμό, έχει υιοθετήσει ουσιαστικά τον «υπερεθνικό» ιμπεριαλισμό, υπό την έννοια ότι εφαρμόζεται, καλπάζει στο πλαίσιο της εγκαθιδρυσομένης οικονομικής αλλά και πολιτισμικής παγκοσμιοποιήσεως, επακολούθως ως προς το σκέλος της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης, όμως η μείζονα πτυχή είναι ουσιαστικά η ιδεολογία του ολοκληρωτισμού ως προς το οικονομικό στοιχείο που τα πάντα έχουν εμπορευματοποιηθεί, νοηματοδοτούνται και υπόκεινται ανεξέλεγκτα σε μια τροχιά που πλήττονται οικονομικά ασθενέστερες τάξεις.

Αυτό βεβαίως έρχεται σε αντίκρουση με τις θεμελιακές ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς ακρότητες, βεβαίως, μιλούμε για έναν ευρωσκεπτικισμό, για μια αναθεώρηση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αφίσταται από τις ιδρυτικές διακηρύξεις της Ευρώπης των λαών και των εθνών, διότι για τα έθνη, για τις ταυτότητες, ακριβώς εξαιτίας αυτής της παγκοσμιοποίησης, της οικονομικής και της πολιτισμικής και της νέας τάξης πραγμάτων, μιλούμε σε μια παρεμπίπτουσα και συμπαραμαρτούσα συνθήκη έξαρσης ουσιαστικά της τέταρτης βιομηχανικής επαναστάσεως σε μια αναδιάρθρωση του κόσμου σε έναν επιβαλλόμενο αρτιφανή νεοπαγή ολοκληρωτισμό, όπως είναι η woke κουλτούρα, η οποία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον άκρατο δικαιωματισμό ως υποπροϊόν, κατά την ταπεινή, υποκειμενική μου γνώμη, του πολιτισμικού μαρξισμού με αντεπιστημονική προσέγγιση, έτσι όπως καθιερώνεται.

Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το φύρδην-μίγδην πλαίσιο δεν προστατεύονται οι οικονομικά ασθενέστερες τάξεις, με αποτέλεσμα ο άκρατος νεοφιλελευθερισμός να έχει διαχωρίσει τον κόσμο, την Ευρώπη και να έχει δημιουργήσει το τρίπτυχο Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ευρώπης και Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα οι οικονομικές ελίτ να αντιπαλεύονται ουσιαστικά τους λαούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διότι αυτή τη στιγμή ο άκρατος νεοφιλελευθερισμός χωρίς δίκτυ προστασίας των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων αντιβαίνει σε αυτό το οποίο ονομάζουμε «κοινωνική τάξη».

Εν κατακλείδι λοιπόν και για να μην μακρηγορώ και καταχρώμαι και τον χρόνο με τις παρεκβάσεις αυτές, οι οποίες ωστόσο φρονώ ότι είναι ουσιώδεις, κρίσιμες και συναφείς με αυτό το οποίο συζητείται σήμερα. Ανεξαρτήτως από το ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου επιχειρεί βεβαίως να θεραπεύσει κάποια αβλεπτήματα ή κάποιες αβελτηρίες και ακηδίες, αν θέλετε, του παρελθόντος, εν πάση περιπτώσει εδώ είναι ζήτημα καθολικού αναστοχασμού σχετικά με το ποια Ευρώπη θέλουμε, μιας και μιλάμε ουσιαστικά για το Ενωσιακό Δίκαιο. Θέλουμε την Ευρώπη των λαών, των ταυτοτήτων και των εθνών με γνώμονα την προστασία των κοινωνικά ασθενέστερων τάξεων και την κοινωνική δικαιοσύνη ή θέλουμε ουσιαστικά την Ευρώπη των τραπεζών και την Ευρώπη των οικονομικών ελίτ;

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Όλγα Γεροβασίλη):** Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς κ. Δημήτριος Τζανακόπουλος.

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

Με αφορμή την προηγούμενη τοποθέτηση ενός συναδέλφου από τη Νέα Δημοκρατία, θα κάνω κάτι που δεν το συνηθίζω. Θα ξεκινήσω την ομιλία μου με ένα ανέκδοτο. Υπάρχει, λοιπόν, μια ιστορία όπου κάποιος φοιτητής οικονομικών σε μεγάλο πανεπιστήμιο της Αγγλίας πίστευε στα ζώδια και περνούσε πραγματικά πολλές ώρες της ημέρας του μελετώντας ζωδιακούς χάρτες, προβλέποντας το μέλλον και λέγοντας σε διάφορους φίλους και φίλες του τι τους περιμένει κ.λπ.. Όταν, λοιπόν, οι υπόλοιποι συμφοιτητές και συμφοιτήτριές του τον ρωτούσαν «Μα, καλά είναι δυνατόν επιστήμονας άνθρωπος που έχεις τόσο βαθιά μόρφωση, καλλιέργεια να πιστεύεις στα ζώδια;», εκείνος με ένα πολύ χαλαρό ύφος απαντούσε «Το πρόβλημά σου είναι ότι εγώ πιστεύω στα ζώδια ή οι άλλοι που πιστεύουν στην ελεύθερη αγορά;».

Με αυτή, λοιπόν, την παρέμβαση με προκάλεσε ο συνάδελφος ο οποίος έκανε αναφορές στον Άνταμ Σμιθ και ξέχασε τον Ρικάρντο, ξέχασε δύο, τρεις αιώνες οικονομικής θεωρίας και πήγε κατευθείαν στον Χάγιεκ, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι και ο ιδεολογικός και θεωρητικός, αν θέλετε, καθοδηγητής των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας και της σημερινής Κυβέρνησης.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Η΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ**)

Είναι ακριβώς αυτή η λογική της απολύτως αρρύθμιστης και καλπάζουσας αγοράς, η οποία χάρη σε κάποια θεία πρόνοια, την οποία είχε δει στον ύπνο του ο Άνταμ Σμιθ και την οποία ονόμασε «αόρατο χέρι», θα μας λύσει όλα τα προβλήματα. Αν ο καθένας επιδιώκει, λέει, το ατομικό του όφελος, αυτό στο τέλος θα αποβεί προς όφελος της κοινωνίας. Αυτό είναι ακριβώς η μεταφορά όλης της θεολογικής προβληματικής στην οικονομία. Και αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία, η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και όλοι οι νεοφιλελεύθεροι ανά τον κόσμο. Και ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της λογικής είναι το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έχει βρεθεί στο απόλυτο πολιτικό vertigo.

Πραγματικά σήμερα παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρακολούθηση της συζήτησης από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, έχουμε πολιτική ατζέντα που στην κυριολεξία καίει εν μέσω θέρους. Να ξεκινήσει κανείς από το γεγονός ότι 12 η ώρα το βράδυ ενημερωθήκαμε με e-mail ότι δεν θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, διότι προφανώς η πρόταση του κ. Μητσοτάκη και του κ. Γεωργιάδη δεν έτυχε της αποδοχής από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί απλούστατα η προτεινόμενη για τη θέση στην επιτροπή, για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή καθηγήτρια κ. Φουντεδάκη ήταν και μία εκ των συντακτών του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια;

Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μεγάλη πολιτική κρίση στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Έχουμε να κάνουμε με μεγάλη πολιτική κρίση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, την οποία όσο και να θέλετε να καλύψετε δεν μπορείτε να την καλύψετε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανταρσία, αν θέλετε, απέναντι στον κ. Μητσοτάκη από την άκρα δεξιά πτέρυγα του κόμματός του και αυτό είναι σημείο μιας μεγάλης πολιτικής κρίσης της Κυβέρνησης, η οποία θα φαινόταν αν είχε συγκροτηθεί μία δύναμη, η οποία θα μπορούσε στρατηγικά και ολιστικά να αντιπαρατεθεί με τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη, αλλά αυτό προς στιγμήν ελλείπει και αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό κενό εκπροσώπησης αυτή τη στιγμή των τμημάτων εκείνων της κοινωνίας τα οποία πλήττονται από την κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.

Και είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια αριστερή δύναμη η οποία να μπορέσει όλη αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια, που εκβάλει και στην εσωτερική κρίση της Νέας Δημοκρατίας, να την αξιοποιήσει πολιτικά για να μπορέσει να ορθώσει ένα τείχος αντίστασης, αλλά και μια συνολική εναλλακτική απέναντι στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ζήτημα δεύτερο της πολιτικής ατζέντας της ημέρας: Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχει ανακοινωθεί η επίταξη ιδιωτών γιατρών για να καλυφθούν τα κενά του ΕΣΥ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, κυρία εκπρόσωπε της Κυβέρνησης εδώ; Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει ολοσχερώς. Δεν έχετε τη δυνατότητα να καλύψετε ακόμα και τις στοιχειώδεις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ακόμα και τις στοιχειώδεις ανάγκες των πολιτών.

Και αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχετε κάνει την περίοδο του COVID έρχεστε και το κάνετε δύο με δυόμισι χρόνια μετά, ακριβώς επειδή δεν φροντίσατε το Εθνικό Σύστημα Υγείας όταν είχατε τη δυνατότητα και τη δημοσιονομική, αλλά και όταν δινόταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δυνατότητα να γίνουν μεγάλες επενδύσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χωρίς αυτές να επηρεάσουν τα δημόσια οικονομικά. Επιλέξατε μία λύση η οποία οδήγησε και τους σαράντα χιλιάδες νεκρούς της πανδημίας, αλλά και στη σημερινή κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ζήτημα τρίτο, που αφορά την οικονομία, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό. Άκουσα τον αρμόδιο Υπουργό, τον κ. Θεοδωρικάκο, άκουσα και τον κ. Πετραλιά. Θέλω να αναφερθώ πρώτα στον κ. Θεοδωρικάκο, ο οποίος μας είπε για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, μας είπε για εκβιομηχάνιση, μας είπε για την ανάγκη να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η μόνη λέξη που δεν τόλμησε να πει ο κ. Θεοδωρικάκος ήταν η λέξη πληθωρισμός. Επίσης, δεν είπε τη λέξη ακρίβεια.

Και επειδή νομίζω ότι πρέπει να γίνεται η συζήτηση στη βάση ακριβώς των μεγάλων προβλημάτων, θέλω να σας πω το εξής: Ακούω τις τελευταίες μέρες να έχει επανέλθει από τη μεριά της Κυβέρνησης η θεωρία των εξωγενών αιτιών του πληθωρισμού. Δεν φταίει η Κυβέρνηση για τον πληθωρισμό, δεν φταίει το Υπουργείο Οικονομικών για τον πληθωρισμό, δεν φταίει ο Υπουργός Ανάπτυξης για τον πληθωρισμό, δεν φταίει ο Πρωθυπουργός για τον πληθωρισμό, είναι κάποιες διεθνείς συγκυρίες οι οποίες οδηγούν στη μεγάλη αύξηση των τιμών, στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας κ.λπ..

Σας το ξαναλέω, το είπα και πριν στη σύντομη παρέμβασή μου στον κ. Πετραλιά, αλλά δεν μου απάντησε. Αυτή η συζήτηση πανευρωπαϊκά έχει κλείσει. Δεν υπάρχουν πλέον εξωγενή αίτια σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ακρίβειας. Και έχει κλείσει όχι με βάση τις αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς ή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Τα έχουν πει οι δικοί σας πολιτικοί και ιδεολογικοί σύμμαχοι, Κριστίν Λαγκάρντ, Διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: Το πρόβλημα του πληθωρισμού στην Ευρώπη δεν είναι πλέον εξωγενές και έχει μετατραπεί σε πρόβλημα που αφορά την εσωτερική πολιτική κάθε ξεχωριστής χώρας.

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την άνοιξη του 2023: Το πρόβλημα του πληθωρισμού στην Ελλάδα σχετίζεται με τα υψηλότατα κέρδη τα οποία σημειώνουν μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα δε στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής και στον τομέα της διύλισης. Δεν τα λέμε εμείς, δεν τα λένε οι αριστεροί, δεν τα λένε οι σοσιαλδημοκράτες, δεν τα λένε οι κομμουνιστές, τα λένε οι δικοί σας πολιτικοί και ιδεολογικοί σύμμαχοι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα που εξηγεί τη σημερινή οικονομική κατάσταση των πραγμάτων. Θα σας πω κάποια στοιχεία συγκρίνοντάς τα με το έτος 2008, χρυσό έτος της ελληνικής οικονομίας, όταν είχαν πιάσει το pick -αν θέλετε- τα αποτελέσματα της χρυσής δεκαετίας του 2000-2010, που τελικά οδήγησαν στα μνημόνια.

Το 2008 λοιπόν, τελευταία χρονιά ανάπτυξης, το 2009 ήταν η πρώτη χρονιά ύφεσης. Τι έχουμε εκείνη την περίοδο; Έχουμε ένα ΑΕΠ της τάξης των 240 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχουμε τον κατώτατο μισθό στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, το παραγωγικό κεφάλαιο είναι 11% μεγαλύτερο απ’ ό,τι είναι σήμερα. Ταυτόχρονα έχουμε 26% λιγότερους ανέργους σε σχέση με το 2023-2024, ενώ ο κατώτατος μισθός σήμερα είναι στο 46% του μέσου όρου της Ευρωζώνης, από 75% που ήταν το 2008. Ποιο είναι το μοναδικό στοιχείο που συνδέει το 2008 με το 2024; Η απόδοση του κεφαλαίου. Αυτή τη στιγμή, η απόδοση του κεφαλαίου είναι στο 100%, είναι ίδια ακριβώς με την απόδοση του 2008. Όταν όλοι οι άλλοι δείκτες έχουν καταρρεύσει, η ελληνική οικονομία έχει καλύψει την απόσταση από το 2008 μόνο στην απόδοση του κεφαλαίου, μόνο δηλαδή στα κέρδη των επιχειρήσεων, σε κανέναν άλλο τομέα.

Αυτό είναι που εξηγεί τη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων στην ελληνική οικονομία. Και πώς εξηγείται αυτή η αύξηση του κεφαλαίου; Με δύο στοιχεία: Πρώτον, μείωση των πραγματικών μισθών. Δεύτερον, εκτίναξη των τιμών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το εξηγήσετε, διότι και ως προς το ΑΕΠ είμαστε πιο χαμηλά και ως προς το παραγωγικό κεφάλαιο είμαστε πιο χαμηλά και σε ό,τι αφορά την ανεργία είμαστε πιο ψηλά σήμερα.

Ο μοναδικός τρόπος να εξηγηθεί το γεγονός ότι έχετε πιάσει την απόδοση κεφαλαίου που είχαμε το 2008 είναι μέσω της καθήλωσης των πραγματικών μισθών και της μείωσης των πραγματικών μισθών και της εκτίναξης των τιμών. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Και αυτό ξέρετε πώς λέγεται, συνάδελφοι, που σας αρέσει ο Χάγιεκ και ο Άνταμ Σμιθ; Η πάλη των τάξεων. Έτσι λέγεται. Όταν δηλαδή αυξάνονται τα κέρδη και μειώνονται οι μισθοί, αυτό είναι αποτέλεσμα της κυριαρχίας συγκεκριμένων κοινωνικών δυνάμεων μέσα στην κοινωνία, κοινωνικών δυνάμεων τις οποίες εσείς εκπροσωπείτε με την πολιτική σας.

Πάμε λοιπόν, στα όσα είπε ο κ. Πετραλιάς, άλλα δύο λεπτά. Τον άκουσα με πολύ ενδιαφέρον για το τι μας είπε σχετικά με την έκτακτη εισφορά, την οποία επιβάλλει τώρα η Κυβέρνηση στις εταιρείες διύλισης. Συνέκρινε -το είπα και προηγουμένως- τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των εταιρειών διύλισης στην Ελλάδα, δηλαδή το 33% της φορολόγησης των υπερκερδών που θα κάνει συν την κανονική φορολογία των κερδών, με τον συντελεστή φορολόγησης αποκλειστικά των υπερκερδών σε άλλες χώρες και είπε «η Πορτογαλία 30%, η Ελλάδα 50%». Ναι, αλλά αυτό το 50% το βγάζει διότι προσθέτει στην έκτακτη εισφορά και την κανονική φορολόγηση των εταιρειών. Άρα, λοιπόν, με μια λαθροχειρία η οποία βγάζει μάτι προσπάθησε να κοροϊδέψει τον κόσμο ο άνθρωπος ότι δήθεν εμείς φορολογούμε περισσότερο από την Πορτογαλία, ότι δήθεν εμείς φορολογούμε περισσότερο από τη Φινλανδία.

Δείτε ποια είναι η συνολική φορολογική επιβάρυνση, για παράδειγμα, στην Φινλανδία η οποία έχει 33% έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών σε εταιρείες διύλισης, αλλά δείτε και κάτι άλλο, το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πρώτη σε ό,τι αφορά το ύψος των υπερκερδών τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και στη διύλιση όσο και στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στη λιανική.

Δείτε και κάτι άλλο από τη διεθνή εμπειρία, δηλαδή ότι έχουμε, για παράδειγμα, πάρα πολλές χώρες οι οποίες έχουν μεν επιβάλει 33% έκτακτη φορολόγηση σε χαμηλότερα υπερκέρδη, αλλά την ίδια στιγμή έχουν επιβάλει και έκτακτη φορολόγηση στις τράπεζες, οι οποίες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σημειώνουν ρεκόρ κερδοφορίας τριακονταετίας. Για ποιον λόγο, λοιπόν, δεν προχωράτε στην έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών;

Ακούσαμε προηγουμένως τον κ. Σκυλακάκη να βγαίνει και να μας λέει ότι δεν ευθύνεται η Κυβέρνηση για όλα όσα συμβαίνουν, περίπου δεν κυβερνά και να υπόσχεται ότι θα λάβει κάποια μέτρα τα οποία μέσα σε μια δίωρη συνέντευξη τύπου δεν κατάφερε να εξειδικεύσει ούτε κατά τόσο. Δεν είπε τίποτα. Δύο ώρες προσπαθούσε να μας εξηγήσει γιατί δεν φταίει ο κ. Μητσοτάκης. Τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και στη διύλιση όσο και στη λιανική του ρεύματος όσο και στις τράπεζες γίνεται κανονικό πάρτι. Ρεκόρ κερδοφορίας όλες αυτές οι επιχειρήσεις και αυτό είναι στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στην κοινωνική πλειοψηφία.

Τι απαιτείται, λοιπόν; Συνολική αλλαγή πολιτικής στρατηγικής στην οικονομία, στο κοινωνικό κράτος, στους θεσμούς, αλλά αυτή η συνολική αλλαγή πολιτικής στρατηγικής προϋποθέτει και μία Αριστερά η οποία θα αντιπαρατίθεται και σε ιδεολογικό, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο με το νεοφιλελευθερισμό και όχι κεντρώα φληναφήματα και κεντρώους συμβιβασμούς που απ’ ό,τι φαίνεται αρέσουν πάρα πολύ στο πέριξ της κεντροαριστερής συζήτησης πολιτικό και δημοσιογραφικό κατεστημένο.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Αριστεράς)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βασίλειος Βιλιάρδος):** Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Τζανακόπουλο.

Επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Γιάννης Οικονόμου, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:** Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα άρθρα 12 και 13 του νομοσχεδίου που συζητούμε σήμερα αφορούν έναν πολύ εμβληματικό χώρο για τη Λαμία, για τη Φθιώτιδα. Αφορούν τον χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, τον χώρο που για πολλά χρόνια, από το 1974 μέχρι το 2016, διεξαγόταν μια πρότυπη έκθεση, ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1967 και που στα χρόνια της ακμής του, για πάνω από τριάντα χρόνια, αποτελούσε σημείο αναφοράς για τις γεωργικές εκθέσεις στη χώρα, που έφερνε κάθε Μάιο τη Φθιώτιδα, τη Λαμία, την ευρύτερη περιοχή στο επίκεντρο της κεντρικής Ελλάδας και όχι μόνο, μια έκθεση που δυστυχώς σταδιακά απώλεσε τον βασικό της χαρακτήρα, που έπεσε θύμα αστοχιών και ακατανόητων επιλογών. Ακολούθησε μια παρατεταμένα παρακμιακή πορεία, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του χαρακτήρα της και από το 2016 και μετά το να ανασταλεί ουσιαστικά εντελώς η εκθεσιακή λειτουργία.

Στο διάστημα αυτό, στο διάστημα δηλαδή της παρακμιακής λειτουργίας, στην ουσία από το 2008-2009 και μετά, γίναμε μάρτυρες στην τοπική κοινωνία διαφόρων στρεβλώσεων και μεγάλων αδυναμιών. Είδαμε την έκθεση να λειτουργεί χωρίς διοικητικό προσωπικό, είδαμε να μη κατατίθενται προϋπολογισμοί και ισολογισμοί, είδαμε να μη διενεργούνται οι έλεγχοι από την αποκεντρωμένη διοίκηση που είχε την ευθύνη για τη δραστηριότητα αυτή, είδαμε να κανιβαλίζεται ο χώρος της έκθεσης από ομάδες παραβατικές και ό,τι μπορούσε να υποκλαπεί και να πουληθεί παρανόμως, αποψιλωνόταν εντελώς. Αυτή ήταν η μίζερη, στρεβλή, απογοητευτική κατάσταση που αντίκριζαν οι πολίτες της Λαμίας και της Φθιώτιδας σε έναν χώρο που παλιότερα έσφυζε από ζωή, από εμπορική δραστηριότητα, σε έναν χώρο που -όπως είπα και προηγουμένως- ήταν αντικείμενο προσοχής του κόσμου σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα σε ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα, τουλάχιστον στην κεντρική Ελλάδα.

Η αλήθεια είναι ότι έγιναν προσπάθειες από το 2016 και μετά από την ελληνική πολιτεία και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να αρθεί το αδιέξοδο αυτό, δίνοντας τον πρώτο λόγο, βάζοντας στο επίκεντρο την τοπική κοινωνία, τον Δήμο Λαμίας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο. Όμως, η έλλειψη ενός καθαρού προσανατολισμού για το τι θέλουμε να κάνουμε με την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, προβλήματα σημαντικά που είχαν να κάνουν με τα πεπραγμένα παλαιών διοικήσεων, στενόμυαλες προσεγγίσεις και πολλές φορές η επιλογή τού να προκρίνουμε έναντι της συλλογικής συνεννόησης και διεκδίκησης το «κατόπιν ενεργειών μου και μόνο», οδήγησαν στο να έχουμε καθυστερήσεις στην ουσία από το 2016 μέχρι το 2021, τέλος του ’21-αρχές του ’22, να μην έχουμε ουσιαστικά βήματα.

Βεβαίως, όλο εκείνο το χρονικό διάστημα υπήρξαν και κάποιες ενέργειες οι οποίες έδωσαν πνοή στον χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Αναφέρομαι στην εγκατάσταση του service park του Ράλι Ακρόπολις στην περιοχή και μια κάποια τυπική εκθεσιακή δραστηριότητα, αλλά τα πράγματα παρέμεναν βαλτωμένα και σε μια στασιμότητα.

Όλα αυτά μέχρι το σημείο που η τοπική κοινωνία με την τεράστια και καθοριστική συνδρομή της Κυβέρνησης εξασφάλισαν πόρους ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ, πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με σκοπό να αξιοποιηθεί ο εμβληματικός αυτός χώρος, να φτιαχτεί συνεδριακό κέντρο, να φτιαχτεί ένα κέντρο καινοτομίας- ενημέρωσης, να γίνει ένα σημαντικό έργο, το οποίο συμβασιοποιήθηκε στις 30-6-2023.

Έκτοτε, όμως, δεν έχει προχωρήσει τίποτα και αυτό έχει να κάνει και με τα προβλήματα που το νομοσχέδιο προσπαθεί να αντιμετωπίσει, όχι όμως μόνο με αυτά.

Ήταν αναγκαία η νομοθετική παρέμβαση της Κυβέρνησης; Ήταν απολύτως αναγκαία, γιατί με τον νόμο που ψηφίστηκε το ’19 ιδρύθηκε ένας καινούργιος φορέας και ταυτόχρονα προβλεπόταν η κατάργηση του παλιού φορέα και η εκκαθάρισή του. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν είχε γίνει, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το στρεβλό και επικίνδυνο για την υλοποίηση του έργου φαινόμενο πάνω στον ίδιο χώρο να έχουν ταυτόχρονα δικαιώματα δύο διαφορετικοί φορείς.

Αυτό ανέδειξα και με ερώτησή μου στις αρχές Ιουλίου στον Υπουργό Ανάπτυξης, καλώντας την Κυβέρνηση να παρέμβει και να αντιμετωπίσει το θέμα και όντως η Κυβέρνηση παρενέβη άμεσα. Η αρχική μορφή του νόμου, έτσι όπως ήταν, είχε αρκετές αδυναμίες που δεν αντιμετώπιζαν κρίσιμα και ζωτικά σημεία.

Η Κυβέρνηση, όμως, απέδειξε ότι δεν είναι δογματική, απέδειξε ότι σέβεται την κοινοβουλευτική διαδικασία, ότι καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται, ακούει τους Βουλευτές και αυτό νομίζω ότι είναι ένα δείγμα υγείας και οι νομοτεχνικές παρατηρήσεις, οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε η Κυβέρνηση, ο κύριος Υπουργός είναι στην απολύτως σωστή κατεύθυνση. Θέλω και προσωπικά να εκφράσω την ικανοποίησή μου.

Τι πετυχαίνουμε μ’ αυτές τις νομοτεχνικές βελτιώσεις; Είναι σημαντικό να ακουστεί αυτό. Πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να μην έχουμε δικαιώματα πάνω στον χώρο που έχει μεταβιβαστεί προς χρήση στον καινούργιο φορέα, να μην κινδυνεύει δηλαδή με κατασχέσεις, με πλειστηριασμούς, γιατί αυτό θα αλλοίωνε εντελώς το πνεύμα του νόμου και τον προσανατολισμό που είχε.

Δεύτερον, να εξασφαλίσουμε ένα ικανό χρονικό διάστημα για να αποφύγουμε τον «ξαφνικό θάνατο» του καινούργιου φορέα, να μη βρεθούν δηλαδή οι άνθρωποι του καινούργιου φορέα και ο φορέας ο ίδιος έναντι οικονομικής ασφυξίας από την υποχρέωση καταβολής απαιτήσεων πριν καλά-καλά ξεκινήσει να λειτουργεί και να υλοποιεί το έργο, να προστατευθούν και οι άνθρωποι, το διοικητικό συμβούλιο από προσωπικές, οικονομικές περιπέτειες και από ποινικές ευθύνες.

Κάτι τέτοιο εξασφαλίζεται με την πρόταση που έκανα στην τροπολογία που κατέθεσα και που το πνεύμα της υιοθετεί η νομοτεχνική βελτίωση της Κυβέρνησης. Πώς εξασφαλίζεται; Υπάρχει ένα εννιάμηνο έως εντεκάμηνο που δίνει τη διαδικασία καταγραφής όλων των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων για να ξέρουμε γιατί μιλάμε και ταυτόχρονα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος αναστέλλονται και οι εκκρεμείς δίκες, αλλά και κάθε υποχρέωση καταβολής απαιτήσεων από την πλευρά του φορέα.

Προκύπτει, λοιπόν, έτσι ένας καθαρός οδικός χάρτης για να ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε και ταυτόχρονα να διερευνήσουμε και κάθε δυνατότητα στήριξης του φορέα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα χρέη και τις υποχρεώσεις, εφόσον αυτά είναι υπέρογκα.

Δύο καταληκτικές παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε και κλείνω.

Οι μέτοχοι του νέου φορέα και η τοπική κοινωνία στην πατρίδα μου έχουν εύλογες ανησυχίες για το αν θα καταφέρουν μέσα στις συνθήκες που διαμορφώνονται να ανταποκριθούν στην πολύ μεγάλη υποχρέωση υλοποίησης αυτού του έργου του εμβληματικού και του πολύ χρήσιμου για την περιοχή. Οι ανησυχίες είναι εύλογες, όπως εύλογος είναι και ο προβληματισμός κατά πόσο ένας φορέας που δεν δημιούργησε αυτές τις υποχρεώσεις θα κληθεί να τις αποπληρώσει, να τις διαχειρισθεί, να τις αντιμετωπίσει, όταν μάλιστα υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα που η πολιτική ήταν διαφορετική. Γι’ αυτό και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον, εφόσον αυτό είναι δημοσιονομικά ανεκτό και είναι υπέρογκες υποχρεώσεις, θα μπορέσει να στηριχθεί ο φορέας με διάφορους τρόπους για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις αυτές. Θα έχουμε τώρα το χρόνο για κάτι τέτοιο.

Από την άλλη όμως οφείλω να πω και να το πω εγώ από το Βήμα της Εθνικής Αντιπροσωπείας -γιατί στην πολιτική είμαστε για να λέμε αλήθειες και να τοποθετούμαστε με υπευθυνότητα- ότι όλο το προηγούμενο διάστημα και ο νόμος του 2019, αλλά και οι κινήσεις που έγιναν συνολικά για τη διεκδίκηση των χρημάτων, για την επιλογή του μοντέλου αξιοποίησης της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, για το business plan, η συμβασιοποίηση, όλα αυτά έγιναν μέσα σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπήρχε καμμία εγγύηση ή καμμία πρόβλεψη ότι οι όποιες υποχρεώσεις δεν θα αναληφθούν από τον καινούργιο φορέα, αλλά θα αναληφθούν από κάποιον άλλον. Το λέω γιατί πρέπει να είμαστε συνεπείς με αυτά που λέμε, που διεκδικούμε, που κάνουμε και να αναλαμβάνουμε συνολικά τις ευθύνες μας τώρα.

Κλείνω, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τη μικρή ανοχή. Το έργο αυτό για τη Λαμία, για τη Στερεά Ελλάδα, για τη Φθιώτιδα είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας. Η πατρίδα μου, η Λαμία, όπως και άλλες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας πλήττεται βάναυσα από τη δημογραφική κατάρρευση. Και αυτό είναι ένα έργο που μπορεί να δώσει απαντήσεις αναπτυξιακές, επενδυτικές, ανάμεσα στα υπόλοιπα και σε αυτό.

Θα είμαστε ασυγχώρητοι ως τοπική κοινωνία αν δεν αξιοποιήσουμε τους πόρους, τα χρήματα, το momentum για την αξιοποίηση αυτού του χώρου. Η Κυβέρνηση που συνέδραμε τα μέγιστα για την εξασφάλιση των πόρων αυτών οφείλει να είναι συνεχώς αρωγός. Το απέδειξε και με την υιοθέτηση των προτάσεων και των νομοτεχνικών βελτιώσεων. Οφείλει να είναι αρωγός και στη στήριξη του φορέα για να αντιμετωπίσει υποχρεώσεις, ειδικά αν είναι υπέρογκες. Η τοπική κοινωνία, ο καινούργιος φορέας, οι μέτοχοι, όλοι μας, να μείνουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του project αυτού. Δεν έχει σημασία ποια ήταν η στάση του καθενός μέχρι να καταλήξουμε σε μια απόφαση.

Προσωπικά είχα επιλέξει να καταθέσω διαφορετικές προτάσεις για το μοντέλο αξιοποίησης, για το τι έπρεπε να κάνει. Όλα αυτά όμως τώρα έχουν τελειώσει. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να υλοποιηθεί η επένδυση, προσηλωμένοι στην υλοποίηση με τις αναγκαίες παρεμβάσεις και αλλαγές, όπου αυτό είναι απαραίτητο, μακριά από στενόμυαλες προσεγγίσεις και μακριά από προσωπικές στρατηγικές ηγεμονικού χαρακτήρα που μόνο σκοπό έχουν την προσωπική προβολή ή την προσωπική προστασία και όχι τη συλλογική διεκδίκηση και την υλοποίηση πραγμάτων που θα αναβαθμίσουν τον τόπο.

Θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά, για όσους θέλουν να το μελετήσουν, ένα πολύ σύντομο ιστορικό της εξέλιξης της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας από το 1966 μέχρι και σήμερα.

Ευχαριστώ πολύ.

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

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βασίλειος Βιλιάρδος):** Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Οικονόμου. Επόμενος ομιλητής ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Θα ακολουθήσουν η κ. Σπυριδάκη και ο κ. Κτιστάκης, μετά ο κ. Κόντης και ο κ. Δελβερούδης.

Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Βεβαίως για το συζητούμενο νομοσχέδιο μίλησε αναλυτικά ο εισηγητής του ΚΚΕ, ο Μανώλης Συντυχάκης. Επιτρέψτε μου εγώ να μείνω σε ορισμένα ζητήματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την επικαιρότητα.

Το πρώτο είναι το θέμα της «ΛΑΡΚΟ». Σήμερα έχει νεκρώσει η Λοκρίδα. Ως απάντηση στο κυβερνητικό έγκλημα ο κ. Οικονόμου δεν είχε μια κουβέντα να πει απέναντι στους εργαζόμενους στη «ΛΑΡΚΟ» γι’ αυτό το έγκλημα, παρ’ ότι προέρχεται από αυτόν τον νομό. Γιατί; Γιατί είναι η παλλαϊκή αγωνιστική απάντηση στα σχέδια της Κυβέρνησης για να νεκρώσει επί της ουσίας οικονομικά και κοινωνικά η επαρχία της Λοκρίδας.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χαιρετίζει και στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων στη «ΛΑΡΚΟ», που εδώ και τεσσεράμισι χρόνια αγωνίζονται για την προστασία των θέσεων εργασίας τους για τη ζωή των ίδιων και των οικογενειών τους. Αλήθεια όμως γιατί είναι έγκλημα; Γιατί βεβαίως πετάει στο δρόμο τους οκτακόσιους εναπομείναντες εργαζόμενους στη «ΛΑΡΚΟ». Γιατί με αυτή της την κίνηση η Κυβέρνηση πολλαπλασιάζει τους κινδύνους εκδήλωσης ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, εγκλήματος επί της ουσίας. Γιατί κλείνει την πιο μεγάλη επιχείρηση σιδηρονικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί παραδίδει τον ορυκτό πλούτο βορά στα επιχειρηματικά κοράκια που θέλουν να τον ξεκοκκαλίσουν. Γιατί θέλουν τη «ΛΑΡΚΟ» απαλλαγμένη από τους εργαζόμενους και τα όποια δικαιώματά τους στον χώρο της εργασίας.

Με απίστευτο μάλιστα θράσος κυβερνητικά στελέχη συκοφαντούν τους εργαζόμενους ότι είναι τεμπέληδες, ότι κάθονται και πληρώνονται και άλλα πολλά. Σαν δεν ντρεπόσαστε; Τσίπα δεν έχετε πάνω σας καθόλου; Ποιος φταίει που σταμάτησε η λειτουργία της «ΛΑΡΚΟ»; Δεν ήταν κυβερνητική απόφαση και επιλογή στις 3 Αυγούστου 2022;

Ποιος φταίει που δεν εκσυγχρονίστηκε όλα αυτά τα χρόνια η «ΛΑΡΚΟ»; Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ποιος φταίει για το πλιάτσικο που έγινε σε βάρος της «ΛΑΡΚΟ» που την οδήγησε μάλιστα στην υπερχρέωση; Οι διοικήσεις που όριζαν οι εκάστοτε κάθε φορά Κυβερνήσεις. Ποιος φταίει που δεν έλαβε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας με αποτέλεσμα να υπάρχουν δεκάδες νεκροί εργαζόμενοι και εκατοντάδες ανάπηροι; Πάλι οι διοικήσεις που όριζαν όλες οι Κυβερνήσεις.

Ποιος φταίει που η «ΛΑΡΚΟ» προμηθευόταν πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα και μάλιστα από τη δημόσια ΔΕΗ, η οποία ήταν και μέτοχος της «ΛΑΡΚΟ»; Από τα 600 εκατομμύρια συσσωρευμένα χρέη, όπως λέει η Κυβέρνηση, τα 350 είναι της ΔΕΗ. Για φανταστείτε! Η ΔΕΗ πουλούσε πανάκριβα το ρεύμα στη «ΛΑΡΚΟ» και πολύ φθηνά στις υπόλοιπες ενεργοβόρες βιομηχανίες. Γι’ αυτό την οδήγησε στη χρεοκοπία.

Ποιος επέβαλε το κλείσιμο επί της ουσίας της «ΛΑΡΚΟ» και το ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου; Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία δεν λέτε κουβέντα. Γιατί με πρόσχημα τις δήθεν παράνομες κρατικές ενισχύσεις επέβαλε πρόστιμο, 5,5 εκατομμύρια εφάπαξ και εξαμηνιαίο πρόστιμο 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Για να φτάσει στο σημείο στις 28 Μαρτίου 2019 ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος του ΣΥΡΙΖΑ, με επιστολή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμευθεί για την πώληση της «ΛΑΡΚΟ». Δεν πρόκαναν. Για να έρθει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον Φλεβάρη του 2020 να προχωρήσει στον ειδικό διαχειριστή-εκκαθαριστή για να οδηγήσει στο κλείσιμο της «ΛΑΡΚΟ».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βεβαίως είναι καθαρό στο ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να περάσουν αυτοί οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί. Πρώτα από όλα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της «ΛΑΡΚΟ» είναι μαθημένοι στα δύσκολα και δεν θα υποστείλουν τη σημαία του αγώνα. Είναι ο λαός της περιοχής που με κάθε τρόπο στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων της «ΛΑΡΚΟ». Είναι η εργατική ταξική αλληλεγγύη που εκφράζεται πανελλαδικά στους εργαζόμενους της «ΛΑΡΚΟ», η οποία δίνει δύναμη στη δύναμή τους.

Το ΚΚΕ, όπως έκανε διαχρονικά, θα στηρίξει με όλους τους τρόπους, με όλα τα μέσα τον αγώνα τους για να γίνει νικηφόρος, για να επανέλθουν όλοι οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους στη «ΛΑΡΚΟ», για να επαναλειτουργήσει η «ΛΑΡΚΟ» με ευθύνη της Κυβέρνησης, με ευθύνη του κράτους.

Τέλος, έχουμε σήμερα τις δηλώσεις του κ. Σκυλακάκη και του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος εξαγγέλλοντας μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, μέτρα τα οποία όμως είναι πρόκληση, μέτρα τα οποία αποτελούν κοροϊδία και μέτρα χιλιοειπωμένα που βεβαίως ούτε το ύψος του περιβόητου τέλους δεν καθόρισε, αλλά ούτε και το ύψος της όποιας επιδότησης. Και μάλιστα άφησε στο απυρόβλητο τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας για τα οποία όλες οι Κυβερνήσεις έχουν διασφαλίσει εγγυημένες τιμές για να μην πληγεί η κερδοφορία τους. Γιατί αναγκαστήκατε να πάρετε αυτά τα μέτρα; Γιατί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του 2024.

Αλήθεια, πού πήγαν όλες αυτές οι κυβερνητικές δηλώσεις κατά καιρούς ότι εξομαλύνουμε με την πολιτική μας την αγορά και το μόνο που ομαλοποιήθηκε ήταν η κερδοφορία των αρπακτικών της ενέργειας, ότι τα χρωματιστά τιμολόγια θα οδηγήσουν σε ανταγωνισμό ο οποίος με τη σειρά του θα μειώσει τις τιμές, όμως οδήγησε στην «ελευθερία επιλογής» για τον λαό, για το χαράτσωμα το οποίο δέχεται κάθε μήνα στα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλες αυτές οι διακηρύξεις πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων.

Άλλωστε πόσες φορές τα προηγούμενα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, ακούγαμε από τις διάφορες κυβερνήσεις ότι η απελευθέρωση της ενέργειας και ο ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε μείωση τιμών. Το είδατε ποτέ να γίνεται αυτό το πράγμα; Ίσα-ίσα, οι τιμές οδεύουν στην ανηφόρα και η ενεργειακή φτώχεια αυξάνεται τον 21ο αιώνα στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποιος φταίει για όλα αυτά; Τα ουρανοκατέβατα κέρδη; Σοβαρά μιλάτε τώρα; Αυτά φταίνε; Φταίνε, δηλαδή, τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Αυτή η συζήτηση είναι προσχηματική, αποπροσανατολιστική. Διότι, επί της ουσίας τι αφήνει; Αφήνει στο απυρόβλητο έναν ολόκληρο μηχανισμό που δημιουργήθηκε και ο οποίος διασφαλίζει μια τεράστια κερδοφορία στους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Μέσα από αυτό, τι λέτε ότι θα γίνει; Άμα τους πάρουμε ένα μικρό κομμάτι από αυτά τα κέρδη τα οποία έχουν, τότε όλα καλώς καμωμένα, αφήνοντας στο απυρόβλητο έναν μηχανισμό ο οποίος θα συνεχίσει να διασφαλίζει την τεράστια κερδοφορία τους, κερδοφορία που γίνεται σε βάρος των αναγκών του λαού, πληρώνοντας ένα πανάκριβο ρεύμα στο διηνεκές.

Τι θέλετε να συγκαλύψετε με την όλη αυτή την αποπροσανατολιστική κουβέντα Κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλοι; Τους πραγματικούς υπεύθυνους. Ότι δηλαδή, φταίει η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η οποία οδήγησε μια ολόπλευρη και σκανδαλώδη στήριξη διαχρονικά, από μεριάς όλων των κυβερνήσεων, των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας. Φταίει ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός που οδήγησε στη μονοπώληση της αγοράς και στη δημιουργία καρτέλ στον τομέα της ενέργειας, οι οποίοι καθορίζουν ανώτατες τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια. Φταίει η πράσινη μετάβαση που οδήγησε στο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων που διασφάλιζαν επαρκές και φθηνό ρεύμα στη χώρα μας. Και βεβαίως, φταίει η αντικατάσταση της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη μέσα από το ακριβό και εισαγόμενο φυσικό αέριο, ιδιαίτερα τώρα το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες το οποίο είναι και πανάκριβο. Φταίει ή όχι το χρηματιστήριο ενέργειας που μετέτρεψε την ενέργεια από εμπόρευμα που είναι στον καπιταλισμό σε χρηματιστηριακό προϊόν, άρα εκτόξευσε την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Σε όλα αυτά, όλες οι κυβερνήσεις βάλανε το χεράκι τους για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πανάκριβο ενεργειακό μίγμα που να βασίζεται σε ΑΠΕ και στο φυσικό αέριο, να έχουμε ένα ανεπαρκές μείγμα που δεν μπορεί να καλύψει σε μεγάλες περιόδους τις ανάγκες της χώρας μας η ηλεκτρική ενέργεια, με αποτέλεσμα να έχουμε εισαγωγές, άρα, λοιπόν, να υπάρχει ενεργειακή εξάρτηση.

Φταίει ο ανορθολογισμός που χαρακτηρίζει αυτό το μείγμα. Για παράδειγμα, από τη μια μεριά έχουμε υπερπαραγωγή από τις ΑΠΕ κατά περιόδους, που αυτή η υπερπαραγωγή δεν μπορεί να απορροφηθεί ούτε από την κατανάλωση, ούτε από τα δίκτυα τα οποία υπάρχουν, ούτε βεβαίως από χώρους αποθήκευσης που δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα αυτή η παραγωγή να καταστρέφεται και να πετιέται στο καλάθι των αχρήστων.

Ενώ, την ίδια στιγμή, θα μπορούσε η χώρα μας να ήταν αυτάρκης, γιατί αν αξιοποιούσε ορθολογικά το σύνολο των ενεργειακών πηγών από τον λιγνίτη, τα υδροηλεκτρικά φράγματα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά σε μειωμένες τιμές και σε επαρκές ενεργειακό μίγμα και βεβαίως σε όλες τις άλλες πηγές.

Και ερχόμαστε τώρα και στις περιβόητες διασυνδέσεις που η Κυβέρνηση λέει ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, οι οποίες, όμως, αναδεικνύουν το πρόβλημα ότι όταν οι τιμές στις γύρω χώρες θα είναι υψηλές, τότε θα αυξάνονται οι εξαγωγές από την Ελλάδα για να για να κερδίσουν περισσότερο λόγω των αυξημένων τιμών, με αποτέλεσμα ανεπάρκεια στο εσωτερικό υψηλές και τιμές για τους Έλληνες.

Σας θυμίζει, αλήθεια, κάτι αυτό; Εμάς μας φέρνει στο νου, για παράδειγμα, μια συζήτηση που είχαμε πριν από λίγους μήνες για τις ελλείψεις στα φάρμακα οι οποίες προέρχονταν από τι; Όχι ότι δεν μπορούσαν να παράγουν οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, αλλά γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής πήγαινε στο εξωτερικό, επειδή διασφάλιζε καλύτερες τιμές. Και τι απαίτηση είχαν; Να ακριβύνουν τα φάρμακα. Και βεβαίως ακρίβυναν τα φάρμακα. Ποιος πλήρωσε, λοιπόν, την απαίτηση για κερδοφορία και στήριξη των φαρμακοβιομηχανιών; Ο ελληνικός λαός με τα ακριβά φάρμακα.

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

Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω και τη δευτερολογία μου. Σας ευχαριστώ πολύ.

Έτσι, λοιπόν, δεν είναι οι διάφοροι ολιγάρχες που μάλιστα ο κ. Βελόπουλος τους κατονομάζει κιόλας. Γιατί σήμερα μπορεί να είναι οι ολιγάρχες τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας, αλλά αλήθεια ξέχασε να μιλήσει για την υπό δημόσιο έλεγχο ΔΕΗ, που αποτελεί ένα από τα βασικά αρπακτικά της ενέργειας.

Αλήθεια, στην ακτοπλοΐα τι έχουμε; Έχουμε πανάκριβα εισιτήρια με τους εφοπλιστές. Στα αεροπορικά εισιτήρια, που είναι πανάκριβα, τι έχουμε; Και εκεί ολιγάρχες; Στα σουπερμάρκετ που αυξάνουν καθημερινά τις τιμές -σε αυτή τη μια χούφτα μεγάλα σουπερμάρκετ που έχουν απομείνει- τι έχουμε; Κι εκεί ολιγάρχες; Στις τράπεζες που αυξάνουν τα επιτόκια δανεισμού και μειώνουν τα επιτόκια των καταθέσεων, που αυξάνουν τις προμήθειες, τι έχουμε; Κι εκεί ολιγάρχες; Στις φαρμακοβιομηχανίες που απαιτούν να αυξηθούν οι τιμές των φαρμάκων τι έχουμε; Κι εκεί ολιγάρχες; Στις τηλεπικοινωνίες που δίνουν πανάκριβο internet στον ελληνικό λαό κι εκεί ολιγάρχες; Πού δεν υπάρχουν, λοιπόν, ολιγάρχες; Παντού υπάρχουν τότε.

Άρα, λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι οι ολιγάρχες που είναι υπαρκτοί. Το πρόβλημα είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που κάνει τον πλούσιο πλουσιότερο και τον φτωχό φτωχότερο, που μας έχει φτάσει στον 21ο αιώνα να ζούμε με εκτεταμένα λαϊκά στρώματα σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, εκτεταμένα λαϊκά στρώματα σε συνθήκες αποκλεισμού, παρά το γεγονός ότι οι παραγωγικές δυνατότητες έχουν εκτοξευθεί.

Και από αυτή την άποψη, τα μέτρα τα οποία επί της ουσίας μπορούν να ανακουφίσουν τον λαό από την ενεργειακή ακρίβεια, πρέπει να συγκρουστούν με τις αιτίες που μας έχουν οδηγήσει σε αυτό το σημείο και όχι με τα διάφορα ημίμετρα που προτείνουν τα άλλα κόμματα τα οποία κινούνται στην ίδια λογική, στη λογική δηλαδή της αναδιανομής ενός πολύ μικρού τμήματος της τεράστιας κερδοφορίας με επιδοματική λογική για τα πιο εξαθλιωμένα λαϊκά στρώματα.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και εμείς λέμε ότι οι στόχοι πάλης πρέπει να αμφισβητούν, να συγκρούονται με τις πολιτικές και τις αιτίες των προβλημάτων που δημιουργούν την ενεργειακή ακρίβεια και όχι μόνο.

Και μια κουβέντα -επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου- για τη συζήτηση που έχει ανοίξει και με αφορμή την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού το πρωί για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Αλήθεια, ποιος το καθορίζει το αναπτυξιακό μοντέλο; Έχετε αυταπάτη ότι το καθορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση το αναπτυξιακό μοντέλο; Ποιος έχει τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια του; Η Κυβέρνηση τα έχει; Όχι, οι κεφαλαιοκράτες και οι καπιταλιστές τα έχουν. Αυτοί θα καθορίσουν και θα επιβάλουν τις όποιες κυβερνητικές επιλογές με βάση τι; Όχι με βάση την αξιοποίηση του συνόλου των παραγωγικών δυνατοτήτων, αλλά με βάση το ποσοστό κερδοφορίας. Και οι κλάδοι που τους διασφαλίζουν υψηλότερο ποσοστό κερδοφορίας, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα απορροφήσουν το σύνολο των επενδυτικών τους σχεδίων.

Αυτό, λοιπόν, το κυνήγι του μεγαλύτερου ποσοστού κέρδους έχει οδηγήσει, για παράδειγμα, τον τουρισμό να είναι μονοκαλλιέργεια στη χώρα μας, σε βάρος άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Και μάλιστα με κυβερνήσεις όλων των χρωμάτων να τον επιδοτούν. Αυτή η λογική του ποσοστού κέρδους έχει οδηγήσει στην άναρχη και ανεξέλεγκτη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, γιατί ακριβώς σχετίζεται με την κερδοφορία.

Από αυτή την άποψη, λοιπόν, το αναπτυξιακό μοντέλο που θα επιβληθεί θα είναι αυτό που διασφαλίζει και εξυπηρετεί τα συμφέρονται των καπιταλιστών για υψηλό ποσοστό κέρδους. Και μάλιστα, αυτή ακριβώς τη λογική υπηρετεί η υπόθεση της εξωστρέφειας.

Έτσι, λοιπόν, το κάθε παραγωγικό, το κάθε αναπτυξιακό μοντέλο στον καπιταλισμό τι κάνει; Οδηγεί σε καταστροφή παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας που δεν είναι κερδοφόρες ή τόσο ψηλά και κερδοφόρες για να τις εκμεταλλευτούν οι καπιταλιστές. Οδηγεί στο τσάκισμα των δικαιωμάτων των εργαζόμενων για πολύ φθηνούς εργαζόμενους και αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης. Οδηγεί στην τεράστια ανισομετρία που παρατηρείται ανάμεσα σε κλάδους της οικονομίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οδηγεί στην ανισομετρία ανάμεσα στις περιοχές. Αυτή είναι η λογική.

Και, βεβαίως, οδηγεί στην αναρχία στην παραγωγή, τεράστιες επενδύσεις σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, υπερπαραγωγή, με αποτέλεσμα κρίση. Αυτή η αναρχία στην παραγωγή οδηγεί στην όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και βεβαίως στη διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στις δυνατότητες, οι οποίες είναι τεράστιες και οι οποίες συνεχώς αυξάνονται και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών.

Έτσι, λοιπόν, η διέξοδος για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είναι όποια επιλογή μοντέλου στο πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήματος ή το όποιο μοντέλο διαχείρισης, αλλά η διέξοδος βρίσκεται στον αγώνα για την ανατροπή της λογικής η οποία βρίσκεται πίσω από την θωράκιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και στο επίκεντρο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, μέσα από την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, τον επιστημονικό καταμερισμό της εργασίας και των παραγωγικών δυνάμεων και την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βασίλειος Βιλιάρδος):** Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:** Ολοκληρώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε.

Και όχι βεβαίως να κάνουμε επιλογή ιμπεριαλιστή, δηλαδή αν θα είμαστε με τον Μπάιντεν ή με τον Τραμπ, όπως είπε σήμερα ένας Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Δηλαδή, τι θα αλλάξει αν θα είμαστε με τον έναν ή με τον άλλον; Μα και οι δύο είναι σε βάρος των λαών της περιοχής, σε βάρος των δικαιωμάτων των λαών της περιοχής και ο Μπάιντεν και ο Τραμπ. Γιατί, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, «ο λύκος κι αν αλλάξει τρίχωμα…» -δηλαδή από Μπαιντενόπουλος γίνει Τραμπόπουλος- «…δεν αλλάζει το χούι του». Και το χούι του είναι να καταστρέφει τους λαούς της περιοχής και τις ανάγκες τους.

Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ο σοσιαλισμός αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική και ελπιδοφόρο διέξοδο για τον λαό και σ’ αυτόν τον δρόμο καλούμε τους εργαζόμενους, τα πλατιά λαϊκά στρώματα να ενισχύσουν το ρεύμα αμφισβήτησης, να συγκρουστούν με τις βασικές αιτίες για να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις ο λαός να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του, να έχει τα κλειδιά της οικονομίας και της κοινωνίας στα χέρια του.

Ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βασίλειος Βιλιάρδος):** Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Καραθανασόπουλο.

Μία ανακοίνωση προς το Σώμα.

Η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο και σύσταση Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων και άλλες διατάξεις».

Επίσης, η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κύρωση της από 28-3-2024 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο ΧΙΙ, Παράρτημα 14 της από 6-9-2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας».

Καλείται τώρα στο Βήμα η κ. Αικατερίνη Σπυριδάκη, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Θα ακολουθήσει η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μετά ο κ. Κτιστάκης, ο κ. Κόντης και ο κ. Δελβερούδης.

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το παρόν νομοσχέδιο ενσωματώνεται η οδηγία 2019/1151 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία οδηγία η ενσωμάτωση της οποίας προβλεπόταν σε άλλο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση ήδη από τον Οκτώβριο του 2023 και το οποίο φέρατε σε δόσεις. Το πρώτο μέρος το φέρατε προς ψήφιση τον Νοέμβριο του 2023 και το δεύτερο μέρος εννέα μήνες μετά τη διαβούλευση, διαφοροποιημένο και έχοντας προσθέσει κάποιες ρυθμίσεις για εκκρεμότητες αναπτυξιακών νόμων και για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, οι οποίες μάλιστα δεν είχαν τεθεί σε διαβούλευση. Δεν είναι, όμως, το πρώτο δείγμα κακής νομοθέτησης που έχουμε από εσάς. Απλά εδώ παίρνει τη μορφή νομοθέτησης σε δόσεις.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συχνά έχουμε επικρίνει την Κυβέρνηση για καθυστερημένη ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών και επιβεβαιωνόμαστε και εδώ. Έχουμε πει ξανά την πάγια θέση μας που αποδέχεται ως ορθή και απαραίτητη την εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες. Πέρα από τη θετική θέση μας, στην προκειμένη περίπτωση θεωρούμε ότι η ενσωμάτωση της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία είναι και ουσιαστικά θετική, καθώς έρχεται να αντιμετωπίσει ένα υπαρκτό ζήτημα που αφορά την προστασία των συναλλασσόμενων με επιχειρήσεις. Όμως, η κάθε οδηγία δίνει το περιθώριο κατά την εφαρμογή της να ενσωματωθούν στοιχεία που θα την καταστήσουν αποτελεσματική και βιώσιμη σε κάθε κράτος. Η οδηγία είναι σε θετική κατεύθυνση, η εφαρμογή της όμως, το πώς θα υλοποιηθεί, αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους-μέλους.

Η ορθή νομοθέτηση, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις αιτίες οι οποίες οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάγκη να θεσπίσει την εν λόγω οδηγία και να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, απαιτούνται ποικίλες παρεμβάσεις σε πολλά σημεία, όπως η ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, η διαλειτουργικότητα και η ψηφιακή διασύνδεση διαφόρων πλατφορμών, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και άλλα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι όμως, επίσης, ούτε η πρώτη φορά που καλούμαστε να ασκήσουμε κριτική στην Κυβέρνηση για τις πολιτικές σχετικά με την ανάσχεση της ακρίβειας στα τρόφιμα και την ενέργεια. Είναι θλιβερό και δείχνει ότι είτε η Κυβέρνηση είναι ανίκανη να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα είτε δεν διαθέτει την πολιτική βούληση να πατάξει την αισχροκέρδεια στρεφόμενη κατά των ολιγοπωλίων.

Δυστυχώς, το ζήτημα αυτό δεν είναι απλά ένας αριθμός σε στατιστικές αναλύσεις, αλλά μια πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα τη ζωή κάθε ελληνικής οικογένειας. Η ακρίβεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και τα οποία αφηγήματα περί οικονομικού θαύματος ή θωράκισης της οικονομίας αφήνουν πλέον τους Έλληνες πολίτες παγερά αδιάφορους μιας και δεν το βιώνουν στην καθημερινότητά τους το όποιο οικονομικό θαύμα μιας και δεν νιώθουν ασφάλεια, μιας και δεν βελτιώνεται το επίπεδο διαβίωσής τους με την πενιχρή επιδοματική πολιτική της Κυβέρνησης. Έτσι, κυριολεκτικά δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει.

Πολλάκις έχουμε αναφέρει πως ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, βάσει των τελευταίων στοιχείων, έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα και η επιμονή του σε τόσο υψηλά επίπεδα αποδεικνύει την ανικανότητα ή την απροθυμία της Κυβέρνησης να προστατέψει τους καταναλωτές και να ελέγξει τις ανατιμήσεις.

Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, τα νομοθετικά σας αντανακλαστικά δυστυχώς δεν είναι ικανά να προλάβουν τις εξελίξεις. Και πώς να είναι άλλωστε, όταν τέσσερα χρόνια τώρα προσπαθούμε να σας αποδείξουμε ότι η ακρίβεια δεν είναι ούτε κάτι πρόσκαιρο που θα λυθεί με ένα μαγικό χέρι ούτε είναι εισαγόμενη όπως θέλετε να μας πείσετε. Τα λέμε κι εσείς απλά μας αγνοείτε με αλαζονεία. Ποτέ δεν παραδεχθήκατε ότι με δική σας ευθύνη η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη εξανεμίστηκε και συνεχίζει να εξανεμίζεται μπροστά στο κύμα της ακρίβειας.

Ακόμα κι όταν ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή του προς την Πρόεδρό της, στράφηκε κατά των πολυεθνικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραδεχόμενος την ανικανότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δυστυχώς, ακόμη και αυτή η πράξη αποδείχθηκε μία προεκλογική πράξη εντυπωσιασμού, αποπροσανατολίζοντας το κοινό από τα πραγματικά αίτια της ακρίβειας και τις κυβερνητικές ευθύνες και μάλιστα με τρόπο αναποτελεσματικό προς την ουσία του ζητήματος.

Όλα αυτά παίζονται στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών. Για εσάς όλο κάποιος εξωγενής παράγοντας φταίει για την ακρίβεια, αλλά μία αποτελεσματική και ικανή κυβέρνηση οφείλει να είναι παρούσα, να μειώνει τα περιθώρια αισχροκέρδειας, να μειώνει τις ανισότητες, να προστατεύει τον πολίτη.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά δεν είναι απλά μια θεωρία. Και εφαρμόστηκε σε άλλες χώρες και έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τι κάνει, όμως, η Κυβέρνηση; Αδιαφορεί και αφήνει τους πολίτες να παλεύουν μόνοι τους την ακρίβεια, με μόνο της μέλημα να επικοινωνήσει τη μη ευθύνη της με οποιονδήποτε τρόπο, αφήνοντας τους εκλεκτούς της να κερδοσκοπούν και να συνεχίζουν το ράλι των ανατιμήσεων.

Περνώντας στον τομέα της ενέργειας, η κατάσταση είναι επίσης απογοητευτική. Η Ελλάδα παραμένει μια από τις πιο ακριβές χώρες στις τιμές οικιακού ρεύματος. Κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης η χώρα μας βρέθηκε στην κορυφή της ακρίβειας λόγω της βιαστικής και αδικαιολόγητης προσκόλλησης στο ακριβό φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης σε δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα σε αναλογία με το εισόδημα των νοικοκυριών.

Όμως, δεν σταματάει ούτε εδώ. Η πρόσφατη παρέμβαση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας αναδεικνύει μία αδικία, μια πρωτοφανή κοροϊδία που φέρνει την υπογραφή της δικής σας Κυβέρνησης. Εκατοντάδες επαγγελματίες και αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση καθώς έρχεστε τώρα και τους ζητάτε να επιστρέψουν τα ποσά της πρόσθετης επιδότησης επαγγελματικών λογαριασμών ρεύματος, όπως εσείς οι ίδιοι είχατε εξαγγείλει και μάλιστα με ΚΥΑ και μάλιστα μία μέρα μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα υπέρογκοι λογαριασμοί να θέτουν ένα ακόμα οικονομικό αδιέξοδο σε πολλούς αγρότες και επαγγελματίες. Κι αναρωτιέμαι: Πόσα πλήγματα μπορούν να αντέξουν οι παραγωγικοί τομείς της χώρας μας; Για τι κοινωνικό συμβόλαιο μιλάμε, όταν το ίδιο το κράτος κοροϊδεύει τους πολίτες του;

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα έρχεστε με μια τροπολογία που αφορά την επιβολή υποχρεωτικής προσωρινής εισφοράς αλληλεγγύης επί των κερδών των εταιρειών εξόρυξης λιγνίτη και λιθάνθρακα, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μάλιστα όχι προς την οικονομική στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται σοβαρά από την εκτίναξη των τιμών ενέργειας, αλλά όπως μάθαμε από ερώτηση του Κοινοβουλευτικού μας Εκπροσώπου κ. Μάντζου προς τον Υφυπουργό, απλά για να καλύψετε τις συντάξεις λόγω μη πολιτικής βούλησης κατάτμησης του νόμου περί προσωπικής διαφοράς.

Πάλι λίγα, πάλι αργά φαντάζουν αυτονόητα, πάλι αναχρονιστικός ο τρόπος νομοθέτησης. Οι καταναλωτές, όμως, αντιμετωπίζουν απροστάτευτοι εδώ και καιρό συνεχείς αυξήσεις στους λογαριασμούς τους. Οι πολιτικές σας όχι μόνο αποτυγχάνουν στο να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αλλά και η εμμονή σας σε αυτές τείνουν να υπονομεύσουν τη νοημοσύνη μας. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας πλήττεται συνεχώς εκμηδενίζοντας κάθε προοπτική πραγματικής ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη και θα την ξαναπούμε: Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, αυστηροί έλεγχοι για προστασία των καταναλωτών μέσω της ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κίνητρα ενίσχυσης του καταναλωτικού κινήματος, πλαφόν στη λιανική αγορά ενέργειας, απεξάρτηση από ενεργειακά ολιγοπώλια με ενίσχυση δικτύων, δίκτυο μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης ενέργειας, στήριξη χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων, δημιουργία κοινωνικής κατοικίας, ενίσχυση της φοιτητικής στέγης, προστασία της πρώτης κατοικίας για τους αδύναμους δανειολήπτες, πράσινη μετάβαση με όρους δημοκρατίας. Και αν εσείς δεν μπορείτε να τις αξιολογήσετε, λύση υπάρχει και λέγεται διάλογος, μια λέξη άγνωστη βέβαια για εσάς. Για εσάς διάλογος είναι η επιβολή και συναίνεση ή πλήρη ταύτιση με τις απόψεις σας.

Όμως λυπάμαι που το λέω, το αποτέλεσμα των ορισμών σας και των επιλογών σας δεν συνθέτουν ούτε δημοκρατία ούτε δικαιοσύνη και η πολιτική σας δεν οδηγεί σε μια ανάπτυξη δίκαιη, σε μια ανάπτυξη που θα χαρίζει ασφάλεια και αξιοπρέπεια σε κάθε πολίτη, σε κάθε αγρότη, σε κάθε μικρομεσαίο επιχειρηματία, σε κάθε μικρό επαγγελματία, σε κάθε μισθωτό στον δημόσιο τομέα, σε κάθε επισφαλή εργαζόμενο, σε κάθε μη προνομιούχο. Ανάπτυξη δεν είναι να δημιουργείς ολιγοπώλια και συνθήκες εύνοιας υπερκερδών για λίγους. Ανάπτυξη δεν είναι να κερδίζουν λίγοι πολλά. Ανάπτυξη είναι να αναπαράγουν πολλοί, ανάπτυξη είναι να επιχειρούν πολλοί και να μειώνονται οι ανισότητες.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας επισημαίνω ότι τα συστήματα διαφάνειας και λογοδοσίας πρέπει να είναι επιθυμητά παγκοσμίως. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει ένα μικρό μεν αλλά θετικό βήμα. Δεν μπορώ, όμως, να μην επισημάνω ότι στη χώρα μας το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που εισήγαγε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία ως πολιτικές κατευθύνσεις και πρακτικές. Θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για μια δικαιότερη κοινωνία και ένα αποτελεσματικότερο κράτος. Και νομίζω ότι μας αξίζει και μια δικαιότερη κοινωνία και ένα αποτελεσματικό, ανθεκτικό και δίκαιο κράτος, το οποίο δυστυχώς με την πολιτική σας δεν νομίζω ότι επιθυμείτε να το διασφαλίσετε στους Έλληνες πολίτες.

Ως ΠΑΣΟΚ πάντοτε επιδιώκουμε με οποιοδήποτε τρόπο η χώρα μας να είναι συνεπής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Αυτό θα πράξουμε και σήμερα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βασίλειος Βιλιάρδος):** Ευχαριστούμε πολύ την κ. Σπυριδάκη.

Καλείται στο Βήμα η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας):** Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Παρακολουθώντας τη σημερινή συνεδρίαση διαπίστωσα ότι δεν γνωρίζει το Σώμα ποια μέρα είναι σήμερα. Είναι βεβαίως της Αγίας Μαρίνας και ευχηθήκαμε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες.

Σήμερα, όμως, είναι μια πολύ σημαντική μέρα διεθνώς. Είναι η παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Είναι η επέτειος της ίδρυσης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Τέτοια μέρα το 1998 το Διεθνές Συνέδριο της Ρώμης, με τη συμμετοχή και συμβολή της Ελλάδας, υιοθέτησε το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και αποφάσισε το τέλος της ατιμωρησίας για τα διεθνή εγκλήματα, για τον επιθετικό πόλεμο χωρίς ορισμό, ακόμα τότε για τη γενοκτονία, για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για τα εγκλήματα πολέμου.

Ήμουν εκεί ως φοιτήτρια, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φοιτητών Νομικής που παρακολουθούσε με το στάτους του παρατηρητή της διαδικασίας και βίωσα και τη συγκίνηση εκείνων που πέτυχαν να υιοθετηθεί το καταστατικό αυτού του τόσο σημαντικού θεσμού, αλλά και τον φόβο εκείνων που δεν ήθελαν ποτέ να υπάρξει ποινική λογοδοσία για αυτά τα ειδεχθέστερα εγκλήματα που γνώρισε η ανθρωπότητα, παρ’ όλο που η ανθρωπότητα μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου είπε «ποτέ ξανά πόλεμος», «ποτέ ξανά γενοκτονία», «ποτέ ξανά εγκλήματα κατά αμάχων», «ποτέ ξανά εγκλήματα πολέμου».

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2002, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατατέθηκαν οι εξήντα πράξεις κύρωσης. Η χώρα μας ήταν στα εξήντα πρώτα κράτη που κύρωσαν το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ως φοιτήτρια τότε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια παρακολουθούσα, κάνοντας την πρακτική μου, τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και ήμουν εκεί και σε αυτή την ιστορική στιγμή που όσοι απεύχονταν την ενεργοποίηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ήλπιζαν ότι δεν θα ερχόταν ποτέ, ότι ποτέ δεν θα βρίσκονταν εξήντα χώρες να κυρώσουν το καταστατικό αυτού του διεθνούς οργάνου.

Το 2003, στα πρώτα μου βήματα ως δικηγόρος, κατέθεσα με τον αείμνηστο δημοσιογράφο, εμβληματική μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα, Ηλία Δημητρακόπουλο, μήνυση για εγκλήματα υπαγόμενα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σχετιζόμενα με την παράνομη εισβολή και κατοχή των τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο, με τη συνεχιζόμενη εγκληματική κατοχή, με τον συνεχιζόμενο εποικισμό και τις βίαιες εξαφανίσεις. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς του 2003, πάλι στα πρώτα μου βήματα ως δικηγόρος, συνέταξα για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών τη μήνυση του Δικηγορικού Συλλόγου κατά Μπους και Μπλερ για εγκλήματα πολέμου στο Ιράκ, μια μήνυση που ερευνήθηκε, υπήρξε πόρισμα ότι διαπράχθηκαν εγκλήματα πολέμου, αλλά και κρίση ότι δεν αποτελούν προτεραιότητα διερεύνησης. Πολλά χρόνια μετά, όπως ξέρετε, ο ίδιος ο Μπλερ αναγκάστηκε υπό τη σκληρή κρίση των εγχώριων οργάνων της χώρας του να παραδεχθεί την ευθύνη και την ενοχή του για διεθνή εγκλήματα.

Γιατί τα λέω όλα αυτά; Γιατί η δικαιοσύνη είναι αξία ανεκτίμητη, είναι αγαθό κοινό, είναι προϋπόθεση ειρήνης και δημοκρατίας και δυστυχώς η δικαιοσύνη αναζητείται ακόμη και σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Έρχομαι από το Στρασβούργο, προσγειώθηκα τα ξημερώματα, με μεγάλη συγκίνηση, γιατί η Πλεύση Ελευθερίας αύξησε τη δύναμή της. Έχει πια στην Κοινοβουλευτική της Ομάδα και μια δυναμική Ευρωβουλευτή και ξεκίνησε την πορεία της στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι για να κάνει δημόσιες σχέσεις, όχι για να κάνει συναλλαγές, όχι για να χαριεντίζεται με τα λόμπι, αλλά για να διεκδικήσει δικαιοσύνη και σεβασμό των δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες της χώρας μας, για όλους τους πολίτες του κόσμου.

Η Ευρωβουλευτής μας, η Μαρία Ζαχαρία, ήδη εγγράφηκε στην επιτροπή αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου και αυτό θα επιτρέψει στην Πλεύση Ελευθερίας να φέρνει στο επίκεντρο τους πολίτες, τους αγρότες, τους εργαζόμενους, τις γυναίκες, τους άνδρες, τους νέους, τις νέες, τους μεγαλύτερους, τις οικογένειες, τους πλημμυροπαθείς, όλους όσοι μαστίζονται από την έλλειψη δικαιοσύνης, από τη μη απονομή δικαιοσύνης και από την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους.

Στη διάρκεια των χθεσινών επαφών και στη διάρκεια της χθεσινής παρουσίας μας στο Στρασβούργο είχα την ευκαιρία να θυμίσω κάτι που περίμενα να το είχε κάνει η ελληνική πλευρά. Συμπληρώνονται πενήντα χρόνια κατοχής στην Κύπρο και δεν επιτρέπεται το Ευρωκοινοβούλιο να μην έχει αναλάβει δυναμική, ηχηρή πρωτοβουλία για την παύση της κατοχής. Δεν επιτρέπεται να γίνεται μία «χλιαρή» αναφορά, όπως ήταν η χθεσινή, ανάμεσα στην αναφορά στην Ουκρανία, στο Αφγανιστάν, στη Γάζα, ανάμεσα σε αυτές τις αναφορές με έναν «θολό» τρόπο και για την Κύπρο, σαν να μην πρόκειται για κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται υπό κατοχή.

Δεν ξέρω αν η κ. Μέτσολα, η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, άκουσε και αφουγκράστηκε τις χθεσινές δηλώσεις μου -την είχα συναντήσει αμέσως προηγουμένως-, σήμερα όμως πήρε μια πιο αποφασιστική θέση και αυτό είναι σίγουρα μία πρόοδος.

Η Ελλάδα και οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν μπορεί να παραμένουν σιωπηλές για το Κυπριακό, δεν μπορεί να παραμένουν σιωπηλές για την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, δεν μπορεί να επαμφοτερίζουν ανάμεσα στον θύτη και στο θύμα, δεν μπορεί να στρογγυλεύουν τις τοποθετήσεις τους και να ξεχνούν. «Δεν ξεχνώ» έχουμε πει για την Κύπρο και δεν μπορεί να επιτρέψουμε να ξεχαστεί ένα διεθνές εν εξελίξει έγκλημα. Αυτό είναι το λιγότερο που πρέπει να απαιτηθεί και η δικαιοσύνη είναι ο θεσμός που πρέπει να επιλαμβάνεται σε κάθε ευκαιρία και βεβαίως και η διεθνής δικαιοσύνη και η διεθνής ποινική δικαιοσύνη.

Γύρω από τη δικαιοσύνη, λοιπόν, θα είναι οι αναφορές μου, γιατί πιστεύω ότι το νομοσχέδιο που συζητάμε θα έπρεπε να είναι ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με εντελώς διαφορετικές διατυπώσεις, με εντελώς διαφορετική επεξεργασία, με εντελώς διαφορετικές διατάξεις και προβλέψεις και με εντελώς διαφορετική μα πραγματική πολιτική βούληση.

Γιατί τι έρχεται ως νομοσχέδιο σήμερα στη Βουλή; Ένα νομοσχέδιο υποτιθέμενης αντιμετώπισης της οικονομικής εγκληματικότητας στο επίπεδο της ιδιωτικής οικονομίας. Μα, είναι τόσο άτολμο, τόσο νερουλό, τόσο, πραγματικά, διστακτικό και δειλό αυτό το οποίο φέρνετε, που όλοι καταλαβαίνουν ότι το κάνετε εκόντες άκοντες, διότι έχουν περάσει έξι χρόνια από τότε που αποτέλεσε οδηγία και τελικώς θέλετε απλώς να πείτε ότι αυτή την οδηγία -την οδηγία του 2019, που αναθεώρησε μια προηγούμενη- την κυρώσαμε το 2024, φτιάχνοντας ένα μητρώο που θα περιέχει εκείνους οι οποίοι καταδικάζονται για διάφορα αδικήματα και θα πρέπει να αποκλείονται από τη συμμετοχή σε εταιρικές μορφές, τους οποίους ονομάζετε κιόλας «αποκλεισμένους διευθυντές». Το σκεφτήκατε πολύ ως ορολογία το «αποκλεισμένοι διευθυντές»; Είναι ατυχής, όπως συνολικά ατυχής είναι η πολιτική της Κυβέρνησης στο πεδίο και της δικαιοσύνης και της διαφάνειας και της διαφθοράς και της πάταξής της και της διαπλοκής και της πάταξής της.

Εμείς δεν μιλάμε θεωρητικά, μιλάμε με προτάσεις και σας ψέγουμε, διότι υποκρίνεστε. Παριστάνετε και εσείς και οι σύμμαχοί σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι θέλετε να πατάξετε τη διαφθορά. Μα προτείνετε για Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα πρόσωπο, το οποίο καταγγέλλεται για πρακτικές διαφθοράς και ήδη αυτές τις ώρες κάνει το γύρο της ενημέρωσης η απόφαση της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία παραβιάστηκαν οι αρχές της διαφάνειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την κ. Φον ντερ Λάιεν στο επίπεδο των εμβολιασμών και των συμβάσεων με τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Παριστάνετε ότι θέλετε δικαιοσύνη, αλλά δεν στέργετε για το τέλος της ατιμωρησίας. Κρύβεστε στην Ελλάδα πίσω από τη βουλευτική ασυλία -και τώρα εσχάτως κρύβεται και άλλος πίσω από τη βουλευτική ασυλία-, πίσω από την υπουργική ασυλία και γαντζώνεστε πάνω στον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης από τις κυβερνήσεις.

Εμείς, να το ξεκαθαρίσουμε, έχουμε κάνει τρεις προτάσεις πολύ συγκεκριμένες: Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας και γι’ αυτό ψηφίζουμε «ναι» σε όλες τις αιτήσεις άρσης ασυλίας. Εσείς θα εξηγήσετε γιατί ψηφίζετε αλλού «ναι», αλλού «όχι».

Κατάργηση της υπουργικής ασυλίας και γι’ αυτό θέλουμε να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 του Συντάγματος και να καταργηθεί ο νόμος «περί ευθύνης Υπουργών» και να δικαστεί ο κ. Καραμανλής και ο κ. Σπίρτζης. Να δικαστεί κάθε κυβερνητικό πρόσωπο, το οποίο ενέχεται σε εγκλήματα σε βάρος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος.

Εμείς θέλουμε ισότητα όλων ενώπιον του νόμου και εσείς θέλετε προνόμια κάποιων ενώπιον του νόμου και ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεν κάνατε ούτε καν πρόταση για προανακριτική επιτροπή για το έγκλημα στο Μάτι και θέλετε αυτό να το εξαργυρώσετε, κουνώντας το δάχτυλο σε εκείνους τους οποίους προστατεύσατε, για να μη σας κάνουν και εκείνοι αίτημα για προανακριτική επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη. Τους φιμώνετε κιόλας, γιατί δεν φέρθηκαν καλά. Ενώ εσείς τους προστατεύσατε, εκείνοι δεν κάνουν το ίδιο.

Κάνουμε προτάσεις διαφάνειας με σταθερότητα, με απόλυτη προσήλωση στην αρχή της ενημέρωσης των πολιτών και στην αρχή, βεβαίως, της ισοπολιτείας όλων.

Άκουσα με -προσπαθώ να επιλέξω με ποιο συναίσθημα- θυμηδία ή με οργή ή με αγανάκτηση τον κ. Μητσοτάκη να λέει ότι δεν έχει «μαύρα» ταμεία η Νέα Δημοκρατία και αναρωτιέμαι, κύριοι: Την υπόθεση της «SIEMENS» πόσο βαθιά θέλετε να τη θάψετε και πώς νομίζετε ότι μπορείτε να το πετύχετε;

Η Βουλή αυτή, η επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο της «SIEMENS», με πρόεδρο τον αείμνηστο Σήφη Βαλυράκη, που η χήρα του μας παρακολουθεί από τα θεωρεία της Βουλής, το 2011 - 2012 κατέληξε σε πόρισμα- κόλαφο για το σκάνδαλο της «SIEMENS» με ονόματα στελεχών και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, με ονόματα πολιτικών που τα πήραν από τη «SIEMENS» και με κρίσεις για το γεγονός ότι πρόκειται για ενεργό σκάνδαλο, για μείζον έγκλημα σε βάρος της χώρας, του οποίου τα αποτελέσματα συνέχιζαν και πολύ μετά το ξέσπασμα της υποθέσεως.

Να θυμίσω στον κ. Μητσοτάκη τι κάνατε με αυτό το πόρισμα;

Να το θυμίσω και σε εσάς, κύριε Πλεύρη; Όταν ήρθε στην Ολομέλεια, δεν ψηφίστηκε, ενώ ήταν ομόφωνο.

Να σας πω τι κάναμε εμείς, ως κίνημα, εκτός Βουλής, η Πλεύση Ελευθερίας μόνη της, το 2016-2017; Πήγαμε στο δικαστήριο για τη «SIEMENS» με την πρωτοβουλία μας στη δικαιοσύνη για όλους, που την κάναμε μαζί με τον Διαμαντή Καραναστάση, τον Σεπτέμβρη του 2016 και ζητήσαμε να εφαρμοστεί η διεθνής σύμβαση για τα εγκλήματα κατά της διαφθοράς, που λέει ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα και πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δίκες διαφθοράς, διότι ζημιωμένο από τη διαφθορά δεν είναι μόνο το κράτος, του οποίου πολλές φορές οι εκπρόσωποι συνεχίζουν να διαπλέκονται, αλλά είναι το κοινωνικό σύνολο, είναι οι πολίτες της χώρας.

Και τι έκανε το δικαστήριο τον Φεβρουάριο του 2017, στα όρια της παραγραφής; Είπε ότι δεν έχουν δικαίωμα οι πολίτες να παρίστανται. Εμείς το καταθέτουμε και στην Εθνική Αντιπροσωπεία ως πρόταση να εφαρμοστεί επιτέλους αυτή η πρόβλεψη.

Είπε, λοιπόν, ότι δεν έχουν δικαίωμα οι πολίτες να παρίστανται και είπε ακόμη ότι «δεν θέλουμε να διαβάσουμε το πόρισμα της Βουλής». Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη τα είπε αυτά και αν αναζητήσουμε τις διαδρομές των δικαστών που κάθε φορά αποφαίνονται βολικά για τη διαφθορά και τη διαπλοκή, νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για όλους, σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς προδίδεται αυτός ο κόσμος, όπως τον πρόδιδαν και τέτοιες μέρες πριν από εννιά χρόνια, σε χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς φαλκιδεύεται η αξίωση δικαιοσύνης, σε χρήσιμα συμπεράσματα για το τι είναι αυτά, ποια είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε, αν θέλουμε να υπηρετήσουμε τη δημοκρατία.

Είναι υποκρισία η στάση σας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Παριστάνετε -και ήταν σήμερα η ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο- ότι κόπτεσθε για τα διεθνή εγκλήματα, αλλά κόπτεσθε μόνον όταν η σχέση σας με τα εγκλήματα αυτά μπορεί να αποφέρει πακτωλούς χρημάτων για εξοπλιστικές δαπάνες και για δαπάνες ανασυγκρότησης.

Άρον-άρον, ψήφισμα για την Ουκρανία και στην ίδια γραμμή, ο κ. Μητσοτάκης να λέει ότι χρειαζόμαστε αμυντικό ομόλογο, ομόλογο άμυνας, αλλά καμμία σπουδή για τη Γάζα, καμμία σπουδή για τον παλαιστινιακό λαό.

Τα θύματα είναι θύματα σε όποιον λαό και αν ανήκουν και η Πλεύση Ελευθερίας είναι πάντα με τα θύματα, με τα θύματα της Ουκρανίας, με τα θύματα στη Ρωσία, με τα θύματα στη Γάζα, με τον παλαιστινιακό λαό, με τους ομήρους που κρατούνται, με τους απλούς πολίτες. Δεν έχουμε δυσκολία ποτέ να επιλέξουμε. Εσείς έχετε δυσκολία να υπηρετήσετε τη δικαιοσύνη και την προστασία του πολίτη.

Μετά την ένοπλη επίθεση στην προεκλογική ομιλία Τραμπ, άκουσα πολλές στερεότυπες καταδίκες της πολιτικής βίας που δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας. Αυτή ήταν και η έκφραση που χρησιμοποίησε και ο κ. Μητσοτάκης και πάρα πολλοί άλλοι.

Η οπλοφορία έχει θέση; Η ανεξέλεγκτη αδειοδότηση οπλοφορίας και οπλοχρησίας έχει θέσει; Η βιομηχανία των όπλων έχει θέσει; Η πολεμική βιομηχανία και τα λόμπι της, που καταφέρνουν η ελληνική Κυβέρνηση να μην έχει μέχρι σήμερα καταδικάσει τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, έχουν θέση;

Για εσάς, φαίνεται ότι έχουν θέση. Για εμάς, οι επιλογές είναι ξεκάθαρες. Δεν έχει θέση στο διεθνές στερέωμα καμμία πράξη εγκληματική, δεν έχει θέση στο διεθνές στερέωμα καμμία πράξη εξολόθρευσης αμάχων, δεν έχει θέση στο διεθνές στερέωμα καμμία πράξη αμφισβήτησης και παραβίασης δικαιωμάτων.

Δεν έχει θέση στο εσωτερικό στερέωμα αυτό που κάνετε -γιατί βρέθηκα το πρωί με τους εργαζόμενους για άλλη μια φορά- η πειρατεία σε βάρος μιας επιχείρησης -της «ΛΑΡΚΟ»- και η αποστέρηση της ζωής και της εργασίας από οκτακόσιες οικογένειες που έχουν στηρίξει τη «ΛΑΡΚΟ», την ώρα που τα στελέχη σας -ο κ. Σκρέκας, πρώην Υπουργός Ανάπτυξης, ο πεθερός του, ο πατέρας του, η σύζυγός του, η οικογένειά του- επί χρόνια την κρίσιμη περίοδο μισθοδοτούνταν με παχυλότατους μισθούς από τη «ΛΑΡΚΟ», που στη συνέχεια μας είπατε ότι φαλίρισε.

Έχουμε πρόταση; Βεβαίως. Σας την έχουμε καταθέσει από τις 19 Ιουνίου. Λογιστικός έλεγχος στη «ΛΑΡΚΟ» και για τις ζημιές που προκάλεσαν τα στελέχη σας άσκηση αγωγών.

Λογιστικός έλεγχος, κύριε Πλεύρη, στα νοσοκομεία, στον ΟΣΕ, στη ΔΕΗ, στις επιχειρήσεις αυτές που συνδέονται με το σκάνδαλο της «SIEMENS» και άσκηση αγωγών για την επιβάρυνση του ελληνικού δημοσίου και αυτών των επιχειρήσεων που τις ξεπουλήσατε και οδηγήσατε στο έγκλημα των Τεμπών, στη χώρα του «πάμε και όπου βγει», όπου μετά από τη διάθεση πακτωλών δισεκατομμυρίων, κάποια βαγόνια του 1997 της «SIEMENS» συγκρούσθηκαν, όταν δύο τρένα πήγαιναν στα τυφλά σε ένα δίκτυο χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς καν λαμπάκια, χωρίς προσωπικό και χωρίς κανένα αίσθημα ευθύνης μέχρι σήμερα.

Οι προτάσεις μας είναι κατατεθειμένες. Έχουμε πρόταση για συνολικό λογιστικό έλεγχο και των κονδυλίων που διασπαθίζετε από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Και θα μου επιτρέψετε να κλείσω με κάτι που έχει μονοπωλήσει τον δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι πρέπει να το πω, γιατί μόνο εγώ μάλλον θα το πω. Ξεσηκωθήκατε για την απρεπέστατη, πράγματι, κακοποιητική και σεξιστική συμπεριφορά του κ. Πολάκη, ο οποίος, ως άλλος νταής, συμπεριφέρθηκε με ανεπίτρεπτο τρόπο σε μια γυναίκα-στέλεχός σας, την κ. Συρεγγέλα.

Τα ίδια κάνετε εσείς και δεν σηκώνεστε. Δεν ξεσηκωθήκατε ούτε όταν ο κ. Μαρκόπουλος με έλεγε γελοία, δεν ξεσηκωθήκατε ούτε όταν ο κ. Γεωργιάδης μου έλεγε να είμαι πιο μαζεμένη, δεν ξεσηκωθήκατε ούτε όταν ο κ. Λαζαρίδης μου έλεγε ότι δεν έχω παιδιά και γι’ αυτό, δεν δικαιούμαι να μιλώ για τα Τέμπη. Δεν ξεσηκωθήκατε ποτέ απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές που όλοι και όλες οφείλουμε όχι απλώς να στιγματίζουμε, αλλά και να τις απομονώνουμε.

Και αυτή σας η στάση που έχει καταγραφεί από την πρώτη μέρα, από το πρώτο γιουχάισμα που κάνατε όταν θεωρήσατε ότι μίλησα λίγο παραπάνω για να αιτιολογήσω την ψήφο μου, που θυμίζει το χθεσινό γιουχάισμα των ακροδεξιών στο Στρασβούργο απέναντι στην υποψήφια της Αριστεράς που είπε για το τέλος του φασισμού, η συμπεριφορά σας αυτή παράγει πρότυπα, η συμπεριφορά σας αυτή δίνει το σήμα ότι είναι εντάξει, είναι ok να λες σε μια γυναίκα «βούλωσ’ το», «τράβα σπίτι σου», «μη μιλάς επάνω μου» και στο τέλος να κάνεις πράξη αυτό που της λες.

Η συμπεριφορά αυτή είναι σύστοιχη με το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης επί μήνες δεν έρχεται να απαντήσει στις επίκαιρες ερωτήσεις μου για τις γυναικοκτονίες, επί μήνες δεν στέργει να συζητήσουμε στη Βουλή για τις γυναίκες που δολοφονούνται, επί χρόνια δεν συγκινείται από αυτό το φοβερό, εγκληματικό φαινόμενο και δεν αισθάνεται την ευθύνη που αισθανόμαστε κάποιες και κάποιοι ότι αν δεν κάνουμε κάτι άμεσα, είμαστε υπεύθυνοι όλοι για το επόμενο θύμα.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βασίλειος Βιλιάρδος):** Ολοκληρώνετε, κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ;

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας):** Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βασίλειος Βιλιάρδος):** Ευχαριστώ πολύ.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας):** Χθες στο Ευρωκοινοβούλιο η κ. Μέτσολα, γυναίκα πρόεδρος, προερχόμενη από το κόμμα του κ. Μητσοτάκη το ευρωπαϊκό, έκανε αναφορά στις γυναικοκτονίες. Να το θεωρήσω μία υποκριτική αναφορά; Δεν θα το κάνω. Το θεωρώ μία έντιμη αναφορά. Να το θεωρήσω μία προσωπική και μεμονωμένη αναφορά; Αυτό μένει να κριθεί.

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι και εγώ η ίδια και η Πλεύση Ελευθερίας, το Κίνημά μας, όλες και όλοι θα είμαστε εδώ για να θυμίζουμε ότι η δημοκρατία είναι πράξη, η δικαιοσύνη είναι προϋπόθεση της δημοκρατίας και τα δικαιώματά μας θα τα υπερασπιστούμε με την ύπαρξή μας, με τη ζωή μας ακόμα, γιατί είμαστε πιστοί σε εκείνες και εκείνους που μας εμπιστεύθηκαν ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό, ακριβώς με αυτή την ελπίδα, που εμείς θα την τιμήσουμε και δεν θα την προδώσουμε.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Πλεύσης Ελευθερίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βασίλειος Βιλιάρδος):** Ευχαριστούμε πολύ την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Ελευθέριος Κτιστάκης, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μετά θα ακολουθήσει ο κ. Κόντης.

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, το προκείμενο σχέδιο νόμου έρχεται να καλύψει ένα κενό και ένα ζήτημα που εδώ και αρκετά χρόνια έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο εμπόριο και γενικά στις συναλλαγές, όχι μόνο σε πανελλαδικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τι προβλέπεται, με λίγα λόγια, σε αυτό το σχέδιο νόμου; Για τους πολίτες που συναλλάσσονται με εταιρείες η πολιτεία πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά, απορρίπτοντας τον διορισμό προσώπου ως διευθυντή εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προηγούμενη συμπεριφορά του προσώπου αυτού, όχι όμως μόνο στην ελληνική επικράτεια, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτόν τον σκοπό έχουν ιδιαίτερη αξία οι πληροφορίες που καταχωρίζονται και ανταλλάσσονται μεταξύ των κρατών και είναι βασικό και σημαντικό να γίνεται εγκαίρως, εμπρόθεσμα και πλήρως αυτή η καταχώριση, εν προκειμένω των καταδικαστικών αποφάσεων, και εξίσου σημαντικό είναι η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών να γίνεται εμπρόθεσμα, εγκαίρως και πάλι πλήρως.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι τα πιο σημαντικά άρθρα του σχεδίου νόμου είναι το 6 και το 7. Μπορεί στο άρθρο 3 να προβλέπονται τα αδικήματα και ποιοι εμπίπτουν στην κατηγορία των αποκλεισμένων διευθυντών, μπορεί στο άρθρο 5 να προβλέπεται η σύσταση του μητρώου, όμως στο άρθρο 6 ορίζεται και προβλέπεται η διαλειτουργικότητα των συστημάτων γι’ αυτή την αποτελεσματική εγγραφή του αποκλεισμού των διευθυντών, ιδίως των συστημάτων του ΓΕΜΗ, της υπηρεσίας μιας στάσης, καθώς και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Επαναλαμβάνω: η σωστή, γρήγορη, έγκαιρη και πλήρης εγγραφή και τήρηση αυτού του αρχείου είναι αυτό που θα κάνει αυτόν τον νόμο να επιτύχει, δηλαδή το πώς λαμβάνονται τα δεδομένα, ποιος τα καταχωρίζει και αυτές οι πληροφορίες περί αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης από ποιες πηγές προέρχονται και πώς καταχωρίζονται.

Σε αυτό το πλαίσιο -άκουσα και μια σχετική συζήτηση σήμερα εδώ, στη Βουλή- είναι πολύ ιδιαίτερο και ευαίσθητο ζήτημα η πρόσβαση των ιδιωτών σε αυτές τις πληροφορίες, γιατί σε αυτή την περίπτωση έχεις να ισορροπήσεις μεταξύ της πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες των εταιρειών που θέλουν να προσλάβουν κάποιους ως διευθυντές και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Το σχέδιο νόμου προβλέπει εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης γι’ αυτό το θέμα. Εκεί όμως θα πρέπει αυτή η ισορροπία να είναι ιδανική, ακριβώς για να έχει εφαρμογή, αφ’ ενός μεν να έχει «κέρδος» για τις εταιρείες που πρόκειται να προχωρήσουν σε διορισμούς, αφ’ ετέρου να γίνει η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

Το άρθρο 7, το οποίο επίσης προανέφερα ότι είναι σημαντικό, προβλέπει ότι στους αποκλεισμένους διευθυντές συμπεριλαμβάνονται επίσης και όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής ενημέρωση αυτού του μητρώου και από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς για να μπορέσει να επιτύχει.

Όλα αυτά αποβλέπουν στην πιο αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, ώστε πραγματικά να αποκλείονται όσοι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία και πραγματικά να προστατεύονται τα πρόσωπα που συνδιαλέγονται και εν γένει αλληλεπιδρούν με τις εταιρείες, όπως είναι ο μοναδικός σκοπός του νόμου.

Άκουσα προηγουμένως και τον κ. Νικητιάδη και τον κ. Δημητριάδη, τους ειδικούς αγορητές από το ΠΑΣΟΚ και τους Σπαρτιάτες αντίστοιχα, οι οποίοι έθεσαν το θέμα της ακυρότητας των αποφάσεων των εταιρειών, εφόσον ακυρωθεί ο διορισμός του διευθυντή που τις έλαβε ή έλαβε μέρος στην έκδοση των αποφάσεων. Κατ’ αρχάς να πω ότι αφ’ ενός μεν δεν φαίνεται ότι έχει αναδρομική ισχύ η ακυρότητα του διορισμού των αποκλεισμένων διευθυντών, αφ’ ετέρου θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα περιοριστική η αναφορά των συνεπειών του διορισμού των αποκλεισμένων διευθυντών. Συνεπώς όσες μόνο προβλέπει ο νόμος, αυτές είναι οι συνέπειες. Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση εκεί θα ανατρέξουμε στις γενικές διατάξεις, ας πούμε στον 4548/2018, όσον αφορά τις ανώνυμες εταιρείες, περί ακυρότητας των αποφάσεων που έχουν βγει από τα όργανά τους, αλλά δεν νομίζω ότι συντρέχει τέτοιο πρόβλημα. Άλλωστε και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής δεν έκανε καμμία σχετική παρατήρηση.

Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι στο προκείμενο σχέδιο νόμου λύνεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό ένα βασικό πρόβλημα των συναλλαγών, προστατεύονται επαρκώς απ’ ό,τι φαίνεται -αυτό θα φανεί βέβαια και με την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου- οι πολίτες, προστατεύονται οι συναλλαγές με κάποια άτομα που κατ’ επάγγελμα, κατά σύστημα, αν θέλετε, μπαίνουν σε μια τέτοιου είδους διαδικασία προκειμένου να εξαπατήσουν τους πολίτες, τους συναλλασσόμενους. Δεν βλέπω, λοιπόν, απολύτως κανέναν λόγο για τον οποίο δεν πρέπει κανείς να υπερψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βασίλειος Βιλιάρδος):** Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Κτιστάκη.

Επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Ιωάννης Κόντης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Σπαρτιατών.

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

Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα άλλο ένα νομοσχέδιο, το οποίο περιμένουμε να βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας, μια ανάπτυξη που την ακούμε και την κυνηγάμε σαν το άγιο δισκοπότηρο, αλλά δεν τη βλέπουν τελικά στο πετσί τους οι Έλληνες να έρχεται. Την ακούμε σε αριθμούς, την ακούμε σε ποσοστά, την ακούμε σε μονάδες, αλλά τελικά επί της ουσίας δεν βλέπουμε τίποτα. Βλέπουμε τη μία μετά την άλλη, τις υποτιθέμενες πολλά υποσχόμενες παραγωγικές μας μονάδες και βιομηχανίες να παραδίδονται σε ιδιώτες ή σε άλλους οι οποίοι ενώ τις παίρνουν προβληματικές έχουν το μαγικό ραβδί και σίγουρα τις παίρνουν για να τις βελτιώσουν ή να κερδίσουν, ενώ το κράτος μας αδυνατεί να το πράξει. Και δεν αναρωτιούνται οι εγκέφαλοι αυτοί που παραδίδουν εταιρείες, όπως η «ΛΑΡΚΟ» ας πούμε, έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί έρχονται κολοσσοί και διασταυρώνουν τα ξίφη τους, όπως οι Ιρλανδοί οι οποίοι ακόμα είναι στο Συμβούλιο Επικρατείας ή δεν ξέρω αν τελείωσε, η «ΤΕΡΝΑ» και άλλες εταιρείες και στο παρελθόν είχε ενδιαφερθεί και ο κ. Μυτιληναίος, αν θυμάμαι καλά. Για ποιον λόγο εταιρεία σαν τη «ΛΑΡΚΟ» -που εμείς ξέρουμε ότι έχει τρομερά κοιτάσματα σιδηρονικελίου και άλλων μεταλλευμάτων και μπορεί να παράγει το άλας θειικού νικελίου το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο στις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που σήμερα είναι η μόδα και κατακλύζει τον κόσμο και σε άλλα προϊόντα-, έρχονται και την παίρνουν; Και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να απολύσουμε τους -αν δεν κάνω λάθος- πάνω από επτακόσιους εργάτες -κάποτε ήταν χίλιοι-χίλιοι διακόσιοι της «ΛΑΡΚΟ»-, οι οποίοι επί τρεις, τέσσερις γενεές τη μεγάλωσαν και τη συντήρησαν και αν δεν υπήρχε αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά της ΔΕΗ, η οποία ήταν σε μορφή τοκογλυφική, παρείχε την ενέργεια στην μορφή παραγωγής που ήθελε η «ΛΑΡΚΟ», ενώ τώρα οι νέοι επενδυτές σκέφτονται την υδάτινη μορφή επεξεργασίας του μεταλλεύματος. Για ποιον λόγο έρχονται και την παίρνουν κι εμείς αναρωτιόμαστε πώς θα την κάνουμε κερδοφόρα; Δεν υπάρχει μία επιστημονική επιτροπή να πει «ρε παιδιά, να αναλύσουμε, να δούμε τι θέλουν να κάνουν αυτοί στη «ΛΑΡΚΟ» και δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς;». Και αναφέρομαι στη «ΛΑΡΚΟ» γιατί έχω δει όχι μόνο στην Ελλάδα αναφορές, αλλά και μεγάλες μελέτες στο εξωτερικό όπου και εκεί απορούν για ποιον λόγο εμείς δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα κοιτάσματά της. Σίγουρα είναι τεράστια η ευθύνη που έχουμε για τους εργαζόμενους αυτούς, οι οποίοι μεγαλώνουν τα παιδιά τους, κληρονομικά και αυτά γίνονται στην ουσία βάσει εθιμικού δικαίου, δεν ξέρω πώς ή επειδή ζουν εκεί, υπάλληλοι της «ΛΑΡΚΟ». Αλλά δεν είναι υπάλληλοι, είναι εργάτες οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους τόσα χρόνια, γιατί ξαναλέω, πολλοί εδώ δεν έχουν φανταστεί, δεν έχουν δοκιμάσει να δουλέψουν σε βαριές εργασίας και δεν μπορούν να φανταστούν πώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εκτός της βαριάς εργασίας είναι έκθετοι και σε πολλές περιπτώσεις καρκίνου και πάρα πολλοί από αυτούς, γύρω στο 15% έχουν αποκτήσει καρκίνο μέσα σε αυτά τα χρόνια.

Γιατί δε σκεφτόμαστε, λοιπόν, να αρχίσουμε από εκεί και ψάχνουμε να βρούμε την ανάπτυξή μας μέσα από την κατάργηση κάποιων διευθυντών ή αν ανεβάσουμε λίγο τον ΦΠΑ; Διότι η Ελλάδα στηρίζεται -μην ξεχνάμε- στους έμμεσους φόρους, στην έμμεση φορολόγηση. Ο προϋπολογισμός μας είναι οι έμμεσοι φόροι. Όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο χαίρονται στην Κυβέρνηση και στην κάθε κυβέρνηση. Γιατί βλέπουμε ότι εναλλάσσονται οι κυβερνήσεις και η κάθε μία κατηγορεί την άλλη γι’ αυτά που έκανε η ίδια πριν. Και τους ενδιαφέρει, τους αρέσει να ανεβαίνουν οι τιμές, γιατί μέσα από τον ΦΠΑ και από τους φόρους που προέρχονται βασίζουν τον προϋπολογισμό μας. Δεν το βασίζουν σε παραγωγικές επενδύσεις. Το βασίζουμε εκεί, να αγοράζουν οι Έλληνες προϊόντα, παπούτσια, ρούχα και να παίρνουμε από τη φορολογία τους. Αυτό είναι εξέλιξη και ανάπτυξη ενός κράτους;

Ζούμε σε μια Ευρώπη στην οποία μας κάνει κουμάντο κάποια κ. Φον ντερ Λάιεν, ενώ πιο πριν κάποιοι άλλοι καρεκλοκένταυροι, η οποία σήμερα παρ’ όλες τις πιέσεις που έγιναν τόσα χρόνια, τόσο καιρό, αποδείχθηκε ότι υπάρχει κάτι σκοτεινό και μαύρο στην υπόθεση των εμβολίων. Ξεκάθαρα η επιτροπή ή τα δικαστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάνθηκαν πλέον ότι υπάρχει απόλυτο σκοτάδι, ότι υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες δεν δόθηκαν ποτέ στο φως, γιατί είναι ύποπτες και σκοτεινές. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να δώσουν φως στις ζωές μας. Η κ. Φον ντερ Λάιεν θα φωτίσει τις ζωές μας. Δίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες, και ενσωματώνουμε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές όπου δεν θέλουμε να στέλνουμε ανθρώπους προικισμένους. Διαλέγουμε ηθοποιούς, χωρίς να θέλω να πω κάτι γι’ αυτούς, διαλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην τηλεόραση. Ούτε εγώ προσωπικά θα μπορούσα να ανταποκριθώ στον ρόλο του Ευρωβουλευτή, γιατί απαιτεί βαθιά γνώση θεμάτων, τα οποία πρέπει να μελετήσεις, να αντισταθείς και να αντιπαρατεθείς και όχι να πεις «ελάτε, περάστε και δώστε τα». Μιλάνε ένα τρίλεπτο στην Ευρωβουλή και περνάει η κ. Φον ντερ Λάιεν και οι συν αυτοί ό,τι θέλουν τα οποία έρχονται μετά στις ζωές μας και τα κάνουμε εμείς νόμο, τα περνάμε αναγκαστικά και πλέον βλέπουμε στο πετσί μας τι συμβαίνει κάθε μέρα.

Ποια είναι αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση της κάθε κυρίας Φον ντερ Λάιεν η οποία κουβαλάει σκελετούς πίσω της; Γιατί αν υπάρχει μόνο το θέμα των εμβολίων, άντε να το ψάξουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι απαράδεκτα εκεί. Να πιάσουμε το μποϋκοτάζ, το οποίο γύρισε μπούμερανγκ στη Ρωσία και το οποίο ανέβασε την ακρίβεια σε ευρωπαϊκές χώρες και κανείς δεν διαμαρτύρεται από αυτούς γιατί είναι όλοι βολεμένοι, να φτάσουμε στο σημείο να απειλούν τον Όρμπαν ο οποίος πήγε να προσπαθήσει να κάνει μία επαφή για ειρήνη και να τον απειλούν ότι θα του σαμποτάρουν την εξάμηνη ευρωπαϊκή πορεία του; Ποιοι είναι αυτοί και γιατί τους αποδεχόμαστε εμείς σαν κράτη, επειδή μπήκαμε σε έναν θεσμό στον οποίο πιστέψαμε όλοι και είπαμε ότι θα είναι μία Ευρώπη εθνών και ότι τα έθνη μας θα εργάζονται όλα μαζί από κοινού για το καλό μας, ξεπερνώντας τα όρια των εμπορικών συναλλαγών, τα κλειστά σύνορα και τη διακίνηση ανθρώπων; Ο αρχικός σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αυτός. Δεν ήταν να γίνει μία χώρα που να μας επιβάλει με μια σημαία με αστέρια τη σημαία της, τα έθιμά τους, τα οποία δεν υπάρχουν και ό,τι σκαρφίζονται κάθε πρωί πέντε, δέκα τεμπέληδες οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Γιατί αν δείτε ποιοι εισηγούνται αυτά τα νομοσχέδια που φέρνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιτροπή, τα οποία δεν επεξεργάζεται καν όλο το Κοινοβούλιο είναι πέντε, δέκα τεμπελχανάδες, είναι υποτίθεται τα golden boys της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι καν Βουλευτές εκλεγμένοι, Ευρωβουλευτές, που τα πηγαίνουν εκεί και τα περνάνε έτσι.

Ποιοι είναι αυτοί και τι είμαστε εμείς; Εμείς θα ερχόμαστε εδώ να διαμαρτυρόμαστε και να λέμε ότι είναι ακριβό το ρεύμα; Από πού προέρχονται όλα αυτά; Ακριβά τα ενοίκια, ακριβό το ρεύμα, αφαίρεση μετρητών από την αγορά. Κατ’ αρχάς εδώ πρωτοτυπήσαμε, γιατί είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε όριο το πεντακοσάρικο και πρόσφατα εγώ ήμουν στην Ιταλία και το όριο τους είναι 10.000. Μπορείς να έχεις 10.000 μετρητά. Πηγαίνεις στην τράπεζα και δεν μπορείς να μπεις. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη; Οι τραπεζίτες πια δεν σε δέχονται σε ραντεβού. Το να δεις έναν τραπεζίτη σήμερα είναι σαν να πας να δεις τον Ρότσιλντ στο γραφείο του. Πρέπει να κλείσεις ένα ραντεβού δεκαπέντε μέρες για να διορθώσεις ένα στοιχείο στον λογαριασμό σου. Εκεί που πηγαίναμε στις τράπεζες και πήγαινε και η κάθε κυρία και κύριος, εξυπηρετείτο, είχε τον λογαριασμό του σε ένα βιβλιάριο, τώρα έχουμε ψηφιακά στοιχεία λογαριασμών, τα οποία και υποκλέπτουν διάφοροι χάκερς, τα έχουμε πει όλα αυτά, αλλά δεν μπορείς να διαπραγματευθείς σαν τράπεζα, δεν μπορεί να δανειστείς, δεν μπορεί να πάει ο έμπορος να δανειστεί να τον βοηθήσουν. Τελείωσε. Όποιος πεθαίνει, κλείνουν οι πόρτες. Έχουμε ακριβά ενοίκια και σε ιδιώτες και στους επαγγελματίες.

Έχουμε την κυπριακή τραγωδία, πενήντα χρόνια από την προδοσία της Κύπρου που έκανε ο Ιωαννίδης, η οποία συμπληρώθηκε στις 14 Αυγούστου με τη μετέπειτα κυβέρνηση, η οποία μας είπε το περίφημο «η Κύπρος κείται μακράν». Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ασχολείται καθόλου με την Κύπρο. Ασχολείται με άλλα θέματα, μεριμνά και τυρβάζει για την Ουκρανία στην οποία δίνουμε κάθε τόσο 50, 60 δισεκατομμύρια. Δεν ασχολείται καθόλου με την Κύπρο. Δεν θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα τόσα χρόνια και ειδικά τώρα με τα 50 για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Κύπρος; Η ευρωπαϊκή Κύπρος η οποία είναι υπό κατοχή το 43% της, πενήντα χρόνια; Εδώ τώρα θάβουν ακόμα νεκρούς. Βρίσκουν λείψανα Ελλήνων αγωνιστών και τα πηγαίνουν στην Κύπρο και δεν υπάρχουν οι συγγενείς τους να τους θάψουν. Κι εμείς δεν ασχολούμαστε με την Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ασχολείται. Απλά ασχολείται να μας στείλει οδηγίες να τις ενσωματώσουμε. Αύριο θα ενσωματώσουμε κάτι άλλο, το σχολείο, το ένα, το άλλο. Κάποια άλλη οδηγία θα έρθει για καινούργια εμβόλια. Εδώ για τα θέματα που μας απασχολούν σαν έθνος, σαν λαό δεν ασχολούμαστε.

Τι θα πει ανάπτυξη, λοιπόν, τώρα και πώς θα γίνει; Εκμηδενίσαμε την πρωτογενή μας παραγωγή, τη γεωργία, την αλιεία, την κτηνοτροφία. Αυτό δεν είναι η προσπάθεια για ανάπτυξη; Κάποτε καλλιεργούσαμε, είχαμε ζώα, είχαμε γεωργία. Τώρα δεν έχουμε. Όλα γίνονται φωτοβολταϊκά με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα βουνά μας έχουν μπει ανεμογεννήτριες, στις εύφορες πεδιάδες μας φωτοβολταϊκά. Όποιος πάει για τη Θεσσαλονίκη και περάσει από πεδιάδες, δεξιά-αριστερά βλέπει φωτοβολταϊκά. Οι Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές πλέον. Ακριβά ακτοπλοϊκά, ακριβά αεροπορικά εισιτήρια. Ποια είναι η ανάπτυξη που περιμένουμε; Το αν θα καταργήσουμε τώρα τρεις διευθυντές οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για κάποια αδικήματα;

Να πω πάνω σ’ αυτό κάτι. Και αυτά σχετικά είναι. Είδα ότι υπάρχει το αδίκημα της απιστίας εκεί. Εμείς περάσαμε και από το ποδόσφαιρο κάποια χρόνια. Εγώ προσωπικά ήμουν οκτώ χρόνια διοικητικός σε ομάδα μεγάλη. Ξέρετε ότι κάθε τρεις και λίγο έχουμε περάσει για απιστία από εισαγγελείς ή ανακριτές που δεν γνωρίζουν από ποδόσφαιρο; Ποια είναι η απιστία; Εγώ προσωπικά είχα καταγγελία για απιστία και απαγορευτικά μέτρα για οκτώ χρόνια επειδή έκανα ένα συμβόλαιο και επειδή είπε ο ανακριτής που δεν γνώριζε από ποδόσφαιρο ότι δεν μπορώ να έχω λιγότερα έσοδα και να κάνω ένα συμβόλαιο ακριβό, όταν όλες οι ομάδες κάνουν το ίδιο και πήγαμε πενήντα άτομα κατηγορούμενοι, τρία διοικητικά συμβούλια δώδεκα ετών και αθωωθήκαμε σε πέντε λεπτά από έναν πρόεδρο δικαστηρίου που ήξερε από ποδόσφαιρο. Εάν πάω σ’ έναν δικαστή ο οποίος δεν γνωρίζει από ποδόσφαιρο, θα φάω δέκα χρόνια φυλακή –γιατί είναι κακουργηματικό-, γιατί η αξία ήταν άνω των 150.000 ευρώ, ήταν 300.000 ευρώ.

Λέω: Δεν πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν ιδιαίτερες περιπτώσεις; Τι θα του κάνεις κάποιου σαν κι εμένα που θα πάει στο δικαστήριο; Θα του αφαιρέσεις τη δυνατότητα να υπάρχει σ’ έναν σύλλογο μέχρι να αθωωθεί σε ένα εφετείο; Υπάρχουν, λοιπόν, ιδιαίτερες περιπτώσεις. Δεν είναι όλες ίδιες. Έχει τα περισσότερα αδικήματα, ναι, να βγουν και από το ποδόσφαιρο ακόμα διάφοροι οι οποίοι πήγαν και επί σκοπού έκαναν διάφορα αδικήματα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις-εξαιρέσεις τις οποίες πρέπει να εκδικάζουν και να ανακρίνουν και να ερευνούν άτομα τα οποία έχουν εξειδίκευση με το κάθε επάγγελμα, με γιατρούς, αθλητές, ποδοσφαιριστές.

Αυτό, λοιπόν, με τους διευθυντές πρέπει να το δούμε κατά περίπτωση και να δούμε και ότι υπάρχουν αδικήματα. Η απιστία είναι μια αόρατη μορφή. Τον καθένα μπορείς να κατηγορήσεις, γιατί τι είναι απιστία; Είναι η κακοδιαχείριση περιουσίας που σου έχει εμπιστευτεί είτε το δημόσιο είτε τρίτος. Ναι, αλλά έτσι γίνεται. Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, το διοικητικό συμβούλιο είχε τις ευθύνες και δεν τις είχε ο ιδιοκτήτης. Έβαζε ένα διοικητικό συμβούλιο κάθε ιδιοκτήτης, την πλήρωνε το διοικητικό συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα, για οφειλές στο ΙΚΑ κ.λπ.. Δεν πρέπει να τα δούμε, λοιπόν, όλα κατά περίπτωση και να τα φτιάξουμε, να έχουν ευθύνη και οι ιδιοκτήτες –που τώρα έχει γίνει βέβαια-, να έχουν ευθύνη οι πραγματικοί υπεύθυνοι; Αναφέρθηκα σ’ αυτό γιατί είναι κάτι που με απασχόλησε προσωπικά τόσα χρόνια. Για πραγματική ανάπτυξη, όμως, μέσα απ’ αυτό θέλουμε ακόμα πολλά νομοσχέδια να ενσωματώσουμε.

Αν δεν στραφούμε πρώτα στην πρωτογενή παραγωγή μας, την οποία πλέον καταστρέψαμε, αν δεν στραφούμε σε μορφές ενέργειας που γνωρίζαμε και να μην περιμένουμε από φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες και όλα τα συναφή, εάν δεν δημιουργήσουμε, δεν γίνεται τίποτα.

Έχουμε τριάντα –δεν ξέρω πόσα- υδροηλεκτρικά φράγματα. Το φράγμα της Μεσοχώρας εδώ και είκοσι πέντε χρόνια δεν λειτουργεί. Τώρα νομίζω ότι θα πάρει άδεια. Για ποιον λόγο δεν λειτουργεί η Μεσοχώρα; Είναι ένα φράγμα το οποίο «βάζει μέσα» την Ελλάδα μόνο για συντήρηση 500.000 ευρώ κάθε χρόνο. Έχουμε δαπανήσει δεκάδες εκατομμύρια και δεν λειτουργεί ένα φράγμα το οποίο μπορεί να ηλεκτροδοτήσει μια ολόκληρη περιοχή με μεγάλες πόλεις. Έχουμε τη δυνατότητα της γεωθερμίας. Για ποιον λόγο δεν τα αναπτύσσουμε αυτά και περιμένουμε πότε θα κάνει λιακάδα ή πότε θα φυσήξει ή πότε θα καεί ένα δάσος για να πάμε να φυτέψουμε τους ανεμιστήρες; Αυτή είναι η προσπάθεια για ανάπτυξη; Οι Έλληνες, λοιπόν, θέλουν λόγια τα οποία να έχουν βάση, όχι λόγια άνευ ουσίας.

Επίσης, να σταματήσει αυτή η ιστορία με τις εξώσεις στα σπίτια και τους εκβιασμούς που κάνουν οι τράπεζες μέσω των servicers, γιατί αυτό δεν έχει σταματήσει. Το φέραμε στη Βουλή όταν ήταν σε έξαρση το φαινόμενο, το συζητήσαμε, το ξεχάσαμε. Κάθε μέρα παίρνουν σπίτια ανθρώπων. Ξέρετε ότι όταν ένας ιδιοκτήτης –επειδή έχω πρόσφατο παράδειγμα- θέλει να πάρει το σπίτι του πίσω, κάνει ένα έγγραφο έναν μήνα ή δύο σ’ ένα δικαστήριο και ξαφνικά ένα πρωί πάει σε μια οικογένεια, «βγείτε έξω από το σπίτι» και έχουν μόνο τρεις μέρες για να φύγουν; Ούτε έναν μήνα ούτε τίποτα. Τρεις μέρες. Και αν δεν βγουν και δεν έχουν βρει σπίτι σήμερα στη δύσκολη αγορά ακινήτων, τους πετάνε με τις κλωτσιές και τους παίρνουν και τα πράγματα. Είναι χώρα αυτή που προσέχει τους πολίτες και μιλάμε για ανάπτυξη;

Ξαναλέω: Είναι διαχρονικό το θέμα και όλες οι κυβερνήσεις έχουν ευθύνη. Κανείς μα κανείς απ’ όσους κυβέρνησαν δεν εξαιρείται απ’ αυτό.

Σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βασίλειος Βιλιάρδος):** Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Κόντη.

Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νίκης κ. Κομνηνός Δελβερούδης για έξι λεπτά. Θα ακολουθήσουν ο κ. Μάντζος, ο κ. Παππάς και μετά ο κ. Πλεύρης.

Ορίστε, κύριε συνάδελφε.

**ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ:** Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία Υπουργέ, συζητάμε σήμερα για την ψήφιση της ενσωμάτωσης του άρθρου 1 της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές, όπως και άλλων επειγουσών διατάξεων, όπως τις χαρακτηρίζετε.

Αρχικά θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στην τοποθέτηση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκου κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για το παρόν νομοσχέδιο. Μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετίζεται κυρίως με την αντιμετώπιση του πληθωρισμού τροφίμων και ειδών βασικής διαβίωσης και όχι με τις τιμές της ενέργειας, όπως και ότι στο Υπουργείο τούς ενδιαφέρει ιδιαιτέρως η μέση ελληνική οικογένεια και οι οικογένειες που τα φέρνουν βόλτα δύσκολα με την ακρίβεια στα σουπερμάρκετ με τις οργανωμένες αγορές διατροφής και βασικών ειδών διαβίωσης και ότι γι’ αυτό είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής Ανταγωνισμού.

Πρέπει να σας πούμε ότι δεν μας έχετε πείσει ότι νοιάζεστε για τη μέση ελληνική οικογένεια. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρετε τώρα. Βέβαια, εμείς το ευχόμαστε, όμως κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται. Ξέρουμε, θα μας πείτε ότι θα ενισχύσετε την Επιτροπή Ανταγωνισμού με εξειδικευμένο προσωπικό, όμως όπως γνωρίζετε καλά, το ζητούμενο είναι αν μπορεί η ανεξάρτητη αυτή αρχή να κάνει το έργο της απρόσκοπτα και χωρίς παρεμβάσεις.

Άραγε εκείνη η κανονιστική παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων που θα οδηγούσε σε μείωση των τιμών για τους καταναλωτές, αλλά έχει εξαφανιστεί εδώ και πολλούς μήνες, συγκεκριμένα από το περασμένο φθινόπωρο, πού είναι; Θα βγει στο φως ή θα παραμείνει θαμμένη στα συρτάρια για χάρη των ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων του κλάδου; Μέχρι στιγμής καμμία ανακοίνωση σχετικά με την τύχη αυτής της κανονιστικής παρέμβασης δεν έχει γίνει από τη νέα ηγεσία της επιτροπής.

Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι το φορολογικό τέλος του 33% στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, το οποίο ονομάζετε προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης και το οποίο φέρνετε με τροπολογία της τελευταίας στιγμής πάλι, δεν είναι αξιόλογο και σε κάθε περίπτωση δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας.

Αυτές οι πολιτικές άλλοτε της φορολόγησης και άλλοτε της επιβολής προστίμων, οι οποίες είναι και επιλεκτικές και προσωρινές, αλλά και συμβολικές -ας μην κοροϊδευόμαστε- δεν οδηγούν στη ριζική αντιμετώπιση της ακρίβειας που φτάνει στον καταναλωτή. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως.

Έρχομαι τώρα στο μείζον ζήτημα των ημερών, δηλαδή στο ζήτημα της εκτόξευσης της τιμής της ενέργειας που πάλι σας βρήκε απροετοίμαστους στην Κυβέρνηση ή που μάλλον εσείς επιτρέψατε να συμβεί και να φτάσουν οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα-ρεκόρ, αδιαφορώντας για τους καταναλωτές όπως πάντα και προτάσσοντας τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων και των ολιγοπωλίων.

Μας είπε ο κύριος Υπουργός στη συνεδρίαση της επιτροπής, όπως προανέφερα, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει σχέση με τις τιμές της ενέργειας. Είναι δυνατόν; Φυσικά και έχει. Είναι άμεση η εξάρτηση της τιμής των προϊόντων στα ράφια των σουπερμάρκετ με την τιμή της ενέργειας, η οποία συμπαρασύρει και τις τιμές των προϊόντων. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ανάλυση για να το καταλάβουμε αυτό. Άρα, θα έπρεπε να σας ενδιαφέρει.

Τι έχουμε, λοιπόν; Νέο ρεκόρ κατά 36,7 στη χονδρική τιμή του ρεύματος η οποία καλπάζει προς τα 200 ευρώ τη μεγαβατώρα, γεγονός που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες όχι μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και για τον χειμώνα που έρχεται. Όμως η Κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται υποτίμησε και πάλι τον κίνδυνο, με αποτέλεσμα να τρέχει πίσω από το πρόβλημα χωρίς να έχει λύσεις, αν και θα περιμέναμε να έχει γρήγορα αντανακλαστικά μετά και την πρόσφατη ενεργειακή κρίση.

Και τι μας λέτε; Τα ρίχνετε στο διασυνοριακό εμπόριο, είτε γιατί η Ουγγαρία που προμηθεύεται ηλεκτρικό ρεύμα από τη Γερμανία μέσω Αυστρίας δεν έχει τις αναγκαίες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύπτει τις ανάγκες ζήτησης, είτε γιατί οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις από την Αυστρία μέχρι τη Σερβία εμφανίζουν βλάβες, είτε γιατί οι τιμές με τις οποίες πληρώνουν οι εισαγωγείς ρεύματος από την Ουγγαρία και άλλες βαλκανικές χώρες είναι μεγάλες.

Και τέλος πάντων, τι κάνετε; Προσπαθείτε να βρείτε μία λύση τελευταία στιγμή. Ενώ λέτε ότι δεν πρόκειται για κάποιο παιχνίδι των ηλεκτροπαραγωγών και προμηθευτών της ελληνικής αγοράς, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη. Και τελικά θα επιβάλλετε ένα έκτακτο τέλος στους παραγωγούς για δύο μήνες και με τα έσοδα αυτά θα επιδοτηθούν οι λογαριασμοί ρεύματος των καταναλωτών για τον Αύγουστο. Για τον Σεπτέμβριο; Για τις αυξήσεις των τελευταίων μηνών; Ουδείς λόγος.

Όσον αφορά τώρα στο παρόν νομοσχέδιο, με το πρώτο κεφάλαιο που έχει να κάνει με την ενσωμάτωση της οδηγίας είναι αντιληπτό ότι θα αποτελούν persona non grata για τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων όσα φυσικά πρόσωπα έχουν επιδείξει δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά όχι μόνο στην ελληνική επικράτεια, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της ρύθμισης αυτής σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση είναι η προστασία τρίτων από καταχρηστικές ή δόλιες συμπεριφορές φυσικών προσώπων που διοικούν τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, με πρόβλεψη για δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μητρώων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό θα ήταν πραγματικά θετικό αν δεν υπήρχαν τα κενά που, αν και επισημάνθηκαν κατά τις συνεδριάσεις της επιτροπής και από τους συναδέλφους των υπολοίπων κομμάτων και από τους φορείς, τελικά δεν απαντήθηκαν από τους αρμόδιους, όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα της αποτελεσματικότητας αναφορικά με το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, διότι γνωρίζουμε ότι οι καθυστερήσεις στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων αποτελούν τον κανόνα και μάστιγα για τη χώρα μας.

Αυτά προκύπτουν από τα πρόσφατα στοιχεία που καλύπτουν έως το έτος 2022 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οποία ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις είναι επτακόσιες σαράντα έξι ημέρες τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι διακόσιες ογδόντα δύο ημέρες.

Για τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης η χώρα μας έχει καταδικαστεί επανειλημμένως από το ΕΔΔΑ, κατέχουσα μία από τις πρώτες θέσεις. Να πούμε βέβαια ότι αν πρόκειται για κάποια υπόθεση των funds ή των servicers η απόφαση εκδίδεται αυθωρεί και παραχρήμα. Θυμόμαστε όλοι την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για την οποία χρειάστηκε λιγότερο από ένας μήνας παρά τα μεγάλα νομικά και οικονομικά ζητήματα και τις τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Τέλος, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά για το θέμα της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Τα είπαν όλα οι αρμόδιοι φορείς. Ακούσαμε όλοι ότι το κοινό αίτημα του Δημάρχου Λαμιέων, του προέδρου του επιμελητηρίου Φθιώτιδας, του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας «Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», όπως και του περιφερειάρχη είναι επί της ουσίας η απόσυρση των συγκεκριμένων διατάξεων για λόγους σοβαρότατους που υπονομεύουν τη βιωσιμότητα και το μέλλον της νεοσύστατης ανώνυμης εταιρείας.

Μας είπαν ότι ούτε θέμα κατεπείγοντος υφίσταται αφού ανεστάλη ο πλειστηριασμός του εν λόγω ακινήτου, αλλά -και το πιο σοβαρό- δεν γνωρίζουν ούτε τους πιστωτές ούτε και σε τι ποσό ανέρχονται τα χρέη τα οποία μπορεί να φτάνουν με τους τόκους τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2026 θα πρέπει να έχουν πληρωθεί τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, όμως θα έπρεπε να έχετε φροντίσει ώστε να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς. Επίσης, ο νόμος έχει ψηφιστεί από το 2019.

Ακούσαμε δε έκπληκτοι ότι δεν υπήρχαν λογιστικά αρχεία, ισολογισμοί, προϋπολογισμοί, ότι η υπόθεση πήγε στον εισαγγελέα διαφθοράς και οικονομικό εισαγγελέα, ότι υπάρχει πόρισμα τετρακοσίων σελίδων με ελλιπή στοιχεία. Ουδείς μας είπε από το Υπουργείο για τις ποινικές ευθύνες των υπευθύνων, αφού την εποπτεία της είχε το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο δεν έκανε ποτέ έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ή δεν ήθελε να κάνει έλεγχο, με αποτέλεσμα σήμερα να μην ξέρουν τι χρωστάνε και πού.

Έρχεται τώρα το Υπουργείο με μία ρύθμιση και λέει επί της ουσίας να αναλάβει η νέα εταιρεία «Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» τα χρέη της παλιάς, ενώ το ακίνητο που θα εκμεταλλεύεται η νέα εταιρεία δεν θα περάσει στη δική της κυριότητα αλλά θα ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δηλαδή, το Υπουργείο επιδιώκει να καταστρέψει έναν υγιή φορέα ο οποίος δεν έχει χρέη και να φορτώσει ένα άγνωστο χρέος στον Δήμο Λαμιέων, ο οποίος συμμετέχει με ποσοστό 60% στην εταιρεία, στο Εμπορικό Επιμελητήριο στο οποίο συμμετέχει σε ποσοστό 20% και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η οποία συμμετέχει σε ποσοστό 20%.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βασίλειος Βιλιάρδος):** Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.

**ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ:** Ολοκληρώνω σε είκοσι δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.

Αυτό είναι πέραν κάθε λογικής όταν μάλιστα το Υπουργείο δεν έπραξε τα δέοντα κατά τα προηγούμενα έτη λειτουργίας της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και τώρα ζητάει τα ρέστα.

Κλείνοντας να πούμε ότι για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση μάς επιβεβαιώνει την τακτική της που είναι να αγνοεί τους φορείς και να μη λαμβάνει υπ’ όψιν της τις όποιες προτάσεις της Αντιπολίτευσης καθιστώντας την τακτική νομοθετική διαδικασία ενώπιον των επιτροπών που αφορά στην επεξεργασία και εξέταση των νομοσχεδίων από ουσιαστική διαδικασία, σε διαδικασία τυπική. Και αυτό είναι απογοητευτικό.

Σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βασίλειος Βιλιάρδος):** Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Δελβερούδη.

Επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Δημήτρης Μάντζος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

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

Είναι η παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης σήμερα πράγματι και αν πρέπει κάτι να έχουμε ως ενέργεια για να τιμήσουμε αυτήν ακριβώς την παγκόσμια ημέρα δεν είναι παρά να προστατεύσουμε τη διεθνή δικαιοσύνη, τις λειτουργίες της, τις αποφάσεις της, ιδίως σε περιόδους όπου το ανθρωπιστικό δίκαιο και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια τελικά δοκιμάζονται στη Γάζα. Σε λίγες ημέρες θα έχουμε μισό αιώνα κατοχής που προκλήθηκε απ’ την παράνομη στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στο βόρειο τμήμα της Κύπρου.

Υπάρχουν πολλές ανοικτές υποθέσεις στις οποίες η διεθνής δικαιοσύνη έχει κυρίαρχο ρόλο και το ελάχιστο που πρέπει τα πολιτικά κόμματα και οι δημοκρατίες να κάνουν είναι να συμπαρασταθούν στη διεθνή δικαιοσύνη, στο διεθνές δικαστήριο και να μην αμφισβητούν τη λειτουργία του και τις κρίσεις του.

Την ώρα που μιλάμε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα μια ολόκληρη κοινωνία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, σοβαρά προβλήματα καθημερινής επιβίωσης, αγωνιά για το μέλλον, τρέμει κάθε μέρα να αντικρίσει τους λογαριασμούς, πηγαίνει στο σουπερμάρκετ και βλέπει τον λογαριασμό στο τέλος να αυξάνεται και την αγοραστική δύναμη να χάνεται. Δεν μπορεί να πάει διακοπές χωρίς να ξοδέψει μια μικρή περιουσία μόνο σε διόδια, ναύλα ή καύσιμα. Αγωνιά αυτή η κοινωνία γιατί ακούει ξανά για εκτόξευση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και δεν μπορεί να γνωρίζει πόσο θα της κοστίσει και τι σημαίνει αυτό ξανά για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Και έχει μπροστά της αυτή η κοινωνία μια Κυβέρνηση η οποία απλώς διαπιστώνει και έρχεται την καρδιά του καλοκαιριού, κυριολεκτικά στις 16 Ιουλίου, μετά από τόσες εβδομάδες καύσωνα και με τόσες αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια να συνεδριάσει για το θέμα. Την ώρα αυτή ακριβώς που μιλάμε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, οι πολίτες αυτής της χώρας συνειδητοποιούμε όλες και όλοι για μία ακόμη φορά τις συνέπειες της λειτουργίας των ολιγοπωλίων στην οικονομία μας, αυτή τη φορά στον τομέα της ενέργειας. Διότι το πρόβλημα των υψηλών χονδρεμπορικών τιμών είναι γνωστό τουλάχιστον εδώ και έναν μήνα. Και έπρεπε οι τιμές να πετάξουν στα 650 ευρώ ανά μεγαβατώρα για να έρθει η Κυβέρνηση να δράσει.

Προσοχή! Είναι τιμές που είδαμε και πέρυσι σε διπλάσιες τιμές φυσικού αερίου, διπλάσιες τιμές φυσικού αερίου και ίδιες τιμές χονδρικής. Πώς δικαιολογείται, επομένως, αυτό σήμερα; Η ενεργειακή κρίση με τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου έχει ήδη υποχωρήσει διεθνώς, αλλά οι Έλληνες καλούνται να πληρώσουν ξανά και σήμερα πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα. Διότι η απάντηση έχει να κάνει με τη λειτουργία και τις στρεβλώσεις της αγοράς.

Η τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο εξαρτάται από την ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς και τις στρεβλώσεις της. Δεν είναι επομένως η κρίση. Είναι η ανικανότητα της Κυβέρνησης να ρυθμίσει, να συγκρουστεί, να ελέγξει την αγορά, να ενισχύσει ακόμα και αυτή την ίδια τη Ρυθμιστική Αρχή. Έπρεπε να φτάσουμε ξανά εν μέσω της κρίσης για να συζητήσουμε για τη Ρυθμιστική Αρχή, όπως κάνει φυσικά με όλες τις ανεξάρτητες αρχές.

Άκουσα και ακούσαμε νωρίτερα και τον αρμόδιο Υπουργό, τον νέο Υπουργό -σιδεροκέφαλος και αυτός, πολλοστός σε μια σειρά Υπουργών κατά της ακρίβειας- να εξαγγέλλει προσλήψεις, σήμερα, ειδικού προσωπικού για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, που είναι πράγματι κρίσιμη για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τη διασφάλιση συνθηκών ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού.

Και εμείς αναρωτιόμαστε: Γιατί χρειαζόταν σήμερα η ενίσχυση με ειδικό προσωπικό; Πόσες φορές έχουμε πει να στηρίξουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού; Πόσες φορές το έχουμε ζητήσει; Και πώς να δεχτούμε και να αναγνωρίσουμε την τοποθέτηση της Κυβέρνησης και του νέου Υπουργού σήμερα; Παρά μόνο ως μια ομολογία αποτυχίας της μέχρι σήμερα ασκούμενης πολιτικής της ίδιας Κυβέρνησης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος μπορεί να είναι νέος Υπουργός, αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνά πέντε έτη. Συγχαρητήρια, λοιπόν, για την πρωτοβουλία. Αλλά αυτή η Κυβέρνηση κυβερνά πέντε έτη. Χρειάστηκε να έρθει το πέμπτο έτος για να στηριχθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ενώ οι παθογένειες είναι γνωστές οριζόντια, ειδικά στην ενέργεια. Ολιγοπωλιακές δομές, τέσσερις καθετοποιημένοι παίκτες. Το συντριπτικό ποσοστό συμμετοχής της παραγόμενης ενέργειας προέρχεται από συγκεκριμένες εταιρείες, λίγες, ισχυρές και είναι και αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας, με σποτ αγορά της επόμενης ημέρας, υψηλή τιμή. Απευθείας μετακύλιση των χονδρεμπορικών τιμών στη λιανική αγορά. Μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση μονάδων αποθήκευσης. Μικρή μεταφορική δυνατότητα των διεθνών διασυνδέσεων. Επιμονή στο φυσικό αέριο και στην υπερεξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο, παρά τις εξελίξεις στο διεθνές γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Είναι σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος χρόνου η εξάρτησή μας.

Όλα αυτά –δεν χρειαζόμαστε και περισσότερα- οδηγούν φυσιολογικά, συνδυαστικά σε υψηλές τιμές. Τόσα χρόνια μετά το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης, το πρόβλημα είναι πως ακόμα υπάρχει πρόβλημα, μετά από τόσα σημάδια και τόσα προειδοποιητικά σήματα, μήνες μετά το ξέσπασμα της κρίσης και ενώ οι δικαιολογίες έχουν τελειώσει.

Λάθος! Σήμερα ακούσαμε καινούργια δικαιολογία: «Ο καύσωνας στην Ουκρανία και στην Ουγγαρία». Νέα δικαιολογία από την Κυβέρνηση των πολλών δικαιολογιών! Μια κυβέρνηση που τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις, διαπιστώνει πάντα με καθυστέρηση το πρόβλημα και με ατολμία και απροθυμία σέρνεται σε μέτρα πάντοτε στο «και πέντε».

Η Κυβέρνηση αυτή, λοιπόν, των πολλών δικαιολογιών και των ανείπωτων καθυστερήσεων, μας λέει σήμερα για φορολόγηση υπερκερδών. Ας θυμηθούμε πόσες φορές σε αυτήν εδώ την Αίθουσα αυτή η Κυβέρνηση υποστήριξε πως δεν υπήρχαν υπερκέρδη και ότι ασκούσαν λαϊκισμό όσοι έλεγαν ότι υπήρχαν υπερκέρδη. Μόλις χθες, το ψιθύρισε ο Πρωθυπουργός. Οι ομολογίες των Υπουργών ήταν ακόμα πιο δύσθυμες και άτολμες σε αυτό το επίπεδο. Και σήμερα πράγματι μιλά για φορολόγηση υπερκερδών.

Από τη μία τσέπη στην άλλη είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργού Ενέργειας σήμερα. Το τέλος του φυσικού αερίου δεν μπορεί να οδηγήσει αυτόματα σε μείωση των τιμών. Θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν υψηλές τιμές, υψηλούς λογαριασμούς, οι επιχειρηματίες και οι οικογένειες και την ίδια ώρα επιβάλλεται ένα τέλος -όποτε κι αν επιβληθεί- στο φυσικό αέριο. Οι επιδοτήσεις λογαριασμών, επίσης, είναι ένα ημίμετρο, διότι είναι εμβαλωματικό και αποσπασματικό. Τον δε αυτόματο μηχανισμό ανάκτησης των κερδών, καλώς τον και ας άργησε. Εδώ και μήνες υπάρχει ως οδηγία από την Ευρώπη προς τη χώρα μας και η Κυβέρνηση δεν το είχε πράξει.

Έστω μετά από αυτή την κρίση ακούσαμε όλα αυτά, όπως ακούμε σήμερα –επαναλαμβάνω- τη φορολόγηση των υπερκερδών. Έπρεπε να χάσει στις εκλογές δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες η Κυβέρνηση για να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν υπερκέρδη και ότι πρέπει να τα φορολογήσει με έκτακτη εισφορά. Αλλά, σε ποιον συντελεστή τα υπερκέρδη για τους παραγωγούς ενέργειας και σε ποια φορολογική βάση; Διότι, θυμόμαστε κι άλλες φορές τη φορολόγηση των παραγωγών που έγινε στο ένα τρίτο αυτού που είχε υπολογίσει ως φορολογική βάση η Ρυθμιστική Αρχή. Αναφέρομαι στον Μάιο του 2022, στην πρώτη φάση της μεγάλης κρίσης. Ας περιμένουμε, λοιπόν, να δούμε τι θα φορολογηθεί και πόσο θα φορολογηθεί.

Γιατί στην τροπολογία που φέρατε σήμερα, για παράδειγμα, και ήδη συζητήσαμε, για τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, φαρδιά πλατιά και ειλικρινά μας είπατε ότι πήγατε -και πανηγυρίσατε γι’ αυτό μάλιστα, ο κ. Πετραλιάς- στον χαμηλότερο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σας έχουμε και νέα, διότι τελικά εσείς δεν πάτε μόνο στον κατώτατο, πάτε στον υποκατώτατο. Το 33% μπορεί να πέσει στο 25% στην ουσία, διότι αναγνωρίζεται ως δαπάνη για την επόμενη χρονιά το ποσό το οποίο θα καταβληθεί ως έκτακτη εισφορά από τα διυλιστήρια. Το διυλιστήριο θα καταβάλει ένα ποσό φέτος και αυτό θα αναγνωριστεί ως δαπάνη του χρόνου. Και έτσι, με αυτό τον λογιστικό τρόπο, δεν θα επιβαρυνθεί με 33% τελικά φέτος, αλλά με 25% στην ουσία των φορολογητέων υπερκερδών που αποκόμισε.

Κι εγώ αναρωτιέμαι, ακούγοντας και τον Υφυπουργό πριν και με την αντιπαράθεση που υπήρξε με την Αντιπολίτευση, αν θα πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη από τα διυλιστήρια γι’ αυτή την έκτακτη φορολόγηση που επιβάλλουμε ως πολιτεία μέσα σ’ αυτήν τη μεγάλη κρίση. Ακούσαμε μάλιστα ότι αυτά τα ποσά δεν θα πάνε για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, αλλά θα πάνε μεταξύ άλλων για την άμβλυνση των ανισοτήτων και των αδικιών που προκλήθηκαν από τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για την κοινωνική ασφάλιση, τον οποίο υποτίθεται ότι από το 2019 καταργείτε. Και όχι μόνο δεν τον καταργείτε, αλλά αυτή ακριβώς την αβελτηρία και την άρνησή σας, την έλλειψη πολιτικής βούλησης να προχωρήσετε σε μια δίκαιη παρέμβαση στο κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα τη χρηματοδοτείτε μέσα από τη φορολόγηση των υπερκερδών.

Εμείς μιλήσαμε και μιλάμε για έναν μόνιμο μηχανισμό στήριξης με φορολόγηση των υπερκερδών στην πραγματική τους διάσταση, με υψηλούς συντελεστές και πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό που λέμε εδώ και δυόμιση χρόνια, όσο διαρκεί αυτή η κρίση. Πραγματικά μέτρα στήριξης και ανακούφισης των οικογενειών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντ’ αυτού η Κυβέρνηση, με τα μάτια στις κάλπες, όλο το προηγούμενο διάστημα διαφήμιζε πως στήριζε τις επιχειρήσεις και την επόμενη -κυριολεκτικά την επομένη των ευρωπαϊκών εκλογών ημέρα- εξέδωσε κοινή υπουργική απόφαση με την οποία ζητά πίσω επιδοτήσεις ΚΥΑ της 10ης Ιουνίου.

Οι καταγγελίες της ΓΣΕΒΕΕ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για έκτακτους λογαριασμούς ρεύματος σε επαγγελματίες είναι καθηλωτική. Μιλούν για επιστροφή 800 εκατομμυρίων ευρώ από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έπονται ακόμη 130 εκατομμύρια ευρώ επιστροφές επιδοτήσεων για το τέλος ΑΠΕ. Αναμένονται και άλλα 120 εκατομμύρια ευρώ. Σύνολο: πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε επιστροφές επιδοτήσεων ρεύματος, επειδή η Κυβέρνηση δεν μπόρεσε να εφαρμόσει σωστά τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Και αυτήν ακριβώς την κυβερνητική ερασιτεχνική προσέγγιση και την αλαζονεία της Κυβέρνησης την πληρώνει ξανά ο ελληνικός λαός ετεροχρονισμένα και πανάκριβα, όπως πληρώνει και την αδιαφάνεια φυσικά σε άλλα ζητήματα που θα τα δούμε και σε σχέση με τη Θεσσαλία και τις εκεί αποζημιώσεις από τον «Ντάνιελ». Αλλά σε αυτό θα επανέλθουμε γιατί υπάρχουν και ενδιαφέρουσες δηλώσεις Βουλευτών της Πλειοψηφίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο η αλήθεια είναι μία. Στο πεδίο της ενέργειας η χώρα έχει χάσει πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Η Ελλάδα δεν έχει πετύχει τον εκδημοκρατισμό της παραγωγής ενέργειας. Εδώ στη χώρα μας το μοντέλο της αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης, των prosumers όπως λέγονται διεθνώς, δεν έχει αναπτυχθεί παρά τα γεωφυσικά πλεονεκτήματα της χώρας. Οι μικροί παραγωγοί μέσω ΑΠΕ δεν έχουν τη δυνατότητα να παράξουν ενέργεια που θα τους καλύπτει την κατανάλωση και θα εγχέεται ως πλεόνασμα στο δίκτυο. Και αυτό διότι έχουμε έλλειψη δικτύου υψηλής συνδεσιμότητας μικρών πάρκων ΑΠΕ, ενεργειακών κοινοτήτων, με προτεραιότητα σε παραγωγούς και μεταποιητές, ακόμη και τους αγρότες μας που μέσω των συνεταιρισμών και των ΤΟΕΒ, όπως υπήρξε η λύση, από το 2014, παρακαλώ, θα μπορούσαν να έχουν λειτουργήσει αυτές οι εφαρμογές.

Αυτό ακριβώς επιτείνει την ενεργειακή φτώχεια, αυξάνει το κόστος ζωής σε κάθε ενεργειακή κρίση ή σε κάθε αθέμιτη πρακτική. Και αυτό είναι ένα ολέθριο σφάλμα, διότι η Ελλάδα είχε ενεργειακή πολιτική. Ήδη από την τελευταία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου από το 2009 υπήρχαν μέτρα και εφαρμογές για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων και κοιτασμάτων, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Ας θυμηθούμε το κοινωνικό τιμολόγιο από το 2011. Όμως, η πολιτική αυτή, οι άξονες και η στρατηγική έμειναν ανεφάρμοστοι και ο λογαριασμός είναι μπροστά μας.

Αν είχαμε ολοκληρώσει αυτές τις πολιτικές, δεν θα υπήρχε σήμερα η υπερεξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο και σίγουρα θα είχαμε μεγαλύτερη διάχυση των πηγών ενέργειας στην κοινωνία, όχι στα ολιγοπώλια και στους κολοσσούς. Αυτό σημαίνει ενεργειακή δημοκρατία, να πάρει ο πολίτης τα μέσα παραγωγής στα χέρια του, με αυτονομία και όφελος για τον ίδιο, αλλά και τη χώρα, την ολότητα, όχι με τη συγκέντρωση του κοινού φυσικού πλούτου στα χέρια λίγων και ισχυρών. Αυτό δεν είναι ένα δίκαιο και αποδοτικό μοντέλο. Οι ΑΠΕ πρέπει να δημιουργούν κοινωνικό όφελος υπέρ των πολλών, σε πάρκα που θα σέβονται το φυσικό περιβάλλον, με ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό, όχι εις βάρος του πρωτογενούς τομέα.

Οι κυβερνητικές ευθύνες σε αυτό είναι δεδομένες. Ας θυμηθούμε τι θα είχαμε σήμερα, αν είχαμε πάρει τα μέτρα, αν είχαν υπάρξει επενδύσεις το προηγούμενο διάστημα πριν το 2021 - 2022, πόσο διαφορετική θα ήταν η διαχείριση της κρίσης για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αν είχαμε δίκτυα διασυνδεσιμότητας και μονάδες αποθήκευσης. Ας αναλογιστούμε αν τον Αύγουστο του 2022 ο κ. Σκρέκας, Υπουργός Ενέργειας τότε, δεν είχε δώσει και τον ελάχιστο διαθέσιμο χώρο στο δίκτυο στους μεγάλους παίκτες της αγοράς ενέργειας. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα για τις ενεργειακές κοινότητες.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση επένδυσε στην αναπαραγωγή των ανισοτήτων, με πρόσκαιρη ανακούφιση μέσω των πολιτικών επιδοματικού χαρακτήρα, ιδίως σε προεκλογικές περιόδους για να δημιουργήσει και δεσμούς εξάρτησης με τους πολίτες, με αποτέλεσμα μόνο την πρόχειρη και αποσπασματική διαχείριση των συμπτωμάτων και όχι των αιτίων της κρίσης. Ενώ στην πραγματικότητα η ενεργειακή δημοκρατία και η δίκαιη πράσινη μετάβαση όφειλαν να είναι δείκτες ανάπτυξης για τον τόπο μας, να είναι συστατικό ενός μοντέλου βιώσιμης, ανθεκτικής και εν τέλει δίκαιης ανάπτυξης.

Μια κοινωνία που παγιδεύεται ή έστω συνηθίζει σε ένα στρεβλό μοντέλο, καταδικάζει τον εαυτό της σε χαμηλές προσδοκίες. Κι όταν έρχεται η πολιτική εξουσία και προσπαθεί να πείσει την κοινωνία ότι το μοντέλο δουλεύει, ότι η ανάπτυξη έρχεται, ότι η ανάπτυξη ήρθε, ότι είναι εδώ, πολλές φορές εκπαιδεύει τους πολίτες ακριβώς σε χαμηλές προσδοκίες, τους μαθαίνει πως η ανάπτυξη που αναπαράγει τις ανισότητες είναι κάτι αναμενόμενο, κάτι φυσιολογικό, όπως σχεδόν κάποτε μας είχατε πει ότι και οι ανισότητες είναι ένα φυσικό φαινόμενο.

Ασφαλώς, μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξελίσσεται και η σημερινή συζήτηση για το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της οδηγίας. Δεν θα επαναλάβω όσα ορθά και τεκμηριωμένα ανέλυσε ο ειδικός αγορητής μας ο Γιώργος Νικητιάδης.

Θα σταθώ στην τροπολογία και στο τελευταίο άρθρο, αναφέροντας ότι είναι πολύ προβληματική η απόφαση χρηματοδότησης αερομεταφορέα μετά από τόσα χρόνια μετά την πανδημία της COVID-19 και μάλιστα χωρίς να έχουμε λάβει το μάθημα από την προηγούμενη χρηματοδότηση του άλλου αερομεταφορέα -σήμερα η «SKY EXPRESS», η «AEGEAN» από τον Φεβρουάριο του 2021- όταν έχουν χαθεί χρήματα διότι το ελληνικό δημόσιο δεν πήρε τις εγγυήσεις που ήδη από τον Φλεβάρη του 2021, καταψηφίζοντας εκείνη τη ρύθμιση, σας είχαμε ζητήσει.

Ζητούμε, έστω και τώρα, οι ρυθμίσεις της τροπολογίας να αναπτυχθούν σε περισσότερα άρθρα ώστε να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε. Είναι στρεβλή αντικοινοβουλευτική πρακτική να παγιδεύετε την Αντιπολίτευση σε ενιαία ψήφο σε περισσότερα άσχετα μεταξύ τους άρθρα. Το άρθρο 4 της τροπολογίας είναι ένα άρθρο στο οποίο εμείς δεν μπορούμε να συναινέσουμε και ζητούμε να σπάσετε την τροπολογία σε επιμέρους άρθρα ώστε να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Ε΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. **ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ**)

Όσον αφορά στο σχέδιο νόμου, προφανώς είμαστε θετικοί, όχι μόνο γιατί πρόκειται για μια ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά και γιατί είναι ένα μέτρο ρύθμισης ενός υπαρκτού ζητήματος. Προφανές είναι ότι η συμμετοχή των ατόμων τα οποία είναι καταδικασμένα αμετακλήτως σε επιχειρήσεις και άρα στην αγορά, είναι ένα απευκταίο σενάριο το οποίο με την οδηγία την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία πλέον αποφεύγεται με νομοθετική επίσημη ρύθμιση. Και αυτό ακριβώς είναι μια σημαντική δικλείδα ασφαλείας για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Εμείς είμαστε θετικοί σε καθετί που ρυθμίζει προς αυτή την κατεύθυνση την αγορά, ιδίως τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπινους παράγοντές τους, τον «καπιταλισμό των διευθυντικών στελεχών» όπως λέγεται στη βιβλιογραφία. Είναι ένας καπιταλισμός ο οποίος, για να θυμηθούμε την κρίση του 2008, δημιούργησε αυτή την έντονη ασυμμετρία ανάμεσα στα ιδιωτικά κίνητρα, τα κίνητρα του κέρδους και στο δημόσιο συμφέρον, το κοινωνικό όφελος που πρέπει να παράγεται από την εταιρική ευθύνη που πρέπει να αναπτύσσεται από τις επιχειρήσεις στη σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία. Είναι κατάληξη η μεγάλη κρίση του 2008 της εκχώρησης σε λίγους ανθρώπους, ιδιοκτήτες και διευθυντικά στελέχη, της εξουσίας να ορίζουν τις τύχες κρατών και λαών και αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί, όσο ιδεαλιστικό και να ακούγεται, όσο ευχολόγιο κι αν φαίνεται.

Αυτό πρέπει να συμβεί με όρους νομικούς, με όρους ρύθμισης, με όρους διαφάνειας και αυτό ακουμπά στην ανάγκη για την ελάχιστη διασφάλιση μέσω της ρύθμισης της αγοράς ότι η συλλογική ευημερία και η δίκαιη ανάπτυξη είναι έννοιες εφικτές, ιδίως σε μια χώρα χτυπημένη, πληγωμένη από μια δεκαετή πολυεπίπεδη κρίση.

Όλο αυτό που περιγράφουμε, όμως, είναι προφανές ότι προϋποθέτει μια προοδευτική πολιτική πρόταση, που δεν θα συμβιβάζεται, θα συγκρούεται με τα κακώς κείμενα και θα μπορεί να αρθρώνει μια εναλλακτική οδό προς τη συλλογική ευημερία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Σας ευχαριστώ πολύ κι ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):** Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Πλεύρης και μετά ο κ. Παπάς.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Δεν θα κάνω χρήση της δευτερολογίας μου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απ’ όλα, πριν μπούμε στο νομοσχέδιο, θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι για το οποίο ήδη έχουμε τοποθετηθεί και στον δημόσιο διάλογο, αλλά πρέπει να ειπωθεί από το Βήμα της Βουλής. Χθες είχαμε μια άθλια σεξιστική επίθεση του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του κ. Πολάκη, που μας έχει συνηθίσει, απέναντι στη Βουλευτή και Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την κ. Συρεγγέλα. Θέλω αυτό να το τονίσω γιατί για κάποιον λόγο υπάρχει μια ιδιότυπη συνολική ασυλία στον κ. Πολάκη, λίγο άντε τα λέει ο Παύλος Πολάκης τώρα, δεν πειράζει. Δεν είναι έτσι.

Εγώ φαντάζομαι ότι αν αυτά που έχει πει και ειδικά η επίθεση που έκανε χθες «βούλωσέ το», «πήγαινε να βρεις καμμιά δουλειά» -σε γυναίκα αυτό το «πήγαινε να βρεις καμμιά δουλειά» καταλαβαίνουμε σε τι παραπέμπει και τι σεξισμό εκπέμπει- τα είχε πει οποιοσδήποτε άλλος Βουλευτής θα θέλαμε να το καταδικάσουμε. Τώρα στον Πολάκη υπάρχει μια λογική ότι είναι στο απυρόβλητο.

Και κυρίως θέλω να σχολιάσω -γιατί, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να την καταλάβω- τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παίρνει τηλέφωνο να ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του κ. Πολάκη στην κ. Συρεγγέλα, λες και ο κ. Πολάκης είναι είτε ανήλικος, είτε άτομο που βρίσκεται σε δικαστική συμπαράσταση και πρέπει κάποιος να πάρει τηλέφωνο για να ζητήσει για λογαριασμό του «συγγνώμη».

Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να υπάρχει μία ειλικρίνεια εδώ. Όλοι μπορεί να βρεθούμε σε μια άσχημη θέση. Όλοι εκτιθέμεθα στον δημόσιο λόγο. Μπορεί κάποια στιγμή να ξεφύγουμε, να πούμε κάτι. Το αναγνωρίζεις, λες αυτό το οποίο έλεγα εγώ θεωρώ ότι ήταν σωστό, αλλά ο λόγος μου δεν ήταν σωστός. Ζητάς μια «συγγνώμη» και πάμε παρακάτω. Και αυτοί είναι οι στοιχειώδεις κανόνες να συνεννοούμαστε στην πολιτική.

Εξηγήστε μου, όμως, το εξής. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παίρνει, ζητάει «συγγνώμη» και την ίδια στιγμή ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Πολάκης κάνει ανάρτηση ότι δεν παίρνει τίποτα πίσω και σήμερα έρχεται και στο περιστύλιο της Βουλής και λέει ξεκάθαρα ότι «εγώ δεν παίρνω λέξη πίσω». Άρα, συγγνώμη σε τι; Ή έχεις μία έντιμη στάση και ζητάς συγγνώμη και θέλεις να λήξει το επεισόδιο ή αν ο Βουλευτής σου δεν λέει συγγνώμη τότε εσύ πρέπει να επιβάλεις κυρώσεις στον Βουλευτή που δεν αποδέχεται ο ίδιος να λήξει αυτό το επεισόδιο, αναγνωρίζοντας το λάθος που έχει κάνει.

Υπό αυτή, λοιπόν, την έννοια θέσαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήταν υποκριτική η στάση. Όταν ο ίδιος ο Πρόεδρος αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη κι αυτό δεν το ακολουθεί ο θύτης του επεισοδίου, προφανώς για να είναι ειλικρινής η «συγγνώμη» που είπε ο ίδιος ο κ. Κασελάκης θα έπρεπε να συνοδευτεί από κυρώσεις.

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι γυναίκες στον ΣΥΡΙΖΑ -που άμα κάποιος από το Βήμα αντί για «στελέχωσε» πει «επάνδρωσε», θα θεωρήσουν ότι πρέπει να αλλάξει η λέξη, να μην πούμε «επάνδρωσε» και να πούμε «στελέχωσε», γιατί αυτό προσβάλλει τις γυναίκες- που ήταν στην πολιτική επιτροπή χθες, δεν δέχτηκαν να βγει ένα κείμενο για να καταδικάσει τον κ. Πολάκη γι’ αυτή τη συμπεριφορά.

Το δεύτερο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι ότι από αυτό εδώ το Βήμα πολλές φορές ακούμε διάφορα πράγματα. Άκουσα και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Μίλησε πάλι για προδοσία, με πολύ βαριές εκφράσεις, ειδικά όταν αυτά έχουν απαντηθεί και από μια Κυβέρνηση που έχει δείξει ότι έχει έναν ξεκάθαρο προσανατολισμό υπεράσπισης των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και στα θέματα που συνδέονται με την Τουρκία και στα θέματα που συνδέονται με την Κύπρο, ειδικά στα πενήντα χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή στο νησί, κατοχή η οποία πρέπει να πάψει και να απελευθερωθούν τα συγκεκριμένα εδάφη, εθνική πολιτική που συνδέεται και με τους βόρειους γείτονές μας και με την κυβέρνηση στην Αλβανία, στα Σκόπια και ειδικά να λέγεται αυτό. Γιατί μιλούσε από αυτό το Βήμα ο Κυριάκος Βελόπουλος και αναφερόταν στους αγώνες του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού και τους αγώνες που κάναμε και παλιότερα. Ναι, με τον Φρέντι τον Μπελέρη γινόντουσαν αυτοί οι αγώνες.

Αν μη τι άλλο, θα περίμενα από τα κόμματα που θέλουν να παρουσιάζονται ως ευαίσθητα στο κομμάτι των εθνικών θεμάτων συνολικά να λέγανε από αυτό το Βήμα μια κουβέντα συγκίνησης που είδανε τον Φρέντι Μπελέρη να πηγαίνει στον Πρωθυπουργό και αυτήν τη στιγμή να βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

Ακούστηκαν και άλλα πράγματα. Φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε για κυβερνητικό πραξικόπημα -ακούστηκαν από δυο, τρεις Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους-, από την αναβολή συζήτησης μιας επιτροπής. Για εμάς είναι δύναμη στο κόμμα μας το ότι έχουμε τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός και να ακούει και να αφουγκράζεται και να παίρνει τις αποφάσεις που στηρίζονται από το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Συνεπώς, αυτό ακριβώς δείχνει τον τρόπο που λειτουργούμε ως κόμμα. Είναι ένας τρόπος όπου η ηγεσία σέβεται ακριβώς τους Βουλευτές.

Ερχόμαστε τώρα και στο σκέλος του νομοσχεδίου. Για το νομοσχέδιο λίγα πράγματα θα πω. Τα ανέπτυξε και ο Υπουργός, αλλά και ο κ. Γιόγιακας, ο εισηγητής μας. Έχει να κάνει ουσιαστικά με την ενσωμάτωση μιας οδηγίας που καθορίζει ένα συγκεκριμένο θέμα για αποκλεισμό διευθυντών που είναι μια σειρά από αδικήματα τα οποία σχετίζονται με καταδίκη. Προφανώς η κουβέντα γίνεται στο κομμάτι της τροπολογίας που συνδέεται με τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, καθώς επίσης και με τη συζήτηση που είχε ανοίξει με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν για τη στήριξη των νοικοκυριών αναφορικώς με το κομμάτι του ενεργειακού κόστους.

Εδώ πέρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σε όλη τη διάρκεια η Κυβέρνηση τα τελευταία πέντε χρόνια έχει στηρίξει την κοινωνία κάθε φορά που υπήρξε μια έκτακτη συνθήκη. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην πραγματικότητα το ελληνικό κράτος το ίδιο στήριζε όλα τα εισοδήματα των πολιτών, όσων είχαν μπει σε αναστολή εργασίας λόγω της πανδημίας, όσοι βρίσκονταν σε καταστάσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με επιχειρήσεις οι οποίες έκλειναν. Ήταν συγχρόνως και εργοδότης και ασφαλιστικός φορέας όλων αυτών των πολιτών.

Μετά είχαμε την ενεργειακή κρίση και την έξαρσή της με τον πόλεμο στην Ουκρανία όπου στηρίχτηκαν για πολλούς μήνες οι λογαριασμοί του ρεύματος, καθώς επίσης και η ενέργεια και ακολουθήθηκε μια σωστή για εκείνη την περίοδο επιδοματική πολιτική, η οποία είχε να κάνει με τη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Τώρα -και το έχουμε αποδείξει πάλι- όταν έχουμε έκτακτη συνθήκη και η έκτακτη συνθήκη φαίνεται να υπάρχει αυτή την περίοδο στο κόστος της ενέργειας, για το επόμενο δίμηνο μπαίνει ένα τέλος, που ουσιαστικά με αυτό το τέλος δίνεται η δυνατότητα οι λογαριασμοί να είναι πάλι στα επίπεδα τα κανονικά, να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω τα νοικοκυριά και ακριβώς με μια λογική προσέγγιση να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε πόρους για να στηριχθούν αυτά τα τιμολόγια από τις ίδιες τις εταιρείες και όχι σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Στο κομμάτι τώρα που έχει να κάνει με την τροπολογία θεωρώ ότι κάποιος, αν θέλει να είναι καλόπιστος, έπρεπε να ακούσει όλη την τοποθέτηση του Υφυπουργού, του Θάνου Πετραλιά, ο οποίος με πολύ μεγάλη προσοχή σε ιδιαίτερα τεχνικά θέματα απάντησε και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Φάμελλο, αλλά και στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους που έθεσαν ερωτήσεις και έδειξε αφ’ ενός πώς είναι το κομμάτι των υπερκερδών. Και τη στιγμή που αυτά τα υπερκέρδη εντοπίζονται στον συγκεκριμένο βαθμό και φορολογούνται, γιατί επιλέγεται ο συγκεκριμένος συντελεστής, ο οποίος συγκεκριμένος συντελεστής συνδυάζεται ακριβώς με τη διεθνή πρακτική που έχουν ακολουθήσει όλες σχεδόν οι χώρες και ειδικά σε έναν τομέα που δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι πάνω από τα δύο τρίτα των κερδών αυτών είναι κέρδη που προέρχονται από την εξαγωγική δραστηριότητα αυτών των εταιρειών.

Άρα είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει στο πλαίσιο της εξαγωγικής λειτουργίας, ενώ παράλληλα αναφέρεται και στο γεγονός ότι ενώ η διεθνής πρακτική αναφερόταν σε υπερκέρδη μόνο για το 2023, εμείς ήμασταν από τις λίγες χώρες η όποια φορολόγησε και τα υπερκέρδη του 2022.

Πρόκειται, λοιπόν, για μια πρακτική που εναρμονίζεται πλήρως με την ευρωπαϊκή οδηγία, στους συντελεστές που ακολουθεί η διεθνής πρακτική, σε υπερκέρδη τα οποία εντοπίζονται και αυτά τα χρήματα θα δοθούν στους ίδιους τους πολίτες με στοχευμένες παρεμβάσεις, που έχουν να κάνουν αφ’ ενός με συνταξιούχους οι οποίοι πλήττονται από την προσωπική διαφορά, τον νόμο δηλαδή που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και προσπαθούμε συνεχώς να αίρουμε τις συνέπειες του συγκεκριμένου νόμου, καθώς επίσης και σε ένα κομμάτι που συνδέεται με τις δημόσιες επενδύσεις. Άρα, είναι μια τροπολογία που βρίσκεται οπωσδήποτε στη σωστή κατεύθυνση.

Η κριτική η οποία γίνεται για το κάτι παραπάνω έχει απαντηθεί συνολικά και δείχνει ακριβώς ότι η συγκεκριμένη Κυβέρνηση στηρίζει τους πολίτες κάθε φορά που υπάρχει μια έκτακτη συνθήκη, καθώς επίσης και ότι, όταν παρουσιάζονται κέρδη παραπάνω από το λογικό και το αναμενόμενο, με παρεμβάσεις τις οποίες κάνει, φορολογεί αυτά τα κέρδη προκειμένου να ενισχύει πάλι την κοινωνία.

Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά -επειδή υπήρξε μια μεγάλη κουβέντα, μια συζήτηση που προκλήθηκε εδώ πέρα και είχε να κάνει με τους προστατευόμενους μάρτυρες της «NOVARTIS»- στον ανεξάρτητο Βουλευτή και δικηγόρο των προστατευόμενων μαρτύρων, τον κ. Σαράκη για αμοιβές που ακούστηκαν να φτάνουν τα 56 εκατομμύρια ευρώ.

Εμείς το λέμε με έναν ξεκάθαρο τρόπο, το είχαμε βάλει και στο πόρισμα της προκαταρκτικής επιτροπής, ότι αυτό το οποίο βλέπαμε στην πραγματικότητα υλοποιείται πλήρως. Τι, δηλαδή; Ότι στην Αμερική υπήρξαν κάποιοι μάρτυρες οι οποίοι στις καταθέσεις της Αμερικής κατέθεσαν μόνο για παράνομες πρακτικές γιατρών. Αυτές οι καταθέσεις φτάνοντας στην Ελλάδα επειδή ακριβώς περιγράφονταν οι θέσεις τις οποίες είχαν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες, στην πραγματικότητα εντοπίστηκε μέρος αυτών.

Σε αυτούς τους μάρτυρες έγιναν κάποιοι προστατευόμενοι και ενώ στην Αμερική δεν είχαν πει τίποτα για πολιτικά πρόσωπα, καθοδηγούμενοι είπαν για πολιτικά πρόσωπα. Αυτά τα πολιτικά πρόσωπα στο σύνολό τους έχουν αρχειοθετηθεί ή αθωωθεί, άρα κατά τεκμήριο οι καταθέσεις αυτές κρίθηκαν ότι δεν ήταν αληθείς, διότι αν είχε κριθεί αληθής η κατάθεση ότι μπήκε κάποιος με 2 εκατομμύρια ευρώ στο Μαξίμου και έδωσε χρήματα ή ότι κάποιος άλλος πρωθυπουργός πήρε 120.000 ευρώ μετρητά, θα είχαν προχωρήσει οι υποθέσεις και δεν θα είχαν αρχειοθετηθεί από την ίδια εισαγγελέα που τους έβαλε ως προστατευόμενους μάρτυρες.

Συνεπώς φαίνεται με έναν ξεκάθαρο τρόπο ότι θα πρέπει να αξιολογήσει η δικαιοσύνη αφ’ ενός ότι οι συγκεκριμένοι μάρτυρες είχαν όφελος από την υπόθεση και το όφελος αυτό μεταφέρεται σε εκατομμύρια ευρώ, άρα δεν ήταν οι μάρτυρες που εμφανίστηκαν γιατί έβλεπαν να γίνονται κάποιες αδικίες, προσδοκούσαν σε συγκεκριμένα οφέλη και αποδεδειγμένα είπαν ψέματα.

Εδώ θέλω να αναφερθώ, γιατί προφανώς αυτό είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης και φαντάζομαι δεν αρνείται κανένας το δικαίωμα οποιουδήποτε έχει θιγεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του δίνει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας για να αρθεί το καθεστώς προστασίας.

Έρχεται, λοιπόν, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό θέλω να το σχολιάσω πολιτικά. Τι λέει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ; Ότι κινδυνεύει ο θεσμός του προστατευόμενου μάρτυρα εάν τυχόν αρθεί το καθεστώς. Να σας θυμίσω ότι από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες που υπήρχαν στην Ελλάδα, για τον έναν έχει αρθεί το καθεστώς επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθη το καθεστώς. Τότε δεν βγήκε κανένας -και σωστά- να πει ότι κινδυνεύει ο θεσμός.

Εάν κρίνει ο εισαγγελικός λειτουργός ότι δεν συντρέχουν οι όροι -στη συγκεκριμένη περίπτωση έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι όροι, γιατί πια ο μάρτυρας κατά την εκτίμηση του εισαγγελικού λειτουργού θα έπρεπε να καταστεί κατηγορούμενος, άρα δεν μπορούσε να είναι-, είναι υπό προστασία.

Πού είναι, λοιπόν, το πρόβλημα και έχει το άγχος ο ΣΥΡΙΖΑ εάν τυχόν κριθεί τώρα από τους ίδιους τους εισαγγελικούς λειτουργούς ότι είτε επειδή υπάρχει όφελος, είτε επειδή είναι εμπλεκόμενοι, είτε επειδή έχουν πει ψέματα πρέπει να αρθεί το καθεστώς, κινδυνεύει ο θεσμός που δεν κινδύνευσε στην προηγούμενη περίπτωση;

Η πραγματικότητα είναι -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί σε αυτά τα πορίσματα συμμετείχε και το ΠΑΣΟΚ, άρα φαντάζομαι ότι και το ΠΑΣΟΚ ακούει λογικά αυτά τα οποία λέγονται, σε αυτές τις θέσεις είχε καταλήξει- ότι πηγαίνοντας αποκλειστικά και μόνο στην απόφαση η οποία υπάρχει -γιατί εγώ σέβομαι τις αποφάσεις- υπάρχει μία καταδίκη τού τότε Υπουργού που συνδέεται με παρέμβαση στην Εισαγγελέα Ράϊκου για την υπόθεση «NOVARTIS». Για τα επόμενα που συνδέονται με τη «NOVARTIS» κρίθηκε αθώος ο κ. Παπαγγελόπουλος.

Εάν, λοιπόν, αρθεί το καθεστώς προστασίας, προφανώς αυτοί οι μάρτυρες θα κληθούν να πουν ποιος τους είπε να πουν τι. Άρα ανοίγουν αρκετά θέματα. Αυτό είναι και κρίσιμο, γιατί οι τελευταίες καταθέσεις που έχουν δώσει αυτοί οι μάρτυρες είναι το 2020, αν δεν κάνω λάθος και επειδή κατά βάση μιλάμε για πλημμελήματα σε τυχόν ψευδείς καταθέσεις, είναι σημαντικό να αξιολογήσει και η δικαιοσύνη ότι πια βαίνουμε και προς το κατώφλι της παραγραφής. Άρα, τυχόν καθεστώς προστασίας, εάν δεν το δικαιολογούν, δεν οδηγεί μόνο στο να μη δικαιωθούν πολιτικοί οι οποίοι εκδιώχθηκαν, όπως αποδείχτηκε λανθασμένα και έχουν αρχειοθετηθεί οι υποθέσεις, αλλά μπορεί να οδηγήσει επιπλέον και σε κάτι άλλο, στο να παραγραφούν αδικήματα και να μην φανεί στο σύνολό της η αλήθεια.

Άρα, θέλω να πιστεύω ότι η δικαιοσύνη ελεύθερα θα αποφασίσει ό,τι θέλει, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας έχει λόγο να παρέμβει, αν δεν είναι ο ίδιος θιγόμενος από την υπόθεση και να εκφράζει άποψη στο αν πρέπει ή δεν πρέπει να αρθεί αυτό το καθεστώς.

Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, γυρίζοντας και κλείνοντας -έχω κάνει χρήση της μισής δευτερολογίας- θέλω να πω ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρέπει να το ψηφίσουμε. Οι παρατηρήσεις για την τροπολογία έχουν απαντηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί η Αντιπολίτευση, δηλαδή, αν θα ψηφίσει τελικά την τροπολογία.

Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):** Ευχαριστούμε.

Επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Παππάς. Ακολουθούν οι εισηγητές με τις δευτερολογίες και θα ολοκληρώσει η Υφυπουργός κ. Παπαδημητρίου.

Ορίστε, κύριε Παππά, έχετε τον λόγο.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα κάνω κατάχρηση.

Ειλικρινώς, δεν αντιλαμβάνομαι το πάθος και την επιμονή ορισμένων στη Νέα Δημοκρατία για το σκάνδαλο «NOVARTIS», διότι αυτή είναι μία υπόθεση η οποία έχει ολοκληρωθεί με την ομολογία της ίδιας της εταιρείας ότι χρημάτιζε αξιωματούχους στην Ελλάδα για να αποκομίζει οφέλη. Για το καθεστώς δε των μαρτύρων έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο με την απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, το οποίο λέει ότι η κατάθεση των μαρτύρων στην Αμερική και η συνεπαγόμενη αμοιβή τους δεν συνδέεται αιτιωδώς με τις καταθέσεις τους στην Ελλάδα. Συνεπώς δεν συντρέχει κανένας λόγος να αρθεί το καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Είναι μια θέση εκδικητικότητας απέναντι σε απλούς πολίτες και η οποία, νομίζω, είναι δηλωτική της συνολικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας την οποία προσπάθησε να περιγράψει ο Κοινοβουλευτικός της Εκπρόσωπος πριν από λίγα λεπτά από αυτό το Βήμα, η οποία πολιτική πάρα πολύ εύκολα θα έμπαινε σε ένα εγχειρίδιο με τίτλο: «Πώς να κάνετε την κρίση ευκαιρία για λίγους».

Ξέρετε, είχαμε πριν λίγες ώρες την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την κ. Φον ντερ Λάιεν και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε σε σχέση με τις αναθέσεις στις προμήθειες για τα εμβόλια. Δεν ξέρω αν αυτό θα κάνει κάποιον να αναθεωρήσει την πολιτική του πρόθεση σε σχέση με την αυριανή ψηφοφορία. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε αν αυτό σας αφήνει παγερά αδιάφορους ή αν θεωρείτε ότι πρέπει να είναι μια πρακτική, η οποία όχι μόνο να είναι συνηθισμένη, αλλά να επικροτείται κιόλας διά της ψήφου των Ευρωβουλευτών, ακριβώς την στιγμή που αποφαίνεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το παράνομο αυτών των συμβάσεων για τις οποίες ειρήσθω εν παρόδω πρέπει να πω -ας το θυμηθείτε και εσείς- κάποιες παρατάξεις φώναζαν εδώ και καιρό και γίνονταν δέκτες πάρα πολύ αιχμηρής κριτικής, οι οποίες δεν έπρεπε να έχουν καμμία βάση.

Φαίνεται ότι αυτή η πρακτική έχει εισαχθεί και στην Ελλάδα ή έχει εξαχθεί στην Ευρώπη. Πάντως, ορισμένοι στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη την έχουν πάρα πολύ ενσωματωμένη στην πολιτική τους. Αναφέρομαι, βεβαίως, στο πρόσφατο συμβάν, στο οποίο γίναμε όλοι μάρτυρες, την έρευνα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για τα 2,5 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία πήραν πάρα πολύ λίγες εταιρείες, σχεδόν με απευθείας ανάθεση, με διαγωνισμούς που είχαν ελάχιστους συμμετέχοντες. Η δική σας πολιτική, λοιπόν, είναι το θεμέλιο ενός δυνητικού εγχειριδίου που έχει τον τίτλο: «Πώς να κάνετε την κρίση ευκαιρία για λίγους;».

Μας βάζετε στη δυσάρεστη θέση να αμφισβητήσουμε και τις προθέσεις σας, όμως, διότι σας φωνάζουμε εδώ και καιρό για τα υπερκέρδη. Μας λέγατε ότι δεν υπάρχουν. Και έρχεστε πότε; Μετά τις εκλογές, βεβαίως, να παραδεχτείτε ότι υπάρχουν και να πάτε στον ελάχιστο προβλεπόμενο συντελεστή, για να τα φορολογήσετε. Δεν ακούσαμε κουβέντα για την τροπολογία που σας καταθέσαμε, η οποία είναι κομμάτι της πάρα πολύ συγκροτημένης και κοστολογημένης πρότασης που έχουμε κάνει για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Σας λέμε: «Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και 90% φορολόγηση των υπερκερδών». Τι σας εμποδίζει να το κάνετε; Τι σας εμποδίζει να το κάνετε;

Επικαλεστήκατε τη διεθνή εμπειρία. Τώρα τη θυμηθήκατε τη διεθνή εμπειρία; Όταν φωνάζουμε εδώ και χρόνια «Βάλτε πλαφόν, μειώστε τον ΦΠΑ», λέτε ότι αυτά μπορεί να γίνονται αλλού, αλλά στην Ελλάδα δεν θα περάσουν στον καταναλωτή. Αυτή είναι η μόνιμη απάντησή σας. Αποτέλεσμα: συσσωρευμένα υπερκέρδη στον κλάδο της ενέργειας, στις τράπεζες, στο λιανικό εμπόριο, εντυπωσιακά σε σχέση και με το ευρωπαϊκό παράδειγμα στο οποίο έχετε μία πρόνοια να αναφέρεστε όταν σας διευκολύνει, όπως νομίζετε, μία κατάσταση και η Κυβέρνηση να ασθμαίνει πίσω από τα γεγονότα, για να κάνει τα ελάχιστα προβλεπόμενα, σύμφωνα με αυτά που προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από την Άνοιξη του 2022. Διότι όποιος επικαλείται τη διεθνή εμπειρία, δεν μπορεί να πετάει στα σκουπίδια όλες τις προτάσεις πολιτικής, οι οποίες βγήκαν από την ίδια Κομισιόν. Εσείς τις πετάξατε στον κάλαθο των αχρήστων και για τη διατίμηση των κερδών και για τις κρατικοποιήσεις των εταιρειών ενέργειας και για τη μείωση των έμμεσων φόρων και για τις επιδοτήσεις, τις οποίες με τον τρόπο που τις χειριστήκατε ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε αυτό που σας λέγαμε καιρό, ότι επιδοτείτε τις εταιρείες και ένα κομμάτι τους το αξιολόγησε ως κρατική ενίσχυση. Δεν διευκολύνατε τον καταναλωτή, σας λέει, και τώρα σας υποχρεώνει να τα επιστρέψετε και να φεσώσετε τις μικρές επιχειρήσεις με λογαριασμούς, στους οποίους δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

Είμαστε η χώρα, λοιπόν, των υπερπλεονασμάτων και των υπερκερδών. Αυτός είναι ο στόχος σας. Αυτή είναι η δομή της πολιτικής σας. Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος της στρατηγικής, την οποία ακολουθείτε.

Αυτές τις μέρες οι Έλληνες πολίτες βιώνουν με τον χειρότερο τρόπο μία έκρηξη ακρίβειας στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Είμαστε η χώρα που μπορεί να υποδέχεται τριάντα με τριάντα πέντε εκατομμύρια τουρίστες, αλλά οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές ούτε μία μέρα. Ούτε μία μέρα! Θα αποξενωθεί ο ελληνικός πληθυσμός από την ελληνική ύπαιθρο, δηλαδή.

Υπάρχουν και οι συνταγές των καλοθελητών στα μέσα ενημέρωσης: Staycation, λέει. Αφήστε το vacation. Μείνετε στο σπίτι σας. Πάρτε μια βελούδινη ρόμπα και τυλιχτείτε. Κάντε ένα ωραίο γεύμα στους φίλους σας. Ξεχάστε την προσδοκία ότι μπορείτε να πάρετε την οικογένειά σας και να φύγετε τέσσερις, πέντε μέρες. Αυτό λέμε στον ελληνικό λαό; Η χώρα που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες, δεν μπορεί να εξασφαλίσει κονδύλια για τουρισμό για όλους;

Εγχειρίδιο, λοιπόν, η πολιτική σας «Πώς να κάνετε την κρίση ευκαιρία για τους λίγους», για τους λίγους. Πού είναι ο πατριωτισμός σας, κύριε Πλεύρη; Πού είναι ο πατριωτισμός σας, όταν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε μία μέρα διακοπές; Για ποια πατρίδα μιλάμε; Ποια πατρίδα θα επικαλούμαστε, λοιπόν; Την πατρίδα της φτώχειας και της ανέχειας; Την πατρίδα του αποκλεισμού, του αποκλεισμού και από τις υπηρεσίες υγείας; Διότι δεν μπορείτε να κοροϊδέψετε κανέναν σε σχέση με το τι έγινε τις τελευταίες δυο, τρεις μέρες, ούτε να αλλάξετε την κουβέντα. Εδώ κάνατε πρόβα τζενεράλε αποκλεισμού των ανασφάλιστων από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, απλά σας τσακώσαμε και υπαναχωρήσατε. Αυτή είναι η πολύ απλή αλήθεια, αυτή είναι η στρατηγική σας, αυτό επιθυμείτε να κάνετε.

Αυτή είναι η πολύ απλή αλήθεια. Αυτή είναι η στρατηγική σας. Αυτό επιθυμείτε να κάνετε.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Ελλάδα χρειάζεται μια θεαματική πολιτική στροφή, μια προοδευτική στροφή η οποία ακριβώς να βάλει τέλος σε αυτή την πολιτική η οποία επιδεινώνει τη θέση της Ελλάδας διεθνώς, βάζει τα θεμέλια νέων κρίσεων και αποκλείει μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού από τη δυνατότητα να απολαύσει τα αποτελέσματα της όποιας ανάπτυξης.

Και εδώ οι προοδευτικές δυνάμεις βρίσκονται ενώπιον τεραστίων δυνατοτήτων, αλλά και ευθυνών. Κοιτάμε τα διεθνή παραδείγματα με περίσκεψη, όχι απλώς για να τα αντιγράψουμε, αλλά για να δούμε και τα θετικά τους, να δούμε και τα αρνητικά τους και αξιολογούμε ότι, για παράδειγμα, είχαμε τη μεγάλη νίκη των Εργατικών στην Αγγλία, είχαμε τη μεγάλη νίκη του Μετώπου της Αριστεράς στη Γαλλία, για την οποία εργάστηκαν από κοινού κόμματα με διαφορετική ιστορία, αλλά εργάστηκαν -δυστυχώς, για αυτά τα κόμματα- υπό το βάρος ραγδαίων εξελίξεων τις οποίες δεν μπόρεσαν να προκαλέσουν τα ίδια κόμματα με ιστορία δεκαετιών, που κατάφεραν σε λίγες μέρες μέσα να καταλήξουν σε κοινό πρόγραμμα και κοινούς υποψηφίους Βουλευτές.

Και τώρα, βέβαια, βρίσκονται ενώπιον άλλων προβλημάτων, διότι δεν είχαν πει στον γαλλικό λαό ευθαρσώς, δεν είχαν καταλήξει στο ποιος θα είναι ο δυνητικός Πρωθυπουργός της εκλογικής τους συμμαχίας έτσι και κερδίσουν.

Είναι μαθήματα, λοιπόν, τα οποία οφείλουν οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ελλάδα να αξιολογήσουν, να μάθουν και να δώσουν έναν, αλλά και σημαντικό λόγο προς τον προοδευτικό κόσμο, προς τον ελληνικό λαό να ατενίσει το μέλλον με αισιοδοξία για τη μεγάλη ανατροπή που έχει ανάγκη και ο λαός και ο τόπος.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):** Να ξεκινήσουμε τώρα αντίστροφα. Ο κ. Δημητριάδης έχει τον λόγο.

**ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ:** Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, το πρωί τοποθετηθήκαμε επί του νομοσχεδίου και είπαμε ότι ψηφίζουμε «ΠΑΡΩΝ». Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες θετικές διατάξεις στην ενσωμάτωση της οδηγίας, η οποία γίνεται καθυστερημένα, όπως επισημάναμε, μετά από πέντε χρόνια, εντούτοις διατυπώσαμε τον προβληματισμό μας αναφορικά με την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, με τον νέο φορέα που δημιουργείται. Ακούσαμε και τους φορείς, οι οποίοι εξέφρασαν ενστάσεις αναφορικά με τη βιωσιμότητα, με το κατά πόσο θα μπορέσει να επιβιώσει ο νέος φορέας.

Για αυτόν τον λόγο, εμείς είπαμε ότι, λόγω αυτών των δύο διατάξεων για τις οποίες ζητήθηκε η απόσυρση από τους εμπλεκόμενους φορείς, εμείς ψηφίζουμε «ΠΑΡΩΝ». Είναι οι μόνες δύο ενστάσεις που έχουμε βασικά, πέρα από κάποιες άλλες ασάφειες που υπάρχουν, τις οποίες δεν θεωρούμε ότι είναι τόσο σημαντικές όσο αυτές οι δύο διατάξεις.

Θα ήθελα, όμως, να κάνω μια ειδική αναφορά στην τροπολογία. Χαίρομαι, κατ’ αρχάς, που η Κυβέρνηση μετά τις ευρωεκλογές ανακάλυψε ότι υπάρχουν υπερκέρδη, διότι μέχρι πρόσφατα μας έλεγε ότι δεν υπήρχαν. Ήταν κάτι το οποίο είχαμε επινοήσει εμείς για να κάνουμε αντιπολίτευση και να το παίξουμε κακοί! Έλα, όμως, που υπάρχουν.

Θα θέλαμε να πούμε πως, πράγματι, είμαστε υπέρ της φορολόγησης -ναι- και μάλιστα, όχι με 33%, αλλά με πολύ υψηλότερο συντελεστή, διότι δεν μιλάμε για κανονικά κέρδη, αλλά για υπερκέρδη.

Θέλω να ρωτήσω: Γιατί 33% και όχι παραπάνω; Γιατί θα πρέπει, δηλαδή, πάλι να χαριστούμε στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και να φορολογήσουμε τον μέσο Έλληνα πολίτη; Θα μπορούσαμε να φορολογήσουμε παραπάνω τα υπερκέρδη και ο μέσος Έλληνας πολίτης να είχε πολύ χαμηλότερη φορολογία ή να υπήρχε κάποια φοροελάφρυνση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό ή γιατί κάνουμε κάτι και το κάνουμε μισό. Αυτό είναι το ένα. Σε αυτό είμαστε υπέρ, έστω και με κάποιες ενστάσεις.

Εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι στο άρθρο 4, όπου για ακόμα μια φορά βλέπουμε την πρακτική να δίνονται 8,5 εκατομμύρια σε έναν αερομεταφορέα, τη «Sky Express», τέσσερα χρόνια μετά από το 2020, επικαλούμενη τη ζημιά που υπέστη στην πανδημία του COVID-19. Θέλω να ρωτήσω: Γιατί τέσσερα χρόνια μετά; Τι συνέβη; Μήπως ζήλεψε την «AEGEAN» που έλαβε 120 εκατομμύρια;

Και θέλω να ρωτήσω: Δώσαμε τόσα εκατομμύρια στην «AEGEAN», δίνουμε τόσα εκατομμύρια στη «SKY EXPRESS». Τι πήρε το δημόσιο ως αντάλλαγμα; Μήπως πήρε μετοχές; Μήπως έβαλε κάποιο μέλος του δημοσίου στο διοικητικό συμβούλιο; Τίποτα από όλα αυτά εδώ.

Όλα αυτά την ώρα, μάλιστα, να τονίσω -ξέχασα να το πω- που οι αεροπορικές εταιρείες έχουν τα εισιτήρια στα ύψη και έχουν κάνει ένα είδος καρτέλ και δεν τα μειώνουν. Γιατί εμείς, λοιπόν, θα πρέπει να τους ενισχύουμε τόσο πολύ; Έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη, ειδικά μετά από τέσσερα χρόνια; Δεν μπόρεσαν να αποκαταστήσουν τη ζημία; Είναι τόσο δραματική η κατάσταση που θα πρέπει να τους βοηθήσουμε; Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε.

Εμείς, λοιπόν, θεωρούμε πως τέτοιες παροχές θα πρέπει να εκλείψουν βασικά. Όταν μια ιδιωτική εταιρεία μετά από τέσσερα χρόνια έχει αποκτήσει τη ζημία, δεν χρειάζεται να την ενισχύσουμε και αν πρέπει να την ενισχύσουμε, θα πρέπει να παίρνει κάτι το δημόσιο σε αντάλλαγμα και όχι χωρίς ανταλλάγματα.

Επειδή, λοιπόν, είμαστε υπέρ της φορολόγησης των υπερκερδών, έστω και με μεγαλύτερο συντελεστή, όμως διαφωνούμε με αυτήν την πρακτική του να ενισχύουμε αερομεταφορείς χωρίς ανταλλάγματα του δημοσίου, εμείς θα ψηφίσουμε «ΠΑΡΩΝ». Και θα θέλαμε αυτά τα θέματα να ρυθμίζονται σε διαφορετικές τροπολογίες, όχι ενιαία, με αποτέλεσμα να μην ξέρεις τι να ψηφίσεις.

Έχουμε, λοιπόν, μια θετική ρύθμιση και μια αρνητική. Για αυτόν τον λόγο, «ΠΑΡΩΝ» στην τροπολογία και «ΠΑΡΩΝ» επί της αρχής.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):** Ο κ. Καζαμίας έχει τον λόγο.

Αν θέλετε, μπορείτε να μιλήσετε και από το έδρανο.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την τροπολογία που έχουμε μπροστά μας, είπε ειρωνικά, απευθυνόμενος στην Κυβέρνηση ότι, να που η Κυβέρνηση ανακάλυψε ότι υπάρχουν «λεφτόδενδρα» και ότι μπορεί να φορολογήσει τα υπερκέρδη επιχειρήσεων.

Η τροπολογία στο πρώτο της άρθρο, πράγματι, εισάγει μια φορολόγηση της τάξης των 33% για το 2022 και 2023 σε μια σειρά εταιρειών, περιλαμβανομένων και των εταιρειών που παράγουν διύλιση πετρελαίου.

Η διαφορά, όμως, βρίσκεται στο γεγονός ότι η Κυβέρνηση δεν ανακάλυψε απολύτως τίποτε. Η Κυβέρνηση εφαρμόζει έναν ευρωπαϊκό κανονισμό και ο κανονισμός στη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρει από την οδηγία στο εξής: Δεν ενσωματώνεται κατόπιν ερμηνείας στο Εθνικό Δίκαιο, όπως η ενωσιακή οδηγία. Ο κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί αυτούσιος.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός 1854 του Οκτωβρίου του 2022 υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να τον εφαρμόσουν ως έχει. Άρα η Κυβέρνηση δεν ανακάλυψε τίποτα. Είναι υποχρεωμένη να εισαγάγει αυτό το μέτρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και είμαστε σίγουροι, κύριε Πρόεδρε, ότι, αν δεν υπήρχε αυτή η υποχρέωση, η Κυβέρνηση δεν θα έκανε απολύτως τίποτα, διότι δεν την ενδιαφέρει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων και θα σας εξηγήσω σε λίγο πιο συγκεκριμένα γιατί.

Ο κ. Πετραλιάς, ο Υφυπουργός ο οποίος υποστήριξε νωρίτερα την τροπολογία, μας ανέφερε μια σειρά από στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι στην περίπτωση της χώρας μας, η εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε σχετικά αυστηρή. Είπε, δηλαδή, ότι κάποιες χώρες -και πράγματι, ανέγνωσε έναν αριθμό κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης- εφήρμοσαν τον ευρωπαϊκό κανονισμό μόνο για το 2023, ενώ η Κυβέρνηση είπε ότι εφαρμόζει αυτή την έκτακτη συνεισφορά του 33% και για το 2022 και για το 2023.

Πρέπει, όμως, να τον πληροφορήσω ότι, με βάση μελέτη που έγινε πριν από έναν χρόνο, δεκαεννέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα είκοσι επτά -και πρέπει να έχουν αυξηθεί έκτοτε, γιατί υπήρχαν και κάποια που δεν εφήρμοσαν ως τότε τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης- έχουν εφαρμόσει τον κανονισμό και για το 2022 και για το 2023.

Άρα, η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα εξαιρετικό στην προκειμένη περίπτωση. Μάλλον ακολούθησε τον κανόνα. Και αναφέρω ενδεικτικά ότι ανάμεσα σε αυτά τα κράτη βρίσκεται η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία κ.ο.κ..

Επίσης, πρέπει να προσθέσω ότι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει -κάτι που ειπώθηκε νωρίτερα- ότι τουλάχιστον 33% πρέπει να είναι η έκτακτη εισφορά.

Υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία έχουν εφαρμόσει τον κανονισμό επιβάλλοντας έκτακτη συνεισφορά πολύ μεγαλύτερη του 33%. Η Αυστρία, για παράδειγμα, έχει επιβάλει συνεισφορά 40% για το μισό 2022 και για το 2023, η Ιταλία 50% φόρο στα υπερκέρδη για το 2022 και για το 2023, η Τσεχία 60% από το 2023 μέχρι το 2025. Προφανώς έχει διαπραγματευτεί ένα διαφορετικό καθεστώς.

Άρα, αυτό που έκανε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην προκειμένη περίπτωση είναι στην πραγματικότητα το ελάχιστο και δεν υπάρχει καμμία εξαίρεση όσον αφορά την πλειονότητα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άκουσα επίσης λίγο νωρίτερα τον κ. Πλεύρη να λέει -και πραγματικά μου έκανε εντύπωση- ότι αυτή η προσωρινή συνεισφορά θα πρέπει να επιβληθεί προσεκτικά, διότι ο τομέας των διυλιστηρίων είναι κατά βάση εξαγωγικός. Σωστά, είναι κατά βάση εξαγωγικός. Αν όμως πληρώσουν παραπάνω ή ολιγότερο έκτακτη εισφορά τα διυλιστήρια, πώς θα επηρεάσει αυτό τις εξαγωγές; Θα στραφούν δηλαδή προς την εσωτερική αγορά επειδή θα αυξήσει η Κυβέρνηση την έκτακτη εισφορά από 33% σε 40% ή 50%; Είναι παράλογο επιχείρημα, αλλά δείχνει στην πραγματικότητα το γεγονός ότι θέλετε να κρατήσετε την επιβολή της συνεισφοράς αυτής στο μίνιμουμ, χωρίς να έχετε πραγματικό επιχείρημα.

Τώρα έρχομαι και στο άλλο στοιχείο, στο άλλο άρθρο της τροπολογίας, που αφορά την «SKY EXPRESS», την αεροπορική εταιρεία, και την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης της τάξης των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ στη «SKY EXPRESS». Η «SKY EXPRESS» δεν είναι μεγάλη αεροπορική εταιρεία, ωστόσο της χορηγούνται 8,5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, για την περίοδο της πανδημίας. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε η Κυβέρνηση -κάτι το οποίο έκανε, αλλά με πολύ κακό τρόπο, τον οποίο επικρίναμε- αφού χορηγεί τέτοια ποσά στις μεγάλες επιχειρήσεις -και πρέπει να τονίσω εδώ ότι η «SKY EXPRESS» υπήρξε κερδοφόρα και για το 2023, ο εκπρόσωπος της επιχείρησης είπε στις 27/6 ότι η «SKY EXPRESS» είχε μια άκρως επιτυχημένη και κερδοφόρα χρονιά το 2023 και προβλέπεται ότι θα έχει και το 2024 κερδοφόρα χρονιά-, επιχειρήσεις δηλαδή που έχουν κέρδη, αν τις υποστηρίζει το κράτος, τουλάχιστον θα πρέπει να μπορεί να παίρνει μετοχές σε αυτές τις επιχειρήσεις, κάτι το οποίο έγινε στην περίπτωση της «AEGEAN», με την εξαίρεση βέβαια του γεγονότος ότι οι μετοχές που αγοράστηκαν αγοράστηκαν σε υψηλή τιμή και πουλήθηκαν σε μια τιμή η οποία δεν επέφερε πίσω στο κράτος τη διαφορά που θα έπρεπε να έχει για να καλύψει την επιδότηση που είχε δώσει τότε στην «AEGEAN».

Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε εδώ ότι το κράτος, όσον αφορά τις μεγάλες εταιρείες και ειδικά τους αερομεταφορείς, δίνει πολλά και σημαντικά ποσά από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι κερδοφόρες και δεν παίρνει τίποτα ως αντάλλαγμα. Αυτό μας βρίσκει αντίθετους στην Πλεύση Ελευθερίας και θεωρούμε ότι πρόκειται για μία εύνοια που δεν δικαιολογείται.

Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να τονίσω ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα ψηφίσει «ΠΑΡΩΝ» στην τροπολογία, διότι υπάρχει εν πάση περιπτώσει κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκτακτη συνεισφορά, έκτακτος φόρος, δηλαδή, από τα διυλιστήρια τα οποία έχουν υπερκέρδη, αλλά θεωρούμε ότι το άρθρο για τη «SKY EXPRESS» δεν είναι στην κατεύθυνση που θα έπρεπε.

Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όσον αφορά το νομοσχέδιο το οποίο αφορά τους λεγόμενους «αποκλεισμένους διευθυντές», για τους λόγους που εξήγησα νωρίτερα η Πλεύση Ελευθερίας θα ψηφίσει επίσης «ΠΑΡΩΝ».

Σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):** Τον λόγο έχει ο κ. Βρεττός.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ:** Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι δεν συναινούμε ως Νίκη σε ένα νομοσχέδιο με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις και την τροπολογία τη συγκεκριμένη, για την οποία θα τοποθετηθώ πιο μετά, γιατί δεν θέλουμε να συναινούμε σε μια διακωμώδηση του Κοινοβουλίου και του κοινοβουλευτικού του έργου. Γιατί μία απόλυτα σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, που είναι η ενσωμάτωση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους αποκλεισμένους διευθυντές, όταν αυτό το περιεχόμενο το παίρνετε εσείς, η Κυβέρνηση, με το νομοσχέδιο που καταθέτετε και το μετατρέπετε σε μία οδηγία που τελικά επ’ ουδενί δεν ωφελεί τους πολίτες - καταναλωτές και δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον –όπως τοποθετηθήκαμε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου- τότε πραγματικά είναι κοροϊδία και σ’ αυτή την κοροϊδία δεν συναινούμε γιατί είναι σαν να σας νομιμοποιούμε, να νομιμοποιούμε αυτή την πρακτική που συνεχώς δημιουργεί η πολιτική σας, που είναι μια πολιτική που επενδύει στην ακρίβεια, επενδύει στους ολιγάρχες και στηρίζει το τραπεζικό κατεστημένο, όχι με ευχολόγια αλλά με συγκεκριμένες πράξεις, όπως αυτό που φέρνετε στην τροπολογία.

Τι λέει η τροπολογία; Ότι ξαφνικά ανακαλύψατε υπερκέρδη στις εταιρείες εξόρυξης λιθάνθρακα, λιγνίτη, αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, προϊόντων κοκκοποίησης, απανθρακοποίησης και διάφορων προϊόντων διύλισης πετρελαίου. Πολύ αργά το καταλάβατε. Κι αφού το καταλάβατε και τολμήσατε αυτό να το αναφέρετε ως υπερκέρδη, για να δούμε τώρα τι λέτε. Ότι έρχεστε εσείς και νομοθετείτε, με την τροπολογία αυτή, έτσι ώστε στα πλεονάζοντα κέρδη να επιβάλλεται προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης. Σκιάχτηκαν οι μεγαλο-εταιρείες! Τους επιβάλατε δηλαδή στα υπερκέρδη, που είναι ακριβώς χάρη στις νομοθετικές σας παρεμβάσεις που το επιτρέπετε, ενώ στενάζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διαλύεται το σύμπαν, φτωχοποιείται συνεχώς ο ελληνικός λαός. Εσείς, λοιπόν, κάποια στιγμή, εφόσον αναγκάζεστε για λόγους επικοινωνιακούς κάτι να πείτε, έρχεστε να βάλετε προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης. Μα, θα έπρεπε αυτός που σκέφτηκε αυτόν τον τίτλο να ντραπεί! Η αλληλεγγύη είναι από τα υπερκέρδη; Αλληλεγγύη είναι να έχεις δύο και να δίνεις το ένα. Αλληλεγγύη είναι, όταν έχεις, να μοιράζεσαι με τον συνάνθρωπό σου.

Πώς θα αλλάξει η ζωή των επιχειρηματιών αυτών; Θα αλλάξει; Όχι βέβαια. Γιατί δεν θα αλλάξει; Γιατί ερχόμαστε στην ειδική έκθεση του άρθρου 75 παράγραφος 3 του Συντάγματος και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και λέει συγκεκριμένα ποια είναι τα οφέλη από αυτή την πολιτική σας της αλληλεγγύης –υποτίθεται- επί του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης: Απώλεια εσόδων σχετικά με τη θέσπιση του ειδικού φορολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος, για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «SKY EXPRESS». Προφανώς θα τους δώσετε τα 8 εκατομμύρια, δικαίως βέβαια, γιατί προσέφυγαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί τότε εσείς αυτά που μοιράζατε τα μοιράζατε φαίνεται με διαφορετικά κριτήρια, κι έτσι αναγκάσατε μία εταιρεία να προσφύγει, ίσως γιατί ήταν μικρή ή όχι φιλική.

Και πάμε τώρα στη δεύτερη παρατήρηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

Και για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, έρχομαι στο σημαντικό, στην τροπολογία που υποτίθεται ότι είναι τροπολογία αλληλεγγύης γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ το ενεργειακό κόστος. Αυτό δημιουργεί μια δαπάνη, η οποία αυτή δαπάνη για τις εταιρείες για το κράτος είναι απώλεια εσόδων. Γιατί είναι απώλεια εσόδων και ποιος θα την καλύψει αυτή την απώλεια εσόδων; Λέει εδώ στο άρθρο 3 το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην έκθεσή του: Απώλεια εσόδων λόγω της δυνατότητας έκπτωσης του ποσού, αυτής της προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης, ως δαπάνης κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών των αναφερόμενων υπόχρεων για το φορολογικό έτος 2024. Αυτά που με τη νομοθεσία σας έχουν δημιουργήσει υπερκέρδη εσείς υποτίθεται ότι τα δίνετε για να ανακουφίσετε κάπως τους πολίτες, που όμως για τις μεν εταιρείες τα θεωρείτε δαπάνη, τα οποία θα έχουν ως επίπτωση τη μείωση των φορολογικών εσόδων, τα οποία έσοδα ποιος θα έρθει να τα πληρώσει; Οι φορολογούμενοι πολίτες, το 2024.

Σε μία περίοδο που έχετε διαλύσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που για πρώτη φορά θα καταγράψετε έσοδα πάνω από 4 δισεκατομμύρια, έρχεστε εσείς σήμερα στα υπερκέρδη που εσείς -το ξαναλέω μπας και το καταλάβετε, ότι το έχουμε καταλάβει και εμείς- θα το θεωρήσετε ως δαπάνη για τις εταιρείες, αυτή η δαπάνη θα απαλλαχθεί από τα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων και αυτό το κενό που θα υπάρχει στον προϋπολογισμό θα έρθουν πάλι οι πολίτες μετά από έναν χρόνο να πληρώσουν. Αν τελικά η πολιτική σας της αλληλεγγύης είναι να τους δίνετε τώρα μία δραχμή και να τους τα παίρνετε διπλάσια του χρόνου τότε αυτό είναι και απάτη προς τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη.

Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):** Η κ. Πέρκα έχει τον λόγο.

**ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Εγώ θα μιλήσω για τις τροπολογίες. Νομίζω το νομοσχέδιο το αναλύσαμε αρκετά.

Και ξεκινάω βεβαίως από την επιχορήγηση, από το άρθρο 4, με τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ στη «SKY EXPRESS» για ζημιές που υπέστη κατά την περίοδο του κορωνοϊού, συγκεκριμένα από το διάστημα 23 Μαρτίου έως 31 Οκτωβρίου. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αφού μεταφερθούν βεβαίως από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ακούστε, τα έχουμε πει σε αυτήν την Αίθουσα πάρα πολλές φορές, για όλες τις εταιρείες. Εννοείται και προφανώς δίνεται κρατική ενίσχυση σε αεροπορική εταιρεία, επειδή είχαν μεγάλα προβλήματα όλες οι εταιρείες την περίοδο του COVID. Αντίστοιχα έχει λάβει η «AEGEAN», έχουν λάβει εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων, είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αλλά και η «FRAPORT». Έτσι τώρα θεωρείται υποχρέωση για να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός, δεν είχατε δώσει στη «SKY EXPRESS», λέτε ας δώσουμε και σε αυτούς. Και όπως είπαμε είχαν μεν ένα πρόβλημα όλες οι εταιρείες αεροναυτιλίας κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού, γιατί υπήρχε όντως περιορισμός των μετακινήσεων και υπέστησαν κάποιες ζημιές. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η προηγούμενη, αλλά και αυτή δίνει άμεση επιχορήγηση σε εταιρείες χωρίς ανταλλάγματα και εγγυήσεις. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο θα επωμίζεται το χρέος της εκάστοτε εταιρείας, χωρίς επαρκή διασφάλιση των κρατικών κεφαλαίων που δίνονται για τη διάσωση και χωρίς το ίδιο να μπορεί να βάζει όρια σε τυχόν μπόνους σε στελέχη, να ελέγχει εσωτερικά και να έχει λόγο στις αποφάσεις της εταιρείας, την στιγμή που η εταιρεία μπορεί να μην ορθοποδήσει, μπορεί να χρεοκοπήσει, να χρειαστεί ξανά επιχορήγηση κ.λπ.. Και αυτό για την «AEGEAN» το είδαμε. Πανηγύριζε η Κυβέρνηση ότι μόνο 65 εκατομμύρια έδωσε, δηλαδή έχασε μόνο 35. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, έναν τέτοιο πανηγυρισμό έκανε. Έχουμε όμως παραδείγματα, τα είπα λίγο και στην πρωτολογία μου, κατά την περίοδο του COVID, μεγάλων αεροπορικών εταιρειών όπου θεωρήθηκε απαραίτητη η παρουσία τού κρατικού παράγοντα στο διοικητικό συμβούλιο. Η Κυβέρνηση στη Γερμανία προσέφερε στη «LUFTHANSA» πακέτο διάσωσης 9 δισεκατομμυρίων ευρώ με αντάλλαγμα το 25% των μετοχών της εκπροσώπησης στο εποπτικό συμβούλιο, διοικητικό, καθώς και δικαίωμα βέτο και αρνησικυρίας. Η αντίστοιχη «AIR FRANCE» και KLM που κατέχουν 14% μερίδιο καθεμία προσέφεραν οικονομική ενίσχυση 11 δισεκατομμυρίων με συγκεκριμένες όμως εγγυήσεις και δεσμεύσεις για μια πιο οικολογική πολιτική με σκοπό τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα και μεταξύ άλλων επιβλήθηκε πάγωμα στο να δίνει η εταιρεία μερίσματα και μπόνους στα στελέχη για όσο καιρό διαρκεί η ενίσχυση του κράτους. Πολλά παραδείγματα, σε πολλές χώρες, Ιταλία, Βέλγιο, Αυστρία, Πορτογαλία και στη Μέκκα του καπιταλισμού, την Αμερική. Και εκεί πήραν μετοχές ή εκπροσώπους στα διοικητικά συμβούλια. Μόνο στην Ελλάδα η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να έχει κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτή τη ζημιά, ας το πούμε, τις συνέπειες της πανδημίας, αλλά προέβαινε συνεχώς σε αποσπασματικές ρυθμίσεις. Θα υπενθυμίσω τα voucher που έδινε στους επιβάτες της «AEGEAN» αντί να τους δίνει επιστροφή, αποζημίωση 20 ευρώ συν ΦΠΑ ανά προσφερόμενη θέση, για όλες τις θέσεις δηλαδή, εμπορικές πτήσεις, άγονες γραμμές κ.λπ..

Επομένως αυτήν την τροπολογία η οποία εκτός του ότι είναι και πολύ καιρό μετά, πραγματικά δεν την καταλαβαίνουμε και δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε.

Πάμε, όμως, λίγο να κάνουμε ένα σχόλιο για την επέκταση της φορολόγησης των υπερκερδών. Ωραία το είπε ο κ. Καζαμίας, εμείς λέμε ότι φαίνεται η Κυβέρνηση πως πήρε το μήνυμα της κάλπης των ευρωεκλογών. Γιατί κάποια στιγμή θα σας θυμίσω ότι και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Σκρέκας δεν τα έβρισκαν τα υπερκέρδη. Η Ευρώπη μιλούσε για ουρανοκατέβατα, εδώ τα έψαχναν αλλά δεν τα έβρισκαν. Μετά κάπου τα βρήκανε, πήγαν να τα φορολογήσουν, μετά δεν τα φορολόγησαν. Μιλάω για τους καθετοποιημένους ηλεκτροπαραγωγούς, την προμήθεια κ.λπ..

Εδώ τώρα αλλάζει η στάση. Πιθανόν να είναι αυτό που είπε ο κ. Καζαμίας για την εφαρμογή του κανονισμού, να διαλέξει το μικρότερο συντελεστή που θα μπορούσε. Πιθανόν όμως όντως να φοβήθηκε λίγο και το πολιτικό κόστος λόγω του ότι οι Έλληνες πολίτες ζουν με το χαμηλότερο μισθό και την ακριβότερη ενέργεια. Ήδη από το 2019 είχε αρχίσει να αυξάνεται η ενέργεια. Και πάντα φταίει ένας εξωγενής παράγοντας. Αναλύθηκε αρκετά, τα είπε ο κ. Τζανακόπουλος. Η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δεν παράγεται από πουθενά αλλού.

Θα θυμίσω όμως ότι το Μάρτιο του 2024 ο τότε Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Χάρης Θεοχάρης σε απάντησή του σε ερώτηση που είχαμε καταθέσει ως Νέα Αριστερά και ζητούσαμε από την Κυβέρνηση να φορολογήσει τα υπερκέρδη, απαντούσε: Η προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης έχει επείγοντα προσωρινό και έκτακτο χαρακτήρα και επιβάλλεται επί των πλεοναζόντων κερδών κατά το φορολογικό έτος 2022 των υπόχρεων. Είχε προηγηθεί μάλιστα, γι’ αυτό έγινε και η ερώτηση -ήταν αφορμή- ένα τέχνασμα που είχε σκαρφιστεί ο κ. Χάρης Θεοχάρης σε τηλεοπτική του εμφάνιση για να προστατέψει τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, γιατί δεν θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων για το οικονομικό έτος 2023, ισχυρίστηκε ότι ο κανονισμός προβλέπει ότι η φορολόγηση των υπερκερδών γίνεται μόνο όταν ορίζονται ως τέτοια, συγκρινόμενα με τα προηγούμενα έτη και άρα, βάσει αυτού του τεχνάσματος η σύγκριση των κερδών για το 2023 με το 2022 που ήταν η χρονιά με τα μεγαλύτερα υπερκέρδη, θα είναι λιγότερα και άρα δεν πρέπει να φορολογηθούν. Επιλέγει δηλαδή το έτος 2022, έτος σύγκρισης, καταστρατήγηση της απλής λογικής.

Σήμερα αποδεικνύεται πόσο δεν έστεκε αυτό το τέχνασμα γιατί ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι η προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης -δεν τα λένε ποτέ με το όνομά τους, το όνομα είναι υπερκέρδη, όχι προσωρινή εισφορά αλληλεγγύης- θα υπολογιστεί με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη του φορολογικού έτους 2023 που υπερβαίνει το 20% του μέσου όρου των αποτελεσμάτων των ετών 2018-2021 και όχι 2022 όπως μας έλεγε περιχαρής ο κ. Χάρης Θεοχάρης. Επιλογή τέλος της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν να φορολογήσει τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων μόνο κατά 33% αντί για 90%, να ξέρουμε τις ευρωπαϊκές χώρες πως τα έχουν φορολογήσει περισσότερο, διάλεξαν έστω και την τελευταία στιγμή να φορολογηθούν, αφού τα βρήκαν και τα παραδέχτηκαν με τον λιγότερο συντελεστή. Κι εγώ να σας πω την αλήθεια μάρτυρες θα είμαστε σε αυτήν την Αίθουσα, θέλω να δω πότε θα εισπραχθούν. Γιατί τα υπερκέρδη που παραδέχτηκαν στο κομμάτι της λιανικής, της προμήθειας, δεν έχουν εισπραχθεί ακόμα, όπως δεν έχουν εισπραχθεί και τα υπερκέρδη από το φυσικό αέριο. Περιμένουμε να δούμε, έστω και με τους χαμηλότερους συντελεστές.

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο, κοιτάξτε τώρα είναι κι αυτό μια άλλη τακτική. Πράγματα που είναι σε θετική κατεύθυνση όπως ο αποκλεισμός διευθυντών που έχουν τελεσίδικα καταδικαστεί, η προχειρότητα, η βία ότι η διοίκηση πρέπει να ανταπεξέλθει σε μια ευρωπαϊκή οδηγία χωρίς να κοιτάνε και να ψάχνουν και να λύνουν τα προβλήματα ή να ακούν τους φορείς χωρίς διαβούλευση, χάνει πάρα πολύ από την αξία που θα είχε. Έχει κάποια σημεία, θα τα δούμε. Όσον αφορά την ΠΕΛ όπως είπαν και όλοι οι φορείς οι τοπικοί λέμε και εμείς να αποσυρθεί. Είναι ένα δυσεπίλυτο ζήτημα. Θέλει πολύ σοβαρή κουβέντα γιατί δεν πρέπει να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι, δεν πρέπει να χρεωθεί κανένας νέος φορέας με τα χρέη, αλλά πρέπει και οι πιστωτές να πάρουν τα λεφτά τους.

Ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):** Ο κ. Φωτόπουλος έχει τον λόγο.

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ:** Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Μια σύντομη απάντηση στο σχόλιο του συναδέλφου, του κ. Πλεύρη -δεν είναι προσωπικό- σχετικά με την ευαισθησία την οποία πρέπει να δείχνουμε τα κόμματα τα οποία έχουμε έναν παραπάνω λόγο όσον αφορά τα πατριωτικά. Όσον αφορά τη φυλάκιση και την πρόσκαιρη αποφυλάκιση του κ. Μπελέρη, μας είπατε ότι δεν χαρήκαμε, δεν δείξαμε τη χαρά μας. Ξέρετε εμείς τον πατριωτισμό τον δείχνουμε στην πράξη. Χαρακτηριστικό είναι ότι πέρσι τον δεκαπενταύγουστο -δεν είστε υποχρεωμένοι να το ξέρετε- σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο κ. Βελόπουλο, εγώ ο ίδιος άφησα την οικογένειά μου, πήρα το αυτοκίνητό μου και πήγα στη Χειμάρρα για να συμπαρασταθώ όχι μόνο στον Δήμαρχο Φρέντι Μπελέρη, αλλά σε όλον τον βορειοηπειρωτικό ελληνισμό.

Έρχομαι τώρα στην τροπολογία 202. «Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου». Συνεχίζετε την ίδια κακή νομοθετική πρακτική. Πράγματα που πιθανόν να θέλαμε να τα ψηφίσουμε -λέω «πιθανόν» και θα εξηγήσω το γιατί- τα βάζετε με συνθήκες τις οποίες σε καμμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε.

Τι θέλω να πω; Ναι, η έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θα θέλαμε να το ψηφίσουμε. Και εκεί, όμως, κυρία Υπουργέ, δείχνετε τη δυσανεξία που έχετε στο να πάρετε χρήματα από αυτούς τους ανθρώπους. Τι θέλω να πω; Διαβάζοντας το άρθρο 1 και συγκεκριμένα την παράγραφο 10, οι υπόχρεοι της παραγράφου 2 δύνανται κατά τον προσδιορισμό των φορολογικών κερδών για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος να εκπίπτουν το ποσό της συνεισφοράς τού παρόντος ως δαπάνη. Αυτό δεν γίνεται. Κανένας φόρος δεν εκπίπτει, με εξαίρεση αυτό το οποίο βάζετε και έρχομαι στην ΠΟΛ 1113/2015 και πηγαίνω στην περίπτωση των φόρων ή των δαπανών οι οποίες δεν εκπίπτουν. Δεν εκπίπτουν φόροι, τέλη όπως ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος, οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ποια μεγαλύτερη απόδειξη ότι έχετε δυσανεξία και ότι ουσιαστικά συρθήκατε στο να πάρετε τα χρήματα από αυτές τις εταιρείες; Πρέπει να τα πάρετε γιατί στις έκτακτες συνθήκες παίρνουμε έκτακτα μέτρα. Θα παρακαλούσα το ίδιο να κάνετε στις τράπεζες και όχι να βάλετε έκτακτη εισφορά. Να ξανασυζητήσουμε το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου.

Δεύτερο θέμα, όσον αφορά την τροπολογία 202. Τέσσερα χρόνια μετά. Έχει παρέλθει η πανδημία, έχουν παρέλθει οι επιβαρύνσεις και ό,τι αυτό εν πάση περιπτώσει προκάλεσε και στις αεροπορικές μεταφορές και στον τουρισμό και έρχεται μια εταιρεία για να πάρει 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Με τι αντάλλαγμα; Γιατί; Τι θα πάρει το ελληνικό δημόσιο; Θα μου πείτε ότι έγινε με βάση την προσφυγή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι λάθος είχατε κάνει το 2021. Έρχεστε, λοιπόν, τώρα και εξαναγκάζεστε. Διορθώστε με αν ισχύει αυτό ή αν δεν ισχύει. Δεν εξαναγκάζεστε; Μάλιστα. Ακόμα χειρότερα, δηλαδή. Έρχεστε και δίνετε από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων 8,5 εκατομμύρια ευρώ, όταν καθυστερούν οι αποζημιώσεις για τον «Ντάνιελ», όταν στη Θεσσαλία δεν έχετε δώσει χρήματα σε φτωχούς και καταφρονεμένους.

Θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο όσον αφορά το ίδιο το νομοσχέδιο. Έχει καλές ρυθμίσεις, έχει ρυθμίσεις που θα θέλαμε να τις υποστηρίξουμε, δυστυχώς όμως νομοθετείτε με προχειρότητα, ειδικά με αυτά που σας είπαμε και στη συζήτηση στις επιτροπές και όσον αφορά το άρθρο 3, δηλαδή τιμωρείτε περισσότερο ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τιμωρηθεί με την ίδια ποινή από τα ποινικά ή τα διοικητικά δικαστήρια. Θεωρώ ότι αυτό είναι προχειρότητα και κάποια στιγμή θα πρέπει να το διορθώσουμε.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):** Ο κ. Νικητιάδης έχει τον λόγο.

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί της τροπολογίας θα θέσω ένα ζήτημα, δεδομένου ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η απαράδεκτη, αντιδημοκρατική, κακή νομοθέτηση.

Κύριε Πρόεδρε, η νομοθέτηση με αυτόν τον τρόπο όπου σε μία τροπολογία έρχονται διαφορετικά άρθρα για εντελώς διαφορετικά αντικείμενα, περιορίζει τη δημοκρατική έκφραση του Βουλευτή. Δεν δίδεται η δυνατότητα στον Βουλευτή όχι απλώς να εκφραστεί, αλλά να ψηφίσει, δηλαδή θέλει να καταψηφίσει μια διάταξη, να υπερψηφίσει μία άλλη και με το ενιαίο της τροπολογίας αναγκάζεται ή να πει «ΝΑΙ» ή να πει «ΌΧΙ», δηλαδή μισά-μισά, ή να πει «ΠΑΡΩΝ».

Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι θέμα δημοκρατικής τάξης, εκτιμώ. Πρέπει να το δούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει στον Κανονισμό της Βουλής διάταξη που να προβλέπει την απαγόρευση αυτού του είδους της νομοθέτησης. Σε κάθε περίπτωση θα σας παρακαλούσα να το θέσετε και στον Πρόεδρο της Βουλής και να αναληφθούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και από εμάς πρωτοβουλίες. Αυτή η ιστορία πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει.

Επαναλαμβάνω: Φιμώνεται ο Βουλευτής. Δεν μπορεί να ψηφίσει μια διάταξη που θέλει, να πει «ΝΑΙ» ή να πει «ΟΧΙ», επειδή έρχεται μία τροπολογία και σου βάζει μέσα δύο και τρεις και τέσσερις διατάξεις. Αυτή η πρακτική είναι πια καθεστώς για τη Νέα Δημοκρατία. Διαρκώς αυτή η ιστορία γίνεται σε όλες τις τροπολογίες. Μέχρι σήμερα δεν έχουν φέρει μία τροπολογία που να μην έχει διατάξεις άσχετες μεταξύ τους και το εκμεταλλεύεται βέβαια η Νέα Δημοκρατία, σπεκουλάρει πάνω σε αυτήν την ιστορία, γιατί αν εγώ ψηφίσω «ΝΑΙ», για παράδειγμα, τώρα στο 30%, θα μου πουν κάποιοι «μα, με τόσο μικρό ποσοστό;». Εάν ψηφίσω «ΟΧΙ», θα μου πουν «καλά, δεν θες να ψηφίσεις τη φορολόγηση των υπερκερδών;». Σπεκουλάρει διαρκώς η Νέα Δημοκρατία.

Στη συγκεκριμένη τροπολογία, ενώ προφανώς συμφωνούμε με τη φορολόγηση των υπερκερδών, θα θέλαμε να είναι πολύ υψηλότερη. Μέχρι 90% φορολόγηση στα υπερκέρδη προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη «Sky Express» έχουμε τις επιφυλάξεις μας. Με ποια μελέτη; Ποιος αναλαμβάνει την εγγύηση για να καταβάλλονται αυτά τα χρήματα;

Λέω, λοιπόν, ξανά ότι αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία εκ του πονηρού μονίμως φέρνει διατάξεις μέσα σε μία τροπολογία για να εγκλωβίσει τον Έλληνα Βουλευτή και επιτέλους πρέπει να αλλάξουμε τακτική.

Στο νομοσχέδιο επεσήμανα στην πρωτολογία μου τα προβλήματα, κυρία Υπουργέ, και θα τα δείτε. Εδώ θα είμαστε, να μας έχει ο Θεός καλά, να έχουμε την υγεία μας. Θα προκύψουν προβλήματα από την εφαρμογή της, σωρεία νομικών προβλημάτων με ακυρότητες, με αργοπορία έκδοσης δικαστικών αποφάσεων, με προσβολή αποφάσεων διοικητικών συμβουλίων εταιρειών. Θα τα δείτε.

Χαίρομαι που η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κ. Κωνσταντοπούλου επεσήμανε το θέμα και είπε μάλιστα -και τείνω να συμφωνήσω- ότι αυτή η εναρμόνιση θα έπρεπε να έλθει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αυτό που θα μπορούσε πολύ καλύτερα να επεξεργαστεί τη συγκεκριμένη εναρμόνιση.

Σε σχέση με όσα είπε ο κύριος Υπουργός κατά την τοποθέτησή του, εγώ έθεσα μια σειρά ερωτημάτων, αλλά δεν έλαβα καμμία απολύτως απάντηση. Ούτε καν σχολίασε ο κύριος Υπουργός το ότι εδώ καταφέρθηκα στην τοποθέτησή του και είπα ότι ομολόγησε στην ουσία ότι το Υπουργείο του είναι Υπουργείο της ακρίβειας. Δεν σκέφτηκε να το σχολιάσει, να πει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ομολογεί πλέον η Νέα Δημοκρατία ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι το Υπουργείο της ακρίβειας. Πραγματικά πρέπει να αναρωτηθείτε τι πρέπει να κάνετε.

Σε σχέση με την ιστορία με το ρεύμα, ο κ. Χατζηδάκης, όταν ήταν Υπουργός Ενέργειας, επαίρετο. Έλεγε: «Θα σπάσω αυγά, αλλά θα απελευθερώσω τις τιμές στην ενέργεια, θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και θα μειωθούν οι τιμές του ρεύματος». Έτσι έλεγε. «Έσπασε τα αυγά» και τελικά την πληρώνει ο κοσμάκης, την πληρώνει το κάθε νοικοκυριό, την πληρώνουν οι επιχειρήσεις που πληρώνουν σήμερα το ρεύμα στην τιμή που έχει πάει. Βλέπουμε τα αποτελέσματα.

Αναφέρεστε μόνο στα νοικοκυριά και αναρωτιέμαι. Τι θα γίνει με τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Θα κληθούν να επιστρέψουν την επιδότηση; Πρέπει να μας πείτε γι’ αυτό. Τι θα γίνει με όλους αυτούς; Θα πληρώσουν τα λάθη της Κυβέρνησής σας και θα πληρώσουν για τα υπερκέρδη των μεγάλων παρόχων;

Τι να πω; Ειλικρινά έχω την αίσθηση ότι η Κυβέρνηση με την πρακτική της και τα νομοσχέδια που φέρνει εδώ πέρα έχει χάσει και τον μπούσουλα και την μπάλα, για να χρησιμοποιήσω έναν ποδοσφαιρικό όρο.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):** Θα κλείσουμε με την κυρία Υφυπουργό.

Ορίστε, κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά.

**ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Υφυπουργός Ανάπτυξης):** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχηθώ στην κυρία συνάδελφο που έχει την ονομαστική της εορτή και φυσικά και σε όλες τις εορτάζουσες. Παράλληλα όμως θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά στη σεξιστική επίθεση που δέχθηκε η συνάδελφος μας κ. Συρεγγέλα από τον κ. Πολάκη. Είναι μια συμπεριφορά καταδικαστέα. Τέτοιου είδους σεξιστικές συμπεριφορές απέναντι στις γυναίκες, αλλά και τέτοιου είδους υβριστικές συμπεριφορές δεν αρμόζουν στον πολιτικό μας πολιτισμό. Και πρέπει όλοι μας να διατηρήσουμε το ήθος και την αξιοπρέπεια στο δημόσιο διάλογο, όπως αξίζει η δημοκρατία μας.

Πέραν αυτών θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους γιατί πράγματι όλες αυτές τις ημέρες κατά τις συνεδριάσεις και της αρμόδιας Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, αλλά και σήμερα στην πολύωρη συνεδρίαση της Ολομέλειας έγινε ένας γόνιμος διάλογος. Έγιναν προτάσεις και η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κύριος Υπουργός, δέχτηκε πολλές από τις προτάσεις των κομμάτων των συναδέλφων και τις ενσωμάτωσε στο νομοσχέδιο. Και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να λειτουργούμε πάντα διαλλακτικά. Για ό,τι είναι στη σωστή κατεύθυνση να συμφωνούμε και να προχωρούμε πάντα προς όφελος της κοινωνίας.

Κυρίες και κύριοι, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου εισάγονται για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη κανόνες δικαίου σχετικά με πρόσωπα κατά τεκμήριο ακατάλληλα να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες και υποκαταστήματα. Για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος θεσπίζει κανόνες που προστατεύουν τη δημόσια οικονομική ζωή από τις αρνητικές επιδράσεις που προκαλεί η εμπλοκή στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων ακατάλληλων προσώπων με παραβατική συμπεριφορά. Και μάλιστα το αρχικό σχέδιο νόμου είχε βγει σε δημόσια διαβούλευση τον Οκτώβριο του 2023.

Και αυτό είναι και μια απάντηση σε κάποιους από τους συναδέλφους. Δεν θυμάμαι ποιοι ακριβώς διατύπωσαν την άποψη ότι το νομοσχέδιο έρχεται πρόχειρα, με προχειρότητα. Όχι δεν έρχεται πρόχειρα το νομοσχέδιο. Το 2023 είχε τεθεί για πρώτη φορά σε δημόσια διαβούλευση.

Σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου είναι η προστασία συναλλασσόμενων με εταιρείες ή υποκαταστήματα εταιρειών μέσω της αποτροπής οποιασδήποτε δόλιας ή καταχρηστικής συμπεριφοράς που διασφαλίζεται μέσω της απόρριψης διορισμού φυσικού προσώπου ως διαχειριστή εταιρικών υποθέσεων. Είναι αυτό το πρόσωπο που καλείται «αποκλεισμένος διευθυντής», λαμβάνοντας υπ’ όψιν όχι μόνο την προηγούμενη συμπεριφορά τού εν λόγω προσώπου στην επικράτεια, αλλά αξιοποιώντας και πληροφορίες που παρέχονται από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα ισχυρό μέτρο προστασίας τόσο για τις ίδιες τις εταιρείες όσο και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που αλληλεπιδρούν και συναλλάσσονται μαζί τους.

Είναι αυτονόητο ότι αφορά και τους εργαζομένους, κύριοι συνάδελφοι. Το λέω για κάποιους συναδέλφους που ζήτησαν να υπάρξει και ρητή αναφορά σε διάταξη ότι θα πρέπει να γίνει για τους εργαζόμενους. Είναι αυτονόητο ότι αφορά και τους εργαζόμενους, κύριε συνάδελφε και τους πελάτες και τους προμηθευτές και τους πιστωτές και τις δημόσιες υπηρεσίες. Φυσικά αφορά και τους εργαζομένους.

Ειδικότερα αποκλείονται, από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για μία σειρά αδικημάτων τα οποία αναφέρονται στο νομοσχέδιο και στα οποία προστέθηκε σήμερα και με νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε ο κύριος Υπουργός και το αδίκημα της δωροδοκίας. Η διάρκεια του αποκλεισμού είναι ανάλογη της βαρύτητας της παράβασης και για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του νομοσχεδίου θα αντλούνται στοιχεία ακόμη και όταν χρειάζεται και μέσω του κέντρου διαλειτουργικότητας.

Νωρίτερα το πρωί ο κύριος Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, τοποθετήθηκε αναλυτικά επί του συνόλου του νομοσχεδίου και για το πρώτο κεφάλαιο που αφορά την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας και τους αποκλεισμένους διευθυντές, αλλά και στο άλλο κεφάλαιο που αφορά τη Διεθνή Έκθεση Λαμίας δίνοντας μάλιστα μια ουσιαστική λύση σε ένα πρόβλημα. Γιατί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης άκουσε τα προβλήματα όπως τα έθεσαν οι σχετιζόμενοι φορείς, είδε κατάματα το πρόβλημα και έδωσε λύση με τη νομοτεχνική βελτίωση, ούτως ώστε να είναι δίκαιη η λύση και η εξέλιξη και για τους πιστωτές αλλά και για τον νέο φορέα, μα πάνω από όλα να δοθεί ανάπτυξη στον τόπο, να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σπουδαίο έργο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας της Λαμίας, της Φθιώτιδας και της ευρύτερης περιοχής.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είστε βέβαιοι ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης εργάζεται καθημερινά με στόχο τη στήριξη των συμπολιτών μας και την ενίσχυση του εισοδήματός τους. Και μάλιστα επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά αποφάσισε την επιβολή ειδικού τέλους στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για δύο μήνες, ούτως ώστε να ενισχυθούν, να ανακουφιστούν οι συμπολίτες μας σε περίπτωση που αυξηθούν οι τιμές του ρεύματος κατά το μήνα Αύγουστο. Και να θυμίσω ότι αυτή η Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έδωσε πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ, τις εποχές της μεγάλης αύξησης, στις τιμές του ρεύματος.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα η Κυβέρνηση έρχεται με δύο νομοθετικές προτάσεις που αδιαμφισβήτητα κατευθύνονται στη στήριξη της κοινωνίας. Αφ’ ενός η ρύθμιση για τους αποκλεισμένους διευθυντές, μια ρύθμιση η οποία ενισχύει τη διαφάνεια, προστατεύει τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους, ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών και αφ’ ετέρου η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών την οποία ανέλυσε ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών με ακριβή στοιχεία και επιχειρήματα: «Γιατί τώρα. Γιατί τόσο», μια τροπολογία η οποία προβλέπει την προσωρινή επιβολή έκτακτης συνεισφοράς στις επιχειρήσεις διυλιστηρίων ώστε να στηριχθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι συμπολίτες μας.

Καλά κάνετε και ρωτήσατε. Υποβάλατε τα ερωτήματά σας τα οποία όμως απαντήθηκαν επακριβώς. Απαντήστε σήμερα εσείς στους συμπολίτες μας ποια είναι η θέση σας διά της ψήφου σας. Ψηφίζετε αυτές τις θετικές διατάξεις για την ελληνική κοινωνία ή όχι;

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Προχωρούμε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, της τροπολογίας και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.

Επισημαίνουμε ότι η ψηφοφορία περιλαμβάνει την αρχή του νομοσχεδίου, δεκατρία άρθρα, μία τροπολογία, το ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νομοσχεδίου.

Παρακαλώ να ανοίξει το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):** Παρακαλώ να κλείσει το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):** 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

|  |
| --- |
| Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις |
| Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΝΑΙ |
| Κ.Κ.Ε.: OXI |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: ΠΡΝ |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: ΠΡΝ |
| Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΝΑΙ |
| Κ.Κ.Ε.: OXI |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: ΠΡΝ |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: ΠΡΝ |
| Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΝΑΙ |
| Κ.Κ.Ε.: OXI |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: ΠΡΝ |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: ΠΡΝ |
| Άρθρο 3 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΝΑΙ |
| Κ.Κ.Ε.: OXI |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: ΠΡΝ |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: ΝΑΙ |
| Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΝΑΙ |
| Κ.Κ.Ε.: OXI |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: OXI |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: ΠΡΝ |
| Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΝΑΙ |
| Κ.Κ.Ε.: OXI |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: ΠΡΝ |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: ΠΡΝ |
| Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΝΑΙ |
| Κ.Κ.Ε.: OXI |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: ΠΡΝ |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: ΠΡΝ |
| Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΝΑΙ |
| Κ.Κ.Ε.: OXI |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: ΠΡΝ |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: ΠΡΝ |
| Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΝΑΙ |
| Κ.Κ.Ε.: OXI |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: OXI |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: ΠΡΝ |
| Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΝΑΙ |
| Κ.Κ.Ε.: OXI |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: OXI |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: ΝΑΙ |
| Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΝΑΙ |
| Κ.Κ.Ε.: OXI |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: OXI |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: ΠΡΝ |
| Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΝΑΙ |
| Κ.Κ.Ε.: OXI |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: ΠΡΝ |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: OXI |
| Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: OXI |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΠΡΝ |
| Κ.Κ.Ε.: OXI |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: ΠΡΝ |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: OXI |
| Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: OXI |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΠΡΝ |
| Κ.Κ.Ε.: OXI |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: ΠΡΝ |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: OXI |
| Υπ. Τροπ. 202/8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΝΑΙ |
| Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: OXI |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: ΠΡΝ |
| Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΝΑΙ |
| Κ.Κ.Ε.: OXI |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: ΠΡΝ |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: ΠΡΝ |
| Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ |
| Ν.Δ.: ΝΑΙ |
| ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ |
| ΠΑΣΟΚ-Κ.Α.: ΝΑΙ |
| Κ.Κ.Ε.: OXI |
| ΕΛΛΗΝ. ΛΥΣΗ: ΠΡΝ |
| Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΝ |
| ΝΙΚΗ: OXI |
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛ.: ΠΡΝ |
| ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ: ΠΡΝ |

ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):** Συνεπώς το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές και άλλες επείγουσες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε μόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:

(Να καταχωριστεί το κείμενο του νομοσχεδίου, σελ. 418α)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):** 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 (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):** Το Σώμα παρέσχε τη ζητηθείσαεξουσιοδότηση.

Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;

**ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:** Μάλιστα, μάλιστα.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος):** Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 19.34΄ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ημέρα Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024 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 Δικαιοσύνης «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο και σύσταση Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τη συμπληρωματική ημερήσια διάταξη που θα διανεμηθεί.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ**