Türk-Arap Ekonomi Forumu

27 Nisan 2011, İstanbul

Sayın…,

Sizleri Türk-Arap Ekonomi Forumu vesilesiyle 6. kez İstanbul’da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek, hepinizi şahsım, başkanlığını yürüttüğüm Türkiye Odalar Borsalar Birliği yönetim kurulu (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) adına saygıyla selamlıyorum.

Bu forumu 6 yıldır himayesinde gerçekleştiren, Başbakanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk-Arap ilişkilerinin gelişmesine yapmış olduğu katkılardan dolayı Türk özel sektörü adına şükranlarımı sunarım.

Ayrıca, bu Forum’a katılarak bizleri onurlandıran devlet adamlarına Türk iş dünyası adına teşekkürlerimizi sunuyorum.

Değerli Bakanlar, Kıymetli İşadamları,

Geçen yıl haziran ayında, Türk–Arap Ekonomi Forumu’nun, Sayın Başbakanımız, Lübnan Başbakanı Değerli Dostum Hariri, Dışişleri Bakanımız, Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Maliye Bakanımız ve Arap Ülkelerinin Maliye Bakanlarının onurlandırmalarıyla görkemli bir açılışını yapmıştık.

Toplantının açılışında konuşan Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu Türkler ve Araplar arasında inşa edilmeye çalışılan duvarların birer birer yıkıldığını ifade edip, Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında bir serbest ticaret ve dolaşım alanının kurulacağını duyurmuştu.

Daha sonra, aynı yıl içinde 4 ülke iş dünyası olarak, bu projenin takipçisi olduk ve 4 ülkenin iş dünyasını temsil etmek üzere Levant İş Forumu’nu kurduk.

Dün sabah, değerli dostum Adnan Kassar’ın önderliğinde çalışmalarını sürdüren Arap Odalar Birliği ile, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işbirliğinin etkinleştirilmesi için yararlı bir toplantı yaptık ve önemli kararlar aldık.

Arap ülkeleri ile Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmaları, vizelerin kalkması ile ekonomik ilişkilerimiz canlandı; karşılıklı ticaret hacmimiz 2010 yılında 33.4 milyar dolara yükseldi. Ama bu yeterli değil. Bahsettiğimiz 33 milyar dolar ancak denizde su damlasını ifade ediyor.

Arap ülkeleri 600 milyar dolara yakın ithalat yapıyor ama biz ancak 23 milyar dolar satabiliyoruz. Biz 180 milyar dolar ithalat yapıyoruz, ama Arap ülkelerinden aldığımız malların toplamı 10 milyar doları ancak buluyor. Bunun da büyük bir çoğunluğu enerji ithalatından oluşuyor.

Bir başka deyişle, DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ.

Hedefimizi net olarak belirlemeliyiz. Çünkü komşunla ilişkilerini geliştirmeden uzaklarda rekabet edemezsin. Bugün Almanya bir ihracat devidir. 1 trilyon doların üzerinde ihracatı bulunan Almanya’nın, 60 sene öncesine kadar en azılı düşmanı olan Fransa ile ticaret hacmi 190 milyar dolar. Ürünlerinin yüzde 74'ünü Avrupa ülkelerine, yani komşularına satıyor.

Bizim de en azından ikili ticarette bugünkü yüzde 4,2’den, yüzde 20’ye çıkmamız gerekiyor. Bu hedef etrafında hep birlikte kenetlenmeliyiz. Ben hepinizin gözlerinde bu ışığı, bu umudu görüyorum. Birbirimize inanırsak bunu başarabileceğimizi biliyorum.

İkili ilişkilerimiz ticaretle de bitmiyor. Türk müteahhitlik şirketlerinin Arap ülkelerinde üstlendiği proje bedeli, 76 milyar dolara ulaştı. Yani Türk müteahhitlik sektörü projelerinin yüzde 40’ını dost ve kardeş Arap ülkelerinde gerçekleştirdi.

Artan dostluk ilişkilerimiz turizm alanında da kendini gösterdi. Türkiye’yi ziyaret eden Arap turist sayısı, bundan 10 yıl önce sadece 250 binken, 2010 yılı sonunda 1.8 milyona ulaştı.

Saygıdeğer Katılımcılar,

Geçen yılki Türk Arap Ekonomi Forumu’nun açılışında yaptığım konuşmamda ekonomilerimizin karşı karşıya kaldığı enerji güvenliği, istihdam güvenliği, gıda güvenliği, su güvenliği gibi zorluklara dikkat çekmiş ve bu sorunların beraberinde getirdiği sosyal ve siyasi baskıları göz ardı etmememiz gerektiğini belirtmiştim.

Son bir yılda, bölgemizdeki değişim ve dönüşüm süreci hız kazandı; bölge insanı değişim ve dönüşüm taleplerini daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Bu sürecin fitilini de tam da geçen sene bahsettiğimiz gibi işsizlik, yoksulluk ve açlık körükledi.

Biliyorsunuz Tunus’ta ilk ayaklanma işsiz bir kardeşimizin kendisini yakmasıyla başladı. Daha sonra tüm Arap coğrafyasına yayılan ayaklanmalar bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirmeye başladı.

Burada biz işadamları olarak, bu istikrarsız ortamdan en fazla etkilenen kesimi oluşturuyoruz. Siyasi çalkantıların ekonomik kalkınmanın önüne set çekmesine izin vermemeliyiz.

Biz işadamıyız. İstikrarı severiz. Aynı zamanda istikrarı yaratırız. Birbirimize ne kadar kenetlenirsek bölge o kadar istikrarlı bir hal alır. Sırtında küfesi olan kavgadan korkar. Bu nedenle bölgede özel sektörün gelişmesi, üretimin artması birinci hedefimiz olmalıdır.

Bu kapsamda 5 yılı aşkın bir süredir Filistinli kardeşlerimiz için bir sanayi hamlesini hayata geçirmek için uğraşıyoruz. “Barış için Sanayi” adını verdiğimiz bu projeyle Türkiye’nin organize sanayi bölgesi deneyimini Filistin’e taşıyacağız.

Cenin’de bir sanayi bölgesi kuruyoruz. Arazi tahsisi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın destekleriyle altyapıyı hazırlıyoruz. İnşallah çok kısa sürede Filistinli kardeşlerimize umut olacak fabrikaların da temelini atacağız.

Benzeri adımları Yemen’de ve birçok Arap ülkesinde hayata geçirmek üzere çalışıyoruz. Bu kapsamda İslam Kalkınma Bankası ile işbirliği içindeyiz.

Türk iş dünyası olarak, Arap coğrafyasında hızlanan değişim ve dönüşüm sürecinin hayırlara ulaşmasını diliyoruz.

Unutmayalım ki “Ya jebel me yehizakri”... Yani “Dağlar rüzgarla sarsılmaz”.

Biz coğrafyamızın en gelişmiş özel sektörü olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bir oldukça, birlik oldukça kazancın ve mutluluğun daim olacağı inancındayız. Buradaki tüm kardeşlerimi de bu inancın etrafında kenetlenmeye davet ediyorum.

Değerli dostlarım,

Önümüzdeki dönemde demografik baskı ve bölge insanının onurlu yaşam talebinin coğrafyamızı şekillendirecek iki temel dinamik olduğunu düşünüyorum.

1950 yılında 73 milyon olan Arap dünyası 350 milyon seviyesine ulaşmıştır. 2050 yılında ise 600 milyon olacağı tahmin edilmektedir.

Bugün Arap dünyasında gençlerin % 25’i işsizken, önümüzdeki 10 yılda 80 milyon gencin daha istihdam piyasasına katılacağı öngörülüyor.

Bu gençlerin piyasa koşullarına uygun mesleki eğitime tabi tutulması gerekiyor.

Öte yandan, dünyada en çok hububat ithal eden 20 ülkenin 8’i Arap ülkesi iken, Arap ülkeleri tükettiği gıdanın %50 sini ithal etmek zorunda kalıyor.

Buna ilaveten ekilebilir alanlar hızla azalıyor, su kaynakları tükeniyor. Bugün aşırı su güvenliği riski olan 18 ülkenin 15’inin Arap ülkesi olduğu unutmamamız gerekiyor.

Bu sorun alanları önümüzdeki süreçte dünyanın hem ekonomik ve siyasi, hem de sosyal değişimi üzerindeki en önemli baskı unsuru olacak. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor.

İçinde bulunduğumuz coğrafya bu açıdan hem büyük fırsatları, hem de büyük riskleri barındırıyor.

Çünkü dünyanın en büyük enerji kaynakları ve en verimli toprakları bizim coğrafyamızda.

Bizim coğrafyamız diyorum çünkü, Türkiye’nin ve Arap ülkelerinin içinde bulunduğu bu coğrafya, bizim anlayışımıza göre bir bütündür.

Çünkü, Nil’in çocuğu da bizim kardeşimizdir, Dicle’nin çocuğu da bizim kardeşimizdir, Fırat’ın çocuğu da!

Ankara’nın, İstanbul’un meselesi de hepimizin meselesidir, Şam’ın, Kahire’nin, Sana’nın, Kudüs’ün meselesi de!

Çünkü bu coğrafyanın kaderi birlikte yazılacak. Ya hep beraber kazanacak, gelişecek ve zenginleşeceğiz, yada hep beraber kaybedeceğiz.

Biz Türkiye olarak, Türk iş dünyası olarak tercihimizi yaptık. Hep beraber kazanacağız! Hep beraber zenginleşeceğiz!

İşte bu nedenle önümüzdeki süreç çok kıymetli. Aramızdaki işbirliğini kuvvetlendirmek zorundayız. Daha fazla üretmek, daha fazla karşılıklı ticaret yapmak zorundayız.

Çünkü üretim ve ticaret olmadan halkların zenginliğini sağlayamayız. Petrol zenginliklerinin halkın refahını artırmadığını, bu zenginliklerin belirli bir zümreden aşağıya inemediğini üzülerek görüyoruz. Bunu tersine çevirmeliyiz. Çünkü, halkların zenginliğini sağlamadan da bu coğrafyada ayakta duramayız.

Biz Türk iş dünyası olarak her türlü işbirliğine açığız ve ortak çalışma prensibimizin sonuna kadar arkasındayız.

Değerli Katılımcılar,

Bölge içi sorunlarını çözmüş, meşruiyeti güçlü yönetimler tesis etmiş, petrol varlığının ötesinde ekonomilerini çeşitlendirmiş, insanının yaşam kalitesini yükselterek, küresel düzenin etkili bir oyuncusu haline gelmiş bir Arap Dünyası, Türk özel sektörünün ortak arzusudur.

Azami işbirliği ve entegrasyon prensibiyle, geniş Arap dünyasıyla tüm alanlarda ve tüm seviyelerde işbirliği tesis etmek istiyoruz.

Bizleri birbirinden ayıran, Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yıl dönümüne az bir zaman varken, şimdi bizleri tekrardan bütünleştiren, tekrar bir araya getiren mekanizmaları kurmamız gerekiyor.

Birinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş’ın ürünü olan yapay jeo-politik, jeo-ekonomik, ve jeo-kültürel bölünmüşlüğe son verecek, yeni nesil entegrasyon süreçleri ile coğrafyamızı kendimiz yeniden kurgulamalıyız.

Bu noktada, Levant Dörtlüsü ile başlayan entegrasyon sürecinin hızlanması ve Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin bir an önce yeniden başlatılması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

Bu entegrasyon projeleri ile coğrafyamızda tarihin akışını normalleştirebileceğimize inanıyorum.

Ancak tarihin akışı normalleşince kalkınma, istihdam, iklim değişikliği, insani kalkınmışlık gibi gerçek gündemimize yoğunlaşabileceğiz.

Değerli katılımcılar,

Türk iş dünyası olarak, coğrafyamızın zenginleşmesi, tekrar istikrar ve refah havzası haline gelmesi için, Arap kardeşlerimizle azami işbirliği prensibiyle güçlü ekonomik ilişkiler tesis etmek istiyoruz.

Piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının yerleşmesi için, gerekli kurumsal kapasite konusunda sahip olduğumuz bilgi ve deneyimi, Arap kardeşlerimize aktarmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda mevzuat uyumlaştırılmasına ilişkin çalışmaların biran önce başlatılması gerektiğine inanıyoruz.

Zirâ, ülkelerimiz arasında ileri ekonomik entegrasyonu mümkün kılacak uygun fiziki ve yasal ortamı zaman kaybetmeden hazırlamalıyız.

Ülkelerimizi birbirine bağlayan ulaştırma ağlarını, aramızdaki gümrükleri çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modernize edip, ülkelerimiz arasında güçlü bir bankacılık ağı tesis etmeliyiz.

Biz bu alanda önemli adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Nusaybin’de Suriye ile ortak gümrük kapısının temelini attık. Bu kapı sayesinde iki ülke arasında tek gümrüklü geçiş dönemi başlayacak.

Ülkemizde ve bölgemizde gümrük geçişlerinde modernizasyonu ve senkronizasyonu sağlamak amacıyla kurduğumuz Gümrük Turizm İşletmeleri A.Ş., Türkiye’de çok başarılı işlere imza atıyor. Habur, Cilvegözü, Kapıkule, Sarp, Hamzabeyli, İpsala kapılarının işletmesini şirketlerimiz yapıyor.

Umudumuz, benzer modelleri komşu ülkelerimizde ve Arap coğrafyasında da gerçekleştirebilmek. Buradaki tüm dostlarımıza buradan bir çağrıda bulunuyorum. Gelin birlikte modern ve hızlı gümrük geçişlerini sağlayacak yapıları kuralım.

Çünkü biz inanıyoruz ki, ticaret arttıkça zenginlik artar, zenginlik arttıkça ve paylaşıldıkça huzur iklimi doğar.

Değerli dostlarım,

Bir yandan ticari ilişkilerimizi artırırken, bir diğer taraftan da yatırım ilişkilerinde de harekete geçmeliyiz. Malumunuz, 20.yüzyıl ticaret devriydi. Ama devir değişti. 21.yüzyıl yatırım devri oldu. Devre ayak uydurmalıyız. Karşılıklı yatırımlarımızla ikili ekonomik ilişkilerimize yeni bir boyut kazandırmalıyız.

Ancak görüyoruz ki, küresel ölçekte son derece aktif olan Arap sermeyesi ve Arap yatırım fonlarının ülkemizdeki yatırımları maalesef sınırlı kalmıştır. Arap şirketleri ve yatırım fonlarını ülkemizde daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz.

Ayrıca, yatırım konusunda yapabileceğimiz işbirliği Türkiye ile de sınırlı değildir. Yanı başımızdaki Avrupa, yaşlanan nüfusu ve artan işgücü maliyetleri dolayısıyla rekabet gücünü kaybediyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda yüz binlerce Avrupa işletmesinin kapanması, yüzlerce Avrupa markasın sahipsiz kalması söz konusu.

Türk ve Arap iş dünyalarının ortak girişimiyle bu markaları ve yatırımları ülkelerimize kazandırmalıyız. Birlikteliğimizden doğan deneyim, dinamizm ve sermaye gücü, Avrupalı markalar ile birleşince küresel ticarette önümüzdeki 50 yılın yıldızı olmak mümkündür.

Değerli Bakanlar, Kıymetli İşadamları,

Tarih makas değiştirirken, değişim ve dönüşüm çağrılarına kayıtsız kalamayız.

Gelin, geniş bir vizyon ve kapsayıcı entegrasyon projeleri ile bölgesel düzeni yeniden kuralım.

Ortak gayretimizle Nil’de, Fırat’ta Dicle’de doğan medeniyetler, tekrar tarihin sahnesine çıksın. Bu havzaların insanları haysiyetli bir yaşam ile dünya sistemi içinde hak ettikleri yeri alsın.

Şüphe yok ki, gelecek bunu başarabilenlerin, yani çoğulculuğu, açıklığı, özgürlüğü, katılımcılığı benimseyenlerin olacaktır.

Değerli katılımcılar,

Arap Dünyasının kaderi, biz Türklerin de kaderidir.

Kalbimiz her zaman birlikte çarptı ve çarpmaya devem edecek.

Sevincimiz, neşemiz, hüznümüz de ortak oldu ve olmaya devem edecek.

Şimdi gelin hayallerimizi hedef, hedeflerimizi gerçek yapalım...

Ticarette yüzde 4’ten yüzde 20’ye, karşılıklı yatırımlarda 100 milyar dolara, müteahhitlik hizmetlerinde yılda 10 milyar dolara, turizmde ise yılda 5 milyon turiste ulaşalım.

Bunları başardığımız zaman, çok daha güçlü olduğumuzu hep birlikte göreceğiz.

Sözlerime son verirken, kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul’da, sizleri tekrar aramızda görmekten ve ağırlamaktan büyük şeref duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.