**TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN,  EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (ECO) TİCARET VE SANAYİ ODASI 19. YÜRÜTME KURULU VE 13. GENEL KURUL TOPLANTILARI AÇILIŞ KONUŞMASI**

**04 EYLÜL 2014**

**KARAÇİ/PAKİSTAN**

ECO Ticaret ve Sanayi Odası’nın 19. Yürütme Kurulu ve 13. Genel Kurul Toplantıları vesilesiyle Karaçi’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizleri şahsım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk özel sektörü adına saygıyla selamlıyorum.

Toplantının sonunda Başkanlık görevini Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu’na devredecek olan İran Ticaret, Sanayi ve Madenler Odası’nı geçen süre içinde gösterdikleri başarı için tebrik ediyor, Pakistan Odasına da şimdiden bu görevin hayırlı olmasını diliyorum.

Geçtiğimiz ay B-20 toplantıları için Avustralya’daydım. Biliyorsunuz dünyanın en zengin 20 ülkesi G20 çatısı altında bir araya geldi. G-20’de küresel sistemin geleceğini şekillendirecek konular görüşülüyor. Türkiye de G-20 üyesi bir ülke olarak bu mekanizma içinde aktif rol alıyor.

Buna paralel olarak bu 20 ülkenin iş dünyalarının bir araya geldiği, B-20, yani “Business 20” oluşumu kuruldu. Biz Türkiye olarak G20 dönem başkanlığını 1 Aralık 2014 itibariyle devralıyoruz. B-20 Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi de şahsıma verildi.

B20 Türkiye çalışmalarına Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olan TOBB olarak öncülük edeceğiz. Bu kapsamda 2015 yılı içinde dünyanın en zengin 20 ülkesinin devlet başkanlarını, ekonomi yönetimlerinin başındaki isimleri, iş dünyasının tepe noktasındaki isimleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarını Türkiye’de ağırlayacağız. Bir yıl içinde 100 farklı toplantıyı organize edeceğiz.

Bu 20 ülkenin öncelikli gündemi tek bir noktada toplanıyor. Önümüzdeki süreçte daha fazla işbirliğini nasıl sağlarız. İstikrar ve zenginliği nasıl koruruz. Yeni işbirliği alanları arıyorlar çünkü şunun farkındalar.

Son dönemde artan küresel istikrarsızlık, aslında dünya tarihinde açılacak yeni bir dönemin doğum sancıları. İçinden geçtiğimiz süreçte, küresel siyaset ve ekonomi yeniden şekilleniyor. Önümüzdeki dönemde yeni dengeler ve ittifaklar ortaya çıkacak.

Bu süreci iyi okuyan ve hazırlığını iyi yapan ülkeler, bu yeniçağın da kazananı olacak. Batılı ülkeler buna hazırlık yapmaya başladılar bile. Küresel gelişmeleri en hızlı okuyan ülke ABD oldu. Biz başka işlerle uğraşırken ABD, yanına aldığı ülkelerle kapsamlı işbirliğine gidiyor. Bir taraftan Avrupa Birliği ile Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı çalışmalarını yapıyor. Yani ABD ve AB tek bir ekonomik blok haline geliyor.

Diğer taraftan da yükselen Asya ekonomisinden pay alabilmek için, Asya-Pasifik ülkeleri ile Trans Pasifik Ekonomik ortaklığını geliştiriyor. Yani ABD ve Asya pasifik ülkeleri de ekonomik blok haline geliyor. İki yıl içinde bu yapılar kurulmuş olacak. İşte o zaman ABD, AB ve Pasifik ülkeleri; yani dünya ekonomisinin 3’te 2’sini oluşturan ülkeler birlikte hareket edecek. Kuralları onlar belirleyecek. Ticareti onlar şekillendirecek. Yani kurulacak yeni küresel sistemin tüm ekmeğini onlar yiyecek. Onların ülkesi zenginleşecek, onların vatandaşları zenginleşecek.

Zaten zengin olan batılı ülkeler, daha da zenginleşmek için bir araya gelirken biz ne yapıyoruz? Hâlbuki bir araya gelmeye ihtiyacı olan asıl biziz. Bir taraftan kardeşiz diyoruz, ama kardeşlik hukukunun hiçbir gereğini yapmıyoruz. En basitini söyleyeyim. ECO ülkeleri arasında kişi başı geliri 12 bin dolar olan ülke de var, 1000 dolar olan ülke de var. Kardeşlik hukuku bu mudur?

Tam 12 kat fark var. Avrupa’da bunu görebilir misiniz? Halbuki dünyanın her bölgesine defalarca gitmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum, biz batılı ülkelerin hepsinden daha avantajlıyız.

Enerji kaynakları bizde. Dünya petrol rezervlerinin %15’i, doğalgaz rezervlerinin % 24’ü ECO bölgesinde. Tarım üretimi yapmaya müsait geniş düzlükler, uygun iklim bizde. ECO ülkeleri olarak Asya ile Avrupa’nın tam merkezindeyiz. Asya ile Avrupa arasındaki geçiş güzergâhı bizde. Kuzey ve güneyin geçiş güzergahı da bizde. Yani dünyanın en stratejik noktasındayız. Ve şu vereceğim rakama dikkat edin. Dünya nüfusunun tam yarısı, 3,5 milyar insan ECO bölgesine komşusu olan ülkelerde yaşıyor.

Ama biz dünya ticaretinden sadece % 2 pay alıyoruz. Tekrar ediyorum, dünya nüfusunun tam yarısı yanı başımızda, bizim sınırlarımızda yaşıyor, ama biz dünya ticaretinden sadece yüzde 2 pay alıyoruz. Bu tabloyu hiçbir gerekçe ile açıklayamayız. Çok açık söylüyorum, bunun hesabını da veremeyiz.

Allah-u Teâlâ’nın çok açık bir vaadi var. Diyor ki “birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır” Yani bereketi, kazancı Müslümana veririm demiyor. Kim bir araya gelir, birlikte hareket ederse ona veririm diyor. Ne yazık ki biz bugüne kadar bunu başaramadık.

1992 yılında ECO’yu 10 ülkeye genişlettik. Ama 22 yıldır bir arpa boyu yol gidemedik. Tam tersine birbirimizin önüne duvarlar çektik, engeller çıkardık. İşte en basiti ECOTA. Birbirimizle daha fazla ticaret yapmak için bunu gündeme getirdik.

Yıllardır hepimiz bu anlaşmaların önemini anlatıyoruz. Ama bir türlü yol alamıyoruz. Önümüzde bir sürü başarılı örnek var. Avrupalıların başardığını biz neden başaramıyoruz? Belli ki bu konuda bilgi veya irade eksikliğimiz var. Hâlbuki ticari ilişkilerimizi geliştiremezsek, diğer alanlarda da işbirliğini geliştiremeyiz. Bunu bütün dünya biliyor.

Bakın bugün ABD ticaretinin %30’unu, Çin %40’ını komşuları ile yapıyor. Avrupa Birliği ülkeleri ise ticaretinin tam %70’ini birbirleriyle ve komşularıyla yapıyor. Oysa ECO ülkeleri olarak biz toplam ticaretimizin % 9’undan daha azını birbirimizle yapıyoruz. Hala kendimizi, birbirimizden korumaya çalışıyoruz.

Bakınız değerli dostlarım, korumacı politikalar kısa vadede faydalı gibi görünebilir. Ama orta vadede ülkenin gelişmesini ve zenginleşmesini engeller. Bunu ülke olarak biz bizzat yaşadık. Türkiye’nin kalkınma başarısı son 30 yılda gerçekleşti. 30 yıl önce korumacı politikalara son verdik ve ilk defa dışa açıldık.

Geldiğimiz noktaya bakın: 30 yılda Avrupa’nın 6., dünyanın 17. büyük ekonomisi haline geldik. 30 yıl önce yılda 3 milyar dolar ihracat yapıyorduk. Bugün yılda 155 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Ve ihracatımızın yarısını dünyanın en gelişmiş pazarlarına, Amerika ve Avrupa’ya yapıyoruz. Bugün Avrupa’da satılan her 4 beyaz eşyadan biri Türk malı. Her 3 televizyondan biri Türk malı. Dünya ticaretinden aldığımız pay %1’in üstünde.

Bugün ABD dışında 12 farklı otomotiv markasının üretildiği tek ülkeyiz. 30 yıl önce ülkemize yılda sadece 300 bin turist geliyordu. Bugün her yıl Türkiye nüfusunun yarısı kadar turisti, yani 36 milyon turisti ülkemizde ağırlıyoruz. Dünyanın en çok tercih edilen 6. Turizm destinasyonu haline geldik. Müteahhitlik sektöründe Çin’den sonra dünyanın en büyük gücüyüz. 103 ülkede 274 milyar dolarlık projeyi Türk müteahhitleri başarı ile üstlendi.

Tarım hasılasında Avrupa’nın 1. Dünyanın 7. Büyük ülkesi haline geldik. Bütün bunları koruma duvarlarına son verdikten sonra başardık. Ve işin ilginç kısmını söyleyeyim. Bu koruma duvarları kalkacağı zaman ilk önce iş dünyası olarak biz karşı çıkmıştık.

Aynı şekilde AB Gümrük birliği imzalanacağı zaman, Yani Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında sıfır gümrük uygulamasına geçileceği zaman da iş dünyası olarak biz tereddüt etmiştik. “Bizim üretim gücümüz yok, duvarlar kalkarsa gelişmiş ülkelerin pazarı haline geliriz” diye düşünüyorduk. Ama yanılmışız.

Türkiye şu an güçlü bir özel sektöre, güçlü bir ekonomiye ve sanayiye sahipse biz bunların tamamını dışa açılmaya borçluyuz. Kaybedecek vaktimiz yok. Rakiplerimiz durmuyor. Bizim de hızla harekete geçmemiz gerekiyor.

Eğer bölgemizin zenginleşmesini istiyorsak önce aramızdaki ticareti arttırmamız gerekiyor. Bu kapsamda ECOTA’yı hızla yürürlüğe sokmak zorundayız. Aramızdaki işbirliğini arttırmanın en önemli unsurlarından biri de vize konusu. Bizim kültürümüzde kardeşler birbirinin evine vize alıp değil, selam verip girer.

Ama biz burada da birbirimize engel koymaya devam ediyoruz. Vize konusu karşılıklı ticaretimizi arttırmamız önünde de önemli bir engel. Çünkü insanlar girip çıkarken zorlandıkları ülkelerle değil, en rahat ulaşabildikleri ülkelerle ticaret yapar. Biz ülke olarak bu konuyu çok önemsiyoruz.

Türkiye olarak, , neredeyse hiçbir ECO ülkesine vize uygulamıyoruz. Ancak bizim vatandaşlarımız sadece birkaç ECO ülkesine vizesiz seyahat edebiliyor. Bu yanlışa artık son vermek durumundayız. Bu anlamda, siz değerli dostlarımızdan ülkelerinizde de bu konuyu gündeme getirmenizi istiyoruz.

Geçmişte bizim bulunduğumuz coğrafya dünyanın en zengin coğrafyasıydı. Çünkü bu coğrafya o zamanlar bir ticaret yolu olarak kullanılıyordu. Meşhur ipek yolu bizim coğrafyamızdan geçiyordu. Kervanların tozu bile bu coğrafyayı zengin etmeye yetiyordu. Şimdi yeniden dünya ticaretinin merkezi olma şansımız var.

21. Yüzyıl, gelişen ülkelerin ağırlık kazandığı bir Asya-Pasifik yüzyılı olacak. Asya’nın 2030 yılında dünya ekonomisindeki payı %40’lar, dünya ticaretindeki payı da %30’lar seviyesine çıkacak. Yani önümüzdeki 15 yılda Asya kıtası, dünyanın en büyük ekonomik bölgesi haline gelecek. Üretim merkezi Asya ile, Tüketim merkezi Avrupa arasındaki mal trafiği iki katına çıkacak.

Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu zenginlikten pay almak istiyorsak, ticaret trafiğini yeniden coğrafyamıza çekmeli, Tarihi İpek Yolunu canlandırmalıyız.

Tarihi ipek yolu bölgemizin zenginliği kadar, istikrar ve güvenliği için de çok önemli. Çünkü hiçbir dünya ülkesi mallarının taşındığı ticaret koridorunun riske girmesini istemez. Herkes ticaret yolunun istikrar ve güvenliğine katkı sağlayacak politikaları benimser.

Bu kapsamda İstanbul-Tahran-İslamabad demiryolu projesinde de artık somut adımları atmalıyız. Afganistan’ı da içine alacak olan bu proje, hem bölgesel ticaretin arttırılmasında en önemli unsur olacak. Hem de doğu-batı transit taşımacılığı için çok büyük bir alternatif haline gelecektir. Bu alanda bazı yatırımların yapılması şart. Bunu biliyoruz.

2 trilyon dolarlık ECO bölgesi bu yatırımı çok rahat yapabilir. Pek çok uluslararası finans kuruluşundan bile böyle bir proje için kaynak sağlanabilir. Yeter ki biz yapıcı irademizi ve kesin niyetimizi ortaya koyalım.

Ben bütün bu alanlarda ECO Ticaret ve Sanayi Odasının Rolünü çok önemsiyorum. Evet ülkelerimizde siyasi iradeler var. Bizler karar alıcılar değiliz. Ancak şunu unutmayın. İş dünyası sadece zenginliğin değil, bölge huzurunun ve barışının da teminatıdır.

Tarih boyunca istikrar ve barışın ana zemini hep ticaret olmuştur. Çünkü Huzur-Ticaret ve Zenginlik birbirinden ayrılmaz bir zincirdir. Biri olmadan diğeri de olmaz. Bunu hamaset olsun diye söylemiyorum.

Bakınız, Avrupa Birliği projesinin temelini de Avrupa iş dünyası atmıştır. Tarihteki iki dünya savaşını çıkaran Fransa ve Almanya’nın kömür çelik sanayicileri arasındaki anlaşma Avrupa Birliğinin başlangıcı oldu. Avrupa kıtası bu sayede bir araya geldi. Bu birlik ruhu Avrupa’nın küresel siyasette ve ekonomide yeniden ağırlık kazanmasını sağladı.

Elimizdeki fırsatlarla biz, çok daha büyük bir güç olma potansiyeline sahibiz. Ben buna inanıyor, bunu biliyorum. İş camiası olarak bizlerin ECO bölgesinde atacağımız adımların, bölgemizin geleceği bakımından hayati önemde olduğuna inanıyorum.

Bizlerin bu alanda atacağı tohumun, ortaya koyacağımız birlik ruhunun ve çabanın kısa zamanda meyve vereceğini umuyorum. Yeni dönemde bütün bu alanlarda çok daha somut adımlar atılması dileği ile, hepinizi saygıyla selamlıyorum.