**macbook:Users:macbook:Desktop:bbb.pdf 05.06.2018**

**EKONOMİK İŞLER BAŞKANLIĞI MAYIS 2018 RAPORU**

Ülkemiz çok sayıda ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar içinde kıvranırken AK Parti iktidarı tarafından Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Haziran 2018’de yapılması kararı alındı. Seçimlerle ilgili Uyum Yasası çıkarıldı ve Yüksek Seçim Kurulu da seçim takvimini açıkladı. Ülkemizin pek çok sorunu sıkıntısı var. Bir yandan yurt dışında Suriye’de, Afrin’de PYD/YPG’ye karşı “Zeytin Dalı” operasyonu, Irak’da DEAŞ ve PKK’ya karşı operasyonlar sürdürülürken diğer yandan yurt içinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde PKK Terör örgütü ve DEAŞ terör örgütüne karşı operasyonlar sürdürülüyor. PDY ile ilgili operasyonlar ise yurt sathında devam ediyor.

Ülke Ekonomisi tehlike sinyalleri veriyor. Borçlar (dış borç, iç borç ve toplam borç) artıyor. Döviz fiyatları yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde Dolar 4.90 TL’yi, Avro 5.50 TL’yi geçti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun 23 Mayıs 2018’de yaptığı olağanüstü toplantı yapılmamış ve geç likidite penceresi faiz oranı 300 baz puan artırılarak faiz oranı % 13.50’den % 16.50’ye yükseltilmemiş olsa idi 4.90 TL’ye yükselen doların 5.0 TL’yi, 5.50 TL’yi gören Avro’nun da 6 TL’yi geçmesi beklenmekteydi. Dövizdeki artışın ülke ekonomisindeki dengeleri çok fazla etkilediği bir realitedir. Burada önemli olan soru şu? Döviz niçin yükseliyor? Türkiye ekonomisi iyi olmadığı için döviz yükseliyor. Ekonomisi sağlam olan, sağlıklı olan ülkelerin parası değerlenir. Ekonomisi iyi olmayan, bozuk olan ülkelerin parası ise değer kaybeder. Yani **birçoklarının dediği gibi döviz fiyatları yükseldiği için ekonomik dengeler bozulmamıştır, alt üst olmamıştır. Türk ekonomisi zayıf olduğu için, döviz fiyatları aşırı yükselişe geçmiştir. Dövizdeki aşırı yükselme de bozuk olan ekonomik dengelerin daha da bozulmasına sebep olmuştur.**

Türkiye’nin dış borcu 453.2 milyar dolar gibi çok yüksek bir düzeydedir. Bu dış borcun anlamı; Dolardaki 1 kuruşluk artışın Türk ekonomisine getirdiği yükün 4.53 milyar TL olmasıdır.

AK Parti iktidarı tarafından ekonomide sürekli pembe tablolar çiziliyor ama işin aslı öyle değil. Maalesef Türk ekonomisi söylendiği gibi iyi değil. Eğer iyi olsa idi döviz fiyatları kısa sürede böyle anormal şekilde artmazdı. Sadece faizlerin 300 baz puan artırılması ile dövizdeki yükselişi durdurmak mümkün olmayacağı için Merkez Bankası’nın yeni ek tedbirler alması gerekmekteydi. 27 Mayıs 2018 Pazar akşamı Türkiye Finans sektörünün önde gelen kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Sayın Murat Çetinkaya bir gün sonra Londra’da dünya finans sektörünün önde gelen gruplarıyla bir araya gelerek ve Merkez Bankasının netleşen “sadeleşme adımı” (bunun açık anlatımı faizlerin yükseltilmesidir) hakkında bilgilendirme yapılarak doların 4.50 TL’ye düşmesi sağlandı. Bütün bu tedbirlere rağmen dolar hala yükselişte.

Şurası da bilinmelidir ki, hükümetin ekonomi politikaları hatalıdır. Akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları sürekli yükseliyor. Ancak seçimler dolayısı ile akaryakıt fiyatlarındaki artış ÖTV düşürülerek vatandaşa yansıtılmıyor. Dış ticaret açığı ve cari açık her geçen ay artıyor. Faiz oranı yükseliyor. Bütçeden yapılan faiz ödemeleri artıyor. Enflasyon (TÜFE) kontrol edilemiyor, Hükümetin de Merkez Bankasının da enflasyon hedefleri tutmuyor, enflasyon çift haneli rakamlarda seyrediyor. İşsizlik sorunu bir türlü çözülemiyor ve işsizlik oranı çift haneli rakamlarda seyrediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moodys, ülkemizin kredi notunu bir derece düşürmüştü, Standart & Poors da geçtiğimiz ay ülkemizin notunu bir derece düşürdü. Son olarak Moodys yayınladığı raporda Türkiye’nin bu yıl için % 4 olan büyüme tahminini % 2.5’a, gelecek yıl ise % 3.5’dan % 2’ye düşürdüğünü açıkladı. Bu arada kredi derecelendirme kuruluşu Fitch geçtiğimiz hafta içinde 25 Türk bankasını negatif incelemeye aldığını açıkladı. Bundan birkaç gün sonra da Moodys Türkiye’nin Ba2 olan kredi notunu izlemeye aldığını duyurdu. Hasılı yabancıların değerlendirmesine göre ülke ekonomisi iyi değil.

Hükümet tarım sektöründeki ve ekonomideki sıkıntıları fark etmeye başlamış olacak ki, bir yandan bitkisel üretim yapan çiftçilere mazot desteğini % 50’ye çıkardığını açıklıyor, diğer yandan hayvancılık yapan üreticilerin sorunlarını çözmek için çalışmalar yapıldığını duyuruyor.

Evet, Halkımız ve ülkemiz bu sorunlar altında kıvranırken AK Parti ve MHP seçimi kazanma derdinde. AK Parti seçimi kazanmak için çalışmak yerine seçimi kaybetmemek için her şeyi yapmaktadır. AK Parti iktidarı seçime 2 aydan az bir zaman kala imar affı, tüccara stok affı, bazı vergi ve alacakların tahsilinden vazgeçilmesi, 65 yaş üzeri yaşlılara ödenen 266 TL’lik yaşlılık aylığının 500 TL’ye arttırılması, emekliye dini bayramlarda 1000 TL bayram ikramiyesi verilmesi gibi konularda kanuni değişiklikler yaptı. Bu çalışmalar vatandaşın bozuk olan ekonomik durumunu düzeltmek veya sorunlarını çözmek için yapılmıyor, oyunu almak için, seçimi kazanmak için yapılıyor. Ama iktidarın tüm gayretleri boşuna. Milletimiz onların niyetini biliyor. İnşaallah Halkımız 24 Haziran’da sandıkta kendilerine hak ettikleri dersi verecektir.

Öte yandan muhalefet partileri ile iktidar partisi AK Parti karşılıklı olarak birbirlerine laf atıp cevap vermekle meşgul. Yıllardır partiler arasında tam bir kayıkçı kavgası sürüp gidiyor. Bu durumda görev bize, milli görüşçülere düşüyor. Ülkemizin sorunlarının, sıkıntılarının giderilmesi için bizim yönetime gelmemiz gerekiyor. Bunun için de Ülkenin sorunlarını, sıkıntılarını milletimize anlatıp onların desteğini, oyunu almamız gerekiyor. Bu amaçla Saadet Partisi olarak çok gayretli bir çalışma yaparak gerekli olan 100.000 imzayı bulup Cumhurbaşkanı adayımızın seçimlere girmesi şartını yerine getirdik. Milletvekili seçimi için de Genel Merkezimiz gerekli çalışmaları yapıp Milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na verdi. 27 Mayıs 2018’de Aday Tanıtım Toplantısını yaptık ve aynı toplantıda Seçim Beyannamemizi milletimize açıkladık.

Bilindiği üzere, Ekonomik İşler Başkanlığı olarak teşkilatlarımıza çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla her ay ekonomi raporlarımızı hazırlıyorduk ve hazırladığımız raporu partimizin web sitesine ([www.saadet.org.tr](http://www.saadet.org.tr) ana sayfa **Raporlar**) de koyuyorduk. Bu ay seçim çalışmalarını da düşünerek milletvekili adaylarımıza, parti mensuplarımıza ve hatiplerimize konuşmalarında yardımcı olmak üzere aylık raporumuzu hazırladık ve partimizin web sitesine ([www.saadet.org.tr](http://www.saadet.org.tr) ana sayfa **Raporlar**) koyduk. Çalışmak bizden muvaffakiyet Yüce Allah’tan.

1. **İşsizlik.** TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre, Ocak 2018’de % 10.8 olan işsizlik oranı Şubat 2018’de % 10.6 olmuştur. **Yani işsizlik oranında son ayda % 0.2 azalma vardır, ancak işsizlik oranı hala çift haneli rakamlarda seyretmeye devam etmektedir. Sayısal olarak 3.354.000 insanımız işsizdir. TÜİK’in Aylık değil de yıllık işsizlik oranı incelendiğinde 2016 yılında % 10.9 olan işsizlik oranının 2017 yılında da % 10.9 olduğu görülmektedir. Sayısal olarak konu incelendiğinde 2016 yılında 3.330.000 olan işsiz sayısının 2017 yılında 3.454.000’e yükseldiği, yani bir yılda işsiz sayısının 124.000 adet arttığı görülmektedir.** İşsiz sayısının çok daha az ve işsizlik oranının da çok daha düşük düzeyde olması gerekmektedir. Yıllardan beri işsizlik oranı yüksek düzeyde seyrediyor. Bu durum iyiye değildir. Dileğimiz bu ülkede yaşayan her insanımızın iş bulup çalışması ve dolayısıyla işsizlik oranının düşük olmasıdır.

**2016 yılında % 19.6 olan Genç nüfustaki (15-24 yaş grubu) işsizlik oranı 2017 yılında % 20.8 olmuştur.** Bir yıl öncesi ile mukayese edildiğinde genç nüfustaki işsizlik oranı 2017 yılında % 1.2 artmıştır. Yıllardan beri ülkemizdeki her beş gençten biri işsizdir. **2017 yılında ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin işsizlik oranı % 24.2 olmuştur.**

1. **Enflasyon (TÜFE). 2018 yılının Mayıs ayında aylık enflasyon % 1.62, yıllık enflasyon da % 12.15 olarak gerçekleşti. Senenin ilk beş ayında enflasyon % 6.39 oldu.** Memur maaşlarına 2018 yılının 1. altı ayı için yapılan % 4’lük maaş artışı daha 4. ayın sonunda aşılmıştı. **Bu ay (Mayıs 2018) itibariyle memurlarımızın kaybı % 2.39’e yükseldi.** Haziran ayı da buna eklenirse memurlarımızın kaybı çok daha fazla olacak. Memurlara enflasyon farkı Temmuz 2018’de verilecek. Bunun anlamı memur bir süre daha cepten yiyecek. Ramazan ayını idrak ediyoruz. Ramazan Bayramına da günler kaldı. Ramazanda ve Bayramda genelde fiyatlar yükselir. Bunun anlamı Haziran 2018’de de enflasyon yüksek olacak. Enflasyondaki artış dar ve sabit gelirli insanlarımızı sıkıntıya sokmaktadır. Dar ve sabit gelirli insanlarımızdan özellikle emeklilerin durumu çok sıkıntılıdır. AK parti iktidarı 16. yılda bu insanlarımızın durumunu anlamış olacak ki seçimlerin de etkisi ile emeklilerimize dini bayramlarda 1000 TL ikramiye vermek üzere yasal düzenleme yaptı. Bu durum emeklilerimizin sıkıntılarının bir nebze de olsa azalması demektir. **Saadet Partisi iktidarında emeklilerimiz ömürlerinin son baharında insan onuruna yaraşır bir hayat standardına kavuşacaklardır inşaallah.**

İktidar enflasyon konusundaki hedefini maalesef geçmiş yıllarda tutturamamıştı. Dileğimiz 2017 yılında % 6.5 olarak belirlenen enflasyon hedefinin tutturulabilmesi idi. Ama 2017’de yıllık enflasyon % 11.92 oldu ve hedef tutturulamadı. İktidar tarafından 2017 yılındaki % 11.92 olan enflasyonun (TÜFE) 2018 yılında % 7’ye düşürülmesi programlanmıştır. Bize göre bu hesabın gerçekleşmesi çok zor…! Hele 24 Haziran 2018’de erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı dikkate alınırsa bu hesabın gerçekleşmesi çok daha zor olacaktır. Zira popülist politikaları uygulamayı seven AK Parti iktidarı seçim ekonomisi uygulamaktadır. Bu da zaten bozuk olan ekonomik dengeleri daha da bozacaktır. Ama bekleyip göreceğiz. AK Parti iktidarı ekonomide verdiği her sözü revize ediyor. İnşaallah bu defa 2018 yılı için verdiği % 7’lik enflasyon hedefini tutturabilir, revize etmez diyoruz. Temennimiz bu. Ama bu şartlarda bizim temennimizin olması da iktidarın hedefi tutturabilmesi de çok zor. Zira Akaryakıta sürekli zam geliyor. Seçimler dolayısı ile AK Parti iktidarı bu zamları vatandaşa yansıtmıyor, ÖTV ile karşılıyor. Ancak hiç unutulmamalıdır ki bu durum bütçe gelirlerinin azalmasına sebep olacaktır. Bütçe gelirlerinin azalması da zaten fazla olan bütçe açığının daha da artması demektir. Döviz fiyatları artıyor. Elektriğe sürekli zam geliyor. Canlı hayvan, et, buğday ( 2017’de 5 milyon ton, 2018 yılının ilk üç ayında da yaklaşık 2 milyon ton buğday ithal edildi), kuru fasulye, nohut, mercimek gibi gıda maddelerinin birçoğu ithal edildiği gibi, **hayvan yemi olarak soya ve SAMAN’da ithal ediliyor.** Döviz fiyatlarındaki artışa paralel olarak bu ithal malların fiyatları sürekli yükseliyor.

Enflasyondan bahsederken sabit ve dar gelirli yurttaşların durumu özel bir öneme sahiptir. Özellikle asgari ücretlilerin durumu çok sıkıntılı. Bilindiği üzere 2017 yılında 1.500 TL olan asgari ücret 2018 yılında 1.603 TL’ye yükseltildi. 2018 yılı Mayıs ayında MEMUR-SEN’in 4 kişilik bir aile için açıkladığı Nisan ayına ait açlık sınırı 1.865 TL, TÜRK-İŞ’in 4 kişilik bir aile için Mayıs ayına ait açıkladığı açlık sınırı, 1.686 TL’dir. Evet, sadece mutfak masraflarından oluşan açlık sınırının 1.686 TL olduğu ülkemizde asgari ücret 1.603 TL. **Biz Saadet Partisi olarak iktidara geldiğimizde asgari ücrete % 50 zam yapacağız ve asgari ücretten vergi almayacağız. Bunun anlamı bir asgari ücretlinin eline aylık 2.600-2.700 TL para geçecek.** Bu durum asgari ücretle geçinen insanlarımızın sıkıntılarının az da olsa hafiflemesini sağlayacaktır.

Yine çiftçilerimiz de AK Parti iktidarında perişan haldedir. Çiftçilerimizin üretimde kullandığı girdilerin fiyatları kendilerinin kontrolü dışında teşekkül etmektedir ve oldukça yüksektir. Ürünlerin satışı sırasındaki fiyatlar da çiftçinin kontrolü dışında serbest piyasa şartlarında oluşmaktadır. Devlet, fiyatları düşük belirleyince serbest piyasada fiyat düşük olmakta ve çiftçiler sıkıntıya girmektedirler. Bunun en güzel örneğini Buğday üretiminde görmekteyiz. Buğday üretiminde kullanılan girdilerin mazot, gübre, tohumluk, ilaç ve enerji gibi girdilerin fiyatlarındaki yıllık artış % 20’nin üzerindedir. Buğday fiyatları TMO’nin açıkladığı fiyat çerçevesinde oluşmaktadır. TMO 2018 yılı Anadolu Kırmızı sert ekmeklik Buğday alım fiyatını 105 kuruş/kg olarak açıkladı. 2017’de 94 kuruş/kg olan Anadolu Kırmızı Sert ekmeklik buğday fiyatı 2018 yılında 105 kuruş/kg’a yükseltildi. Yani artış % 11.7’dir. % 20 düzeyindeki girdi fiyatlarındaki artışın çok altında kalan bu % 11.7’lik değer artışı 2017 yılının % 11.92 olan enflasyon (TÜFE) değerinin de altındadır. Aynı durum 2017 yılında da yaşanmıştı ve 2016’da 91 kuruş/kg olan buğday alım fiyatı 2017’de 94 kuruş/kg’a yükselmişti. AK Parti iktidarının bu hatalı uygulamaları çiftçilerimizin zarar etmesine ve üretimden çekilmesine sebep olmaktadır. Çiftçi üretimden çekilince ülkemiz tarım ürünleri ithal eden bir ülke durumuna geliyor. Saadet Partisi iktidarında çiftçimize hem üretim aşamasında, yani girdi temininde destek verilecek, hem de satış, pazarlama aşamasında destek verilecektir. **Mesela mazot fiyatı yat sahiplerine mazotun verildiği gibi vergisiz olarak verilecektir. Buğday alım fiyatı da yüksek düzeyde belirlenecektir. Mesela Saadet Partisi 2018 yılı için buğday fiyatını belirlese idi Anadolu Kırmızı sert ekmeklik buğday fiyatını 140 kuruş/kg’ın üzerinde belirlerdi.**

Tüketiciyi yakından ilgilendirdiği için, biz daha çok TÜFE üzerinde duruyoruz. Mayıs 2018’de Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) göre enflasyon % 3.79 oldu. Yıllık ÜFE’de % 20.16 gibi çok yüksek bir düzeyde gerçekleşti. **Daha önceki raporlarımızda belirttiğimiz gibi, ÜFE’nin yüksek olması müteakip aylarda TÜFE’nin de yüksek seyretmesine sebep olmaktadır. Bunun anlamı halkımız önümüzdeki bir kaç ay daha yüksek enflasyon (TÜFE) ile yaşayacaktır.**

1. **Büyüme.** 2018 yılının 1. çeyreğine ait GSYH büyüme rakamları TÜİK tarafından 11 Haziran 2018’de açıklanacak. 2017 yılı GSYH’nın yıllık büyüme hızının % 7.4 olduğu açıklandı. Bu % 7.4’lük büyüme oranı azımsanacak bir büyüme değildir. **Ancak bu büyüme borca ve tüketime dayalı bir büyümedir.** Şu hususu da dikkate almak gerekir. TL bazında yıllık % 7.4 büyüme kaydedilirken dolar bazında ekonomi küçülmüştür. 2016 yılında dolar bazında cari fiyatlarla 862 milyar 744 milyon dolar olan GSYH, 2017 yılında 851 milyar 046 milyon dolara düşmüştür. Yani GSYH 2016 yılına göre 2017 yılında 11 milyar 698 milyon dolar azalmıştır. **Tabii bu durum kişi başına düşen GSYH miktarının da düşmesine sebep olmuştur. 2016 yılında 10.807 dolar olan kişi başına GSYH 2017 yılında 10.597 dolara düşmüştür.** Yani aslında insanlarımız 2017 yılında bir önceki yıla göre fakirleşmiştir.
2. **Faiz.** 2017 yılında bütçeden **faize 56.7 milyar TL** ödeme yapılmış idi. **15 yıllık** (2002-2017) AK Parti iktidarında bütçeden faize ödenen para miktarı **758 milyar TL’dir.** 2018 yılının ilk dört ayında (Ocak-Nisan) da bütçeden 25.4 milyar TL faiz harcaması yapıldı. 2018 yılının tamamında bütçeden yapılacak faiz harcaması 71.7 milyar TL olarak hedeflenmiştir. Bütçeden yapılacak faiz ödemeleri yıllar itibari ile artmaktadır. **2019** yılında bütçeden yapılacak faiz ödemelerinin **85 milyar TL,** **2020 yılında ise** bütçeden yapılacak faiz ödemelerinin **96 milyar TL** olacağı öngörülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Nisan 2018’deki toplantısında geç likidite penceresi faiz oranında 75 baz puan artırıma gitti ve **% 12.75 olan geç likidite faiz oranını % 13.5’e yükseltti.** Gecelik borç verme faiz oranında ve haftalık repo ihale faiz oranında değişikliğe gitmedi. Para Politikası Kurulu bir sonraki toplantısını 07 Haziran 2018’de yapacağını açıklamıştı. Ancak son 2-3 haftada (07.05.2018-23.05.2018) dövizdeki aşırı yükselmenin önlenebilmesi için Para Politikası Kurulu 23 Mayıs 2018’de olağanüstü toplantı yaptı ve geç likidite penceresi faiz oranında 300 baz puan artırıma gitti ve Nisan 2018’de % 13.5’e çıkardığı geç likidite penceresi faiz oranını % 16.5’e yükseltti. Faizdeki bu artış dolardaki hızlı yükselişi durdurdu ve dolar düşüşe geçti. Ancak bunun da yeterli olmayacağı anlaşıldığından Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Sayın Murat Çetinkaya önce 27 Mayıs 2018’de, Türkiye’deki finans sektörünün önde gelenlerinin temsilcileriyle bir toplantı yaparak Merkez Bankası’nın “sadeleşme adımını” (açık anlatımıyla faizlerin artırılması) atma kararı aldılar. Sonra da Londra’ya giderek dünyanın önde gelen finans sektörü temsilcileri ile bir araya geldiler. Merkez Bankası faiz oranında yükseltme yapınca bankalar da faiz oranını yükseltme cihetine gideceklerdir. Bu durum **Sayın Cumhurbaşkanının faizlerin düşürülmesi talebi ile çelişiyor. Ama maalesef faizler yükseliyor. Bizce faizlerdeki bu yükselmeden sonra Sayın Cumhurbaşkanı’nın Sayın Başbakan’ın ve AK Parti yetkililerinin fazla bir açıklama yapmamaları dikkate değer bir durum.**

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizleri yükseltince tahvil piyasasındaki faiz oranı da yükseldi ve tahvil piyasasındaki faiz oranı son günlerde **% 17.80 düzeyine çıktı.**

Tabii, TCMB’nın ve tahvil piyasasındaki faiz oranının yüksek olması ticari faizlerdeki faiz oranlarının da yükselmesine sebep olmaktadır. Önümüzdeki günlerde daha önce Bankaların uyguladığı % 18-19 düzeyindeki ticari faiz oranının çok daha yüksek olacağı görülecektir. Bu faiz oranı ile esnafın, iş adamının iş kurup çalışması, hatta mevcut işini sürdürebilmesi çok zor. Bu durumun ortaya çıkardığı sonuç bankaların karlarının artması, vatandaşın ise mağdur edilmesi, ezilmesidir

1. **Borçlar.** Borçlarla ilgili 2017 yılına ait verilerin 4. çeyrek rakamları 30.03.2018’de açıklandı. Biz 07 Nisan 2018’de sizlere sunduğumuz Mart 2018’e ait raporumuzda konu ile ilgili Hazine Müsteşarlığının rakamlarını vermiş ve kısa açıklamalar yapmıştık. 2018 yılının 1. çeyreğine ait veriler 29.06.2018’de açıklanacak. 24 Haziran 2018’de yapılacak seçimlerde teşkilatlarımızın elinde bulunmasını temin açısından Mart 2018’e ait borçlarla ilgili olarak verdiğimiz bilgileri ilave açıklamalarla birlikte bu raporumuzda da veriyoruz. Ülkemizin 2002 ile 2016 ve 2017 yıllarındaki borç durumu şöyledir:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yıl** | **Dış Borç**  **(Milyar Dolar)** | **İç Borç**  **(Milyar TL)** | **İç Borç\***  **(Milyar Dolar)** | **Toplam Borç**  **(Milyar** **Dolar)** |
| 2002 | 129.6 | 155.2 | 102.6 | 232.2 |
| **2016** | 408.2 | 514.7 | 170.4 | 578.6 |
| **2017** | 453.2 | 596.6 | 163.5\*\* | 616.7 |

**\*TL olarak verilen iç borç döviz kuruna bölünerek tarafımızdan hesaplanmıştır.**

**\*\* Dolar kurundaki aşırı yükselmeden dolayı dolar bazında İç Borç bir önceki yıla göre azalmıştır.**

Görüldüğü gibi, ülkemizin hem dış borcu hem de iç borcu yıllar itibari ile artmıştır. Toplam borcu da bu artışlara paralel olarak artmıştır. **Öyle ki 2002’de 232.2 milyar dolar olan toplam borç miktarı 2016 yılında 578.9 milyar dolara, 2017 yılında da 616.7 milyar dolara yükselmiştir. Yani AK Parti yöneticilerinin IMF’ye olan 23.5 milyar dolar borcu ödedik deyip, ülkemizin borçlarını söylemese de AK Parti’nin iktidarda olduğu son 15 yılda Türkiye’nin toplam borcu % 165.6 artmıştır.**

İç borçların tamamı kamuya aittir. Dış borçların bir kısmı kamu sektörüne (Merkez Bankası dahil), bir kısmı da özel sektöre aittir. Kamu sektörüne ve özel sektöre ait dış borçların 2002 ile 2016 ve 2017 yıllarındaki durumu şöyledir:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Yıl** | **Kamu Sektörüne ait**  **Dış Borç (Milyar Dolar)** | **Özel Sektöre ait**  **Dış Borç (Milyar Dolar)** | **Toplam**  **Dış Borç (Milyar Dolar)** |
| 2002 | 86.5 | 43.1 | 129.6 |
| **2016** | 124.1 | 284.1 | 408.2 |
| **2017** | 136.8 | 316.4 | 453.2 |

Görüldüğü gibi, kamu sektörüne ve özel sektöre ait dış borçlar yıllar itibari ile artmıştır. Tabii kamu sektörüne ve özel sektöre ait dış borçlar artınca toplam dış borç miktarı da artmıştır. **2002 yılında 129.6 milyar dolar olan toplam dış borç miktarı 2016 yılı sonunda 408.2 milyar dolara ve 2017 yılı sonunda ise 453.2 milyar dolara ulaşmıştır. Evet, 2002 yılında 129.6 milyar dolar olan ülkemizin toplam dış borcu 15 yılda % 250 artarak 2017 yılı sonunda 453.2 milyar dolar olmuştur.** Ama AK Partili yöneticiler halkımıza ülkemizin dış borçlarından hiç bahsetmemektedirler. Son bir yılda Toplam Dış Borç 45 milyar dolar artmıştır ki bu durum hayra alamet değildir.

Türkiye’nin 2002 ile 2016 ve 2017 yıllarındaki Kamu Brüt İç Borç, Dış Borç ve Toplam Borç durumu da şöyledir:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Yıl** | **Kamu Brüt İç Borç Stoku (Milyar TL)** | **Kamu Brüt Dış Borç Stoku (Milyar TL)** | **Kamu Brüt Toplam Borç Stoku (Milyar TL)** |
| 2002 | 155.2 | 101.6 | 256.8 |
| **2016** | 514.7 | 305.1 | 819.8 |
| **2017** | 596.6 | 357.9 | 954.5 |

Yıllar itibari ile hem kamu brüt iç borç stoku ve hem de kamu brüt toplam borç stoku arttığı için kamunun brüt toplam borç stoku da artmıştır ve **2002 yılında 256.8 milyar TL olan kamu brüt toplam borç stoku 2016 yılı sonunda 819.8 milyar TL olmuştur. Kamu brüt toplam borç stokunun artışı 2017 yılında da devam etmiş ve yıl sonunda 954.5 milyar TL’ye yükselmiştir.** Bir diğer ifade ile 15 yılda (2002-2017 yılları arasında) Kamu Brüt Toplam Borç Stoku % 272 artmıştır. Kamu Brüt Toplam Borç Stokunun son bir yıldaki artışı endişe vericidir. Zira son bir yılda Kamu Brüt Toplam Borç Stokundaki artış 134.7 (954.5 - 819.8 = 134.7) milyar TL’dir.

**Değerli Teşkilat Mensuplarımız,**

Borçlarla ilgili bu bilgileri sunduktan sonra bu ayki raporumuzda yeni açıklanan 2018 yılı Nisan ayı Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku ile Merkezi Yönetim İç Borç ve Dış Borç Stoku’nu vererek sizlere Merkezi Yönetim Borçları hakkında da bilgiler sunmak istiyoruz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Yıl** | **Merkezi Yönetim**  **Toplam Borç Stoku**  **(Milyar TL)** | **Merkezi Yönetim**  **İç Borç Stoku**  **(Milyar TL)** | **Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku**  **(Milyar TL)** |
| **2005** | 331.9 | 244.8 | 87.2 |
| **2017** | 876.5 | 535.4 | 341.0 |
| **2018 (Nisan)** | 921.1 | 553.1 | 368.0 |

Görüldüğü gibi, Merkezi Yönetime ait hem İç Borç Stoku ve hem de Dış Borç Stoku dolayısı ile de Toplam Borç Stoku yıldan yıla artmıştır. **2005 yılında 331.9 milyar TL olan Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku yıllar itibariyle artmış ve 2017 yılı sonunda 876.5 milyar TL’yi bulmuştur. Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku’ndaki artış 2018 yılında da devam etmiş ve Nisan ayında 921.1 milyar TL’yi bulmuştur.** **Son 4 ayda Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku 44.6 (921.1 - 876.5 = 44.6) milyar TL artmıştır.** Bu gidiş hayra alamet değildir. 2017 yılı sonundaki 876.5 milyar TL’lik **bu borç miktarı 2017 yılının 677.7 milyar TL’lik bütçe harcamaları (Bütçe giderleri)’ndan 198.8 (876.5 - 677.7 =198.8) milyar TL daha fazladır.** Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku’nun bu durumu Türkiye ekonomisinin iyi yönetilmediğinin en güzel göstergesidir.

1. **Dış Ticaret.** TÜİK tarafından 2018 yılının Nisan ayına ait dış ticaret verileri açıklandı. Bu verilere göre, **2018 yılının ilk dört ayında 2017 yılının aynı aylarına göre ihracat % 8.6, ithalat ise % 20.8 artmıştır.** Bunu 2018 yılının ilk dört ayında 2017 yılının ilk dört ayına göre” **ihracatta artış, ithalatta ise patlama düzeyinde yükselme vardır”** diye ifade edebiliriz. Dış ticaret açığı ve cari açık ise yıllardan beri yüksek seyrini sürdürmektedir. Türkiye’nin 2002 ile 2016 ve 2017 yıllarındaki dış ticaret durumuyla cari açık durumu ve 2018 yılının ilk dört ayındaki ( Ocak-Nisan) dış ticaret rakamları ile ilk üç ayındaki (Ocak-Mart) cari açık durumu şöyledir:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yıl** | **İhracat**  **(Milyar Dolar)** | **İthalat**  **(Milyar Dolar)** | **Dış Ticaret Açığı**  **(Milyar Dolar)** | **Cari Açık**  **(Milyar Dolar)** |
| **2002** | 36.1 | 51.6 | -15.5 | -0.6 |
| **2016** | 142.5 | 198.6 | -56.1 | -33.1 |
| **2017** | 157.0 | 233.8 | -76.8 | -47.1 |
| **2018 (Ocak-Nisan)** | 55.0 | 82.4 | -27.4 | (Ocak-Mart) -16.4 |

**Gerek 2002’de, gerek 2016’da ve gerekse 2017’de ithalat ihracattan fazladır ve her üç yılda da dış ticaret açığı vardır.** Bu durum, bu tarihler (2002-2017) arasındaki diğer yıllar için de söz konusudur. 2016 yılında 56.1 milyar dolar dış ticaret açığı vardır. 2017 yılında ise 76.8 milyar dolarlık dış ticaret açığı vardır ve bu miktar, 2016 yılının dış ticaret açığından 20.7 (76.8 - 56.1 = 20.7) milyar dolar daha fazladır. 2017 yılında ihracatta bir artma vardır ama, ithalattaki artış daha fazladır. **2016 yılında % 71.8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılında % 67.2’ye düşmüştür.** Bu azalma dış ticaret dengesinin bir yıl öncesine göre kötüleştiğinin işaretidir. Ne yazık ki 2018 yılının ilk dört ayındaki durum da 2017 yılının aynı dönemine göre iyi değildir. 2017 yılının ilk dört ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 74.3 iken 2018 yılının ilk dört ayında aynı oran % 66.7’ye düşmüştür. Ülkemizin dış ticaret durumundaki bu kötü gidişi durduramayan iktidar yetkilileri ihracat rakamlarını halkımıza söylemekte, ithalat rakamları ile dış ticaret açığını ise söylememektedirler. Yetkililerden ihracattaki artışı duyan, ama ithalattaki artışı ve dış ticaret açığındaki durumu bilmeyen vatandaşımız sevinmektedir. **Ancak ülkemizin ekonomisi maalesef iyi değildir.**

**2002’de 0.6 milyar dolar olan cari açık 2016’da 33.1 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir düzeyde gerçekleşmiştir.** Bu iki tarih arasındaki diğer yıllarda da cari açık söz konusudur. **2017 yılındaki cari açık 47.1 milyar dolardır ve bu cari açık 2016 yılındaki cari açıktan 14.0 (47.1 – 33.1=14.0) milyar dolar daha fazladır. Cari açığın fazla olması Türk ekonomisinin iyi yönetilmediğinin işaretidir.** **Temennimiz cari açığın olmaması, eğer bu yapılamıyorsa azaltılmasıdır. 2018 yılının ilk üç ayındaki (Ocak-Mart) cari denge durumu maalesef 2017 yılından daha kötüdür ve Mart 2017 sonunda 8.4 milyar dolar olan üç aylık cari açık 2018 yılı Mart ayı sonunda 16.4 milyar dolardır. Mart 2018’de yıllık (Mart 2017-Mart 2018) cari açık 55.4 milyar dolardır.**

Ülke ekonomileri değerlendirilirken ihracatın fazla olması, ithalatın ise az olması arzu edilir. Dış ticaret açığı ve cari açığın olması arzu edilmez. Hele hele cari açığın çok yüksek olması hiç istenmez. **Almanya’nın ekonomisinin güçlü görünmesinin sebebi dış ticaret fazlasının ve cari dengede fazlasının bulunmasındandır.** 15 yıldan beri Türkiye’yi yöneten iktidarlar maalesef cari açığı ortadan kaldırıp, cari dengenin sağlanmasında bir türlü başarılı olamıyorlar.

1. **Bütçe Değerlendirmeleri;** 2018 yılı Nisan ayı bütçe uygulamaları da açıklandı. Bu ayki raporumuzda 2018 senesinin ilk dört ayı olması münasebetiyle bütçe uygulamaları hakkında fazla detaya girmeden kısa bilgiler sunmak istiyoruz. 2018 yılının ilk dört ayında **Yılın tamamı için ayrılan 71.7 milyar TL’lik faiz ödemelerinin 25.4 milyar TL’si harcanmıştır.**

**Bütçeden yapılacak faiz ödemelerinin 2019 ve 2020 yıllarında daha fazla olacağı planlanmıştır. Faiz ödemeleri nasıl arttırılmasın. Borçlar başlığı altında açıklandığı üzere, 2017 yılında 954.5 milyar TL olan Kamu Brüt Toplam Borç Stoku 677.7 milyar TL olan 2017 yılı Türkiye bütçesinden fazla olduğu gibi, 762.8 milyar TL olarak hazırlanan 2018 yılı Türkiye bütçesinden de fazladır.** İktidarı uyarıyoruz. Bu gidiş pek hayra alamet değil. Ama, biz inşallah önümüzdeki yıllarda Türk ekonomisi iktidarın beklentisinden daha iyi olur diyoruz.

**Bütçe Dengesi: 2018 yılının ilk dört ayında bütçe açığı 23.2 milyar TL’dir. Yılın tamamındaki bütçe açığı 65.9 milyar TL olarak hedeflenmiştir.** Bilindiği gibi, 24 Haziran 2018’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için iktidar kesenin ağzını açtı. Bir diğer ifade ile AK Parti iktidarı seçim ekonomisi uygulamaya başladı. Bu durum bütçe açığını daha da artıracaktır ve zaten bozuk olan bütçe dengesi daha da bozulacaktır. **Öyle ki seçim sonrası iktidara geldiğimizde Saadet Partisi olarak biz bile bozuk olan ekonomik dengeleri düzeltmekte zorluk çekeceğiz.**

**Prof Dr. Latif ÖZTEK**

**Genel Başkan Yardımcısı**

**Ekonomik İşler Başkanı**