EKİM AYI MECLİSİ

8 Ekim 2014

**Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri,**

Ekim ayı Meclis Toplantısına hoş geldiniz diyor ve Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, İzmit Cengiz Topel Havaalanı'ndan Konya'ya gitmek üzere havalandıktan bir süre sonra düşen askeri helikopterde bulunan 4 şehidimize, Allah’tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.

**EKONOMİYİ DEĞERLENDİRME**

**İŞSİZLİK – Haziran**

Haziran ayı dönemi işsizlik oranı → yüzde 9,1 olarak gerçekleşti.

Mayıs döneminde işsizlik oranı yüzde 8,8 idi.

Haziran dönemi işsizlik oranı beklentilerimizin üzerinde geldi.

Normal şartlarda sezonsal nedenlerle işsizliğin yüzde 8,5’a kadar gerileyebileceğini bekliyorduk.

Son beş yıldır Haziran ayında işsizlikte bir artış görülmemişti.

İşsizlikteki bu artışın kayıt dışı mültecilerin çalıştırılmasından kaynaklanabileceğini düşünüyoruz.

Bununla birlikte, genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 18,1’e çıkmasını endişe verici buluyoruz.

Yüksek işsizlik oranı, ne yazık ki önemli sorunumuz olmaya devam ediyor.

Eğitimde yapısal değişiklikler yapmamız gerekiyor.

**KAPASİTELER - Eylül**

Kapasite kullanım oranı → % 74,4 oldu.

Geçen aya göre 0,3 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan azalış gösterdi.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından yapılan araştırmaya göre kapasite oranı → % 70,7 oldu.

Kocaeli ilinde kapasiteler bir evvelki yılın aynı ayına göre 1,3 puan azalış ve bir evvelki aya göre 0,1 puan artış gösterdi.

Kocaeli genelinde Eylül ayında kapasite kullanım oranlarında artış bekliyorduk.

Ancak bir evvelki yıla göre gerileme oldu.

Aylık bazda da çok az bir artış var.

Türkiye’de ve Kocaeli’nde kapasite kullanım oranında yatay seyir hala devam ediyor.

Verimlilik ve rekabet gücümüzün yüksek kapasite kullanımları ile artabileceğini biliyoruz.

**DIŞ TİCARET (TUİK) - Ağustos / TİM - Eylül**

Ağustos ayı

İhracat → 11,4 milyar dolar (yüzde 2,9 arttı)

İthalat → 19,5 milyar [dolar](http://www.bigpara.com/dolar/?utm_source=hurriyet-haber-detay&utm_medium=backlink&utm_campaign=dolar) (yüzde 7 arttı)

TİM tarafından açıklanan Eylül ayı ihracatı ise 13,3 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı.

2014 yılında ne yazık ki bulunduğumuz coğrafyanın faturasını çekiyoruz.

Sadece Irak’a olan ihracatımız Ağustos ayında yüzde 25 gerilemiş.

Eylül ayı ihracatı bizleri umutlandırdı.

İnşallah kalan aylardaki ihracat performansımız da benzer olur.

Eylül ayı itibariyle yıllık ihracatımız → 157,7 milyar dolar

OVP ile revize edilen 160,5 milyar dolar ihracatı yakalayabileceğimizi düşünüyoruz.

İhracat potansiyelimiz var.

Kapasitelerimiz olması gerekenin 6-7 puan gerisinde.

Talep olması halinde hiç yatırım yapmadan, sadece kapasiteleri artırarak ihracat artışı yakalayabiliriz.

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan cari açığımızı dış ticaretimizle değil, turizm gelirleri ile kapatıyoruz.

Hem büyürken bir taraftan da cari açığı azaltmanın yolu üretimden ve ihracattan geçiyor.

Ancak bu koşullarda cari açığımız kalıcı olarak gerileyecektir.

**Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre;**

Eylül ayı;

İhracat → 1,6 milyar dolar

İthalat → 4,3 milyar dolar

İhracat aylık bazda beklediğimiz gibi artarken, geçen yıla göre yüzde 1 geriledi. Benzer olarak ithalat da yüzde 5,1 geriledi.

**ENFLASYON – Eylül**

Yıllık enflasyon Eylül ayında;

TÜFE → % 8,86

ÜFE → % 9,84

Aylık enflasyonda binde 14 artış oldu.

Döviz kurlarındaki yükseliş ve en son açıklanan elektrik ve doğal gaz zammı ile enflasyonun yükseleceğini bekliyoruz.

Elektrik ve doğal gazın enflasyona direkt etkisi olacağı gibi dolaylı etkisi de olacaktır.

Enflasyon 9,4’e revize edildi. Ama aşma ihtimalimiz var.

Bilhassa Ekim ayındaki enflasyon çift haneli olabilir.

**FAİZ / KUR**

**Reel Efektif Döviz Kuru**

Nis.14 107,81

May.14 110,15

Haz.14 109,68

Tem.14 109,84

Ağu.14 109,34

Eyl.14 109,41

Bugün itibariyle 100 Endeksinde Dolar → 2,6 olur

Enflasyondan kaynaklı artan maliyetleri, kurdaki avantaj ile geri çekebiliyoruz.

Bu nedenle ihracatın artmasında kurun gerçek değerini yansıtması çok önemli oluyor.

Tabii burada döviz kurlarında planlı artış istiyoruz.

Normal dönemlerde makul para politikası uygulayarak rekabetçi bir kur oluşturmuyoruz.

Ancak stresli ve sıkıntılı döneme girildiğinde ise döviz hızla değer kazanıyor.

Bu tip olumsuz konjonktürde ise döviz yükselse dahi rekabetçi avantaj yakalamak imkansız oluyor.

Merkez Bankamız kur politikalarını OVP ve 2023 hedeflerini göz önüne alarak yapmalı diye düşünüyoruz.

**SANAYİ ÜRETİMİ – Ağustos / BÜYÜME**

Sanayi Üretim Endeksi (Ağustos) → 114,4

Yıllık artış → % 5,2

Ancak sanayi üretimi bir evvelki aya göre yüzde 1,4 geriledi.

Aslında geçmiş yıllar bize sanayinin Ağustos ayında gerilediğini gösteriyor.

Dolayısıyla bu konjonktürde bu büyümeyi olumlu değerlendiriyoruz.

Üretimdeki artışın büyümeye katkısı olacaktır.

Bu koşullar üçüncü çeyrekte yüzde 2,5-3 arası büyüyeceğimizi işaret ediyor.

**BÜTÇE**

OVP’da öngörülen bütçenin açığının 24,4 milyar TL’ye revize edilmesi ve 2017’de açığın 7,1 hedeflenmesi sevindiricidir.

Bu yıl bütçe gelirleri enflasyon üzerinde arttı. Harcamalarda yapılacak tasarrufla açık daha da azaltılabilirdi.

Hedef her zaman söylediğimiz gibi denk bütçe olmalıdır.

Programda öngörülen; “Harcama programları özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde, bölgesel kalkınmada, eğitim alanında ve Ar-Ge desteklerinde kullanılacak şekilde önceliklendirilecektir” hedefini çok yerinde buluyoruz.

Torba yasa ile gelen aflar bütçeye katkı sağlayacak.

Bu katkı; umarız sadece alt yapı harcamalarında ve Ar-Ge desteklerinde kullanılır.

**Sayın Üyeler,**

**2015-2017 dönemi Orta Vadeli Program açıklandı.**

**Öncelikle;**

Program ile 2023 hedeflerinden kısmen uzaklaştığımızı belirtmek isterim.

Dünya bu kadar sıkıntıdayken, bu yeni programı; konjonktürdeki değişimin yansıması olarak görüyoruz.

İş dünyası olarak; Programda ortaya konan büyüme stratejisinin doğru belirlendiği görüşündeyiz.

Programda öngörülen büyüme stratejisi;

Verimlilik artışı ve sanayileşmenin hızlandırılması yoluyla; ihracata dayalı, özel sektör öncülüğünde, rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesi hedefleniyor.

Tabii; bu hedefin gerçekleşmesi, ortaya konan eylem planlarının gerçekleştirilmesine bağlı.

Hepimizin de bildiği gibi sanayici için önemli olan finansal istikrardır.

Ancak programı incelendiğimizde; finansal kesimin bizden (sanayiciden) daha öncelikli olduğu gözüküyor.

Oysa sanayici olarak biz birincil öncelikli olmamız gerektiğine inanıyoruz.

Sanayi kesiminde rasyonellik sağlandığı takdirde finans hizmetleri destek unsur olarak devreye girecektir diyoruz.

Reel sektörün sıkıntıları göz ardı edilerek, sadece kısa vadeli fiyat istikrarının düşünülmesi, orta ve uzun vadede yatırım cazibesini düşürebileceğini düşünüyoruz.

**Değerli Üyeler,**

**\*SANTEK’14 Fuarını ve Match4Industry etkinliğini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik…**

Katılım ile ilgili son rakamları sizlerle paylaşacağım.

**DOĞU MARMARA SANAYİ VE TEKNOLOJİ FUARI - SANTEK’14**

Stant sayısı → **220** **firma ve kurum kuruluş** (167 )

Brüt kullanılan fuar alanı → **16.000 m2** (11.000 m2)

Net kullanılan alan→ **7.500 m²** ( 5.200 m²)

Şu ana kadar gelen ziyaretçi sayısı → **20.670 kişi** (11.000 kişi)

**MATCH4INDUSTRY**

Etkinliğe katılan ülke sayısı → **21 ülke** (15 ülke)

Bu ülkelerden gelen yabancı firma sayısı → **120 firma** (59 firma)

Türk firmalarla beraber etkinliğe katılan toplam firma sayısı → **250 firma** (170 firma)

Gerçekleştirilen iş görüşmesi sayısı → **1.524** (310 iş görüşmesi)

**SAVUNMA SANAYİ TEDARİKÇİ GÖRÜŞMELERİ**

ASELSAN → **54**

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı → **150**

**Sayın Başkan, Sayın Üyeler**

**28 Eylül Pazar Günü B20 Toplantısına katıldım.**

Biliyorsunuz ülkemiz 2015 yılında G20 Dönem başkanlığını yürütecek.

G20 ülkelerinin iş dünyasının da müzakere sürecine dahil olması ve liderlere görüşlerini aktarması amacıyla oluşturulan B20 toplantısına Avustralya’da katılmıştım.

28 Eylül Pazar günü katıldığım toplantıdan aldığım notları sizlerle paylaşacağım;

Avustralya’da konan hedeflere devam edeceğiz.

Bu oluşumun daha fazla katılım sağlamasını (örneğin; KOBİ’ler gibi) istiyoruz.

Verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Türkiye olarak B20’nin dışında daha fazla ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz.

Avustralya B20 Başkanı Sayın Robert Milliner’ın konuşmasından;

G20 → 20 yıllık, B20 → 5 yıllık bir oluşum.

G20 dünya hükümeti değil, B20 de dünyadaki iş dünyasının şemsiye organizasyonu değil.

B20’nin özel bir gündemi olmalı.

G20; işsizlik, büyüme gibi daha yapısal konulara odaklanmış, B20 ise; iklim değişikliği gibi daha sosyal konulara odaklanmış.

B20 olarak ne yapmak istiyorsanız ona odaklanın.

Ülkeler gündem konularını oluştururken kendi sorunlarına ne kadar konsantre olurlarsa o kadar başarılı olurlar. Seçimler hükümetlerin odaklanmalarına engel oluyor.

Gündemde yer alması gereken konular (TR için);

\*Göç Türkiye için önemli

\*Finans

\*Gelişen pazarların sesi (%50’yi oluşturuyor ama sesleri yok)

Mehmet Şimşek’in notları;

KOBİ’ler finansman kaynağından daha fazla yararlanmalı.

25 adet iyileştirme gereken konu belirledik. Bunları hayata geçirebilirsek başarılı olacağız.

En fazla iş yeni kurulan KOBİ’lerde oluyor. Dolayısıyla girişimciliğe önem vermek gerekiyor.

Bu 25 konu;

1. İthalat bağımlılığın azaltılması programı devreye girecek. Yerli üretim desteklenecek
2. Üretimde verimlilik artırılacak.
3. Yurtiçi tasarruflarının artırılması, israfın önlenmesi sağlanacak
4. İstanbul uluslar arası finans merkezi projesi tamamlanacak.
5. Kamu harcamaları rasyonelleştirilecek.
6. Kamu gelirlerinin kalitesi artırılacak.
7. İş ve yatırım ortamı değiştirilecek
8. İş gücü piyasası etkinleştirilecek. Ulusal istihdam planı da güçlenecek.
9. Kayıt dışı ekonomi azaltılacak.
10. İstatistikî bilgi altyapısı geliştirilecek.
11. Öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirilme sağlanacak.
12. Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştire ve yerli üretime destek sürecek.
13. Yerli kaynaklara dayalı enerji üretim programı tamamlanacak. Bu kapsamda atılacak adımlar cari açığın düşürülmesine katkı sunacak
14. Enerji verimliliği geliştirilecek.
15. Tarımda su kullanımını etkinleştirilecek.
16. Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm sağlanacak.
17. Sağlık turizmi geliştirilecek.
18. Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm sağlanacak.
19. Nitelikli insan gücü için çekim merkezi programı tamamlanacak.
20. Temel ve meslek becerileri geliştirme programı kapsamında işkur çalışmaları çeşitlendirilecek.
21. Sağlıklı yaşam ve hareketlilik projeleri geliştirilecek.
22. Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunmasına yönelik çalışmalar geliştirilecek.
23. Yerelde kurumsal kapasite güçlendirilecek.
24. Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren kentsel dönüşüm sağlanacak.
25. Kalkınma için uluslar arası işbirliği alt yapısı geliştirilecek.

**29 Eylül tarihinde; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı’nı devretmeden önce Türkiye’ye gelen Jose Manuel Barroso’nun katıldığı toplantıdaydım.**

Kasım ayında koltuğu, Lüksemburglu siyasetçi Jean Claude Juncker’e bırakacak.

Toplantıda aldığım bazı notlar;

Türkiye AB’nin önemli bir ortağı ve öyle kalacak.

Türkiye, AB için kilit bir ortak olmaya devam ediyor.

Geliş nedenim; üyelikten vazgeçmeyelim.

Türkiye’nin AB üyeliği için reformların çok önemli.

Ticaret ve yatırım dışında bir çok ortak konu var. Bu ilişkinin daha da geliştirilmesi lazım.

2015 Mayıs ayı gibi Gümrük Birliği ile ilgili yeni ilaveler olacak.

Üçüncü ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları önemli.

Türkiye’yi bu konuda göz önüne alacağız.

Türkiye son 10 yıldır çok hızlı gelişiyor.

Doğrudan yatırımların yüzde 50’dsi Avrupa’dan geldi.

Avrupa’da finans krizi ile sorunları olan ülkeler krize açık idi.

O dönemde tedbir alacak enstrümanlarımız yoktu.

Ama şimdi krize müdahale edebilecek tedbirleri aldık.

Büyüme maalesef şimdilik yavaş, ama artacaktır, faizleri indirdik.

Merkez Bankası enflasyonu yüzde 2’lere çekmeye çalışıyor.

Yavaş bir büyüme olacak, resesyon görmeyeceğiz.

Türkiye bizim için önemli ama reformları yapmalı.

Türkiye’nin büyümesi Avrupa’yı güçlendirecektir.

Kendisinden sonra gelecek olan Juncker 5 yıl genişleme yapmayacak.

Türkiye’ye giriş öncesi bu güne kadar 5 milyar euro verdik.

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı yaparsak Türkiye’nin lehine olacağını düşünüyorum.

ABD kabul ederse Türkiye’yi yanımıza almaya hazırız.

Güçlü Türkiye söylemlerinden ziyade esas olan bizlerle aynı görüşte olmanız.

Üyelik için kapıları zorlamak yerine AB’nin bizi üye ülke olarak istemesini sağlamak lazım.

İnterneti kapatmak kabul edilebilir bir şey değil.

Üyeliğiniz için Müslüman olmanız bir engel değil.

Seküler olmanız lazım. Din ve devlet işlerini ayırmanız lazım.

Katı milliyetçilik istediğimiz şeyler değil.

Hukukun üstünlüğü ve temel haklarda süregelen kaygılarımız var

Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve temel haklarla ilgili eksiklerini ciddi biçimde ele alması gerekiyor.

AB müktesebatına uyum sağlama konusunda ilerleme yapın, gerisi gelecektir.

**Sayın Üyeler;**

**\*SEVESO III Eğitimini tamamladık. Eğitime 90 kişi katıldı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un katılacağı bir sertifika töreni yapılacak.**

**Bu eğitim programı Türkiye genelinde ilk kez bizim girişimlerimizle ve İlimizde gerçekleşti.**

**\*Şirketlerde Temsil yetkisi ile ilgili yaptığımız girişimler sonuçlandı. Torba yasaya yapılan ekleme ile büyük ölçüde aşılmış ve şirketlere temsil yetkisinin sınırlandırılması ve dağıtılması hususunda imkan tanınmıştır.**

**\*Odamızın 25. Kuruluş yılı için düzenlediğimiz konserimizi gerçekleştirdik. Konsere Kocaelili müzikseverler büyük ilgi gösterdiler.**

**\*Hatay’a atanan Valimiz Sayın Ercan Topaca’yı uğurladık. Bu kapsamda bir yemek verdik. Mersin’den İlimize atanan yeni valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’na hoş geldiniz ziyaretinde bulunduk.**

**Değerli Üyeler,**

Sözlerime son verirken, Yönetim Kurulumuz adına sizleri saygıyla selamlıyorum.