**DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ YENİ KORONAVİRÜS BÜLTENİ: DÜNYA TİCARETİ AZALACAK**

DTÖ tarafından 8 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan rapora göre dünya ticaretinin 2020 yılında yeni koronavirüs salgını nedeniyle %13 ile %32 oranında düşeceği belirtilmektedir.

Bu bültende yeni koronavirüs salgınının dünya ekonomisi ve dünya ticaretine olacak muhtemel etkileri ele alınmaktadır. Salgın dünya ekonomisi ve ticaretine en çok belirsizlik faktörü ile zarar vermektedir. DTÖ uzmanlarına göre önümüzdeki dönem dünya ticaretindeki düşüş 2008-2009 krizindeki düşüşten daha derin olacaktır.

2021 yılında beklenen toparlanma için öngörü yapmak kolay değil çünkü salgının süresi belli değil ve alınan tedbirlerin sonuçlarını görmek gerekmektedir.

DTÖ direktörü Roberto Azevedo’ya göre bu kriz şimdiye kadar eşi görülmemiş bir krizdir ve hükümetleri de eşi görülmemiş tedbirlere zorlamaktadır. Direktöre göre bu salgının neden olduğu sağlık ile ilgili zararların yanı sıra ekonomi ve ticarette meydana gelen zararlar insanları ve işletmeleri vuruyor. Direktöre göre en önemli ve acil amacımız salgını bir an önce kontrol altına almak ve krizin insanlara, şirketlere ve ülkelere zararını azaltmak. Ancak yöneticiler salgın sonrasını da planlamalıdır. Dünya ticaretinin düşüş senaryoları iç acıcı değil ancak bundan kurtuluş yok. Şu an alınan kararlar salgın sonrası toparlanmanın hızını ve ölçeğini belirleyecek. Ticaret ile birlikte mali ve parasal politikalar salgın sonrası toparlanmanın alt yapısını oluşturacak. Pazarları olabildiği kadar açık ve öngörülebilir halde tutmak ve daha uygun bir iş ortamı yaratmak birinci hedefimiz olmalıdır. Ülkeler iş birliği yaparsa tek tek çalışmaktan daha başarılı olurlar.

Zaten virüs çıkmadan önce dünya ticareti düşmeye başlamıştı çünkü ticaret savaşları ve yavaşlayan küresel büyüme dünya ticaretini aşağı çekiyordu. 2019 yılında dünya mal ticareti hacim bazında %0.1 daralırken (2018 yılında %2.9 artmıştı), dolar bazında ise %3 azalarak 18.9 trilyon dolara gerilemiştir.

Mal ticaretinin tersine hizmet ticareti 2019 yılında dolar bazında %2 artarak 6 trilyon dolara çıktı. Hizmet ticaretinin artış oranı 2018 yılında %9’du.

Yeni koronavirüs salgınının getirdiği kriz 2008-2009 finansal krizi ile karşılaştırılmaktadır. İki krizin hem benzer hem de farklı yönleri bulunmaktadır. Benzer yönü 2008-2009 krizinde olduğu gibi hükümetler yine parasal ve maddi tedbirlerle müdahale ederek krizi azaltmaya çalışıyorlar. Ancak şimdiki krizin farkı dolaşım ve taşımacılıktaki kısıtlamalar, alınan tedbirlerin sonuçlarını da etkiliyor. Ülkelerin neredeyse bütün sektörleri kapanmış, oteller, restoranlar ve acil olmayan üretim, perakende ve hizmetler askıya alınmıştır. Bu koşullar altında salgının ne kadar süre daha devam edeceği dünya ticareti ile ilgili öngörüleri etkilemektedir.

Dünya ticaretinin önümüzdeki dönem performansı ile ilgili bir iyimser senaryo bir de kötümser senaryo var. İyimser senaryoya göre salgın süresince dünya ticareti sert bir şekilde düşse bile (en iyimser 2020 yılında %13 düşüş) 2020’nin ikinci yarısında toparlanma başlayacaktır. Kötümser senaryoda ise daha sert bir düşüş ve daha yavaş bir toparlanma öngörülmektedir (en kötü senaryo 2020 yılında %32 düşüş).

İyimser senaryoda 2020 yılının ikinci yarısında beklenen toparlanma, dünya ticaretini salgın öncesi döneme yakın bir seviyeye getirecektir. Kötümser senaryoya göre ise 2020 yılında sert bir düşüş olacak, aynı yıl toparlanma başlamayacak, toparlanma ancak 2021 ve 2022’ye sarkacaktır. Burada hatırlanması gereken bir husus da 2008-2009 krizinden etkilenen dünya ticaretinin bir daha eski seviyesini görememiş olmasıdır. Mevcut salgının kısa sürmesi halinde dünya ticaretinin kriz öncesi seviyelere tekrar çıkması mümkündür.

Her iki senaryoda da ülkelerin ihracat ve ithalatları 2020 yılında çift haneli rakamlı oranlarda düşerken bu düşüşün Afrika, Orta doğu ve eski Sovyet ülkelerinde daha düşük seyretmesi beklenmektedir. Eğer salgın 2020 yılında kontrol altına alınırsa ve küresel ticaret toparlanmaya başlarsa çoğu ülke 2021 yılında ticaretlerini %21-%24 oranında artıracaktır.

Mevcut krizi 2008-2009 krizinden ayıran diğer bir fark ise tedarik zincirlerinin rolüdür. Salgın daha sadece Çin’deyken bile küresel tedarik zincirleri etkilenmeye başlamıştı. Salgının dünyaya yayılmasıyla tedarik zincirlerine olan etkisi de arttı. OECD’ye göre ABD’nin elektronik ihracatında ithal ara mal payı %10 iken, Çin için %25, Güney Kore için %30, Singapur için %40, Meksika, Malezya ve Vietnam için %50’den fazladır. Sosyal mesafe tedbirleri salgının başında Çin’de fabrikaların kapanmasına neden olurken şimdi Avrupa ve Kuzey Amerika’da aynı şey olmaktadır.

Hizmet ticareti de yeni koronavirüs salgınından etkilenmektedir çünkü hükümetler taşımacılık, seyahat ve perakende ile ilgili birçok kısıtlamaya gitmiştir. Hizmet sektörü kısıtlamaları mal ticareti için de önemlidir çünkü taşımacılık olmadan mal ticareti de olmaz.

Dünya mal ticareti daha 2019 yılında ticaret savaşları ve küresel ekonominin yavaşlaması nedeniyle düşme eğilimine girmişti ve yılın son çeyreğinde yıllık bazda %1 azaldı. Dünya ticareti 2019 yılının tamamında hacim bazında %0.1, dolar bazında ise %3 azaldı. Güney Amerika ile Afrika, Ortadoğu ve eski Sovyet ülkeleri 2019 yılının ikinci yarısında ihracatta büyük düşüşler yaşarken Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’nın ihracat düşüşleri daha ılımlı olmuştur. İthalatta ise Güney Amerika’nın ithalatı 2019 yılında sert düşüş yaşamıştır. Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’nın ithalatı ise daha ılımlı düşmüştür.

Dünya hizmet ticareti 2017 ve 2018 yılında güçlü artışlar yaşarken 2019 yılında artış oranı yavaşlamıştır.

Dünya mal ticareti ve GSYH büyüme tahminleri ile ilgili DTÖ’nün güncel öngörüleri aşağıdadır:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İyimser Senaryo** | **Kötümser Senaryo** |
|  |  **2020 2021** |  **2020 2021** |
| **Dünya Mal Ticareti Hacmi****İhracat**Kuzey AmerikaGüney ve Orta AmerikaAvrupaAsyaAfrika, Ortadoğu ve eski Sovyet**İthalat** Kuzey AmerikaGüney ve Orta AmerikaAvrupaAsyaAfrika, Ortadoğu ve eski Sovyet**GSYH Büyüme Oranı**Kuzey AmerikaGüney ve Orta AmerikaAvrupaAsyaAfrika, Ortadoğu ve eski Sovyet |  -12.9 21.3 -17.1 23.7  -12.9 18.6  -12.2 20.5  -13.5 24.9 -8.0 8.6  -14.5 27.3  -22.2 23.2 -10.3 19.9  -11.8 23.1 -10.0 13.6  -2.5 7.4 -3.3 7.2  -4.3 6.5 -3.5 6.6 -0.7 8.7 -1.5 6.0 |  -31.9 24.0 -40.9 19.3 -31.3 14.3 -32.8 22.7 -36.2 36.1 -8.0 9.3  -33.8 29.5 -43.8 19.5 -28.9 24.5 -31.5 25.1 -22.6 18.0  -8.8 5.9 -9.0 5.1 -11.0 4.8 -10.8 5.4  -7.1 7.4 -6.7 5.2 |