**DÜNYA BANKASI HAZİRAN 2019 EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU BİLGİ NOTU**

Dünya Bankası tarafından 2019 yılı Haziran ayında Ekonomik Görünüm Raporu yayımlanmış olup söz konusu raporda, küresel büyüme, Ocak ayında yayımlanan küresel görünüm raporuna kıyasla **0,3 yüzde puan aşağı yönlü revize ile 2019 yılı için %2,6 ve 0,1 yüzde puan aşağı yönlü revize ile 2020 yılı için %2,7 olarak tahmin edilmiştir.**

Türkiye’nin büyüme tahmini ise **2019 yılı için -%1 (2,6 yüzde puan aşağı yönlü revize); 2020 yılı için ise %3 (değişim yok) olarak belirlenmiştir.** Ülke ve bölgelerin büyüme tahminleri **Tablo 1’de** yer almaktadır.

Raporda küresel ekonomiye ilişkin olarak;

* Küresel ekonominin 2019 yılında yavaşlamaya devam ettiği,
* Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde yatırımlardaki toparlanmanın zayıf kalmasının ve küresel ticaretin beklentilerden daha zayıf performans sergilemesinin, büyüme tahminlerinin düşmesine ve “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine” ulaşılmasının zorlaşmasına yol açtığı,
* Ekonomiyi olumsuz etkileyen risklerin varlığını koruduğu,
* Artması muhtemel ticari gerginliklerin, gelişmiş ülke ekonomilerinde beklenenin ötesinde gerçekleşen yavaşlamanın ve gelişmekte olan ülkelerdeki finansal çalkantının küresel ekonomi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu,
* Yükselen borçluluk oranlarının gelişmekte olan ülke hükümetlerini, ekonomik aktiviteyi canlandırma ve büyümeyi sağlayacak yatırımları finanse etme anlamında zorladığı,
* Bu riskler göz önüne alındığında özel yatırımları ve verimliliği artırmak üzere reformlara ihtiyaç olduğu,
* Uygulanacak politikaların, altyapı ve yönetişim kalitesini artırırken pazarlara ve teknolojiye erişimi güçlendirmeye yönelik olmasına öncelik vermesi, uygun maliyetli ve özel sektör liderliğindeki çözümlerle uygulanması gerektiği,
* Yatırım ortamını iyileştirici yapısal reformların uygulanmasının ekonomik görünümü olumlu yönde etkileyeceği,
* Düşük küresel enflasyon ve büyüme görünümünün kötüleşmesiyle FED ve diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının yakın vadede para politikasını sıkılaştırması ihtimalini azalttığı, bu durumun küresel finansal koşulların gevşemesini ve gelişmekte olan ülkelere fon akışlarının toparlanmasını sağladığı,
* Zayıf seyreden dış talebin gelişmekte olan ülkelerin ihracatları üzerinde baskı oluşturduğu,
* Endüstriyel emtialara olan küresel talep azalmasına karşın, arz koşullarının sıkılaşması nedeniyle emtia fiyatlarının kısmi ölçüde toparlandığı
* Gelişmekte olan ekonomilerde artan kamu borçlarının maliye politikasının verimliliğini düşürdüğü

ifade edilmiştir.

**Tablo 1:** Dünya Bankası Reel GSYH Büyüme Tahminleri (%)

***Kaynak:*** *Dünya Bankası Ekonomik Görünüm Raporu (Haziran 2019)*

**Raporda Türkiye’ye ilişkin olarak ise**;

* Türkiye başta olmak üzere, emtia ithalatçısı ülkelerdeki ekonomik büyümenin zayıf dış talep, artan kapasite kısıtları ve finansal koşulların etkisiyle yavaşladığı,
* Türkiye'deki finansal baskıların, Avrupa ve Orta Asya’daki bölgesel ekonomik büyümeyi bozabileceği,
* 2019 yılında büyümenin bir önceki rapora kıyasla 2,6 puan aşağı yönlü revize ile -%1,0; 2020 yılında ise %3,0 (revize yok) olarak gerçekleşmesinin beklendiği,
* Türkiye’nin, GSYH tahminlerinde aşağı yönlü revizenin yüksek olduğu ülkelerden biri olarak öne çıktığı,
* Para politikası ve borç sürdürülebilirliği konusundaki endişeler nedeniyle, döviz baskılarının en çok Türkiye ve Arjantin’de hissedildiği

Bununla birlikte,

* 2020-21 döneminde ise Türkiye ekonomisinin toparlanmasının beklendiği,
* Yatırımcı güveninin sağlanmasıyla tahminlerin yukarı yönlü revize edilebileceği,
* Finansal piyasalarda yaşanan çalkantıların önümüzdeki dönemde azalabileceği ve yatırımcı güveninin iyileşmeye başlayacağı,

İfade edilmiştir.

**Değerlendirme**

IMF ve OECD’nin ardından Dünya Bankası da küresel büyümeye ilişkin beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitmiştir. Söz konusu revizyonun gerekçeleri diğer uluslararası kuruluşlarla örtüşmekte olup artan ticari gerginlikler en önemli risk faktörü olarak ön plana çıkmaktadır.

Türkiye’ye ilişkin olarak, Dünya Bankası 2019 yılı için GSYH’de -%1 oranında bir küçülme öngörmüştür. Söz konusu tahminin, IMF ve OECD’nin tahminlerine kıyasla daha iyimser olduğu görülmektedir (OECD -%2,6; IMF -%2,5). Türkiye’nin 2019 GSYH büyümesi için uluslararası kuruluşlar tarafından oluşturulan tahminler arasında gözlenen ciddi farklılıklar dikkat çekici düzeyde bulunmaktadır.

Küresel ticaret ve dış talebe ilişkin olumsuz gelişmeler, Türkiye’nin ihracatı üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Bununla birlikte TL’de yaşanan değer kaybı ihracat performansımızı destekleyerek söz konusu olumsuz etkiyi dengelemektedir.

*Raporun orijinaline aşağıdaki linkten ulaşılabilir:*

[*https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects*](https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects%23targetText%3DGrowth%20in%20the%20East%20Asia%2Cpercent%20in%202019%20and%202020.%26targetText%3DIn%20the%20rest%20of%20the%2C2021%2C%20as%20global%20trade%20stabilizes.)