İÇ FİYAT SEVIYEMIZ VE DIŞ TİCARETİMİZ (*)

Yazar: Dr. Nejat BENGÜL
İktisat Asistanı

I


Nitekim, dış ticaretin nisbeten serbest bulunduğu 1950 - 51 devre- sindede millî gelir artışlarının bir kısmı, ithal edilen istihlak eşyasının mik-

<table>
<thead>
<tr>
<th>YILLAR</th>
<th>Fordi Sarfedilebilir Gelirler Yükünü 1000 T.L.</th>
<th>Artmalar</th>
<th>Ithal Edilen İstihlak Maddeleri 1000 T.L.</th>
<th>Artmalar 1000 L.</th>
<th>(5)/(3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1950</td>
<td>8.109.000</td>
<td>1.424.000</td>
<td>228.800</td>
<td>81.500</td>
<td>0,06</td>
</tr>
<tr>
<td>1951</td>
<td>9.533.000</td>
<td>739.000</td>
<td>310.300</td>
<td>32.400</td>
<td>0,04</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>10.272.000</td>
<td></td>
<td>342.700</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(*) Bu incelemenin müsvededileri Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Doçenti Aziz Kılıç'ın ve Asistan Dr. Selahaddin Sözeri tarafından gözden geçirilmiş ve bazı yerler onların izinleri ile istihlak olunmuştur. Bu yardımcılarından dolayı kendilerine teşekkür borçluyum. Ancak, yapılan tahlillerde ve var- lan neticelerdeki hata ve yanlışların mesuliyeti yine müderris altıtır.
tarında bir artma şeklinde tezahür etmiştir. Bunu göstermek için sarfedilebilir gelirle ithalâtımız içindeki istihlak maddeleri yekûn kiymetini karşılarabiliriz.


Gelir artımasının bir diğer tesiri de, ihraç edilmekte olan mallara talebin kuvvetlenmesidir. Bu yüzden bir müddet sonra, istihsal edilen miktarlar ancak yurt içi talebinde karşılamıya yeter hale gelebilir. Mesela Türkiye'de son yıllarda canlı hayvan ihracının takıyed edilmesi ve bu'nun neticesi olarak ihracat rakamlarının düşmesi, belki herseyden fazla.
la, memleket içinde talebinin artmasına atfolumunabilir. Hakikaten aşağıdaki tablo da canlı hayvanlardır ve etlerden döviz kazancımız gittikçe azalmış olduğunu göstermektedir.

**TABLO : 2**

**CANLI HAYVANLAR VE ETLERDEN DÖVİZ KAZANÇIMIZ (?)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>YILLAR</th>
<th>İhraç Edilen Canlı Hayvan ve Etler. 1000 T. L.</th>
<th>Yekün İhracat Kymesine nisbeti %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1946/50</td>
<td>26.830</td>
<td>4,5</td>
</tr>
<tr>
<td>1950</td>
<td>23.718</td>
<td>3,3</td>
</tr>
<tr>
<td>1951</td>
<td>21.251</td>
<td>2,4</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>7.659</td>
<td>0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
<td>10.537</td>
<td>0,9</td>
</tr>
<tr>
<td>1954</td>
<td>285</td>
<td>0,1</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Öte yandan, bir memlekette iç fiyat seviyesinde devamî bir yükselenin fiyat bakımından da bazı tesirleri olması beklenebilir. Bir kere, ithal malları yerli mallara nazaran daha istifadeli hale geleceklerinden ithalât talebi artar. Fiyat bakımından bundan daha mühim bir tesir ise, ihrac mallarının eskerine nazaran pahalılaşması veya hiç olmazsa bunların fiyatlarının dünaya piyasalarındaki fiyatlarla rabitalarım kaybetmesidir. Yükselen bir iç fiyat seviyesi, ihrac malları fiyatlarının esnekliklerini ortadan kaldırır, bunlar, artik, düşmeleri icap ettiği zaman kolayhâla düşmek ve dünaya fiyatlarındaki temayüllere ayak

uydurmak kabiliyetlerini kaybetmişlerdir. Bu hal ise, ihrac malarının sürüm kabiliyetini azaltır; kolaylıkla satılamaz olurlar. Bu kabil ihracat güçlüklerine maruz kalan memleketlerde ekonominin dış muavene-sini meselesi ortaya çıkar. Bu muavnenin muhtelif tedbirler veya ka-
cılımzad hadiseler sayesinde yeniden temini gerekir. Bu tedbir ve hadiseler şunlardır:

1. Yeniden dış kredi ve yardımlar temin edilmesi,
2. Dış Ticaret hacminin daralması veya daratılması,
3. Paramın dış kaymetinin düşmesi veya düşürülmesi,
4. Dış ticaretin ihrac mallarına pahalı fiyatlarla ödemiş serbest piyasalardan uzaklaşarak gittikçe iki tarafı yolları sapması,
5. Yukardaki her bir hadise ve tedbirin derece derece bir arada vuku bulmasına.

II

Türkiye'de biri Konjonktör Dairesi'ne, diğerleri İstanbul Ticaret Odası'na ait olmak üzere bellibasılı ikisi tane toptan esya fiyatlarının endeksi var. Bunların yetersizliğinden ve dayandıkları müşahadelerin eskmiş olduğunu her zaman bahsedilir. Fakat, biraz ihtiyatla da olsa, fiyat hareketlerimizi takip etmek için kemmi bir ölçü olarak bunlara da baş-vurmaktan başka bir yol olmazsa gerekir. Aşağıdaki tablo bu endeksle-
re göre son yıllarda toptan esya fiyatlarında vuku gelen değişmeleri göstermektedir.

**TABLO : 3**

**TÜRKİYE'DE TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ (3)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>YILLAR</th>
<th><strong>KONJONTÜRK</strong></th>
<th><strong>IST. TİCA. ODASI</strong></th>
<th><strong>TÜRKİYE İÇİN ORTALAMA</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1948 = 100</td>
<td>1951 = 100</td>
<td>1948 = 100</td>
</tr>
<tr>
<td>1951</td>
<td>482</td>
<td>100,00</td>
<td>455</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>486</td>
<td>100,80</td>
<td>452</td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
<td>497</td>
<td>103,10</td>
<td>456</td>
</tr>
<tr>
<td>1954</td>
<td>548</td>
<td>113,60</td>
<td>499</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Ancak, bir memleketin dış ticareti üzerindeki tesirler bakımından mühim olan yalnız o memlekettedeki fiyat hareketleri değildir. Diğer memleketlerdeki fiyat hareketlerine nazaran o memleket fiyatlarının takip ettiğlerini onurlar. Çünkü, bir memlekette fiyatlar yükselsebilir, fakat umumiyetle dünya fiyatları da yükselmekteyse ve bu yükselmenin nisbeti aynı ise, dış ticarette fiyat bakımından hantı sayılır bir tesir meydana gelmeyecektir. Şu halde dünya piyasalarına bize rakip malları süren memleketlerle, bilhassa ticaret yaptığımız memleketlerdeki fiyat hareketlerini de test etmek gerekir. Bize rakip malları satan memleketlerle misal olmak üzere Yunanistan, İspanya, Mısır, Yugoslavya ve İtalya gibi memleketleri alabiliriz. Öte yandan, bu devroyi temsil eden bir yıl olarak kabul edebileceğimiz 1952'de, ihracattan döviz kazancımızın, % 23,6'sını Batı Almanya'dan, % 15,9'unu Birleşik Amerikadan, % 14,3'ünü Fransadan ve % 6,5'ünü İngiltereden temin etmiş olduğunu göre, bilhassa ticaret yaptığımız memleketlere misal üzere bu dört memleketeki fiyat hareketlerine bakabiliriz.


Toptan esya fiyatlarının endekslерinin kifayetsiz olduğu düşüncesi ile bir memleketteki fiyat hareketlerini takip etmek için, çok kere altın fiyatlarına da başvurulur. Acaba 1951'den itibaren Türkiye'de altın fiyatları nasıl bir seyir takip etmiştir?
### TABLO: 4

1951-54 DEVRESİNDE DÜNYA TOPTAN EŞYA FIYATLARI ENDEKSI (4)
1951 = 100 olarak

| MEMLEKETLER   | 1951   | 1952   | 1953   | 1954   | 1951-54 Devre
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th>Arıza (+) veya Düşüşme (-) Nisbesi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TÜRKİYE</td>
<td>100,00</td>
<td>100,05</td>
<td>101,60</td>
<td>111,60</td>
<td>+ % 11,6</td>
</tr>
<tr>
<td>A. B. D.</td>
<td>100,00</td>
<td>97,27</td>
<td>95,45</td>
<td>96,36</td>
<td>- % 3,6</td>
</tr>
<tr>
<td>İNGILTERE</td>
<td>100,00</td>
<td>102,06</td>
<td>102,73</td>
<td>102,60</td>
<td>+ % 2,6</td>
</tr>
<tr>
<td>FRansa</td>
<td>100,00</td>
<td>105,07</td>
<td>100,00</td>
<td>99,71</td>
<td>- % 0,3</td>
</tr>
<tr>
<td>BATI ALMANYA</td>
<td>100,00</td>
<td>101,78</td>
<td>99,10</td>
<td>97,76</td>
<td>- % 2,2</td>
</tr>
<tr>
<td>YUNANİSTAN</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>116,52</td>
<td>129,13</td>
<td>+ % 29,1</td>
</tr>
<tr>
<td>İSPANYA</td>
<td>100,00</td>
<td>101,23</td>
<td>108,02</td>
<td>109,10</td>
<td>+ % 9,1</td>
</tr>
<tr>
<td>MİSİR</td>
<td>100,00</td>
<td>97,41</td>
<td>92,24</td>
<td>92,81</td>
<td>- % 7,5</td>
</tr>
<tr>
<td>İTALYA</td>
<td>100,00</td>
<td>94,17</td>
<td>93,20</td>
<td>94,90</td>
<td>- % 5,1</td>
</tr>
<tr>
<td>YÜGOSLAVYA</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>99,00</td>
<td>98,00</td>
<td>- % 2,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### TABLO: 5

IŞTANBULDA 1 GRAM ALTININ KURUŞ OLARAK FİYATI VE ENDEKSI (5)

<table>
<thead>
<tr>
<th>YILLAR</th>
<th>ALTIN FİYATI (Gr./Krz.)</th>
<th>ENDEKS 1951 = 100 olarak</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1951</td>
<td>513</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>576</td>
<td>112,28</td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
<td>648</td>
<td>126,31</td>
</tr>
<tr>
<td>1954</td>
<td>715</td>
<td>139,37</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Bu devrede, dünyann başlica piyasalarındaki altın fiyatı seyri ile İstanbul piyasasını karşılaştırabiliriz. Dünya altın fiyatlarındaki gelişme- leri tespit etmek üzere, New York ve Paris Piyasalarındaki serbest alt-ın fiyatlarına bakılabilir: Bu iki piyasadaki fiyatların herbiri için bir endeks meydana getirir ve bunların bir ortalamasını ahrsak, bu seri- yi dünya altın fiyatlarındaki gelişmeleri temsil eder sayabiliriz.

**TABLO : 6**

**DÜNYA VE TÜRKİYE ALTIN FIYATLARININ MUKAYESİS (6)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>DEVRELER</th>
<th>NEW YORK-PARIS ORTALAMASI ENDEKS 1952 = 100</th>
<th>İSTANBUL PIYASASI ENDEKS 1952 = 100</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1952 IX-XII ay.</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>1953 I. yarısı</td>
<td>98,85</td>
<td>105,09</td>
</tr>
<tr>
<td>1953 II. yarısı</td>
<td>94,80</td>
<td>114,94</td>
</tr>
<tr>
<td>1954 I. yarısı</td>
<td>91,55</td>
<td>121,39</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Ancak, burada, altın fiyatı ile ilgili bir noktaya işaret etmek gerekiyor. Altın fiyatları arasındaki mukayesiyle ele alarak, emtia fi- yatları bakımından dünya fiyatlarından % 30 nisbetinde bir ayrıla- gösterdikimize hükümtek harhalde pek doğru olmuyacaktır. Türkiye'de emtia fiyatlarının nasıl bir seyir takip etmekte olduğunu anlamak için

(6) Tablo 6'daki endekslerin hesaplanmasında esas alınan rakamlar, T. C. Merkez Bankası, Aylık Biltenleri, Ocak 1953 temmuz 1954'e kadar olan sayılrmadan ve Altın ve Gümüş Fiyatları ve İstanbul Piyasasındaki vasafi altın fiyatları başlık tablolardan alınmıştır.
yalnız altı fiyatına bakılması mahzurludur. Hiç olmasa da, entity fiyatlarındaki yükselmenin, toptan eşya fiyat endekslerinin gösterdiği kadar düzelti olmasa bile, altını fiyatların deli ettiği kadar da fazla ola-

mayacağına kabul etmeliyiz. Çünkü, altını Türk halkı içinde hususi bir mevki olduğu için çok kere işaret olunmaktadır. Altın, hem başlıca bir ziynet vasıtasıdır, hem de bir iddihar vasıtasıdır. Belki, gelir artmalari-
nın mühim bir kısmı altına çevirmek temayülü de vardır. Enflasyonist bir taziyken mevcut olduğu bir muihitte böyle bir temayül, bir bakma, sıkıranla karsılamanmak ıçad eder. Ya altın için böyle bir talep mevcut olmasaydı? O zaman gelir artmalarının daha büyük bir kısmının istihlak malları talebi olarak tezahür etmesi ihtiyalı kuvvetlenmez miy-

di? Bu takdirde ise, tabiatıyle, altın fiyatındaki yükselme daha az olur-
du, ama entity fiyatlarında çok daha kuvvetli bir yükselme bahasma. Şu halde, altını talebinin gelir elastikiyetinin istihlak malları talebinin gel-

ir elastikiyetinden oldukça kuvvetli bulunduğu fikri kabul edilirse, alt-

ın fiyatını entity fiyatları seviyesini tamamle aksettiremiyecğini düşümek hatalı olmamaktadır. Demek ki, dünya fiyatlarından ayrılmam-

ızın % 30 nisbetinde olduğunu düşünmeyiz. Ama, altını fiyatının gösterdiği bu nisbetek bir ayrılmı, toptan eşya fiyat endekslerinin durumunu eksik aksettirdiği fikrini teyid eder mahiyettedir. Yani, dünya fiyatlarından ayrılmamızın % 30 kadar fazla değişse de, her halde % 10 ka-

dar düzle de değildir.

Bu suretle, 1951 - 54 devresinde iç fiyat seviyemizin küçümsene-

miyecik bir ölçüde, dünya fiyatlarından ayrılmış bulunduğunu tespit et-

miş oluyoruz. Şimdii bunun dış tedarimiz üzerinde ne gibi tesirler yap-

tğini araştırmaya geçebiliriz. Dış kredi ve yardımlar temin edilebiliği-
müşdüğe bu tesirler tamamle ortaya çıkamayacaktır. Ancak, bunlar son-

hudutlara yaklaştıkları zamanda ki, iç fiyat seviyesindeki yükselme-
nın dış tircetle muvazene meselesini yeniden ortaya çıkarması ve mu-

telif hadise ve tedarilerle bu muvazenenin meydana gelmesi beklene-

bilir.

III

İlk önce dış ticaretin umumi hacmine bakmak lazımdır. İhracat güç-

lüklerine maruz kalan bir memleket dış ticaretini iki tarafı yollara çe-

virmedığı ve başka bir takım tedarıleri büyük ölçüde başvurmadığı ni-

bette, dış ticaret hacminin daralması hadisese ile karşılaşılabılır. Dem-

mek ki, yıllık ihracat ve ithalat yekün kıyımetlerinin gelişmelerini ta-

kip etmek ıçabediyor. Yalnız fiyat yükselsmeleri, 1951-54 devresinin

bilhassa sonlarına doğru bariz bir hal almıştır. Bu sebeple, 1954 senesi-
ni de mukayeseye katmakta fayda mulâhaza olunabilir. Elîmizde, 1954 yılının ilk sekiz ayına ait ihracat ve ithalât kıymet rakamları mevcuttur. Ağustos sonuna kadar, 555.883 bin liralık ihracat yapılmış, buna mukabil 904.422 bin liralık ithalatta bulunulmuştur. (7) 1943 - 53 devresi aylık ihracat ve ithalât kıymetlerinden hesaplanan bir mevsimlik endekse (8) göre, ilk sekiz ayda, normal olarak, yıllık ihracattımızın % 61,93’ü, yıllık ithalâtımızın da % 65,33’ü yapılmaktadır. O halde, normal olarak, 1954’yil sonuna kadar ihracatin, 897.600 bin liraya, ithalâtın da 1.384.390 bin liraya varması beklenebilir. Shimdi, bu dört yıllık devre esnasında ihracat ve ithalât yükün kıymetlerindeki gelişmeleri bakarsak:

**TABLO: 7**

**IHRACAT VE İTHALAT YEKÜN KIYMETLERİ (9)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>YILLAR</th>
<th>İHRACAT 1000 T.L.</th>
<th>İTHALAT 1000 T.L.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1951</td>
<td>879.429</td>
<td>1.125.840</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>1.016.158</td>
<td>1.556.575</td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
<td>1.108.971</td>
<td>1.491.160</td>
</tr>
<tr>
<td>1954</td>
<td>897.600</td>
<td>1.384.390</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bu tablodan anlaşılğına göre, 1951 den 52’ye gerek ihracat gerekse ithalât yükün kıymetleri artırılmış. 1953’de ise, ithalâtın hafif bir düşme vardır. İhracat hafifce yükselmıştır. 1954 yılında gerek ihracatta gerek ithalâtta kâğıt meşenemiyecek nisbetlerde bir azalma olması beklenmiştir.

(7) Temmuz sonuna kadar olan rakamlar, İstanbul Ticaret Odası mecmuasi, 1954 Temmuz - Ağustos sayısı, sayıda 52 den, Ağustos aya ait rakamlar, 29 Kasım 1954 tarihli Dünya Gazetesi, sayı 3’tel nesredilen bir haberden almıştır.

(8) Bu endeksin ithalât ve ihracatta trendlerin tesiri bertaraf edildikten sonra kalan aylık ihracat ve ithalât kıymetlerinden hesaplanmıştır. Trendler Y ihracat veya ithalât kıymetini, X’te başlangıç yih 1 olduğuna nazaran trend ihracat veya ithalât kıymetini hesaplamak istenen yıl numarasının göstermek üzere, ihracat için, Y = 9187 + 8179 Y ve ithalât için Y = -2041 + 12123 X’tir. Her iki seri, merkezi 1 Temmuz 1943’tə olan sydan başlatılmaktadır. Aylık trend kıymetlerinin hesabında çıkacak neticelerde 000 ilavesyle okunmak lazımdır. Neticelerde elde edilen mevsimlik endekse göre, normal olarak, her ay yıllık ihracat ve ithalâtın yüzde ne kadarının yapılmakta olduğu anlaşılacaktır.

### İHRACAT VE İTHALAT MEVSİMLİK ENDEKSI
(1943 - 1953 Devresi Rakamlarından)

<table>
<thead>
<tr>
<th>AYLAR</th>
<th>Yıllık İhracat Kıymetini İçindeki Nisbetti % Olarak</th>
<th>Yıllık İthalat Kıymetini İçindeki Nisbetti % Olarak</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>OCAK</td>
<td>10,50</td>
<td>7,25</td>
</tr>
<tr>
<td>ŞUBAT</td>
<td>9,41</td>
<td>7,33</td>
</tr>
<tr>
<td>MART</td>
<td>9,41</td>
<td>8,00</td>
</tr>
<tr>
<td>NİSAN</td>
<td>9,25</td>
<td>7,67</td>
</tr>
<tr>
<td>MAYİS</td>
<td>8,58</td>
<td>8,53</td>
</tr>
<tr>
<td>HAZİRAN</td>
<td>5,66</td>
<td>8,83</td>
</tr>
<tr>
<td>TEMMUZ</td>
<td>4,66</td>
<td>8,67</td>
</tr>
<tr>
<td>AĞUSTOS</td>
<td>4,46</td>
<td>9,00</td>
</tr>
<tr>
<td>EYLÜL</td>
<td>6,66</td>
<td>8,17</td>
</tr>
<tr>
<td>EKİM</td>
<td>8,58</td>
<td>7,92</td>
</tr>
<tr>
<td>KASIM</td>
<td>10,66</td>
<td>9,03</td>
</tr>
<tr>
<td>ARALIK</td>
<td>12,17</td>
<td>9,50</td>
</tr>
<tr>
<td>TOPLAM</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(9) Bu tablodaki rakamlar, T. C. Merkez Bankası - Aylık Bülten, Ağustos 1954, sayfa 48 ve 49'ındaki yükünlərdən alınmıştır.

Fakat, dış iktisadi muamelelerimizde, serbest döviz üzerinden yapılanlar çok cüz'ü bir yer tutar. Asıl ticaretimizin büyük kısmı döviz tahsisi sistemi ile ve resmi kur (1 Dolar = 280 Kuruş) üzerinden yapılmaktadır. Resmi kur bu devrede değişmemiş midir? Gerçi, kollî ve umumi bir devalüasyon yoluna gidilmemiştir. Ancak, 1953 ihraç mevsimi başında ve yalnız o mevsim için ihdas olunan Teyzîn Fonu Rejimi, kısmi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tarih</th>
<th>Döviz Fiyatı (Kr.)</th>
<th>Endeks</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>15 Ocak 1952</td>
<td>398</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15 Temmuz 1952</td>
<td>434</td>
<td>109,94</td>
</tr>
<tr>
<td>15 Ocak 1953</td>
<td>470</td>
<td>118,09</td>
</tr>
<tr>
<td>15 Temmuz 1953</td>
<td>520</td>
<td>130,65</td>
</tr>
<tr>
<td>15 Ocak 1954</td>
<td>555</td>
<td>139,44</td>
</tr>
<tr>
<td>15 Temmuz 1954</td>
<td>634</td>
<td>159,29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(10) Serbest Döviz fiyatları Cumhuriyet Gazetesi Borsa sütümlerinden alınmıştır.

Öte yandan, aynı kararnamede, bazı maddelerin ihracı halinde, ihraççayı tezvin fonundan bir fiyat farkı ödenmesi de derpiş olmuştur. Bunların arasında da pek mühim sayılabilecek maddeler yoktur. Bazi taze meyvalar, halı, şaşap, halik konservleri ve yemeklik zeytin bilhassa zikrolunabilir. Fiyat farkı olan en mühim kalem kuru üzümdür. 21/9/1953 tarihli ve K/917 sayılı karara göre, 1953 - 54 ihracat mevsiminde, 9 No. ku kuru üzümün beher kilosu için, ihraççayı tezvin fonundan:

Serbest Dolarla ihraçatta 18 kurus,
Sterlin ve Avrupa Tediye Birliği Paralari ile ihraçatta 16 kurus,
Diğer Kling anlaştıma paraları ile ihraçatta 12 kurus, fiyat farkı ödevielenektir.


Resmi kurda 1 Lira takriben 0,36 dolarlardır. Binaеenaleyh bir kolo kuru üzümün ihracında 58, 91 kuruş karşılığı 0,21 dolar elde edilmişse gerekir. Halbuki ihraççı fiyat farklı aldığından, dolan sahasına üzümü kilosu 40, 91 kuruştan ihraç edecektir. Böylece bir kilo üzüm, 0,14 dolar getirecektir. Şu halde, üzüm bakımından 58, 91 kuruş = 0,14 dolar demektir; 1 T. L. sı da takriben 0,24 dolar eder. Bu kuru üzümün dolar sahasma ihracında % 33 nişbetinde bir devalüasyonu ifade ediyor. Aynı şekilde, Sterlin ve Avrupa Tediye Birliği sahalarına satılan kuru üzüm-


IV

İç fiyat seviyisinin yükselmelerinin tesirini son olarak, dış ticaretimizin istikametlerinde aramak icabediyor. Bunun için, 1951 den beri ihracat ve ithalatımızın ne nisbetlerde hangi sahalarдан yapılmış olduğunu teşbit etmek lâzımdır. Aynı mevzuu, dış ticaretimize hâkim "ticaret şekli"nin (serbest dövizler üzerinden veya iki tarafı anlaşmalara göre) arastırılması şeklinde de ifade edebiliriz. Umumiyetle, Amerika ve Kanada ile serbest dolar üzerinden, Diğer birtakım Memleketlerle dolar veya diğer bazı serbest dövizler üzerinden, Avrupa'nın Batı Blokuna men-
sup memleketlerle, Avrupa Tediye Birliği'nin Çok Taraflı Tediye Sistemi içinde ticaret yapmaktadır. Doğu Bloku memleketlerinin birçoğu, Yugoslavya, Mısır, İsrail ve bazı diğer memleketlerle, iki taraflı tesviye esasına dayanan Ticaret ve Üdeme Anlaşmaları çerçevesi dahilinde ticaretimizi yürütütmektediriz. Şu halde önce sayılan üç saha ile, yani, Dolar Sahası, Diğer Memleketler ve Avrupa Tediye Birliği (bundan böyle A. T. B. şeklinde yazılcaktır) memleketleri ile ticaretimiz, serbest ticaret sayılabilir. Bunun karşısına son kategoriyi teşkil eden Anlaşmalar Ticareti (12) koyabiliriz. Şimdi önce ihracatı ele alarak son yıllarda dış ticaretimizin istikametlerinde vuku bulan istihaleleri tespite çalışalım.


<table>
<thead>
<tr>
<th>YIL</th>
<th>DOLAR S. AHAŞI</th>
<th>DİĞER MEMLE.</th>
<th>A. T. B. MEM.</th>
<th>ANLÂSMALI MEM.</th>
<th>TOPLAM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>MIKTAR 1000 L.</td>
<td>MIKTAR 1000 L.</td>
<td>MIKTAR 1000 L.</td>
<td>MIKTAR 1000 L.</td>
<td>MIKTAR 1000 L.</td>
</tr>
<tr>
<td>1951</td>
<td>435.982</td>
<td>194.866</td>
<td>161.450</td>
<td>55.239</td>
<td>751.381</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>518.005</td>
<td>106.626</td>
<td>111.269</td>
<td>1.505.439</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>542.477</td>
<td>163.957</td>
<td>258.609</td>
<td>77.846</td>
<td>1.337.037</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>638.011</td>
<td>247.075</td>
<td>136.344</td>
<td>2.435.198</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
<td>605.653</td>
<td>225.521</td>
<td>75.842</td>
<td>53.348</td>
<td>1.250.009</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>569.186</td>
<td>524.726</td>
<td>260.919</td>
<td>2.456.295</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>120.655</td>
<td>433.577</td>
<td>159.811</td>
<td>858.954</td>
<td>326.776</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bu tablodan muhtelif sahalara yapılan ihracat kıymetlerinin ihracat toplamı içindeki nisbetlerini hesap edebiliriz.

**TABLO : 10**

MUHTELIF SAHALARA YAPILAN IHRACATIN NISBETLERİ

(Yüzdo olarak)

<table>
<thead>
<tr>
<th>YILLAR</th>
<th>DOLAR SAHASI</th>
<th>DIĞER MEM.</th>
<th>A.T.B. MEM.</th>
<th>ANLAŞMALI MEM.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1951</td>
<td>22,2</td>
<td>6,3</td>
<td>58,9</td>
<td>12,6</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>16,2</td>
<td>7,6</td>
<td>62,8</td>
<td>13,4</td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
<td>20,4</td>
<td>4,8</td>
<td>51,3</td>
<td>23,5</td>
</tr>
<tr>
<td>1954</td>
<td>9,9</td>
<td>4,3</td>
<td>36,9</td>
<td>48,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>


## TABLO: 11
MUHTELİF SAHALAR İTİBARILE İTHALAT MIKTAR VE KIYMETLERİNİN DANYIŞI (14)
(1951 - 54 Devresi)

<table>
<thead>
<tr>
<th>YIL</th>
<th>DOLAR SAHASI</th>
<th>DİĞER MEMLEKET MİKTAR</th>
<th>A. T. B. MEM.</th>
<th>ANLAŞMA MEM.</th>
<th>TOPLAM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>MIKTAR KIYMET (Ton 1000 L.)</td>
<td>MIKTAR KIYMET (Ton 1000 L.)</td>
<td>MIKTAR KIYMET (Ton 1000 L.)</td>
<td>MIKTAR KIYMET (Ton 1000 L.)</td>
<td>MIKTAR KIYMET (Ton 1000 L.)</td>
</tr>
<tr>
<td>1951</td>
<td>217.483 141.088</td>
<td>496.496 130.362</td>
<td>793.333 777.358</td>
<td>173.879 76.532</td>
<td>1.688.246 1.125.840</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>149.873 135.015</td>
<td>486.683 136.776</td>
<td>1.300.017 1.194.733</td>
<td>204.901 90.051</td>
<td>2.141.374 1.556.575</td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
<td>350.319 175.404</td>
<td>477.090 119.110</td>
<td>1.323.128 980.376</td>
<td>480.711 207.203</td>
<td>2.631.248 1.491.093</td>
</tr>
<tr>
<td>1954</td>
<td>105.010 54.991</td>
<td>78.756 36.162</td>
<td>272.197 244.466</td>
<td>221.466 111.420</td>
<td>677.429 446.938</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(14) Bu tablodaki rakamlar (13) numaralı notta bahsi geçen mehazlardan temin edilmiştir.
Bu tablodan muhtelif sahalardan yapılan ithalat kıymetlerinin ithalat toplamı içindeki nisbetlerini hesap edebiliriz.

**TABLO : 12**

MUHTELIF SAHALARDAN YAPILAN ITHALATIN NISBETLERİ
(Yüzde olarak)

<table>
<thead>
<tr>
<th>YILLAR</th>
<th>DOLAR SAHASI</th>
<th>DIĞER MEM.</th>
<th>A. T. B. MEM.</th>
<th>ANLAŞMALI MEM.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1951</td>
<td>12,5</td>
<td>11,6</td>
<td>69,1</td>
<td>6,8</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>8,7</td>
<td>8,8</td>
<td>76,7</td>
<td>5,8</td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
<td>11,7</td>
<td>8,0</td>
<td>66,4</td>
<td>13,9</td>
</tr>
<tr>
<td>1954</td>
<td>12,3</td>
<td>8,0</td>
<td>54,7</td>
<td>25,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>


**TABLO : 18**

**TICARET BAK İ Y E L E R İ**

**1951 - 53**

<table>
<thead>
<tr>
<th>YILAR</th>
<th><strong>ANLAŞMALI MEMLEKETLER</strong></th>
<th></th>
<th><strong>A. T. B. MEMLEKETLERİ</strong></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>IHRACAT + İTHALAT 1000 L.</strong></td>
<td><strong>FAZLA =</strong></td>
<td><strong>AÇIK =</strong></td>
<td><strong>IHRACAT + İTHALAT 1000 L.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td></td>
<td>(3)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1951</td>
<td>187.301</td>
<td>+ 34.373</td>
<td>18</td>
<td>1.295.463</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>226.395</td>
<td>+ 46.293</td>
<td>20</td>
<td>1.832.744</td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
<td>468.122</td>
<td>+ 53.716</td>
<td>11</td>
<td>1.558.572</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>18.3</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Demek ki, son yıllarda dış ticaretimizin Anlaşmalı memleketlere doğru kayıpsı bulunduğu emniyette söylenebilir. Gerci bu kayımarın, tanımıyle iç fiyat seviyemizdeki yalnızca belirlenen, doğruluk derecesini kalitesinin düşük olması, standart olmaması gibi bünüyeli sebepler de hiç şüphesiz bu neticeyi meydana getirmekte kendilerine düşen rolü oynamışlardır. (16) Üstelik bu devre esnasında Doğu-Bati Ticaretinde bazı taksitlerin kaldırılması olması, dünya piyasalarına, bizim mallarımıza rakip bir taktik malların gittikçe daha fazla arzedilmesine sebep olması bulunabilir. Fakat, iç fiyat seviyemizdeki yükselmeme-

(15) Ticaret yekunları ve farklara ait rakamlar Tablo 9 ve 11 den hesaplanmıştır.

(16) Dış ticaretimizdeki istikâmet değişikliği temayülleri, bunun muhtelif sebepleri ve mahsurları üzerinde İstanbul Ticaret Odası Mecmuası 1954 Temmuz - Ağustos sayısı “Memleketimizde İktisadi Hayatin Seyri” kısmında吮ehmiyetle durulmaktadır, Sayfa 15 - 16
lere paralel olarak anlaşmalı memleketlerle ticaretin artmasıın bir ma-
nası olduğunu da inkâr edemeyiz. Hiç olmazsa bir dereceye kadar, fiyat
hareketleri bu kayma temayülüne yardım etmişlerdir. Veya, şu söylene-
bilir: Eğer fiyatlarımız dünya fiyatlarından ayrılamasa idi, yine diğer
sebeplerden ötürü muayyen bir miktar kaymanın vuku bulunması muhte-
meldi. Fiyat tesiri diğer testirêre inzimam ederek tesbi't ettigimiz bu fiy-
li kaymanın, mîlahim bir miktarda daha fazla olmasına sebebiyet vermiş-
tir.

Bu anda sorulması icabı eden tabii sual, bu deş'menin neticeleri-
nin ne olduğunu. Yani, bu kaymadan Türk Ekonomisi ziyan mı etmiştir?
Yoksə, fayda mı görmüştür? Bu noktann aydınlatılması lazım. Bu ehem-
miyetsiz bir mesele değildir. Dış Ticaret Sektörü millî gelirimizin aşağı-
yukarı onda biri büyüklikli olduğunu. Bu mutlak ehemmiyet gittikçe artmak-
ta olduğu gibi, dış ticaretin süratli bir teçhizatlanma hamlesi içinde olan
Türkiye Ekonomisi için hususi ve stratejik bir mevkiidir de vardır. Bu te-
chizat ne kadar müsaît şartlara temin edilebilirse, memleketin dış ödeme
kabiliyeti iktisadi gelişmeye o kadar fazla yardımcı olmuştur. İthal
ettigimiz her birim için gittikçe daha fazla miktarda Türk mahsûlû ver-
miye mecbur kalmamız, döviz kazancımızı temin eden kaynakların elâs-
tikiyeti sonusun olmamığa göre, toplam olarak daha az teçhizat ve ham
madde getirebilmemizle neticelenir. Her sahada çok fazla sermaye teğ-
hizatına ihtiyaç olan Türk Ekonomisi için bunun ehemmiyeti açık-

Şu halde, bilhassa üzerinde durmamız icap eden cihet de anlaşı-
mış olmaktadır. Bu devre esnasında, yani ticaret şeklizinin gittikçe ser-
bestten anlaşmalı ticareti doğru teveccûh ettiği devre esnasında, ithal
ettigimiz beher birim için daha azmi yoksa daha fazla mı ihraç madd-
î vermek durumunda bu'numuşuz? Yani, bu devrede ticaret hadlerimi-
zin takip ettiği seyrir nedir?

Tablo 14'ten anlaşıldığına göre, 1951 - 54 devresinde, Ti-
caret Hadleri alevhîmize bir seyrir takip etmiştir. Acaba, bundan, derhal,
ticaret hadlerimizdeki bu aleyhe cereyan, iki tarafî ticaret şekline kay-
mamızın sebebiyet verdiği neticesini çıkarabilir miyiz? Türkiye, bilhassa
ham madde ve gıda maddeleri ihraç eden ve buna mukabil daha ziyade
sânayi mamûllerî ithal eden bir memlektir. Şu halde, ticaret hadlerinin
bu şekilde aleyhe dönüşünü yalnız bize mahsûs bir hadîse addetmeden ev-
vel, dünya piyasalarda ham maddelerle mamûl maddeler fiyatlarının
kârûlêkî seyrilerine bakmamız icaîbediıyor,
**TABLO : 14**

**TICARET HADLERİ (17)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>YILLAR</th>
<th>İhra. Fiyatları Endeksi 1938 = 100 (1)</th>
<th>İhra. Fiyatları Endeksi 1951 = 100 (2)</th>
<th>İtha. Fiyatları Endeksi 1938 = 100 (3)</th>
<th>İtha. Fiyatları Endeksi 1951 = 100 (4)</th>
<th>TICARET HADLERİ 1951 = 100 (2/4) x 100</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1951</td>
<td>532,8</td>
<td>100,0</td>
<td>503,1</td>
<td>100,0</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>461,3</td>
<td>86,5</td>
<td>505,3</td>
<td>100,4</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
<td>441,5</td>
<td>82,8</td>
<td>478,4</td>
<td>95,0</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>1954</td>
<td>443,0</td>
<td>83,1</td>
<td>499,6</td>
<td>99,3</td>
<td>83</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TABLO : 15**

**MADDE KATEGORİLERİNE GÖRE DÜNYA FİYAT ENDEKSLERİ**

<table>
<thead>
<tr>
<th>YILLAR</th>
<th>HAMMADDE FİYAT. Endeks: 1950 = 100 (1)</th>
<th>MAMÜL MADDE FİYAT. Endeks: 1950 = 100 (2)</th>
<th>Hammaddelerin Ticaret Hadleri 1950 = 100</th>
<th>Hammaddelerin Ticaret Hadleri 1951 = 100</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1950</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>1951</td>
<td>125</td>
<td>117</td>
<td>106</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>112</td>
<td>121</td>
<td>92</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
<td>109</td>
<td>117</td>
<td>93</td>
<td>87</td>
</tr>
</tbody>
</table>


VI

Muhtelif sahalarla ihracatımızın fiyat endeksleri ve aynı şekilde muhtelif sahalarından ithalâtımızın fiyat endeksleri hesaplanmamaktadır. Tablo 14, de kullandığımız ihracat ve ithalât fiyat endeksleri, umumi olarak

bütün ihracat ve ithalatımızdaki fiyat değişikliklerini göstermektedir. Bunlardan ancak, Umumi veya toplam ticaret hadлерinin hesaplanması kabildir.

Böylece sahalar itibariyle ticaret hadlerini hesaplayabilmek için kestirme bir yoldan gitmek mecburiyeti doğuyor. Muayyen bir sahaya yapılan ihracat mukabili elde edilen para yekûnunu ihracat miktarnı bölmekle, ihracatta o sahadan 1 Ton mukabili kaç lira kazandığımızı hesaplayabiliriz. Bu rakamı o saha için "temsili ihracat fiyatı olarak alabiliriz. Aynı şekilde muayyen bir sahaya yapılan ithalat kıymetinin miktarına bölünmesi o sahadan ithalatım temsili fiyatını verir. Bu temsili fiyatları müteakip sayfadaki 16 Numaralı Tabloda gösterilmiştir.
### TABLO : 16

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1951</th>
<th>1952</th>
<th>1953</th>
<th>1954</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>DOLAR SAHASI</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ihlalat</td>
<td>648</td>
<td>302</td>
<td>372</td>
<td>334</td>
</tr>
<tr>
<td>İhracat</td>
<td>401</td>
<td>900</td>
<td>500</td>
<td>523</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>T.H. MEM.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>İhlalat</td>
<td>263</td>
<td>281</td>
<td>437</td>
<td>459</td>
</tr>
<tr>
<td>İhracat</td>
<td>689</td>
<td>459</td>
<td>500</td>
<td>523</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A.T.B. MEM.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>İhlalat</td>
<td>666</td>
<td>726</td>
<td>566</td>
<td>659</td>
</tr>
<tr>
<td>İhracat</td>
<td>584</td>
<td>417</td>
<td>431</td>
<td>380</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Tön mukaddesi Lira

(19) Tablo 9 ve 11'eki rakamların hesaplanımsız
Tablo 16’daki temsili fiyatlardan sahalar itibarile ticaret hadlerini hesaplamak yolunda gidilebilir. Bunun için muayyen bir yılda, bir sahaya ait temsili ihracat fiyatını temsili ithalat fiyatına bölüp neticesi 100’le çarpmanız zorundur. Çıkan, o yıl, o sahanın ticaret hadı haddi rakamıdır.

**TABLO : 17**

**SAHALAR İTİBARILE TİCARET HADLERİ**

<table>
<thead>
<tr>
<th>YIL</th>
<th>DOLAR SAHASI</th>
<th>DİĞER MEMLE</th>
<th>A.T.B. MEM.</th>
<th>ANLAŞMA-LI MEM.</th>
<th>TOPLAM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1951</td>
<td>61,8</td>
<td>130,0</td>
<td>70,3</td>
<td>236,5</td>
<td>87,6</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>33,5</td>
<td>107,1</td>
<td>49,9</td>
<td>125,5</td>
<td>57,4</td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
<td>74,4</td>
<td>160,8</td>
<td>60,9</td>
<td>115,0</td>
<td>79,6</td>
</tr>
<tr>
<td>1954</td>
<td>62,8</td>
<td>117,8</td>
<td>45,2</td>
<td>73,1</td>
<td>57,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>


hadleri, iki şeyin tesirini bir arada gösterir: 1. Üzerinde ticaret edilen maddelerin farklı maddeler ve dolayısı ile farklı kıymetle maddeler oluşlarını, 2. Ticaret şeklinin (serbest veya anlaşılmış) farklı oluşunu. İki saha ile üzerinde ticaret yapılan maddeler ne kadar aynı maddelerse ve bunların kıymetlerini arasında ne kadar büyük farklar varsa, bu yoldan hesaplanacak ticaret haddi rakamlarının mutlak rakam olarak mukayesinin aksettireceği şey de, o kadar fazla bu farklı maddelerin farklı kıymetleridir. O kadar ki, ticaret şekli, bu kabil mutlak ticaret haddi rakamlarının mukayesesinde tesirini hiç ortaya koymayabilir. Bu yüzden mutlak rakamlar olarak sahalar itibariyle ticaret hadlerine fazla ehemmiyet vermekten kaçınmalıdır.

Esasen, bu şekilde ihracat ve ithalat fiyatlarından elde edilen ticaret hadlerinin sadecce bir endeks olarak, yani temel alınan bir sene-deki duruma nazaran zaman içindeki değişmeleri tensil eden bir rakam serisi olarak manası vardır. Nitekim Toplam Ticaret Hadleri de daima bir endeks olarak ifade edilir.

yükseldiğini düşünelim. Nihayet pamuk fiyatı 100 lira artsa, krom fiyatı da 10 lira artar. Artmalar arasındaki fark 90 lira olur ve hiç bir zaman esas kıymetler arasındaki farkın cesaretine ulaşamaz. İşte bu yüzden, endeks şeklinde muayenesin, ticaret şeklinin tesirini çok daha bariz bir şekilde ortaya koymasının kabul olacağını düşünmektediyiz. Yani, her iki tari mukayesede de ticaret şeklinin tesirini saf olarak elde etmeye imkân yoktur. Fakat mutlak rakamlar olarak mukayesede bu tesirin hiç mesabesinde temsil edilmesine mukabil, değişimlerin muayenesinde kılıflansımların bir nişbette ortaya çıkabildiği kuvvetle muhtemeldir.

Yukarıdaki mühahazalar gözden uzak tutmamak şartı ile sahalar itibarile ticaret hadlerinin ele aldığımız devre esnasında ne gibi değişiklikler gösterdiğini araştırabiliriz. Bunu yapabilmek için, her sahanın 1951 ticaret haddi rakamlarını 100 itibar ederek, ticaret hadleri deği şme endekslerini meydana getirmek kifayet edecektir.

**TABLO : 18**

**SAHALAR İTİBARILE TICARET HADLERİ DEĞİŞME ENDERŞLERİ**

<table>
<thead>
<tr>
<th>VILLAR</th>
<th>DOLAR</th>
<th>DİĞER</th>
<th>A.T.B.</th>
<th>ANLASMA-</th>
<th>TOPLAM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>SAHASI</td>
<td>MEMLE.</td>
<td>MEM.</td>
<td>LI MEM.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1951</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>1952</td>
<td>54</td>
<td>82</td>
<td>71</td>
<td>53</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>1953</td>
<td>120</td>
<td>123</td>
<td>87</td>
<td>48</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>1954</td>
<td>103</td>
<td>91</td>
<td>64</td>
<td>31</td>
<td>66</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bu tabloda ilk gże çarpan husus, Toplam Ticaret Hadleri rakamlarının, Konjonktörden alınan ihracat ve ithalat “birim fiyatları” na göre hesaplamışız ticaret hadlerinden, ana temayüler bakımından değiş se de, değişikliklerin cesaret bakımdan bir hayli ayırtmasıdır. Bu da tabiildir. Konjonktörün birim fiyatları başka ve daha müttefik bir yoldan elde edilmişdir. Mesela, muayyen bir tarihın ihracat birim fiyatı ıcin, her ihrac kaleminin kıymet rakami, miktar rakamına bölünerek, tem mel senedeki kıymet rakamı ile çarpılır. Bu ağırlıklı birim fiyatlarının bir ortalama o tarihın ihracat birim fiyatını verir. İthalât birim fiyatları için de aynı hesaplar yapılır.


Genel olarak, 1951’le 1954 arasındaki değişimlere bakıldrsa, ticaret
hadlerini dolar sahası ile ticarette hafifçe müsaatleşmiş, diğer memleket-
lerle ticarette hafifçe, A. T. B. ile ticarette ise mühim miktarda bozul-
mustur. Fakat en bariz gelişme, anlaşmalı sahalarla ticaret haddinin çok
büyük bir gerileme göstererek, 100 den 31’e düşmüş olmasıdır. Ticaret
haddindeki bu kadar aleyh cereyanın bir kısmına da yukarıda mevzu-
this etmiş olduğuğumuz farklı maddelerin farklı fiyat hareketleri sebep ol-
müş bulunabilir. Yalnız, ticaret şeklinin de azımsanamayacak bir derece-
de, bu gayrimüslit gelişmeye imkan hazırlanmış olduğu muhakkaktır. Demek ki, bu saha ile muamelelerimizi artırmak istedikçe, gerek satıcı
gerekse alıcı olarak, daima daha gayrimüslit teklifleri kabul etmek zo-
runda kalımsız. O halde, bundan böyle de anlaşmalı ticaret temayüllerimiz
devam ederse, ticaret hadlerimiz üzerinde daha kuvvetli menfi tesirleri
göze almak gerekecektir. İşte iki taraflı ticaretin maliyeti..

VII

Hadiselerin oluş tarzını tesbit eden ve bunlarm tesirlerini tahlib
eden İktisatçıya düşen iş burada bitmez. O, “ıktisadi iyi” hakkındaki
kanaatini de belirtebilmekten kaçınmamalıdır. Dahası var: Bununla da yeti-
nemez. “İktisadi iyi” addettiğime varmak için, âmme kudretini elinde
tutan makamlar tarafından hadiselerin oluşumuna nasıl müdahale edilme-
si gerektğini de söyleyebilmeliyiz. Yani, gercek ıktisadi politika hedefleri
hakkında, gerekse bu hedeflere varmak için başvurulacak vasıtlalar hak-
kında ıktisatımızın varılmış bir kararı olmalıdır. Böyle bir karara varabilmek ve kat’ı politika tavsiyelerinde bulunabilmek için hadiseler hakk-
daki bilgilerin çok sağlam olması icap eder. Bu hadiselerin içinde cere-
yan ettiği ıktisadi muhitin de bütün keyfi ve kemmi hususiyetleri ile bil-
linmesi gerekir. Böyle bir bilgiye tam manasına sahip bulunduğuımıda
iddia edebilecek durumda değiliz. O halde, bu incelemenin sonunda var-
dığımız neticelere umumı bir yaklaşmadan daha fazla bir mana atfedile-
şisi doğru olmuyacaktır. Bu noktayı belirttiğim sonra neticelere geçebiliz.

İç fiyat seviyemizde görülen yüksemlerin sebepleri ve bu sebep-
ler arasında kontrol edilebilir olanların mesnetlerinin makul olup olma-
dığı meselesi üzerinde durmiyacağiz. Bu mesele son zamanlarm en belli
başlı mınakça komusu olmuştur. Ana hatları ile aydınlanmış adıttmımız-
de bir mahzur olmama gerekir. Fakat, iç fiyat seviyemizdeki yüksemlerin
düş ticaret sektöründe sebep olduğu tesbit ettigimiz hadiseleri pek müs-
het sayamayacağımızda işaret etmemiz lazım.
Bu gelişmeler neticesinde, dış ticaret muvazenesi meselesi her zamankinden fazla bir ehemmiyet kazanmıştır. Şimdiye kadar bu mesele, 1. Dış borçlarımızın artması ve.mustakbel dış tediye imkânlarımız üzerinde çok rüched bir hak sahibinin hissesini büyütmesi,
2. Dış ticaretimizin serbest piyasalardan ayrılarak iki taraflı anlaşıma sahalarına teveccüh etmesi,
3. Daha düz’i bir ölçüde olmak üzere, dış ticaretin gelişme temposunun yavaşlaması,
4. Paramızın gayriresmi dış değeri üzerinde bir tazizin meydana gelmesi,

Dış ticaret bakımından, bugün vasil olmuş bulunduğu durumu, bunun birinci derecede müsibebiî süremları lazım gelen hadiseyi gerisini geride döndürerek istaha çalışmaya pek mukul bir hareket tarzı olmasa gerekir. İçerde bir daralma politikası, genişleme sahasının büyük ölçüde krediye dayanmış olmasından dolayı bir çok güç durumlar yaratabilir. Fakat, dahilinde genişlemeyen ve buna sebep olan fiyat, kredi ve maliye politikalarının esaslı bir gözden geçirilmesi tabii tutulması ve bu işin her kısm için ayrı ayrı değil de kül halinde bütün ekonomi için ve her bir parça arasında rabita kurarak yapılması zamanı, herhalde, çoktan gelmiş olmalıdır.

Muvazenenen dış borçlarımızı daha da artıran temin, bizim ihtiyaçımızla kabıl olamayacağı için, bir taraфа bırakılabilir. Kaldı ki, bu kabil olsa idi bile, mustakbel ödeme imkânlarımızdaki gelişmeleri realist bir gözle tartılarak bu yola gidilmesi çok mahzurlu olabilir.


Devalüasyonun dış borç yükümüzü artırışturacağı doğru durur. Fa- kat, dış borçlarımız, serbest ticarete teveccüh eden memleketlere karşıdır. Onları tavsife için, anlaştırh memleketlerden elde edeceğimiz aktif bakiyeleri kullanamayız. Şu halde, iki taraflı ticareti hakim ticaret şeklimiz olarak kabul edersek bu mesele nasıl hallolunacaktır? Yeni bir Yabancı Sermaye Kanunu ile, Türkiye ye gelecek Yabancı Sermayeye teklif ettüğümüz istifadeleri artırmak suretile mi? Teklif edilebilecek ne gibi yeni istifadeler vardır? Bu sahada da yapılabilecek pek fazla bir şey kalmadığını zannediyoruz. O halde, tesirleri iyice hesaplanmış ve ve kontrol altında tutulan bir deva-lüasyonu ciddiyetle mülâhaza etmenin zamanı gelmiş olduğu neticesine varılımaz mı? Bu deva-lüasyon sayesinde, tabi ve devamı piyasalarımız olması icap eden serbest sahalarla ticaret temaslarımızı yeniden artırabilirsek, uzun vadede elde edeceğimiz istifadelerin iyi düşünülmuş bir deva- lüasyonun kaçılmaz mahzurlarını kat kat karşılaması kuvvetli bir ihtimal haline gelmez mi?