**IV. STRATEGIES FOR FINDING RESOURCES**

**IV.1.Swap**

**IV.2. MB’nın Hazine’ye Kaynak Aktarma Mekanizmaları**

**IV.3. Borçlanma (iç-dış)**

**IV.4. Yabancılara ev satışı**

**IV.5. Orta Doğu’dan kaynağı belirsiz para girişleri-Net Hata Noksan**

**IV.6. Türkiye Varlık Fonu (2017-2019 arası ağırlıklı)**

**IV.7. Gelire Endeksli Senet (GES) Uygulaması**

**IV.8. Bankalara Hazine Kağıdı Tutma Zorunluluğu Getirilmesi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İç Kaynak** |  | **Dış Kaynak** |  |
| **-GES** |  | **-Swap** |  |
| **-Tahvil bulundurma zorunluluğu** |  | **-Dış Borçlanma (TVF)** |  |
| **-Parasal genişlemeyi artıran yöntemler:**  **\*hazineye ihtiyaç akçesi aktarmak**  **\*muhasebe hileleri**  **\*Mevduatı teşvik** |  | **-Yabancılara ev satışı** |  |
| **-İmar barışı** |  | **-Borç Öteleme** |  |
| **-Bedelli Askerlik** |  | **-Net hata noksan** |  |
|  |  | **-Varlık Barışı** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**<https://ozgurorhangazi.com/turkiye-modelinin-bir-senesi/>**

Esasında olan biteni biraz basitleştirirsek şunu söyleyebiliriz: Sürekli cari açık veren bir ekonominin dış dünyaya karşı yükümlülükleri (örneğin dış borçları) artarak birikir. Dış koşullarda ya da iç koşullarda herhangi bir olumsuz gelişme meydana geldiğinde dış sermaye finansmanı azalır ve döviz kuru kaçınılmaz olarak yukarı gider. Yani, sürekli cari açık veren bir ekonominin para birimi er ya da geç değer kaybedecektir. Nitekim dış sermaye girişlerine bağımlı bu büyüme serüveni ekonominin iç ve dış kırılganlıklarını artırırken 2010’ların ortalarında dünyadaki ekonomik konjonktürün değişmesi ile dış sermaye girişleri de yavaşlamaya başladı. Tam da bu sıralarda ekonomik büyümeyi sürdürmek için kredi genişlemesi tercih edilmeye başlandı. Örneğin, 2017’de devreye sokulan Kredi Garanti Fonu bu tarz bir tercihin sonucuydu. Ancak kredi genişlemesi ile büyümeye devam eden ekonominin cari açığının da yüksek seyrediyor olması kurlar üzerinde baskı oluşturdukça ilerleyen yıllarda TL’nin değeri arka kapıdan rezerv satışları ile kontrol altında tutulmaya çalışıldı.

**VARLIK BARIŞI**

yine, kamu harcamalarını teşvik ve ekonomik büyüme katkı hedefiyle, MB’nın ihtiyat akçelerinin Hazine’ye devri bir kere gerçekleşmiş, bundan sonraki yıllarda da yıllık aktarım anlamında uygulama devam etse de yıllar içinde birikmiş 40 milyarı aşan tutardaki ihtiyat akçesinin aktarılması 2019 yılında bir kereliğine Hazine’ye ciddi tutarda kaynak sağlamıştır. İmar barışı, bedelli askerlik gibi uygulamalar da one-off kaynak bulma yöntemlerine örnek gösterilebilir.

Similarly, with the aim of encouraging public expenditures and contributing to economic growth, the transfer of ‘CBT Reserve Funds’ of more than 40 billion accumulated over the years, to the Treasury, was realized once in 2019. Yet, in the following years, the annual transfer of reserve funds has continued and has become a customary practice. Practices such as zoning peace and paid military service can also be given as examples of one-off measures to create additional resource, yet later has turned out to be customary routine practices.