# Hibrit Yuvarlak Masa Toplantısı: Donald Trump'ın ABD Başkanlığındaki İkinci Döneminin Dünya ve Türkiye Üzerindeki Potansiyel Etkileri

"Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'ndaki İkinci Döneminin Dünya ve Türkiye Üzerindeki Potansiyel Etkileri" başlıklı yuvarlak masa toplantısı 27 Kasım 2024 tarihinde Kent Üniversitesi Kağıthane kampüsünde gerçekleşti. Etkinlikte, akademisyenler, uzmanlar, emekli komutanlar ve ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi, Donald Trump'ın yeni ABD Başkanı seçilmesine ilişkin görüş ve görüşlerini paylaştı. Tartışmanın ardından etkinlik, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

## Konuşma sırasına göre katılımcıların listesi aşağıdaki gibidir:

Matthew Bryza

Hasret Çomak

Ahu Karabulut

Herbert Reginbogin

Yaşar Onay

Mark Meirowitz

Richard Outzen

Kıvanç Ulusoy

Melih Baş

Doğan Şafak Polat

Ali Oğuz Diriöz

Alaettin Sevim

İlkay Ceylan

Çağlar Özer

Abdülkadir Şencan

Emre Atsü

## Katılımcılar Vurguladığı Önemli Başlıklar

### Matthew Bryza

* Büyükelçi Matt Bryza, Trump'ın öngörülemeyen liderliğini ve bu beceriyi dış ilişkilerde avantaj elde etmek için nasıl bir araç olarak kullandığını ve kullanabileceğini vurguladı.
* Trump, diplomaside "perakendeci (transactional) yaklaşımını" sıklıkla uygulamakta ve kısa vadeli kazanımları ve ticaret dengelerini öncelemektedir.
* Trump, muhtemelen çeşitli Türk sektörlerine yönelik potansiyel tarifeler de dahil olmak üzere ekonomik korumacılık politikalarının peşinde olacaktır.
* ABD'nin Türkiye'ye silah satışı, Türkiye'nin savunma üretiminin yerli olması nedeniyle azalmış; ancak Türkiye, İttifak'ın en büyük ikinci ordusu olarak NATO için hala stratejik bir değere sahiptir.
* Marco Rubio'nun Dışişleri Bakanı olarak atanması çok önemlidir. Türkiye'nin çıkarlarıyla çelişen Doğu Akdeniz ittifaklarını desteklemektedir; ancak belirtildiği gibi Türkiye karşıtı değildir.
* İki ülkenin Cumhurbaşkanları arasındaki olumlu kişisel dinamikler ikili ilişkileri geliştirebilir.

### Hasret Çomak

* İkili ilişkilerin başlangıç noktasına değinen Prof. Dr. Çomak, Türkiye ile uzun yıllara dayanan ittifaka işaret etti.
* 2023 yılında ikili ticaret hacmi 30,6 milyar ABD Dolarına ulaşmış ve ticaret hacmi hedefi 100 milyar ABD Doları olarak hedeflenmiştir.
* Cumhurbaşkanı seçilen Trump'ın ikinci döneminde, iki ülke arasındaki ilişkiler istikrarlı ve yapıcı bir temelde ilerlemeli ve her iki ülkenin güvenlik ve ekonomik öncelikleri ele alınmalıdır.
* Türkiye, Suriye, Doğu Akdeniz, savunma işbirliği ve diğer rahatsız edici bölgesel zorluklar gibi kritik konularda ABD ile işbirliği yapmaktadır.
* Gelecekteki stratejik ortaklıklar ancak Türkiye'nin güvenliğine ve ulusal çıkarlarına saygı gösterilmesi ve güvence altına alınması ile sürdürülmelidir. Aynı zamanda dengeli stratejik ve diplomatik ilişkiler sağlanmalıdır. Bu nedenle, karşılıklı güven ve anlayışı teşvik ederek ortak çıkarlar üzerine sürdürülebilir bir ilişki inşa edilecektir.

### Ahu Tuğba Karabulut

* Prof. Dr. Karabulut, iki ülke arasındaki istatistiki, ekonomik ve ticari rakamları paylaştı. ABD'nin ticaret açığı verdiği devletlere karşı ticaret engelleri ve finansal kısıtlamalar uygulanabileceğini ifade etti.
* Trump'ın hedefleri arasında ABD'de üretime öncelik vermek, enerji kaynaklarını kontrol etmek, emtia fiyatlarını düşürmek, federal faiz oranlarını düşürmek, ticaret dengesizliklerini önlemek ve ithalatı azaltmak yer aldı. Ayrıca, doğrudan yabancı yatırımların (DYY) artırılması, istihdam oranının azaltılması ve en fazla ihracatçı ülke haline gelinmesi de hedefler arasında yer aldı.
* Trump'ın Oval Ofis'i ele geçirmesinin ardından ortaya çıkabilecek olası sonuçlar için Euro'nun zayıflayabileceği, ABD'nin Avrupa'ya ihracat potansiyelinin muhtemelen daha az olacağı ve Trump'ın tarifelerine tepki olarak dünyanın geri kalanında bazı güçlendirici ekonomik eylemlerin atılabileceği, bunun da ABD'de ve dünyada resesyona yol açabileceği belirtildi. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda daha yüksek enflasyon ortaya çıkabileceğini vurguladı.
* Yeni ekonomik entegrasyonlar yapmak, yeni ihracat pazarları bulmak, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve inovasyona daha fazla yatırım yapmak, Trump başkan olduktan sonra Türkiye'nin düşünmesi gereken stratejiler olabilir.

### Herbert Reginbogin

* Prof. Dr. Reginbogin, Türkiye ile ABD arasında ilkeli, değer temelli bir ittifak kurulmasını ve bu ittifakın işlemsel diplomasi ile yürütülmesini savunmuştur. Trump'ın bu dönem bir önceki döneminden daha tecrübeli olduğunu vurgulamıştır.
* Trump, Ukrayna ve Orta Doğu gibi aktif çatışmaların ve düşmanlıkların yaşandığı bölgelerde barışı getiren bir lider olarak bir iz bırakmayı hedefliyor olabileceğini, bu bağlamda hatta Nobel Barış Ödülü'nü kazanmayı bile hedefleyebileceğinin altını çizdi.
* İlişkilerini istikrara kavuşturmak için Türkiye ile ABD arasında daha fazla karşılıklı anlayış olduğunu vurguladı.
* Amerikan karşıtlığının birbirini (ABD ve Türkiye) anlamak ve bölgesel barışı sağlamak için işlev görmediğini, Lübnan, Suriye, İran vb. ülkelerdeki vekillere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

### Yaşar Onay

* Trump'ın askeri harcamalar üzerindeki baskısı, NATO'nun yönergelerine göre NATO'ya katkı garantisi vermesi ve yetersiz kalan ülkelere karşı olumsuz tutumu önemlidir.
* Prof. Dr. Onay, Trump'ın ticaret dengeleri ve siber güvenlik gibi somut kazanımlara odaklanan işlemsel yaklaşımları tercih ettiğini vurguladı.
* Prof. Dr. Onay, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan NATO lobi faaliyetlerini Polonya ve Baltık ülkeleri için risk teşkil edebilecek bir tırmanış olarak görebileceği konusunda uyardı.
* ABD ile Türkiye arasında liderler arası diplomasinin önemini, Türkiye'nin savunma ve ticaret alanındaki kilit rolleri bağlamında vurguladı.
* Konvansiyonel olmayan yaklaşımlar geleneksel ittifakları bozabilir. Bu nedenle, Rusya ile olan anlaşmazlıklar ve Türkiye'nin savunma öncelikleri için yaratıcı çözümler gerekmektedir.

### Mark Meirowitz

* Prof. Dr. Meirowitz, Trump'ın hoşnutsuz seçmenleri MAGA (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) söylemi ve Amerikalılar arasında yankı uyandıran izolasyonist politikalar aracılığıyla harekete geçirmedeki başarısını vurguladı.
* Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak önemi vurgulanmakta ve Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile dış politika dengesini başarılı bir şekilde kurması hayati önem taşımaktadır.
* Prof. Dr. Meirowitz, Türkiye'nin sadece Trump yönetimine değil, aynı zamanda ABD Kongresi'ne yönelik lobi çalışmalarına da odaklanmasını önerdi.
* Türkiye'nin geleneksel Batı ittifakları arasında bir seçim yapması ve Rusya, Çin, BRICS+ ve ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü) ile çok boyutlu bağlarını sürdürmesi gerekebileceği öngörüsünde bulundu.
* Türkiye'nin parlak geleceği, Batılı müttefikleriyle uzlaşmak ve transatlantik bağları güçlendirmekten geçmektedir.

### Richard Outzen

* Dr. Outzen, Trump ve Rubio'nun pragmatik yaklaşımını vurgulayarak, önceki sert söylemleri küçümsedi ve eyleme geçirilebilir sonuçlara odaklandı.
* Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı kayıplar nedeniyle barış görüşmeleri için bir potansiyel tespit etti. ABD Başkanı olarak Trump, gerilimi azaltma ve istikrar için bastıracak ve müzakereleri destekleyecektir. Sonuç olarak Türkiye, her iki ülkeyle olan ticari bağları aracılığıyla barış görüşmelerine katkıda bulunabilir.
* Hamas'ın ABD'de meşru bir aktör olarak tanınmadığını vurgulayan Dr. Outzen, Hamas'ın Türkiye-İsrail ve Türkiye-ABD normalleşme çabalarını sabote etmedeki rolünü eleştirdi, çünkü 2023'te hem Netanyahu hem de Erdoğan, BMGK himayesinde bir araya geldiklerinde New York'ta Türkevi'nde harika ilişkiler yaşadılar.
* ABD'nin Çin'i ana rakibi olarak gördüğünü ve Trump'ın Ocak 2025'ten sonra göreve geldiğinde bu konuya odaklanacağını hatırlattı.
* ABD'nin Suriye'den çekilme olasılığı, Türkiye ile aynı hizaya gelmesi halinde masada olabilir. Türkiye'nin Kürt sorunu için ortaya koyduğu yaratıcı çözümleri destekledi. Türk siyasi partilerinin son zamanlarda attığı girişimlere ve PKK'nın silahsızlanması durumunda ABD arabuluculuğunda olası bir uzlaşmaya atıfta bulundu.

### Kıvanç Ulusoy

* İbrahim Anlaşmaları'nın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Ulusoy, Trump'ın yaklaşımının Orta Doğu'da daha fazla sonucu şekillendirebileceğini ve ABD ittifaklarını güçlendirebileceğini öne sürdü.
* Türkiye-ABD ilişkileri konusunda, Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişen dinamiklerine, özellikle de ABD yönetiminin kararlarının Türkiye'nin bölgesel konumu ve Orta Doğu'daki kabulü üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
* Ayrıca, Türkiye'nin dış politikasını pragmatik bir şekilde uyarlama ve küresel güçlerle ilişkileri dengeleme yeteneğini de tartıştı.
* Rusya ve Çin'in bölgede artan gücü ve etkisinin endişe verici olduğunu belirten Prof. Dr. Ulusoy, Amerika'nın çekilmesinin Türkiye'nin stratejik tercihlerini şekillendirebileceğine dikkat çekti.

### Melih Baş

* Prof. Dr. Baş, Heritage Vakfı'nın hazırladığı 2025 Projesi'nde vurgulanan dört geniş başlıktan bahsetti: restore et, sök, bağımlı ve güvenli.
* MAGA'nın şekillendirdiği iç çevre ve dış çevre konularını ele aldı.
* Deregülasyon arayışları, özellikle ABD'de "Hükümet Verimliliği Departmanı" adı verilen yeni bir hükümet organının kurulmasından sonra ivme kazanacaktır. Bu nedenle, Trump'ın yeni döneminde deregülasyon eylemleri gözlemlenebilir.
* Trump'ın yeni dönemi, sert ve yumuşak gücün bir kombinasyonu olan akıllı güce dayanacak ve Trump'ın Türkiye'ye ilişkin ekonomik kararlarının sonuçları tedarik zinciri konularında olacaktır.

### Doğan Şafak Polat

* Trump'ın yeni dönemi, Türkiye'nin hem Batı'yla hem de Rusya ve İran gibi bölgesel güçlerle ilişkileri bütünleştiren çok taraflı dış politikasının dengelenmesine odaklanacaktır.
* Prof. Dr. Polat, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ihtilafındaki benzersiz konumunu, Moskova ve Kiev ile bağlarını sürdürmesini ve Türkiye'nin arabulucu olarak potansiyel rolünü vurguladı. Dahası, yeni dönemde Trump, daha önce Karadeniz Tahıl Girişimi'nde olduğu gibi Türkiye'nin diplomatik çabalarından yararlanabilir.
* Ancak S-400 füzeleri, ABD destekli Suriye güçleri ve ticari yaptırımlar konusundaki anlaşmazlıklar devam etmektedir. Bu anlaşmazlıklar devam etmekle birlikte, aynı zamanda savunma işbirliğinin ve enerji ticaretinin geliştirilmesi için fırsatlar da sunmaktadır.
* Türkiye'nin dış politikasının anahtarı, ulusal çıkarlar ile değişen küresel dinamikleri dengelemek ve ABD ile ilişkileri perakendeci (işlemsel) diplomasi yoluyla yönetmek olacaktır.

### Ali Oğuz Diriöz

* Normal şartlarda bir sonraki dönem Trump'ın son dönemi olacak. Yeni kabinesini belirlerken kendisine yakın olan sadıkları düşündü.
* Trump, NATO'daki "bedavacı" ülkeleri sevmiyor; bu nedenle savunma harcamaları Müttefikler arasında kritik bir konu olacaktır. Dahası, Ukrayna'ya verilen destek azalacak, Trump ise Çin ve Asya Pasifik'e daha fazla ilgi gösterecektir.
* Trump, diğer ülkelerle ilişkileri yönetmek için perakendeci (işlemsel) bir yaklaşım benimsiyor, bu nedenle politikası anlaşma odaklı olacak.
* Trump, ABD güçlerini Suriye'den çekmek istedi; Ancak, bu ilk döneminde başarılamadı. Bir sonraki dönemde tekrar deneyebilir; dolayısıyla Orta Doğu için önümüzdeki süreç daha zorlu olacaktır.

### Alaettin Sevim

* Türkiye'nin güney sınırında bir Kürt devletinin kurulması, ABD ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin temel meselesi olacaktır.
* Türkiye, ABD'den yeni savunma teçhizatı satın alabilme ve F-35 jetleri tedarik etme olasılığı bulunmaktadır.
* Biden'ın Rus hedeflerini vurmak için ABD yapımı taktik füzelerin kullanılmasına onay vermesi, savaşı daha geniş bir bölgeye yayabilir. Türkiye bu yaklaşıma direnmeye çalışacaktır; ancak, bu süreçte ekonomik güç belirleyici olacaktır.

### İlkay Ceylan

* Trump'ın en belirgin özelliği öngörülemezliğidir.
* Trump, seçim kampanyası süresince sosyal medya ve iletişim kanallarını kullandı, destekçileriyle de sosyal medya üzerinden doğrudan iletişim kurdu. Trump'ın başkan olduktan sonra sosyal medyayı sıklıkla kullanacağı öngörülüyor.
* Trump pratik ve öngörülemez. ABD için kazanımlara ve avantajlara odaklanıyor ve sorunları çerçevelemek ve politikaları çözmek için popülizmi kullanıyor.

### Çağlar Özer

* Trump seçilmeden önce, ikinci döneminde yeni savaşlar başlatmayacağını, ancak başlamış olan savaşları durduracağını belirtti. Yeni kabine için yaptığı atamalar sert ve katı bir dış politikayı temsil ediyor.
* ABD ile Türkiye arasında dört temel potansiyel çatışma noktası bulunmaktadır: ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesi ve bunun nasıl yürütüleceği, F-35 anlaşmazlıkları, ABD ve Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz konusunda karşılıklı mutabakatı ve son olarak Türkiye'nin terörle mücadelesindeki öncelikleri.
* Kısa vadeli görünümde, olumlu potansiyel ilerleme için diplomatik ilişkilerin olası olmadığı düşünülmektedir.

### Abdülkadir Şencan

* Trump'ın ekonomik sonuçlar açısından aldığı kararlardan, özellikle de gümrük vergileri koyma, vergi seviyelerini düşürme ve Federal bütçeyi kesme eylemlerinden tüm dünya etkileniyor.
* Artan tarife oranları nedeniyle enflasyon artabilir. Aynı zamanda, Trump'ın yeni döneminde yasal düzenleme prosedürlerinin azaltılması ve bunun da bütçe verimliliğine katkı sağlaması bekleniyor.
* Mario Draghi'nin AB'nin rekabet gücüne ilişkin raporuna da değinen Şencan, Avrupa'nın kısıtlayıcı düzenlemeler nedeniyle inovasyonda geride kaldığını paylaştı; bu nedenle start-up'lar ABD'ye kaçıyor ve iyi eğitimli çalışanlar AB'den uzaklaşıyordu.

### Emre Atsü

* Arş. Gör. Emre Atsü konuşmasında ABD-Avrupa ilişkilerine odaklanarak, ticaret ve ekonomi politikası, savunma ve NATO, iklim değişikliği, jeopolitik zorluklar ve popülist ittifaklar olmak üzere beş ana konuya değindi.
* Önce Amerika politikası, AB ülkeleri için planlanan tarifeler olduğu için Brüksel tarafından iyi karşılanamadı. Trump'a göre, ikinci döneminde ABD, güvenlik konusunda Avrupa ile daha az işbirliği yapacağı için Avrupa güvenliği derinleşecektir.
* Trump'ın ilk döneminde Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi, AB ile ABD'nin tutumu arasında keskin bir tezat oluşturmaktadır. Bu nedenle AB, küresel olarak iklim değişikliğine öncülük edebilecektir.
* Trump'ın önerdiği Ukrayna planı, Türkiye'nin bölgede daha proaktif bir rol oynaması için bir fırsat yaratabilir; ABD'nin yokluğunda durum Brüksel ile Ankara arasındaki ilişkileri yeniden canlandırabilir. Son olarak, Trump'ın sağcı partilere verdiği destek, AB içindeki iç bölünmeleri daha da kötüleştirebilir.

Programın devamında Dr. Hüsmen Akdeniz ABD-Türkiye ilişkilerine kısaca değinerek Kore Savaşı'nı ve Türkiye'nin katılımını anma konuşması yaptı. Daha sonra etkinlik, ABD’li konuşmacılar Prof. Dr. Mark Meirowitz ve Dr. Richard Outzen'e dünya siyaseti ve tarifelerin olası sonuçları ile ilgili soruların sorulduğu Soru-Cevap oturumu ile sona erdi.

Etkinlik, konu uzmanlarının seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'tan uygulaması beklenen politikalar ve bu politikaların Türkiye ve dünya üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin görüşlerini ifade etmeleri için faydalı ve değerli bir platform olmuştur. Sonuç olarak; tüm katılımcılar, Başkan Trump'ın geçmiş deneyimlerinden yararlanarak ülkesinin istikrarına, refahına ve barışına katkıda bulunacağına dair ortak bir umudu paylaşmışlardır. Buna ilave olarak, Başkan Trump’un küresel meselelere yaklaşımının artan uluslararası istikrarı ve ekonomik büyümeyi teşvik edeceğine dair bir iyimserliğinde mevcut olduğu düşünülmektedir. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ilişkilerde, iki ülke lideri arasındaki özgün dostlukta göz önüne alındığında, kişisel etkileşimlerinin gelişmelerin olumlu bir yönde olacağı yönünde genel bir kanaat ve beklenti oluşmaktadır.