Türkiye'nin COVİD-19 pandemi süreci yönetiminin ulusal sürdürülebilir kalkınma planı çerçevesinde değerlendirilmesi

Kübra Karabela, Fehmi Volkan Akyön
Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Afet Eğitimi ve Yönetimi Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye

Amaç: COVID-19 salgını küresel boyutta toplumları etkilemiş, dünyayı sadece bir sağlık tehdidi olmanın ötesinde ekonomisini de vururken, gezegenimiz için sürdürülebilir yeni yöntemleri düşünmenin zamanı gelmiştir. Ülkeler sürdürülebilir kalkınma planlarını ve pandemilerin planlarına olası etkilerini artık daha çok düşünmek ve değerlendirmek zorundadır. Geçmişte yaşanmış olan salgınlar ve gelecekte öngörülen yeni salgınların oluşacağı riski, bu alanda yapılan çalışmaların hangi düzeyde aktarılabileceği noktasında dikkatle incelenmelidir. Bu çalışmada Türkiye’nin pandemi süreci yönetiminin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi ve ulusal planlamasına uygunluğu ortaya konmaktadır.

Gereç-Yöntem: COVİD-19 pandemisinin sürdürülebilir kalkınma açısından değerlendirilmesini şeffaflaştırmak için, uygulanan ulusal stratejik yöntemler eleştirel bakış açısıyla, resmi kaynaklara dayandırılarak yapılmıştır. Kaynaklar Sağlık Bakanlığı/hükümet tarafından gerçekleştirilen basın yayın toplantıları, COVİD-19 yönetim bildirgeleri, uygulanmış/uygulanacak yaklaşımları içermektedir. Bunların yanında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda oluşturulan ulusal kalkınma planında, Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam başlığı seçilmiş, COVİD-19 pandemisi açısından ortak payda elde edilmiştir. COVİD-19 yönetim sürecinin bu hedeflerle paralelliği değerlendirilmiştir.

Bulgular: 12.2019 tarihinde COVİD-19 vakası Çin/Vuhan kentinde ortaya çıkmıştır. Hızla yayılarak Dünya Sağlık Örgütü’nü 30.01.2020 tarihinde pandemi duyurusu yapmaya mecbur bırakmıştır. Türkiye’de en az hasarla pandemi sürecini geçirmek için birçok uygulamaya gitmiştir. Bu uygulamalarda; öncelikle Çin’den gelen uçuşlarla başlayarak yurt dışından gelen tüm yolcular, termal kamera kontrolünden geçirilmeye başlandı, yine Çin’den gelen uçuşlar iptal edildi, her türlü hayvansal temelli alışveriş kesildi. Bu kısıtlamalar farklı ülkeleride kapsamaya başladı. Türkiye İran’dan dönmek isteyen vatandaşlarına özel bir sefer düzenledi. Yolcular 14 günlük bir karantinaya alınarak uygulama tüm uçuşlara genellenmeye başlandı, umreden gelen tüm yolcular sağlık kontrolüne tabi tutuldu. Yurtiçi seyahat etmek isteyen bireylere HES kodu alma zorunluluğu getirildi. 11.03.2020 Türkiye ilk COVID-19 vakasını duyurdu. İlk vakanın ardından, her geçen gün vaka artışı çoğaldı. Türkiye COVİD-19 tanı testleri geliştirdi, yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlandığı, Çin’den 50.000 tarama kiti getirildiği belirtildi. Çin’den getirilen bir başka ilacın ise yoğun bakımda yatan 136 hastaya uygulandığı bildirildi. Yeşilköy havalimanına 1000 oda kapasiteli hastane yaptırıldı. ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Hattı, “COVİD-19 Danışma Hattı” olarak hizmet vermeye başladı. Toplu alanlarda bulunmaya dair kısıtlama ve yasaklar getirildi, yasaklar artırılarak yaş ve genel sokağa çıkma yasağı olarak genişletildi. Sokağa çıkma yasağına uymamanın cezası, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre, 3150 TL olarak belirlendi. Okullarda uzaktan eğitim süreci başlatıldı. Yeni tedbirler kapsamında pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi ve maske desteği sağlandı, sosyal mesafenin korunması telkin edildi. Alınan tedbirlerin Türkiye’nin ekonomisini etkilemesiyle, 2020 enflasyon değeri %11.89 olarak ortaya çıktı. Aynı yıl içerisindeki işsizlik ise geçen yıla oranla 456.000 kişi azalarak işsizlik oranı %13,2 seviyesinde görüldü.

Sonuç; Salgınlar tarihinden sonra COVİD-19 çağdaş döneme damgasını vurmuştur. Bu salgın devletin sağlığa bakış açısını, dünyada var olan kapitalist anlayışı ve küreselleşmeye bakış açımızı değiştirmeye başlamıştır. Hayati tehlikeye sebebiyet verebilecek salgınlar, gereken ekonomik düzenlemelerin yapılması gerekliliğini gözler önüne sermiştir. Bu süreçte gerçekleştirilen kalıcı yapılanmalar aktarılabilir olmasına karşın henüz ekonomik açıdan gelecek nesle aktarılabilecek bir düzenleme gerçekleştirilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Küresellik, ekonomi, sağlık, yönetim