**Bölgesel Kapsamlı Ekonomik İşbirliği (Regional Comprehensive Ecoonomic Partnership, RCEP) Antlaşması ve Türkiye’ye Ekonomik Yansımaları**

1990’lardan sonra Dünya ticareti önemli bir dönüşüm içine girmiştir. Ticaretteki bu dönüşüm ticaretle ilgili farklı konuları da gündeme getirmiştir. Küresel tedarik zincirleri, yatırımcı devlet ilişkileri, e-ticaret gibi ticaret ile ilgili farklı gündem maddeleri oluşmuştur. Ancak Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ)’nün çok taraflı ticaret sistemi bu gündemlerin gerisinde kalmış ve ülkelere bu yeni ticaret perspektifi açısından yeterince çözüm sunamamıştır. Ülkeler bu doğrultuda Bölgesel Ticaret Anlaşmaları (BTA) yapmaya başlamışlardır. Şu anda 343 tane BTA yürürlüktedir (Mart 2021). Doğu Asya ülkeleri de sıklıkla BTA yapmaktadır. Ancak bu BTA’lar zaman zaman birbiriyle çakışmakta ve bölgenin ticaretinde karışıklığa neden olmaktadır. Bu nedenle ASEAN öncülüğünde ASEAN+5 olarak – ASEAN ülkeleri, Çin, Japonya, Güney Kore, Avusturalya ve Yeni Zelanda- 15 Kasım 2020 tarihinde bir mega ticaret anlaşması örneği olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik İşbirliği (Regional Comprehensive Ecoonomic Partnership, RCEP) Antlaşmasını imzalamışlardır. Bu anlaşma ile birlikte Dünya nüfusunun ve Dünya GSYİH’sının üçte birini kapsayan bir ticaret bloğu oluşmuştur. Bu ticaret anlaşmasının tüm Dünya ekonomileri açısından sonuçları olacaktır. Türkiye’nin bölge ekonomilerinin bazıları ile Serbest Ticaret Anlaşmaları (Güney Kore, Malezya ve Singapur) vardır. Bazı bölge ekonomileri ile ise de STA müzakeresi (Japonya, Endonezya ve Tayland) devam etmektedir. Bu çalışmada RCEP Anlaşmasının Türkiye’nin ticareti açısından ne gibi sonuçlar doğuracağı Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler yöntemi ile STIC Rev. 4 sınıflandırılmalarına dayanarak analiz edilecek ve yorumlanacaktır.

**Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement and Reflections on Turkish Economy**

With the beginning of 1990s, the pattern of global trade has changed. The new trade problems have become apparent with the new trade patterns. Global supply chains, investor state disputes, e-commerce have been put on the trade agendas. However, World Trade Organization and the multilateral trade system could not be able to provide solutions to these new trade problems. For this reason, countries have engaged in regional trade agreements (RTAs). The number of RTAs in force is 343 (March 2021). East Asia has lots of RTAs in force (98 agreements in force). Furthermore, this cause overlapping of the agreements and complicates trade engagements. In this respect, ASEAN countries with China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand signed a mega trade agreement -Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)- on 15 November 2020. This agreement constitutes the biggest trade bloc comprises one third of the World population and GDP. RCEP would affect all economies and Turkey as well. Turkey has Free Trade Agreements (FTAs) with some of RCEP members (South Korea, Malaysia and Singapore) and negotiating an FTA with some members (Japan, Indonesia and Thailand). The aim of this study to discuss the consequences of RCEP Agreement on Turkish trade. While discussing the trade effects, we will focus on revealed comparative advantage indexes based on STIC Rev.4 trade classification.