***Rating Academy’nin düzenlediği “Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı”nda (ICDAH2020, 12-14 Kasım 2020) online sunulmak üzere hazırlanan tam bildiri metni.***

**COVID-19 Salgının İktisadi Yönü: Mesafeli Bir Yaklaşım**

**İrfan Kalaycı**

Prof. Dr., İnönü Üniversitesi İİBF İktisat Bl.

irfan.kalayci@inonu.edu.tr

**Öz**

Bu çalışmanın konusu ve amacı, küresel salgına dönüşen yeni tip koronavirüs hastalığının (COVID-19) iktisadi yönünü mesafeli bir yaklaşımla irdelemektir. COVID-19 salgını Çin’den başlayarak tüm dünyayı etkilemektedir.

Sağlık krizi (yüksek insan ölümleri) ve iktisadi kriz (durgunluk) şeklinde ikiz kriz yaşanmaktadır. Hükümetlerin ve uluslararası mali örgütlerin trilyonlarca dolarlık yardım paketleri de bu küresel halk sağlığı krizinin bir iktisadi kriz yarattığını göstermektedir. Bu krizler bağlamında en kötü durumu sergileyenler, bulaşı kanallarına zamanında müdahale etmeyen G-20 ülkeleri olmuştur. Salgın küresel, fakat önlemler yereldir. Bulaşı riskine karşı temiz, maskeli ve sosyal mesafeli bir yaşamı zorunlu kılan, bu salgının başta ticaret, eğitim, ulaşım ve turizm olmak üzere tüm ekonomiyi kilitlemesi ya da kısıtlamasıdır. Yerli ve çok uluslu şirket iflaslarının, işsizliğin ve yoksulluğun daha fazla artmaması için ‘yeni normalleşme’ adıyla önlemler gevşetilmeye başlanmıştır.

***Anahtar Kelimeler:*** *COVID-19, Salgının İktisadi Etkileri, Mesafeli Yaklaşım*

**Economic Aspect of the COVID-19 Pandemic: A Distant Approach**

**Abstract**

The subject and purpose of this study is to examine the economic aspect of the new type of coronavirus disease (COVID-19), which has turned into a global epidemic, with a distant approach. The COVID-19 epidemic has affected the whole world, starting from China. There are twin crises in the form of a health crisis (high human deaths) and an economic crisis (recession). Trillion-dollar aid packages from governments and international financial organizations also show that this global public health crisis has created an economic crisis. In the context of these crises, G-20 countries that did not intervene in their transmission channels in a timely manner showed the worst situation. The epidemic is global, but the measures are local. What makes a clean, masked and socially distant life obligatory against the risk of contamination is that this epidemic locks or restricts the whole economy, especially trade, education, transportation and tourism. In order to prevent further increase in domestic and multinational company bankruptcies, unemployment and poverty, measures called "new normalization" have started to be relaxed.

**Keywords:** *COVID-19, Economic Effects of the Pandemic, Distance Approach*

**GİRİŞ: Kapsam**

“COVID-19”[[1]](#footnote-1) salgını, başta öngörülemeyen, sonra gerçekleştiğinde etkileri karşısında şaşırılan ve hakkında zıt açıklamalar[[2]](#footnote-2) yapılan bir *“siyah kuğu”*[[3]](#footnote-3) olayına benzemektedir. Yaşamın her alanında iz bırakan olayların birer siyah kuğu olduğu düşünülmektedir.

İnsanı hayali olarak “cin” çarpabilir ama dünyayı ise *yeni tip korona[[4]](#footnote-4) virüsü”*nün doğumevi olan ve uyanan dev denilen “Çin”in çarptığı bir gerçektir. Çünkü Çin’de Wuhan şehrinde (Huwai eyaleti) Ekim 2019’da görülen ilk ölümcül vakaların ardından COVID-19 tüm ülkeye ve oradan tüm dünyaya bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1/3/2020’de küresel salgın (pandemi)[[5]](#footnote-5) olarak ilan edildikten sonra hükümetler salgınla mücadelede hızla tıbbi ve sosyoekonomik önlemler almaya başladılar. Buna rağmen hiç beklenmedik düzeyde yüksek can kayıpları yaşandı. Salgın süreci henüz bitmediği için bulaştığı her ülkede insan kayıpları ve iktisadi zararlar sürmektedir.

COVID-19 Dünya salgın zinciri tarihine[[6]](#footnote-6) eklenen –şimdilik- en son halkadır.

Dünya ekonomisinin %80’ine hükmeden, gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) büyüklüğüne göre dünyanın bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerini kapsayan bir danışma zirvesi niteliğindeki G-20 (Group 20) ülkeleri, aldıkları hızlı önlemlere ve önceliklere bağlı olarak birbirlerinden farklı düzeylerde COVID-19’a kurban vermişlerdir. WHO’nun (25/9/2020) verilerine göre, salgının ilk başladığı Çin 5 bine yaklaşan kişiyle en fazla can kaybı veren 40. ülkeye düşerken, ABD 200 bin ile 1.sıraya yükselmiş; 100 bini aşan sayı ile B. Avrupa ülkeleri ilk 20’de ve Türkiye ise 7 bini aşan can kaybı ile 19.sırada yer almaktadır.

COVID-19’dan –şimdilik- bir milyona yakın insanın ölümü[[7]](#footnote-7), bu büyüklükteki bir nüfusa sahip İstanbul’un bir “X ilçesi” ya da Türkiye’nin bir “Y şehri” ya da Dünyanın bir “Z ülkesi”nin bir yıl içinde haritadan silinmesi demektir. Dramın boyutlarını ortaya koymak için bu betimleme yapılmıştır. Salgın bitince sözkonusu harita daha da netleşebilecektir.

Dünya sanki bir *“III. .Dünya Savaşı”* sürecine girmiştir. Bütün dünya ülkeleri bir tarafta, müttefik güçler; COVID-19 tek başına diğer tarafta, tek düşman. Bu düşmanın genel özellikleri; görünmez 20-50 mikronluk bir virüs, akciğerlere saldırıp bağışıklığı çökertmesi, öldürücü ve hızlı bulaşıcı oluşudur. Uzun süre karantinada kalan Dünya müttefiklerinin elinde bir tek silah var; *3T silahı: Temassız yaşam + Testle tanı + Tedavinin izlenmesi.* Sorun küreselleşmiştir, çözüm küresel işbirliği ile yerel düzeydeki önlemlerle sürmektedir. Salgınlar konusunda oldukça deneyimli olan Dünya, COVID-19 ile savaştan da zaferle çıkacaktır; çünkü hiç bir virüs insanoğlundan, onun aldığı akılcı, kararlı ve sürdürülebilir önlemlerden daha güçlü değildir. Virüs bulaşıcı, ama insanoğlu da buluşçudur. Buna göre COVID-19’un yarattığı salgın, korku ve paniğe karşı tüm dünya aşı bulmak ve yurttaşlarına güvence vermek için seferber olmuştur, zaten her savaşta bir seferberlik vardır.

Koronavirüsgillerden COVID-19, öyle anlaşılıyor ki, Malthus’un nüfus kuramını[[8]](#footnote-8) doğrulamaktadır. Bu kurama göre, dünyanın kıt kaynakları artan nüfusu yeterince doyuramadığında denge için savaşlara ve salgınlara ihtiyaç vardır.

**COVİD-19 TERAZİSİ: Yol açtığı Fayda-Zararlar, Mesafeler ve Savlar**

İnsanları öldüren bir salgının hangi çeşit bir faydası olursa olsun yol açtığı *“net zarar”* daima büyüktür ve bunda COVID-19 bir istisna değildir. COVID-19’un büyük zararlarını ve küçük faydalarını iki ayrı kefeye koyduğumuzda terazinin zarar tarafı tartışmasız ağır çekecektir (Şekil 1).

|  |
| --- |
|  |

**Şekil 1.** *COVİD-19’un Toplumsal Fayda ve Zararları*

*Kaynak:* Yazara aittir.

COVID-19 sürecinin yarattığı korku ve bulaşı psikolojisine karşı yapılan sürekli resmi uyarılar sonucunda her ülkede ve Türkiye’de insanlar *“hayat eve sığar”* sloganıyla karantinaya girdi; iş, sokak, eğitim ve eğlence faaliyetleriyle arasına ciddi mesafeler koydu. Evde kalan insanlar bir yanda sıkılırken diğer yandan çekirdek ailesiyle yakınlaşma fırsatı buldu.

Bu süreçte aile içi kavgaların, istenmeyen hamileliklerin ve boşanma kararların karantinanın *“fırsat-alternatif maliyetleri”*ni oluşturduğu görüldü. Bir başka gelişme olarak, şehirlerarası ve şehir içi ulaşım sınırlandırılırken petrol tüketimi ve çevreyi/havayı kirleten karbon salınımı azaldı. Sıkça temizlik ürünleri kullanılırken temizliğin önemi güncelleşti; maske tüketimi artıkça onun üretimi ciddi bir alt sektöre dönüştü. Ekonomide arz tedariği zinciri bozulurken toplumsal sağlık zinciri kuvvetlendirildi. İşsizlik ve yoksullaşma artarken *“milli dayanışma kampanyaları”* dışında işsizlik sigortası fonu, kısa istihdam ödenekleri, *“halk belediyeciliği”* devreye sokuldu. Korku ve panik artarken güven arayışları ve güven tesisi için hükümet-toplum işbirliği de arttı. Virüs hastalarına karşı *“pandemi hastanesi”* ilan edilen sağlık kuruluşlarında tıbbi ilaç ve donatı aşırı kullanıldı; bu virüslü çöplük, gelecek nesillerin hayatını ilgilendiren sürdürülebilir büyümeyi/kalkınmayı tehdit edecek (toprak ve suyun ne kadar kirletildiği daha sonra saptanacak) şekilde doğanın geri dönüşümüne sunuldu.

COVID-19 salgının 2. / 3. ve başka dalgasının çıkabileceği varsayımıyla, *“anormal”* durumdan *“yeni normalleşme”* durumuna geçildiği şu aşamada, salgın sürecinde oluşan *“çeşitli mesafeler”* (Şekil 2) devam etmekte ve ayrıca hükümetler üstünde baskılar oluşturacak yeni ekonomi-politik maliyetler ile karşılaşılmaktadır.

**Şekil 2.** *Covid19’a Karşı 5 Tür Mesafe*

*Kaynak:* Yazara aittir.

Öte yandan COVID-19 süreci, farklı savların ortaya çıkmasına da yol açmıştır. Virüsün hedefi, kaynağı, yayılması ve uluslararası bütünleşme hareketlerine yansımasına ilişkin bazı savlar (tez), karşı savlar (anti-tez) ve bunların bireşimine (sentez) ilişkin bir tablo (1) ortaya çıkmıştır.

**Tablo 1.** *COVID-19’un Hedefi, Kaynağı ve Yayılması: Sav, Karşı-Sav ve Bireşim*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| OLAY-GELİŞME | SAV  | KARŞI-SAV | BİREŞİM |
| Virüsün Hedefi | Virüs; yaş, cinsiyet, sınıf farkına bakmaksızın herkesi hedef aldı | Virüs çocuklar yerine en çok bağışıklığı zayıf erkek yetişkinleri ve yeterince beslenemeyen yoksul sınıfı hedef aldı | Virüs ve salgına dönüşmesi hedefte bir seçicilik kuşkusuna yol açmış olabilir. |
| Virüsün Kaynağı | Virüs, doğal çıkmış olabilir, ama kesinlikle Çin kaynaklıdır çünkü oradan yayılarak adı (Sars2-nCoV) gibi dünyayı “sars”maya başladı. Çin hükümeti dünyayı erken bilgilendirmeyi ihmal ederek küresel faciaya yol açtı; tazminat ödemelidir. | Çin kaynaklı olabilir ama bu onun arzu ettiği bir durum olamaz; kaldı ki toplum olarak o da binlerce kayıp verdi. Tazminat ödeyecekse, Çin’i küreselleştiren Batı ülkeler de ödesin ve bu ödemeyi de öncelikle yoksul ve azgelişmiş ülkelere yapsınlar. | Uluslararası salgınla mücadele fonu kurulsun. Finans kaynaklarından biri silahlanma harcamalarının kısılması olmalıdır. Finansörleri de Çin, Rusya ve ABD başta olmak üzere Batılı kapitalist devletler ile petro-dolar zengini Arap devletleri olsun. Bunlar küreselleşmenin nimetlerini kendilerine, külfetlerini ise yoksul ve azgelişmiş ülkelere aktardılar. |
| Virüsün Yayılması | Virüs; temas, turizm ve temizliğin ihmali ile yayıldı. Virüs çıkmışsa, yayılacaktır; kaçınılmazdır. | Virüsün yayılma yolları bilindiğine göre ciddi ve sürdürülebilir yasaklar getirilmeliydi. Dış seyahatler[[9]](#footnote-9) durdurulmalı, karantinalar, temassızlık ve temizlik önlemleri virüs kapımıza gelmeden uygulanmalıydı. | Küreselleşen bir dünyada turizmi hemen engellemek zordur ancak karantinada / tecritte kararlılık gösterilebilirdi. |
| Uluslararası Bütünleşme HareketlerineYansıması | AB ve ŞİÖ gibi uluslararası bütünleşme örgütleri gevşeyip çözülebilir (dezentegrasyon).AB için Brexit örnekleri çoğalabilir | Aslında tam da böyle küresel sağlık krizlerinde uluslararası işbirliği kurumsal /örgütsel düzeyde artacaktır.Askeri örgütlerin (NATO, ŞİÖ) bomba ve füzelerin COVID-19’a karşı çaresiz olduğu görüldü. | Salgınlar ve krizler, bütünleşmiş yapılar için test ve kırılma noktalarıdır.Bölgesel stratejik örgütlenmeler bu tür gelecekteki başka salgınlarla mücadele yöntemi için de yeniden inşa edilmelidir. |

*Kaynak:* Yazara aittir.

**SONUÇ: Saptamalar, Öngörüler ve Öneriler**

# ►***Saptamalar***

Salgının küresel çapta yol açtığı yüksek can kayıplarına ve ekonomi-politik istikrarsızlığa bakılırsa, COVİD-19’un merkez üssü olan Çin’de işgücü *“çok ucuz”* ve malları kalitesiz olabilir ama bu ülkeden yayılan (‘ithal edilen’) virüsün dünyaya maliyeti *“oldukça* *pahalı”* ve etkileri de uzun bir süre kalıcı gözükmektedir. Salgın sürecinin maliyetin tamamını Çin’e yüklemek doğru olmayacak, çünkü gerekli bilinç ve önlemlerle hareket edemeyen çağdaş ülkelerin de bunda payı bulunmaktadır.

COVID-19 salgını, bir zincirin gücünün en zayıf halkanın gücü kadar olduğunu kanıtladı. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri olan ABD ve Batı Avrupa’nın görünmez düşman koronavirüs karşısında çaresiz ve güçsüz olduğu görülmektedir. Zinciri oluşturan diğer bütün halkalar ne kadar güçlü olursa olsun, asıl belirleyici olan zayıf halkadır. Zira zayıf halka koptuğu an, diğer bütün güçlü halkaların ne anlamı, ne de herhangi bir işlevi kalır.

# ►***Öngörüler***

Son yüzyıl içinde hem sıcak savaş hem de soğuk savaş dönemlerini yaşamış dünyanın COVID-19 salgını sonrasında bu kez bir *“ılık savaş”* sürecine girecektir*. “Bilinmeyenin bilindiği”* bu öngörüye göre, Dünya sosyo-kültürel, ekonomi-politik, diplomatik, vb. alanlarda değişik iyi (demokratik) durumlardan baskıcı-kötü (otokratik) durumlara savrulacaktır.

►***Öneriler***

Ulusal savunma-dış güvenlik sorunu bağlamında; COVID-19, düşmanın sınırlardan içeriyle *“konvansiyonel silah”* (asker, top-tüfek) ve nükleer silah yerine bir virüs ve/ya biyolojik silah olarak da girebileceğini göstermiştir. Bu tehlikenin her zaman olası olduğu varsayımıyla ülke içinde yeterli maske, solunum cihazı, dezefenktan, vb. üretimi ve dağıtımı önceden planlanmalı ve sağlanmalıdır.

Devlet, salgın sürecinde bağış kampanyalarıyla halktan para toplayarak politik gösteriye evrilebilecek popülist dayanışmacı ve dilenci eleştirilerine muhatap olmamak için merkez bankasının açıktan para basıp[[10]](#footnote-10) hakça ölçütlere göre hanehalklarına para aktarımı yaparak sosyal-iktisadi devlet olduğunu kanıtlamalıdır.

Bu salgın süreci; dikkatlerimizi, *“4.kuvvet”* denilen medyanın yanlış, yanlı ve eksik bilgilendirmeye (dezenformasyon) karşı özgür, şeffaf ve bağımsız kimliğine yeniden kavuşturulması gerektiğine çekmiştir. Çin’de[[11]](#footnote-11) ve Çin dışında ayak sesleri işitilen salgın krizinin halktan saklanmasının faturasını yine halkın ödediği ortadadır.

Salgın süreci, yeni tıbbi terminoloji ile tanışmak anlamında okullarda *“virüs-mikrop okuryazarlığı”* konuları[[12]](#footnote-12) anlatılmalıdır.

Salgın krizi bahanesiyle hükümetler vergilerin çeşidi, miktarı, oranı artırmaktan kaçınmalıdır. Halkın sağlığı bir de hükümetin bu mali manevrası yüzünden bozulursa demokrasi ve adalet paydasında o hükümet partisinin ilk seçimlerde tekrar iktidarı ele geçirme lüksü olmamalıdır.

Uluslararası bütünleşme örgütleri salt iktisadi, politik ve askeri içerikli değil aynı zamanda ve daha çok sağlık-tıbbi donatım boyutunda da yeniden tasarımlanmalıdır. Bu tasarım, bu ve bundan sonraki olası salgınlara karşı üye ülkelerin ve onların yardım edeceği diğer ülkelerin daha az kayıp vermesini sağlayabilecektir. Salgınlara karşı askeri silahların tıbbi silahlardan asla daha güçlü olmadığı ve olamayacağı kanıtlanmıştır.

**Kaynakça**

1.Conway, Edmund (2018), *Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Ekonomi Fikri,* Çev.I.E.Howison, 5.b., İstanbul: Domingo Yayınevi.

2.Taleb, Nassim Nicholas (2008), Siyah Kuğu, Çev.N.Arıbaş, İstanbul: Varlık Yayınları.

[3.Tunçdemir, Cemal (](https://t24.com.tr/yazarlar/cemal-tuncdemir)7/2/2020), “Çin’e virüs komplosunu kim kurdu?”, *T24.*

4.[WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard](https://covid19.who.int/) (25/9/2020), “Situation by Country, Territory & Area”, 2020/9/25, [covid19.who.int/](https://covid19.who.int/)

5.WHO (25/9/2020), “COVID-19 Overwiev”, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

1. COVID-19 (Coronavirus Disaase 2019); Ekim 2019’da tanısı konulan yeni koronavirüs (nCOV) hastalığı. [↑](#footnote-ref-1)
2. Virüsün Çin’de varoşlarda pişirilen bir yarasa çorbasından mı bulaştığı yoksa ABD’nin yine Çin’de taşeronu bir laboratuvarında mı imal edildiğine dair iddialar. [↑](#footnote-ref-2)
3. Finans profesörü Taleb’in (2008) geliştirdiği *“Siyah Kuğu”* savı, bir küresel danışmanlık şirketi olan NASDAQ: WLTW’ın bir raporuna (2020) da konu olmuştur. Buna göre, COVID-19 *“siyah kuğu”*nun gerekli üç özelliğini (koşulunu) taşımaktadır: Öngörülemez; gizilgüç (potansiyel) olarak çok büyük bir etkisi olabilir; olaydan sonra önemi geç anlaşılabilir. [↑](#footnote-ref-3)
4. Korona, Latince kökenli *“taç”* anlamına gelmektedir. [↑](#footnote-ref-4)
5. WHO, COVID-19’un yayılma hızı değerini (R0) 2-2,5 arasında olduğunu hesapladı (her salgın türünde bu değer değişebilir). İlk ortaya çıktığında R-katsayısı 8 çıkmıştı; yani 1 kişi virüsü 8 kişiye bulaştırıyor ve virüslü hasta geometrik dizinle artıyor demekti; İspanya ve İtalya’da R0 15-16 zirvesinden sonra plato yaptı. Düzleşip azalma eğilimine giren R0 eğrisi 1’in altına düşmesi halinde salgının “kontrol altında” bitmek üzere olduğu anlaşılır. Bir de İspanyol gribinden beri geliştirilen nüfus-bulaşı ilişkisini üç grupta anlatan bir *“SIR modeli”* (**S:**Hastalığa yakalanma gizilgücü taşıyan sağlıklı kişiler; **I:** Hastalığa yakalanmış ve bulaştırıcı olanlar; **R:** İyileşerek bağışıklık kazanan / hayatını kaybedenler) var. Burada I artıkça R0 da artmış olmaktadır. [↑](#footnote-ref-5)
6. İlki İ.Ö. tahminen Tifüs-Atina vebası olan; 11.yüzyıla kadarki olanlar bir yana; 12.yüzyıldan günümüze çıkış coğrafyaları farklı bakteriyal (b) ve viral (v) kökenli kitlesel ölümlerle sonuçlanan pek çok küresel salgın meydana gelmiştir (bunlardan bazılarının başka tarihlerde tekrar ettiğini unutmamalı): Çiçek (v, 12.yy); Lepra (b, 13.yy); Kara Veba (b/v, 14.yy); Frengi (b, 15.yy); Dizanteri (b/v, 16.yy); Tüberküloz (b, 17.yy); Kolera (b, 19-20..yy); Tifüs (1.Dünya Savaşı); İspanyol gribi (v, I.DS sonrası); **Kırım Kongo Kanamalı Ateş (19.yy, 2011);** HIV/AIDS (v, 20.yy); Ebola (1976), H5N1-Kuş gribi (2005-2008; H1N1-Domuz gribi (2009); Deli Dana (1987, 2015); SARS (v, 2003); MERS (v, 2012); Zika (v, 2015). Bakterili salgınlar antibiyotik, viral salgınlar ise aşı+karma ilaçlarla tedavi edilmiştir. [↑](#footnote-ref-6)
7. WHO’nun 25/9/2020 verilerine göre dünya genelinde 32 milyondan fazla pozitif vakaya karşılık 979 212 insan yaşamını yitirmiştir ([who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)) [↑](#footnote-ref-7)
8. 18.yy. Klasik iktisatçılarından T. Malthus, insan nüfusunun geometrik hızla (2, 4, 16, 32 gibi katlanarak), besin kaynaklarının ise aritmetik dizinle (2, 4, 6, 10 gibi eklenerek) arttığını, o yüzden doğal (kuraklık ve salgın) ya da yapay (savaş gibi) yöntemlerle doğum oranları azaltılmazsa açlık ve yoksullukla karşılaşacağını söylemiştir. Dünya nüfusunun henüz 1 milyar bile değilken ortaya atılan ve *“Malthus kapanı”* denilen bu tez; şimdi 7 milyarı aşmış ve 2050’de 9 milyara ulaşacak dünya nüfusunun geometrik artmadığı, belli bir noktadan sonra sabitlenme eğilimine girdiği, ileri teknoloji sayesinde refah artıkça üremenin azaldığı şeklindeki görüşlerle çürütülmeye çalışılsa da ve ayrıca Yeni Maltusçulara kıyametin birkaç yüzyıl ertelendiği fikrini verse de (Conway, 2018: 14-17), devletlere ve toplumlara az üretime karşı aşırı tüketimin ne kadar büyük bir tehlike olduğuna dikkat çekme işlevini halen sürdürmektedir. [↑](#footnote-ref-8)
9. COVID-19 salgın süreci başlarken, Türkiye, salgının merkezlerinden S.Arabistan’a “Umre ziyareti”ni, Çin ve İran çıkışlı turistlerin ülkeye girişini engellemekte oldukça gecikti. [↑](#footnote-ref-9)
10. Merkez bankasının bu bağlamda para basmasının, aşırı talep ya da harcamaları pompalamayacağından enflasyonist bir risk oluşturmayacağı ileri sürülebilir. Ayrıca, TCMB’nin para basmasının IMF’ye borçlanmaktan ya da TL verip FED’den dolar almaktan ya da açık piyasa işlemleriyle hazinenin iç borçlanma yoluna gitmesinden daha akılcı bir seçenek olduğu düşünülebilir. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dünyanın COVID-19 sürecinde ödediği dramatik faturanın büyük bir bölümü, Çin’in, 2003’te yaşanan SARS virüsü salgını sırasında yaptığı ama bir kez daha tekrarlamayacağına dair söz verdiği, WTO’yu zamanında bilgilendirmemesi dâhil) hatalarına dayanmaktadır. Tunçdemir’in (7/2/2020) hatırlattığı gibi, Çin’de tehlikeyi ilk gören ve açıklayan hekimin kovuşturmaya uğraması, toplu yemek dünya rekorunun denenmesi, başlangıçta bulaşının insandan insana geçmediğinin ilan edilmesi, ABD’ye rakip olduğu için Çin ekonomisine komplo kurulduğuna ve bir biyolojik savaşın başladığına ilişkin algı operasyonuyla zaman kaybedilmesi, merkezi komünist otoritenin geç devreye girmesi, en önemlisi de gerçekleri yayımlamak isteyen medyanın kolluk güçlerince sansürlenmesi sonucunda.. [↑](#footnote-ref-11)
12. Bu süreçte halkın gündemini şu tıbbi terminoloji doldurdu: Örneğin; nCoV, enfekte, bulaşı, pandemi (salgın), endemik, filyasyon, algoritma, viroloji, N95 maske, pcr test kiti, intube, sosyal mesafe, pik, izolasyon, karantina, dezefenktan, plazma nakli, antikor… Dikkat edilirse bu sözcüklerin hemen hepsi yabancı; zaten hastalığın kendisi de yabancıdır; ancak küreselleşme COVID-19’u salgınlaştırdı ve salgın da onunla ilgili sözcükler de adeta millet, din, dil ayrımını yapmadan herkese mal olacak kadar “milli” hale geldi. [↑](#footnote-ref-12)