**Sayın Meteoroloji Genel Müdürümüz,**

**Sayın Başkan,**

**Meclisimizin Değerli Üyeleri,**

**Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,**

Yeni yılın ilk Meclis toplantısı olan Ocak ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce, hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Öncelikle bugün kaybetmiş olduğumuz değerli bir sanayicimizin üzüntüsünü dile getirmek istiyorum. Odamız Eski Meclis Üyesi ve İSOV Vakfımız Onur Kurulu Üyesi Sayın Radi Dikici vefat etmiştir. Sanayimize ve ekonomimize çok kıymetli hizmetler veren bu değerli iş insanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum.

İnsanlık olarak, gerek dünyada ve gerekse yurdumuzda iklim açısından sıra dışı ve endişe verici doğa olaylarının içinden geçiyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen haberler gösteriyor ki; küresel iklim değişikliği yerkürenin ısınmasına, yağış dengesinin çökmesine ve doğal kaynakların tükenmesine neden oluyor. İşte bu gelişmeler nedeniyle iklim dengesindeki değişim, hem ülkemiz, hem de dünya gündeminde ön plana çıkarken; bu çok önemli ve kritik gelişmeyi bugün konunun uzmanı değerli bir konuğumuzla birlikte ele alacağız.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürümüz Sayın Volkan Mutlu Coşkun; “Küresel İklim Değişikliği ve Ekolojik Kriz Sinyalleri Karşısında Sürdürülebilirliğin Ülkemiz Ekonomisi ve Kalkınma Planları Açısından Önemi” konulu aylık meclis toplantımıza katılımınız için teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda uzun yıllar başarıyla görev yapan Sayın Coşkun, en son Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. Tarım konusundaki kıymetli bilgi ve tecrübelerinin de eşliğinde, kendilerini bugün ilgiyle dinleyeceğimizi ifade etmek istiyorum.

**Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyelerimiz,**

İklim değişikliği özellikle sürdürülebilir kalkınmayı tehdit eden en büyük küresel risk ve tehditlerden biridir. 2021 Dünya Ekonomik Forumu’nda gelecek on yıl için öngörülen ilk beş risk içinde iklim değişikliği ile ilişkili dört riskin yer alması bu iddiayı kanıtlar niteliktedir: Son beş yıldır olduğu gibi “aşırı hava olayları” en öncelikli risk iken onu “yetersiz iklim eylemleri” ile “insan kaynaklı çevresel zararlar” takip etmekte, beşinci risk olarak da “biyoçeşitlilik kaybı” yer almaktadır.

2000-2019 yılları arasında, dünya genelinde kaydedilen 7000’i aşkın doğal afetin %90’ı iklimle ilgilidir. Geçen yirmi yıllık dönemde küresel ölçekte doğal afetlerde 1,23 milyon kişi hayatını kaybederken, dünya çapında ise yaklaşık 3 trilyon dolarlık ekonomik kayba yol açmıştır.

Dünyada yaşanan Covid-19 salgını boyunca, son on iki yıldan beri ilk kez emisyon değerleri %5 oranında düşmüştür. Maalesef bu düşüş ekonomik yapıdaki nitelikli bir dönüşümden değil ekonominin durma noktasına gelmesinden kaynaklanmaktadır.

Şu hususu üzülerek vurgulamak isterim ki; düşük karbonlu stratejilerin, Covid-19 pandemisinin yarattığı ekonomik daralmaya yanıt olarak sunulacak teşvik paketlerinin merkezinde yer almaması durumunda, çevresel tahribat devam edecektir. Başta IMF ve Avrupa Birliği olmak üzere “yeşil kalkınma” söylemlerini son zamanlarda sık duymaya başladık. Bu söylemlerin sonuçlarını ve etkilerini ancak alınacak önlemlerin hayata geçmesi sonrası ilerleyen dönemlerde görebileceğiz.

**Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyelerimiz,**

Değerli konuğumuz Volkan Mutlu Coşkun’un “Artık her türlü hava değişikliğine hazır olmak zorundayız. Dünya çalkalanıyor, birçok ülke; yangınlar, taşkınlar, hortumlar ve birçok afete maruz kalıyor” şeklindeki uyarılarını son derece anlamlı buluyoruz.

Ülkemizin de içerisinde yer aldığı Akdeniz Havzası, küresel iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas bölgelerinden birisidir. Türkiye’de 2020 yılında yağışlarda % 13’lük azalma yaşanmıştır. Son 40 yılın en kurak 6. yılını yaşadık. Tüm bölgelerimizde yaşanan bu kuraklıkların; havzaların su verimlerine de yansıması kaçınılmaz olacaktır.

Kritik olan ise, şu anda “su azlığı” yaşayan ülkemizin, su kaynakları konusunda bir önlem alınmadığı takdirde 2030 yılında “su kıtlığı” yaşayan ülke statüsüne gelmesinin muhtemel görülmesidir.

O halde yaşamı tehdit eden bu gelişmeler karşısında daha hızlı ve daha köklü önlemler alma zorunluluğu ortaya çıkmış bulunuyor. Şunu hiç unutmayalım: İklim değişikliği ve kuraklık gibi doğal afetlerle mücadele topyekûn bir çaba gerektirir.

Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere, alternatif su depolama yöntemlerinden olan yeraltı barajlarından 150 tanesinin 2023 yılına kadar tamamlanma hedefini çok kıymetli buluyoruz.

Öte yandan; Devlet Su İşlerimizin yapmış olduğu yatırımlar sayesinde meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklığa dönmemiştir. En fazla su kullanan sektör olan tarım sektörünün, üçte iki oranında tasarruf potansiyeli sağlayan modern sulama sistemlerine geçmesi tasarruf noktasında büyük fayda sağlamaktadır.

Dünyadaki birçok şehir ve ülke için müşterek mesele olan su dağıtım şebekelerindeki kaybımız, yıllık ortalama yüzde kırklar mertebesindedir. Bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken çok ciddi bir orandır. Tüm yerel yönetimlerimizin bu konuyu öncelikli ele alarak, en kısa sürede bu kayıpların önüne geçmesini umuyoruz.

İmalat sektörünün su kullanımına bakıldığında, gıda, tekstil ve kimyasal üretimi gibi sektörler önde yer almaktadır. Sanayide su verimliliğini yükseltebilmek için yalnızca bu sektörlerde değil her sektörde birincil su kaynakları yerine atık suyun arıtılıp döngüsel olarak yeniden kullanılması gerekmektedir.

Bu gerekliliğe değinirken; son haftalarda almış olduğumuz yağışlarla İstanbul barajlarındaki alarm durumu belki sonlandı ama bu rehavete kapılmak için bir sebep olmamalı. Zira barajların doluluk oranı son 10 yılın en alt seviyelerinde. Ortada gün geçtikçe büyümekte olan bir sorun var. Bu sorunu görmezden gelmek; geleceğimizi tehlikeye atmak anlamına geliyor. Su yönetiminin ise iklim değişikliği politikalarından ayrı düşünülemez olduğu aşikâr. Bu yüzden kamu ve özel sektörün zaman kaybetmeden iklim değişikliği azaltım ve uyum çalışmaları için aksiyona geçmesi büyük önem taşıyor.

**Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyelerimiz,**

Odamız, üyelerini Covid-19 sonrası yeşil kalkınma ile şekillenecek yeni ticaretin kurallarına hazırlamak üzere, sürdürülebilirlik çalışmalarını en önemli gündem maddesi olarak belirledi.

Çünkü, çevresel sorunlara ve iklim değişikliğine; kalkınma anlayışlarında, üretim ve sanayi stratejilerinde yer vermeyen ülkelerin uluslararası rekabette kaybedeceği yeni bir dünya düzeni ile karşı karşıyayız.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile başlayan, Amerika Birleşik Devletleri’nin Biden yönetimiyle Paris İklim Anlaşmasına geri dönmesi, Çin’in emisyon azaltım taahhüdünde bulunması ile devam eden yeni dönemde; ticaretin kurallarını sürdürülebilir üretim, tedarik ve lojistik belirleyecek.

Biz, İSO olarak durumun ciddiyetinin farkındayız.

Sürdürülebilirlik günümüz dünyasında artık lüks bir yatırım değil, aksine büyümenin ve verimliliğinin itici gücü haline geliyor. Bu nedenle İstanbul Sanayi Odası, 2021 yılında “**Sürdürülebilir Üretim**” konusunu öne çıkaracak çalışmalara öncelik verecek ve bu doğrultuda **organizasyon yapısını** yenileyecek.

“İstanbul Sanayi Odası Sürdürülebilirlik Yol Haritamızı” belirlemek üzere paydaşlarımızla bir seri toplantılarını bugüne kadar gerçekleştirdik. Tüm tarafların katkılarıyla yolumuza devam etmek üzere “**Sürdürülebilirlik Platformu**” oluşturma hazırlığı içerisindeyiz.

Aldığımız **danışmanlık hizmeti** kapsamında, bu yönde projeler geliştirmek üzere hazırlıklarımızı tamamlıyoruz.

12 eğitim konusunu içeren “**Sürdürülebilirlik Günleri**” eğitim serimizle sanayi kuruluşlarımızın yöneticilerinde bu konuda hassasiyet ve farkındalık oluşturduk. Bu alanda danışman ve akademisyenlerin katılımıyla sabırla güçlü bir ağ oluşturma gayreti içindeyiz.

İSO Sürdürülebilirlik **Web Sitemizi** bu alanda önemli bir bilgi kaynağı olarak yapılandırıyoruz. İSO **Sanayi Dergisinde** her ay farklı bir sürdürülebilirlik konusunu ele alarak kolektif bilincin oluşturulmasını amaçlıyoruz.

Özetle ifade edecek olursam; İnsanlık, pandemi nedeniyle dünya genelinde zorlu bir süreçten geçerken, bu dönem bize; ekonomi, sosyal hayat ve doğanın birbirine ne kadar sıkı sıkıya bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Ekonomik olarak büyürken, doğaya bedel ödetmekten vazgeçilen bir dönüşüm sürecindeyiz ve bu süreçte Türkiye sanayisinin yıldızlaşması en büyük hedefimiz ve arzumuz.

**Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri,**

Odamız son derece yoğun bir faaliyet döneminden geçiyor. Bunların önemli bir kısmı sanayimizin özellikle Covid-19 gölgesinde oluşan gündem konularına stratejik ve çözüm odaklı vizyoner faaliyetlerden oluşurken, üyelerimizin rutin faaliyetlerine rehber olan eğitimlerden yürütmekte olduğumuz projelere kadar birçok alanda da faydalı çalışmalarımız sürüyor.

Bu faaliyetlerimizin ana eksenini, sektörlerimiz ile sürekli yaptığımız iletişim ve bilgi paylaşımı çerçevesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde oluşturduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum.

Bu bağlamda, son iki hafta içinde meclis üyelerimizle yoğun istişare toplantıları gerçekleştirdik. Meclis Üyelerimizin ve 10 farklı sektörümüzden sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimizin de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu istişare toplantıları; hem sektörlerimiz yeni yıla girerken geçmiş yılla ilgili değerlendirmeleri, hem de 2021 yılına yönelik beklentilerini almak adına çok faydalı oldu. Bu son derece önemli ve faydalı istişare toplantılarına göstermiş oldukları ilgi ve katılım için siz değerli Meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu toplantılardan, takipçisi olacağımız birçok yeni projenin çıktığını da ifade etmek istiyorum.

Bu istişare toplantılarından çıkan önemli sonuçlardan bir tanesi de “Tedarik Zincirleri” ile ilgiliydi. Kısaca söz etmem gerekirse; küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar ve aşırı fiyat dalgalanmaları nedeniyle üretim hayatımızın ve sanayimizin birçok iş kolu temel hammaddelerini temin konusunda sıkıntı yaşıyorlar.

Meclis üyelerimizle yaptığımız istişare toplantılarımızda da bu konu önemli bir sorun olarak önümüze konulunca; hemen bir aksiyon içine girdik. Üç temel sektörümüz ile ilgili olarak “Küresel Tedarik Zinciri Toplantıları” serisini başlattık.

Geçen hafta Demir Çelik, bu hafta başında Petrokimya üzerine yaptığımız ve son derece başarılı geçen toplantı serimizi 2 Şubat’ta da Tarım Ürünleri ile sürdüreceğiz. Buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istediğim Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna Turagay’ın da katıldığı ve son derece yararlı bulduğum bu toplantılarımızı, sektörlerin paydaşlarıyla birlikte farklı gündemlerle devam ettireceğimizi söylemek istiyorum.

Bu ay önemli bir toplantımız daha vardı. Artık geleneksel hale getirdiğimiz 3. Savunma Sanayi Buluşmaları’nı başlangıcından beri işbirliği yaptığımız SAHA İstanbul ile birlikte gerçekleştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Prof. Dr. İsmail Demir’in de katıldığı toplantıda, ülkemiz savunma sanayinin yerlileşmesi ve millileşmesi için kilit rol oynayan şirketlerimizin temsilcileri de “Bir Yerlileşme Örneği olarak Savunma Sanayii” paneline katılarak tecrübelerini, birikimlerini ve fikirlerini bizlerle paylaştılar.

**Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri,**

Çalışma hayatımız adına sorumluluğumuz gereği; Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin iyileştirilmesine sürekli katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu alanda İSO Akademi yapılanması altında çok sayıda eğitim programını hayata geçiriyoruz. Düzenlediğimiz çeşitli etkinlikler ile de önemli paydaşları bir araya getirerek faydalı istişarelerde bulunulmasını sağlıyoruz.

Bu ay bu konuda önemli bir etkinliğimiz oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Yargıtay üyelerinin katılımıyla düzenlediğimiz ve iş kazalarında cezai ve hukuki sorumlulukları ele aldığımız etkinliği 2.000’in üzerinde rekor bir katılımla gerçekleştirdik.

Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sanayicimizin haksız rekabetle karşı karşıya kalmaması için çok önemli bir konu başlığı. Bu nedenle ve üyelerimizden de gelen talep üzerine ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla başlattığımız faaliyetlerimizi bu ay ilk kez Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirerek kapsamını genişlettik.

Bildiğiniz gibi İstanbul Sanayi Odamızın geçmişten bugüne kurumsallaşmış bir etkinliği de; farklı ülkelerdeki fırsatları tanıtmak amacıyla düzenlediği “Ülke Günleridir”. Sanayicilerimizi ülke temsilcileri ile bir araya getiren, ekonomileri ve sanayileri birbirine yaklaştırmakta önemli bir rol oynayan bu toplantılara bu ay gerçekleştirdiğimiz Endonezya ve Singapur ülke günleriyle devam ettik. Önümüzdeki günlerde yeni ülkelerle devam edeceğiz.

Geçtiğimiz ayki meclis toplantımızda, Odamızın yerel ve uluslararası fonlardan faydalanarak proje hazırlama konusundaki yetkinliğini son derece güçlendirmiş olduğundan bahsetmiş, projelerimiz hakkında bilgi vermiştim.

Bu ay içinde bu konuda bir sevindirici haber daha aldık. AB fonlarından hazırladığımız ve sanayiimizin dijitalleşmesine yönelik teknolojiler üreten KOBİ'lerimize destek olacak, kısaca “Mind For Machines” (MIND4MACHINES) olarak adlandırdığımız projemiz desteklenmeye hak kazandı.

Avrupa ülkelerinden 11 ortakla yürüteceğimiz, 5 milyon Euro büyüklüğündeki bu projemiz Avrupa Birliği Çerçeve programlarında bir Türk kuruluşunun koordine ettiği ilk çok ortaklı proje olma özelliğini de taşıyor.

Yaptıklarımız kadar yaptıklarımızı duyurmak ve tanıtmak da çok önemli. İstanbul Sanayi Odası’nın çalışmalarını üyelerimize daha etkin bir şekilde anlatmak, Odamızın zengin arşivlerinden faydalanarak sanayinin ve üretmenin önemini toplumun tüm kesimlere anlatabilmek için Odamızda yeni bir kurumsal iletişim çalışmasına başladığımızı, yakın zamanda bunun sonuçlarını görmeye başlayacağımızı da sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sözlerime burada son verirken Meteoroloji Genel Müdürümüz Sayın Volkan Mutlu Coşkun’a toplantımıza katılımları nedeniyle bir kez daha hoş geldiniz diyor, hepinizi, şahsım ve yönetim kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.