**İçindekiler**

[**Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler ve Türkiye** 2](#_Toc200645142)

[**Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Gelişmeler** 2](#_Toc200645143)

[**AB’ de Mevzuat kapsamında Öne çıkan gelişmeler** 3](#_Toc200645144)

[**Türkiye’deki Gelişmeler** 5](#_Toc200645145)

[**\*Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı, 2025-2028** 5](#_Toc200645146)

[**Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı (UDESEP), 2025-2028** 6](#_Toc200645147)

[**6 stratejik hedef: 22 amaç-53 eylem** 6](#_Toc200645148)

[**Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı** 7](#_Toc200645149)

[**Yol haritası oluşturulması kapsamında Üç odak konu var** 8](#_Toc200645150)

[**Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası** 8](#_Toc200645151)

[**45 Eylem (tek kullanımlık plastikler, deniz çöpleri ve mikroplastikler için)** 8](#_Toc200645152)

[**\*\*\*Dijital Ürün Pasaportu (Digital Product Passport-DPP)** 9](#_Toc200645153)

[**Diğer Notlar:** 10](#_Toc200645154)

# **Döngüsel ekonomi ve atık yönetimi alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler ve Türkiye**

•Avrupa Birliği'nin döngüsel ekonomi eylem planları ve Türkiye'deki uyum süreci nasıl ilerlemektedir?

•AB'nin Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü Türkiye'nin ihracat ve üretim sektörlerini nasıl etkilemektedir?

•Türkiye'de döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir ürün tasarımı alanında hangi mevzuatsal ve altyapısal gelişmeler planlanmaktadır?

AB tarafındaki İlk hareket,2015 yılında yayınlanan **Birinci Döngüsel Ekonomi Eylem Planı (7 tane alandan ve 54 tane eylemden oluşan Döngüsel Ekonomi) diye adlandırdığımız bu eylem planı ile** başlamış oldu.

* Kaynakların daha verimli kullanılması ve daha rekabetçi bir ekonomi oluşturulması adına **yeni bir büyüme stratejisi olarak da 2019 yılında AB Yeşil Mutabakatı** gündemimize geldi.
* Daha sonra **7 tane eylem alanından ve 35 tane eylemden oluşan da yeni döngüsel ekonomi eylem planı** hayata geçti.

Mevzuatın getirdiği ya da getireceği değişiklikler, iş dünyasında hareketlenmelere neden oldu.

# **Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Gelişmeler**

* **Birinci döngüsel ekonomi eylem planı-2015: 7 alan, 54 eylem**
	1. Üretim (üretim tasarımı-üretim süreçleri)
	2. Tüketim
	3. Atık yönetimi
	4. Atıktan kaynağa
	5. Öncelikli sektörler (plastikler, gıda, kritik hammaddeler, inşaat ve yıkıntı atıkları, biyokütle ve biyo-bazlı ürünler)
	6. İnovasyon, Yatırım ve Diğer Yatay Önlemler
	7. İzleme
* **AB Yeşil mutabakatı-2019-kaynakları daha verimli kullanan ve daha rekabetçi bir ekonomi için yeni büyüme stratejisi**
* **Yeni döngüsel ekonomi eylem planı-2020: 7 alan, 35 eylem**
	1. Sürdürülebilir ürün çerçeve politikası
	2. Kilit ürün değer zincirleri (plastikler, gıda, tekstil ve biyokütle, elektronik ve bit, piller ve araçlar, inşaat ve yıkıntı atıkları ve binalar, ambalaj ve ambalaj atıkları)
	3. Daha az atık, daha çok değer
	4. Döngüsel ekonominin insanlar, bölgeler ve şehirlere uygun hale getirilmesi
	5. Kesişen eylemler
	6. Küresel düzeyde öncü çalışmalar
	7. İlerlemenin izlenmesi

# **AB’ de Mevzuat kapsamında Öne çıkan gelişmeler**

|  |
| --- |
| AB’ de Mevzuat kapsamında Öne çıkan gelişmeler |
| Tüketicilerin yeşil dönüşüm için güçlendirilmesi direktifi (EU-2024/825), 6 Mart 2024: |
| Tüketicilerin ürünlerin çevresel sürdürülebilirliği konusunda daha iyi bilgilendirilmesi, yeşil aklamaya, güvenilmez veya yanlış çevresel iddialara ve planlı eskitmeye karşı korunması |
| Sürdürülebilir ürünler için çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri tüzüğü (EU-2024/1781), 28 Haziran 2024 (Eko tasarım tüzüğü):  |
| Ürünlerin tasarımı, kullanım ve atık aşamalarında çevre dostu, döngüsel ve enerji verimli olması, çevresel sürdürülebilirlik için AB’de ortak kural çerçevesinin oluşturulması. 2024-2027 döneminde demir-çelik, alüminyum, hazır giyim ve ayakkabı başta olmak üzere tekstil ürünleri, mobilya, lastik, deterjan, boya, mineral yağ, kimyasal, bilgi teknolojileri cihazları ile enerji yoğun ürünlerde ürün bazlı ek-tasarım kuralları belirlemesi. Dijital ürün pasaportu; ürünün yaşam döngüsü bilgilerini sağlayan veri tabanı bu tüzüğün en önemli uygulamalarından Dijital Ürün Pasaportu olarak bir yansıması olacak iş dünyasına.*Tüzüğün amacı AB pazarındaki ürünlerin tasarımın, kullanıma ve atık oluşumu aşamalarına kadar çevre dostu, döngüsel, enerji verimi olması ve sürdürülebilirlik açısından da AB pazarında ortak kural çerçevesinin oluşturulması hedefleniyor. Bu konu kapsamında ülkemizde gelişmeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı çok yakından takip ediyor ve bilgilendirmeleri yapıyor.* |
| Döngüsel ekonomide plastikler için Avrupa stratejisi, 2018:  |
| AB’yi daha sürdürülebilir bir plastik ekonomisinin yaratılması ve plastiklerle ilgili çevresel sorunların ele alınması.AB pazarının, AB'nin daha sürdürülebilir bir plastik ekonomisine ulaşmasını hedefleyen bir strateji yayınlandı. *Bu stratejinin ilk çıktılarından bir tanesi de Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi oldu.*  |
| Tek kullanımlık plastikler direktifi (EU-2019/904), 12 Haziran 2019:  |
| Tek kullanımlık ürünlerden ziyade sürdürülebilir ve toksik olmayan yeniden kullanılabilir ürünlere ve yeniden kullanım sistemlerine öncelik verilmesi, üretilen atık miktarını azaltmayı amaçlayan döngüsel yaklaşımların teşvik edilmesi*Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi ile bazı ürünlerin piyasaya sürülmesinin kısıtlanması, tasarım özelliklerin değiştirilmesi, genişletilmiş üretici sorumluluğun getirilmesi gibi yani aslında hem sürdürülebilir hem de toksik olmayan yeniden kullanılabilir ürünlere ve yeniden kullanılabilir yeniden kullanım sistemlerine yöneltmeye üretimi de yöneltmeye dair bir düzenleme olarak ortaya kondu* |
| Ambalaj ve Ambalaj atıkları tüzüğü (EU-2025/40), 22 Ocak 2025:  |
| Ambalajların AB pazarına girişi için sürdürülebilirlik ve etiketleme kriterleri uygulanması, geri dönüştürülebilirlik, geri dönüştürülmüş içerik kullanımı, yeniden kullanımı ve yeniden dolum kuralları, gereksiz ambalajların azaltımı, toplanması. Türkiye'yi de oldukça etkileyen AB'nin Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü yani diğer adıyla PPWR, bu da bu senenin başında tamamıyla yürürlüğe alındı. Burada da amaç yine aynı şekilde AB pazarına giriş için belirli bazı kriterler getiriliyor. Bu kriterleri sağlayabilenlerin AB pazarındaki ihracatı devam edecek. *Belirlenen kriterleri Sağlayamayan Hem ürün üreticileri hem de ambalajlı ürün üreticileri; kendi iş modellerini tekrar gözden geçirmeleri gerekecek** *Geri dönüştürülebilecek*
* *Geri dönüştürülmüş içerik kullanımı*
* *Yeniden kullanım ya da*
* *Gereksiz ambalajın azaltılması,*
* *Atıkların kaynağında toplanması gibi belirli kurallara uymaları gerekecek*
 |
| Yeni AB Atık Sevkiyatı Tüzüğü (EU-2024/1157), 30 Nisan 2024:  |
| AB'den ihraç edilen atıkların sebep olabileceği olumsuz etkilere karşı insan ve çevre sağlığının korunması, plastik atık ihracatının saha sıkı izlenmesi, yasadışı atık sevkiyatının önlenmesi, atık yönetimi zorluklarının üçüncü ülkelere ihraç edilmemesi. *Ülkemiz Avrupa Birliği'nden atık ithal ediyor. Burada amaç AB’nin ihraç ettiği atıkların hedef ülkelerde yani varış ülkelerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı önlemlerin alınmasını sağlamak Bir yandan da aynı zamanda yasa dışı atık sevkiyatının önlenmesini ve atık ihraç edilen ülkelerde yani varış ülkelerindeki atık toplamanın, altyapı sisteminin engellemeyeceği şekilde belirli düzenlemelerin yapılması* |
| Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Ürünleri için AB Stratejisi, 30 Mart 2023:  |
| AB'de piyasaya sürülen tekstil ürünlerinin uzun ömürlü, onarılabilir, geri dönüştürülebilir olması, geri dönüştürülmüş elyaftan üretilmesi, tehlikeli maddeler içermemesi, üretimde sosyal hakların ve çevrenin gözetilmesi*AB'nin plastik stratejisi gibi tekstiller içinde bir strateji yayınladı. Bu strateji ile AB'nin hedefi* * *Tekstil ürünlerinin uzun ömürlü onarılabilir,*
* *Geri dönüştürülebilir olmasını ve*
* *Ayrıca geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmesini sağlamak,*
* *Aynı zamanda ürünlerin toksik kimyasallar ve tehlikeli maddeler içermemesini sağlamak ve*
* *Üretim esnasında da çalışanların sosyal haklarının ve aynı zamanda üretimden kaynaklanan çevresel etkilerin gözetilmesini sağlamak*
 |
| Revize AB Atık Çerçeve Direktifi (COM (2023) 420), 5 Temmuz 2023-teklif:  |
| 2030 yılına kadar gıda atığı oluşumunun gıda işleme ve üretiminde %10, perakende, gıda hizmetleri ve hanelerde %30 azaltılması, üreticilerin ev tekstili ürünlerini, giyim eşyalarını ve aksesuarlarını, ayakkabıları, vb. zorunlu olarak ayrı toplaması ve GÜS sistemleri oluşturması*Başka bir gelişme, AB'nin teknik aşamasında olan, henüz onaylanmayan bir atık çerçeve direktifi söz konusu. Bu direktif ile hedeflenen; gıda atığından, farklı atıklara, tekstil atıklarına kadar bir azaltım zorunluluğu Atıkların Ayrı toplanması ve güç sistemlerinin oluşturulması için de hedefler yer alıyor.*  |

# **Türkiye’deki Gelişmeler**

## **\*Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı, 2025-2028**

**AB Tarafındaki bu çalışmaların kapsamında Türkiye'de Çevre ve İklim Değişikliği ve Şehircilik Bakanlığı 2025 ve 2028 yıllarını hedefleyen bir ulusal döngüsel ekonomi stratejisi ve eylem planı oluşturuldu.**

**Türkiye’nin Döngüsel Ekonomi Yol Haritası: UDESEP 2025-2028**

Döngüsel ekonomi, kaynakları daha verimli kullanmayı, atıkları azaltmayı ve sürdürülebilir üretim-tüketim modellerini teşvik etmeyi amaçlayan bir sistemdir. Türkiye’nin Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı (UDESEP) de bu vizyon doğrultusunda hazırlandı.

## **Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı (UDESEP), 2025-2028**

* Doğal kaynakların korunması
* İklim değişikliği ile mücadele
* Uluslararası rekabet gücünün arttırılması
* İthalata olan bağımlılığın azaltılması
* Plastikler
* Tekstil
* Gıda ve biyokütle
* Elektronik ve BİT
* Piller ve araçlar
* İnşaat ve yıkıntı atıkları ve binalar
* Ambalaj ve ambalaj atıkları

### **6 stratejik hedef: 22 amaç-53 eylem**

Öncelikli sektörlerde atık yönetiminden inovasyona kadar geniş kapsamlı dönüşüm hedefleniyor.

Tekstil, plastik, ambalaj, elektronik, gıda, batarya ve araçlar gibi kaynak tüketimi yüksek sektörler ön planda!

2053 Net Sıfır Emisyon hedefiyle uyumlu bir Türkiye için adımlar atılıyor.

**UDESEP Neler Getiriyor?**

* Dijital Ürün Pasaportu ile şeffaflık ve sürdürülebilirlik artacak.
* Tek kullanımlık plastikler için yeni önlemler devreye giriyor.
* Yeşil kamu alımları teşvik edilecek.
* Atık azaltımı ve geri dönüşüm mekanizmaları güçlendirilecek.

Döngüsel ekonomi, sadece çevreyi korumakla kalmaz; yenilikçi iş modelleri, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir bir gelecek için fırsatlar sunar.

* Mevzuat
* Mevzuat dışı
	+ Altyapı, teknoloji ve inovasyon
	+ Kurumsal yapı ve iş birliği
	+ Finansman ve ekonomik araçlar

|  |  |
| --- | --- |
| STRATEJİK HEDEFLER |  |
| Öncelikli sektörler |
| Atık ve israfı önleme ve azaltım |
| Döngüsel ekonominin izlenmesi |
| Yatay eylemler |
| Döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması |
| Döngüsel ürünler |

###  **Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı**

1. Ulusal mevzuatın AB mevzuatına uyumlaştırılmasının 2028'e kadar tamamlanması
2. Yeşil kamu satın alımları için kriterlerin hazırlanması
3. AB Eko Tasarım Tüzüğünün ulusal uygulamaları için yasal çerçevenin oluşturulması
4. Döngüsel ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi
5. Dijital Ürün Pasaportu için yasal çerçeve ve altyapı oluşturulması
6. Öncelikli sektörler için üretim, tüketim ve atık yönetimini kapsayan "döngüselliği" artırmaya yönelik teşvik mekanizmaları
7. Ulusal ve uluslararası Ar-Ge, teknoloji, inovasyon destek program projelerinin geliştirilmesi amacıyla döngüsel ekonomiye geçiş destek programları
8. Tek kullanımlık plastiklere yönelik tedbirler alınması
9. Atık getirme merkezlerinin sayısının, işlevselliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması
10. Ömrünü tamamlamış araçlardan ambalaj atıklarının kontrolüne, tekstilde döngüselliğin sağlanmasından gıda bankacılığına yönelik altyapının oluşturulması

### **Yol haritası oluşturulması kapsamında Üç odak konu var**

1. Ülkemizdeki AB ile uyumlaştırmada eksik kalan eylem planlarının hazırlanması
2. AB ile uyumlaştırmada bazı mevzuat çalışmalarının, örneğin Reach Tüzüğü kapsamındaki mikroplastiklerle ilgili yeni düzenlemelerin ülkemize uyumlaştırılması
3. Hem kamuda hem özel sektörde farkındalık artırıcı tedbirleri içeren bir yol haritası olarak karşımıza çıkacak. Bu da çok yakın bir zaman içerisinde yayınlanacak.

Kısa vade 3 yıl, orta vade 8 yıl, uzun vadede 8 yıl üzeri olarak

### **Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası**

* Yol haritası ile ülkemizde kısa, orta ve uzun vadeli 45 eylem ile ülkemizde tek kullanımlık plastikler, deniz çöpleri ve mikroplastiklerin çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için;
* Eylem planlarının hazırlanması,
* Mevzuat çalışmaları ve
* Farkındalık artırıcı tedbirlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

### **45 Eylem (tek kullanımlık plastikler, deniz çöpleri ve mikroplastikler için)**

* Kısa vade 3 yıl
* Orta vade 8 yıl
* Uzun vade 8 yıl üzeri

**\*Sürdürülebilir Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine İlişkin Çerçeve Yönetmelik Taslağı**

Ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB) arasında 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 8- 11’nci maddeleri ile Avrupa Birliği mevzuatının hukuk sistemimize dahil edileceği kararlaştırılmış, 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile de uyumlaştırılacak mevzuat ve bunların koşul ve kuralları belirlenmiştir. Bu kapsamda, 29/4/1997 tarihli ve 22974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre **Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine dair AB teknik mevzuatının uyumlaştırılmasında yetkili kuruluş olarak görevlendirilmiştir.**

**Avrupa Birliği’nin 28/06/2024 tarihli Resmî Gazetesi’nde (EU) 2024/1781 sayılı Sürdürülebilir Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerini Belirleyen Çerçeve Tüzük yayımlanmıştır**. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bahse konu Tüzüğe uyumlu olacak şekilde ***“Sürdürülebilir Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine İlişkin Çerçeve Yönetmelik Taslağı”*** hazırlanmıştır.

*Bu Yönetmeliğin yayımı ile 5187 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5/2/2022 tarihli ve 31741 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik” yürürlükten kaldırılacaktır.*

**Bu taslak Yönetmeliğin amacı**,

* Ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevresel ayak izlerini azaltarak sürdürülebilirliği iyileştirmek ve piyasada serbest dolaşımını sağlamaktır.
* **Bu Yönetmelikle, çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerinin çerçevesinin belirlenerek dijital ürün pasaportları oluşturulması** ve **yeşil kamu alımlarının teşvik edilmesi hedeflenmektedir**.
* Bu Yönetmelik, ürünlerin sürdürülebilirliği için tasarım gerekliliklerini tanımlamakta ve satılmayan ürünlerin imhasının engellenmesi ile ilgili kuralları belirlemektedir.
* Ürün bazında gereklilikler ise bu Yönetmeliğe dayanılarak yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanan tebliğlerle uygulanacaktır.

***Sonuç olarak, bu Yönetmelik çevresel etkilerin azaltılmasına katkıda bulunarak ürünlerin Gümrük Birliği çerçevesinde piyasada serbest dolaşımını sağlayacaktır.***

# **\*\*\*Dijital Ürün Pasaportu (Digital Product Passport-DPP)**

**Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı** tarafından Avrupa Komisyonu tarafından, **Dijital Ürün Pasaportu (Digital Product Passport-DPP**) hizmet sağlayıcılarının işleyişine ilişkin kuralları belirleyecek bir yetki tüzüğü kabul edilmesine yönelik bir kamu istişare süreci başlatılmıştır.

Aşağıdaki linkte yer alan taslağa ilişkin olası görüşler Sanayi ve Teknoloji bakanlığı tarafından haziran ayı içerisinde değerlendirilecektir.

<https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14382-Digital-product-passport-rules-for-service-providers_en>

# **Diğer Notlar:**

* 5 Mart tarihinde Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı [***Avrupa Otomotiv Sektörü*** için Sanayi Eylem Planı](https://transport.ec.europa.eu/document/download/89b3143e-09b6-4ae6-a826-932b90ed0816_en?filename=Communication%20-%20Action%20Plan.pdf) ile Avrupa otomotiv sektörünün karbon emisyonu hedeflerine ulaşmaları için 2025-2027 döneminde esneklik sağlanacağı ve sıfır emisyonlu araçlara geçişi hızlandırmak için Komisyon’un [***CO2 Standartları***](https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles/co2-emission-performance-standards-cars-and-vans_en)[***Yönetmeliği***](https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles/co2-emission-performance-standards-cars-and-vans_en)’nde ele alınan değişiklik çerçevesinde üreticilerin hedeflere üç yıllık bir süre içinde ulaşmalarına imkan sağlanacağı ve üç yıllık dönemin ortalama başarısının dikkate alınacağı not edilmiştir.
* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Dünya Bankası iş birliğinde hayata geçirilen **Türkiye Plastik Pazarı Araştırma Projesi’nin kapanış ve yaygınlaştırma etkinliği 11 Nisan tarihinde gerçekleştirilmiştir**. Toplantıda Türkiye pazar araştırması sonuçları ve malzeme akış analizi, Türkiye için plastik gelecek projeksiyonları, eko-modülasyonlu genişletilmiş üretici sorumluluğu (GÜS), plastik döngüselliği için politika önerileri gibi unsurlar ele alınmıştır. Etkinlik sunumları Ek-2’de yer almaktadır.
* İklim Değişikliği Başkanlığı, UNDP Türkiye ve TÜSİAD tarafından Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi (LTS) çalışmalarının tamamlanmasının desteklenmesi ve bu kapsamda eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen Türkiye’de Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi Kapasite Geliştirme Projesi çerçevesinde iş dünyası odağındaki eğitimler 25 Mart tarihinde çevrimiçi ve 26 Mart tarihinde İzmit’te fiziki olarak gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında ayrıca İklim Portala Ulusal İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı uygulama çalışmalarının izlenmesi amacıyla bir modül eklenmesi çalışmaları tamamlanmıştır.
* DCube, TÜSİAD’ın da kurucuları arasında yer aldığı Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G) ve SKD Türkiye paydaşlığında IV. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası 8 Nisan tarihinde İstanbul Sanayi Odası ve 10 Nisan tarihinde Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen panellerde döngüsel ekonominin iş dünyasına nasıl entegre edilebileceği, iklim dostu çözümler, kaynak verimliliği, döngüsel ürün tasarımı gibi kritik konular ele alınmıştır. Etkinlik kayıtlarının yer aldığı Youtube kanalına [***buradan***](https://www.youtube.com/%40turkiyedonguselekonomihaftasi/videos)erişim sağlanabilmektedir.
* Yeşil varlık oranı (YVO): Yeşil varlık oranına (YVO) yönelik olarak 2023 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bünyesindeki Çalışma Grubu tarafından raporlama ve teknik kriterlerin belirlenmesine yönelik bir rehber doküman hazırlanmıştır. Söz konusu doküman çerçevesinde BDDK tarafından “[***Bankaların Yeşil Varlık Oranı Hesaplaması Hakkında Tebliğ***](https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/04/20250411-4.htm)***”*** yayımlanmıştır. Tebliğde, AB Taksonomi Yönetmeliği’ne paralel olarak, “uygun (eligible)” ve “uyumlu (aligned)” olmak üzere iki temel tanım yer almaktadır.
	+ Uygun varlıklar, teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığı dikkate alınmaksızın Tebliğ’de belirlenen ekonomik faaliyetler doğrultusunda YVO hesaplaması kapsamına giren varlıklar olarak tanımlanırken;
	+ Uyumlu varlıklar, belirli teknik tarama kriterlerine, çevreye önemli zarar vermeme ilkesine (Do No Significant Harm) ve asgari güvenlik önlemlerine (Minimum Safeguards) uyum sağlayan varlıklardır.
	+ Bankalar toplam varlıkları içerisindeki yeşil veya sürdürülebilir varlıkların oranını raporlamakla yükümlüdür

*Kaynak: TUSIAD-Döngüsel ekonomi-atik yönetimi-ulusal-uluslararası gelişmeler-28 Mayıs 2025*

[*https://webdosya.csb.gov.tr/db/dongusel/icerikler/udesep-tekup-sunum-2025-02-11-20250212080717.pdf*](https://webdosya.csb.gov.tr/db/dongusel/icerikler/udesep-tekup-sunum-2025-02-11-20250212080717.pdf)