**Taahhüt Listesinin Okunmasına Yönelik Teknik Bilgiler**

**Taahhütler nasıl listelenir?**

Esasen, bir Üye’nin listesinde yasal olarak bağlayıcı bir taahhüt oluşturan girdiler, listelenen sektör, alt-sektör veya faaliyetler için her bir dört hizmet sunum biçiminde pazara erişim ve milli muamele üzerindeki kısıtlamaların varlığını veya yokluğunu gösterir. Aşağıdaki durumlarda girdiler **aynı terminoloji**yi kullanır:

Söz konusu sektör ve hizmet sunumunda pazara erişim veya milli muamele üzerinde kısıtlamaların olmadığı durumlarda, girdi **NONE** diye okunur. Ancak, NONE terimi ikinci veya listenin sektöre-özel kısmında kullanıldığında, **bu sektöre özgü** kısıtlamaların olmadığına dikkat edilmelidir: Yukarıda görüldüğü gibi, listenin ilk kısmında konuya ilişkin yatay kısıtlamaların olabileceği akılda tutulmalıdır.

Listedeki bütün taahhütler aksi belirtilmedikçe bağlayıcıdır. Bir Üyenin belli bir sektör ve hizmet sunum biçiminde pazara erişim veya milli muamele ile uyumsuz olan tedbirler alma veya sürdürme konusunda serbest kalmayı arzuladığı bir durumda, bu Üye, **UNBOUND** terimine uygun alana girmiştir.

Bazı durumlarda –köprü yapım hizmetlerinin sınır ötesi arzı gibi- belli bir arz biçimi teknik olarak mümkün veya uygulanabilir olmaz. **UNBOUND\*** terimi ise böyle durumlarda, “Tekniken uygulanabilirlikten yoksun olduğu için bağsız (unbound)” gibi çoğunlukla açıklayıcı bir dipnot ile bağlantılı olarak kullanılmaktadır.

Birçok durumda bağlayıcı taahhütlerin pazara erişim veya milli muamele üzerinde kısıtlamalarını gösteren metne ait açıklamalar görülecektir. Uzunlukları oldukça değişken olan bu girdiler tek tip bir terminoloji kullanmazlar ancak **iki temel yaklaşım** üzerine kurulmuşlardır:

Girdi, uygun aralıkta, GATS Madde XVI ve XVII ile uyumsuz olan unsurları gösteren kısıtlamanın doğasını tanımlar.

Bazı durumlarda Üyeler, sürdürdükleri kısıtlamalardan daha çok ne önerdiklerini açıklayarak kısıtlı taahhüt belirtme yolunu seçmektedir. Böyle bir yaklaşım, çoğunlukla belirli kategorilerde hizmet sunan yabancı gerçek kişilerin girişi için pazara erişim fırsatlarını göstermede kullanılır.

Taahhüt listeleri, bir üyenin belirli bir sektörde vermeye hazırlandığı her ilave taahhüdün yanısıra, pazara erişimin (örneğin, hizmet sunucularının sayısında kısıtlamalar olsa da olmasa da) ve milli muamelenin (örneğin, yerel şirketlere verilen bazı ayrıcalıkların yabancı şirketlere de verilip verilmemesi) seviyelerini açıkça belirtir. Bu yüzden, örneğin, bir hükümet yabancı bankaların kendi iç piyasasında işlemesine izin verirse, bu bir pazara erişim taahhüdü olur. Eğer bir hükümet vereceği lisansların sayısını kısıtlı tutarsa, bu da pazara erişim kısıtlaması olur. Eğer bir hükümet yabancı bankaların minimum sermayesinin yerli bankalardan daha fazla olması şartını koşarsa, bu da milli muamele kısıtlaması olur.

**B. Madde II İstisnaları Listeleri**  [Başa dön](http://www.gats-turkiye.gov.tr/detay.cfm?MID=27)

“En çok kayrılan ülke” (Most-favoured-nation - MFN) kuralı hizmet ticaretini etkileyen bütün önlemlere uygulanan genel bir yükümlülüktür. Ancak, MFN yükümlülüğüne uyumsuz olan belli önlemlerin –10 yıldan daha fazla olmamak ve 5 yıldan daha fazla süre geçmeden gözden geçirilmeye tabii tutulmak ilkeleriyle- sürdürülebilmesi kabul edilmiştir. Ülkeler arasında tercihli muamele yapabilmeyi sağlayan ve istisna alınmasını gerektiren devlet önlemlerinin en geç Uruguay Müzakere Turu sonunda ya da turun bitiminden sonra başlayan ve belli sektörler için yapılan uzatılmış müzakerelerin sonucu olarak MFN istisnaları listelerine eklenmiş olması gerekirdi. Daha sonra, Madde II (MFN) için istekler sadece Marakeş Anlaşması’nın feragat prosedürleri altında verilebilir.

Taahhüt listelerinin karmaşık doğasının aksine, bu listeler büyük ölçüde kendini açıklayıcıdır ve açık sözlü bir usul içinde yapılandırılmıştır. Bir ülkenin MFN istisnalarının eksiksiz ve açık listelenmesini sağlamak için her ülkenin her bir istisna için beş çeşit bilgiyi sağlaması gerekir. Bunlar:

(i) İstisnanın uygulandığı sektör veya sektörlerin tanımı;

(ii) Madde II ile niçin uyumsuzluğun bulunduğunu gösteren önlemin tanımı;

(iii) Önlemin uygulandığı ülke veya ülkeler;

(iv) İstisnanın tasarlanan süresi;

(v) İstisnanın gerekliliğini doğuran koşullar.

Taahhütlerin MFN temelinde uygulanması, Anlaşmanın temel bir ilkesidir. Taahhüt altına girildiği yerde, bu yüzden, MFN istisnasının diğer tüm Üyelerden çok yalnızca uygulanmakta olduğu bir ülkeye daha elverişli muamele olanağının verilmesinde etkisi olabilir. Fakat hiçbir taahhüdün olmadığı yerde, MFN istisnası daha elverişsiz muamele olanağının verilmesine olanak tanıyabilir. -Serbest Ticaret Alanları gibi- Ekonomik bütünleşme anlaşmaları Üyeleri arasında ticareti tercihli serbestleştirmeyi sağlayan önlemleri listelemek gerekli değildir; bu gibi tercihli muamelelere GATS Madde V’in altında olanak tanınmış olup söz konusu Madde’de belirtilen kriterleri karşılaması gerekmektedir.