**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI VE GİRİŞİMCİ İŞ KADINLARI VE DESTEKLEME DERNEĞİ (ANGİKAD) İŞBİRLİĞİNDE 14 ŞUBAT 2012 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN “KADIN GİRİŞİMCİLERİN FİNANSMANA ULAŞIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI ÇALIŞTAYI” ÖZET RAPORU**

Ülkemizde kadın girişimcilerin finansmana erişimindeki engellerin ortadan kaldırılması ve bu konuda çözüm yollarının ortaya konarak bir yol haritasının belirlenmesi amacıyla 14 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da Bakanlığımız ve Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD) işbirliğinde “Kadın Girişimcilerin Finansmana Ulaşımının Kolaylaştırılması Çalıştayı” düzenlenmiştir. Toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN, Kadının Statüsü Genel Müdürü Sayın Özlem BOZKURT GEVREK, Bakan Danışmanı Sayın Ayşe KEŞİR, İzmir Milletvekili Sayın İlknur DENİZLİ, ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Devrim EROL, kamu kurum/kuruluşlarının, bankaların, uluslararası kuruluşların, meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğretim üyeleri katılım sağlamışlardır. Toplantı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN ve ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Devrim EROL’un konuşmaları ile başlamıştır. Toplantının moderatörlüğünü Sayın Devrim EROL yürütmüştür.

**ÇALIŞTAYDA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK ORTAYA ÇIKAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:**

* Teminat sorununun aşılabilmesi; BDDK ile teminatlar, karşılıklar konusunda çalışma yapılması, kadınlara pozitif ayrımcılık yapan düzenlemelere yer verilmesi,
* Fon sunulurken bakış açısı sadece teminat üzerinden değil, projenin büyüklüğü, istihdam yaratma kapasitesinin de değerlendirilmesi,
* İşsizlik Sigortası Fonunun bir bölümünün girişimci kadınlar için kredi garanti fonu olarak kullandırılması,
* Kredi Garanti Fonunun güçlendirilmesi, Kadın Kredi Garanti Fonu (KKGF) gibi yapılar kurulması, bu yapıların bankalarla riski paylaşabilmesi,
* İşletme devir işlem maliyetinin düşürülmesi,
* Fizibilite hazırlamada, iletişim ve bilgi konusunda yaşanılan sorunların giderilmesi için kadınlara yol gösterecek Danışmanlık/koordinasyon merkezi/ konsey kurulması,
* Kadın girişimcileri bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı olarak internet sitesi, şubeler ve çağrı merkezi aracılığıyla danışmanlık hizmeti sunulması,
* Sağlanan desteklerin sürdürülebilir olması,
* Girişimcilik tanımının sorunlu olması, bu nedenle tanımın netleştirilmesi, kadın girişimcilere ilişkin gruplama yapılması (yüksek katma değer yaratanlar, küçük girişimciler, kırsal girişimciler gibi),
* Başarılı mikro-kredi örneklerinin ödüllendirilmesi,
* İşverenlerin kadın istihdam etme konusunda teşvik edilmesi (SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi ya da muafiyeti, kadın girişimci kendi yanında bir kadın daha çalıştırırsa devlet tarafında prim ve vergi indirimi yapılması gibi),
* KOSGEB tarafından kadınlara özel uygulama, yapılması kadınlara farklı oranlarda destek sağlanması, kadın projelerine destek verilmesi, İş Geliştirme Merkezlerinin sayılarının artırılması, daha etkin kullanılması ve merkezlerin kullanımında kadın girişimcilere kolaylık sağlaması,
* Çocuk ve yaşlı hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
* Veri bankasının oluşturulması,
* Kadınların finansal okur yazarlılığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması,
* Kadın girişimcilerin bilgilendirilmesi, güçlendirilmesi ve cesaretlendirilmesi,
* Kadın girişimci rol modellerin tanıtımının yapılması,
* AB Projeleri/ İŞKUR Projeleri için çalışma yapılması,
* Kooperatif modellerinin incelenmesi,
* Zihniyet dönüşümü için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimlerinin yaygınlaştırılması,
* Çapraz kefalet modeli üzerine çalışılması,
* Kümelenme modeli üzerine çalışılması,
* Kredi sigortası uygulaması modeli üzerine çalışılması,
* Altın hesaplarının yaygınlaştırılması, teşvik edilmesi,
* Bankaların kadın girişimcileri ayrı bir segment olarak tanımlaması,
* Bankalar tarafından mevcut kredilendirme süreçlerinde değişikliğe gidilerek kadın girişimciler için pozitif ayrımcılık yapılacak şekilde kredi değerlendirme ve kredi tahsis kuralları oluşturulması; kadın girişimcilerin geriye dönük istihbarat kayıtlarının yanında, iş potansiyelini de dikkate alan bir kredilendirme süreci geliştirilmesi
* Bankalar tarafından kadın girişimcilere yönelik ekipman alımı, mal alımı, proje finansmanı, yeni işyeri tescil ve işletme sermayesi amaçlı uygun maliyetli ve esnek geri ödemeli kredi seçenekleri sunulması,
* Ticaret ve Sanayi odalarında STK’ların da desteğiyle kadın girişimciliğine ilişkin birimler oluşturulması,
* Kadın girişimciliği alanında yürütülen projelerin değerlendirilmesinin yapılması amacıyla kapsamlı bir araştırma yapılması,
* Kadın girişimciliğinin gelişmesinde kadınların birbirinden güç almaları için kadın dayanışmasının sağlanması,
* Üniversitelerle işbirliği yapılarak kadın girişimcilere yönelik fizibilite hazırlama eğitimlerinin verilmesi,
* Kadın girişimcilere yönelik kredilerin maliyetinin azaltılması (Banka sigorta muamele vergilerinin alınmaması gibi)
* Kalkınma Ajanslarının projelerinde kadın girişimciliği ile ilgili kota olması.

Çalıştay sonunda kadın girişimciliği konusunda yapılan çalışmaların sürekliliğini sağlamak amacıyla bir **“Çalışma Grubu”** oluşturulmuştur. Çalışma Grubunda;

1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
2. Kalkınma Bakanlığı
3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü
4. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR)
5. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
6. Kredi Garanti Fonu
7. Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD)
8. Ege Girişimci İş Kadınları Derneği (EGİKAD)
9. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)
10. Halkbank
11. Ziraat Bankası
12. Vakıfbank
13. Alternatif Bank
14. Garanti Bankası
15. Türk Ekonomi Bankası yer almaktadır.