Podpisem Severoamerické dohody o volném obchodu v roce 1992 a jejím vstupem v platnost 1. ledna 1994 se členské státy Kanada, Mexiko a USA zavázaly k  odbourávání obchodních a celních bariér a postupné liberalizaci vzájemného obchodu. Okamžitým cílem bylo zvýšení přeshraničního obchodu mezi zeměmi Severní Ameriky. V tomto ohledu smlouva bezesporu uspěla a vzájemný obchod v období 1993 až 2015 vzrostl o 258,5%.

**Objem obchodu mezi zeměmi NAFTA 1993-2015 (mil. USD, %)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1993 | 2015 | Růst |
|  USA - Kanada | 199.184 | 518.217 | 160,20 % |
|  USA - Mexiko | 85.224 | 481.543 | 465,00 % |
| Mexiko - Kanada |  4.052 | 34.344 | 747,60 % |
|  Celkový objem | 288.460 | 1.034.104 | 258,50 % |

Zdroj: Velvyslanectví Mexika v Kanadě

HDP na osobu se od podpisu smlouvy výrazně změnil v USA a Kanadě, kdy dosáhl procentuálního růstu o více než 100 %. Mexiko zaznamenalo růst o necelých 50 % z 5.562 USD na 8.201 USD.

**HDP na osobu v zemích NAFTA 1993-2016 (USD)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1993 | 2016 | 2017 | Růst |
| Kanada | 20.017 | 42.157 | není k dispozici | 111,00 % |
|  Mexiko | 5.562 | 8.201 | 9.064 | 47,50 % |
|  USA | 26.464 | 57.466 | není k dispozici | 117,00 % |

Zdroj: Worldbank, El Economista,

Donald Trump již v předvolební kampani argumentoval proti obchodní dohodě ztrátou pracovních míst v průmyslu. Počet zaměstnanců se podle dat snížil, nedá se však přičítat jen přesunu produkce do Mexika, ale také vlivu asijského trhu a modernizaci výroby.

**Počet zaměstnanců průmyslu, USA, průměr za roky 1993-2016 (mil.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1993 | 2016 | leden-červenec 2017 |
| USA | 16,776 | 12,348 | 12,393 |

Zdroj: US Department of Labor

Nezaměstnanost se v Kanadě mezi lety 1993 a 2016 snížila o 7 %, v USA o 5 %. V Mexiku se během 23 let platnosti smlouvy výrazně neměnila. Nezaměstnanost zde oscilovala mezi 2 a 5 %.

Obchod s Mexikem během této doby v USA vytvořil celkem 4,9 mil. přímých pracovních míst (3,5 % celkových). Na prvním místě stojí Kalifornie s 565 tis., následuje Texas s 382 tis., New York s 322 tis., Florida s 290 tis., Illinois s 200 tis., Pensylvánie s 200 tis., Ohio se 178 tis., Rhode Island se 170 tis., Georgia se 152 tis. a Severní Karolína se 151 tis.

**Nezaměstnanost zemí NAFTA 1993-2016 (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1993 | 2016 |
| Kanada | 11,38 | 7,00 |
| Mexiko | 2,47 | 3,88 |
| USA | 6,92 | 4,87 |

Jedním ze záměrů Spojených států je snížení záporného obchodního deficitu, který má aktuálně ze všech zemí nejvyšší. Níže porovnání jednotlivých zemí.

**Import a export Kanady 1993, 2016 (mil. USD)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Import | Export | Saldo |
| 1993 | 222.971 | 267.206 | 44.235 |
| 2016 | 566.284 | 569.722 | -3.438 |

Zdroj: El Financiero

**Import a export Mexika 1993, 2016 (mil. USD)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Import | Export | Saldo |
| 1993 | 90.586 | 78.688 | -11.898 |
| 2016 | 439.594 | 434.297 | -5.297 |

Zdroj: El Financiero

**Import a export USA 1993, 2016 (mil. USD)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Import | Export | Saldo |
| 1993 | 886.190 | 791.751 | -94.439 |
| 2016 | 2.800.000 | 2.200.000 | -600.000 |

Zdroj: El Financiero

**Export USA dle zemí a kontinentů, 1993**

Celkový objem exportu: 791,8 mld. USD

Zdroj: OEC, El Financiero

**Export USA dle zemí a kontinentů, 2015**

Celkový objem exportu: 2,2 bil. USD

Zdroj: OEC, El Financiero

**Import do USA dle země a kontinentu původu, 1993**

Celkový objem importu: 886,2 mld. USD

Zdroj: OEC, El Financiero

**Import do USA dle země a kontinentu původu, 2015**

Celkový objem importu: 2,8 bil. USD

Zdroj: OEC, El Financiero

**Export Mexika dle země a kontinentu, 1993**

Celkový objem exportu: 78,7 mld. USD

Zdroj: OEC, El Financiero

**Export Mexika dle země a kontinentu, 2015**

Celkový objem exportu: 434,3 mld. USD

Zdroj: OEC, El Financiero

**Import do Mexika dle země a kontinentu původu, 1993**

Celkový objem importu: 90,6 mld. USD

Zdroj: OEC, El Financiero

**Import do Mexika dle země a kontinentu původu, 2015**

Celkový objem importu: 439,6 mld. USD

Zdroj: OEC, El Financiero

**Export Kanady dle země a kontinentu, 1993**

Celkový objem exportu: 267,2 mld. USD

Zdroj: OEC, El Financiero

**Export Kanady dle země a kontinentu, 2015**

Celkový objem exportu: 569,7 mld. USD

Zdroj: OEC, El Financiero

**Import do Kanady dle země a kontinentu původu, 1993**

Celkový objem importu: 223 mld. USD

Zdroj: OEC, El Financiero

**Import do Kanady dle země a kontinentu původu, 2015**

Celkový objem importu: 566,3 mld. USD

Zdroj: OEC, El Financiero

Některá avizovaná ekonomická opatření nově zvoleného amerického prezidenta by mohla citelně dopadnout také na hospodářství USA. Dotkla by se prakticky všech států a sektorů. V 10 státech je cca 50 % pracovních míst závislých na exportu do Mexika a vývozy z těchto států představují 66 % celkových amerických vývozů do této země. Pro 30 států je Mexiko mezi 3 nejdůležitějšími obchodními partnery.

Kalifornie vyvezla v r. 2015 do Mexika zboží za 26,8 mld. USD, především elektroniku a elektrotechnické produkty, dopravní prostředky a ovoce (víno).

Export z Texasu za 178 mld. USD výrazně převyšuje Kalifornii. Mexiko je pro tento stát nejdůležitějším partnerem v případě ropy a ropných produktů, kromě toho ještě na jih směřuje elektrotechnika, dopravní prostředky a zemědělské produkty (např. až 84 % drůbeže).

Další uvedené státy:

* New York – stroje a zařízení, a šperky, mexičtí turisté tvoří jednu z největších skupin,
* Florida – dopravní prostředky, elektrotechnika,
* Illinois – stroje a zařízení, dopravní prostředky, výrobky z kovů,
* Pensylvánie – chemikálie, stroje a zařízení,
* Rhode Island – chemikálie, stroje a zařízení,
* Georgie – elektrotechnika, potraviny, textil (88 % exportovaného denimu směřuje do Mexika),
* Severní Karolína – chemikálie, textil (Mexiko je druhým největším dovozcem).

Z výše uvedených údajů vyplývá, že po dobu působení NAFTA došlo k rychlému růstu vzájemného obchodu a k prohloubení výrobní kooperace. Současná jednání o modernizaci Dohody budou určitě hodně složitá a s nejasným výsledkem. Mohly by se mírně zbrzdit americké investice v Mexiku, ale přesun výroby z Mexika do USA se jeví jako nepravděpodobný. V každém případě ani nedosažení dohody nebude pro Mexiko tak tragické, jak se zpočátku zdálo. Určitě negativně ovlivní export do USA, ale komparativní výhody (nízké mzdy a výrobní náklady) i přes aplikaci dovozních cel ze strany USA nezabrání masivnímu vývozu mexických výrobků na tamní trh.