مرحله شروع، نيمه كاره و پايان يافته، بنا به مورد، شدت و ضعف خواهد داشت. صنعت نفت با با استفاه از فن آورىهاى جدید - چپه در اجرا و چپه
 تجهيزات پيشرفته داشته كه در كوتاهمدت، امكان تهيه آن در داخل كشور فراهم نيست. لذا تهيه اين ملزومات به طور كلى در زمان بحرانهانى سياسى
 اين كالاها توجيه اقتصادى داشته و در راستاى منافع ملى مى باشد و ضرورت دارد ارد با با مطالعه و و بررسى كارشناسى در چارچچوب اولويتهاى كشور

تحريمهاى آمريكا عليه كشورمان منعقد شده است. در اين روند، اگرچهـ ايران موفق گرديد تا كارايـي اين
 عرصه همكارى هاى تجارى نمايد، اما بخش عـر عمدهاى از منافع اقتصادى ايران نصيب واحـدهاى فراديان اقتصاد جهانى گرديد.

راهكارهاى پپيشنهادى در حال حاضر براى كليه بِروزهها و طرحها ها در مقاطع مختلف به منبع تأمين مالى جايخايزين نياز
 مذكور، با لحاظ مرحله اجرايدى كار در طرحهاى در

## انجمـن اقتصاددانان <br> خوابهاى غفلت

## 

 و اطاعاتاتى به قدرى گسترده شدند كه هزينههاى

 درها به روى كشوهاى جهان سوم گشوه مسأله سبب شده كه در حال حال حاضر، بازار كشورهاى

 كارگران آمريكايى شوند. اين مونـ موضوع اصلىترين
 جهانى است. تئورى هاى اقتصادى می گی گويند كه در در اثر آزاد شدن تجارت و فعاليتها ها امكان امكان توليد بيشتر
 همه است. با اين حال دعواى فعلى بين جين جهان سوم و جهان اول - چچون به عقيده بنده جهان دين دوم ديگر وجود ندارد - اين است كه تقسيم منافع حاصل از از

 1) كشورهايیى كه قادر به صادرات نيستيتند، نمى توانند
 يعنى هيج كشورى بدون صادرات نمىتواند از از رشد و ثبات اقتصادى برخوردار باشد. ب) رشد صاند صادرات
 خارجى است. ؟) اقتصاد ايران يك اقتصاد بیثـثبات و تابع نوسانات قيمت نغت است، در حالى كه در

اقتصاد جهانى اين بیثباتى را شاهد نيستيم.



 شرق بود. در آن منطع دنيا از لحاظ اقتصادى به سه دسته تقسيم شده بود: جهان اول، جهان ان دوم و جهان سوم. جهان اول، كشورهاى سرمايهدارى و وري صنعتى، جهان دوم كشورهاى غيرسرمايددارى و جهانيان سوم، كشورهاى توسعه نيافته و غيرصنينعينتى بوريند. بعد از فروياشى بلوى شرق، نتشه اقتصادى جهان هم عوض شد، به طورى كه كشورهاى بلوى شرق سابق، عمدتاً به جهان سوم ملحق شدند ور و بعد از اين رويداد آرايش اين سه جهان تغينير كردن يك طرف كشورهاى پيششرفته و صنعتى (جهان اول) داشتيم و از طرف ديخر، كشورهاى جهان سور سوم به سه گروه تقسيم شدند كه شامل كشورهوهاى پيشرو،
 نه در حال رشد بودند، مى شدند. از از اين زمان اقتصاد راننده و محور حركت جها بـان شـد و و ر رقابتهانى اقتصادى مطرح شلند. به علاوه، تحولات تكنولوزيكى

و خصوصاً از سوى همسايگان كشور مورد تحريم، مورد پذيرش قرار گيرد. دومين دليل، آسيبپپاًير نبودن ايران در برابر تحريمهاى گستران گرده اقتصادى
 حال حاضر، فاصله ميان عرضه و تقاضاى جهانـانى نفت آنقدر اندك است كه قطع صادرات نفت ايران، دور از واقعيت به نظر مى مسد. در نهايت بايد كفت عدم چششمپششى جامعه جهانى نسبت به به موقعيت اقتصادى و استراتزيك ايران، ديگر دليل عدم تأثير تحريمهاى جامعه جهانى بر عليه كشورمان است.

## آثار تحريم گَسترده اقتصادى

نخستين عارضه تحريم گـتريمرده اقتصادى،
 نتايج آن را مىتوان در افزايش قيمت بنزين مشاهـاهـا كرد. البته در اين ميان، كالاهاى واردات
 شدت تحت تأثير اين تحريمها قرار خوراهند گريند همـحنین ايران براى تأمين واردات ضرون ويثّه تكنولوزى - مجبور مى شود با با مراجعه به با بازار سياه، آنها را با قيمتهاى بالاترى تهيه كند كه اين اقدام، فشار مالى زيادى را بر دولت و جا جامعه تحميل مى كند. در بخش صنعتى صنـار صنايع مادر و صنايعى كه عمدتاً تكنولوزى و عوامل توليد خون انود را از ساير كشورها تأمين مىنمايند و همتحنين صنـين صنايعى كه

 خواهند ديد. بخش بازركانى خارجى هم بـى تأثير نخواهدا بود، چراكه توليدات صادراتى - علاوه بر گرانت

 در شرايط تحريمى، قاچحاق و شبه قاتحاق به عنوان ميكروبهايیى كه در محيط آلوده امكان رشد مى يابند، افزايش خواهند مغاسد و جرايم اقتصادى از جمله فرار مالياتى، احتكار و خروج ارز نيز به شدت رشد راند خواهند كرد
 فروش نفت، چشتوانه ارزى به شدت كاهش خوراهر يافت، زيرا عرضه ارز خارجى محدود میش شـود و براى آن بازار سياه به راه خواهداهد افتاد. از طرفى با كاهش درآمل ارزى و نامشخص شدن وضعيت اقتصاد، روند خروج سرمايه از ايران فزونى خوراهي يافت. در اين روند بايد فرصتهايـى را هـم كه بر بر اساس وقوع تحريم از دست مى روند مورد توجه قرار داد. تجربه امارات يكى از نمونههاى چحنين وضعيتى است. نمونه ديگر، قرارداد شركت توتال گاريان يتروناس با وزارت نفت ايران است كه در شرايط

بحران، هم به تزريق نقدينگى پرداختند و هم هم نرخ


 تورم - طبق آمار بانكى مركزى - نرخ دلار فقط حدر درود
 براى اين ^ مال، ها ها درصد تورم جهانى را در در نظر



 كنيم خواهيم ديد كه هزينه توليد داخل ديل براى كالايى
 و هو همين رقم براى كالاهاى وارداتى از حوزه يورو درصد بوده است. اين مسأله نشاندهناينده كاهش تاري توان
 صادراتى است. در واقع، به غير از صادرادرات انـيرات مشتقات نغتى، فولاد و پسته، صادرات كشور در در اكثر كالاها تنزل داشته است. مشكل ديخر، بايیين بودن بهرْوروى كلى واحدهاى توليدى است كه علاوه بر علل فوق الذكر، ناشى از فرسودگى ماشين آلات در برخیى واحـيا همحثنين پايين بودن بهرْورى نيروى كار بها به دليل
 است. مسأله ديگر، وجود تعطيلات اضافى در در در كشور



 از دست مى رود كه اميدواريم اين معضل در در آينده نزديك اصلاح شود مسأله ديگر اين است كه با وجود تكليف برنامه تهارم مبنى بر اين كه نرخ ارز بايد بايد به اندازه تغاوت تورم داخلى و تورم جهانى افزايش يابيد، اين موضوع اجرا نمى شود. عدم اجرای اير اين قانون به با باري

 ارزان دادن نرخ ارز، يارانهاى براى واردات در در نظر مى گيريم. بنابراين اگر دولت نرخ ارن ارز را را طبق قانون

 بهره و استهلاكى اين هزينهها با افزايش نريخ ارين ارز بالا
 رابطه مستقيم با نرخ ارز ندارند تغيير زيادى نمى كنند.
 توليد را - به عنوان عامل افزايش توان ران رقابت توليد

- داخل - به دنبال خواهد داشل
 به
 به اين آمار ما كجاى اين جهان هستيب؟


مشكلات واحدهاى توليدى سخنرانى مهيندس هوشنگَى فاخر نايب رييس اتاق ايران
 كرفتيم و آن را با شرايط واحادهاى توليدى در و 9 ماهله اول سال هـ و و آمارهاى بانكى مركزى در اين معطع








 كار مى كننل، 9 درصد كاهش دان داشتهنهاند.

با مشكل كمبود نقدينگى و 'تورم روبهرو هستند. آز

 وقتى واحدهاى توليدى به طور متوسط زير بـ + درصد


 متوسط • • مرصصد موقعى است كه اين واحدها كا با با


 انقباضى در سال NV بوده است. طبق آمارى كه يكى آر يكى

 درصد رشد تسهيلات داشتهايمr. از سوى ديگر باليا بايد
 در اختيار دارد كم كنيم تا به رقم واقعى برسيم. متأسفانه بر خلاف همه نقاط دنيا كه در مواجهه با

صنعتى Y/QV درصد و در كشورهاى در حال توسعهd r/49 اين كشورها نگاه كنيم، خواهيم ديد كيم كه صادر بادرات به طور مستمر بيش از
 مورد اقتصادهاى نوظهور و در در حال رشد، با با رشد Ir
 مىتوانند صادر كنند. نكته ديگر، بحث صادرات كات الاها و خـدمات است. جالب اين است كه كشورهاى جهان دران سوم، نه تنها در صادرات كالا در حال رشد هستند، بلكه در خدمات هم در حال پيشرفت هستند. مطلب جالب توجه ديخر، سهم كشورهاى توسعه ياني يافته و توسعه نيافته از كل صادرت جهان اسان است. در سال 191 معادل VY/V درصد از صادرات جهان مران مربوط به كشورهاى جهان اول و تنها TV/T TV درصد مريوط



 از سوى ديگر، اگر بر به روند تغيير درآمد سرانه
كشورهاى جهان اول و سوم نگاه كنيم ديد كه در جهان اول، درآمد سرانه انه از ما •1 هزار دلار





 كشورهاى جهان اول T99 درصد و در جر جهان سوم
 فاحش و بسيار زياد درآمل سرانه را در كششورهاى نوظهور نشان مى دهد.
البته اين موضوع در مورد كشورهايى مثل پیين و هند به وضوح قابل رؤيت است، ولى اينى متأسفانه در مورد ايران تغيير چندانى را شاهلد نيستيم. نكته آخرى كه مى خواهم اشاره كنم، بحث توري انورم است.
 تورم در جهان 10/YV بود كه اين نرخ در در دهـه . 9 به به



 است كه در كشورهايیى مثل آمريكا، نرخ بهره بانـي بانكى حدود ه/ • درصد است. نكته جالبتر آن است كـر كـي متوسط نرخ تورم در كشورهاى جهان سوم در دهه

