مى باشد به صورت جذّى توجه شود. در بخش هايى از اين اصل به مسايل واگذارى و همـتُنين فضاى
 اين اصل در مورد بكبود فضاى كسبونار مار از طريق اصالح وضع صدور مجوزها مىباشد كه طـن طبق آن هيج دستگاهى نبايد از يك زمان مشخصش شده براى صدور مججوز عدول كند
 تعيين يكى هيأت به عنوان هيأت مقرراتزدايـيى از سوى رييس جمهور اثاره كرد كه وظيفه آن بردرسى مقررات موجود و اعلام مواردى است كه مان مانع بهانبود
 هستند كه هماكنون در جهت رشد بخش برداشته مى شوند. بنابراين مى توان كفت كـلـ كه مسير
 بخشش خصوصى فراهم آمهه است. يعنى، ديخر زمان

 ديخر در مورد فضاى كسبوكار، متغير كسبوكار رابطه مستقيمى با ميزان تشكيل سريع سرمايه ثابت به وسيله بخش خصوصى دارد، چرا كه بهربود فضاى كسبوكار، افزايش سرعت گردش كار و و شفافيت معاملات را به همراه دارد كه در ادامه، باعث افرياري افزايش سرمايهكذارى و كاهش هزينههاى توليد خواهد شد.
 خصوصى درخواستى مبنى بر تأسيس يك شركت

 بر اساس منطقه اقتصادى، پپروزهاى را انتخاب كندا راند، ديخر نمىتوان تا اين اندازه زمان را براى صدرا صدر مجوزها تلف كرد، بلكه بايد همان لحظه اقدان اقدامات لازم صورت گيرد و در زمان مجوزها صادر شوند. در حال حاضر اينر اين اتفاق افتاده و در واقع يک انقلاب رفتارى در ثبت شركتها

 ارتقا يافته است.

 بر اساس آييننامههاى موجود در در شهردارى براي براى ساخت يكى محل توليدى لازم بود سه تا تهار در دفعـي بازرسى صورت گيرد كه در هر بار بازيلى بازيى، اين پرورْه ساختمانى بايد متوقف مى شد و و تا زمانى كه نتيجه بازرسى خوب اعلام نمى شده، اجازه ادادمهيافتن پرور夫ه هم داده نمى شد. در واقع اين مورد يكى از مسايل پيش روى كسبوكار به شمار میرفت، اما

## ارزيابى روشهاى خصوصىسازى

# نَاهى ديگَر به كارفرماى بزر گی 

##  

 همواره با قوانينى كه اصالً با رشد اين بخش مرد متناسب
 تاششهاى صورت گرفته در جهت بهـيود وضعيت نزولى براى رتبه كشور ما در عرصه جهانى باري آنى و واقعيتهاى كشور هم تا حدى مؤى ايد اين آمار ها مىباشند. تحليل جنابعالى در اين رابطه چچيست؟


بخش خصوصى اشاره كرد كه متأسفانه همواره در برابر برخى رقباى قدرتمند دولتى نافرجام بوده است. اما هم اكنون وضعيت تثغيير كرده و اقدامات وريات وري تالشهاى بسيار خوبى در اين رابطه صورت گرفته است، چجرا كه به طور طبيعى شركتهاى دولتى ارينى بر چايه منطق اقتصادى عمل نكرده و بهرْورى پايينى دارند و بايستى بخش خصو خصى رشد كرده و به جايگاه مناسب خود برسد. نكته حايز اهميت در اين بحث اين است كه ما تازه وارد اين دوره جاير ايدر
 تركيه •r سال است كه خر خصوصى سازی را را شروع كردهاند. در اين راستا مى توان به كشورهایى عريستانيان،
 ما وارد اين عرصه شدهاند و در واقع، تنها توجه بها بها
 رشدى را تجربه خواهيم كرد. اين دوره در حار حال كذاري، دوره بسيار مهمى براى كشُور است و همه باهي بايد در جهت رشد آن تلاش نمايند. من معتقدم لازم است به اصل اصل 44 قانون اساسى كه به عنوان ستونهاى حركت اقتصاد كشور مطرح

طبق گزارشى كه در سال جارى در خصوص





 روند نزولى شاخص كلى فضاى كسبوكار مى مباشد كه ما توانستيم با تلاش شبانى به اين مهم دست يابيم و روند صعودى را در پيش بخييمّ. در واقع ما توانستيم نقطه عطفى در اين بخش ايجاد كنيم. در اقتصاد ما تا همين چنـد سال اخير، موضوع
مشاركت فعالان واقعى در عرصههاى اقتصادى وجود نداشت كه در اين خصوص مى توان شرايط انقلابى و ساختار نغتى اقتصاد كشور را از جممله دلايل اين اتفاق دانست. در واقع، اقتصاد ما همواره دولتى و إنى


حضور موفق در گردونه رقابت را نداشت. بنابراين بخش خصوصى به هيجوجه رشد

كه قدم در اين مسير مى گذاريم بايد همخى از سختى كار مطلع باشيه و با اميد به آينده حركت كنيم.

號 بخش خصوصى در كشور از درصد پايينى از از ظرفيت خود استفاده مىكند، آيا تدابيرى در مورد حل اين مشكل و همحچنين عدم بروز آن آن در خصوصىسازىهاى آتى انديشيده شده است؟

در ابتدا بايد كفت كه ظرفيت توليد يک بخش توليدى ارتباطى با وضع موجود بلكه به مقياس اقتصاد مربوط مى مشود، در اين خصوص دو نكته حايز اهميت است. اول اين كه معمولاً شركتها به ميزان ظرفيت انـيت اسمى

 مورد بعدى در مورد لزوم پيوند بخش و دولتى مى باشد. در واقع اين تصور كه بايد

 نيست. در اين جا مى توان با يك مثال موضوع را را بهتر توضيح داد. فرض مى كنيم دولت يك كـي كشور قصد اجراى يک پروزه بزرگ را داشته باشده در در اين حالت دولت بايستى بسته پروزثه مذكور را جهت ارايه به بازار آماده كند. در اين ميان شركته مایى خارجى با بررسى اين طرح تا • ب درصد بودجه مورد نياز آن مشاركت مى كنند.

 و تا •ه درصد هم وام در اختيار آن قرار مى دهده.
 تأمين مى شود. در ابتدا ممكن است كه عنوان شود سهم بخش خصوصى - يعنى •ا درصد - بسيار اندى است، ولى بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كر كه سهمى را كه دولت در اين پروزه تقبل كرده در طور طول
 سوى ديخر زمانى كه به مرحله بهرْبردرارى می رسيمه، دولت سهم خود را از اين پر ایروزه از طريق عرضه سهام خود در بازار و يا مستهلى كرين كردن تدريجى
 صورت عرضه سهام دولت در بازار زمينه جهت وري ورود بخش خصوصى جلديد فراهم مى شود و و در واقع پرورزه مذكور به صورت آرامآرام و كاملاً منطقى به سمت خصوصى سازى حركت مى كند.

## ■.

 بهبود فضاى كسبوكار انجاميده است و ثانياً با توجه به اين كه هنوز مديريت خصوصى نداريمه،
 بوده يا به بخش دولتى؟


اين حرف كه بايد واگذارىىها كاملاً به بخش خصوصى صورت كيرد، حرف خيلى قشنگى است، ولى عملى نيست. در اين مورد مباحث اقتصاد توسعه بيان كننده مسايل پيش رو رو خواهد بون بود. به عنوان مثال، بخش خصوصى توان خريد 1 ميليارد دلار سهام مخابرات را ناندارد و از طرفى نمى توانوان تنها

 برخى نهادهاى بزرگ دولتى وارد عرصه شوند و با با ايجاد ظرفيتهاى كفتوگوى متقابل، يك مشاركت دو طرفه بين بخش خصر خصوصى و دولتى ايجاد شود. در خصوص مثال ذكر شده، نهادهاى شبهدولتى كـي از نظر قانونى اجازه ورود به اين عرصه را دارند، مى توانند به ميزان V ميليارد از سهام مخابرابرات را خريدارى نمايند و مابقى آن توسط بخش خـن خصوصى تأمين شود. درست است كه سهم بـر بـش
 اختيار گرفتن سهم بيشترى از سوى اين بخش در در
 واقع اين روند بايستى به صورت "قدم به قدم" انجام شود. در اين ميان لازم است نهادهاى تخصصى بخش خصوصى مسؤوليت ايجاد روابط متقابل مذكور را به عهله گيرند و نقش ما هم تعريف حقوقى است كه شرايط بخش خلـون خصوصى را در اين مشاركت حفظ كند.
 بايستى ظرفيت دو طرف افزايش يابد. در واقع زمانى

هم اكنون تعداد بازرسى هاى مذكور يی يا دو بار در

 متوقف نمى شود. در نتيجه، اين امر عالاوه بر كاهـي
 كار، هدر رفتن سرمايه و بيكار شدن كارگرانـيان را هـم در پیى نخواهد داشت.
 فضاى كسبوكار از آن تشكيل شده است، چحَونه است؟

كسبوكار عنوان شده، ما توانستيم در برخی مري موارد
 صعود كنيم، ولى در برخى شاخصهها هم، وضع بدتر شده است.
البته در مجموع مىتوان عنوان كرد كه بعد از
سالها حركت نزولى، اين روند تغيير كردهه و در جهت رشد مثبت به حركت درآمده است است در اين تغيير جهت دو نكته بسيار مهم وجود دارد. اولين مورد در خصوص بازسازى نگرشه انـا و هنجارهاى
 اين بخش اقدامات خوبى صورت گرفته است اس مورد
 حركت ما در محيط بينالمللى مربوط مى شود. به
 نبودن ديگر كشورها در اين عرصه، نياز به يك عزم ملى خواهيم داشت. امروز يكى صادركننده در كشور ملزم به ارايه سند براى صادرات كالاى مورد نظر خود مى مباشد كـد اين باعث صرف هزينه و زمان در جار جاهيايى مى شورد كـي اصارًا نيازى به آن نيست. همينطور در در مورد واردات،
 ديگر مواردى هستند كه باعث سقوط رتبه ما در بحث تجارتهاى فرامرزى تا جايگاه .با جا جهانى میش
 سندهاى لازم جهت صادر تصرات و واردات كالاها مى مباشد تا بتوانيم رتبه كشور در اين شاخص را را هم ارتقا دهيم.
 طور خاص سرمايه كارارى بخش خصر خصوصى خارجى در كشور ايجاد شود، بايستى فضاى كسبورئى اصلاح شود و به صورت بهينه حركت نمايد ايد كار كار بزرگ ما اين نيست كه روند نزولى آن آن را متوقف كرديم، بلكه كار بزرگ اين است كه اين توانستين اين اين
 بخشهاى كشور قرار دهيم و در واقع آن را تبديل به يك ارزش ملى كرديم.

