خصوصی سازی در روسیه

از : مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی

اگر شخصی 730 میلیون دلار در اختیار داشته باشد می‏تواند شرکت‏کری ریسرچ‏ (Cray Reasearch) را که تولیدکننده‏ آمریکایی ابر کامپیوترهاست و یا ویکرز Vickers را که یک شرکت مهندسی انگلیسی معروف است‏ خریداری کند.از سوی دیگر،با همین مبلغ‏ می‏توان تقریبا"بر نیمی از صنایع تولیدی روسیه‏ دست پیدا کرد.ولی مهم آن است که مشکل‏ بتوان گفت کدام سرمایه‏گذاری بهتر است.

این مبلغ،که برای صنایع روسیه تعیین‏ شده،نتیجهء برنامهء خصوصی‏سازی فراگیر دولت است.در پایان سال 1992،هریک از شهروندان این کشور یک سند هزینهء(1)خصوصی‏ سازی به ارزش اسمی 10000 روبل تقریبا"برابر با 25 دلار دریافت کردند ولی هم اینک ارزش هر یک از این اسناد به نرخ ارز تنها 12 دلار است. صاحبان این برگه‏ها یا می‏توانند آنها را در بازارهای‏ ثانوی نقد کنند و یا سهام 6000 شرکت متوسط تا بزرگ این کشور را که قرار است امسال‏ خصوصی شوند خریداری کنند.

با هریک از این برگه‏ها می‏توان 10000 روبل‏ دارایی شرکت‏های خصوصی‏شده را خرید.در نگه نخست،این کار ظاهرا"چانه‏زنی قرن‏" است زیرا ارزش دارائی‏ها براساس قیمت‏های‏ سال 1991 محاسبه شده و باید توجه داشت که‏ قیمت‏ها در روسیه در سال 1992 به‏طور شگفت‏آوری‏ تا 2600 درصد افزایش است.دولت از این‏ نگران است که تورم لگام گسیخته موجب‏ تلاش‏های دوباره برای تثبیت قیمت‏های دارایی‏ به نحو نامناسبی شود به طوری که فرایند خصوصی‏سازی تا مدت نامشخصی به تأخیر بیفتد.آنچه که موجب می‏شود تا خصوصی‏سازی‏ از جذابیت بیشتری برخوردار شود این است که‏ هم اینک اسناد هزینه در بازار ثانوی با تخفیف‏ 60 درصد فروخته می‏شود.از لحاظ تئوری‏ می‏توان تمام این برگه‏های هزینه را تنها به‏ مبلغ 730 میلیون دلار بدست آورد.

پرسش واقعی این است که آیا تمام صنایع‏ اتحاد شوروی سابق ارزش این مبلغ را دارند یا نه؟پاسخ این پرسش،با نگاهی به اورالمش‏ (Uralmash) ،نگین صنایع شوروی، منفی است.

اورالمش که مخفف کارخانهء ماشین‏سازی‏ سنگین منطقهء اورال است در شهر صنعتی‏ و آلودهء"یکاترین برگ‏"یا سوردلوفسک قرار دارد.این همان شهری است که آخرین تزار روسیه و خانواده در آن به قتل رسیده استو بوریس یلتسین کار خود را از آنجا آغاز کرد این کارخانه در اوج شکوفایی خود در اوایل‏ دههء 1980،تقریبا"50000 کارگر داشت و تولید آن ماشین‏آلات غول‏پیکر برای صنایع‏ مختلفی از جمله کارخانه فولادسازی،ذوب‏آهن، تجهیزات حفاری نفت و بلدوزرهای عظیم‏ بود.با راهنمایی نیکلای ریشکوف در اوایل‏ دههء 1970،تولیدات کارخانهء مزبور به‏طور حیرت‏انگیزی متنوع شد و از کارخانهء چوب‏بری‏ گرفته تا ماشین لباسشویی را می‏ساخت. ریشکوف،به عنوان یکی از آخرین نخست‏وزیران‏ اتحاد شوروی سابق در دوران زمامداری‏ میخائیل گورباچف بیشترین آسیب اقتصادی را به روسیه وارد کرد.

وضع اورالمش در سال گذشته بسیار بد بود. بدین معنی که تولید این کارخانه با 30 درصد کاهش به 145000 تن ماشین‏آلات رسید(این‏ شیوهء کلاسیک ارزیابی تولیدات شوروی است) ویکتور کروفین که تابستان گذشته از جانب‏ کارکنان کارخانه به سمت مدیر اورالمش انتخاب‏ شده معتقد است که وضع مالی کارخانه بسیار بد است.این حرف بدین معنی است که تعداد اندکی از مشتریان صنایع سنگین این واحد می‏توانند پول ماشین‏آلاتی را که قبلا"دریافت‏ کرده‏اند بپردازند.با وجودی که کارکنان این‏ کارخانه به 24000 نفر یعنی نصف کاهش پیدا کردند ولی هنوز کار به اندازهء کافی برای این‏ عده وجود ندارد:برخی از خطوط تولید تنها 3 تا 4 روز در هفته کار می‏کند و مرخصی‏های‏ بدون حقوق(و اجباری)معمول است.میانگین‏ دستمزد ماهانهء بخش تولید 10000 تا 15000 روبل است که حتی با استانداردهای حزن‏انگیز یکاترین برگ در سطح بسیار پایینی قرار دارد. آقای کروفین یک استراتژی دو مرحله‏ای برای‏ نجات شرکت از این بحران اقتصادی ارائه داد. در مرحلهء نخست،شرکت را خصوصی می‏کند. اوالمش در پایان سال 1992 با 8/1 میلیون سهم‏ به یک شرکت سهامی تبدیل شد.در یک حراج‏ ملی،که در دوم آوریل آغاز و تا پایان همان‏ ماه ادامه داشت،تعداد 514000 سهم این‏ شرکت با اسناد هزینه معاوضه شد.

در مرحلهء بعد،وی امیدوار است که از سهام‏ اورالمش برای انعقاد قراردادهای مشترک با شرکای خارجی استفاده کند.در این زمینه‏ کروفین تجربه کافی دارد.او پس از گذراندن‏ یک دورهء بازرگانی در آلمانغربی در سال 1988 اقدام به تأسیس شرکتی مشترک با یکی از واحدهای اتریشی کرد تا تجهیزات فولادسازی‏ تولید کند.هم اینک اورالمش با شرکت کاترپیلار سرگرم مذاکره است تا تجهیزات دکل‏های حفاری‏ نفت را که با موتورهای آمریکایی سازگار باشد بسازد.اعتقاد به سرمایه‏گذاری خارجی نشانگر ضعف غول‏های صنعتی روسیه است:شرکای‏ خارجی تنها منبع احتمالی سرمایهء جدید و در عین حال بهترین منبع برای طرح‏ها و تکنولوژی‏ جدید به شمار می‏آیند.

ولی با تمام این‏ها،به نظر می‏رسد که کارگران‏ کارخانه با این طرحهای بزرگ متقاعد نمی‏شوند. یکی از مهندسان می‏گوید سال پیش که او و همکارانش کروفین را انتخاب کردند تحت تأثیر جوانی نسبی و آموزش آلمانی او قرار داشتند ولی او اکنون معتقد است که کروفین تنها به‏ فکر تحکیم موقعیت خود به عنوان دبیر اول‏ اتحادیهء محلی کمونیست‏های جوان بوده است. درحالی‏که مذاکره با شرکت کاترپیلار هنوز به‏ نتیجه نرسیده است،شرکت مشترک با اتریش‏ چند سفارش انجام داده است.

سرگی نازارف که یک شرکت مشاوره‏ای بازرگانی- اطلاعاتی در یکاترین برگ تأسیس کرده از این‏ بیم دارد که سرمایه‏گذاری خارجی ضامن موفقیت‏ نباشد.حتی با نوسازی شرکت‏های انحصاری‏ قدیمی مانند اورالمش،مشتریان این شرکت با توجه به دستیابی به ارز قوی-برای مثال در صنعت نفت-ترجیح می‏دهند که تجهیزات‏ خارجی خریداری کنند،زیرا که مطمئن‏تر و کار با انها آسانتر است.وی بر این باور است که امکان‏ بقای اورالمش تنها در صورتی وجود دارد که‏ اندازهء این شرکت بسیار کوچکتر از وضع کنونی‏ آن شود و فعالیت خود را روی ساخت ماشین‏آلاتی- همچون بلدوزرهای کوچک-که احتمالا"تقاضا برای آنها زیاد است متمرکز کند.

با این حال،اورالمش دومی نیز وجود دارد که‏ در سلامتی در حال گسترش است.

بانداورالمش،حتی در شهری که به عنوان‏ مرکز جنایت سازمان یافته شهرت دارد،یکی از مخوف‏ترین سازمان‏های زیرزمینی به شمار می‏آید.این باند در دههء 1970 بوسیلهء کنستانتین و گریگوری تیسانوف ایجاد شد و ثروت‏ خود را در نتیجهء تبانی با سرپرستان اورالمش‏ و معاملات بازار سیاه بدست آورد.گریگوری‏ سال گذشته به قتل رسید ولی باند مزبور هنوز مالک یک رستوران و یک فروشگاه لوازم ورزشی‏ نزدیک به کارخانهء اصلی است.این سازمان‏ همچنین باشگاه ورزشی اورالمش را منطقه‏ی‏ قرق محافظان شخصی مافیاست در کنترل خود دارند.جنایت سازمان یافته یکی از چند فعالیت‏ اقتصادی روبه گسترش در روسیه است.اصول‏ اخلاقی در حال نابودی است و برخلاف انتظار این جنایت است که خصوصی می‏شود.

مأخذ:نشریه اکونومیست،مه 1993

پی‏نوشت:

(1)- Voucher