مشکلات اقتصادی و عدم کنترل مردم چین

از : مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی

اززمان روی کار آمدن کمونیست‏ها در سال‏ 1949،"دان‏وی‏"یا واحد کار دولت مردم چین را منظم نگهداشته است.اگر کارگری در محل کار، جلسات بررسی سیاسی،و منزل از خود رفتار درست‏ نشان دهد،"دان‏وی‏"این قدرت را دارد که به او پاداش بدهد-مانند مسکن رایگان،و اجازه برای‏ بچه‏دار شدن.ولی اگر همین کارگر قدم نادرستی‏ بردارد،چوب فرود می‏آید."دان‏وی‏"می‏تواند او را به انتهای فهرست دریافت مسکن و سایر فهرست‏ها روانه کند،یا مجوز بچه‏دار شدنش را باطل کند.

اکنون همه چیز تغییر کرده است.واقعیت این‏ است که در حدود 100 میلیون نفر هنوز در واحدهای‏ دولتی مشغول به کار هستند و آمار رسمی نشان می‏دهد که تنها در حدود 25 میلیون نفر در بخش خصوصی‏ کار می‏کنند.ولی نیروی کار چین از جمعیت عظیم‏ شناوری تشکیل می‏شود که بیشترشان دهقانان بیکار هستند که دسته‏جمعی برای یافتن کار به شهرها سرازیر می‏شوند ولی در ردیف کارآفرینان خصوصی‏ به شمار نمی‏آیند.احتمالا این نیرو 100 میلیون‏ نفر است.سال گذشته دولت مقرر داشت که ده‏ها میلیون کارگر اضافهء واحدهای دولتی می‏توانند شب‏کاری کنند.

در پکن و گوانگ ژو واقع در جنوب کشور،تقریبا یک سوم کارگران دولتی شغل دوم دارند،در چانگ‏ کینگ این رقم به 40 درصد می‏رسد.در شانگهای، از 12 میلیون نفر جمعیت این شهر برآورد می‏شود که‏ 5 میلیون کارگر دولتی شغل دوم دارند و هر کاری،از دست‏فروشی تا مشاورهء مالی،انجام می‏دهند.

افرادی کهشغل دوم دارند اغلب تمایلی به‏ اضافه‏کاری در واحدهای دولتی پر از کارگر از خود نشان نمی‏دهند.درآمد آنها در سایر واحدها بسیار بیشتر است.برخی از این افراد حتی می‏توانند از عهده پرداخت اجاره‏خانهء شخصی،خدمات‏ درمانی خصوصی و آموزش خصوصی برای فرزندانشان‏ برآیند.به یکباره آن چماق،و دبیر حزب کمونیست‏ "دان‏وی‏"که آن را در دست داشت،دیگر رعب- انگیز و وحشت‏آور به نظر نمی‏رسند.

از سوی دیگر،پاداش‏های حزب دیگر اغواکننده‏ نیست.در اقتصاد پس از دوران سوسیالیستی با آن‏ فساد فراوان،مسکن و خدمات درمانی رایگان،حتی‏ برای کارگران دولتی،بسرعت در حال محو شدن‏ است.در یک روند فزاینده،بنگاه‏های دولتی‏ اجارهء بهای آپارتمان‏ها را افزایش می‏دهند تا کارکنان خود را تشویق به خرید آنها،کنند،پزشکان‏ و پرستاران کم حقوق،برای انجام خدمات اصلی‏ درمانی،رشوه مطالبه می‏کنند.

دای کینگ نویسنده‏ای که به خاطر پشتیبانی‏ از جنبش طرفدار دمکراسی در سال 1989 به زندان‏ افتاد معتقد است که حزب کمونیست با کاهش نفوذ واحدهای دولتی،کنترل خود را روی جمعیت از دست داده است.وی می‏گوید در گذشته،واحد کار برای شما مسکن،حقوق و خدمات درمانی را تامین‏ می‏کرد،ولی اکنون چنین نیست،این بزرگترین‏ دستاورد اصلاحات است.

خانم دای یکی از افرادی است که به خاطر جانبداری از جنبش طرفدار دمکراسی به عنوان‏ تنبیه از دان‏وی اخراج شد.بسیاری از دانشجویان‏ نیز از مشاغل دولتی محروم شدند.در ابتدا،افرادی‏ که با از دست دادن مشاغل دولتی امنیت کاری‏ خود را از دست داده بودند به ناگهان دچار وحشت‏ و هراس شدند.چهار سال بعد،این افراد به ناچار به کارآفرینان تبدیل شدند و هم‏اکنون از وضعیت‏ خود به عنوان کاسب و دلال لذت می‏برند.

البته،دان‏وی تنها ابزار کنترل نیست در شهرهای‏ بزرگ،مقامات دولتی تلاش می‏کنند با ثبت‏نام‏ این افراد و دریافت مالیات از آنها برخی اقدامات‏ انضباطی را از نو اعمال کنند،کمیته‏های خیابانی- یعنی باندهای زنان و مردان بازنشسته که بسیار جلوتر از روی کار آمدن کمونیستها جای خود را به‏ خاطر خبرچینی باز کرده بودند-نیز مراقب‏ خانواده‏هایی هستندکه در منطقه آنها ثبت‏نام‏ شده‏اند.برای مثال،اگر با مورد یا چهرهء غریبی‏ روبرو شوند فورا به پلیس اطلاع می‏دهند.

ولی این کمیته‏ها،تنها هنگامی که ثبت‏نام مردم‏ و مشخصات منازل دقیق باشد،می‏توانند به عنوان‏ ارگان‏های مؤثر مراقبت و کنترل عمل کنند.تا دههء 1980 مردم هرجا که ثبت‏نام کرده بودند اقامت داشتند:دهقانان در روستاها،و شهرنشینان‏ در شهرها،با شروع اصلاحات اقتصادی و کاهش‏ افراد مورد نیاز برای کار روی زمین و مزارع،میلیونها دهقان به صورت غیر قانونی به شهرها مهاجرت‏ کردند.در تمام ایستگاههای قطار شهری،صدها دهقان چینی در جستجوی زندگی بهتر قدم به‏ سالن ایستگاه می‏گذارند.

در حومه پکن،تمام روستاها از مهاجران غیر- قانونی پر شده است.برخی از آنها کارگاه‏های‏ نامناسبی ایجاد کرده و پارچه تولید می‏کند، دیگران مروارید می‏فروشند و برخی هم رستوران و دکه‏های فروش سبزی احداث کرده‏اند.بیشتر مردان در ساختمان‏سازی مشغول به کار هستند.

اقتصاد به این مهاجران نیاز و دولت از آنها وحشت دارد.برای مثال،نرخ روبه افزایش‏ جنایت به‏طور کلی به این جمیعت شناور نسبت‏ داده می‏شود.برای پلیس پیدا کردن رد افراد مظنون دشوار است زیرا که ثبت‏نام نشده‏اند.این‏ افراد هیچ دان‏وی و یا کمیتهء خیابانی ندارند.

"ون هیوباوو"یکی از روزنامه‏های شانگهای هفته‏ گذشته نگرانی خود را از پیامدهای این تحولات‏ با عباراتی بیان کرد که در سایر نقاط جهان به‏طور رعب‏انگیزی انعکاس پیدا کرد:"اگر سطح زندگی‏ مردم در پایین‏ترین حد ممکن باشد،خیلی راحت‏ به صورت ضد جامعه در می‏آیند،و عامل بی‏ثباتی‏ می‏شوند.این جمعیت شناور که خارج از کنترلهای‏ عادی زندگی می‏کنند،به مثابه خاک بایری برای‏ رشد جوامع مخفی به شمار می‏آیند.اگر با یکدیگر متحد شوند و تشکیلاتی راه بیندازند،در آن صورت‏ این جمعیت عظیم با درآمد غیر ثابت تهدید بزرگی برای ثبات کشور خواهد بود.و اگر به‏ میلیون‏ها نفر بیکار در شهرها ملحق شوند،پیامدهای‏ بعدی به هیچ وجه تصورپذیر نیست.

مأخذ:نشریه اکونومیست،ژوئن 1993