تایوانیهای سفر دوست

از : مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی

ترزاشی 32 ساله کارمند دفتری یکی از بانکهای‏ تایوان است ولی اگر به گذرنامه‏اش نگاه کنید تصور می‏کنید دیپلمات است.ظرف هفت سال‏ گذشته هشت سفر به خارج از کشورش رفته و از شهرهایی چون کیوتو(پایتخت قدیمی ژاپن)و مناظری چون کوههای راکی کاندا و صحرای سوزان‏ کالاهاری در افریقا دیدن کرده است و اکنون‏ پنجمین یاری است که به امریکامی‏آید.می‏گوید "تایوان خیلی کوچک است.برای استفاده از مرخصی سالانه ما به خارج سفر می‏کنیم.می‏شود گفت این کار برای تایوانیها یک رسم و قاعده شده‏ است."

دنیاگردانی مثل ترزا نمایانگر روند تازه‏ای در مسافرت بین المللی هستند.سال گذشته برای‏ اولین بار درآمد سرانه تایوان از مرز 10000 دلار گذشت و توریستهای پولدار تایوانی در سال 1992 (1371)چهار میلیون سفر به خارج کردند در حالیکه هفت سال قبل از آن 850 هزار سفر کرده‏ بودند و این رشد روبه افزایش است بطوریکه در چهار ماه اول سال 1993 سفرهای خارجی تایوانیها 14% نسبت به مدت مشابه سال پیش زیادتر شده بود.تقریبا نصف سفرهای سال گذشته به مقصد هنگ‏کنگ،چین بود.اما مسافران تایوانی مرتبا بلند پروازتر میشوند مثلا شمار تایوانیهایی که تا آخر آوریل امسال عازم امریکا شده‏اند 20%بالا رفته و از صد هزار نفر گذشته است.

این ارقام مسلما به سود شرکتهای جهانگردی‏ بویژه شرکتهای هواپیمایی است.هواپیمایی دلتا پرواز به تایوان را در سال 1988 شروع کرد و هفته‏ای‏ یکبار مسافران را از طریق سئول به شهر پورتلند می‏رساند.حالا هفته‏ای چهار بار پرواز یکسره به‏ پورتلند دارد.مدیر بازاریابی و فروش دلتا در تایپه‏ (پایتخت تایوان)می‏گوید"اگر هواپیما به اندازه‏ کافی داشتیم پروازهامان را هر روزه می‏کردیم."

خطوط هوایی اروپا نیز آغوش خود را باز کرده‏اند. در مارس(اسفند)گذشته بریتیش ایرویز(هواپیمایی‏ انگلیس)توسط یکی از شرکتهای فرعیش موسوم به‏ بریتیش ایشاایرویز پرواز مستقیم به تایوان را آغاز کرد تا به این ترتیب دولت چین را نرنجانده باشد. لوفت هانزا نیز توسط شرکت فرعی خود کندرایر در ماه ژوئیه پرواز به تایپه را شروع می‏کند و انتظار میرود ایرفرایس اندکی بعد از آن وارد صحنه شود. این تازه واردها در حقیقت دنباله روک ال ام- (هواپیمایی هلند)هستندکه ده سال است میان‏ تایپه و آمستردام رفت‏وآمد می‏کند.

جهانگردان جدید تایوانی از بزرگترین‏ سفرکنندگان آسیا یعنی ژاپنیها،الهام گرفته‏اند. تایوانیها بیشتر به تورهای کوتاه راغبند و معمولا در آسیا می‏مانند اما طبق یک بررسی دولتی،مقارن‏ پایان دهه 1990 سالانه یک میلیون از سفرهاشان‏ به مقصد امریکای شمالی،اروپا و استرالیا خواهد بود بعبارت دیگر 12% از 5/8 میلیون سفر پیشبینی‏ شده،به مقصدهای نامبرده اختصاص خواهد داشت. اما برخلاف ژاپنیهای اواخر دهه 1980 که آزادانه‏ خرج می‏کردند،تایوانیها جهانگردانی مقتصد هستند که مایلند بیشتر از نماینده کارخانه جنس‏ بخرند تا مغازه‏های شیک.معذالک دولت تایوان‏ برآورد کرده است که مسافرانش در سال 1993 نه‏ میلیارد دلار در کشورهای دیگر خرج خواهند کرد. با اینکه جمعیت تایوان از 21 میلیون زیادتر نیست‏ 2%کل هزینه مسافرت در جهان توسط اهالی این‏ جزیره پرداخت میشود.

بعضی شرکتهای مسافرتی که معتقدند تایوانیها بزودی از تورهای معمولی خسته خواهند شد درصددند برنامه‏های مخصوصی به آنان عرضه‏ کنند.مثلا یک شرکت آمریکایی بنام گوئینگ‏وست‏ (رهسپار غرب)با همکاری شریک محلی خود سفرهای‏ مختلف از جمله سیاحت با قایقهای چوبی در رودخانه میسوری را عرضه کرده است.مدیر کوئینگوست میگوید"این فرصت خوبی برای‏ ساکنان منطقه ماست تا آنهاکه واقعا سرمایه دارند برای چذب توریستها بکار اندازند."

استرالیائیها هم تلاش زیادی برای استفاده از این بازار نشان میدهند.پرواز مستقیم بین دو کشور در 1992 شروع شده در همان سال 45000 تایوانی‏ به استرالیا سفر کردند.دولت استرالیا پیشبینی‏ می‏کند که این تعداد در سال 2000 به سیصد هزار نفر برسد.یک شرکت استرالیایی موسوم به سی‏ورلد (جهان دریایی)می‏کوشد تایوانیها را با عرضه‏ خوراکهای مطلوب جلب نماید.سی‏ورلد سابقا فقط در رستوران هاش بیفتک سر میز می‏آورد.حالا رستورانی دارد که غذاهای چینی تهیه میکند.

بازگشت به جمع جهانی

تایوانیهای سفر دوست‏ سبب شده‏اند که این جزیره از انزوای سیاسی به‏ درآید تا چندی قبل فقط 29 کشور روابط سیاسی با تایوان داشتند اما حالا 33 کشور دیگر،نمایندگانی‏ دارند که میتوانند ویزا بدهند که چهار کشور از این‏ تعداد سال گذشته دفتر نمایندگی باز کرده‏اند. رئیس امور کنسولی وزارت خارجه تایوان می‏گوید "حتی در دوردست‏ترین نقاط اروپای شرقی،اهالی‏ سعی می‏کنند ویزا در دسترس مسافرین ما قرار داده شود."

در عین افزایش سفرهای خارجی،تایوانیها را بیش از پیش متوجحه انزوای سیاسی کشورشان کرده‏ است.بسیاری از آنان می‏خواهند که تایوان به‏ سازمان ملل برگردد.این کشور در سال 1971 که‏ چین به این سازمان راه یافت،آنرا ترک کرد.در ماه آوریل امسال رئیس جمهور تایوان قول داده‏ است که برای ورود مجدد کشورش به این سازمان‏ جهانی،تلاش کند.با توجه به مخالفت پکن شاید این هدف تحقق نپذیرد اما وجود جهانگردان‏ دست‏ودلبازی چون ترزاشی لا اقل تعدادی از اهالی تایوان در کشورهای دیگر با استقبال گرم‏ روبرو شد.

ماخذ:نشریه بیزینس ویک،28/6/93