ایران خواستار همکاریهای فنی و سرمایه گذاری مشترک با استرالیاست

معاون اتاق ایران در ششمین اجلاس کمیسیون مشترک‏ همکاریهای ایران و استرالیا: روابط بازرگانی ایران و استرالیا باید به سطح مطلوب برسد ایران خواستار همکاریهای فنی و سرمایه‏گذاری مشترک با استرالیاست‏ ایران و استرالیا میتوانند پایگاههای اقتصادی و بازرگانی یکدیگر در خاور دور خاور میانه‏ باشند.

ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای‏ ایران و استرالیا در روزهای 5 تا 7 شهریور ماه 73 در شهر کانبرا تشکیل شد.

از ایران هیاتی به ریاست آقای دکتر عیسی‏ کلانتری وزیر کشاورزی که ضمنا سمت ریاست‏ کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و استرالیا را بعهده دارد-عازم کانبرا شدند.در هیات ایرانی‏ گروهی از شخصیتهای اقتصادی و بازرگانی از وزارتخانه‏های بازرگانی-کشاورزی-معادن و فلزات-پست و تلگراف و نیز نمایندگانی از مجلس‏ شورای اسلامی و سازمان ترافیک تهران و همچنین‏ تعدادی از کارشناسان عالیرتبه از کارشناسان عالیرتبه‏ وزارت امور خارجه و نمایندگان سیاسی ایران در استرالیا در این اجلاس شرکت کردند.

از طرف استرالیا نیز یک هیأت 35 نفری مرکب از شخصیتهای اقتصادی-کشاورزی-صنعتی و بازرگانی‏ بخشهای دولتی ایران و استرالیا حضور داشتند. ریاست هیأت استرالیائی وزیر بازرگانی آن کشور بود.ضمنا 37 نفر از اعضای اتاق بازرگانی مشترک‏ استرالیا و ایران در مذاکرات و سخنرانیها حضور داشتند.

از طرف اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران‏ آقای مهندس جمشید بصیری تهرانی در اجلاس‏ حضور داشتند و در دومین روز اجلاس سخنرانی‏ جامعی دربارهء روابط اقتصادی و بازرگانی ایران و استرالیا و چگونگی گسترش این روابط ایراد کردند.

سخنان معاون اتاق ایران

معاون اتاق ایران در سخنان خود اظهار داشت:

برخورد فرض میدانم پیش از شروع بحث از جانب‏ ریاست اتاق ایران و نیز شخصا از دعوتی که از اتاق‏ ایران برای حضور در اجلاس کمیسیون مشترک‏ همکاریهای اقتصادی و فنی ایران و استرالیا بعمل‏ آورده‏اید تشکر و سپاسگزاری و از مهمان نوازیهای‏ مردم شریف این کشور قاره‏ای قدر دانی نمایم.

تشکیل و برگزاری مرتب جلسات کمیسیون‏ همکاریهای ایران و استرالیا نشانه عزم راسخ و پایدار دو کشور در توسعه روابط همکاریهای فنی- اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور میباشد و اتاق‏ ایران از چنین همکاریهای سازنده عمیقا استقبال‏ میکند.نشانه بارز این امر،تشکیل اتاق مشترک دو کشور است که در اجلاس قبلی کمیسیون مشترک دو کشور به توافق رسید و خوشبختانه طرف استرالیائی‏ بلافاصله به تشکیل اتاق استرالیا و ایران اقدام‏ نمود.لیکن از آنجا که تعداد صادر کنندگان کالا به استرالیا چندان زیاد نبودند،تشکیل اتاق مشترک ایران و استرالیا با تاخیر روبرو شد که خوشبختانه ماه گذشته‏ به نتیجه نهائی رسید و اتاق مذکور رسما با حضور 30 عضو تشکیل گردید که امیدواریم روز بروز بر تعداد اعضاء و حجم داد و ستد و همکاریهای متقابل آنها با استرالیا،افزایش یابد.امروز خرسندم به اطلاع‏ حضار محترم برسانم که ده روز قبل اتاق مذکور با حضور سفیر استرالیا و وابسته بازرگانی آن کشور در تهران و جمعی از بازرگانان و صاحبان صنایع که با استرالیا داد و ستد دارند رسما کار خود را شروع کرد،اساسنامه‏ آن تصویب و اعضاء هیات مدیره آن انتخاب شدند.

آقای مهندس بصیری در ادامهء سخنان خود افزود:باید صادقانه بگویم که برای ما چندان خوش‏ آیند نیست که قاره عظیم پیشرفته تک کشوری استرالیا را در ردیف بیست و پنجمین کشورهای وارد کنندگان‏ کالا به ایران با سهمی معادل 77 صدم درصد از نظر خریداران کالا از ایران در ردیف چهلم با سهمی کمتر از 19 صدم درصد مشاهده کنیم و فکر میکنم نیز از این ارقام راضی نباشید.

در زمینه تجارت ما تا چند سال دیگر نیازمند به‏ واردات اقلام گوناگون خاصه سه قلم عمده از تولیدات‏ هستیم که استرالیا در تولید آنهاشهرت جهانی دارد و عبارتند از گندم گوسفند و پشم،بعلاوه بسیاری‏ ماشین آلات و ابزار صنعتی و کالاهای سرمایه‏ای که‏ مورد نیاز برنامه دوم عمرانی کشورمان میباشد و اینک‏ مراحل نهائی تصویب خود را در پارلمان ایران طی‏ میکند،مقرر است از ابتدای سال آینده ایران 21 مارس 1995 به مرحله اجرا در آید.

لیکن ما با استرالیا مساله‏ای مهمتر از واردات و یا صادرات کالا داریم.ما از این کشور که به کم و کیف‏ پیشرفتهای اقتصادی،فنی،صنعتی و تکنولوژیک آن‏ آشنائی داریم میخواهیم در برنامه دوم عمرانی‏ ایران سهم شایسته‏ای بصورت مشارکت و سرمایه- گذاری مشترک بعهده بگیرد.قرار است این برنامه‏ها را برای تسلط عادلانه و عاقلانه بر بازارهای منطقه‏ که یک جمعیت 300 میلیون نفری را با درآمد سرانه‏ بالا و نیز منابع طبیعی بسیار با عظمت و اهمیت در بر میگیرد مجهز سازد.

ما از طرفهای استرالیائی خود میخواهیم با همکاری مشترک از از فرصتهای گرانبهای موجود استفاده کنیم.برای مثال تعدادی از کشورهای جدید التاسیس آنطرف مرزهای شمالی ایران دارای چنان‏ منابع عظیم خدادادی هستند که سالیان دراز اقتصاد شوروی سابق را تغذیه میکردند و اینک خوشبختانه‏ سرنوشت تمام این منابع را راسا در دست دارند. بسیاری از این کشورها به آبهای گرم دسترسی‏ ندارند و تنها وسیله موثر ارتباطی آنها با دنیای خارج‏ از طریق ایران و بنادر این کشور میباشد و ما اعلام همه‏ گونه همکاری با آنها را در این زمینه کرده‏ایم.این‏ کشورها نیاز به ایجاد بسیاری تاسیسات اقتصادی‏ زیر بنائی و رو بنائی دارند،زیرا که متجاوز از 70 سال‏ تاسیسات آنها بصورت قسمتی از تاسیسات کشور بزرگ‏ و ابر قدرت سابق شوروی فعالیت داشته و طبعا فاقد جامعیت میباشد و نیاز به ساختار زنجیره‏ای اقتصاد خود دارند.در این راه البته ایران میتواند و خود را موظف میداند تا سر حد امکان به باز سازی و پیشرفت‏ اقتصادی این کشورها کمک کند،اما ما عمیقا معتقدیم‏ که این همکاری وقتی سودمند و ثمر بخش خواهد بود که‏ با همکاری کشورهای پیشرفته صنعتی صورت گیرد. خوشبختانه در این راه استرالیا یک کشور نمونه‏ محسوب میشود زیرا که این کشور علاوه بر پیشرفتهای‏ اقتصادی ذخیره کننده،هیچگاه نظر استعماری نسبت‏ به کشورهای دیگر نداشته بلکه طی سالیان دراز خود مورد استعمار دیگران قرار داشته است.از اینروست که‏ مردمان کشورهائی که در حقیقت شلاق خورده استعمار هستند از همکاری با چنین کشوری استقبال میکنند.اما بدون شک همه شما به این حقیقت فلسفی آگاهید که‏ طبیعت از خلاء گریزان است.اما ما امروز دست به‏ دست هم ندهیم و بصورت مشترک به یاری این کشورها نشتابیم،دیگران درنگ نخواهند کرد و هجوم سیل‏ آسیای خود را به این کشورهای از بند رسته آغاز خواهد کرد.کما اینکه در همین مدت کوتاه که از استقلال آنها میگذرد گروهی از کشورها بصورت فردی‏ یا جمعی وارد طرحهای بازسازی و نوسازی این مناطق‏ شده‏اند.به این ترتیب شما اینک با دو عامل بلند مدت مساعد روبرو هستید:یکی اجرای برنامه‏های‏ عمرانی در ایران که خود کشوری شبه قاره‏ای محسوب‏ میشود و دیگری فعالیت مشترک در منطقه‏ای ثروتمند با حدود 300 میلیون نفر جمعیت و منابع و استعدادهای‏ خداداد است.

البته محدودیتهای کوتاه مدت و گذرا نیز وجود دارد،مانند دشواری ناخواسته‏ای که در یکی دو سال‏ اخیر در زمینه پرداختهای خارجی ایران پیش آمد و خوشبختانه با تنظیم برنامه و مذاکرات با اغلب‏ طرفهای خارج و امضای قراردادهای گرفتن‏ اعتبارات میان مدت با تمدید مهلت،مشکل از صورت‏ حاد خود خارج شد و علاوه بر این در برنامه دوم مقرر است که هر سال 5 درصد از قرضه‏های خارجی ایران‏ پرداخت شود و باین ترتیب در آخر پنج سال آینده، 25 درصد کمتر از امروز بدهکار خواهیم بود.البته‏ همه شما آگاهی دارید که بدهی اگر محل پرداخت‏ داشته باشد بخودی خود هیچ مشکلی نخواهد داشت، بلکه یکی از روال عادی داد و ستد امروز جهان‏ محسوب میشود.معهذا ما برای اینکه با دشواری بهره‏ قرضه‏های خارجی روبرو نشویم تلاش داریم تا حد امکان قرضه نگیریم بلکه از طریق سرمایه گذاری- خارجی-خاصه در قالب طرحهای مشترک سرمایه، تکنولوژی و همکاری فعالان اقتصادی خارج را جذب نمائیم.

در خاتمه یکبار دیگر از همکاران استرالیائی خود دعوت میکنم به ایران بیایند و در این کشور سرمایه گذاری کنند.دو کشور میتوانند پایگاههای‏ طبیعی تجاری یکدیگر در خاورمیانه و خاور دور باشند.امیدوارم اتاقهای مشترک در این راه‏ طرحهای قابل اجرا ارائه دهند و این طرحها تا رسیدن به نتیجه نهائی پیگیری شود.

سخنان معاون اتاق ایران با استقبال گرم حاضران‏ در جلسه روبرو گردید.

در این دور از اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور پروتکلهای متعددی در زمینه توسعهء همکاریهای‏ اقتصادی و فنی بین دو کشور امضاء شد.