ویتنام

هنگامی که سربازان آمریکائی توسط دولت‏ آمریکا از ویتنام فراخوانده شدند اقتصادی ورشکسته‏ و در هم هاله‏ای از ناامیدی بر تجارت ناتوان و بیمار ویتنام سایه افکند.ویتنام با توجه به این رخداد تلاش خود را برای ایجاد زیر بنای محکم اقتصادی‏ و شکوفائی رشد و تعالی این اقتصاد گیج و در هم به کار گرفت.

کشورهای اروپائی و ژاپن سرمایه گذاریهای سنگینی‏ را در راستای کسب درآمد آغاز کردند.آمریکا که‏ طرف بازنده جنگ ویتنام بود تمایلی نسبت به‏ سرمایه گذاری در ویتنام ابراز نکرد،رقبای تجاری‏ سایر کشورهای جهان برای کسب فرصتهای بازرگانی‏ فعالیتشان را شروع کردند وضعیت این کشور درست‏ شبیه وضع کشورهای هنگ کنگ،تایوان،سنگاپور و کره جنوبی در دهه 1960 بود.شرکتهای فرانسوی‏ نیز احتمالا از سیاستهای دولتشان در مورد ویتنام‏ بهره می‏برد که در این روند شرکتی بنام تامسون‏ الکترونیک پیمان نامه‏ای را برای نصب سیستم کنترل‏ ترافیک هوائی در فرودگاه‏"سان نات‏"امضاء کرد. فرانسه سال گذشته حدود 30 میلیون دلار به ویتنام‏ کمک کرده است و طبق اظهار آقای میتران در باز دید، ماه فوریه(1993)از این کشور این کمکها به دو برابر خواهد رسید.این قسمتی از کمکهای بشر دوستانه‏ فرانسه در جهت شکوفایی اقتصاد ویتنام و همچنین‏ برای پایان بخشیدن به دستگیری مخالفین سیاسی‏ است.بسیاری از آمریکائیها از این رابطه نگران‏ هستند.دیگران هم فریادشان بلند است که این‏ نیکوکاری نیست بلکه ریا کاری است و به وضعیت‏ کامله الوداد( Most- Favored nation ) که به چین اعطا شده و به رغم آن هنوز تبت را در اشغال‏ خود دارد اشاره می‏کنند.

زمانی که‏"روئی موئی‏"یا سیاست بازسازی اقتصادی‏ برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت قوانین‏ سرمایه گذاریهای خارجی این قدرت عظیم را به‏ هزاران کمیته در سراسر کشور اعطا کرده بود تا هر گونه‏ پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی رادر نطفه خفه کند یا به تعویق بیندازد.بدین ترتیب رشوه خواری عملا به کار افتاد.هم اینک قانون سرمایه گذاری‏ خارجی به نحوی تغییر کرده که تمام پیشنهادها برای‏ احداث واحد تجاری به طور همزمان به کمیته همکاری‏ و سرمایه گذاری دولت ارسال می‏شود و بدون تأخیر به تصویب می‏رسد مگر آن که کمیته خلق واکنش نشان‏ دهد.کمیته‏های خلق و انواع اتحادیه‏های تجاری‏ یا گروههای حرفه‏ای همانند مؤسسه‏های کاریابی‏ عمل می‏کنند.انتظار و توقع کارکنان یقه سفید (دفتری)ویتنامی این است که هر چه مسئولیتشان‏ بیشتر می‏شود دستمزدشان نیز بالا برود.به طور مثال‏ یک استرالیائی به مدیر دفترش که کارهای حسابرسی‏ و مالیاتی شرکت را انجام می‏دهد ماهانه حدود 350 دلار حقوق می‏دهد(معادل دستمزد کارگران ویتنامی‏ در سال 250 دلار است).بهمین خاطر چشم تمام‏ ویتنامیها به مشاغل مدیریتی معطوف است با این‏ حال آن دسته از ویتنامی‏هائی که برای خارجیها کار می‏کنند در محیط کار عصبی هستند زیرا برای آنها این بینش حاصل شده است:"کار توأم با ترس و لرز" شورای توسعه سازمان ملل متحد که حدود 200 میلیون‏ میلیون دلار به ویتنام کمک می‏کند،اعلام‏ کرده که سالانه چهار میلیارد دلار- به مدت پنج سال برای ترمیم جاده‏ها،بنادر،باند فرودگاهها،راه آهن و نیروگاهائی که کارخانه‏ها را ساعتها در خاموشی فرو می‏برد مورد نیاز است. سرمایه مورد نیاز این پروژه‏ها به اخذ وام از صندوق‏ بین‏المللی پول نیاز دارد.در حال حاضر ویتنام‏ که 130 میلیون دلار از وامهای گذشته به این صندوق‏ بدهکار است باز پرداخت آن را از سر گرفته است. امریکا هم درصدد بهره گیری از حق وتو در مخالفت‏ با از سرگیری این وامها است.یک کنسرسیوم‏ فرانسوی اعلام کرد که برای تعادل پرداختها به‏ ویتنام کمک کند.بانک جهانی یا بانک توسعه آسیا و دیگر بانکهای وام دهنده در صورتی می‏توانند وام‏ اضافی بدهند که آمریکا در تصمیمهای صندوق- بین‏المللی دخالت نکند و تنها در این صورت است‏ که ویتنام می‏تواند بدهی‏های مورد ادعای آمریکا را که به 2 میلیارد دلار(بیشتر آن مربوط به ادوات جنگی‏ است)و همچنین حدود 200 میلیون دیگر مورد ادعای شرکتها است بپردازد.برای مثال شرکت‏ اکسون تقاضای 35 میلیون دلار برای تجهیزات‏ نفتی(که پس از اتمام جنگ رها شده است)کرده- است.بانکهای سرمایه گذار امریکائی در کنار رقبای‏ آسیائی و اروپائی به دشواری می‏توانند در انتظار اصلاح بازسازی زیر ساخت ویتنام جهت انجام‏ معاملات باشند.مسئله از سرگیری وامهای صندوق‏ بین‏المللی به ویتنام در اجلاس 6 ماهه این صندوق‏ در 30 آوریل مطرح می‏شود،ژاپن معتقد است که به‏ هر حال ویتنام از برتری رقابتی برخوردار است و می‏تواند برخی از قراردادهائی را که توسط صندوق‏ بین‏المللی پول تأمین می‏شود اجرا کند.مهمترین‏ اولویت ویتنام آن است که رشد و توسعه اقتصادی‏ کشورشان را حفظ کنند حتی بدون سرمایه گذاری‏ مستقیم آمریکائیها.این کشور در ماه ژانویه دو قرارداد بزرگ اکتشاف نفت با یک شرکت ژاپنی بنام‏ "سوی توسو"و یک شرکت فرانسوی بنام‏"توتال‏" امضاء کرد در این مورد وزیر بازرگانی ژاپن با شرکتهای‏ ناراضی که در تحریم معامله با ویتنام قرار دارند گفت، "نمی‏توانیم بیش از این صبر کنیم

در سال 1988 آقای نگویان تبعه ویتنام که در آمریکا اقامت دارد کارخانه‏ای تأسیس کرد که‏ هم اکنون مدارهای کامپیوتری و سایر محصولات‏ مربوط را تولید می‏کند.میانگین فروش او در سال‏ 1992 متجاوز از 4 میلیون دلار بوده است سال‏ گذشته هم آقای نگویان دومین شرکت خود را در زمینه‏ طراحی مدارهای کامپیوتری برای تسریع در نشان‏ دادن تصاویر و نمودارهای روی صفحه کامپیوتر ایجاد کرد،و اکنون از طرف‏"ادارهء واحدهای کوچک امریکا" به عنوان کار آفرین جوان سال 1993 نامیده شده‏ است.

در حال حاضر دولت ژاپن نه تنها یک کمک 350 میلیون دلاری به صورت وام به ویتنام ارائه داده‏ بلکه بازرگانان خود را برای سرمایه گذاری در این‏ کشور نیز تشویق می‏کند،بر مبنی همین انگیزه در ماه ژانویه 124 عضو اتحادیه‏"کی‏ران‏رن‏"که سازمان‏ بزرگی از شرکتهای ژاپنی است در هانوی حضور یافتند تا در نشست دولتی و صاحبان صنایع شرکت نمایند. مجلس ملی هم موارد متعددی از قوانین سرمایه گذاری‏ خارجی را به تصویب رسانیده تا در جهت ساختار اقتصادی کشور مؤثر گردد.

اکنون سایگون شهری است همانند ویترین که در آن‏ کالاهائی مانند یخچال،دستگاههای خنک‏ کننده،تلوزیونهای رنگی و اتومبیلهای تویوتا و پژو بنمایش گذاشته شده است،در سایر شهرهای ویتنام‏ مانند کاندو،ولتای مکنگ داناتنگ و هیو که قسمت‏ مرکزی ویتنام را تشکیل می‏دهد اتحاد و یگانگی، شادابی و شکوفائی به چشم می‏خورد ولی هنوز نفرت‏ عمومی توأم با اهانت شمالیها نسبت به ثروتمندان‏ متظاهر به خاطر معاشرت آنها با جنوبیها وجود دارد.

در فرصت‏های فراوانی که وجود دارد بعضی از هیأتها از هانوی دیدار می‏کند مانند 30 نفر از اعضای‏ جدید اتاق مشترک تازه تأسیس بازرگانی آمریکا- ویتنام در ماه ژانویه)گروههای دیگر در زمینه‏های‏ مختلف تجارت و صنعت همواره از ویتنام دیدار می‏کنند.اما آقای مین نگوین 29 ساله ویتنامی تبار که در آمریکا زندگی می‏کند.بر این عقیده است که هنوز هانوی در هاله‏ای از وحشت فرو رفته و یونیفورم پیشهای‏ آمریکائی را در هر جا مشاهده می‏کند. از مجله فورچون-پنجم آوریل 1993