گات نتایج حاصله از مذاکرات دور اروگوئه و آثار آن

 اعضاء گات موافقت‏نامه عمومی تعرفه و تجارت، بالاخره در 15 آوریل 1994،نتایج حاصله از مذاکرات تجاری موسوم به دوراروگوئه را در مراکش‏ امضاء کردند،تقریبا 26000 صفحه است.

هدف از تشکیل گات در تقریبا 40سال قبل، ایجاد تجارت آزاد بین‏المللی از طریق راههای زیر بود:

-توسعه رشد اقتصادی

-توسعه بهره‏برداری مفید از منابع طبیعی

-ایجاد انگیزه برای تولید کالا و تجارت

-حمایت از اشتغال

-ارتقاء سطح زندگی مردم جهان

گات در چند سال گذشته موفقیت‏هائی بدست‏ آورده است مثلا تعرفه کالاهای صنعتی عمومی که‏ در سال 1947 بطور متوسط 40 درصد بود در حال‏ حاضر به 7/4 درصد کاهش یافته و مذاکرات‏ دوراروگوئه آن را به 3 درصد خواهد داد.

اگر نتایج مذاکرات دوراروگوئه به طبق پیش- بینی‏ها پیش برود در 10 سال آینده تولید ناخالص‏ ملی جهان تقریبا سالیانه 200 تا 300 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و ارزش تجارت جهانی تا سال 2000 تقریبا 755 میلیارد دلار در سال خواهد بود.

اگر کشورهای گروه هفت بتوانند براساس مذاکرات‏ دوراروگوئه،صادرات خود را سالیانه یک میلیارد دلار افزایش دهند این امر منجر به اییجاد 19000 شغل جدید خواهد شد که به این طریق از روند بیکاری،که در چند سال گذشته سریعا افزایش یافته‏ است،جلوگیری میکند.

پیش‏بینی می‏شود اتحاد اروپا از مذاکرات دور اروگوئه منافع بیشتری بدست آورد که تقریبا 61 میلیارد دلار خواهد بود.آمریکا 36 میلیارد دلار، ژاپن 27 میلیارد دلار و کشورهای در حال توسعه که‏ صادر کنند محصولات کشاوزی هستند انتظار میرود تا 112 میلیارد دلار سود ببرند.بعلت آنکه کشورهای‏ صنعتی صدور مواد معدنی یعنی صادرات اصلی‏ کشورهای فقیر را از تعرفه مستثنی کرده‏اند انتظار میرود که در دهال آینده درآمد کشورهای فقیرتا 16 میلیارد دلار افزایش یاد که بطور عمده نصیب صادرکنندگان اصلی واد معدنی در جهان یعنی‏ کشورهای آفریقائی خواهد شد.

کشورهای عضو گات در سپتامبر 1986 در PUNTA DEL ESTATE واقع دراروگوئه، هشتمین دور مذاکرات تجاری چند جانبه را آغاز کردند این دور جدید گفتگوها"دوراروگوئه‏"نامیده‏ ششد و هدف اصلی آن بر طرف کردن بحرانی بود که در آن هنگام در تجارت بین‏المللی بروز کرده بود و کشورهای زیادی به ایجاد بلوک‏های تجاری و سیاستهای حمایت‏گرایانه تجاری متوسل شده‏ بودند که این امر باعث کاهشش تجارت بین‏المللی‏ و بوز اختلاف تجاری کالاهای صنعتی بود وقادر به کنترل بخش خدمات نبود در حالیکه بخش‏ خدمات که شامل اموردارائی،بانکداری،بیمه، توریسم،سازندگی،مخابرات میشد در حال اثر گذاری و نفوذ بیشتری در تجارت بین‏المللی بود و تقریبا نصف مجموع اش تجارت بین‏المللی را شامل میگردید.

همچنین در دهه‏های گذشته اجلاس‏هاس گات هرگز برای تجارت بین‏المللی منسوجات و محصولات‏ کشاورزی اولویت قائل نبود و کشورهای در حال‏ توسعه که بطور عمده وابسته به این دو زمینه بودند خواستار گنجاندن مسائل مربوط به تجارت‏ منسوجات و محصولات کشاورزی در اجلاس‏هاس‏ گات شدند.

کککشورهای صنعتی نیز پیشنهاد کردند حمایت از مالکیت فکری و سرمایه‏گذاری خارجی در زمینه تجارت، جزئی از موضوعات اصلی اجلاسیه‏های گات قرار گیرد.

کنجاندن موضوعات جدید در اجلاسیه‏های گات‏ باعث شد اعضاء گات بمنظورر حفظظ منافع خود معامله‏ کنند و این امر به نوبه خود،رسیدن به توافق در مدت‏ چهار سال که برای مذاکرات دوراروگوئه برنامه‏ریزی‏ شده بود را غیر ممکن ساخت.

بهرحال رکورد اقتصادی جهانی مخصوصا در ژاپن و اوپا که بطور جدی با کسادی اقتصادی مواجه‏ بودند و کاهش رونق بازار آمریکا در دو سال گذشته، از عوامل اصلی بود که به مصالحه بین اعضاء گات‏ منجر شد.

نتایج مذاکرات دوراروگوئه

برخی از موضوعات مهمی که در مذاکرات دوراروگوئه‏ مورد توافق قرار گرفت عبارتند از:

1-در بخش کشاورزی

-سیستم سهمیه واردات در مورد تولیداتی‏ مانند شکر،شیر و لوبیا حذف و تعرفه‏بندی بجای آن‏ ارائه شد.

-کشورهای صنعتی تعرفه‏های وارداتی محصولات‏ کشاورزی خود را در مدت 6 سال تا 37 درصد کاهش‏ خواهند داد در حالیکه کشورهای در حال توسعه، تعرفه واردات کشاورزی خود را در مدت 10 سال تا 24 درصد کاهش خواهند داد.

-اعضاء گاات تعرفه‏های واردات کشاورزی مربوط به منطقه گرمسیر را در مدت 6 تا 10 سال تقریبا تا 43 درصد کاهش خواهند داد.

-کشورهای صنعتی،حمایت از صادرات کشاورزی و مقدار محصولات کشاورزی حمایت شده را در مدت 6 سال بترتیب تا 36 و 21 درصد کاهش خواهند داد در صوریتکه کشورهای در حال توسعه این تعدیل را در مدت 10 سال انجام خواهند داد.کشورهای در حال‏ توسعه تلاش خواهند کرد حمایت صادرات کشاورزی‏ را تا 24 درصد و محصولات کشاورزی حمایت شده را تا 14 درصد کاهش دهند.

-کشورهای صنعتی مخصوصا اتحاد اروپا (EU) موافقت کرده‏اند در مدت 2 سال حمایت از تولیدات‏ کشاورزی را تا 30 درصد کاهش دهند.

-ژاپن و کره‏جنوبیس موافقت کرده‏اند در مدت 6 سال‏ درهای بازار خود را برای وارد کردن برنج از خارج‏ بگشایند و پس از آن مدت،سیستم سهمیه واردات را لغو نموده و سیستم تعرفه واردات را بجای آن مورد استفاده قرار دهند.

2-در بخش منسوجات

-کشورهای صنعتی موافقت کردند که در مدت 10 سال محدودیت‏های سهمیه‏ای در مورد واردات- منسوجات و پوشاک را لغو کنند.

-تا سال 1995 کشورها مجاز خواهند بود 16 درصد از تقاضاهای داخلی خودشان را در زمینه منسوجات‏ و پوشاک وارد کنند.

-تا سال 1998،2002،2005 واردات منسوجات‏ و پوشاک که بترتیب تا 17،18 و 49 درصد نیاز داخلی‏ افزایش خواهد یافت.

بنابراین تا سال 2005 کشورهای صنعتی هیچ‏ محدودیتی در زمینه صدور منسوجات و پوشاک به‏ طرفهای تجاری خودشان ندارند.

-آمریکا موافقت کرده است حقوقی گمرکی مربوط به واردات خود را به 25 درصد نرخ فعلی کاهش دهد.

3-بخش خدمات

-اعضاء گات باید با تجارت خدمات کشورهای‏ خارجی بطور مساوی رفتار کنند.و از تجارت خدمات‏ مشابه خدمات کشور خودشان حمایت کنند اگر اعضاء آمادگی باز کردن بازار خدمات خود را ندارند قبل از آنکه برای خدمات خارجی محدودیت‏هائی در کشورشان ایجاد کنند باید با طرفهای تجاری خود مذاکره کنند.

-مسائل مربوط به تجارت خدمات شامل‏ بانکداری بورس سهام،تجارت فیلم و سرگرمی و خدمات مربوط به حمل و نقل دریایی میگردد.

-در مورد مسئله بانکداری توافق شد که در مدت دو سال مذاکرات و جانبه انجام گرد آمریکا خواستار آن است که ژاپن،کشورهای تازه صنعتی شده آسیا و سایر کشورهای آسیائی تا اول ژانویه 1996 سیستم‏ بانکداری آزاد را شروع کنند در غیر اینصورت ممکن‏ است آمریکا مانع از انجام عملیات توسط بانکهای‏ کشورهای مذکور در آمریکا گردد.

4-در مورد حمایت از مالکیت‏های‏ فکری

-اعضاء گات توافق کردند از حق ثبت اختراع بمدت‏ 20 سال و از حق تکثیر بمدت 50 سال حمایت کنند این‏ توافق در کشورهای صنعتی تا سال 1995 و در کشورهای‏ در حال توسعه و کشورهای عقب‏مانده بترتیب تا 1999 و 2005 اجرا خواهد شد.

-به کشورهای در حال توسعه و کشورهای عقب‏مانده‏ 10 سال فرصت داده شده است که براساس سیاست‏ گات در زمینه حمایت از حق ثبت دارو،تعدیل‏های‏ لازم را انجام دهند.

-تمام نرم‏افزارهای کامپیوتر بمدت 50 سال مشمول‏ حمایت از حق ثبت گردیده‏اند.

5-تخفیف حقوق گمرکی در خصوص‏ کالاهای صنعتی عمومی

-کلیه کشورهای صنعتی توافق کردند که به تعرفه‏ واردات در 9 زمینه کالاهای صنعتی خاتمه دهند که‏ شامل لوازم ساختمانی،تجهیزات کشاورزی، تجهیزات پزشکی،مشروبات الکلی،آبجو،دارو، کاغذ،اسباب بازی و اثاثیه منزل میگردد.

-کشورهای صنعتی توافق کردند که تعرفه واردات‏ صنعتی را برای یکدیگر تا 38 درصد و برای کشورهای‏ در حال توسعه و عقب‏مانده بترتیب تا 37 و 35 درصد کاهش دهند.

-تعرفه واردات نیمه هادی‏ها،کامپیوترها و قطعات‏ کامپیوتر پیش‏بینی می‏شود بین 50 تا 100 درصد کاهش یابد.

-کاهش حقوق گمرکی مربوط به واردات صنعتی باید در مدت 10 سال کامل شود و این 10 سال از اول ژولای‏ 1995 شروع خواهد شد و کاهش حقوق گمرکی مربوط به دارو فورا اجرا خواهد شد.

ماخذ:گزارش و اصله از سفارت جمهوری اسلامی‏ ایران در بانکوک