سخن ماه: صادرات و دوری از اهداف برنامه دوم توسعه

عسگراولادی، اسدالله

حدود سه ماه از اعلامیه و بخشنامه جدید بانک مرکزی در رابطه با مسائل صادرات‏ اخذ پیمان ارزی و فروش اجباری ارز صادراتی به بانک‏ها میگذرد.آنچه از رخدادهای سه ماهه اخیر(خرداد تیر و مرداد ماه)قابل ذکر است.عادی شدن‏ تدریجی روابط صادرکنندگان با بانک‏ مرکزی در مورد نرخ ارز بوده است لیکن‏ وقتی به آمارها توجه میکنیم مشاهده‏ میشود در خلال فروردین و اردیبهشت‏ صادرات غیر نفتی سیر صعودی بسیار خوب داشته و در خرداد و تیر ماه و سپس‏ مرداد سیر نزولی و در بعضی رشته‏ها نوعی‏ توقف در امر صادرات رخ داده است.در دو هفته اخیر سمینارهای صادرات در تبریز، در کرج و در مرکز توسعه صادرات شاید این‏ نگرانی‏ها را بازگو کرده باشد.در تبریز در سمینار پیشنهاد تبیین نظام صادراتی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‏ ایران ضمن هشدار به مسئولان اقتصادی‏ کشور خصوصا ابراز نگرانی از احتمال‏ مجدد ورود و صدور کالا بصورت غیر مجاز از مرزها که خود باعث ایجاد بازار کاذب ارز و انگیزه خرید ارز از کانال‏های غیر مجاز میشود،یادآوری‏های لازم را نمودند.وزیر بازرگانی در گشایش نمایشگاه تبریز همه‏ مدیران اقتصادی کشور را برای توسعه‏ صادرات فرا خواندند اما سئوال اینست که‏ چگونه میتوان یک کالای صنعتی‏ صادراتی را که در جهان امروز اکثر کشورها بدنبال فروش آن هستند و با انواع‏ تسهیلات به خریداران با یکدیگر رقابت‏ میکنند تهیه و حمل کرد و ظرف سه ماه ارز آن را به کشور بر گرداند؟تدارک اسناد جواز و صدور از کشور حدود 15 روز طول‏ میکشد.کالا ظرف 30 الی 50 روز به‏ کشورهای مختلف میرسد و خریداران‏ زودتر از سه الی 6 ماه قادر به پرداخت‏ نیستند.

در مورد بسیاری از محصولات کشاورزی‏ وضع همین است و در مورد فرش و صنایع‏ دستی حتی فروش بایست باقساط 6 الی‏ 15 ماه صورت گیرد.

لذا با اطمینان میگویم:چناچه سریع‏تر باین موضوع توجه نشود، صادرات غیر نفتی همچنان سیر نزولی‏ خواهد داشت.

قبلا نیز این نکته را تذکر داده‏ام که ما قادریم با سیاست‏گذاری صحیح در پایان‏ برنامه دوم حجم صادرات را نزدیک به‏ مبلغ صادرات نفت برسانیم و از مرز ده‏ میلیارد دلار عبور کنیم ولی با سیاست‏های‏ جدید ناچار از پس گرفتن گفته‏های قبلی‏ هستم بنظر میرسد از اهداف برنامه دوم‏ در امر صادرات بسرعت دور میشویم و ترس این را دارم در پایان برنامه دوم‏ با تداوم روش‏های فعلی به حجم مبلغ اول‏ برنامه پنج ساله اول نیز نرسیم.

لذا مصرا از مسئولین اقتصادی کشور درخواست میکنم به این امر حیاتی توجه‏ کنند.با توجه به هشدارهای مسئولین‏ انرژی کشور که در بیست سال آینده‏ ممکن است صادرات نفت بسیار پائین‏ باشد مسائل را بصورت فعلی برخورد کردن‏ زیان و پشیمانی قطعی خواهد داشت.

با اطمینان به همه مسئولین میگویم در شش هفت سال اخیر که مسئولیت اداره‏ اجرائی کشور به دست با کفایت‏ حضرت حجت السلام و المسلمین جناب‏ آقای هاشمی رفسنجانی قرار گرفته‏ هیچگونه انتقال سرمایه و انتقال دارائی از محل صادرات غیر نفتی بخارج صورت‏ نگرفته و نمی‏گیرد.صادرکنندگان برای‏ ادامه کار نیاز مبرم به گردش سرمایه در داخل کشور داشته و آنها که بفکر انتقال‏ سرمایه خود هستند نیازی به کانال‏ صادرات ندارند.

از طرفی بازارهای فعلی صادراتی بدست‏ آمده که از آغاز برنامه 5 ساله اول تا امروز یعنی ظرف مدت 7 سال حجم آن بیش از پنج برابر(500 درصد)افزایش یافته با ادامه روش فعلی قطعا به رقبای‏ کشورهای بیگانه واگذار خواهد شد. خریداران فرش بسوی فرش هند و پاکستان و چین رو می‏آورند،خشکبار بسوی آمریکا و ترکیه و یونان و البسه‏ بسوی مالزی چین تایوان و دیگر اقلام‏ صادراتی اعم از سنتی و صنعتی هر کدام‏ بکشورهای رقیب منتقل خواهد شد و اگز چنین شود پس گرفتن این بازارها حداقل پنج تا دهسال وقت جدید میطلبد و بسیار هزینه خواهد داشت.

لذا اصلاحات فوری که برخی از آنها را ذیلا ذکر میشود بسیار ضروری است تا خداوند هم انشاء الله کمک کند و بافته‏ها رشته خام نشود.

1-در جلسات کمیته‏های صادرات حداقل‏ سه نفر از رشته‏های مختلف صادراتی‏ بدون رای و یا بعنوان مشاور حضور داشته‏ باشند.

2-پیمان ارزی(که اصولا اهرم بازدارنده‏ در امر صادرات است)و در شرایط فعلی‏ اضطرارا پذیرفته شده برای محصولات‏ عام و کشاورزی 6 ماه و فرش و صنعت 12 ماه باشد.

3-هر صادرکننده موظف به اجرای‏ استاندارد در کالای صادراتی خود بوده‏ و مسئول و جواب گو در صحنه‏های بین المللی باشد و شرط اجبار ارائه گواهی‏ استاندارد از محصولات حذف گردد.

4-در صورت ارائه اعتبار اسناد صادراتی‏ بین ده الی سی درصد از پیمان‏ها تخفیف‏ ارزی یا تشویق ریالی داده شود.

5-نرخ پیمان ارزی برای کالای صادراتی‏ قیمت ریال در داخل کشور بعلاوه هزینه تا مرز خروجی با تبدیل آن به دلار و یا هر ارز دیگر خارجی باشد بدین معنی که‏ در پیمان ریال قید گردد و ما برای ریال‏ خود ارزش قائل شویم و صادرکننده هر ارز خارجی قابل قبول بانک مرکزی را معادل‏ ریال تعهد خود وارد و واریز کند.

6-به بازرگانان و مدیران صنایع کشور که‏ برای بازاریابی و یا شرکت در نمایشگاههای خارجی قصد سفر دارند هر بار بدون محدودیت تعداد دفعات سفر، با معرفی اتاق بازرگانی،حدود یکهزار دلار به نرخ صادراتی ارز داده شود.

7-کالاهای صادراتی برای‏ نمایشگاهها(که فروش ندارند)بدون‏ پیمان ارزی باشد.

8-به صادرکنندگان اجازه داده شود تمام‏ یا قسمتی از ارز همراه با پیمان خود را به‏ کارخانجات تولیدی که اجازه واردات اخذ نموده‏اند(برای سرعت در ورود مواد اولیه و قطعات مورد استفاده)واگذار نمایند.

9-به صادرکنندگان اجازه داده شود کالای‏ مورد نیاز واحدهای خود را پس از تائید وزارت دارائی و وزارت صنایع،راسا از محل پیمان‏ها و ارز خود وارد کنند.

10-با قاچاق کالا چه واردات و چه‏ صادرات بشدت برخورد شود و انگیزه خرید و فروش ارز در بازارهای سیاه و غیر مجاز را از بین ببریم تا مسیر واقعی ارز از کانالهای بانکی جریان عادی خود را حفظ کند رویهم رفته آنچه توقع برای حفظ صادرات در حجم فعلی و افزایش آن به‏ پیش‏بینی‏های لایحه برنامه دوم توسعه‏ اقتصادی دارد اینست که مسئولین بایست‏ با سعه صدر بیشتر و دور از ذهنیت‏های‏ خاص موضوع را در اولویت قرار داده و برای‏ حفظ زیربنای اقتصاد مستحکم فعلی که‏ دولت ظرف شش سال اخیر بیشترین‏ زحمت و مشقت را تحمل نموده فرصت‏ها را مغتنم شمرده و از دست ندهیم.