یادداشت: در حاشیه سمینار تدوین نظام صادراتی در تبریز

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز،با همکاری‏ استانداری آذربایجان شرقی،در روزهای بیست و یکم‏ و بیست و دوم مرداد ماه امسال یک سمینار سراسری با برنامهء مطالعه شده و از پیش تنظیم شده برگزار کرد. موضوع اصلی سمینار"پیشنهاد تدوین نظام صادراتی‏"،و طبعا مقدم بر آن‏"بررسی مشکلات صادرات‏"بود.در فاصلهء دهسالی که از سمینار کرمانی می‏گذرد،سمینارهای کوچک‏ و منطقه‏ای از طرف اتاقهای بازرگانی شهرستانها برگزار سمینار"بررسی مسائل ارزی و تجارت خارجی‏"در اصفهان. در اتاق ایران نیز تقریبا هر ماه یک یا دو سمینار موضوعی‏ با شرکت دست‏اندرکاران مسائل روزمره تشکیل می‏شود. اما سمینار تبریز از جهت فراگیر بودن اعضای شرکت‏کننده‏ و اهداف آینده‏نگر و بلندنظرانهء آن،نقطهء عطفی در فعالیتهای اتاقهای شهرستانها محسوب می‏شود.

ده سال پیش،سمینار کرمان و انتقادات اصولی که در آن‏ مطرح شده،بجای آنکه مورد استقبال مقامات دولتی‏ قرار گیرد و توصیه‏های آنرا بکار بندند،دولت وقت‏ (دولت آقای مهندس موسوی)را بر آن داشت که در برابر بخش خصوصی و اتاقها بی‏مهری نموده و فعالیت اتاقها راکند نمایند.با تلاشهای فراوان باردیگران این سازمان‏ اقتصادی قانونی را،که پایگاه اصلی همهء فعالان اقتصادی‏ کشور اعم از دولتی و خصوصی می‏باشد،به موقعیت خود برگرداند.کنفرانس تبریز نشانهء دلچسب ببار نشستن این‏ تلاشهای همگانی بخش اقتصادی،خاصه بخش‏ خصوصی سراسر کشور بود.بیش ار 250 نفر از کارشناسان‏ اقتصادی و دست‏اندرکاران امور تجارت و صادرات،طی جلسات متعدد به بحث و گفتگو پرداختند که نهایتا به‏ صدور قطعنامه‏ای در یک مقدمه و 18 ماده منتهی گردید. این قطعنامه تجلی خواستهای بلند مدت بخش اقتصادی‏ کشور برای تدوین و بکار بستن سیاست بلند مدت توجه به‏ گسترش و توسعهء همه جانبه صادرات غیر نفتی کشور است. با اینهمه،از واقعیت به دور افتاده‏ایم اگر فکر کنیم که سمینار و قطعنامه آن فقط به مسائل بلند مدت صادرات توجه‏ داشته است.در حقیقت پیشنهادات علمی و اجرائی برای‏ رفع دشواریهایی که هم اینک در راه صادرات وجود دارد- برکنار از هر نوع شعارگوئی و یا تحریک احساسات و خوش‏آمدگویی یا نکوهش،قسمت عمدهء قطعنامه را تشکیل می‏دهد.به عبارت دیگر؛دیدگاه علمی،هم در مورد مسائل مبتلا به روز و هم در مورد آینده‏ای که فقط باید به‏ صادرات غیر نفتی کالا و خدمات متکی باشیم،در تنظیم‏ قطعنامه بکار رفته است و این در حقیقت نقطهء عطفی‏ در تهیه قطعنامه‏های سمینارهائی از این دست می‏باشد. قطعنامه-خوشبختانه-از هر نوع مقدمات تشریفاتی‏ و یا مداهنه و مبالغه ایکه عادتا جزو عمده‏ای از قطعنامه‏های اغلب سمینارهای کشور را تشکیل می‏دهد، خالی است و در عوض به اصول و رئوس سیاستهای آینده و مسائل مبتلا به روز پرداخته است.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز و استانداری‏ آذربایجان شرقی با برپائی و ادارهء مشترک سمینار،که از پشتیبانی معنوی و خضور و سخنرانی آیت الله شبستری‏ نمایندهء ولی فقیه و امام جمعهء تبریز برخوردار بود،نشان‏ دادند که مسأله صادرات را از دیدگاه ملی و سراسری‏ می‏نگرند و نه از زاویه استان شهرستان مربوط از14 اتاق‏ بازرگانی نقاط مختلف کشور نمایندگانی در سمینار حضور داشتند که بسیاری از آنها روسای اتاقها بودند.بوشهر با همان آزادی مسائل و مشکلات و امکانات صادراتی خود را به سمینار ارائه کرد،که تبریز.وزیر کشاورزی با همان آزادی‏ سخن گفت که از جانب چند تن از سخنرانان اعم از استادان‏ دانشگاه یا بازرگانان صادرکننده پاسخی مؤدبانه،اما مخالف برخی از گفته‏های خود،دریافت کرد از بانکها بخاطر بکار بستن سیاست انقباضی در امر صادرات بشدت‏ انتقاد شد،لبهء تیز انتقاد متوجه بانک مرکزی و بانگ توسعهء صادرات بود که گفته می‏شد بانک اخیر الذکر وجوهی را که‏ باید بمصرف توسعهء صادرات برسد صرف آپارتمان‏سازی‏ نموده است.نماینده بانک توسعهء صادرات نیز با همان‏ صراحت و قاطعیت به انتقادات جواب داد.به این ترتیب‏ سمینار تبریز حقیقتا بصورت محفل برخورد عقاید و اندیشه‏ها و پیشنهادها درآمد،تا آنجا که در جلسهء اختتامیه، استاندار آذربایجان شرقی از چنین تعاطی افکار تقدیر کرد. و آنرا مایهء پیشرفت جامعه دانست.

هیچ شرکت کنندهء علاقمندی،بدون زمینه ذهنی قبلی‏ وارد سمینار نشد،زیرا دبیرخانهء سمینار قبلا در زمینه‏ موضوع سمینار،جلسات کارشناسی متعددی تشکیل داده‏ بود و پیشنهادات کلی را در 63 مورد بصورت خلاصه و پیشنهادات کمیته‏های تخصصی را در ده صفحه در 26 مورد جداگانه،بعلاوهء متن پاره‏ای از سخنرانیها که از پیش‏ تعیین شده بود در لحظهء ورود مدعوین،در اختیار آنها اقرار می‏داد.نهایت اینکه سمینار سراسری‏"بررسی مشکلات‏ صادرات و پیشنهاد تدوین نظام صادراتی‏"با یک برداشت‏ علمی مطالعه شده شروع شد و ادامه یافت و بکار خود خاتمه داد.اما اگر کار سمینرا خاتمه یافت،کار صادرات و سروسامان‏ دادن به این امر حیاتی صادرات کشور خاتمه نیافته است‏ بلکه در حقیقت،علیرغم تلاشهائی که صورت گرفته، ما اینک در ابتدای راه توسعهء صادرات غیر نفتی قرار دادیم. مذاکرات و قطعنامهء سمینار تبریز و پیشنهاداتی که جداگانه‏ ارائه گردید همه و همه بمنزلهء راهنما هستند.باید این‏ راهنمائیها را بکار گرفت،در هر مورد آنها را بسط و توسعه داد و بصورت لوابح و قوانین و آئین‏نامه‏ها و بخشنامه‏های قابل‏ اجرا در آورد و به خواستها و پیشنهادات منطقی سمینار واقعیت عینی،بخشید.بیاد داشته باشیم که افرادی که‏ سالها تحصیل و تجربه کرده‏اند،در این سمینار پیشنهادات‏ خودا را گاه چند سطر ارائه دادند.بکار بستن این‏ پیشنهادات نیاز به کار مداوم گروههای کارشناسی دارد تا بتوانند آنها را بصورت طرحهای‏"جامع و مانع‏"در آورند. جرقهء فکری زده شده است،اگر این جرقه را نادیده بگیریم‏ خاموش می‏شود و هیچ اثری برجای نمی‏گذارد،اما اگر فورا آنرا تقویت کنیم به شعلهء فروزانی تبدیل می‏گردد که‏ در پرتو آن راه آینده روشن می‏شود و موانع سوزانده و نابود می‏گردد و صادرات غیر نفتی کشور از رقم بسیار محتاطانه‏ 27 میلیارد دلار طی برنامه دوم بسیار فراتر خواهد رفت. سمینار نشان داد که امکانات استفاده نشده بسیار بیش از آنست که تصور می‏شد.برای نقد کردن این امکانات،البته‏ باید در درجهء اول مشکلات را از پیش پای صادرات‏ برداشت و صادرات غیر نفتی را،که در"آرم‏"سمینار در قالب‏ یک سیب شش میخه شده در پشت یک پردهء آهنین‏ تصویر شده بود،در عمل-و نه حرف-به بالاترین سطح‏ ممکن و مطلوب سوق داد.