ترس از خصوصی سازی (مجله اکونومیست)

بهای گاز اعلام افزایش درآمد خود را از طریق برقراری‏ مالیات بیشتر نموده است.با دستور یک جانبه رئیس‏ جمهور در پرداخت پاداش به کارگران،در واقع بار مالی‏ دیگری بر دوش بخش تجارت تحمیل گردید.در عین حال‏ چنین پرداختی موجب کاهش ناآرامی و اعتراض در میان‏ کارگران به روند افزایشی بیکاری بوده است.

طرح خصوصی‏سازی یک شرکت برق دولتی بدلیل‏ مخالفت با تدوین تعرفه‏های کمکی برای مصرف‏کنندگان‏ توسط قانونگزاران،ملغی گردید.طرفداران رئیس جمهور میگویند،مردم باید تا زمانیکه اثرات ناگوار بحران بانکی از بین برود.صبور باشند.برخی میگویند رئیس جمهور بسیار روشنفکرتر از آن است که مردم تصور میکنند.از هنگامیکه‏ متوجه گردیده میزان محبوبیتش در نظرخواهی عمومی‏ رو به کاهش است،علائمی مثبت که حاکی از مقابله با واقعیت‏های اقتصادی حاکم بر کشور را از خود نشان‏ داده است.مهمترین عاملی که بیانگر فراست وی در شناخت‏ موقعیت‏ها بود،حضور و سخنان وی در مراسم روز پرستار ونزوئلا بود که از جانب واتیکان نیز مورد تحسین قرار گرفت.وی پرستاران را نه تنها راهنمایان اخلاق و سیرت‏ خواند،بلکه پیشنهاد نمود که اعتبار بیشتری بدانها بهنگام‏ افزایش بهای نفت خام داده شود.

معاون پارلمان رئیس جمهور میگوید،رئیس جمهور زمامداری خود را بر کشور تا زمان به پایان رسیدن‏ بحران بودجه ادامه خواهد داد.در سال جاری بسیاری از آژانس‏های دولتی فقط 30%بودجه تخصیصی خود را دریافت کرده‏اند و این رقم فقط تکاپوی حقوق و دستمزد پرداختی آنان را میکند.معاون پارلمان میگوید،دولت‏ چنانچه قادر به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود نباشد یا باید اسکناس چاپ نموده و با ریسک تورم لجام گسیخته‏ مواجه گردد و یا اینکه مالا باید تعدادی از کارکنان خود را اخراج کند که در آنصورت نیز با موج اعتراض و ناآرامیهای‏ اجتماعی روبرو میشود،و در هر صورت با بدبختی بزرگی‏ روبرو خواهد شد.تحت این شرایط کشوری که خود را عربستان سعودی سعودی امریکای لاتین تصور میکرد، بطور فزاینده‏ای تبدیل به کشوری همانند نیجریه خواهد گشت.

ترس از خصوصی‏سازی

از مجلهء اکونومیست،ژوئیه 1995

دولت مالزی نظریهء خود را در مورد خصوصی‏سازی‏ تا حدی تغییر داده است.سیاست دولت در مورد رشد و شکوفایی اقتصادی هنوز به قوت خود باقی است،ولی‏ تعداد شرکتهایی که در یک بازار بخصوص رقابت می‏کنند باید محدود شوند.ماهاتیر محمد،نخست وزیر مالزی که‏ از سال 1983 طرفدار سرسخت خصوصی‏سازی بوده است، در 24 ژوئیه امسال گفت که دولتش فعالیت بخش‏ خصوصی را به تدریج کنترل خواهد کرد.به عقیده وی‏ اگرچه رقابت برای کاهش قیمت کالا و خدمات خوب است‏ ولی رقابت بیش از اندازه باعث ورشکستگی یک شرکت‏ خواهد شد.

اعتقاد بر اینست که نگرانی دکتر ماهاتیر از خصوصی‏ سازی از مشکلاتی ناشی می‏شود که رودرروی شرکت ملی‏ برق‏"تنگا"قرار گرفته است.صنعت برق مالزی برای‏ جبران کمبود برق در سال 1992 به بخش خصوصی‏ واگذار شد.هم‏اکنون چهار تولیدکنندهء مستقل برق به‏ "تنگا"برق می‏فروشند و پنجمی نیز قرار است در سال آینده‏ کار خود را آغاز کند.

شرکتهای تولیدکنندهء برق پس از پیروزی در خرید و انعقاد قراردادها به سرعت به عرضهء برق پرداختند.برای مثال، شرکت‏"وای.تی.ال‏"،در اکتبر امسال یعنی 6 ماه جلوتر از برنامه پیشبینی شده شروع به فروش برق به‏"تنگنا"کرد. اتفاقا"تنگا"به این برق نیاز نداشت،ولی به موجب مفاد قرارداد مجبور بود به هر ترتیب آن را بخرد.

در ماه مه‏"تنگا"درخواست کرد قیمتهای برق افزایش‏ یابد،ولی دکتر ماهاتیر آن را رد کرد و خواستار بررسی بیشتر شد.منابع نزدیک به‏"تنگا"می‏گویند احتمال تجدیدنظر در سیاست انرژی مالزی وجود دارد.تولیدکنندگان مستقل‏ با بررسی دقیق خواهند آمد.این نگرانی وجود دارد که درآمد امسال و سال آیندهء"تنگا"در نتیجهء پرداختهای سنگین به‏ این تولیدکنندگان کاهش یابد.به همین خاطر،دولت‏ مالزی که 71 درصد از سهام آن را در اختیار دارد بسیار دشوار می‏تواند قیمتهایی را که‏"تنگا"به تولیدکنندگان مستقل‏ برای برق می‏پردازد جبران کند.

در درازمدت،هیچ‏کس نمی‏گوید که سیاست برق مالزی‏ در کل اشتباه است،زیرا تقاضا برای برق سالانه 14 درصد رشد دارد و بیشتر تحلیلگران معتقدند داشتن یک ذخیره‏ سیاستی محتاطانه است.