بحث و نظر: مسائل اقتصادی و مجلس آینده

اگر بگوئیم اقتصاد ما با هیچ مساله و معضلی روبرو نیست،از حقیقت دور افتاده‏ایم.در دنیا همه کشورها با مسائل گوناگونی در اداره امور اقتصادی‏شان روبرو هستند. و اصولا اقتصاد را علم مقابله با کمیابی می‏دانند.اگر چیزی وجود نداشته باشد،از شمول علم اقتصاد خارج است. اگر هم آنقدر فراوان باشد که به هرکس هر قدر مایل باشد برسد باز هم از شمول علم اقتصاد خارج است.اقتصاد علمی است که برای آنچه وجود دارد،یا می‏تواند وجود داشته باشد،لیکن مقدار و تولید آن تابع محدودیتهای‏ خاص می‏باشد،برنامه‏ریزی می‏کند تا بهترین استفاده از منابع و تولیدات محدود بعمل آید.برای مثال تا چندی‏ پیش که هوا محدود نبود و یا در بسیاری نقاط آب به اندازه‏ کافی وجود داشت،اولی در همه جا و دومی در نقاطی که‏ فراوان بود از شمول فعالیتهای اقتصادی خارج بود.در حالیکه در همان زمان-برای مثال-آب در سرزمین‏ خشک و سوزان عربستان یک کالای بسیار قیمتی تلقی‏ می‏شد.امروز که آب و هوا بتدریج کمیاب و ناپاک می‏شود، آب و هوای پاک و غیر آلوده ارزش اقتصادی قابل‏ ملاحظه‏ای یافته.بطوریکه فرضا آب چشمه بشکه‏ای‏ حدود 36 دلار قیمت دارد،درحالیکه قیمت نفت به زحمت‏ به بشکه‏ای 18 دلار می‏رسد.در چنین وضعی،طبیعی‏ است که مسئولان اجرائی و قوه مقننه و قوه قضائیه از هر جهت مراقب منابع محدود اقتصادی باشند و و تلاش‏ کنند که به نحو مطلوب بر ثروت جامعه افزوده شود و در عین‏ حال در توزیع آن رعایت حد اکثر عدالت اجتماعی ملحوظ شود.

ما اینک با دومین سال اجرای برنامه پنجساله دون روبرو هستیم و همزمان،انتخابات پنجمین دوره نمایندگی‏ مجلس شورای اسلامی در برابر ماست آنچه تا اینجا درباره‏ انتخابات دوره آینده گفته شده،کلیاتی بوده که بازار انتخابات را داغتر و مشارکت مردم را در انتخابات وسیعتر نماید که بجای خودکاری لازم و شایسته بوده است.اما تاکنون مساله ماهیت مجلس پنجم و اینکه چگونه باشد و چه برنامه‏ای را باید اجرا کند تقریبا به سکوت برگزار شده‏ است و حقیقت اینست که این کمبود تبلیغاتی بچشم‏ می‏خورد.از سوی دیگر فرصت نام‏نویسی کاندیداها 10 روز و فرصت تبلیغات آنها نیز یک هفته در نظر گرفته شده‏ که با توجه به تعداد کثیر کاندیداها و کمبود رسانه‏های‏ گروهی و محدودیت آنها برای پرداختن به امر انتخابات و تشریح برنامه‏های نمایندگان،کافی نیست.و این احتمال‏ وجود دارد که مردم بجای آنکه به برنامه کاندیداها رای‏ بدهند،به خود آنها،به اعتبار شناسائی شخصی یا اجتماعی که از آنها دارند رای دهند.که در این صورت‏ شناس کسانیکه داری فکر صائب هستند اما جدیدا وارد فعالیتهای سیاسی می‏شوند،تضعیف می‏شود یا از بین‏ می‏رود.درحالیکه عدالت انتخاباتی حکم می‏کند که‏ همه کاندیداها رد معرفی خود و برنامه‏های کاندیداها رای‏دهنده و تا پایان نیز مراقب باشند که نمایندگانی که به‏ مجلس راه می‏یابند،برنامه‏های اعلام شده خود را دنبال‏ نمایند.

اینک مهمترین مسائلی که روبروی مجلس آینده قرار دارد،مسائل اقتصادی است.طرحهای ناتمام برنامه اول‏ که میلیاردها ریال و دلار در آنها سرمایه‏گذاری شده است‏ باید به پایان برسد و بهره‏برداری اقتصادی از آنها آغاز شود.طرحهائی که وارد مرحله بهره‏برداری شده،با مراقبت مداوم و تامین نیازمندیهای آنها،باید به حد اکثر بهره‏برداری برسد.طرحهای پشتیبان باید به مرحله اجرا گذاشته شود.منظور از این طرحها،طرحهائی است که مواد خام یا نیمه ساخته یا حتی ضایعات یک صنعت را بعنوان‏ مواد خام و واسطه،گرفته،آنها را تکمیل کند و بصورت‏ فرآورده قابل استفاده روانه بازار نماید تا هیچگونه‏ ضایعاتی برجای نماند.فرضا یک کارخانه چوب بری‏ می‏تواند و باید ضایعات خود را از قبیل خاک اره و غیره به‏ کارخانه تولید نئوپان تحویل دهد تا آن کارخانه تولید جدید و مفیدی روانه بازار نماید.تقریبا در مورد تمام‏ صنایع اینک از نظر علمی و صنعتی زمینه استفاده مطلوب‏ از ضایعات وجود دارد و در اقتصاد کشورهای پیشرفته دیگر چیزی بنام ضایعات دورریختنی یا وجود ندارد یا بقدری‏ ناچیز است که به حساب نمی‏آید.مجموعه این فعالیتهای‏ متمرکز و هم‏بسته را زنجیره تولید می‏گویند و ما باید این‏ زنجیره را بوجود آوریم و در هر کجا که حلقه مفقودی وجود دارد آنرا ایجاد کنیم و در جای خود قرار دهیم.

از صنعت که بگذریم به کشاورزی می‏رسیم که در برنامه‏ دوم از الویت خاص برخوردار است.اجرای این برنامه با دو برنامه دیگر همبستگی ناگسستنی دارد.یکی برنامه آب و خاک که احداث سدهای بزرگ و کوچک را می‏طلبد و نیز تثبیت خاک و بیابان‏زدائی نیز جزو آنست.دیگری صنایع‏ تبدیی غذائی است که باید محصولات قابل فساد را تبدیل به محصولات قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی بنماید و از دسترنج کشاورزان که گفته می‏شود در حال حاضر 25 درصد آن قبل از رسیدن به دست‏ مصرف‏کننده نهائی از بین می‏رود،جلوگیری نمیاد. طبیعی است که تصویب بودجه عمرانی و سالانه به‏ تنهائی کافی نیست.مجلس آینده باید با نظارت مداوم، برنامه‏های مقطعی را در جهت از میان برداشتن انحرافات‏ از هدف،که خواه ناخواه در اجرا پیش می‏آید،تصویب‏ کند.متاسفانه با همه گستردگی که بودجه سال 75 نسبت‏ به بودجه سال جاری دارد،هم از حیث درآمدهای ریالی‏ و هم از نظر درآمدهای ارزی با تنگنا مواجه هستیم و به‏ همین دلیل اجرای بسیاری از طرحهای سرمایه‏طلب‏ حذف شده است.عقیده،و عقیده صحیح،بر این بوده که اتمام‏ طرحهای ناتمام و بهره‏برداری از سرمایه‏های بکار رفته‏ در این برنامه‏ها بر ایجاد طرحهای جدید-که خواه ناخواه‏ با تورم همراه خواهد بود،مقدم است.با همه اینها مجلس‏ آینده در زمینه اجرای موفقیت‏آمیز برنامه دوم رسالت‏ خاصی به عهده دارد،زیرا که این برنامه باید با عمر مجلس پنجم بپایان برسد و ارزنده‏ترین کارنامه‏ای که مجلس‏ پنجم می‏تواند ارائه دهد.موفقیت همین برنامه است.

مجلس پنجم مصادف با زمانی است که ایران باید از نظر صرفه‏جوئی ارزی به مرحله‏ای برسد که هر سال قسمتی‏ از بدهی‏های خارجی خود را بپردازد،درحالیکه‏ هزینه‏های یارانه و هزینه‏های برنامه دوم نیز-با همه‏ صرفه‏جوئیها،همچنان برجاست.به این ترتیب فعالیت‏ این مجلس با مقطع دشواری روبروست.

و بالاخره،دشوارترین مشکلی که مجلس پنجم با آن‏ روبروست موضوع مهار تورم است.قوانین و مقررات‏ موضوعه و نظارتهای مجالس بعد از انقلاب،برای مهار غول تورم کارساز نبوده است.حالا باید دید مجلس پنجم‏ چگونه با وضع قوانین مناسب به یاری قوه مجریه خواهد آمد تا بتواند این غول را دوباره در بطری خود محبوس‏ سازد.

دوران اینکه بگوئیم امور اجرائی مربوط به دولت است‏ و مجلس فقط قانون وضع می‏کند گذشته است.شاید وظیفه نظارتی و مشاورتی مجلس کمتر از جنبه‏ قانونگذاری آن نباشد،بعلاوه در نظام اسلامی ما که همه‏ مردم مسئول و ناظر حسن جریان امور هستند،همفکری‏ دولت و مجلس می‏تواند بسیاری از دشواریها را حتی بدون‏ آنکه نیاز به وضع قوانین خاص باشد،برطرف کند.خاصه‏ آنکه اینک مجلس دارای مرکز پژوهشی است که مورد احترام و اعتماد قرار گرفته و هر روز بر اهمیت نظرات علمی‏ و مشورتی آن افزوده می‏شود.دولت می‏تواند در موارد ضروری از خدمات مشورتی این سازمان پژوهشی و کارشناسی استفاده کند.

در هر صورت مجلس آینده با مسائل خاص اقتصادی‏ روبروست.(مسائل اجتماعی-سیاسی-فرهنگی و غیره‏ انتظارات مردم را برآورد و در راستای پیشرفت همه‏جانبه‏ امور اقتصادی و عمران و آبادی کشور گامهای اساسی‏ بردارد.