صدور خدمات فنی - مهندسی در مسیر سازماندهی

مهرآفرین

به نظر می‏رسد داستان صدور خدمات‏ فنی-مهندسی که از سالها پیش هر از چند ساز و تکرار شده،اکنون چندیست‏ رو بواقعیت دارد.رویداری که گوئی اکنون با کوشش همه‏جانبه‏ای که بر وی‏ سازماندهی این رشته از فعالیت،که‏ اندیشه آن سالها پیش در اتاق بازرگانی‏ و صنایع و معادن ایران،آغاز شد،با گنجاندن تبصره‏ای(تبصره 27)در قانون‏ دومین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشور صورتی جدی‏ به خود گرفته است و با ترعیب و تشویق‏ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نخستین تشکل تخصصی فنی- مهندسی با مشارکت حدود یکصد شرکت‏ خصوصی در زمینه‏های گوناگون فنی- مهندسی با مشارکت حدود یکصد شرکت‏ خصوصی در زمینه‏های گوناگون فنی- مهندسی،اعم از تاسیساتی،تجهیزاتی، ساختمانی مشاوره معماری و شهرسازی‏ و...با سرمایه‏ای درخور توجه و ظرفیت‏ اجرائی غیر قابل قیاس در سطح منطقه، موجودیت خود را اعلام داشته است.

در این راستا دولت نیز با تصویب‏ آئین نامه‏"اجرائی‏"تبصره مورد اشاره، پشتیبانی بی‏دریغ خود را از این حرکت‏ اعلام داشته ماست.

بر پایه این آئین‏نامه کلیه موسسات‏ و شرکتهای قادر می‏توانند اقدام به صدور خدمات فنی-مهندسی و اجرائی کنند و لذا بانکها نیز موظف به صدور ضمانت‏ نامه‏های مورد نیاز آنها شده‏اند.

بر پایه این آئین‏نامه نظام بانکی‏ کشور برای آندسته از شرکتها و موسسات‏ که فعالیتهای بانکی مربوط به قراردادهای‏ خارج از کشور خود را در خارج از کشور نزد بانک یا نماینده آن بانک متمرکز و از نظر فنی و اعتباری نیز صلاحیت آنها تائید شده باشد،ضمانت‏نامه‏های لازم برای‏ شرکت در مناقصه،اجرای تعهدات،پیش‏ پرداخت و استرداد کشور وجه الضمان را صادر خواهند کرد.

براساس این آئین‏نامه،بانک مرکزی‏ جمهوری اسلامی ایران موظف شده است‏ ترتیبی اتخاذ کند تا تسهیلات لازم برای‏ افزایش حجم صدور خدمات فنی- مهندسی و در نهایت اجرائی به گونه‏ای‏ فراهم شود که صدور ضمانت‏نامه توسط بانک در برابر 10 درصد وجه نقد و یا وثائق مورد قبول بانک و 90 درصد به‏ ارزش ضمانت‏نامه میسر شود و نرخ کارمزد صدور ضمانت‏نامه حد اکثر به یک درصد معادل ریالی ارزش آن محدود شود.درخور توجه اینکه نرخ تبدیل برای ضمانت‏نامه‏ "ارز صادراتی‏"تعیین شده است.

در مورد خروج مصالح و لوازم ساختمانی‏ و مصرفی مورد نیاز قراردادهای‏ صدور خدمات،چنانچه در داخل کشور تولید شده باشد،روشن است که برحسب‏ مقررات صادرات و واردات جاری دو کشور مجاز و گمرکات کشور موظفند تسهیلات‏ لازم را هنگام خروج اقلام موردنظر فراهم‏ کنند.

براساس ماده(2)این آئین‏نامه‏ شرکتهای صادرکننده مربوط مجازند ماشین‏آلات و تجهیزات مورد نیاز خود را با ارائه قرارداد از مرزهای مجاز کشور خارج‏ کنند.بدیهی است صادرات مذکور، صادرات موقت تلقی خواهد شد.در این‏ آئین‏نامه گمرک ایران مکلف شده است‏ برای خروج ماشین‏آلات و تجهیزاتی که‏ صارات قطعی آنها از کشور به هر شکلی‏ مجاز یا مجاز مشروط است در صورت اخذ مجوز برای اقلام مشروط،هیچ‏گونه سپرده‏ یا تضمین مطالعه نکنند

خروج ماشین‏آلات و تجهیزاتی که‏ صادرات قطعی آنها غیر مجاز است و در مواردی که برای اقلام مجاز مشروط مجوز کسب نشده،گمرکات ایران معادل ارزش‏ صادراتی آنها سفته طلب و اخذ کنند.

در همین آئین‏نامه وزارت امور خارجه‏ نیز موظف شده است نمایندگیهای کشور در خارج را نسبت به ضرورت گسترش‏ صدور خدمات فنی-مهندسی و جایگاه‏ آن در توسعه بازرگانی خارجی کشور توجیه کند.در این صورت نمایندگیهای‏ ایران در خارج از کشور نیز موظفند نسبت‏ به شناسائی طرحهائی که در حوزه‏ ماموریت آنها به مناقصه می‏رود،اطلاعات‏ لازم را اخذ و در اولین فرصت به سازمان‏ برنامه و بودجه،انجمن‏های صنفی‏ مربوط،دستگاههای اجرائی ذیربط ارسال‏ نمایند

افزون بر آنچه عنوان شد،سازمان‏ تامین اجتماعی نیز موظف شده است‏ برای استمرار بیمه تامین اجتماعی‏ کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای‏ قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام می‏شوند با دریافت حق بیمه‏ به صورت ریالی اقدام کنند.

وزارتخانه‏های کار و امور اجتماعی‏ و خارجه موظفند در مورد صدور کارنامه‏ شغلی کارگران ایرانی اعزامی و تهیه‏ ویزای آنها اقدام لازم معمول دارند.

بدین‏سان ملاحظه می‏شود که‏ با شرایطی که برای صدور خدمات فنی- مهندسی ایجاد شده است،شرکتهای‏ ذیصلاح و بویژه شرکتهائی که بصورت‏ کنسرسیوم و متشکل از تعداد زیادی‏ شرکت در هریک از زمینه‏های خدماتی‏ ایجاد می‏شوند و یا در حال حاضر وجود دارند اکنون می‏توانند به فعالیتی در خور توجه دست یازند.بویژه آنکه‏ موسسات فنی-مهندسی،کشور در سطح‏ منطقه به گونه‏ای غیر قابل قیاس از توانائیهای لازم برای ارائه انواع خدمات‏ فنی-مهندسی برخوردار می‏باشند. شرکتهائی که هرکدام به تنهائی از تجربه‏ ،کارآئی و صلاحیت و بیسابقه اجرائی ویژه‏ برخوردارند.شرکتهائی که موفقیت آنها مشروط به سازماندهی در دست کار و پرهیز از قرطاس‏بازی اداری می‏باشد.