اقتصاد: حجم رو به افزایش بدهی های کره جنوبی

بر پایه گزارشهای رسمی که از سوی‏ وزارت اقتصاد و دارایی کره جنوبی ارائه‏ و منتشر شده جم بدهیهای کره جنوبی‏ در سال 1994 به حدود بیش از 18 میلیارد دلار افزایش یافته،و گفته می‏شود این‏ رقم بدهی بالاترین رقم طی هشت سال‏ اخیر بوده است.

بر پایه آمار و اطلاعات واصله از همین‏ منبع خبر،حجم کل بدهیهای خارجی این‏ کشور در سال 1995 با افزایش 2/21 میلیارد دلار به بیش از 78 میلیارد دلار افزایش یافته است،در حالیکه در همین‏ دوران ارزش دارائیهای خارجی کره جنوبی‏ با افزایش 5/13 میلیارد دلار تنها به 60 میلیارد دلار بالغ شده است.براساس اعلام‏ وزارت اقتصاد و دارایی حجم بدهیهای‏ خالص خارجی کره جنوبی در سال 1995 بالغ بر 7/7 میلیارد دلار بوده که طبق‏ بررسی از 1987 به این سو بالاترین رقم‏ بوده است.

حجم بدهیهای کره جنوبی به طرفهای‏ خارجی در سال مورد اشاره رقمی در حدود 4/22 میلیارد دلار اعلام شده است و گفته‏ می‏شود دلیل اصلی این افزایش،کسری‏ حسابهای جاری از یک سو،بالا بودن‏ حجم استقراضی بنگاههای تجاری کره‏ جنوبی از خارج،برای توسعه تجهیزات‏ مورد نیاز در فعالیتهای تولیدی،از سوی‏ دیگر بوده است.

نکته‏ای که در اینجا توجه به آن درخور توجه ویژه است اینکه کره جنوبی در سالهای 89-1985 موفق شد به گونه‏ای‏ چشمگیر حجم کل بدهیهای خارجی‏ خود را به میزان حدود 27/29 میلیارد دلار در سال 1989 کاهش‏ دهد.برخی بر این باورند که دلیل اصلی‏ و اساسی این کاهش بدهی،ما زاد درخور توجه نقدینگی در حسابهای جاری آن‏ کشور بوده است به هر تقدیر اکنون‏ ملاحظه می‏شود که با سپری شدن‏ سالهای مذکور،حجم بدهیهای خارجی‏ کره جنوبی به گونه‏ای آرام رو به فزونی‏ نهاده است و در سالهای 92 و 1993 به‏ ترتیب به 81/42 و 87/43 میلیارد دلار افزایش یافته است.

نکته پایانی و درخور توجه که می‏تواند حاصل آگاهی از بدهی خارجی کره جنوبی‏ باشد اینکه در بررسی اقتصاد کشورهای‏ پیشرفته صنعتی،کمتر کشوری را می‏یابیم که بدهی خارجی و یا بدهی‏ خارجی درخور توجهی داشته باشد،لذا بدهی خارجی کره جنوبی به عنوان‏ کشوری که اکنون به عنوان یکی از غولهای اقتصادی آسیا مطرح است‏ می‏تواند زمینه‏ای برای انجام مطالعه‏ و بررسی همه‏جانبه جایگاه دیون خارجی‏ در فرآیند توسعه اقتصادی،بویژه در کشورهای در آستانه صنعتی شدن و یا تازه‏ صنعتی شده باشد.مطالعه و بررسی‏ اهمیت جایگاه دیون خارجی در توسعه‏ اقتصادی کشورهای مورد اشاره زمانی‏ بیشتر آشکار می‏شود که با مروری گذرا در حسابهای ملی کشورهای پیشرفته‏ صنعتی با این واقعیت روبه‏رو می‏شویم که‏ هیچ‏یک از کشورهای صنعتی پیشرفته، حتی مقروض‏ترین آنان،بدهی خارجی‏ ندارند و بدهی آنها داخلی و در داخل اقتصاد ملی آنان است.ازاین‏رو تردید نیست که‏ بدهی خارجی،آنهم از حد و حدودی بیشتر بی‏تردید منجر به وابستگی اقتصادی‏ خواهد شد که وابستگی سیاسی را به دنبال‏ خواهد داشت.