پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد (هنگ کنگ)

امینی، امیر هوشنگ

بریتانیای کبیر،هنگ کنگ،مستعمره پیشین خود در چین را در سال 1888 براساس یک قرارداد اجاره به دست‏ آورد.مدت اجاره صد ساله به هنگ کنگ،که از همان آغاز به عنوان یک جزیره آزاد در نظر گرفته شده بود،در سال‏ 1997 به پایان می‏رسد و بار دیگر هنگ کنگ به چین‏ می‏پیوندد.اما لازم به یادآوریست که حسب توافق‏هائی‏ که اخیرا به عمل آمده،هنگ کنگ،سرزمینی که مجددا به چین ملحق خواهد شد،برای 50 سال دیگر به صورت‏ یک بندر آزاد با دولت و بودجه مستقل و به صورت یک‏ منطقه آزاد و با مدیریت ویژه به حیات مستقل خود ادامه‏ خواهد داد.

هنگ کنگ از مدتها پیش عملا به صورت یکی از انواع‏ منطقه‏های آزاد و یا بهتر یک استثناء وجود داشته است. و به نظر می‏رسد که کماکان برای مدتی به همین صورت‏ به موجودیت خود ادامه دهد.

بخش مسکونی هنگ کنگ،تنها 200 کیلومتر مربع‏ وسعت دارد.در این پهنه حدود 5 میلیون نفر سکونت دارند. تنگنای عمده در هنگ کنگ،زمین است.باید توجه‏ داشت که حدود 40 درصد از کل مساحت هنگ کنگ که‏ بالغ بر 1025 کیلومتر مربع می‏باشد،به صورت‏"پارک‏ طبیعی‏"است.حکومت هنگ کنگ طی سالها موفق شده‏ است حدود 18 کلیومتر مربع از دریا را خشک و به پهنه‏ی‏ این سرزمین اضافه کند.

در هنگ کنگ شهرهای زیادی مانند"تسوآن وان‏" (TsuanWan) با یک میلیون جمعیت،"شاتین‏" (Shatin) با 750000 سکنه و"توئن مون‏" (TuenMun) با 3500000 نفر و 000 جمعیت زیادی را به خود جلب‏ کرده‏اند.

این مستعمره دارای 850000 مزدبگیر صنعتی است.با این حال،بخش صنعت تنها 30 درصد تولید ناویژه ملی را تشکیل می‏دهد.در میان صنایع هنگ کنگ،صنعت‏ نساجی و پوشاک حدودصادرات این سرزمین را تشکیل‏ می‏دهد.

هنگ کنگ موفق شده در زمینه صادرات پوشاک‏ و اسباب بازی مقام اول را در جهان کسب کند و از لحاظ کمیت اولین صادرکننده رادیو و ساعت باشد.

اکنون همه‏ی شرایط لازم برای موفقیت در هر زمینه در هنگ کنگ فراهم آمده است.به‏طور مثال،برای تولیدات‏ و تمرکز سرمایه‏های خارجی به حد کافی تسهیلات‏ وجود دارد،تسهیلاتی که بی‏تردید سبب تقویت صاحبان‏ سرمایه خواهد شد و آنها را بدین سان به خود جذب‏ خواهد کرد-به ویژه باتوجه به مراجعت چینی‏های مهاجر و افزایش تعداد کارگران ارزان قیمت به لحاظ چینی‏های‏ پناهنده و پناهنده و مهاجر و از سال 1949 به این طرف.

مورد مهم دیگر درباره هنگ کنگ،موقعیت بانکی است‏ که درحال حاضر به سومین مرکز بانکداری جهان تبدیل‏ شده و علاوه بر این سومین بندر تولید فلزات است.

سرزمین هنگ کنگ کلا از سال 1942 با یک منطقه‏ آزاد قابل قیاس بوده است.در سال 1965 به گونه‏ای دقیق‏ 9 منطقه صنعتی به مناطق دوردست در شمال‏"تای‏پو" (Taipe) و"یوئن لونگ‏" (Yuen Long) اضافه شده است. مراکز بازرگانی چند ملیتی و به بیان دیگر شرکت‏های‏ فراملیتی بیشتر در آنجا پایه‏گذاری شده‏اند،اما از دور چنین به نظر می‏رسد که شرکتهای کوچک و متوسط و سرمایه‏های محلی در راس فراملیتی‏ها قرار دارند.

شرکت‏هائی که در منطقه‏های آزاد آسیا سرمایه‏گذاری‏ می‏کنند و همراه با چین ملی شرکت‏های مختلط در منطقه‏ی ویژه و دیگر بندرهای آزاد تشکیل می‏دهند.

نهایتا باید یادآور شد که هنگ کنگ برای جذب‏ سرمایه‏های خارجی از همه انواع جاذبه‏های لازم‏ برخوردار است.در صادرات هنگ کنگ به ترتیب پوشاک با حدود 43 درصد،تولیدات الکترونیک با حدود 16 درصد، پلاستیک با حدود 8 درصد و...در مقام‏های اول تا سوم‏ قرار دارند.روشن است که هنگ کنگ در سایر زمینه‏ها از جمله ابزارهای صنعتی،مهندسی نیمه سنگین، کشتی‏سازی،هواپیماسازی نیز از موقعیت خوب‏ و چشمگیری برخوردار است.

با اینحال نباید فراموش کرد که هنگ کنگ نیز همانند تایوان و سنگاپور به گونه‏ای غیر قابل تصور وابسته به‏ سرمایه‏های خارجی می‏باشد و حدود بیش از 500 شرکت‏ بزرگ آن صددرصد و یا بخش عمده‏ای از آن متعلق به‏ صاحبان سرمایه‏های خارجی است که راس آنها آمریهائیها،ژاپنی‏ها و انگلیسی‏ها قرار دارند.سرمایه این‏ 500 شرکت رقمی در حدود دو میلیارد دلار برآورد شده‏ است.گفته می‏شود تنگنای پولی جهانی در اقتصاد هنگ کنگ بی‏اثر نبوده و مسلما در پایان دهه 90 اثرات‏ منفی خود را بر آن بر جای خواهد گذاشت.