حرکت امیدبخش صادرات در طلیعه سال نو

سال 1375 روبه پایان می‏گذارد.جز نگرانی حاصل‏ از کمی بارندگی،سالی نیکو،پر از حرکت و موفقیت را پشت‏ سر می‏گذاریم.سال 75 بیش از هر سال دیگری از هنگام‏ انقلاب اسلامی کشورمان،طرحهای اقتصادی و اجتماعی‏ به ثمر رسید.کشور وارد مدار حرکت جدیدی شد،صادرات‏ صنعتی به تنهائی 45 درصد از کل صادرات غیرنفتی‏ را دربر گرفت.هر چند روز یکبار یک یا تعدادی از طرحهای‏ صنعتی و کشاورزی به مرحلهء اجرا درآمد یا احداث آنها شروع شد و از هنگام پیروزی انقلاب تا کنون 130 سد در کشور احداث شده یا در دست احداث قرار گرفته و یا مطالعات‏ فنی آنها بپایان رسیده است،از بسیاری کمبودهای شدید که در سالهای جنگ وجود داشت دیگر اثری نیست.برای‏ مثال اینک در رشته بسیار اساسی و زیربنائی انرژی برق‏ کمبودی مشاهده نمی‏کنیم به عکس برای صدور برق به‏ دیگر کشورها از جمله ترکیه و ارمنستان قرارداد منعقد کرده‏ایم و این در حالی است که روستاهائی که هرگز پیش‏ از این برق نداشتند از شبکه برق و آب سالم برخوردار شده‏اند.

در زمینه کالاهای مصرفی،بسیاری از کمبودها برطرف‏ شده و تولیدات داخلی جای فرآورده‏های وارداتی را گرفته‏ است که برای مثال می‏توان از پیشرفت قابل ملاحظهء صنایع لبنی صحبت کرد.در زمینه فرآورده‏های صنعتی‏ سنگین شاهد عرضه آزاد آهن ساختمانی و تنزل پی‏درپی‏ قیمت کاذب این کالای اساسی بودیم.بازار سیاه بسیاری از کالاها از بین رفت و نقدینگی اضافی جامعه به تدریج از بازی روی مایحتاج مردم به مجرای صحیح خود که‏ سرمایه‏گذاری در طرحهای عمرانی باشد کشیده شد.

شرکتهای عمران شهری و استانی که تقریبا در همه‏ کشور ایجاد شده‏اند به خوبی توانسته‏اند بخش عمده‏ای از نقدینگی سرگردان جامعه را به خود اختصاص دهند.

ثبات سیاسی و اقتصادی کشور ما هر روز توجه گروه‏ بیشتری از کشورهای جهان را به خود معطوف داشت‏ و بسیاری از کشورهائی که سابقا در اصالت راه ایران‏ و در توانائی این کشور در ادارهء مستقل و دور از وابستگی به ابرقدرتها،تردید داشتند،متقاعد شدند که ایران از ثباتی‏ درخور توجه و لیاقت و کاردانی برای ادارهء امور خود به دور از وابستگی،برخوردار است.طرحهای ناتمامی که شرکای‏ خارجی ما از اتمام آن شانه خالی کردند،توسط متخصصان‏ کشورمان،مستقلا و با هزینه‏ای به مراتب کمتر به نتیجه‏ رسید که مجتمع پتروشیمی بندر امام برجسته‏ترین نمونهء آنست.فراتر از این مسأله،در پاره‏ای زمینه‏های صنعتی‏ ایران به تکنولوژیهای جدید دست یافته که بارزترین آن‏ تکنولوژی احیای مستقیم در تهیه آهن اسفنجی است که‏ کشورهائی مثل آلمان و ایتالیا خواستار خرید و استفاده‏ از تکنولوژی مذکور گردیدند.

در زمینه ارتباطات،سال 75 سال احیای مجدد جاده کهن‏ ابریشم به صورت راه‏آهن مدرن امروزی بود.اهمیّت این‏ راه فقط در اتصال ایران به شرق چین و غرب اروپای شمالی‏ نیست،بلکه همچنین از نظر آنکه نمونهء بارز همکاریهای‏ منطقه‏ای است دارای اهمیت است.ایران و ترکمنستان‏ متفقا این طرح را به نتیجه رساندند و همهء کشورهای‏ همسایه یا"همسایگان همسایگان ایران‏"،یعنی بسیاری‏ از کشورهای محصور در خشکی،در این منطقهء حساس‏ جهان،مستقیما از آن بهره‏مند می‏شوند.ایران یکبار دیگر در مرکز ارتباطات زمینی قرار گرفت.

این یادداشت،مجال تشریح همهء پیشرفتهای اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و فرهنگی کشور ما را در سال جاری‏ نمی‏دهد.در این زمینه بحث جداگانه‏ای داریم که بصورت‏ تقویم تحولات اقتصادی کشور در سال 75 تنظیم شده‏ است.این یادداشت فقط به عنوان نقطهء عطفی در توجه به‏ تحولات امیدبخش کشورمان است.

اما آنچه یادداشت حاضر بیشتر به خاطر آن تنظیم شده، حرکت امیدبخشی است که با تصویب بودجه سال 76 کشور در جهت توسعهء صادرات غیرنفتی صورت گرفت و دولت از اوّل اسفندماه سال 75 اجرای آن مقررات را آغاز نمود.

مجلس و دولت اصلاح صادرات را از حساسترین‏ و آسیب‏پذیرترین حلقهء این زنجیر آغاز کردند و جز این هم‏ نمی‏بایست می‏بود.فرش مهمترین رقم واحد کالای‏ غیرنفتی صادراتی است که در دو سال اخیر(یعنی با تصمیم‏ 31 اردیبهشت‏ماه سال 74)بزرگترین ضربه را تحمّل کرد.

خوشبختانه در طلوع سال نو،مشکل دو سالهء صادرات فرش‏ حل شد و صادرات این کالا از نظر مقرراتی کاملا در وضعی‏ مشابه سال 73 که نقطهء اوج صادرات این کالا بود قرار گرفت.با این تفاوت که اینک نظارت بانک مرکزی بر درآمد و هزینه‏های ارزی ناشی از صادرات این کالا برجاست،اما ارز صادراتی آن صددرصد در اختیار صادرکنندگان است.دو سال تجربهء دشوار که به نظام ارزی و صادراتی کشور جواب‏ مساعد نداد،کافی بود تا همه را قانع کند که اگر تصمیمات‏ و مداخلات در یک کار اقتصادی و تجاری سازگار با خصلت‏ ذاتی آن نباشد،نه فقط جواب نمی‏دهد،بله زاینده فساد است،همچنانکه برای مثال توسعهء قاچاق فرش جای‏ صدور قانونی آن را گرفته بود.

اینک که دولت گام سازنده‏ای در این راه برداشته مشکل‏ را برطرف ساخته است،به جاست که نسبت به یکایک‏ کالاهای صادراتی مطالعه‏ای دقیق ولی فوری به عمل آورد تا هر نوع مشکل در امر صادرات غیرنفتی از میان برداشته‏ شود و متقابلا هر نوع تسهیل برای گسترش صادرات فراهم‏ آید.صریحا بگوئیم در امر صادرات کالاهای غیرنفتی، ما باید-با توجه به سرمایه‏گذاریهای انبوهی که ظرف‏ هشت سال اخیر روی تأسیسات زیر بنائی و تولیدی و صنعتی و کشاورزی صورت گرفته است-به ارقام بالای‏ 100 میلیارد دلار در سال فکر کنیم نه اینکه با 4 یا 5 میلیارد دلار بسنده کنیم.