طرح خصوصی سازی فراگیر و مطبوعات

پس از انتشار سخنان آقای مهندس خاموشی رئیس اتاق ایران در کنفرانس اتاقهای بازرگانی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد.نظرات گوناگونی از سوی مطبوعات پیرامون‏"نظریه خصوصی‏سازی‏ فراگیر"ابراز گردید،نامهء اتاق بازرگانی ضمن استقبال از توجه مطبوعات به این مسأله ملی،به درج پاره‏ای‏ از نظراتی که در این زمینه در مطبوعات چاپ شده است مبادرت می‏کند:

روزنامه اخبار اقتصاد چهارشنبه 2 مهر 1376 حرف آغاز طرحی نو در خصوصی‏سازی

رییس اتاق ایران در کنفرانس اتاق‏های بازرگانی در مشهد مقدس،طرح خصوصی‏سازی را-در یک جمله- طرح ناموفق خواند.او این مسأله را با آقای هاشمی‏ رفسنجانی،رییس جمهوری وقت نیز در میان گذارده بود و متوجه شده بود که ایشان بسیار وسیع‏تر به قضیه نگاه‏ می‏کردند و علت ناکامی این طرح را فراگیر نبودن آن و برخوردار نبودن از پشتیبانی افکار عمومی،به خصوص در جامعهء صنعتی و اقتصادی کشور می‏دانسته‏اند.

از دیگر سو،رییس اتاق ایران بسیاری از نابسامانی‏های‏ اقتصادی،پولی و مالی کنونی کشور را معلول خصلت مسلط دولتی بودن اقتصاد ایران می‏داند.وی همداستان با رییس‏ جمهوری سابق،معتقد است:در اقتصادی که 75 تا 85 درصد آن دولتی است که اغلب آنها مالیات نمی‏پردازند-و بار مالیات بر دوش 15 تا 25 درصد بقیه می‏افتد،نه مالیات‏ به اندازه‏ای جمع می‏شود که برای ادارهء امور جاری کشور کافی باشد و نه بخش غیر دولتی از طریق جمع‏آوری سرمایه،به اندازهء کافی نیرومند می‏شود.

دولت هم مجبور است لنگ لنگان قدم بردارد تا موازنه‏ای،هر چند ظاهری،در بودجه به وجود آورد.

مهندس خاموشی،مدیران مؤسسه‏های دولتی را مقصر نمی‏داند و با صراحت می‏گوید:"آنها هم مثل من درس‏ خوانده و تجربه کرده‏اند و شاید سواد و تجربه‏شان بیش از من باشد.اما خصلت دولتی بودن،دست و پای آنها را در به‏ کار گرفتن ابتکارات شخصی در واحد تحت تصدی خود، می‏بندد،اگر از مقررات پیچیده-و گاه متضاد-عدول کنند، گناهکار و خطاکار محسوب می‏شوند و باید به زندان بروند. اگر مطابق نص صریح قانون عمل کنند،ناچار باید فرصت‏ های بسیاری را فدا کنند.نتیجه همین می‏شود که هست." در عین حال،رییس اتاق ایران،خصوصی‏سازی را در صورتی که عده‏ای واحدهای دولتی را با نام خصوصی‏ سازی به خود و وابستگان‏شان منتقل کنند،فسادزا می‏داند و تجویز نمی‏کند.در همان حال به ارزش‏های اصیل‏ انقلاب که اجازه نمی‏دهد عده‏ای،از طریق جمع‏آوری‏ بی‏حساب ثروت،طبقه یا طبقه‏های ممتاز به وجود آورند و در پرتو قدرت اقتصادی،قدرت سیاسی کسب کنند،با دیدهء تحسین و احترام می‏نگرد.در برخورد با این واقعیت‏ها،او نظریهء جدیدی ارائه کرد که در روزهای اخیر در محفل‏های‏ اقتصادی و اجتماعی کشور بحث‏ها بر انگیخت.پیشنهاد او به‏طور خلاصه و ساده این است که کلیهء واحدهایی که در قلمرو اعمال تصدی(نه اعمال حاکمیت)دولت قرار دارد، براساس عملکرد فرضی یا واقعی،برمبنای سود معقول 15 درصد در سال،ارزیابی مذکور،سهام آن به‏طور مساوی‏ به کلیهء آحاد مردم-از طریق شبکهء خانواده‏ها-فروخته‏ شود و هرکس نخواست سهم خود را نگاه دارد،براساس‏ قیمت روز،بدون این‏که سقفی مصنوعی برای آن تعیین‏ شود،به دیگران بفروشد و به سود حقهء خود دست یابد.

رییس اتاق ایران در ادامهء چنین پیشنهادی فرض را بر این اصل میگذارد که آنجه دولت به وجود آورده یا در تصرف اوست،جزو انفال محسوب می‏شود و انفال با رعایت برابری کامل،متعلق به آحاد مردم است.دولت به‏ قیمومت از سوی مردم،آنها را در تصرف دارد.این قیمومت‏ تا زمانی ضرورت وجودی دارد که مردم نتوانند واحدها را اداره کنند.

وقتی رشد فکری ملت به جایی رسیده است که می‏تواند چنین واحدهایی را اداره کند،اصلح آن است که آن واحدها به مردم واگذار شود و دولت از طریق بخشی از درآمد حاصل از واگذاری آنها،به ایجاد واحدهای جدید مبادرت‏ کند و هنگامی که آن واحدها نیز به ثمر رسید،با آنها نیز همین معامله را بکند.به این ترتیب،دولت ایجادکننده‏ می‏شود ومردم،مالک و فعال.

رییس اتاق ایران در مورد ادارهء چنین واحدهایی که به‏ طور فراگیر خصوصی می‏شود،پیشنهاد می‏کند که دولت به‏ تشکیل گروه‏های مدیریت مشاوره‏ای یا مهندسی‏های‏ مشاوره‏ای ادارهء واحدهای صنعتی،یاری دهد.این‏ مؤسسه‏ها براساس ضوابط سالم و با برخورداری از آزادی‏ عمل در چارچوب قوانین قابل اعمال،با دریافت درصدی‏ از سود واحدهای اقتصادی و صنعتی ادارهء آنها را به عهده‏ می‏گیرند.

رییس اتاق ایران،این پیشنهاد را براساس تجربه‏های‏ موفق دیگر کشورها عملی می‏داند و مثال می‏زند که‏ کشوری مثل نیوزیلند که جامعهء اروپا می‏خواهد طرح‏های‏ ادارهء کشور را از آن خریداری کند،حتی بسیاری از طرح‏های مربوط به اعمال حاکمیت دولت را نیز به صورت‏ قراردادی یا کنتراتی به افراد واگذار می‏کند.برای مثال، سفیران آن کشور کنتراتی هستند و وقتی قرارداد آنها تمام‏ شد،در بخش خصوصی کار می‏کنند.در زمینهء اعمال‏ تصدی هم تقریبا همه امور در تصرف بخش خصوصی‏ است.

روزنامه اخبار اقتصاد دوشنبه 7 مهر 1376 حرف آغاز رونق بورس در پرتو خصوصی‏سازی

"طرح خصوصی‏سازی فراگیر"که آحاد ملت ایران را به‏طور مساوی دربرمی‏گیرد،به نحوی که از سوی رییس‏ اتاق ایران ارائه گردید-اگر عملی شود-12 میلیون خانوار صاحب سهم واحدهای بزرگ وکوچک کشور را به سوی‏ بورس اوراق بهادار یا بورس سهام،روانه خواهد کرد.

در این صورت،بورس از صورت محدود سال‏های گذشته‏ که سهام واحدهای دولتی بین همان واحدها خرید و فروش‏ می‏شد-و احتمالا در این خرید و فروش‏ها گاه موارد نا خوش‏آیندی نیز دیده می‏شد-خارج خواهد گردید و به‏ صورت یک واحد مستقل که در واقع همهء ثروت تولیدی‏ جامعه را زیر پوشش خواهد داشت،در خواهد آند.شاید این یکی از مهم‏ترین اثرات مستقیم و مثبت‏"طرح‏ خوصی‏سازی فراگیر"باشد.البته برای آن‏که طرح‏ ارائه شده از سوی رییس اتاق ایران به مرحلهء اجرا درآید، مطالعات بسیار و ارزیابی‏های متعدد و راه‏های اجرایی‏ گوناگون باید مورد مطالعه قرار گیرد و آزمایش شود تا انشا الله این بار خصوصی‏سازی در کشور ما به شکلی که با عدالت اجتماعی پیوند ناگسستنی داشته باشد،به اجرا درآید.اگر چنین شود،این طرح نمونه منحصر به فرد خود در خصوصی‏سازی با محوریت عدالت اجتماعی و جلوگیری از به وجود آمدن طبقات ممتاز همراه نبوده است.

نظریهء"خصوصی‏سازی فراگیر"یک ابداع‏ خلق الساعه نیست،بلکه نتیجهء تماس‏های بسیار طراح‏ آن،رییس اتاق ایران،در سال‏های متمادی با شخصیت‏های اقتصادی کشورهای مختلف و سفر به گوشه‏ و کنار جهان و مشاهدهء عملکردهای کشورهای گوناگون‏ است که با ارزش‏های اصیل و تغییر ناپذیر جمهوری‏ اسلامی درهم آمیخته و نتیجه‏ای به دست داده است که‏ فعلا فقط به صورت یک "نظریه‏"مطرح است و باید از جهان گوناگون زیر ذره‏بین نقد و بررسی اندیشمندانه قرار گیرد.مطلقا مهم نیست که نظرات موافق یا مخالف باشد. مهم این است که آنچه این روزها به نام "طوفان مغزها" ( Brain-Storm )معروف است،روی دهد.یعنی هر صاحب فکر و اندیشه‏ای نظر خود را دربارهء آن بیان کند تا از آن میان،نظریهء نهایی و قابل اعمال و اجرا استخراج‏ شود.

می‏دانیم که در دنیا اظهار نظرهایی که بتواند ارزش آن‏را داشته باشد که به عنوان‏"نظریه‏"طرح شود و پیرامون خود محیطی برای بحث و اظهار نظر به وجود آورد،چندان زیاد نیست.اینک که در مورد خصوصی‏سازی جامع و فراگیر چنین فرصتی پیش آمده و به اصطلاح جرقهء فکری زده‏ شده است،به جا است که همهء اندیشمندان و صاحبان فکر خود را با آن درگیر سازند.هرچه اظهار نظرها گسترده‏تر باشد،طبعا نتیجهء نهایی شفاف‏تر و عملی‏تر خواهد بود. باز گردیم به مسألهء بورس.اینک که بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت جدیدی سپرده شده،بهتر است از ابتدا با توجه به لزوم فراگیر شدن فعالیت‏های بورس،تجدید ساختار آن صورت گیرد.

در این صورت،دیگر بورس سهام فقط یک سازمان‏ محدود برای عرضهء سهام چند واحد دولتی و خصوصی‏ نخواهد بود،بلکه به صورت سازمانی در خواهد آمد که با اکثر افراد جامعه که آمادهء انجام هر فعالیت کوچک و بزرگ‏ اقتصادی هستند،سروکار خواهد داشت.

در این صورت،"طرح خصوصی‏سازی فراگیر می‏تواند هستهء اصلی و حوزهء وسیع فعالیت بورس را در مقیاس ملی‏ پایه‏ریزی کند.

روزنامه همشهری‏ شنبه 5 مهر 1376 مهندس علینقی خاموشی: مردم باید پولدار شوند اما نه خیلی زیاد!

مهندس خاموشی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‏ ایران در سخنرانی خود در مشهد گفته است:"در دیدارهایی‏ که با مسئولان دولت پرتغال داشتم،متوجه شدم آن‏ها عمدتا سعی می‏کنند به ما بگویند که می‏خواهند ملت‏ پرتغال را پولدار کنند...ما هم باید کاری کنیم که عمه ملت‏ ایران پولدار شوند..."

روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که‏ این سخنان را منتشر کرده است از قول وی افزوده است: بهترین راه پولدار کردن مردم این است که سهام‏ سرمایه‏گذاریهای بزرگ دولتی در صنایعی مانند نفت و پتروشیمی به تک‏تک مردم داده شود.

وی همچنین گفته است:"نباید آن قدر پول در دست یک‏ فرد یا خانواده قرار گیرد که آن را به قدرت سیاسی تبدیل‏ کند."

با تأکید بر اینکه ما مدعی نیستیم صنایع بزرگ دولتی‏ همچنان در تملک دولت بماند،یادآوری می‏کنیم،بهترین‏ راه پولدار کردن مردم تنها از مسیری که مهندس خاموشی‏ آدرس آن‏را داده است نمی‏گذرد.در همین دو دهه اخیر، مردم تعدادی از کشورها بدون اینکه لازم باشد سهام‏ شرکتهای دولتی به آنها داده شود توانسته‏اند پولدار شوند و مردم نیز می‏توانند این راههای رفته شده موفق را طی‏ کنند.

بهترین راه ثروتمند شدن مردم یک کشور این است که‏ انگیزه‏های مردم را در این باره تقویت کنیم که این مسأله با بخش دیگری از سخنان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع‏ و معادن ایران در تناقض است.زیرا وی معتقد است که‏ نباید آن قدر مال(ثروت)به دست فرد یا خانواده‏ای بیفتد که بتواند آن‏را به قدرت سیاسی تبدیل کند.این توصیه نه‏ تنها انگیزه‏ها را برای پولدار کند می‏کند،بلکه با قانون اساسی که برای مالکیت مشروع حدی قایل نشده‏ است نیز همخوانی ندارد.

یادآوری می‏کنیم اجرای توصیه مهندس خاموشی درباره‏ میزان پولدار شدن مردم نیازمند این است که حدی برای‏ آن تعیین شود.به نظر شما اگر میزان ثروت یک فرد از چه‏ میزان فراتر رفت،فرد به طبقه ممتازه می‏پیوندد؟

هنگامی که فرد می‏خواهد"رفتار اقتصادی‏"با "دیدگاههای سیاسی ویژه‏"را تجویز کند،همواره با مشکل‏ مواجه می‏شود.آیا اینطور نیست؟

توضیح رئیس اتاق ایران

در پاسخ به شرح فوق که در بورس همشهری چاپ شده‏ است،توضیح زیر از سوی رئیس اتاق ایران برای آن‏ روزنامه فرستاده شد و ضمن آن در خواست شد روزنامه‏ مزبور از صاحبنظران برای ارائه نظرات خویش پیرامون‏" خصوصی‏سازی فراگیر"دعوت به عمل آورد:

سردبیر محترم‏ روزنامه بورس همشهری

با سلام از اینکه طرح خصوصی‏سازی فراگیر که از طرف‏ اینجانب در کنفرانس سراسری اتاقهای بازرگانی و صنایع‏ و معادن کشور،منعقده در مشهد مقدس،مورد توجه و نقد و بررسی آن جریدهء شریفه قرار گرفته است،تشکر می‏کنم. در همان کنفرانس اینجانب تاکید بسیار کردم که آنچه‏ گفته می‏شود طرح اولیه‏ای است،که نیازمند ارائه نظرات‏ گوناگون می‏باشد تا از هر جهت تکمیل شود و به مرحله‏ای‏ برسد که برای طی مراحل قانونی و اجرائی به مقامات‏ ذیربط تسلیم گردد.

همین‏قدر که آن جریده ارزشمند موضوع را مورد عنایت‏ قرار داده است موجب خرسندی است.و امیدواریم‏ صاحبنظران را دعوت فرمائید که دربارهء این طرح از هر زاویه‏ای که مایلند اظهار نظر کنند.

نظر من در مورد پولدار شدن افراد،متضمن رعایت این‏ نکته اساسی است که در جامعهء ما،مانند کشورهای‏ سرمایه‏داری،طبقات ممتازه ایجاد نشود و اختلاف بین‏ ثروت و درآمدها در حدی نباشد که صاحبان درآمد و ثروت‏ کمتر از سوی صاحبان درآمد و ثروت بیشتر استثمار شوند. حد و مرزها را باید قانون تعیین کند و مکانیسم و نحوهء عمل باید از طریق اتخاذ سیاست مالی و مالیاتی صحیح‏ رهبری شود،بطوریکه نتیجهء مطلوب به دست آید.آن‏ دیدگاه ویژه‏"که به آن اشاره فرموده‏اید دیدگاه ارزشهای‏ اصیل جمهوری اسلامی است.طبا"هر کشوری براساس‏ ارزشهائی اداره می‏شود که انحراف از آن نه پسندیده است‏ و نه مجاز.در چارچوب این ارزشهاست که طرحها و برنامه‏ها باید قدرت کاربردی پیدا کرده و اجرا شود.