اوضاع اقتصادی - اجتماعی قاره آفریقا

درباره: اوضاع اقتصادی-اجتماعی قاره آفریقا مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ایران‏ با توجه به جایگاه اقتصادی-اجتماعی قاره افریقا در اقتصاد بین الملل،بویژه‏ برخی کشورهای این قاره در اقتصاد ایران به نظر می‏رسد آشنائی با ممالک و سرزمینهای این قاره برای بیشتر بازرگانان و دست‏اندرکاران بازرگانی خارجی‏ کشور،حتی به گونه‏ای کوتاه و گذرا نیز خالی از فایده نباشد.بنابراین از این شماره‏ به بعد افزون بر شرح مختصری که در زیر درباره اوضاع اقتصادی-اجتماعی قاره‏ افریقا و برگرفته‏ای از گزارش کمیسیون اقتصادی افریقای سازمان ملل متحد" UNITED

NATIONSECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA"(UNECA) از نظر خواهد گذشت،به معرفی کشورهای این قاره خواهیم پرداخت.

-گزارش کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد درباره‏ آفریقا حاکی از آنست که اقتصاد آفریقا با رشد ملایمی رو به‏ پیش دارد.به عبارت دیگر درحالی‏که رشد اقتصادی‏ سالهای 92 و 93 به ترتیب 3/0 و 1/1 درصد اعلام شده‏ است،این رقم در سال 1994 حدود8/2 درصد بوده است. -براساس همین گزارش متوسط درآمد سرانه در آفریقا در حال تنزل است و درصد مردمی که زیر شرایط لازم برای‏ زندگی و یا به معنای دیگر زیر خطر فقر زندگی زندگی می‏کنند رو به‏ افزایش است.

-سهم بازدهی اقتصاد این قاره در کل اقتصاد جهانی نیز رو به کاهش دارد،درحالی‏که درصد رشد جمعیت این قاره‏ دو برابر درصد رشد جمعیت جهان است.

عوامل مؤثر و بیانگر ضعف اقتصاد آفریقا

عوامل موردنظر به تحقیق عبارتند از:

-محدودیت ارزی یا منابع ارزی ناشی از سنگینی بار بدهی خارجی.

-عدم وجود کمکهای کافی و نابسامانی اوضاع بازرگانی‏ ( TERMS OF TRADE ).

-ضعف مدیریت اقتصادی در سطوح خرد و کلان از جمله‏ سیاستهای اقتصادی که مانع از پس‏انداز،سرمایه‏گذاری‏ و توسعه پایدار است.

-کمبود و عدم بهره‏وری مناسب از منابع ملی نادر که ناشی‏ از فقدان آینده‏نگری و حسابگری است.

-نقص ساختار اقتصاد آفریقا که با تاثیرات ناشی از شوکهای خارجی نظیر تغییرات ناگهانی قیمت‏ها، خشکسالی و آفات گیاهی،اقتصاد آفریقا را دچار نوسانات‏ نامطلوب و لا علاج می‏سازد.

-عدم ثبات سیاسی و استمرار جدال بین ممالک،گروهها و طایفه‏ها.

-عدم حمایت کافی از نقش زنان در توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و به زبان ساده‏تر در کل اقتصاد.

رشد ملایم اقتصاد در سال 1994 که در ابتدا به آن اشاره‏ شد می‏تواند ناشی از بهبود برخی از عوامل مورد اشاره باشد.

نبود بارندگی کافی در سه ماهه آخر و اول سال‏های 1993 و 1994 در مناطق وسیعی از قاره آفریقا با 22 میلیون‏ جمعیت باعث خشکسالی و گسترش آن به 10 کشور آفریقائی شده است.به طوری که کشورهای اریتره،اتیوپی‏ و کنیا نیازمند دریافت کمکهای غذائی شده‏اند،در حالی‏که‏ مراکش(مغرب)و مصر به دلیل باران کافی و به موقع موفق‏ به برداشت محصول کشاورزی خود شدند.

در ساحل غربی آفریقا برداشت از حد رشد بیشتر بوده‏ است.به عنوان مثال در آفریقای جنوبی و زیمبابوه میزان‏ برداشت محصول گندم و ذرت از حد رشد بالاتر بوده است. به استثنای کشورهای جنگ‏زده آفریقا شامل: آنگولا،لیبریا،رواندا،سومالی،دیگر کشورهای آفریقائی از رشد اقتصادی 9/2 درصد در سال 94 در مقابل 2/1 درصد در سال 93 برخوردار بوده‏اند.

اکنون دو پرسش مطرح است:

آیا این فرض صحیح است که همه کشورهای‏ آفریقائی درگیر بی‏ثباتی هستند؟

و آیا این مانعی برای ورود سرمایه به داخل قاره‏ آفریقا نیست؟

در پاسخ به این پرسش‏ها باید به کوتاه سخن یادآور شد که:

همه کشورهای آفریقائی دارای چنین وضعیتی نیشتند. برآورد درآمد حاصل از صادرات سال 94 رقم 2/95 میلیارد دلار و سال 93 رقم 3/91 میلیارد دلار را نشان‏ می‏دهد.با وجود افزایش داشته است.

رشد صادرات آفریقا از لحاظ کمیت کالاهای صادرشده‏ در سال 94 در قیاس با سال 93 که برابر 1/1 درصد بوده‏ است افزایشی در حدود 2 درصد را نشان می‏دهد.

و اما پرسش دیگر این که:

علل این افزایش درآمد صادراتی‏ کدامست؟

در این باره باید یادآور شد که این افزایش بیشتر به دلیل‏ افزایش بهای تقریبا کلیه کالاها نظیر:قهوه،کاکائو،چای، کتان و محصولات معدنی بوده است.البته لازم به ذکر است‏ کاهش بهای نفت،در حدود 6/7 درصد،رشد صادرات‏ را تا حدود زیادی متوقف کرده است.

از طرفی واردات در سال 93 رسیده که حدود 5/6 درصد افزایش‏ داشته است.

نتیجه‏گیری

براساس نتایج به دست آمده از این مطالعه و بررسی‏ ملاحظه می‏شود که جامعه‏های در حال توسعه و به ویژه‏ آفریقا با پایان پذیرفتن جنگ سرد و به بیان دیگر پذیرفته‏ شدن اقتصاد یکپارچه جهانی که در دوراروگوئه آشکارا پا گرفت،کلا تحت تاثیر بازار مالی جهانی قرار گرفته‏اند، زیرا:

-دارای واحد پول غیر قابل تسعیر به دلار و یا ارزهای معتبر می‏باشند.

-نتایج صعود و نزول اقتصاد کلان را تحمل می‏کنند.

-بهای کالا و درآمدهای صادراتی را به دلار اعلام می‏کنند.

-مصارف وارداتی و پرداخت وامها را به ارزهای مهم‏ گسترش می‏دهند.

-تنزل ارزش دلار باعث ضرر تجاری برای این کشورها می‏شود.

-افزایش نرخ بهره سبب افزایش تعهدات پرداخت وام به‏ این کشورها می‏شود.

مهمترین واقعه‏ای که در سال 94 رخ داد امضای‏ موافقتنامه دوراروگوئه در چهارچوب موافقتنامه عمومی‏ تعرفه و تجارت( GATT )بین 120 کشور جهان در مراکش‏ بود.

این موافقتنامه به آزادسازی فراگیر تجارت بین الملل از طریق کاهش نرخ تعرفه‏ها تا بیش از یک سوم تعرفه‏های‏ فعلی(در صورت عدم امکان امحاء کامل آن)کاهش موانع‏ غیر تعرفه‏ای اشاره دارد که در وهله نخست در بخشهای‏ کشاورزی و خدمات مورد عمل قرار خواهد گرفت.باید یادآور شد که تاکنون پیشرفت زیادی در زمینه کاهش‏ تعرفه‏ها به دست نیامده است،اما سوبسیدهای تولیدی، صادراتی و دیگر موانع غیر تعرفه‏ای که از سوی کشورهای‏ ثروتمند در برابر کالاهای کشاورزی کشورهای در حال‏ توسعه از میان برداشته شده است.ناگفته نماند که قاره‏ آفریقا کمترین سود را از موافقتنامه دوراروگوئه به دست‏ آورده است.

از دست دادن ترجیحات به خاطر تجدید نظر اجباری‏ در سیستم عمومی ترجیحات( GSP )سبب شده است‏ براساس تصمیمات کنواسیون لومه LOME ) ( CONVENTION سالانه حدود 6/2 میلیارد دلار به این‏ کشورها ضرر وارد شود.روشن است که این ضرر و زیان به‏ سبب افزایش بهای غذای وارداتی و برقراری نظامهای‏ جدید تجاری در این قاره ایجاد شده است و انجام آن اکنون‏ مستلزم سرمایه‏گذاری کلان است.

پناهندگان قاره آفریقا با رقم 4/2 میلیون نفر تقریبا یک‏ سوم پناهندگان کل جهان را تشکیل می‏دهند.

از مسائل دیگر آفریقا باید به درگیری‏های داخلی، تنشهای قومی،خشونتهای سیاسی و بلایای طبیعی اشاره‏ کرد.معضل دیگر آفریقا رشد 3 درصدی جمعیت است که از رشد اقتصادی آن پیشی دارد و سبب استفاده نامعقول از منابع طبیعی و نیز تخریب محیط زیست شده است. رویدادی که همچنان ادامه دارد و دامنه فقر را فزونی‏ می‏بخشد،لذا رشد و توسعه اقتصادی مانعی درخور توجه‏ است زیرا به عبارتی رشد جمعیت و توسعه اقتصادی‏ اجتماعی با یکدیگر نسبت معکوس دارند.

سیمای کلی زیمبابوه( ZIMBABWE )

ویژگیهای طبیعی-اجتماعی-سیاسی‏ و اقتصادی(در 1997)

ویژگیهای طبیعی:

زیمبابوه از جمله مستعمرات سابق انگلیس است که در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم استقلال خود را بازیافت. کشوری است در جنوب شرقی با پهنه‏ای‏ برابر 000،390 کیلومتر مربع،و لذا با این پهنه بزرگتر از فرانسه و اسپانیا و ایتالیا در مجموع و سه برابر انگلستان.این‏ کشور در جنوب محدود است به جمهوری آفریقای جنوبی، در شمال به زامبیا،در شرق به موزامبیک و در جنوب غربی به‏ بوتسوانا.از حیث جغرافیای طبیعی کشوری است‏ کوهستانی،دارای چند فلات و چند رودخانه در آن جاریست‏ که از جمله رود زامببا در شرق را می‏توان نام بر.دریاچه‏ بزرگ کاریبا در شمال غربی بین این کشور و زامبیا واقع‏ است و آبشار عظیم آن معروف است.اقلیمش گرمسیری و مرطوب است.

ویژگیهای اجتماعی:

این کشور دارای 10 میلیون جمعیت متشکل از قومها و نژادهای متعدد می‏باشد.هر قومی زبان و فرهنگ خود را دارد،ولی انگلیسی زبان رسمی کشور است.با وجود تعدد قومها و فرهنگهای مختلف،زیمبابوه جامعه ایست‏ غیر نژادی که همه مردم در عین حفظ فرهنگ و سنتهای‏ خود در آن به سلامت و هماهنگی باهم زندگی می‏کنند. زیمبابوه بیش از صد سال با نام رودزیا( Rhodesia ) مستعمره انگلستان بود.حتی تا چندسال پیش از استقلال‏ در 1980،عنصرهای سفیدپوست انگلیسی کوشش داشتند سیادت حکومت سفیدپوستان را به جبر برای خود نگهدارند تا جائی که این وضع سازمان ملل متحد و انگلستان را به‏ دردسر انداخت.نام زیمبابوه ما خود است از آبادانی ئی که‏ روزگاری مرکز تمدنی بومی معروف به مونوموتاپا ( Monomatapa )بوده است.

ویژگیهای سیاسی

زیمبابوه به سبب سبک حکومت و حکمفرمائی،شعور و حسن نیت ملی دارای ثبات سیاسی است،و این ثبات‏ مایه خوشبختی ملی و رونق اقتصادیش شده است.از این‏ لحاظ و از نظر جامعیت رونق اقتصادی این کشور به "جایزه‏ آفریقا"( Prize of africa )معروف شده است. زیمبابوه عضو سازمان ملل متحد و تعدادی دیگر از سازمانها و بنیانهای بین المللی است.

ویژگیهای اقتصادی:

زیمباوه دارای اقتصاد جامع و متنوعی است که سه رشته‏ کشاورزی،معدنکاری و تولید صنعتی به طور هماهنگ به‏ آن رونق می‏بخشند و لذا اقتصاد آن بر گرد این سه محور می‏گردد.تولید کلان داخلی آن ناشی از رویش اقتصاد بین المللی است که زیمباوه تولید و محصول خود را به آن‏ صادر می‏کند.تولید عمده این کشور در کشاورزی عبارت‏ است از ذرت،گندم،پنبه،توتون و چغندر قند.در بخش صنعت‏ بیش از 5000 محصول تولید می‏کند.در بخش صنایع‏ سنگین،زیمباوه به تولید مواد شیمیایی و نفتی می‏پردازد. این روش اقتصادی مدیون یک برنامه پنج ساله اصلاح‏ اقتصادی از حیث تولید و مرغوبیت است.با وجود این‏ زیمباوه دارای کسری موازنه پرداختهای خارجی است، هر چند با قریب 30 کشور در پنج قاره دارای دادوستد است. جهانگردی یکی دیگر از منبعهای درآمد اقتصادی این‏ کشور است،چه این کشور دارای طبیعت زیبا و جاهای‏ حفاظت‏شده برای حیوانهای وحشی است.