مبادا ایران بماند و یک دنیا انزوا

سخنگوی اجلاس سران کشورها عضو گروه دی هشت‏ در تهران در پایان جلسات سران اعلام کرد که مهمترین دستاورد و نتیجه اجلاس این بود کهسران کشورهای دی هشت توافق‏ کردند اولویت در همکاری‏ها را به بخش تجارت بدهند و از طریق آزاد کردن تجارت بین یکدیگر به سمت ایجاد تجارت‏ آزاد در دی هشت گام بردارند.سران گروه دی هشت همچنین‏ توافق کردند که این کار را به تدریج و از طریق انعقاد موافقتنامه‏ تجارت ترجیحی عملی خواهند ساخت.

از 25 تا 29 بهمن ماه،جلسات متعددی در تهران بین اعضاء کشورهای عضو گروه دی هشت برگزار شد.

روز شنبه 25 بهمن ماه دو جلسه تشکیل شد،یکی جلسه‏ «مجمع بخش خصوصی دی هشت (D-8 Business Forum) » در اتاق بازرگانی،و دیگری جلسه مقامات ارشد بازرگانی‏ کشورها در هتل آزادی.

در جلسه بخش خصوصی،رؤسای شرکت‏ها و مدیران‏ اتحادیه‏های بخش خصوصی و اتاق‏های بازرگانی کشورهای‏ توسعه ایران در گرو پیوند خوردن اقتصاد ما بازار ما،تولید ما و مصرف ما با دیگر اقتصادها و بازارهای دنیاست

عضو،تاکید کردند که تنها راه تسهیل امور برای بخش‏ خصوصی رفع موانع مختلف داد و ستد بین کشورهاست.آنها آزاد شدن تجارت بین کشورهای دی هشت را مهمترین گام‏ در جهت همگرایی و تسهیل مشارکت بخش خصوصی در همکاری‏های بین کشورهای دی هشت دانستند.البته در این‏ اجلاس بر خواسته‏های دیگری همچون برقراری روابط بانکی،تسهیل صدور رویداد،و هماهنگ کردن رویه‏های‏ گمرکی نیز تأکید شد.

در جلسه هتل آزادی،مقامات ارشد بازرگانی به بحث‏ پیرامون متن پیشنهادی وزارت بازرگانی ایران در مورد تجارت‏ ترجیحی پرداختند.این متن از سوی هیأتی به سرپرستی‏ مصطفی سرمدی مدیر کل بین المللی وزارت بازرگانی ارائه‏ شد.وزارت بازرگانی ایران با این پیشنهاد علاقه‏مندی خود را نسبت به تجارت ترجیحی و کاهش مرحله‏ای موانع تجاری‏ تا رسیدن به تجارت آزاد اعلام کرد.

روز یکشنبه 26 بهمن معاونان وزیران خارجه کشورهای‏ عضو گروه،در قالب جلسه کمیسیون دی هشت‏ گردهم آمدند و ضمن بررسی دستور جلسه بلند بالای‏ خود،از تجارت آزاد سخن گفتند.شرکت کنندگان در این‏ نشست نیز بیان داشتند که اولویت کشورهای آنها نیز این است که با برقراری نظام تجارت آزاد با دیگر کشورهای‏ عضو گروه همکاری کنند.

روز دوشنبه 27 بهمن وزرای خارجه کشورهای عضو دی هشت نیز با تأکید این مواضع،بر آن تأکید مجدد کردند،از کشورهای ایران،مصر،اندونزی،مالزی،نیجریه و بنگلادش‏ وزرای خارجه و از سوی ترکیه معاون نخست وزیر در امور اقتصادی و از سوی پاکستان وزیر سرمایه‏گذاری و خصوصی سازی شرکت کرده بودند.همه شرکت کنندگان‏ در این نشست بر اولیت گذاری جلسه کمیسیون‏ها در خصوص تجارت آزاد پای فشردند و بند طولانی و محکمی‏ در این رابطه به بیانیه تهران اضافه شد.

چهارشنبه 29 بهمن ماه،روز موعود اجلاس سران بود. همه هیأت‏ها در انتظار سخنرانی سران کشورهای عضو بودند و بی‏صبرانه می‏خواستند بدانند که سران کشورها در مورد شیوه همکاری اقتصادی و همگرایی با یکدیگر چه می‏گویند. همه می‏خواستند از مواضع یکدیگر با خبر شوند تا سیر آینده‏ را کاملا شفاف در برابر خود ترسیم کنند.

همانطور که انتظار می‏رفت همه سران کشورهای عضو گروه دی هشت بر همگرایی بیشتر و ارتباط دادن بازارها به‏ یکدیگر تأکید کردند.سید محمد خاتمی رئیس جمهور ایران‏ گفت که ارتباط بازارها با یکدیگر و ایجاد بازار آزاد و مشترک‏ دی هشت می‏تواند به توسعه کشورهای عضو گروه کمک‏ کند.«عبد الله بداوی»نخست وزر مالزی که به تازگی جانشین‏ دکتر«ماهاتیر محمد»شده است گفت که اروپایی‏ها از طریق‏ ادغام اقتصادهای خود با یکدیگر و ایجاد بازار مشترک و ادغام‏ شرکت‏های مشترک و بزرگ بر قدرت خود افزودند و با یکپارچگی می‏توانند جایگاه مهمتر و بالاتری در اقتصاد جهانی‏ برای خود به دست آورند.بنابر این،هیچ دلیلی ندارد که ما نیز اقتصادهای خود را بهم پیوند ندهیم.ما می‏توانیم از طریق‏ یکی کردن مؤسسات و سازمانهای کوچک و بزرگ تحقیقات‏ و فناوریهای مختلف بر دانش جمعی خود بیفزاییم و با ایجاد تجارت آزاد می‏توانیم به سمت یکپارچگی و قدرت بیشتر پیش برویم.

خانم«مگاواتی سوکارنو»،رئیس جمهور اندونزی رفع‏ موانع تعرفه‏ای و غیر تعرفه‏ای و تسهیل و آزاد سازی تجاری‏ بین کشورها را تنها راه توسعه دانست.«اویاسانجو»رئیس‏ جمهور نیجریه،«نجدت سزر»رئیس جمهور ترکیه و«میر ظفر الله خان جمالی»نخست وزیر پاکستان همگی بر این شیوه‏ سید محمد خاتمی: ارتباط بازارها با یکدیگر و ایجاد بازار آزاد و مشترک‏ دی هشت می‏تواند به توسعه‏ کشورهای عضو گروه کمک کند

که همانا پیوند خودرن بازارهاست تاکید نمودند.«ظفر الله‏ خان جمالی»گفت که کشورش دومین اجلاس مقامات‏ ارشد بازرگانی را برای نهایی کردن سند تجارت ترجیحی هر چه زودتر برگزار می‏کند.

در این که سران کشورها در گفتار خود جدی بودند،شکی‏ نیست.اما پرسش بزرگ این است که آیا ما این بار تن به‏ تجارت آزاد می‏دهیم؟ده سال پیش هم چنین سخنانی در باره‏ سازمان اکو بر زبان رانده شد،ولی ما هرگز به آن عمل نکردیم‏ و بنابر این آزادی تجارت میان کشورهای عضو اکو عملی‏ نشد.درست است که به تازگی ایران در اکو توافق کرده که‏ به چنین سمتی برود،اما هنوز شاهد حرکتی جدی نیستیم. اینک ایران دو باره و این بار در گروه کشورهای دی هشت به‏ آزمون کشیده شده است.

آیا ایران به طور جدی،تعهد خود به آزادی تجارت در میان‏ کشورهای عضو گروه دی هشت را پیگیری خواهد کرد؟برای‏ پاسخ دادن به این پرسش بزرگ با پیچیدگی‏های زیادی رو به رو هستیم.صنعت ما از دیرباز حتی از قبل از انقلاب صنعت‏ متکی به حمایت بوده است.بسیاری از صنایع ما هنوز با کمک‏ و حمایت دولت روی پای خود می‏ایستند و به محض‏ برداشتن چوبدستی حمایت،به زمین خواهند خورد.از طرف‏ دیگر،در طول سال‏های متمادی گذشته،انواع عوارض و مقررات اضافی و غیر ضروری و بعضا زیان‏بار،چنان بر صنعت‏ تحمیل شده که همه صنایع را سخت شکننده کرده و توان‏ رقابت را از آنان گرفته است.بسیاری بر این باورند که اگر درهای واردات باز شود صنایع ما رو به اضمحلال می‏رود.اما پرسش دیگر این است که این حمایت تاکی می‏تواند از جیب‏ مردم داده شود و برگرده مصرف کننده تحمیل شود؟

از طرف دیگر،اخیرا معلوم شده که با برنامه‏ریزی‏های مناسبی‏ که در وزارت صنایع صورت گرفته،زمان بندی‏هایی برای‏ رقابتی کردن مرحله‏ای صنایع تدوین شده است؛بطوری که‏ وزارت صنایع آماده است صنایع را بخش به بخش آزاد کند. در کمیسیون ماده یک که برای تعیین تعرفه‏ها در وزارت‏ بازرگانی تشکیل می‏شود.گفته می‏شود که نماینده وزارت‏ صنایع از همین موضع سخن می‏گوید و از کاهش تعرفه‏ها به‏ صورت مرحله‏بندی شده دفاع می‏کند.در بسیاری موارد وزارت صنایع با آزاد سازی و کاهش موانع موافقت می‏کند زیرا موفقیت دراز مدت صنعت کشور را در رقابتی شدن آن‏ می‏داند نه در حمایت‏های موقت بی‏فایده.اما در کنار این‏ اتفاقات شنیده می‏شود که اکنون وزارت بازرگانی مدعی‏ حمایت است.این وزارت مدعی است که نباید موانع تعرفه‏ای‏ و غیر تعرفه‏ای را کاهش داد.زیرا باعث ورود کالاهای اجنبی‏ به کشور می‏شود و یا عواید و درآمد گمرکی حاصل از واردات را کاهش می‏دهد!

با آن که عجیب به نظر می‏رسد.اما گویا اکنون به جای آن که‏ وزارت صنایع،به عنوان متولی اصلی صنعت،یا وزارت دارایی‏ و امور اقتصادی،به عنوان متولی اصلی درآمدها را راضی‏ کنیم باید وزارت بازرگانی را راضی کنیم؛همان وزارتی که‏ علی القاعده متولی منافع مصرف کننده است.وزارت‏ بازرگانی متولی این است که کالاها در بهترین کیفیت و ارزانترین قیمت به مصرف کننده برسد اما گویی این وزارت‏ بیشتر نگران درآمد گمرکی و حمایت از صنعت و اقتصاد کلان کشور است.

به هر تقدیر سؤال و پرسش بزرگ دیگر این است که آیا ارتباط نخست‏وزیر پاکستان: کشورش دومین اجلاس مقامات ارشد بازرگانی را برای نهایی کردن سند تجارت ترجیحی هر چه‏ زودتر برگزار می‏کند

دادن بازارها به یکدیگر و برقراری نظام تجارت آزاد باعث‏ قدرتمند شدن و توسعه اقتصادی می‏شود یا خیر؟علت این که‏ سران همه این کشورها از جمله نیجریه خواهان بازار آزاد و مشترک هستند چیست؟آزاد شدن تجارت بین کشورهای‏ آسه آن با داشتن اعضای قدرتمندی چون ژاپن و کره چگونه‏ مایه رونق اقتصادی در مالزی و اندونزی می‏شود؟چرا وجود تجارت آزاد بین کشورهای عربی موقعیت مصر را قوت‏ می‏بخشد؟چرا وجود اتحادیه گمرکی که مرحله‏ای پیشرفته‏تر از تجارت آزاد است بین ترکیه و اتحادیه اروپا اقتصاد این‏ کشور را مستحکم‏تر می‏کند؟آیا می‏توان تصور نمود که سران‏ همه این کشورها بر علیه ما توطئه کرده‏اند که ما تجارت خود را آزاد کنیم و سپس با تحمیل فشار به ما،خود توسعه یابند؟ به قول«عبد الله بداوی»همانطور که کشورهای اروپایی با مشترک کردن بازارهای خود قدرت برتری یافتند و همانطور که آسه آن با پیوند اقتصادی با یکدیگر جایگاه والاتر اقتصادی‏ یافت کشورهای در حال توسعه نیز می‏توانند همین راه را بروند. باید باور کنیم که این راه‏ها را نباید از نو اختراع کرد.باید از تجربه دیگران درس گرفت و این درس‏ها را با توجه به شرایط خودمان به کار گرفت.کشور ما در این زمینه خیلی با احتیاط عمل کرده و می‏کند.سالهاست گشودن درها و پیوند خوردن‏ با منطقه و جهان برای ما تابو شده است.به همین دلیل هم هنوز آنقدر که می‏بایست اقتصاد کشور ما رشد نکرده است.اقتصاد ایران با اندونزی اقتصاد نمی‏تواند از توسعه لازم برخوردار شود.

 عبد الله بداوی: با ایجاد تجارت آزادی می‏توانیم‏ به سمت یکپارچگی و قدرت بیشتر پیش برویم

برای توسعه و رشد بیشتر و گرفتن سهم بازار از دنیا هیچ راهی‏ جز برقراری پیوند با دیگر بازارها در منطقه و جهان نیست.

در برنامه چهارم برخی آرمان‏ها در این خصوص ارائه شده‏ است.باید دید که این آرمان‏ها به تصویب مجلس می‏رسد یا خیر؟و اگر به تصویب برسد قویا به آنها عمل می‏شود یا خیر؟

اکنون سرنوشت تجارت آزاد در میان کشورهای عضو گروه دی هشت به دست ایران رقم می‏خورد.شیوه ایران‏ برای تجارت ترجیحی می‏تواند بگونه‏ای باشد که از کشورها دعوت کند بتدریج و بسیار کند و آهسته و طی مراحل بسیار متعدد به رفع موانع تعرفه‏ای و غیر تعرفه‏ای بپردازند.مثلا ده سال طول بکشد.تا آن وقع کشورهای شورای‏ خلیج فارس نه تنها بازار مشترک دارند که حتی پول واحد هم پیدا کرده‏اند؛نیجریه خود با کشورهای آفریقایی تجارت‏ آزاد برقرار کرده است؛ترکیه عضو اروپا شده است؛اندونزی‏ و مالزی در ادغام‏های بزرگ شرکت کرده‏اند؛پاکستان در «سارک»به تجارت آزاد دست یافته است؛و از همه مهمتر این که این کشورها به عضویت سازمان تجارت جهانی‏ درآمده‏اند و دارای مزایای زیادی برای گرفتن سهم بازار هستند.مبادا ایران بماند و یک دنیا انزوا!

فرصت اجلاس سران دی هشت،فرصت مناسبی است که‏ مقامات وزارت بازرگانی باید از آن حداکثر استفاده را بکنند و این فرصت‏های تاریخی را از دست ندهند.در زمانی که ما در هیچ سازمان تجاری جهانی راه نیافته‏ایم،هنوز در هیچ‏ مگاواتی سوگارنو: رفع موانع تعرفه‏ای و غیر تعرفه‏ای‏ و تسهیل و آزاد سازی تجاری بین کشورها تنها راه توسعه است

اتحادیه تجاری منطقه‏ای و یا گروهی عضویت پیدا نکرده‏ایم، بازار خود را به روی همه دنیا بسته‏ایم و بازارهای جهان متقابلا بر روی ما بسته است،باید از فرصت‏های اکو و دی هشت‏ حداکثر استفاده را بکنیم و بی‏شک باید با اتحادیه اروپا در همین‏ راستا گام برداریم.

توسعه ایران در گرو پیوند خوردن اقتصاد ما،بازار ما،تولید ما و مصرف ما با دیگر اقتصادها بازارهای دنیاست.

باید تولیدات خود را با تولید کنندگان جهانی مشترک کنیم و بازارها را بین خود تقسیم کنیم.حال که در برنامه چهارم و در چشم‏انداز بیست ساله توسعه کشور که به تصویب مراجع عالی رسیده،بر هم‏ پیوندی اقتصادی با جهان تأکید شده،دیگر بهانه‏ای برای انزاو طلبی‏ باقی نمی‏ماند،به قول معروف ببینیم و تعریف کنیم.