دستاوردهای اقتصادی در سایه درآمدهای نفتی

شهابی، سهراب

اقتصاد سال 1383 زمانی پا به عرصه گذاشت‏ که سایه تحولات سیاسی ماه‏های پایانی سال‏ گذشته و روزهای ابتدایی سال جاری بر آن‏ سنگینی می‏کرد.بازرسان بین‏المللی‏ انرژی اتمی بعد از کشمکش‏های اسفند ماه، اوایل فروردین وارد تهران شدند و چالش‏های‏ پرونده اتمی ایران همچنان باقی است.انتخابات‏ مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه و با حضور نسبتا کمتر رأی دهندگان بخصوص در شهرهای‏ بزرگ به سرانجام رسید.احتمال توقف مذاکرات‏ تجاری و اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا به دلیل‏ ایرادات اروپا به عدم پیشرفت در موضوع حقوق‏ بشر اعلام و تشدی گردیده است.البته در این‏ فضای کم و بیش سیال به وقایع دیگری همچون‏ سفر مقامات خارخجی و عقد قرار داد مهم توسعه‏ میدان نفتی آزادگان با ژاپن نیز باید اشاره کرد.

اکنون سوال این است که تحولات سیاسی‏ داخلی و بین‏المللی برای اقتصاد ما در سال 1383 چه معنایی دارد؟

اقتصاد ایران در سال 82 با توجه به آمارهای‏ متفاوت،یک رشد 6 تا 7 درصدی را تجربه کرد. افزون بر این به دستاوردهای مهم دیگر نیز می‏توان اشاره کرد که از آن جمله‏اند:وضعیت‏ سالم‏تر از پرداخت‏ها و ذخایر ارزی خارجی و حفظ مبلغ قابل توجه در صندوق ذخیره ارزی.

البته اگر دقیق‏تر بنگریم،در می‏یابیم که دستاوردهای‏ مثبت اقتصادی در سال 1382عمدتا از برکت‏ قیمت‏های خوب نفت بود؛و گرنه اقتصاد ایران در برخورد با چالش‏های اصلی خود:تضمین تداوم رشد مناسب،ایجاد اشتغال،جذاب سرمایه‏گذاری خارجی، هدایت سرمایه‏گذاری‏های داخلی به سمت بخش‏های، تولیدی و با طبیعت بلند مدت،و جذب نخبگان یا حتی‏ تحصیلکردگان،گام مهمی برنداشته است.

سرمایه‏گذاری خارجی در ایران همچنان کمتر از نصف میانگین سرمایه‏گذاری خارجی در منطقه‏ خاورمیانه است.22 کشور عربی خاورمیانه در سال‏های اول قرن بیست و یکم به طور متوسط کمتر از یک درصد از کل سرمایه‏گذاری مستقیم‏ خارجی را جذب کرده‏اند؛که البته یکی از بدترین‏ رکوردهای جذب سرمایه‏گذاری خارجی در جهان است.در این میان،براساس تخمین«واحد اطلع رسانی اکونومیست( EIU )،ایران در پنج سال‏ آینده فقط 04/0 درصد از کل سرمایه‏گذاری‏ خارجی را جذب خواهد کرد.به عبارت دیگر، متوسط جذب سرمایه‏گذاری خارجی در ایران در سال‏های‏ آینده حدود 340 میلیون دلار در سال پیش‏بینی می‏شود. ناگفته نماند که به اعتقاد بیشتر کارشناسان،بخش عمده‏ همین مقدار ناچیز سرمایه‏گذاری خارجی در بخش نفت و گاز خواهد بود.

وضعیت سرمایه‏گذاری داخلی نیز چندان بهتر نیست. مسأله نقدینگی و حرکت آن به سوی بخش‏های‏

دستاورهای‏ اقتصادی در سایه‏ درآمدهای نفتی

سهراب شهابی

 غیر تولیدی و با کاراکتر سفته بازی و طبیعت کوته مدت‏ ،نیازی به توضیح و تفسیر ندارد.کافی است به هجوم‏ مردم برای ثبت نام تلفن همراه و ارقام غیر قابل انتظار پیش فروش تلفن همراه در روزهای پایانی سال 82 نگاهی‏ بیندازیم تا ابعاد موضوع را به روشنی دریابیم.گفته می‏شود مبلغی معادل 9/2 میلیارد دلار به صورت نقدی در اختیار دولت قرار گرفته تا طی دو سال آینده حدود 5 میلیون‏ تلفن همراه به متقاضیان واگذار کند.

در زمینه جذب نخبگان و تحصیل کردگان نیز، بر اساس گزارشی از صندوق بین‏المللی پول، ایران در میان 60 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته‏اند،از لحاظ مهاجرت نخبگان در بالاترین‏ مرتبه قرار دارد و به طور متوسط سالی 150 هزار نفر از زبده‏ترین نیروهای خود را از دست‏ می‏دهد.آن دسته از جوانان و تحصلیکردگان هم‏ که در کشور باقی می‏مانند مجبورند با بیکاری، محدودیت‏های اجتماعی،و...دست و پنجه نرم‏ کنند.به گفته رئیس سازمان جوانان کشور،31 درصد از جوانان 15 تا 29 ساله بیکار هستند که این‏ نسبت 13 درصد بیش از آمار دو سال قبل است.

این سوال که آیا تحولات سیاسی برشمرده‏ در ابتدای مطلب،باعث بهبود جذب‏ سرمایه‏گذاری خارجی،هدایت سرمایه‏گذاری‏ داخلی،و جذب نخبگان و تحصیلکردگان‏ خواهد شد،بدون شک پاسخی منفی دارد.

در این میان،تنها وضع بازار نفت امیدوار کننده‏ به نظر می‏رسد.بیشتر پیش‏بینی‏ها از افزایش یا دست کم ثبات قیمت‏های نسبتا خوب نفت سال‏ گذشته حکایت می‏کند وبا توجه به تصمیم اخیر اوپک در اوایل فروردین 1383 و کاهش‏ یک میلیون بشکه‏ای تولید اوپک(به دلیل مواضع‏ عربستان که در جای خود بسیار جالب و قابل‏ بحث است)احتمال بهبود قیمت نیز مطرح است. بنابراین،می‏توان فرض کرد که درآمد نفتی ایران‏ همچنان مناسب باقی بماند و در نتیجه،رشد اقتصادی سال آینده در حد نیم تا یک درصد کمتر از رشد سال 82 متحقق شود.به عبارت دیگر، چنانچه رویداد غیر منتظره سیاسی یا طبیعی‏ ناگواری به وقوع نپیوندد،دستیابی به رشدی در حدود 5 تا 6 درصد نباید داشته باشد و یابه‏ کوشش ویژه‏ای نیاز داشته باشد.در حقیقت،اگر به چنین رشدی دست نیابیم جای سوال است.

البته رسیدن به چنین رشدی به معنای‏ حرکت به سمت بهبود ساختارهای اقتصادی‏ ایران،تولید بیشتر،اشتغال بالاتر،و قدرت‏ رقابتی افزونتر ایران در منطقه نیست. پروژه‏های اصلی سازندگی و تولیدی،حتی‏ در بخش دولتی به احتمال زیاد و به دلایل‏ روشن،در بهترین حالت معطل خواهد ماند تا ارزیابی جدیدی از تحولات بین المللی و داخلی به دست آید.

به طور خلاصه،در سال آینده می‏توان امید داشت که با برخوردای از قیمت خوب نفت،و با توجه به سیاست‏های‏ جالب و نسبتا جدید عربستان،تحولات عراق و رونق بازار نفت،فعلا اقتصاد ایران با بحران جدیدی روبه‏رو نشود هر چند این نکته‏ی شاید تأسف‏انگیز بر جای می‏ماند که‏ اکنون بیش از هر زمان دیگری،متغیرهای خارجی، تعیین کننده حیات اقتصادی ما شده‏اند.