اقتصاد ترکمنستان، پرهیز از خوش بینی

شهابی، سهراب

سهراب شهابی‏ در نظر اول و بر اساس آمارهای رسمی،اقتصاد ترکمنستان،اقتصادی شکوفاست.رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به میزان 20 درصد و درآمد ناخالص سرانه‏ 4500 دلار(بر اساس برابری قدرت خرید ppp )و ذخایر و صادرات قابل توجه گاز و نفت نشان از رونق مناسب‏ اقتصاد این کشور دارند.همچنین افتتاح پروژه‏های بزرگی‏ همچون پروژه مشترک سد"دوستی‏"بین ایران و ترکمنستان با ظرفیت 25/1 میلیون متر مکعب،که قرار است‏ آبگیری آن تا مارس آینده به اتمام برسد،انعقاد قرار داد 25 ساله صدور گاز به روسیه،که در اوایل سال 2003 بر مبنای‏ 44 دلار برای هر 1000 متر مکعب به امضاء رسید،و نیز پروژه‏های مشترک ساختمانی قابل توجه با شرکت‏های‏ فرانسوی و ترکیه‏ای،هر یک،تصویری از شکوفایی اقتصاد این کشور به دست می‏دهند.اما آیا واقعا ترکمنستان،که‏ بیشترین مرز خشکی را به ایران در شمال دارد،به سوی‏ برخورداری از ثبات و رونق اقتصادی قابل اتکاء گام برمی‏ دارد؟

کارشناسان و سازمان‏های اقتصادی بین‏المللی‏ پاسخ‏های متفاوتی به این پرسش می‏دهند.بر اساس‏ گزارش واحد اقتصادی\*( EIU )،رشد اقتصادی ترکمنستان‏ در سال 2003 حدود 12 درصد و برای 2004 و 2005 حدود 10 درصد برآورد شده است.این در حالی است که‏ بانک توسعه آسیایی،رشد اقتصادی ترکمنستان را در سال‏ 2003 کمتر از 10 درصد و برای سال 2004 حدود 10 الی‏ 12 درصد پیش‏ینی می‏کند.گر چه این برآوردها نصف‏ میزان نرخ رشدی است که دولت ترکمنستان گزارش‏ می‏کند،تردید نیست که حتی رشد حدود 10 درصد نرخ‏ رشد خوبی است و می‏تواند کشور را به سوی یک رونق‏ اقتصادی رهنمون کند.

اما نگاهی دقیق‏تر به برخی جنبه‏های اقتصادی‏ ترکمنستان و توجه به این واقعیت که رشد اقتصادی این‏ کشور تنه مرهون افزایش قیمت نفت و گاز در بازار جهانی‏ است،ما را از گونه خوش‏بینی بر حذر می‏دارد.

واقعیت این است که ودتل ترکمنستان،از سال 2003 در تامین بودجه مورد نیاز خود را مشکل مواجه بوده است. به همین دلیل 15 تا 29 هزار نفر از کارکنان بخش بهداشت‏ از کار اخراج شده‏اند.همچنین در بسیاری موارد حقوق‏ها با تأخیر چند ماهه پرداخت شده‏اند.

از سوی دیگر می‏دانیم که 25 درصد اقتصاد ترکمنستان‏ به بخش کشاورزی وابسته است و پنبه یکی از عمده‏ترین‏ تولیدات کشاورزی و دومین کالا صادراتی این کشور به شمار می‏آید.این در حالی است که در سال 2004،تولید و برداشت این محصول یکسوم کاهش یافتهو از مرز 700 هزار تن فراتر نرفته است.این کاهش تولید و برداشت‏ سبب گردید رئیس جمهور ترکمنستان دستور برکناری‏ معاون نخست‏وزیر را صادر کند.

همچنین عدم رونق در بخش‏های واقعی اقتصاد،رشد بالای جمعیت و افزیش شمار متقاضیان کار به میزان‏ حدود 8/3 درصد سال،معضل بیکاری را،به ویژه در میان‏ جوانان،دامن‏زده است.

در این میان آنچه تا حدودی در سال‏های اخیر مانع آشکار شدن مشکلات ساختاری این کشور شده،افزایش‏ قیمت‏های جهانی گاز و نفت است،اقتصاد ترکمنستان بیش‏ از 30 درصد به درآمد حاصل از گاز و نفت وابسته است.با توجه به محدودیت زیر ساخت‏های تولید و انتقال نفت و گاز ترکمنستان،انتظار نمی‏رود این کشور حتی در میان مدت‏ نیز بتواند بر ظرفیت‏های خود در این عرصه بیفزاید.

اما مهم‏ترین نکته آن است که همین درآمد 30 درصدی‏ نیز در جهت ایجاد یک اقتصاد تولیدی و سالم به کار گرفته‏ نمی‏شود.به اعتقاد کارشناسان اقتصاد تولیدی ترکمنستان تنها 20 درصد این درآمد صرف رفاه شهروندان آن کشور می‏شود و بقیه در قالب حسابی زیر نظر رییس جمهور در زمینه‏های امنیتی و احداث پروژه‏های ویژه هزینه می‏شود؛ پروژه‏هایی همچون ساخت یک قصر یخ 43 میلیون‏ دلاری،هتل پنج ستاره و یا مسجدی 95 میلیون دلاری‏ در شهر محل تولد رییس جمهور.

بدین ترتیب،آمارهای حاکی از رونق اقتصادی به‏ موضوعی بحث برانگیز در میان کارشناسان اقتصادی‏ ترکمنستان تبدیل شده و اختلاف‏های فاحش میان این‏ آمارها،از میزان اعتقاد به آن‏ها به شدت کاسته است.یک‏ مثال در خور توجه کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی‏ ترکمنستان درست در هنگامی است که قیمت جهانی نفت‏ و گاز به میزان چشمگیری افزایش یافته است.هم‏اکنون‏ قیمت دلار در بازار آزاد ترکمنستان بین 25 هزار تا 28 هزار منات در نوسان است که تقریبا 5 برابر نرخ رسمی(هر دلار حدود 5 هزار منات)است.

از سو ابهام درباره وضعیت اقتصادی ترکمنستان، و از سوی دیگر گزارش‏های منتشره در ارتباط با نقض‏ حقوق بشر،خاصه برخورد نامناسب با مخالفان سیاسی، مؤید عدم ثبات و قوام سیاسی در این کشور است.این‏ امر،لاجرم تأثیر خود را بر اقتصاد ترکمنستان بخصوص‏ سرمایه‏گذاری‏های مفید بلندمدت و تولیدی خواهد گذارد و آینده اقتصادی آن را بیش از بیش د ابهام فرو خواهد برد.

هم‏اکنون،بسیاری از کارشناسان،تنها عامل ثبات‏ نسبی ترکمنستان را قیمت بالای نفت و مماشات روسیه‏ و آمریکا با حکومت این کشور می‏دانند.و به ویژه از آن‏ رو که ترکمنستان در ملاحظات امنیتی و سیاسی این دو قدرت را در تحولات افغانستان،عراق،گرجستان دارای‏ نقش قابل توجه می‏داند.البته همین کارشناسان معتقدند که این دو عامل،یعنی قیمت نفت و گاز و سیاست‏ مماشات آمریکا و روسیه هیچیک،بنیادین،دائمی و پایدار نیستند و چنانچه به هر دلیل قیمت‏های نفت و گاز کاهش یابد و یا سیاست‏های بین‏المللی،سمت و سوی‏ متفاوتی بیابد،ابهام در آینده اقتصادی و سیاسی‏ ترکمنستان بیشتر خواهد شد.