خوب است، اگر بر اساس سازوکار بازار انجام بگیرد

شجاع الدینی، محمد رضا

این طرح باید یک‏جا اجرا شود،در غیر این‏ صورت در جامعه و فضای‏ اقتصادی کشور ایجاد تنش می‏کند گرچه رویکرد اصلی سیاستمداران در اجرای طرح‏ واگذاری سهام،توجه به موضوع رفاه اجتماعی است، اما مسأله مهم،چگونگی و نوع سازوکار انجام کار است‏ تا بتوان به آثار مثبت اقتصادی طرح نیز دست یافت.

به هر ترتیب دولت می‏کوشد که اقداماتی در زمینه‏ خصوصی‏سازی انجام دهد و برای این منظور بخشی از دارایی‏های خود را به فروش می ساند.این کار عموما در لوای بهبود کارآیی صورت می‏گیرد،اما اگر کار به‏ درستی مدیریت نشود،حاصلی جز آنچه«خصوصی‏ خواری»یا«ویژه خواری»نام گرفته،نخواهد داشت.زیرا به هنگام واگذاری عده‏ای خاص با دسترسی به اطلاعات‏ انحاصری و پرداخت بهایی نازل،مالک سهام سودده‏ می‏شوند.این در حالی است که ثروت دولتی باید به‏ قیمتی عادلانه به مردم واگذار و عواید حاصل از آن نیز در جهت منافع مردم هزینه شود.بر این اساس است که‏ گروهی در اندیشه یافتن راهکار مناسب برای‏ خصوصی‏سازی‏اند تا همگان از منافع آن بهره‏مند شوند.

برای دستیابی به این هدف دو راه وجود دارد: تقسیم عواید خصوصی‏سازی از طریق بودجه به‏ روشی همانند توزیع درآمد نفت؛

توزیع«واچر( voucher )»و سهام.در این روش پس از توزیع برگه‏های واچر یا سهام،خرید و فروش آن بر اساس توافق میان فروشنده و خریدار صورت می‏پذیرد. طبیعی است که در این روش سهام شرکت‏های سودده‏ خریداری می‏شوند و دولت باید بکوشد شرکت‏هایی‏ را که سهام آن‏ها به فروش نمی‏رود به سوددهی برساند. در طرحی که پیش از این مرکز پژوهش‏های مجلس‏ ارائه کرده بود،موضوع دادن کوپن سهام به مردم مطرح‏ شده بود که سابقه اجرای آن در بعضی کشورهای اروپای‏ شرقی وجود دارد.کلیات طرح شامل تشکیل یک سبد با مجموعه‏ای از چند سهم است که،عمدتا هم بدون‏ دریافت پول،در اختیار اقشار مختلف مردم قرار می‏گیرد. گرچه جزییات بیشتری از طرح مجلس در دست نیست، ولی در همین حد نیز باید به چمند موضوع توجه داشت: نخست اینکه اگر واگذاری براساس سازوکار بازار صورت بگیرد،حاصل کار موفق خواهد بود.البته در کشورهایی که از سازوکار بازار برخوردار نبودند،توسل‏ به اجرای الگوهای مغایر یک نوع اجبار بود.ولی در ایران‏ که از«هیچ»بازار ساخته می‏شود،نیازی به الگوبرداری از کشورهای اروپای شرقی نیست.

در عین حال باید توجه داشت که ریختن همه سهام در یک یا چند سبد،شیوه‏ای درست نیست.زیرا در این‏ صورت باید مرکزی برای اداره سهام داشته باشیم.شاید بهترین راه استفاده از برگه‏های اختیار خرید سهم(واچر) باشد.توضیح اینکه در کشور جمهوری چک برگه‏های‏ اختیار خرید سهم(واچر)در اختیار مردم قرار گرفت. اگر کسی مایل به خرید سهام مدیریتی بود می‏توانست‏ این واچرها را در ازای پرداخت پول جمع کند.با اتخاذ این روش مشکلات سبد سهام نیز حل می‏شود.چون‏ برای تشکیل سبد سهام،نخست باید سهام را ارزش‏گذاری کرد تا در آغاز ارزش سبدها برابر باشد،در غیر این صورت بر سر تصاحب سهام سبدها اختلاف‏ بروز می‏کند.

در ایران نیز توجه به تجربه استفاده از واچر می‏تواند مفید باشد.با استفاده از واچر متقاضی در انتخاب سهم‏ و خرید آن مختار خواهد بود.ضمن اینکه فروش‏ دارایی‏های دولت نیز به قیمت بازار انجام می‏گیرد،لذا استفاده از روش واچر منعطف نیز هست.به این معنی که‏ وقتی از کل سهام عرضه شده تنها 30 درصد آن از طریق‏ واچر فروخته شود می‏توان 70 درصد دیگر را با انتشار واچرهای جدید به مردم عرضه کرد.این شیوه توزیع، نسبتا متعادل است،زیرا همه به سهم خود می‏رسند، شرکت‏ها به قیمت بازار فروخته می‏شوند و مشکل‏ قیمت‏گذاری بروز نمی‏کند.

اما نکتهء مهم سوم،این طرح باید یک‏جا اجرا شود،در غیر این صورت در جامعه و فضای اقتصادی کشور ایجاد تنش می‏کند.تجربه،گوته کم‏صبری مردم در چنین‏ اموری است؛همه مایلند اولین گروهی باشند که سهم‏ دریافت می‏کنند؛به ویژه به این دلیل که اعتمادی به‏ تداوم سیاست‏های دولت ندارند.به همین دلیل باید تمهیداتی اندیشید تا کار به صورت یک‏جا و تک‏ مرحله‏ای انجام شود.