چشم انداز: کاهش تولید راه حل: اجرایی کردن قراردادها

یارجانی، جواد

برآورد آژانس بین المللی انرژی از ظرفیت تولید نفت ایران‏ چشم‏انداز:کاهش تولید راه حل:اجرایی کردن قراردادها

جواد یارجانی

آژانس بین المللی انرژی( IEA )در ماه ژوئیه گزارش تازه‏ خود را با عنوان گزارش‏"میان مدت بازار نفت‏"برای‏ اولین بار منتشر کرد.

هدف اصلی این گزارش پرکردن خلاء اطلاعات در فاصله گزارش‏های ماهانه آژانس،حاوی پیش‏بینی‏ کوتاه مدت بازار نفت و گزارش سالانه‏"دور نمای انرژی‏ دنیا"ست که معمولا دوره بیست ساله آینده را در برمی‏گیرد.این گزارش جدید که قرار است از این پس به‏ صورت سالانه منتشر شود،پیش‏بینی‏های پنج ساله‏ ظرفیت تولید،عرضه و تقاضای جهانی نفت خام را منعکس خواهد کرد.

از آنجا که این آژانس به کشورهای صنعتی پیشرفته‏ جهان وابسته است،نتایج گزارش‏ها بی‏شک بر مقالات‏ ،سرمایه‏گذاران و مراکز مالی این گروه از کشورها در تنظیم روابط آتی‏شان با کشورهای عمده نفتی‏ تاثیر خواهد داشت.البته به دلیل دامنه نفوذ گزارش‏های‏ این آژانس در سراسر جهان،همه کشورهای نفتی باید با تغییر ظرفیت تولید قابل استمرار کشورهای عضو اوپک به پیش‏بینی آژانس بین المللی انرژی‏ حساسیت جهت‏گیری این گزارش‏ها را مورد توجه قرار دهند.

گرچه در مقدمه گزارش تصریح شده که نتایج آن بر اساس پروژه‏های قابل اتکای بالا دستی کشورهای‏ تولید کننده نفت جهان تنظیم گردیده،اما نمی‏توان تاثیر قضاوت‏های کارشناسی نه چندان بیطرفانه و یا نفوذ نظرات مدیریتی را در ماحصل کار یکسره نادیده گرفت.

آنچه در این گزارش در ارتباط با کشورمان قابل توجه‏ است،پیش‏بینی کاهش ظرفیت قابل استمرار تولید نفت‏ ایران در سال‏های پایانی دوره بررسی است.در واقع در گزارش آمده است که ظرفیت تولید نفت کشورمان پس‏ از افزایش اندک آن در دو سال 2007 و 2008 در نهایت از 4 میلیون و 160 هزار بشکه در روز به 3 میلیون و 930 هزار بشکه تنزل می‏یابد.این در حالی است که طبق‏ پیش‏بینی‏های رسمی داخلی قرار است ظرفیت تولید نفت کشور از 4 میلیون و 160 هزار بشکه در سال 2006 دست کم به 4 میلیون و 850 هزار بشکه در روز در سال‏ 2011 افزایش یابد.یعنی با در نظر گرفتن افت طبیعی تولید سالانه به میزان 5 تا 8 درصد،به دلیل شروع بهره‏برداری‏ از میادین جدید و افزایش باز یافت از میادین و مخازن‏ قدیمی قرار است در 5 سال آینده حدود 700 هزار بشکه‏ به ظرفیت قابل استمرار کشور افزوده شود.

پیش‏بینی بدبینانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد آینده تولید نفت ایران تا حد زیادی می‏تواند به‏ دلیل تاخیرهای به وجود آمده در نهایی شدن برخی‏ قراردادها باشد.از همین‏رو جلوگیری از چنین‏ تأخیرهایی و رفع علت‏های آن اموری ضروری‏اند تا به‏ موقعیت ایران،به عنوان چهارمین صادر کننده بزرگ نفت‏ جهان،خدشه‏ای وارد نشود.

در این گزارش از میان یازده عضو اوپک تنها ظرفیت‏ تولید ایران و ونزوئلا در پنج سال آینده رو به کاهش‏ گزارش شده است.در مقابل ظرفیت تولید نفت دیگر اعضاء،به استثنای عراق،که به دلیل شرایط خاص‏ سیاسی و امنیتی حاکم بر آن کشور ظرفیت تولیدش‏ 5/2 میلیون بشکه در روز،ثابت فرض شده است،به‏ میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.در این میان‏ موقعیت عربستان با افزایش ظرفیت تولید از 10 میلیون و 725 هزار به 12 میلیون 330 هزار بشکه در روز(در مدت‏ پنج سال)بسیار مستحکم ارزیابی می‏شود.

آنچه بیشتر مایه نگرانی است،افزایش مصرف داخلی‏ در ایران و پیش‏بینی آژانس بین المللی درباره کاهش‏ ظرفیت تولید نفت کشورمان است.این امر سبب به خطر افتادن موقعیت ایران به عنوان چهارمین صادر کننده‏ بزرگ دنیا خواهد شد،چرا که در پنج سال آینده تولید کشورهای رقیب نظیر نیجریه،کویت و امارات به سه‏ میلیون بشکه در روز نزدیک خواهد شد.در چنان حالتی‏ و به علت مصرف پایین داخلی،در پایان سال 2011،این‏ سه کشور بیش از ایران صادرات خواهند داشت.

ظرفیت مازاد کل کشورهای اوپک نیز به دلیل افزایش‏ ظرفیت تولید 97/32 میلیون بشکه در روز در سال 2006 به 310/36 میلیون بشکه در 2011 در مقابل رشد تقاضای‏ جهانی برای نفت اوپک از 8/28 میلیون بشکه در روز به‏ 2/30 میلیون بشکه در طول پنج سال آینده به رقمی بین 4 تا 6 میلیون بشکه خواهد رسید که از تولید ایران و صادراتی که به دلیل رشد فزاینده مصرف داخلی به‏ مراتب از امروز کمتر خواهد بود،فراتر خواهد رفت که‏ این امر می‏تواند موقعیت استراتژیک کشورمان را تحت‏ تاثیر قرار دهد.تلاش در به ثمر رساندن پروژه‏های نفتی‏ و جهاد همه جانبه در کاهش مصرف داخلی نه تنها یک‏ "باید"اقتصادی است که پیش نیاز حفظ موقعیت‏ استراتژیک کشورمان نیز هست.