ایران، محور تولید و انتقال انرژی

نوذری، غلامحسین

همکاری‏های بین المللی با صنعت نفت کشورمان تضمین‏کننده امنیت جهانی انرژی است‏ ایران،محور تولید و انتقال انرژی

مهندس غلامحسین نوذری،معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران،در جلسه افتتاحیه‏ همایش نقش ایران در فرایند همکاری‏های بین المللی‏ در سه بخش به تشریح وضعیت صنعت نفت ایران در منطقه و در عرصه بین المللی پرداخت.

1-نیاز جهان به نفت و گاز

بر اساس آخرین آمار و اطلاعات در زمینه نفت و گاز از سوی مهم‏ترین منابع بین المللی تا سال میلادی 2030 انرژی‏های فسیلی همچنان بیشترین سهم را در تامین‏ انرژی جهان خواهند داشت.در این میان نفت کماکان‏ رتبه اول را دارا خواهد بود؛به طوریکه تقاضای جهانی‏ نفت از 85 میلیون بشکه در روز در سال 2006 به حدود 120 میلیون بشکه در روز در سال 2030 خواهد رسید. تقاضای گاز در جهاتن نیز ا 7/2 هزار میلیارد متر مکعب‏

نیاز شدید کشورهای‏ صنعتی به سوخت‏های‏ فسیلی جای هیچ‏گونه‏ شکی در اهمیت ایران‏ در عرصه جهانی باقی‏ نمی‏گذارد

در سال 2006 به دو برابر،یعنی 4/5 هزار میلیارد متر مکعب،خواهد رسید.این امر حاکی از تداوم نیاز روزافزون جهان به نفت و گاز است و مسئولیت دست‏ اندرکاران این صنعت جهانی را در دو عرصه تولید و مصرف آشکار می‏کند.در نتیجه همکاری کشورهای‏ مصرف‏کننده و تولیدکننده برای بهره‏گیری هر چه بهتر از این منابع خدادای،ولی محدود،امری بسیار ضروری‏ است.

2-جایگاه صنعت نفت ایران در منطقه و صحنه بین المللی

موقعیت استراتژیک ایران چه از لحاظ جغرافیایی و چه‏ در حیطه انرژی به کشورمان اهمیت ویژه‏ای بخشیده‏ است.این دو ویژگی مهم در بسیاری از موارد با مسائل‏ سیاسی درهم آمیخته،بر اهمیت این موقعیت ژئوپولیتیک‏ افزوده است.قرار گرفتن کشورمان در میان دو منطقه‏ غنی از انرژی خلیج فارس و دریای خزر و نیز برخورداری ایران از یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان شاید مهم‏ترین ویژگی ایران در عرصه انرژی‏ باشد.

بر اساس آخرین گزارش‏ها،میزان ذخایر نفت خام ایران‏ بیش از 137 میلیارد بشکه و حجم ذخایر گاز طبیعی آن‏ 28 تریلیون متر مکعب است.بدین‏ترتیب ایران در هر دو عرصه ذخایر نفت و گاز جایگاه دوم را در جهان در اختیار دارد.علاوه بر این،برخورداری از طولانی‏ترین‏ ساحل در امتداد خلیج فارس و دریای عمان و اشراف بر تنگه استراتژیک هرمز از یک‏سو،و همسایگی با کشورهای نفت‏خیز و گازخیز حوزه خزر و آسیای میانه‏ و قفقاز،که استقلال‏یافتگان نوپای بلوک شرق هستند، و نیز نزدیکی به اروپا از طریق شمال غرب،از سوی دیگر، به رشونی بیانگر موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک ایران‏ هستند.

همچنین روند رو به رشد تقاضای انرژی در جهان‏ حکایت از آن دارد که کشورهای دارنده این ذخایر تا چه‏ حد مسئولیت تامین آن را در جهان بر عهده دارند و چنانچه هدف ثبات و پایداری بازار باشد،این مسئولیت‏ خطیرتر و سنگین‏تر خواهد شد؛چرا که برای تحقق آن‏ نه تنها ایجاد زیرساخت‏ها برای تامین تقاضا امری‏ ضروری می‏گردد،بلکه چگونگی و زمان فراهم ساختن‏ آن‏ها نیز اهمیت می‏یابد.بر این اساس اهمیت جایگاه و مسئولیت جمهوری اسلامی ایران،با بهره‏مندی از دومین ذخایر نفت و گاز جهان،در ثبات و تأمین امنیت‏ عرضه انرژی بیشتر آشکار می‏شود.در همین‏حال، کشورهای حاشیه خزر و دیگر همسایگان ایران‏ می‏توانند منافع متقابل فراوانی از موقعیت ممتاز ایران‏ کسب کنند.موضوعات زیر مؤید این سخن‏اند:

-از جمله موانع مهم در توسعه میادین نفت و گاز کشورهای آسیای میانه و منطقه خزر عدم دسترسی آسان‏ به بازارهای مصرف به دلیل دوری از آب‏های آزاد و نداشتن خطوط لوله انتقال کافی است.در میان مسیرهای‏ مختلفی که برای دستیابی قزاقستان و ترکمنستان به‏ آب‏های آزاد و بازارهای مصرف وجود دارد،مسیر ایران‏ به تایید اکثر کارشناسان و شرکت‏های نفتی،ارزان‏ترین‏ و بهترین گزینه است.ایران برای کشورهای آسیای میانه‏ می‏تواند یک شاهراه انرژی محسوب شود،اما فشارهای‏ نیروهای خارج از این منطقه آنان را از منافعی که در این‏ شاهراه وجود دارد محروم کرده است؛هر چند که این‏ مسایل از اهمیت استراتژیک ایران به عنوان بهترین مسیر ترانزیت و معاوضه نفت و گاز کشورهای حاشیه خزر نمی‏کاهد.

-صرفنظر از کشورهای شمالی ایران،دیگر همسایگان‏ نیز از ثبات و امنیت ایران بهره می‏برند.حسن همجواری‏ ایران با ترکیه،پاکستان و به تازگی عراق،که به عقد قراردادهایی در زمینه همکاری‏های نفتی و گازی‏ انجامیده است،می‏تواند تقویت شده و به ثبات منطقه‏ بیشتر کمک کند.

اهمیت استراتژیک ایران تنها به منطقه‏ای که در آن قرار گرفته است محدود نمی‏شود.نیاز شدید کشورهای‏ صنعتی به سوخت‏های فسیلی جای هیچ‏گونه شکی در اهمیت ایران در عرصه جهانی باقی نمی‏گذارد.امروزه‏ نفت و گاز سهم بزرگی در رشد اقتصادی کشورهای‏ توسعه‏یافته و در حال توسعه دارند.طی چند دهه گذشته‏ میزان مصرف انرژی در جهان رشد پایدار و مستمری‏ داشته است و چشم‏انداز 20 سال آینده نیز از تداوم این‏ روند خبر می‏دهند.

بر اساس پیش‏بینی‏های انجام شده،میزان مصرف‏ انرژی در جهان تا سال 2030 سالیانه به طور متوسط حدود 2 درصد افزایش می‏یابد و در آن زمان باز هم نفت رتبه‏ اول را در تامین انرژی مصرفی جهان خواهد داشت. میزان تقاضای جهانی نفت از حدود روازنه 80 میلیون‏ بشکه در سال 2004 به روزانه 98 میلیون بشکه در سال‏ 2015 و 120 میلیون بشکه در سال 2030 خواهد رسید.

میزان مصرف جهانی گاز طبیعی نیز با رشد متوسط سالانه 3/2 درصد از حدود 100 تریلیون فوت مکعب در سال جاری به 156 تریلیون فوت مکعب در سال 2025 و یا به عبارت دیگر،حدود 4/5 هزار متر مکعب در سال‏ 2030 خواهد رسید.بدین‏ترتیب،ناگفته پیداست که ایران‏ با در اختیار داشتن دومین ذخایر نفت و گاز جهان و قرار داشتن در بین دو حوزه عظیم ذخایر هیدروکربوری جهان‏

این دو ویژگی مهم یعنی‏ موقعیت استراتژیک و انرژی ایران در بسیاری از موارد با مسائل سیاسی در هم‏آمیخته،بر اهمیت این‏ موقعیت ژئوپولیتیک‏ افزوده است

یعنی خلیج فارس و دریای خزر از جایگاه بسیار مهمی از لحاظ عرضه جهانی برخوردار است و از آنجا که‏ چهارمین صادرکننده نفت در جهان نیز هست به یک‏ عامل موثر فرامنطقه‏ای و بین المللی تبدیل شده است. در این حال،با وجود اینکه میزان ظرفیت مازاد تولید جهانی نفت به کمترین حد خود در چند دهه اخیر رسیده‏ و تعادل بین عرضه و تقاضای جهانی نفت بسیار شکننده‏ و ضعیف شده است،دخالت بیگانگان در منطقه حساس‏ خاورمیانه نگرانی از اختلال در عرضه نفت را به اوج‏ خود رسانده و زمینه را برای بحران در منطقه آماده کرده‏ است؛غافل از آنکه ایجاد ناامنی در این منطقه،موجب‏ بی‏ثباتی در عرضه جهانی انرژی،به ویژه قیمت‏های‏ جهانی نفت،خواهد شد.

همانگونه که اشاره شد،نقش ایران تنها به منطقه محدود نمی‏شود.برنامه‏های کشورمان برای صدور گاز به اروپا از طریق ترکیه و اوکراین ابعاد جدیدی از توانایی‏ها و قابلیت‏های جمهوری اسلامی را نمایان ساخته است. کشورهای اروپایی به تازگی و پس از بحران گاز روسیه‏ و اوکراین دریافته‏اند که تا چه اندازه در مقابل اختلال در عرضه گاز روسیه آسیب‏پذیر هستند.اکنون اروپا به خوبی درک می‏کند که سالها بی‏توجهی به منابع عظیم‏ گاز ایران تا چه اندازه آنان را در زمینه تامین گاز متزلزل‏ کرده است.ایران می‏تواند با صدور گاز به اروپا عرضه‏ کننده‏ای قابل اتکاء در بلندمدت باشد.

در بین کشورهای آسیایی،کشور هند که نیاز فزاینده‏اش به انرژی،عطش زیادی برای گاز ایران به وجود آورده،سالهاست که در پی گاز طبیعی از ایران است،اما برای مدت طولانی و به دلیل مخالفت‏های موجود با احداث خط لوله گاز،از این منبع انرژی محروم مانده‏ است.به همان میزان که اجرای این پروژه بیشتر به تعویق‏ بیفتد،تامین انرژی هند در آینده با چالش‏های بزرگتری‏ مواجه خواهد شد.بنا بر این جمهوری اسلامی ایران‏ می‏تواند نقش مهمی در بازار آسیا نیز داشته باشد.در همین حال،راه‏اندازی پروژه‏های تولید LNG ایران از محدودیت‏های مربوط به خطوط لوله رها کرده و آن را به یک عرضه‏کننده کم‏نظیر در عرضه جهانی گاز تبدیل‏ خواهد کرد.

علاوه بر این،جمهوری اسلامی ایران با توجه به‏ پیوندهای دیرینه فرهنگی که با ملت‏های منطقه دارد در برقراری ثبات سیاسی کشورهای منطقه و در نهایت‏ تعامل آنان با جهان از جایگاهی خاصی برخوردار است؛ ضمن آنکه به جز انرژی،در سایر زمینه‏ها نظیر کشاورزی،صنعت،معدن و تجارت نیز در این منطقه به‏ سطوح مناسبی از توسعه رسیده است.

3-هدف‏ها و سیاست‏های بلندمدت و تشویق سرمایه‏گذاری‏ بین المللی

از آنجا که صنایع نفت و گاز در اقتصاد ایران نقش‏ بنیادین دارند،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاه‏ ویژه‏ای به این مقوله داشته و برای صیانت از این ثروت‏ ملی،توجه خاصی را به این عرصه مبذول داشته است. در واقع هدف غایی ایران در زمینه صنعت نفت و گاز، جذب سرمایه‏های داخلی و خارجی تقویت‏ شرکت‏های داخلی،دعوت از شرکت‏های نفتی‏ بین المللی و همکاری با آن‏ها در بهره‏گیری از آخرین‏ یافته‏های علمی و تکنولوژیکی در صنعت نفت و استقبال‏ از همکاری آن‏ها در استخراج و بهره‏برداری از منابع‏ هیدروکربوری به ویژه از میادین مشترک است.

اما در جذب سرمایه‏های خارجی نیز اولویت‏های‏ جمهوری اسلامی باید رعایت شود.اهم اولویت‏های‏ صنعت نفت ایران که بر اساس سیاست‏های نظام تعریف‏ و تدوین شده از این قرارند:

-اکتشاف و شناسایی منابع جدید نفت و گاز که در این‏ مورد،مخازن مشترک در اولویت قرار دارند.

-افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز متناسب با میزان‏ داخلی و با توجه به میزان تقاضای جهانی و سهمیه تولید اوپک برای نفت.به عبارت دیگر افزایش ظرفیت تولید از مقدار کنونی 2/4 میلیون بشکه در روز به 5 میلیون بشکه‏ در روز تا سال 2010 و در زمینه گاز نیز تلاش در افزایش‏ تولید گاز و رسیدن به 650/1 میلیارد متر مکعب در روز حدود 4 برابر کنونی تا سال 2020.

-گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‏ای و تلاش برای‏ تولید و جذب دانش و فن‏آوری در زمینه صنایع نفت و گاز با جذب همکاری‏های بین المللی.

-تلاش برای جذب منابع مالی داخلی و خارجی در بخش نفت و گاز در چارچوب‏های قانونی.

-مدیریت مشترک میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان.

-سازمان‏دهی مصرف در بخش‏های مختلف انرژی‏ (نیروگاه‏ها،حمل و نقل،خانگی و خدمات)

-تلاش برای جایگزینی نفت با گاز طبیعی در بازار داخلی در جهت صدور فرآورده‏های نفتی بیشتر.

-حرکت به سوی صادرات فرآورده‏های نفت،گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی و در نهایت استفاده از ارزش‏افزوده آن‏ها.

-کسب مقام درخور برای جمهوری اسلامی در زمینه‏ صادرات گاز طبیعی از طریق خطوط لوله و به صورت‏ مایع شده (LNG)

نتیجه‏گیری

ذخایر هیدروکربوری(نفت خام و گاز در جهان)و سهم‏ قابل توجه ایران از منابع،گواه نقش حساس و جایگاه‏ خاص ایران در منطقه و صحنه بین المللی انرژی است. جمهوری اسلامی ایران بر نقش ملی و بین المللی این‏ جایگاه آگاهی کامل دارد و تلاش می‏کند در هر دو صحنه خود را با نیازهای داخلی و بین المللی هماهنگ‏ سازد.ایران،در عرصه داخلی،هدف‏ها و سیاست‏هایی‏ را برای افزایش سهم این منابع در اقتصاد کشور و زیرساخت‏های آن به اجرا در آورده است،به عبارتی‏ کوشش بر این است که هر روز بیش از پیش بر ارزش‏ افزوده حاصل از آن در همه زمینه‏ها افزوده شود.

در صحنه بین المللی نیز تلاش بر این است که کشور گام‏های فراترو استوارتری در این عرصه مهم بردارد و با ایجاد ثبات و اطمینان در جهت همکاری با صنعت‏ جهانی نفت و کارگزاران آن،یعنی شرکت‏های‏ بین المللی نفتی،موسسات مالی و سرمایه‏گذاران‏ علاقه‏مند در این بخش،آن‏ها را به تامین مالی و سرمایه‏گذاری در صنایع نفت و گاز ایران دعوت کند،زیرا که توسعه این صنایع با هدف تأمین ثابت و امنیت عرضه‏ انرژی،بدون همکاری و معاضدت با یکدیگر امکان‏پذیر نیست.از همین‏رو ما نیز از همکاری دست‏اندرکاران‏ صنعت نفت در اقصی نقاط جهان استقبال می‏کنیم و حضور آن‏ها را در جمهوری اسلامی ایران گامی در جهت‏ نیل به ثبات بازار انرژی می‏دانیم.