مواظب سودهای کاذب باشید! یک بررسی به موقع، بازار های آزاد جهانی را محکوم می کند

اما همراه با این تفکر که علاوه بر دارایی،برای درآمد نیز باید پوشش وجود داشته باشد،منطقی است که‏ برای وقفه موقتی تجارب مشروط به وجود یک‏ حداقل دورهء وقفه در تجارب یا وجود حد نصاب پولی‏ یا زمانی برای پوشش،باید بیمه وجود داشته باشد.

به طور خلاصه،در سال گذشته بازار خصوصی‏ بیمه ریسک‏های سیاسی به رشد سریع خود ادامه داده‏ است.افرادی هستند که فکر می‏کنند ظرفیت بیش از حدی در بازار وجود دارد که این خود موجب پایین‏ آمدن استانداردهای بیمه‏گری این نوع ریسک‏ها می‏شود و بیشتر این ظرفیت موقتی است و پس از اولین امضا برای پرداخت خسارات بزرگ،محو خواهد شد.دیدگاه واقع بینانه‏تر این است که با وجود هرگونه رشد ناگهانی در خسارات،چنین ظرفیت‏ انبوهی به نقطه‏ای رسیده است که در آن بازار خصوصی بیمه ریسک‏های سیاسی به رشد خود با قدرت هرچه تمامتر ادامه می‏دهد بخصوص اگر این‏ بازار بتواند بیمه‏گری طرح‏های تسهیلاتی را در دست‏ گیرد.چون خسارات ریسک‏های سیاسی در سال‏ 1998 در کشورهای اندونزی،تانزانیا،پاکستان، ترکیه و سیرالئون بیشتر از سال قبل بوده است این‏ دیدگاه‏ها در آینده نزدیک ممکن است تجدید نظر و امتحان شود.یک نکته مشخص است که با توجه به‏ پیشرفت‏های اخیر در آسیا و اقیانوسیه،ریسک‏های‏ سیاسی در دنیا به هیچ‏وجه کمتر نشده‏اند.

نویسنده این مقاله Kit Brownless رئیس بخش‏ بین المللی بیمه سرمایه گذاری،در کارگزاری‏ ریسک‏های سیاسی AON Group است.

منبع

einsurance,Aug 1998,13.14.

مواضب سودهای کاذب باشید! یک بررسی به موقع،بازارهای آزاد جهانی را محکوم می‏کند.

یک سال پیش هنگامی که جان گری،استاد مدرسه اقتصاد لندن( L.S.E ).آخرین کتاب خود را می‏نوشت-درباره بحثی در مخالفت با بازارهای آزاد جهانی-بحران‏های مالی آسیا تازه زنگ‏های خطر را بصدا درآورده بودند.ولی صرف نظر از عنوان آن-فجر دروغین،فریب‏های کاپیتالیسم جهانی(گرانت:208 صفحه)-کتاب برخلاف ظاهرش از قدرت پیش‏گویی‏ کمتری برخوردار است.موضوع کتاب این نیست که‏ چه وقت بازارهای جهانی در مسیر درست یا غلط پا می‏گذارند.دنیای آینده و مأیوس کنندهء نویسنده- «یک دوره زمانی فاجعه‏آمیز،که در ان دوره نیروهای‏ بازار بی‏قانون و منابع طبیعی در حال کاهش، دولت‏های قدرتمند را به رقابت‏های خطرناکتر از همیشه می‏کشاند.»-نتیجهء عملکرد غیر عادی بازارها نیست،بلکه نتیجه عملکرد بازارهای کارآ،مولد ولی‏ بی‏ضابطه است که باعث می‏شود بازارهای مزبور نیروهای مخرب خود را بکار اندازند.

گری،یکی از طرفداران سابق و پروپا قرص عقاید تاجر،ایالات متحده را به خاطر تلاش برای گسترش‏ بازار اقتصاد آزاد خود به سراسر جهان ملامت می‏کند. ممکن است هدف امریکا نوعدوستانه باشد-بااعتقاد به این امر که بازار آزاد جهانی باعث پیشرفت و توسعهء دموکراسی و حقوق بشر می‏شود-ولی گری پیش‏بینی‏ می‏کند که این امر باعث هرج‏ومرج خواهد شد نه‏ توازن و هماهنگی جهانی.او می‏گوید،جهانی سازی، یعنی نوعی اقتصاد جهانی که شامل یک دوجین‏ سیستم‏های کاپیتالیستی باشد که پیوسته در حال‏ تغییرند،و همهء آن‏ها بیرحمانه بوسیله تکنولوژی‏های‏ جدید و جدیدتر و تجارت‏های آزاد و بدون‏ محدودیت پیش می‏روند.اکثر بازارهای ملی از مدل امریکای اجتناب خواهند کرد و دموکراسی هرگز اتفاق‏ نخواهد افتاد.

به هر حال تعداد کمی از کشورهای خواهان آنند که‏ آن امریکایی را که در این کتاب معرفی شده است‏ سرمش قرار دهند.نویسنده باهوش،چهره امریکا را زشت ترسیم می‏کند.او از امریکا این‏گونه نام می‏برد: «یک جامعه تقسیم شده که در آن اکثریت مشتاق به دو طبقه پایین که هیچ امیدی ندارند و طبقه بالا که هرگونه‏ مسؤولیت اجتماعی را رد می‏کنند مجزا شده‏اند». امریکای مورد نظر گری انباشته از ناامنی،طلاق، جنایت و دستمزدهای ثابت و راکد است؛کشوری که‏ در آن کارگران مجبور به گزینش زندگی در بدری‏ (Nomadic) می‏شوند و«اساس نظم اجتماعی آن بر سیاست حبس جمعی استوار است».و علت اصلی‏ همهء این ناهنجاری‏های اجتماعی چیزی نیست به جز اقتصاد بازار آزاد امریکا.

گری تصدیق می‏کند که «شکی نیست که از نظر اقتصادی بازار آزاد مؤثرترین و مولدترین نوع‏ کاپیتالیسم و سرمایه‏داری است و روشن است که‏ محدودیت‏های تجاری ناکارآمد می‏باشند.ولی هزینه‏ بسیار زیاد است»او گوشزد می‏کند که اگر به جای‏ مسائل اجتماعی،بیشترین اولویت را به اثرات‏ اقتصادی بدهیم،نابود خواهیم شد.منظور او از توضیحات مفصل و طولانی‏اش،پیروز نشان دادن‏ بازارهای سوسیال دموکراتیک(مبنی بر دموکراسی‏ اجتماعی)اورپا می‏باشد.گری می‏گوید باگذشت‏ زمان اقتصاد بازارهای اجتماعی به خوبی بازارهای‏ آزاد خواهد بود.ولی زمان با آن‏ها یار نبود.و تصدیق‏ می‏کند که آن‏ها با یک رقابت سخت از جانب‏ بازارهای آزاد مواجه شده‏اند و به بن‏بست‏ برخورده‏اند.

«فجر دورغین»یک کتاب مبهم و تاریک است که‏ هیچ راه حلی را پیشنهاد نمی‏کند.گری در حالی‏که برای‏ فنای مکتب کینزاگرائی مرثیه می‏کند،به طور مصلحت‏آمیزی برخی نتایج ضعیف حاصل شده از برنامه‏های گزاف و مداخله‏ای دولت به منظور«حل» مشکلات اجتماعی را نادیده می‏گیرد.این مشکلات‏ اجتماعی عبارتند از:تورم پیچیده،مالیات‏های‏ سنگین،بازارهای فشرده و سخت نیروی انسانی(و بیکاری توأم با آن)و برنامه‏های متورم و باد کردهء رفاهی که به افراد مستمری می‏دهد.

در این مسأله حق با گری است که می‏گوید بازارهای جهانی همگون و مشابه نیستند و هرگز هم‏ نخواهد بود.ولی او وقوع فلاکتی را پیش‏بینی می‏کند که علت آن کارآیی حاصلیه از رقابت میان یک زنجیره‏ جهانی از بازارهای مختلف و اقتصادهای‏ سرمایه‏داری است،که همهء آن‏ها به ناچار به هم مرتبط هستند.همان‏گونه که حوادث اخیر نشان می‏دهند-از آن‏جائیکه بحران‏های اقتصادی جهانی از آسیا به‏ روسیه شیوع پیدا کرده و هم‏اکنون امریکای لاتین را تهدید می‏کند-خطر بزرگتر هنگامی در کمین است که‏ این بازارهای مرتبط به هم مرتکب اشتباهی شوند.

منبع

TME,OCTOBER 26.1998.P,39.

تلاش بحرین برای ورود به بازار بین الملی

بحرین خود را برای رقابت در بازار بین المللی‏ آماده می‏کند. در همین راستا دولت بحرین سعی در تشویق 65 شرکت بیمهء فعال خود در بازار برای ادغام‏ با یکدیگر دارد.شرکت‏هایی که ارزش سالانه‏ سرمایه‏های بیمه شده آن‏ها به یک میلیارد دلار امریکا می‏رسد.دولت در حال حاضر برای قدرت‏ بخشیدن به بازار داخلی مشغول مطالعهء قوانین بیمه‏ای‏ بازیگران داخلی و بین المللی گسترش دهد.

منبع

WIR.599,30,10.98,P.10.