بیستمین کنفرانس انجمن بین المللی اقتصاد انرژی (دهلی نو، 22 تا 24 ژانویه 1997)

بیستمین کنفرانس سالانه انجمن‏ بین‏المللی اقتصاد انرژی در تاریخ 22-24 ژانویه 1997 در دهلی نو پایتخت‏ هندوستان برگزار شد.این کنفرانس که با همکاری انجمن اقتصاد انرژی و محیط زیست هند و مؤسسه مطالعات انرژی تاتا (TERI) تشکیل گردیده براساس توافقات‏ قبلی اعضاء عنوان«انرژی و رشد اقتصاد:آیا رشد پایدار ممکن است؟»را بر خود داشت با حضور بیش از سیصد تن‏ از محققین برجسته اقتصاد انرژی از بیست‏ و یک کشور جهان برپا شد.در این‏ کنفرانس بیست سخنران به بررسی ابعاد گوناگون توسعهء اقتصادی و رابطهء آن با تولید و عرضهء انواع انرژی‏ها پرداختند. هیئت جمهوری اسلامی ایران تحت‏ سرپرستی مهندس محسن هاشمیان رئیس‏ هیئت مدیرهء انجمن اقتصاد انرژی ایران‏ در این کنفرانس شرکت نمودند.

سابقهء انجمن بین‏المللی اقتصاد انرژی

انجمن بین‏المللی اقتصاد انرژی در اواسط دههء 1970 و در هنگامی که‏ دلمشغولی اصلی کشورهای جهان امنیت‏ عرضهء انرژی و مخصوصا نفت بود تشکیل‏ شد.درآن مقطع بحث اصلی و محور مباحثات انجمن بین‏المللی اقتصاد انرژی‏ بر این پایه بود که با توجه به روند قیمت‏ جهانی نفت و کمبود ذخائر و منابع عرضهء نفت روشند توسعهء اقتصاد جهانی در کشورهای مختلف جهان چگونه خواهد بود.به این ترتیب بدیهی است که‏ بنیانگزاران انجمن بین‏المللی اقتصاد انرژی عموما از جهان مصرف کننده‏ بودند،البته در آن هنگام نیز عده‏ای از اقتصاددانان انرژی در کشورهای تولید کنندهء نفت تلاش می‏کردند تا با واقع‏نگری و دوراندیشی آینده‏ای را برای اقتصاد انرژی‏ ترسیم کنند که در آن تفاهم به جای تقابل و همکاری درازمدت چهارچوب اصلی‏ روابط بین‏المللی را شکل دهد.

در همین راستا انجمن بین‏المللی‏ اقتصاد انرژی به تشویق کشورهای جهان‏ به تأسیس انجمن‏های ملی اقتصاد انرژی‏ پرداخت.در پایان دههء 1990 جمعا سی‏ کشور جهان انجمن اقتصاد انرژی تشکیل‏ دادند و در حقیقت انجمن بین‏المللی‏ اقتصاد انرژی مجموعه‏ای است از انجمن‏های اقتصاد انرژی کشورهای عضو. جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 برای اولین بار انجمن اقتصاد انرژی را به همت محققین،اساتید و کارشناسان‏ انرژی کشور که در مؤسسه مطالعات‏ بین‏المللی انرژی گرد آمده بودند تأسیس‏ نمود.

بیستمین کنفرانس انجمن بین‏المللی‏ اقتصاد انرژی

بیستمین کنفرانس بین‏المللی اقتصاد انرژی با پیام نخست وزیر هند افتتاح شد. وی در پیام خود به اهمیت و نقش تأمین‏ انرژی در توسعهء اقتصادی کشورها اشاره‏ کرد و خواهان آن شد تا محققین انرژی‏ جهان به امر تأمین انرژی تمیز و کارآ در راستای توسعهء ملتها توجه نمایند.آنگاه‏ وزیر برنامه‏ریزی،علوم و تکنولوژی این‏ کشور ضمن خوش‏آمد گوئی به شرکت‏ کنندگان در کنفرانس به وضعیت وخیم‏ تأمین برق در هند پرداخت و گفت که‏ کمبود انرژی توسعهء اقتصادی هند را با مخاطره مواجه خواهد ساخت.وی با اشاره به اینکه کارشناسان اقتصاد انرژی‏ هند طی یک دورهء دو ساله 33 درصد از هزینهء تولید الکتریسیته در نیروگاههای آن‏ کشور کاسته‏اند،اعلام کرد که هند آماده‏ است تا تجارت خود را با دیگر کشورهای‏ در حال توسعه در میان گذارد.وزیر برنامه‏ریزی، علوم و تکنولوژی هند همچنین به اهمیت و ضرورت تنوع‏ بخشیدن به منابع تأمین انرژی در هند و کشورهای در حال توسعه اشاره کرد و گفت که هندوستان قدمهای مهمی در تولید انرژی از ذغال سنگ و منابع تجدیدپذیر برداشته است ولی تردیدی نیست که هند برای تأمین امنیت آتی انرژی خود می‏بایستی به ابزارهای بین‏المللی و خصوصا ذخائر نفت و گاز خاورمیانه‏ توجه خاصی را مبذول دارد.رئیس انجمن‏ بین‏المللی اقتصاد انرژی در سخنرانی خود به رابطهء مابین مصرف انرژی و رشد پایدار پرداخت و گفت که یکی از اهداف مهم‏ انجمن بین‏المللی اقتصاد انرژی یافتن‏ راهی برای ارتقاء کارائی انرژی در بخش‏های مختلف‏ اقتصاد و صنعت است تا در پرتو آن بتوان‏ با حداقل مصرف انرژی به حداکثر راندمان‏ در تولید و توسعه دست یافت.وی اذعان‏ نمود که تلاشهائی که از اوایل دههء 1970 به عمل آمده به کاهش شدت انرژی در غالب‏ کشورها انجامیده است،ولی هنوز با وضعیت مطلوب فاصلهء زیادی دارد.رئیس‏ انجمن بین‏المللی اقتصاد انرژی افزود که‏ سطح پائین قیمت جهانی نفت توجه‏ به نوآوری در صنعت و تکنولوژی برای‏ کاهش مصرف انرژی را از اهمیت انداخته‏ است.وی گفت که توسعه اقتصادی، سرمایه‏گذاریهای زیربنائی را ایجاد می‏کند.سرمایه‏گذاریهای زیربنائی‏ رشد اقتصادی و به همراه آن رشد مصرف‏ انرژی را اجتناب‏ناپذیر می‏سازد،ولی‏ کشورها معمولا سرمایه‏گذاری برای تولید انرژی بیشتر را در چرخهء توسعهء اقتصادی امری حاشیه‏ای می‏پندارند و لذا در یک فرآیند طولانی مدت نرخ رشد عرضهء انرژی از نرخ رشد اقتصادی عقب‏ می‏ماند.

وزیر نفت و گاز هند در سخنرانی روز نخست کنفرانس گفت که بیستمین‏ کنفرانس بین‏المللی اقتصاد انرژی فرصت‏ مغتنمی است تا برخی از موضوعات اصلی‏ در تأمین انرژی هندوستان و سایر کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرند.وی‏ گفت که در حال حاضر تنها یک درصد از جمعیت 920 میلیونی هند از اتومبیل‏ شخصی استفاده می‏کنند،با رشد مستمر تولید ناخالص داخلی این کشور در حدّ بیش از 6 درصد در سال،تا سال 2020 حدود 80 میلیون اتومبیل شخصی در جاده‏ها و خیابانهای هندوستان در حرکت‏ خواهند بود و لذا نرخ رشد مصرف انرژی‏ بسیار زیاد خواهد بود.این وضعیت برنامه‏ریزی درازمدت تأمین انرژی برای‏ هند را امری حیاتی می‏سازد.از همین رو هندوستان ناچار است به تمامی راه‏های‏ ممکن و میسر عرضهء انرژی از داخل و خارج به طور بسیار جدی توجه نماید.وی‏ در پایان خاطرنشان ساخت که تأمین گاز از جمهوری اسلامی ایران،کشورهای حوزهء خلیج فارس و جمهوریهای آسیای میانه‏ برای هند از اولویت ویژه‏ای برخوردار است.

پس از سخنرانی‏های مراسم افتتاحیه‏ که عموما ملاحظات و دیدگاههای سیاسی‏ مقامات و مسئولین هند را منعکس‏ می‏ساخت،بیست سخنرانی توسط محققین و کارشناسان ارشد هندی و بین‏المللی تدارک شده بود که غالبا به طور موازی و همزمان در سالن‏های مختلف‏ برگزار می‏شدند.ریاست جلسهء«عرضه و تقاضای منطقه‏ای و بین‏المللی انرژی»که‏ از مهمترین جلسات کنفرانس به شمار می‏آمد به عهده مهندس محسن هاشمیان‏ سرپرست هیئت ایرانی و رئیس هیئت‏ مدیرهء انجمن اقتصاد انرژی گذارده شده‏ بود.مهندس محسن هاشمیان در سخنرانی‏ خود به اهمیت تعادل مابین عرضه و تقاضای انرژی در جهان پرداخت و گفت‏ که جهان با کمبود ذخائر سوختهای‏ هیدروکربوری مواجه نیست ولی‏ سرمایه‏گذاری و تأمین منابع مالی لازم‏ برای توسعه و استخراج ذخائر انرژی‏ قیمتهای منطقی نفت و گاز را الزامی‏ می‏سازد.وی از توجه محققین و صاحبنظران بخش انرژی به مقولهء عرضه و تقاضا ابراز خرسندی کرد و اشاره نمود که‏ انجمن اقتصاد انرژی ایران در راستای این‏ مهم مطالعات عمده‏ای را انجام داده است. در این جلسه پنج سخنران از هند و دیگر کشورها دیدگاهها و نتایج‏ مطالعات و تحقیقات خود را ارائه نمودند و در ادامه بحث و گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت.

اکثر محققین و نمایندگان انجمن‏های‏ اقتصاد انرژی کشورهای عضو در مقالاتی‏ که به بیستمین کنفرانس انجمن بین‏المللی‏ اقتصاد انرژی ارائه دادند،به نحوی بر ضرورت و اهمیت تنوع بخشیدن بر تولید و عرضه انرژی تأکید داشتند،ولی در عین‏ حال هیچیک از سخنرانان این واقعیت‏ را کتمان نمی‏کرد که تا سال 2020 جایگاه‏ انرژیهای نو و تجدیدپذیر در سبد انرژی‏ تولیدی و مصرف کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا و به طورکلی کشورهای‏ در حال توسعه تغییر محسوسی نخواهد داشت.از همین رو،تأکید بر ارتقاء کارائی در تولید انرژیهای‏ تجدیدناپذیر و ایجاد تحولات‏ تکنولوژیک در بخش‏های صنعت،حمل‏ و نقل و خانگی محور دیدگاههای‏ کارشناسان را تشکیل می‏داد.محیط زیست نیز یکی دیگر از محورهای مهم‏ مقالات ارائه شده بود.رئیس مرکز پژوهشهای انرژی مؤسسه تحقیقاتی‏ تاتا در دهلی در سخنرانی خود اعلام‏ کرد که در حال حاضر 8 شهر از 10 آلوده‏ترین شهر جهان در کشورهای در حال‏ توسعه قرار دارند و با ادامه این روند در قرن آتی آلودگی عمدتا مشکل‏ کشورهای در حال توسعه خواهد بود و لذا این کشورها می‏بایستی با هماهنگی و اتخاذ تدابیر مشترک به حل و فصل مسئلهء آلودگی محیط زیست ناشی از سوختهای‏ فسیلی خویش بپردازند.وی آنگاه‏ پیشنهاد کرد که انجمن‏های اقتصاد انرژی به ایجاد انجمن‏های اقتصاد انری و محیط زیست در کشورهای خود همت گمارند.زیرا که به عبارت دیگر در قرن بیست و یکم تنها انرژی و توسعه لازم‏ و ملزوم یکدیگر نخواهند بود،بلکه‏ محیط زیست نیز از اجزاء مهم و پارامترهای تعیین کنندهء توسعه پایدار خواهد بود.

بیستمین کنفرانس سالانهء انجمن‏ بین‏المللی اقتصاد انرژی پس از سه روز کار فشرده به کارخ ود خاتمه داد.لازم‏ به توضیح است که به درخواست انجمن‏ اقتصاد انرژی ایران کنفرانس منطقه‏ای‏ انجمن بین‏المللی اقتصاد انرژی در سال‏ 1998 در شهر تاریخی اصفهان برگزار خواهد شد.

گزارش آژانس بین‏المللی انرژی‏ دربارهء تقاضا برای نفت اوپک

آژانس بین‏المللی انرژی ادعا کرد که‏ تولید نفت کشورهای غیر عضو اوپک‏ افزایش ایفته و نیاز جهان به تولیدات نفت‏ اوپک کاهش یافته است.

این سازمان،که از منافع‏ مصرف کنندگان نفت حمایت می‏کند، میزان تقاضا برای نفت اوپک را در سه ماهه‏ چهارم سال 1997 میلادی(پاییز آینده) 8/25 میلیون بشکه در روز پیش‏بینی کرده‏ است.این رقم 300 هزار بشکه از تخمین‏ قبلی آن سازمان کمتر است.

به موجب برآورد آژانس بین‏المللی‏ انرژی کشورهای غیر عضو اوپک در ماه‏ مارس 1997(اسفند 75-فروردین 76) 91/44 میلیون بشکه در روز نفت به بازار عرضه کردند که نسبت به ماه ماقبل آن‏ 400 هزار بشکه افزایش نشان می‏دهد.

این آژانس متوسط تقاضای روزانه‏ نفت در جهان در سال 1997 را 7/73 میلیون بشکه در روز تخمین می‏زند(9/1 میلیون بشکه افزایش نسبت به سال قبل).

اما تجربه نشان می‏دهد که محاسبات‏ کارشناسان این سازمان دربارهء تولید نفت‏ غیر اوپک بیش از حد خوش‏بینانه،و غالبا بالاتر از رقم واقعی، بوده است.

کارشناسان برای اجلاس اوپک در خردادماه اهمیت زیادی قائلند،زیرا انتظار می‏رود تصمیمی برای کاهش سقف‏ تولید نفت سازمان و یا جلوگیری از تولید بی رویهء برخی از کشورهای عضو(نظیر ونزوئلا و نیجریه)گرفته شود.در غیر این‏ صورت،برآورد می‏شود که روزانه 7/1 میلیون بشکه(620 میلیون بشکه در طول سال‏ 97)بر ذخیرهء انبارهای جهان افزوده گردد.

باید دانست که در ابتدای سال 97، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به طور متوسط بشکه‏ای 7 دلار کاهش یافت و به‏ این ترتیب از درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک کاسته شد.با توجه به این امر اجلاس‏ خرداد ماه اوپک حائز اهمیت بسیاری‏ برای کل بازار خواهد بود.