پنجمین کنفرانس سالانه «بررسی کنترل و مدیریت ریسک و وضعیت بیمه در صنایع نفت و گاز»

شرکت Aic ،طی روزهای 21 تا 22 فوریه سال 2000"پنجمین کنفرانس‏ سالانه بررسی کنترل و مدیریت‏ ریسک و وضعیت بیمه در صنایع نفت و گاز"را در سنگاپور برگزار کرد. سخنرانان شرکت‏کننده در این‏ کنفرانس از کشورهای فرانسه، سنگاپور،هنگ‏کنگ،استرالیا،هند، اندونزی،ایران،انگلیس،سوئیس و مالزی بودند.

طی دو روز نشست موضوعاتی همچون‏ وضعیت فعلی بیمه در آسیا،بررسی‏ ریسک‏های سیاسی در آسیا،کنترل‏ ریسکت‏های بین المللی برای شرکت‏های‏ بین المللی نفت و گاز،به حداقل رساندن‏ میزان خسارات،ایجاد تغییراتی در صنعت‏ نفت،ایجاد سیستم‏های کنترلی مشترک و هماهنگ،ریسک‏های‏ بخش اکتشاف و تولید، وضعیت بیمه نفت و گاز اندونزی،کشور ایران و عناصر مهم در بخش نفت‏ و گاز آن،کنترل ریسک در هند،ریسک‏های حمل‏ونقل با کشتی، ریسک‏های اکتشاف و تولید در منابع موجود در دریا و ریسک‏های مالی و عملکرد بانک‏ها مورد بررسی کامل قرار گرفت.

در بررسی کشورهای مختلف نشان داده‏ شده که ژاپن بزرگ‏ترین واردکننده LNG با سهم 58% است.کشور کره نیز یک واردکننده‏ عمده و قدرتمند LNG است.در حالیکه‏ استرالیا یک صادرکننده بزرگ LNG است. کشورهای چین و هند در حال پیشرفت سریع‏ در صنعت گاز طبیعی هستند.اندونزی و مالزی نیز در امر تولید گاز نقش بسزایی‏ دارند.

در بررسی و صنعت پروژه‏های گاز کشور استرالیا نشان داده شد که سهم گاز مصرفی کل‏ کشور از 18% در سال 1999 به 28% طی 15 سال آینده افزایش خواهد یافت.

غلامحسین حسن‏تاش نایب‏رئیس‏ انجمن اقتصاد انرژی در یک سخنرانی‏ در این اجلاس عناصر مؤثر در رشد و توسعه‏ بخش‏های نفت و گاز ایران را مطرح نمود. وی اظهار داشت که صنایع نفت و گاز کلیدی‏ترین عوامل مؤثر در اقتصاد ملی ایران‏ هستند و تأثیر بسزایی در ابعاد مختلف مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارند.وی افزود فشارهای‏ اقتصادی،سیاسی و نظامی‏ تحصیل شده بر جمهوری‏

پنجمین کنفرانس سالانه‏ «بررسی کنترل و مدیریت ریسک‏ و وضعیت بیمه‏ در صنایع نفت و گاز»

به نقل از بولتن کنفرانس‏های مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی‏ (2 و 3 و اسفند 78) اسلامی ایران طی دو دههء گذشته سبب کاهش‏ درآمد حاصل از صادرات نفت شده است. حسن‏تاش در بخشی از سخنرانی خود گفت: "با بهبود اوضاع اقتصادی،سیاست استفاده از سرمایه‏های خارجی مدنظر قرار می‏گیرد.که‏ این امر در واقع روح تازه‏ای به رشد و توسعه‏ بخش‏های مختلف نفت و گاز در ایران خواهد بخشید.در بحث سرمایه‏گذاری،وضعیت‏ ریسک و چگونگی مهار آن مطرح است که‏ تأثیر بسزایی در سرمایه‏گذاری و جذب‏ سرمایه‏گذاران دارد."وی ریسک را از عدم‏ اطمینان کاملا متمایز دانسته و ویژگی هریک‏ را توضیح داد.بدین‏صورت که اصطلاح‏ "عدم اطمینان‏"زمانی بکار برده می‏شود که‏ اطلاعاتی وجود ندارد تا بتوان احتمالاتی را تخمین زد،در حالیکه ریسک در مواردی‏ کاربرد دارد که احتمالاتی را بتوان از اطلاعات موجود برآورد نمود.

به گفته وی شاید لازم باشد تا شرکت‏های‏ بین المللی نفتی با در دست داشتن اطلاعات‏ ریز مربوط به منابع مختلف موجود و شناخت واقعیت‏ها،میزان احتمالات ریسک‏ را دقیقا بررسی کرده و ارزیابی دقیق و درستی از آن داشته باشند.وی در سخنرانی‏ خود اظهار داشت:"مراکز مختلفی وضعیت‏ ریسک ایران را بررسی کرده‏اند به عنوان مثال‏ واحد اطلاعات اقتصادی (EIU) در محاسبات ریسک ایران نشان داده که یک‏ پیشرفت تدریجی در شرایط مناسب برای‏ سرمایه‏گذاری وجود دارد.دیگر گزارشات‏ نیز برآوردهای مساعد و مثبتی در مورد ریسک و حضور در فعالیت‏های اقتصادی و مالی این کشور و یک رشد مناسب را پیش‏بینی کرده‏اند.با توجه به روند رشد و توسعه فعلی و آتی ایران می‏توان دریافت که‏ میزان ریسک فعالیت‏های تجاری و بازرگانی‏ با سرعت در حال کاهش است و این مطلب‏ توسط بسیاری از مؤسسات مالی در جهان‏ تأیید شده است.

البته در برخی موارد،شاید جذابیت لازم‏ برای سرمایه‏گذاری خارجی وجود نداشته‏ باشد.که با تغییر برخی قوانین،ساختار اقتصادی،سیستم قضایی،سیستم پولی و مالی می‏توان اشتیاق لازم را ایجاد کرد.

براساس اطلاعات و ارقام منتشره،سهم‏ سرمایه‏گذاری خارجی در خارج از مناطق‏ آزاد تجاری ایران،که بصورت قراردادهای‏ buy-back و financing توسط مجلس طی 6 سال گذشته تصویب شده،یک روند روبه رشد و آرام را طی کرده است.و جریان‏ سرمایه‏گذاری خارجی را در کشور کاملا فعال‏ ساخته است.

دلیل اینکه در امر سرمایه‏گذاری صنایع‏ نفت و گاز ایران ترجیح داده می‏شود وجود دارد،آن است که تسهیلات ویژه‏ای توسط دولت ایران برای سرمایه‏گذاری خارجی در بخش‏های بالادستی نفت و گاز در نظر گرفته‏ شده است.از جمله مهمترین آنها، قراردادهای نوین buy-back است.این‏ قراردادها هیچ مغایرتی با قوانین ایران ندارد.

در حال حاضر قراردادهایی در خصوص‏ میادین،سروش-نوروز و میدان پارس‏ جنوبی منعقد شده است.پروژه پارس جنوبی‏ از 8 فاز تشکیل شده است.فازهای 1،2 و 3 اجرای و انجام شده،فازهای 4 و 5 در مرحله‏ مذاکره و بررسی است و فازهای 6،7 و 8 در آینده پیشنهاد خواهد شد.قراردادهای میدان‏ سروش-نوروز بصورت بیع متقابل buy-back است و شرکت نفتی Shell پیمانکار عمده آن‏ است.ارزش این پروژه 800 میلیون دلار برآورد شده است.در بررسی‏های بعمل آمده، چنین ارزیابی شده که در اولین فاز تولید با سرعت زیادی به میزان 000,60 بشکه در روز افزایش خواهد یافت،سپس تا پاییز سال‏ 2001 فاز تکمیلی میدان سروش تولید 000,100 بشکه در روز را میسر می‏سازد. هم‏چنین پیش‏بینی شده که در میدان نوروز تولید تا پاییز 2003 میلادی به 000,90 بشکه در روز برسد.

در مورد سازمان اوپک،نقش بسیار مهم‏ این سازمان یعنی ایجاد امنیت لازم در بخش‏ عرضه و تأمین توازن و تعادل مناسب در بازار جهانی مطرح است.سازمان قدرتمندی‏ همچون اوپک،با بهترین کنترل بر روی‏ ریسک‏های موجود می‏تواند منافع هردو طرف مصرف‏کننده و تولیدکننده را تأمین‏ نماید.در این بین همکاری و مشارکت‏ نزدیک اعضای اوپک برای رسیدن به اهداف‏ و مقاصد این سازمان مهم قلمداد می‏شود. ایران نیز می‏تواند در ایجاد چنین همکاری‏ نقش مؤثری داشته باشد.

در صنایع نفت و گاز ریسک‏های فراوانی‏ وجود دارد هرچند که سرمایه‏گذاری عظیمی‏ جهت به حداقل رساندن ریسک‏ها و موانع‏ موجود انجام گرفته اما کماکان خطراتی وجود دارد و متناوبا حوادثی اتفاق می‏افتد.لذا شاید لازم باشد که بجای آنکه تلاش‏های‏ بسیاری در کنترل این ریسک‏ها انجام دهیم، در برنامه‏های تنظیم شده بیشتر سرمایه‏گذاری را بر روی به حداقل رساندن‏ ریسک قبل از شروع کار داشته باشیم.

با توجه به انواع ریسک‏ها یعنی‏ ریسک‏های حفاری،میزان اکتشاف،تجارت، وضعیت بازار،نوسان‏های قیمت، دینامیک‏های ذخایر،میزان و هزینه تولید، ریسک‏های سیاسی و مشکلات‏ زیست‏محیطی و ریسک‏های حاصله، شرکت‏های بین المللی نفت(بویژه بخش‏ بالادستی)تحت فشارهای جدی هستند. بطوریکه هم وضعیت سرمایه‏گذاری و هم‏ میزان سوددهی منابع مختلف را متغیر می‏سازد.البته منابع نفت و گاز موجود در دریا با مشکلات و ریسک‏های بیشتری همراه‏ است.چون در این سایت‏ها از تسهیلات و تجهیزات خاصی استفاده می‏شود.در حالیکه‏ در این مناطق مدت زمان بیشتری تا رسیدن‏ به مرحله بهره‏برداری باید طی شود.هم‏چنین‏ سرمایه عظیم‏تری برای احداث و راه‏اندازی‏ آنها لازم است.پس باید در جستجوی انواع‏ ریسک‏ها و یافتن راهکارهای مناسب بود.

در مورد بازار بیمه Lloyd's باید گفت که‏ این بازار در واقع تأمین‏کننده منحصربفرد و کاملا ترجیحی بیمه است. Lloyd's یک‏ شرکت نیست،بلکه بازار واسطه‏ای است که‏ در آن بیش از 130 سندیکای بیمه همکاری‏ کرده و به رقابت می‏پردازند.در واقع Lloyd's بازار بیمه مهمی در جهان است که بیمه را در طیف وسیعی با توجه به نیازهای بیمه داخلی‏ و بازرگانی آنها را پوشش می‏دهد و فعالیت‏ بین المللی دارد.بیمه‏گرها و متعهدین Lloyd's تمایل بسیار دارند که انواع جدید بیمه را عرضه کنند.البته Lloyd's در قبال ریسک‏های‏ سیاسی فعالیت قابل‏توجهی دارد،در حالیکه‏ این ریسک‏ها با توجه به شرایط کنونی،رشد چشمگیری داشته‏اند.

تجارت بین المللی یک بازرگانی بسیار پرمخاطره است.بحران اخیر آسیا خود دلیلی‏ بر این مطلب است که حتی امن‏ترین و مطمئن‏ترین مکان‏ها نیز می‏توانند برای‏ سرمایه‏گذاران بسیار مشکل‏آفرین باشند.البته‏ ریسک‏های سیاسی درصدهای متفاوتی در کشورهای مختلف دارند.با ایجاد و رشد پدیده جهانی شدن بنظر می‏رسد که ریسک‏ها به سمت بین المللی شدن تمایل بسیاری‏ دارند.البته در مورد صنایع نفت و گاز این‏ قضیه بسیار ملموس‏تر است.در سیستم بیمه‏ ریسک‏های سیاسی،بیمه خصوصی نیز

با بهبود اوضاع اقتصادی ایران، سیاست استفاده از سرمایه‏های‏ خارجی مدنظر قرار می‏گیرد که این امر در واقع‏ روح تازه‏ای به رشد و توسعهء بخش‏های مختلف نفت و گاز خواهد بخشید

بوجود آمده و همین امر راه بسیار هموارتر می‏سازد.و این بخش در حال رشد و گسترش‏ فراوان است.در مورد انواع بیمه ریسک‏های‏ سیاسی باید در نظر داشت که نوعی بیمه بصورت‏ بیمه شکست و نقصان قراردادها وجود دارد که این بیمه مربوط به قراردادهای تجاری و کوتاهی شرکت‏های دولتی در امر پرداخت و یا موانع و مشکلات اجرایی است.نوع دیگر بیمه CEN است که در مورد ریسک‏های‏ مربوط به عملکرد دولت میزبان در ارتباط با سرمایه‏گذاری خارجی در نظر گرفته شده‏ است. WOLI نیز نوع دیگر از بیمه‏ ریسک‏های سیاسی است که برای بیمه‏کردن‏ کشور در مقابل جنگ چه از نظر خسارت‏های‏ فیزیک و چه از نظر مالکیت اموال است. CI نیز نوع دیگری است که در آن تضمینی برای‏ پول نقد و رایج کشور در نظر گرفته می‏شود.

در پایان چنین نتیجه‏گیری شد که صنعت بیمه‏ روز به روز گسترش یافته و توجه شایانی به این‏ صنعت شده.درعین‏حال،در بررسی پروژه‏های‏ با توجه به تمامی ریسک‏ها و استفاده از بیمه‏ باید دقت لازم صورت گیرد تا پروژه‏ها قدرت‏ انتقال سرمایه لازم را داشته باشند.شاید بیمه‏ نقش بسزایی در پروسه عملیات انجام کار و حتی تصمیم‏گیری داشته باشد.البته مباحث‏ مهندسی و برآوردهای زمین‏شناسی نیز باید مدنظر باشد و در مجموع یک نتیجه‏گیری‏ درست و منطقی انجام شود.