سرمایه گذاری مشترک در مخابرات چین (مجله اکونومیست)

برای شرکتهای مخابراتی خارجی که از یافتن جاپایی‏ در چین ناامید شده بودند چند سال گذشته مایوس‏کننده‏ بوده است.دولت چین از اینکه به خارجیها اجازه داده‏ تا شبکه‏های تلفنی کشور را بهبود بخشند بیش از اندازه‏ خوشحال است،ولی به خاطر وجود قانون منع مالکیت‏ خارجی و راه‏اندازی و اداره شبکه‏های تلفنی توسط خارجیها،مشکلاتی پدید آمده است.معهذا،شواهد نشان‏ می‏دهد که این ممنوعیت دیگر حالت کلی ندارد.

انتظار می‏رود سکه این تحول در منطقه وسیع پادونگ‏ در شانگهای اتفاق بیفتد.هم‏اینک در این ناحیه یک مرکز جدید بازرگانی و مالی در حال احداث است.و در عین حال‏ بازرگانان و تجار دائما از کمبود خطوط تلفت شکایت‏ دارند.پیشبینی می‏شود که شرکت آمریکایی‏"ای.تی‏ اندتی‏"پیشگام احداث و راه‏اندازی شبکه مخابراتی یک‏ میلیارد دلاری پادونگ باشد.ولی موانع بسیاری‏ می‏تواند مانع از این کار شود که تنها جنبه سیاسی ندارد. مثلا،مقامات پادونگ برای تصویب طرح فوق مستقیما به‏ پکن رفتند و همین کار موجب عصبانیت مقامات مخابرات‏ شانگهای شد.

قرارداد پادونگ یکی از نخستین شبکه‏های مهم‏ خارجی خواهد بود.پیش از این بازارهای کوچکتر شبکه‏های اطلاعاتی نفوذپذیر شده بودند.در دو سال گذشته‏ شرکتهای آمریکایی‏"اس.سی.اند.ام اینتر نشنال‏"و"بروک‏ تله کامیونیکیشن‏"با همکاری و مشارکت یک شرکت‏ چینی،که در کنترل ارتش است،تامین بودجه و احداث یک‏ نمونه از شبکه‏های اطلاعاتی فیبر نوری را در جنوب شهر گونگ‏ژو به انجام رساندند.این شرکت مشترک(چینی-امریکایی) که فعالیت خود را در آوریل آغاز کرده اکنون تصمیم دارد شبکه مذبور را در سرتاسر استان گوانگدونگ توسعه‏ دهد.در این سیستم از نوعی تکنولوژی آمریکایی استفاده‏ می‏شود که صادرات آن تا همین چند سال پیش از لحاظ نظامی حساسیت زیادی داشته است.

شرکت مشترک‏"فرست استار"نمونه دیگری است که‏ نخستین شبکه سراسری پیجینگ‏1را در چین راه‏انداری‏ می‏کند.در این کار شرکت مخابرات سنگاپور و شرکتهای‏ وابسته به وزارت پست و مخابرات چین با یکدیگر همکاری‏ خواهند کرد.طرف سنگاپوری بخشی از مالکیت شبکه‏ را در اختیار خواهد داشت و سرمایه‏گذاری خود را با دریافت‏ درصدی از سود آینده شرکت جبران خواهد کرد.

انگیزه دولت چین در کاهش قوانین بازدارنده برای ایجاد شرکت مشترک آمریکایی-چینی کسب تکنولوژی‏ بود.در مورد شرکت‏"فرست استار"باید گفت که بازار شبکه‏ سرتاسری تلفن پیجینگ به قدری کوچک است که دولت‏ چین آن را غیر ضروری می‏داند،ولی فشاری که برای‏ گسترش خصوصی‏سازی روی چینها وارد می‏شود جنبه‏ مالی دارد.رشد ظرفیت مخابراتی این کشور سالانه‏ 10 تا 15 میلیون خط تلفن است که برای فقط این نرخ‏ رشد،سالانه حدود 10 میلیارد دلار باید هزینه شود.

از طرف دیگر با پافشاری وزارت پست و مخابرات چین‏ برای حفظ و کنترل شبکه تلفن مرسوم این کشور آینده‏ سرمایه‏گذاری در این رشته زیاد امیدوار کننده نیست. اخیرا،شرکت مخابرات سنگاپور یادداشت تفاهمی‏ با شرکت یونیکام(دومین شبکه دولتی تازه تاسیس‏ چین)امضاء کرده است تا یک سیستم تلفن مرسوم را در شانگهای ایجاد کند،ولی گفته می‏شود که شانس موفقیت‏ این پروژه پنجاه پنجاه است.

پس به چه دلیل یک شرکت خارجی می‏خواهد در چنین‏ بازار مبهمی سرمایه‏گذاری کند؟یکی از دلایل آن یافتن‏ جای پا است که پیش از این نیز کارگر بوده است.شرکت‏ فولکس واگن آلمان،که در سال 1984 فعالیت خودروسازی‏ را در چین آغاز کرده،هم اینک رهبریت بازاری را به عهده‏ دارد که بسیاری از رقبایش در پشت درهای آن زمین‏گیر شده‏اند.

با این حال،یکی از راههای مناسب برای ورود به این‏ بازار اجرای شیوه‏"ساخت-اجاره-خدمات‏"است که‏ براساس آن یک شرکت مشترک خارجی هزینه و ساخت‏ یک شبکه را به عهده می‏گیرد،آن را به یک شرکت دولتی‏ محلی اجاره می‏دهد و طی قراردادی ارائه سرویس به‏ شبکه مذبور را نیز تعهد می‏کند(بدین ترتیب هم کارها به‏ نحو مناسبی پیش می‏رود و هم طرفین سود می‏برند).ولی‏ به طور کلی،مالکیت تا حد زیادی در اختیار دولت‏ قرار دارد،که این امر ممکن است مطابق میل‏ سرمایه‏گذاران خارجی نباشد.اما آنچه مهم است اینست‏ که چین با یک میلیارد دویست مشترک بالقوه احتمالا ارزش‏ ریسک کردن رای برای خارجیها دارد.

پی‏نوشت:

(1). Paging Network سیستم رادیویی کوچک که دارای یک یا چند ایستگاه مرکزی‏ بوده و قادر است به دو صورت سیگنال و سیگنال با صوت عامل‏ انتقال پیام به اشخاصی باشد که دستگاههای گیرنده‏ مخصوص آن را حمل می‏کنند