صادرات و تداوم مشکلات (بررسی آمار صادرات هشت ماهه اول کشور)

عسگراولادی، اسدالله

درحالیکه 9 ماه از سال 1376 می‏گذرد وضع صادرات غیر نفتی هنوز از نارسائیهای بی‏شمار رنج می‏برد.آمار هشت ماه اول 1376 در دسترس‏ قرار دارد و همانطوری که در اول سال‏ پیش‏بینی کردیم توفیق بهبود و افزایش‏ حجم و مبلغ صادرات دست نداد.آمارها کماکان نظیر سال 74 و 75 است و حتی به‏ مقدار افزایش نرخ تورم رسمی کشور هم‏ نتوانسته‏ایم افزایش صادرات داشته‏ باشیم.همچنان صحبت از کنترل‏ها و عدم اعتماد به عاملین اقتصادی سرلوحه‏ برنامه بنگاه‏های دولتی دست اندرکار مسائل صادراتی است.بارها گفته‏ایم‏ تا زمانیکه نتوانیم کار مردم را به خود مردم‏ واگذار کنیم.نتیجه از این بهتر نخواهد بود.

کنترل با اهرم‏های غیر اصولی نظیر پیمان ارزی که نتیجتا باعث کنترل‏های‏ دیگر در گمرک-بانک‏ها-سازمان‏های‏ دست‏اندرکار صادرات می‏شود، صادرکنندگان را با توقف‏های زمانی‏ و هزینه‏های بی‏مورد بسیار مواجه‏ می‏نماید که باعث کسالت روحی و یاس‏ می‏شود.آمار هشت ماهه که فقط 2 درصد نسبت به سال قبل فزونی دارد نتیجه این‏ ساختار غیر مفید می‏باشد.

تنها نقطه امیدواری در آمار هفت ماهه‏ اخیر افزایش صادرات بعضی از اقلام‏ صنعتی نظیر مواد شیمیایی-صنایع فلزی‏ و فلزات است و این تغییر به سوی افزایش، نشان از این است که ما امکانات بالقوه‏ خوبی داریم و به کارگیری ابزار مناسب‏تر می‏تواند امیدواری بسیار به وجود آورد.

پیش‏بینی فعلی ما برای صادرات سال‏ 1376حدود سه میلیارد و سیصد میلیون‏ دلار با حدود دو سه درصد افزایش‏ احتمالی است.به خاطر بحران مالی‏ صادرکنندگان و کسادی بازار کشورهای‏ خریدار کالای ایران،احتمال وصول‏ حداکثر دو میلیارد و نیم بیشتر را نداریم که‏ حدود بیست درصد آن سوخت می‏شود و ناوصول می‏ماند.

برای شفاف کردن صادرات کشور و جبران سه سال عقب‏افتادگی در برنامه‏ دوم و نزدیک شدن به اهداف در دو سال‏ باقیمانده این پیشنهادات ارائه می‏شود:

1-چنانچه در شرایط فعلی حذف‏ پیمان‏نامه ارزی را مسئولین اقتصادی‏ مفید و یا مصلحت نمیدانند اجازه داده شود بانک‏ها به عاملین اقتصادی‏ (صادرکنندگان)اعتماد کرده پیمان‏نامه به‏ هر مبلغ در اختیار آنان بگذارند.

2-مبلغ مندرج در پیمان ارزی طبق اظهار مورد تأیید گمرکات کشور قرار گیرد.

3-تمام اقلام صادرات اعم از محصولات‏ و مصنوعات از تمام گمرکات کشور و مبادی‏ خروجی قابل صدور بوده و صدور پروانه‏ گمرکی برای صادرات در هیچیک از دفاتر گمرکی به صورت اختصاصی نباشد.

4-مجوزهای صادرات موردی حذف‏ و برای اقلام صادرات مجاز،فرصت کافی‏ (حداقل یکسال)منظور شود یعنی اقلام‏ مجاز صادرات در خلال 12 ماهه سال‏ ممنوع و غیر مجاز نشود.

5-پس از انجام صادرات فرصت واریز برای محصولات حداقل 8 ماه و برای‏ مصنوعات و فرش حداقل دوازده ماه تأئید گردد.

6-پس از ارائه ارز مجاز به هر مبلغ،به‏ بانک‏ها نسبت به همان مبلغ اجازه 100% واردات به مدت حداقل 4 ماه از تاریخ‏ صدور گواهی واریز صادر شود و این اجازه‏ قابل انتقال به غیر برای واردات باشد.

7-اقلام واردات از 29 قلم فعلی به حداقل‏ 60 قلم افزایش یابد.مواد اولیه-قطعات‏ ماشین‏آلات و کالاهای ضروری جزء اقلام‏ واردات قرار گیرد.

8-اگر صادرکننده تمایل به فروش گواهی‏ واریز در بورس داشته باشد.اصل گواهی‏ به خود او تسلیم شود تا مستقیما از طریق‏ یکی از کارگزاران بورس مراجعه کند و زمان فروش و وصول وجه از بورس‏ تسریع گردد.

9-هرگاه صادرکننده از محل صادرات‏ مواد اولیه یا قطعات کارخانجات تولیدی‏ وارد کند و ارز مازاد بر 100%پیمان داشته‏ و به سیستم بانکی ارائه و واریز کند تا برابر 100%اضافه از مبلغ واریز اولیه‏ پیمان ارزی اجازه وارادت جدید برای مواد اولیه و قطعات با ارز واریز شده اضافی خود او اعطا شود این امر نوعی تشویق برای‏ ارائه مازاد ارزی می‏باشد.

10-هرگاه صادرکننده ارز خود را قبل از سررسید پیمان ارائه و واریز کند جایزه‏ تشویقی بر مبنای 24 درصد در سال،برای‏ زمان ارز زودتر ارائه شده به صورت ریالی‏ به او پرداخت گردد.

اجرای مقررات فوق تا آخر سال 1377 بدون تغییر اعلام گردد.با اجرای این‏ پیشنهادات امیدواری کامل می‏رود که‏ در سال 1377 ارز حاصل از صادرات‏ غیر نفتی به مرز چهار و نیم میلیارد دلار برسد.انشا الله.

به طوریکه اطلاع می‏رسد از مجموع سه‏ میلیارد و دویست میلیون دلار پیمان‏های‏ سپرده شده سال 1375 حدود سی درصد ناوصول مانده و بعلت زیان‏های زیاد صادرکنندگان ناشی از بخشنامه‏ها و تصمیمات بانک مرکزی و ستاد تنظیم‏ بازار صادرکنندگان دچار خسارت شده‏ و قادر به واریز نیستند.در سال جاری نیز وضع بهتر از سال قبل نیست.لذا بدون‏ یک تغییر ساختاری در نحوه پیمان‏سپاری‏ و مساعدت برای جبران نرخ تورم‏ در قیمت‏های تمام شده و هزینه‏ها، صاردات کشور در سال 1377 دورنمای‏ روشنی ندارند.ضرورت دارد دولت برای‏ جلوگیری از توقف بیشتر صادرات کمک و بذل توجه نماید تا بتوانیم از نارسائیها جلوگیری کرده و از بحران موجود در امر صادرات غیر نفتی به خوبی عبور کنیم.