ایران و امنیت انرژی

روندرو به رشد وابستگی بخش‏های مختلف اقتصاد به منابع‏ انرژی،این منابع را به عاملی مهم در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی‏ تبدیل کرده است.در این میان نفت و گاز به عنوان ارزانترین، کار آمدترین و در دسترس‏ترین منبع انرژی نقش ویژه‏ای یافته‏ است.وجود بخش اعظم منابع نفتی جهان در یکی از بی‏ثبات‏ ترین مناطق دنیا،یعنی خاورمیانه که بسیاری از کارشناسان دلیل‏ این بی‏ثباتی را به وجود همین منابع نسبت می‏دهند،سبب شده‏ در سال‏های اخیر بحثی به نام«امنیت انرژی»در ادبیات انرژی پر رنگ‏تر شود؛البته از نگاه غربی‏ها این«امنیت»بیشتر به معنای‏ امنیت مصرف کنندگان انرژی است تا تولید کنندگان انرژی،و سال‏هاست که سیاست‏های خود را برپایه همین برداشت از مفهوم‏ «امنیت انرژی»طرح‏ریزی کرده‏اند.

در آخرین ماه پاییز امسال هشتمین همایش امنیت انرژی و چالش‏های نوین،در شرایطی برگزار شد که غربی‏ها با پیش کشیدن‏ موضوع فعالیت‏های هسته‏ای در ایران،چالش‏هایی را در سطح‏ جهان علیه ایران بوجود آورده بودند.شاید به همین خاطر بود که‏ مباحث همایش امنیت انرژی،آنچنان که باید و شاید انعکاس نیافت.

در این همایش،مهندس بیژن نامدار زنگنه،وزیر نفت با تاکید بر تلاش ایران برای ایفای نقش موثر در تامین امنیت انرژی‏ جهان گفت،تمرکز منابع انرژی اولیه نفت و گاز در برخی از مناطق جهان و توسعه مراکز عمده مصرفی در نقاط دیگر و نیز وابستگی شدید فعالیت‏های اقتصادی به منابع انرژی اولیه با قیمت‏های اقتصادی،باعث شده مساله تولید،انتقال و مصرف‏ نفت و گاز به موضوع امنیت بین المللی گره بخورد و امنیت‏ انرژی به مقوله‏ای جدی در توسعه اقتصاد جهان تبدیل شود.

مهندس زنگنه وابستگی شدید جهان به نفت و گاز و نیاز مالی روزافزون کشورهای صادر کننده انرژی را مهمترین عامل‏ اتصال امنیت عرضه به امنیت تقاضا در بازار انرژی دانست و افزود:براساس روندهای پیش‏بینی شده توسط مراکز معتبر بین المللی،محاسبات اولیه نشان می‏دهد.برای آن که ایران بتواند سهم خود را در اوپک حفظ کند باید تا پنج سال آینده ظرفیت‏ تولید روزانه نفت کشور به حدود 4/5 میلیون بشکه و در بیست‏ سال آینده به بیش از هفت میلیون بشکه برسد.

دکتر سید محمد حسین عادلی معاون اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این همایش با اشاره به افزایش 6/1 درصدی تقاضا جهانی نفت،نیاز جهان به این منبع انرژی را در سال 2010 معادل‏ 90 میلیون بشکه در روز و در سال 2020،106 میلیون بشکه در روز برآورد کرد و یادآور شد که بیشتر این مصرف در کشورهای‏ در حال توسعه به ویژه هند و چین خواهد بود.

دکتر عادلی میزان سرمایه‏گذاری لازم برای افزاایش 50 درصدی ظرفیت تولید کشورمان را 70 میلیارد دلار برآورد کرد و از ایجاد ثبات سیاسی و اصلاحات در سطح ملی و اصلاح شیوه‏های قراردادی به عنوان مولفه‏های دیگر برای‏ جذب سرمایه‏گذاری نام برد و افزود محیط مناسب برای‏ جذب سرمایه‏گذاری،زمینه مناسبی برای اصلاح قیمت‏ها، شیوه مصرف و مشارکت فراهم خواهد ساخت.وی همچنین‏ با اشاره به اثر ثبات عراق در منطقه،تعامل میان ایران و عراق‏ را یک اصل پذیرفته شده و واقع گرایانه خواند و افزود ایران با ارائه تسهیلات نفتی به عراق می‏تواند در کوتاه مدت، دسترسی این کشور به بازارهای نفت و گاز را امکان‏پذیر سازد.

دکتر سعید سراج‏میر مدیر بخش اوپک و امور انرژی وزارت‏ نفت دیگر سخنران این همایش با تاکید بر اهمیت دیالوگ بین‏ تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی به منظور رفع موانع امنیت‏ انرژی گفت:سیاست‏های تبعیض آمیز مصرف کنندگان بزرگ‏ دنیا در ارتباط با برخی از کشورهای تولید کننده می‏تواند تساوی‏

چهار دیدگاه کارشناسی در حاشیه همایش‏ امنیت انرژی و چالش‏های نوین‏ ایران و امنیت انرژی

بازار را حتی در اوپک دستخوش تغییر کند و اوپک دیگر به عنوان‏ یک سازمان هماهنگ کننده قادر به برقراری تعادل نخواهد بود.

وی با تأکید بر توانایی ایران به ایفای نقش در زمینه امنیت و ثبات بازار،به دگرگون شدن وضعیت ژئوپولیتیک منطقه‏ خلیج‏فارس اشاره کرد و توسعه منابع نفت و گاز و به دست‏ آوردن سهم بازار در چارچوب تعهدات اوپک،کاهش مصرف‏ داخلی،ایجاد امنیت و تجدید نظر در سیاست‏های گذشته، افزایش بهره‏وری منابع مالی و نیز جانشین کردن گاز به جای‏ نفت را از مهمترین مشخصه‏های ایران در راستای افزایش‏ تعاملات و امنیت بازار جهان برشمرد.

نظر به اهمیت موضوع امنیت انرژی،و به خصوص با توجه به‏ این که کشورهای مصرف کننده و عمدتا غربی‏ها سال‏هاست که به‏ اتکای این مفهوم چتر امنیتی برای خود فراهم کرده‏اند،با دکتر مهدی‏ ورزی،دکتر سید عبد الجواد علوی،مهندس رضا فرمند و دکتر رضا تقی‏زاده از کارشناسان برجسته کشورمان به گفتگو نشستیم و نظر آنان‏ را درباره مقوله امنیت انرژی جویا شدیم که در پی می‏آید.