سایه سیاست بر اقتصاد نفس گیر، پرهزینه

یاسری، علی

آمارهای مربوط به تجارت خارجی کشور برای هفت‏ ماهه اول سال 1383(مطابق با هفت ماه منتهی به 21 اکتبر 2004میلادی)اخیرا توسط دولت منتشر شد و حاوی‏ نکات جالب توجهی است.طی مدت مذکور،صادرات‏ غیر نفتی با 6/11 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال‏ قبل به 8/3 میلیارد دلار رسید.حدود 70 درصد صادرات‏ غیر نفتی طی این مدت متشکل از فرآورده‏های ساخته شده‏ صنعتی و پتروشیمی بود و لذا صادرات پسته و فرش که‏ تا همین اواخر مهمترین اقلام صادراتی غیر نفتی ایران بود، پیشی گرفت.

اقلام کشاورزی شامل پسته(2/19 درصد از کل صاردات)، فرش و صنایع دستی(5/8 درصد)و فرآورده‏های مصرفی‏ (1/4 درصد)در رده‏های بعدی قرار گرفتند.پسته به تنهایی‏ 7/8 درصد از کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص‏ داد.صادرات پسته،البسه و فرش نسبت به دوره مشابه‏ سال قبل کاهش داشت که در مورد پسته این کاهش حدود اکنون زمان مماشات و اتخاذ سیاست‏های کج‏دار و مریز و یا راه‏حل‏های موقتی و تسکین‏ بسر رسیده است زیرا ادامه‏ این خط مشی‏ها،زمان اخذ تصمیمات قاطع و ضربتی را به تأخیر می‏اندازد 5/12 درصد بود.در مقابل صادرات کالاهای صنعتی‏ بالاترین رشد را ثبت کردند.

واردات

طی همین مدت،واردات ایران به 19 میلیارد دلار بالغ‏ شد که 3/28 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش‏ داشت.اقلام عمده واردات شامل ماشین آلات صنعتی‏ (6/19 درصد از کل واردات)،فولاد(6/11 درصد)،کالاهای‏ برقی(2/7 درصد)،مواد خام پلاستیکی(6/3) و مواد شیمیایی(2/3 درصد)بود.

متوسط قیمت واحد کالاهای صادراتی به ازاء هر تن‏ صادرات 4/405 دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال‏ قبل 3/2 درصد کاهش نشان داد در حالی که متوسط بهای‏ واحد کالاهای وارداتی به ازاء هر تن کالای وارداتی‏ 1060 دلار بود که 8/31 درصد افزایش داشت و رابطه مبادله‏ بازرگانی در این حال به ضرر ایران تغییر عمده‏ای‏ یافت.(جدول شماره 1)

سهم ایران از تجارت جهانی

گزارش سال 2004 سازمان تجارت جهانی سهم ایران را از تجارت بین‏الملل در سال 2003 در حد 4/0 درصد اعلام کرد که نسبت به سال 2002(45/0 درصد)کاهش نشان می‏دهد. کل صادرات ایران در سال 2003 به 2/36 میلیارد دلار بالغ‏ شد که 5/0 درصد کل صادرات جهان بود و با 29 درصد افزایش نسبت به سال ما قبل،ایران را در ردیف سی و نهمین‏ صادرکننده جهان قرار داد.براساس همین گزارش،واردات‏ کشور در سال 2003 میلادی 5/25 میلیارد دلار بود که‏ 3/0 درصد کل واردات جهان را شامل گردید.واردات ایران‏ 15 درصد نسبت به سال 2002 افزایش یافت و ایران در بین‏ کشورهای واردکننده در ردیف چهل و دوم قرار گرفت.

اقلام عمده صادرات غیر نفتی ایران-(7 ماه اول 1383) گرچه سهم کشور از تجارت کالا در سال 2003 میلادی‏ 40/0 درصد را نشان می‏دهد اما در زمینه تجارت خدمات‏ ایران سهم بسیار کمی داشت و به رقم صفر بسیار نزدیک‏ بود.کل تجارت خدمات در جهان طی سال مذکور 8/1 تریلیون دلار گزارش شد در حالیکه کل تجارت کالا طی‏ مدت مذکور 3/1 تریلیون دلار بود که افزایش معادل‏ 5/4 درصد را نسبت به سال 2002 نشان داد و برآوردها نشان‏ می‏دهد که این افزایش در سال گذشته میلادی حدودا دو برابر خواهد بود و به 5/8 درصد می‏رسد. در خاورمیانه،ایران در زمینه صادرات و واردات پس از عربستان سعودی و امارات متحده عربی،در ردیف سوم‏ قرار گرفته است.

تصویر کلی

در سال 2003 میلادی،آمریکا با 723 میلیارد دلار صادرات و 1300 میلیارد دلار واردات،یک کسری عظیم‏ تجاری معادل 577 میلیارد دلار را به ثبت رساند.آمریکا جدول شماره 2-صادرات و واردات خاورمیانه-2003 مأخذ:سازمان تجارت جهانی‏ طی سال مذکور بزرگترین واردکننده در جهان بود در حالی که در زمینه صادرات،آلمان با 748 میلیادر دلار صادرات،مقام اول جهان را به خود اختصاص داد.افزایش‏ ارزش یورو در برابر دلار به صادرات کشورهای منطقه‏ یورو از جمله آلمان ضربه خواهد زد،ولی کاهش ارزش‏ دلار احتمالا تأثیر مثبت زیادی در صادرات آمریکا نخواهد داشت؛زیرا به علت مشکلات ساختاری مخصوصا در بازار کار،صادرات آمریکا کشش قیمتی بالایی ندارد. گر چه سازمان تجارت جهانی تأثیر افزایش اخیر قیمت‏های جهانی نفت را بر تجارت جهانی بی‏اهمیت‏ قلمداد کرده،ولی به نظر کارشناسان ادامه افزایش بهای‏ نفت تأثیر غیر مستقیم بر تجارت خواهد داشت گرچه در هفته‏های اخیر بهای نفت تا حدودی کاهش و پس از انتخاب مجدد بوش،تثبیت شده است.

کسری تجاری آمریکا که بالغ بر 600 میلیارد دلار است اکنون ابعاد نجومی یافته‏ و گرچه جریان دائمی ورود سرمایه به‏ آمریکا،این کسری را در کوتاه مدت‏ پوشش می‏دهد،ولی کاهش ارزش دلار اعتماد سرمایه‏گذاران خارجی نسبت به‏ اقتصاد آمریکا را متزلزل کرده و عواقب‏ وخیمی برای اقتصاد جهان خواهد داشت. کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی ارز مخصوصا برای تولید و صادرکنندگان نفت اوپک زیانبار است؛زیرا کل درآمدهای صادراتی آنها به دلار آمریکا پرداخت می‏شود،ولی تنها حدود نیمی از پرداخت‏های‏ ارزی آنها به دلار و مابقی به یورو،پوند و ین ژاپن است و لذا کاهش ارزش دلار،قدرت خرید و درآمدهای‏ صادراتی آنها را کاهش می‏دهد و موجب ضرر و زیان آنها خواهد شد.

تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی‏ بر صادرات

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی( WTO ) صادرات ایران را تقویت خواهد کرد مشروط بر آنکه ایران‏ حتی قبل از عضویت،اصلاحات اساسی را در تطبیق وضع‏ خود با شرایط این سازمان انجام داد.از جمله این‏ اصلاحات،آزادسازی بخش تجاری و مالی است. آزادسازی بخش تجاری و مالی در عمل مستلزم اتخاذ تصمیمات شجاعانه و کسب اجماع سیاسی است.در کشور ما سیاست آن چنان بر سایر بخش‏های جامعه سایه‏ افکنده که هر نوع تصمیم‏گیری مهم چه در زمینه اقتصادی‏ و یا در هر زمینه دیگری نیاز به اجماع سیاسی دارد.بطوریکه‏ همه جناح‏های سیاسی آن را باور داشته باشند زیرا در غیر اینصورت،نتیجه‏ای حاصل نخواهد شد.

اکنون زمان مماشات و اتخاذ سیاست‏های کج‏دار و مریز جدول شماره 3-صادرات و واردات جهان در سال 2003 میلادی-میلیارد دلار مأخذ:سازمان تجارت جهانی‏ و یا راه‏حل‏های موقتی و تسکینی در کشور ما بسر رسیده‏ است زیرا ادامه این خط مشی‏ها،زمان اخذ تصمیمات قاطع‏ و ضربتی را به تأخیر انداخته و آنرا(که وقوع آن حتمی‏ است)نفس‏گیرتر و پرهزینه‏تر می‏کند.

اکنون بخش مهمی از تجارت خارجی و مؤسسات مالی‏ در دست دولت است.درآمد نفت کلا به دولت تعلق‏ می‏گیرد و بخش اعظمی از درآمدهای حاصل از صادرات‏ غیر نفتی مخارج واردات هم در انحصار سازمان‏های شبه‏ دولتی و حکومتی است.کاهش حجم فعالیت‏های دولتی‏ و شبه دولتی از اولویت‏های اصلی هر برنامه اصلاحات‏ اقتصادی است.تجارت دولتی،بانکهای دولتی،بورس‏ سهام دولتی،بیمه دولتی و صندوق‏های بازنشستگی دولت‏ که همه در اختیار و مدیریت دولت باشند دیگر فضایی برای‏ عضویت ایران در WTO صادرات ایران را تقویت‏ می‏کند مشروط برآنکه ایران‏ حتی قبل از عضویت، اصلاحات اساسی را در تطبیق‏ وضع خود با شرایط این‏ سازمان انجام دهد

فعالیت مؤثر مردم باقی نمی‏گذارند.در عین حال همین‏ مؤسسات دولتی چون براساس اصول اقتصادی یعنی‏ اصول هزینه و نفع کار نمی‏کنند،لذا دچار زیان‏های‏ انباشته‏ای می‏شوند که جبران و پوشش دادن به آن فقط از طریق بودجه میسر است؛یعنی بخشی از درآمدهای نفتی‏ و مالیات‏ها باید مصروف پوشش و جبران ضرر و زیان آنها شود که نتیجه آن نهایتا کسری بودجه و تورم بیشتر در کشور است.از سوی دیگر چون تخصیص منابع به آنها به‏ صورت دستوری و اداری انجام می‏شود،کشور اغلب‏ دچار تخصیص غیر بهینه منابع نیز می‏شود که خود اثرات‏ ناگوار بر اقتصاد کشور به جا می‏گذارد.

اصلاحات تجاری و بخش مالی ضمنا مکمل یکدیگرند زیرا یک نظام بانکی کارآمد و مدرن،احتیاجات تجار و بازرگانان را به‏ خوبی پاسخ داده و روابط تجاری آن را با طرف‏ های خارجی تسهیل خواهد کرد.در عین حال‏ یک نظام تجاری آزاد و مبتکر،پشتوانه خوبی‏ برای نظام مالی کارآمد خواهد بود و برای آن‏ ایجاد درآمد کرده،کارآیی آن را افزایش داده و نظام مالی و بانکی را قابل رقابت با همتایان‏ خارجی خواهد کرد.