به به عنوان يكى اقتصاد بسته ياد شده، نظر شما در اين باره حيست؟
من بخشى از قضاوتهاى مؤسسات اعتياتبارسنجى

 ايران داراى يك اقتصاد بسته و به تبع آن آن با ريسكى بالا
 براى ورود سرمايههايشان به ايران ندارند ايرند. اما چحند سار سال قبل،

 ايران بالا نبوده كه به اين سرعت، اوراق به فرون فرو رئ رفتند. در
 را به ايران پايين مى وانند و افرادى كه اقتصادى - سياسى فكر مى كنند و تحت تأثير سياستهانى دانيا دولتهايشان هستند با احتياط با ايران رفتار مى كنتن. بنابراين آمارهاى اعالام شده توسط موار مؤسسات بين المللى تا حد زيادى متأثر از مسايايل سياسى استا تاست
 كشور مشكلى ندارد، بلكه بايد با ديدن مشكالوات آنها را بررسى كرده و به مرتفع نمودن آنها اقدام نمود.

和 كشورمان به چه تر تيب است؟ در سالهاى اخير بر صادرات غيرنغتنى تأكيد زيادى شده است، ولى به دليل وابستغگى بيش از از حد به به منافع نفتى، صادرات غيرنغتى به صورت كاملاً مطلوب نهادينه نشده است. در دهه اخير اقدامامات بسيات بسيار خونى صورت گرفته كه نتيجه آنها رسيدن حجيا حجم صادرات

 اقدامات مىتوان به حذف پيمان ارزى، يكسانسانى نرخ ارز، اصلاح مقررات صادرات، تشويق صادرات ورات وري حذف مقررات زايد كمركى اشاره كرد كه باعث افري افزيش
 افزايش صادرات غيرنتنى مؤثر بوده و كمتر به آن توجه مى شوه، بزرگ شدن حجم اقتصاد كشور در اين چنـد

سال است.
مجموعه موارد فوق باعث شده است كه هم اكتون
 ما واقعاً توانايی اين را داريم كه در عرض
 سايه توجه افزونتر به صادرات غيرنينتا

 آن هم از بدو تأسيس تاكنون، تنها از ابتداى سال هـا


مصاحبه اختصاصى ماهنامه »اقتصاد ايران" با آقاى سيدكمال سيدعلى، رييس هيأت مديره و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران

را داريم، ولى همواره مسايلى وجود دارند طول برنامه و با گذشت زمان آشكار مىشوند كه پيشنبينى آنها دشوار است. بحران جهانى، تشديد تحريمها و نحوه تحريم سيستم بانكى كشور

ارئ ايران از جمله بحران جهانى چه تحليلى از وضا وضعيت باز ركانى و تعامل خارجى ايران دار يد بحران جهانى روى ايران موثر بوده ايران است، ولى اثرات آن كمى ديرتر به ما ما رسيد. در واقع به خاطر اينكه سيستم بانكى ما از سيستم بانكى دنيا جدا جدا بوده و بازارهاى مالى و اقتصادى ما با با بازارهاى دنيا ادغام نشده، آسيب كمتيرى نساي نسبت به بقيه كشورهاى دنيا متوجه ايران شده است. البته برخى از كشورهاى عربیى در منطقه هم، وضعيتى مشابه ما دارند الئد. جدا از بحران جهانى مسايل ديخرى
 سياسى هم وجود دارند كه بر اقتصاد كشور ما اثرات منفى داشتهاند كه نمونه اين اثرات منغى وجود اختلال در برخى سرمايه گارارىهاى جديد داخلى
 در كل مىتوان كفت كه مسايل اقتصادى ايران به نحوه تعامل ما با كشور كـورهاى دنيا بستگى دارد. در اين راستا مسؤولان امر
 تعامل مذكور را طورى طراحى نمايند كـد

 دولت، مجلس و كليه فعالان نظام بايد در راستاى اجراى برنامه حركت كنند و در مواقعى كه با با موانع

 دراين رابطه بايد از راهكارهاى جريد جديد براى براى تشويق


 ديده نمى شود. مديريت اقتصادى كشور نباي اقتصادى را به طور كامل تحت سيطري سيره سياست ببرده، يعنى مىبايد تأثيرگذارى مشكار كات و مسايل تسايل سياسى را بر اقتصادى كشور كاهش دهيم و يا حداقل آنها را تشديد نكنيم.

ايجاد فضاى رقابتى، محيطى امن براى صادرات و واردات فراهم شود.
البته لازم به ذكر است كه در مواقعى طرف خارئى
 اين زمان مديريت مناسب و كارآمد مديران وان و مسؤولانلان ما
 ويزه تبديل نمايد.

据
 با اين حر كت مى دانيد؟
زمانى كه اين برنامه تدوين شله، پيشبينى بر بر اين بوده است كه ما توانيى دستيابى به اهداف سند

امكان برقرارى تعامل با بقيه كشورهاى عضو را داشته باشد. در واقع بايد با كاهش تعرفهها زمينه تجارت آزيا تراد فراهم شود. در حال حاضر سطح تعرفه در دنيا حاود بار در درصد است. ما در اين بr سال هرگز به اثرات تغييرات تيرات تعرفه بر بر صنايع
 فرصتهاى بسيارى در صادرات بوده، بلكه وابستگیى بيش






 و از خروج بيهوده ارز از كشور ممانعت به عـه عمل آيد آي حال سؤالى كه در اينجا مطرح است اين است كه ما در اين زمينه چهه سياستى را اجرا كردهايم؟

 و غيرنغتى به دست مى آوره، به ريال تبديل مى كـي كند. اجراى

 در سالهاى اخير است كه در اين ميان صنعت از هيتج

اولين اقدامى كه مىبايد صورت كيرد اين است كه وقتى قيمت نفت كاهش مى يابد - به علت وابستگی


 است. به اين صورت كه ما هركز نبايد به اميد اين كهي كه روزي
 را از بين ببريم. حذف ثبت سفارشات بازركانى از جممله

اقلامات مذكور است كه بايستى در آن تجديد نظر شود. اقـام سوم اصلاح نرخ ارز متناسب با تغيبيرات نري تر تورم





 كاهش قدرت رقابت كالاهاى داخلى با با آنها شود. اين اقدامات جزو مهمترين مواردى هستند كا كه بـن براى دستيابى به رشد توليدات صنعتى و در الامه آن رسيلن به سرمايه كَارى، اشتغال و آموزش صنعلـد صنتى و نهايتاً رشد

■ اقتصادى پايدار بايد اجرايى شوندا

كافى نيست، بلكه بايد با تدوين مقررات لازم، يك
 شركت واگذار شده به بخش بر خص وص وصى واقعى بتواند در شرايط ايدهآل به فعاليت خود ادر ادامه دهد و وري همدخنين از سوى ديگر بتوان به ورود سرمايه كذاراران خصوصى ديخر هم اميدوار بود.
 كارآمل، سه مقوله اساسى در اجراى هرجيه بهتر اصتر اصل
 گيرند. در صورت بروز هرگونه مشكل و ور كوتانـي در در هر يك از اين سه مقوله نمىتوان برنه به اجرايى شدن درست اين اصل اميدوار بود.

■ (

در سال MV رقمى بيش از 910 ميليون دلار بوده كه در


 بيش از 「 ميليارد را براى مجموق پوتشن هاى الی صندوق
 مؤسسات بيمهاى كشورهاى دنيا، تنها •1 درصد از از صادرات يك كشور است كه اين رقم در سال كذنشته براى ما به 14 با درصد رسيد.

瑯
صورت ترفته در كشور چیيست؟
با توجه به درجه بالاى اهميت اجر ایى سياست
اصل M4 تنها پرداختن به مسأله خصوصى سازى


## سخنرانى دكتر على رشيدى، نايب رييس انجمن اقتصاددانان

 ايران در نشست شهريور اين انجمنايران نمىتواند از حلارهاى به دست آمله استغاده كند. اين


 گيرند، صرف واردات گسترده انواع كالاها شاندند. در اين شرايط بود كه فكر تبيين برنامه V ساله اول

 تجهارم و پنجم توسعه - را مى توان جزو بهترين سالهایى توسعه اقتصانى ايران دانست، چچرا كه برنامهمهاى چچهارم و و
 هرگونه مشكلى بوده و در زمينه اجراى اين برنانمهـها هم موفقيتهاى زيادى به دست آمد.
 كه بايد اوضاع اقتصانى كشور اصلاح شود كامالًا حس شد و در اين زمان بود كه تفكر ورود به عرصه جهانـيانى شكل
 اقتصاد انحصارى، شبه انحصارى و و منحرف بوده است كه با با شكل گيرى مراكز قارت از حالت اقتصاد بازار و خصوصى خارج شده و همحچنان با كانشت زمان درجه انحراف آن بيشترمىشود.
در تخنين شرايطى ايران هرگز قابليت عضويت در , را پيدا نخواهد كره جرا كه از مهمترين شروط سازمان تجارت جهانى براى عضويت هر كشا كشور در در اين سازمان وجود يكى نظام اقتصاد رقابتى در آن كشور است كه

سياست بازركانى و موضوعات مربوط به هول و و ارز در

 كنونى از هر زمان ديخرى بيشتر است. علت اهميت اين موضوع، اوضاع نابسامان اقتصادى و سياسى جهان انـي است و متأسفانه دولت ايران نسبت به ضرورت تروت تجديد نظر در سياستها و برنامههاى خود غألى غافل بوده است. مسأله سياستهاى بازركانى در دنيا از حدود بدكونهاى كه دفاع از توليدات داخلى و منافع ملى آنـيا آنها را
 در دنيا چپه گنشته مىتوتوان چخندين دوره مشخص را سياستهاى توسعه صنعتى ايران و همتحنين سياسته تانی بازركانى، وولى و ارزى به عنوان مكمل آن آن ام برد. دوره اول كه



 توسعه صنعتى، زمانى كه به سال .


از جمله صنايع ايجاد شده در ايران بان بودند. در آن سال سهـم واردات كالاهاى مصرفى به كمتر كـر از از يك سوم سقوط كرد و كمكم واردات ماشيينآلات و قطعات

صنعتى افزايش يافت.
دوره بعدى مربوط به زمانى مى شود كه جنگگ جهانی دوم روى مىدهد و به خاطر امكانات محاود صادراتى،

