ببر بلفاست

 گروه صنعتی‏"دوو"ی کرهءجنوبی به کسب منافع در نامهربانترین نقاط دنیا شهرت دارد.این شرکت‏ چندین هتل در لیبی ساخته،در فعالیتهای جاده‏ سازی گابن شرکت داشته و یک کارخانه لاستیک‏سازی‏ در سودان احداث کرده است.

"دوو"مدیرانی را که استحقاق دریافت یک پست‏ راحت و بی‏درد سر را دارند به کارخانهء آنتریم‏ نزدیک بلفاست اعزام می‏کند.این کارخانه سالانه 3 میلیون نوار کاست ویدئویی تولید می‏کند.

در سال 2088 که‏"دوو"تصمیم گرفت تا به بازار اروپا(که قرار بود بزودی به بازار واحد تبدیل شود) قدم بگذارد،حدود 39 میلیون دلار در ایرلند شمالی‏ سرمایه‏گذاری کرد.و از سازمان توسعه صنعتی‏ درخواست اعتبار ارزان و مقداری زمین رایگان کرد.

ولی‏"دوو"معتقد است که عامل مهم برای ایجاد این‏ کارخانهء هزینهء بسیار پایین نیروی کار ایرلند شمالی‏ نسبت به کرهءجنوبی بوده است.

این کارخانه در حدود 450 کارگر دارد که تقریبا تمام آنها زن هستند و دستمزد آنها حدود 80/3 پوند در ساعت است،در حالی که دستمزد زنان کرهءجنوبی‏ 10/3 پوند در ساعت می‏باشد که البته از مزایای مسکن، و حمایت در برابر اخراج برخوردارند.

جی.اس.چوئی سرپرست عملیات کارخانه از این‏ که در محیطی سبز با درختان فراوان(که در سئول‏ کمیاب است)بسر می‏برد اظهار رضایت می‏کند.ولی‏ بهترین چیز که نظر او را در ایرلند شمالی جلب‏ کرده عدم دخالت دولت است.در کرهءجنوبی،هر بازرگانی که توصیه‏های دیوانسالاران را ندیده بگیرد در واقع اعتبار ارزان را از دست می‏دهد و به احتمال‏ زیاد تنبیه نیز می‏شود.چوئی در صحبت از مزیت‏ دیگر بلفاست احتیاط بیش از حد می‏کند:هیچ واحد بزرگ کرهءجنوبی نمی‏تواند بدون پرداخت رشوه‏ دوام بیاورد.

ایرلند شمالی از"دوو"به خاطر مشاغلی از ایجاد کرده سپاسگزار است ولی علاقهء چندانی به این‏ شرکت ندارد.برخی از افرادی که در این کارخانه‏ کار می‏کنند از شیوهء مدیریت دیکتاتوری و مستبدانه‏ آن شکایت دارند.برای مثال،مقررات شدیدی برای‏ استراحت زنان کارگر وضع شده که ضد انگلیسی است. یا پس از بازگشت تعدادی از کارگران که برای یک‏ دورهء آموزشی به سئول اعزام شده بودند و از مزایای‏ شغلی سخاوتمندانهء کره‏ایها سخن به میان آوردند،. نارضایتیهایی دیده شد.

از طرف دیگر،کمیسیون اشتغال عادلانه‏"که سعی‏ می‏کند فرصتهای مساوی بین پروتستانها و کاتولیکهای‏ ایرلند شمالی ایجاد کند،کره‏ایها را مورد ستایش‏ قرار داده است.کاتولیکها 37 درصد از نیروی کار کارخانه را تشکیل می‏هند که با نسبت جمعیت‏ کاتولیک و پروتستان این منطقه هماهنگی دارد.البته‏ باید گفت که کره‏ایها به زندگی در یک کشور تقسیم‏ شده عادت دارند-اگرچه شانس اتحاد و یکپارچگی‏ کشور آنها بسیار بیشتر از ایرلند است.

مأخذ:نشریهء اکونومیست،اوت 1994