محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی آن زیربنای صنعت کشور است

ظهیری، شاهرخ

هل یستوی الذین یعلمون والذین‏ لا یعلمون

خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید میفرمایند آیا مساوی هستند کسانی که‏ می‏دانند با کسانی که نمی‏دانند"جنابان‏ آقایان عبد العلی‏زاده استاندار محترم‏ تبریز جناب آقای خاموشی ریاست‏ محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‏ ایران خانمها و آقایان محترم-بدوا لازم‏ است از وقتی که سمینار باینجانب بعنوان‏ نماینده یکی از بزرگترین صنایع غذائی مرحمت‏ فرموده‏اند از ستاد محترم برگزارکننده‏ سمینار مخصوصا دوست و همکار با ارزش خود جناب آقای کلینی تشکر نمایم.

چرخش 180 درجه‏ای

در مدت بسیار کوتاهی که برای اینجانب‏ تعیین وقت شده است سعی خواهم کرد که‏ آنچه می‏تواند برای تدوین و تنظیم نظام‏ صادراتی کشور مؤثر باشد بعرض برسانم. از آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی کشور موضوع صادرات غیرنفتی در دستور سیاست اجرائی نظام قرار گرفت و سرانجام با نشیب و فرازهای گوناگون و قوانین خلق الساعه و روزانه نظام بانکی و تغییر مسیرهای 180 درجه‏ای‏ خوشبختانه توانست در مسیر خود قرار گیرد و بموجب آمار و ارقام منتشر از طرف‏ مقامات مسئول رقم 5/5 میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی را در پیش روی خود داشته باشیم و اگر بیاندیشیم که تا 11 میلیارد دلار صادرات نفتی کمی بیش از 50 درصد راه راه پیموده‏ایم بما این قدرت را می‏دهد که محکم‏تر حرکت کنیم.ثبات‏ قدم داشته باشیم تا به حول وقوه الهی به‏ بالاتر از 11 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی‏ برسیم و دیگر اینقدر بدنمان برای نفت‏ و نوسانات سیاسی قیمت آن نلرزد.

برنامه دوم پیش‏روی‏ ماست

حالا ما برنامه دوم اقتصادی را پیش‏ روی خود داریم و باید بدانیم که برای‏ رسیدن باهداف والای این برنامه‏ بخصوص در امر صادرات غیرنفتی چه راه‏ و روشی داشته باشیم.

من با بیان ضعفی که فقط در رشته‏ای از صنایع کشور دارم سعی می‏کنم برای‏ سمینار مشخص نمایم که ما در راستای‏ تدوین قوانین و نظام صادراتی چه‏ فاکتورهائی را باید مورد توجه قرار دهیم. بیش از توجه باین فاکتورها اجازه بدهیدَّ ابتدا بسیار مختصر به اهمیت صنایع‏ غذائی و مزیت‏های نسبی آن در برنامه‏ اقتصادی دوم کشور بپردازم تا بعد از عزیزان خودمان در نظام دولتی عاجزانه‏ تقاضا کنم که هرگاه خواستند در اطاقهای‏ دربسته برای این مهم تصمیم بگیرند راه‏ و روشی را اتخاذ کنند باین مطلب توجه‏ کنند یا حداقل از دست‏اندرکاران صادرات‏ و مصیبت کشیدگان در این راه نیز که‏ عملا تجربه کرده‏اند و بنوبه خود تدارک‏ 5/5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را فراهم نموده‏اند نظر خواهی نمایند.

منافع صنایع کشاورزی‏ و تبدیلی

عزیزان شما بهتر از حقیر می‏دانید که‏ -در بیشتر کشورهای جهان محصولات‏ کشاورزی و صنایع تبدیلی آن در فرآوری‏ غذا و الیاف زیربنای پایه‏های صنعتی آن‏ کشور است.

-شما بهتر از من می‏دانید که ایجاد اشتغال با توان بالا یکی از ویژگیهای مهم‏ صنایع تبدیلی کشاورزی در مقایسه با دیگر صنایع است.

-شما بهتر از من می‏دانید که یکی از ویژگیهای مهم صنایع غذائی تبدیلی فک وابستگی آن در مقایسه با دیگر صنایع کشور بخارج است.

آمار منتشره از مراکز آمار ایران نشان‏ می‏دهد که شاخص وابستگی کل‏ کارگاههای صنایع غذائی،آشامیدنیها و دخانیات تنها 1/11 درصد بوده است.که‏ بیشترین شاخص وابستگی بخارج در صنعت تولید روغن نباتی 3/43 درصد می‏باشد که اگر این رقم را از کل مجموع‏ صنایع غذائی کم کنیم درصد وابستگی از 10 درصد هم کمتر می‏شود.

بنده معتقد نیستم که در سمینار خیلی‏ از آمار و ارقام استفاده کنم و جای ارائه‏ ارقام را که راهنمای صحیح تصمیم‏گیران‏ است در میزگردها و در محضر تدوین‏ کنندگان قوانین می‏دانم اما بعضی ارقام‏ اینقدر گویا و تکان دهنده است که‏ نمی‏شود بسادگی از آن گذشت عزیزان‏ ملاحظه کنید-حجم فروش جهانی مواد غذائی بسته‏بندی و فرآوری شده در سال‏ 1992 که بنده این آمار را در دست دارم‏ 8/2 تریلیون دلار است.این رقم را در دست داشته باشیم ما در حجم فروش‏ 8/2 تریلیون دلار چه کاره‏ایم.کجا هستیم‏ کجا می‏توانیم باشیم و اصولا کجا باید باشیم؛

آغاز راه

عزیزان خدا را شاهد می‏گیریم روزی که‏ در تصویب برنامه اقتصادی دوم محور برکشاورزی قرار گرفت و دولت و مجلس‏ محترم اصل اعتبارات را بر کشاورزی و توسعه آن و طبیعتا صنایع تبدیلی که در آخر خط کشاورزی است قرار دادند من‏ باین حسن تشخیص و این راه‏گشای‏ اقتصاد مملکت سر تعظیم فرود آوردم‏ منتهی این پایان کار نیست این اول کار است،این تصویب و تعیین سیاست و روش مسئولیت بسیار سنگینی را به دوش‏ ما می‏گذارد.

ایجاد اشتغال یکی از مشخصه‏های اصلی صنایع‏ تبدیلی کشاورزی است

در حالی که از صدور هر تن نفت حداکثر 50 دلار به دست می‏آوریم از صادرات هر تن

رب گوجه‏فرنگی 650 تا 700 دلار ارز عاید کشور خواهد شد

منابع نفت روبه اتمام است اما فرآورده‏های‏ کشاورزی تمام شدنی نیست

ما هیچ‏گونه توقع ارزی از دولت نداریم اما به منابع‏ مالی ریالی احتیاج داریم

از 15 میلیون تن میوه و تره‏بار کشور سالانه 5/4 میلیون تن آن ضایع می‏شود

طبقه‏بندی اولویتها

در نتیجه باید سرعت و بلادرنگ اول‏ بیائیم کل صنایع خود را از نظر ارزش‏ افزوده ارزی براساس اولویت‏ها طبقه‏بندی کنیم،این صادرایت است که‏ چیزیست که دنیا و تمام کشورهای‏ پیشرفته دنیا بآن عمل کرده‏اند.

مقایسه ارزش افزوده‏ نفت و رب گوجه‏فرنگی

اجازه دهدی من در این مورد نمونه‏ای از ارزش افزوده را حضورتان ارائه دهم بعدا شما حدیث مفصل بخوانید از این مجمل‏ نرخ صادراتی هر بشکه نفت در حال‏ حاضر در بازار جهانی 14 تا 16 دلار است‏ بنده فرض می‏کنم 20 دلار خواهد بود هر 5/7 بشکه نفت می‏شود یک تن یعنی‏ 100 دلار که هزینه بالا سری جهت‏ استخراج هر تن بیش از 50 درصد است، یعنی 50 دلار در حقیقت از فروش هر تن‏ نفت ما 50 دلار بدست خواهیم آورد.آنهم‏ از ماده‏ای که تمام شدنی است و شایسته‏ نیست برای چیزی که بقاء و دوام ندارد سرمایه‏گذاری سنگین صورت گیرد(طبق‏ آمار منتشره برای تولید،(4 میلیون بشکه‏ نفت که نیازی ارزی کشور را تأمین کند به‏ 10 میلیارد دلار سرمایه‏گذاری نیازمند است).

اکنون اگار بجای نفت یک محصول‏ کشاورزی مانند گوجه‏فرنگی در صنعت‏ تبدیلی را صادر کنیم چه بدست می‏آوریم‏ در حال حاضر،ارزش هر تن رب گوجه‏ فرنگی در ظروف معمولی که تهیه آن در خود ایران میسر است(مثل کیسه‏ پلاستیک و بشکه)700 تا 800 دلار است‏ اگر در بسته‏بندی اسپتیک تولید شود این‏ رقم به 1000 دلار خواهد رسید.در نوع‏ اول هزینه ارزبری تنها مربوط به فولاد مبارکه و کارخانجات پتروشیمی می‏شود که با محاسبات انجام شده برای هر تن‏ رب حداکثر 100 تا 150 دلار خواهد بود مانده ارزش افزوده آن 650-700 دلار است و در نوع دوم نیز 850 خواهد بود. اکنون خودتان مقایسه کنید به کدام‏ صنعت اولویت بدهیم به هر تن 50 دلار ارزش افزوده یا 850 دلار تازه این یک بعد قضیه است.افسوس که وقت بمن اجازه‏ نمی‏دهد بگویم کشاورزی ایران لایزال‏ است و تمام ناشدنی است.آنچه خداوند بما در این مملکت ارزانی داشته بی‏نظیر است.اگر از این نعمت خداداد استفاده‏ نکنیم یا راه برای استفاده باز نکنیم‏ ناشکری کرده‏ایم.

سهم بخش خصوصی

آنچه ما را در بیان این اولویت محق‏ می‏کند این است که 80 درصد از صنایع‏ تبدیلی کشاورزی دردست بخش‏ خصوصی است و این درست در راستای‏ سیاست دولت قرار دارد.

اگر این اولویت‏ها تنظیم شد دیگر بانک‏ مرکزی قادر نخواهد بود که همه صنایع را با یک چوب براند.بدیهی است که برای‏ صنعتی که می‏تواند تا 90 درصد برای‏ کشور ارزآور باشد حتما باید امتیازات‏ خاص قائل شد.

این جدول الویت‏ها باید بتمام سازمانها وزارتخانه‏ها که در رشد و شکوفائی‏ صنایع نقش دارند ابلاغ شود ما با هزاران‏ دلیل و منطق قوی که متأسفانه از وقت و حوصله این جمع خارج است می‏گوئیم که میتوانیم در صادرات کشور حرف اول را بزنیم.

حرف اول در صادرات

کشور همسایه ما ترکیه در سال 1992 بالغ بر 3 میلیارد دلار تنها در زمینه مواد غذائی صادرات داشته که 800 میلیون‏ دلار آن خشکبار و میوه و گل بوده است که‏ دقیقا در سال 94 باید از مرز 3 میلیارد گذشته باشد ما هم اکنون تمام کشورهای‏ آسیای میانه و کشور روسته را در اختیار داریم که اولین تقاضای آنها مواد غذائی‏ است و مجموعا 250 میلیون جمعیت را در بر دارند.

این امتیازات ما در برنامه دوم است و در جایگاه 8/2 تریلیون دلار حجم فروش‏ مواد غذائی

توقع ارزی نداریم

ما تنها صنعتی هستیم که هیچ‏گونه توقع‏ ارزی از دولت نداریم،اما توقع تأمین منابع‏ مالی و ریالی برای توسعه کشت صنایع‏ تبدیلی و بعد حدود آن و تحصیل ارز و ورود به سیستم بانکی مملکت را داریم

تعیین سقف اعتباری و اجرای سیاست‏ انقباضی در صنایع غذائی را،که عملا جلوی تولید را میگیرد،نه به صلاح دولت‏ می‏دانیم و نه جامعه و این درست برخلاف‏ سیاست توسعه تولید در برنامه اقتصادی‏ دوم است.

هیچ‏کس معتقد نیست که ما در کشاورزی‏ و در مرغوبیت محصولات خود از ترکیه‏ عقب‏تر هستیم و نمی‏توانیم 3 میلیارد دلار صادرات صنایع غذائی داشته باشیم.

ضایعات مواد کشاورزی

ما از 15 میلیون تن میوه و تره‏بار حدود 5/4 میلیون تن آن را پس از برداشت‏ صنایع می‏کنیم که با تقویت و بهاء دادن‏ به صنایع کنسروی،اگر تنها از این‏ ضایعات جلوگیری کنیم و هرکیلوی آنرا بقیمت 10 سنت بفروشیم،450 میلیون‏ دلار ارزش افزوده صادراتی خواهیم‏ داشت.

بنده به عنوان نماینده صنایع کنسرو ایران و بنمایندگی از طرف بیش از 300 واحد کوچک و بزرگ خدمت شما عزیزان و بزرگواران نظام عرض می‏کنم ما هم مثل‏ شما قلب و دلمان برای اعتلا و سربلندی‏ ایران اسلامی در پهنه مبارزه بازورگویان و قلندران بین المللی می‏تپد.ما کارآفرینان‏ کمترین توقع را از نظام داریم هیچگاه‏ برای رسیدن به اهدافی که جزئی از آنرا عرض کردم کار ناممکن نخواسته‏ایم،چرا دست و پای ما را بسته‏اید ما اعلام‏ می‏کنیم در عرصه جنگ اقتصادی دونده‏ قوی و پرنفسی هستیم.حساب ما را از سایر صنایع ارز خور و وابسته جدا کنید. برایمان حساب هستیم.حساب ما را از عملکرد ما را در حساب دیگران خرج کنید نکند خدای ناکرده این شعر مصداق پیدا کند که:

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من‏ آنچه البته بجائی نرسد فریاد است‏ همه شما را بخدای بزرگ میسپارم.

و السلام

اتاق ارومیه: مشکل صادرات سیب ارومیه به‏ مشکل صادرات کنسانتره‏ آب میوه تبدیل شده است

استان آذربایجان غربی حدود 25 درصد از محصول سیب کشور را تولید میکند

گزارش رسیده از اتاق بازرگانی و صنایع‏ و معادن ارومیه حاکی است:

بمنظور بررسی اثرات تصمیمات ارزی‏ دولت در صادرات کنسانتره آب میوه به‏ دعوت اتاق جلسه‏ای باحضور 8 نفر از نمایندگان و مدیران تولیدکنندگان کنسانتره‏ استان آذربایجان غربی و سه نفر از نمایندگان و مدیران تولیدکننده کنسانتره‏ استان آذربایجان شرقی در محل اتاق تشکیل و پس از بحث بررسی پیشنهادات اعضاء حاضر بشرح زیر جمع‏بندی شد:

1-استان آذربایجان غربی با استعداد تولید سالانه 000/400 تن سیب درختی‏ حدود 025/0از محصول سیب درختی ایران‏ را تولید می‏نماید و حدودا 40000 خانوار از این محل امرار معاش می‏کنند.در سالهای قبل بدلیل عدم جذب سیب‏ تولیدی همواره مشکلات عدیده‏ای وجود داشته است.ولی در سال جاری‏ خوشبختانه بدلیل اعلام نیاز کارخانجات‏ به حدود 000/200 تن سیب زیر درختی و درجه 2 و همچنین کمبود محصول سیب، پیش‏بینی می‏شود این مشکلات از بین‏ برود و مشکل جدیدی بنام کنسانتره و کارخانجات تولیدکننده کنسانتره آب میوه‏ ایجاد شود،که این امر ضرورت توجه‏ جدی را به مسایل آنان مطرح می‏سازد.

2-جهت حمایت از صادرکنندگان و تولیدکننده کنسانتره آب میوه پیشنهاد می‏شود اجازه ورود مواد اولیه و لوازم یدکی‏ و ماشین آلات مورد نیاز افراد فوق یا اجازه‏ واگذاری واریزنامه پیمان ارزی صادراتی‏ به دیگر واردکنندگان داده شود.

3-کلیهء کشورهای در حال توسعه برای‏ صادرات سیاست تشویق در نظر گرفته‏اند لذا پیشنهاد می‏شود جهت تشویق‏ صادرات کنسانتره نسبت به افزایش‏ ارزش دلار حاصل از صادرات،از طرف‏ بانک مرکزی اقدام گردد(تشویق ریالی)

4-به دلیل این که اغلب سیب‏های‏ صادراتی ایران به کشور ترکیه و کارخانجات تولید کنسانتره آن کشور تحویل می‏گردد و آن کشور توان رقابت‏ مضاعف در بازار بین المللی کنسانتره‏ مخصوصا در بازار مشترک اروپا،آن کشور در می‏کند.و همچنین به دلیل معافیت‏ گمرکی برای محصولات تولیدی کشور ترکیه در بازار مشترک اروپا،آن کشور در قیمت تولیدات مشابه با ایران برتری‏ رقابت دارد.لذا پیشنهاد می‏شود از صدور هرگونه سیب درجه 1 و 2 وزیر درختی به‏ کشور فوق جلوگیری شود.