در این سرفصل همـچنـين مى خوانيـ:
صF
" اتحاد "بانكـ و ماليات

از از تورم + 「ا درصدى تا تورم 9 درصدى


- 「

البته پيشبينى می شود كه در پايان سال جارى به رقم •1 هزار و OTY ريال معامله شود.

ثبات يا صادرات؟ براساس گزارش ديخرى از وار واحد تحقيقات
 سال گذشته، برابر זا



 اخير و با تشديد تورم در كشورمان كاهن ارز مشهودتر بوده است و اين كاهش از سور سوى برخى تحليل گران اقتصادى كشور مناسب ارزيابى مى شیود كه جاى سؤالات فراوانى به همراه كاه دارد. در اين ميان ميان،
 مى تواند چهره اقتصاد ملى را در صر صحنه تجارت بينالملل مناسبتر جلوه دهده، اما بايد در در نظر داشت كه اين كونه سياستهاى نادرست ارزى باعث

## ارزش ريال در • • سال

## چوبخط ارز پٌر است

سياستهاى نادرست ارزى نه تنها موقعيت توليدى اقتصاد ايران را تضعيف مى كند، بلكه فرار سرمايه را نيز تشويق مىنمايد.

دونرخى بودن ارز در سال ا^ - كه حركت مناسبى قلملاد مى شود - اختلاف مابين بازار آزاد و و رسمى كشور از بين رفت، اما اختالاف بين نرخ واقنى ارنى ارز كه بر اساس تعادل عرضه و تقاضاى بازار تنظيم شده باشد و نرخ كنترلى بازار و تورم بالاى دانـلى در مقابل تورم پايين شركاى تجارى ايران همُحنان به قوت خود باقى ماند. رشّد نرخ اسمى اري ارز در را
 كاملاً نامتناسب با رشد تورم - ادامه داد واد و به رو رقم
 كزارش واحد تحقيقات ماهنامه (اقتصاد ايران)،، معادل 9 هزار و OVY ريال در سال NV بوده است و

سياستهاى مأخوذه ارزى ايران در بـ بال سال كذشته نتايج مناسبى را به همراه نداشتهاندا خرانـ، خراكه از تطبيق آنها با وضعيت اقتصادى كشور، كارنامه قابل قبولى را مشاهله نمى كنيم. در اين ميان، تحانيلي
 است. در واقع، همواره در اين بازه زمانى، نرخ رانـ واقعى ارز در ايران روندى نزولى را تجربه نموده كه البته دليل

 مركزى نيز برمى گردد. متأسفانه در اين بين، هميا همواره
 رشد عمومى قيمتها عملاً با كاهش واقتى نرخ ارِ ارز روبدرو بودهايم - به عبارت ديخر پول ملى در در مقابل آثار خارجى بالا نگه داشته شده است است اين در در حالى است كه قيمت مورد مبادله در بازار رسمى ارز، نرخى اري الـى كاملاً متفاوت داشته است. در اين راستا و بر اسر اساس ارقام متتشره از سوى بانیى مركزى، نرخ دلار دار در در بازار

 در سال •^ رسيد. از طرفى در بازار آزاد ارز كشور، برابرى دلار به
 در سال •^ رسيد. قابل ذكر است كه با حذف قال رالون

نظر گرفت كه راهكار آن - يعنى دستيابى به پو پول قدرتمند - تنها از طريق ارتقاى سطوح توليدى و صادراتى كشور و اجراى سياست هاى پولى مناسب (و تعادلى) به دست مى آيد.

تضعيف موقعيت اقتصادى-تجارى كشورمان در عرصه بين المللى مىشود كه قابل برگثت هم نيست. بدون شك تضمين ثبات اقتصادى كشور در نظام بين الملر


 انتقادات فراوانى بر آن وارد است، وجود ارز دولتى است. هرچند اين سياست، مدتز اينانى است كه به صورت آشكار در اقتصاد دولتى ايران به چششم
 شركت ملى نغت جهت واردات بنزين ورين و سازمانهانهاى ديخر دولتى از ارز بسيار ارزانتر از ارز مبادلهاى بازارار، سبب انتقادات فراوانى شده است. دليل آن هم كاملاً روشن است، چراكه با پايين آوردن صورى هزينهـ هاى


ارز را مهمترين سياست ارزى دانسته و وراه حلـ آل آن را در برقرارى رابطهاى متناسب مابين تورين تورم داخلى وري وري
 سياستهايى فرار سرمايه را به دنبال دارد. اما نرخ ارز در ايران، علاوه بر تورمه تابعى
 در كشور، بودجه و مباحث مريون بـري به كسرى آن،
 سرمايه به كشور است كه با اجمان الباع كليه موارد فوق درمىيابيم نرخ ارز كنونى به هيمجوجه حد تعادل بازار نبوده و يا به بيان ديخر غيرواقعى است و متأسفانه اين شركتهاى دولتى، علاوه بر آن كه دولت بیدليل حاثيه سود شركتهاى مذكور را
 صندوق ذخيره ارزى و در نتيجه توليد و تورم كشور بر بر جاي









■ ■ ه مى تواند به رشد اقتصاد ملى كمك شايانى نمايد

 حد تعادلى خود باشد، مزيتهاى صان صادراتى كشور به اشتباه به سمت وارد اردات



 و صادرات، تأثيرات منغى بسيارى بر تورم
 توجه به صادرات اهميت به مراتب بيشترى در مقايسه با با تقويت پول ملى دارد، اما ارتقاى ارزش پول ملى نيز نكات مثبتى دارد و آن را هم می بايد در

كمترى براى چاپ پول پرداخت خواهد كرد كه وقوع اين مسأله در سطح كالان، بر كاهش مخريارج بانى مركزى و در نتيجه كسرى بودجه مؤثر خواهد بور بود. با توجه به اين مسأله بسيارى از اقتصاديادرانان بر بر اين باورند كه در صورت تنزل كسرى بودجه از اين كاين اينال از از

 صورت مسأله است، چجراكه به طور حتمه اين كاهـ كسرى بودجه، اثرى در كاهش مخارج جاري دري دولت - به دليل عدم تغيير واقعى قدرت خري نريد و و اشتغال دولتى - و به دنبال آن تنزل تورم به بهانه كاهش تقاضل
 اتخاذ رويكردى اقتصادى و كارشناسى نسبت بـت به اين طرح، توهم كاهش تورم ناشى از نقدينگى را را در سر
 مخخاجج عمرانى را در جامعه افزايش دهد، قطعاً سياست مأخوذه، به جاى كاهش تورم به افزايش تورم منتهى

خواهد شد. در حال حاضر، بسيارى از كارشناسان اقتصادى از
 مى آورند كه در اين راستا، بايد به اين نكته توجه داشت

# $\square$ 

## ريال جديد!

## صفرهاى بیَّناه!

## بحث حذف صفر ها از پول ملى، شاهد زندهاى از سياستهاى نادرست و بیى انضباطى هاى <br> دولتها پس از انقلاب است.

استفاده از واحد ريال از كلمه تومان استفاده مى كنند
 كشور است، اما هيجّ گاه اين امر به معناى كاهش تورم پولى در جامعه نبوده است.
 كه بى گمان اقتصاددانان كشور نيز از آن آكاهندر آند، كماكان بحث حذف صفر از ريال ادامه دارد و حتى صـى صحبت

 و سهولت حسابدارى در جامعه رجوع كرده، خرا

 مى يابد و در نتيجه دولت در سال مالى خود، هزينه
 مى آيد كه مدت مديدى است در اقتصاد ملى مطرح
 از كارشناسان و صاحبنظران اقتصادى و حتى عمار مردم شده است. اين كه اصلاً حذف صن صفر از ريال، به كاهش تورم منجر خواهد شد يا نا نه، پرسشى است با با پاسخهاى متفاوت و در برخی موارد، متناقض.

 كه قيمت تمام كالاها در سطح كلان كاهش نيابد طبيعى است كه هيجّ تغييرى در موازنه پولى جانى جامعه و و
 سال است كه اكثر قريب به اتفاق مردم ايران به جاى

