اقتصاد: انفجار در ساعت بیست و چهار

یک بازرگان هنگ کنگی در پاسخ به‏ این پرسش که:با به صدا درآمدن زنگ‏ ساعت بزرگ میدان تیانا من پکن در نیمه‏ شب سی‏ام ژوئن 1997 چه اتفاقی خواهد افتاد؟،"می‏گوید هنگ کنگ هنوز بهترین‏ محل برای پول درآوردن است،ولی‏ بهترین جا برای زندگی نیست."

واگذاری مستعمره هنگ کنگ به دولت‏ چین،که در نیمه شب سی‏ام ژوئن 1997 با صدای ناقوس کلیسا انجام خواهد شد، به معنی تغییر چشمگیر زندگی در این‏ کشور نخواهد بود.چینی‏ها وعده داده‏اند که هنگ کنگ می‏تواند شیوه اداره امور کنونی خود را در 50 سال آینده ادامه‏ دهد.این وعده‏ایست که در عبارت‏"یک‏ کشور و دو سیستم تعبیر می‏شود.اما در بیست هشتم دسامبر گذشته،فهرست‏ افرادی که به تصویب چین رسید تا به‏ نحوه واگذاری رسیدگی کنند نشان‏ می‏دهد که کارها به این سادگی تمام‏ نخواهد شد.

انتخاب کمیته مقدماتی نشانه‏ای از آخرین مرحله واگذاری هنگ کنگ‏ است.اعضای این کمیته آماده خواهند بود تا دولت جدید این کشور را،که از سال‏ 1997 به نام‏"منطقه اداری ویژه چین‏" لقب می‏گیرد،تشکیل دهند.رهبران چین‏ گفته‏اند که بالغو اصلاحات دمکراتیک‏ محدودی که اخیرا توسط کریس پاتن، فرماندار انگلیسی هنگ کنگ اجرا شده، در امور این کشور مداخله خواهند کرد. هویت 150 مرد و زنی که برای کمیته‏ جدید انتخاب شده‏اند نشان می‏دهد که‏ احتمالا زمان به روزهایی بر می‏گردد که‏ انگلستان این مستعمره را با یک مدیر اجرایی تحت حمایت گروهی از رهبران‏ بازرگانی اداره می‏کرد.از 94 هنگ کنگی‏ که برای کمیته مذکور برگزیده‏ شده‏اند بیشترشان بازرگانان ثروتمند هستند و بقیه،پنجاه و شش نفر جزو مقامهای رسمی چین هستند.

کمیته مذکور همچنین 400 نفر از مردم‏ محلی را انتخاب خواهد کرد تا فردی را جایگزین آقای پاتن کنند.براساس قانون‏ اساسی چین،فرماندار جدید هنگ کنگ‏ یا از طریق انتخابات برگزیده می‏شود یا با مشاوره افرادی که نماینده جامع این خطه‏ هستند انتخاب می‏گردد.با این وجود، کمیته مقدماتی که گزینشگران را انتخاب‏ خواهد کرد نمی‏تواند نماینده تمام‏ هنگ کنگ باشد.در این میان،بیشتر انتخاب شدگان،گذشته از نفوذ و قدرت‏ بازرگانی خود،از دیرباز با رهبران چین‏ ارتباط نزدیک داشته‏اند.

واقعیت اینست که در کمیته مقدماتی‏ گروه گسترده‏تری از افراد شرکت دارند،در حالی که در"کمیته کاری ابتدایی‏"پیشین‏ که مخالف سرسخت آقای پاتن بود این‏ تعداد کمتر بود.برخی از گروههای سیاسی‏ در حال توسعه هنگ کنگ مانند"حزب‏ لیبرال در حال توسعه طرفدار تجارت‏"در کمیته جدید حضور دارند.حتی دو نفر از برگزیدگان جزو طراحان قانون اساسی‏ هنگ کنگ هستند،که هر دو در اعتراض‏ به سرکوب تظاهرکنندگان میدان تیانامن‏ در سال 1989 استعفا داده بودند.

عدم حضور اعضای‏"حزب دمکراتیک‏ مارتین لی‏"،که در سپتامبر گذشته‏ بیشترین آرا را در این مستعمره کسب کرده‏ بود،کاملا مشهور است.آقای لی‏ می‏گوید:چین به مردم هنگ کنگ اعتماد ندارد و این نشان می‏دهد که مرحله گذر هموار نخواهد بود.

امیلی لو،عضو مستقل هیئت‏ قانونگذاری که او نیز کنار گذاشته شده‏ است،از این بیم دارد که تشکیل کمیته‏ مقدماتی بهانه‏ای باشد تا دولت چین‏ هر یک از نمایندگان برگزیده مخالف‏ خود را از قدرت بیندازد.وی نگران است که‏ مردم هنگ کنگ از ترس تلافی چینی‏ها قادر به جلوگیری از این کار نباشند. پیشینی خانم لو برای سال 1997 چنین‏ است:"من منتظرم که سرانجام دستگیر شوم."

همچنین به نظر می‏رسد که پذیرش در کمیته مقدماتی مشروط به قبول‏" مسئولیت اشتراکی‏"بوده است.به گفته‏ یکی از اعضا،این شرط به این معنی است‏ که آنها می‏توانند در جلسات راجع به‏ مسائل گوناگون با آزادی صحبت کنند، ولی هنگامی که تصمیمی اتخاذ شد دیگر مجاز نیستند نظر مخالف بدهند.

نظر رسمی تشکیلات آقای پاتن این‏ است که دولت کنونی هنگ کنگ در انتظار همکاری با کمیته هست.پاتن در مورد ترکیب کمیته ابراز نگرانی کرده است، ولی مقامهای چینی در سفارت غیر رسمی‏ این کشور در هنگ کنگ در واکنش‏ سریعی گفتند که این کار هیچ ارتباطی با او ندارد.

لوپینگ سخنگوی دولت چین در هنگ کنگ(که با یک خودروی پلاک‏ سال 1997 در خیابانها رفت‏وآمد می‏کند) انتظار ندارد که از طرف انگلستان مشکل‏ زیادی به وجود بیاید.آقای لو از زمان‏ بازدید کیان کیچن،وزیر خارجه چین در اکتبر گذشته از لندن،صحبت از"طلوع‏ جدیدی‏"در روابط چین-انگلستان می‏کند.با بازدید وزیر امور خارجه‏ انگلستان از پکن می‏توان در انتظار اخبار خوشایندتری نیز بود.در این میان،بازار سهام هنگ کنگ،با اطمینان از اوضاع‏ تجاری خوب آینده،روبه‏رونق است،زیرا 50 نفر از برگزیدگان کمیته مقدماتی‏ صاحبان شرکتهایی هستند که حدود یک‏ سوم از کل سرمایه این بازار را در اختیار دارند.

اما به رغم تمام خوشبینی‏ها در جلسات‏ هیئت مدیره کمیته مذکور،جوانان‏ هنگ‏کنگی نسبت به آینده بدبین هستند. در یک نظرسنجی از 1660 نفر از جوانان‏ بین 15 تا 24 ساله،43 درصد از آنها گفتند که می‏خواهند پیش از سال 1997 از هنگ کنگ مهاجرت کنند.نگرانی‏ اصلی آنها به خاطر از دست دادن آزادی، عدم رعایت حقوق بشر،مشکل بیکاری، بدتر شدن وضع قوانین و افزایش فساد بوده است.برخلاف بسیاری از بازرگانان‏ کمیت مقدماتی،بیشتر این جوانان فاقد پول کافی و گذرنامه برای رفتن به سایر کشورها هستند.اگر قرار باشد که‏ هنگ کنگ‏"محل مناسبی برای زندگی‏ نباشد"،در آن صورت این جوانان اسیر خواهند بود.