چشم اندازهای روشن، سیاست های ناروشن

صدام حسین که سقوط کرد فقط مردم عراق‏ به آرزوی دیرینه خود نرسیدند،ما ایرانی‏ها هم‏ نفسی به راحتی کشیدیم.اکنون هر دو ملت‏ همسایه با وجود همه نگرانی‏ها از وضعیت‏ موجود،امیدوارند چشم‏اندازهای روشن‏تری‏ پیش روی آنها گشوده شود.گروه‏های مختلف‏ مردم کشورمان به محض فروپاشی حکومت بعثی‏ عراق،در پی آرزوهایی که سال‏ها در سر می‏پروراندند،رو به سوی عراق نهاده‏اند؛بی‏آنکه‏ از جان و مال خود بهراسند.هراس آنها بیشتر از بابت از دست رفتن فرصت است.فقط از زائران‏ شیفته حضرت ابا عبد الله سخن نمی‏گوییم،که به‏ گفته فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی کشور تا کنون بیش از 40 هزار نفر از آنها در مرز بازداشت‏ شده‏اند،بازرگانان و پیله‏وران ایرانی نیز سال‏هاست که چشم به بازار عراق دوخته‏اند. قابل توجه آنکه این تمایل و اشتیاق به هیچ رو یک طرفه نیست.

بازرگانان و پیله‏وران ایرانی که سال‏هاست چشم به بازار عراق دوخته‏اند و تاکنون مجبور بوده‏اند برای مبادلاتی ناچیز گام‏های بسیار پر مخاطره بردارند،اکنون امید بسته‏اند که بتوانند با برنامه‏هایی اندیشیده و توافق‏هایی معتبر و قابل اتکا،مراودات‏ و مبادلاتی پر دامنه‏تر و بزرگتر با کشور همسایه داشته باشند و از حد مبادلات چمدانی و بازارچه‏ای و پیله‏وری و کاروان‏های‏ محقر زیارتی به مراتب فراتر روند.بسیاری از دست‏اندرکاران‏ بخش خصوصی مشتاقانه در اندیشه حضور پر رنگ در بازسازی عراق،دست زدن به صادرات و واردات چند میلیارد دلاری،نقش‏آفرینی در صنعت گردشگری میان دو کشور و مشارکت جدی و گسترده در بسیاری عرصه‏های دیگر هستند.

اما در این میان هنوز گرد و غبارهایی که چشم‏انداز را تیره‏ می‏کند فرو ننشسته است؛هر چند که فرصت نیز به سرعت‏ سپری می‏شود و کشورهای رقیب نیز بیکار ننشسته‏اند.

به نظر می‏رسد اکثر بلند پایگان سیاسی و اقتصادی‏ کشورمان در انتظارند تا تکلیف حکومت عراق روشن شود. سفر زائران،قراردادهای تجاری عمده،گشوده شدن مرزها،و... همه و همه منوط به این شده اشت که چه کسانی بر عراق حاکم‏ خواهند شد و به قول یکی از کارشناسان وزارت بازرگانی‏ «معلوم شد که آمریکا در کوتاه مدت می‏ماند یا در بلند مدت». البته این احتجاج و استدلال جواب قانع‏کننده‏ای نه برای خیل‏ مشتاقان زیارت عتبات عالیات است و نه بازرگانانی که‏ نمی‏خواهند بازار عراق را نیز همچون بازارهای کشورهای‏ آسیای میانه به رقبای قدرتمند منطقه‏ای واگذار کنند.

در واقع به همین خاطر است که می‏بینیم به دور از همه اما و اگرها و تردیدهای سیاستگزاران و سیاستمداران،مردم‏ همچون همیشه راه‏های خود را می‏جویند و بدون هیچ برنامه‏ خاصی دست به کار شده‏اند.یک عده کاروان راه انداخته‏اند و زائر قاچاقی به عراق می‏برند،یک عده دادوستد می‏کنند،یک‏ عده هیئت بازرگانی روانه می‏کنند و میزبان هیئت‏هایی از عراق‏ می‏شوند و...درست است که این ابتکارات،نشانه پیشتازی‏ بخش خصوصی است و باید آن را به فال نیک گرفت اما باید دانست این ابتکارات که منافع کوتاه مدتی را نصیب گروه‏های‏ کوچک می‏کنند،معمولا در دراز مدت را به جایی نمی‏برند و چه بسا گاهی با سوء سابقه‏ای که بر جای می‏گذارند به جای‏ فرصت‏سازی فرصت‏سوزی کنند.کم نیستند عراقی‏هایی که‏ از اجناس نامرغوب و کم کیفیت که از ایران روانه بازار عراق‏ شده است ابراز نارضایتی می‏کنند.

برای آن که تصویری از وضعیت کنونی مراودات و مبادلات میان ایرانیان و عراقی‏ها به دست دهیم،گزارشگرمان‏ را به مناطق مرزی فرستادیم،با مقاماتی در وزارت کشور و مرکز توسعه صادرات تماس گرفتیم،پای صحبت هیئتی از بازرگانان‏ ایرانی که به عراق رفته‏اند نشستیم و پرسش‏هایی را با استانداری‏ها و ادارات بازرگانی استان‏های مرزی در میان‏ گذاشتیم.برخی مقامات فرصت نیافتند که به وعده خود عمل‏ کنند و پاسخ پرسش‏های ما را بدهند و برخی پاسخ‏ها چنان‏ تلگرافی بود که می شد حدس زد اصولا نزد این مقامات‏ اطلاعات و سیاست روشنی در برابر این چشم‏انداز روشن‏ وجود ندارد.با این حال،در این میان دیگرانی هم بودند که وقت‏ گذاشتند و کوشیدند به روشن شدن این تصویر کمک کنند که‏ قدردان آنها هستیم.

گزارش اختصاصی«روند اقتصادی»از سفر اولین هیأت بازرگانی ایران به عراق جدید

بازرگانان عراق‏ تشنه تجارت با ایران

در آخرین روزهای تیر ماه سرانجام بازرگانان ایرانی توانستند مقامات کشور را راضی کنند که برای سامان دادن به روابط بازرگانی میان خود و همتایان عراقی،هیأتی را روانه عراق کنند.اعضای اولین هیئت بازرگانی ایران که پس از سقوط صدام‏ حسین به طور رسمی از عراق دیدار کرد،عبارت بودند از دکتر محمدرضا کرباسی(دبیر کل اتاق تهران)،مهندس چنگیز حزین(مشاور اتاق تهران)،معراج محرابی موقر(رئیس اتاق کرمانشاه)،سلیمانی دهکردی(رئیس اتاق خوزستان)،محسن‏ چمن‏آرا(رئیس اتاق ایلام)،کیومرث مرادی(رئیس اتاق کردستان)،پرویز نیک‏بین(نماینده وزارت امور خارجه)و احمد حاتم‏زاده(مترجم عربی).

اجازه سفر این هیئت به عراق از سوی شورای امنیت ملی نشانه آشکاری است از این که در شرایطی که ارتباطات‏ سیاسی و رسمی در پرده‏ای از ابهام و اما و اگرهای فراوان قرار دارد،دست بخش خصوصی و بویژه اتاق بازرگانی‏ و صنایع و معادن تهران بازگذاشته شده تا پیشگام توسعه روابط تجاری با عراق شود؛تا آنجا که به گفته علی نقی‏ خاموشی رئیس اتاق بازرگانی ایران:«شورای امنیت ملی کشور کار با عراق را در هر سطحی مجاز اعلام کرده و حتی بازرگانان می‏توانند با شرکت‏ها و پیمانکاران آمریکایی و بریتانیایی در عراق وارد مذاکره شوند».

 میزبانان عراقی پیش از هر چیز از اعضای هیأت بابت بازرسی و تفتیشی که از سوی نیروهای‏ آمریکایی صورت می‏پذیرفت‏ عذرخواهی کردند و گفتند که‏ خود آنها نیز از این بازرسی‏ها مستثنا نیستند.

اعضای هیئت،روز یکشنبه 29 تیر ماه در گروه‏های جداگانه خود را به مرز خسروی رساندند و از مرز منذریه(نقطه مرزی عراق)وارد خاک آن کشور شدند.از همان ابتدای ورود،تضاد بارز میان شرایط گمرک خسروی و گمرک منذریه،خود گویای وضعیت کنونی عراق بود.اعضای هیأت هنوز مسحور امکانات چشمگیر و نظم و ترتیب گمرک خسروی بودند که با اتاقکی پر گرد و خاک و درهم ریخته در آن سوی مرز مواجه شدند.از همین اولین ایستگاه به راحتی دریافتند که به کشوری جنگ‏زده،نابسامان و گرفتار هرج و مرج پا نهاده‏اند.مأموران گمرک تنها به نگاه کردن به گذرنامه‏ها اکتفا کردند و بدون درج هیچ مهر یا نوشته‏ای،به هیأت اعزامی اجازه عبور دادند.

بیرون آن اتاقک پر گرد و غبار،میزبانان هیأت ایرانی،رئیس اتاق بازرگانی کربلا و یکی از اعضای هیأت رئیسه‏ اتاق بازرگانی بغداد با سه اتومبیل آخرین مدل به استقبال هیأت ایرانی آمده بودند.