

كَفتوتَوبا محمد كاردانيور - رئيس هيئت مديره شر كتدرّين ريس سمنان

و به دلايل متعدد مانند كمبود پنبه، كارخانههاى
 تهيه مى كنتد و يكى از رموز كيفيت بالاى نخها هاى پینبهاى كشور همين نكته است.
موضوع ديگر سياستهاى نظام پولى و بيست درصد بهره بانكى كشور است. اگر يكـ واحد صنتتى بخواهد چهار تا شش مان ماه مواد اوليه مورد نياز را تأمين كند؛ طبعاً اين امر قيمت تمام شده واحد ريسندگى را افزايش مىدهدا. برخى معتقدند اكَر ريسندگى داراى مزيت نسِّى نيست؛ پس توليد نخ توجيڤى ندارد! بهعنوان يك فعال صنعتى اصلاً اين موضوع را قبول ندارم. چون كشورهاى بسيارى از جمله تركيه كه يكى إي



مورد نياز خود را از طريق واردات تأمين مى كند.

هبه اعتقاد شما واردات نخ نبايد انجام شود؟ واردات نخ بايد به اندازه كمبودى كه در كشور وري دارد؛ انجام شود و يا اگر سياست تعرفه درست بود، نياز به محدوديت هم وجود نداشت.

4در حال حاضر وضعيت بخْش ريسندَى نساجى چچگَونه است؟ ريسندگى، صنتتى است كه حجمر سرمايهگذارى در آن به مراتب بالاتر از بافندگى يا رنگَرزى و تكميل است طى •1 سال گذشته برمبناى سياستهاى صحيح وزارت صمت، انگَيزه سرمايهكَذاران براى توسعه اين بخش افزايش يافت و شاهد پيشرفت اين بخش از صنعت نساجى در كشور بوديه.

4اين توجه و سياستگَذارى براى توسعه ريسندگَى چه دليلى داشت؟
چون بخش ريسندگى در آستانه نابودى قرار گرفته بود. • • سال پيش بسيارى از واحدهاى ريسندگى مانند پاكريس، فرنخ و... به تدريج متوقف شدند و به دليل نياز به سرمايهكذارى بالا در اين بخشى، ديگر
 مديران كارخانجات وجود نداشت به همين دليل وزارت صنعت براى رونق ريسندگى، سياستهاى حمايتى براساس قيمت تمام شده كشور طراحى و وري پيادهسازى نمود.قيمت تمام شدهدر برخى بخشىها (بهخصوص حوزهر يسندگى) بار مالى هنگَفتى دارند
(ا(امروز خودتحريمىها بيشتر آزارمان مىنهد تا
 بينالمللى را دور زدهايم, و به نوعى با آن كنار آمدهايه ولى برایى رفع چالشىها و مصائبى كه در داخل كشور براى توليدكننده به وجود مىآيد، هِه بايد كره! رئيس هيئت مديره شر كت درّين ريس سمنان ياهآور میشودغ!ر اميدواريم شرايط مملكت به
 اجتماعى، سياسى و ... زندتَى آرامو ودور از مشقت و سْختى קاشتله باشند و واحلـهاى توليدى و مشاغلى كه امروز وجود دارندئفردا|ز بين نروند... "
 اين كه متوجه شوند ديگً ايران توان كافى براى توليد نخ رانداره؛ آن زمان با شرايط روز و ايدهآل خود به مشتريان ايرانى مواد اوليه مىفروشند؛ شرايطى كهقطعابراى ماسرهلوساهِ ياكمهرزينه



## غ

شماره عץץ مهر ا-عا

4بعضى معتقدند صرفاً كيفيت نحخ پِبباى چֶند واحد ريسندگَى انگَشتشمار قابل قبول است كه آنها نيز ظرفيت محدودى براى رفع نياز واحدهاى مصرفكننده دارند لذا واردات (حتى واردات نخهايى كه در كشور توليد مىشوند) كَريزناپٍير است. ديدكَاه شما در اين مورد

## چییس؟؟

اگر واقعاً اينطور است پس بايد واردات از يكسرى كشورها ممنوع شود! چون حتى در ازبكستان و يا هند بعضى كارخانهها، نخهاى باكيفيت و در حد كيفيت نخهاى ايرانى توليد مى كنند صحت اين موضوع را مورد آزمايش قرار داددايهم و حتى بافندكَانـان نيز اذعان دارند كيفيت شر كت Xازبك اصلاً قابل قبول نيست. پس موضوعى كه اشاره كرديد بيشتر شبيه توجيه

واردات است تا مشكل واقعى واحدهاى بافندگى بله مسلماً هزينههاى توليد نخ در ايران بالاست و زمانى كه فشارهاى مضاعف بر كارخانه ريسندگى افزايش ييدا كند؛ قار به تميه مواد اوليه ه-9 ماه خود نخواهد بود.
در حال حاضر شاهد افت قيمت جهانى نخ هستيه
 درصد كم كردهايهم. كدام كالا در كشور را سراغ داريد


خود رابهسرعت بانرخ جهانى هماهنگگ كرديه. اكر چند هفته پيش(همزمان با اپايانِ فصل پینبه) اين كَفتوگو انجام مىشد به شما اعالام مى كردم تا دم درب كارخانه، مواد اوليه ديو كرده بوديم و نگَرانى از تحريمها، آخر فصل بودن و دغدغهاهاى تهميه مواد اوليه در ايران بسيار سختتر از شرايط توليدكننده ازبكاست كه پس از صادرات نخ، مشمول تعرفههاى تشويقى نيز مىشود و مبالغ قابل توجهى بابت تميهي
 چچنين امتيازاتى اصلاً وجودندارد كه بتوان بها آن اشاره كرد.
بله ممكن است قيمت نخ يكـ واحد ريسندگى بالاتر از كارخانه ايكس باشد؛ اما مصرفكنتنده حاضر به قبول هزينه آن هست؟! بايد تكرار كنم واردات با اين تفكر كه كيفيت نخهاى توليدى قابل قبول نيست؛ توجيه است تا دليل منطقى.


ورزيد. يكى از مشكالات بخش هاى مختلف نساجى، وجود دلالان يا تجارى است كه صرفاً براى رسيدن به منافع خود تلاش مى كنند و كاه به نام توليدكننده شناختهمىشوند. به اعتقاد من مشكلات صنايع نساجى و بخش ريسندگى زمانى اوج گرفت كه نرخ تعرفههاى

 در گَمر كات باقى ماند و گرفتارىهاى بسيارى براى صنتتگَران به وجود آورد. توليد كننده داخلى در حالى موظف (مجبور) به پرداخت q درصد ارزش افزوده است كه واردكننده عمالً يـي
 طبعاً اين وضعيت باعث شد همه توليدكنندكان با مشكالات جدى مواجه شوند هر چند اين شر ايط كاهى با پيگيرى مسئولين تحت كنترل قرار مى گرفت اما طى چند ماه گذشته به دليل تنييرات چارت سارت سازمانى وزارت صمت، كنترل موضوع از دست خارج شد و به نظرم فاجعه از همين جا شكل گرفت و در كشورى با هزينههاى گزاف توليد، مسلماً قيمت تمام شده قابل رقابت با مشابه خارجى نبود و اين نكته عجيب يا
 واردات مىباشد.

4يعنى حجم توليد واحدهاى ريسندگّى كشور پپاسخگَوى نياز كارخانههاى مصرفكنتده

نيست؟
در يكسرى نخهاى خاص بايد واردات انجام شود اما براى مثال واردات نخهاى شانه و يا نخها و پلىاستر پنبه هيجَّونه توجيهى ندارد زيرا توليد آن توسط كارخانههاى ريسندگى كشور بدون هيج مشكل و محدوديت خاصى در حال انجام است. فارغ از درستى يا نادرستى موضوع، كشور ما تحت تحريمهاى بينالمللى قرار دارد و بايد از اين مورد حداكثر استفاده رابراى حفظ اشتغال واحدهاى داخلى به عمل آوريه. نمىتوان و نبايد همان نخى كه توسط دمها كارخانه ريسندگى تهيها و توليد مىشوند؛ وارد كرد! منطق واردكنندكان، قيمت ارزان نخهای خارجى است است (و نه كمبود نخ در كشور)؛ دلايل قيمت تمام شده بالاى نخ در كشور هم فراوان است كه اتفاقاً در صنعت يوشاك كاي هم مصداق دارد و هيج توليد كننده پوشاكى در كشور از نظر مزيت قيمتى قادر به رقابت با پوشاك چیینى نيست پس بايد كل زنجيره صنعت نساجى در كنار هم مشاهده شود و نمىتوان صرفاً منافع يك بخش مدنظر قرار گيرد و از تمركز بر تمام مجموعه غفلت

## ديدكا0

مىششود اما فعلا حجم انبوهى را در برنمى گيرد اما مطمئن باشيد دو سال ديگر بافند كان واقعى خواهان لغو ثبت سفارش توسط وزارت صمت خواهند بود. متأسفانه بعضى مسئولان همكام با سياست واردات و تجار هستند و برخى به دليل عدم اطلاعات ودانش كافى، ناآَكاهانه از واردات حمايت مى كنند و به اين ترتيب چند سال آتى بايد منتظر وقوع بحران جدى در
واحدهاى نساجى كشور باشيه.
<از برز يل و استراليا بهعنوان مقاصد جديد براى
واردات پֶبه یاد میشود... امكان تهيه پֶبه از اين كشور ها چِحَّونه است؟
 كرديم اما مشكل بزرگى، هزينههاى سنگّين كرايه و مسافت طولانى ايران با برزيل است به همين اسين دليل تاجيكستان پنبه را گرانتر از قيمت جهانى بانی به ما مىفروشد چون از نياز مبرم ايران به پپنبه آكَاهى كامل دارد.
به ياد دارم هفت سال پيش هند بابت خريد نفت از ايران مبالنى بدهكار بود و اين امر باعث شد يكـبار باره قيمت ويسكوزهاى هندى را يكى دلار بالا ببرند . پس توليدكنندگان هندى هم مى مانند تحت شر ايط تحريم و گرفتارىهاى بانكى مىتوانند هر كالايى را به هر قيمتى به ايران بفروشند و سودها وهاى كالان ببرند!
 و خوشنام ريسندگى، طرف تاجيكـ و هند قيمتها را را مديريت (و به نوعى داميينگ) مى كنند اكر چهار سال آينده به هر دليلى اين كارخانهانها ازي اجراى طرح توسعه و ادامه فعاليت باز بمانند؛ قطعاً نخ وارداتى چندبرابر بالاتر از نرخ جهانى و طبق شرايط كشور مبدأ به دست واحدهاى بافندگى مىرسدر؛ آن آن موقع برخى دوستان چه توجيمى براى واردات دارند
 توليد كنندكان خارجى به محض ايد اين كه متوجه شوند ديگر ايران توان كافى براى توليدنخ راندار اندار؛ آن زمان

 ساده يا كمهزينه نخواهد بود؛ كما اين كه امروز پنبه را
 مى كنيهر

4 يُنى ممكن است سرمايهَكَارى ها به ديگَر
بخشىهاى صنعت نساجى مانند بافندگى و ...
حر كت كند؟
خير،الزاماً اينطور نخواهد شد چون كارخانههاى
 داخلى، نخهاى خود را (حتى از خارج كشور) تهيه مى كنتند اجازه دهيد يك مثال واضح بزنمه.. امسال قيمتهاى جهانى پنبه زير پينبه تاجيكستان را Y/QV دلار (حدود كرديه! چرا؟ چون مسئولان اقتصادى و صنعتى اين كشور از مسائل و مشكالات ما اطالاع كامل دارند و تحت رصد دقيق آنها قرار داريه.
 خريد پنبه محسوب مىشود (گزينه اول ازبكستان
 فرصت مناسب براى توسعه تجارت خود مى بينند لذا پينبه را بالاتر از نرخ جهانى در اختيار خريداران ايرانى

قرار مىدهدل.
هشدار مىدهم كه دو سال آينده ازبكستان به تههديد جدى در بخش بافندگى و توليد پارچه تبديل خواهد


پوشاك ايران را هدف قرار مىدهد. البته در حال حاضر پار پا و و پوشاك از اين كشور وارد

4با اين اوصاف، صادرات نخ پنبهاى انجام
مىشود يا تمام توليدات واحدهاى ريسندگّى
مورد مصرف كار خانههاى داخلى قرار مى گَيرد؟ به دلايل بسيار از جمله قيمت تمام شده بالاتر بهدليل تحريمهاو همحچنين مشكالات مراودات مالى با توجه به همين تحريمها، امكان صادرات وجود ندارد. از نظر مسائل كيفى و رعايت استانداردهاى معتبر بينالمللى، هيجّگونه مشكلى وجودنداردو اين موضوع را تمام واحدهاى بافندگى كشور تأييد مى كنند اما مشكل اصلى قيمت تمام شده است كه بخش عمدا آن به دليل سياستهاى كلان مملكتى است كه بخش خصوصى هيج نقشى در آن ندارد. وقتى بهره بانكى ساير كشور ها نزديكـ به صفر است ولى در كشور ما با بهره بيست درصدى مواجهيمي؛ نرخ ارز هم با نوسان شديد روبروست؛ صادرات توجيه منطقى و اقتصادى ندارد. به شما اطمينان مىدهمهدر صورت استمرار رويه فعلى در وزارت صمت و اجراى تعرفههاى غير اصولى، ديگر هيج واحد ريسندگى در كشور راماندازى نخواهد شد شد و
 بالاى سرمايهگذارى و نبودن امنيت نرخ آن توسط منابع ارزى صندوق توسعه ملى صورت نمى گيرديد.


انسانى و ...كه كاملاً مشخص است! مكَر مىتوان


آن بارى بر دوش مصرفكنندگًان نهايى است.

4اگَر فردى تمايل به سرمايهَّذارى در يك بخشى توليدى و مولد داشته باشد، حضور در بخشش ريسندگى را به وى توصيه يا ييشنهاد

> مى كنيد؟

بهعنوان يك توليد كننده برايم بسيار لذتبخش است كه فرصتى فراهم شده تازمينه اشتغال براى تعدادى
 مىددهند به دليل شرايط نابسامان اقتصادى به خارج از كشور مهاجرت كنند يا سرمايه خود را به فعاليتهانى غير توليد و صنعت اختصاص دهند. در پاسخ باه سوال شما بايد بگَويم توصيه مى كنم در مملكت خور (په در صنعت نساجى يا ساير صنايع) سرمايهگّذارى كند. هر كسى به سمهم خود براى جوانان كشور اشتغالز ايى مى كند و سرمايه خود را مانند سايرين به خارج كشور انتقال نمىدهدذ؛ ستودنى است. اگر قرار اري

باشد همه وطن راتر ك كنيه؛ چه خواهد شد؟!

$$
4 \text { نكته هֶايانى }
$$

كشور ما تحت تحريم قرار دارد، صادرات به آسانى امكانيذير نيست، مواد اوليه و ماشين آلات بار با چندار هزينه بيشتر از كشور ثالث وارد مىشود، همه اين موانع و مشكلات را پذيرفتهايهم اما داستان اينجاست
"هر كس به طريقى دل ما مىشكند
بيحانه جدا، دوست جدا مىشكند
بيگانها اكر مىشكند حرفى نيست؛
از دوست بپرسيد چرا مىشكند!؛

امروز خودتحريمىها بيشتر آزارمان مىدهدهد تا تا تحريمهاى خارجى.. سالهاست كه تحريمهاى بينالمللى را دور زدهايمه و به نوعى با آن كنار آمدهايم ولى براى رفع چالشها و و مصائبى كه در در داخل كشور

براى توليدكننله به وجود مى آيد، چها بايد كردا؟
 در تمام زمينههاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و ...
 و واحدهاى توليدى و مشاغلى كه امروز وجود دارند؛ فردا از بين نروند..

4احتمالاً در صورت وجود روال عادى توليد در مورد نوسازى و بازسازى خطوط واحدهاى ريسندگی از شما سوال مى كرديم كه در پیه شرايطى قرار دارند اما به نظر مىرسد وقتى در در در در در در تهيه بديمىترين ين بخش توليد يعنى مواد اوليه بازماندهايم؛ صحبت از تهيه ماشينآلات مدرن چچندان در اولويت نباشد!
ببينيد هر چند در بخش بافندگى و رنگگریى فعاليتهايى انجام دادهايم و ماشينآلآت نيز در حال نصب و راهاندازى باشند اما كار منطقى و درست،

اجراى طرح توسعالى حول محور ريسندگى بود. يكى از دلايل اين اقدام نابسامانى وضعيت بخش
 شده بود. تأكيد مى كنم تمانى دوستانى كه در اين
 طى سالهاى يِش كارخانه ريسندگى را راماندازیى نمودهاند و يا در حال راهاندازى باشند سياستهانى نادرست واردات و وضع تعرفههاى نادرست وزارت صنعت در اين بخش (كه سرمايههاى سنگگينى مى ططلبد) باعث شده واحد جديدى را راراندازى نكند.
 خواهند داد ولى توان و قدرت آنان نيز اندازمانى دارد و خطر تعطيلى واحدهاى ريسندگى را به شدت تهريد مى كند مگَر اين كه تجديدنظر و بازنگَرى اساسى در سياستگذارىهاى فعلى توسط دولتمردان صورت
گيرد.

4و در مورد تأثير تحريمهها...
به هرحال تحريم در افزايش قيمت تمام شده محصولات ما اثركذار بوده و هست. وقتى در كشور ما توليدكننله مجبور است مبلغى را در دوبى يا تركيه (كشور ثالث) به صورت نقدى و درصدى به به نمايندهاى كه فروشنده مواد اوليه يا ماشينآلات معرفى مى می كند؛
 نماينده صراف، از و تقريباً تمام توليدكنندكان ايرانى، تحريمهها را اين

چچنين دور مىزنند.
وقتى براى حواله ساده بانكى مجبورم بعضاً چند
 هزينه حاملهاى انرڭى، حقوق و دستمزد نيروهاى


4شايد اكَر از زاويه توليدكننده تاجيكى يا هندى به موضوع نگًاه كنيم، فضاى تجارت ت و كسب منافع مالى چنين ايجاب كند كه مواد اوليه را با قيمت گَرانتر به دست مصرفكننده خارجى برساند...
بله، بهه هر حال Business is Business ! بسئولين ما بايد به فكر ايجاد و حفظ اشتغال نيروهاى انسانى شاغل در واحدها و كارخانههاى توليدى باشيا باشند اكر با با برنامهريزىهاى نادرست، امكان ادامه فعاليت يك

 معضلات بزر گ و جدى براى خودشان تبديل خواهي اهد

4در مورد توسعه كشت پئبه در كشور هم توسط مسئولين امر صحبتهايى مىشود. آيا

امكان اتكا به پֶبنه توليد داخلى وجود دارد؟ اگر از لحاظ كمّى و كيفى توليد پپنبه به خودكفايیى برسيم و مشكل الياف غريبه برطرف شود؛ شاهد رفع بخش عمدهاى از مشكلات واحدهاى ريسندگى رئى خواهيم بود؛ شايد سال گڭشته به دليل افيل افزايش قيمتها لزوم ارتقاى كشت پنبه مورد توجه قرار گرفت اما اين موضوع نبايد ما را الز مسير اصلى دور كند كه كيفيت پنبه و افزايش توليد آن به نفع صن صنعت ريسندگى كشور خواهد بود.

