

نوشتهُ رون بار
ترجمهٔ دكتر منوجهر فرهنى

جلد اول

تهران سروش

اين ككاب ترجمهاى است از:
Economie politique
Raymond Barre
Presses Universitaires de France (P. U. F.) $10^{c}$ edition: 1975.


تمران، خيابان استاد مطهرى، تقاطع خيابان دكتر مفتح، ساختمان جامجم
جاپ اول:
چاتٍ دوم:
حر وفحينى: لا ينو تر ون انتشارات سر وش

هـُٔ حقو ق محفوظ است.

## فهرست مندرجات

يادداشت مترجم
مقلذمه عمورمى|
عنو ان نخست
موضوع و تاريخ علم اقتصاد
نصل نخنست. مو ضو ع علم |قتصاد
قسمت اول ـــر روش عمو مى علو اجتماعى اقـى
قسمت دوم ـ فعاليت انسانى و ا قتصاد سياسي
قسمت سوم ـ خصلت جزئى تحليل اقتصادى
فصل دوم. تاريخ علم اقتصاد
قسمت اول ـــيدايش علم اقتصاد اقتصاد
قسمت دوم - جنبهُ علمى اقتصاد سيا سىى جديد
قسمت سوم ــدريافت (ا'نسانى) از ازعلم اقتصاد
عنو ان دوم
تحول تاريخى فعاليت اقتصادى

فصل نخست. مر احل مهم تو سعهُ اقتصادى جهان

قسمت دوم ـــزوال بر ترى اقتصادى إروپا و تر قیى دولتهایى پير امو نى
فصل دوم. نتيجهُ كلى ودرسهايیى إز تو سعهُ اقتصادى جـى جهان قسمت اولــرشد و تر قيات اقتصادى در كشو رهانى تو تو سعه يافته قسمت دوم - تو سعه نيا فتگگى قسمت سوم -ـ عو امل تو سعه

| عنو ان سوم <br> فعاليت اقتصادى در محدودهُ ملت <br> جزء نخست از عنوان سوم عاملان فعاليت اقتصادى ملى |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| IfF | فصل نخست. انو اع گو ناكو أشخاص اقتصادى |
| Iff | قسمت اول ــتحو ل انديشّا اقتصادى |
| 149 |  |
| 100 | فصل دوم. بر نامه ها و تصميمات إنخاص اقتصادى |
| $10 V$ | قسمت اول ــــتصميمات خرد |
| MAF | قسمت دوم - تصميمات كلان |
| \^1 | قسمت سوم ـ- مسائل مر بو بـ به تصميم |
|  | جزء دوم از عنوان سوم سازمان فعاليت اقتصادى ملى |
| 199 | فصل نخست. شناخت شكل فعاليت اقتصادى: نظا لهها و انواع سازهان |
| $r$. | قسمت اول_ مفهوم نظا |
| r.f | قسمت دوم -ـمفهوم نو ع سازمان |
| YIY | قسمت سوم ــتحو ل كنو نى انو اع سازهان |
| YYY | فصل دوم. ساختار اقتصاد ملى |
| MYY | قسمت اولـ تـحليل أتصادى و مفهوم ساخلـار |
| rra | قسمت دوم - نقش تحليل ساختار |
|  | جزء سوم \|ز عنوان سوم روشهاى تحليل فعاليت اقتصادى ملى |
| Yrr | فصل نتست. روشهاى حسا بدارى ملى |
| Yry |  |
| YPY |  |
| yfy | بخش اول از فسمت دوم - حسا بـدارى محصو ل ملى و در آ مدملى |
| r09 | بخش دوم\|زقسمت دوم - تحليل روابط ميان صنا |
| ray |  |
| res | قسدت سو - حسابدارى ملى آيندنغر |
| rVr |  |
| ray | فصل دوم. حسا بدارى ملى فر انسه |
| rAf | قسمت اول ـ-روش حسا بها و جـو لـ |
| r99 | قسمت دوم - جدول مبادلات ميان صنا |

$r \cdot v$
rif
rio
rr.

قسـمت سوم ــ كميتهاي كلى
قسمت جهازم - حسا بدارى ملى و پيش بينى: بود جهُ اقتصادى
قسمت پنجم - به سو ى روش گستر دهُ حسا بدارىى ملى نتيجه گيرى از مقدمهُ عمومى و برنامهُ كتاب بـخش نخست محصول ملى عنو ان نخست

## تشكيل محصول ملى

جزء نخست از عنوان نخست
عوامل توليد
rrq
rf.
rol
rys
rev
$r v$.
rv.
rav
rar

 بخش سوم/ز قسـمت دوم - تشكيل سر مايه در كشو رهانى تو سعه نيافته
قسمت سوم - سرمائَ تو ليد: ضر يب سرمايه

جزء دوم از عنو ان نخست
واحدهاى توليد
فصل نتخست. واحدهاى تو لمدى در اقتصادهاى سرمايهدارى


بخش دوم |زقسمت اول- بهره بر دارى كشاورزى
بخشـ سوم ازفسـمت اول - بهر ه بر دارى پيشهورى
بخشـ جها رم از قسـمت /ول ــ بهر هبر دارى نعاونى
بخش پنجم |ز قسـمت |ولـ بهر هبر دارى عمو مى
قسمت دوم - واحدهانى بزرگ, اتحاديه ها
فصل دو وم. واحدهاى تو ليدى در اقتصاد متـر كز ا اشتر اكى

Fq)
490
pr.
FVO

FVq
faf
491
fqV

DIY
DIF
ara
DOG
$\Delta \Delta 9$
QFV
arr
ovF
ova
QNI
QAF
QAV
$\Delta \wedge V$
G.人
gry
gro
GYA
9rA
grr
suq
arq

جزء سور از عنو ان نـخست
تركيب عوامل توليد
ركيبب

قسمت دوم ـــ حدود تر كيب: قانو ن بازده ها كالى نامتناسب
قسمت سوم ــ كارآيى تر كيب: بهرهوري
قسمت چهارم ـــدقده بر بر نامهر يزیى خطى
عنو ان دوم
قيمت كالاها و خدمات
فصل نخست. عناصر تعيين كننده فيمت در بازار: تقاضا و عرضه
قسمت دوم اول ـ ت تقاضا

فصل دوم. عو امل تعيين كننده قيمتها در رقابت كابت كامل
 فصل سوم. وضعيتهاى انحصار فر وش و أنحصار خر يد


قسمت دوم ــ انحصار تبعيض گر انح
قسمت سوم - انحصار خر يد
قسمت چهارم ـ انحصار فر وش دوجانبه
فصل جهارم. وضعيتهاى رقابت
قسمت اول ـــر رقابت وطر ز زفتار فر وشنده

قسمت سوم -ـرقابت و آزادى ورود
قسمت چهارم -ـرقابت و تغيير محصو ل
قسمت ينجم - نظر يهُ فيمتها وراقعيت
 بخش دوم |زقسمت پֶجمه - واقعيات تو ليد متعدد
فصل ينجم. نظامهاى خاص تشكيل قيمتها در اقتصاد نامتمر كز
قسمت اول ـــ قيمتهاى كشاورزى

$$
\begin{aligned}
& \text { قسمت اول ـ خصو صيات عمومى } \\
& \text { قسمت دوم ـ سازمان توليد صنعتى } \\
& \text { قسمت سوم - سازمان توليد كشاورزنى } \\
& \text { قسمت حهارم_ـسازمان تو زيع } \\
& \text { قسمت دوم ـ سازمان توليد صنعتى }
\end{aligned}
$$

فهر ستمندرجات 9
gfy
gor
gay
द9)
94A
sVI
gVI
gys
\& 1 .

قسمت دوم - تعيين قيمت در بهر ه برداريهاى عمومى
قسـت سوم ـددخالت دولت در قيمتها
فصل ششم. نفو ذیديده هاى تو زيع
قست اول ــ عناصر هزينهُ تو زيع
قسمت دوم - هزينهّ تو زيع و قيمت فصل هفتم. قيمتها در اقتصاد متمر كز
قستـ اول ــنظام قيمتهادر شو روى
قست دوم ــ بر نامهريزى و قيمت
فهرست راهنما

## يادداشت ناشر

كتاب /قتصاد سياسى (Economie politique) كه تو سط ((نشر دانشگاهى فر انسه)) 1^نخستين باردر سال 1900 درآمد، تاكنو نئ (Presses Universitaires de France) بار به طبع رسيده ودر شمار كتابهاى درسى دانشگاههایى فر انسه استا است. نو يسندهُ كتاب،



 دست اندر كاران علم اقتصاد، استادان، دانششجو يان، مسئو لان بر نامهريزى و اجر ائى كشو ر و جز آنان ضر ورى بهنظر مى رسد و بدين دليل نيز برایى چاپ و نشر بر گزيده شده است.

## يادداشت مترجم

 آن راع عنوان كتاب خود ساختي و با با اين ابداع بر اهميت قاطع فعاليتهاى اتيا اتتصادى توليد و مبادلّ كالاها در ابعاد جامبه تأكيد كذاشته است است ريشd




 طر زى مناسب و مطلوب تحقق مى بخشند． منكرتين صفت politique ازريشهٔ وارثْ يو نانى politikos يا polis به معناى＂شهر）يا يا
 （اخانه）به（اجامعه）، بكشاند．صفت（سياسى）در اينجا بار معنى و تعر يف امر وزى از از سياست را در بر ندارد．

## 米米米

رمون بار، مؤلف اين كتاب، در دوازدهم آوريل سال I9YF ميلادى در شهر

1．économie politique
2．Antoine de Montchrestien，Traité d＇économie politique， 1616.
「. خانه




 بر گزيده و به اين ترتيب همچنان بر گزينش پيشينيان ارج نهاده و بدان وفادار ماندا

اين اقتصاددان بزرگ آثار گرانبهاى ديگرى را نيز به جامعd دانشگاهى ارزانى

 جهانى را به رشتهُ نغارش كشيده و در اين زمينهها به شايستگى حق مطالب رالب را اداد كرده

ازجمله مزاياى بسيار شايان توجه اين اثر معتبر دو مزيت مهم و برجسته را رامى


5. Saint-Denis 6. L'île de Réunion

V
La période dans l'analyse économique, Une approche de l'étude du temps, Société d'édition d'enseignement supérieur, $1950 . \quad$ (دوره در تحليل اقتصادى)

Principes d'analyse économique, I. Introduction générale-Analyse micro-économique, Paris, Cours de droit, 1965-1966, II. Analyse macro-économique.
(اصول تحليل اقتصادى)

Objectifs d'aciton pour les libertés et la justice, présentés à Blois le 7 janvier 1978, Fayard, 1978.
(هدفهاى /قدام برایى آزاديها و عدالت)
Une politique pour l'avenir, Plon. 1981.
(سياستى برایى آ ينده)

Réflexions pour demain. Hachette, 1984, collection «Pluriel». (تفكرات برای فردا) Un plan pour l'Europe. La communauté européenne, problèmes et perspectives, Presses universitaires de Nancy, 1984.
(برنامهاى برای ارویا)



 اقتصاد غناى بيشتر مى بخشـدر



 دانشگاهيان و به ميهن ارجمندمان اير اير ان ان عرضه بر بدارد.

 رقيبان پيشتاز ديغر نشان بدهد



 مى دارم.
زحمات مسنو لان و كاركنان محترم انتشارات سر وش در جر يان حر وفحيني (خانم




> اسفندماه سال 49٪ا خو رشيدى

## مقدمهُ عمومى

مسائل اتتصادى، در اين دوران، شايان توجه و علاتأف فر اوان است؛ زير ادر در قلمر

 اين مسائل كمك كند، بدين ترتيب كه آشنايى با با فعا ليت اقتصادى و ومكانيسمهاى آن آن ا



 |قتصادى در محدودهُ يك ملت است.

## عنوان نخست

## موضوع و تاريخ علم اقتصاد




 خود رارسالئلة |قتصاد سياسى ناميده و اين وازث ها ها بر روى هم به معناى (امدير يت دارايى سيته "، است. از آن زمان تاكنو ن، همر اه با تحول موضو ع اقتصاد يا بر اثر استنباطهاى خودِ



 مر احل عمدهُ تو سعُُ اين علم را كه بيان كنندهُ خصوصيات كنو نى آن است تشر يح مى نماييم. بنابر اين فصول زير را به تر تيب بر رسى مى كنيم: - فصل نخست: موضو ع علم اقتصاد. - فصل دوم: تاريخ علم اقتصاد.

1. Antoine de Montchrestien
2. cité (=city)

## فصل نخست

## موضوع علم اقتصاد








 مذهبى)؛ علوم جغر افيايى؛ علوم تاريخى؛ علم سياست. اقتصا اقتصاد سياسى يكى از
 متعارف و جارى زندگى). اين دانشها همه در قر ن بيستم تو سعهُ سر يع و و شايان اهميت پیدا كرده اند.


 اساساً بر ای زسيدن به وضع مادى رفاه و استفاده از آن اختصاص می آنى يابده).
 بر شهايی در مى آورد وروى هم مى حيند، بلكه اين روش راد دارد كهي يك جنبه ازم مجموعه

كلى روابط اجتماعى رادر نظر مى گير د وتحليل مى نمايد. در نتيجه، يشش از آنكه بيبنيم
 اين مسير را روشن سازيم و سيس به خصلت جزئى تحليل اقتصادى برسيم.

## قسمت اول ـ روش عمومى علوم اجتماعى

 مى دهد: (ابرخلاف مكتب ايده آليست كه مى كي وي يند ما امر واقي

جواب مى دهد، ما آمر واقع را بر مى گزينيم.)"٪




 يسپيدگى گمر اه كنندهُ واقعيت.


 زيست شناس، نوعى طر ز كار نامناسب و و نادرست سلو انو لها نـاست؛ از از نگاه روانشناس



 بغيرد؛ هر معنى كه به هر رويداد نسبت داده شود، بستگى به نماى عمومى تفسير ى دارد
2. le réel
3. J.Ullmo
4. Revue Philosophique, nov. déc. 1936, p. 339.
5. K. Boulding
6. Oliver Cromwell

Y موضوع علم اقتصاد

كه رويداد در آن جاى مى گيرد. واقعه به صو رت خام وجود ندارد؛ هر واقعه ساخته

 روش علوم اجتماعى بهتر ين كلامى را كه مى تو انستيهم كشف كنيم آورده و چنين نو نو شته است:
"اعلم، واقع را فقط براى مشاهدهُ بهتر تجزيه مى كند و بدين منظور از باز بازى تقاطع
 مر زهاى تفكيك و حدود مشترك در جر اسر يان اين حالات روشن و مشخص میى تردند... (صفحه VA) (V)



 انسان است و بس كه همهُ اين صفات را يكجا در خود جمع مى كند... (صفحه V\&).

 ناشى از اين جنبه هاى خاص تا تمر كز يابد. بر اثر اين انتخاب عقلايى، مسائل، به طور ر
 وضوح بيشتر نمودار مى شود...) (صفحه (VA).

## قسمت دوم - فعاليت انسانى و اقتصاد سياسى

اقتصاد سياسى، مانند هر دانش اجتماعى، نمايى از تفسير واققعيت عينى و محسوس

چه مو قع مى توان گفت كه فعاليت انسانى خصلت اقتصادى دارد؟ اقتصاددان از چه
7. Marc Bloch
8. Apologie pour l'histoire ou métier d'historien.
9. Homo religiosus
10. Homo oeconomicus
11. Homo politicus

## زاويهاى اين فعاليت را مى نگرد و بر رسى مى كند؟

## § ا. فعاليت اقتصادى و مبارزه با كميابى

## الف) مفهوم كميا بى

فعاليت انسانى، هنگامى كه مبارزه با كميابى انجام مى گیرد، جنبهُ |قتصادى پيد| مى كند.
هر انسان /حتياجاتى دازد، يعنى مى خو اهد وسايلى را در اختيار بغيرد كه بتو اني اند تأثر ات ناشى از رنج و زحمت يا عدم ارضاء را پیشگیی مطبو ع را تحر يك نمايد و يا افزايش بدهدر

 اين دليل مفهوم اقتصادى احتياج متمايز از ديگُ مفاهيم بوده و بر پائُ ضو ابط
شرح زير قر ار مى گيرد:

براى زيستن نياز دارد.

ـــــي مفهوم اجتماعى احتياج كه انواع تمدن و محيطى را در نظر مى گيرد كه فرد بدانها تعلق دارد.
 البته احتياجاتى كه انسان احساس و ابر از مى كند متأثر از عو امل امل فيزيو لوزيك، اجتماعى، روانى و اخلاقى است. اما پیش ازه هر چيز به تو قعات خود انسان نيز وابسته
 احتياجات ("حقيقى") و احتياجات "خيالى") وجود ندارند.
 وروانى است كه پیو سته افزايش مى يابد و تنو ع پيدا مى كند؛ زير ا النسان در بر ابر آمال وال و آرزوهاى خود حدى نمى شناسدودائماً مقاصد تازه و وسايل جديد را كشف مى نما
 اين جر يان هميشه تجديد مى شود.
12. Carl Menger

KY موضوع علم اتتصاد

و اما وسايلى كه بايد احتياجات انسان را بر آورد دحدود است. بشر در دنيايى پر از

 و در سر زمين افسانهاى وفور رنعمت كالاست باز هم محدود مى شد. انسان، بدين سبب كه نمى تو اند در يك زمان همه چيزر پادارارا باشد و همه كاررا انجا انجام



 مى تو انست پديد آورد صرف نظر مى كنم. هزينهُ فرصت، يك هِ قر بانى واقعى است كه هر شخص اقتصادى مى دهد تا ميان چند عمل ممكن به انتخاب مبادرت ورزدد: مو قعى كه اين شخص به فعاليت ويزه، مثلا به تو ليد دست مى زند، هزينها ايى زا كه انجام مى دهد همانا در ارزش موقعيتهايى است كه بهره بردارى نكرده، يعنى در ارزش كالاهها يا
 استفاده براى مصارف ديگ, در دسترس قرار ندارد.

 مى تو انست فكر بكند كه سراپیاى مكانيسم اقتصاد انسانى تنها سلسلةُ بیى انتهاییى از
 سر اپٍ مر كب از انبوهى تصميمات مشابه است كه بر ایى ايجاد تعادل ميان وسايانل و نيازها

 تو زيع مى نماييم")".

[^0]
## ب) فراگرد فعاليت اقتصادى

مبارزه با كميابى مبين فعاليت اقتصادى انسان است، خواه مانند روبنسون كروزوئه ${ }^{1}$ در جزيره ${ }^{\text {غ غيرمسكونى زند }}$ بزند، خو اه جزئى از اجتماعى باشد كوشش خود را فقط در يك فعاليت به سود همهُ افر اد ديگر متر متمركز مى سازد، با اين فرض كه منابع كلى از طر يق مبادله ميان همه تو زيع مى شود

 ترتيب كه به كارهاى تو ليد و مبادلّأ كالاها و و خدمات اقدام كنند؛ اين كالاها و و خدمات، سر انجام، به مصرف اختصاص مى يا يابند.
 صو رت مى گيرد و به طر ززير بيان مى شود: هر كس مصرف نخستين واحد يك كالا رادر بر ابر مجمو عهُ نيازهاى همزمان
 اشباع فرا برسد. تمايل به مصرف فراسوى اين حد به بيزارى و دلزدگى تبديل
 الف) قانون تمديد: شدت لذت، هنگامى كه بدون انـي انتطاع ادامامه يابد، در آغاز بسيار زياد است است ولى كاهش مى يذيرد و در پايان هيّج مى شود.
 اشباعیذير ى نيازها دانستا





اندازه سريع تر تنزل مى نمايدر
 حنين تدوين كردهاند:
17. Robinson Crusoé
18. Gossen
19. Friedrick von Wieser 20. Hans Mayer





 احتياجات را طى زمان عر ضه مى دارد.
 منظو ر تحصيل كالاها و وخدمات بر ای مصرف. توليد شاململ عمليات تبديل و حمل و ونقل منابع اقتصادى است. كالاى اقتصادى چجيزى است كه نياز انسانى را برمى آورد و برایى مصرف در در


 "(حكمى كه در نتيجهٔ قضاوت ما در باره فايده اشياء صادر مى گَردد، كالاها را با به وجود
مى آورده()؛












## 21. Storch

22. La richesse des nations [Wealth of Nations] (liv. II, chap. III).


 ميان مى رود و تحت تأثير اين واقعيت قر ار دارد كه بر ایى تحصيل كالانها
 است. با اين هده، خدمات، نياز انسانى را برمى آورد و تقاضا مى شود و تهيه كنند گان آنها فعاليت تو ليدى انجام مى دهند. هر كارى كه فايده ايجاد كند، مى تو ان گفت، يك عمل توليدى به شمار مى آيد. عمل نوليدى اين است كه از عوامل توليد „جر يان رويدادهاى مفيد") را بير ون آورد (كو زنتز ${ }^{\text {(rr) }}$
 محض آنكه مصرف كننده واقعاً درخواست بكند، مفيد مى شود. در اين مو رد ويلفردو


كالاها و خدمات را مى توان به دو گر وه مهم، تقسيم كرد: - يكى كالاها و خدمات مصر فى يا قطىى كه مستقيماً احتياجات مصرف كننده را برمى آورند (مانند نان)؛

- و ديگر كالاها و خدمات توليدى يا غير مستقيم كه در نخستين مرحلّ توليد بر بر اي تهيهُ كالاهاى مصر فى مورد استفاده قرار می می گير ند (ابزار يار يا ماشين).

ـ يكى كالاهايى كه فقط يك بار مصرف مى شود و استفاده از آن بى واسطه و فو رى است (نان، برق)؛
- ديگر كالاهاى مصرفى با دوام كه استفاده از آن طى زمان صو رت مى گيرد (خانه. پو شاك، ماشين).
اين تمايز از ديدگاه ثبات اقتصادى اهميت دارد. توليد كالاهايى كه فقط يك بار به مصرف مى رسند تقاضاى منظم مصرف را بر آورده مى سازد، حال آنكه توليد كالاهاى بادوام نامنظمتر است، زير ا الحتياج خر يداران تغيير پذير مى باشد.

موضو علم اقتصاد
r

 و هم خدمات آرايشگر را مصرف مى نمايد.



است.
اين مبادلات بر اثر كاربرد پول آسان گرديده است. پول مبادلهُ غيرمستقيم را


دادوستدهاى اقتصادى مى افزايد. اما يول فقط كالاى مبادله نيست، بلكه فايدهُ ويزها ایى نيز دارد؛ زير ا بهتر ين نقدينه٪

است.
هر كس ثروت خود را از كالاهاى واقعى غير منقول (زمين، خانه) يا اوراق بهادار (سهام شر كتها، بر گه هاى قرضه، اوراق بها بادار دولتى ) تشكيل دهد، در صو صو رت تما تمايل،
 سازد. پو ل در برابر هر كالا بیى درنگ قابل معامله است.



 عنو ان كالاى مبادله ابزار تهيُّ مو جودى نقد نيز به شمار مى آيد.

 پرداخت به صورت واگذارى مادى است و يا اععمال نوشتن را در برمى گيرد.

 صحنه وقتى كه به پا يان برسد، تمايل و آرزوى ما را به تماشا ارضاء ارضاء مى كند و اتومبيل،
26. liquidité

يعنى يك كالاى مصر فى با دوام، هنگامى بايد تعو يض شود كه چندين هزار كيلومتر راه پيموده باشد. در بر ابر كالاهایى مصرفى با دوام يا جز اينها كه ذاتاً به تخر يب اختصا الصا
 بنابر خصلت هميشگى خود بايد پارها الى از نيازهاى ما را بر آورند. Y Y
تحليل فعاليت اقتصادى، كه هم اكنو ن از آن گذشتيم، به ما امكان مى دهد تا تا تعر يفى انـي از علم اقتصاد أرائه بدهيم. اين تعر يف مفاهيم مختلفى رادر نظر مى گيرد كه از این پس بد|نها برمى خو ريمه. يعلم اقتصاد، علم مدير يت منابع كمياب است و شكلهاى رفتار انسانى رادر آزمايش اين منابع بر رسى مى كند، يعنى به تحليل و تو ضيح كيفياتى مى پردازد كه فرد يا جا
 اين تعر يف ملاحظات زير را در بردارد: الف) علم اقتصاد كلئ شكلهاى رفتار انسانى رادر مر مبارزه با كميا بيى بر رسى مى كند.
 مى انديشيده اند، فقط به مبادلهُ محض و پر خر ج خلاصه نمى شود، بلكه كار برد جبر و فشار عمومى و خصوصى از منشاءِ دولت يا عاملان اقتصادى نير ومند يا گر وهها و و نيز
 اجتماعىى) را در برمى گيرد.
 همكارى"، ناميدهT، اين است كه اشخاص اقتصادى در جر يان آن در صدد ارضاى احتياجات خود بر مى آيند و در عين حال مى كوشند تا مر اتب رجحان بدهند و بر رفتار يكديگر متقابلا تأثير بیذارند ب) علم اقتصاد روابط ميان هدفهاى فعاليت انسانى و وسايل مو رد استفاده را



27. F.Perroux, Economie et société, P.U.F, 1960, p. 56.
rوضوع علم اقتصاد 9
است و چچگونه تغيير هدف روى كيفيات اين فعاليت اثر مى گذارد. اما به ويثه بر علم اقتصاد است كه در مر حلهُ عمل از ميان هدفهاى مختلف، از يك سو آنهايى را پ夫وهش كند كه با يكديگر توافق دارند و تحقق پذير مى باشند و از سوى ديگر آن روشهاى


اكنو ن بر اساس تعر يفى كه عرضه داشته ايم، مى تو انيم محتو ى علم اقتصادرا چنیين روشن نماييم:
(1) علم اقتصاد، در مرحلةُ نخست، اين هدف را دارد كه روشهاى مدير يت يت منابع
 تنظيم نمايد.




 واقعيت اقتصادى را تهيه مى بيند.
 نيست كه نتايج ساخته و پرداخته بير ون بدهد، بلكه يك روش روش و يك فن است كـ كـ
「
 هدفهاى مشخص سياسى واجتماعى سازش پديد مى آورد؛ بدين معنى كه از يك سو سو انـي نشان مىدهد آيا هدفهاى مو رد نظر ميان خود توافق دارند و از لحاظ اقتصادى


 معين مى نمايد.

ك كيفيات تحقق بهزيستى ¹ وتدوين مى نمايد.

## § ז. استقلال اقتصاد سياسى











 مشخص گردد.
الف) اقتصاد سيا سى و جامعه شناسى


 بشود.

 جاهطلبيهايى كه عرضه مىدارد، بـه هيجّوجه سودمند نيست، زيرا هر كورينه جنبئ علمى را از جاجمعش شناسى سلب يمى كند.

 تعيين بنمايد، مانند ضابطُّ جبر (درركيم)|"، ضابطهُ تقليد (تارد)"، ضابطئ نظارت اجتماعى

| 28. optimum | 29. bien-être (welfare) | 30. technologie |
| :--- | :--- | :--- |
| 31. Durkheim | 32. Tarde |  |

موضوع علم اتتصاد
(برجس
 ماكس وبر روش "نمو نه هاى بر گزيدهُ خيالى") را به كارمى برد تا بت بتو اند به درك رون رفتارهاى اجتماعى نايل آيد



 وجود مى آورند و از ميان مى برنده"
 ملاحظه نمايد، مى تواند جامعهشناسى را از علوم اجتماعى خصوصى و از از شاخـه هاى ويـرْ جامعهشناسى بهتر تشخيص بدهد و روابط ميان آنها را بهتر دريابد:

 مى گیرد.
علم اقتصاد روش تحليلى و اضولى را به كارمى برد، حال آنكه علوم اجتماعى روش بحث و جدل را مو رد استفاده قرار مى دهد.
جامعه شناسى وظيفه دارد، در قلمر و عمل خوده، علم اجتماعى خاص رد را با به خاطر برش بيش و كم
 بگذارد. چنان كه گو رويج به حق خاطرنشان مى سازد، (افقط بر اثر ايجادِ گاه رابطهُ مكمليت ديالك تيك و
 يكى مى خو اهد ديگُ ى را جذب كند) و گاهى در ارتباط با قطبى كردن (موقعى كه با يكديگُر رقابت مى نمايند) ميان جامعه شناسى و علوم اجتماعى خاص است وت كه مى توان وضعيت واقعى را در نظر گرفت)" ${ }^{\text {¹ }}$ ب) جامعه شناسى اقتصادى كه شاخه الى ويزه از جامعه شناسى است، مانند علم اقتصاد مر بوط

 تغييرات علوم اجتماعى را در كل پديده اجتماعى ادغام مى نمايد)"ٌ
33. Burgess
34. Park
35. Max Weber
36. G.Gurvitch
37. G.Gurvitch, Traité de Sociologie, t.I, p. 27.
38. op. cit., p. 26
39. op. cit., p. 26.

جامعه شناسى اقتصادى اطلاعات لازم را دربارهٌ محيط فعاليت اقتصادى به دست مى دهد و
 درمى آيد و در نتيجه، در عين حال، به علم اقتصاد قدرت انتخاب و كارآيى مى بخششده" "


 ب) اقتصاد سياسى و تارين
روابط ميان اقتصاددانان و تاریخنو يسان هميشه پرجوش و خر ونش بوده است. مشاجر اتى كه
 است. ما باز بر سر اين گفتوگو خو ارياهيم آمد آمد.

 تاريخى درصدد است رويدادها و وقايع را از نظر ويزگگى محسوس اعد گو رويچ صفت (اويزگى دادن)" را روش ديد تاريخ از واقعيت اجتماعى توصيف مى كند.

 مكتب دوم بيشتر در انديشهُ استمر ار تاريخى و عمل متقابل پد










40. Ch. Bettelheim. Annales, 1948, n ${ }^{\circ} 3$, pp. 267 sqq.
41. J. Schumpeter, History of Economic Analysis, p. 21.

Einmaligkeit بr به آلمانیى
43. Roupnel 44. Annales 45. Epochen (chap. IV, § 7). 46. Karl Knies

ملاحظه قرار گُ تيرد؛؛
 رويدادها؛






 مصالح اساسى محدوده هاى استنباطى، تصاوير توضيحى به سود تماس فر اوان ومبادلات تمات مفيد ميان دو موضوع است."
پ) |قتصاد سياسى و جغر/فيا

علم جغر افياى نو ين از بر رسى محيطهاى فيز يكى و اقلبيمى، بدون تغيير در آنها، بهد دست آ آمده و به صو رت دانش انسانى، و يا دقيت تر، (اعلم اجتماعات انسانى در محدودهُ نضايىى درآمده استي" آنيّ (يريرثر) •0.



 (سازمان فضاى متفاوت و قابل دستيابى انسانه، را بر رسى كند (گّوتمن).
47. F. Braudel 48. Simiand

9 و 9 . 9 F. Braudel, Histoire et sociologie تحت نظر ثرز گو رويج انتشار يافته است و مجلهُ 1956 Revue économique, mai دربارهُ سهم تاريخ در شناخت محيط اقتصادى و اجتماعى و نيز:
J. Lhomme, Economie et Histoire, (Genève, Droze, 1967).
50. Pierre George 51. Vidal de La Blache 52. Max Sorre
53. Roger Dion 54. Maurice Le Lannou 55. Jean Gottmann












 را نشان مى دهد كه نظر يهُ اقتصادى تشخيص داده است)، ت) اقتصاد سياسى و فن شناسیى








 مدكن است به مو انع اجتماعى بر بخو رد رد.
56. J. M. Jeanneney
57. Revue de Géographie alpine, 1955, t. XLIII, fasc. I. p. 222.

در اين باب مى توان به منابع زير مراجعه كرد:
R. Courtin et P.Maillet, Précis d'économie géographique (Dalloz, I962).

و به ويثه:
J.-R. Boudeville, Les espaces économiques(P.U.F., 1961).
58. Gaétan Pirou 59. technicien

موضو علم اقتصاد








 سر يع تر و به بهتر ين قيمت به دست آينده) (هايك).

## * * *

ما كوشيدهايم استقلال پ夫وهش اقتصادى را روشن سـازيم و در ضمن فقط


 دانشها در جهت هدف مشترك مى تو اند به تفسير درست تر واقعيت انسانى بر سد. آق آقاى آى دويرِئل

 اعتر افى براين نيست كه تحليل در علوم مختلف و در نتيجه تحليل اقتصادى خصلت جزئى و غير كلى دارد؟

## قسمت سوم ـ خصلت جزئى تحليل اقتصادى

كار برد تحليل اقتصادى بر وضعيتهاى تاريخى كه زندگى انسانها در جامعه عرضه مى دارد، اگر مشاهدات پیشين درست باشد، فقط مى تو اند توضيح جزئى از واقع را دست دهد. اقتصاددان، جز به حكم قطع و يقين حق ندارد به طر ز توضيح كه مو موضو ع ع علم اقتصاد فر اهم مى آورد، ارزش ممتاز بدهد و اررمز همهُ رازهاى تاريخ بشر ى را دري آن
60. Hayek, Scientisme et sciences sociales, chap. X. 61. in natura
62. E. Dupréel, Sociologie générale, p. 381-382.
 انسانى را فقط ازعو امل اقتصادى مى داند. كارل ماركس نظر ئه ماتر يا ماليسم تاريخى را در مانيفست كمونيست دو صو رت تحليل مى شود:

 تعر يف مى، نمايند و رورابط تو ليدى را تشكيل مى دير دهند. ب) به علاوه، شكلهاى تو ليد منطق درونى دارند: نظا
 جديد اجتماعى و طرز تفكرهاى جديدى است كه تو سعه مى يابند تا از حدود خود نيز فر اتر بر وند.



 مطابقت مى نمايد)" مجموعه زندگى ابتى








## 63. Communist Manifesto

64. Karl Marx, Contribution à la critique de léconomie politique [A Contribution to the Critique of Political Economy], p. 4-5, Giard, Paris, 1928.
65. Bedingt 66. Plekhanov
66. K. Marx, Le Capital, [Das Kapital], I, chap. VII, trad. Roy,éd. 1875, p. 76.

اين نكته باقى مى ماند كه، به نظر ماركس، نير وى محر كهُ تحول جوامع "ادر وإِسين تحليل، از





 اسلوب برتر را معين مى نماينده).

 - قانو ارتباط ضر ورى ميان مناسبات تو ليدى و خصلت نيروهای تير تو ليدى (تير وهاى مادى توليدى و نير وهاى انسانى توليدى)؛




 راهنماى) تحقيق (به گفتهُ انگلس) و يك روش تحليل جامعه ها دانست. در اين صو رت

 درست و حتى گاهى روشن كننده است و به كشف أين جر يان مى رسد كه نير ور وها تو ليدى، در وضع معين، پارهایى از خصوصيات را را در نظام متر قى يا سياسى به بار مى آورند.

68. Engels 69. Joseph Bloch 70. Oscar Lange
.V در اين باب رجوع كنيد به:
A. Nòwicki, L’Economie généralisée et la pensée actuelle d'Oscar Lange, Cahiers de l'I.S.E.A, n ${ }^{\circ} 114$, juin 1961.
72. Raymond Aron, Le Grand Schisme, chap. V.

















مى آورند....).







 هيجّ كس نمى تواند انكار كند كه كشو رهاى سرمايددارى، در آغاز اين قرن، براى فتح و تسغير
73. Otto Bauer 74. Hilferding
75. Rosa Luxemburg 76. Boukharine 77. Lénine










واقع بينانه پرده پֶ شى مى كردنده.

 دوم اعلام مى نمايد كه بنياد آيندهُ آلمان بر آب آب است

 سياسى و تأثير مشر بهاى فكرى مر تكب خطا بی شود. اين تحليل هدف ديگرى جز اين نداشت كه خـي خصلت جزنى و غير كلى و مو قتاً توصيفى بررسى اقتصادى جامعd ها را به اثبات برساند. اقتصاددان با وقوف بر حدود موضو ع سودى بيش از زيان به دست مى آورد.

M. Blocr, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien (A. Colin, 1950).
E. Dupneml, Sociologie génerale (Paris, 1948).
H. Gurrron, L'objet de l'economie politique (Paris, Rivièro, 1951).
G. Gunvitch (es alii), Traité de sociologie (Pressos Universitaires de Franco).
O. Lancer, Tho Scope and Method of Economice, Review of Economic Studice, 1946, $\mathrm{n}^{\circ} 33$.
A. Marceal, Malhod meiensifique et science bconomique (Parin, Mbdicie, 1951).
F. Pbrroux, Economie et société (Presses Universitaires de Franco, 1961). F. Perhoux (et alii auctores), L'univers économique et social, L'Encyclopédie française (t. IX), Paris, Larourse, 1960.
78. Cecil Rhodes 79. Raymond Aron, Les guerres en chaîne, chap. III.
L. Robbins, Essai sur la noture ef la signification de la science bconomique (Paris, Medicis, 1957).
M. Wrbez, The Methodology of Sucial Sciences (Free Glencoe Press, Illinois, 1949).

## ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE

La littórature économique est aujourd'hui si vaste qu'il ne saurait être question ici de fournir uno bibliographie exhaustive.

Nous nous bornerons à indiquer quelques ouvrages principaux, d'un caractère général, que l'on peut avoir intérêt à consulter. Des bibliographies spécialos figuront a la fin des divers chapitres de cet ouvrage.

Trois instrumonts de travail cont très precioux sur le plan bibliographique :

- La Documentation economique (Paris, Presses Universitaires de France) ;
- Titles of New Books and Periodicals, dans chaque livraison de The American Economic Reviev (The Journal of the American Association);
- Recent Periodicals and New Books, dans chaque livraison de The Economic Journal (Londres, Macmillan).


## 1) Traités ot ouvrages généraux

M. Alrars, Traite d'sconomic pure, Líbrairio des Publications officiolles, Paris, 1952.
L. Baudin (et alii), Traite d'économie politique (2 vol.), Paris, Dalloz.
H. Guniton, Précis d'économie politique (2 vol.), Paris, Dalloz.
J. Marchal, Cours d'économie politique, Paris, Medicis.
F. Perroux, Cours d'économie politique (4 vol.), Paris, Centre de Documentation Universitairo.

- L'économic du XX® sitcle, Paris, Presses Universitaires do France, 1961.
F. Phinoux (at alii), L'univers Economique at social, t. IX do L'Encyclopedie francaise, Paris, Larousse.
G. Praod, Economic liberale et économie dirigeo (2 vol.), Paris, S.E.D.E.S., 1946.
C. Rist, Prócis des mécanismes bconomiques slêmentairas, Paris, Sirey, 1947.
W. RopEs, Explication economique du monde moderne, Paris, Médicis, 1946.
P. A. Samutison, L'beonomique (2 vol.), Paris, A. Colin,
J. R. Hycres, The Social Framework, Oxford, At the Clarendon Press, 1950.
A. Marshall, Principles of Economics (8® ed.), Londres, Mamillan.
A. C. Pigou, Income, Londres, Macmillan, 1948.

Sir D. Roseratson, Lectures on Economic Principles (3 vol.), Londres, Staples, 1959.
R. G. Lipgey, An introduction to positive economics, Londres, Weidonfold and Nicolson, $2^{\bullet}$ 6d., 1968.
K. E. Bouldivg, Economic Analysis, New York, Harper, 1955.
W. Fellner, Modern Economic Analysis, Now York, Mac Graw Hill, 1960. A Survey of Contemporary Economics (2 vol.), Homewood, Illinois, Irwin, 1948-1952.
E. SchnEIDER, Einführung in die Wirtschafistheorie (3 vol.), Tubingen,

Möhr, 1961.
F. Zruthen, Okonomisk Teori og Metode, trad. angl. : Economic Theory and Method, Londres, Longmans, 1957.
C. Bresciant-Turront, Corso di Economia Politica, Milan, 1954.
F. de Fenzzo, Corso di Economia Politica, Padoue, 1955. G. U. Papi, Principii di Economia, Padoue, 1955.

Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Institut d'Economie, Manuel d'sconomie politique, Paris, Editions sociales.
O. Lange, Ekonomya politycena, Varsovie, 1959, trad. fr. : Economie politique, Presses Universitaires de France, 1962 (une excellente étude en a 6t'́ faite par A. Nowicex, L'économie a généralisée d et la pensée actuelle d'Oscar Lange, Cahiers de l'I.S.E.A., n ${ }^{0}$ 114, juin 1961).

## 2) Revues

Lour consultation est nécessaire pour suivre l'b́volution de la pensée et des faits 6 conomiques. Nous indiquons les principales d'ontre elles.

> a) Francas

Economie appliquese (Archives de l'I.S.E.A.).
Revue d'Economie politique.
Revie Economique.
Revue de Science financière. Etudes at Conjoncture.
Statistiques at Etudes financières.
Problèmes sconomiques (publication hebdomadaire, particulièrement recommandée pour suivre l'aotuslité).

b) Grandr-Bretagns

The Economic Journal.
Economica.
The Review of Economic Studies.
Oxford Economic Papers.
National Institute Economic Revieno.

## c) Etats-Unis d'Agharious

The American Economic Review.
The Quarterly Journal of Economics.
The Journal of Political Economy.
The Review of Economics and Statistics.
Econometrica.

> d) Aulemagne er Authicite

Wellwirtschafliches Archiv.
Jahrbücher für Nationalokonomie und Statistik.
Witischaft und Statistik.
Schmollers Jahrbüch.
B) 1 TALIE

Giornale degli Economisti o Annali di Economia.
Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review.
Economia Internaxionale.
Metroeconomica.

## f) Autres pays

Kyklos (Suisse).
Ekonomisk Tidskrift (Suède).
Nutionalakonomisk Tidsskrift (Suède).
Ue Economist (Hollande).
The Canadian Journal of Economics and Political Science.
The Econonic Record (Australie).
The Indian Economic Journal.
g) Publications d'organismes internationaux

Revue internationale dn Travail.
Bulletin économique des Nations Unies pour l'Eurape. International Monetary Fund Stuff Papers.
Rapports annuels de la Banque des Règlements inteinationaux.
Depuis 1948, les Nations Unies publient annueilement des Etudes sur la Situation économique da Moude, de l'Europe, de l'Amérique latine, de l'Afrique et do Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Exirêne-Orient.

L'Organisation pour l'Agricultmre et l'Alimentation (F.A.O.) fait établir aussi de nombreax documents.

Des publications concernant l'Europe sont réaliséce par l'Organisation européenne de Coopération économique et par les communantés économiques earopéenaes.
3) Recueils d'articles

Sous l'égide de l'Association économique internationale, sont publiés en langue anglaise des International Economic Papers (articles extraite des principales revues des divers pays).

L'Amarican Economic Association a édité d'autre part des Readings, qui regroupent les articles essentiels concernant diverses parties de la science économique, parus depuis plusieurs années. Signalons en particulier :
Readings in Business Cyclo Theory.
Readings in the Theory of Incoms Distribution.
Readings in the Theory of Insernationa! Trade.
Readings in the Social Control of Industry.
Readings in Monetary Theory.
Rendings in Price Theory.
Readings in Fiscal Policy.

## 4) Sources statistiques et documentaires

Chaque pays possède des publications statistiques officielles. Pour la France, on dispose :

1) Do l'Annuaire statistique de la France.
2) Da Bulletin (mensuel) de la Statistique genérale de la France.

Sur le plan international, le Bureau statistique des Nations Unies publie un Bulletin mensuel de Statistique et dos Annuaires couvrant tontes les activites économiques des pays du monde.

Pour la France, un instrument de travail utile est fourni par les Textes de Droit bconomique et social français, de J.-M. Jeanneney et M. Perrot (A. Colin, 1957).

L'étudiant aura intérêt à se reporter aux Documents économiques publiés dans la collection a Themis d (Paris, Presses Universitaires de France).

Signalons enfin divers dictionnaires, qui permettront un meilleur usage des termes et des concepts :

- Dictionnaire des Sciences économiques, publié sous la direction de J. Romsur, aux Presses Universitaires de France.
- L'anglais économique, dictionnaire de concepts, d'Edmond Lisles (Paris, Ed. Cujas, 1961).
- Dictionnaire économique et social, de Th. Suavet, Paris, Les Editions ouvrieres, 1962.
- Dictionnaire de Science économique, sous la direction d'Alain Corra, Tours, Mame, 1968.


## فصل دوم

## تاريخ علم اقتصاد

تاريخ علم اقتصاد رامى تو ان ازدو ديدگاه كه شو مبتر به خو بى روشن ساخته است، |نشاء كرد:
(1) نخست ممكن است مسير تحول انديشهُ اقتصادى را تر سيم نماييم. در اين
 دوران مختلف الهام گر فتهاند و به نظامهاى دانش اقتصاد، مبتنى بر پارها ایى اصول هنجارى وابستهاند، مو رد بر رسى قر ار بدهيمه
 اقتصاددانان به كاربردهاند و كو شيده اند بر واقعيت اقتصادى تسلط يابند و ور نتيجه توضيحى را فر اهم آورند، تشر يح كنيم. شوميتر در كتاب

 جنبه هاى تحليلى يا علمى انديشه اقتصادى است)|' .






1. J. Schumpeter, History of Economic Analysis, p. 3.
2. Fourier 3. Cabet 4. Bastiat

F0 تاريخ علم اقتصاد

اهميت مشاركت و كمك فكرى آنها در شناخت پيديه هاى اقتصادى و روابط ميان اينان ير سشهايى را مطرح كرد.









 سزاوار تأسف است. به علاوه، يك چنين حالت و رفتارى عدم توافقها يـى را آشكار آنى مى كند كه بر اثر
 ناديده مى گير ند، آن هم زمينهانى كه مى تو اند ميان صاني
 مزاح و ذوق سليم خاطر نتشان مى سازد: آآقاى هاتر ى




 ما به سهم خود، اساساً، بر اهميت تاريخ علم اقن اقتصاد يا تحليا تانيل اقتصادى تأكيد
 شناخت دقيق پديده ها و مكانيسمهاى اقتصادى نياز دارد. يك چنیين بر رسى فقط



## 5. Weltanschauung <br> 6. J. N. Keynes

7. Scope and Method of Political Economy, p. 34. 8. Lionel Robbins
8. Hawtrey 10. Bentham 11. Boudha
9. Essai sur la nature et la signification de la science économique, p. 145.

ابتدا طر ز تكو ين و پيدايش علم اقتصاد را شرح مى دهيم و بدين منظور از اين
 است) (تالكوت پارسونز)
 تحليل وارد نمى شو يم (ولى اين حق را بر ایى خود محفوظ مى داريم كه بر بر ایى هر يك از ان

 |قتصاد را در مر حله́ تو سعd كنو نى بشناسيم.
 |قتصادى است، مو شكافانه روشن مى نماييم.

قسمت اول - بيلدايش علم اقتصاد
 لحاظ نظمْمنطقى مقدم برهنر است و هنر جز استنتاجى از علم نبوده و نبا يد باشد و اگر



 تو افق و دقت در اين توضيح را تا به امر وز گسترش دو داده اده است


 آن از سال • 19 تاكنون.

 سوى ديگر در مباحثات درباره مسائل روز است. نخستين جر يان فكرى وابسته به انديشهُ يو نانى است. ارسطو و افلاطون ون و
13. Talcott Parsons
14. Coquelin, Dictionnaire d'économie politique, 1873.

FV تاريخ علم اقتصاد




 دارد.




 سوى تشر يح زندگى اجتماعى، و بيشتر بر اساس اساس تحليل وقايح و تجر به تا تا بر مبناى

 اسميت، اصل خودير ستى از مندويل"




دومين جريان فكرى، كه سهمى در تو سعdُ اقتصاد سياسى دارد، به صو رت بار بحث


15. Stoîciens
17. Scolastiques
18. Renaissance
19. théologie
20. Shaftesbury

Mandeville .Y سر ايندهُ منظرمئ كندوى زنبو ر عـل.
22. Grotius 23. Gassendi 24. Hobbes 25. Locke
 (Moral Philosophy

انحطاط كشاورزى، تضييقات دير ين حكومت بر بازرگانى، امتيازات سـوداگران خارجى...، نرخهاى ارز، به ويزه دربارهُ هلنديها، پيكار با انحصارات
 آن زمان اقتصاد سياسى هنر تجر بي و جُنگى ازد دستو رها و قو اعد مخـى
 ملت و شاه پيشنهاد مى نمايد. مشغلكُ اساسى و فكر ى مر كانتيليست ها وسايلى است كه دولت را قادر سازد تا ثر وتهاى درجه اول، طلا و نقر ه، بر ایى خود گرد آورد.
در اسپانيا و پر تغال، هدف حفظ فلزات گر انبهايی است كه از قاره أ امر يكا مى رسد:

 اختناق اقتصادى شبه جزيرهُ ايبر ى اين بود.
 خارج فر وخته شود و هر اندازه امكان دارد كالا كمتر خر يده شود: اصل دخالـ دالت در




 هلنديها را به نابودى كشانيد؛ بدين ترتيب كه هيتج كشتى خار خارجى نمى تو تو انست جز كالاهاى ساخت كشو ر اصلى و مبداء را به انگلستان وارد كند (اين امر شامل حال كشتيهاى هلندى نمى شد). به علاوه بازرگانى ميان انگُلستان، امر يكا، انر انر يقا و آسيا آسيا
 انگليسى انجام گيرد. در نتيجه لندن جايگزين آمستردام مى گردد و مر كز اصلى جر يانهاى مبادلات بين المللى مى شود. در انگُلستان، (ابازرگان با بازرگان مكاتبه دارد و در آلمان مقام رسمى به مقام رسمى

تاريخ علم اقتصاد fq
 هر كار در انديشهُ تدوين عقيده و آيين نامهُ دولتى و مدير يت عمومى استى است انـي سهم مر كانتيليست ها در علم اقتصاد بسيار ناپِيز است؛ إينا فكر بودند كه تدابير سياست اقتصادى را پیشنهاد نمايند. اين بر رسيها در باب اقتصاد
 خاطرنشان مى سازد، ضعف اين نو يسندگان در اين است كه اقتصاد را (امانند يك
 دستو ر مى تو اند حفظ بشود)،. مركانتيليستها ديد تر كيبى r از اقتصاد و طرز كار آن ندارند.
 كوشش در جهت ايجاد نظم و قاعدهاى است كه در طول قر ن هر هجدهم تو شسعه پیدا
 تحليل مسائل اقتصادى را بر اساس آمار ابراز مىدارد. اما به ويرْه كانتيونها



 به عمل مى آورد و كالا را به قيمت نامعين مى فر وشد و به اين ترتيب خطر المرات اتر احتمالى توليد را بد عهده مى گيرد. سرانجام، كانتيون نخستين ديد كلى را دربارهُ (مداره)


31. Caméraliste (Kameralwissenschaft)
32. Schmöller 33. synthétique
34. Sir William Petty, Political Arithmetick. 35. Cantillon
36. Essai sur la nature du commerce en générale, 1755.
37. Jean-Baptiste Say
38.entrepreneur 39. Tableau économique 40. Quesnay

## 




 اساسى فكر انسانى محسوب مى شود؛
ــ در سال IVV\&، ادام اسميت در انگليس، اثر خود به نام ثزوهشیى در ماهيت و علر
 مى نمايد.
الف) فيزيوكراتها

مو رد حمايت خانم پمیادور r گرد مى آيد.

دكتر كنه در سالهاى IVOV, IVO\& مقاله هائي ((مزرعهداران)، (اغلات)، و (انسانها)،


 كشف كرده بود؛ دكتر كنه، در سال •IV\&، جدول خود را را با نتايج عمومى حكومت


41. An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
42. Mme Pompadour
43. Harvey
44. Maximes générales du Gouvernement économique d'un royaume agricole 45. marquis de Mirabeau, La philosophie rurale, 1763.
46. Dupont de Nemours, La physiocratie ou constitution essentielle du gouvernement le plus avantageux au genre humain, 1761.
47. Mercier de la Rivière, L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, 1767.
48. Baudeau

49 Le Trosne

تاريخ علم اتتصاد 01


 در حد تصو ر بهتر ين است.
دكتر كنه در حقوق طبيعى"0 مى نو يسد، (امنظور ر از قانو ن فيزيكى جر يان منظم هر رويداد فيزيكى

 به نام قانون طبيعى تشكيل مى دهند.
در نتيجه، قوانين اثباتى بايد فقط بازتابى از قوانين طبيعى باشند: (افرمانهاى حكام كهي


 كاتر ين روسيه و مرسيه دولاريوير اين فلسفه را روشن مى گر رداند
كاتر ين. ــ (بنابر اين شما شأن علم حكومت را تا به كجا تنزل مىدهيد؟"


با اين همه، خطاست هر گاه نقط به علت غايى در نظام فيزيو كر اتها باور رداشته باشيم و در آن جز





 تفكر پردازدد، مى بيند كه هو به مو از روى طر طبيعت تقليد شده است.ه كنه در استدلال نظرى خود بنا را بر اين اصل مى كذارد: ا(بيشتر ين افزايش ممكن در انتفاع را الز
50. Droit naturel, 1765.

Thiébaut, Souvenirs de Berlin, $2^{e}$ éd., vol. III, p. 167 sqq. 101. نقل از:
52. Dialogue Sur le commerce, 1766.

بزرگتر ين كاهش ممكن در هزينه ها به دست آوريد.ه از سوى ديگُر، وى تصور مى كند كه حداكثر ارضاى نيازهاى همهٔ اعضاى يك جامعه، در شر ايط رقابت كامل، به اين ترتيب به دست مي آيد كه هر
 اببت، به هماهنگى همگانى ميان منافع طبقات اجتماعى مىرسد. جدول اقتصادى، ضمن آنكه نشان مى دهد هر طبقه چگگ نه در شر ايط زندگى خود به طبقات ديگر وابسته است، دليلى بر مفاهيم بالا نيز مى باشد. اما اين جدول، پيش از هر چیيز، نخستين نمايش مدار اقتصادى و وابستگى ميان فعاليتهاى اقتصادى و روابط ميان تو ليد و تو زيع است و ثابت مى نمايد چگُونه كشاورزى ("محصو ل خالص") را فر اهم مى آورد و ميان طبقات مختلف جامعه پپخش مى كند.











شو ميتر ضمن تفسير اين بخش از كار على فيزيو كر اتهما در ا'يوكن ( فصل دوه، قسمت سوم)









Or تاريخ علم اقتصاد

كنه و فيزيوكراتها، به يارى جدول اقتصادى، مفهوم وابستگى ميان فعاليتهاى اقتصادى را كه
 تيف
 آوردهاند.

> ب) مكتب كلاسيك انگليس


 سال •\ی0 نمايندگان نامى و بلندآوازه و آثار شايان توجهى به دانش اقتصاد ارزانى داشته است.
تامس رابرت مالتوس هاه كشيش پر وتستان كليساى انگليكان (IAYF-IV\&4) بر اثر نگارش مقالهاي درباب اصول جمعيت ${ }^{\text {® }}$ به شهرت مى رسد. اين كتاب كه اندكى
 فر اموشى مى سیارد. برخى از نو يسندگان، به ويره كينز، بخشى از افكار خودرا الز اين كتاب الهام مى گيرند. ديو يد ريكاردو^ه (INYY-IVVY)، بانكدار صاحب منطق قوى و دقيق، كتاب اصول اقتصاد سياسى و ماليات بندى
 ابزارهاى تحليل از اصول متعارف براى استفادهُ عموبى نانى

53. Léon Walras 54. Léontief
55. Thomas Robert Malthus
56. Essai sur le principe de population [An essay on the principle of popula-

57. Principles of Political Economy (1820). 58. David Ricardo
59. Principles of Political Economy and Taxation (1817).
60. John Stuart Mill 61. System of Logic (1843)























سود را توضيح بدهد.

 مخرب آنها تدوين نمايند (و اين جر يان كارلا يل
62. Principles of Political Economy,.... (1843).
63. L. Baudin 64. Carlyle

 دارند، از سوى ديگر، تفاوت مى گذاردي (r

 رانده اند (بامُل) TV.
سه عنصر مؤثر و قاطع در اين يو يويايى عبارتند ازي







 كينمايد.






 حالت سكون فرا مى رسد.



「٪) سر انجام، كلاسيكهاى انگليس نظام آزادى اقتصادى الفرد مارشال را يسشنهاد
65. science lugubre 66. dynamique grandiose 67. J. W. Baumol

مى نمايند و عقيده دارند كه در درون محدودهُ معين نهادى، اين مكانيسم غير شخصى


 داشته باشد به سوى هدف پیش بیر بروده).











زيانبخش مى شود.


 برنامهُ كارهاي روزانه متناسباً فراوران استر).




 بدهد؛ اقتصاددان، در اينجا، بدين منظور عرض
 و كاهلى را بر ثروت برتر بدانيد.ه

## پ) واكنشهای عقيدتى

واكنشهاى عقيدتى برضد مكتب كلاسيك گسترش مى یابد. اين وا كنشها، گر چه از ديدگاه انديشههاى اجتماعى و سياسى براى بر رسى جالب و شايان تو جه است، اما


|قتصادى در اين ميان ناديده گرفته مى شود. ما شاهد شكفتن " "گر ايشهايى") مانند



 آن كشف مى كند: عنصر عرفانى، عنصر ملى، عنصر اجتماعى و عنصر تازيخى : (اوجه






 ما در گذشته، درك ماتر ياليستى ماركس را از تاريخ ديدهايم و مو رد بحث قرار

VI براى بر رسى رجوع كنيد به:
Louis Baudin, Précis d'histoire des doctrines économiques.
72. Sismondi
73. Saint-Simon
74. Friedrich List
75. socialismes utopiques
76. Proudhon
77. Schumpeter, Epochen. chap III, §7.
78. A Contribution on to the Critique of Political Economy
79. Das Kapital
 ماركس پيش از هر كس شاگرد ريكاردو است و ابزارهاى تحليل او را به كار می می برد:
 سرمايهدارى (الگوى توليد مجدد ساده و توليد مجدد گسترده) مو رد استفاده قرار

 است. اين مشاركت و كمك فكرى دو جنبه دارد:

 ــ ماركس در اثر خود ((يك تر كيب شيميايى)" (شومپتر ) ميان نظر يه اقتصادى و و وقايع


 استو ار قر ار مى گــيرد. البته زمينه فكرى بر ايى اين تو سعلُ نظر ى بيش و كـ كم آماده نبوده


 هيلدبرانت
 دورى گزيده است، دفاع مى كنند.
 اجتماعى ^^ را در سال \AVY الهام مى بخشد، (ااين نو ع تحليل نافذ و دلنشين را كه
-^. از اين ديدگاه، رجوع شود به بر رسى بسيار نافذ و دلنشين شوميتر دربارهُ كارل ماركس كه بخش اول كتاب Capitalisme, Socialisme et Démocratie بدان اختصاص يافته است.
81. monographie
82. Guillaume Roscher
83. Bruno Hildebrand
84. Wagner 85. Bücher 86. Verein für Sozialpolitik

تاريخ علم اقتصاد 09

بدين پايه برای ترقى علم اهميت دارد و در كشاكش شديد منافع سياسى نمى تو اند
 قضاوتهاى ارزشى در پ夫وهش اقتصادى برتر تى مى يابد. واكنش نظر ى جر يان معر وف به ((مبارزه روشهـانـا) را به راه مى اندازد. كارل منـيُر در اثر خود به نام پزوهش درباره روشهاى علوم اجتماعى

 در قالب قوانين نمى توان چشم پو شيد. اثر علمى منگگر مو رد پشتيبانى كارهای فلسفى
 را در بر ابر ديدگّاه ((قانو نگذارى)""9 مى نهد وريكرت ميان دوديد ("علمى)" و ("تاريخى") تفاوت قائل مى گردد.
در آغاز قرن بيستم، ماكس وبر اثر اثر مشهو ر خود را دا دربارهُ عينيت در علوم اجن اجتماعى منتشر مى سازد و به اين ترتيب فرق ميان قضاوتهاى واقعى و قضاوتهاى ارزشى را روشن تر مى كند.

 تفو ق پيدا مى كنند.

> الف) مكتب وين: نظرئُ فايدهُ نهايى

 معر وفتر ين نمايندگان نخستين مكتب وين از اين قر ارند: - بوم-باورك سرما يهه90 است.
87. Recherches sur la méthode des sciences sociales, 1883.
88. Windelband
89. Rickert
90. idiographique 91. nomothétique
92. Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, 1871. 93. Böhm-Bawerk
94. Capital et intérêt, 1884. 95. Théorie positive du capital, 1889,




 نمايندكان اين مكتب جديد هساين ايند.
 اين نيازهامى انغاردودر انسان مر اتب رجحا



 اقتصادى بر اساس مر اتب رجحان فرينر فردى است اسري








 مى شود (به صفحهُ الا مر اجعه شود)


 اقتصادى كه همُٔ اين كالاها و خدمات را جو ر و اداره مى نمايند عمل بكند يا نكند.
96. La valeur naturelle, 1889.
97. marginalisme
98. Morgenstern

> ب) مكتب لوزان: نظريئ تعادل عمومى

 (19YY-\AFA)


سياسى كاربردى •' , اـ منتشر كرد.

 I 9 VV V
 تعيين مى شوند، يعنى وابستگى عمومى ميان بازار محصولات و و بازار عوامل توليد (با اصطلاح والراس، بازار خدمات تو ليدكننده) را روشن و مشخص مى نما نمايند و ثابت





 انحر افات را جبران مى كنند و مى كوشند حالت اوليه را از نو برقرار سازند.



[^1]





 از نو مطر ح مى نمايد.
پ) «كتب كيمبريج: نظريهُ تعادل جزئى



 اقتصادى نشان داده است.











106. Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses,1838. 107. Principles of Economics. $1^{\text {st }}$ ed., 1890.
108. Industry and Trade, 1919.
109. Money, Credit and Commerce, 1923.

تاريخ علم اتتصاد 94


















 دادند.


110. A. Pigou
111. optimum économique
112. Economics of Welfare
113. Sir Dennis Robertson
114. Knut Wicksell
115. Geldzins und Güterpreise, 1898 (trad. anglaise, 1936: Interest and Prices). 116. Vorlesungen, 1903-1922 (trad. anglaise, 1934-1935: Lectures).
117. Mises 118. Treatise on Money

نمى افكند. علم اقتصاد، در اين مو رد، نه تنها به مخالفت نمى پردازد بلكه اين نظر يات را را در جهات تازه كه ناديده گرفته شدهاند و ويا فقط به اشاره ای اكتفا گرديده اند، ادامه
 همگرايى روشهاى تحليل است.
الف) جهات تازه تحليل
|الف) اقتصاد كلان
نظر يه هاى قر ن نو زدهم و آغاز قر ن بيستم، اساساً در مقياس خرد اقتصا اقنصادى قرار داشتند و فعاليت و رفتارهاى اشخاص هر فردى را بر رسى مى كردند و فقط مقادير را در قلمرو اختيار خود در نظر مى گر فتند. ما اكنو ن شاهد گسترشى از اقتصاد كلان، يعنى تو سعهُ بر رسى گر گر وهها و مقادير كلى هستيم كه با رفتار گر وهها مى تو انند ارتباط يابند و نيز روابط ميان اين مقادير كلى را مطالعه مى كنيم. تحليل اقتصاد در مقياس كلان مو رد تشويق خاص جان مينارد كينز قرار گرفته است. اثر معر وف اين اقتصاددان به نام نظريهُ عمومى /شتغال، بهره و پول تعيين درآمد كلى و تغيير ات آن مى باشد.
 بر رسى حسابدارى اجتماعى و درآمد ملى قر ار دارد و مستقيما در جهت اين هـى سياست اقتصادى هدايت مى شود. هدف سياست اقتصادى اين است كه بر انطباقات كلى در درون اقتصاد تأثير بگذارد. امر وزه تصميمات اقتصادى در مقياس كلان، مقادير اقتصادى در مقياس كلان و انطباق غير ارادى آنها مكمل يكديگر ند ( فر انسو ا یر ور و) ا اين گو نه تصميمات، از روى قصد و اراده، برنامه هاى واحدهاى مسلط را در گر ور وهها مشخص مى نمايند. ب) رقابت ناقص
 استدلال مى كردند، حال آنكه تحليل اقتصادى از سال • 19 ا 1 به وضعها

General Theory of Employment, Interest and Money, 1936
ترجمئ دكتر منو جهر فرهنگ، از انتشارات مؤسسئ تحقيقات اقتصادى دانشكدٌ اتتصاد دانشگاه تهران، سال IFFA است.

ناقص، يعنى حالات رقابت موجود در دنياى واقعى اختصاص مى يابد.
 نظر يُ سر افا' بر رسى بازار و قيمتهاست.
درسال اصولا پديده اختلاف ميان محصولات را تجزيه و تحليل مى نمايد.




 از نو مو رد بر رسى قرار گيرند.
پ) حالت بويا: نوسانات، رشد و توسعه
 مى بينند و نقش زمان را در زندگى اقتصادى در نظر مى گير ند و ارتباطات موجود ميان


 پییده به اعتبار آينده و پديده به اعتبار گذشته، يعنى تعر يف مقادير اقتصادى را



120. Joan Robinson, Economics of Imperfect Competition, 1933.
121. P. Sraffa
122. Edward Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition, 1933.
123. Stackelberg, Marktform und Gleichgewicht
124. Fellner, Competition among the few, 1949.

Economie appliquée, در مجلّ 1ro 1948
126. Myrdal, L'équilibre monétaire (p. 57-58).
127. Lundberg, Studies in the Theory of Economic Expansion, 1937.
128. Lindahl, Studies in the Theory of Money and Capital, 1939.

تحليل در توالى زمانى را هو رد استفاده قرار مى دهند، دال بر اینكه چֶگونه وضعيتى به
 را توضيح مى دهد. حالت ايستا فقط موضع غايى تعادل و نتيجئُ تلاقى نير وهاى اقتصادى فعال را بر رسى مى كند، در صو رتى كه حالت پو ياى تو الى زمانى، عمل اين نير وها و تسلسل دورها ایى را مطالعه مى نمايد.

 نظر ئ اقتصادى درآمد كلى با نظر ئُ پو يا در مقياس كلان به دست آمده است.



 انگاشته مى شدند، ولى امر وزه در يك توضيح تر كيبى از طر ز كار اقتصاد با آثار درآمد تلفيق شده است.
اكنو ن، بر رسى نوسانات اقتصادى در كوتاه مدت در نظر ئه عمومى رشد وارد گرديده است و اين نظر يه تحو ل پديده هاى اقتصادى را در بلند مدت تح تحليل مى كـى كند و به

 ت) بهينهُ اقتصادى

 منظو ر تعيين (اضابطه هاى درست سياست اقتصادى، كشف بهتر ين هدف از ميان اهداف گوناگو ن و يا راهى انست كه از لحاظ اقتصادى بر ایى رسيدن به يك هدف غير |قتصادى معلوم")" ${ }^{1 \times 7}$ بهتر ين باشد.
نظر يُ بهزيستى اصولا با با مسائلى سر وكار پیدا
 مطر ح مى سازد و به سبب وابستگيهاى مو جود بنين فعاليتهاى اقتصادى و منابع محدود،
129. U. Hicks, Public Finance, p. 117.

تاريخ علم اقتصاد FY
رابطهٔ بسيار نزديك با نظر ئُ تعادل عمومى دارد.
 گو ناگو ن و ممكن داشته و نيز پ夫وهش در بارهُ تصميماتى است كه به هدفهاى معين پاسِ
 هدف تحليل بهينگى تأمين كارآيى در فعاليت اقتصادى است. ب) همگرايى روشهاى تحليل


رضايت بخش واقعيت در دسترس قرار گيرد.

مشاجر ات گذشته دربارهُ روش، امر وزه ديگر به دورانى بسيار دور مى رسد. تقابل ميان روشهاى استقر اء و قياس گمر اه كننده است. استقر اء متككى بر قياس




 اختلاف ميان اقتصاد توصيفى و اقتصاد رياضى روز به روز كمتر مى شود. اقتصاد











هنر ساختن الگُوهاى واقع بينانه، هنر اقدام به تجر يدات واقع بينانهه) همى خو اند، خاطر نشان ساخته اند.
مساعى تازه براى تركيب روشها را مى توان در دو زمينه ارزيابى كرد: يكى در
 ا. اقتصاد سنجى
در پايان سال 19Y9، دو اقتصاددان جوان، رنگّنرفر يش و چارلز روس اروينگ فيشر TO پیشنهاد كردند تمامى همكاران مشتاق مشاركت در گسترش روش رياضى در علم اقتصاد در انجمنى گرد آورد. در بيستونهم دسامبر •19٪، انجمن بين المللى اقتصادسنجى در ايالات متحده تشكيل گرديد. اين انجمن در زانو ير در سال
 عبارت را مى خوانديم: (اتجر به ثابت كرده است كه هر يك از از سه نظر گاه آمارى، اقتصادى ورياضى برایى درك حقيقى روابط مقدارى در زندگى اقتصادى امر وزیى شرط

يگانگى است كه اقتصادسنجى را پديد مى آورد.)






 روش علمى رادر تحليل اقتصادى تأييد مى نمايد.
133. Schumpeter, Social Scientist, Harvard University Press, 1951. p. 7.
134. Charles Roos
135. Irving Fisher
136. Ernst Engel
137. Sturm und Drang Period
138. Fisher, The Purchasing Power of Money.
139. Henry Schultz, Theory and Measurement of Demand.
140. Jan Tinbergen, Econometrics.

تاريخ علم اتتصاد 99

صفت مشخصُ اقتصادسنجى همانا كوشش تر كيبيى انست كه ميان هدف و روشهاى آن آن به عمل









 اندازه گيرى كار مى كند.










 قرار مى گيرند.




## r. الڭُوها


141. Léontief, Survey of Contemporary Economics, vol I, p. 388.
142. Vincent

تحو ل اقتصادن جامعه (مثلا يك ملت) طى دورهُ معين برحسب رقم است)"

 كردن هميشه جزئياتى را كم دارد، اما ممكن است است ازو واقعيت يك ديد كلى داشته باشد. فن الگّوها، نتشه بردارى از اقتصاد است.
الگو، از ديدى كه بيشتر جنبهُ فنى دارد، طرز كار دستگاه اقتصادى را با يك رشته معادلات همزمان شرح مى دهد. معادلات، روابط موجود ميان مقادير اقتصادى قابل اندازه گيرى را بيان مى كنند. اين روابط براى كار دستگاه شايان اهميت است.
 متغيرهاى مو رد استفاده در الگو دو گو گونهاند:

 متغيرهاى مستقل نيز نام برده مى شود

 متغير هاى وابسته نيز ناميده مى شوند. معادلات الگو مى تو انند چهار نو ع ع رابطه به
شرح زير را عرضه بدارند:
 (ارزش = مقدار× قيمت؛ در آمد قابل تصرف= پس انداز+ مخخارج مضرفى)؛

- روابط نهادى، مانند روابط ميان موضو ع مشمول ماليات و نر - روابط فنى كه با تو ابع تو ليد مطابقت دارند و رابطهُ ميان مقدار عو امل و محصو ل را نشان مى دهند؛
- روابط رفتار كه واكنش گر وه عاملان اقتصادى را در برابر برخنى شر ايط بيان

$$
\begin{aligned}
& \text { مى كنند؛ به عنوان مثال چنين داريمه: } \mathrm{S}=f(y, r, \ldots, v)
\end{aligned}
$$

ياٍس انداز تابعىاستاز درآمد، نرخ بهره و...،متغير تصادفى شامل كلئُ آثارعوامل

VI تاريخ علم اقتصاد
v متغير تصادفى، گاهى به صو رت تو زيع احتمالات بيان مى شود. معادلات گو ناگو ن و مختلفى كه اين روابط را بيان مى كنند، معادلات ساختا ناميده مى شو ند، زير ا ساختار اساسى وستىا دساه مو رد نظر را تعر يف مى نمايند. دستگاه از لحاظ منطقى هنگامى كامل است كه متغير هاى بير ونى معلوم و شمارهُ معادلات ساختارى بر ابر با شمازه متغيرهاى درونى مجهو ل باشد. رفتار اين متغيرها نيز بايد تشر يح شود. روابط محتو ى در الڭگو هنگامى خطى است كه متغير هاى وابسته نسبت به متغير هاى مستقل بنابر تناسب ثابت تغيير بيذيرند. مثلا مى توانيم چنين بنو يسنيم:

$$
\mathrm{S}=a \mathrm{Y}+b \mathrm{Z}+\mathrm{V}
$$

يا اگر بخو اهيم تغييرات را در نظر بخير يم:

$$
\Delta \mathrm{S}=a \Delta \mathrm{Y}+b \Delta \mathrm{Z}+\Delta \mathrm{V}
$$

 (Y
 لحظات دختلف زمان رادر نظر بگيرد، ولى اين روابط را بر ایى زمان معين تعر يف بكند.
 الگو در حالت تعادل با خصو صياتى مقايسه مى شود كه الگو در وضعيت تعادل ديگر ارائه مى دهد، آن هم بدون تو جه به فر اگرد واسطه كه بر اثر انطباق متغير ها به وضعيت دو دو رسيده است. الگُو ممكن است پو يا باشد. در اين صو رت گذشت زمان را در نظر مى گيرد، يعنى به



$$
\mathrm{S}_{t_{l}}=\mathrm{a} \mathrm{Y}_{t_{0}}+\mathrm{bZ}_{t_{0}}+\mathrm{V}_{t_{t}}
$$

 آنكه نخست الگُوى نظرى را مى سازيم و سپس آن را به الگُوى تاريخىى تبديل پارامترها بر اساس آمار، يعنى اعداد ثابت نظر ى، ارزيابى مى شو ند.

پس از گُردآورى و تنظيم آمارها، معادلات را با هم حل مى كنيم. در نتيجه، اششكل


 براى دورههاى پيشين در (شكل ساده و ملخص) بگذاريم، ارزش متغير وابسته را مى توانيم بيابيم.
 نتط متغير هاى اصلى رادر نظر مى يكيرد، بى نظميها و اختلالات نانشى از تصادف را آثا آثار متغير هاى كم





















Vr تاريخ علم اقتصاد

اتتصادى و بخشها بر رسى و دقت گردد.
در حال حاضر، استفاده 'ززروش الگُ عموميت يا فته و تحت تأثير انديشهُ مكتب كينز
 خاطر ماهيت اقتصادى آن در مقياس كلان و تمايز ميان داده ها و متغير هاى مستقل و وابسته و روابطى مانند ميل به مصرف يا رجـحان نقدينگى، به ويره قابل انطباق بر

 اكنون، چنين به نظر مىرسد كه بتو ان دو نو ع مهم الگُو ى اقتصادسنجى را را تشخيص داد؛



 رنگُنر فر يش و يان تين برخن تهيه شده اند و اين هدف را دارند كه آثار سياستهاى



 دولت را مشخص مى نمايد و از سو ى ديخر ارزشى مناسب به اين متغير ها مى دهد تا الـا هدف سياست به دست آيد.




 سياسى را هثلا گر وههاى فشار (سطح دستمزدى كه اتحاديه هاى كارگران معين نموده است است تعيين مى كند. تين برخن، در الگُوى تصميمى، ميان دستو رهاى كلى (ارزش خاص و مطلوب متغير ) و ابزارها
146. Boundary conditions
(مثلانر دستمزد) فر قى گّارد. دستو رهاى كلى معلومو ابزارهـــا متغير هاى مجهو لمى باشند.

## قسمت دوم - جنبهُ علمى اقتصاد سياسى جديد



 وسيعا بحث كرده اند كه خو استها اند در اقتصاد سياسى فقط به بيان بيان يا به طر احى فلسفه و

 اكنون ارائه كرديم وضعيت اقتصاد سياسى از حه قرار است. § ا. قوانين اقتصادى
 اقتصادى يكنواختيهاى عمومى ايجاد بكند.










 قوانين جاذبه زمين يا قو انين بقاى انرزى در فيزيك بدون رابطه مى باشنده).

Jan Tiṇbergen, L'économétrie, A. Colin, Paris, 1954.
148. J. B. Say, Cours d'économie politique.

V0 Vا تاريخ علم اقتصاد
با اين همه، برخى از نو يسند گان جديد، بر اثر تحو ل علوم فيز يك ثابت كردها اند كه
 قوانين فيزيك تفاوتى ندارند ${ }^{\text {¹+ }}$.
امر وزه، مفهوم قانو ن اقتصادى درى دقيق تر شده است:
 همحنين بايد ميان قو انين اقتصادى و قو انين ديگر فر ق گذاشت. قو انين اقتصادى در اقتصاد خرد اعتبار دارند و قو انين ديگر روابط ميان مقادير كلى و پديده ها را در در مقياس اقتصاد كلان تعر يف مى نمايند.



 غير قابل بحث را در بر مي گير ند، به اين معنى كه مثلا افر اد مى تو انند رجحانهایى خودر ا


 روابط استنتاجى ضر ورت پپيدا مى كنند. اين قوانين، بنابر اصطلا اجتناب ناپٍير را تشر يح و تو صيف مى نما



 كاملا معين A با مقدار كاملا معين B مطابقت كند؛

 باشد. قو انين اقتصادى، بدون توجه به ماهيت، دو خصلت زير را عرضه مى دارند:

Revue d'Economie politique (1924).
 دنبال هم مى آيند. اين قو انين اين مفهوم تقدم و و تو الى را راطى قو انين رياضى تفاوت پیدا مى كنند. قو انين رياضى يا مقادير يا نمادهاى ذهنى سر وكار دارند.




 مو ارد الزامى مطمئنا تحقق مى پذيرنـ نـ


 همين طور، إنتونلى









 قابليت اجر اى نظر يمُ اقتصادى مستلزم آن است كه شر ايط ضر وزى بر براى بقاى قانى قانو ن رعايت گردد.
از آنجا، نقش اساسى بر رسيهاى واقعى و محسوس در قبال نظر يهها ملاحظه
150. Dorolle, Problèmes de l'induction.
151. Antonelli, Manuel, p. 12. 152. Edison
153. Joule 154. King 155. Gibrat

VV تاريخ علم اقتصاد

مى گردد. اين گونه بر رسيها مو ارد استعمال نظر يه را محدود مى سازند و امكان كاربرد هر نظر يه را در وضعيت معين آشكار و معلوم مى كند. اين گونه بر رسيها تحليل نظرى مناسب را ا|هام مى بخشده، عموميت قضايايى را كه نظر ئُ اقتصادى بدان رسبده است در



 كهتهيهالیى بيند باحقيقت مى سنجد تا درآنها مكانيسدها را بيابد و ناهماهنگگيها را كشف كند. نظر يُّ اقتصادى در برابر مبارزه جو يى وقايع پاسخهاى جزئى و در عين حال احتمالى مى دهد.

## 「 § §. عينيت علم اقتصاد

آيا پاسخخهاى نظر يه جنبهُ عينى دارند؟ در اين نقطه به نكته ایى بس ظر يف و بسيار
دشوار در روش علوم اجتماعى بر مى خـى ريوريمه

 تحليل فعالانه دخالت مى كند. عقل، چنان كه ماكسوبر انتخاب بهتر را بد كار مى برد و اين اصل زمينهُ بر رسى را تعر يف مى نمايد. هر

 از چندگانگى نظامهاى تفسير سخن به ميان آورد؟ آيا جهان مى تو اند عينيتى داشته باشد؟
 مشخص، به يك طبقه و به مليت معين متعلق است. (اروح پر سشگُر به دنياى مورد
 توافق ميان اقتصاددانها دليلى بر ((ذهنى بودن)، اقتصاد سياسى نيست؟ بر ای مطالعُ أين مسئله شايسته است از إتمايزهايىى كه شومهتر پيشنهاد كرده است،
156. M. Weber, The Methodology of Social Sciences, Glencoe, Illinois, The Free Press, 1949.
157. R. Aron, Introduction. à la philosophie de l'histoire.
 حقيدى 109 , از قضاوتهاى ارزشى اقتصاددانها دربارهُ وقايع مورد مشاهدهُ خود جدا مى كند 19 ال
بيشتر اوقات، نظام و مشرب فكرى در ديد اقتصاددان از جهان مو مورد بر بر رسى وى
 خود راهنمايى مى كند.



 طور غيرمستقيم تحت تأثير نظام و مشرب فكر فـي





 روش علمى امكان مىدهد تا اين تعصب آرمانى كـي كشف گر درد.



 موضوع چهه عالى نوشته است: (از اين مطلب حنين بر نمى آيد كه تمام تصميمات

## 158. bias idéologique

159. Special pleader
160. J. Schumpeter, Science and Ideology. The American Economic Review, March 1949. .
161. History of Economic Analysis, p. 37.
162. Sartre
163. Maurice Merleau-Ponty

ارزس واحدى دارند و آن تصميم كه در بوتهُ آزمو ن وقايع يا ا انتقاد و شناخت قر ار گر فته


 تصميمات دور از عقل و منطق ممكن است پس از اقدام به كار وار محال اتخاذ گُردند تا وضع مو جود به روشنى رؤ يت بشود. به عقيدهُ ما ودر حقيقت، ميان تصميمات و و قضاوتهايى كه بحسق خودستايانه نام گر فته اند از يك سو و تصمنيمات و قضاون عينى بايد ناميده شوند، از سوى ديگُ، از حيث كليت، ارزش و ومنفعت، تفاوتهاى بسيار وجود دارده).
بنابر اين، اقتصاددان به ظاهر مى تو اند بد دو گونه رفتار يا عمل كند:




 فراموش نكند.
اما در هر دو حالت، اعتبار تعليمات |قتصـــاد سياسى، مانند هر علم اجتماعى ديگر،


 افعال بين اشخاصق جر يان پیدا مى كند. 180
در واقع، مو ارد عدم توافق ميان اقتصاددانان از از سه منشاء به شر ان
 تصميم بگيرند و از موضو ع واحد سخن بغ بغو يند و دربارهُ هدفهاى دقيق واري
«A quoi sertl'objectivité?», L’Express, 29 janvier 1955,p.4.
165. O.Lange, The Scope and Method of Economics, Review of Economic Studies, 1945-1946. n ${ }^{\circ} 33$.

ب) عدم تو افق دربارهُ وقايع: بر رسى عينى گسترده فقط مى تو اند ميان اقتصاددانان تفرقه بيندازد؛
پ" فقدان منطق استدلال: هر گُو نه اشتباه از اين سنخ مى تو اند تصحيح شود، به شرط آنكه هر كس بپذيرد كه ممخن است اشتباه بكند. تحليلى كه در بالا گذشت تمام مشكالاتى را نشان مى دهد كـي كه تشخيص بين نظر يه و
 كس انكار نمى كند كه اين كار نه فقط دشو ار بلكه بسيار سخت استـ اسر اما مر اع اعات اين

 از خود بى خبر ظهو ر نماينده).

## قسمت سوم - دريافت (انسسانى)" از علم اقتصاد


 اين دريافتها از دانشهاى ما قبل اقتصاد سياسى اقتباس گرديده اند. امر وزه، دريافت
 باز كرده است. (1) دريافت ها شينى عبارت است از اين نظر كه علم اقتصاد فقط هنگامى وجود دارد كه مسئلهُ



 مقايسهاند. افراددر اقتصاد سياسى نقش مولكول رادر نظر ئئ حر كت
166. George Ripert 167. Idéalistes 168. Conception mécaniste
169. Conception organiciste

نظر يه انداموارى، از هر برت اسبنسر فيلسوف انگگليسى ( $)$ ( علمى داراى روش و هدف خاص خود در آورد. - م.
170. Jacques Rueff 171. Des sciences physiques aux sciences morales, 1922. 172. la théorie cinétique

تاريخ علم اقتصاد

در كتاب معر وف خود به نام نظم اجتماعى


 شتاب پديد مى آورد، به ازاى همان نير و، هر قدر جرم ضعيف تر بـر باشد، اين شتاب بيشتر است. همين

 برحسبّ واحدهأى پو لى، قيمت بالاتر است. بنا بر اين، مقدار عر ضه شده مقاومتى است در در بر بر ابر تر قـى انى










 |نسان سر وكار دارد.)


 بّ)دريافت انسا نى /ز اقتصاد سيا سیى نيز از انتقاد بر دريافتهاى پيشين و از مشاهدهُ دقيت تر و صحيح تر پديده هاى اقتصادى ناشى مى شود. دريافت ماشينى ودريافت انداموارى اين عيب اساسى را دارند كه اين واقعيت را در نظر نمى گير ند كه اجتماعات و گر وههای انسانى مر كب از انسانهایى با شعو رو صاحب عقل و اراده مى باشند. اين دو مفهوم، اصالت وجود و عممل انسانى را يا ناديده مى گير ند

## 173. L'ordre social

174. mécanique rationnelle 175. inertie
175. Wagemann 177. Institut für Konjunkturforschung

و يا انْكار مى كنند. نظام اقتصادى مانند يك نظام فيزيكى تغيير نايْذير نيست و نظام

















 حقيقى همانا انسان است. اجتماع بير ون از افراد نيست وري و مجموعهاى است است از از مناسبات ميان فعاليتهاى فردى.


178. R.P.Dubarle
179. Humanisme scientifique et raison chrétienne, p. 65 .
180. Schrödinger
|A1. رجو ع كنيد به:
G.di Nardi, Giornale degli Economisti. nov-déc. 1951, p. 561.
182. André Marchal

Ar تاريخ علم اقتصاد


 انسان، همان طور كه در مسير نوعى اختيار طبيعى نشو و نما مى يابد، دربارهُ خود بـا بـا تفكر می پردازد)
قياس چجون به دور افكنده شود، باقى مى ماند تعر يف دريافت انسانى از اقتصانياد سياسى. اين مفهوم فعاليت اقتصادى را اجو نان (مجـيو ع فعانيا
 شدهاند و در مشر بهاى جبر اجتماعى وارد كشي







 مسلط است و يا زير سلطه قر ار مى يُيرّد؛







 بايد فعاليت انسانى را در كل ثروت وت و غناى خود منظور بدارد.
183. R.P.Dubarle, ibid., p. 65.

واقعيت انسانى پيحچيده است؛ هر علم اجتماعى يا انسانى، نمايى از تفسير موضعى و جزّتى اين واقعيت است و بدان اهميت خاص مى دهد: امر مسلم اين أست كه جنبه هاى الى گو ناگو ن اين واقعيت درهم مى آميزد؛ اما واقعيت ديگر اين است كه هر نماى تفسير نيز (پزبان خاص") خود را دارد. بنا بر اين، علم اقتصاد بر ایى آنكه وظيفه خود را النجام بدهد، بايد با مو ضوعات ديگر ى كه انسان را در راه هدف خود خـ دیى يابد، همكارى كند.


1) Ouvrages généranx
L. Baudin, Précis d'histoire des doctrines économiques, Paris, Domat-Montchrestien.
G.-H. Bousquet, Essai sur l'évolution de la pensée économique, 1927.
H. Denis, Histoire de la pensée économique, Paris, Presses Universitaires de France, coll. «Thémis».
Ch. Gide et Ch. Rist, Histoire des doctrines économiques, Paris, 1947.
R. Gonnard, Histoire des doctrines économiques Paris, L.G.D.J., 1943.
E. James, Histoire de la pensée économique au XXe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 1955.
A. Pasquier, Les doctrines sociales en France: vingt ans d'Évolution, Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 1950.
A. Piettre, Histoire de la pensée économique et analyse des théories contemporaines, Paris, Dalloz.
D. Vrusey, Petite histoire des grandes doctrines Economiques, Paris, Presses Universitaires de France.
Nous signalons tout particulièrement trois ouvrages en langue anglaise, dont la connaissance nous paraît indispensable à quiconque s'intéresse à l'évolution de la science économique : ils sont dus à Joseph Schumpeter :

- Economic Doctrine and Method, Londres, Allen \& Unwin, 1954, trad. anglaise des Epochen der Dogmen und Methodengeschichte, Mohr Verlag, 1912.
- Ten Great Economists : From Marx to Keynes, New York, 1951.
- History of Economic Analysis, New York, 1954.


## 2) Ouvrages spéciaux

Nous n'indiquons ici que les ouvrages les plus importants; nous renvoyons aux ouvrages précédents pour une bibliographie plus développée :
a) Sur hes Mercantimistes

Hecrsien, Mercantilism, Londres, 1935.
b) Sur les Peysiochates
G. Weulensse, Le mouvement physiocratique on France de 1756 a 1770 , Paris, 1910.

- La physiocratie sous les ministeres de Turgot ad Neaker, Paris, Presses

Universitaires de France, 1950.
Francois Quesnay et la physiocratie, Editions de l'Institut national d'Etudes démographiques, Paris, Presses Universitaires de France, 1958.
c) Sur les Classiques anglats
E. Cannan, Les doctrines de la production et de la répartition dans l'economie politique anglaise de 1776 a 1848, Paris, 1910.
L. Robbins, The Theory of Economic Policy in English Classical Political Economy, Londres, 1952.

## d) Sut Marx

H. Birtolh, La doctrine deonomique ea sociale de Karl Marx, Paris, Ed. du Seail, 1950.
J. Bénard, La conception marxiste du capital, Paris, S.E.D.E.S., 1952.
J.-Y. Calvea, La pensére de Karl Marx, Paris, Ed. du Seuil, 1956.
J. Marchay, Deux essais sur le marxisme, Paris, Médicis, 1955.

Joan Robinson, Essay on Marxian Economics, Londres, Macmillan, 1942.
J. Schunpeter, Capialisme, Socialisme et Démocratie (première partie), Paris, Payot.
P. M. Sweezy, Theory of Capitalist Development, New York, Oxford University Press.

## e) Sur les ecoles de Vienne

F. Perrodx, La valeur, Paris, Presses Universitaires de France, 1943.

- Le nêo-marginalisme, Paris, Domat-Montchrestien, 1945.
G. Pirod, L'utilité marginale de C. Menger à J. B. Clark, Paris, DomatMontchrestien, 1938.


## f) Sur l'ecole de Lausanne

G. Pirou, Les théories de l'équilibre économique, Paris, Domat-Montchrestien, 1938.
Giornale degli Economisti, numéros spéciaux consacrés à Paroto en nov.déc. 1948 et janv.-fév. 1949.
Reoue d'économie politique, 1949, numéro spécial consacré à Pareto.
g) Sur les developpements hecents de ha Science fconomipue
J.-C. Antonne, Introduction à l'analyse macro-économique, Presses Univorsitaires de France, 1952.
A. Barrere, Théorie economique ea impulsion keynesienne, Dalloz, 1954.
S. Habris, Ed., The New Economics : Keynes' Influence on Theory and Public Policy, Dobson, 1949.
A. Marchal, Les principaux courants de la pensfe économique suédoise, Revue d'économie politique, 1948.
Tord Palander, On the Concepts and Methods of the Stockholm School, dans International Economic Papers, n ${ }^{0}$ 3, Londres, Macmillan, 1953.
F. Perboux, Histoire des doctrines bconomiques contemporaines. Centre de Docunentation universitaire, 1947.

- La genéralisation de la General Theory, Istamboul, 1950.


## 3) Tertes

Unt \& Collection des Grands Economistes d est publié sous la direction de M. le Pr Louis Bavdin à la librairie Dalloz, Paris.

Un petit livre précieux est constitué par le recueil de textes choisis par M. Pierre Gemakrling, Les grands Economistes, Paris, 1933.

## عنوان دوم

## تحول تاريخى فعاليت اقتصادى

از زمانهاى بسيار دور، انسان با كميابى مبارزه مى كند و كوششهای بدنى و و و فكر ى



 مبارزهاى را كه طى قرنها، انسانها بر ضد كميابى به زاه انداختها اند جزء به جزء شر ح بدهد.
هدف ما تركيبى و بسيار ساده و عبارت از اين است كه فعاليت اقتصادى معاصر رادر


 مى كوشيم درسهايى از آن فرا گير يم (فصل دوم).

## فصل نخست

## مراحل مهم توسعdُ اقتصادى جهان






 كار رود.
در هز ارهُ سو م يشش از ميلاد مسيح، مديتر انه اهميت بيدا مى كند: تمدنهاى دريايى در سِ سو احل اين











[^2]لو بك " مى رسد و از آنجا به سوى ارويایى, غر بى روى مى آورد.








اما در آغاز قرن شانزدهم، بندر ونيز را كا كه انحصار تجارت ابر يشم و ادويه ريه را بر اثر اثر دستيابى


 فر وش ادويه به بهاى ينج برابر ارزان تر از ازونيزى ها ها مو جا






 از اين پس، اين دوره را را مشخص مى نمايّ


 محدودهُ زندگى اقتصادى به حشم مى خور رد.


 خانو ادگى پنهان مى گردد و در اقتصاد اربابى تابع روابط ميان ارباب و دهقان باقى مى ماند.

| 4. Lübeck | 5. Pisa | 6. Lombardy $\quad$ 7. Flanders |
| :--- | :--- | :--- |
| 8. Diu | 9. Castillans | 10. gallo-romaine |



 ملت را در برمى گيرد.















 يا به بازركانى بى سر وصدا تنزل مى كندي






 اين گُونه بازارها مى سازيردي

11. Olivier Martin
12. Henri Pirenne
13. potlatch
14. Champagne
15. Anvers

## تقاضاى آنها يايدار است.




 اقتصادى زير تأثير چندگانه (كه برخى از قرن دوازدهم به تدريج آشكار شده آنى است)

 اروپاى غر بى در اين ميدان پپشر فت تا به أمر وز تسلط دارد و و تفر قهها ها وسيهروزیى إين
 غر بى است، موجب اعتر اض به برترى اروپا مى شود.

## قسمت اول ـ توسعهُ اقتصادى اروِياى غربى


 مبتنى بر واحدتو ليدى وجسست وجوى سود توسعه به صو رت برترى اقتصادى اروپپا در جهان و باز هم، به ويثّه، به شكل تفوق اقتصاد مسلط انگلستان پیديدار شد.
§ ا. جهش بازرگانى و مالى در دو قرن شانزد هم و هفدهم
تشديد زندگى اقتصادى، نخست، در زمينهُ بازرگانى و مالى ظانـى
 مبدل مى گردد.


 ونيز مى شود.



مر احل بهم توسعُ اقتصادى جهان
 كشف و اشغال مى كنند.
 فر رو^^ رشتهُ ارتباط ميان دو احسباس را ثابت كرده است: يكى آحساس ("محو حدوده) كه به مردم قرن شانزدهم اكتشافات بزرگ را |مكان داد و ديگر آرزوى (اثر وت پیش از از

 كالاها و تجارت نقره است. مهمتر ين قدرتهاى مالي همانا بانكهاى ايتاليا، صر افان، انجمن تجار آلمانى، يهوديان و كليساست. اينان از اعتبارى كه به دولتها، بـه


مى بر ند. با بر اثر كشف و غارت گنجينه هاى مكزيك و پر و و بهره بردارى شديد از كانهاى نقر و طلاى امر يكا (انقلاب پولى") رخ مى دهد. در طو ل يك قر ن، ذخيرهُ فلز گر انبها به
 روحيهُ كارآفر ينى دز نتيجهُ ترقى درآمدهاى متغير تحر يك مى شود و اين جر يان كار و كسب را تشو يق و ترغيب مى كند, بازرگانان از (٪انقالاب قيمتهاه) (سيميان) سود
 پو لي پرداخته مى شود كه ارزش واقعى آن




 متحد و نير ومند، روى ويرانههاى قدرت خانـخانى، ميدان عمل نير وهایى بازرگانى و مالى را وسعت مى بخششند.
 رونسانس، انديشهُ انسانى را به سوى منافع مادى و اين جهانى مى راند. (اعكّلم از
18. Guglielmo Ferrero

مذهب جدا مى گردد و در عين حال تجزيه مى شود. نفع جديد مادى نر و و نفسانى تر تر از
 مى يابد.









 IFAF
 چاپ، امر يكا، شر ق، نظام حقيقى جهان، اين روشناييهاى بهت انگيزيز، اشعهُ خود را بهد يك سو مى تابند.،

 سر اسر راههاى دنيا، نمايند كيهاى تجارى تأسيس مى كند و سبس ثر وتمند مى شود و در
19. René Gonnard
20. Calvinism
21. Tawney
22. Calvin
23. Sombart
 بودند. - م.
. Franciscans .ro
26. Pacioli
27. Détails sur la comptabilité et la tenue des livres
28. Michelet

90 مر احل مهم توسعd اقتصادى جهان

آغاز قر ن هفدهم، اين تفوْق را به هلند وامى گذارد. اين يكى نيز حر كت شديد رفتوآمد را ميان دنياى غرب و خاور دور برقرار مى كند و از بازرگانى دلالى خود سودهاى سر شار به دست مى آورد ودر قر ن هجدهم، به دنبال قو انين كشتير انى كه تجارت هلند را نابود مى سازد، جاى خود را به انگلستان مى دهـد. نهادهاى نمايشگر سرمايهدارى بازرگانى و مالى بدين شرح افزايش مى يابد:
 و ليون؛ بانك انگلستان (l\&qF )، بانك اسكاتلند، نخستين شر كت سهامى كه در سال

 كمپانى انگليسى هندشر قى (آغاز قرن هفدهم ). در پايان قرن هفدهمه در انگليس و اسكاتلند، شماره شر كتهای سهامى به • مى میسد كه جمع كل سرمايه آنها به . FYO... گسترش بازارها و إهميت روابط بازرگانى اندك اندك بر صنعت فشار مى آورد و مو جب افزايش آهنگ تو ليد مى گردد. در قرن هجدهمه، جهش صنعتى به جـشش بازرگانى و مالى افزوده مى شود.
Y § جهش صنعتى قرن هجدهم
عادت بر اين است كه قرن هجدهم همـپو ن قرن (ا/نقل(ب)) صنعتى تعر يف شود.
 اMr.




29. Merchant Adventurers

- 「. تجارت با روسيه در انحصار شر كت مسكو ى (Moscovie) و نمايندگان آن بود كه در سال

تشكيل شده بود. - م•
31. Kay
32. spinning jenny
33. water-frame
34. Arkwright
35. mule jenny
36. Crompton
37. Cartwright

در سال IVAD، يك دستگاه نساجى اختر اع مى كند كه با بخار به كار مى افتد و بـ به يك كارگر امكان مى بخشد تا كار چهل بافنده را انجام بدهد.


 (داراى جنگلهاى فراوان) تأمين نمايد.
 ماشين بخار را بسازد و در يك كارخانهُ بافندگى پنبه كار بگذارد. به اين تر تيب كار


 صنعتى قرن هجدهم








38. Darby 39. Corty

 كو رهالى در مجاورت مو اد اكسيد كنده استد است. - م.
41. James Watt 42. Toynbee 43. Paul Mantoux
44. Révolution industrielle au XVIII ${ }^{c}$ siècle
45. John Ulric Nef
46. La route de la guerre totale, A.Colin, 1949; la naissance de la civilisation industrielle et le monde contemporain A. Colin. 1954. 47. Bacon

 مى كند.
























48. Péguy
49. Considérations sur le commerce des Indes orientales
50. Sée, les origines du capitalisme, p. 131
51. Lancaster 52. yeomen
53. Jars 54. le Creusot 55. Saint-Etienne
 أُبر كامف ' ${ }^{\text { }}$ ' وحدت تحول در آن تحقق يافته است.


 بر آلمان نيز پيشى مى جو يد. پس ازيرير وزى سال
 MI.....


 نمايانتر است (......
 تغييرات عميق در اقتصاد فرانسه پیديدار میى شود.

## 

## و تسلط اقتصادى انگلستان





 ای00. بيش از پنج برابر شده است.


56. Anzin 57. Carmaux 58. Alès
59. Pas-de-Calais 60. Jouy
61. Oberkampf 62. Carr-Saunders, World population, 1946.

## مراحل مهم توسعُ اقتصادى جهان 99

صنعت اتومبيل تسلط انسان جا بر طبيعت افزايش مى دهد. از سال • • ایا سال كانهاى طلاى كاليفر نيا و استر اليا مى آيد، فعاليت شديد كار و كسب را به بار مى آورد.
 جهانى سال 191 فرا مى رسد.









 خالص توليد صنعتى اين كشور رِا فراهم مـي آر آورد.


 است (آندره زيگفر يد).



 دلار، يعنى نصف تمام سرمايه گذاريهايها خاريها
 است.





 درصد افزايش مى يابد، ولى بازركانى ألى خارجى آلمان



 »ا|نگليس آسيا") مى سازد.

 تحليل نماييم:
 با اين وجود، جنگ جهانى نخست آغازى است بر زوال برترى اقتصادى اروپا.

## قسمت دوم - زوال برترى اقتصادى اروبا و ترقى دولتهاى بيرامونى



 چين، امر يكاى شمالى به شكل گر ز و چمماق تعلق دارد، اين منظرْ عْ عجيب و بسيار

 است. مقارن با ظهو ر اقتصادهاى مسلط جديد، يعنى ايالات متحده امر يكا و اتحاد
§ ا. زوال برترى اروپا
 جهانى نخست، به تدريج ضعيف مى شود. در فاصلُ سالهاى •19Y 1940 , عو امل
65. Ruhr 66. Commodore Perry 67. Meiji
68. Paul Morand, Rien que la terre

مر احل مهم توسعُ اتتصادى جهان 1 (1

گوناگونى به شرح زير در اين جرِ يان مشاركت داشتهاند:
 نو زدهم مى شود.
از آيان قرن هجدهمه رويداد اساسى كاهش ميزان مرگ و مير است كه بيشتر از افزايش زاد و ولد جهش اقتصادى را تو ضيح مى دهذ. اما نر خـ زاد و ولد
 نرخ تو تو در فر انسه از سال • •





اثر تنزل ميزان مر گ و مير و زاد و ولد در يك زمان، افزايش طول عمر و ازدياد شماره́ سالمندان را مى رساند، در صو رتى كه جمعيت فعال بدون تغيير مى ماند و يا بسيار اندك |فزايش پیدا مى كند. بيشتر نفوس اروپا را سالمندان تشكيل مى دهند اقتصاد كشو رهاى اروپا كه در قر ن پيشين انگگيزه نير ومندى در رشد سر يع جـععيت





 سطح نازل دستمزد مانند زاپن مو اجه با خطر مى سازد.
r) بحر انهای پولى و اقتصادى بر كشو رهاى اروپا تأثير شديد مى گذارد.
 استر لينگ نر خ بر ابرى پیش از سال


جر يان بيكارى شدت مى بخشد.

 پولى سال $19 \times 4$ منجر می گرددد.

 بو رگينيو نها

كه رومى ها تو انستند به عهده بخيرند و طى قر نها


 مى رسيد، نمايشگر زيانهاى عظيمى است كه متحمل شده است
 فر انك سال 19 1 تقو يم شده است.


 اروپا امكان داد تا وير انيها را به آبادانى تبديل كنند و دستگاه تو ليدى خود را را از نو بسازند و پو ل مواد وارداتى را بيردازند و بر ميزان صادراتُ خود به بقيهُ دنيا بيا بيفزايند.

 كو شش خاصى را در زمينههاى زير به عمل آوردند: در انگلستان سياست ريـاضتى از سال 1940 تـا سال 1901؛ در فـرانسه،
 مالى از سال 19 الر اين كشو رها در جهت همكارى نيز كو ششهايى كردند. كليءُ ممالك اروپیاى غر بى كه

دردرون اتحادئُ اقتصادى اروا (O.E.C.E) گرد آمده بو دند، اقدامات ضر ورى بر ایى
 استقر ار تعادل در تر از پرداختهاى خود و و احياى قابليت تسعير پو لهایى خود، كار جمعى انجام دادند.
شش كشو ر اروپاى غر بى، يعنى فر انسه، جمهو رى آلمان فدرال، ايتاليا، بلزيك،


 اقتصادى و قطب جاذب بر ایى ديگر كشو رهاى اروپا و نيز پارها إى از كشو رهایى در راه تو سعه به شمار مى آيد. اروپاى غر بى، ديگر بر ترى اقتصادى بر دنيا ندارد. اما در اقتصاد بين المللى كه دو
 كم مقامى درجه اول به دست آورده است

## § § §. دستيابى إيالات متحده به موضع اقتصاد مسلط در قرن بيستم

 ايالات متحده، از آغاز قرن بيسته، به رشد بر ق آسا دست مى يا بابد. اما اين رشد ميليو ن به VY ميليو ن بالغ مى گردد و از سال .

 - 9 ٪ ز زانى را نشان مى دهد كه دستيابى ايالات متحده به موضع اقتصاد مسلط شتاب مى گيرد.
جنگ دوم جهانى تفوق اين كشو ر را به صو رتى مسلم و قاطع تأمين مى نمايد.




72. Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 73. Communauté Economique Européenne

به گونهُ زير تحو ل مى پذيرد:



 190V


مقام ايالات متحده در اقتصاد جهان را ار ارقام زير مجسم مى نمايد:
r.

توليد زغال (سال 190^)
ฯヶ\% \% بوليد دنيا

توليد نفت خام (سال 190^)


\% \% \% $\%$.
\% \% \% \%
نير وى برق (سال (190^)
r.

توليد ينبه (سالهاى (190ر-190A)
توليد فولاد خام (سال 1909) 1901)
توليد آلومينيوم (سال (190^)
اتومبيل و كاميون (سال (190^)
كشتيهاى بازركانى (سال 1909)
74. National Bureau of Economic Research (N.B.E.R.)
75. Federal Reserve System

مراحل مهم توسعُ اتتصادى جهان ه• 1-
\% \%/\&
واردات (سال 190^)
\% $\%$ / $1 / \uparrow$
صادرات (سال (1901) (190)
| ا٪
زخير: طلا (سال (199))



 قرن بيستم، يك اقتصاد (رهبر)" است: آيا ايالات متحد وارد كننده، مشاركت مثبت در تعادل مبادلات بين المللى دارد؟ آيا بيشتر طلا، ارزو و نيز










 بيكارى شديد شده است.
§ ※. رشد اقتصادى روسيهُ شوروى

 در واقع، روسيه ازسال • •
 اقتصادى اروپای غر بیى آغاز مى كند.
76. servage
(Witte) يكى از وزراى روسيه؛ در زمان وزارت او صنعت آن كشور رونق يافت. - م . VV . ويته .

نرخ رشد صنعتى در روسيه، به نظر گر شنكر ون 19•V



 روبل بالا مى رود.
 مى كند و از يك (اقتصاد نيمه آسيايى) دومين قدرت صنعتى جهان را مى سازد. با اين وصف، سياست اقتصادى, نظام، خالى از رويدادها و تبدلات نبوده استا



 (I91V

 غذايى مبادرت مى ورزد. اينها از جمله كارها
 سياست اقتصادى نوين) اتحاد اقتصادى ميان طبقُ كارگر و دهقان را ضر ورى مى داند. مصادرهُ مازادها جاى



78. Gerschenkron
79. Journal of Economic History, supplement VII, 1947, p. 156.
80. communisme de guerre
81. Conseil des Commissaires du Peuple
82. Nouvelle Politique économique

 محكوم مى نمايند. نارسايى تو ليدات كشاورزى وصنعتى در سال IGYV تجديد نظر در سياست اقتصادى را توجيه مى كند.

 اقتصاد تهيه شود.



 19YA به صو رت اصولى و مبتنى بر شيوه و قاعده درآمدر آمد.

 نشان مى دهد: 19Y9 ( 19 (بر نامه به سبب جنگ

 كميته مر كزى حزب كمونيست و شو راى وززيران تصميم خود را چنين اعا اعلام داشتند كه
 اجر ادر آيد. اين اقدام با اصلاحات سازمان اقتصادى شو روى در سال 1909 ارتباط پيدا مى كرد، پیش از بر رسى جنبه هاى مهم این برنامه، مى كو شيم (اعصر برنامه هاه) را

توصيف كنيم.
بر نامهريزى شو روى راطى اين دوره فقط مى تو ان در دورنمأى تو سعهُ إقتصادكشو ردى كه هنو ز



 مى شود. اگر پيشر فتهاى بسيار سر يع در يك بخش محركُ عدم تناسب در ديگر بخششهاى اقتصاد پیديد

 ملى تلقى مى گُردد. بر نامدريزى شو روى، از همد جنبهها، اساساساً يك فن توس سعهُ اقتصادى محسوب مى شود.
 مى كـد

 توليد كل به صورت زير تحول يافته است:

(Les progrès du pouvoir soviétique depuis 40 ans, p. 29. Moscou, 1958.

 بايد در آينده و گام به گام


 بود)، بلكه به سمت مناطق آن سوى اورال، سيبرى و آسياى مر كزير كزى كشيده مى شود.


 آمد. امر وزه مى توان تصو ر كرد كه بيشتر ازيك سوم توليد صنيّنتى شو روى از از اين مر اكز آسيا به دست ت) حكومت شو روى، إز سال 190V، زير نفوذ قوهُ محر كهُ خروشچف، به اصلاحات عميق در روشهاى برنامهريزى و تصدى اقتصادى دست مى زند. اين

اقدامات زمينهُ پֶيرش يك برنامه هفت ساله 1909-1990 , أ آماده مى سازد.
















 \%/^/ الفزايش يابد.

 است كه زمينه را آماده مى سازد تا از مسابقه و رقابت صلح آميز در برابر كشو رهاى سرمايددارى يپر وزمند بيرون آيد."


 مى شود.

 مردم تأمين گُردد و شر ايط كار بهبود پڭيرد؛ توليد كل سر انه در سال . $19 V$ بايد ازرتم مشابه در ايالات

## 89. Sovnarkhozes

متحده تجاوز نمايد؛



 بود. كميته مركزى حزبب كمونيست اتحاد جماهير شو روى، بنابر گزارش آقاى گاسيخين، اصلاحات دامنهدارى در سپتامبر سال 1990. به عمل آورد.

مشخصات اين اصلاحات به شرح زير است:





سياست خودبسندگى هر وزارتخانی اجتناب
 فقط يك كارفرما دارد و آن هم وزارت صن انيا








 در كارها دريافتهاند




 توليد. برنامةُ 19V0-19VI هيجَ گونه تغيير بنيادى در ترتيب اولو يتهايى كه از چند سـال پيش

مر احل مهم توسعُ امتصادى جهان 111
تاكنون در اتحاد جماهير شو روى در نظر گرفته شده است، پديد نمى آورد. F§
 اجتماعى در ارویای شبرقى و آسيا به وجود آمد. الف) دموكر/سى هاى تودهاى امى

 يو گسلاوى، از آغاز سال •190، با حفظ مالكيت اشترا اشتراكى وسايل توليد، نظام جديد برنانامهريزى


 سنگين گرديد.









 اتحاد شو روى بهبود بخشيدند.



 در مجموعغُ بر نامههان اقيك اقتصادى است.
ب) جين كمونيست




اين ترتيب كه هر هه به ملت داده است مردم يا تا آن زمان فقط اندكى از از آن را ما مى شناختند و ويا هر گـز



 بانك توده اى چين و تحت نظارت شديد دولت گرديد


 لازم است „انه فقط نظر يدهاى ماركس، انگُلس، لنين و استالين، بلكه فن پيشر فتهُ اتحاد جماهير شو روى را نيز بيامو زيمه).










 كونيست مى خواست ينج جنايت بدين شرح را را كيفر بدهد: عمل رايج رشوه، خر ابر ابكارى و كار برد


 Y/ Y Y/ عمومى:

 ناحئُ ممتازى به شمار مى آيد.
90. Mao-Tsé-Tung 91. Cinq Anti 92. Anshan

مراحل مهم توسعג' اقتصادى جهان W|T

دولت، براى مقابله با نياز بسيار بد كاردان فنى، به تقليد از اتحاد جماهير شو روى در مقياس وسبع



 بلندمدت توزيع نير وى كار اتكاه پیدا كرده اين است

 رُانويُ سال



 مى آمد.
 اساسى رفت و ساخت كالاهاى تجهيزاتى . . .
 تن رسيد (هدف برنامهاى الما 191 ميليون تن بودر).


 شمار مى آمد.
نظام كو نهاى توده جايگزين كلخو زها







 صنايع اساسى و كليدى مانند فولاد، ساختمان مكانيك، نفت و كود پیش میى مرفت.









 چحين بهاى تجهيزات صنعتى وارداتى را مى يردازد.光



 است: (॥قدرت صنعتى امر يكا متدرجاً از اقيانوس اطلس به سوى مناطق نزديك بـي به ساحل اقيانوس آرام انتقال مى يابد؛ سهم سيبر ى در تو ليد شو روى به سر عت افـر افزايش




 هميارى متقابل اقتصادى نيز بستگى دارد. حال آنكه مسئلُ مناسبات ميان كشو رهائى
 متشكلُّ آن به يكديگر با اهميتى بيش از پپش جلوه گر مى شود.

## 93. Tibor Mende

94. Regards sur l'histoire de demain, p. 134.

## فصل دوم

## نتيجهُ كلى و درسهايى از توسعُٔ اقتصادى جهان

 افزايش توليد ناشى از ترقى فنى و آمايش










 مؤثر در رشد و ترقى را نشان بذهيم.

نابرابريهاى توسعه در جهان

| محصول نانالالص دالخلى | 199Y-19 |  |  |  | ناحيه |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | تو زيع به درصد | به ميليارد | : | ميليون نفر |  |
| mry |  | 9 V |  | r.A | \|-مر يكاى لاتين |
| $1 \cdot \mathrm{~V}$ |  | r9 |  | rur | \| انر يقا |
| $\wedge 9$ |  | vo |  | AF. | خار دور |
| ryr |  | If |  | or | آسياى غر بی (1) |
| Hr. |  | $r$ |  | 9 | ديكر كشو رها |
| 144 | 10/9 | 111 | 9V/r | 1 1r99 | جمع كشو رهاى روبه توسعه |
| YAFO |  | DAF |  | r.o | \|امر يكاى شمالى |
| 1.rr |  | rof |  | rfy | اروپّا غر غر بیى |
| gr. |  | vV |  | $1 r 0$ | ديكر كشو رها |
| 10.9 | AF/F | 1.10 | rr/A | sVr | جمع كشو رهاى |
| $\Delta \wedge 9$ | $1 .$. | Ir.r | 1. | r.or | مجموعٔ كشو رهاى داراى اقتصاد غير برنامهاى |




نتيجٌُ كلى و درسهايى از نوسهُ اقتصادى جهان IIV

قسمت اول - رشد و ترقيات اقتصادى در كتور هاى توسعه يافته
 يكى شماره نفوس و ديگرى منابع موجودي



سال •190 رسيده و در سال 1991 به رقم سه ميليارد بالغ ترديده است.


 شاخص مقدار كل توليد كشاورزى را نمى تو ان در دورهُ طولانى دنبال كرد. با با اين
 كه نشانههايى از تحول توليد اين بخش است:

(L’économie mondiale, coll. «Que sais-je?» n³43, P.U.F., p. 74 :مأخذ)

مقدار توليد صنعتى، به نو بُ خود، در كشو رهاى متمدن از سال ． 190 ．． لااقل صدبرابر شده است فو لك هيلغرت＇تحو ل فعاليت كارخانها ایى را بين سالهاى 19ヶ＾－IAV． ．است）．

| 19rn－19r9 | 1979－1979 | \＾＾ロ－\＾1 | ｜AVO－｜AVI | كشو رها |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 111 | ｜r｜ | H |  | فر انسه |
| ITI | 9r | OV | 99 | انگلستان |
| vyF | 1ro | 19 |  | روسيه |
| l9v | lay | rf | 10 | ايالات متحده |
| ora | r9． |  |  | زإن |
| rr． | lip |  |  | هند |
| 1AO | 149 | $r$ ． | Yr | تمام دنيا |

（S．D．N．，Industrialisation et commerce extérieur．：مأخذ）
「
 ．．ا است）در فر انسه و ايالات متحده امر يكا به طر ز زير تحول پیدا مى كند：

| ايالات متحده | فر انسه |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 10（？） | r． | 1＾．．－1vo． |
| Vr | vo | 191r－191． |
| 9F | $1 .$. | 19r9－19r0 |
| 170 | 9. | 1949－1940 |

（Fourastié，La civilisation de 1975，p．مأخذ：96）
ب）در باب صنايع كارخانهاى، بر رسى بسيار مههم فبر يكانت׳ دربارهُ ايالات متحده

نتيجهُ كلى و درسهايى از توسعُ اقتصادى جهان 119

را در اختيار داريم.
در صنعت اتو مبيل شمارهُ ساعات كار لاز



كاهش پیدا كرده است.

 - ا Y و در فر انسه از . . ا به .




 19 FV-19F.
 ب) ترقى اقتصادى غالباً بر حسب رشد منابع مو جود همر اه با نسبتى بيشتر از درصد افزايش جمعيت تعر يف شده است. اين تعر يف تنها بيان بسيار اجمالى ازپ پـيده است. در اين صو رت، ترقى اقتصادى را ميانگينهاى معنى دارى افاده مى نمايند كه بر اثر تحليل ساختارهاى مصرف و تو ليد تصحيح شدهاند.
سه ميانگين معنى دار به شر ح زير وجود دارد:


 دلار در دورهُ زمانى

1940-194F رسيده است.
ب) محصو ل واقعى متو سط سر انه، يعنى را بطهُ ميان محصو ل ناخالص ملى و شمارهُ كل نفوس يا افراد فعال. بپ) مصرف واقعى متو سط سر انه.



 همحنين ضر ورت دارد ساختارهاى مصرف و توليد مو رد تو جه قرار گير ند:

 بودجه هاى فردى يا خانوادگى اهميت نسبتاً بيشتر ی پیدا مى كند. به طو ر كلى، پیش از از
 و امر وزه اين وضع هنو زدر چین و هند جر يان دارد؛ بر عكس، در در ار اروپا و ايالات درآمد تخصيصى به خر يد اين محصو لات از
 مو رد نظر قر ار گيرد، اما همو اره ارزنده و معتبر است.








 ب) ترقى اقتصادى را در زمينه ساختار تو ليد دو واقعيت اساسى مشار مشخص مى كند:


در تو ليد به چشم مى خو رد.
در هر دوره، كالاهايى مسلط وجود دارد كه با مرحلهُ عالى تر تحو لـو مطابقت
 دهـ قر ن بيستم.
 |قتصادى ديده مى شود.
|Y| نتيجد كلى و درسهايى از توسعُ اقتصادى جهان

كالين كلارك「 اقتصاددان، در كتاب معر وف خود تحت عنوان شر/يط ترقى |قتصادى" "به ويزه، بر اين نكته تأكيد ورزيده و سهبخش را تشخيص داده كه در آغاز چنين ناميده است:


 مى شود.
 را رها نموده و از بخشهاى كشاورزى، صنعت و خدمات ياد كرده است. ترقى اقتصادى را انتقال تدريجى جمعيت فعال از كشاورزى به بخشهاى

 تشكيل سرمايه هاى جديد مو جب انتقال نير وى كار با به سو ى بخش


 استفاده از كالاهاى بخش ثانو به سو محصصولات و خدمات بخش ثالث روى مى آورد. بر عكس، تقاضاى محصولات
 گر سنگى جمعى نسبت به محصولات و خدمات بخش ثالث) وجود دارد. چنین است تحولى كه سر ويليام پتى از آغاز سال اقتصادهايى كه تو سعه مى يابند، پديدار
 متحده شايان تو جه است.
به علاوه كالين كلارك گوشزد كرده است كه كشو رهاى داراى درآمد سر انهُ بالاتر آنهايى هستند كه فعاليتها در بخش خدا خدمات بيشتر ين سهم از جمعيت فعال را اشتغال

هر گاه گرايشهايى كه كالين كلارك خاطر نشان انـان ساخته است درخور اير اد اد نباشد، لااقل بايد نظر يههاى مو افق با اين موضوع عا با قيد احتياط تلقى شوند.



 وسايط نتليه جزء بخش ثالث است
 زياد است مثلا، مسكن است ظرفيت تخصيص اين گر روه هديون نير و و و قدرت قرارواردادى آن باشد









 مى سازد كه اين جامعه را بنا مى نهند.

## قسمت دوم - توسعه نيافتگى



 حيات خود ادامه بدهند.
ضو ابط مختلف زير توسعه نيافتگى برخى از ملتها را نسبت به ديگران تشر يح
6. D.Villey 7. Veblen

نتيجגُ كلى ودرسهايى از توسع\& اتتصادى جهان IYY
ـ ضعف درآمد ملى سر انه و سالانه؛
 كالرى rı..-rv..


 توليد برق، مصرف نفت و فولاد، اهميت شبكةُ راه و راه آهن آهن و غيره، واقعيات ديگُ ى از تو سعه نيافتگى نيز مدكن است در ملتهاى توسعه يافتهُ كنونى








 است. اما روشن است كه اين پديده در مقياس جهانى با شدت بسيار و خطر فر اوان

 توسعه نيافته تهيه بشود.




 مى ماند. پس انداز صا پبان درآمد بالا به دصارف تو ليدى اختصاص نمى يابد، يا بيهوده
8. Loire
9. Le Havre-Besançon
10. Old South

اندوخته مى شود و يا در خارجه به كار مى افتد. سر انجام، روابط اقتصادى بين المللى،



 اقتصادها را تأمين مى نمايند؛ اين این اقتصاده الها




 خلاق تو سعه به جاى نمى گذاردي


 ث) در اين گونه اقتصادها "هزينههایى انسانى)" زير تأمين نمى گرددد، يعنى:


 افتادگى، پیی
 بدارد (مانند هزينه هاى آمو زش ابتدايى، هزينه هاى اونى اوقات فر اغت مثل مرخصى و تعطيل با استفاده از حقوق).
به علاوه، اقتصادهاى تو سعه نيافته جو/مع توسعه نيا فته نيز هستند: بيشتر اوقات اندر رد فاصلُّ اجتماعى اشر افيت زميندار و گر وه معدود رهبر ان از يك سو و توده ها هاى بينو ا از سوى ذيگر، گروههاى اجتماعى متوسط يا واسطه وجود ندارد كه بتوانند عاملان اقتصادى و سياستهاى كارآمد عرضه بكنند. نهادهاى سياسى در اين گونه اقتصادها
(1.1. يادداشتى از فر انسو اير و درباره́ هزينههاى انسان در: Economie appliquée, 1952

نتيجג كلى و درسهايى از توسعُ اتتصادى جهان

بى ثبات و يا نامناسب است. توسعغ ناحپيز آمو زش علت نارسايى سطح متوسط فكرى ى است؛ كارگر متخصص بسيار كمياب است. بنابراين، فعاليت اقتصادى، رئيس، كارمند و نير وى كار در اختيار ندارد. در كشو رهاى توسعه نيانته، مسائل توسعه فقط جنبدُ

 تو سعd اقتصادى كشو رهاى عقب مانده مشاركت مى كنند و بدين منظو ر چه شيوه هـا

فنى را مو رد استفاده قرار میى دهندي








 خود را براى انگيزش توسعغ اقتصادى به كار مى برند.



 ويزه شبه قارهُ هند، در فقر كامل باقى ما مانده است است
 توسعه رادر خودشان جستوجو نمايند، به ويثه بجاست، برالى بسيج مؤثر و كاربرد مناسب منابع خود، نظم ضر ورى و ثبات لاز زم را برقر ار سازند. به علاوه، جد و جهـد جمعى همهُ كشو رها براى بقاى نوع بشر و تحقق ״(اقتصاد انسانى") به هيـِ وجه زياده نخو اهد بود.

قسمت سوم - عوامل توسعه بر رسى تحو ل تاريخى فعاليت اقتصادى زمينه را آماده مى كند تا عوامل برتر و

برجسته در اين تحول و شر ايط اساسى توسعُٔ اقتصادى نمودار شود. اين بر رسى،
 به همان اندازه علل ناكاميها و شكستها و عقب ماندگى كشو رهاى تو سعه نيافتهُ كنو نى را توضيح مى دهد.



 § ا. بوياينى جمعيت
 فشار خانوادگى واحتيار دياج به تأمين معاش خاني






 در سال .









12. Akerman , 13. Rostow 14. Alfred Sauvy 15. Gascogne
16. Chombart de Lauwe, Bretagne et pays de la Garonne, Paris, 1946.

IYV نتيجهُ كلى و درسهايى از توسع\& اقتصادى جهان

بهبود سطح زندگى پديد آيد. به قول پگى اصل و نسب يك (پماجرا)، است و "روحئُ ماجر اجو يی") را برمى انگيزد.
الف) نفوذ پو يايى جمعيت
اين نفوذ به چهار صو رت نمودار مى شود:





 تعيين شده است).
 r Y







 كشو رها گُرد آورده است.
 كرد: (ثر وتى جز انسانها وجود ندارد.)
17. Lösch
18. Folke Hilgerdt, Industrialisation et commerce extérieur, S.D.N. 1943.
19. Jean Bodin

1 1 اقتصاد سياسى

| $\begin{aligned} & 19 r 9-19 r 9 \\ & 19 r 1949 \end{aligned}$ | $1915-1911$ $1999-1978$ | $\|$$19 . .-1198$ <br> $1915-1911$ | $1110-1111$ $19 .-1199$ | IAVO-\AVI IAND-\ANI |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & +. / 4 \\ & +. / 1 \\ & -. / 9 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +r / \Lambda \\ & +1 / 0 \\ & +r / r \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +\Delta / r \\ & +1 / q \\ & +r / r \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +r / r \\ & +r / / \\ & +r / / \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +\Delta / r \\ & +r / r \\ & +r / r \end{aligned}$ | ايالاتمتحده: <br> [1] <br> [r] <br> [ $\quad$ ] |
| $\begin{aligned} & +r / q \\ & +. / r \\ & +r / 0 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & -. / . q \mu \\ & +. / \varphi \\ & -. / \varphi \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +1 / 9 \\ & +\cdot / 9 \\ & +. / V \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +1 / \wedge \\ & +. / 9 \\ & +. / 9 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +1 / 9 \\ & +1 / . \\ & +. / 9 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { انگليس: } \\ & {[1]} \\ & {[r]} \\ & {[r]} \end{aligned}$ |
| $\begin{aligned} & -1 / \cdot \\ & +\cdot / r \\ & -1 / 1 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +r / \cdot \\ & -\cdot / / \\ & +r / / \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +r / 0 \\ & +\cdot / r \\ & +r / r \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +r / 0 \\ & +. / \Lambda \\ & +\Gamma / \varphi \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { فرانسه: } \mathrm{Cl}] \\ & {[r]} \\ & {[r]} \end{aligned}$ |
| $\begin{aligned} & -1 / 1 \\ & +\cdot / 4 \\ & -1 / 0 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +1 / 9 \\ & +\cdot / r \\ & +1 / 0 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +r / 9 \\ & +\cdot / 9 \\ & +r / 9 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +r / \cdot \\ & +1 / . \\ & +r / . \end{aligned}$ |  | بلريك: <br> [1] <br> [ r ] <br> [r] |
| $\begin{aligned} & +9 / 9 \\ & +1 / 9 \\ & +9 / 9 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +V / 9 \\ & +1 / r \\ & +\varphi / r \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +9 / . \\ & +Y / r \\ & +Y / Y \end{aligned}$ |  |  |  |
| $\begin{aligned} & +1 / 1 \\ & +1 / 4 \\ & -. / r \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +r / \cdot \\ & +1 / \Lambda \\ & +1 / r \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +Y / 0 \\ & +r / 9 \\ & +Y / \Lambda \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & +\varphi / Y \\ & +\$ / 1 \\ & +\Gamma / 9 \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { كانادا: } \mathrm{S} \\ & \text { [r] } \\ & {[r]} \\ & {[r]} \end{aligned}$ |

ب) انديشه اقتصادى و يويا يى جمعيت




 نام مقالهاى در باب اصول جمعيت (IV9A) طى سر اسر قر ن نو زدهم بر عقايد مر بوط به جمعيت نافذ

مالتوس، در محيطى در جر يان دگر گونى كامل اقتصادى و در اوج افزايش جمعيت انـيت كه در آن آن












 جمعيتى توجيه نمايد.
تجسم شبح قحطى ، آن همدردورانى كهاقتصادانگلستان تو سعغئدرخشانى را آغازنمى كند ، برداشتى

 بلندمدت اقتصاد انگليس را در خود ينهان مى دارديا



20. W.Godwin
21. Justice politique [Enquiry concerning political justice], 1793.
22. Botero 23. Savoie 24. Vogt






 انزايش تو ليد و بهبود در تو زيع محصونيا لات غناي

 ميليارد در سال • 19 و و به 9 ميليارد در ترقيات علم (نير وى هستهالى، نير وى خو رشيدي



 r

 در قر ن هجدهم، ماركى ميرابو در دوست انسانها








25. Road to Survival 26. The Future Growth of World population, 1958.
A. Sauvy, De Malthus à Mao Tsé-Tung, 1958
rv. رجو كنيد به:
28. Burleigh 29. L'ami des hommes 30. Traité de la Population
31. a contrario 32. A.Hansen 33.Eugenics review

نتيجهُ كلى و درسايى ازنوسعُ اقتصادى جهان

- زوال و محو أبداعات بزرگ كه استفادهُ وسيح از سرمايه را امكانيذير كند؛


ايالات متحده و • ٪٪ در ارویا بوده است.
 نقش افزايش جمعيت در رشد اقتصادى معطوف مى دارد. در اينجا به تأكيد بر اين نكته كه فـر اينط مو رد علاقهُ ماست اكتفا مى كنيم:

 اقتصاددانان الهام مى بخشد.
r) تصور بهينهُ جمعيت، به نظر الفردسو وى بيان اين مثل دربارهُ آمار اجتماعات انسانى است بهتر ين كارها مبانهروى است




 تجهيزات فنى؛ امكانات بازريكانيانى خارجى؛

 است ساختار شغلى جمعيت (اهميت نسبى بخش اوليه، ثانوى و ثالث) و و و زيع جغر افيانيايى

 فنى؛ نر نر رشد درآمد ملى.


 شود، به شرط آنكه طر ز تو زيع درآمدها تغيير پذيرد. در اين دوران، جمعيت شناسان ملهم از ماركس
in medio stat virtus
Fヶ.


## 35. Cannan

\&.Buquet, L'optimum de population, P.U.F., 1955 عץ. در اين مورد رجوع كنيد به 37. Histoire des doctrines économiques

عقيده دارند كه اتحاد شو روى طى سالهاى آينده جمعيتى پیيوسته رشد يابنده دأرد؛ زير ا، نظام


 برسند.^ ${ }^{\text {بر }}$
مع هذا، اين خوش بينى بنيادى به تازگى تو سط پاره ایى ازواقعيات تكذيب شده است؛ چشنان كه در
 سياست را در سال 1909 (رسماً)، رها كرد. §§
 |قتصاددان بزرگ ییر امون اين مضمون درن دور مى زند.
 جديده عوامل توليد را كه كارآفرين اقتصادى مو رد استفاده قرار مى دهد و و رشد را تحر يك مى كند، تعر يف مى نمايد و پینج نو ع عمده تر تر كيب را را بر مى شم شمارد: الف) ساخت كالاى تازه براى مجموعهاى از مشتر يانى كه كارآفر ين بدان روى مى آورد؛
ب) پذيرش روش جديد تو ليد در صنعت يا بازرگانى؛ پ) تسخير بازار فروش اقتصادى جديد؛ ت) تصرف منبع تازه مو اد اوليه؛ ث) استقرار سازمان جديد توليد.

 ديگرى بدين شرح تحقق پذير فته است: إبداعات „انقلاب صنعتى) (ماشين بخار)؛
 (اساخت خطوط آهن در دنيا॥)، ابداعات سالهاى . (19 (شيمى،اتومبيل، نير وى
P. George, Introduction à létude géographique de la population du monde, P.U.F., 1951.
39. Théorie de l'évolution économique
40. Business Cycles

نتيجג كلى و درسهايى از توسعd اقتصادى جهان
رق). اين نوآوريها مبتنى است بر ايجاد كارهاى جديد توليد. ابداعات آثار خودرا




 تجزيه بشوند. هر قدر مى خواهيد بر شمارهُ كالسكه ها بيفزاييد، ولى هر كِّز راها آهن به
دست نخو اهيد آورد) ’".










 تجديد و تبديل نمايند، يكسان تشو يق و و تحر يك مك می كنـا









41. The analysis of economic change, Readings in Business Cycle Theory, p.7. 42. Business Cycles, p.84.

آيا پو يايى ابداع مى تواند در دنياى معاصر به تحر يك رشد اقتصادى ادامه بدهد؟ مكتب بلوع

 در مو قعيت سرمايه گذارى پديد آيند.

 است در ايالات متحده آغاز گرديده است و در آن ظهو ر (انقلاب صنعتى جديده) ديده مى شوذ.

## § 『. بويايى تسلط


 اقتصادى يرداخته است.



 از بازار در برابر اراداد خُ خود وادار به به تسليم نما نمايد؛
ب) نوع فعاليتهايى كه واحد اقتصادى مسلط انجار انـي مى دهد و آن آن را ناظر بر بخشهاى اساسى و اصلى فعاليت اقتصادى مى كردراند. واحد اقتصادى مسلط مى تواني اند ساده يا مر مب با باشد:






 44. Krupp

ايالات متحده تخصيص داده است.
45. Michelin
46. Anglo-Iranian Oil Company
47. United Fruit Company

نتيجג كلى ودرسهايى از توسع\& اتتصادى جهان ذr|
(رور)، مراكز مالى (مثلا لندن)، ملتها (انگليس در قُرن نو زدهم و ايـالات متحدهُ امـروزى) برمى خوريما





 پإيان نمى هذيرد.





 سياسى و سلطههانى اقتصادى است).
 جبر ى كه رؤساى اقتصادى بر ملت اعمال كرد ده است، آن آن هم در كشو رى كه به طور ر نسبى سنتهاى آزاد وجود ندارد، تأكيد به عمل آيدر آيد

 نوآوريهاى فنى و اقتصادى را رواج

 كار مى برد.

 ترقيات بعدى، ديگر به برابرى بسيار بيشتر بستگى نخواهد داهي داشت، بلكه به محو يا تصحيح نابرابر يهاى بى ثمر وابسته است)،.

F§
 منبع رشد و ترقى اقتصادى است.

تاريخ سرمايهدارى، از قرن شانزدهم تاكنون، نقش بو رزوازى را كه ماركس و









 انقلابى بو رزوازی در قلمر و اقتصادى همانا در انقلاب سياسى است.")








 نسبتاً قوى داشتند بسيار مناسب بوده است ونـي
 وانگهى، طبقات متوسط پيوسته تجديد مى شو ند. بدين تر تيب ديده مى شود كه در


 پیش بينى كرده است، تفاوت دارد ودر جهت اختلاف اجتماعى فزاينده تحقق مى پذيرد.
48. J.J.Spengler
49. Proceedings of the American Philosophical'Society, Feb. 1951, p. 22

IHV نتيجه كلى و درسهايى از توسعd اتتصادى جهان

شومتتر، قبلا در بررسى مختص مانيفست كصونيست (به مناسبت صدمين سال آن) چنین
 فاصلهاى كه بو رثوازى بزرگ مو رد نظر انديشهُ ماركس را از توده هاى زحمتكش نيمه گرسنه جدا
 تشكيل مى دهد. درِست بدان بنگر يد: يك چچنين نظامى لزوما ترقى به سو نـى كند، ولى مى تو اند ترقى به سوى سوسياليسم را موافق مشى ماركسيستى و به علل ماركسيستى نفى نمايد"، •
بر رسى پو يايى اقتصادى امكان مى دهد تا نخستين ديد كلى, را در باره نير وهايى پيدا كنيم كه تأثير آنها سر چشمه تر قى اقتصادى استى. البته، شر ايط عمل بنا بر دوره ها و كشو رها تغيير مى كند. با اين همه،تو سعd هر اقتصاد بر اين نير وها استوار است. است با تحر يك اين نير وها و حمايت از آنها و كمك به آنهاست كه سياستهاى توسعه بيشتر ين احتمال را برإى دستيابي به مو فقيت دارا مى باشد.


1) Histoire économique générale

On se reportera aux grands traités d'histoire générale. L'importance des problèmes économiques a été mise particulièrement en relief, par Henrí Prbenne (Histoire générale de Glotz, t. VIII : La civilisation occidentale au Moyen Age), et par Jacques Praenne (Les grands courants de l'histoire universelle, Neuchâtel, Ed. de La Baconnière).

Il faut aussi signaler l'Histoire générale des civilisations (Presses Universitaires de France) et la Cambridge Economic History of Europe.

On connaft l'importance des travaux de Marc Bloch, dont on lira on particulier Les caractères originaux de l'histoire rurale francaise et les essais d'histoire monétaire (notamment Esquisse d'une histoire monéfaire de l'Europe, 1954).

Signalons deux ouvrages généraux, aisément accessibles : J. Manlet, Histoire des faits économiques (Payot, 1951). H. Heaton, Histoire économique de l'Europe (Paris, A. Colin).
2) Sur l'histoire du capitalisme européen
H. Pirenne, Histoire économique de l'Occident médiéval (Desclée de Brouwer).
R. H. Tawney, La religion et l'essor du capitalisme (Paris, Marcel Rivière).

Henri SEE, Les origines du capitalisme moderne (A. Colin).
F. Perroux, Le capitalisme (Presses Universitaires de France, 1958) et

L'Europe sans rivages (Presses Universitaires de France. 1954).
W. Sombart, L'apogé du capitalisme, Parie. 1932.
P. Mantoux, La revolution industrielle au XVIIIe sidele (Paris, 1905).
H. Sér, Histoire économique de la France (Paris, 1935).
J. U. Nery, La route de la guerre totale (A. Colin, 1949).

- La naiseance de la civilisation industriolle et lo monde consemporain (A. Colin, 1954).

Tibor Mendin, Regarde sur l'histoire de demain (Ed. du Sonil, 1954).
F. Braudel, Givilisation matêrielle et capitalisme, Paris, A. Colin, 1967.
C. Morazt, Les bourgeois conquérants (A. Colin, 1957):
J.-M. Jeanneney, Forces et faiblesses de l'economie française (20 8d.) (Paris, A. Colin, 1960).

Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, Growth and Stagnation in the European Economy (Genève, 1955).
Rapports do la Commission economique des Nations Unies pour l'Europe (depuis 1949).
Rapports de l'Organisation europénne de Coopération economique (depuis 1950).

## 3) Sur les Etats-Unis

L. Rosenstocx-Franci, Histoire economique et sociale des Etals-Unis.
F. Perroux, L'Europe sans rivages, Paris, Presses Universitaires de France.
S. Kuzners, National Income, a Summary of Findings (Now York, 1946).

- National Product since 1869 (Now York, 1946).
- Long-term changes in the National Income of the United States since 1870, dans Income and Wealth of the U.S. (Cambridge, 1952).
Galbraftr, Le capitalisme américain (Paris, Médicis, 1955).
A. H. Hansen, The American Economy (New York, 1957).

4) Sur l'Union Soviétique et les démocraties populaires
A. Nove, The Soviet Economy. Minerva Series (Londres, 1961).

Dobs, Soviet Economic development since 1917 (Londres, 1948).
Bayxov, The development of the Soviet Economic System (Cambridge, 1946).
A. Bergson, éd., Soviet Economic Growth (Row Petersen, 1953).
N. Jasny, The Soviet Economy During the Plan Era (Stanford University Press, 1951).
D. R. Hodgman, Soviet Industrial Production, 1928-1951 (Cambridge, Mass., 1955).
C. Bettelietm, L'economie soviétique (Paris, Sirey).
H. Chambre, Le marxisme en Union Sovietique (Paris, Ed. du Seuil, 1955).

- Union soviétique et développement économique (Aubier-Montaigne, 1967).

Officie central de Statistique de l’U.R.S.S., Lee progres du pouvoir soviétique depuis 40 ans (Moscou, 1958).
J. Marczewski, Croissance ea planification des démocraties populaires (Presses Universitaires de France, 1956).
N. Spulber, The Economics of Communist Eastern Europe (New York, 1957).
T. Mende, La Chine et son ombre (Paris, Ed. du Seuil, 1961).
T. J. Hughes et D. E. T. Luard, The Economic Development of communies China, 1949-1960 (2 ${ }^{\circ}$.6d., 1962).
5) Sur la croissance et le progrès Économique
F. Perroux, La theorie du progrds 6 conomique, Cahiers de l'II.S.E.A., 1957. Colin Clark, Conditions of Economic Progress ( $3^{e}$ éd.. 1957).
M. Abranovitz, Economics of Growth (in Survey of Contemporary Economics, vol. II).
W. A. Lewxs, The Thecry of Economic Grosoth (1955).
W. Rostow, The process of Economic Growth (New York, 1952).

Fourastif, Le grand espoir du $\mathrm{XX}^{\ominus}$ sièle (Presses Universitaires de Franco, 1952).

- Machinisme et bien-etre (1951).
- La civilisation de 1975 (1953).
L. H. Duphiez, éd., Economic progress (Louvain, Institut de Recherches 6conomiques et sociale, 1955).
S. Kuznets, Modern Economic Growth, Yale Univ. Press, 1966.

6) Sur le sous-développement
R. Barre, Le développement économique : analyse et politique, Cahiers de l'I.S.E.A., 1958.
E. Gannage, Economie du développement (Paris, Probses Universitaires de France, 1962).
Meirr et Baldwin, Economic Development (Wiley, 1957).
B. Higgins, Economic Development (Constable, 1959).
I.S.E.A., Cahiers, série F : Niveaux de développement et politiques de croissance.
7) Sur les dynamismes humains et la croissance

## a) Dynamismar demographiqus

A. Sauvy, Thoorie genêrale de la population, 2 vol. (Paris, Presses Universitaires de France).
L. Chrvalier, Dêmographie gênérale (Paris, Dalloz).
P. Fromont, Démographie economique (Payot, 1947).
B. Thomas, Migration and Economic Grovth (Londres, 1954).
M. Reinhard et A. Abigengaud, Histoire générale de la population mondiale (Paris, Ed. Montchrestien).
b) Dynamisme de l'innc, ation
J. Schumperkr, La theorie du développement bconomique (Paris, 1932) avec une importante préface de F. Perroux.

- Business Cyclea (1939).
- Capitalisme, socialisme et démocratie (Paris, Payot).
W. Raport Maclaurin, The sequence from invention to innovation and its relation to Economic Growth (Quarterly Journal of Economics, f6vr. 1953).
- The process of Technological Innovation, American Economic Review, mars 1950.
- Innovation and Capital Formation in some American Industries, dans Capital Formation and Economic Growth (Princeton University Press, 1955).
M. S. Lillex, Men, Machines and History (Londres, 1948).
J. Jewers, The Sources of Invention (Iondres, 1958).

Sur la thborie de la maturito bconomique. I'Easai de Paul Coolbors (Economie contamporaine, mars 1950).
c) Dynamishe de ma domifation
F. Perroux, Esquisse d'une thóoric de l'óconomic dominante (Economie appliqué, $\mathrm{n}^{08}$ 2-3, 1948).

- Note sar le dynamismo de la domination (Economie appliquie, 1950, $n^{0}$ 2).
- L'Anglo-Iranian Company et les effete de domination (Economie appliqué, 1952).
d) Dynamisme des groupes sociaux
J. Lhomme, La grande bourgeoisie au pouvoir (1830-1860) (Paris, Presses Universitaires de France, 1960).

Sur les aspects économiques et sociologiques des sociétés contemporaines, on consultera avec fruit R. Aron, Dix-huit legons sur la sociête industrielle (Gallimard, coll. « Idées »).

## عنوان سوم

## فعاليت اقتصادى در محدودهُ ملت

اكنون كه مسير تحول تاريخى فعاليت اقتصادى را ترسيم كردها يمايم و از شر ايط
 طرز كار اقتصاد بيردازيم.







 انحصاركر جبر مشر وع و سازمان يانته استا









 ذيگر، سودمند مى باشد.
بر ایى دركُ بهتر فعاليت اقتصادى، در محدودهُ ملت، مقدمتاً موضو عات زير را بر رسى
() عاملان فعاليت اقتصادى ملى؛

r

## جزء؛ نخست از عنوان سوم

## عاملان فعاليت اقتصادى ملى


 دارند كان روابط توليد و ومبادله مر بوط است است.


 إجرا، اعمال می كنتد.



 نمايند.


 جلوهگر مى شود كه فعاليت انواع گو ناگو ن اشخخاص اقتصادي را بيان مى كند.

## فصل نخست

## انواع گوناگونِ اشخاص اقتصادى

تحليل شخص اقتصادى در انديشهُ اقتصادى، تحول لـيا ساختار جوامع را دنبال كرده است. امروزه اين تحليل، طبقه بندى نظرى اسري اساسيى از اين اشخاص واحدهاى ساده و مر كب عرضه میىدارد.

## قسمت اول ـ تحول انديشهُ اقتصادى





 اقتصاد در قر ن بيستم نقش گر وهها و دونت را را جلوه گر مى می سازد.



 |فسانُ زنبوران عسل مندويل به وصف و شرح در مى آوردّا تحليـلـيل اقتصادى

1. Hecksher




انواع كوناكون اشخاص اتصصدى
كلاسيكهأى انگليس در زمينهُ فعاليت فردى متمر كز مى شود. اين فعاليت را سود شخصى هدايت مى كند. نهاييون دربارهُ فعاليت اقتصادى، نظر ئُ خود را را بر اساس مر اتب رجحان فردى مى سازند. ملت، حتى در عرصهُ بين المللى، به عنوان گر كر وه مؤثر و عامل تعيين كنتده در مبادلات منظور ر نشده است؛ بر رسى رود روابط اقتصر اقتصادى بين المللى فقط از ديدگاه روابط ميان افراد درك مى گردد: (ابازرگانى فقط به اين سبب بازرگانى
 دولسپيناس وجود دارند و به گونه هاى متفاوت تشكيل شده اند، هر گز نمى تو اند موضو انـى انى از اقتصاد
 و تقاضاى كشو رهاى امر يكا، انگلستان و آلمان وجود ندارد بلكه بحث فقا فـط بر سر

 است دخالت دولت را ذر فعاليتهاى فردى اقتصادى به حداقل برساند. دولت انكار
 افراد به كنار نهاده شده است. باستيا در اواسط قرن نو زدهم جايزه يك يك ميليونى براى
 بوضع گيرى افراططى است، در مقابل، آزادى گرايى معتدل براى دولت فقط نقش
 تعليم و تر بيت، دفاع ملى) را بر آورد و هر گو ونه مشاركت دولت را در تو ليد و مبادلات
 § §
در اواخر قر ن نو زدهم ودر قر ن بيستم دو جهت فردگر او آزادى گراد ادر علم اقتصاد و
 اجتماعى ازيك سو، دخالت روزافزون دولت در زندگى اقتصادى ازسوى ديگُر، تحليل

- سود شخصى، آن هم هر چه باشد، قرار دارد.


3 Yves Guyot

4. Turgot
5. de Lespinasse

اقتصادى را وارد مى سازد تا عاملان تازه و فعال و نير ومند را به حساب آورد. الف) گروهها
بخش بزرگى از اقتصاد نو ين همانا اقتصاد گر وهها مى باشد. منشاءٍ گَرايش به تشكيل گر وههاى متو افق و نير ومند در عوامل اقتصادى، فنى و و روانى نهفته است.





 ماشين گرد مى آيد و مالكيت خصرئى



 تعلق به يك جأمعه يا يك جماعت مى ييوندد تا احساس مشاركت به دست آن آورد. اين گروهها در تمام بخشهاى فعاليت اقتصادى تشكيل شدهاند: كارگران در


 تو ليدكنند گان، در مقياس ملى و بين المللى، اتحاديه هاى نير ومند يا كارتلها را ايجاد نموده اند.



شخص اقتصادى انفر ادى، گاهى مى خواهد وسيلهُ اين گر وهها جذب شود؛
6. André Siegfried, l'Ame des peuples.
7. Maxime Leroy

انواع كو ناكون اشخاص اقتصادى

دورنماى اقتصادى اين فرد با افت ديد رؤساى گر وه انطباق پیدا مى كند و بسا اوقات


 تأثير نمى گذارند، بلكه بر آنند تا اين ساختار دار را تغيير بدهند و باز هم بر مزاياى خود رو





 اينها به جاه طلبيهاى صاحبان منافع خصوصى يا منافع ("بخشهاى)" مختلف اقتصادى
 سياسى به صو رت گفت وشنود يا كشمكش ميان رؤساى گر وههاى سياسى، اقتصادى يا اجتماعى در مى آيد.
ب) دولت
دولت به مو ازات توسعג گر وهها، مقام نخست را در زندگى |قتصادى احراز كرده است. به علاوه كافى نيست كه اين افزايش تازه در نقش دولت بَه ثبوت برسد، بلكه

 از خصوصيات قرن نوزدهم بدانند، فقط ديدى ذهنى و غير واقعى يا تحر يفى به سود تاريخ است؟ دولت، در هر زمان ماليات گر فته، يعنى مدارهاى خصوصى جر يانهاى پو ن و كالاها و خدمات را تغيير داده است؛ دولت در هر زمان نظامهاى گمركى و قانى نير وى كار را برقرار كرده است؛ دولت دز هر زمان داورى را اععمال نموده است، زير ا
 ناديده انگارد.
دولت، حتى هنگامى كه وانمود مى كند كه نسبت به زندگى اقتصادى بدون علاقه
















 اجرايى بروزانه بلند بالا و غنى يمى باشده).


 مى باشد:
الف) دولت (اقواعد كارى) اقتصادى را معين مى كند (مثلا، روش پیيمانهاى جمعى را
 اتحادهاى اقتصادى را تنظيم مى نمايد)؛

8. E. Carr, Les Conditions de la paix, Genève, 1944, p. 19
9. رجو ع كنيد به:
Cl.Fohlen, «Bourgeoisie, liberté et intervention de l'Etat»,Revue économique, mai 1956.
|f9 انواع كو ناكون اشخاص امتصادى
غير مستقيم به دايره فعاليت اقتصادى وارد مى شود؛
 ت) دولت بخش عمومى توليد (واحدهاى بهره بردارى عمومى) را را به كار مى اندازد؛ ث) دولت نظارت غيرمستقيم يا مستقيم بر قيمتها و نرخ ارز را اعـي اعمال مى نمايد؛ ج) دولت تو زيع مجدد درآمد ملى را انجام مى مدهـد ع) دولت مسنو ل حفظ اشتغال كامل و رشد رشد اقتصاد مى با باشد. در نتيجه، مى توان گفت كه دولت يك عامل اقتصادى است كه با مشاركت اشخاص اشـا
 ديدگاه، صورت جمعى و مختلط دارند.






ـ عدهُ افر اد مو رد استفاده در دفاع ملى در سال •190 چهارده برابر رقم نظير در سال . . 19 شده



 "(حداكثر اشتغال، توليد و قدرت خر يذه خود را مسنو ل مين ميداند.
 گر وه جلوه گر مى شود. دولت اينان را هماهنگ مى سازد، داورى و هدايت مى كند.

قسمت دوم - طبقهبندى نظرى اشخخاص اقتصادى
إشخاص اقتصادى را مى توان در دو گروه گرد آورد:
الف) واحدهاى اقتضادى ساده يا اشخاص در در مقياس خرد
اينها واحدهاى ابتدايى مصرف مى باشند و از اين قرارند: افراد، خانوارها و
10. Salomon Fabricant. The trend of Government Activity in the U.S. since 1900, National Bureau of Economic Research, 1953.
11..Employment Act


 ب) واحدهاى اقتصادى مركب يا اشر اشخاص در در مقياس كا كلان



 دربارءّ ملت، متو افق مى شوندر
 كه بر اساس مقادير كلى اقدام مى كند. مقادير كلى در اين واحدرهاى مر كب تشكيل مى شوند.







 بيخشد.


r| آ. اين نكته توسط فرانسوا بر و تحت عنوان paternité et fraternité مو رد توجه قرار گر فته

La famille chrétienne et le meurtre du père, Critique. juillet 1941, p. 626, n. 8 .

تصميم گيرى به جاى مانده است كه بدون آن نه خانو اده موجوديت پيدا مى كند و نه بنگاه ماه ما در اينجا
 مو ردى، دروإسين مر حله، ابراز عقيده مى نمايد حالت عدم تمر كزو وجو ددارد و و نه عدم مر كزيت: در در هر گر وه متشكل از قدرتهاى تصميم گيرى خود مختار يك قدرت تصميمگيرندهُ مسلط و برتر پیديدار
 تجانس اشخاص اقتصادى را به دور مى افكند. علم اقتصاد، در قر ن نو زدهمه بر اساس اساس



















 اقتصاد اين واقعه يك ترقى است كه با تانو ل زيست شناس

13. passif 14. B. Nogaro
15. The Theory of Business Entreprise, p. 310.
16. Ch. Rist, Histoire des doctrines économiques, $7^{\mathrm{e}}$ éd., p. 587.

اقتصاد نو ين به تحليل نامتجانس محيط اقتصادى مى يردازد و و نه فقط ميان واحدها
 موضوعات اقتصادى را نيز باز مى شناسد.


 خود انسانها و مكاشفه در آينده عمل می كـي كند؛
 تبليغات بازركانى و نشر يات و تلقينات مى باشند؛










اقتصادى وسعت پیش بينى و ظر فيت تخيل و فضاى انديش





 اقتصادى داراى ابعاد كو چحكى بودند و در يكديگر نفوذى نداشتند، ايجاد سازنش ميان
17. rationalité
18. ultra-rationnel
19. infra-rationnel
20. richtige wirtschaft

```
تو قعات آزادى و اعتقادات جبر ى آسان مى نمود ( چنان كه قبلا ديديم، به اين شر ط كه
                                قانون اعداد بزرگ در اقتصاد قابل اجر ا باشد).
واحدهانى مختلف اقتصادى بر نامههاى نامتوافق خود ارا از روى قصد و اراده تهيه و
تنظيم مى نمايند، تصميمات متضاد مى گيرند و جريان زندگى اقتصادى به صو رت
„(تداخل افقهاى انسانى و تلاقى برنامههايى)" ظاهر مى گردد (٪ كه انسانها آماده
كردهاند، نه مو افق شرح علم مكانيكك و قانو ن انتقال فشار آب، مانند مجمو عهداى از
                                    تغيير مكان اشياءٍ مادى)|"
اكنون لازم است به بررسى اين بر نامهها و تصميمها بيردازيم.
```


a) Sur le role de l'Etat et des groupes

Maurice Byte, Le pouvoir économique (Semaine sociale de Lille, 1949). G. A. Steiner, Governmens's Role in Economic Life (Mac Graw Hill, 1953). William Orton, The Economic Role of the State (University of Chicago Press, 1950).
J. J. Sprengler, Yower Blocs and the formation and content of Economic Decisions (American Economic Review, mai 1950).
Herring, Lobby (dane Encyclopedia of the Social Sciences).
R. Mac Iver, Pressare Groaps (Encyclopedia of the Social Sciences).
D. C. Blalsdelle, Economic Power and Political Pressure (Monograph Tomporary National Economic Committee, 76th Congress, 1941).
W. J. Baunor, Walfare Enonomice and the Theory of the State (Cambridge, Mass., 1952).
Angolon Argelopoulos, Planime at progrde social (L.G.D.J., 1953).
U. Part, Tcoria delle condotem eonomica dello Stato (Milan, 1956).

On consultera avec profit l'intéressant petit livre L'Etat, de M. Jacques Donnediev de Vabres (Paris, Presses Universitaires de France, 1953).

La Revue économique a consacré un numéro spécial aux problèmes da l'intervention de l'Etat dans l'économie (1953, no 2 : $\propto$ Entre la planification ct Ja Liberté $\mathbf{D}$ ).

La revue Esprit a consacré un numéro spécial (juin 1953) aux rapports du pouvoir politique et du pouvoir économique.

Enfin ane étude systématique du role des groupes ot de l'Etat dans les divers domaines de l'économie des Etats-Unis se trouve dans The American Economic Revieco (mai 1954).

Voir également C. B. Hoover, Institutional and Theoretical Implications of Economic Change, The American Economic Review, mars 1954.

[^3]b) Sur la classification des sujets économiques
F. Perroux, Les macro-décisions, Economie appliquée (avril-juin 1949).

- L'Europe sans rivages (Paris, Presses Universitaires de France, 1954).
A. Manchax, Méthode scientifique ę science economique. t. I (p. 49 et suiv.).

Jean Mérigot, Autour de l' « Homo øeconomicuan, Economie contemporaine (mars-avril et mai-juin 1949).

- La nation dans la pensée économique, Economis contemporaine, juin-septembre 1950.
Jean Vincens, La notion de ménage, Revue áconomique, mai 1957.


## فصل دوم

## برنامه ها و تصميمات اشخاص اقتصادى

كليُُ وقايع اقتصادى موجب تصميمگيرى اشخأص اقتصادى مى شـود و اين



 مى كنتدر:


 بر نانهُ زمان بندى مخار ج دارد؛






 ذيل اين اعمال خصلت معينى را عرضه بدارند، به طورى كه قابل ارزيابى و مقايسـه با بر نامههـا باشندهر)
بنابر اين، وجود بر نامه رامى تواني به عنو ان وافعيت تجر بى در نظر گر فتو اين امر به اين دليل نيز


 تفسير فردى رويدادهاى گذشته دارارند.
شخص اقتصادى، چنان كه آثار علمى مكتب سوندي ثارئد ثابت كرده است (ميردال و وليندال)، نخست




 مى كند.


ميان بر نامهها، بنابر درجئ دقت، مى توان تفاوتهاى زير را قائل شد:







برناممها و تصميمات اشخاص اتتصادى IOY

در جر يان اجرا هستند و با يكديگر ارتباط دارند. اين تحليل به ترتيب در مو ارد زير انير انجام مى گيرد:
 برنامه و بر ابساس پيش بينيها و و انتظارات انجار انجام مى دهدـ؛ ب) اجر ای برنامهها در زمان واقعى كه در در قلمر و عدم يقين و خطر اينر احتمالى بوده و قادر است بر ایى شخص شگفتيهاى گو ناكون بيافر يندي




 وقو ع پيوندند و شخص متقابلا واكنش نشان بدها بـدهـ.

به اين ترتيب، زمان ازنو در مر كز تحليل اقتصادى جاى مي گيرد: شخص مانندانسـان /قتصادى در
 بخشى از اين عنصر از اختيار وى بيرون استي

برنامة اشخاص اقتصادى حاكم بر تصميمات آنهاست. تحليل. نو ين اقتصادى دو كونه تصميم اقتصادى را تشخيص مى دهد:

- تصميمات واحدهاى خرد يا تصميمات خرد. اين تصميمها را واحدهاى مصر فى و

 مر كب (گَ وهها) را تشكيل مى دهند و يا تصميماتى كه هدن آنها در مقياس كلان قرار گرفتهاند.

 توسعג تحليل اقتصادى كلان همر اه گُرديده است.
 مى آورد كه (انظر يُ بازيها)" مى كوشد بدان شكل مدون و صورت دستو ر بدهد.
قسمت اوٍل ـ تصميمات خُرد

اكنون كه موضوع تصميمات خرد را روشن كردهايم، به تحليل نظرى آنها

مى پردازيم. در اين كار مكاتب وين سهم اساسى داشته اند. (§ موضوع ع تصميمات خرد: سرمايه و در آمد
 و كردار اساسى اقتصادى هر واحد خرد عبارت است از آمايش مجمو عـو عهُ منابع كه سرمايه را تشكيل مى دهند تا جر يان كالاها و خدما برقرار گردد: اين جر يان همانا درآمد آنـ است الـن


 تعر يف بايد تعمق و مو شكافى بشود. الف) مفهوم |قتصادى سرمايه
مفهوم سرمايه كه مو ضو ع نظر يهُ اقتصادى نو ين مى باشد، ثمرهُ تحليلهاى دختلف

 انحر افى توليد بر بهرهورى كار انسانى مى افـى افزايد.





كارگران مى باشد).
همهُ اين منابع نامتجانس بر اثر محاسبةُ اشخاص اقتها اقهادى، كه سرمايه را مو رد استفاده قر ار مى دهند، معناى اقتصادى پيدا مى كند: اين معنى كسب يك ایر آم آمد است.


 اينكه يك دسته اسكناس بر ابر است با يك كار گاه بافندگى و يك حساب پتك آهنگُرى تفاوتى نمى كند، مى بايستى به اين حقيقت تن در داد كه تجر يد مكاتب

وين بر تجر يد محاسباتى رجحان دارده٪".
 بهرهورى كار انسانى مى افزايد.
 به سوى جنبهُ بسيار خاص سرمايه مى كشاند. بر ایى درك اين مفهوم دو روشن را در نظر مى گير يم كه شخص اقتصادى مى تو اند به كار برد تا نياز معينى را بر آورد:
 مى يابد؛

- و يا آنكه كالاهاى واسطه ایى ميان طبيعت و خود ايجاد مى نمايد تا نسبت به نيازهايش رضامندى بيشتر به دست آورد.


 دفعات رفت و بر گشت خود را تا تا سر چشمه كاه بر آورد. هر گاه اين دهقان وتت بيشترى صرف نمايد، مى تواند با خالى كردن تنهُ
 كالاهاى واسطهاى (سطل يا ناو) با صرف وقت براى ارضاى احتياجات توليد
 كه ارضاى حو ائج زيادتر را ممكن مى گرداند ودر عين حال از شخص اقتصادى مساعى كمترى را طلب مى نمايد.

هايك تأكيد دارد كه مهم اين نيست كه سرمايه توليد مى شود، بلكه مهم توليد تيلد مجدد

از اين ديدگاه تمايزى را كه مكتب كلاسيك انگليس ميان هداياى طبيعت و كالاهاى
4. F. Perroux, Les comptes de la nation, p. 117.
5. Böhm-Bawerk, La théorie positive du capital.
6. Hayek, The Pure Theory of Capital.

توليد شده قائل شده است، نمى توان پذير فت: امر وزه، عوامل طبيعى خودشان نشانهاى از هزاران سال همكارى با عامل كار را در بر دارند.


 نيز دائمى نيست، زيرا حالات مكمل فنى بودن و صرفهُ اقتصادى داشتن تغييـر



 تشكيل بشود.
استهلاك سرمائُ فنى بر اثر فرسودگى عادى (طول عمر سرمايه) يا غيرعادى





 خودشان؛ ابتذال و تنبلى فكرى، و غيره) نيز وجود داشته باشد.
 كه بايد در بر ابر عمل .استهلاك حفظ بشوند، به منبع درآمد تبديل مى كند. ب) مفهوم اقتصادى درآمد
درآمد جر يان كالاها و خدماتى است كه از سرمايه ناشى مى شود. وجود و بقاى

 خدمات مقدارى درآمد به دست مى آورد و اين كار را به عنوان تهيه كنندهُ عامل كار يا

V J.Aventur, Santé collective et science économique, thèse droit, Bordeaux, 1953.

برنامهها و تصميمات اشخاص اتتصادى
فر اهم آورندهُ سرمايه و يا به هر عنو ان ديگر انجام مى دهد؛ تصميمات وى درباره عرضهُ


است.
هر بنگاه بر اى تحصيل سود سازمان مى يابد و عمل مى كند. سود تفاوت ميان قيمت فر وش و قيمت تمام شده است. رئيس بنگاه، بدين منظو ر، سه رشته تصميم به شر ح زير مى گيرد:
 ـ تصميم فر وش محصولات (يا تشكيل ذخيره )؛
 سرمايه گذاريها). ب) مصرف درآمد. ــ درآمد ممكن است دو مو رد استعمال پیدا نمايد و يا به دو صو رت خرج بشود:
() يكى استعمال يا خر ج بر ای مصرف است: هردرآمد جمع خدمات قابل مصرف آم
 مستقيم يا از ظر يت مبادله، به منظور ارضاى نيازها
 كردن است؛ (اپٍ انداز بر خلاف مصرف است، ولى متخالف خر ج نيست) ( هيكس). پس انداز، خود مى تواند به سه مو رد اختصاص يابد: ـ ــ وام مصرفى؛
ــ حفظ پو ل به شكل نقدينه: وجوهى كه بر ایى خر ج منظو ر شده اند، اندوخته به صو رت


 اما اين مو ارد استعمال فقط شامل خالص در درآمد مى گردد، زير ا درآمد بايد حفظ شود. «) حفظ درآملد. ــ هر درآمد از منبعى به دست مى آيد كه بايد حفظ شود. سرمايه،
 استهلاك درآمد از درآمد ناخالص برداش براشت شود. اجر ایى استهلاك عبارت است از برداشت جزئى از ارزش سرمايه از روى درآمد ناخالص و بر اساس طود

سر مايه محاسبه مى گُردد (به عنوان مثال، اگر طول عمر سرهايه • ا سال باشد، ميزان
 ارزش سرمايه ازنو تشكيل شده باشد. بسا اوقات، استهلاك تسر يع مى شود، يعنىَ برا

 اين معنى است كه بايد دستو ر هيكس در ارزش وسرما يه^^ درك گردد: ا(درآمد آن است كه شخص |قتصادى مى تو اند خرج كند بد بدون آنكه فقير شوده).،
 درآمد ارتباط پيدا مى نمايد. تصميمات خرد در دورنماى مورد ديد ما مىتواند در جدول زير آورده شود:


- وام مصرفى؛
- پپ انداز بد صو رت اندوخي

يا اندوخته پو لى؛
ـ يسانداز خلاق و مولد

چنان كه مى بينيم، سرمايه جر يان خدمت يعنى درآمد را ايجاد مى كند. اروينگ فيشر اين واقعيت را پپش كشيده است كه اگر درآمد از سرمايه به دست آيد، ارزش آش درآمد از ارزش سرمايه ناشى نمى شود و برعكس ارزش سرما يه است كه از ارزن الم
 منبع درآمد است و در نتيجه بايد بر اساس ارزش در درآمد خالص مح محاسبه شود كه انتظار
 -
8. J.R. Hichs, Value and Capital.
9. استهلاك /قتصادى سر مايه با تعو يض سرمايه فرق دارد. اين يكى بخشى از سر مايه هاى ثابت است


بر نامهها و تصميمات اشخاص اتتصادى IFY

در اينجا i نر خ بهره است كه قيمت زمان را بيان مى كند وn شمارهُ سالهاى مو رد نظر در عمل, حال كردن ارزش است.
بنابراين، روابط ميان سرمايه و درآمد را مى توان در نماى زير خلاصه كرد:
كالاى سرماية ارزش سرمايه $\longrightarrow$ ارزش $ا$ ار $ا$ آمد
 خدمات؛ اين خدمات به ارزش آنها؛ ارزش خدمات آل به ار ارزش سرمايه. \$ §. تحليل نظرى تصميمات خرد
اقتصاددانان وين به ويره مكتب دوم وين يا مكتب نهاييو ن جديد، اين تحليل را ا انجام داده اند. مكتب اخير نظر ئُ محاسبئ اقتصادى در مقياس خرد را الستادانه آماده ساخته
 اصطلاح هايك (منطق محض انتخابها") را بنا مى نهد: اين نظر يه به عمل آ آكاه انسانى و

 تو ليد كننده در صدد است تا سود بيشينه كسب كند.
الف) محاسبهُ (قتصادى و فايدهُ نها يمى
نظر يهٔ محاسبئ اقتصادى ممكن است بر حسب فايده نهايى ارائه گردد. در اين طر ز نمايش، كه به مكتب وين تعلق دارد، محاسبهُ اقتصادى متكى بر سه عنصر به شرح زير است:
 مبتنى بر سلسله مراتب دارد كه به فرض اگر تحقق بیذيرد، بهزيستى او را تأمين



 زحمت را نمى خو اهند؛ بلكه بهزيستى ذهنى را تعر يف مى نمايند، يعنى، "(هر چه را $\rightarrow$ مو رد پيش بينى به هنكام تشكيل اين دِين.

شخص واقعاً دنبال مى كنده) (همه در جد و جهد) '





 ميان كالاها و شخص اقتصا اقادى.









B) منحنى فايده هاى ذهنى، در واقعيت، هميشهد در نقطه الى كه كيابيا را مقدار OA تعيين مى نمايد) قطع مى شود. آخر ين مقدار كالايمى كه شخص اقتصادى

180 برنامهها و تصميمات اشخاص اقتصادى

در اختيار دارد، يعنى مقدار نهايى، مو رد توجه است: در واقع، فايدهُ اين مقدار نهايى (فايده غايى يا نهايى)، در صو رتى كه مقادير جزئى غير قابل معاوضه يا مقايسه با باشنديند اهميتى را نشان مى دهد كه اين شخص بر ایى مقادير مختلف كالاى تحتى اختى اختيار قائل
 شخص اقتصادى سه ليتر گندم در اختيار دارد: نخستين ليتر بر ای رفع گرسنگى، دومين
 جايگزين ليتر گندم ديگر گردد و برحسب اتفاق فلان ليتر به بهمان مصرف می مى رسد. ارزن يك ليتر گندم براى شخص اقتصادى چچيست؟ عنصر رفاه ذهنى اين شخص كه كه به
 ذهنى مو افق با مصرف گندم (توليد الكل) را نشان داده است. اگر شخص اقتصادى از يك ليتر گُندم محروم بشود، دو ليتر برايش باقى مى ماند كه به دو مصرف نخـينتين تخصيص مى دهد و اين دو مصرف با شا شديدتر ين احتيا اهميتى كه به هر ليتر داده شده همان فايده الى است كه آخر ين مقددار يا آخر ين تمايل بـر بـ
 ( $\left.L_{1}+L_{Y}+L_{r}\right)$ مى باشد. شخص اقتصادى، هنگامى كه يكى از اين مقادير نامشخص قا ذخيرهُ معين كالايى از دست بدهد به قسمى عمل مى كند كه مقدار از دست رفته با






 بستگى پيدا مى كند. چجون موارد استعمال تمام ابن كالاهها انعطاف نايذير نـى باشد، فايدهُ نهايى، با با
12. Dupuit 13. Stanley Jevons, Theory of Political Economy, 1871.
14. Carl Menger, Grundsätze der Volkswirtschaftlehre, 1871.
15. L. Walras, Principes d'une théorie mathématique de l'échange, 1873.

رعايت كلئ نصارف مسكن كلئ كالاها، بايد معين و تعر يف بشود. در اين صورت بوارد زير مشخص مى گردر:

- فايدهُ لالاواسطه به مقدار معينى ازيك كالاى متجانس و قابل تقسيم وابسته بوده و فايده ایى است كه

 مصارف كليه كالاهاى ديگر را تغيير بدهد، بستگى ييدا مى كند: اين فايده نهايى اين كايلا يا يا اين

مبدار از كالاست.
r ب) برنامئ مصرف. ـ شخص اقتصادى، با توجه به نظام احتياجات يا يا تمايلات


 بر ساند؛ بدين منظور بر نامهٔ مصرف را تنظيم مى نمايد تا رفاه ذهنى خاري خود را به حداكثر ارتقاء دهد.



 الف) تصميم براى مصرف
شخضص اقتصادى مصرف خودر رابا ايجاد تساوى ميان فايدهُ نهايى كالاهاى مصر فى در اختيار خرد برنامهريزى میكند.







 , , T. الز دست میداد). ب) تصميم برای مبادلي فرض مى كنيم شخصى يك كالاى متجانس و تقسيميزير به مقادير جزئى و متو الى را مبادله مى كند



 خر يدارى شده برابر با فايدهُ نهايى كالاى تحو يلى بشود. پ) تصميمر به توليد برای بازار











 آنها متنا سب با محصو لهاى نهايى آنها بشود:

تو ليدكننده هنگامى تو ليدرامتو قف مى سازد كه قيمت پرداختى بر برای تر كيب نهايى عوامل مساوى


 كالاها در هر بار به دو دليل زير بى نياز مى باشد:








كافى.است شخص اقتصادى فايده هاى نهايىى را با هم بسنجد، زير ا اين فايده هاي نها نايى است كه




 اشخاص اقتصادى نسبت به مقادير ى است كه صورت اعشارى ندارند و ملاحظات

 فايده هاى نهايیى كرده است: (ششخص اقتصادى كالاههاى داراى فايده متفاوت را با به



 خو اهد آمد.
بر نامهُ مصرف كه بدين تر تيب تهيه مى شود با سه خصو صيت زير مشخص مى گر مردد: الف) اين برنامه خصوصيت مكمل بودن كالاهها را در نظر مى گيرد. اين خا خاصيت



 مو رد كالاهاى معين به انتخابهاى مستقل دست نمى زند و منطق انتخاب دربارهُ

بر نامهدا و تصميات اشخاص اقتصادى 199

مجموعهاى از كالاها وجود دارد．در واقع، همئ احتياجات انسانى مستقل از يكديگر مى باشند．روزنشتين－رُردان״ سه نو ع عمل متقابل ميان نيازها تشخيص دار داده است： （1）شرط پيدايش احتياج ديگُ بر اثر ارضاى احتياج معين：مثلا ارضاى نيازمنديهاى
「

「 「）كاهش يا رنع يك احتياج بر اثر ارضاى احتيإِ ديگر．
 مى گيرد．كالاها نبايد مانند واقعيتهاى مادى يا فيز يكى ملاحظه شو ند．اين كالاها تنها بر اثر عرضه امكانات براى استعمال در مو ارد مختلف معناى اقتصادى پيدا مى كنند． بنابراين، شخص اقتصادى فوايد يك كالا را فقط در مصارف مختلف ميان خود

مى سنجد و با فايده هاى كلئُ كالاهاى ديگر در مصارف مختلف مو اجهه مى دهد．


اقتصادى（يان تين برخن）تهيه شده است．
 به عوامل ذهنى بستگى دارد، يعنى（اميدان ديدها．．．، ظر فيت پيش بينى بينى و تخيل）（هانس ماير ）．
 كه اگر شخص بتو اند نيازمنديهاى مهم براى آيندهُ دور را پیش بينى كند، احتيا
 طو ل اين دوره پيش بينى مى شو ند．


 ＂ماشين خو شگذرانى＂در آمده باشد．برنامه بر اساس مر اتب رجحانهاى شخص معين مى شود．اين مر اتب انگيزهها و علل تنو ع افر افر اطى را بيان مى كنند．معقو ليت برنامئ

16．Rosenstein－Rodan

مصرف در جستوجو ى حداكثر ارضاء با اقل هزينه است و باز هم شخخص اقتصادى است كه حداكثر ارضاه و اقل هزينه را ارزش كذارى مى كند. اين مفهوم معقو ليت اجتتاب از اشتباه بعضى از اقتصاددانان را إمكان مى دهد. اينان مفهوم عقلايى بودن را با (پجنبهُ عقلايى سر مايه دار)؛ يكى مى انگارند و هر گو نه رفتار دور


ب) دحاسبُ اقتصادى، منحنيهاى بى تفاوت و منحنيهاى محصول برا بر ابر
 برحسب منحنيهاى بى تغاوتى و در تحليل توليد برحسب منحنيهاى محصول برابر (يا مقدار بر ابر ) أرائه بشود.
() انتخاب مصرف كننده

در تحليل مصرف، تو سل به اصل فايدهُ نهايى دو مشكل انير زير را با به بار مى آورد:










 بعضى از نو يسند گان بر ای رفع اين معايب، تحليل رفتار مصرف كننده را به گو انها الى ديگر عرضه كرده اند.
17. Louis Baudin, Irrationality in Economics, Quarterly Journal of Economics, Nov. 1954.
^1^. بر رسى اقتصادى ازديد روانشناسى طى سالهاى اخير گسترش يافته. استْ. رجوع كنيد به: P.-L. Reynaud, La Psychologie économique, collection «Bilans de la connaissance économique», Paris, Rivière, 1954.
19. Ludwig von Mises, National Oekonomic, p. 84.

بر نامهها و تصميمات اشخاص اتتصادى IVI

منشاءِ اين عرضهُ جديد از پارتو است. اين اقتصاددان عقيده دارد كه فايده (يا ريا







 بى تفاوتى عرضه مه گی گردد.
 بريائُ تحليل پارتو بسط داده اند اند.

 نظر خود تخمين بزند و ارزن نسبى كالاها و وخدمات را با هزينهُ نسبى، يعنى قيمت آنها

براى تشر يح تصميمات مصرف كننده مى توان از يك الگّ الگوى نظرى تفاضاى

 خرج در اختيار دارد بهتر ين مصرف ممكن را را بر مى گزينديند. الف) قواعد نظر يه




 كامل است. اين نخستين قاعدهُ نظر يه است.

قاعدهُ دوم همانا سر ايت ناپֶير ی است.اگر در اين صو رت C1 بر C 1 بر برترى دارد. هر كاه لازم باشد، انتخابهاى متو افق ميان
 قاعدهُ سوم همانا قاعدهُ عدم اشباع است: اگر دو تر كيب از مصارف مثلا محتوى مقدارى برابر از كالاى X باشد ولى در يكى از آن دو مقدار زيادتر ا از از كالاى Y Y باشد، مجموعغ أخير رجحان پيدا مى نمايد.



 را نسبت به تر كيب A بی تفاوت مى گر واداند. اينان قو اعد اساسى نظر يهُ عمو مى انتخاب مى بر باشند و بر الى تذوين نظر يهُ انتخاب مصرف كننده به كار مى روند. ب) منحنيهاى بیى تفاوتى دو كالاى (يا مجمو عهاى از كالاهاى) A و B را در نظر مى گير يم. تر كيبهاى مختلفى


 مصرف كننده فايده ايى يكسان دارند. در اين شكل، منحنيهاى بى تفاوتى بالاتر (AB) از مى شود. اين دو منحنى مكان تر كيبهايى است كه به ترتيب رضايت بسيار زياد ويا ويا اندكى كمتر از تر كيبهاى مو جود در هنحنى CD را به دصرف كنتنده ارزانى مى دارد. مى گو ييم
((اضر يب برترىدهنده)"「 در منحنى AB بالاتر "از منحنيهاى CD و EF است. مجموعُّ منحنيهاى بى تفاوتى نقشهُ بى تفاوتى مصرف كننده را پديد مى آورد. منحنيهاى بى تفاوتى خصوصيات زير را عر ضه مى دارند:




 كالاى A باشد، بى تفاوت است. اين وضعيت هنگامى پديد مى آيد كه مصرف كننده از

 فرقى نمى گذارد، اين دو تر كيب، هر دو، مقدار واحدى از كالاى A رادر بردارند، ولى در
 مصرف كننده از كالاى B اشباع شده باشد.


 بى تفاوتى كاهش نرخ نهايى جانشينى ميان كــالاى A و كالاى B , , ا منعكس مى كند (شكل 9).


21. ophélimité

 سطح ارضاء را حفظ كند. مصرف كننده، به تدريج كه مقدار بيشتر ى از كا كالاي A را با به دست مى آورد، آماده
 جانشينى نزولى مى باشد. شيب منحنى بى تفاوتى نرخ نهايى جانشينى ميان A B B ن خو اهد بود.
در شكل V روابط زير را مشاهده مى نماييم: T.M.S. ${ }_{\text {BA }}=$ MN شيب $=\frac{-\mathrm{OM}}{\mathrm{ON}}=-\operatorname{tang} \propto$ مطابق معمول، تحذب منحنيهاى بى تفاوتى را الصل مسلم مى انگاريم. ولى اين اصل هميشه مسلم نبوده و ملاك قر قر ار نمى گيردي


 مى شوند.
 صو رت خطوط مستقيم در مى آيد (شكل 9 ).


كالاهاى جانشين يُذير


كالاهاى مكـل

 ديگُ اين كالاهاست و ممكن است بعضى رجـانهاى بالاتر يا رجحانهاى ضعيفتر را

برنامهها و تصميمات اشخاص امتصادى IVD

عرضه بدارند. چون يك تر كيب در يك زمان نمى تو اند با تر كيب ديخرى مساوى و يا از آن بهتر و يا بدتر باشد، تالاقى منحنيهاى بى تفاوتى يك حالت بیى معنى را مى در شكل • • منحنى I شاخص معينى از مزيت و برتر د دارد دارد و منحنى II شاخص


 نشاند دهندهُ همان مقدار A ولى مقدار كمتر ى از B است.



پ) تصميم مصرف كننده نقشُ بَى تفاوتى مصرف كنتده نمايشدهندهُ ُ سليقه هاى اوست. تصميمـاتى كه

 مصرف كننده، جبر و محدوديتهايى از نظر درآمد و قيمت محصولات ايجاد مى كنند. جبر بودجه را خط بودجه يا خط قيمتها نمايش مى دهدر دهد فرض مى كنيم مصرف كننده در آمد R را دازد و قيمت محصولات A و B به ترتيب PB ${ }^{\text {P }}$ باشد

 محصو ل A اختصاص مید اد، از اين كالاى A منقدار OX مىداشت.
خط XY مكان كليئ تر كيبهاى كالاهاى A و B A است كه مصرف كتنده مى تو اند



$$
\begin{aligned}
& \mathrm{AP}_{\mathrm{A}}+\mathrm{BP}_{\mathrm{B}}=\mathrm{R} \\
& \text { معادلة بالا را مى تو انيم به صو رت زير بنو يسيم: } \\
& \text { ( } \mathrm{A}=\frac{\mathrm{R}}{\mathrm{P}_{\mathrm{A}}}-\frac{\mathrm{P}_{\mathrm{B}}}{\mathrm{P}_{\mathrm{A}}} \mathrm{~B} \text { : و يا }
\end{aligned}
$$

شيب اين خط نسبت به محو ر






 منحنى بى تفاوتى است و با أين خط مماس بوده و و يا تلاقى مى نمايد.


 (است، پس داريم:

$$
\text { T.M.S. }{ }_{\mathrm{BA}}=\frac{\mathrm{P}_{\mathrm{A}}}{\mathrm{P}_{\mathrm{B}}}
$$



 اين كالاها باشد.

برنامدها و تصميمات اشخاص اقتصادى IVV
Y) انتخاب توليد كننده

تحليل رفتار تو ليدكننده يا بنگاه همانند تحليل رفتار مصرف كننده است.
 روشهاى مختلفى تشكيل مى شو ند و در هر روش، براساس رو روابط ابط ميان مقدار منابع




انتخاب مى یردازد
اكنون بنگاهى را در نظر مى گير يم كه تصميم به توليد كالايى گر فته و مؤثرتر ين




 منحنيهاى مقدار برابر ) كمك بڭير يم. منحنى محصول بر ابر مكان تر كيبهاى عوامل
 را مى تو انيم هم با تركيب عو امل الX دست آوريم. مقادير بيشتر توليد را منحنيهاى محصو لـي بر ابر در ارتفاع بالاتر نمايش مى دهند (مثلا ${ }^{\text {( }) \text { ). }}$ منحنيهاى محصو ل برابر همان خصوصيت منحنيهاى بى تفاوتى را به شر زير عرضه مى دارند:



 مى تو اند جانشين عامل ديگر بشود؛
 كامل يكديگر نيستند؛ هر قدر از مقادير متو الى عامل توليد X بيشتر صرف نظر گردد، واحدهاى عامل Y را دشو ارتر مىتوان جانشين كرد. اين وضعيت اصل تزولى نرغ

 تو ليد تغيير ننمايد. در نتيجه، نر خ نها در نقطُّ معين از منحنى (



نرخنهايى جانششينى ميان X X X X Xاوى با نسبت محصو ل نهايى X به محصول نهايى Y است.

$$
\mathrm{T}_{\mathrm{YX}}=\frac{\mathrm{PM}_{\mathrm{x}}}{\mathrm{P} \cdot \mathrm{M}_{\mathrm{y}}}
$$

محصول نهايى همانا تغيير در محصو ل P در ارتباط با تغيير يك واحد
 فرض شده است. به همين ترتيب PM فرض مى كنيم


$$
T_{Y X}=r=\frac{1}{1 / r}=\frac{P M_{X}}{{ }^{2} P M_{Y}} \text { حشم بيوشيم. بدين قرار: }
$$


 از اين خاصيت براى تعر يف و تعيين قلمر و عقلايى عمليات توليد استفياد شكل مقدار از عامل Y است كه در تو ليد


بر بامهها و تصميمات اشخاص اقتصادى IV9

به بعد، هر گاه بخو اهيم مقدار بسيار زيادى از عامل X را مو رد استفاده قر ار بدهيم، بايد مقدار بيشترى از عامل Y را در جر يان توليد وارد كنيم و اين وضعيت معنى ندارد، زير ا


برابر با صفر است و نرن نهايى جانشينى ميان Y و X





بى نهايت است.
منحنيهاى OL وOL منحنيهاى حد مى باشند؛ OL حداقل مقدار عامل X لا زم بر الى دستيابى به مقادير مختلف محصو ل را مى رساند؛ OL حداقل مقدار عامل Y و مو رد مو نياز

 عامل X مساوى با صفر مى باشد. منطقُّ ميان OL , OL محدودهُ عمليات عقلايى تو ليد است. در درون اين منطقه،



 نمودار مشاهد مى شود، بنگاه با تر كيب عو امل

بياورد.
شكل ((بيضو ى)) منحنيهاى محصو ل بر ابر، اين واقعيت را مى رساند كه به طور كلى،
 يابد. فرض مى كنيم كه X عامل كار و Y عامل سرمايه باشند، زمانى فرا مى رسد كه كارگران اضافى به صو رت مزاحم در مى آيند. نسبتهاى تركيب بعضى از عو امل تو ليد، در بعضى از صنايع، ثابت و تغينى است و نمى توان يك عامل را جانشين ديگرى كرد. در اين صو رت، منحنيهاي دحصول بر ابر در تمام طول خوذ موازی با محو نقشُّ منحنيهاى محصو ل برابر امكانات ات تو ليد بنگاه را نشان مى دوهد. اكنون ببينيم

بنگاه چه مقدار توليد را برمى گزيند.


 بنابر اين مخارج كل توليد به ازایى دو عامل X X X چنين بنو يسيم:

$$
\mathrm{D}=\mathrm{X} . \mathrm{P}_{x}+\mathrm{Y} \cdot P_{y}
$$

هر گاه بنگاه كلئ منابع مالى خود را براى خر يد عامل X X
 مى نمود، مى توانست
 چنين است:



منحنى هزينهُ متغير كل بنگا.


مسير تو سعه

بنگاه با توجه به خط هزينهُ برابر خود، مى خواهد توليد را به بالاترين نقطه از

 محصول برابر و يا برابر با نرخ نهايى جانشينى است:

برنامهما و تصميمات اشخاص امتصادى IAI

$$
\mathrm{T}_{x . y}=\frac{\mathrm{P}_{x}}{\mathrm{P}_{y}}=\frac{\mathrm{PM}_{x}}{\mathrm{PM}_{y}}
$$


 در شكل


هطابق با كمتر ين هزينه است




 توليد افزايش يابد، مقدار خر يد عوامل Y X X ج براساس مسير توسعه مى توان منحنى هزينههاى متغير بنگام را تا تعيين نمود (شكل


 ( $\left.\mathrm{P}_{1}, \mathrm{P}_{2}, \mathrm{P}_{3}, \ldots, \mathrm{P}_{n}\right)$ ( $\left.\mathrm{D}_{1}, \mathrm{D}_{2}, \mathrm{D}_{3}, \ldots, \mathrm{D}_{n}\right)$ هزينههاى متغير بنگاه را مى رسانند.





انتقادات ناواردى بر اين نظر ير يه شده است:


 شالوده هاى محاسبئ اقتصادى، يعنى نيازها يا ميل به مصارف شخص اقتصادى، عوا امل

منشاءٍ محدوديت كالاها و ماهيت اعمال تصرف و تملك شخص را تشكيل مى دهند.
 مى گیرد. مكتب نهاييون جديد، ضمن تعر يف رفاه ذهنى، يعنى آنچچه شخص
 نظر يه هاى كمكى بايد از لحاظ تاريخى مشخص
 نظر يُّ تشكيل و تبديل نظام ارزشهاى اعلى فلسفى؛


هنجارهاى حقوقى، اخخلاقى و اجتماعى). ب) همان طور كه نظر يهُ محاسبهُ اقتصادى را نمى توان متهم به تجر يد خشك ساخت، توضيح رفتار انسانى زا نيز نمى تو ان غير واقعى دانست و به اين بهانه اشخاص اقتصادى معمولا ميان فايده هاى نهايى تساوى برقر ار نمى كنند، اين نظر يه را

 اين كار را مى كنيم، چنان كه زوردن اما، هر نظر يه بازساخت منطقى و ارزش تحليل دارد. نظر يه به صورت مشر ورح


 از يك كاميو ن سبقت بگيرد، حال آنكه اتومبيل ديگر از سمت مقابل مى آيد. اين نكات
 شر ايط و اوضاع جاده، درجهُ قابليت ديد، وضع ترمزها، بیى پر وايیى راننده و غيرهـ ـ اينها حداقل موضو عاتى است كه به داوطلب گو اهينامه رانندگى تعليم داده مى شود. توضيح عمل - يعنى نظر يُ (اسبقت)) - بايد در كليهُ مر احل استدلال بگنجد و ر راننده ایى كه سبقت مى گيرد اين مر احل را جزء به جزء در مدنظر نمى گيرد بلكه به مجمو عهُ وضع وليت تو جه مى نمايد. هر گاه سبك تر ين انتقادات عليه نظر يهُ محاسبُّ اقتصادى را. به كنارى بگذاريم، باز

بر بامهها و تصميات اشخاص اتتصادى IAY
 اقتصادى، منجمله، با رفتار واحدهاى اقتصادى مطابـي رابقت ندارد. اين رفتار تحت شر ايطى
 شخص اقتصادى در محيطى است كه بدون اراده انطباق مى يابد، به دقت مى شمارد و







 كه با درسهاى تجر به در جهت صعود يا نزول انطباق يابد. بنابر اين، بجاست فرضئ
 برتر بدانيه.
به علاوه، نظر يُ مدحاسبهُ اقتصادى واقعيات زير را از نظر دور مى دارد:
 بلكه جزنأ سخت و انعطاف نآذير مى باشد، يا بدين سبب كه واحدهاى اقتصادى در حد

 مى تو اند تغيير يابد.
(Y تصميمات اشخاص اقتصادى تنها جنبهُ نهايى ندارند؛ اين تصميمات، هنگامى


 در گرو ساختارهاى نو قرار دارند.
「 ارزشها (به معناى فلسفى اصطلاح) را كه (احتى به هنگام استفاده از محاسبةُ اقتصادى از اين نظر يه ناشى نمى شوند)ه، در نظر نمى گيرد.
(Y شر كت كند. اين نظر يه فقط روابط تعاونى مبتنى براصـ اصل مبادله و قرارداد را توا توضيح مى دهد و به موارد زير توجه ندا بارده
 - روابط اشتر اكى كه با پذيرش نظام واحد ارزشها، اختلاط شعو ر و ادراك را بان مى كنند.



 است نظرئ ديگرى، يعنى نظر يُ تصميمات كلان مورد استفاده قرار بايرد.

## قسمت دوم - تصميمات كلان



 كمياب در يك واحد مر كب مى ير دازير.



 (توليد صنعت؛ مصرف ملت) تشكيل مى شوند. اين مقادير كلى موضو ع تصميمات كلان

 معقو ليت تصميمات را مو رد توجه قرار بار بدهيم.

برنامهها و تصميمات اشخاص اقتصادى NO
§ ا. تعريف تصميمات كلان
در يك واحد مر كب چند قدرت تصميم گير ى وجود دارد و بر ایى خود بر نامه هاى نامتو افق تهيه مى نما يند. مقام تصميم گير نده در اين واحد مى مى كو شد

 تصميم گير نده يك تصميم كلان مى گيرد.


 ديگُر دخالت مى كند.





 كلى ملتهاى عضو، يا براى تعيين و تثبيت مقدار ـ ـ عايد گذاريهانى أساسىى و ارشاد آنها دخالت مى نمايد. به دنبال اين مثالهاى گو ناگو ن مى بتو انيم سه خصو صيت مشخصه زير را در تصميم كلانٌ عرضه بداريم: الف) اين تصميم در واحد مر كب، عمل قدرت تصميم گير نده ایى است كه بر نامهُوى تفوق دارد و طلى دورهُ معين نفوذنابر گشتنى يا جزئاً نابر گشتنى اعما قدرت يك طرفه و يا با موافقت واحدهاى ديگر در واحد مر كب به دست مى آيد
 هزينه ایى را به بار مى آورد (به عنوان مثال، هزينهُ مشو رت)؛ ب) اين تصميم متضمن كاربرد جبر است. دولت به عنو ان انحصارٍ


 اينان فشار وارد مى سازد.

در واحدهاى مرّكب خصوصى نيز كاربرد جبر معمول و متداول است.






 خود يا تغيير قاعدهُ كار در جهت مو افق با ما منافع خود آماده سازد.)؛ پ) تصميم كلان مبتنى بر پيش بينى كل كنشها و واكنشهای گو ناگو ن و غالباً نامتو افق است. قدرت تصميم گير نده در گرو ساختار جديد مقدار كلى، يعنى ايجاد تو افت ميان بر نامه هاى مختلف اشخاص اقتصادى از طر يق اعمال جبر قر ار دارد. هر گاه واحدهاى جزءِ تشكيل دهنده داراى ابعاد و نير وهاى قر اردادى غير قابل اغماض باشند، قدرت مسلط در معر ض اين خطر قر ار مى گيرد كه دچار محدوديتهايیى ناشى از ((درون)" خود واحد مر كب بشود. تصميم كلان، در محيطى متشکل از آ گاهيهاى انسانى و بر نامه هاى مستقل انتشار مى يابد. ملا حظه مى شود كه در مو رد ملت ميان اجر اى تصميم كلان و نو ع نظام سياسى ( جبر قانو نى، وجود انضباط ملي كه مثلا در انگليس آزادانه اعطا گرديده است و احياى يك انضباط ملى بر اثر جبر پليسى مانند اتحاد شو روى) ارتباطى وجود دارد.
r §
تصميمات كلان ممكن است بنابر عناصر متأثر از قدرت تصميم گير ى مسلط در واحد مر كب طبقه بندى گردد. .به اين ترتيب سه نوع تصميم كلان تشخيص داده مى شود:
الف) تصميم درباره حدود فعاليت اقتصادى كلان دولت، به عنوان مثال، در قلمر و ملت، قو اعد حاكم بر روابط ميان كارفرمايان و كارگران را معين مى نمايد: دولت، در باب قر اردادهاى جـمعى رويه ايجاد مى كند يا به

هنگام برخو رد و كشمكش با نير وى كار داورى اجبارى مقر ر مىدارد.
ب) تصميم درباره مقادير كلان
كارتل بين المللى مقدار فر وش اعضاى خود را تحت نظم و قاعده در مى آورد، به اين تر تيب كه بازار هر يك را به خود او تخصيص مى دهد و يا اجر إي يك طر ع كلى

صادرات را ميان آنها توزيع مى نمايد.
 گوت

پ) تصميم كلان درباره́ قيمتها

 صادرات كلى ارزش پول ملى را نسبت به پو لهاى خارجى معين مى كند.
§ r. معقوليت تصميمات كلان





بازسازى منطقى يك تصميم كلان نيز اقدام نماييم؟





 اقتصادى كارى ندأرد؛ سطح كمينه يا بهينهُ مقدار جيره هر هرا را معين مي مي كند.







 فر اوان ديده مى شود، لازم است كه:






 دركاربرددرزست رعايت گرددو و در اين جهت است كـ اس بايد مشو رت اقتصاددان به سوى سياست روى آورد.

## قسمت سوم - مسائل مربوط به تصميم

 جست وجو ى نتيجهُ بيشينه را به ازاى هزينه كمينه در نظر مى گییرد. اين تحليل چُر ساده
 دشو اريها اشكال مختلف دارند:
 شخص اقتصادى ضرورت پیدا مى كند ؛ (Y تصميم بايد به عدم اطمينان نسبت به آينده التفات كند آد

 الف) تصميم و زمان






 اگَ i i نرخ بهره باشد، يك فرانك الك امر وز طى زمان به ترتيب زير ارزش بيدا مى كند: سِ از يكسال $1+i$
پس از دو سال

برنامهها و تصميمات اشخاص اقتصادى •

پی از $n$ سال
$\frac{1}{(1+i)^{n}}$ بر عكس، يك فر انك پس از $n$ سال را





| \% 1 | $\%$ | $\%$ | $\%$ | $\%$ | مدت |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1... | 1... | $1 \ldots$ | 1... | 1... | هِّ |
| gAr | var | NGM | Q.V | 1... | טهال |
| faf | glf | vff | ArI | 1... | . |
| rio | rYY | Qur | gVr | 1... | rer. |
| 99 | rry | fir | $\Delta \Delta r$ | 1... | rer. |
| r) | AV | rra | rri | $1 \ldots$ | -هسال |
| $<1$ | $\wedge$ | or |  | 1... | -•••• |


 كنونى به ترتيب زير به دست مى آيد:

$$
\mathrm{R}_{0}-\mathrm{D}_{0}+\frac{\mathrm{R}_{1}-\mathrm{D}_{1}}{(1+i)}+\frac{\mathrm{R}_{2}-\mathrm{D}_{2}}{(1+i)^{2}}+\cdots+\frac{\mathrm{R}_{n}-\mathrm{D}_{n}}{(1+i)^{n}}
$$

 هر هند نر خر بهره بر اثر تحو ل بازار سرمايه، طى زمان




 در آينده به اين مطلب مى رسيم.

ب) تصميم و عدم اطمينان
تصميم هيج گاه و يا تقر يباً هيج گاه برایى آيندهُ مسلم و مطمئن اتخاذ نمى شود.
 واكنش درونى وجود ندارد، يا چنان كه بر خى گفته اند، انتخا بهاى شخص و و انتخا بهانى طبيعت نسبت به يكديگُر مستقل باشند.
شخص در برابر وضع نامعلوم آينده چگگونه تصميم مى گیرد؟ و بنابر چه ضو ابطى بهتر ین تصميم ممكن ر! اتخلاذ مى كند؟
ضوابط مختلف براى تعيين ارزش كليُ نتايّج احتمالى به شرح زير پيشنهاد شده است:
 آن عمل را مورد تو جه قرار مى دهيم كه با بهتر ين ميانگين مطابقت دارد؛
 مى گردد كه با كمتر ين زيان مطابقت نمايد؛
 مى گردد؛ اگر پیش بينى درست باشد، به ازاى هر تصميم و هر وضع محتمل، تفاوت ميان اين نتيجه و بهتر ين نتيجهُ احتمالى را جانشين نفع ياضر ر مى كنيم. بر اساس جدول عدم النفع كه به اين تر تيب تنظيم مى شود، تصميم بر ززيده آن است كه ضر احت احتمالى بيشينه را به سطح كمينه برساند. ت) ضابطهٔ هو رويج r ، كه بنا بر آن مو ردى انتخاب مى شود كه ميانگين تعديلى نتايج افراطلى ناشى از اين عمل را به سطح بيشينه برساند و تعديل با (پضر يب خوش بينى") واقع بين صفر و يك انجام مى گيرد، به ازاى هر عمل عبارت بهتر ين و بدتر ين نتيجه مى با باشند.


 دربارهّ ارزش اين احتمال اتفاق نظر وجود دارد. به عنو ان مثال، مى تو انيم احتمال را با به فر اوانى در آمار
 اقتصادى و استعدادهاى روانى وى بستگى دارد.

در•تحليل پيشين پذير فتيم كه طبيعت در بر ابر تصميم شخص اقتصادى بى طرف است و تصميم ساير |شخاص اقتصادى را نيز در نظر نگر فتيم. ازديدگاه اخير، بعضى از نظامهاى اقتصادى به ويرّه نظام والر اس وپپ


مبادله، ايجاد تساوى ميان بهرهوريهاى نهايى در توليد، وضعهاى تعادل اوليه يا خاصى را تعيين












 تحليل ديگرى نياز پيدا مى كنيم.

 ككك كرفتهاند.










 بجاست به اصول و به خصوصيات عمومى آن اشاره كنيم.
31. Bowley 32. G. Th. Guilbaud 33. Von Neumann
34. Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, $2^{\text {nd }}$ ed. 1947.





 برابر قرار دارد.

B استراتُى

|  | I | II | III |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\frac{3}{3 / 2}$ | I | 1 | -1 |
|  | $f$ |  |  |
|  | II | $\cdot$ | $-r$ |
|  | 1 |  |  |
| III | $r$ | $\cdot$ | $r$ |


 وض III را التخاب مى المايد.







خود نغىى نیى ييند.

ب) بازيكنان، در ساير موارد. در وضعيتهايى كه به دست آر رده اند بغضى از عناصر حر كت (حالت


35. minimax 36. saddle-point

بر نامهها و تصميمات اشخاص اقتصادى $19 Y$

تلقين اصل كمتر ين بيشينه استر اتثى خود را بر نمى گزيند، بلكه يك سلسله تغيير ات استر اتثريك را


ضرب و حاصل ضر بها را با هم جـمع مى كنيم). ץ † اكنو ن حالت بازيهايى را در نظر مى گير يم كه عدهُ بازيكن ازدو نفر بيشتر و جمع بازيهاصفر

باشد.
 صورت جمعى ميٍ تواند اميد بُردى را تأمين كند كه بالاتر از جمع اميدهايى باشهد كه هـ هر بازيگر مى توانست منفرداً داشته بانشد.
فرض مى كنيم در يك بازى سه نفره قو اعدى مقر ر است كه بازيكن شماره أ ا يا ب، هنگامى كه با بازيكن شماره دست آورد، حال آنكه هر گاه دو بازيكن با بازيكن سوم شر يك بشو ند، نتيجه را به تساوى تقسيم


 بازيگر و هم به طرف بازى عر ضه مـه می شو ند.


 خلاصهُ كلام، نومان و مو رگنشتر ن ميان بازيهاى (ادر مجموع صفر) كه در آن كل بُرده
 كه جـع كل بردها مثبت است، فرق مى گذارد. اين بازيها را مى تو ان بر اقتصادى تطبيق كرد كه در آن



 اعمال هماهنگ انسانى را نه فقط بر حسب شر ايط معين مادى، بلكه با ابتكارات انسانى به نمايش مى گذارده) (دوبارل).



نظر يه را به شرح زير نشان داده است: الف) نظر ئُ بازى تعاونى، كه وضعيتها يى را شرح مى دهد كه هر بازيكن از تصفيُ بازى بر إى بازيكنان
37. M. Shubik, Kyklos, 1953, fasc. 1, p. 21 sqq.

ديگر و براى خود (انحصار فر وش دوجانبه و انحصار خر يد دوجانبه، چند قطبيها، كارتلها و انحصار دوجانبه) آكاه انهي كامل داردي؛



 (رقابت انحصارى خالص).
با اين همه شايسته است موارد ارد تفاوت ميان بازى و فعاليت القتصادى را اي يادآور شو يمي:





 r (














38. G. Th. Guilbaud, La théorie des jeux.

گزارشى كه به كنكرهُ اقتصاددانان فر انسوى زبان ارائه شده است.

## * *

در پايان بر رسى بر نامهها و تصميمات اشخاص اقتصادى در مى يابيم كه تحليل
 حنين تحليلى، ازيك سو، تو جه به عامل زمان والزامات آن در رفتار اشخاص اشتا اقتصادى و از سوى ديگر شناخت نقش جبر در روابط ميان اشخاص أقتصادى و نيز وجود نفوذ نامتقارن ناشى از نابر ابرى است.
 واقعى را به همان دقت كذشته حفظ نكند و نتايج آن را بسط نذهد، البته درخو ر تأسف


1) Sur lee misro-d6ciaions
F. Perroux, La valeur (Prosses Univorsitaires de Franco, collect. $\propto$ Thooriad, 1953).

- Le néo-marginalisme, Domat-Montchrestien, 1945.
- Les comptes de la nation (Presses Universitaires de France, 1949), chap. I et chap. III (sur lo capital).
- Théories économiques contemporaines, cours professé à l'Institut d'Etudes politiques (Paris, Centre de Documentation Universitaire).
G. Priou, L'utilite marginale de C. Menger J. B. Clark (Paris, 1938). Börm-Bawerk, article a Wert d, da Handwörterbuch der Staatwissenachaften.
Rosenstein-Rodan, article « Gronenutzen o (même ouvrage).
V. Pareto, Manuel d'economie politique (1909).

Pantaleoni, Principi di Economia Pura (1894).
K. Wicksell, Lectures on Political Economy (Londros, 1934).
R. Hiciss, Value and Capital (Oxford, 1939) ; trad. fr. Valeur at capital,
J. Danod, 1956.
F. Haysx, The Pure Theory of Capital (1941).
E. Landant, Esudea sur la theoorie de la monnaie at du capisal (Parir, 1950).

> 2) Sur les macro-décisiona
F. Perroux, Lea macro-décisiona, Economie appliqute, n^2, 1949.
3) Sur la théorie des décisions el la théorie des jeux
G. Th. Guilbaud, La théorie des jeux (Economie appliquée, 1949).

La théorie des jeux, rapport présenté au Congrès des Economistes de Langue française (Revue d'économie politique, Paris, 1954).
G. Th. Gumbaud, éd., La décision, Editions du Centre national de la Recherche scientifique (Puris, 1961).
B. de Jouvenel, Les recherches sur la décision (Bulletin S.E.D.E.I.S., $\mathrm{n}^{08} 809$ et 813, Paris, 1962).
Neumann et Morgenstern, The Theory of Games and Economic Behavior, Princeton ( $2^{\mathrm{e}}$ éd., 1947).
H. A. Smon, Theories of decision-making in Economics (The American Economic Review, juin 1959).
R. D. Luce et H. Ratffa, Games and decisions (Wiley, New York, 1957).
G. L. Seackle, Decision, Order and Time in Human Affairs (Cambridge University Press, 1961).
M. Allais, Le comportement de l'homme rationnel devant le risque (Econometrica, octobre 1953).
Les récents développements de l'analyse économique, notamment la théorie des jeux, ont fait renaître des discussions sur la mesurabilité de l'utilité. Nous n'avons pas envisagé celíe question au texte; maiz elle peut retenir l'attention des chercheurs. Nous indiquons, enmene clémente bibliographiques de départ
R. H. Strotz, Cardinal Utility (The American Economic Revievo, mai 1953, p. 384 нqq.).
D. Elysberg, Classic and Current notiona of Measarable Utility (The Economic Journal, septemise 1954).

Ces deax articles contiennent des indications de lectures supplémentaires.
Mais il fant signaler tout particulièrement deux contributions magistrales de Sir Dennis Robertson:
Utility and All That, Alleu \& Unwin, 1953.
Utility and All What (The Economic Journal, décembre 1954).
L'analyse des anticipations qui commaudent les décisions des sujets économiques, a donvé lipu à dés travaux très intéressants. Citons en particulier :
A. G. Hart, Anticipationa, Uncertainty and Dynamic Planning (Journal of Business of the University of Chicago, oct. 1940).
G. L. S. Shackle, Expectations in Economics (Cambridge, England. 1949).
F. Mobiglani et K. J. Cohen, The role of anticipations and plans in ceonomic behavior (Univarsity of Illinois, 1961).

جزءٍ دوم از عنوان سوم

## سازمان فعاليت اقتصادى ملى

ملت، در عرصهُ اقتصادى، همحيون حقيقت سازمان به نظر مى آيد: فعاليتهاى اقتصاديى كه افراد، خانوارهارها، گر وهها و دولت انجام














 اين دستگاهها به عنو ان مرحلئ ارتباطى ميان مشاهدات جدا جدا جدا از يك سو و

يكنو اختيهاى عمو مى از سو ى ديگر مو رد استفاده قر ار مى گير ند و شناختى از شكل

 به مو ارد اختلاف كه به هر مجمو عهُ عينى اصالت مى بخششد، ساختار مجمو عهُ مو رد نظر، تحليل مى گردد.

 يك تور امكان مى دهند تا شكل تغيير پذير واقعيت اقتصادى راصيد نما ينده) ( اويكن). بنا بر اين، بر رسى را به ترتيب زير دنبال مى كنيه:



## فصل نخست

## شناخت شكل فعاليت اقتصادى نظامها و انواع سازمان






 و نوع سازمان به دست مى آيند.








 سر انجام از قر ن شانزدهرب، دورهُ اقتصاد ملى و بين المللى را در میى يابد.



1. geschlossene Hauswirtschaft 2. Stadtwirtschaft
2. Système national d'économie politique, 1841






 همين اواخر ، والتر اويكن نظر داده است كه عني

 كه بر اساس آن فر اگرد اقتصادى تنظيم مى شود، مو رد توجه قرار مار مى دهند.

 مى باشند. بنابر اين، جا دارد نخست معنى و و ارزش هر هر يك از اين مفاهيم روشن بشود و و سسس بعضى از تجر بيات تازه بر رسى گردد. اين تجر بيات تحو ل انو اع سازمان را رادر اقتصادهاى معاصر نشان مى دهند ودقت را به سو ى پاره إى از اين تمايلات همگر ا كه در اين اقتصادها نمودار مى شوند، معطوف مى دارد.

## قسمت اول ــ مفهوم نظام اقتصادى

بنا به تعر يف زومبارت كه در فير انسه فر انسوا اپر و آن را اقتباس كرده، سه مجمو عه از
عناصر به شرح زير نظام را مشخص مى كند: - روح، يعنى انگيزه هاى مسلط در فعاليت اقتصادى
 اقتصادى و روابط ميان اشخاص اقتصادى را تعيين مى نمايند (نظام مالكيتها
مقر رات كار؛ نقش دولت)؛
 مى آوريم يا تغيير شكل مىدهيم.

شناخت شكل نعاليت اقتصادى Y

## § (. طبقه بندى نظامها

بر اساس جنبه هاى خاصى كه اين عناصر گو ناگو ن پیدا مى كنند، مى توان پنج نظام عمدهُ اقتصادى تشخيص داد.
الف) نظام |قتصاد بسته
مثال تاريخى را قلمر و ارباب زميندار به دست مى دهد. در اين نظام:

 ارباب، تأمين بشود. منظور نه فقط جستى ارجوى حدإكثر مزيت، بلكه كاهش خطر ات و زندگى در امنيت است. اين يك اقتصاد نيازمنديهاست كه بازارهاى آن محدود به قلمر و اربابى مى گر گردد؛
(Y سازمان حقو قى و اجتماعى در وجود يك قدرت منحصر به فرد تصميم گيرنده مشخص مى گردد: يعنى قدرت رئيس قلمر و اربابى است كه اختيار كامل بر وسايل توليد، حقر قَ وسيع بر اشخاص و ونير وى كار دارد، وظايف را تقسيم و محصو ل كلى را توزيع ده، كند؛
ץ


فر انسه در قر ن چهاردهم وپانزدهم مثالى بر ای اين گو نه نظام را بهد دست مى دهد. در اين نظام:
() روح فعاليت اقتصادى بر آوردن نيازهايى است كه بيشتر اوقات در محدوده شهر ى
 سلسله مراتب و سنتها، ذوق و سليقه در كار، براى آنكه به خو بیى انجام گيرد، انگيزه هاى نير ومندى هستند. اين نظام يك اقتصاد اعتدال و ميانهروى است؛ Y (Y) سازمان حقو قى و اجتماعى را مالكيت خصوصى وسايل تو ليد در دست پیشهوران مستقل مشخص مى كند. اينان به صو رت اصناف حر انه ها ما مبتنى بر سلسله مر اتب گرد آمده اند (دستيار و شاگرد)؛ قو اعد حاكم بر اين اصناف بيشتر اوقات عرفى است كه هم شر ايط تو ليد و هم طرز تو زيع محصو لـو را معين مى نمايند؛
6. féodal

「 بازار بسيار محدود توليد و مطابق سفارش كار مار مى كند و و تو ليد اريد بر تقاضا سبا سبقت نمى گيرد. ثبات اين تقاضا شمارهُ ناجيز و بـى اهميت اختراع و و ن نو آورى را توض مى مهد.
ب) نظام اقتصاد سرمايددارى
اين نظام از آغاز قر ن هجدهم چهره بيشتر كشو رهاى ارويإى غر بیى و ايالات متحده را مشخص مى كند.
(1) روح فعاليت اقتصادى، ،جستورجو ى بالاتر ين سود و بيشتر ين نفع خالص يولى






 باقى مى ماند؛
ب) تملك و اختيار آزاد كارگر بر بر نير وى كار خودد؛ اين نير و مانند كالاى بازر ركانى
 مى گردد. كار، از لحاظ حقو







ت) دولت مستقيماً در فعاليت اقتصادى شر كت نمى جو يد و مطابق دستو ر بسيار جالب هلياخز(بهتر ين وضعى كه دولت و اقتصاد مى تو اند در در برابر يكديگر اتخاذ

نمايند اين است كه سه قدم ازهم دور بماننده). اقتصاد، در مجموع، يك اقتصاد منافع خصوصى است.

 اين احتياجات را ايجاد و ارشاد میى كند، پپي سته تحو ل مى يابد. ت) نظام اقتصاد /شتراكى
اين نظام، بيشتر اوقات، دلالت بر نظامهاى سو سياليستى يا كمو نيستى دارد. و اما
 زمينهُ فنى كه در اينجا منظو ر ماست، مو رد استفاده قر ار گيرد. نظام كمو نيستى به منزلئ



 بعضى از نظامات مذهبى يا در پارها از از مهاجر نشينهای صهيو نيستى وجود داشته
 و همه چيز در اختيار همگان قر ار گيرد. لنين و استالين نيز كمو نيسم را به منزلئلّ مر حلّ غايى »انقلاب)، تلقى مى نمايند.

() روح اين نظام جانشين كردن برابرى بر نابرابر يهاى اقتصـادى و اجتماعى سر مايهدارى و نو سانات بازار است. اين بر ابر ى ايجاب مى كـي كند كه وسايل تو ليد در دست مالكان خصوصى نباشد و چنان ثبات اقتصادى پا بر جایى بماند كه تمام نيازمنديهاى مردم بر آورده شود

مى نمايد: كالاهلى مصرفى كلا يا جزئا مى تو انند به مالكيت خصوصى درآيند؛ دولت از طر يق مقامات برنامهريزى، مدير يت توليد را به عهده دارد، خودكامامانه
 پس انداز و سرمايه گذارى از سوى ديخر تأمين شود.

「) فن نيز همانند نظام سرمايهدارى پيشر فته است. محاسبه بر حسب قيمت و داورى

 به هزينهُ اقتصادى به دست مى آيند.
ث) نظام اقتصاد ضصنىى


 ورطهُ حكومت جابر انه يا بي صلاحيت اقتصاد اشتر اكى بر نامها أى سقوط كند. بدين
 متشكل در نظر بگيرد كه دولت در آن به سود مصلحت عمو مـى نقش داور را بـ به عهـده دارد.
 مشخص مى كند. گر وههاى حر فهاى برحسب صنعت يا فعاليتهايى تر تيب يافته اند


 است. دولت نقش داور را ايفا مى كند و فعاليتهاى اقتصادى را در جهت منافع عمومى ارشاد و هدايت مى نمايد.
٪) فن مو رد استفاده نو ين و مترقى است. در بعضىاز مو ارد، ميان اصو ل صنفى و فنسالارى سازش پنهانى احساس مى شود. اينها نظامهاى عمدهُ اقتصادى است كه از لحاظ ـتاريخى تحقق يِافتهاند. ما خصوصيات اصلى را بهصو رت خالص نشان داده ايم. اقتصاد واقعى، غالبا، متشكل از اجزاى نامتجانس است كه همه به يك سيستم واحد تعلق ندارند، حال آنكه در اين اقتصاد يك نظام برتر و مسلط ديده مى شود. به اين ترتيب، در اقتصاد سرمايهدارى، مى تو ان وجود بخشهاى ماقبل سرمايهدارى (اقتصاد پيشهورى يا اقتصاد بسته) يا

- ا. دربارهٔ تجر به پر تغال رجوع كنيد به:
A. Pasquier, L'économie du Portugal, Paris, L.G.D.J.,1961.

بخشهاى غير سرمايهدارى (اقتصاد عمومى يا شبه عمومى) را تشخيص داد. در اقتصاد اشتر اكى بر نامه الى، مانند اقتصاد اتحاد جماهير شو روى سو سياليستى، در كنار بخش
 كشاورزى تعاونى (بخش كلخو زیى) به حشم مى خو رد.

 سرمايهدارى تنها در ايالات متحده است كه به عهي عنوان "نظام اصيل") وجود دارد (هو زليتز)
§§ § ارزش مفهوم نظام اقتصادى
مفهوم نظام |قتصادى سودمند و در عين حال نارساست.
 رعايت احتياط اقتصاد را چنان كه هست دربر بخيرده مستقيماً امكان مى دهد تا انـ از اشتباهاتى كه بدان لطمه مى زند اجتناب شود، مانند اقتصاد قبيلهُ طو ار ارق و و اقتصاد مردم امر يكا در قر ن بيستم")"

 بحث قر ار نمى دهد: نظام مشخصات بر جسته و برتر اقتصاد معين را تعر يف مى كند. با اين وصف، مفهوم نظام مرحلهُ سودمند ارتباط ميان توصيف تاريخى وري و تفسير اقتصادى را تشكيل مىدهد و توضيح اقتصادى عو امل جامعه شناسى يا نهادى را امكان پذير مى گرداند.
 تحليل طر ز كار ارتباط يابند، عرضه نمى كند. احتمال مى رود كه عناصر تاريخى يا
 از درك صحيح آن ممانعت به عمل آن آورند. چند مثال زير اين نكته را روشن مى كند:
 مى داد: مالكيت خضوصى وسايل توليد؛ تمركز قدرت اقتصادى در واحدهاى بزرگ توليدى؛ تو زيع
11. Hozelitz 12. F. Perroux, Les comptes de la nation, p.13.

 بر كلئه فعاليتها نظارت مى كرديا




 سرمايه كذارى، نظارت بر قيمتها و جيره بندى.






 شايسته سازمان اقتصادى كفايت نمى كند.

 اويكن در جهت اين هدف مفهوم نوع سازمان يا ("نوع انتزاعى نظام اقتصادى)" را در اختيار ما نهاده است.

## قسمت دوم - مفهوم نوع سازمان

اكنو ن بر رسى را از يك واقعيت اساسى آغاز مى كنيه: كسانى كه به فعاليت

 مجمو عُُ اقتصاد روابطى بر قر ار مى شود و ممكن است است اين روابط دو شكل پيدا كند: يا


 ــي يكى سازمان اقتصادى كه از مر كز رهبر ى مى شود، مانند خانو اده، خالصه، صو معه يا

شناخت شكل فعاليت اقتصادى Y•V

يك ملت. (اويكن پيشنهاد مى كند كه در اينجا از اقتصادى گفت كِ كو كنيم كه از يك


 خودشان نيز در شبكه هاى نير وها قر ار مى گير ند.



 مى كند. در گذشته، اهميت اين تحليل را به هنگام تحقيقات اقتصادى معاصر ملارد ملاحظه كرده ايم.
اينك ضمن تشخيص انو اع ((محض) سازمان فقط ابزارهاى تحليلى را جست وني مى كنيم كه به بر رسى وضعيتهاى عينى بير دازند و به اين كار سهو لت ببخشند. در در نتيجه

 اما مى دانيم كه هدف يك نو عشناسى رانـي رانمايى تحقيق آمارى است و تـه تهيم نتيجه گير يهايى ماشينى كه غالبا در مقدمات شر ح و بيان گنجانيده شده اند. نكتهُ شايان توجه تقليد بى كم و كاست الگو نيست، بلكه جالب تفاوتهايى است كه الـي از شر ايط تاريخى و اجتماعى خاص به وجود مى آيند. § ا. خصوصيات مهم انواع سازمان
اينك خصوصيات مختلف هر يك از انواع سازمان را به اختصار عرضه مى داريم: الف) اقتصاد نامتمركز

چهار خصوصيت زير معرّف اين اقتصاد است: الف) يك اقتصاد بازار است.
 با يكديگر ارتباط پيدا مى كنند و در شبكهُ نير وها قر ار مى گیر ند. اين مر اكز عبارتند از
 متضاد مى باشند. اين دين آميخته اى از آيين بودا، باورهاى پار سيها و اخلاق مسيحيت است. - م.

مر كز توليد و عرضهُ عوامل و مصرف كه بر اثر همكارى در در زمينُ وظايف خود بود ناشى از از ضر ورت كمك متقابل براى اجر ایى فعاليت اليت اقتصادى با يكديگر متحد شده اند. اين اين چنين اقتصادى چچند قطبى است است



 و با مقايسdُ قيمتها (قيمت تمام شده و قيمت فر وش) هد هدايت مى شود مود.



 مى دهد و ميان اينان نيز تعادل اقتصادى بر بر قر ار میى كند.

 دخالت اهميت فر اوان پيدا مى كند:

- در وهلهُ نخست، اين دخالت غير الت




 توزيع، ميزان تقاضاى كلى، قو اعد رقابت عملى اقدام می می كند.




 مى كند؛ بازار هر قدر از لحاظ اقتصادى ودر مواردى خاص درخو ر انتقاد باشد، باز هم

شناخت شكل نعاليت اقتصادى Y 9 rer

سود در آن عامل محرك ك بوده و عملى تر ين و كمخر جتر ين ضمانت اجر ا در اقتصاد واقعى است.") بنابر اين، دولت بيشتر قصد حمايت از بازار و بههبود آن را دارد تا تخر يب. همچچنين،
 |قتصاد بازار و كسب و كار احتر ام بگذارد.
ب) اقتصاد متمركز
خصوصيات زير اين اقتصاد را مشخص مى كند و از نو ع پيشين متمايز مى سازد: الف) اين يك اقتصاد تحكمى و بر پائُ اوامر صر يح و قاطع الْ است


 جزئيات صو رت مى گيرد. مقر رات دولت آٓمر انه است و اهميت چندانى ندارد كه اوامر دولت، مانند بر نامهُ دولت شو روى، در يك سند ريكد رسمى تنظيم نشده باشد.
 - هدفهاى إقتصاد را مشخص مى كند؛ - وسايل رسيدن به هدفها را تعييين مى نمايد؛

 تخصيص كالاها پیشاپپش وسيلُ دولت مر كزى به نظم و قاعده درآمده است. ب) اين يك اقتصاد واحدهاى فنى توليد مى باشدي.
 نيازهاى مصرفى و نيز جست وجو ى امكانانات تأمين سود در جر يان تهيه إست، از ميان مى مود.
تر كيب كميتها مو افق دستو ردولت و بر پايهُ ضر ايب معين فنى تو ليد جانشين تر كيب قيمتهاى مو رد نظر بازار مى شود. دولت حجم تو وليد را در هر هر واحد معين مى كند و وبدين منظو ر مقدار عو امل ضر ورى و لازم را تخصيص مى دهد.

14. F. Perroux, Le capitalisme, $3^{\circ}$ éd., p. 90. 15. injonction

در دواير بر نامهريزى راه مى يابد.

دستگاه بسيار بزرگى هستند كه دوات طرز كار كار آن را تنظيم مى كند.



 ميان مى رود.
تعادل كمىّ و آمارى ميان نسبت فعاليتهاى اقتصادى و مقادير عر ضه و تقاضا ازدرون



و اما خطر ات عدم تعادل ناشى از اين دشو ارى در تطبيق فعاليتهاى شاخه ها خاص اقتصادى به علت فقدان وسيلُ رضايت بخش محاسبه وجود دارد و در نتيجه، ممكن است در بخشى از اقتصاد آشفتگى پديد آيد آيد.
 قيمت و غيره ) اصطلاح يكسان به كار رود، هر نو ع سازمان واقعيت اقتصادى متفاوت و طر ز عمل از بيخ و بن مخالف را در بر مر مى گيرد. § § ا ارزش مفهوم نو ع سازمان
مفهوم نو ع سازمان به سبب خصلت منطقى خود در جبهُ مخخالف مر احل تو سعه، سبكها يا نظامهاى پيش گفته مو رد بر رسى قرار مى گیيرد. اينان نه به صو رت بر شهای



 آميختهاى از اشكال خالص است؛ اصالت اقتصاد در شكل ويزء آن نيست بلكه در
 نقش برترى است كه بعضى از اين اشكال ايفاء مى نمايند. به نظر ما، مفهوم انواع سازمان دو مزيت ران دا در بر دارد:

MII شناخت شكل فعاليت اتتصادى
(1) اين مفهوم ارتباط ميان شكل فعاليت اقتصادى، شكل سياسى (انواع قدرت و
 مى گرداند. فقط تلفيق اين گونه اشكال قادر است وضعيتهاى عينى را به درستى تحليل و قابل درك نمايد.
 سياستمد|رانه را روشن مى كند و حدود و وضعهاى مختلف و در معرض دخالت دولت را مشخص مى نمايد.
اكنو ن مو رد اقتصاد مختلط يا اقتصاد دو بخشى را در نظر مى گير يم كه بخش عـى عمومى
 تو ليد، مثلا از طر يق ملى كردن مكفى به نظر نمى رسد. در واقع، صو رت ديگرى ارائه مى گردد. بخش عمومى يا با پير وى درست و د دقيت از از اشارات بازار تو ليد و و مبادله

 متفاوت با قانو ن بخش خصر خصوصى اطاعت مى كند و تابع اشارات بازار نمى باشد؛ هر گاه بخش عمومى از حيث قدرت و وسعت مسلط باشد، شكل ديغر ى از نوع سازمان متمر كز به دست مى آيد. در اين مو رد مطلب فقط بر سر نسبت است است.
 نتيجه، مى توانيم مو ارد زير را تشخيص بد بدهيم:
 يعنى استقر ار يا بر قرارى مجدد شر ايط رقابت و بازار آزاد و مبارزه با بحر ان ان، يعنى مبارزه با شدت بحر ان كه جانشين جهش دور دی مى شود. هدف اين روش تأثير بر حدود نهادى فعاليت اقتصادى است؛ ب) برنامهريزى انعطاف پذير: دولت در صدد است مقادير كلى استـر اتثيـك (سر مايه كذارى، مصرف، مخارج كل) را تحت تأثير قرار بدهد اما در درون رون ريم كلى كه

 آسيبى نزند. برنامه هاى نو سازى و تجهيز فر انسه كه در سهال 19 194 تهيه شده است در



كنار بخش خصوصى قرار مى گيرد. از بخش نخست براى ارشاد و راهنمايى بخش دوم
استفاده مى شود؛ ت) برنامهريزى جامع و دستورى: اين برنامهريزى در اتحاد شو روى تحقق يافته است. اين طبقه بندى بر اساس ضابطهُ وسعت و شدت دخالت دولت انجام گرفته استه است، اما




 غالباً اعتبار و حدود دقيق اقتصادى اقدامات پي ميان مى برد. وانگهى تحليل نظرى ابهامات موريات مودو در آراء و عقايد را نيز برطرف مى سازد.

قسمت سوم ــ تحول كنونى انواع سازمان





 تصميمات اقدام نمايند.




 مى شود كه در دوره ما بر نامهها متعدد بوده و شكل يكسان و وحدود واحد و نيز نير وى الزامآمر الور ندارند.

شناخت شكل فعاليت اقتصادى YIH

اروپِی شرقى روى آورده اند.
نخستين كشو رهايى كه در اين راه گام نهاده اند هلند و فر انسه هستند. امر وزه،
 وزير دارايى انگلستان يك شو راى ملى توسعهُ اتتصادى را تأسيس كرد كه وظيفذ
 تسر يع توسعه است. ايتاليا ("كميسيون ملى برنامهريزى اقتصادى)" دارد. جــامعd اقتصادى اروپֶا، به نو بهُ خود، بر نامههاى اقتصادى ميانمدت را را آماده مى نمايد.
 يك اقتصاد نامتمر كز بازار بشناسيم و شر ايط كاربرد اين روش را بر بر رسبى كنيه. يك بر نامهُ ارشادى هدفهایى زير را در نظر مى گيرد:
 جمعيت و هدفهاى بزرگى كه بايد يك اقتصاد ملى ميان مدت (Y (Y يا ه سال) به خود تخصيص بدهد تا بتو اند از عهدهُ وظايف خود بر بر آيد ووضع زندگى مردم را بهـبود ببـخشد؛



برنامه ها نتيجه بشود؛
 سازش ميان هدفها و وسايل از طر يق اقدام به جذب تو سط عمل دولت تا رشد بهينه و هماهنگ همر اه با الزامات ثبات دات داخلى و انى و تعادل تراز پرداختها برقرار گردد.
بر نامهٔ ارشادى، بر ایى رسيدن به اين هدفها، ابزار بسيار مؤثر و حتى مىتو امو ان گفت
 شرح زير الهام مى گيرد: (1) در مر حلهُ نخست، لازم است وابستگى ميان شاخه هاى فعاليت يا بخششهاى اقتصاد، در مقياس ملت، مو رد تو جه واقع شود. هر شاخه تو ليدى ليدى بايد عو امل تو ليد يا محصولات ساير شاخهها را خر يدارى كند و بازارهاى فر وش وا ور خود را تا تأمين نمايد.
 مى كذارد و هدف آن ايجاد امكانات بر ایى استفادهُ بهينه از منابع در اختيار ملت است.






( ${ }^{(r)}$ برنامه ضمن گزينش

 (F)

 تحقق اضافه توليد و تقسيم ثمر ات رشد شر كت دهدر









كمك مى رسانند.
آيا يك چنين بر نامهر يزى، كه تاكنو ن در حل مسائل اقتصادى و اجتماعى بسيارى از


 وسايل دخالت مستقيم و غيرمستقيم در اقتصاد ملى را مو رد استفاده قرار بدهد:

M10 شناخت شكل نعاليت اتتصادى


 عمومى و در نتيجه سفارشهاى مهم را در ار اختيار دارد

 هدفهاى برنامه متوسل گر ردد.






 اقتصادهاى اشتر اكى و مختلط نيمئ قر ن بيستم است.
 تطبيق يافته و بهبود ينذير فته استر

 نخستين كيسر كل بر بانمه بود. كميسارياى بر نامه از شهارْهُ بسيار محدودى كارشناس و كاردان فنى تركيب مى يابد و نتش اينانٍ طراحى و ارزنش كذارى و مشو رت است.








مى نمايند. بر نامه نتيجهُ كار اين كميسيونهاست.













 كشو رهاى رو به توسعه) و به سوى بها بهبود اوضاع زند




 قطبهاى توسعه را پيشنهاد نموده است تا اينان اثر قوهُ محر كه إعمال نمايند و شبكهُ قطبهاى فر عى را يّيد آورند.
 "(محدودهُ طر حهاى سرمايه كذارى و ابزار رأهنمايى توسعهُ اقتصادى و تر تر قى اجتماعى"، به تصو يب پارلمان رسيده است.


 بالاتر امكان هذير گرداند

 بر نامهريزى برحسب يك جدول پيش بينى منابع فيزيكى اقتصاد و استفاده از اينها بر اساس,

شناخت شكل فعاليت اقتصادى Y IV

انتخابهايى است كه از پيش مقر ر گرديده است؛ منابع و مصارف كالاها و خدمات به قيمتهاى يك سال
پايهُ اختيارى محاسبه شده است.
با اين همه، بر نامه تمى تو اند فقط بهصو رت تعا تعادل ميان مقادير خلاصه بشود. لازم است اين تعادلها
 شر ايط ثبات است، تهيه و تدارك طر حر حهاى جزئى بر حسب ارزش ضر ورت

 بر حسب فرانك ثابت و سرانه (دستمزد سالانه؛ درآمدهاى ناخالص كارآفرين اقتصادى فردى و


 تو ليدى عمومى و تحو ل سالانهُ سطع عمومى قيمتها را (كه از ا/ ا\% نبايد تجاوز كند) در اختيار

مى گذارد.
 اين مأخذ مجـوعهأى است از توصيه ها كه هر سال درباره تحول مقادير درشت درآمدها يادآورى






(صفحة
ب) در مر حلّه دوم، روشهاى منطقهاى كردن در تهيهُ برنامهُ پنجم و اجر ایى آن تو جه را جلب مى نمايد.
منطقهایى كردن، در بر نامهُ چهارم، فقط پس از تصو یب برنامه توسط پارلمان مطرح گردیده و
 سرمايه گذارى عمومى را كه قبلا در سطح ملى مقر ر شده بود، بر حسبب ناحيه تجزيه مى كرد.
 رظايف نامتمر كزى را به عهده گر فته است. شهرداران منطقه گزارشهايى تنظيم و به كميسيونهاى


 هدفها را دارند و در نتيجه تدابير متقابل يا انطباقهايى را ضر وريى مى سازند.

أين شا خصها، در مو رد مقادير بسيار مهم |قتصادى، در حدود تغيير قابل قبو لمى تو تو انند دپار تغيير
 خو اهد شد.
اين شاخصها به روش زير بر گزيده شدهاند:









 هدايت دائمى خود دارد.
*

## 娄

بر نامهريزى ارشادى، مانند هر كار انسانى و هر سياست درگير با مشكلات واقعى،








 و بدون تير گى مه طلو ع نمايد)،.

## § §. اقتصاد متمر كز و اصلاحات در برنامهزيزى دستورى

اقتصاد كشو رهاى اروپاى شر قى، اتحاد جماهير شو روى و چیین كمو نيست همه در

M19 شناخت شكل فعاليت اقتصادى

قلمر و نظام اشتر اكى و نوع سازمان متمر كز قر ار دارند. اتحاد شو روى از سال • •19Y ،
 اين گر وه نيز از اين روش پیير وى كردها اند. با أين همه، برنامهريزى دستو رى در هر يك از اين كشو رها دستخوش اصلاحاتى بيش و كم عميق گرديده كه تعيين جهات آن دارایى معانى بسيار است. الف) بر جسته تر ين تحو ل در زمينهُ بر نامهريزى در يوگسطاوى صو رت گر فته است.


 شو روى مو رد خيانت قرار گر فته است، دنبال مى نمايد. هدف اين اصلاحات ايـن ايجاد موجبات „انحلال دولت) و عدم مر كزيت در تصميمات اقتصادى از طر يق اعطاى

 تحو ل به سوى اقتصاد سوسياليستى بازار شدت يافته است.






 نظارتهايى مبتنى بر انديشهُ اقتصادى و اجتماعى اجى مى باشند.










تو زيع مى كند؛ هر واحد به نو بهٔ خود سهم سود خود را ميان صندوق تو ليد خود و و كارِّ ان ان تقسيم

 طر يق اعتبار انجام مى گيرد. (بانكهاي روستايى") اين اعتبار را واگذار مى نمايند.



 ـــ اصلاح نظام بانكى بر ایى تسر يع انتقال منابع سرمايه گذارى بـ به بانكها و بر ایى اعطاى آزادى بيشتر در
 ــ اصلاح نظام تيمتها، بدٍين منظور كه در مجمو عهُ قيمتها ساختار جديدى پديد آيد متضمن ترقى محسوساً بيشتر در قيمت محصولات اساسى و كشاورزى نسبت به محصولات

صنعت تبديلى است؛






اقتصاد را در مقياس بين المللى رقابت پذير نمايد. از سال • ا9V، مقر رات جديدى بر ای ايجاد سازش ميان بر نامهريزى و تصدى كارگرى به تصو يب

 برنامه هاى ادارات اجتماعى - سياسى. عدم مر كزيت شدت يافته است، در صو رتى كه سازمان كار

 نظام مؤثر در روابط ميان سازمانهاى گو ناگو نُ مسنو ل تهيه و اجر ایى بر نامه از سو ى ديگُر است.

 قدرت اقتصادى بوده است تا عدم مر كزيت تصميمات. 19 با اين وصف، پییچیدگى برنامهریزی بدان ميزان مىرسـد كه اقتصـاددانهاى
19. رجوع كنيد به صفحهُ FVA و دنبالّة آن.

كشو رهاى الروپای شر قى به جستوجوپى دوشهای تازه برای تصحيح زياده رويها و خطاهاى مر كزيت و بهبود تو زيع منابع مو جود پیرداخته انذ و مى كو شند تا بر نامهريزى كلى متمر كز را با نوعى خودمختارى واحدهاى تو ليدى بر اساس انگيزه سود و استمداد از قر اردادهاى بازرگانى تلفيق دهند. درِ نتيجه، اين كشو رها در دوره أنتقال و تحو لو شكلهاى سازمان اقتصاد خود به سر مى بر ند و فقط طـى سالهاى آينده مىى تو انند به روشنى خود را نشان بدهند.
بدين ترتيب، حتى در زمانى كه اقتصادهاى نامتمر كز غرب به سوى بر نامهريزى ارشادى روى مى آورند تا تصميمات نامتمر كز عاملان مختلف اقتصاد را محدود سازند، اقتصادهای متمر كز كشو رهای اروپپی شر قى ضر ورت اتص انعطاف پذيرى در مر كزيت را احساس مى نمايند و هر يك از راههاى گو ناگو ن مى كوشند مسئلة اساسى اسى سازمان جو امع صنعتى نو ين را حل كنند، به اين طر يق كه شر ايط بهينهُ تلفيت بر نامهريزى و مكانيسمهاى بازار را معين و مشخص نـايند.


## 1) Sur les systèmes et lee types d'organisation

W. Eücken, The Foundations of Economics (Londres, Hodge, 1951).
G. N. HaLm, Economic Systems : a Comparative Analysis (New York, 1951).
J. Lhomme, Sociologie des systèmes, régimes et structures économiques, dans : G. Gurvirch éd., Traiţ de Sociologie, t. I (Presses Universitaires de France, 1959).
A. Marchat, Systemes et structures Economiques (Presses Universitaires de France, coll. a Thémis »).
F. Perroux, Cours d'économie politique, t. I.

- Le capitalisme (coll. a Que sais-je ? $\mathrm{m}, \mathrm{n}^{0} 315$, Presses Universitaires de France, $3^{e}$ ed.).
W. Sombart, L'apogée du capíalisme (Paris, 1932).
J. Strachey, Contemporary Capitalism (Londres, 1956).
P. M. Sweery, Socialism (McGraw Hill, 1949).
G. Caire, La planification (Ed. Cujas).


## 2) Sur l'évolution moderne des types d'organisation

P. Baucher, L'expérience française de planification (Paris, Lo Seuil).
J. Bénard et J. Hackett, Planification indicative et développement économique (Cahiers de l'I.S.E.A., mai 1958).
P. MassE, Le Plan ou l'anti-hasard (Paris, Gallimard).
F. Perroux, Le IVe Plan français (Préface de P. Masse) (coll. a Que sais-je ? $10, n^{0}$ 1021), Presses Universitaires de France, 1962.
A. Babeau et P.-H. Derycke, Problemes de planification (Paris, Sirey, 1967).
P. Pascallon, La planification de l'économie franģaise (Paris, Masson, 1974).
C. Bobrowiki, La Yougoslavie socialiste, A. Colin, 1956.
G. Carbe, L'économie yougoslave, Paris, Les Editions ouvrières, 1962.
A. Nove, Economic Rationality and Soviet Growth, dans Cahiers l'I.S.E.A, no ${ }^{0}$ 104, noût 1950.
J. Marczewski, Crise de la planificution socialiste? (Presses Universitiire: de France, 1973).

## فصل دوم

## ساختار اقتصاد ملى

|مر وزه مفهوم ساختار مو رد توجه بسيار است. هر جند بر خی از متفكر ان آن را مبهم مى يندارند اما بیى فايده هم نمى دانـند. ابتدا اين اهططلاح را با استناد به دو مرجع معتبر، به صو رت كلى تلم تعر يف مى كنيه:
 متهدد و مختلف) "لمى باشد.
 (الف) ترتيب اجزائى كه در نقطهُ مقابل وظايف آنها (تشر يح و فيزيو لوثىى) يكا كل را تشكيل مى دهند.





 مى كند.

 نسبت به يكديغر، معنى ييدا مى نمايند.
 زيستشناسى ساختار جهان هستى و اركانيسههاى موجو دزنده را بر رسى مى كند: تحليل رياضى در

بسط و تفصيل تازه أى كهدر كتاب عناصر رياضى نو شته بو رباكى " يافته است، انو اع ساختار را تعر يف






 تحليل ساختار اهميت فزاينده در انديشهُ اقتصادى پيدا كرده است. اكنـو مى كو شيم معنى و نقش ساختار را روشن سازيه.

## قسمت اول ـ تحليل اقتصادى و مفهوم ساختار

 مجموعهاى از نسبتها و روابطى است كه اين واحي ايحد را در شر ايط و در زمانِ معين، مشخص و تو صيف مى كند:
 هى دهند؛
ـــروابط، يعنى ارتباطاتى كه ميان اجزاى تشكيل دهندهُواحد از يك سو و ميان اين واحد و ديگر وااحدهاى اقتصادى از سوى ديگر، برقر ار مى شو ند.
 |قتصادى و اجتماعى"" عقيده ندارد كه اصطلاح نسبتها بتو اند به صو رتى ارزنده به روابط افزوده شود،


 و نانيو ستگى تغيير ات معرف آنهاست) و ديخر در فضا، بر مبناى مكانهاى فضايى ( كهوجود ("مناسبات)"
4. N. Bourbaki, Eléments mathématiques.
5. C. Lévi-Strauss, Structures élémentaires de la parenté.
6. Maurice Merleau-Ponty, La structure du comportement.
7. F.Perroux, Cours d'économie politiques, t.1, p.228.
8. Jean Lhomme
9. Revue Economique, novembre 1954, p. 855.

اينان را نير تعر يف مى كند) مشخص مى نمايند.") اين تعر يف به نظر جالب و سودمند مى آيد. اينك، اصططلاحات عمده و اساسى آن را روشن و تصر يح مى نماييم:

- " "وضع روابط) ( به معناى "وضع مكانها")، يغنى طبقه بندى عناصر مجمو عئ مو رد بر رسى و تو جه
 جهت يابیى متفاوت (روابط در درون مجمو عه، روابط مجـو عه با مجمو عه) السث كه اين مجمو عه را توصيف مى نمايد.
- روابط در زمان را تغيير ات دوره هاى ناپيو سته و نابر گشتنى معين مى كند و روابط در فضا را ((مناسبات)) معين كندهُ مكان هندسى وضعيتهاى مشابه مشخص مى نمايد. چچنين به نظر مى رسد كه هر تعر يف ساختار با دو اير اد عمدهُ زير رو به رو باشد: الف) به عقيدهُ ما، در وهلةُ نخست، اين تعر يف نمى تو اند چپيزى را بيامو زد، مڭر آنكه خصو صيت استنباطى تحليل شناخته شود و اين امر متضمن اقدام به تحقيق آمارى پير امو ن ضو ابطى است كه محقت ناظر بر حسب هدفهاى مو رد نظر خود انتخاب كرده است.
همـچنین به تصو ر ما سودمندتر آن است كه دو نوع مهم ساختار مشخص و متمايز بشود:
(1) ساختارهای اقتصادى به معناى /خص كه فعاليت واحدهاى ساده يا مر كب
|قتصادى را مشخص مى كنند:
اقتصاددان مى تو اند و بايد ساختارهاى زير را بر رسى نمايد:
ـ خـانو ار: تو زيع نير وهاى توليدى در خانو ار، تر كيب درآمل خانو ار، و غيره؛
 آشنا به كار، مهارت و استادى در پيشه، كاركنان)؛ تر كيب سرمايهّ پولى (سهام، تعهدات)؛ تو زيع تو ليد ميان مؤسسات؛ راهنمايى تو ليد به سو ى بازارهاى مححلى، ملى

و غيره.
ـــ واحد مر كب: گر وه، بخش فعاليت، ملت، مجـو عهُ بزرگتر از ملت. تحليل ساختار مخصوصاً در دحدودهُ ملت اهميت دارد. در اين مو رد مشاهده مى شود كه هر كاه

 ساختار اقتصادى يك ملت را مى توان به ترتيب زير بر رسى كرد:
10. Maurice Merleau-Ponty, La structure du comportement, p. 155.
 ب) بنابر ابعاد واحدهاى اقتصادى: واحدها




صداهاى پيشين قطع گردده) (زومبارت).

 ث) بنابر طر ز تو زيع جمعيت فعال وميزان بهر هورى: منظو ر بخششهاى اوليه، ثانو ى و ثالث بها بها مفهوم كالين كلارك است است؛





 مى گيرد، اما اقتصاددان نمى تو اند به آنها تو جه نكند:

 نامتعادل يا متعادل و غيره؛
ب) ساختارهاى نهادى: تو زيع صلاحيتهاى سياى ساسى





 ساير پديدهها تغيير مى نمايند. فاصلههاى زمانى كه اين تغيير ات را از يكديگر جدا

MYY ساختار اقتصاد ملى

مى كنند نسبت به متغيرهاى نشان دهندهُ طر ز كار دستگاه اقتصادى، مدتى طولانى تر است. همچچنين، ساخنار گاهى در تحليل اقتصادى به منزلهُ ((نامتغير)" تعر يف مى شود.



 نكند و شكلهاى فعاليت دگر گون نشود و تو زيع واحدهاى اقتصادى مو افق ابعاد آنها
 گير ند.
اين خاصيت تغيير ناپذير ى، كه به خود نسبت مى دهيم، ثبات سا ختارهاى پيش گفته

 الف) تغيير ات نسبتاً آهسته و تدريجىى: مثلا نفوذ آرام سرمايهدارى در كشاورزى؛ ب) تغيير ات شديد و دگر گو نيها يا به قول تين برخن ("قطع و فصلها و وقفه ها)، ناشى از




 به منظور تنظيم سياست اقتصادى، بايد متغير هـاى سا نشان دهندهُ طر ز كار دستگاه را بر گزينيم: در نتيجه ساختارى را تشكيل مى دهيم كه

مـمكن است از لحاظ عينى بر ایى ما قابل قبو ل نباشد.


 صو رت، در معرض تغيير و د گر گونى قرار داريمه. به علاوه، ضر ورى مى بينيم كه دو مفهوم ساختار را از يكديگر بر باز شاز شناسيم: يكى ساختار مجموعه اقتصادى و ديگر ساختار الگوى نشان دهندهُ طر ز كار دستگاه. ــ ساختار مجموعه اقتصادى، انديشهُ عدم تجانس را در نظر مى گيرد: هر بر رسى

 آن انتخاب گرديده است.
 مى دارد: تعيين ساختار تابع طو ل دورها ايى است كه مشاهده طـي آن آن انجام مى گيرد دو بدان جهت الگو ساخته مى شود.



 سخت بشوند، اما هميشه وجود دارند.

## قسمت دوم ـ نقش تحليل ساختيار



واكنش آن را در برابر تغيير ات مشخص مى نمايد)"「".







 بخش داخلى و بخش بين المللى در اقتصاد بستگى ندارد؟؟ در اين مو رد مثالهاي فر اوراوان مىتوان آورد.

12. Revue d'économie politique, 1952, p. 27-46.

MY9 ساختار اتتصاد ملى

اجتناب شود. مجمو عه به صو رت يك كل، بيشتر اوقات، واكنشهاى مخصوص مقادير مجزا را در ارتباط با رفتارها يا با فعاليتهاى نامتجانس مستو ر ما مى دارد.
 را دقيقا معين مى كند. قوانين قيمتها كه برای ساختار رقابت كامل معتبر است است، نمى تو اند در ساختارى متشكل از عده أُ كمى از واحدها




 و اين قانو ن در بير ون از ساختار پو ياى مو رد نظر دعنى و مفهوم ندارد...") Y (Y) در قلمر و عمل، تحليل ساختارى امكان مى دهد تا سياست اقتصادى مؤثر تنظيم

شود.
دخالت دولت از نظر امكانات و شدت (كميت عمل) و وسايل، بنابر قدمت
 كشو رى مانند فرانسه، آيا ميان ساختار صنعتى و بازرگانى مبتنى بر واحد توليدى
 سياست انتقالات اجتماعى كه مبتنى بر فرض كشو ري است، از سو ى ديگر مدتها تضادى وجود نداشته است؟ واحد تو تو ليدى محو ر ساختمان مالى است، اما اگر واحد توليدى بزرگ با وجود سازمان و حسابدارى خود مى تو اند

 چه بسيار اصلاحات ساختارى به سبب فقدان تحليل دقيق ساختارها به شكست انجاميده است! درسى اساسى كه به عنوان مثال مى تو انيم همر اه با استاد

 توجه قرار بدهيم و با استفاده از عو امل تغيير ى كه در خود آنهاست بر ساختارها تا تأثير

بگذاريم. خلاصه، لازم است دريابيم كه تغيير مناسب در ساختارها وارد گردد.ه) تحليل ساختار به منزلهُ بارورتر ين اميد در پزوهش اقتصادى نو ين به نظر می آيد آيد.


11
R. Clemens, Prolégomènes d'une théorie de la structure, Rapport au Congrès des Economistes de Langue française (Paris, Domat, 1952).
E. Lévy, Analyse structurale et méthodologie économique (Paris, Editions Génin, 1960).
A. Marchal, Systèmes et structures économiques (coll. «Thémis ») (Paris, Presses Universitaires de France).
A. Nicoraĩ, Comportemens économique et structures sociales (Paris, Presses Universitaires de France, 1960).
F. Perrotix, Pour un approfondissement de la notion de atructure (Mélanges Witmeur, Paris, 1947).

- La notion de structure économique, dans L'économie du XXXe sièle (Paris, Presses Universitaires de Erance, 1961).
J. Triverigen, De quelquee problèmes posés par le concept de structure économique (Revue d'économie pulitique, janv.févr. 1952).
Revue économique, noméro spécial consacré à la stracture, novembre 1954 et $n^{0}$ de noveabre 19:\%.


## جزءٍ سوم از عنوان سوم

## روشهاى تحليل

## فعاليت اقتصادى ملى

امر وزه، تحليل فعاليت اقتصادى ملى بر پائُ روشهاى حسابدارى ملى انجام مى گيرد.














 سازند كه در آن نتايج تراز كشاررزى، بازركانى و جمعيت را درهم آميزند ويا وضعيت قلمر شاهـيا

1. Boisguilbert, Détail de la France (1695). 2. Gregory King 3. Lavoisier
2. Résultats extraits d'un ouvrage intitulé: De la richesse territoriale de la France, (1791).



















 حسابدارى ملى فر انسه را به صو رت خاصتر بر بر رسى مى كنيم.
3. Un système simplifié de comptabilité nationale
4. Un système standardisé de comptabilté nationale
5. Mesure du revenu national et établissement d'une comptabilité nationale
6. Richard Stone
7. Système de comptabilité nationale (et tableaux connexes)
8. Système Européen de comptes économiques intégrés (S.E.C.)

## فضل نخست

## روشهاى حسابدارى ملى



 راتجسم بخشد و در اين صو رت دو جنبه مى تواند پیديدا بكند:







 نقاط ورود و خر وج جر يانها هستند.


 مانند محصول ملى و درآمد ملى ملى را مى شناسانـياند.




دربارهُ تحول عناصر مر كبُ فعاليت اقتصادى تهيه نمايد. اين حسابدارى پيش بينى، گاهى نام (بودجهُ اقتصادى ملت) را پا پیدا مى كند. ما در اين فصل نخواهيم توانست مسائل نظرى و آمارى حسابدارى ملى را به تفصيل بر رسى كنيم.
 روشهاى حسابدارى اجتماعى رادر اقتصادهاى غر بیى با اقتصادهاى بر نامامهاى از نو نو ع شو روى مقايسه نماييم. بنابراين، مطالعه را به ترتيب زير آغاز و دنبال مى كنيم:

 - در قسمت سوم: حسابدارى ملى ناظر به آينديه - در قسمت چهارم: مشخصه هاى ويزءْ حسابدارى ملى در اتحاد شو روى.

قسمت اول ـ حسابدارى ملى برحسب موجودى ذخاير ثروت ملى و سرمايهُ ملى ملى


 حسابدارى ثر وت يا سرمايه، درمقياس ملت، كار برد حسابدارى بر برحسب موجودى ذخاير است. ما مفاهيمپ پايه و ابساسى و نيز مسانلل ارزيابى را به ترتيب يكى پس ازديگرى تحليل مى كنيم و فايدهُ تقو يمهاى معموله را الرائه مى دهيم. § ا. مفاهيم بايه
 ترازنامدهاى كليةُ واحدهاى اقتصادى تشكيل دهنده ملت، شامل تمام داراريى ملت تهيه وري تنظيم مى كند. اين داراييها متعدد و گو ناگو ن است. در اينجا سودمند به نظر مى رسد كه بعضى از انواع مهم دارايى را مشخص نمائيما تمايز و تفكيك نخست ميان دارايى انسانى و غير انسانى انجام شده است. در هر

HMO روشهاى حسا بدارى ملى

جامعdُ آزاد، خدمات نير وى كار است كه خر يد و فر وش مى شود، نه هو جودات انسانى.
 بعضى از اقتصاددانان مى كوشند ارزشى بهد دارايى انسانى بدهند. مثلا اينان مى خو اهند آن جزء از سرمائُ انسانى را كه در تعليم و تر بيت، آمو زش حر فه آى ایى و مراقبتهاى پزشكى سر هايه گذارى شده است ارزيابی كنتد.
 داراييهاى قابل تو ليد مجدد (مسكن، تجهيزات، ذخاير كالاهاى بای بادوام مصرفى فـى ) و تمام داراييهاى غير قابل توليد مجدد (اراضى، جنگلها) متعلق به واحدهاى
 خالص مطالبات از خارج) را در بر مى گيرد تحليلى در مقياس كو حكتر، سرمائه ملى را تعر يف مى نمايد و آن كليهُ داراييهاى واقعى قابل تو ليد مجدد (به استثناى كالا هاى با دوام مصرفىى ) به علاوه



 خدمات ناشى از كالاهاى بادوام مصرفىى خريدارى در دوره پپيشين را در بر نـى گيرد. بجاست خاطر نشان سازيم كه مفهوم سرمايهُ ملى، بنابه تعر يف، جنبهُ آمارى و دحا سباتى دارد نه نظرى. چنان كه در گذشته ديدهايم، سرمايه فقط در ارتباط با بر نامهُ يك شخص اقتصادى معنى پيدا مى كند. اين شخص دارد كالاهاى نامتجانس اقتصادى را

 و تصميمات كلان را مطر ح مى نمايد.
 است، اما مفيدتر ين اطلاعات را تر ازنامه هاى تنظيمى واحدهاى ريم مختلف اقتصادى،
 است كه تازه تر ين كار علمي، به ويرْه در ايالات متحده، كسترش مى يابد.
 ويثه به نگارش كتاب كلداسميت تحت عنو ان ثروت ملى ايالات متحلده دردورهُ پس از
 گرديده است.


 غير مالى، سازمانهاى مالى، دولتها و مقامات محانى ورانى و دولت فدرال تها تهيه شده است.
 علائم ساخت كالا را در بر مى گيرد.
 اساس قيمت بازار تقو يم گرديده اند. هز ينهُ تعو يض بر ای بيشتر داراييهاى مادّى مو رد استفاده قرار گرفته است.

1. National Bureau of Economic Research
2. R.W. Goldsmith, The National Wealth of the United States in the Postwar Period, 1962.
3. Goldsmith and Lipsey, Studies in the National Balance Sheet of the United States, 1963.

YYY. روشهاى حسابدارى ملى

جدول زير عناصر عمدهُ ترازنامهُ ملى ايالات متحده را براى سال 190^ نشان
ترازنامئ ملى (يالات متحده در سال 1901

" مستخر جه از: بطالعاتى در ترازنامهُ ملى /يالات متحده)

## §§. 「 مسائل ارزيابى

برایى ارزيابى عناصر تشكيل دهنده ثر وت ملى يا دزآمد ملى مى توان چجهار روش به شر ح زير را به كار برد:

## الف) روش قسط السنين ماترك

اين روش را آقاى فورى

 قيد حيات تصحيح مى نماييم؛
4. Studiesin the National Balance Sheet of the United States, vol. I. N.B.E.R., tableau I.
5. Foville

MMA

ــ يك ضر يب فزاينده بر اساس جداول متوفيات در يك سال فر اهم مي آوريم: مثلا مىدانيم كه پس از سى سال از نسل A به نسل بعدى B مى مسيم. در سى سال و به طو ر متو سط با قدرمطلق . سان، سرمايه هأى A به B مى Aسد. بنابر اين ارزش ارثيهُ يك سال (روش فار الصلهُ زمانى ميان
 نامشخص درنظر مى گير يم.
ـ استعمال مكر ر (دارايى شر كتها؛ سهام، اوراق قرضه ار را حذف مى نماييم. ــدر اين صو رت كل ثروت اشخاص يا سرمائَ خصوصى را بهدست مى آوريم؛ بر ایى احتساب سرمايءّ دولت، فرض مى كنيم اين مقدار همان دين عمومى باص باشد. ب) روش درآمن
 متو سط مدت اين درآمد است. ارزيابى دارايىى عمومى تو ليدى يا غير تو ليدى درآمدها اين نتيجه را تكميل مى كند.
اين روش در انگُلستان براساس آمارهاى ماليات بردرآمل مو رد استفاده قر ار گر فته است. پپ) پوش ارزشيا بیى موجودیی
در اين روش به شمارش امو ال أتصادى، داراى پشتوانهُ مادى اقدام و قيمتى بر آنها گذارده مى شود و ماندهُ خارجى با علامت جبرى اضا افه مى گُردد.

 ت) روش تر ازنامه
اين روش كه در انگليس مورد استفاده قرار گر فته، توسط پر وفسو ر هيكس در كتاب چارچوب اجتماعى تحليليل شده است.

 (كالاهاى واقعى سرمايهاى؛ مطالبات از افر اد كشو ر، مطالبا مطالبات وديو ن، در درون يك گر وه، بين اعضاى آن يكديگر را خنثى مى كنند؛ اسكناسهاى بانك،

 خارج فر وخته شود.
 ارزش كالاها يا سرمايه هاى واقعى؛
6. Hicks, The Social Framework (chap.X).

## روشهاى حسابدارى ملى YYG

:
ــ تفاوت خالص ميان مطالبات و ديو ن مردم كشو ر از خارجه. به عْنوان مثال، به نظر هيكس"، سرمايُُ ملى انگلستان (به ميليو ن ليرهُ استر لينگ) الز از اين قرار

7. op. cit., chap.X, p. 103.






















 كن كالاها از هر سو منتشر ساخته و ارائه داده اند، به حساب نمى آيد.

## § ٪. نقش ترازنامه هاى ملى و تحليلهاى ثروت ملى


منافع بسيار دربر دارند.
اين گونه ارزيابيها، خو شبختاندانه، كارهايى را تكميل مى نمايد كه ازمدتها پیش برا تعيين محصو ل ملى و درآمد ملى آغاز شده است. اين چنين مساعى مار موارد استعمال

FFI روشهاى حسابدارى ملى

خاصى نيز پيذا مى كند و به ويزه زمينه اقدامات زير را نيز آماده مى سازد: ــ شناخت ساختار داراييهاى مادى كه در اقتصاد ملى مو رداستفاده قرار گر فته اند، سن و قدمت و تخصيص آنها (تو ليد يا انتفاع؛ تو ليد كالاهاى ضر ورى مردم يا كالاهاى

نظامى)؛
ــ تحليل تو زيع ثروت ملى ميان افراد، گر وهها، بخشها (عمومى يا خصر يورصى)، درجئ

 اقتصادى (به ويثه خانوارها) و رفتار اقتصادى آنها؛


 احتياجات تعو يض سرمايه؛
 داراييهاى مالى؛ ساختار وامخو اهمي؛ نسبت استى استقر اض اض به داراراييها.

 امكان پِير می سازد.
F§ معلومات و اطلاعات دربارهٌ اين مطلب از نوشته ريابو چكين در كتاب آزمون آمار اقتصادى اقتباس شده است. اين نو يسنده ثر وت ملى را به منزلهُ (مجمو عهُ اشياء بر ابى كار و اشياى مصرفى)" تعر يف مى كند كه "(براثر كار انسانى ايجاد شدهانده) و اجزایى ثروت ملى را (بر حسب نقش كالاها در توليد مجدد اجتماعى" به شرح زير طبقه بندى مى كند:
 (حفارى، سد، تونل)؛ تأسيسات نير و ( كوره، موتو ر)؛ ماشين؛ دستگاهها و مصالح؛ ابزان ابزار؛ مصالح

9. T. Riabouchkine, Essais de statistique économique

كه تر جمهُ أن به فر انسه در مجلهَ زير انتشار يافته است: Statistiques et études financiè̀es, Supplément finances comparées nos 17-18, 1953, p. 110 sqq.

شامل ماكيان؛ زنبور عسل؛ باغ ميوه؛ ارزن عمليات بهبود خاكـ

 روستايى و منازل مسكونى.
 الف) مقادير در گردش تو ليد (محصولات در در جر يان، إشيائى كه ذخيرٌ آنها برا براى توليد لا زم و ضر ورى
 صندوقهاى اندوخته تخصيص يافته اند)؛ ب) ذخاير بنگاههاى اقتصادى دولتى.




 1) سرشمارى امو ال غيرمنقو ل غيرتوليدى، بجز آمار داراييهاى قابل سكو نت اجتماعى شده، زياد رضايت بخش نيست؛
r ( آمار فرسودگى سرمايه بسيار تقر يبى است؛ r


 كردهاند. اين عمليات با روش يكسان انجام گَر فته است و كوشش مهـي مطالبات شو روى نشان مى دهد. سرمايه هاى ثابت در اتحاد جماهير شو روى سو سياليستى ميان ميان بخشهاى اقتصادى، در اول زانوئ سال •199 به نسبتهايى كه در جدول مقابل ملاحظه مى شود تقسيم شدهاند:

درباره اين موضوع، مقالدّ جالب خانم شانتال بوكور تحت عنوان: ("ساختار سرمايه در اتحاد جماهير شوروى سو سياليستى و تعيين مكان آنها"، ' ،مطالعه شود.
10. Chantal Beaucourt, Structure et localisation du capital en U.R.S.S., Economies et Sociétés. Cahier de l'I.S.E.A., fév. 1968.

روشهاى حسابدارى ملى HF

(مأخذ: ارقامى كه در سالنامئُ آمارى شو روى Narodnoe Hozjajstivo سال 1909 منتشر شده

## ضميمه

تحقيقات دربارهُ ثروت فر انسه


 دست رفتهّ" است كه ما جدول صفحهُ بعد را از آن استخراج كر كردها ايمه.

قسمت دوم - حسابدارى ملى ناظر به كذشته به صورت جريان حسابدارى ملى ناظر به كذشته، به صو رت جر يان، روابط اقتصادى ميان بخشهاى عمده و متجانس در اقتصاد يك ملت و ميان اين بخشها و خارج از كشور را شرح مى دهد.
هدف يك حنين حسابداريى ارائه يك ساد ساختار متو افق دادو مسائل گو ناگون اقتصادى مو رد استفاده قر ار گيرد.
11. Clément Colson, Cours d'économie politique, t.III
12. Divisia, Dupin et Roy, A la recherche du franc. perdu, t III.

سـرمايـه ملى وز انسهد
(la ارزنهای صورت اموال بد ميليارد مرانكِ سال (1)


FYD روشهاى حسابدارى ملى

جر يانهايى كه تحليل شده اند در شمارهُ مناسبى از انواع اساسى متناظر با بخشهاى متجانس يا گر وههاى عمده فعاليت اقتصادى گرد آمدها اند. ططى بيست سال اخير، روشهاى مختلف در حسابدارى اجتماعى تهيه شده است كه هر يك دورنماى مختلفى از نعاليت اقتصادى را عر ضه مى دارند و بدين جهت بيشتر مكمل يكديخرند تا جانشين. برای حسابدارى يك روش ״ „كلاسيك") وجود دارد كه تحت تأثير اقتصاددانان انگلبتان، بهو يزه ريحارداستو ن آماده گرديده است ومحصو ل ناخالص ملى ودرآمدملى را تعيين مى كند. اين روش را "احسابدارى محصول ناخالص ملى"٪ " نيز مى نامند و اصل و منشاءٍ آن، به عنو ان يادآورى همانا (اروش كيمبر يجّ) است. روش بالا را دو روش تازه تر زير تكميل مى نمايد:
 آن، علاوه بر تو ليد كل، بر رسى زندگى داخلى خود بخشهاى توليدى است؛
 فدرال ريزروسيستم در ايالات متحده به كار برده است اين دو روش، زمينه را بر ای خرد دردن و و تجزيهُ مقادير كلى و جر يانهاى كلى كلى آماده مى سازد.
اين روشهای گو ناگو نرا به نو بت يكى پس ازديگر یى بر رسى مى كنيم ومى كوشيم هدفهاى مختلف و جهات خاص آنها را نشان بدهيم. نكتُ أساسى اسر درك ائى اين مطلب است كه انو اع گو ناگو ن حسا بدارى اجتماعى وجود دارد كه كار هر يك اين است كه بعضى از وقايع را روشن سازد و بدين جهت محدوديت پیدا مى كند و هر یر يك در باره فعاليت اقتصادى ملت ديدى مفيد اما جزنى عر ضه مـي ميدارد.

[^4]بخش اول از قسمت دوم
حسابدارى محصول ملى و درآمد ملى



 اين حسابدارى ملى (کلاسيك)" صو رت يكنو اخت و مبتنى بر هنجارهایى معين رادر

 آن تجديد نظر شده است؛ تغيير ات وارده در سال . 19V به تدريج به مر حلهُ اجر ادر اند
 § ا. روش حسابها
فعاليت هر عامل اقتصادى مى تو اند توسط حسابهايى كه با شكلهاى عمدهُ اين فعاليت مطابقت دارند، به شرح زير عرضه و و تشر يح شود





 حساب تخصيص انتقال مى يابد. ب) حساب تخصيص، در بستانكار شامل عو ايدى است كه واحد از از فعاليت تو ليدى


 مى شود؛ پ) حساب سرمايه (يا (اتطبيق سرمايهه))، در بستانكار شامل پس انداز، وجوه
17. Système de Comptabilité Nationale des Nations Unies (S.C.N)

MFV روشهاى حسابدارى ملى
استهلاك سرمائُ ثابت، وامها و انتقالات سرمايه از منشاءِ واحدهاى ديگر مى باشد ودر بدهكار، تشكيل سرمايه و وامها و انتقالات سرمايهایى را كه واحد انجام داده است، شامل میى شود؛
ت) حساب معاملات خارجى روابط واحد را با ساير واحدها شر ع مىدهد. مسئلُّ مهمى كه ضمن تهئُ روش حسابهایى اجتماعى بايد حل شود، همانا تر كيب حسابهاى خاص و متعدد عاملان اقتصادى و عمليات متعدد مخصوص مو افق با شا شمارهُ مناسب و عملى حسابها و معاملات است. روش حسا بدارى ملى سازمان ملل متحد، چنان كه در زیر مى آيد، محتو ى بـخشهای عمدهاى است كه حسابهاى زير اين فعاليتها را شرح مى دهدان
 كه كالاها و خذمات معين را بر ایى فر وش به قيمت مقر ر تو ليد مى نمايند. اين قيمت

تقر يباً هز ينهُ تو ليد را در مى آورد.
اين بخش به صو رت زير تقسيم مى شود:






 صنايع)؛





در تملك دارد و بيشتر اوقات مقامات مدير يت را در اختيار مى گيرد).

 هدف اصلى اينان تحصصل سود نيست و خدمات اينها اصولا نفعى به بنگاههـا نمى رساند. پ) بخش (ادولت) شامل خدمات عمومى دولت مر كزی، دولتهای محلى (هر گاه

منظو ر فدراسيو ن باشد)، شهر ستانها و استانها ومقامات محلى است كه همهُ خدمات را
 مى آورند. در اين بخش مى توان سازمانهاى بيمهُ اجتماعى را اوارد نمود، حتى اگر اينها هنو ز به طو ر رسمى دولتى نشده باشبند. فعاليت اين گو نه سازمانها را مى تو ان به منـيزلذ اجراى سياست اجتماعى دولت تلقى كردرد هر مو رد ثبت در يك حساب (ورودى) با مأ بازانى آن در ستو ن مقابل حساب ديگر مطابقت مى كند. هر ثبت دوبار صو رت مى گی گيرد ور رقمى بدون رقم مقابل وجو د ندارد. يك يك
 بر ایى هر بخش، حساب جداگانها الى مو افق با شكل عمده و اصلى فعا اصلى اليت اقتصادى،

مانند توليد، مصرف، تشكيل سرمايه و معاملات خارجى، وجود دارد.
 براى مجموعهُ ملت برقرار كرد: () حساب محصول داخلىي؛ (Y) حساب درآمد ملى؛
(Y) حساب (اتشكيل سرمايهُ داخلى)؛

F F ( ©
9) حساب جارى و حساب سرمايه بر ایى معاملات خارجى.





 انجمنهاى گو ناگو ن) و خانو ارها گر دآمده اند.ي
18. comptes d'articulé
19. ر. ك. به:
O.N.U., Système de comptabilité nationale, Etudes méthodologiques, série F. $\mathrm{n}^{5} 2$ Rev. 3. 1970.

FFI روشهاى حسابدارى ملم
§ §. كلهاى معنى دار و ديدگاههاى تحليل
 مشخص كنندهُ فعاليت اقتصادى ملى محاسبه شو ند. اين اقلام عبارتند از مقادير كلى يا كلهاى مو افق با مجـمو عه هاى آمارى كاملا معين. كلها مدار اقتصادى را ازديدگاههایى مختلف محصول، درآمد، هزينه يا مصرف نشان مى دهند. الف) ديد محصول
مقدار كلى مشخصه در اين ديد همانا محصول ناخالص ملى به قيمت بازار است كه مقادير كلى ديگُر و مبين توليد بدان مر بوط مى شو شو ند.
 استهلاك طى دورهُ دعين در اقتصاد به دست آمده است.







 محصول خالص بخش ناميده مى شود. محصو ل خالص يا ارزش افزوده
ارزش كلى تو ليد يا بر اثر جمع ارزشهاى افزوده يا از جمع ارزش محصو لات تمام


 مى آيد.

هنگامى كه استهلاك را از مقادير پيشين كسر كنيه، ازمحصول نا ناخالص به مه محصول
 محصول ناخالص ملى به قيمت بازار منهاى استهلاك مساوى است با محصول خالص مالص ملى به

قيمت بازار.
محصول ناخالص داخلى به قيمت بازار منهاى استهلاك مساوى است با محصول خالص داخلى به
قيمت بازار.
محصو ل ملى يا محصو ل داخلى به جاى قيمت بازار مى تو اند بر پا پائه هزينه عوامل ارزيابى شود. تفاوت ميان ارزيابى به قيمت بازار و ارزيابى بر اساس هـي هـي


 هزينهُ عوامل است. اين كمك مارئى را را مى تو ان ان به منزلهُ مالياتهاى غيرمستقيم منفى در نظر گرفت.
بنابراين، مى تو انيم چنين بنو بنو يسيم:
محصول ناخالص ملى به قيمت بازارمنهاى مالياتهاى غير مستي ني

 همين طور مى نو يسيم:




ب) ديد درآمد



 توليد خر ج گرديده است
 بنگاههاى اقتصادى كه به صو رت شر كت در نيامده اند، منافعى كه تو زيع گرديده، بهره و ور

YO1 روشهاى حسابدارى سلى
اجاره بها و درآمدهاى انتقالى پرداختى به اشخاص را محاسبه كرد.




 بنابر اين، مى توان حنين انين نوشت


 دست مى آوريم.

 قابل تصرف اشخاص برابر با مصرف و پس انداز افراد اد را به دست مى آوريم.

ب) ديد استعمال يا خرج
كالاها و خدماتى كه محصول ناخالص ملا ملى به قيمت بازار بار اتشكيل مى دهند در دو
هدف مصرف و سرمايه گذارى به كار مى روند

 به علاؤ تشكيل سرمايهُ ناخالص داخلى در تشكيل سرمايهٔ ناخالص داخلئلى اجزاى زير گرد مى آيند: ساختمان؛ خريد تجهيزات؛ تشكيل ذخاير . چون هر اقتصاد روابطى با خارج جار دارد، لازم است كالاها و وخدمات صادره
 بنابر اين، مى توانيم چنين بنو يسيميم

 درآمدهاى عوامل از خاري كـر كشور ر.
 ناخالص ملى كسر كنيم، محصول ناخالص داخلى دانى به قيمت بازار را به دست مى آوريم.

در نتيجه، مى توانيم چچنين بنو يسيم:



جدول خلاصهُ اقلام كل


روشهاى حسابدارى ملى
§ س. ارزيابى و مفهوم اقلام كلى
 مى كشد. اين ارزيابى بنا بر قر اردادهاى معين و و حاكم بر مفهوم اين اندازه هایى آمارى، به ترتيب زير انجام مى گيرد: () فقط كالاها و خدماتى مورد نظر قرار مى گیرند كه در بازار پیدا و برحسب پی پول
 كنار مىروند، به ويرّه:



 كالين كلارك رقم ارزيابى خدمات هزينهُ خدمات خانگگ در نهادها











 با اقلام كالاهاى مو رد مبادله در بازار ارزيابى شو ند و اينها (ادر آمد انتسابى") را تشكيل مى دهند.
نتايج بعضى از فعاليتهاى غيرتو ليدى برحسب پول، مانـند منافِ داراييهايى كه با فراگرد توليد ارتباط ندارند، از قبيل دريافتيهاى قمار؛ محصولات
20. Bulletin of the Oxford University Institute of Statistics, May 1958.

فعاليتهاى مضره و ممنوعه، به كنار گذارده مى شو ند.



 اولين راه حلى كه مى تو انيم بر گزينيم اين است كه فرض كني


 واسطهاى براى توليد كننده را از خدمات قطعى براى مصرف كننده ثفكيك نماييم،


 كه كالاها و خدمات را از توليد كنند گان مى خر ند و حقو ق كارمندان را را مى پیردازند. در
 كارمندان است.
) ارزش كالاه ار و خدمات مورد نظر همان ارزش افزوده است؛ اين ارزش افزوده


 آرد و پخت نان و فر وش به مصرف كنندگّان باشد، محصو ل ملى فـلى فقط بايد با احتساب

ارزش نان به عنو ان محصول قطعى ارزيابى مى گر گردد.
 اقلام كل ممكن است ("ملى)" باشند: مبناى كار عملياتى فرض می می شود كه افراد وابسته به اقتصاد ملى انجام داده اند، خواه اه مقيم كشور باشند يا نباشند.
 كه در قلمر و ملى به وقو ع پيوسته اند، خو اه عاملان وابسته به اقتصاد ملى انجام دانى داده باشند يا نه. اقلام كل مى تو انند (ارضى") باشند: در اين حالت ناظر به عملياتى است كه در زمان
rOD روشهاى حسا بدارى ملم

هعين ياطى دورهُ دعين (متو سط شمارهُ نفوس مو جود در اين دوره) با عاملان حاضر در سر زمين ملى ارتباط پید| مى نمايند.
اقلام كل در حسابدارى ملى تعى تعبير آمارى بوده و لزورماً با مفاهيم نظر عى هطابقت
 منطقاً نمى تواند به سرمايهُ ملى مر بوط باشد، زيرا سرمايهُ ملى منابع انسانى را در ارزيابيهاى خود در نظر نمى گيرد. حتى در زمينهُ آمارى ابهاماتى وجود دارد: الف) عدم اطمينان ناشى از اينكه برشهاى كاملى از درآمد ملى (مثلا خدمات خانوار) صرفا به جهت سهو لت به حساب نيامده است؛ ب) عدم اطمينان نسبت به ارزيابى خدمات خالص دولت و تخصيص يك قيمت به محصو ل خالص دولت؛
 استهلاكى كه توسط دولت اعمال مى شود، درست مشخصص و معين نشده است؛ استهلالك انسانى مو رد نظر قرار نگر فته است. ت) عدم اطمينان ناشى از كاربرد قيمت بازار در ارزيابيها: ساختارهاى مختلف بازارها، قيمتها را به صو رت ابزار اندازه گيرى بسيار نامتجانس (قيمت رقابتى، قيمت انحصار، قيمت تعيين شدهُ دولتى و.غيره) و تا اندازه ایى ناقص در مى آورد. با اين همه مى توان شمارهاى شاخص جالب، به ويره درباره ساختارهاى اقتصاد ملى را از محاسبهُ مقادير كلى به دست آورد. محصو ل ناخالص ملى به قيمت بازار، ظر فيت اقتصادى يك ملت را الز يابى مى كند. به علاوه، اين رقم در ايالات متحده به هنگام جنگگ، در آن زمان كه اين ارزيابى لازم و ضر ورى مى نمود، محاسبه شده است. محصو ل ناخالص داخلىى ممكن است بر حسب شاخه هاى فعاليت تجززيه گردد: محصو ل ناخالص داخلى تر كيبى از ساختار توليد بوده و سهم نسبى هر شاخه را در
 P. Redfern, Net investment in fixed assets in the United Kingdom, 1938-1953, Journal of the Royal Statistical Society, Series A, Part 2, 1955 H.M.S.O., National Income and Expenditure, 1956.

توليد ملى مجسم مى نمايد.
محصول خالص ملى به هزينهُ عوامل يا درآمد ملى، ميزان فعاليت توليدى ملت را را
 سهم نسبى عوامل مختلف توليد را در پاداش كلى عییامل و و به ويزه سهم مزدبگيران را را تعيين مى كند و اين سهم شدت و ضعف فعاليت صنعتى ملت را يادآور مى شود.

 به دست مى دهد. سر انجام، تحليل مصارف محصول (خصوصى و عمومى) و مخارج سرمايه گذارى (انواع گو نا اقتصاد ملى آشكار مى كند. اطلاعات حاصله از تمانى ارقامى كه بدين قرار از ازحسا بدارى ملى بهد اردست مى آيند،

 محصول ناخالص ملى (P.N.B) يا محصول ناخالص دالى دالى (P.I.B) شاخص






 به صو رتى وسيع دست بدين كار مى زنيمر. با اين همه، سنجش محصولات لملى يا درآمدهاى ملى با يكديگر بايد با دورانديشى و احتياط انجام گيرد.


 فر اوان به شر ح زير به جاى مى ماند.

روشهاى حسابدارى ملى YOV

الف) مقايسه در زمان

 199. بالاتر از سال . 190 است؟

 قيمت و q مقدار كالاها و خـدمات را نشان ميان ميدهد)؛
فرض مى كنيم L، شاخص لاسير قيمتهاست:
 ضابطُّ ارزن واقعى بالاتر در سال •199 خنين است: , اين امر ايجاب مى كند كه E



 بهزيستى آگاهى مىدهـدير الف) مقايسه به شرطى ممكن است كه سليقدها نغيير نكرده و نيازمنديها نسبتاً ثابت مانده باشند؛






 تكميل شود.
ب) مقايسه در مكان




22. Hicks, The Valuation of Social Income, Economica, May 1940.


 مى گيرد.
اين روش بسيار ناقص بِوده ودر آثار مهم ميلتون گيلبرت



 مى كند. بدين قرار ميلتو ن گيلبرت با ارزيابى مجموعء كالاها و خدمات به قيمتهاى امر يكا و اروپا بـ نتايج زير مى رسد:

| محصول ناخالص ملى |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| (به ميليارد دلار) |  |  |
| در 1900 درل 190 190 |  |  |
|  |  |  |
| rı./. | rve/f | ايالات متحده |
|  |  | هشت ملت اروپايى: |
| ru/t | lav/. | الف) به بيمتهايهى امر يكا |
| r.9/1 | IFI/A |  |
| $101 / r$ | 11rs | پ) به نه |

(Comparative National Products, Table I مأخذ:

 محاسبه نماييم،
23. Milton Gilbert
24. I. B. Kravis
25. Etude comparative des produits nationaux et du pouvoir d'achat des monnaies, O.E.C.E., 1955.

Comparative National Products and Price Levels, A study of Western Europe and the United States, 1957.

 قيمتها روى تو زيع مصرف) نتايج مهمى به به بار مى آورد.


 بين المللى و هم در قلمر و ملى بيش از خود ريّ رقم شايان اهميت است.

لتـونتيف، در سال (19F1، كتـاب ساختـار اقتصـاد امـريكـا در سـالهـاى
 عرضه مى دارد و آن را به عنوان (ابر رسى عملى روابط درونى موجود ميان اجزایى
 جدول اقتصادى با نظر يُ تعادل عمومى والراس ساس سازش دهد.



 نير وى كار مو رد نياز خود را از ساير بخشهها دريافت مى دارد. با اين فرض كـ كـ هر هر رقم روى سطر |فقى در عين حال به يك سطر عمودى تعلق دارد، (اخر وجى)" يك بخش ضارد ضمنا (اورودى)" بخش ديخر نيز مى باشد.
 جدول لثو ن تيف FF بخشى، منجمله ها ("بازرگانى داخلى")، يك (ابازرگانى خارجى)، يك (ادولت)،، يك (اخانوار)، يك (اذخيره"
 مخارج و درآمدهاه، را در برمى گرانیت.

[^5]
 درآمد ملى تفاوت دارد. اين جدول نشان دهندهُ روابط ميان صنايع است كه آن آنها را



 خصوصى را نشان مى دهد و در اين مو رد كه اين تغيير ات چگگو

 مىددهد. به كفتهُ لئون تيف، (اياين حسابدارى كه جزئناً مضاعف است، بافت است اقتصاد را كه

 در نتيجه مكمل يكديگر مى باشند.
 بر اساس جدول پيشين عبارت است ازدستيابى به جدول ضرايب (ضر ايب داده )، بدين

روشهاى حسابدارى ملى Y\&)
معنى كه چهـ مقدار از محصولات ديخر براى ارزش معينى از از توليد محصول معلوم
 هر رقم از ستو ن ا را بر رقم سطر \واقع در آخر ين ستو ن، يعنى رقم توليد كل نا نا تقسيم مى كنيم.



 فنى اعداد ثابت بوده و تغيير ات آنها قابل پيش پبينى استى

 نظام را به صو رتى مشر وح محاسبه می اينى كند.
 لازم است اين الكو را تجزيه و تحليل نماييم.

 ساختارى اقتصاد مو ردنظر قر ار گر فته است. (مخش مستقل در شكل اصلى وجو







 قطعى با بخش مستقلى مطابقت دارد كه مصرف مى كند، ولى توليد نـي نمى نمايد؛ اين بخش

شامل مصرف قطعى خانوار، تقاضاى دولت، خالص صادرات و سرمايه گذارى است. الخو از دو نو ع رابطه كمك مى گيرد:
 ساير بخشها، منجمله بخش مستقل باشد؛




$$
\mathrm{X}_{i}=x_{i 1}+x_{i 2}+\ldots+x_{i m}+y_{i}
$$


 ضر ايب فنى نسبت مقدار توليد صنعت i، مصر فى در صنعت k $i$ به تو ليد صنعت $k$ ناميده مى شود. پس، مى تو انيم چنین بنو يسيم:

$$
a_{i k}=\frac{x_{i k}}{\mathrm{X}_{k}}
$$

از رابطهُ بالا، معادلُّ ساختارى زير را به دست مى آوريم:

$$
x_{i k}=a_{i k} \cdot \mathrm{X}_{k}
$$

بنابر اين مى تو انيم دستگاه معادلاتى را تنظيم كنيم كه ميان تو ليدات همdُ بخشها و تقاضاى بخش مستقل از يك سو و محصولات هر بخش از سوى ديگر ارتباط بر قر ار باشد. شمارهُ معادلات درست برابر با شمارهُ سطحهاى وتى تو ليد و فر وش است است اگر
 را معين بكند و به اين ترتيب، تأثير هر تغيير در تقاضا را در تمام صنايع وروى محصو إين صنايع پیش بينى نمايد.

 عقيده دارد كه مو ارد جانشينى عو امل بر اثر تغيير ات وارده در در قيمتهاى نـي نسبى داده ها لااقل در كوتاه مدت درخو ر اهميت نيست؛

 الف) روابط محاسباتى راجع است به تساوى ميان خر يدها و فر وشهاى بخشها؛ الما محصول و و فر وش،
29. Dorfman, The Review of Economics and Statistics, May 1954.

روشهاى حسابدارى ملى FYY

داده و خر يد را به شرطى مى توان تشخيص داد كه ذخاير تغيير ننمايد. الكُو فقط در حالت ايستا ارزنده و معتبر است.
 داده هاى خدمات، سطحجارى فعاليت هر صنعت را با با سطوح پیشيش سطوح بعدى فعاليت صنايع مشتر ى ارتباط مى دهد. الگو، عنصر زمان رمان و تناوب زمانى تو ليدـمبادله را در نظر نمى گيرد.


 از بخشهانى ممكن را مو رد استفاده قر ار بدهيهيم



هى شود.

 m اگر باشد، معادلd محاسباتى صنعت $i$ به صو رت زير در در می آيد:

$$
\mathrm{X}_{i}=\mathrm{X}_{i 1}+\mathrm{x}_{i 2}+\ldots+\mathrm{x}_{i m}+\dot{\mathrm{S}}_{i 1}+\dot{\mathrm{S}}_{i 2}+\ldots+\dot{\mathrm{S}}_{i m}+y_{i}
$$

ضر يب ذخيره (يا سرمايه) نسبت ميان ذخاير محصول i مصر فى در صنعت k و محصول صنعت $k$

$$
b_{i k}=\frac{\mathrm{S}_{i k}}{\mathrm{X}_{k}}
$$

و از آنجا معادلهُ ساختارى زير را به دست مى آوريم:

$$
\mathrm{S}_{i k}=b_{i k} \cdot \mathrm{X}_{k}
$$

اگر K

$$
\dot{\mathrm{S}}_{i k}=b_{i k} \cdot \dot{\mathrm{X}}_{k}
$$

الگوى لئو ن تيف را در مو ارد مختلف مى تو ان به كار برد و در اينجا مهمتر ين مو رد خاطر نشان مى شود:
الف) محاسبةُ آثار هر تغيير تقاضاى قطعى روى بخشهاى گوناگون اقتصاد؛ ب) محا سبهُ آثار ترقى عمومى دستمزدها: بر ای هر گر وه فعاليت مى تو ان ترقى ناشى از




مقايسه مى شود؛

ت) محاسبئ آثار تغيير يك بخش توليدى؛


 كمتر ككك بغيرد.






 خر يداران محصولات در آن وارد سازيم.

بخش سوم از قسمت دوم
حسابدارى جر يانهاى پول و اعتبار





30. Morris A. Copeland, A Study of Money flows in the Unitea States.

در آن زمان فدر ال ريزروسيستم گر وهى از اقتصاددانان و آمارشناسان را را به مدير يت



 انتشار يافته است.


 فعاليت أقتصادى ملت را تهيه نمايد.
 مى گردد.
حسابدارى جر يانهاى يول و ا اعتبار ساختار زير را عا عرضه میدارد:


 از نو تقسيم بشو ند):


- شر كتها؛
- بـنگاههايى كه به صور رت شبر كت نيستند و غير كثشاورزى هستند؛
- بهر بـر برداريهاى كشاورزى؛

- دولتهاى ايالتى و مقامات محلى؛
- دستكاه بانكى؛
- بيه؛
- 


حساب هر بخش خر يد و فر وش كالاها و خدمات، ورود و خر وت اعتبار و سرمايه و تغييرات در موجودى نفدى يولى را نشان میدهد.
31. Daniel H.Brill 32. Flow of funds in the United States, 1939-1954.

Y Y (Y معاملات ميان بخشهاى مو ردنظر دستگاه محاسباتى آنها هستند كه انتقالات يول يا اعتبار را
بر قرار مى نمايند. بنابراين به موارد زير توجه نمى شود:

 گر زته است؛

 معانملات مالى (9) ترتيب يافتهاند:
معاملات مالى
اسكناسها و سبردهمها
طلا و اسناد خزانه
,امهاى بانكى بجز رهن
تعهدات دولت فدرال
تعهدات دولت و تعهدات محلى
اوراق بهادار شر كتها
رهن
معاملات غير مالى
حقوق و مزد
به
اجاره بها و ديون
منافع توزيع شده
خالص حقوق انتقالى مالكان
حقوق بيمه
خسارات بيمه
هدايا
مالياتها
واريز مالياتها
انتقال اموال واقعى
ساير كالاها و خدمات
(* منظور معاملات ميان بنگاهها به صو رت غيرشر كت و مالكان آنهاست كه به عنو ان مصرف كننده عمل مى نمايند.)




 خالص ثبت مى شود.

 ستو ن) نشان مى دهند؛

Y\&V روشهاى حسابدارى ملى

- سطرها، دلالت بر تو زيع هر گروه از معامالات ميان بخشها دارند.
 گر وه از معاملات برابر با پرداختهاى كل بوده و اضافات كل مطالبات مساوى با اضافات كل ديون

است.
حسابدارى ملى جر يانهاى پو ل و اعتبار بر ای روشن كردن جنبه هاى مختلف طر ز عمل اقتصاد به
شرح زير شايان اهميت بسيار است:


 شناخت فشارهاى تو رمى را بهتر و اصلا
 بانكى و ديگ, بخشها مى گـشايد؛



اكنو ن كه سه روش حسابدارى را به اختصار بر رسى كرده ايم، مى كو شيم روشهاى محصو ل ملى و درآمد ملى؛ روابط ميان صنايع و روشهاى جر يانهاى پو ل و اعتبار را با يكديگر بسنجيم.
اين روشها از جهات ديد، ساختار و محتوى با يكديگر اختلاف دارند.

 زندگى اقتصادى ملت مى كشاند. هدف روش محصو لملى و درآمد ملى تعيين ارزش (به قيمت بازار) تو ليد جارى ملت و نمايش چگگو نگى تو زيع آن ميان عو امل تو ليد مى باشد.
 روش جر يانهاى پو ل و اعتبار به جنبه هاى پو لی و مالى فی فعاليت اقتصادى ملى برتر ى مى بخشَد.
Y (Y در اين سه روش، ساختارهاى مختلف وجود دارد. از يك سو، دو روش محصو ل ووروا بط ميان صنايع داراى دو وروودى هستند، زير ا فقط جر يان كالاها و خدمات را ثبت مى كنند. روش جر يانهاى پو ل و اعتبار داراى چهار

ورودى است و جر يان كالاها و خذمات و نيز جر يان پولى اينها راثبت مى كند.
 تو ليد، مصرف، سرمايه گذارى (فعاليتهاى مختلف يك واحد اقتصادى در بخشهاى گو ناگو ن جاى گر فتهاند) انججام مى گيرد. در مو رد روش سوم، تفكيك بخششها بر پاییء نهادى قر ار دارد ( كليه فعاليتهاى يك واحد اقتصادى متعلق به بخخش فقط در اين بخخش گرد مى آيد).
「) و درپایان، ميدان عملى كه هر يك از اين روشها در اختيار دارند، متفاوت است. قبال ديده ايم كه چپگو نه روش لثٌو ن تيف روابط ميان صنايع را كه در حسا بهاى تو ليد و

در آمد ملى به عنو ان واسطه حذف مى شود، به نمايش مى گذارد. حسابدارى جر يانهاى پو ل و اعتبار، معاملات خر يد و فر وش كالاهاى مو جود و معاملات مالى را ثبت مى كند كه دو روش ديگر اين مو ضو ع رادر نظر نمى گير ند، يعنى خر يدها و فر وشهاى كالاهاى مو جود و معاملات مالى را. اما معاملات جنسىى و معاملات "انتسابى)" منظو ر در دو روش ديخر را در بر نمى گيرد.









 مطابقت دارند. عناصر محصو ل ناخالص ملى در دو ان انتهاى طيف مشاهده مى شو ند و در خكم نو رها رهاى قرهز و بنفش هستند و حساب جر يانهاى پولى تمام دادوستد از قرمز تا بنفش را ظا ظاهر مى سازد
قسـت سوم - سِابِارى ملي آيندنغر

حسا بدارى ملى فقط روى به سو ى گذشته ندارد، بلكه مى تو اند برایى پيش بينى به
33. Morris A. Copeland, A.Study of Money.flows, p. 61.

روشهاى حسابدارى ملى Y\&9

كار رود؛ بدين معنى، كوشش به عمل آمده است تا حسابدارى ملى براسـي اسـاس محدوده هاى حسابدارى و توصيف فعاليت اقتصـادى گذشته تـوس سعه پيـدا كند.


 صادرات انجام مى گيرد.

 ميان دريافتها و مخارج تو زي چنين بودجهُ ملى را در كتاب خود تحت عنو ار ان اشت اشتغال كامل در يك جامعهُ آزاد براى


 از يك سو به ارزيابى محصو ل نا ارزيابى بهرهورى آينده؛ ارزيابیى زمان كار؛ ارزيابیى تجهيزا



 محصول بيشتر از هزينه باشد، حالت انقباض اقتصادى وجود دارد و اگر محصو ل كمتر



 داشت؛ بودجئ ملى جنبهُ كلى داشت و در نتيجه در معرض خطر ات اشتباه يا ساده كردن
34. Lord. W. Beveridge
35. Du plein emploi pour tous dans une société libre

צr. رجو ع كنيد به بر رسى بسپًار جالب و عالى يان مارحفسكى (Jan Marczewski) در مجلذ


افر اطى واقع بود. انتشار نتايج بر رسى درآمد ملى و تبديل آن به تحليل حسابهاى مشر وح فعاليت اقتصادى مى بايستى در شيوهُ تهيهُ بودجه هاى ملى تلى تأثير بگذارد و بر اعتبار آن بيفزايد. ما به ترتيب اصول تهيهُ حسا بهايى آينده نگر و مو ارد كاربرد آنها يكى پس از ديگرى درنظر مى گير يم.
§ ا. اصول تهيهُ حسابهاى آينده نگر
هر گاه صر احت در اصطلاح زا جستوجو كنيه، بهتر است سخن از اس حسابهاى
 رويدادهايى را كه روى تحو ل آينده اثر مى گذارند، در بر نمى گير ند و تمام خطر هـى هاى احتمالى آينده را مهار نمى كنند. حسا بهاي آينده نگر بر اساس نمايش ساي ساده الى از فعاليت اقتصادى تهيه شده اند كه





 خاطر نشان گرديده همانهاست كه در حسابدارى گذشتهنگر آمده اند. (Y) برخى ارتباطات تبعى ميان عمليات گو ناگو ن در نظر گر فته مى شود. اين ارتباطات، ابتدا، روابط تعادل محاسباتى (تعادل ميان دريافتها و مخارج حسابها، انطباق منابع بر مصارف مواد غذايى، كالاهاى صنعتى مصرفى، كالاه هاى تجهيزاتى و خدمات) است.
اين ارتباطات، در وهلُّ دوم، روابط مبين قو انين رفتار عاملان اقتصادى است و مصارف بسيار مهم افر اد را با احتساب مصرف و پس اندازطى ساط سال مأخذ، به درآمد آنها مر بوط مى سازد.



 تغيير ات حجم و قيمتها، با اقدام به تعميم ارقام حاصوله در سال پا پايه معين شده اند. اين

YVI روشهاى حسابدارى ملى

فرضيه ها تحت تأثير كسانى قرار دارند كد رويدادهاى اقتصادى را پیش بينى مى كنند و تحو ل احتمالى فعاليت اقتصادى را در نظر مى گير ند.
 ( مثلا ورود مو اد غذايیى از خارج يا ميزان مالياتهاى غير مستقيم وابسته به تو ليد ) ويا آنها


 مى بايستى در بر نامهُ واردات تجديد نظر به عمل آيد؛ در اين صو رت لازم است تأثير

 پس از تجديد نظر در فرضيه هاى اساسى، متغير هاى عمده ایى كه محاسبه شده اند


 مى رود كه ترقى قيمتها روى دهد و گرايش تو رمى نمودار شود. بر رسى حسا حساب "(بازار

 سرمايه تا چه اندازه مى توانند در بر ابر تغيير ات مو رد انتظار انعطاف پیهير یى نشان بدهند. ارزش و اعتبار حساب آينده نگر، كه به به اين ترتيب تهيه شده، تابع دو عامل زير

الف) دقت در ((ماكت)) معرف اقتصاد؛



 هنگامى كه تغيير ات عميق ساختارى در بلندمدت يا كو تاه مدت پديد آيد، اين شيوه طـى اين دوره هاى زمانى مناسب به نظر نمى

حسابهای آينده نگر، بر ایى تعيين شماره معينى تعادل كلى و ممكن، بر پــايهُ

فرضيه هاى مختلف طى سالى كه در پيش است، به كار مى روود. تحليل اين تعادلها تنشهاى آينده را كه ممكن است در اقتصاد پديد آيند، نمودار مى كند و نيز تصميمات دولت را از ديد اقتصادى روشن كرده، درجهُ سازش آنها را آ با مكانيسمهاى اساسى اقتصادى كه در گذشته مشاهده شده است، معين و نتايج اجر ایى اين تصميمات را طبقه بندى مى كند. هر گاه بيشتر تأمل كنيه، در حسابهاى آنى آينده نگر سه ديد ممكن را مى تو انيهم تشخيص بدهيم
الف) حسا بهاى تحليل رويداد اقتصادى
 دولت را معلوم بغير يم، إين حسابها روا ميزان رونا تو افق اشخاص اقتصادى را معين مى كند و بدين گونه تنشهاى تو زمى يا انقباضى، كلى يا
بخشى را به دست مى دهد.

اما اين حسابها درباره چڭگو
اطلاعاتى در اختيار نمى گذارد و فقط نقش توضيّ دنی دهنده و روشنگر را دارد. ب) حسا بهاى متناوب راهنما
دولت بر ایى جبر ان يا تصحيح عدم تعادلهايى كه به وقو ع پيو سته است، تصميم به دخالت مى گيرد و امكانات گو ناگو
 پِيرش سياست متو افق اقتصادى كمك مى رساند.

اين حسابها بر ای ارزشيابى تعادلهاى مختلف و ممكن بر حسب هدفهاى بلى بلندمدت

 خود را با تحو ل احتمالى اقتصادى تطبيق نمى دهد و انتظار دارد تا تحو ل دلخو اه را به راه اندازد.
اما حسابهاى آينده نگر، اگر بتو انند سياست اقتصادى را روشن نمايند، نمى تو انند
rvv. رجو ع كنيد به مجلة: statistiques et études financières, septembre 1954, p. 832 sqq.

FVF روشهای حسابدارى ملى

با بر نامه يكى انگاشته شو ند و فقط امكان مى دهند تا يك سياست متو افت تهيه گردد. انتخاب يك سياست اقتصادى از ميان سياستهای گو ناگو ن ممكن هميشه كار قدرت
 كشتير انتى و دريانو ردى نبّست."

قسمت چهارم ـ خصوصيات حسابدارى اجتماعى در اتحاد شوروى

 بر رسى ويزه عرضه مى نمايد. اختلافات ميان روشهای شو روى و كشو رهای غر بی الساساً ناشى از نفوذ عقيدهُ ماركسيستى و عمل بر نامهريزی است و اصولا در مفهوم درآمد و در نمايش مـجمو عهُ فر اگردهاى اقتصادى كه توسط روش ترازها انجام مى گيرد، جاى دارد. § الف) درآمد ملى، در استنباط ماركسيستى، همـچون جزنى از محصو ل اجتماعى بر حسب پو ل تعر يف مى شود كه سال به سال به صو رت مازاد به كار جامعه تعلق مى گيرد و براى مصرف و انباشت (يا سرمايه گذارى) سالانه در اختيار قرار دارد. هيلارى مينك " ، اقتصاددان لهستانى، درآمد ملى را ((مجـمو ع ارزشهاي خالصىى") تعر يف مى كند (ا كه در يك سال معين در نتيجهُ كار مصر وفه طى اين مدت ايجاد گرديله
| است)|.
در اينجا، نفو ذنظر يهُ عينى كارل ماركس را دربارهُارزش باز مى يابيه. تنها كار مو رد

 هنگام تو ليد انجام مى شود. خذماث از بخش تو ليدى حذف مى شو ند: ماركس (اشاهان،...، استادان علم و ادب، پزشكان و سر بازان)" را غير تو ليدى مى انگاشت. د كتر مينك، حسابدارى، هنر، تعليم و تر بيت، خدمات پزشكى، هز ينهُ ملى، فعاليتهاى مالى، علمىى و ادارى، خدمات مصر فیى و
38. The Economist
39. Hilary Minc
40. T. Riabouchkine, Essais de statistique économique.

بازر گانى را، بجز وظايفى كه دنبالئ مستقيم توليد مادى در قلمر و تو زيع باشند، از بخش
توليدى بير ون مى گذاردار.




 (خدمات وزارتخانهها و تراستها بتها)

 اجتماعى را در اختيار مى گيرند.
براساس اين استنباط، تمايزهانى زير بر إرقر ار شده است:


 پپيشين به دست آمده اند (ماشين آلات، مواد ادوليه، محصولات نيا نيمه تمام) و ديخر كار


 خالص شاخه هاى فعاليتهاى توليدى است؛ r

مستقيماً پرداختى از سوى شا شاخه هالى توليدى مى شود.



 است كه كارگر ان بخش تور توريدى انجام


YVD روشهاى حسابدارى ملى

 و هميشه عو امل مر كبه و مختلف در آمد ملى را بنا بر روابط اجتماعى تو تو ليدى حاكم بر آن مشخص مى نمايده).
 تجارى و به اقتصاد غير تجارى تقسيبم مى شو دي ــ در اقتصاد تجارى، محصو ل ناخالص متشكل است از ميزان فر وش، به علاوهُ ارزنش ازدياد ذخاير محصولات ساخته شده ور و در جر يان ساخت طلى دوره مو ردنظر، به
 بر فر وش و (اسود برنامهاى)، نيز در ارزيابى وارد است: ميزان ماليات در واقع همانند
 حفاظت تجهيزات، از محصو ل ناخالص به دست مى آيد. - دراقتصاد غير تجارى (مثلا خود مصرفى دهقانها)، ارزيابىى محصولات بر وجه
 در دمو كر اسيهاى توده ایى داراى اهميت بسيار است ودر آن كشاورزی و و اقتصاد دهنقانى پيشر فت كرده است.
محصول ناخالص اجتماعى از جمع محصولات ناخالص الص و محصول خالص اجتماعى يا درآمد ملى از جمع محصولات خالص با به دست مى آيد. محصو ل خالص اجتماعى مى تو اند به قيمت جارى و و به قيمت ثابت محا




 1900 و سيس در سان 199V 190 در قيمتهاى عمده فر وشى تجديد نظر به عمل آمده است.


41. Jean Bénard, Problèmes de planification, $\mathrm{n}^{\circ} 1, \mathrm{p} .37$.

ترديدهايى شده اند (مثلا ريابو چكين). نكات عمده به شرح زير است:


است: اگر پّايه تغيير بیذيرد، خصلت تحو ل مى تو اند دگر گو ن بشود؛


است: اگر پايه تغيير بپذيرد، خصلت تحو ل مى تو اند دگر گو ن بشود؛ ــ قيمت ثابت بر ای بر بسى ساختار تو ليد و تو زيع آن برحسب شاخه ها و تو ليد انو اع گو ناگو م محصولات بر ای مصرف و سرمايه گذارى كمتر مناسب است؛ ــ هر قدر فاصلهُ زمانى تا سال پايه و مأخخذ بيشتر شود، كاربرد قيمتهاى ثابت نتايجى با دقت كمتر مى دهد. اصل ارززيابى يكنو اخت بر اثر پيدايش انو اع جديد محصولات

به دشو ارى برمى خو رد.
و اما درباره ارززيابى به قيمتهاى جارى دي، ماليات بر ميزان فر وش مسئلّه مشكلى را مطرح كرده است. رقم فر وش بخخشى جدايیى ناپذير از قيمت محصو ل را تشكيل مى دهد، ولِى دولت اهميت اين جزء را متناسب با قيمت تمام شده معين نكرده است و در واقع غالباً روشى بر ای تطبيت عرضه بر تقاضا را تشكيل مى دهد. هر قدر ماليات بر ميزان فر وش بالآتر باشد، تو ليد خالص بر حسسب قيمت جارى بيشتر است. بنابر اين، طبقه بندى تو ليد به قيمت جارى برحسب شاخله ها مقام شا خه را در توليد ملى به درستى عرضه نمى دارد.
§ 「. روش ترازها

اين روش بر اى تأمين هماهنگى ميان اجزاى گوناگو بن بر نامهُ دولت و در تعيين نسبتهای عقلايى در جهت تحقت پذير ی يك آهنگ بالایى رشد و يك تو سعهُ متعادل به كار مى رود.
مارگو لين مو ارد زير را تحقيق مى كند:
آهنگگ بسط شاخه هاى مختلف اقتصاد، چنان كه بر نامه پيش بينى كرده است؛
 - توليد و مصرف محصولات گو ناگون؛
42. N.S. Margoline, Stat. et études financières, Supp. Finances comparées, 1953, $\mathrm{n}^{\text {os }} 17-18$, p. 15.

روشهاى حسابدارى ملى YVY

ـ ـمنابع و نيازمنديهاى نير وى كار؛
ـ ــ دريانتها و هزينه هاى دولت:



 شده اند.

سه گر وه تراز، بر اساس محتوى هر يك، مى تو ان تشخيص داد: الف) تر/زهای نيروى كار



 مختلف اقتصاد استخدام شو ند. ب) تر ازهاثى مواد
اين تر ازها بر ای شمارهُ زيادى از محصو لات (وسايل تو ليد، انر زیى، اشيایى مصرفى

 يك إز محصو لات ساخته شده و استفاده از آنها را در هد ان انها يا افزايش اندو اندوخته ها معين مى كنند.
 پپ پلى تهيه شده اند. روش ترازهاى مواد بسيار نزديك است به روش جداول روا
 آماده گرديده اند، بدون آنكه بر آى مجمو عهُ اقتصاد ماتر يس كاملى این را فر اهم سازند. پ) تر ازها برحسب /رزش

اين تر ازها عبارتند از: () تراز توليدْو تو زيع محصول نازند ارنالص اجتماعى كه بر حجم كلى تو ليد اقتصاد ملى منقسم به شاخه هاى عمده (صنعت، ساختمان، كشاورزیى)، تو زيع آن به وسايل


 دلالت دارد.






دارند، منابع بودجهُ دولت و بود بجهُ محلى)؛
ب) درآمد ملى مر بوط به سال جار جارى؛
 دستمرد كاركنان غير توليدى و جز اينها (ينا ؛
ت) مصرف درآمد ملى (مصرف مردم و مصرف مؤسسات)؛
ث) انباشت؛
ج) درآمد ملى انتقالى به سال بعد.〒

 انواع مختلف هزينه هالى مردم به كار مى رئى رود.

 تر از، بر رسى ساختار تقاضاى مصر فى بر حسب محصصولات و ناحيه را را امكان يذير مى گَرداند.






روشهاى حسابدارى ملى YV9

ساختار هز ينه هاى پو لى را منعكس مى كند و ضمناً آ آرهاى لازم و ضر ورى بر ای بر نامهريزی گردش

 عناصر تشكيل دهنده أ آن در شاخه هاى مخختلف اقتصاد ملى تجزيه مى كند. اين تر از خود شامل سه تر از ويزه بدين قرار است:
 ــــــــر از وجوه در گردش (مو اد اوليه؛ محصو لات در جـر يان ساخت و محصو لات ساخته شده )؛

 سازمانهاى اقتصادى، بودجهُ دولت (بود جهُ اتحاد شو روى، جـمهو ريهاى خود مـختار و جمهو ريهاى متحده ) و نيز تر از درآ مدها و هز ينه های پو لیى مردم، منابع و سر مايه كذارى بانكها را در بر مى گيرد.
 اقتصادى اتحاد شو روى را تشكيل مى دهد. اين مجـمو عه متشكل از شمارى تر از به صو رت ارزش است كـ كه به طو ر كلى با حسابدارى اجتماعى_اقتصادى غر بي مطابقت دارد.


1) Ouvrages généraux
J. Bénard, Comptabilité nationale et modèles de politique économique (Presses Universitaires de France, coll. "Thémis ", 1972).
J. R. Hices, The Social Framework (Oxford, 1950).
E. Malinvaud, Initiation à la comptabilité nationale (Paris, Presses Universitaires de France).
J. Marczewski, Comptabilité nationale (Paris, Dalloz).
F. Perroux, Le revenu nasional (Paris, Presses Universitaires de France, 1947).

- Les comptes de la Nation (Paris, Presses Universitaires de France, 1949).
A. Picior, Comptabilité nationale et planification (Paris, Ed. Cujas, 1968).

43. op. cit. p.18.

Deux excellents recueils d'articles ont été publiés par L'Actualité économique et financière a l'étranger (Paris, ministère des Finances).

1) Le revenu national (juin 1946), avec article introductif de F. Perboux ;
2) Le capital national (juin 1947), avec article introductif de F. Perroux.

Deux collections sont consacrées aux problèmes de comptabilité nationale :
Conference on Research in National Income and Wealth, Studies in Income and Wealhh (Princeton University Press) : ouvrages pulliés depuis 1936. International Association for Income and Wealth, Income and Wealth, volumes publiés depuis 1951 (Cambridge, Bowes and Bowes).
On consultera également :
Measuring the Nation's Wealth (National Bureau of Economic Research, U.S. Government Printing Office, 1964).

## 2) Ouvrages spéciaux

## a) Sur le systeme de Léontief

W Chabert, Le système d'Input-Output de W. Léontief et l'analyse écoA. nomique quantitative (Economis appliquée, 1950).

Léontier, Une nouvelle analyse des faits économiques : La méthode de
V. l'entrée-sortie, dans Banque, avril 1952.
W. LŁontiek, Input-output Economics (Oxford University Press, 1966).

Leontief (Editor), Studies in the Structure of American Economy (New York, 1953).
Input-output Analysis : An appraisal (Studies in Income and Wealth, vol. XVIII, 1955).
R. Dorfman, The Nature and Signifiance of Input-Output (The Review of Economics and Statistics, mai 1954).
H. B. Chenery et P. G. Clark, Interindustry Economics (Wiley, 1959).
b) Sur la comptabilité des flux de monnaie et de crédit
M. A. Copeland, A study of Money flows in the United States (N.B.E.R., 1952).

Board of Governors of the Federal Reserve System : Flow of Funds in the U.S.A., 1939-1953, Washington, 1955.
e) Arux efforts de décomposition des quantités globales signalés au texte, il faut ajouter ceux qui visent à présenter des études régionales (modèles de comptabilité financière ou tableaux régionaux entrée-sortie).

On lira avec profit de ce point de vue, le rapport de M. J.-M. Jeanneney sur L'économie alpine (Congrès de l'Economie alpine, 1954) et Cours d'Economie sociale comparée, 1955-1956 (Paris, Les Cours de Droit).

Voir également :
W. Isard, Regional Commodity Balances and Interregional Commodity Flows (The Americun Economic Review, mai 1953).
W. Isard, Interregional and Regional Input-Output Analysis : A Model
of a Space-Economy (The Review of Economics and Statistics, novembre 1951).
P. Bauchet, Les tableaux économiques. Analyse de la région Lorraine (Paris, Médicis, 1955).
c) Sur la comptabilité soclale en U.R.S.S.
J. Marczewsici, Le rôle des comptes nationaux dans les économies planifiées de type soviétique, Income and Wealth, вéries IV, 1955.
J. Bénard, Revenu national, produit brut et comptabilité sociale en économie socialiste planifiée (Problèmes de planification, 1951, $\mathrm{n}^{0}$ ).
Statistiques et études financières, supplément Finances comparées, 1953, $\mathrm{n}^{08}$ 17-18.
Yves Calvez, Le revenu national soviétique (thèse Institut d'Etudes politiques de Paris, 1952).
A. Bergson, Soviet National Income and Product in 1937 (1953).
A. Bergson et H. Heymann, Soviet National Income and Product, 1940-1948 (New York, 1954).
O. Hoeffding, Soviet National Income and Product in 1928 (New York, 1954).

## فصل دوم

## حسابدارى ملى فرانسه

هر چند فرانسه از قر ن هجدهم مبتكر كارهايى درباره حسابدارى ملى بوده، اما
 بر رسيهايیى كه به عنو ان پايهُ كو ششهاى بعدى مو رد استفاده قر ار گر فته مديون كلمان كلسون است و مهمتر ين ارزيابى از در آمد ملى فر انسه، كه در سال
 اين مساعى از سال 1940 به سرعت گسترش يافته است.
 I 19 FV

 را در فرانسه، نخست مو رد انتقاد قرار داده و تكميل نموده و س سبس رواج دار داده است است.
 ايجاد مى گردد كه در سال $19 \Delta r$ جاى خود را را به كميسيون حسابها و بودجه ها هاى اقتصادى ملتْ


بوده است.

1. Dugé de Bernonville
2. l'estimation du revenu national français en 1938 et les prévisions pour les anneés 1947 et 1950. 3. L’Institut de Science Economique Appliquée
3. Le Commissariat général du Plan
4. La Commission des Comptes et des Budgets Economiques de la Nation
5. Le Service des Etudes Economiques et financiéres du ministère des Finances 7. Claude Gruson

در حال حاضر، انستيتوى ملى آ.هار و بر رسيه'ى اقتصادى، ، حسابهاى ملى را بر ایى گذشته فر اهم مى أورد و با دستگاه مديريت پیشر، بينى وزارت اقتد آد و دارايى در تهيهُ حسابهاى پيش بينى يا يا بودجه هاى اقتصادى ملت، كه شامل اعضاى ادارى، نمايندگان شورای اقتصادى و اجتماعى و شخصيتهاى ذيصلاحيت |قتصادى است، دوبار در سال، يكى درماه مه وديگرى در اكتبر، يسش بينيهائى را كه دريافت داشته است مو رد بحث قر ار مى دهه.

 تا سال 1900 در محدوده متداول و و با الهام از انگلو ساكيا است. از سال 1909، كارشناسان فر انسو ى محدودهُ نو ى را پذ مكانيسمهاى.اقتصادى بهتر به كار مى آيد و رفتارهاى اقتصادى گر وههاى عمده و اصلى اجتماعى را در نظر مى گيرد.
سندى كه روشهاى كنو نى تهيه و تنظيم حسا بدارى ملى را را در فر انسه ارائه مى دهد از از


 از سال 19V9، به دنبال كارهايى كه در قلمر و ملتها و كشو رها رها گرفته است، يك روش جديد حسابدارى ملى تحت عنو ان روش گسترده حسا بدارى ملى " مو رد استفاده قرار مى گيرد.

 و عمليات اقتصادى را شرح مى دهند و تر كيب مى نمايند؛
 در مقايسه با همين نو ع جداول موجود در ديخر كشو رها جنبه هاى خاصى را عرضه

8. Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.)
9. Méthodes de la comptabilité nationale (Paris, Imprimerie Nationale, 1966).
10. Cadres et définitions de la base 1959 (Paris, Imprimerie Nationale, 1966).
11. Le Système élargi de Comptabilité Nationale (S.E.C.N.)



قسمت اول - روش حسابها و جدول جان جامع اقتصادى حسا بدارى ملى فر انسه، حسا بهاى عاملان و حسابهاى عمليات را الزيكديگر جدا و و مشخص مى كند.
§ ا. حسابهاى عاملان
افراد و مؤسساتى كه در فعاليت اقتصادى ملت مشاركت مى نمايند، مـو افق




 وسايل مالى اقتصاد است در طبقهُ مؤسسات مالى جار جاى مى گـى گيرند. حسابدارى ملى فر انسه مبناى ارضى دار ارد، يعنى اصلى ملى و يا عاملان داخلى ارلى را تشر يح مى ارنى نمايد.
 خارجى را ناديده انگارد، شامل يك اكي حساب عاملان را گر وه بندى مى كند.

 فر انسه تمام عاملان ملى يا غيرملى را كا كه به صو رت متمادى با اقـلى اقتصاد فر انسه پپيوند
 دستگاههاى ادارى و خانو ارهاى غيرمقيم را كه تمام يا جزئى از فعاليت خود

 حسابدارى ملى فر انسه، فعاليتهاى عاملان را به كمك حسابهاى مخصوص زير شرح مى دهد: ـ حساب توليد، كه ارتباط ميان توليد كالاها و خدمات و مصرف واسطهاى، يعنى
rیQ حسابدارى ملى فرانسه

مصرفن كالاها و خدمات لازم براى توليد را توضيح مى دهد؛ ماندهُ اين حساب،
 - حساب بهره بردارى، كه عمليات جارى توليد و عمليات توزيع ارزش افزودهُ ناخالص را بيان مى نمايد. ماندهُ اين حساب، نتيجه ـ حساب تخصيص، كه استفادهُ عامل را از منابع جارى و به ويره از نتيجهُ نا ناخالص
 ـ حساب سرهايه، كه استفاده از پس انداز ناخالص را ها در تأمين مالى تشكيل سرمايه
 نامكفى باشد به ستو ن منابع برده مى شود و يا يك ظرفيت مالى است كه مو قعى كه پس انداز نسبت به تأمين مالى سرمايه مازاد دارد، به ستون مصارف نقل مى شـلـ شود؛ ــ حساب مالى، آن دسته از عمليات مالى را توضيح مى دهد كه عاملان از اين طر يق نيازمندى خود را نسبت به تأمين مالى بر آورده مى سازند و يا ظرفيت تأمين مالى را



است.
در پنج حسابى كه به شرح بالا به شمارش آمد، فقط فعاليت عاملان ("توليدى)" يعنى بنگاههاى غيرمالى و خانو ارها تشر يح شده است. حساب تواب تو ليد و حساب بـاب بهره بردارى، هيت يك، در مو رد عاملان غير تو ليدى وجود ندارند

 روش متداول سازمان ملل متحد است كه مثلا خدمات دستگاههاى ادارى را در تو ليد وارد مى كند.
اكنو ن به بر رسى مشر وح حسابهای گر وههای مهم عاملان مى پپردازیم. الف) بنگاههای غيرمالى اينها كلئُ سازمانهايى است كه در خاك اصليى كشور به فعاليت در توليد كالاها و خدمات به قصد فر وش مى پردازند.

 مختلفى داشته باشند، اما تو ليد اصلى آنها يكسان و يكى استى است. طبقهبندى بر حسب

بخش كه وحدت حقو قى، اقتصادى و مالى بنگاه را رعايت مى كند، امكان مى دهد تا تا عمليات تو زيع و عمليات مالى و بنگاهها مو رد تجزيه و تحليل قرار گيرد. بنگاههاى غيرمالى، در محدوده فهر ست فعاليتهاى اقتصادى انستيتوى ملى ملى آمار و و بر رسيهاى
 گر وه بندى شده اند.
 مؤسسات غيرمالى به شر ح زير مشخص مى شو شوند:
 محصو لات كشاورزى (دفتر ملى درون حر فه ایى غلات
 بهره بردارى صنعتى دخانيات و كبر يت راديو و تلو يزيو ن فر انسه¹ ${ }^{1}$ و غيره)؛ بنگاههاى اقتصادى ملى شده و شر كتهاى مختلط اقتصادى؛

 فعاليت توليدى و با خانو ارها به جهت مانجهُ عمليات آنها بر بر برسى شده اند. فعاليت بنگاههاى غير مالى در پنج حساب فرعى تحليل شده است. اين حسابها مجمو عهُ عمليات متجانس را به شر ( $\times$ خدمات ضر ورى براى اين توليد، يا مصرف واسططهاى را بيان مى كند و ساختار آن به

ماندهُ حساب همانا ارزش افزودهُ ناخالص مى باشد.
12. Office National Interprofessionnel des Céréales (O.N.I.C)
13. Fonds d'Orientation et de Régularisation des Marchés Agricoles
(F.O.R.M.A)
14. Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (S.E.I.T.A.)
15. Mines domaniales de Potasse d'Alsace
16. Office de Radio diffusion-Télévision française (O.R.T.F.)

حسابدارى ملى فرانسه YAV

ارزش افزوده بر حسب بخش در حساب بنگاههاى اقتصادى محاسبه شده است.


 گرديده اند، يعنى بنگاههاى غير مالى رُ خانو ارها، فقط يك حسا وراب تو تو ليد تهيه شده است.




 اساسى دارد، عمليات بنگاه را در ارتباط با فعاليت جارى تو تو ليد تشر يح مى نمايد. ساختار اين حساب به قرار زير است:

منابع

توليد ناخالص داخلى
كمك مالى به بهره بردارى
عمليات گوناگون تو زيع

مصارف

دستمزدهى نا داخالص ثرد داختهاى اجتماعى

وجوه بهره
اجاره بهاى كشاورزی و سهم گاوبندى
عو ارض و مالياتهاى غيرمستقيم
بيمُ آتش سو زی، حوادث و خطر ات ات متفر قه تتيجهُ ناخالص بهره بردارى

حساب بهره بردارى، در قسمت منابع، تو ليد ناخالص داري داخلى، يعنى ارزش افزودهُ ناخالص، به علاوه حقو ق و عوارض بر بر واردات و احتمالا كمكهـایى مالى بـه بهره بردارى يا كمكهاى مر تبط با تو ليد را نشان مى دهد حساب بهره بردارى، در قسمت مصارف، هزينه هاى توليد، به ويره دستمزدها و و مزاياى اجتماعى، مالياتهاى غير مستقيم و غيره را نشان مى درهد. ماندهُ حساب بهره بردارى، نتيجئ ناخالص بهره بردارى (پيش از كسر استهلاك) است.「

ساختار اين حساب به صو رت زير است:
منابع

نتيجهُ ناخالص بهره بردارى
وجوه بهره، سود تو زيع شده و إجاره بهاى كششاورزى كمكهاى تجهيزاتى

دصارف

سود تقسيم شدهُ سهام ماليات بر منافع شر كتها ساير مالياتهاى مستقيم درآمد ناخالص كار آفر ينان فردى سِ/نداز ناخالص

اين حساب، در قسمت منابع، نتيجهُ ناخالص بهره بردارى و دريافتهايى را ثبت مى كند كه به بهره بردارى ارتباط ندارد. اين حساب، در قسمت مصارف، تخصيصهاى گو ناگون و و معين اين منابع، مانند پرِدداختهاى مالياتى و سودهاى تو زيع شدهُ سهام را به تفكيك نشان مى دهـد.
 استهلاك سرمائُ ثابت مى باشد. 8 ) جساب سرمايه، تغيير ات دارايیى بنگاههاى اقتصادى غيرمالى را شرح مى دهد. ساختار اين حساب به شكل زير است:

منابع

پی انداز ناخالص تأمين مالى براى تشكيل سرمايه تو سط كارآفر ينان فردى ساير عمليات درباره" كالاها و خدمات
 بردارد و تأمين منابع مالى تشكيل سرمايه توسط كارآفرينان اقتصادى را بدان مى افزايد.
حساب، در قسمت مصارف، تشكيل سرمايهُ ثابت ناخالص و تغيير ات ذخاير را نشان مى دهد.
ماندهُ حساب، ميزان نيازمندى به تأمين مالمى است كه در قسمت منا بع ديده مى شود و مساوى با ميزان منابعى است كه بنگاههای اقتصادى غير مالمى مى تو انند ازساير عاملان

جسابدارى ملى فرانسه YA9

به دنست آورند.
e) حساب مالى، كه عمليات مالى بنگاهها، يعنى تغيير ات در وضعيتهاى بدهكارى يا بستانكارى در برابر ديگر عاملان را نشان مى دهد. ساختار اين حساب به قر ار زير است:

تغيير ات در عناصر بدهى

انتشار بر گهاى بهادار و استقر اض
ـ تعهدات

- سهام
_ اعتبارات كوتاه مدت
 ـ ــ وامهاى بلندمدت

كسر مى شود: *رداختها:

- تعهدات

ـ ــ وامهاى بلندمدت خالص تغييرات در بدهى

تغييرات در عناصر دارايى

سرمايه گذارى به طور اعم و وامها -
ـ أ اورات بهادار كوتاه مدت


- سهام
 - وامهاى بلندمدت كسر مى شود:

دريافتها:
ــ تعهدات
ـ ــ وامهاى بلندمدت خالص تغييرات در دارايى

ماندهُ مطالبات و ديو ن ظرفيت تأمين مالى

عناصر تطبيق

مانده مـطالبات و ديون ميزان نيازمندى به تأمين مالى عناصر تطبيق

اين حساب، در قسمت منابع، تغيير ات عناصر بدهى را نشان مى دهد. در واقع،

 بدهى را كسر بگخاريم، خالص تغيير ات بدهى را به دست مى آوريم.
 سرمايه گذارى در اوراق بهادار و وامها كه برایى عاملان مصارف منابع را تشار انـيل مى دهند، اين عاملان را بستانكار مى سازد. هر گاه مطالبات دريافتى را كسر بگُذاريم،

خالص تغييرات دارايى را به دست مى آوريم. حساب مالى، ماندهُ مطالبات و ديون را نشان ما مى دها مدر. اين مانده بايد با علامت مخالف برابر با ماندهُ حساب سزمايايه باشد. به غنوان مثال، خالص تغييرات بدهى (انتشار بر گهاى بهادار و استقر اض منهانی واريز بدهى)، هنگامى كه عاملان اقتصادى نياز به تأمين مالى دارندر بار بيشتر از از خالص

 منابع مالى باشد. اگر چنين شود، انطباق، اشتباه ناشى از كمبود اطلاعات مى كند.
ب) خانوارها

 خانوارها، در قلمر و كشو ر به خار خانوار مقيم و خانوار غير ارير مقيم تقسيم مى شوند. خانوارهاى مقيم از اين قرارند:

 منظو ر مى شود. خانى
 مستقل؛ كاركنان عاليرتبه؛ كاركنان متوسط؛ مستخدمـان؛ كارگران؛ اشخـار اشـار غير فعال؛ - افراد نهادها، كه عموماً به صو رت جمعى زند دانشجو يانى كه در كوى دانشجو يیى يا در كانو ن دانشجو يان سان سكونت دانـي
 غيره ). خانو ارهاى غير مقيم در سر زمين اصلى شامل جهانگردان، نظاميان و سياستمداران، كارگران مر زنشين و فصلى است. فعاليت اقتصادى خانوار را نيز مانند بنگاههاى غيرمالى، پنج حساب تشريح مى كند: - يك حساب توليد، كه فعاليتهاى توليدى خانو ارها را در محدوده بهره بردارى باغ

حوابدارى ملى فرانسد YQ

خانوأده و اجارهُ منازل شرح مىدهد. اين حساب، ارزش افزودهُ ناخالص خانوارها يا
 بر ای بنگاههاى اقتصادى غير مالى و خانو ارها تهيه شده و برحسب شاخـ

است.
ـــ يك حساب بهره بردارى. اين حساب بر ای خانوارها معناى اساسى اقتصادى ندارد، زير| فعاليت توليدى آنها داراى اهميت كمترى است است اني
 اين ديدگاه اهميت زيادى دارد. ساختار اين حساب به شكل زير است:

مصارف

مزد ناخالص و سهميه هاى اجتماعى مالياتهاى مستقيم بيمه

یس انداز ناخالص

منابع

مزد و كمكهاى مالى اجتماعى
-4
سود تو زيع شده و سهم افراد
اجاره بهاى اراضى مزروعى و حقوق منره مزارعه
كـك مالىى
كمكهاى تجهيزاتى و خسارات جنگّ درآمد ناخالص كارآفر ينان فردى اقتصادى نتيجهُ ناخالص بهره بردارى

در قسمت منابع و در كنار نتيجُّ ناخالص برد بهره بردارى، انتقـالى از حساب

 غير مالى به حساب تخصيص خانو ارها منتقل شده است است و عمل تقسيم به درآمد مختص

 ناخالص خانوار مى باشد.
 تشكيل سرمائُ ثابت ناخالص، پرداخاخت حق بی بيمهُ عمر و تأمين مالى سرمايه گذارى كارآ فر ينهاى فردى اقتصادى به كار رفته است.

حساب سرمايه، در قسمت مصارف، شامل مانده إى است كه قدرت و ظر فيت تأمين
 عمليات مالى در اختيار عاملان ديگر اقتصاد بگذارند.
 ساختار اين حساب همانند حساب مالى بنگاههانى غير مالى است. ماندهُ حساب، يعنى ماندهُ مطالبات و ديون، نشان دهندهُ مأن مازاد تغيير ات خالص
 خالص بدهى (انتشار اوراق بهادار و استقراض منهار ورا ورا وجـوه دريافتى) است. خانوارها، ازطر يق عمليات مالى قدرت و ظر فيت تأمين مالى خود انى را با به كار مىى اندازند.

فعاليت أين سازمانها، اساساً در جهت فر وش كالاها و خدمات نبوده، بلكه به سو ى د ارائهُ خدماتى است كه منفرداً موضو ع مبادله قرار ار ندارند. اين سازمانها در شش دسته به شرح زير گرد آمده اند:

ــــــ دولت
— جو امع محلى؛
ـ ــ سازمانهاى اقتصادى نيمه عمومى، مانند سازمانهايى كه در قلمر و كشتير انى (دفتر


ناحيهایى) قرار دارند ؛

تأمين اجتماعى؛
 ورزشى و فرهنگى، احزاب سياسى و غيرهاء؛ - دستگاههای ادارى خاری خارجى و بين المللى. دستگاههاى ادارى، به معناى حسابدارى ملى فرانسه، جنبهُ ("توليدى)" ندارند و خدماتى انجام مىدهند كه موضو ع مبادلُ فردى نمى شوند و قيمت بازارى ندارند.
 حساب بهره بردارى در نظر گر فته شود.
فعاليت دستگاههاى ادارى را سه حساب زير شر شر عـى مى دهد: ــ يك حساب تخصيص، كه منابع اين دستگاه، متشكل از مالياتهاى مستقيم يا
rqY حسابدارى ملى فرانسه

غيرمستقيم، سهميه هاى اجتماعى و كمكهاى مالِي دستگاههاى ادارى به يكديگر را
 خر يد كالاها و خدمات؛ دستمزدهاى ناخالصا همانا پس انداز ناخالص دستگاهاهِای ادارى است.
 در قسمت مصارف، تشكيل سرمايهُ ثابت ناخالص و نيازمندى مالى يا ظرفيت تأمين مالى را نشان مى دهد.
تغيير ات عناصر دارايى و بدهى را شرح مى دهد. در اينجا، ماندهُ مطالبات و ديا علامت مخالف بر ابر با ظرفيت تأمين مالى يا نيازمندى به تأمين مالى مى باشد. ت) نهادهانى مالى
وظيفهُ اصلى و عمده أين نهادها إقـدأ به عمليات مالى استى وا از اين فعاليت تحصيل درآمد مى كنند.
سازمانهاى زير در اين رده قر ار مى گير ند:

 ناسيو نال •「، شر كتهاى سرمايه گذارى و غيره؛ ــ شر كتهاى بيمه. نهادى مالى، مانند دستگاههاى ادارى، به مفهوم حسا بدارى ملى فر انسه، (اتو ليدى") تلقى نشده اند؛ عمليات اساسى اينان از قبيل دادنِ وام، وام گر فتن و بيمه كردن با با فر ور وش خدمات شباهتى ندارد. بنابر اين، نهادهاى مالى هيجّ كدام از حسابهانى تو ليد و بهره بردارى را ندارند و فعاليت آنها در سه حساب زير بيان شده إست: ــيك حساب تخصيص: در قسمت منابع، شامل وجوه بهره، سود تو زيع شده، حقو ق بيمهُ آتش سو زى، حو ادث و خطر ات متفر قه، خالص خسارات سو انح طبيعى و

17. Banque de France
19. Crédit Foncier
18. Caisse des Dépôts et Consignations
20. Crédit National

منافع شر كتها. در قسمت مصارف، هزينههاى كاركرد، وجوه بهره و سود تو زيع شده و مالياتهاى پرداختى به دستگاههاى ادارى عمومى را شامل است.
 مبلغى در حد تغيير اندوخته هاى رياضى، تحت عنو ان بيمهُ زند گّى و در قسمت مصارف، تشكيل سرمايهُ ثابت ناخالص ديده مى شود. ماندهُ حساب همانا ظرفيت تأمين مالى مى باشد.
 بسيار دارد. اين حساب تغيير ات دارايى و بدهى دستگاه بانكى را الزيك سو و سازما

 ظرفيت تأمين مالى نهادهاى مالى ناشى از حساب سرمايه تطبيق مى نمايد. ث) حساب خارجه
اين حساب عمليات مو ردنظر دو عامل داخلى و خارجى را در سر زمين اصلى بيان

 كه در اينجا تقسيم معمولى و متفاوت حساب عاملان به حسابهاى تو ليد، بهره بردارى، تخصيصوغيره ديده نمى شود. در اين حساب فقط عمليات جارى و مالى به ويره به طر زى تفكيك شده اند كه اين
 حساب خارجه يك (احساب اشخاص ثالث)) مى باشد و از ديد گاه خارجه مو رد تو جه قر ار دارد. مصارف و منابع نيز همان مصارف و منابع خارجى استى اساص ( $\propto$ خارجه تحو يل گرديده است و بايد هدف تسو يه و واريز خارجه قرار گيرد (فر وش




 ماندهُ عمليات جارى، همانا نيازمندى يا ظر فيت تأمين مالى خارجه رار دا تشكيل

ح90 حسابدارى ملى فرانسه

مى دعد.
ظرفيت تأمين مالى خارجه از فزونى دصارف جارى بر منابع جارى يا فزونى پرداختهاى عاملان داخلى بر پرداختهاى خارجه به دست ممى آيد.

 ملت و خارجه یديدار مى گردد. اگر ديدگاه اقتصاد فر انسه مو رد تو جه قرار گيرد، ماندهُ حساب سرمايه مجـو عهٔ عاملان داخلى در يك رقم است كه تعادل كلى پس اند انداز و و تشكيل سرمايه را شر ح مى دهد. ظرفيت تأمين مالى از خارجه بر ابر با خالص نيازمندى به تأمين مالى اقتصاد داخلى است. نيازمندى به تأمين مالى از خارجه مساوى با ظرفيت خالص تأمين مالى مجموعئ اقتصاد داخلى مى باشد. اين حساب، در قسمت منابع، پسانداز خالص و وجوه استهالك با براى هر يك از عاملان داخلى و در قسمت مصارف، تشكيل خالص سرمايهُ ثابت، وجوه استهالك و و ر د تغييرات ذخاير را در بر مى گيرد. اگر مصارف بيشتر از منابع باشد، اين وضع مبين
 دست آورده است. اگر منابع بيشتر از مصارف باشد، ظرفيت تأمين مالى وجود دارد و اين رقم نمايشگر وام خالصى است كه اقتصاد داخلى به خارجه داده اده است.
 مطالبات و ديو ن را نشان مى دهد.
 نياز به تأمين مالى) شود. اما وجود يك رقم درشت „انى انطباق)" هر گونه تفسير را دشوار مى گُرداند.
ح 「 §
حسابدارى ملى با نمايش حسابهاى عاملان بر آن است تا فعاليت گر وههای مهم افر اد و نهادهاى عهلدهدار وظايف اساسى اقتصادى را مجسم نمايد. اما، اين حسابدارى، عمليات اين عاملان را نيز تحليل مى كند. اين عمليات ات از ان
 عمليات مر بوط به كالاها و خدمات؛ عمليات تو زيع؛ عمليات مالى انى

الف) عمليات مر بوط به كالاها و خدمات. مبتنى است بر توليد، مبادله و استعمال كالاها و خدمات. هدف فو رى تمام اين عمليات يك محصو ل مى بـا باشد. اين عمليات با وظايف اقتصادى ابتدايى كه تو ليد و مصرف است مطابقت دارند.

 منابع موجود در سر زمين اصلى و مصارف را طـى دوره معين براى هر محصو ل نشان مى دهد.
اين حساب، در قسمت منابع، شامل تو ليد و واردات است. بر ایى هر محصول، توليد همانا ارزش تو ليد قابل تصرف و مو جود شاخهُ مر بوط به قيمتهاى واقعى در در مر حلهُ

 مصرف واسطهاى، كالا يا خدمتى است كه شاخه تو ليد ليد مى كند، خو خو اه اه اين كالا يا خدمت را خود فر اهم بياورد يا نياورد: به عنو ان مثال، توليد قابل تصرف صنعت توليد آهن فر انسه، تفاوت ميان محصولات ائ اين صنعت است كه صنعت آهن فر انسه تو ليد كرده و و محصولات آهنى كه اين بنگاههایى فنى مصرف مى نمايند. حساب، در قسمت مصارف، شامل مو ارد استعمال واسطها الى يا مصرف واسطه ایى و مصارف قطعى است. مصارف قطعى عبارتند از مصرف خانو ارها؛ دستگاههاى ادارى و نهادهاى مالى؛ تشكيل ناخالص سرمائُ ثابت عاملان مختلف؛ تغيير ات ذخاير و ساير عمليات؛ ضادرات و ماندهُ مو ارد استفاده از خدمات

 ميزان عملياتى را كه هر عامل در يك محصول، به هنگام مصرف، تشكيل ناخالص




 حساب خارجه را تغيير نیى دهد.

YqV حسابدارى ملى فرانسه

سرمايءّ ثابت و جز اينها انجام داده است، معين مى كند. شكل مشروح تر حساب منابع و مصارف كالاها و خدمات در جدول مبادلات ميان صنايع آمده است كه اندكى بعد بر رسى خو اهد شد.
 داخلى يا از منشاءِ خارجه ميان عاملان اقتصادى از قبيل: خانوارها، بنگاههاى

 در حسابدارى ملى، عمليات عمدهُ تو زيع در مو ارد زير انجام مى گيرد:
 كمكهاى نقدى و جنسى اجتماعى؛


مالياتها؛ ـ وجوه انتقالى: كمك مالى؛ خسارات جنگ؛ اعانه؛ - بيمه ها؛

- هزينه ها و دريافتهاى خارجى، در نتيجهُ فعاليت عاملان اقتصادى، طلى دوره معين، در داخل يا خارج كشور: به عنو ان مثال، بنگاههاى اقتصادى، تأسيساتى هم در داخل و
 جهانگردى و انتقالات دستمزد است؛ ــ عمليات گو ناگو ن تو زيع: مثلا درآمد مالكيت فردى و شخصى (انحصار اختراع،
 و فو لاد است. پ) عمليات مالمى، تغيير ات مطالبات و ديون عاملان را بيان مى نمايند. هذف كلئُ اين عمليات يك حق يا يك تعهد است. عمليات مالى بنابر فهرست جديد گر وه بندى شدهاند و موارد زير رامشخص مى نمايند:
() وسايل پرداخت بين المللى (طلا؛ حق برداشت متخصوص؛ حساب در صندوت

 اقتصادى مالى يا غيرمالى

ب) سهرده هاى غير پولى، شامل كلئُ سپرده هاى ديدارى و غير ديدارى، اسناد كوتاهمدت كه خزانه و ساير عاملان مالى منتشر كرده اند، اما در بازار جر يان يان ندارند؛
 دارند (اسناد خزانـــهدر حساب جارى، اسنا اسناد ميان مدت كردى فونسيه دو فرانس و كردى ناسيونال)؛
ه) تعهدات؛ \&) سهام و ديگر انواع مشاركت؛

 گرديده است و از سوى ديگر عمليات تأمين مالى مجدد مشخص مى باشندـ ^) اعتبارات ميانمدت و بلندمدت. اين اقلام ميان وامهاى ميان مدات اريا پو ل نقد و وامهاى رهنى، وامهاى غير قابل تبديل و اعتبارات بازر

 اجتماعى)، خارجه، كشو رهاى آن سو (انى درياها، دستگاه بان بانكى (بانك دونر انس انس و ساير
 شر كتهای بيده و خزانه.
جدول عمليات مالى
 عامالن اقتصادى: اگر وجوه پرداختى را از جمع كل انتشار اوراق بهادار و استقر اض كسر بگذاريم، تغيير ات خالص بدهر وري را به دست مى آوريم؛
 عاملان مختلف ناشى مى شود؛ اگر دريافتها را از جمع كل سرمايه كذارى و وامها
 ماندهُ مطالبات و ديو ن عاملان گوناگو ن با نيازمندى به تأمين مالى و با ظر فيتهاى تأمين مالى آنها مقايسه مى شو ند. جدول عمليات مالى كه مى تواند يا به شكل خلاصه ويا مشر وح و مفصل تهيه گردد،

حسابدارى ملى فرانسس 99

ضمن آنكه اعمال مالى را با پديده هاى اقتصادى در ارتباط مى گذارد، فرصت مى دهد تا مدارهاى اصلى ومهمم و شكلهاى تأمين مالى اقتصاد بهتر شناخته شو ند. اما بهتر ين درك از رفتارهاى مالى فقط از طر يق تهئُ حسابهاى دارى دارايى براى انو اع بيشتر عاملان اقتصادى مى تواند حاصل گردد.
§§ جـ
حسابهاى عاملان و حسابهاى عمليات امكان مى دهند تا فعاليت اقتصادى از دوديدگًاه مختلف بر رسى شو ند. چو ن همان فهر ست عمليات در مو رد كليُ عاملان

 محاسباتى در يك جدول گرد آورد و تر كيب نمود.

 گردآمده اند. جدول اقتصادى، حسابهاى تو تو ليد را نشان نمى دهد. حسابهاى اخير در جدول مبادلات ميان صنايع ديده مى شو ند. حسابهاى عمليات روى سطور جدول تر تيب يافته اند.
 ناخالص؛ ظرفيت تأمين مالى؛ نيازمندى به تأمين مالى به سطو ر جدول منتقل شده اند.
 بنابر اين، براى تشكيل مجدد حـساب يك عامل بايد ستو نهاى جدول مر بو ط بـ اين حساب را در قسمت مصارف و منابع ملاحظه نمود.

قسمت دوم -ـ جدول مبادلات ميان صنايع
جدول مبادلات ميان صنايع غو ر و تعمق در كارهاى حسابدارى ملى و آن حدول مبسوط منابع و مصارف كالاها و خدمات است كه مصارف واسطه ای هر مدحصو ل در آن به طر زى تو زيع گرديده كه مو ارد مصرف اين محصو لو لمو مو رد استفاده در تو ليد هر يك از محصولات ديگر را نمايان مى سازد. اين جدول حسابهاى تو ليد عاملان مران مختلف |قتصادى را به گو نها ایى به هم پیيوسته نشان مى دهـد.
 تصميمات اقتصادى دولت است، تأكيد خاص بر تحليل مشر وح عمليات در زمينهُ

كالاها و خدمات دارد و روابط مياناعمال افراد و مقادير كلى را روشن مى گرداند. از

 مؤسسات را به يكديگر مى پيو ندد، پيش بينيهاى لازم كو تاه مدت و و ميان مدت در در سياست اقتصادى و بر نامهريزى را مقدور مى كندا

 بنگاههاى اقتصادى برحسب بخش طبقه بندى گرديده، يعنى بنابر فعاليت عمده و و اصلى

 مى شد. هر بخش در سطر جدول فر وشها ودر ستو ن جدول خر يد ارها وا نمودارمى گرديد. با اين همه، گر وه بندى بر حسب بر بخش بر به اين دشو ارى بر مى می منزلَّ يك فعاليت متجانس تلقى مى شد؛ هر بخش مى تو انست چند محصو ل ر را بفر وشد و يك محصول نيز مى توانست وسيلهُ چند بخش به به فر وش بر ورد. در اين زمينه مطالعاتى بر ایى تهيُ حسابها بر حسبِ شاخه شاخه، بنگاهها يا اجزاى مؤسسات تو ليدكنندهُ يك كالا يا خدمت را را گرد مى آورد. خصوصيت شاخه اين است كه فقط يك محصو ل يا يك خدمت را توليد مى كند: هر كالا يا خدمت فقط وسيلة يك شاخه توليد مى شود. در نتيجه ارتباط تنگاتاتنگ يا متناظر ميان
 تعر يف مى نمايد. هر شاخه به منزلهُ يك بنگاه منحصر به فردى ملاحظه مى شود منظو ر دصرف واسطه الى و دصرف قطعى توليد مى كند و دحصولات شات شاخه هاى ديگر و ضر ورى براى تو ليد خودش را مصرف می می نمايد.

 متضمن 19 شاخه نيز ساخته شده است.
 صنايع وارد گرديده است. جدول مبادلات ميان صنايع سال 1909، همان صورت
23. Statistiques et Etudes financières, supplément ${ }^{\circ} 98-99$.

حسابدارى ملى فرانسه I Y

ساختمانى جامع را حفظ مى كند و از همان اصو ل كلى مو رد قبو ل در جدول مبادلات


جدول چيشين دارد.

جدول سال 1909 انتشار يافته و از بهتر ين منابع ارزيابى استفاده كرده است.
§ ا. بيوند عمومى جدول مبادلات ميان صنايع

Y9 شاخه و Y اV شاخه ساخته شده است.
 - حهارگوش A جدول مصارفواسطهای است. در سطر مصارف واسطه ایى هر هحصو ل و در ستو ن مصارف وإسطه ایى هر شاخه خو انده مى شود. هر ستو ن، بـجز ستو ن
 ارتباط ندارد: حدود سود ناويزه كه تو ليد شا خلُ بازرگانى
 مصارف واسطه ایى، سطر (بازرگانى") وجود ندارد. حدود سود ناويزه كه تفاوت ميان ارزش كالاها به قيمتهاى مصرف و ارزش كالاها به قيمتهاى تو ليد را تشكيل می مى درهند، جزنى از منابع هر دحصو ل مى باشند و در چهارگوش C C جدول ديده مى شوند.
 افزودهُ ناخالص و توليد به قيمتهاى واقعى، يعنى حاصل جمع دو سطر پیشين را نشان مى.دهد. سنّس تو ليد شاخه ها به قيمتهاى داخلى در مر حلهُ تو ليد، ضمن اعمال يك تصحيح قيمت در صادرات به دست مى آيد: چو ن صادرات مشمو ل عوارض بر ارزش افزوده قرار نمى گيرد، بايد تفاوت ميان قيمتهاى داخلى و قيمت صادرات (قيمت فوب (F.O.B.

 عوارض دريافتى در گمرك (حقوق و عوارض بر وأردات)، فر وشهایى دستگاههایى
 اضافه گردد. در نتيجه جمع كل منابع هر محصو ل به دست میى آيد.

پيوند جدول مبادلات ميان صنايع





> اجزاى متشكثلةُ توليد ناخاخالص الحاقى: داخلى
 ستو ن نخست، مصرف واسطهاى كل هر هر هحصو ل را را در بر مى گيرد.

حسابدارى ملى فرانسد Y. Y

سیس مصارف قطعى بدين شرح ارائه مى شو ند: مصرف خانو الر؛ مصرف ناخالص دستگاههاى ادارى و نهادهاى مالى؛ تشكُيل ناخالص سرمايهُ ثابت عاملان دختلف: صادرات و ماندهُ استفاده از خدمات (يك ستو ن نمايشگر تصحيح قيمتهاى جارى
 است)؛ تغيير ذخاير؛ ساير عمليات مر بوط به كالاه ها و خدمات (عمليات مات ميان

عاملان دربارهُ كالاهاى دست دور دوم).
در آخر ين ستو ن، جمع كل مصارف محصو لات مـختلف بها ده دست مى آيد. جمع كل مصارف بر ابر با جمع كل منابع مى باشد.
 با جمع ارزش افزوده ناخالص شافـ شاخه ها و حقوق و عوارض بر واردات.

 Y § (الف) چنان كه قبلا اشاره كرديم، بر رسى توليد، كه جدول مبادلات ميان صنايع انجام داده، مبتنى بر مفهوم شاخل حسابهاى تو ليد و جدول مبادلات ميان صنايع در حسابدارى ملى فر انسه، بر حسب شاخذها و ساير حسابها بر حسب بخشها تنا تنظيم شده انذ. شاخه را مـحصولى كه مى سازد و محصولاتى كه تشىي سلازد، مشخص و متمايز
 محصولات و در نتيجه بر ایى تمام فهر ست در نظر گرفته شـر شده اند.


است.
ملاحظه مى شود كه مابازاى ارزش افزوده در حساب بهره بردارى عاملان آمده




 دشو ارتر مى باشد.

جلدول مبادلات ميان صنايع در شش شاخه (ميليون فرانك به قيمتهاى جارى)


حسابدارى ملى خر انسه Q O

| $\begin{gathered} \mathfrak{j} \\ 7 \\ i \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & 2 \\ & 3 \\ & \frac{1}{9} \end{aligned}$ | ساير عمليات در. كالاها و خدمات، |  |  | $\begin{aligned} & 3 \\ & 3 \\ & 3 \\ & 3 \\ & 3 \\ & 3 \\ & 3 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 3 \\ & 1 \\ & \frac{1}{y} \\ & \frac{3}{2} \\ & \frac{3}{4} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \frac{9}{2} \\ & \frac{3}{3} \\ & 9 \\ & 3 \\ & 3 \\ & 3 \\ & 9 \\ & 3 \\ & 3 \\ & 3 \end{aligned}$ | تشكيل نانالصس سرمايه ثابت |  |  |  | ، ناخالص |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\begin{gathered} \hat{3} \\ \frac{3}{7} \\ y \\ \frac{1}{2} \\ y \end{gathered}$ | $\frac{1}{2}$ | $\begin{aligned} & 3 \\ & \frac{3}{3} \\ & \frac{y}{y} \\ & \frac{3}{3} \\ & \frac{1}{3} \end{aligned}$ |  |  |  | 3 3 3 $y$ 3 3 | $\begin{gathered} \hat{3} \\ \frac{1}{7} \\ \frac{y}{y} \\ \frac{7}{4} \end{gathered}$ | $\frac{3}{4}$ | $\begin{aligned} & 3 \\ & 3 \\ & 3 \\ & 3 \\ & 3 \\ & 3 \end{aligned}$ | $\frac{7}{2}$ $\frac{3}{y}$ 3 3 |  |
| - 1 | vfvas | " | " | " | -rry | n | fers | * | * | " | n | " |  |
| - ${ }^{\text {r }}$ | quryr | " | " | " | -rri | Irat | 4089 | " | " | " | " | " |  |
| MrE.r | r90101 | " | " | " | orn. | 14.91 | 48.19 | rr. | 1974 | $n$ | f.9r4 | Drf | , |
| ir | V99.4 | * | * | * | orf | * | Oft | rv. | irris | grot. | rafra |  |  |
| 19゙1ヶ | Ifirra | " | " | " | * | " | OFAI | " | " | " | Ar. | rrys |  |
| Z | " | " | " | * | -r01 | " | rol | n | " | " | " | " |  |
| متفرقه | \% | 19.7 | $-19 \cdot 9$ | " | $n$ | " | " | " | " | " | " | " |  |
| مصارف | gnatat | $19 . v$ | $-15 \cdot v$ | ${ }^{*}$ | 9910 | rorpo | 9109A | 49. | iorgx | irof. | v.iar | raso |  |


(Rapport sur les comptes de la Nation de l'année 1966 : مأخذ)

ب) در جدول مبادلات ميان صنايع، بنابرقر ارداد، مصارف درونى شو شاخه ها ها حذف
 محصول كه در جدول نقل شده، هيج استي است
 پذير فته شده است به حذف قطر اصلى منتهى مى گر گردد. نارسايیى اطاعاتات آمارى دربارهُ دصارف درونى و اجتناب از پارها مشكلات نظرى و فنى كه حل آنها دشوار است، اين قراردارداد را تو جيه مى نـيا نـايد.



 حذف قطر اين عيب رادارد كه بعضى اطلاعات كه مى توانست بر رسيهاى خاص را را را را
 هدف جدول مبادلات ميان صنايع در فر انسه كه ايجاد امكاناناتى برایى پيش بينيهاست،

 مى گرداند؛ اين ضر ايب شر ايط و ساختار توليد را طى سال مورد نظر مشخص مى نمايد.
جدول مصارف واسطهاى به ماتريس واحد مصارف تبديل مى شود: مصارف واسطه ای يك شاخه را بر بر تو ليد آن بر بر آلي كالاهاى مختلف ضر ورى در تو ليد يك فر انك از از محصو لـ را را معين مى نماييم.


 مى گردد. هنگامى كه ماتر يس معكوس به دست آيد، مى توان با عمل ضر ب، از تقاضاى قطعى يك واحد از هر كالا به تقاضاى قطعى مو رد نظر رسيد و به اين تر تيب سطح تو ليد كلر كـر معلوم نمود.
r.V حسابدارى ملى فرانس4

قسمت سوم ـ كميتهاى كلى
كميتهاى كلى ارقام مبين فعاليت اقتصادى ملى هستند. اين اقلام از جمع عملياتى بد دست مى آيند كه عاملان مختلف اقتصا اقتصاد انجام داده اند اند.


 اروپا را در روشهاى حسابدارى ملى مى رسانيانـند § ا. كميتهاى كلى خاص حسابدارى ملى فرانى
 مصارف آن، پس انداز كلى و تشكيل سرمايه مى باشنـي

 شاخهها، به علاوهُ حقوت و و عوارض وارياردات؛

 با بخش فر ق دارد: اين يكى گر وه بندى متشكل از بنگاههاى داراى فعاليت اليت الي

يكسان است)؛

- توليد قابل تصرف شاخه ها: تو ليد قابل تصرف هر شا شاخه تفاوت ميان محصصولى الـي است



 ديگران مصرف كرده اند، در برنداردي؛


 واردات نيز تعر يف مى شود.



شامل حقو ق و عو ارض، ارزيابى شده است. لازم است كل حقو ق و عو ارض واردات را به اين ارزش افزوده اضافه نمود تا تو ليد ناخالص الص داخليا

 توليد ناخالص داخلى از فعاليت توليدى مؤسسات و خانو ان ار نتيجه مى شو

 بازار هدف مبادله قر ار مى گير ند و قيمت بازاز ارى دارند

991. 9 .

TFAII


ارزش افزودهُ ناخالص شار شاخهه حقوق و عوارض واردات

توليد ناخالص داخلى به گو نهُ زير تو زيع مى شود:
 .

توليد ناخالص داخلى خانوارها
. 1 - IOAKI

B B) مصارف توليد ناخالص داخلى عبارت است از مصرف كل، تشكيل سرمائُ
ناخالص ثابت، تغييرات ذخاير و ساير عمليات، صادرات و ماندهُ مو ارد استفاده از خدمات پس از كسر واردات.
 فر انك به قينمتهاى جارى):


حسابدارى ملى غرانسه جـ


صادرات
ماندهُ مصارف خدمات
منهاى: واردات

توليد ناخالص داخلى
( ) سرانجام توزيع تو ليد ناخالص داخلى را مى توان بر حسب انواع عمليات
تحليل كرد.



ب) درآمد خانوارها و مصارف آن
حسابدارى ملى فر انسه، درآمد ناخالص ودرآمد قابل تصرف خانو ارها را الزيك سو و مصارف اين درآمد قابل تصرف را كه مصرف وپس انداز خانو ارهاست، از سو ى ديگر نمايش مى دهد.






 درآمد آنها به كار مىرود.



MII حسابدارى ملى فرانسه
پ) پپ/انداز كلى و تشكيل سرمايه
حساب يك كاسه شدهُ سرمايهُ مجموعهُ عاملان داخلى، تعادل كلى پس انداز و تشكيل سرمايه را شر حم مى دهد. در قسمت مصارف، تشكيل خالص سرمائُ ثابت، وجوه استهلالك و تغيير ات ذخاير
 عاملان داخلى را دربر دارد.

 داخلى از خارج كشور بـي دست آورده است.
 هصارف به نشانُ وام خالص اقتصاد داخلى پرداختى به خارجه تعادل مى يابد.

حساب سرمائُ يك كاسه شدهُ مجموعغ عاملان داخلى (ميليون فر انك)

§ § \$. كميتهاى كلى هنجارى
هدف محاسبهُ كميتهاى كلى هنجارى اين است كه زمينهُ مقايسه هاى بين المللى را آماده سازد. در واقع، حسابدارى ملى فرانسه، در دو مو رد مهم و اساسى اسى با روشها بين المللى (سازمان ملل متحد و سازمان همكارى تو سعهُ اقتصادى) تفاوت در دار دارد:




 خارجى را در حساب خارجه تشريح مى نمايد، حال آنكه روشهایى هنجارى حسا بهاى عاملان مقيم، يعنى كسانى را كه مدتى دراز با اقتصاد ملى ارتباط و پ پیيوند دارند، تنظيم مى نمايند و روابط ميان افر اد مقيم و غيرمقيم را در حساب (ابقئُ دنيا)، وارد مى سازند. بنابر اين، اگر بخخو اهيم از كميتهاى كلى خلى خاص حسا بدار ارى ملى فر انسه به كميتهاى كلى هنجارى در روشهاى بين المللى بر سيم، تا اندازها ایى انطباق و تغيير را ضر ورىى مى بينيم. برای محاسبهُ مدصول ناخالص ملى به قيمتهاى بازار فر انسه در سال IGVY به طر يق زير اقدام مى شود: اميليو ن فرانك - IOAVI توليد ناخالص داخلى



- irgor +
- lifygns
- Nrr

محصول ناخالص داخلى به قيمتهاى بازار + خالص درآمدهاى عوامل از منشاءٍ خارجه

- llfra.q

محصول ناخالص ملى به قيمتهاى بازار

## كميتهاى كلى هنجارى: سالهاك 1909 1999، 1999 (ميليارد فر انك جارى)


(Rapport sur les comptes de la Nation pour مأخذ: 1973)

اين جدول كميتهاى كلى هنجارى حسا بدارى ملى فر انسه را بر ایى سالهاى 1909، 19 ، 1999 و ا9 ا9 ا موافق سهديدگاه كلاسيك حسابدارى ملى، يعنى ديد محصول، ديد درآمد و ديد مصرف يا هزينه نشان مى دهد.

قسمت چهارم - حسابدارى ملى و هيش بينتى: بود جهُ اقتصادى
بودجهُ اقتصادى يك طرح حسابهاى ملى بر اى آينده است كه هدف آن نمايش تحول احتمالى اقتصاد و تأمين توافق سياست اقتصادى به منظو ر تحقق اهد|ف اقتصادى كوتاه مدت و ميانمدت است. در حال حاضر، تهيه و تدارك بودجئ اقتصادى اكيداً وابسته به تدوين قو انين مالى الى
 بر نامهريزى قرار گيرد.
 دارا يى است. بودجهُ اقتصاذى دوبارديا حسابها و بودجه هاى اقتصادى ملت، مر كب از اعضاى دستگاء اقـاه مدير يت، نمايندگّان شو راى اقتصادى و اجتماعى و شخصيتهاى بر گزيده، تحت رياست عاليهُ وزير اقتصاد

و دارايى تسليم مى گردد. به مناسبت روابط نزديكى كه ميان بو دجهُ اقتصادى و قو انين مالى وجود دارد و و بنابر


§ ا. بود جهُ آزمايشى

كميسيو ن حسابهای ملت در ماه مه سال معين، مثلا ماه مه سال 19VY، يك بك بودجهُ آزمايشى بر ای سال IQVF را تدارلكـمـى بيند.
 نمى تو اند به شناخت دقيق و مشروح عمل دولت طى سال مو رد نظر استو ار باشد؛





حسابدارى ملى فرانسه
شده است و نمى تو اند درباره اوضاع و احو ال اقتصادى از اطلاعات دقيق بهره گيرى
 هدف بر ایى دوره جارى تعيين كرده و روابط مشخصى رئى را ميان متغير هاى مههم اقتصادى كشف كرده است.
بر ای ساخت يك طر ح اصلى پيش بينى و صو رتهاى ديگر و بحث در بارها آن، چندى است از الڭويى استفاده مى شود كه عمليات مالى وا در نظر نمى گيرد و بر اساس د
 مههم و عمده تقاضا را محاس اسبه میى كند.
كليءُ روا بط الگو شامل متغير هاى مبين أختلاف است. اين متغير ها به منظو ر بر رسى صو رتهاى متبادل مختلف سياست اقتصادى با تو جه به رويدادها و شناخت نامناسب بعضى از رفتارها و ارتباطات، مى تو انند ضر ايب را تغيبير بدهند.

 §§
كميسيو ن حسابهاى ملت، در ماه اكتبر سال معين و در مثال ما در ماه اكتبر سال 19VF


است.
بودجه مى تو اند علاوه بر قو انين مالى، از اطلاعات فر اوان در باره اوضاع و و اخو ال |قتصادى بر خوردار و غنى گردد.
 بودجهُ پيش بينى، از روش نامتمر كز گردآورى و تحليل اطلاعات استفاده مى نمايند.

قسمت پنجـم - به سوى روش گسـترده چ حسابدارى ملى



 مى شود كه مقايسهُ ميان حسا بهاى فر انسه و كشو رهاى خار خلى رجى را آسان مى سازدد؛ اين

محدودهُ اصلى مى تو اند به منزلهُ عامل انطباق روش اروپاییى حسابهاى يكپاره در

 با حسابداريهاى عاملان از يك سو و با دستگاههاى اطلاعاتى, خاص
 حسابهاى اقمارى هستند.
الف) محدودهُ اصلى
اين محدوده، در معنى، نزديك به روش قديمى فر انسه باقى مى ماند، اما تغيير اتى را نيز در
 الف) درباب عملياتى كه حسابدارى تحليل كرده است، مفهوم توليد كه در روش قر قديمى فقط تو ليد





ارزيابى مى شود.
چو ن تو زيع ارزش كلى توليد غير بازرگانى ميان انواع گو ناكَون عاملان برخو ردار از آن بسيار

 تخصيص يافته است. تو ليد بر ای بازرگانى، از این پس، شامل خدمات نهادهاى مالى (بانكها و بيمهها) و نيز خدمات خانگى خدمه مي گر گدد.

 دستگاههاى ادارى عمومى گسترش يافته است به اين اين اميد و انتظار كه بعدها به با باير جر يا بانها بسط پیدا كند. فهر ستهاى „كاركردهاى مصرف خانو ار") و (کاركردهاى دستگاههاى ادارى)" با يكديگر پيوند يافتهاند. ب) واحدهاى اقتصادى كه در اجر ایى وظيفهُ اصلى خود استقلال تصميم دارند و صاحب يك
 اعتبارى؛ مؤسسات بيمه: دستگاههاى ادارى عمومى؛ دستگاههاى ادارى خصوصى؛ خانى انو ارها و مؤسسات اقتصادى فردى، گر وه بندى شده اند. بنابر اين مؤسسات اقتصادى فردى ديگر با شر كتها مو رد بحث و تحليل قر ار نمى گير ند. از آنجا كه

MIV حسابدارى ملى فرانسه

دارايى مؤسسات اقتصادى فردى جدا از دارايى خانوار صاحب اين مؤسسه نيست، منطقى به نظر
 منزوى خو اهند شد.

 مى گيرد: واحدهاى نهادى كه عمليات آنها توصيف شدها اند واحدها اقتصادى فر انسه يك مر كز كار و كسب دار كارند. مقصود از مر كز كار و كسب، اجر انى عمليات اقتصا



 اقتصادى و اجتماعى متمايز هستند.




است.
جر يانهاى پولى، ديگر، بر حسبب طر ز تأمين مالى شرح داد

 مالى مجدد، وصولى از ساير واسطه ها ثبت مى شود.
عملياتى كه بخشهایى نهادى انجام دادها اند در حسا بهانى زير آمده آمداند: ـ حساب توليد كه ماندهُ آن، ارزنش افزي انـوده است؛
— حساب بهره بردارى كه مانده آن، مازاد نانـا

 در اختيار داشتهاند؛
ـ حساب استفاده از درآمد كه ماندهُ آن، پس انداز ناخالص آن است
 ـ حساب مالى كه ماندهُ آن، مطالبات و ديون است است

 اقتصاد؛ در آمد ملى ناخالص قابل تصرفُ ؛ِس انداز نا ناخالص ملى؛ ظر فيت (يا نيازمندى به) تأمين مالى

عملياتى كه واحدهاى مقيم با واحدهاى غيرمقيم انجام داده اند در حسا بهاى بقيئ دنيا ازنو احتساب شده اند.


 مختلف را تحليل مى نمايد.
سر انجام، جدول عمليات مالى، حسابهاى مالى بخشهاى نهادى را گرد مى آورد. ب) روشهایى واسطه

 محاسباتى) اداره مى شوند.
 ادغام شوند، مگر آنكه در استنباطات دگر گونى پديد آيد و در نتيجهُ مقابلهُ منابع مختلف، تغيير ات مقدارى حاصل گردد.

 انفرادى بتوان تحليلهاى اقتصادى در مقياس كلان را دقيقتر و ظر يفتر كرد.
 گر وههاى اين واحدها تر تيب داد كه حسابدارى خود را را موا فق قاعده ها ها




 اقلام روشن بشود.
پ) حسا بهای اقماریى

 زيست، در آنها در دسترس بار بار بـد




حسابدارى ملى فرانسه M9

مجمو عه محصولات اين فعاليتها تعر يف بنمايند و فهر ستهايى بر اساس داده ها هاى آمارى آماده سازند و اين تركيب را با فهر ستهاى حسابدارى ملى ارين ارتباط بدهند.






 بدين قرار ملاحظه مى شود كه حسابنى


 اساسى مأخذ را ايفاء مى نمايند.


Méthodes de la comptabiiisé nationale. Calcul et définitions de la base 1959 (Paris, Imprimerie Nationale, 1966).
I.N.S.E.E., Système élargi de comptabilité nationale, Méthodes (version provisoire), janvier 1973.
Rapports annuels sur les comptes de la Nation (Paris, Imprimerie Nationale).
Etudes de comptabilité nationale (Paris, Imprimerie Nationale).
J. Marchal, Comptabilité nationale française (1967).
P. Herzog, Prévisions économiques et comptabilité nationale, Presses Universitaires de France, 1968.
P. Herzog et G. Olive, L'élaboration dos budgets économiques, dans Etudes de comptabilité nationale, $\mathrm{n}^{n}$ 12, 1968 (Paris, Imprimerie Nationale).
M. Guillaume, Modèles économiques (Presses Universitaires de France, 1971), plus particulièrement le chapitre VIII.

نتيجه گيرى از مقدمهُ عمومى
برنامهُ كتاب

هدف فصلهاى پيشين اين بود كه تحليل فعاليت اقتصادى را در محدودهُ اقتصاد
 مى تواند بگيرد و روشهاى كثى كـى كه در حال حاضر امكان بر رسى فعاليت را فراهم مى آٓورند، معر فى نمايد


 |قتصاد كلان روشن شود. به اين تر تيب مى تو ان بر نانمُ تفئ تفصيلات بعدى را را معين نمود.

قسمت اول ـ مدار اقتصادى
اقتصاد نو ين شبكهُ بسيار وسيعى از روابط پپحيده ميان ميليونها عامل تشكيل دهندهُ
آن است.





 را ايجاد مى كند و درآمد به نو بـٔ خود بـ به خر يد توليد اختصاص مى يابد.

نتيجدكيرى از مقدمُ عمومى MY


به اين ترتيب، هر كس در زندگى اقتصادى هم تو ليدكنندهاى است كه درآمدى دريافت مىدارد و هم مصرف كنندهاى است كه در برابر خر يد كا كالاها و و خدمات پرداختهايی در وجه بنگاهها به عمل مى آورد.

 بنابراين، در فعاليت اقتصادى مى توان تشاني


 یرداختى بنگاهها به مصرف كنند گان وجود داردي مدار اقتصادى بدين گونه ترسيم مى گردد: تو ليد درآمد را ايجاد مى دی كند؛ درآمد هز ينه ها را به بار مى آورد؛ هز ينه محرك كـ و مو جبب تو ليد مى شود و اين مدار پیيو سته تجديد




 در روابط ميان توليد، درآمد و هزينه تأثير مى گذارد درد دري
 بشود:
از يك سو، دولت مالياتهايى از درآمدها برداشت مى كند و به انتقال درآمدها (درآمدهاى اجتماعى) اقدام مى نمايد؛ دولت مصرف كنندهُ كالاهها و خدمات نيز

مى باشد؛



 درآمد و جر يانهاى مخارج، مجمو عهُ اين عو امل مو رد تو جه قرار گيرد.
 گو ناگو ن مدار اقتصادى را از يكديگر جدا كنيم و مسائل مختلف دربارهُطر ز كار آن را مشخص نماييم.

قسمت دوم - انواع تححليل:
تحليل اقتصادى خرد و تحليل اقتصادى كلان
علم اقتصاد معاصر، براى شر ح و بسط مسائلى كه طر ز كار يك اقتصاد زا مطر مى سازد دو نو ع تحليل را به كار مى برد: يكى تحليل إتصادى خر خرد و ديگر ى تح تحليل اقتصادى كلان. الف) موضو ع تحليل اقتصادى خرد، تصميمات واحدهاى انفر ادى اقتصادى، يعنى مصرف كننده يا رئيس بنگاه و يا صاحبان عو امل توليد است. اين تحليل شر ايط و اوضاعى را مطلالعه مى كند كه اين واحدها در حدو ود آنها اقدام به انتخاب میى نمايند، به

نتيجد گيرى إز مقدمغ عمومى MY

قسمى كه بتو انند منابع كمياب در اختيار را با نيازمند يهاى خود تطبيق بدهند و حداكثر
 واحدهاى انفر ادى اقتصادى عر ضه و تقاضاى كالاها ها و عو امل تو ليد را در با بازار در بر ابر يكديگر مى گذارند: قيمتهايیى كه در بازارها تشكيل مى شودد، رهنمو ن تصميماضيات آنها مى شود. به اين تر تيب، تحليل اقتصادى خرد راجع است است به طر ز كار نظام بازارها وها و قيمتها. اين تحليل به بر رسى روابطط ميان تمام بازارها و قيمتها، به وابستگى آنی آنها و شر ايط حاكم بر استقر ار تعادل منجر مى گردد رد. تحليل اقتصادى خرد، نخست، بر رسى تعادل واحدهاى سر انجام به تحليل تعادل عمومى أقتصاد ناشى از تعادلهاى واحدهاى انفـرادى انى اقتصادى مى رسد. تحليل اقتصادى خرد، در مر حلهُ نخسست دربارهُ مسئلهُ انطباق منابع بر نيازمنديها و
 درَّآمدها مى باشد. ب) تحليل (قتصادى در مقياس كلان، تحليل در محدودهُ اقتصاد ملى است و و مقادير كلى را در هر اقتصاد بر رسى مى كند (محصول ملى و درآمد ملى؛ مصرف كلى كلى سرمايه گذارى كلى ) و روابط ميان مقادير مبين فعاليت گر وههاى عاملهاى اقلى اقتصادى را


 درختان تشكيل دهنده آ آن تو جه بنمايده
 اشتغال، بهره و پول (19「9) اثر مشهو ر جان ميناردكينز و به ويره به بر رسى رشد اقتصادى و تحو ل سطح فعاليت عمومى اقتصادى و سطع عمومى قيمتها بسط و اختصاص پيدا كرده استص. بدين شر ح، تحليل اقتصادى خرد ازديد ابعاد و هدف با تحليل اقتصادى در مقياس

كلان تفاوت دارد.
هنگامى كه به اين ترتيب مر ز ميان تحليل اقتصادى خرد و تحليل اقتصادى كلان ترسيم گردد، اين پر سش مطر ح مى شود كه تحليل اقتصادى كلان چه معنى دارد. آيا مقادير كلى يا ميانگينها در دايرهُ اين تحليل همان كميتهاى كلى يا ميانگين مقدارهإى

انفرادى اقتصادى نيست؟ آيا قيمتهاى مخصوص، دستمزدها، توليـدات مختلف واقعيتهاى درست و مسلم زندگى اقتصادى نيستند حال آنكه كميتهاى كلى و ميانگين فقط تركيبهاى ساختگى هستند و ممكن است نادرئى












 اين مجموعه را معين كند.


 سنى و خصلت درختان تشكيل دهندهُ آن دوام يابد.


 اما جنگل حنين تأثيرى را دارد.


 كل تصو ر شود و بدين سو گر ايش پيدا كند كه قضاياى فر عى تجر بـه فردى بر جامعهي يا
بر اقتصاد، در مجموع، اعمال گردد٪)'. مثال درباره (\#تناقضات اقتصاد كلان فر اوان است)" مثلا يك بنگاه يا يك يك صنعت
 افزايش بدهد؛ صنعت يك كشو ردر زمان اشتغال كامل نمى تو اند بر اشتغال كا كل بيفزايد.






 بر رسى اقتصاد از ديدگاه كلى، فقط به اشارها انى بسنده مى كنيم. با اين همه، خطرات احتمالى، ناشى از تحليل اقتصادى كلان را نمى تو ان پنهان

 آن متجانس باشد: (اشش دانه سيب چو ن بر هفت آسمانخر اش افزورده شود يك مقدار


 بسيار زياده نشان ندهد. به اين سبب، غالباً ضر ورت دارد كـار كه در تحليل اقتصادى كلان نه فقط بُعِدِ مقادير



 اين نكته اهميت دارد كه واحدهاى اقتصادى داراى رفتارهاى تقر يباً همانند در يك گر روه گرد آيند.

1. K. Boulding, A Reconstruction of Economics, p. 173.

## قسمت سوم - برناملُ كتاب

اكنو ن مى تو انيم بر نامهُ بر رسى كاركرد اقتصاد را در در صفحات ارد آرد آينده معين نماييمه.


 نظرى كه در اين بخش به كار مى رود، تحليل اقتصادى خرد خو اهد اهد بود، زير ا مقصود
 تقسيهم إينان ميان مصرف كنند گان است. نظر ئه قيمتها ابزار اصلى تحلى تحليل مى بار باشد.
 اقتصادى خرد است، زير ا ايجاد درآمد اكيداً وابسته به توليد ور بو بوده و و مقصود بر بر رسى تشكيل درآمدهاى فردى و قيمتهاى عو امل توليد مى باشد. با اين وصف، لازم است

 پذير فته ايم همانا اقتصاد كلان است. منظو ر بر رسى روا رابط ميان محصوِ لِ كلى، تقاضاى
 محصو لات و عو امل توليد و به قيمتهاى نسبى اختصاص پس، تحليل در سطح عمومى قيمتها صو رت مى گيرد.




 همحنٍين، بر نامه مر زميان دو قلمر و كاربرد تحليل اقتصاد خرد و تحليل اقتصاد كلان
را روشن مى كند.



 به اين تر تيب، تصو ر مى كنيم كه توافق ضر ورى را با هر بر رسى فعاليت اقتصادى

MYY نتيجدكيرى از مقدمغ عومى

بر آورده ساختهايمه.
اين انديشءُ تو افق با انديشهُ تحليل اقتصادى همر اه مى باشد. به نظر ما مط املوب چنين آمده است كه ميان اقتصادهاى نامتمر كز و اقتصادهاى اشتر اكى برنامها إى به سنجش مبادرت ورزيم.

 را در قبال آنها (ادر حالت شك و ترديد اصولى") قرار مى دهد.
 هنو ز تحليل نشده اند و ترازنامه نداده اند، دربارهُ اين نظامها دقت كنيم، چپه بر
 نخو اهند تو انست بدانند كه چر ا مى ميرند.


 را پنهان نسازند، بلكه پیيو سته با این واقعيت روبهرو باشند.

بتخش نختست

محصون ملمى
 محصول ناخالص ملى به قيمت بازار را تشكيل مى دهد. اگر استهلالك , ا از محصول ناخالص ملى كلى كسر كنيم تا سرمايه دست نخو رده حفظ شود و باقى بماند، محصول خالص خلص ملى به قيمت بازار را به دست مى آوريم.
 مى سازد:
 عوارض بر واردات است؛
 دستمزدبگير ان انجام گر كته است؛





 اقلام پيشين ارزيابیى شده اند؛



 سپس، چگگونگگ تعيين قيمت اين كالاها و خدمات و و تأثير آن بر تر كيب محصول
.

ملى را بر رسى مى نماييه.
در نتيجه، اين بخش شي شامل دو عنو ان مـي شم شود: عنوان نخست: تشكيل محصول ملى. عنوان دوم: قيمتهاى كالاها و خدمات.

عنوان نخست

تشكـيل محصول ملى

توليد، شكل فعاليت اقتصادى با اين هدف است كه كالاها و خدمات را برایى بر آوردن نيازمنديهاى فردى و جمعى تهيه نمايد.




 تصوير نمود.

 آماده و مو جود بشو ند
فرض مى كنيم يك اقتصاد بتو اند كالاها




 منحنى بيشتر ين مقدارى را عرضه مىدارد كه اقتصاد قادر است همزمان از هر دو كالا بسازد. به هر تر كيب A A روى منحنى MN از لحاظ فنى مؤثر كفته مى شود. هر تر كيب در





 فر اسوى منحنى MN از لحاظ فنى شدنى و عملى نمى باشد

 |فزايش توليد A بالا مى برود (و بر عكس).


 ديگر به دست آيد. نر ن نهايى تبديل ميان A , همان
 هزينهُ يكسان توليد را بر ای مقادير مختلف كالاهاى طول منحنى تبديل از نقطهُ همان ميزان باقى مى ماند. در نتيجه، هزينهُ توليد دي در تر تر كيب تر كيب ديخرمى باشد؛ زيرا تر كيب هر كاه تر كيب نوليد


تشكيل محصول ملى HM

بنابراين، اگر علامت منفى را در نظر نگگير يم، چنين داريم:

$$
\triangle \mathrm{B} \times \mathrm{CM}_{\mathrm{B}}=\triangle \mathrm{A} \times \mathrm{CM}_{\mathrm{A}}
$$

$$
\frac{\triangle \mathrm{B}}{\triangle \mathrm{~A}}=\frac{\mathrm{MC}_{\mathrm{A}}}{\mathrm{MC}_{\mathrm{B}}}
$$

 تا بدينجا، فرض ما اين است كه در اقتصاد، اشتغالل كامل عو امل تو ليد وجود دار دارد.

 در سطح فعاليت خود (از اشتغال ناقص به اشت اشتغال كامل) به مر ز امكانان ات تو لو انيد نزديك مى شود.



 مى يابد. اين فعاليت جنبه هاى مختلف پید| مى كند و خصلت مشتر ك همه ايجاد فايده مى باشد:


 و خدمات از مناطقى كه از جهت اقتصادى غير قابل استفاده بوده اند و يا به شكل نامناسبى مو رد استفاده قرار گرفتهاند به سوى انق انقاطى كه مصارف آنها بر ایى ارضاى نيازمنديها (حمل و نقل - بازرگا

 واحدهاى تو ليدى، هنگامى كه' به تركيب عو امل مبادرت مى ورزند، بــنـه اين بهره گير ى تحقق مى بخشند. تر كيب عوامل تو ليد تابع قوانينى چند و شكلهايیى است كه بر كارآيى مى افزايد.

اين نكات هدف سه عنوان فرعى به شر ح زير است:


جزءِسوم از عنوان نخست - تر كِب عوا امل توليد.

## عوامل توليد

منابعى كه يك واحد اجتماعى بر اي تو ليد كالاها و خدمات در اختيار دارد، مى تو انتد
 آورده، يعنى كارى كه روى عناضر طبيعى انجام داده است. در اينجا

 در توليد همكارى مى كنند؛ زمين؛ جنگّل و ومنابع معدنى


 سرمايه قرار گيرند: 1) انسان، زمين را از زمانهاى دور آمايش كرد ده و و تغيير شكل داده است است؛ زمين به صو رت محصول طبيعت و كار درآمده است و مانند سر مايه يك عامي ما مر كب را تا تشكيل مى دهد.





1. Bourgogne
2. Georges Roupnel, Histoire de la compagne française, p. 249.

 حفاظت خاك در بسيارى از كشو رها و شر ايط حاكم بر بهره بر بردارى از منابع زمينى و كاوش اصولى معادن است.
















 توليد را یديد مى آورد و صدمات شديد بر جنبهُ ضر ورى مكمل بودن عوامن امل توليد


 بنابر اين، مسئله وجود عامل جهارم تو توليد هنو زمطر ح است و و با ا اشكال در تشخيص
3. Principles, p. 115.

عواملم توليد

 ما در آينده فرصت بر رسى عميقتر اين موضوع را خو اهو اهيم داشت.

## فصل نخست

## كار

كار اساسأ يك كوشش انسانى است و نشان شخص را در بردارد؛ كار تداوم




 نخستين بعناى عاميانه

 تام معنى، مطابقت داردر.









## 1. scolastiques

2. alienation
3.Jean Lacroix, Personne et amour, Editions du Seuil, collection «Esprit», 1955, $2^{e}$ éd., p. 837.

فصل زيباى اين اثر ران لاكر وآ تحت عنوان La personne et le travail خوانده شود.

در اين فصل، ما فقط كار رادر روابط مستقيم آن با زندگى اقتصادى بر رسى مى كنيم و سه مطلب با عناوين زير را در نظر مى گير يم:
( ) جنبه هاى جمعيتى كار؛
Y Y جنبه هاى اقتصادى كار؛
r) شر ايط حقوقى و اجتماعى كار.

قسمت اول = جنبه هاى جمعيتتى كار
بر رسى اقتصادى كار را نمى تو ان از مطالعd جـمعيت شناسى يك ملت جدا كرد. در

 اين جمعيت فعال بر اثر فعاليت اقتصادى خود مو جب تشكيل محصو ل ملي ملى مى شو ند. بنابر اين، لازم است از يك سو روابط ميان جمعيت فعال و جـمعيت كل را بر بر رسى نماييم و از سوى ديگر ساختار جمعيت فعال را تجزيه و تحليل كنيم. § ا. جمعيتت كل و جمعيت فعال
الف) جمعيت فعال يك ملت بر اساس تر كيب سنى جمعيت كل معين مى شود. اين تر كيب را هرم سنى نشان مى دهد. سنين صفر تا صد سال و بيشتر روى محو ر عمودى و شماره 'افراد هر سن (يا هر


مى گردد.
هر سال، يك طبقه از افر اد از

 هرم سنى در مو رد جمعيت جو ان داراى قاعدهُ پپهن بوده و رو به با بالا باريك مى شود؛

 |فزايش میزان تولد جوان گردد، هرم سنى شكل تسبو ى وارونه را پیيدا مى نمايد. در هر جمعيت، مطابق معمول، سه گر وه سنى مر معنى

جمعيت در سن • Y سال تا و 4 سال در سنين فعاليت است. اين جمعيت، درمو رد

فر انسه، در دوره هاى مختلف چنین بوده است:

 به تنزل بوده و سپس از سال I9FF در جمعيت گروه سنى صفر تا 19 سال افزايش دوباره در ميزان تولد ملاحظه مى شود. پيرى جمعيت فر انسه نيز از آغاز قر ن كنونى احساس مى گردد.
 كاركردن و توليدكردن و جو انان و پير ان كه مصرف كنندهُ محض هستند و نسبت ميان عناصر مولد و غير مولد را در هر جمعيت عرضه میىدارد ورد
 مى كشد. در جمعيتى مانند جمعيت فر انسه كه درصد جو انان و پیر ان رقم بالا و رو به

 سال و افزايش درصد پیيران (90 سال و بيشتر )داردر.

(مأخذ: I.N.S.E.E. جداول اقتصاد فرانسه، سال 199Y).

جمعيت فعال به معناى اخص آن است كه اس اسعاليت حرفهاى انجام مى دهد. از جمعيت فعال كل، پس از كسر نير وهاى ارتش به جمعيت فعال غيرنظامى وپس از كسر بيكاران از جمعيت فعال غير نظامى به جمعيت فـي فعال


است.
نرخ فعاليت بر ای چند كشور، براى سالهاى IGVY ، 199Y، 190F به قرار زير

( $19 Y 4$ (آمار جمعيت فعال، سال:O.C.D.E.
همحنين محاسبهُ نسبت جمعيتٍ فعال به نسبت جمعيت در سن كاركردن نر نيز



 زن مقايسه ميان درجهُ مشاركت زن را در فعاليت اقتصادى امكان پذير مى نمايد.




نسبت جمعيت فعال به افر اد در سن فعاليت به قو اعد و نظامات مختلفى بستگى دارد كه در درون يك جامعه به شرح زير شر ايط مشاركت افراد را به ويره در فر اگرد تو ليد معين مى كنند:
ــ قو اعدى كه سن دستيابى به كار و مدت تحصيل اجبارى جو انان را مقر ر مى نمايند؛ - قو اعدى كه شر ايط پايان كار را تعيين مى كنند (سن بازنشستگى اعیی). بيشتر اوقات، تو زيع جمعيت نعال و شاغنل غير نظامى (يعنى، پس از از كسر نير وهانى ارتش و بيكاران) ميان شاخه هاى بزرگ نع
 درصد) به صورت زير تحول يافته است:

(19YF مأخذ:O.C.D.E. آمار جمعيت فعال، سال)

 نتايج اقتصادى برحسب نسبت مو جود ميان سه گر وه از طبقات سنى، كه هم اكنو اكنو ن مطالعه كرديم، متفاوت است: الف) وجود جـعيت مهم جو ان، البته، بارى است بر دوش افر اد باد بالغ و در سن كار، اما بهتر بـر ين



 به عالاوه، ورود به سن بلو غ و كار موجب افزايش بسيار مهم در كالاهاى تجهيزاتى ضر ورى براى
4. Dupréel, Deux essais sur le progrès, 1928.

فعاليت توليدكندكان جديد است.
 (ا...حتى مفهو












 انسانى به دست مى آيد: كاهش ميزان مى سازد و روزهاى آينده، سعادت كمترى را را نو يد مى دهد. "' در ورا واقع:







 به دست آورده بود به شكل مطالبات مشكو ك الوصول در میى آورد.'

## 5. L.Chevalier 6. Jean Rostand

7. L. Chevalier, Démographie générale, p. 104. 8. A.Landry
8. Philippe Ariès, Histoire des populations françaises.
9. V.J.Daric, Vieillissement de la population et prolongation de la vie active, I.N.E.D (Institut National d'études démographiques), cahier $n^{\circ} 7,1948$.
10. Chevalier, op.cit., p. 370.

 جوان، محر وم ساختن فعاليتها (كشاورزى) وصناي

 Y نسبى مخارج ثابت، شده است. لو كاريانتيّ

 (

 پیيران بيندازند. در واقع، افراد بالغ، بيشتر اوقات به دنبال ترقى قيمتها
 قدرت خر يد گر دد.






هنجارى مفاهيم مختلف جمعيتى را در نظر گر فته است. اين مفاهيم به شرح زير مى باشند: ـ

- جمعيت كل مقيم كه از افزودن ارتشيان خارج از سر زمين اصلنى به جمعيت كل داخلى به دست مى آيد؛ اين جمعيت كل همان است كه سر شماريها به دست مى دهنذ؛
- جمعيت فعال مقيم: در نتيجهُ كسر افر اد غير فعال از جمعيت كل مقيم (بجز سر بازان) به دست مى آيد؛
- جمعيت فعال و شاغل مقيم: پٍ از كسر جمعيت در جستوجوى كار موجود از جمعيت فعال مقيم به دست مى آيد.

12. G.Lecarpentier
13. Lecarpentier, Population, 1947, $\mathrm{n}^{\circ} 4$.

جمعيت كل مقيم با محصول ناخالص ملى و درآمد ملى در ارتباط قرار مى گيرد.

 زير ديده مى شوند:

riarr

Y0. جمعيت بوجود در جستوجوى كار
rifrr جمغيت نمال مقيم و شاغل (Les Comptes de la Nation pour 1973 )

## § §. .

نقش اقتصادى جمعيت فعال بر حسب كاركر كرد ساختار آن تا تغيير مى كند. اين اين ساختار را مى توان براساس دو ضابطهُ همم و عمدهُ زير تحليل كرد: الف) ضابطهُ جنس
در آغاز قر ن بيسته، زن مقام رشد يابنده أى در جمعيت فعال بـد به دست مى آورد.

 نر نر زن است.
اصولا زنان در فعاليتهاى بازرگانى، المو ر ادارى و مشاغ


ج

 ها

 شمارٌ كاركر زن به زحمت بيشتر از كارمند زن بود.
14. Jean Daric, Population, 1947, nº 1, p. 61.



$$
\text { سال • •19 تا سال • } 190 \text { فراهم مى آورد: }
$$


 است:
 تا



- نرخ فعاليت زن در گر وه سنى . موارد، نرخهاى فعاليت براى زنان شو هر دار نسبتا ضعيف مى باشد. ب) ضا بطءُ فعاليت حرفهاى
كالين كلارك در كتاب شر/يط ترقى اقتصادى ¹ ، اهميت تو زيع حر فها أى جمعيت را ميان سه بخش به شرح زير خاطرنشان و تأكيد كرده است:
 - بخش ثانوى (معادن، صنعت)؛
 (كلارك در چاپ سوم كتاب شر/يطّ، اصطلاحات بالا را رها كرده و فقط از كشاورزى، صنعت و خدمات ياد مى كند). اين نو يسنده ثابت مى كند كه درآمد واتعى زياد هميشه با اشتغا اشتال سهم زيادى از جمعيت در بخش سوم همر اه است.


 بخش خدمات در يك اقتصاد استنتاج نمايد. به عنوان مثال، در بسيارى از كشو رها


15. Etude sur la situation économique de l'Europe en 1955, chap,V.
16. Colin Clark, The Conditions of Economic Progress.
 خارجيان در اين نقاط متمر كز مى شود؛


 خدمات و نيز رعايت نسبتهاى سه بخش را ضر ورى مى بينيمر

جنبه هاى اصلى جمعيت فرانسه بس از سال •
الف) تحول جمعيت فرانسه را مى توان در•جدول زير ملاحظه نمود.

 گرفته است.
(I.N.S.E.E. :مأخذ)


ب）ساختار سنى جمعيت فرانسه، در اول زانويه $19 V Y$ به شرح زير است：

| به درصد | به هزار |  |
| :---: | :---: | :---: |
| rr／0 | lgafy | 19－． |
| $\Delta F / F$ | rargs |  |
| Ir／ | 9A．V | 90 90 سال و بيشتر |
|  | 019\％1 |  |







| $\%$ \％ 1 入 | $\% \mathrm{LV} / \mathrm{r}$ | $\%$ \％$\%$／q | \1001 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\%$ ¢／ | $\%$ \％ | $\%$ \％$\quad$／ | 1191 |
| \％$\wedge /$ r | $\% \mathrm{OV} / \mathrm{I}$ | $\%$ \％ry | 19.1 |
| $\%$ \％ 9 | $\%$ \％$\%$／9 | $\%$ \％$/$／r | 1948 |
| \％いノ | $\%$ \％ $0 / 4$ | $\%$ \％$\%$／o | 1948 |
| \％\1ヶ | $\% \mathrm{Ov} / \mathrm{r}$ | $\%$ \％ | 1909 |
| \％\／＾ | $\%$ \％$/ 1$ | \％rr／f | 199\％ |
| \％ヶハ | $\%$ \％$/$／ | $\% r r / 0$ | 19Vr |

نرخ زاد و ولد جمعيت فرانسه از و او

 مى رود（1N／Y ．
















 ب) تحول جمعيت نعال فرانسه در بخشهاى بزرى گرا ايشهاى زير را نشان مى دهد:

(مأخذ: مقالٌُ تحول جمعيت فعال در فرانسه طى صدسال، در مجلهُ Etudes et Conjoncture، ماه
مه-زوئن




rol كار
 به 1/ ا/ ميليون نفر رسيده است.

## قسمت دوم - جنبه هاى اقتصادی كار

نخست ماهيت و وجوه كار را به عنوان عام مشاركت اين عامل را در فراگرد توليدى بر رسى می كا كنيه.

الف) كار يك فعاليت اقتصادى بوده و تحت اين عنو اينوان موازينهاى ميان فايده (يا بازده) و عدم فايده (يا هزينه) استا







 است، به ويثره در اين زمان كه ماشينيسم مؤكداً ميان كوشش انسانيانى و شيومّ فنى اتحاد برترار مى كند.
دربارة بهرهورى كار كار تضاوتهاى بسيار مختلف شده است. در قرن هجديمهم،




 اقتصادى يكى مى انگاشتند.

 و هدجنان در اين انديشه باقى مى ماند كه كارهاى صنعتى و بازركانى نـي نسبت به كار

كشاورزى كمتر جنبهُ تو ليدى دارد، زير ادر كشاورزی، ((طبيعت با انسان كار مى كند)،.
 مى نمايد. اما، در آغاز


 كه از محل درآمدهاى خود زندگى مى كنند، قضات، ارتشيان، كارمندان و و فرمانر وايان را در بر مى گير بد. سر انجام، به عقيدهُ كارل مار كس، تنها كار عنصر مولد است است؛ يگانه تو ليد كنندگان همانا كارگران دستى يا روشنفكر ان هستند.



 انصر اف از فعاليت انسانى در مو رد أستعمال ديگر بر ابر است. به علاوه، كار مستر مستلز كو ششهايى به شر ح زير مى باشد:
ـ كو شش فيزيكى، كه همان فر سودگى انسان بر اثر كار است؛ ـ كو شش فكر ى يا روانى كه به إعمال دقت در كار مر بوط است است ــ كو شش ارادى: در عمق وجدان آدمى، كار به طو ر بيش و كم مبهم عقو بتى مـى مى بار بـد
 را با عرق جبين به كف خو اهى آورد.)|"

 ("تن بى جان)" در مى آيد. 19. دليل بسيار مناسب ولاز لم بر اينكه انسان در جستو آي نظر كينز (Essais de persuasion) جمله الى حاكى از آرزوى همگان و نقش بر سنگگ گو رهانيست



آسمانها از آهنگهاى مذهبى و آرد موسيقى
اما من هر گز در اين سرودها شر كت نخا منو اهم جست.
ror كار




نمايان مى شود:
الف. كار اختراع؛
ب. كار مدير يت؛
ب. كار سازمان دهى؛
ت. كار اجزايى با مهارين يا يا بدون مهارت.
تحول اقتصادى در اين جهت است است كه اين اين ائلها


 تدريج از صورت فردى بير ون مى آيد. § §.
 مى بخشد: تقسيم كار از يك سو و روابط كارگر و ماشين از سوى ديگر. الف) تقسيبم كار

 در جوامع ابتدايى، تفاوت ميان فعاليتها بنابر سن، جنس، استيا استعاديا يانمليت (تخصص
خارجيان) انجام مى گيرد.









منقسّم قرار مىدهد. كار اخير به صورت زير نمودار مى گردد: (1) تقسيم فنى كار: عمليات ساخت يك محصول، در درون يك بنگاه، ميان چند كارگر تقسيم شده است. اين مثالى است كه از كارخانهُ سنجاق سازى يا ثان بان باتيست سه از ساخت ورقهاى بازى آورده اند.
 مو رد پيدا كند. در اين صو رت مو ضو ع قسمت بندى توليد مطرح است. r (Y) تخصص مشاغل در يك جامعه: بر اثر تحول اقتصادى در جوامع، تفاوت
 شرح خاطرنشان ساخته است: چوب، چرم، فلز و خاك رس رس. در قرون وسط وسطى، در
 سو به دنبال تجزيه حر فه هاى عمده و اصلى ناشى از تر تر فی فنى، و ا از سوى ديخر بر اثر
 ملتها، بنابر امتيازات طبيعى خاص خود در هر يك از اين مشاغ



 غيراروپِيى به توليد مواد غذايى و مواد اوليه مى پردازند. مع هذا، اين تخصص بين المللى در بسيارى از ملتها خطر نالك به نظر رسيد، به طورى كـ كه در قرن بيسته، اقتصادها بيش از پيش به صو رت واحد „ را در بر رسى اقتصاد بين المللى خو |هيم ديد.)


 واقع، تخصص در يك فعاليت به شُرطى امكان يذير است كه اين اين فعاليت بازار بس وسيع بيابد. هر


 ب) تراكم سرمايه، كه زمينه تو سعهُ فعاليتهاى جديد را آماده مى سازد.
تقسيم كار دو مزيت عمدهُ زير را عرضه مىدارد:
 بنابر عادت يا تخصص بيشتر ين مهارت و بهتر ين كارآيى را به دست مى آرير آورد. به نظر پر ودُن تقسيم كار (٪علت اصلى تكثير ثروتهاست)؛ ب) تقسيم كار محرك وابستگى عاملان اقتصادى به يكديگر مى شود و بـر اثر مبادله زمينه همكارى




 ساختارهاى نايپي سته و همجوار مى شوند.

ممكن است در پاره ای از اقتصادهاى بحر انزدده (امدارهاى كو تاه ضداقتصادى، مخخالف با تقسيم


$$
\begin{aligned}
& \text { مى آورند و به عنوان مثال از اين قرار ارند: }
\end{aligned}
$$

- توليد براى مصرف خود: بنگاهها يا حتى افراد كارهايى را اجرا امى كنند كه براى آنها تجهيز نشده اند؛

 زيرا هر كارگً آرزو دارد كه تمام مدت عمر در يك مسكن باقى بار باند.

موارد بالا، باز هم، آثار مساعدى ,ا كه تقسيم كار بر بهرهورى اعمال بى نمايد، بهصورتى بهتر آشكار مى كند.
اما تقسيم كار ممكن است با با انتقاداتى رو به رو گر رددد:
 تخصصى كه در وإسين تحليل مبتلابه كارگر استر است، عرض



 نو ين ملاحظه مى شود كه يكنو اخت تر ين كارها به ماشين واگذار مار مى گرددر.
20. A. Sauvy, Droit social, avril 1953, p. 212.
 بهر هورى از مدت كار مى كاهد و امكاناتى در اختيار كارگّر مى گذارد تا از اين پس بردهُ فعاليت خود نباشد.





 آورد.



 دلايل عمدهُ مخالفان تخصصى كردن طبيعى و زياده از حد دامنهدارِ و گستردهُ ملتها در مبادلات بين المللى است.

> ب) كار و ما شينيسم
 دور ضمن گفتوگو از تغيير عصر انسانى كه اكنون شاهد آن هستيم، چنان كه از
 ماشينيسم، در همهُ كشو رهاى دنيا، به تعبير ديگر سيگفر يد، به صو رت رت يك نظام ايجاد گرديده است: ماشين به صو رت معمولى و عمومى بـى به كار مى روده. بنابراين، مسئلهُ روابط ميان كارگر و وماشين مطر ح مى مى شود و اين موضو ع در قلمر و |قتصادى و انسانى جاى مى گیرد. ( ) ازديدگاه اقتصادى ميان كار وماشين مى توان رابطئى دو انانه مكمل بودن و قابليت جانشينى را تشخيص داد:

 اين مزايا به درازا مى كشد:

ـ ماشين محصول فعاليت انسان را افزايش مى دهد؛ ـــاشين كارگر را از كار بردگى آزاد مى كند: انسان، از اين پس، "(برده هاى ماشينى") را در اختيار دارد؛
 كمتر جنبهُ كمك ماشين را پیدا مى كند و به صو رت مر اقب و فرمانـد آنده آن در مى آيد.
 زيان ماشينيسم كه بيكارى ناشى ازدرانش فنى را به بار مى آورد، بنسيار بحث شد شده است:

 در سال IV•V كشتى را خرد كردند و كار گاه زاكار در ليو ن به آتش كشيده شد.

 كارگر زيان بخش است. از سوى ديخر، نظر يهُ خوشن بينانه كه مو افق آن كارگر ان، پس از يك دوره انطباق، مشاغل از دست رفته را از نو به دست خو اهند آورد: در واقع، افزايش توليد و كاهش قيمتها، بر اثر كار برد ماشين بر ميزان فروش مى افزايد و گسترش صنعت را به بار مى آورد و اين جر يان از نو كارگر ان تازه را با به كار مى گمارد؛ بـ به
 نقاط ديگ, اقتصاد وايجاد مشاغل جديد تقاضاى نير وى كار را پیید مى آورد. بحث عميق دربارهُ اين نظر يات و كو شاد نو ع ترقى فنى را در نظر مى گيرد:
 بالا مى برد، زير ا محدودهُ طبيعى را نسبت به انسان وسعت مى بخشد؛
 مى شود، متعالى مى گردد؛
پ) ترقى واپپگرا: عملى است كه بر بهره هورى مى افزايد اما به زيان كارگر ان اجر ا مى شود، زير ا انسان را نسبت به طبيعت بزرگ مى نمايد.
22. Alfred Sauvy, Théorie générale de la population et Population, $\mathrm{n}^{\circ} 1$, janviermars 1952: «Productivité, production, population optimum».

بنابر اين، نظر يات كلاسيك ها، به طو رضمنى، بر اين فرض قر ار دارند كه هر ترقى، متعالى است و مار كسيستها فرضئُ مخالف را مى پذيرند.


ـ اين ترقى با ترقيات متعالى تو أم گرددد؛ ــ در نتيجه مدت كار كاهش يابد؛
 تخصيص پیدا كند. بنا بر اين، لاز است است كه دولت تجديد انطباق نير وى كار آزاد شذه را سازمان بدهد و


پیش بينى گرديده است.


 ترديد نيست.درست مانند تقليل مدت كار كه به عنو ان نتيجه عايد كارگر مى شود.
 كارگر رادر قيد كو شش يكنو اخت و خرده خرده قر ار داده و ازوجود فكرى و و معنوى او كاسته است. حاجت نيستكه درباب ((بدبينى تخيلى)" كه ماشينيسم از بعضى ادبيات الهام گرفته است، پافشارى شود. دوهامل فقط به اين اشارات بسنده مى شود كه ماشين مو رد بحث نبوده، بلكه مـحيط اجتماعى
 دوران ماشينيسم پديدار مى شو ند، فقط در محدودهُ واحد تو ليد و در آمايش رو روا اجتماعى و انسانى در درون اين واحد مى تو انند راه حل بيا بيابند.





23. Georges Duhamel, Scènes de la vie future.

بازنشستگى و در صو رت امكان هفتهاى سى ساعت كار) بد دست آورند.
قسمت سوم - شرايط حقوقى و اجتماعى كار
 در عهد عتيق ، نظام بردگى وجود داشته و ودر مستعمر ات اروپا يا
 آرريل سال \AFA به اين جر يان در مستعمرات فر انسه پايان دادند.) در سده هاى ميانه نظام رعيتى ، انسانها را به صور رت ار ارثى به به زمين وابر مى گردانيد و به سود ارباب به بيگارى ناگزير مى ساخت. در فر انسه، قانون اساسى، نظام رعيتى را به شكلى قاطع و بر ای هميشه لغو كرده و قانو ن مدنى اير اين الغاء راد در مادهُ
 برای تمام دوره حيات به تعهد بسپارد. نظام صنفى، قرنهاى متمادى ميان نظام كار اجبارى و نظام كار آزاد محفوظ مانـي

 رسيد يك كارآموزى طولانى تحميل مى كرد: فقط استادان شرايط كار ار را را تعيين




 سال IVVY به موجب فرمان خاص مأى مرتبه استادى و نمايندگى هيئت صنفى را را منحل

 از آغاز قرن هجدهم پارلمان انحلال سازمانهای صنفیى را تصو سازمانها در پايان قر ن هجدهم به كلى از از ميان رفتّند. اصنا


در كشو رهاى سرمايهدارى، بر اثر اخذ ضمانتهای بيش از پيش مؤثر به سود كارگر،
 بر نامهای دوران ما، شكلهای نو ين كار اجبارى پديدار مى گردد. § ا. نظام كار در دستگاه سرمايهدارى
نير وى كار در دستگاه سرمايهدارى، از لحاظ حقو قى در اختيار صاحبان آنهاست. نير وى كار در بازار عرضه و تقاضا مى شو دو و مانند كالا بنابر قيمتى معامله مى گردد.

 چنان كه فرانسو ا پر و ثابت كرده است، كار در سرمايهدارى قر ن بيستم به چهار ديدگاه زير وابسته است:
 مى دهد؛
 مى كند؛
 منزلهُ خسارت است و پیش از آنكه كالاى تو ليد شده در بازار به فر وش بر بر سد، به صو رو رت مساعده پرداخته مى شود. ـ سر انجام، ديد اجتماعى: كارگر چنان در وض وضع خود تثبيت شده است كه بُ دشو ارى قدرت خر وج از اين حالت را دارد و در نتيجه احساس مر محر وميت می مى كند.
 چچيزهاى ديگر است و صورت فعاليت آزاد و شخصى را
 كار در ّ جهت عمده () كارگر كه در اوايل سرمايهدارى صنعتى منزوى و جدا ازديخر قشرهایى اجتماعى بود، در گر وه بنديهاى بيش از پیش پی نير ومند اتحاديه هاى صاحب نفوذ جمعى ادغام مى شود.

 25. Le Chapelier

تشكيل هر گو نه انجمن را منع مى كرد و مادهُ اY اقانو ن جز| تشكيل هر انجمن بيش از
 همان قانو ن هر گونه تبانى ميان كارگران را را مدنو ع مى داشت
در فر انسه، دو تاريخ مهمه، تو سعهُ عمل جول جمعى
 را لغو مى كند؛
 در آينده، نقش پديلهُ سنديكايى را در بازار كار بر رسى خو اهي اهيم كرده
 اساس حكميت يا نظارت دولت تعر يف مى نمايند، جانشين تو افق انفر ادى ميان كارفرما و كارگر و قر ارداد منعقده ميان آنها مى شود.


است.
r
 بنگاه رو به زوال مى نهـد
يك حق حمايت كننده و سازمان دهندهُ كار منجر به تسكين عدم امنيت دروضع كارگر
مى شود.
و در پايان، عقدهُ حقارت كارگُ ، بر اثر ادغام گر وههای كارگُ
 پيشداوريهاى بو رزوازى از سر راه برداشته مى شو شو ند






 كميته هاى كنو نى تصدى در كليهُ بنگاههایى واجددست كم ینجاه كارگر يا مستخدم، تشكيل شده اند


 رياست كيته را دارد.



 جلسات شو رایى ادارى شر كت مـي مى نمايند.




 انتصاب اكثر يت اين نمايندكان؛

 عملا از ميان اعضاى اتحاديه ها انتخاب مان مى شوده . . . نظام كار در اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى كار در اتحاد جماهير شو روى سوسيا ليستى، مو افق مادهُ دوازدرهم قانو ن انـو اساسى
 اصل (آن كس كه كار نكند، نمى خور رده) است. با اين همه، دو نوع كار مى توان تشخيص داد داد: كار آزاد و كار اجبارى. الف) كارآزاد
كار آزاد، همچپو ندر نظام سرمايهدارى، يك كار وابسته است. وابستگى نه تنها فنى


 ارتباط پیدا مى كند. اين مسئله در اتحاد جماهير شو روى سو سياليستى، از آغاز
26. Vorstand

كار

بر نامهريزى وصنعتى كردن شديد تاكنو ن دوام يافته است. هر كارگر مى تو اند شغلى پیدا


 گرديده است مقر رات جزايى را جايگزين فشارى كند كه به صو رت بيه از بيكارى در جامعd سرمايه دارى اعمال مى شود.
فر مان بيستم دسامبر 19 ¹ مقر رمى دارد كه تمام كارگر ان مستخدم دولت يا تعاونيها


 كارگران را از ترك مشاغل خود بدون كسب اجازه ممنو ع مى دارد، مگر به علل سامامتى رم يا نام نو يسى در دانشگاه يا مدرسهُ حر فه ایى، وگر نه مجازات ات به دو تا چههار ماه زندان

مى رسد.
و در پايان، فرمان مور





 بنابر شاخههاى اقتصادى، ثغيير مى بنابراين، كلئ أين قو انين، عناصر دهم جبر در روابط كار كار را در اتحاد جيماهير
 بيستو پنجم آوريل سال 1908 كه در يازدهم ماه مه در سال 1904 انتشار يافته است،
 هفته به كارفرماى خود بدهند. با اين همه، حفظ دفتر چچهُ كار آزادیى تغيير شغل را ميزان قابل ملاحظها الى محدود مى نمايد. ب) كار كيفرى يا اجبارى
وزير كشور اجازه و اختيار دارد زندانيان و بازداشثيان را به پاردوگاههاى كار

تأديبى" بفر ستد و افر ادرا به نقاط معين تبعيد نمايد، يا به اقامت در محلهاى معين مجبو ر سازد.
در مو رد اهميت كار اجبارى در اتحاد جماهير شو روى سو سو سياليستى قر اين قوى
 از سال 1940). برخى از نو يسند گان وجود دو ميليو ن كارگر اجبارى را مطر كردهاند.
حكومت ايالات متحده، در سال •190، بر نامُ سال 19F1 اتحاد جماهير شو روى سو سياليستى را در سند محرمانهاى منتشر ساخته است. اين سند در بايگانى آلمانيها كشف گرديده و ارتش آلمان نيز آن را در زمان اشغال اتحادجماهير شـو روى الوى سو سياليستى به دست آورده است. در اين سند ملاحظه مى شود كه در سال الح


 شو روى داشته است. در اين صو رت مى توان اين پر سش را پیش كشيد كه آيا تفاوت ميان كارگر ان آزادو



 سو سياليستى پس از استخدام داوطلبانه، تفاوت اصولى و كيفى ميان كار كار اجبارى و كار انجام يافته وجود ندارد... در محدودهُ يك جامعهُ سو سياليستى (....) محال است است اصل اصل: "(سهم هر كس بايد با امكانات آو مطابقت كنده) را بتو ان بدون اعمال فشار قار قانو نى به مو رد اجر ا گذاشت تا وظيفُ همگانى كاركردن رعايت گرددو ومو رد احتر ام قر ار گيرد.ه)
27. Ukta 28. Dogadov
29. L'histoire de l'évolution de la législation soviétique du travail.
.Selluer et A. Tiano, Economie du travail (Paris, Presses Universitaires de France, coll. "Thémis», 1961).
E. Dolléans et G. Dehove, Histoire du travail en France, des origines a nos jours, 1955.
H. Bartoli, Science économique et travail (1957).
R. Ggit-Griey, Cours de relations industrielles (Paris, Domat, 1956).
D. Villey, Legons de démographie (2 vol.) (Paris, Domat, 1958).
F. Barret, Histoire du travail (Paris, Presses Universitaires de France, 1948).
G. Friedmann, Problèmes du machinisme industriel (1946).

- Machinisme et humanisme.
- Où va le travail humain? ot Le travail en miettes (Gallimard, 1956).
C. Clark, The Conditions of Economic Progress.
A. Sauvy, Progrès technique et répartition professionnelle de la population (Population, janvier-mars 1949).
N. N. Foote et P. K. Hatt, Social Mobility and Economic Advancement (American Economic Review, mai 1953).
J. Daric, Le vieillissement de la population et la prolongation de la vie active, Paris, 1948 (I.N.E.D., cahier $\mathrm{n}^{0} 7$ ).
- L'activité professionnelle des femmes en France, Paris, 1947 (I.N.E.D., cohier $\mathrm{n}^{0}$ 5).
F. Perroux, Capitalisme et communauté de travail (1938).
G. Lefranc, Le syndicalisme dans le monde (Presses Universitaires de France, 1949).
P. Laroque, Les rapports entre patrons et ouvriers (Paris, Aubier, 1938).
V. Gsovski, La législation soviétique du travail (Monthly Labor Review, mare ${ }^{\text {1951). }}$

فصل دوم

سرمايه

ما يپش از اين، سرمايه را مانند مجموعهاى از منابع نامتجانس اقتصادى و قابل



 دستگاه تحليل واقعيت پپیییده را فرا فراهم مى آورد.

 افزايش مى دهند.
 ثابت و بدون تغيير باقى مى مانند.
 بدون كار براى صاحبان خود درآمد فر اهر اهم مى آورند. حقو
 مى شود و سود میىدهد و يا حقوق طلبكارى ناشى از وام است كه بهره را را عايد مى گیرداند.





MEV سرمايد

اقتصادهايى مبتنى بر مالكيت خصوصى وسايل تو ليد پيدا مى شود. خالصه آنكه هر اقتصاد مبتنى بر اصو ل سرمايهدارى است، اما يك اقتصاد مى تو اند سرمايهدار نباشد
 مى دهيم. پی از تحليل شكلهاى عمده سرمايهُ فنى، مكانيسمهاى تشكيل سرمايه و روابط ميان سرمايه و تو ليد را بر رسى مى كنيه.

قسمت اول - شكلهاى سرمايهُ فنى
سرمايهُ ثابت و سرمايـُ جارى أـى
سر مايه شاملكالاهاى توليدى و كالاهاى مصر فى (وجوه معاش ضر ورى در جر يان فر اگرد توليد) است. در اينجا، كالاهاى تو ليدى مو رد تو جه و علاقهُ ما فقط كالاهاى با دوام يا كالاهاى يك بار مصرف شدنى مى باشلـ


- زمين و منابع زير زمينى (معلدن)؛ ــ سرمائه ثابت شامل ابزار و تجهيزات ات تو ليدى.

كالاهاى يك بار مصرف شدنى عبارتند از:
 منظو ر تبديل به كالاهاى مصر فی؛ از سو ى ديگر، ذخاير مو اد اوليه.
 § ا. معناي تمايز و تشخيص دو شكل سرمايه






است. تحليل نو ين تفكيك سرمايُّ ثابت را از سرماًئُ جارى بر اساس تحركپ پذير ى

 بى آنكه ساختلر فنى آن تغيير يابد؛ سر مايئ جارى آن آن است كه فقط يك بك بار بتو اند در دردور توليد وارد گردد.


 §§. خـ خوصيات سرمائّ ثابت و سرمائُ جارى:

تحرك كذيرى و نقدينگى
 تحر ك پ
 تحر كِ پِير ی قرار دارد. نقدينگى سرمايه، استعداد و قابليت آن در در مبادلهُ فو رى و و بدون تأخير در بر برابر پول



 آشفتگى در نقطهاى نامشخص از رده بندى عمودى توليد به مانع بر بخر رد رد و متوقف گردد. تحليل نو ين، شر ايط تحركأهذيرى و نقدينگى سرمايههاى مختلف را به شرح زير تصريح مى نمايد:





 كار روند. از سوى ديخر، سرمائٌ ثابت در صو رتى نقدينه است كد در دور توليد (آهسته بـ گَرش درآيده) و به

سرمايه 49

تدريج ارزشى را بير ون بدهد كه در رأس مدت مقر ر بتواند خودر ا|ازنو بسازد. وانگهى، استهلالك فقط


 جانشين استهلالك عادي" مبتنى بر فرسودگى ماريّى مادى سرمائُ ثابت مى نمايد.

 از سو دی ديگر، سرمايءُ جارى، هنگامى كه ازي ازمواد اوليه تشكيل بشود، نقدينگى نسبى دارد: حالت



 بالاتر خو اهد بود.
§ 世. سرمائُ ثابت در اقتصاد نوين
سرمايهٔ ثابت از مشخصات اقتصاد قر ن بيستم است.تكامل شيوه هانى فنى و نقش
 تبديل كنند كه سرمايه.هاى ثابت آن را مشخص آنص نمايده (فرانسوا انر ور).



 وجود سرمايه هاى هنگفت ثابت در هر .اتتصاد اين نتيجه را به بار مـى آر آورد كه



 شوند يا قيمتها را با وسايل خاص خود يا بر اثر اتحاد با ساير كارآفر ينان اقتصادى براى استقرار وضعيت انحصار فر وش بالا ببر ند؛

 نيز دارد كه به زيان تعادل عمومى تمام بشود؛

پ) اهميت سبر مايه هاى ثابت در بنگاههای بزرگ موجب تبديل خصلت اينها مى شود: شر ايط كار و مسائل تعادل بنگّاهها مو رد علاقهُ بخشهاى وسيعى انى از اقتصاد و در

نتيجه دولت است.
با اين همه، سرمائه ثابت در طر ز كار اقتصادنو ين تنها نيمه انعطاف ناپپير يیى وارد
مى سازد. عو امل زير اين مطلب را تشر يح مى كـ كند: الف) وجود ظر فيت بيكار و بدون استفاده دستگاه تو در ليدى در هر اقتصاد واقعى وپ يو يا كه
 ب) تخصص ضعيف دحصولاتى كه در رأس هرم تو ليد (چدن، فولاد، مس) به دست

 مى تو انند بر ایى حو زه هاى گستردهُ مصارف متبادل كالاهايى را فر اهم آورند.

قسمت دوم - تشكيل سرمايه
سرمائُ فنى عامل اساسى تو ليد و رشد اقتصاد است. اگر سطح زندگى يك ملت ملت
 كه تو ليد مى كند. تشكيل سرمايه بر ایى هر اقتصاد اهميت دوكا كانه ایى را عرضه

 بنابر اين، تشكيل سرمايهُ ناخالص در در اقتصاد به صورتهاى استهالكا وك و تشكيل سرمائُ خالص تجزيه و تحليل مى شود. مو رد اخير مشتمل است بر: ساختمانهاى جديد؛
ـ تـجهيزات نو براى توليد؛

پس، تشكيل سرمايء ناخالص، ناشى از از سرمايه گذارى در تعو يض يا تجديد، سرمايه گذاريهاى تازه در سرمائُ ثابت و سرمايه گذارى در ذخاير است.

بخش نخست از قسمت دوم
تشكيل سرمايه در اقتصاد نامتمركز
در اقتصاد نوين نامتمر كز، تشكيل سرمايه نتيجهُ فعاليت افراد و بنگاهها و نيز

MVI سرمايد

گر وهها و دولت است. اين پديده هم در زمينهُ سرمايه گذارى و هم در مو رد روشهاى تأمين مالى مشاهده مى شود.
§ ا. سرمايه گذارى

 قر ضه) كه نمايش دهندهُ سرمايه هاى مو جود است، تفاوت دارد.
 در اقتصاد معاصر، سرمايه كذاريهاى عمو مى، در كنار سرمايه گذاريهایى خصو مقام بيش از پيش مهمی را در سرمايه كذارى كلى احر از مى كنند. در قر ن نو زدهم و در آغاز قر ن بيستم، واحدهاى اقتصادى خصى خلى


 در محدودهُ وظايف سياسى و ادارى مقامات عمومى صو رت مى گرفت. از سال • •19r، وظايف اقتصادى و اجتماعى دولت، وى را به أجر ایى سهم رشد



 مى بخشد، سر مايه گذارى عمو مى به منظو ر حفظ و تثبيت فعاليت اقتصادى ملى به منزلـو

عنصر اساسى در سياست كلى اقتصادى پدیدار مى گردد.

 سرمايه گذارى، بيش و كم دامنهدار رهنمو ن شده اند.
 ( فر انسه، أيتاليا، زاپن إن).
 (توسعهُ متزوجورنو ${ }^{\text { }}$ "

1. Plans Tardieu et Marquet
2. Plan Van Zeeland
3. Mezzogiorno
را به اجرا گذارده اند.




 سرمايه گذاريها را در نظر دارد كه عمدتا

استهلاكى كه آزادانه تو ا فق شده است)؛


سود پֶزهس؛





 كار و عدم مر كزيت صنعتى است.




 سرمايه كذارى را آشكار مى كند. (1) سرمايه كذارى مى تو اند بر اثر افزايش تقاضاى قطعى و منافع انجام گیريرد و


> F. رجو ع كنيد به:

Lagache, Les investissements privés et le concours financier de l'Etat, BergerLevrault, 1959.

سVr سرمايه
 وامى است كه اگر اين وجوه در اين سر مايه كذارى به كار نمى رفت، در در آن آن مو رد استفاده مى شد.
بنابر اين، دو عامل حاكم بر سرمايه كذارى است: يكى تقاضا كه نفوذ خود را را از







$$
\mathrm{C}=\frac{\mathbf{R}_{1}}{(1+i)}+\frac{\mathbf{R}_{2}}{(1+i)^{2}}+\frac{\mathbf{R}_{3}}{(1+i)^{3}}+\cdots+\frac{\mathbf{R}_{\mathrm{N}}}{(1+i)^{n}}
$$

 است.







لازم است در تحليل انگيزش سرمايه گذارى بيشتر موشكا
 ماشينى دارد و نه انعطاف نايذير است:

الف. تغيير نرخ بهره به شرطى روى سرمايه كذارى اثر مى گذارد كه از (امـر ز
 كمينه تنزيل مى شود. هر سطح بهرهورى در اين حدود تحت تأثير يك ضر يب


مى دهد؛ ب. تأثير نر خ بهره، بر حسب انواع گو ناگو ن سر مايه گذارى و مدت آنها تغيير مى كند.
 نر خ بهره شديد تر مى شود؛

 (تأمين مالى از منابع خود إي
ت . اهميت فر اوان عامل روانى خوش بينى و بدبينى و به قول كينز "(وضعيت روحى و



از تغيير ات نر خ بهره است؛
ث. سر انجام، تصميمات سر مايه گذارى تحت تأثير تغيير و تبديل نقدينگى بنگاههاى

 سر مايه گذارى رهندو ن بشود.

در مر حلُّ دوم، چنان كه نظر يُّ سر مايه گذارى القايى يا اصل شتاب تقاضا مطر
 آنكه يك چنين تأثبرى مطمئناً ظاهر گردد،لازم است كه: الف. بنگاه با ظر فيت كامل كار بكند و در صورتى كه ظرفيت بيكار در اختيار داشته باشد، نيازى به افزايش سرمايهُ فنى خود بر ایى مقابله با ازدياد تقاضا پییا نمى كند؛
ب. كارآفر ين اقتصادى عقيده داشته باشد كه ازدياد تقاضا ادامه خو اهد داشت؛ كارآفر ين اقتصادى در مو رد صنايعىكه بايد با تقاضاهاى متغير و درنو سان دان مقا بانله نمايند، ميانگين تقاضاى شمار شعار معينى از دوره ها را مو رد تو جه قر ار مى دهـد

پ. منابع مالى بنگاه تغيير توليد در نتيجهُ تغيير تقاضا را امكانپذير سازد. آن سرمايه گذارى كه انجام گر فته شده است به قذر مطلق تغيير در تقاضا بستگى

خو اهد داشت.
Y ٪) و اما در حال حاضر، سرمايه گذاريهاى مهم به افزايش تقاضا بستگى ندارند. در اين باب سخن از (سرمايه كذارى مستقل" در ميان است. تحت اين عنو ان مى تو ان
موارد زير را آورد:

الف . سرمايه كذارى بر ایى رواج كالاى جديد كـا كه سرمايه گذار در اين باب اقدام به
 آنكه خود را تطبيق بدهد، احتياجات تازه ايجاد مى كند و تقاضاهاى جديد ور برمى انگیيزد. اين سرمايه گذاريها، بنگاههاى بزرگ سرهايهد دارى را مشخص مى نمايند كه نو آوريهاى دو قر ن ن







 كـكهاى مالى بد دست آورد آرد.


 هو افق تر و آماده تر از بنگاه كو چك شخ شخصى مى باشد.

ب ب سرمايه گذارى در بر نامه هاى ميان مدت يا بلندمدت كه بيش از پیش در صنايع
 گر فته اند. ب ت سر مايه گذاريهاى عمو مى ناشى از تصميمات كلان كه به دنبال مزيت اجتماعى

بنابر اين، در هر اقتصاد نوين، بنابر ضابطهُ انگيزش سرمايه گذارى، دو نوع سرمايه گذارى تشخيص داده مى شود:

 بر مى گيرند و يا ناشى از بر ناهه هاى درازمدت و سر مايه گذاريهاى عمومى مى باشند.


 معتبر و ارزنده نيست. تصميم سرمايه كذإيى يوى درواقي








 تغييرات تقاضا در دورهُ بلندتر بدانيم.

## پ) محاسبات سودآورى سرما يهگذاريها


 حل نيز يارى میرساند.


 حال اقدام خو اهد شد.


6. Pierre Massé, Economie appliquée, 1952, n ${ }^{\circ} 4$.

سVV سرمايه

عمليات تبديل به ارزش حال، كارآفر ين اقتصادى را قادر مى سازد تا تفاوت ميان درآمدهاى حار حال


 سرمايه گذارى درخور اقدام يا انصر اف خو اهو اهد بود. كارآفر ين اقتصادى مى با بايستى اطمينان يابد كه منافع حال شده اش بيشينه مى باش را برد





تو سط كميسارياى كل برنامه معين شده است.)


 نر خر سودآورى آنها، بر حسب حالـ





 سودآورى نهايى (m) از رابطهُ زير به دست مى آيد:

$$
\mathrm{R}(\mathrm{I}+\triangle \mathrm{I}, m)-\mathrm{R}(\mathrm{I}, m)=0
$$

در اين حالت $\triangle I$ به قدر كفايت كو چك است.






 روشن مى شود:
(1) سرمايه گذارى ازديد بنگاه به شرطى مى تو اند سودآور و مقر ون به صرفه باشد كه به نرخ بهره?

بازار مالى وام گرفته شود و هر گاه "نرخ بهره "اقتصادى" براى ملت مو رد نظر واقع گردد، سودآور نخو اهد بود؛ r r) عدم تو افق مشابه مى تواند از اين جر يان نا
 نقليه و غيره) را به بار مى آورد.


 § §
تشكيل سرمايه در اقتصاد نو ين به يارى منابع داخلى تأمين مالى و كمك خار مارجى تحقق مى پذيرد.
الف) منابع داخلى تأمين مالى
روپکه تفاوتهاى كيفى در تشكيل سرمايه زا در دو گر وه مهم ترتيب داده است است

 مى سازد، يا كشاورزى كه دامهاى كم سن و سال را بر ایى تكثير شماره يا فر وش پر ورش مىدهد. امر وزه، اين كيفيت هنو ز در كشاورزیى ديده مى شوده
 با واسطdُ پو ل انجام مى گيرد و اين شكل نو ين تشكيل سرمايه است. منابع داخلى تأمين مالى ازپس انداز، يعنى از آن جزءِ درآمد انفر ادى يا اجتماعى, ناشى از توليد جارى كه بر ای مصرف جارى خرج نشده، تشكيل گرديده است.
 اهميت هر يك تغيير فر اوان يافته است. () يس انداز اختيارى، عمل اشخاص يا خانوارها و نيز كارآفرينان انفرادى پپ. پنداز خانوارها از انتخاب ميان مصرف و عدم مصرف به دست مى آيد. شخصى
 يك از اين واحدها را مو افق قانون ايدجاد تساوى ميان واحدهاى نهايىى تعديلى به كار
 بيشتر از فا يدهُ حال كالاهاى مو جود مشخص شده است. به اين تر تيب، يك نر خروانى

MV9 سرمايه
بهره پديد مى آيد.
 واقعى تجزيه و تحليل مى شود: پس انداز، كالاهاهى مصرفى را در حو زه زه معين از اقتصاد
 امكان یذير مى نمايد. در اينجا سر مايه گذارى انجام مى گيرد. پول فقط حجا بـى است است كه اين مبادلات واقعى را مى پوشاند و آسان مى گر گرداند.
 مى كنيم:



 درآمد كلى است.
كينز، نسبت ميان مصرف كلى يك ديور دوه ودرآمد كلى اين دوره رام ميل متو مطط به مصرف مى نامد؛ ميل





 كا علامت يكسان دارند؛ $\triangle R, \triangle C-$

كوحِكتر از $\triangle C$ -
پس خارج قسمت

 كاهش مى يابذ. ولى بر عكس، ميل نهايى به پس اند انداز بالا مى روود.

 ويثهه دوزنبرى ^ثابت مى كنند كه تو ابع انفر ادى مصرف ميان خود ارتباط دارند و به يكديگر وابسته اند و
7. Modigliani 8. Duesenberry

از آرزوى همجشُمى اجتماعى و آنچه دوزنبر ى اثر خودنما يیى ناميده است، نتيجه مى شود كه ميزان






 هدف مو رنظر نزديك مى گردد.







 يس انداز بيشتر نفوذ دارد تا روى حجر حجم آن.












9. société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.)
10. Péchiney 11. Pinay

MN) سرمايه

پذير فته شد: سرمايئ وام بايد به همان نسبت متوسط قيمتهاى خر يد و فر وش اوراق بهادار منقول فر انسه با درآمد متغير و درآمد ثابت تغيير كند.


 مى شود. روش تو زيع كه به جاى روش تبديل به سرمايه پذير فته شده است، زمينهُ پس انداز را آماده نیى سازد.







 پس اندازخانو ارها مى تو اند به مصارف گو ناگون زير برسد:
 مساكن تازه و هزينهُ نگهدارى ابنيه دو جزء آن است، تأمين مالى كنى
 سوى مصارف كوتاه مدت هدايت شود. در اين صو رت گفتوگو از پس انداز به شكل

در فر انسه، شو راى ملى اعتبار كه سالانه اقدام به سر شمارى انواع مختلف پس انداز مى كند،
مواردى را تحت عنوان زير مى آورد:
 نمايد؛

> r ا. دربارهُ شاخص گذارى رجوع نماييد به:

Louis Cartou, Revue de science et de législation financières, 1954, $\mathrm{n}^{\circ} 1$.
و همحنین به مقالل| در دبارهُ شكلهاى نو ين وامهاى صاحبان سهام: G.Défossé, Banque, novembre 1954.
r|. رجو ع كنيد به:

Laufenburger, Revue de science et de législation financières, 1955, n"2.
14. P. Massé, Economie appliquée, 1952, p. 625.

$$
\begin{aligned}
& \text { ـ أفزايش وجوهى كه صندوقهاى يس انداز تصدى مى كنند؛ }
\end{aligned}
$$

 تشكيل پس انداز به صورت نقدينه كه طى ساليان اخير انير در فر انسه، ماني


 بهادار با درآمد متغير اهميت پیدان كران كرده است.



 به يس انداز در ده سال را آغاز كرده استي است

 خارجى يا دولتى منتشر كرده اند، سرمايه گذارى شود شارد اين شكل سنتى ترين تخصيص پسانداز است است
 قراردادى را پيذا مى كنذ كه از طر يت بيمه يا نظامهای مستمرى و بازنشستگیى تحقق
 آوردهاند، در شمار اين گونه پس اندازهاست. لازم است در كنار مزايای شكل اخر اخير پس انداز (نظم و ترتيب در پرداخت جوا پرايز؛ ضر ورت شر كتهای بيمه در اينكه بدون
 خاطرنشان شود: اين شكل پس انداز به مصارفى بدون خطر احتمالى زياد و غالباً به خر يد اوراق بهادار دولتى، به زيان تأمين مالى فعاليتهاى صنعتى يا بازركانى تخـى تخصيص

يافته است.
پس انداز كارآفرينان انفرادى اقتصادى از عدم مصرف منافع و تخصيص آنها به
 علاقه و تو جه تقز يباً استثنائى كه طـى سا ساليانى
 رشد اقتصادها از قر ن هجدهم تاكنو ن ايفاء نموده است به رده رد دوم انتقال يابد و حتى

كمتر از واقع ارزيابى شود.

 كرده است.
امر وزه، بسيارى از بنگاههاى انفر ادى اقتصادى يا خانو ادگى و داراى ابعاد متوسط، بخش بزرگى از منافع خود را به تشكيل سرمايه اختصاص انی مى دهند.



است.

اهميت پيدا كرده است.
تصميمات متخذه رؤساى گر وههاى مسلط يا دولت، جانشين تصميمات افر ادى مى شود كه تحت تأثير و راهنمايیى نفع شخصى خود خر قر ار دارند. پس انداز اجبارى
 الف) پس/نداز شركتها در نتيجهُ عمل تأمين مالى از منابع خود صو رت میى گيرد. بنگاه به جاى تقاضاى كمك جديد از شر كاى خود يا مقر وض شدن به اشخاص وسايل تأمين مالى را از منابعى برداشت مى كند كه بر اثر فعاليت خاص مى آورد. مشاجره درباره تعر يف تأمين مالى از منابع خود را مى توان با تفكيك تأمين مالى ناخالى الص از ازمنابع









15. Clapham

- يا تصميم به اعتبار گذشته است كه درپايان سال مالى برحسب سياست مقر ر مديران بنگاه گرفته شده است؛ - و يا تصميم به اعتبار آ ينده است: تأمين مالى أى از مناب
 مى يردازند؛ مو فقيت تصميم تابع كشش تقاضايى است كه از بنگاه به عمل مـل مى آيد.



 آورد: تأمين مالى از منابع خود امتياز پيشر فتهاییى است كه از پپش پی بیه دست آمده است). ${ }^{1}{ }^{\text {اسرد }}$ ب) پس انداز پولى اجبارى از طر يق تغيير مكان قدرت خر ارِ يد در تشكيل سرمايد مشاركت مى كند و اعتبارات را وارد اقتصاد مى سازي
 ميزان تقاضا دربازار كالاهاى مصرفى مى افـى افزايد، بى آنكه عرضا





 اجبارى.


 اختصاص يافته است؛ اين پس انداز نمى تواند ناشى از وامهاى قر اردادى نهادهایى

צ1. . مقدمئ راننه بر كتاب زير: Malissen, L'autofinancement des entreprises, Dalloz, 1953.

MAD سرمايه

غير رسمى، به ويزه بانكها و نيز كمك خزانهدارى و مساعدهُ مؤسسهُ نشر اسكناس
بشود.
پس انداز عمو مى ملاحظات زير را ايجاب مى كند:

 (به شرط تخصيص مالياتها كه در روش بودجهن نو يسى بعضى از كشو دره دوها ديده

مى شود)؛
ــ پس انداز عمو مى، اصولا، براساس درآمدهاى سطح بالا و بيكار تشكيل مى شود؛ و اما تو زيع مو ارد استعمال ميان مصرف و پس انداز، يك بار بار بر ایى هميشه، تو سط صاحبان درآمد انجام نمى گيرد. بنابراين، پس انداز عمومى به هيج وجه به منزلّ جانشين پس انداز انفر ادى نمى تو اند تلقى بشود؛ ــ پس انداز عمو مى مى تو اند بخشیى از امكان تأمين مالى را از سرمايه گذارى تو ليدى بستاند؛
 دامنهدار پس انداز خصوصى گردد.

类
ب) كمك خارجى
هنگامى كه تو ليد يك كشو ر بر ای تأمين همزمان مصرف و تشكيل سرمايه نارسا باشد، مو رد إخير بر اثر كمك خارجى آسان مى گردد. اين كمك امكا
 كمك خارجى ممكن است به شكل سر مايه گذارى بين المللى و يا بخششش با با باشد و و مى تو اند به صو رت انتقال پس انداز از كشو رهاى ثر وتمند به كشو رهاى فقير تجزيه و و

 معاش" را تشكيل مى دهد؛ يا به شكل كالاهاى تجهيزاتى. سرمايه گذارى بين المللى قر ن نو زدهم، كمك مارشال به اروپا از سال 19 با تا تا سال 190r

شوند. اين كمكها، در دورههاى مختلف، مْنابع تأمين مالى براى تشكيل سرمايه بوده اند.







 برنامئ سوم، كسر ى خارجى برايى تأمين مالى به گشايش يافته، به طر ز زير تو زيع شده ابرت

11 ميليارد روييه
م/r
/9/ 9 ميليارد روبيه
-
19/r ميليارد روييهد
( ) كمك كلوب واشنـكتن
(r r


 ییير وی كند.

بنابر اين، مكانيسم پيحیدهُ تشكيل سرمايه در اقتصاد معاصر اهميت رشد يابندهُ تصميمات واحدهاى اقتصادى مسلط را چه در زمينهُ ملى و چهـ در عر صـُ بين المللى نشان

MAV سرمايه

تصميمات انفر ادى غالباً جنبهُ اضطر ارى دارند و تقر يباً هميشه از ابتكارات بانكها يا سازمانهاى متخصضى كه فقط مى تو انند فرصتهاى سر مايه كذارى تازه را ازرش يا بیى




 را آسان مى سازند و يا زمينهُ مساعد را آماده مى نمايند.
 نيز مو رد تو جه واقع شود. افر اد اقتصادى بخشىى از اندوختهُ درآمد خود را آل به اين نهادها
 استعمال اين پس اندازربطى به تصميم صاحبان آن ندارد، بلكه به دستگاء اههایى مدير يت
:هادهاى مالى مر بوط است. ميان اينان انگيزش و گزينشها متفاوت مى باشد پیدايش واسطهها و نقش آنها درست مانند عمل واحدهاى اقتصادى مسلط در تحميل پسانداز اجبارى است و در اين زمينه، تشكيل سرمايه، نابودى خصى ولت فردگراى اقتصاد قر ن نو زدهم را آشكار مى نمايد.

بخش دوم /ز قسمت دوم
تشكيل سرمايه در اقتصاد اشتراكى برنامهاى ایى
در باب كيفيات تشكيل سرمايه و شر ايط تأمين مالى سرمايه كذاريها تفاوتهاى ثرف دا ميان اقتصادهاى بر نامهاى و اقتصادهاى نامتمركز وجود دارد. در اقتصاد اشتر اكى
 هزينه هاى سرمايه گذارى از مححل پس انداز اجبارى ییا پس أنداز عمومى تـأمين مى گردد. اين خصوصيات به ويثه در اتحاد شو روى مشهود است و دزدمو كرٍ اسيهاى توده ایى
 در سطح بالاى توسعه، تنوع در توليــد و پيچپيدگى متـزايد سـاختارهــا



## § ا. سرمايه گذارى برنامهایى

 ميزان سرمايه گذارى جديد را را مقر ر مىیدارديا




هدههاى برنامهأى قرار داردر.




 بر حسب گسترش اين صنايع اساسى معين مى شورد.


متفارت پيدا كرده استا



















سرمايه

ب) ميزان سرمايد گذارى، ازيك سو به آهنگ تو سعهُ مو رد نظر دولت در اقتصاد و از سو ى ديكر به


 سطح برحسب كارآيى و شدت جبر عمومى تغيير مى پذيرد.


 سرمايه گذارى ميان بخشها و گزينش طر طر حها







دورهُ استهلاكُ يا زمان استرداد سرمايه گّارى بنابر قاعدهُ زير محاسبه مى گردد:

$$
\frac{\mathrm{I}_{1}-\mathrm{I}_{2}}{c_{2}-c_{1}}=\mathrm{T}
$$

در رابطهُ بالا، 1 و I دهندهُ مخارج سالانه بهره بردارى است (





$$
\frac{c_{2}-c_{1}}{\mathrm{I}_{1}-\mathrm{I}_{2}}=\frac{1}{\mathrm{~T}}
$$

 ضر يب كارآيى نسبى بزرگتر از انتخاب مى شود.
شايان تو جه است كه مزاياى هيج يك از صو ر سر مايه گذارى (تبديل به ارزش
 برحسب شاخه محاسبه شده است. با اين همه، به سازمانهاى بر نامهريزى توصيه شده است كه به هنگام تصميم گير ى دربارهُ يك
 در صنايع مكمل سرمايه گذارى بشود) داشته باشد و لااقل تأثير ات فو رى و بسيار مهم مو رد نظر قرار گيرد.
به علاوه، كار بست ضو إبط يیش گفته، از يك سو به بخش بازرگانى خارجى و از سوى ديگر بد صنايع سازنده كالاهایى جانشين یذير بسط يافته است است
 افزايش محصول خالص در واحد سرمايه گذارى مى كندا

 سر وكار پيدا نمايد.



§ § • تأمين مالى سرمايه گذارى
 مقدار وسايل مالى و شر ايط تجهيز اين امكانات دارد. تنگنـاها در تـأمين مالى انى


 وجوه انباشت ضر ورى را به دست آورد و ميان بخشهایى مختتلف اقتصاد توزيع كند.

الف) تشكيل وجوه انباشت
اين كار از طريق سه شكل دخالت دولت انجام مي گيرد.

 (1) مقامات بر نانمهريزى (اوجوه دستمزد)ه را به قسمى تعيين مى كنند كه با مصرف جزءٍ باقيمانده از درآمد ملى مطابقت نمايد.


 درست باشد، ميزان منافع برابر با وجوه انباشت مي شيانود.




 شده اند.
r






 ب) تركيب وجوه انباشت



 ثابت تقوق دارد.




 شو روى سوسياليستى يپش بينى مى كند)


 طى ساليان اخير، سهم پسانـياز


نهاده است. اين تحو ل ناشى از سه علت عمده زير است: - ازدياد نسبت وسايل تأمين مالى از منابع خود انـي


 و يا بر منافع افزوده است.





 كمكهاى اعطايى اعضاى كلخوز به اين وجوه به شكل كار بار براى سا ساختمان ابنيهُ بهره بردارى
|ختصاص پيد| كرده است.
 نقدينگيهاى مزرعه نيز اضافه شود.

 مى دهد.




 قابل معامله مى باشند) است.

 واقعى انفرادى، افزايش عرضه





أفزايش يافته است. در مرحلدُ كنو نى تو سعه، اين دو شكل پس انداز همزمان با تأمين مالى بنگاههاى دولتى از منابع خود زياد مى شو ند


 اعتبارات اعطايى، گاهى به صو رت طلا و اسعار قوى و زمانى كالاهاى تو اليدى، مصا
 داخلى نمى توانست تقاضا را نسبت به اين كالاها با برآورده سازد.
 در یاره ای از اوقات امكان داده اند تا تنگّناهايى كه رشد و ثبات اقتصادى را تهديدمى كردند، از ميان ببرند.

بخش سوم /ز قسمت دوم
تشكيل سرمايه در كشور هاى توسعه نيـافته
تشكيل سرمايه، در هر اقتصاد، بستگى به دو عامل دارد: انگيزش سر مايه گذارى كه موجب تشكيل سر مايه مى شود و پس انداز كه شرط اساسى تشكيل سرمايه مى باشد. وضعيت اقتصادهاى توسعه
 الف) شايد بتوان چحنين انديشيد كه انگيزش سرمايه گذارى در اين اقتصادها شديد است، زيرا در در إن





 تقاضا نسبت به سطوح بسيار ناحيز درآمد واقعى بر خطر ات اتسر مايه گذارى مى افزايند. وانگڭهى در
\1. در اينجا تفصيلاتى را كه در يك مقاله در مجلهُ Critique (دسامبر 190Y) تحت عنوان (اتوسعهُ اقتصادى و زيست شناسى اجتماعى"
(Développement économique et biologie sociale) - و جزئاً در كتاب ناركس (R.Nurkse) با عنوان منسائل تشكيل سرما يه در كشو رهاى تو سعه نيافته تخصيص يافته است، باز

بيشتر موارد، ظرفيت فنى اين سرمايه نيز اهميت دارد. اين وضعيت تمر كز سرمايه كذارى اري خصوصى

 سرمايه گذاريهاى مكمل سفارش كردهاند اند و بعضى ديگر رشد متمركز (انشار شديد) را كه از از















 محصول است)، سازمان ياند






ضر ورت دارد.



 بيشتر ، موجب افزايش تقاضاى كالاهاى وارداتى، تخصيص هرمقدار فزونى در درآمد به مصرف ر آرئى

سرمايه Ma

تقاضاى ايام فراغت مى شود و كالاها و خدمات صادراتى را محدود مى كند و عدم تعادل تر از پرداختها


 نمايش مى دهد؛ يا آنكه انتقالات بين المللى درآمدها، اعطاى ورالى وام دولتها به يكديگر يا هدايا كه در








 مى گیت). 19

قسمت سوم ـ سرمايْة توليد: ضريب سرمايه
سالهاست كه تحليل روابط ميان سرمايه و تو ليد، مفهوم ضر يب سرمايه، يعنى نسبت
 اوقات، سرمايه و توليد بر حسب ارزش بيان بيان مى شو ند. ضر ايب سرمايه از اين قر ارند:
 ( $\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{Y}}$ ا $\left.\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{P}}\right)$ ــ ضر يب نهايى سرمايه كه رابطهُ ميان اففزايش سر مايه (يعنى سرمايه گذارى) و افزايش محصو ل (يا درآمد) آن آست (آن
 محصو ل برحسب ارزش يا مقادير فيزيكى بيان مى شود و مى تو ان محصو ل نا نا خالص را بر گزيد. سرمايه ممكن است بيش و كم در مقياس وسيع مو رد نظر قرار گيرد: سرمايه 19. Principles of Economics, $8^{\text {th }}$ ed,. p. 780 .

مى تو اند شامل سرمائ ثابت قابل توليد مجدد، يا علاوه بر آن زمين و ساير منابع طبيعى و همحِنين



هر قدر اين مسائل با تو سعهُ كشو ر بيشتر سر وكار پيدا بكند، اين اين تعر يف بايد وسيع تر باشد الشد. ضر يب نهايى سرمايه هر اين سرمايه گذارى ضر ورى براى نيل به هدف معين تو ليد را را دارد.
 نشان مى دهد كه عدد مبين آن به منتهي درجه تغيير پذير است.

 بازرگانى و خدمات \/ • است.'






 مى رود، گرايش به كاهش پی پیدا مى كند.
 مختلف بالاست. اين علل، يعنى نيازمندى به سرمايه گذاريهاى بسيار بهصو رت سرمائُ
 فر اوان به كار مى برند؛ استفادهُ نامناسب يا استفاده نامكفى از سرمايهاى كه ايجه ايجاد
20. Massachusetts Institute of Technology (M.I.T).
r|.r. رجوع كنيد به:
B. Higgins, Economic Development, New York, 1959, p. 642 ff.

گرديده است، طى زمان يا از ميان مى روند و يا داراى اهميت كمترى مى شوند. در ايالات متحده، ضر يب سرمايه در دوره

مى باشد.
 ضر يب سرمايه، در كشو رهاى رو به تو سعه، غالبا بر ای تعيين ميزان سرمايه گذارى (يا پپ انداز) لاز زم براى تحقق نرخ معين رشد درآمد كلى، با تو جه به رشد جمعيت،

مو رد استفاده قرار گرفته است.
 پِ انداز مى بايستى به ^٪


$$
\Delta y=\frac{s}{\mathrm{~K}}-\Delta \mathrm{L}
$$

 نهايى سرمايه و $\Delta L$ نر خ خشد ريم جمعيت مني باشد.




 مى كند.


1) Sur le capital et la théorie du capital

Börm-Bawerk, La theorie positive du capital (trad. fr., 1929).
M. Borteux, Comment calculer l'amortissement (Paris, Sirey, 1955).

- L'amortissement peut-il jouer un rôle dans le calcul économique, Revue française de Recherche opérationnelle, $\mathrm{n}^{0} 4,1957$.
Alain Cotra, La dépréciation du capital at le sujet conomique (Paris, S.E.D.E.S., 1958).
I. Fisher, De la nature du capital et du revenu (Paris, 1911).
- La théorie de l'interet (Paris, Giard).
F. Hayex, The Pure Theory of Capital (Londres, 1941).
L. M. Lachmann, Capital and its structure (Londres, 1956).
F. A. Lutz et D. C. Hagele, éd., The Theory of Capital (Londres, Macmillan, 1961).
F. Perroux, Les comptes de la nation (chap. III) (Presses Universitaires de France, 1949).
- Cours d'économie et de legislation industrielle (Paris, Les Cours de Droit, 1944).
W. Röpke, Die Theorie der Kapitalbildung (Tubingen, 1929).

2) Sur la formation du capital, l'épargne et l'investissement

Ch. Bettelhem, Problèmes theoriques et pratiques de la planification (chap. VI) (Paris).
H. Brochier, Autofinancement des entreprises et théorie économique (Revue हсоnomique, 1952).
P. Dieterlen, L'investissement (Paris, Rivière, coll. $\propto$ Bilans de la connaissance économique $\quad$, 1957).
J. Duesenberry, Income, Saving and the Theory of Consumer behavior (Harvard University Press, 1949).
J. Eicher, Consommation et épargne (Sirey, 1961).
M. Friedman, A Theory of the Consumption function (Princeton, 1957).

Hellef, Boddy et Nelson, éd., Savings in the Modern Economy (Minnesota Press, 1952).
G. Hosmalin, Investissements, rentabilite et progrès technique (Paris, Médicis, 1936).
J. M. Keynes, Theorie générale de l'emploi, de l'inérét at de la monnaie (Paris, Payot).
S. Kuznets, Capical in the American Economy (National Bureau of Economic Research, 1961).
J.-M. Jeanneney, L'évolution de l'epargne depuis un demi-sidele (Congrè̀s international de l'Epargne, Paris, 1957).
M.-L. La vigne, Le capiual dans l'beonomie souiétique (Paris, S.E.D.E.S., 1961).

Mayrssen, L'aulofinancement des sociétes en France at aux Erats-Onis (Paris, Dalloz, 1953).

- Investissement et financement (A. Colin, 1957).
P. Masse, Le choix des investissements (Paris, Danod, 1959) (fondamental).
R. Nurkse, Problems of Capital formation in underdeveloped Countries (Oxford University Press, 1953).
Nations Unies, Etude sur l'économie mondiale, 1959 (Tendance des investissements et politique des investissements depuis 1950).
Nations Unies, Etude sur l'Économie mondiale, 1960 (L'épargne en vue de la croissance économique).
National Bareau of Economic Research, Capital formation and Economic Growth (Princeton, 1955).
Sur les investissements en U.R.S.S., on consultera avec profit les Cahiers de L'I.S.E.A., $\mathrm{n}^{0} 83$ (Critères des choix de l'investissement en U.R.S.S.) et $\mathrm{n}^{\circ} 104$ (Rationalité et croissance économique sovítiques).

3) Sar les relations entre capital et production
A. Barretre, L'analyse des relations entre le capital et la production (Revue d'Economie politique, 1955).
W. Felliner, Rate of growth and Capital coefficients, in Long-Range, Economic Projection (N.B.E.R., 1954).
B. Higgins, Economic Development (Norton, 1959).
B. do Jouvener, Lo coofficient de capital (Bullefin S.E.D.E.I.S., no 821, 20 mai 1962).

جزءٍ دوم از عنوان نخست

واحدهاى توليدى

واحدهاى توليدى در هر نظام اقتصادى و در هر نو نو ع سازمان وجود دارد ارد. اينان

 محاسبه و تابع يك قدرت تصميم گيرند آنده مى باشند.
 شرح زير در همُٔ بخشهاى زندگى اقتصادى به عمل مى آورند:

I در بخش تبديلى: بنگاههاى صنعتى؛
 r


 شرح مىدهيم و خصوصيات اساسى آنها را مطالعه مى كنيم.

فصل نخست

واحدهاى توليدى
در اقتصادهاى سرمايهدارى
 (دنياى خُرد سرمايهدارى)،، (انهاد اصلى سرمايددارى)" تعر يف شده است (فرانـيا انسوا

با اين همه، اقتصاد متجانس وجود ندارد و بعضى از حو زه ها هاى فعاليت اقتصادى در

 بهره برداريها تفوق و برترى برى بنگاه را به هيجّوجه به مـخاطره نمى افكند و نظام سرمايهدارى را نفى نـى كند




 دارد.

قسمت اول ــ انواع گوناگون واحدهاى توليدى




تعاونى و به تازگى بهره بردارى عمو مى ديده مى شود.

بخش اول از قسمت اول - بنگاه سرمايهدارى و كارآفرين اقتصادى
§ !. تعريف
 نمى تو ان يكى انگاشت. آقاى فر انسو ا پر و، از این نظر پشتيبانى مى كند و تعر يف زیر را پيشنهاد مى نمايد:
"(ابنگاه شكلى از تو ليد است كه در حدود دارايى، قيمتهاى عو امل مختلف و متعلق به
عاملان اقتصادى متمايز و جدا از مالك بنگاه را با با يكديگر تر كيب مى نمايد، به اين منظو ر كه كالا يا خدمات را در بازار بفر وشد و درآمد پو لم آلى نانىى از تفاوت ميان دو مجمو عئ قيمت را به دست آورده).'

 بگيرد و هنگامى كه بنگاه از كار گاه واحدهانى فنى مى شود، وحدت بنگاه را تأمين نمايد
ب) تر كيب اقتصادى عو امل تو ليد: بنگاه، علاوه بر مقدار كار و سر مائُ فنى، قيمتهاى
 فنى معنى و مفهو در بازار به جر يان افتد: در واقع، و به قو ل بر نتانو "(سازمان پو لى زندگى اقتصادى)"، سر مايهددارى را مشخص مى مى كند.
«) تمايز ميان عانانلى كه عو امل توليد را به بنگاه مى آورند و كارآفر ين اقتصادى: كار

 عو امل تو ليد و بازار محصولات إرتباط برقرار مى كند. عو امل به قيمت ثابت خر يدارى مى شو ند و در مدير يت و در مر منافع بنگاه نيز مشار مشاركت ندارنـارند. ت) هدف فر وش در بازار: بنگاه به منظو ر گردش محصون وري لات و خدمات خود در بازار كار مى كند و هدف اساسى آن ارضاى نيازمنديهاى متكى بر قدرت پرداخت، يعنى

[^6]ث) بيشينه كردن سود، يا درآمد خالص پو لى: سود، تفاوت ميان قيمت تمام شده و قيمت فر وش است، پس از كسر سود عادى: كه با پاداش فعاليت كارآ آفر ين اقتصادی مطابقت مى نمايد و در غير اين صو رت ادامهُ فعاليت را مناسب و بجا نمى داند. فعاليت بنگاه، ازديد تحليل اقتصادى، خصلت خنثى پيدا مى كند و انگيزش ديگر ى
جز سودآورى بالاتر ندارد.
 نو ع خالص آن به كار مىروند.

## 


 شكل حقو قى شر كت سهامى بازر كانى مشاهده مى شو انـ شر كتهاى اشخاص (مثلا شر كتهاى تضامنى) به سبب شماره أ اندك شر كاء و و قو اعد


 آلمان ايجاد گرديده و مطابق قانو ن هفتم ماه مارس سال 19 Y 19 به فر انسه آمده، به علت آنكه مسئو ليت شر يك را به ميزان سرمايهُ مشاركت وى محدود مى ساخت و از از نظام
 يك ميليو ن بالا مى برد و مسئو ليت مدير عامل را در همان شر ايط و كيفيات رئيس كل شر كت بى نام معين مى كند) به مو فقيت بيشتر رسيده است.


 نو ين، هر گاه شر كت سهامى به وجود نمى آمد، نمى تو انست گسترش يابد.ه
 تهيهُ سر مايههاى فر اوان و ضر ورى بر ایى بنگاههاى نو ين است.

در فر انسه، دير كتو آره. به مو جب قانو ن سى ام بر بر ومر سال چهارم، تشكيل شر كتهاى سهامى را
 را به وجو د آورده است: شر كت سهامى آزاد با با مسئو ليت مشتر ك (مضار به) و شر كت سهامى بـي بي نام كه مى بايستى كسب اجازه نمايد انـد


 قيد و شرط اععطا كرده است.
مشخصات شر كت سهامى از اين قر ار ار است:



















 و بيش از پيش به صاحب سهم شباهت پیدا مى نمليرند.

[^7]F.O 0 ,

در كليه كشو رها، از نيمهُ دوم قر ن نو زودهم شم شمارْ
 حقوقى به قر ار زير صو رت گر رفته است:
lfigfrg
r.ar.o
ryivry
GNFF9
irgry

بنگاههایى انفر ادیى

شر كتهاى شخصى يا انتفاعى
شر كتهاى سهامى يا تضامنى
شر كتهاى تعاونى
(مأخذ: I.N.S.E.E. Tableaux de l'économie française, 1956, p. 103
§
بنگاه، نهاد اساسى سرمايهدارى فقط به وجود كارآفر ين، يعنى انسانى كه آن را
 لازم است دربارهُ كارآفر ين سرمايهدارى بر برسى اريى شايسته در سه زمينهُ نظرى،
 شر ايط عمل وى در جر يان تحول اقتصادهاى سرمايهدارى آسان تر است. الف) تحليل نظرى فعاليت بنگاه انصان
ازديدگاه نظر ئُ اقتصادى، فعاليت كارآفر ين اقتصادى را سه خصو صيت زير مشخصص مى كند:
الف) (اسازمان تو ليده) ــ منظور از سازمان توليد چههار عمل بدين شرح است: ــ تشخيص وضعيت اقتصادى؛

ـ تـهئُ بر نامهُ كار؛

ـ بازبينى اجر الى بر نامه.
 در اقتصاد بازار نمايان ساخته اند: كارآفرين ارتباط ميان بازار عو امل تو ليد و بازار
 زان باتيست سه و هرمان، پیش از از والر اس و پارتو كارآفر ين را از صاحبان عوامل تو ليد تفكيك نمودهاند و اين شخصيت را به منزلّ سازمان دهندهُ تو ليد تعر يف كرده اند.

كار آفر ين، بنابر مقامى كه در اقتصاد بازار دارد، در عين حال كه در تو زيع در آمد ملى


 ب) "پڭين

 جلوه گر مى شود و نتيجهُ اشتباه، عدم كفايت و بـى لياقتى نين نيز تحمل زيان يان يا ورشكستگى

خطر ات احتما لى هم در مفهوم بنگاه و هم در تهيه و تنظيم بر نامهُ تو ليد و اجر ایى آن
جاى مى گيرد.
جنان كه نايت^ ثابت كرده است، جوهر بنگاه پیش از همه در تمر كز مسئو ليت ازدو
 «) „اجر ای يك وظيفهُ مقامى" ــ كار آفر ين رئيس واحد تو ليدى است و تحت اين عنو ان در بر ابر كسانى كه تحت مدير يت وى كار مى كنند، قدرت اجبار دارد و نفوذ ورى
 سازمان...، رئيس واحد توليدى اين نخستين خصو صيت غير قابل انتقال را دارد كا كـر


 واحد توليدى سازش بر قرار كند. اين وظيفهُ صاحب كار هر گز وظيفهُ كارگّر ساده نيست)" يك رفيق زرنگاتر يا نوعى سر كارگر نمى باشد.")

 اقتصادى است كه تر كيبهاى نو ين عو امل توليد را به انجام مى رساند. اين تر كيبها مى تو انند بـ
8. F.Knight 9. Schumpeter, Economie appliquée 1951, nº2, p. 281.
10. Schumpeter, Théorie de l'évolution économique.

صو رتهاى زير باشند:
ـ ساخت محصو ل نو نو براى مشتر ىـي


ـــــــ و و تصرف منبع نو ين مو اد اوليه؛

- بر برارى سازمان تازهْ توليد.



















 تشكيل مى دهند كه از ساير يكنو اختيهاى اجتماعى و تغيير ات ات اجتماعى مشخص مى با باشند.
 الف) از يك سو، روى ارتباط اساسى كارآفر آر ين با بنگاه تأكيد مى ور زدد؛ در نتيجه، كاركرد نو آورى را منظو ر میدارد، اما در اين حد باز بار نمى ايستد؛

11. Research Center in Entrepreneurial History
12. Change and Entrepreneur, 1941.



 فشارهاى سياسى مقابله كند: در اقتصاد قر ن بيستم استر اتزى سياسى جزء جِ جدايى نايذير وظيفهُ


 الف) اگر در زاويه ديد شخصيت عامل اقتصادى جاى بی بیير يم، از قر ن شانزد
 "سوداگر" را تر سيم مى كند، زير ا بازرگانى بنگاه را ايجاد كرده است.

 سر مايهدار وامدهنده فرقى نمى گذارند



امور كسب و ذوق و قر يحه در اقدام به كار آزاد به نظر مى آيد
 فرصت مى دهد تا فعاليت خود را نشان بدهند. در بنگاه انفر ادى متفاوت، تفكيك و جدايى ميان سرمايه، كار و فعاليت بنگاه به معناى اخص تحق نـ مى پذيرد. بنگاه شر كتى، به شكل سهامى بى نام، در مو رد تعيين كارآآفر ين، مسائل ظر يف ور




 سهامداران قرار دارد. در درون اين گروه يك مقام رسمى منحصر به فرد فرمانروايى

## 13. James Burnham

Y. Y واحدهاى توليدى

مى كند و مو رد پذيرش قرار مى گيرد؛ اين مقام رسمى است كه داورى مى نما يد و بر نامهُ


 اوست كه ("تداوم زمانى عمل خلاقيت را در ارتباط با تر كيب بنگاه امكان مى دهده) (فر انسو ایر و). بر عكس هر گاه روى نقش نو آورى و متصدى تأكيد شود، صنعت

 شخصى و مسنو ليت خو يش را به گر و مى گذار كـرارد. ب) هر گاه شر ايط فعاليت كارآفر ينان مو رد تو جه باشد، وا واقعيت اجتماعى


 حمايت مى نمايد. شخصيت دوم بر بازار تسلط دارد، روى قيمتها تأثير مى گذارد، به وسيع تر ين خطر ات روى مى آورد و اوست كه شومپتر در پايين تصو ير آن اين نوشتهرا
 يعنى اراده فتتح و پير وزی و شادى.... و إيجاد شكلهاى نو ين اقتصادى)، پ) سر انجام، برحسب جهات اساسیى فعاليت، انواع مختلف كارآ آفرين وجود دارد. زومبارت در كتاب خود تحت عنوان در اوج سرمايهدارى، سه نمو نها ارزندهُ كارآفر ين را برایى پايان قر ن نو زدهم و آغاز قر ن بيستم، بدين شر ح معرفى مى مى كند:
 آنهاست. او مى تو اند جهات احتمانى نيازمنديها را حدس بزند و (اديدگانى به سو

 ايجاد و ارشاد مى نمايد و سپس وسايل ارضاى آنها را فر اهم مى آورد. او "ارقابت در عرضها) را پیش مى گییرد. - ((متخصص) " به عنو ان سر آغاز كار، محصولى را بر مى گزيند كه مى خو اهد با با مو فقيت توليد كند. حالت روانى اين شخص را علاقه نسبت به سازمان بهره بردارى خود مشخص مى نمايد. انديشءُ اساسى و شغلى وى تنزل قيمت تمام شده است.






 سوداگر است.







 بنگاه است. مدير يت جر يان منافع پپإيار در بلندمدت و از لحاظ اجن اجتماعى قابل اغماض را جستوجو مى كند؛




 ميان منافع مشر وع همگان سازشن برقر ار سازد.ـ 10
14. Rockefeller
A. Cole, The American Economic Review, May 1954, p. 35 ff.

Explorations in Entrepreneurial History, Dec. 1955, p. 99.
Carl Kaysen, ibid., May 1957, p. 311 ff.

FIl واحدهاى توليدى

 كارآفر ين به بار آورده است.



 اين تصميمات تا حد امكان كمتر عمل يك انسان است، حال آنكه هيئت، بيشتر اوقات، با شخصيتى مسلط توافق مى كند كه احتمالا در مو ارد اختلاف داورى نمايد؛ همين
 و مباحثات جمعى صرف نظر نمى كند. سازمان دهى و تقسيم قدرت مى تو اند عامل مهـ بهمى

 اجتناب ورزيد.
تغيير مهمتر در نقش كارآفر ين همانا محدوديت آزادى عمل رئيس بنگاه است؛ در |قتصاد گر وهها، كه دولت به شكلهاى متعدد و گسترده در آن به دخالت مى پردازد، ״ (آارآفر ين جزئى") پديدار مى شود (فر انسو ا پر و) .


 در قلمر و ماليات، اعتبار، سرمايه گذارى، قيمتها و بازرگانى خارجى به عمل آورد، مو رد توجه قرار بدهد.


 نمايندگان كارگران (كميته هاى بنگاه) باشد.
 كه أمكان دارد پو يايى بنگاه را مو اجهه با دشو ارى سازد يا يا از از حر كت باز دار دارد. در نتيجه، حتى در بعضى از مو ارد، ملاحظات زياده خر ده بينانه يا بى مو قع و نامناسب، سر انـا

حس مسئو ليت كارآفر ين را زائل مى نمايد و به او روحيهای مى بخشد كه روپكه به حالت بازيكن بدى تشبيه مى كند كه در بازى فقط بُرد ر را مى داند
 بايد سخن از كهنگى اين عنصر به مياز آيد. شو مپتر در فصل دوازدهم سرمايهدارى، سوسياليسم و دموكراسیى (ا(اديو ارها فر و مىريزده)، از اين نظر بر اساس سه دليل بدين شرح دفاع مى كند:

ـ هر گاه متخصصها بتو انند همd نتايج ترقى فنى را پيش بينى كنند، در اين صو رت

 كردهاند؛

 اندك اندك مانند ديگر انٍ به صو رت كارمند اداره در مى آيد، آن هم كارمندى كـير كه يافتن جانشين آن هميشه دشو ار نمى باشد.)

به نظر شومیتر در اين تحول، مهم بازهم اين است كه محو تدريجى كارآفرين اقتصادى، درآمد طبقهُ بو رزواى وابين مى سازد.






 () لازم است كه محدوديت صلاحيتها ميان رؤساى سياسى، رؤساى گر گر وهها و كارآفر ينان و رعايت قلمر وهايى كه عمل مر بو ط به هر كدام در آنها اجر ا مى شوده
 ارشادى مى تواند بدين امر كمك بسيار بر ساند؛

FIT واحدهاى توليدى






نداده است.

## بخش دوم از قسمت اول - بهره بردارى كشاورزیى













 سرمايهدارى را عرضه نمى دارند. اما خودمختارى و حتى استقلال اين اين واحدها در بر ابر بقئُ اقتصاد و تحول اين جر يان و خصوصيات آنها تحت تأثير ترقى فنى و تو قعات كشاورزان كه در بعضى از مو ارد به تحول كنونى كشاورزى حالت يك „انقلابه" را مى دهند، هر روز بيشتر زائل مى شود. § ا. خصوصيات بهره بردارى كشاورزى
بهره بردارى كشاورزى در زمينهُ اقتصادى، فنى و حقو قى خصو اتص صيات ويزه ایى را
16. A. Marshall, The Economic Journal, March 1907. 17. G.Thibon
18. Sombart, Apogée du capitalisme (t. II, p. 479).

بدين شرح عرضه مى دارد:
الف) خصوصيات اقتصادى

- بهره بردارى كشاورزی فقط جزئاً بر ایى بازار تو ليد مى كند و در واقع، بخش
 دهقانى به ويزه هنگامى زياد است كه وار واحد



 بدان نير وى مقاومت خاصى مى بخششد.




 نمايند. به علاوه، در بهره برداريهايى كه زند گیى خانو انو ادگى و فعا

 غالباً با هز ينه هاى مشترك (مثلا كاه و بذر غله) انجام مى گيرد. و در پايان استهلاكِ سرمايه به ندرت تابع قو اعد دقيق بوده و يا كمتر معمو ل مى باشد.

 است، تقاضاى محصولات كشاورزیى نسبتاً انعطاف ناپپ ب) خصوصيات فنى
بهره بردارى كشاورزى، معمولً، متضمن تخصص اندكُ بوده و تو ليد آن به جهات
زیر پیچچیده است:
الف) دلايل فنى: تناوب كشت غنات و نباتات غدها الى (سيبزمينى و نباتات صنعتى) بيشتر مقر ون به صر فه است تا نظام آيش ( كه زمين در فو اصل زا زمانى منى منظم در استر احت قر ار مى گيرد)؛

Fl0 واحدهاى توليدى

ب) دلایل اقتصادى: چند كاشتى ياعمل تر كيب زراعت و دامير ورى منشاءِ خودـ مصرفى است و بر ای نير وى كار مشاغل و كارهاى كمكى فر اهم مى آورد و در نتيجه |ستفاده از محصو لات فرعى عو ايد مهمى به دست مى دهد و نيز در بر ابر ابر نو ساناتات قيمت محصو لات نوعى بيمه به شمار مى آيد.


 زمان ضر ورى براى تحصيل گندم و انگو ر يا تکثير طبيعى دام كمتر آسان است است.





 واگذار مى نمايد.
پ) خصوصيات حقوقى

 بهره بردارى تشخخيص داده مى شود: الف) زراعت مستقيم خرده مالكى ــ در اين نظام، تنها مالك زمين، ابتكار و ورد مسئو ليت بهره بردارى خود را دارد و تمام محصو ل ناخالص عايد وى مى گردد.

 به ماللك كمك مى رسانند. اين طر ز بهره بردارى در املالك بزرگ نيز ديده مى شو شود. در اين مو رد، بهره بردارى مى
 را به كار فرا مى خو اند. ب) مزارعهــ اين شكل بهره بردارى قر اردادى است كه مالك بهره بره بردارى به هوجب آن حق كاشت را به زارع اججارهدار (يا خوش نشين اجـاردهداردار) واگذار

مى كند. زارع اجارهدار حق انتفاع از زمين، دام و آلات و ادوات ضر ورى برایى بهره بردارى را دارد. محصو ل سالانه ميان مالك و زار ع اجار اجارهدار مطابق شر ايطى كه برحسب مناطق و زمان تغيير مى پذيرد، تقسيم می شی شود. مزارعهُ مصنوعى يا اجارهدارى عمومىى دركنار مزارعـــُ ساده ديـده مى شود:



 به دستمزدبگير ان وابسته مبدل ساخته استه.

مزارعه سه مزيت را عر ضه مى دارد:
 سنگين مى باشد (مثلا، زراعت نو بر انه). اجارهد دار، از اين طر يق، سر ما مايه را آسانت تر از استقر اض به دست مى آورد؛ از سوى ديگر، مزارعه روش دستيابى به بهره بردارى روستايى مستقل از



 بتو اند سرمايه و معلومات فنى لازم
 مالك، اجارهدار را به زراعت غير معمول و نامتعارف وادار سازده، اين كار ممى تو اند تر قي

 امكان پذير مى گرداند. اما شر كت در صو رتى بقا و دوام پیدا میى كند كه اجاره دنبال گر ايشها و تو قعات زحمتكشان وان و كارگران صنعتى نر وند؛ زيرا، اج اجاره داران گاهـى تحت تأثير بى نو ايى وضع خود و تبعيت شخصى كه قر ارداد تحميل مى كند و مى تو اند

 حقو ق خود بر محصو ل را در بر ابر دريافت مبلغى ثابت و مقطو عادن، در مو عد معين، به

مستأجر وا گذار مى كند.




 مى تو اند استعدادهاى خود رادر استقلال كامل به كار اندازد، مقر ون به صر فه و و سودمند مى باشد.
عيب اساسى اين نظام ناشى از عدم ثبات و نااستو ارى قرارداد است است. مستأجر با با






 خود مى گيرد، حق شفعه قائل مى شو ند.
§ §




 در آنها تغيير شكل داده انـير است. لازم است دو رويداد مهم در كشاورزى كشو رهاى متمول و پیشر فته خاطرنشان گردد:




ب) وابستگى ميان كشباورزى و بقيهُ اقتصاد استو ارتر گرديده است: تغيير ات در

 بين المللى كشانيده و رهنمو ن شده است. خود مصر فی، رو رو به كاهش مى نهد. مسائل بازار، قيمت تمام شده وقيمت فر وش اسباب نگر انى و مائه انديشُّ اساسى كـى كشاورزان مى باشد.
 خاص خود در جامعd بودند، اينك بر ابر یى سطح زند گیى را با گا گر وههاى ديخر اجتماعى، به ويزه با كارگران ان صنعتى درخو است ما مى نمايند.
اين عوامل گو ناگو ن در ساختار و شر ايط كار بهره برداريها اثر مى گذارند.












 نقش اينان، تو زيع مجدد زمين قابل كشت ضمن مبارزه با تقسيم زمين به قطعات كوچ روك و احتكار اراضى است: اين شر كتها حتى مى تو انند تحت شر ايط معين و قيمتهايى كه
19. sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural"(remembrement) (S.A.F.E.R.)

F19 واحدهاى توليدى

دادگاه مقر ر داشته است، حق شفعه را اعمال نمايند.
 هستيم: اين امر مر بوط به افزايش بهرهو ورى و بسط استفاده از ماشين استر است
 سوى ايجاد ازتباطات فنى يا مالى هدايت مى شو ند و از دستو رها و و قو اعد تعاونيها مدد مى گير ند.
در كشو رهاى رو به تو سعه، رشد كشاورزى شر ط اساسى رشد اقتصــاد كلى است. هدف اصالاحات كشاورزى تو زيع مجدد اراضى بزرگ ميان بهره برداران مان مستقل است.
 و مالى فراوان به كشاورزان نباشد و به آهو زش انسانها به طور همزمان مبادرت نشود،

## بخش سوم از قسمت اول - بهره بردارى بيشهورى

در اقتصاد نو ين، بهره بردارى پیشهورى بازماندهُ فعاليت زمان پيش از سرمايهدارى يّا اوايل
سرمايددارى است.

 عوامل تو ليد به شخص وى؛ پيدايش خطر احتمالى كه باز هم به خاطر خصلت محلى بازار آن، محدود شده است.













## خود مورد تأييد قرار گر فته است.


 () در كشو رهاى سر مايهدارى تو تو سعه يافته، بقاى بهره برد بردارى پيشهورى به سه دليل كه زومبارت به
روشنى بدانها اشاره كرده است، توجيه مى شود. 「

الف) اين بهر هبردارى در زمينهُ كار انفر ادى (خدمات شخات شخصى) و كار موضعى و كار تعمير، مزايايى را ادر بردارد؛



 دولت سازن يافته است ـ زومبارت پيشنهاد مى كند كه اين نو ع نو نو ين پيشهو ور، كارآفر ين خر يرده سرمايهدار ناميده شود.
(r







 سنتى را امكان پֶیِر سازد.

> بخش چهارم از قسمت اول - بهره بردارى تعاونى

 نمايند.
 - هدف بهر ه بردارى تعاونى جستوت وجوى سود بيشينه نبوده، بلكه بهتر ين تو زيع ميز مزاياي بيشينه ميان اعضاى خودش است.
20. Apogée du capitalisme, chap. LVI, p. 470, 599.

ـ ساختار اين بهره بردارى را „اجاجتماع آزاد و شخصى افر اد اقتصادى)، (زومبارت) مشخص


 طبقه) نفى مي كند (فرانسوا ا پر و)


 19 FVV، ناظر به اساسنامئ تعاون است.

## § ا. تعاونى كارگرى توليد

 سرمايءُ خود را در ميان مى گذار ارند.

 تو زيع مى نمايد.
 غايى خود صرفن نظر كند:
 باشد؛

 مشكلات موفقيت محدود, اين تعاونى را توضيح مى دهرئد.


 از اين قبيل در فر انسه وجود دارد.


 استخدام كند كه نوعى مشاركت در كار و كسب داشته باشند.
22. Buchez

## § §. تعاونى توليدكنند گان

اين تعاونى گر وهى از بهره برداران جزء كشاري



ـ تعاونى خريد يا تدارك ذيني ذيرهي

- تعاونى فر وش؛
- تعاونى تبديل (مثالا لبنيات)؛

ـ تعاونى اعتبار و بيمه.


 در نظر گرفت.

## § اّ. تعاونى مصرف كنند گان يا تعاونى توزيح


 به وجوه ذخيره؛ شر كت اختصاص نيابيد، به سهامداراراني









 سهامدار در كار بوده است. كسترش تعاونيهاى مصرف، بر اثر سه عامل عمدهُ زير تسهيل شده است: _ اتحاد سازمانهاى اوليه؛
23. Bernard Lavergne . 24. Société des Equitables Pionniers de Rochdale

 اكنو ن اين پرسش مطر ح است كه
 شرح داده است:هr

 r









 يادآورى دو نكته زير اكتفا مى كنيب:

 آورده است؛





25. Apogée du capitalisme t. II, n 504 .
 1, Metropolitan Water Board, در فر انسه Compagnie Nationale du Rhône, مثال مى آورد. مع هذا اين شر كتها بيشتر اقتصادى مختلط مى باشند تا تعاونى. 27. G. Lasserre, Socialiser dans la liberté.







 كارگرى است و هر سال تجديد مى شود.

## بخش پنجم از قسمت اول - بهره بردارى عمومى

بهره بردارى عمومى، واحد تو ليديى با مشخصات زير است:
 اينان سرمائُ بنگاه را مالك باشند آند وحقو ق واختيارات تنظيم و تصميم گير ى را مستقلا به صو رتى تقسيمنانپییر به كار بندند، يا آنكه در ابتكارات خصوصى زير نفوذ و نظارت خود مشاركت نمايند؛
r
 حدود معين حفظ بكند و يا در بعضى از موارد زيان را توجيه نمايد.

 مدارس و خدمات عمومى) و در مبادلهُ بازار مشاركت نمى كنـند.
 قانو ن تار يخحى عنو ان گرديده است كه به موج يكنو اختى در تحول ملتهاى متمدن را مى رساند.

 شمارهُ كل مزدبگير ان شاغل در صنايع) و بيشٍ از ^٪
 بالغ مى گرديد. اين ارقام اهميت حشمگير و فر اوان اين بنگاهها را در فعاليتهاى بسيار

YYD واحدهاى توليدى

مختلف بخشها نشان مى دهد. بنابر اين، در حال حاضر، در بسيارى از اقتصادها (!بخش عمومى)" مهمى وجود دارد
 § (.منشاءِ بخش عمومى
تو سعd بهره برداريهاى عمومى با علل مختلف زير ارتباط دارد: الف) علل تاريخى و تصادفى
برخى از بهره برداريهاى عمومى بر اثر دخالت دولت، در دورهم مر كانتيليست پـي

 گو بلن







 دائمى بودجه ایى قادر به ادامهُ كار نيستند، ملى مى كند. ب) علل مالى
دولت ميل دارد به فعاليتى ببر دازد كه به منزلئ سر چششمهُ در آمد سودمند مى انگارد.
انحصارات دخانيات و كبر يت فقط هدف مالياتى دارند. پ) علل فنى





سرمايه هاى ثابتى است كه يك مؤسسهُ خصوصى نـى تواند اند از عهيهن بر آيد) ضر ورت
 (مانند انر زی اتمى).

## ت) علل عقيدتى





 اشخاص نمى تو انستند از عهدهُ مخارج تو توليد بر آيند، بلكه هر وقت كـي كه مصلحت سياسى يا منافع اجتماعى ايجاب مى نمود، تأسيس كندي
 الهام بخشيده است.
 191A-191F فرانسه، از سال 19FF، بر نامهُ شو رالى ملى مقاوتي
 شده است.

## § §. شكلهاى بهرهبردارى عمومى


 مشاركت دولت در مالكيت و تصدى تشخيص داده مى شود: الف) بهر برداريهاى منتايلط
 توليد همكارى مى كند.
(1) قديمىترين شكل بهر هبر بردارى مختلط از امتيازو ادارْء انحصارى ذينفع تشكيل شده است.
31. Weimar 32. Confédération Générale du Travail (C.G.T)

FYV واحدهاى توليدى,
|الف)در /متياز، دولت يا مقام عموهى تأسيس و بهره بردارى از يك خدمت عمومى را بر ای دوره" معين به يك يا چند نفر واگذار مى نمايد.
 مى تو اند كمك مالى (به صو رت مساعده، تضمين منافع وُ خطر ات احتمالى و و غير عادى ار انى در موارد پیش بينى نشده ) بدهد. تعهدات صاحب امتياز در دفتر چهُ تعهدات (قيمت، كيفيت خدمتى كه با يد داده شود، بدهى در بر ابر مقامات عمومى) ثبت شده است است


 امن اقتصاد قرار دارند و در بر ابر سقوط سختت و ناگهانى در سود قابل تقسيم در امان

 سر انجام، در قر ارداد امتياز رعايت تغييراتى كه بيشتر اوقات در شيوه فُ فنى هديد مى آيد، دشو ار مى باشد.
ب) در انحصار دولتى ذينفع، دولت يا مقامات عمومى (بيشتر مشتر كاً) سرمايه را

 باشد) تهيممى كنند. مشاركت، گاهى متناسب با منافع است و زمانى بر اساس دريافته

صر فهجو يى در تصلِّى و غيره مححاسبه مى شود.





سه عنصر به شرح زير مشخص مى شو شود: شكل شر كت سهامى كه تابع قواعد حقو ق بازر گانى است؛ مشاركت دولت يا سازمانهاى عمومى در سرمائه اجتماعى، در كنار اشخاص
 تقسيم|ختيارات تصدى و تو زيع مالكيت سرمايه ها، لزوماً، با با يكديگر ارتباط دقيق و

منظم ندارند؛ دولت در بعضى از شر كتهاى سرمايه گذارى مختلط، هر چند فقط

 و در بتيجه، نظارت مقامات عمومى مى تواند با با قو اعد تصديى كه با نظا بامات مؤسسات خصوصى قابل مقايسه است، تلفيق شود. با اين همه، دولت با با اين خطر احتمالى رونى روبهـ روست كه، به ويزه هنگامى كه سهم وى در در اقليت است، عو اقب بيى احتياطيهاى


 حقو قى بهره بردارى دولتى يا ملى شده را دارا مى بار اشد.
ب) بهره برداريهاى عمومى، به مع معناى اخص


 عمومى مطابقت مى نمايند.





 زندگى اقتصادى و اجتماعى شهر مجاز مى دارندر).





 روشهاى فنى نو ينى را مو رد استفاده قرار داده است: بنگاههای عمونى ونى صنعتى و

Frq اتحدهاى توليدى








 ترضيهُ خاطر به فر انسه واگذار گرديده، ايجاد شده انده است.







 رابطه دارد و نقت بازبينى و نظارت مخارج

 وزارت دارايى و نظارت ديوان محاسبات است؛ حسا بهاى بنگاه بايد در روزنا

بنابر اين كشمكش و تنش هميشگى ميان جنبهُ بازر كانى و صنعتى سازمان و ماهيت بنگاه عمومى پديدار مى گردد.

## پ پ بنگاههای ملى

 مختلف، به ويزَه در فر انسه و در انگلستان پدید آمد.


 مصرف كنند گان شر يك٪ است.
 فر انس)، در صنايع تسليحاتى (قانو ن يازدهم اوت سال
 ملى كردن صورت پذيرفته بود. در بانك دوفر انس تنها هيئت مديره توسعه يافت
 مختلط درآمده بودند و دولت از ديدگاه شمارْ كر كـى در در هيئت مديره و انتصاب افر افر اد


 سرمايه گذارى مختلط بجز تأسيساتى كه به فعاليت موردنظر قانون بيردازد، چيز ديگزى به جاى نماند
 و در موارد اجر ا نيز كامل تر شدر




 كهِانى ملى إرفر انس r را تأسيس مى نمايد.
37. Société Gnome Rhône .38. Compagnie des Messageries Maritimes 39. Compagnie Nationale Air France

FMI احدهاى توليدى

در انگلستان، از سال 19F\&، بانك انگلستان، امعادن زغال، گاز و برق، حمل و
 محافظه كار از صو رت ملى بير ون آمدل آملى ملى شدند.
 در اين صو رت ملى كردن چحونان سلبمالكيت تو سط دولت از بنگاهها يا مجموعئ
 سازمانهاى جديد اداره و تصدى أين سازمانها در جهت منافع و مصالح ملى است.








 (1) بنگاههای ملى بدين قرار:

- فر انسه " و و بهره برداريهاى معادن زغال سنگ)؛
 بيده ها)؛


 مؤسسات خصوصى با مشاركت عمومى.「 رُن، عهدهدار آمايش رُن به منظور تو ليد بر ق، كشتير انى و آبيارى است و بسهامداران

40. Electricité de France (E.D.F) 41. Gaz de France (G.D.F)
41. Havas
42. Compagnie française des Pétroles




تهيه مى كند.)
§ 「. منطق اقتصادى بخش عمومى
بخش عمومى كه در جر يان قرن بيستم، در اقتصادهاى سرمايهدارى تشكيل شده


 مى شود.



 است به استنباطات نسبتا دقيق و صر يحى رهنمو ن بشود. الف) نقش بخش عمومى





اين نقش، خود به دو طر يق زير تجزيه و تحليل يا يا استنباط مى تر تردد:

 ضعيف مى شتابد؛ (Y نقش مشو ق كار نوظهو ردر قبال بخش خصوصى: بخش عمومى در اين مو رد تأثير مستقل دارد، يعنى با توليد به بهتر ين هز ينه و با فر فر وش با به بهتر ين قيمت آثار

PYY واحدهاى توليدى

سوندمندى زا در مجموعهُ اقتصاد مىپراكند. بنابراين، هدف دولت تدارك ابزار مدير يت اقتصاد ملى از طر يق تشكيل بخش عـلى عمومى است.
با اين وصف، مى توان پذيرفت كه دستيابى به اين هدف با شيوه هاى ديگر نيز
 دارد؛ مانند سياست مالى و مالياتى، سياست اعتبار و تأثير "(مؤسسه نشر)،، قو انين اجتماعى، نظارت بر انحصارات. اين تدابير مى تو انند به طر زى مؤثر به كار آيند و بر
 كردن فعاليتهاى صنعتى خصوصى ضر وزّت پپيدا كند.
 ساختارهاى اقتصادى و اجتتماعى و به شدت نفوذ انگل وار بعضى از قدرتهاى اقتصادى بستگى دارد.
مع هذا نفوذ دولت در صو رتى مؤثر مى افتد كه قلمر و مهم و حياتى اقتصاد ملى را
ب) وسعت بخش عمومى
بسيارى از نو يسندگان براى محدوديت قلمر و بخش عمومى به ضابطهُ فايدهُ عمومى و مصلحت همگانى متو سل شدهاند. اين تصور و استنباط مبهم بوده و به دشوارى قابل درك و فهم است، زير'ا محتواى آن در هر دوره مى تو اند تغيير يابد. آد بد
 فعاليتهاست كه از لحاظ سنتى در شمار خصوصى دو درآمده اند.
 است به كار برده شود.

 گذشتهاى نزديك، رشد بهره برداريهاى عمومى سنتى را بر اساس آثار تبعيض انحصصار
 يك نماينده عضو كنفدراسيون عمومى كار بدان اشاره مى كرد، صنعت خردل بسيار
 Y 「 يك بخش يا مجمو عها ایى ازوسايل تو ليد است كه بنا بر وضعيت اقتصاد ملى مى تو اند بر


 الف) اقتصاد به صو رت سلسله مر اتب عمودى، از مواد او اوليه گر فته تا محصولات تمام ساخته، ايجاد مى شود؛

 اقتصادى وارد مى شوند (بر ق، حمل•ورنقل و اعتبار).
 و طى تحول خود مى تو انند تغيير بپّير

 نظر گر فته است.




عقلايى، خاص ملى كردن از قرار ار زير است:
 باشد؛ زيرا، بر ایى كارآفر ين اقتصادى خصوصى خطر احتمالى زيانى

بار مى آورد؛

 مزاياى جمعى ايجاد كرده اند اند؛ پ) برقرارى هماهنگى ميان صنايع مكمل (مثلا برق و معادن، خط آهن و حمل و نقل جاده). سه ضابطه ای كه تعر يف شد، از لحاظ منطقى با هدفهاى خاص بخش عمومى پيوند
پ) قواعد كاركرد بخش عمومى پيدا مى كند. انديشء منافع همگانى بايد جر يان كاركرد بخش عمرد عبومى را راهنمايى كند. سهطر ز

FHD واحدهاى توليدى

تصدى برایى بهرهبرداريهاى بخش عمومى امكان پذير است:
 كند و يا به دنبال نفعى بر ود كه از حيث ميزان محدود و در مصرف خاص

مخارج اجتماعى).

 اعمال نمى كند. با اين همه، چنين بهر هـره بردارى مى تو انـ اند در صنعت به عنوان (ابنگاه
ناظر" به كار رود.


 مى كند، به شرط آنكه دولت در اين كار مزيت اقتصادى يا يا اجتماعى بـي به دست آورد؛ مثلا





 كرده است، يكى انگاشته شود.





 سياست اقتصادى دولت (فر وش كالاهِا و خدمات مات مفيد براى اقتصاد ملى به به كمتر از از

 سست يا در خطر است. به عنوان مثال، بسا اوقات، از سر غفلت گفتد نمى شود كـ

صنايع زغال سنگ فر انسه تجهيزاتى دارد كه بر اثر فقدان سرمايه كذارى شر كتهاى









 پیدا كند.

 نظارتهاى خرده بينانه بوده، اما با به طر زى دقيق و مؤثر مسئو ليت آنها معين آين شده و سازمان يافته، شايان اهميت است استا



 مى تواند بكو شد از اشارات و علائم بازار بهره بار بجو يد و بدون تخر تخر يب بازارار، عمل بخش خصوصى را تصحيح نمايد و زير نفوذ بيخيرد.

 سياست عمومى، سياست اقتصادى وجود ندارد و هنگامى كه دولت نباشد، سياست نيز

## 

ساختار اقتصادهاى معاصر، در بخش توليد، تحت تأثير دو گرايش قر ار درا دارد: يكى

FYY واحدهاى توليدى

گرايش به سوى تمر كز كه بر اثر تشكيل واحدهاى بزرگ توليد پديدار مى شود و
 ما نخست كيفيات تمر كز و اتحاديهها را را مطالعه مى كنيم و سپس آثار و مسائل نظارت اين اتحاديهها را در اقتصاد بر رسى مى نماييم. § ا. كيفيات تمركز
 مى گردد و يا از تمر كز مالى بر مى آيد كه به صو رت ايجاد و گسترش گر وههای
 الف) بنگاههای بزا بزر




 است، ترقى و پيشر فت مى بخشد و نفوذشان را، حتى در بعضى از مو ارد، به فر اسو اسو مر زهاى كشو ر گسترش مى دهد وديگر اقتصادهاى پيشر فته يا تو سعه نيافته رادر اختيار

 (نفت، محصولات شيميايى و غيره) تسلط دارند.
بنگاه بزرگ موافق سه فر اگرد اساسى: تمر كز، جذب ساير بنگاه اهها يا اختا اختلاط، و
 مليتى" را پیيدا مى كند.


 فعاليت ادامه مىدهد. اين واقعيت، در مجمو عئ صنعت و بازر آركانى بسيار عموميت دارد.


 توليدى مى گسترد: هر كاه مراحل









 بنگاه بزرگ، اغلب اوقات، به شكل بنگاهى با كاركاههاى متعدد و مختلف نمودار

ب) گرايش به توسعُُ ابعاد بنگاهها، تا اين اواخر، شكل تمر كز افقى يا عمودى داشته است.

 تأمين مىنمايد.
تنوع به دو صو رت انجام مى گيريرد:

 جديد خر يدارى مى نماينائر
 كسترش بزوهش صنعتى و كو شش در نوآورى كه از خصوصيات بنگاههاي يو ياست، ارتباط يدا مى كند.
46. Rousiers

تنوع بنگاه به علل مختلف زير توجيه مى شود:


 لكوموتيو




 مصنوعات هميشه همزمان كاهش نـي نـى يابد.




 تشكيل مى دهد).
 شكوفايى بنگاه است. در اينجا مثال كميانى مينزوتا


 صنعت بيش از نيمى از حجم فروش خود را از بازارهايى، بجز بازار تجهيزات راهآهن، بـه به دست مى آورند.




 فر وشندگان دميده نشود، بايد نهادهاى حمايت كندهُ رقابت وجود داشته باشد: تنها اين روحيه
47. American Locomotive Cy 48. Mc Graw Electric
49. Minnesota Mining and Manufacturing Company
مى تو اند از تنوع يك ابزار نير ومند براى ترقى اقتصاد بسازد.

ت) پی از پايان جنگگ جهانى دوم، مشاهده شده است كه شر كتهايى سازمان يافته
 كشو ر تحت نظارت و اختيار دارند و فعاليت خود را فر اسو ى مر زهاى ملى يا يا به صو رتى
 فعاليت دارند، مى نامند.

 بر سد و بخش مهمى از منابع خود را در خارجه سرمايه كذارى بكنند و بخش ملاحظهاى از منافع را از فعاليتهاى خود در خارجه به دست آورند. بنگاههاى چند مليتى، نخست، علاقه مند به بهره بردارى از منابع طبيعى (نفت، معادن) بوده اند و سپس ميدان عمل خودر ا به قلمر وصنعت تبديلى و خدمات كشا و بسط داده اند و بدين منظو ر، ابتدا، درصدد بر آمده اند تا با با ايجاد شعبات خود از ازمو اني بر سر راه مبادلات (سدهاى گمر كى، مقر رات ارزى) و دستيابى به بازارهایى ملى
 خصلت و جنبهُ بين المللى فعاليت خود براى افزايش ظرفيت رقابت بازارهاى جديد، استفاده از منابع نير وى كار يا سرمايه هاى مو جود در بعضى از كشو رها |فزودند.


 فيليبس، زيمنس و غيره).


سه نوع تقسيم كرد: ـــــــاه درون مر كزى ه9: در اين حالت، يك شر كت نير ومند مادر دقيقاً از اقامتگاه مر كزى در
50. International Business Machines (I.B.M.) 51. General Motors
52. Standard Oil 53. International Telephone and Telegraph (I.T.T.)
54. Royal Dutch Shell
55. Unilever 56. Air liquide
57. Hoffmann La Roche 58. H.V. Perlemutter 59. ethnocentrique
ffl ا/حدهاى توليدى,

كشو ر خود شعبات يا شبكُّ واحدهاى خود را در خارجه زير نظارت دارد؛


















 مى دارند، هدف انتقادات فراوان قران ار گر گر فته اند.




 مقرر بدارند.
 درونى، وضع در بازار و روابط با دولت، مزيت بيشتر نسبت به بنگاههاى كو متوسط دارند؛
60. polycentrique
61. géocentrique
() برترى سازمان درونى ــ اين مزيت، به قول الفردمارشال، به (اصر فه جو ييهاى داخلى مقياس" مر بوط است. الف) بنگگاه بزرگ كمال استفاده را الزترقى فنى مى برد ودرواقع مى تو اند بر سر مايهُ ثابت و تجهيزات خود بيفزايد، توليدى تر ين راه غير مستقيم و انتحر افى تو ليد را بـى به كار گيرد. بنگاه مى تو اند روش تيلر را دربارهُ تقسيم وظايف به مر حلهُ اجر ا بگذارد و تو ليد بُه صو رت مجمو عه و كار زنجير ى را سازمان بدهد.


صنعتى آنها تر قى فنى را بر انگيزد.

 تو ليدى كمتر از اين هزينه در بنگاه كو چو

 تخفيفهايى قائل بشو ند. سر انجام، بنگاه بزرگ، ضمن استفادهُ تام و تمام از مو اد اوليه بر اثر معامله و فر وش
 بايد و شايد قادر نيست انجام بدهد، از تحمىل زيان در امان مى مانـ ماند. پ) بنگاه بزرگ، صاحب سر پايهُ مهم و كلان، مى تو اند ذخاير مو اد اوليه و كالا

تشكيل بدهد و در نتيجه از اتفاقات و نوسا بانان ات
 بازارهاى مختلف مو قعيت ممتازى را بر ایى خود تأمين مى كند:
 فنى، فر وشند گان ذخيرهُ منظم، تعر فه هاى مسار ماعد
 بانكها و بازار مالى اعتبارات ضر ورى كو تاه مدت ايا يا بلندمدت به دست آورد و


fYY واحدهاى توليدى

ثبات در اشتغال و مزاياى اجتماعى (مهمانسر ای كو چك، غذاخو رى، خدمان اجتماعى ) مزدبگير ان را به سو ى خود مى كشاند و ميل حقيقى به كارمندى در بخخش خصوصى را ايجاد كند؛
ــ در بازار محصو لات: بنگاه بزرگ اين امكان را دارد كه وضع تقاضاى مو رد انتظار را بشناسد و يا وسيلُ سازمانهاى متخصص بر رسى نمايد (بر رسيهاى بازار)؛ بنگاه

 زمينه بازر گانى، مى تو اند بر شماره تأسيسات خود بيفز أس ايد تا به مصرف كننده نزديكتر بشود يا اين تأسيسات را بر حسب شر ايط و جهات تقاضا تخصص بدهد.

و در پايان، بنگاه بزرگ مى تو اند سياست انعطاف یپیرترى نسبت به بنگاه كو چك داشته باشد و بر اثر فر وش زياد قادر است قيمت را پايين بياورد. حتى اگر سود بنگاه در
 بازار وضعيت انحصارى يا انحصار چند جانبه دارد، مى تو اند از طر يق تغيير در قيمتها كلئُ مزاياى وضعيتهاى مختلف تقاضا را نصيب خود سازد؛ بنگاه در وضع انحصار چند جانبه فقط بر اثر واكنش بنگاههای بزرگ ديگر يا ترس از این وا كنشها دچار مى شود. اين بنگاه مى تو اند در بازارو در بر ابر مصرف كنند گان ور و ونيز ساير تو ليد كنند گان اثر تسلط اعمال نمايد. ب) در حالت تمر كز عمودى يا ادغام، بنگاه بزرگ در مقابل بازار مستقل است. در
 يا استثمارى كه تهيه كنندگان كالا بر ای وى در وضعيت انحصار تحر يك به اعمال آن آن مى شدند، پرهيز نمايد از سو ى ديگر، بنگاه هميشه مطمئن است كه در كار گاههاى مختلف خود بازارهاى فر وش توليدات خود را پيدا مى كند و اين جريان در زمان بحر ان شايان اهميت مى باشد.
و در پايان، بنگاه مى تو اند از تو فير سود خود بكاهد و در مجمو عهُ عمليات متو الىى،
 ميزان كم مى كند. r

غالباً به تأمين كندهُ منافع عمومى تبديل مى شود. دولت، بـ جهات اتمات اقتصادي (اهميت

 دولت ناجار است دربارهُ اين مؤسسات مزاياى مالى (وام، كمكهاى مالى مالى)، مالياتى الياتى




 دولتها تأثير بگذارد تا اينان وادار شوند مزاياى مختلف به شر ح يسش كفته را تصو يب نمايند.















62. W.L. Crum. Corporate Size and Earning Power
63. National Institute of Economic and Social Research
64. Company Income and Finance, 1949-1953.






 ـ ــ دشو ارى در تو سعهُ بازار بنگاه
 دست مى آورد).



 ضر ورى سازگار به نظر نمى آيد.

 نظر شماره́ افراد شاغل در صنعت ماشين سازى و دخانيات، بهينه تقر يباً با بيشينه يكى انيا انگاشته





 مخصوص خود استفاده نمايند، امر اجتناب نانِّيرى نيستِ دو دليل زير مى تواند ثبات و پا يدارى بنگا وها

 جر يان توليد نمى تواند بر اساس هنجار مشتر كـ و ه همانـد پـيديد آيد.


مى آورد. بر ق جايگزين بخار مى شود؛ فلزات سبك جانتين فولاد مى گَردد؛ استفاده از مواد اد اليلئ











 شر كتهاى كم اهميت هزينهُ كل سر انه پايين تر استر است.

 تو زيع كندهُ بنگاههاى بزرگى و مقاطعه كار جزء آنها مى شوند. ب) گروههاثى مالى
واحدهأى بزرگ در اقتصادهاى سرمايهدارى نو ين بر اثر تم تمر كز مالى نيز تشكيل

 شر كتهاى صنعتى يا بازرگانى را در تملك دارند و بدين ترتيب مى تو تو انند فعاليت اقتصادى و عمليات مالى را زير نظر بغير ند و رهبرى نمايند


 ميان خودشان باشند.
در درون بنگاههاى مختلف كه هر يك شخصيت حقو قى خود را حفظ مى نمايند،

## 66. Shenectady

67. John M.Blair, American Economic Review, May 1948, p. 145 ff .
68. National Industrial Conference Board
69. holding

FFV واحدهاى توليدى

رؤساى ادارى يا هدير ان منصوب مسئو لان گر وه هماهنگى را بر قر ار و سياست مشتر كك را رعايت مى كنند.

 آن بود، در رور توسعه يافت؛ گر وههايى نيز به تشو يق بانكهایى معاملات در در بيشتر كشو رها پديد آمده است؛ مانند (تر استهایى خانو ادگى") در زاین.
 قرار است انستيتوى بازسازى صنعتى (I.R.I) در ايتاليا، سازمان مالى عمو دو دو دو كه مشار كتهاى مهمى در بر خی از شر كتها دارد و به ويره شش شر شر كت بزر گ مار للى را نظارت


 و اتفاق ميان بنگاهها مى باشد. اينان، در عين حال، استقالل حقو قیى و اقتصادى خود را حفظ مى كنند. در مر حلهُ نخست، اين گر ايش نتيجهُ منطقى تو سعغُ بنگاههاى بزرگ اق اقتصادى
 بيردازند و در پايان، بر اثر سقو ط فاحش قيمتها، ناشى از اضا فه تو ليد، هستى خود ببازند و با سر نو شت شو و و خطر رو به رو گر دند، بيشتر تر جيح مى دهند با يكديخر متحد




 سطع قيمتى كه تو ليدكنندگان بتو انند در سطع كارآيى پايين تر فعاليت خود را حفظ



70. Konzerne

سودآورى بيشينه مايه گر فته است. اين سودآورى يا بر اثر افزايش بهر بر بر وروى در خود
 الف) توافقهاى كارتل







 اصولا بازركانى مى باشد. ماهيت كارتل شر ايط مناسب بر ایى تشكيل اين گر وه و ور ورت مو فقيت آن را به
شر ح زير توضيح مى دهد:

 كه محصول جانشنين بسيار نزديك (مثلا قند تصفيه شده و شكر تصفيه نشده) ندا نـد آنه باشد؛


 براى ترس از رقابت ندارند).



 كه زمينُ مساعدتر براى تشكيل كارتلها را آماده مى سازد: بر نتانو كارتل را اٍفر زند

[^8]دوران بدبختى") مى نامد:

 مر بو ط مى داند. يك چپنين روحيهُ مالتو سىى، غالباً، مو جوديت و مو فقيت كارتل را نيز تو جيه مى كند.

 مى سازند.
كارتل، بر حسب محتوى و منشاء به شكلهاى مختلف نمودار مى شود. قر ارداد





اعضاى مختلف و تعيين سهميههای صادرادرات در مو رد كارتل صادركنندگان). سازمانهاى مشتزك با صا صلاحيت متغير رعايت قرارداد را تأمين مى كنند. اين




نفع بنگاهها در اين است كه انو خود را با قر ار ارداد تطبيق بدهند).

 سر انجام، كارتل ميدان عمل با وسعت متفاوت در اختيار دارد. در اين زمينه مى تو ان مو إرد زير را تشخيص داد:
 گمر كى فعاليت مى كنند. دولت، در بعضى از مو ارد، مى توآند اين جر يان را اجبارى دي

كند؛

 منافع تو ليد كنندگان ملى دخار دلـ

كارتلهاى بين المللى به شكلهاى مختلف ارزيابى شدها اند: كنفر انس اقتصادي





 جمعى اين مشكلات را از ميان بردرارند. ب) رشته هاى بيوند قرارداردادى



 اتحاديه هاى اقتصادى وجود دارند، مانند قرارداردها






 تأثير قرار دادها اند:
الف) نخست آنكه واحدهادى بزر ریى و اتحاديه هاى اقتصادى، مى توانند به افزايش كارآيى در اقتصاد كمك بر برانند.

 كار، ازدياد سرمايد كذارى، افزايش باريازده و كاهش هزينها بارينه بهبود كيفيت محصولات را
73. La Havane
|مكان پپذير مى سازند.
البته، اثر جر يان عقلايى كردن در هر مؤسسه شدتى تغيير پذير داشته و يا دقيق تر، تر كيب بازرگانى يا مالى در اين جر يان ودر مقام مقايسه با بنگاه بزر



 محصو لاتِ، پديد آيند.
 بنگاه بزرگ، به اثر عقلايى كردن افزوده مى شود. بـر ایى تحليل دقيق مى تـوان صرفه جو ييهاى خارجى را كه واحد بزرگ گر فت. صر فه جو ييهاى خارجى يا فنى است و يا پولى. صر فه جو ييهای فنى به صو رت

 شيوه هاى فنى مترقى تر بودى به دير دست آورند. صر فه جو يیى خارجى پولى بی بی صو رت منا گو ناگو ن را مى تو ان در نظر گر فت الف) سر مايه گذارى در بنگاه بزرگ قيمت دحصو
 منافع اين صنعت زياد مى شود؛ ب) تو سعd بنگاه بزرگ مى تو اند مو جب پيدا يش سود در صنعتى بشود كه عامل مو رد استفاده در بنگاه را تو ليد مى كند؛
 ـ ــ در صنعتى كه محصو ل آن مكمل محصول بنـگاه است است

 توسعd بنگاه بزرگ بنگاه بزرگ، گاهى نقش قاطعى در رشد مناطق يا ملتها ايفا مى كند: در فر انسه،
 داشتهانلـو




 نباشند، براى افزايش توليد سوديا









 اتحاديه هاى اقتصادى را براى ای اقتصاد يو شيده و ونهان بان بدارند.




74. Saint-Jean-de-Maurienne
75. Clermont-Ferrand
V¢. در باب اين تحليل رجو ع كنيد به:

Tibor Scitovsky, Two concepts of external economies, The Journal of Political, Economy, April 1954, pp. 143 ff.
F. Perroux, Note sur la notion de «pôle de croissance», Economie appliquée, $1955, \mathrm{~N}^{\mathrm{os}} 1-2$, p.307, L'Economie du xx $x^{e}$ siècle, $\Pi^{\mathrm{e}}$ partie.
77. Capitalisme, socialisme et démocratie, chap. VIII, p. 195.

FOr اوحدهاى توليدى
محكوم به تو سعلُ تقر يباً پيوٍٍ سته و دانمى مى باشند. قابليت شكل گيرى بی بعضى از بخشهاى اقتصاد، مخصو هاً برخى از شار شاخه هاى صنى

جر يانات قرار بخيرد.
اما به ويره اعمال شديد وار واحدها |قتصاد خطر ناك باشند:
 گر وههاى انحصارگر كه منظماً تو ليد خود را محدود مى مى سازند تا تا قيمتها را با بالا ببر ند و



 بخصوص هنگامى اسنت كه مصرف كنندگان ملى تو سط بنگاه مى كنـــد و در قلمر و ملى از حمـايت گمركى شـديدى بـر ارخو ردارنــد، قر بـانى مصرف كند گان خارجى بشو ند.
 بر بازارهاى سرمايه يا كار قر ار گيرند





 منظو ر خر يدارى مى نمايند كه به بو تهُ فر اموشى بسيارند، يا از از ايجاد بنگاهاههاى جديد جلو گير ى به عمل آورند.
بدين ترتيب، ممكن است واحد
 اقتصادى رهنمو ن بشود.
پ) واحدهاى بزرگ و اتحاديه هاى اقتصادى، بدون توجه به آثار سودمند يا خطر ناك ،شر/يط كار بازارهايى را كه در آنها فعاليت دارند، تغيير مىدهنـند.

رقابت ميان شمار زیادى تو ليد كنندهُ كوچك و منفرد پدید نمى آید، زير ا اينان




 مى آورند.
شكلهاى جديد رقابت، مانند شبه انحصارى ميان بنگاههايیى كه داراى عنصر


 معر وف به رقابت تام يا كامل بر وز میى كنند. در آينده، تأثير شكلهاى بازار را در اقتصادهاى معاصر در روى روى انطباقات اقتصاد و

 روى مجمو عهُ اقتصاد ثأثير بگذارند، يا مى تو انند طر ز كار هماهنگگ آنها را تحت تأثير

 بر واحدهاى بزرگ و اتحاديه هاى اقتصادى مطرح است.
\& §
 دولت اقتصاد را در دست دارد يا اقتصاد بر دولت مسلط استر است. دولت گاهى از استنباطات عقيدتى آزادى گر ايانه يا سو سياليستى الهام مى گيرد و يا تحت تأثير شعارهايى نظير مبارزه با (قدرت پولى") يا (پدويست خانو اده)) قرار دارد. اگر سياست دولت بنابر ضابطه هاى اقتصادى تهيه و تنظيم بشود، در جهان واق واقعى به مشكلات تفكيك و تشخيص پر زحمت و دقيق آثار سودمند يا زيان آور واحدهاى بز بزرى

 نظارت بر واحدهاى بزرگ و اتحاديه هاى اقتصادى، در زمان و در مكان، شكلهاى

الف) امر وزه، در بيشتر كشو رها، قوانينى دربارهُ تمر كز، اتحـاديه و اعمـال انحصارطلبى وضع گرديده إست.

 وسيلهُ قانو ن كليتون

 ملاحظهاى در تفسير قو انين ضد تراست اينا ايفاء مى نمايد.











 مر بوط است و ونه آن را امو رد قضاوت قر ار مىدهد، بلكه به منزلهُ نتيجه گير ى از از اظهار عقيدهُ تشر يُفاتى و متناقض كارشناس است.



 گونه تو افقها تأسيس مى نمايد؛ اتحاديه هاى مخالف با منافع عمومى و بهزيستى همگانى، پس از
78. Sherman act
79. Clayton Act
80. Federal Trade Commission
81. Monopolies and Restrictive Practices Inquiry and Control Act
82. British Restrictive Trade Practices Act

 كيسيو ن انحصارات

 اتحاديه و تمر كز دارا مى باشدا باريد

















 مسلط دست بزند.
 يك بخش استراتزيك اقتصاد ملى يا تا اندازهاى واجد اقتصاد نظر مو افق مى دهند.
83. Restrictive Practices Court 84. Monopolies Commission
 اير لند، ايتاليا، لو كزامبو رگ، هلند، انگليس، اسِيانيا و پر انغال . - م.
for احدهاى توليدى,

پ) با اين همه، در پارهای از موارده، رفتار مساعد در برابر تمر كز اتحاديه مى تواند مو رد پذيرش دولت قرار گيرد.

 آهن با تقليل عو ارض مالياتى درمو ارد اختلاط و حقو ق مشاركت در شر كتها كمك كر كرده

 اقتصادى را گسترش بدهند، مى تواند بيذيرد (فرمان سال 190 انر در فر انسه). دولت،


 واقع، به هنگام جهش اقتصادى، اندكي ترقى شديد در قيمتهاى كارتلى و تنزل كمتر

 مشمول نظام كارتلى فقط 19 ٪ كاهش يافته است) احساس شده استى است دولت، هنگامى كه اتحاديه ها را ايجاد مى كند، در عين حال آنها را تحت نظارت خود مى گيرد.









 نمود.


معرف .\% \% توليد تقاضا مى كردند، كنسر سيوم ايجاد مى گرديد.


 (نمك، صابو و و جز اينها) و نظارت بر كارتلها را كه آ آن زمان با دادادكاه كارتلها بود، به وزارت اقتار اقتصاد
ملى محول نمود.

半

* 㫧

بنابراين، نظارت بر قدرت انتحصارى بنگاههاى بزرگ او اتحاديه هاى اقتصادى بايد

 بسازند و نو آوريها را به مر حلهُ اجر ا در آورند، يعنى بر بهز يستى مصرف كننده بيفزا آيند،
 ملاحظه شود) در اقتصاد از ميان نرود.


## 1) Sur l'entreprise capitaliste

E. James, Les formes d'entreprises (1935).
P. Lassègue, La rêforme de l'entreprise (1948).
F. Perroux, Cours d'économie politique, t. II.
— Le Capitalisme (coll. « Que sais-je ? », Presses Universitaires de France).
G. Ripert, Les aspects juridiques du capitalisme moderne (Paris).

Berle et Means, Modern Corporation and Private Property (New York, 1934).
E. S. Mason, ed., The Corporation in Modern Society (Harvard University Press, 1959).
F. C. Lane, ed., Enterprise and Secular Change (Irwin, 1953).

Lynci, The Concentration of Economic Power, New York, 1946.
J. Houssindx, Le pouvoir de monopole, Sirey, 1958.
J. K. Galbraith, Le nouvel Etat industriel Gallimard, 1968.

## 2) Sur l'entrepreneur capitaliste

Schumpeter, Théorie de l'evolution économique.

- Capitalisme, socialisme et démocratie.
- Unternehmer dans Handworterbuch der Statsoissenschafien, 4e ed., vol. VIII.
F. Perroux, Economie appliques, 1951, numéro consacré a J. Schumpeter (pp. 319-321).
W. Sombart, L'apogée du capitalisme (Paris, 1932).

Explorations in Entrepreneurial History (Journal du Research Center in Entrepreneurial History, dopuis 1949).

## 3) Sur l'axploitation agricole

A. Garrigod-Lagrange, Production agricole et Economie rurale (1950) J. Minhat, Traite d'Economie rurale (1954).
G. Praov, Traite d'économie politique: L'agriculture et le commerce (Sirey, 1954).
A. de Gambiarre, L'auto-consommation agricole on France (A. Colin).

Dumont, Economie agricole dans le monde (Dalloz, 1954).
Fromont, Cours d'économie rurale (Paris, Les Cours du Droit, 1946 et années suivantes) : on ne saurait assez recommander la lecture de ces cours, qui no sont que polycopies, et qui contiennent de remarquables analyses des problèmes de l'agricalture.

- Economie rurale (Paris, M6dicis, 1958).


## 4) Sur l'exploitation coopérativo

B. Lavergne, L'ordre coopératif (Paris, 1926).
G. Lasserre, Socialiser dans la liberté (Paris, 1950) et Coopératives contre cartels et trusts (Paris, 1956).
G. Fauquet, Le secteur coopêratif (1942).

Les coopératives do production et de consommation en France, Notes et \&udes documentaires, $\mathrm{n}^{0} 1924$.

## 5) Sur l'exploitation pablique

F. Perroux, Les nationalisations (1945, Groupes travail).

- Les nationalisations et la comptabilite nationale dans Les comptes de la nation (1949), chap. V.
J. de La Morandikbe et M. Byt, Les nasionalisations en France et a l'étranger (Sirey, 1948).
M. Bye, Lo régime des exploitations économiques de l'Etat, dans Politique (octobre 1947).
Le fonctionnement des entreprises nationalisécs on France (Travaux du $3^{e}$ colloque des Facultés de Droit), Dalloz, 1956.
B. Chenot, Les ontreprises nationalisées (Presses Universitaires de France, 1956).
R. Gendarme, L'expérience frangaise de la nationalisation industrielle (Médicis, 1950).
R. Drago, Les crises de la notion d'établissement public (Pédone, 1950).
W. A. Robson (Ed.), Problems of Nationalised Industry (Allen and Unwin, 1952).
P. Bavciex, Propriàte publique et planification (Ed. Cujas, 1962).

Economie es humanisme a public en soptambre-octobre 1953 un excellent numéro consacré à : Secteur public industrial a direction de l'sconomie.
6) Sur les grandes unites et les entontes
M. ByE, La grande unité interterritoriale, dans L'Univers Economique at Social (L'Encyclopedie française, t. IX).
J. Houssiaux, Le pouvoir de monopole (Paris, Sirey, 1958).

Liefman, Cartels et trusts (Paris, Médicis).
J. Mayer, Les liaisons financières entre les grandes entreprises (Economio appliqué, avril-sept. 1962).
A. A. Berle, The Twentieth-Century Capitalist Revolution (Macmillan. 1955) ; tr. française, Le capital américain et la conscience du roi (A. Colin),
D. Lynch, The Concentration of Economic Power (Now York, 1946).

Revue économique, nòv. 1958 : naméro spécial consacré an pouvoir économique.
R. Vernon, Les entreprises multinationales (Paris, Calmann-Lévy, 1971). G. Levinson, L'inflation mondiale et les firmes multinationales (Paris, Ed. du Seuil, 1973).


Sur l'ensemble des problèmes de l'entreprise dans lo monde contemporain, on consultera avec fruit l'étude internationale lancée par l'I.S.E.A. sous la direction de F. Bloch-Lainte et de F. Perroux, L'Entroprise, ses techniques et son gouvernemont (Economie appliquée, 1964, no 2-3; 1964, $n^{0} 4 ; 1965, n^{08} 1-2 ; 1965, n^{0} 3$ ).

## فصل دوم

## واحدهاى توليدى در اقتصاد متمر كز اشتراكى

## قسمت اول ـ خصوصيات عمومى

نتش واحدهاى تو ليدى در اقتصاد اشتر اكى بر نامه أى بر اساس دو مشخصه به شرح
زير معين مى شود:
اين مالكيت دو شكل پیدا مى مكد: الفيت جمعى وسايل توليد


- مالكيت تعاونى كه به موجب آن وسايل تو ليد، در حدودى كه قانو ن مقر ر كرده است به سازمان اجتماعى از نو ع تعاونى ( كلخو زها و شر كتهاى تعاونى ) تعلق دارند


 فقط ("به عنو ان انتفاع رايگان به كلخو زها بر ایى مدت نامحدود، يعنى بر ای هميشه داده شده است).
مالكيت خصوصى وسايل تو ليد فقط به صورت بسيار ناچیی و قابل اغماض، در


 شخصى، ضمن نفى استثمار كار ديگر ان (مادهُ 9 قانو ن اساسى شو شورى) وجود دارد.

ب) برنامهريزى فعاليتهاى اقتصادى
هماهنگى ميان واحدهاى تو ليدى در اقتصاد بازار سرمايهدارى بار با واسطئ بارئ بازار بر قرار مى شود، كه تصميمات مر اكز خودمختار تو ليد و مصرف در با بازار با هم انم تلاقى مى نمايند و انطباق مى يابند، حال آنكه مكانيسمهاى هماهنگى در اقتصاد بر نامها آى
 مصرف را مشخص و تنظيم مى كند و وظايف واحدهانى گو ناگو ن توليد را را برای اجر ا تخصيص مى دهد و نيز شر ايط فنى تو ليد را معين مى نمايد.
 يكديگر مر بوط مى ساخت، جاى خو خود را به ارتباط سا ختارى ميان واحدهاى تو ليدى مىدهد. اين واحدها به منزلهُ اجزاى ماشين عظيمى است كه سازمان مر كزى
 تصدى اقتصادى" در ميان نيست، بلكه بحث بر سر عدم تمر كز اقتصادى است، زير ارير ا واحدهاى توليدى بر اموالي كه بدانها اختصاص يافتهاند فقط قدرت و اختيار ادارى دارند و محتوى اين قدرت و اختيار و طر ز اجر أى آن را نيز برنامه معين كرده است است بنگاه اقتصادى، به معناى محدود اصطلاح وجود ندارد، بلكه واحدهاى

اين واحدها بنابر اصول تصدى متعادل و استقلال محاسباتى كار كار مى كنند. هدف بنگاه اقتصادى جبر ان قيمت تمام شده از طر يق منابع ناشى از ان انجام تو ليد و ا افزون بر انـي آن كسب سود است. تصدى متعادل براى تضمين اجر او سبقت و نظارت بر اجر ایى انى

 اين بنگاهها مى شتابد و در عين حال مى كوشد بر سود آورى آنها بيفزايد.

 همانا داراييهاى ثابت و جارى توليد مى باشند: فرسودگى داراييهاى ثابت
 محصولات آمادهُ فر وش و منابع پولى مو رد نياز بر ایى خر يد مواد اوليه و پرداخت

1. Charles Bettelheim, Economie soviétique, p. 36.
f\&r واحدهاى توليدى

دستمزد را در اخختيار دارند.
هر واحد تو ليدى با ديخر واحدها از از طر يق دو نو ع قرارداد ارتباط پپيدا مى كند:

 بهره بردارى الزاماتى را تحميل مى كنند. نفوذ بر نامه در اينجا "ادر مسير عمودى بر قر ار نمى شود، بلكه به صو رت افقى اعمال مى گر اردد؛ بر خلاف دستو ر بر بر نامه ريزى


 طرفين قر ارداد قبلا از سوى بر نامه معين و منصو ب شده انـ اند و عناصر اصلى قر ار ارداد

 كلخو زى را براى آن جزء از تو تو ليد كه اين واحد آزادادانه مى تو اند در اختيار داشته باشد، اداره مى كنند: طرفين مى تو انند آزادانه مفاد پيمان خود اين حالت، مبادلات نيز به صو رتى غيرمستقيم تحت نظارت و زير نفوذ دولت قر ار مى گيرند.
و اما اين امر مانع نمى شود كه قر ارداد، در هر شكل، اساساً " ابه صو رتى از تجسم و
 واحدهاى توليدى مشاركت مى نمايد، حال آنكه در واقع، تسلط بر نامه همچچنان به صو رت اساسى پابرجا مى ماند. در اينجا بازهم اين حقيقت درك مى شود كـ كه منظو ر بيشتر عدم تمر كز |قتصادى است تا عدم مر كزيت.
 اقتصادى را ندارند و نمى تو انند تر كيب اقتصادى عو املى را را كه در بازارهایى مختلف
 اشارات بر نامه مى باشند. رئيس واحد تو ليدى بر اساس قيمت مقر ر و مقدار مو اد اولئئ تخصيصى عمل مى كند و نبايد از ميزان دستمزدهاى بر نامهاى تجاو تاوز نمايد؛ وى مسئو ل

「. به نقل از آمفى تئاتر وف (Amphitéatroff) در كتاب بتلهايم: L'économie soviétique, p. 203.

خر يد مواد اوليه و تجهيزات و نيز فر وش كالامها










 ذخاير غير قانو نى و غير مجاز مواد اد اليهل؛






 مدير ان داده است.
پ) نتايج يك حنين سازمانى برای مجموعءُ اقتصاد، اصولا در قلمر و اشتباه | اقتصادى ظاهر مى گر دد:


 بازار، با دشوارى بيشتر جبر انير ان مى گردرد؛
r ) اشتباه اقتصادى، با توجه به اينكه يك دستگاه عظيم ادارى بايد پیش بينيهاى خود را
3. tekhpromfin plan
4. J.S.Berliner, Factory and Manager in the U.S.S.R., 1957. . 5. Blat

F90 واحدهاى توليدى
اصلاح كند و كلئُ دستو رهاى مقدارى خود را در باره́ اقتصاد تغيير بدهد، با سر عت

 صو رت اجتماعى پيدا مى كند، حال آنكه در اقتصا آنها بازار، عدم مر كزيت نسبى متضمن زيانهايىى است كه فقط به داراييهاى خصو صى لطمه مى زند. اين ملاحظات عمومى، سازمان توليد و مبادلات را در اتحاد جماهير شو روى

 بنگاههاى تو ليدى را با بر نامهريزى از يك مر كز همر اه مى كند. در اين اين بنگاهها، سوده، نقش تشو يق و تحر يك كننده را دارد.

## قسمت دوم - سازمان توليد صنعتى

توليد صنعتى در اتحاد شوروى وسيلهُ دو نو ع واحد تو ليدى انجام مى گيرد: بهره برداريهاى دولتى و تعاونيهاى تو ليد.
در بخش بهره برداريهاى دولتى، كارخارد درانه واحد
 در بر ابر اينان مسئو ل مى باشد. اكنو ن در ار اتحاد جر جما
 در اين مجموعه، واحدهاى يزرگ تفى تفو قاردند: تمر كز براى ايجاد سهولت در
 190F
 مى آوردند.
اين بهره برداريها مى تو انند به صو رت تراست يا كومبينات ¢ گرد آيند. تر است به تمر كز افقى دست مى زند و بنگاههايى را جمع مى كند كه به فعاليت واحد يكسان
 كو زنتسك است كه معادن آهن اورال و زغغال سنگ كو زنتسك را به هـ هم مى پيو ندد.
6. combinat 7. Oural-Kouznetsk

تر استها و كومبيناتها، عموماً، مبناى جغر افيايى دارند.


 اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى، در سال 190f به بيش از . .
 بر نامهريزى شو روى است، در سال I90V اصلاحات شايان اهميتى ديده ودر روشهاى

 به شدت متمر كز و انعطاف ناپذير بوده است.


 دقيق ترى به مؤسسات تو ليدى تابع خود ابِان

 تر استها؛ تراستهأوكومبيناتها و سر انجام كار وخان





 دور می ساخت؛





8. Glavki 9. Gosbank

F\&V احدهاى توليدى,

بر ای تهيئ مو اد مو رد نياز كارخانه ها كـ يكى از آنها در فاصله . . هr كيلومترى قرار داشت، به شهر كيف وابسته بود.




 شوروى سوسياليستى موجب تجديد سازمان تصدى صنعت و ساختمان در اتحاد شوروى گرديد.

 وابسته به شوراهاى وزيران جمهوريها و هينت وزيران اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى است.
 بجز موارد زير اعمال مى نمايند:




 در كار مؤسسات دخالت بكند، بلكه لازم است نقش خودرا مـحدود به كسترش شاريارها ما در بلندمدت

بسازند.


 توليدى استر







هدف از ايجاد سُو نارخو زها تهيلُ زمينه بر ایى عقلايى كردن تو ليــد در مناطق اقتصادى، استفاده بهتر از ظرفيت تو ليدى دحلى، تو زيع عقلايىى تر ذخاير و وجوه بهره بردارى و نيز وسايل ماللى در درون منطقه بوده است. با اين همه، اصالاحات سال 190V مى كوشد تا ٪أصل مر كزيت دمو كر اتيك)، را مو اجهه با خطر نسازد و بر كارآيى نظارت بيفزايد.

 بر نامهريزى اقتصادى شده است. گو سبلان اتحاد شو روى ارقام نظارت را تهيه مى كند، بر نامه را به شكل قطعى آماده مى سازد، سرمايه كذاريهاى نو و قيمت محصولا مى نمايد و مبادلات ميان جمهو ريها را از طر يق سازمانهاى ويزه، يعنى ا'سبيتها' ' به نظم و زير نظارت


انجام مى دهد.
 در ازدياد اعتبار كو تاه مدت اعمال مى كند. ـــ عمل مدير يت مر كزیى آمار گسترش يافتـ است. ــيك كميته دولتى علمى و فنى در كنار گو سیلان ايجاد شده است: نقش اين كميته مر كزيت نتايج پ夫وهشهاى علمى، فنى و پخش اطلاع اعات فنى است. سر انجام، بر ای تخر يب گرايشهاى مورْ بيستوحهارم آوريل 190^ مقر ر مى دارد كه عدم اجرالى بر نامه هاى تحو يل به دولت يا به جمهو رى و يا به منطقهُ |قتصادى، به منزلهُ تخلف از انضباط دولتى تلقى مى شود و و بر إى رؤساى مؤسسات و رهبر ان سُو نارخو زهاى بى كفايت تعقيب انضباطى مادى و قضايى را به بار مى مى آورد. مدير يت كل تداركات به صو رت مدير يت كل تو زيع ميان جمهو ريها از نو سازمان يافته است انـي به اين تر تيب، سُو نارخو زها به عنو ان وسايل تصدى مو جود ميان مر اكز بر نامهريزى و واحدهاى تو ليدى نمودار مى شو ند. لازم است بدانيم كه اصلاحات سال 190V بى آنكه اهميت آن را انکكار كنيه، فاقد اعتبارى است كه در غربن بر خیى از مفسر ان مى خو اهند بدان نسبت بدهند: هدف تبديل و تغيير اساسى در بر نامهريزى شو روى نبو ده، بلكه ايجاد انعطلف در روشهای تصدى بو ده است، چنان كه مفاد قانو ن دههم ماه مه I90V 10. sbytes

449 احدهاى توليدى,

ساختمان به مناطق اقتصادى و ادارى بوده .است)،. اصلاحات سال 190V، بدون آنكه همهُ نارساييهاى گذشته را از ميان ببرد، دشو اريهاى بازهای پديد آورده است. كميتهُ مر كزى حزب، در نو امبر سال تصميم به تجديد سازمان دستگاههاى مدير يت اقتصاد (ابر پايهُ تو ليده) گر فته است.

 |قتصادى گرد آمده اند. كميته نظارت حزب ور دولت درلت ايجاد شده است. دستگاههاى مر كزى بر نامهريزى تخصص يافته اند: گو سپهلان اتحاد جماهير شو روى سو سياليستى




اقتصاد ملى را كه وسيلُ راهنماى عالى بر نامهريزى است، تأسيس كرده است است.
 احياى مجدد وزارتخانه هاى صنعتى، كه در سال 190V منحل شاصل شده بود، افزايش خودمختارى بنگاههاى تو ليدى و برقر ارى نظام (مدحر كهاى اقتصادى) اقنى) انست.
 در اتحاد شوروى به وجود آورده، نتيجه داده استا

 بودجهُ دولت پرداخته يا به بودجئ دولت واريز شده است. سرمايه گذاريهاى مهـه به تصو يب مقامات عالى بر سند.

 طرز زير تو زيع شدهاند: ـ پرداختى بهـ بودجئ دولت بابت سرمايه كه متناسب با ارزش اموالـ منقول به غيرمنقول و منابع بهره بردارى مى با باشد؛ - يرداختهاى ثابت به منظو ر دفع نفوذ عو املى كه با فعا ليت بنگاهها بستگیى ندارند،
11. Gostroî

مانند شر ايط و اوضاع طبيعى، فنى يا اقتصادى، شر ايط و اوضاع حمل و نقل كه منشاءِ عو ايد غير اكتسابى مو قعيت مى شوندي





 توليد صنعتى را فر اهم مى آورند.







 صنعتى بكاهند.

## قسمت سوم - سازمان توليد كشاورزیى


 آزادى گرايى نو سان داشته إست




13. Koulaks

FV) واحدهاى توليدى

سوسياليستى، اين كار را ازنظر اهميت وعو اقب با انقلاب سال 19 IV همانند مى داند. جنگ به كلخو زيها فرصت داد تا از نو آزاديهاى بيشترى را بـا به دست آورند؛ حكومت

 بخش كشاورزى در اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى حكمفرما بود، تـأكيد مى ورزيد ${ }^{\text {¹ }}$ هنگامى


 بخش كشاورزى هنو ز به صو رت نقطهُ ضعف اقتصاد شو روى باقى مانده است واين امر
 در كشاورزی، دو شكل بهره بردارى، يكى اصى كُلخَ
 بهره بردارى را در كشاورزى شو روى از سال I9YV تا سال 190V خلاصه مى كند: سال 190V سال


YYV..... بهره برداريهاى متعلق به دهقانان فقير وميانهحال
11....

بهرهبرداريهای كولاكها

## § ا. كلخوزها

 برمى گيرد. اينان مشتر كا در زمينى كه ملك دولت است، كار مى كنند و حق انتفاع نامحدود دارند.


14. Problèmes économiques du socialisme dans l'U.R.S.S.
15. Malenkov





 مطرح مى سازد.

 اندازه گير ى كه با روزانهُ كار تفاوت دارد، امكان مىدهد تا در كشاورزیى پرداخت كارمزذى به عمل.








 خدمات ايستگاه ماشين و تر اكتو ر؛
 نمى تو انند كار بكنند؛
 آزاد به فر وش مى رفت ويا ميان اعضاى كلخوز به عنو ان يردالِت جنسى بر اساس "(روزِكار)" تو زيع مى گرديد.
 چرداخت ماليات بردرآمد؛ تأمين سرمايءُ غير قابل تقسيم (از • ا تا


 مساعده هاى پولى و جنسى مى تو انست در جر جر يان سال به كلخو زيها اعطط گر ددد. ió. troudoden

PVY واحدهاى توليدى

نظام كلخو زى نگ/ انيهاى بر نامهريزى شو روى را بدين شر ح برطرف كرده است:
 نير وى كار لازم بر ای گسترش و شكو فايیى صنعتى گرديده است؛ - جمع آورى محصولات كشاورزى به منظو ر تهيه و تدارك آذوقه شهر ى آلى و در نتيجه


آسان گردإنيده أست؛
ــ و در پايان، تسلط دولت را بر طبقهُ دهقان بر قر ار كرده است. اين طبقه به صو رت نير وى مخالف و بسيار سر سخت و پابر جا در بر ابر نظام حاكم ظاهر شده با اين همه، به نظر نمى رسد كه اين نتايج در زمينغٔ تو ليد كاملا و تماماً مساعد و سودمند بوده است. از سال 191 ا 19 تا سال 1909، تو ليد گندم پنـج بر ابر، سيبز زمينى سه بر ابر و گوشت دو بر ابر گرديده است. افزايش تو ليد وترقى بهرهورى، با با تو جه به احتياجات مردم و صنعت، كمتر از ا انتظار
 اقداماتى به قصد تحر يك تو ليد كشاورزى ودامير ورى به, صور رت ترك كـ رويهُ جبر و فشار بر كلخو زها و تشو يق نفع فردى دهقانان به عمل آمده است.

در سال 190^، دو كار مهم اصلاحى به شرح زير انجام گر فته است: الف) قانو ن مور



 190^، كلخو زها بيشتر از

 خر يد وسيلهُ دولت را تصو يب نمود.

با همُٔ اينها، خر يذها بر نامهريزى شده اند و كلخو زها مى بايستى هر سال به طور رمتو سط تعهد

 قيمت تمام شدهُ آنها پايين تر است، بر اسى خود دحفوظ مى دارد. به نظر مى رسد، دولت، وسيلك سياست

خر يد خود، روى قيمت تمام كلخو زها كه به وضوح بالاتر از ازاين قيمت در سو خو زههاست، تأثير بگذارد و توليد كلخو زها را ارشاد و هدايت كند.
و در پايان، بهتدريج نظام


 إز سال 190 ، در سازمان و طر ز كار كلخو زها تغيير ات بسيار دالمنهدارى پديد آمده

است:
ــــد سال 1944، دستمرّد تضمين شده به صو رت نقد و جنس بر إى كلخو زيها معمو ل
 اين نظام پاداش، به وضوح عالى تر از روزكار است كه معلوم نبود سر انجام ارزش واحدهاى پو لى وصولى چییست؛ ــ تغييرات ماليات بردرآمد كلخو زها شامـلـ كاهـ بهره برداريهاى كم رونق تر سنگينى مى كرد و برقر ارى ماليات بردر آمد وريره و و نه

بردرآمد ناويزه؛
الغاى بخش بسيار مهمى از دين كلخو زها؛
 -ه٪ بالاتر از قيمتهاى تداركات بخذردر؛
 خصوصى چهارپاییان وضع كرده بود.
§ Y. سُوْخوزها
سُوخو زها مزارع دولتى هستند كه فقط توسط يك مدير، منصوب وزارت اداره
 حقيقى را تشكيل مى دهند. اين مزار ع بر الى تو ليد در مقياس وسيع سازمان يافته اند اند وانـ وبه ميزان حداكثر ماشينى شده اند.
 در سال 199V يك اصلا 19 ( 1 بسيار مهم در سازمان سو خو زها به عمل آمده و تصدى كارگرى اقتصادى معمول شده است.

FVO احدهاى توليدى

هدفهايیى كه مقامات عالى تر معين كرده اند محدود گرديده است: سو خو زها با منابع پولى خود مسئوليت تأمين هزينه هاى توليد و سرمايه گذاريهاى تو ليدى را را پیدا


 خانه هاى مسكونى، تجهيزات اجتماعى و سرمايه گذاريهاى زير بنايى (آبيارى، آيجاد شبكهُ بر ق، بهبود اراضى) شده استى است
تحول كشاورزى در اتحاد جماهير شو روى سو سياليستى بيش از پیش در جهت نزديكى كلخو زها و سو خو زهاست. كلخوز بر اثر كاربرد دستمزد تضمين شده بر اى كلخو زيها به سو خو ز نزديك

مى شود.

 مى كند. خودمختارى بسيار زياد بهره برداريها و بهبود در آمدهاى كشاورزان، دو اصلى است كه طى چچند سال كلئُ |قدامات و تصميمات متخذهُ مقامات شو روى را در قلمر رو كشاورزى راهنمايى مى كنند.

قسمت جهارم - سازمان توزيع
نظام شورايیى توزيع، پس از نابودى بازرگانان خصوصى، در آغاز سال • . شامل سه بخش بازرگًانى دولتى، بازرگانى تعاونى و بازرگانى كلخو
 ע
§ ا. بخشش دولتى
اين بخشش، سازمانهـاى عمده و خـردده فروشى بسيـار متنوع عـودده و تابـع
 و 1901 منحل گُ جماهير شو روى سوسياليستى برقرار مى كند. شو راى وزير ان اتحاد جماهير شو روى سو سياليستى تو زيع كليه كالاهاى تو ليدى


 مى نمايند. كالاهاى مصرفى را سو نارخو زها به سازمانهاى عمده فر وشى وزارتخانهنها
 شو راى وزيران اتحاد جماهير شو روى سوسياليستى صورت مى گییرد (آرد، شكر، پارچههای نیخى و غيره).

 وزارت بازرگانى مغازه هاى بزرگ را را نيز سازمان داده انی است.
 بازرگانى و يا تو سط سازمانهایى تابع وزارت صانی
 تو ليدكننده كالاهاى مصر فى ايجاد كردها اند

اين بخش كه فعاليت آن تا سال 19 ¢ به مناطق روستايى محدود بود د، از اين زمان تا سال 19 19 به شهر ها گبسترش يافته و شبكئ شهرى آن، بر آى آنكه (اتعاونيهاى دصرف مساعى خود را در خدمات و كارهاى روستايى متمر كز بسازنده)، در اين تاريخ منحل گرديد و بر چیيده شد. سازمان مر كزى مسئول بازرگانى تعاونى "' عهدهدار برنامهريزى و نظارت بر تو زيع است.

 عمده فروشى را أيفا مى كند.
17. Glavsbyti
18. Torgs
19. Univermag
20. Pravda, 24 août 1949.
21. Tsentrosoyuz
22. Selpo
23. Raysoyouz

هنگامى كه كلخو ز تعهدات خود رادر بر ابر دولت انجام بدهد، مى تو اند مازاد تو ليد خود را به قيمتهايىى كه مستقيما دولت معين نكرده است، آزادانه بفر وشر وشد.
 است. با أين همه، چون بسيارى از مزارع دور از بازارهاى شها شهرى قر ار
 كلخو زى وجود داشته است.
قيمتها در مغازههایى دولتى كه فعاليتهاى خود را در مر اكز فر وش محصولات كلخو زى انجام مى دهند، نقش راهنما رادر بازار آزاد ايفا مى كنند و فقط در در دور اء فره بحر ان يا كميابيى است كه كلخو زيها از اين آزادى استفاده مى برند.
 رادر برمىگر فت. اين واحدها، در اين تاريخ
 ارزيابى شده است.
*
米 洸
بنابر اين، منظو ر خو اه بهره برداريهاى صنعتى يا كشاورزى و يا بازر گانى باشد، إين
 دولت است و كاركرد آنها هميشه مستقيماً يا به طو ر غير مستقيم زير تسلط بر نامهُ دونلت باقى مى ماند.
مر كزيت و وحدت جايگزين عدم مر كزيت و تنوعى گرديدهاند كه در اين زمينهها اقتصاد بازار را توصيف مى نمايند.


Ch. Bettelheis, L'economie soviatique (Sirey, 1950).
H. Scewartz, Russia's Soviet Economy (1950, Prentice Hall).
D. Granici, Management of the Industrial Firm in the U.S.S.R. : a Study in Soviet Economic planning (New York, 1954).
J. Berliner, Factory and Manager in the U.S.S.R. (Cambridge, 1957).
A. Vucrncen, Soviet Economic Institutions (Stanford 1952).

Biengrocx, Schwartz et Yogow, Management in Russian Industry and Agriculture.
Ch. Bouvier, La collectivisation de l'agriculture (A. Colin, 1957).
H. Wronsxi, Rémunération et niveau de vie dans les Kolkhozes: le Troudoden (Paris, S.E.D.E.S., 1957).
D. Nact, Du Kolkhoxe au Sovkhoze (Paris, 1958).
Z. Frank-Ossipor, Quelques données sur le réseau de distribution en U.R.S.S. (Problèmes Economiques, 1961, $\mathrm{n}^{0}$ 680).

جزءِ سوم از عنوان نخست

تركيب عوامل توليد


 در اين تر كيَها چیيست؟
 گيرد: نخست كيفيات تركيب عوامل، يعنى اصول قابليت مكمل بودن و جانتشينى عوامل بر رسى مى شود

 آزمايش قر ار مى گيرد.
 توليد موسوم و معر وف به بر نامهر يزى خطى گسترش يافته است.

قسمت اول ـ ـيفيات تركيب
§ ا. مكمل بودن و قابليت جانشينى عوامل
عوامل توليد مى تو انند در تر كيبهاى متبادل مو رد استفاده قرار گيرند و يكديگر را




 با اين همه، يك عامل تو ليد هميشه نمى تو اند

 يافته باشد، به طو رى كه نتو اند جايگزين عو امل ديگر گردد و عو امل ديگر نيز نتو انند جانشين آن بشو ند.
 اختر اعات فنى بنابر آنكه خنثى باشند يا در عوامل كار كار يا سرمايه صرفه جو يى و پس انداز پیید آورند، مى تو انند روى كاربرد عوامل تأثير متفاوت داشته باشار اشند.「
 بابت نير وى كار باشد.

 ماشين گسترش يافته است آيت



 نمايد، مو رد توجه قرار گيردير الما
 دارد كه توليد انبوه باشد و در نتيجه هزينه هاى ثابت (تعمير ات و استهلاك زيادترى محصول سرشكن و و تو زيع شود.
 معين مى گَردد. رابطهُ زير اين كشش را به دست مى دوهد

FAI تر كيب عوامل توليد

$$
\eta_{\mathrm{st}}=\frac{\Delta\left(\frac{a}{b}\right) /\left(\frac{a}{b}\right)}{\Delta \mathrm{TMS}_{\mathrm{B} . \mathrm{A}} / \mathrm{TMS}_{\mathrm{B} . \mathrm{A}}}
$$

اگر كشش جانشينى برابر باضفر باشد، عو امل تو ليد كاملا مكمل يكديگر هستند و


§ ٪. تابغ توليد

رئيس بنگاه، بِ ایى دسثيابى به مقدار معين تو ليد، مى تو اند تر كيبهاى مختلفى از
عو امل را به كار برد.

تابع توليد رابطهُ فيزيكى ميان مقدار عو امل مو رد استعمال و تو ليد حاصله در واحد
زمان است:

$$
\mathrm{P}=f(a, b, c \ldots)
$$



 بشود.
تابع تو ليد، برا ای شيوه ه فنى مؤثرتر تو ليد، تر كيبهاى ممكن عو امل تو ليد را مشخص مى كند و (افق دانش فنى") رئيس بنگاه را نشان مى دهد. مسئلهُ اقتصادى، با با تو جه به قيمت عو امل توليد، گزينش سود آورتر ين نقطه در تابع توليد است الئ
 منحنيهاى محصول برابر استفاده كنيم.

 اگر قيمت دو عامل A و B معين باشد، تر كيبهاى ممكن عو امل، به ازا الى هز ينهُ كل معين، با خط CC مطابقت مى كند؛ شيب اين خط فقط به قيمتهای نسبنى A A A B دارد. بيشتر ين تو ليد ممكن با كمتر ين هز ينه، به ازاى هز ينهُ كل هو بو رد نظر ، وسيلهُ منحنى




 تابع توليد خاص، يك تا تابع توليد متجانس است است تابع توليد به صو رت زير است: $\mathrm{P}=f(a, b)$

اين تابع متجانس n درجه است اكر : $f(x a, x b)=x^{n} f(a, b)=x^{n} \mathrm{P}$

باشد. $n$ عدد ثابت و $x$ عدد مثبت حقيقى است.
اگيراء



اگر n>1 باشد، بازده هاى مقياس، صعودى است؛ بدين معنى كه هر كاه عو امل را
 هر گاه ا>n> ا> بر رسى خواهيم كرد. تانبع تو ليد متجانس خطى، كه بيشتر اوقات مو رد استفاده قر ار مى گيريرد، تابع كاب


1. Cobb-Douglas

$$
\mathrm{P}=k \mathrm{~L}^{a} \cdot \mathrm{C}^{(1-a)}
$$

$a<1$ در دابطهُ بالا، L نمايشگر عامل كار، C سرمايه و $k$ و $a$ اعداد ثابت و مثبت
است.
هر گاه C L L L ا در عدد ثابت v ضرب كنيم، رابطهُ زير را به دست مى آوريم:

$$
k(v \mathrm{~L})^{a}(v \mathrm{C})^{1-a}=v^{a} v^{1-a} k \mathrm{~L}^{a} \mathrm{C}^{1-a}=v \cdot k \mathrm{~L}^{a} \mathrm{C}^{1-a}=v \cdot \mathrm{P}
$$

بنابر اين، ملاحظه مى شود كه منظو ر تابع متجانس خطى است. اين تابع خصوصيات مختلفى به شر ح زير عرضه مى دارد:
 عو امل به ترتيب مساوى با سهم عو امل در تو ليد كل مى با با بـد
 بهرهورى نهايى عامل كار از مشتق تابع توليد به دست مى آيد:

$$
\frac{\delta \mathrm{P}}{\delta \mathrm{~L}}=a \cdot k \mathrm{~L}^{a-1} \mathrm{C}^{1-a}
$$

چو ن، بنا به فرض، دستمزد پرداختى به عامل كار، بر ابر با بهره ورى نهايیى عامل
كار است، وجه دستمزد عبارت مى شود از:

$$
\mathrm{W}=\mathrm{L}\left(a k \mathrm{~L}^{a-1} \mathrm{C}^{1-a}\right)=a k \mathrm{~L}^{a} \mathrm{C}^{1-a}=a \mathrm{P}
$$

در نتيجه، رابطهٔ زير به دست مى آيد:

$$
\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{P}}=a
$$

همين استدلال را مى تو ان در مو رد سرمايه نيز كرد. Y جو
 خو اهيم كرد. † ا و در پايان، تابع كاب_داگلاس وسِيلهُ كشش جانشينى ميان عو امل كار و سر مايه

مساوى با يك مشخص مى شود. مشاهدات عينى نِشان مى دهد كه در انواع متفاوت تو ليد درجات گونـاگون

جانشينى پذير ى وجود دارد؛ بعضى از نو يسند گان، تابع متجانسى را تهيه كرده اند كه در
 C.E.S.

قسمت دوم - حدود تر كيب

## قانون بازده هاى نامتناسب






 مى پاشند....).
بنابر اين، برانى هر مقدار توليد لازم است ميان عوامل مختلف نسبت هماهنگ برقرار باشد.
§ ا. منشاءِ قانون بازدههاى نامتناسب و بسط آن








 ريكاردو قانو ن بازدههاى نامتناسب را براى توضيح ترقى قيمت غلات در انگلستان
3. Constant Elasticity of Substitution
4. Arrow 5. Chenery 6. Minhas 7. Solow
8. The Review of Economics and Statistics, Aug. 1961. p. 225 ff .
fAO تركيب غوامل توليد
 كشاورزى نزولى است، حال آنكه هزينه هاى توليد آن صعودى مى باشد. اين امر

موجب افزايش قيمتها مى شود. استوارت ميل عقيده دارد كه اين قانو ن در كشاورزى ارزش و اعتبار ندارد؛ در صنعت، بازده معمولا متناسب تر از هزينه است است




 بنابر اين، قانو ن بازده هاى نامتير الناسب عـي

 عامل يا عوامل ديگر تغيير ننمايد، محصول نها عايى عامل متغير (يعنى بازده هر واحد



 محصو ل نهايى ناميده می شود.

 به كاهش، نر خاح رشد آن رو به تنزل مى نهد.




 محصو ل نهايى منفى مى گردد (زير| تنزل محصو ل كل تغيير منفى را نشان مى دهد).



ملاحظه مى شود كه محصول متوسط ابتدا با سر عت كمتر از محصو ل نهايى رشد

 روابط ميان مقادير نهايى و مقادير متو سط مى رسيم: الف) اگر مقدار نهايى از مقدار متو سط تجاوز كند، مقدار متو سط افزايش يابنده است (مقدار نهايى، مقدار متو سط را بالا مى برد)؛ ب) اگر مقدار نهايیى كو حكتر از مقدار متو سط باشد، مقدار متو.سط تنزل مى يابد


نهايیى صعودى يا نزولى و يا ثابت باشد)؛ پ) اگر مقدار نهايی ثابت و بر ابر با مقدار متوسط باشد با مقد مقدار متوسط نيز ثابت ت) اگگ مقدار نهايى صعودى يا نزولى ودر نقطهُ معين مساوى با مقدار متو سط باشد، مقدار متوسط در اين نقطه به يك بيشينه يا به يك كـك اينك مى تو انيم منحنيهاى محصور ل كل، محصو ل نهايى و محصول متو لـوسط راترسيم

نماييم. شكل اين منحنيها روابطى را كه هم اكنو ن شرح داديم، بيان مى كند.


در بعضى از مو ارد، روابط ميان عو امل و تو ليد درست همانند با روابطى نيست كه بر رسى كرديم.
ممكن است بازده هاى نهايى، به محض آنكه واحدهاى عانى عامل متغير را افزايش

 مهمى از عمليات تو ليد، وجود داش



هنگامى كه محصول نهايى ثابت است، محصول متوسط برابر با محصول نهايى مى باشد و نيز ثابت است.


اين حالت در صنايع تبديلى فر اوان ديده مى شود. در در اين گو ونه صنايع، شمار ما ماشين



 افتند.



 دارد.
محصول نهايى نمى تواند تا بى نهايت همر اه باتو ليد افزايش يابي: اين جر ير يان مستلنم آن آن است كه

 كشاورزى يشتر خواهد بور دو



 است و عوامل توليد در اندازمُ معين مكمل يكديگر مى باشند.

FA9 تركيب عوامل توليد
§ §


 مانند كار بدون مهارت؛ كار با مهارت؛ مثار كار كار مدير يت. قانون كار بايد مار موافق اين اشكال تر كيبهاى فراوان را در نظر بغيرد؛



「 تذريج كه تكامل. پذيرد، نقطها

Y (

 وضعيتهاى مختلف پديد آيد:
 تابت مقياس وجود دارد. در واقع، افزايش كليهُ عوامل به يك يك نسبت به منزلذّ ازدياد مقياس جر يان توليد است. - ممكن است محصول به نسبت زيادترى افزايش يابد: مى گو ييم بازدههاى مقياس، صعودى است.
 نزولى است.

بنا بر اين، لازم است به دقت بازده بد ازاى مقياس معلوم را از تغيير بازدههاى مقياس





هنگامي كه بازدههاي مقياس ثابت باشد، قطر OA كه ازمبداء مى گذرد، به وسيلة منحنيهاى محصول بر ابر (O $\left.a_{1}=a_{1} a_{2}=a_{2} a_{3}=a_{3} a^{2}\right)$ به قطعات برابر تقسيم مى شود. اين خاصيت ناشى از تعر يف يك سطح توليد متجانس است، مانند وضعى كه افرايش متناسب و يكسان در دو عامل موجب افزايش متناسب و برابر در توليد مى شود. اگر بازدههاى مقياس، نزولى باشد، چنين خو اهيم داشت
 مقياس صعودى باشند، قطعه خطها بيش از پيش كو





محصول اضافى بايد مقدار متزايد نيروى كار مو رد استفاده قرار گّيرد. جنين به نظر مى رسد كه، هنگامى كه بعضى از عوا امل تعيين نشده بار باشنده اما هم همه بتو انند تغيير نمايند، يعنى موقعى كه مقياس توليد بتو اند تغيير بيذيرد، وضعيتى وني

 صرفهجو ييهاى داخلى مقياس و زيانهاى داخلى (جريانهاى خلاف صرفهنو مقياس است. صرفدجو ييهاى داخلى مقياس ناشى از رشد بنگاه بوده و به علل گوناگون زير

تر تويب عوامل توليد
مر بوط است:

 سطوح بالآى توليد به شكلى اقتصادي بانى به كار رودئ



 بازرگانى مؤثر).



 بزرگ مى شود. به اين ترتيب، عامل انسانى انيانى، بازدههايى نزولى را خا خصلت تقريباً اجتناب نانیير توليد مى گِرداند.

## قسمت سوم ـ كارآيى تركيب:

## بهرهورى


 امكان با كمتر ين هزينه مى رساندا


 مجموعهُ كالاها و خدمات مى باشدير). بنابر اين، كارآيى سازمان توليد بايد هم در قلمر و بنگاه و هم در مقياس ملت ارزيابى .
9. Bureau International du Travail (B.I.T.)
§ ا. تعريف و اندازه بهرهورى
بهرهورى از لحاظ نظرى به صو رت رابطهُ ميان محصول و و عو امر امل تو ليد تعر يف مى شود، يعنى مقدار ثر وتى كه تو ليد شده و مقدار منابعى كه در جر يان اين تو ليد به كار

رفته است:




 عمل مى آيد (نفت، مواد معدنى مرينى).






 است. بهرهورى كار در موارد زير اندازه گير ى مى شود




 تعيين مى شود.
 بهرهورى بدين شرح تهيه كرده است

 محاسبه گردد:

الف. بر حسب ساعت كار يك كارگر: ممكن انست ميان نير وى كار مستقيم، يعنى مستقيمأ اختصاصى به


 كاركنان، خدمات حسابدارى؛


 نير وى كار در سال محاسبه شود
ب) بهر هورى عامل كار را نبايد با بهرهورى عوامل توليد يكى پنداشت. عوامل تو ليد در يك صنعت يا يك ملت به كار مى مروند.









 سال 1901 التا 190f بوده است.
 نيز نشان مى دهند كه بهرْورى عامل كار شار شاخص منا

 بدين شرح معمو ل گرديده است:

 دارد. كلئ عناصرى كه در محاسبه وارد شدهاند برحسب "(حجمه"، يغنى به قيمت ثابت مى باشند.

درباب ساعات كار مى توان دو صو رت را در نظر گر گت: يكى ساعيات سات كار سه گر وه فعاليت كه
 كشو ر؛ يا فقط ساعات كار اين گر وهها جمع شود.



 كالاهاى تجهيزاتى را منظور ر مى دارد.



 شايسته مسائلمى را توضيح مید دهد كه امروزه در كشاورزى فر انسه و در نتيجه در اقتصاد ملى مطرح هستند."






 برقرار مى گردد.
 يعنى افزايش دستمزد؛ سود بيشتر؛ كاهش قيمتهاى فر وش محصولاتى كه برايى گر وه مشتر يان نافع و مفيد است. تساوى اضافه بهرهورى كلى با مصارف اين اضافه يك رابطهُ محاسباتى است و در باره روابط

 كاهش پاداش بعضى از عوامل ( سود زياد بالا نباشد) يا وسيلهُ تر قى قيمتهاى فر وش محصولات تأمين
11. L.A.Vincent, Etudes et Conjoncture, mai 1961, août 1961, mai 1962.
12. Centre d'Etudes des Revenus et des Coûts: Les comptes de surplus des entreprises, 1973.

F90 تركيب عوامل توليد

مالى بشود. در اين صورت است كه مىتوان كفت اين اضافه را بعضى از عوامل توليد پايجاد كردهاندهر.


 استهلاك • .

 (1^.. اضافهاى كه بنگاه به دست آورده از اين قرار اس است: (1.9...-1.....)

اين اضافه به تر تيب زير به عناصر وارد در جر جر يان توليد مر بر بوط مى شود:
 FIr.....-F........ =1/r برای سهامداراران: ميليون




 تأمين مالى از منابع خود در دوره پپشين و به به سود بنگاه تفكيك بها به عمل آيد.



مى دهد و مى تواند به اجر ایى سياست درآمدها آما كـك بر سانـا

## §§. ٪. شرايط بهرهورى

بهرْهورى، در محدودهُ ملت يا واحد تو ليد. به شر ايط مختلف بستگى پيدا مى كند: الف) اوضاع فنى

سه وضع فنى وجود دارد:
() ) مقدار و كيفيت تجهيزات ــ تجهيزات سنگين و مهم همانا تو ليد سر يع با هزينغ ناهِيز را امكان پذير مى كند و از خستگى كارگر مى كاهد. با اين همه، لازم است فر اوانى تجهيزات بدون ((بيكارى ماشين)" باشد: ماشينهاى جديد بدين جهت ساخته مى شوند
13. P. Massé, Compétition et performances, L'Expansion, avril 1968.

كه به طرزى مداوم و پيو سته، طى چند سال، با آهنگ معين سالانه كار بكنند.
 نير وى كار كمك برساند و با امكانات وى انطباق و سازش پی پيدا كند، وگرنه تجهيزات بدون اقدام به آمو زش حر فهاى نير وى كار نمى تو اند بر توليد بيفزايد.
 از فر اگردهاى تكرارى؛ گُ وه بندى فر اگردهاى همانی بزرگ زنجير ى و بهبود شر ايط كار كار است.
 از شيوههاى (انظارت بودجهاى)" (مر اقبت و دقت در پيشبينى قيمت تمام شده، هزينههاى عمومى و ذخاير ).
ب) شر ايط انسانى
شر ايط انسانى در دايرهء علم "اروابط انسانى") .قرار مى گيرد. اين علم به ويزه در ايالات متحده به شر زير تدوين گرديده است:


 مو رد علاقهُ اوست، ضمن استفاده از تجر بهُ وى ارى پ) شر ایط روانیی
بهرهورى پيش از هر چيز مبين حالت روحى و (اخلقيات)، است و از يك سو به گر ايشهاى فكرى مردم، به استعداد در انطباق با تحو ل علمى و فنى و از سو ى ديگر به ذوق و سليقه در تغيير و تجدد بستگگى دارد. ت) شر ايط /فتصادى
هر قدر اقتصاد در رونق و شكو فايى بيشتر باشد و توليد افزايش يابد، بهرهوزى





مو جب تنزل كارآيى مى گردد. بر رسى رداوى و اسميت، كه در بالا بدان اشاره شد، اين نكات گو ناكّون را تأييد مى كند. در

FqY تركيب عوامل توليد





 دنبال فشارهاى تورّمى است.


 نسبتها بر حسب مقادير فيزيكى محاسبه شده اند، اما اما از لحاظ اقتصا اقتصادى فاقد معنى
 بتو انند خصلت اقتصادى تصدى يك بنگاه، يك صنعت يا يك ملت را را تعر يف نمايند. رشد

 نتيجه، نمى بايستى بتو انند القاءِ شبهه بنمايند.

قسمت چهارم - مقدمه بر برنامهريزى خطى





 مقدار عو امل لازم براى تحصيل محصو ل معين و بيشتر به فر اگردها يا يا به فعاليتهاى بمو رد استفاده مر بوط مى باشد.
 مانند فرمول ساختن صابون، روش پالایش نفت و جز اينها.

در بعضى از موارد، شمار زيادى فراگرد در دسترس قرار دارد ارد؛ إما در اغلب صنايع يا

 موجود اندك است؛ اسر؛ هر ماشين مو افي اوليه، نير وى كار، انرظى و غيره) كار مى كند. اين عوامل امل تو ليد با ما ماشين همكارى مى نمايند. قابليت جانشينى ميان عو امل تو ليد كه نها نيايو ن در تحليل
 خود فر اگردهاى توليد كه عوامل را به نسبتهاى معين به كار مى برند، تغيير بیذيرند.


 نرخهاى استفاده از عوامل گو ناگون و نرخهای تو تو ليد محصولات مختلف تعر يف

 بدين قرار (اديدگاه)" برنامهريزى خطى را مى تو ان به صو رت زير خلاصه كرد

 فعاليتها (يا فراگردهاى) گو ناگو ن بنگاه رسيدن به اين هدف را مدكن گرداند
 بر اساس تقسيمات بیى اندازه كوچك و تفكيك پذير تغيير بپذيرد. در نتيجه، شمار نامحدودى فر اگرد در دسترس است كه هر يك با كمى تغيير در نسبتهاى عوامل و
 * توليد مى تواند به شمار محدودى فعاليت تجزيه بشود و هر يك از اين فعاليتها بنابر روابط فيزيكى معين ميان عو امل و دحصو لات مشخص مي ريٍ رِدد. هر بنگاه چند فعاليتى، در جست وجود كه دايره آزادى انتخاب را محدود مى سازند، از در سازش در آيد؛ اين محدوديتها، به
14. Dorfman, Samuelson and Solow, Linear Programming and Economic Analysis (1958), p. 141.

عنوان مثال، از اين قرارند: محدوديت در بعضى از ظر فيتها؛ تخصيصهاى كيفى بر ایى إي
 اينها مقر ر داشتهاند؛ الزامات

 (مثلا X نبايد كمتر از .


 (بامُل)


 بيشتر مى تواند تكر ار شود. و در يايان، هزينه، دريافتى و و سود، متناسب با با سطح توليد افزايش مى يابد.




 بر نامهر ريزى خطى است) "





در اين حالت، بناكاه مى تواندهر مقدار از عوامل مو رد نيازخود ربا به هزينٔواواحدثابت فراهم آررد.
15. J. W. Baumol
16. Les techniques modernes de gestion des entreprises, p. 387, Paris , Dunod.

 سرمايه را به كار مى برند و فقط يك محصو ل را تو ليد مى كتند. اين واقعيت كه OD , OC ،OB ،OA خطوِ طستقيم هستند، ايجاب مى كند كه رابطهُ ميان منابع سرمايه و منابع كار در كلئُ سطوح توليد يكى بوده و بر ابر با شيب خط است است.
 عو امل وجود دارد.
D , C ،B ،A نمايشگر مقدار تو ليد مساوى است كه به تر تيب از كار برد فر اگردهاى J K ، L ،M به دست مى آيند. به اين تر تيب، ثابت بی كنيم كه I J K L M N نما يشگر منحنى مقدار بر ابر است؛
 مى باشد. خط قيمت XX ال هانند خطى كه قبلا در نمودار خطرط مقدار برابر كشيدهايم، تر سيم مى نماييم
 C به دست آوريم؛ به ازاى نظام قيمتهاى نسبى كه XX معين مى كند، فر اگرد C $C$ بهينه است. اكر خط قيمتها YÝ باشد، فر اگرد C بهينه است، اما فر اگرد D و نيز هر تر كيبى ازدو فر اگرد C $C$ و نيز بهينه است. D بنا بر اين ملا حظه مى شود كه يك بر نامهُ بهينه، هميشه ممكن أست به وسيلّ فر اگردى اجر ا گردد كه بستگى به شيب خط قيمتها دارد.
 توليد محلود با شند.
در اين حالت بنگاه مى تو اند اين عو امل را به مقدار معين بيشينه و به قيمت ثابت به دست آورد، و اما



الف) نختَ فرض مى كنيم كه فقط مقدار سرمايه محدود است؛ FF́ خط محدوديت سرمايه است (شكل (Y0).

 بالاتر، مماس بر خط FF́N معين مى شود: منحنى مقدار برابر J́ḰĹḾ مى باشد و فر اگرد OA OA به كار

ب) اكنون فرض مى كنيم كه دو عامل كار و سرمايه محدود باش باريند.


 بتو ان به دست آورد، نياز دارند.




 J"K"L"M"


 (مساوى با OT) به كار مى بر يم.

به اين ترتيب به دو تتيجه گيرى بسيار مهم زير مى رسيم:





 خو اهند داشت.








 معين مطابقت خواهر اهد كرد.





 به نام اصل دوگانگى استفاده از منابع و و تعيين قيمتها معر وف می بی باشد




 مجمو عهأى از سطوح فعاليت كه سود ويثّه را بيشينه كند و در عين حال دو دسته شر ط به شر ح زير را رعايت نمايد:

- هيج سطح فعاليتى نبايد منفى باشد؛
- ميزان منابع كمياب مو رد استعمال در نعاليتهاى گوناكو ن نبايد از مقدار موجودى هر يك ازاين منابع |فزون گردد.
فرض مى كنيم يك بنگاه صاحب دو منبع
 بيشينهكردن سود P عبارت است. از:

$$
\begin{gathered}
\mathrm{P}=\mathrm{P}_{1} \mathrm{X}_{1}+\mathrm{P}_{2} \mathrm{X}_{2}+\mathrm{P}_{3} \mathrm{X}_{3} \\
a_{11} \mathrm{X}_{1}+a_{12} \mathrm{X}_{2}+a_{13} \mathrm{X}_{3} \leqslant \mathrm{C}_{1} \\
a_{21} \mathrm{X}_{1}+a_{22} \mathrm{X}_{2}+a_{23} \mathrm{X}_{3} \leqslant \mathrm{C}_{2} \\
\mathrm{X}_{1} \geqslant \mathrm{O}, \mathrm{X}_{2} \geqslant \mathrm{O}, \mathrm{X}_{3} \geqslant \mathrm{O}
\end{gathered}
$$

شر ايط از اين قرار است:







 و نيز جستوجوى قيمت منابع كمياب است به طر زى كه ضمن رعايت دو شر ط زير هزينهُ كل كمينه بشود:

 به منابع كمياب تعلق يابد



$$
C=C_{1} Y_{1}+C_{2} Y_{2}
$$

قيمتهاى انتــابى منابع كمياب تحت شر ايط زير است:

$$
\begin{gathered}
a_{11} \mathrm{Y}_{1}+a_{21} \mathrm{Y}_{2} \geqslant \mathrm{P}_{1} \\
a_{12} \mathrm{Y}_{1}+a_{22} \mathrm{Y}_{2} \geqslant \mathrm{P}_{2} \\
a_{13} \mathrm{Y}_{1}+a_{23} \mathrm{Y}_{3} \geqslant \mathrm{P}_{3} \\
\mathrm{Y}_{1} \geqslant \mathrm{O}, \mathrm{Y}_{2} \geqslant \mathrm{O}
\end{gathered}
$$

(هر ناسساوى مبين اين معنى است كه مقدار منابع اختصاصى به تو ليد يك واحد از


باشد.)
در صو رتى كه مستلهُ كمينه كردن حل گردد، سطوح استفادهُ بهينه فعاليتها مى تو اند معين بشوند و ارزش كمينه حاصله بر ابر با ارزش بيشينهأى است كه با مسئلهُ استفاده از منابع ارتباط دار دارند.

 دارد، بدين معنى كه منافع شود. مسئلهُ كمينهكردن (يا دومى)، به نو بهٔ خود، داراى دو متغير

 () به فرض آنكه ارزش P از متغير P، كه بايد بيشينه باشد و ارزش كمينه باشد، تجاوز نخو اهد كرد)؛

「 「 اگر در راهحل بهينه، يك نامساوى دريك مسئله متضمن استفادهُ جزئى و ناتمام ازظر فيت باشد،

 در يك راهحل بهينه مو رد استفاده قرار نگيرد، قيمتى كه بدان داده مى شود، صفر است؛ اين اين هنبع

 مسئله دومى سساوى باصفر است؛ اين توليد تحقت نخو اهد يافت. اين نتيجه دلالت دارد كه منابع
 اصل دوگانگى استفاده از منابع و تعيين قيمتها حل مسئله بيشينهكردن يا كمينهكردن را كا بنابر



 نظام قيمتها، به ازاى شر ايط فنى معلوم، مى تو اند استفادهُ مؤثر از منابع كمياب را وا امكان پِير نمايد


1) Sur la combinaison des facteurs et la fonction de production
H. Luavali, La notion de fonction de production (Cakiers du Stminaire d'Econometric, no 5, 1959).
R. Frutr, La fonction de production do Cobb-Douglas (Rewne sconomique, mars 1962).
J. Schumperter, History of Economic Analysis, p. 1026 ot buiv. (Oxford University Preas, 1954).
2) Sur la loi des rendements non proportionnels
M. BYE, La loi des rendements nor proportionnele (Lyon, 1928).
P. Fromont, La loi des rendements decroissants (Revue d'feonomie politiqua, 1928).
J. M, Cassers, On the Law of Variable Proportions, in Readings in the Theory of Income Distribution p. 103 (Londres, Allen and Unwin, 1950).
G. Sricles, Produstion and Distribution Theories (New York, 1946).

## 3) Sur la productivits

J. Fourastis, La productivite (coll. \& Que sais-je 9 m, Paris, Presses Universitaires de France).
J. Dayse, Productivito, mesure du progrès (Paris, 1952).
O.E.E.E., Torminologie de la productivite (Paris, décembre 1950).
L. A. Vincestr, RAffexions sur la productivite (Etudes es conjoncture, mai 1958).
National Burean of Economic Research, Outpus, Input and Productivity Measurement (Studies in Income and Wealth, vol. 25), Princeton, 1961.
W. B. Reddaway et A. D. Surin, Progress in British Manufacturing Industries in the Pariod 1948-1954 (The Economic Journal, mars 1960).
4) Sur la programanation linćaire

L'ouvrage fondamental est celui da:
Dorfman, Samubison et Sonow, Linear Programming and Economic Analysis (New York, Mac Graw Hill, 1958).
Une utile introduction a l'étude de la programmation est fournie par deax articles, dont nous nous sommes inspirés an texte:
R. Dompana, Mathematical, or « Linear » Programming (The American Economic Reviero, décembre 1953).
W. J. Baumol, Activity analysis in one lesson (The American Economic Revieu, décembre 1958).
Enfin, le Pr Hrcxs a publié sur cette question un très important article : Linear Theory, dans The Economic Journal, décembre 1960.

عنوان دوم

## قيمت كالاها و خدمات

منابع اقتصادى كمياب هستند و مطابق قاعدهُ كلى، كالاها و و خدمات مصر في
 نـى كندلد.




 تملك دارند، بايد موارد استعمال اينان را را بر گزينيند.

 و كار بر د آنها در جهات انـي ارضاى نيازمنديها بستگى دارد.






 كدام قيمتى دارند؛ قيمتهاى مختلف بازتاب نر نهايى است كه محصولات گو ناكو ن،

يعنى ارزش مبادلها آن آنها بر ايـن پايه ميان خودشان مبادله مى شو ند. ارزش مبادلهاى يك كالا نسبت به كالاى ديگر، مقداربى از اين كالاست كه بايد تحو يل داد تا يك واحد از كالایى ديخر را به دست آورد؛ ارزڭ مالا مبادله با معاوضهُ كالا با با با كالا يا مبادلّ. مستقيم ارتباط دارد
 گيرد، پو ل از معأيب مبادلّ مستقيه كاكِّلا كا كالا در امان مى ماند. مبادلّ كالا با با كالا



 راهانداز را در نظام اقتصادى ايفا مى نمايد، بدون آنكه عدم تعادلها

 قيمت كالاها و خدمات حاكم بر تصميمأب مصرف كنند گان است: تغيير در قيمت

 قيمت كالاها و خذمات حاكم بر تصميمات تو ليد كنند گان نيز مى باشد الشد. اينان، بنابر آنكه قيمت فر وش محصو لات نسبت به قيمت تمام شده بالا بر ود يا پايين بيايد، ميل

 زمين يا مستغالات را نيز در نظر مى گير ند.
 استعمال كار، سر مايه و اراضى آنها نافذ و مؤثر است. به أين تر تيب، قيمت عو امو امل تو الو ليد در تعيين درآمد عو امل تو ليد مشاركت دارد وارد
قيمت كالاها و عو امل توليد در بازارها، به هنگام تلاقى تقاضا با با عر ضه تشار تشكيل




1. L.Amoroso

قيمت كالاما و خدمات 0.9
استعمالى است كه ضر ورى به نظر آيند و استفاده از آنها مؤثرتر باشد.





 مى دهد: (امر ا با ملاحظه و احتياط به كار بر يد ايد، زير ا كمياب هستمه). نظام قيمتها يك نظام علامتدهندي ايكد است كه ميان تصميمات عاميلان اقتصادى هماهنگى و توافق ايجاد مى كند.


بر ای جامعه بهتر ين صو رت نيست. اين نظام مמكن است در بعضى از مو ارد بى تأثير و ناتوان باشد بان در در مو ارد ديگر،




 بر ایى بهتر ين طر ز استفادهُ زمانى از منابع جا جامعه است و قصد انـانحر ان و وتضييع منابع را ندارد.
دوم - در استفاده از منابع اقتصادى و هماهنگى ميان تصميمات عامیانلان اقتصادى






 آن تأمين تحقق بر نامهُ استعمال منابع |قتصادى به موجب تصميم مقامانمات مسنو ل است.

چنان كه مثال اتحاد شو روى نشان مى دهد، مقامات بر نامهريزى قيمتها را معين
 كار مى رود؛ قيمت نمى تو اند تحت تأثير و نفوذ عرضه قرار گيرد، زير ا توليدكنندگان
 ماهيت و كاركرد با قيمت در اقتصاد بدون مر كزيت بسيار تفاوت دارد و تنشهاى كميا بـي




 محصو ل كلى را توضيح بدهد.

 كاملا مو رد استفاده قر ار مى گیردي؛
 - و در پايان، اين استدلال را در اقتصاد بسته مى كنيم، بدون آنكه روابط كشور را با با خارجه در نظر بغير يم.







 به خاطر داشته باشيم كه اين دو مقولهُ قيمت به يكديگر مر بر بو و و وابسته مى باشند:
 چهارم - مشاهدات تجر بى، تنو ع فو ق العاده در قيمت كالاهها و خدمات را نشان مى دهد. موارد زير را مى توان تشخيص داد:

خدمات؛

- بنابر مر حلُّ مبادله كه قيمتها دخالت نمايند: قيمتهاى عمده؛ قيمتهاى نيمهعمده و قيمتهاى جزئى؛
- بنابر شر ايطى كه قيمتها با رعايت آنها تشكيل مى شو ند و يا با شكل بازار و دخالت دولت ارتباط دارند.
 تنوع وقايع را از نظر دورندارد. در فصول آينده، كوشش شده شده است اين دو هدف بر آورده شود.



## 1) En langue françaiso

C. Abrafam et A. Thomas, Microéconomie (Paris, Dunod, 1966).

Louis Baudin, La monnaie et la formation des prix ( $2^{e}$ éd., 1947).
Louis Franck, Les prix (coll. a Que sais-je ?n, Paris, Presses Universitaires de Frsace).
J. M. Henderson et R. E. Quandt, Micro-économie (Paris, Dunod, 1967).
E. Malinvaud, Legons de micro-économie (Paris, Dunod).
J. Marchal, Le mécanisme des prix (Paris, Médicis).
F. Perroux, Cours d'économie politique, t. III (Paris, Domat-Montchrestien).
G. Pirou, Traité d'économie politique, t. VII (Paris, Sirey).
2) En langue étrangère
J. S. Bain, Price Theory (Holt, 1952).
E. H. Chamberlin, The Theory of monopolistic Competition, $7^{e}$ éd., 1956 ; (trad. fr., 1953, Paris, Presses Universitaires de France).

- Towards a more General Theory of Value (Oxford University Press, 1957).
E. H. Chamberlin, ed., Monopoly, competition and their regulation (Londres, 1954).
R. Dorfman, The Price System (Prentice Hall, 1964).
M. Friedman, Price Theory (Chicago, Aldine, 1967).

Fritz Machlup, The Economics of Sellers Competition (John Hopkins, 1952).

- The Political Economy of monopoly (J. Hopkins, 1952).

Joan Robinson, Economics of Imperfect Competition (Londres, 1933).
W. J. L. Ryan, Price Theory (Londres, Macmillan, 1958).
E. Schnemer, Pricing and Equilibrium (Londres, Hodge, 1952).
T. Scitovsey, Welfare and Competition (Irwin, 1951).
G. S. Stigler, Theory of Price, $2^{\mathrm{e}}$ éd. (New York, Macmillan).
H. von Stackelberg, Marktform und Gleichgewicht (Vienne et Berlin, 1935).

American Economic Association, Readings in Price Theory (Irwin, 1952),

## فصل نخست

## عناصر تعيين كندهُ قيمت در بازار <br> تقاضا و عرضه

قيمت كالاها و خدمات در بازارهايى كه عرضه و تقاضا به عمل مى آيد، تشكيل مى شود.




 اشخاص است كه با يكديگر روابط بسيار نزديك كار و كسب دارند و و روى يك يك محصول

بازار، محلى، منطقة ای، ملى يلى يا بين المللى است است

 عرضه و زمانى به تقاضا داده اند


 استو ارت ميل در اين باب ير معغى به نظر می رسد، مشعر به اينكه ارزن جارى با تا تغير ات نتطهمهاى

[^9]QIY عناصر تعيين كندةٌ قيمت در بازار
كثير تشكيل دهندهُ دريا تطبيق مى نمايد؛ ارزش طبيعى، متناسب با هزينه توليد است و با سطح متو سط إقيانوس مطابقت مى كند.




 داده، بدون ارزش است: بنابر اينى، فايدهُ مرواريد است است كه هم ارزش اين اين مرواريد و هم ارزن كار كار غواص را ايجاد مى كند.











 بنابر اين، عرضه و تقاضا دو عامل إساسى و تعيين كنندهُ قيمت به شمار مى آيند و




 سنتها و فشارهاى اجتماعئى نيز بايد مو رد تو جه قر ار گيرد.
3. P.L.Reynaud, Economie politique et psychologie expérimentale, 1946.
4. J.Marchal. Essai de révision de la théorie des prix à la lumière des progrès de la psychologie moderne, Mélanges Hans Mayer, 1949.






 تقاضا مطابقت مى كند.


 گرفت









تقاضا و روابط آنها را در نظر بگيرد.

بر رسى خو اهيم كرد.
قسمت اول - تقاضا
 طر زى عقلايى عمل بكند يا تحت تأثير محيط قر ار گيرند، آمادها اند به قيمت معين خر يدارى نمايند.

هر محصو ل يا هر خدمت موضوع تقاضايى است كه از از صنعت توليدكنتده يا



 § ا. تقاضاى يك كيكا كالْ يا تقاضا از از صنعت











 قيمتها در درون اين صنعت قر ار ندارد، بها كنار می كذار ارد.

 بعد).
مصرف كننده، به ازاى مخارج مصر فیى و قيمتهاى معين دو كالاى A B A، B، هزينهُ خود
 نسبت ميان قيمتهاى اين دو كان الا باشدي

 مصرف كننده مى تو اند خر يدارى كند.
نقطُّ مماس خط XY بر منحنى بى تفاوتى مصـرف كننده تـر كيب بر گزيــدهُ


مصرف كننده را نشان مى دهد. شيب منحنى بى تفاوتى در نقطةٌ P همان شيب خط قيمتهاست.
 است، چنين خو اهيم داشت:

$$
\frac{\mathrm{OY}}{\mathrm{OX}}=\frac{\mathrm{R}}{\mathrm{P}_{\mathrm{B}}}: \frac{\mathrm{R}}{\mathrm{P}_{\mathrm{A}}}=\frac{\mathrm{P}_{\mathrm{A}}}{\mathrm{P}_{\mathrm{B}}}=\mathrm{TMS}_{\mathrm{BA}}
$$

اكنو ن به نظر يُ انتخاب مصرف كننده با دقت بيشتر مى نگر يم و به به اين ترتيب واكنشهاى مصرف كننده را در بر ابر تغيير درآمد خود و در بر ابر تغيير قيمتها بر رسى
 تقاضاى كلى يك كالا را در بازار مى تو انيم بشناسيم. الف) واكنش مصرف كنندهُ در بر/بر تغيير درآ مر مد خر خود
 قيمت دو كالاى A و B بدون تغيير مى ماند.



خط بوج جه يا خط قيمتها بهراست جابهجامى شود.خط جديد بودجه به موازات خط

OIV عناصر تعيين كنندهُ قيمت در بازار
بو دجهُ قبلى است. در واقع، دو خطط شيب يكسان دارند، زير ا نسبت ميان قيمت
نپّير فته است.






است.
با اين همه، در بعضى از موارد، شكل منحنى فر ق مى كند: هنگامى كه درآهد با بالا

 بدين تر تيب، مصرف كنند گان، وقتى كه ذرآمدشان المر افزايش يابـ، كرهنباتى و بيشتر گو شت، كره و ميوه می خـر خرند.
 اكنو ن حالتى را بر رسى مى نماييم كه درآملـ مصرف كننده تغيير نكند، ولى قيمت يكى از محصو لات تغيير بپذيرد.

 آورد.
مكان نقاط تعادل مصرف كننده، هنگامى كه قيمت يكى از محصو لات تغيير نمايد،
 تقاضاى مصرف كننده بر ایى كالاى A انـت. شكل


 گيفن ه ناميده اند. وى بر ای نخستين بار مششاهده كرد، مو قعى كه قيمت نان بالا مى رود،


ش. شكل


شك








درآمد را مى بلعد.














EG كاهش نيافته ودرآمد مصرف كننده به ميزانى افزايش پيدا كرده بود كه به سطح ارضاء و منحنى بی"تفاوتى I منحنى
 اثر جانشينى است. اثثر جانشينى هميشه مثبت است: تنزل قيمت A موجب ازدياد مقدار تقاضا نسبت به

كالاى A و تقليل مقدار B مى شود.
اثر درآمد ممكن است مثبت يا منفى با باشد.
 اثر درآمد مى تو اند اند منفى باشيا اگگ اثر جانشينى بزر گتر از اثر درآمد با باشد، منحنى تقاضا شيب منفى دارد. در شكل
 درآهد است، تنزل قيمت كالاى A موجب إفزايش مقدار تقاضا از كالاى A A در نقطهُ


 كمتر خو اهد بود. در اين نمودار، ملاحظه مى شود كه منحنى تقاضاى $\left(\mathrm{OA}_{2}<\mathrm{OA}_{1}\right) \mathrm{P}_{1}$ P شيب مثبت دارد.



پ) تقاضای انفرادى يك كالا و اشتقاق منحنى تقاضا


 دنيايى داراى





 بنديم. در شكل OR OF كند. در اين نمايش تازه مى باشد؛ شيب خط تيمتها (يا خط بودجه


هYI عناصر تعيين كندهُ قيمت در بازار


چو ن قيمتهاى مختلف كالاى A را بر گزينيم و فرض كنيم كه درآمد مصرف كننده،



 مى بر يم. مقادير كالاى A براساس هر خط فـ قيمت معين شدهاند؛ در اين صو رت
 اين منحنى تقاضا، يك منحنى تفاضاى انفرادى است. هنگامى كـى كه كالاى مو رد نظر

 قيمتها، به سوى پايين و به چپپ تمايل دارد. مو قعى كه قيمتها انزايش يابد، تقاضا به ازای أين قيمتها زياد مى شود.
ت) منحنى تقاضاى كل يك كالا

 هم بيفزاييمر.
منحنيهاى انفر ادى تقاضا نشان مى دهند كه به ازا'ى قيمت • ا فر انك، مصرف كنندهُ
 محصو ل را تقاضا مى كنند و به ازایى قيمت 10 فر انك، مصرف كنندهُ A مقدار


 قيمت 10 فر انكك را روى محو ر عمودى مى بر يم؛ ودر نتيجه كليُّ نقاط منحنى كل تقاضا

را به دنت مى آوريم.


شی
حركت در طول منحنى تقاضا


شr
تغيير . .

در نتيجه، اين منحنى مقادير مختلف محصولى را نشان مىدهد كه به قيمتهاى متفاوت تقاضا شدهاند. به طور كلى، اين حقيقت درك مى شود كـي كه هر گاه قيمت بالا بر ود، مقدار تقاضا كا كاهش

مى يابد و برعكس؛ بنابر اين، مقدار تقاض تاضا تابع نزولى قيمت است است
 تقاضا افزايش مى يابد.
 ـ ــر آمد مصرف كنند گان؛ ــ قيمت محصو لات ديغرئر؛ ـ سليقءٔ مصرف كنندگان.




 مكان خواهد ناد. بنابر اين، شايان اهميت بسيار است كه ميان تغيير مكان منحنى تقاضا و حر كت در

QYY عناصر تعيين كندهُ تيمت در بازار
طول منحنى تقاضا فر ق بخذاريم:










 .درباردّ منحنى تقاضا از بازار به دست آوا آورده شود. ب) عوامل تقاضاى محصول

عو امل تقاضا در بازار محصول دوتاست:





"ى كند. ( قانون ("روانى) كينز).




 پايِين تز نمى آيد؛ —— قانون انگگل ${ }^{\text {¹ }}$ 6. Engel




 خذمات بخش سوم تمايل به أفزايش پی

 در تقاضا إيجاد مى كنند.





 جارى، به قيمتهاى مو رد انتظار در دوره آينده و به ذيا

$$
\mathrm{D}=f\left(p_{t}, p_{t+1}, p_{t+2}, \ldots, \mathrm{~S}_{t}\right)
$$




 مى يابد، و بر عكسر. تقاضا در دورهُ جارى، بازي سطع ذخاير است؛ هر قدر اين سطح در آغاز دوره بالاتر باشد، تقاضاى دار دوره خوأهد بود
r همچششمى اجتماعى ظاهز مى گردد. و مصرف مبين خو دنمايى را ايجاد مى كند. (وبلن
J.R.Hicks, Value and Capital, chap. 16. V. . اجو ع كنيد به: 8. ceteris paribus

Qناصر تعيين كنده: قيمت در بازار

قبلا اين نكته را يادآور شده است). اين روابط، در مر حلهُ دوم، بر اثر تقليد (اثر خودنمايى)

 احساس مى نمايند. آرزوهاى جديد پديد مى آيند و ميل به مصرف افزايش مى يابد.



 Y) تأثير سطح مصرف كه قبلا به دست آمده است - بر رسيهاى مختلف ثابت مى كنند كه سطح مصرف شخص اقتصادى، در جر يان دوره، تابع مقدار مصرف بالاترى


هز ينههاى مصر فى ديده مى شود.

## پ) كشش تقاضا

 هر كالا بسيار فرق مى كند. بنابراين، به تحليل كشش تقاضا تا رهنمون مى شو شو يم. الفردمارشال، كه اين مفهوم را بسط داده است، در كتاب اصول مى انـ نو يسد كه (اكشش ( حساسيت) تقاضا در بازار، بنابر آنكه مقدار تقاضا به ازاى تنزل معلوم قيمت به شدت يا به طر زى ضعيف افزايش يابد، شديد يا ضعيف مى باشدر). اما، غالباً آگاهى بر كشش تقا تقاضاى يك كالا متقاطع تقاضا شايان اهميت است الوت اكنون، اين دو نو ع كشش را به تر تر تيب بر رسى مى كنيم
 تقاضا را در بر ابر تغيير ات قيمت بيان مى كند، با اين فرض كه قيمت كالاهاى ديگر و درآمد مصرف كننده معلوم باشند.
اين كشش به صورت نسبت ميان درصد تغيير مقدار تقاضا و درصد تغيير قيمت
9. demonstration effect
10. J.Duesenberry, Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior.

تعر يف مى شود. هر گاه \٪ كاهش قيمت موجب <br>% افزايش تقاضا گردد، مى گو ييم، كثش تقاضا برابر با يك ايك است. بنابراين، مْى توان نوشت:

$$
e_{p}=\frac{d q}{q}: \frac{-d p}{p}=-\frac{p}{q} \times \frac{d q}{d p}
$$

فرمول بالا فقط در وضع حد كه تغيير قيمتها در آن بسيار جزئى است، دقيقاً اعتبار دارد.
علامت كشش لز وماً منفى است زير ا قيمت و مقدار در جهات مخالف يكديگر تغيير
 صو رت، هر ترقى قيمت كالا همر اه با افزايايش مقدار تقاضاست.

 كشش است. وقتى كه قيمت پإيين مى آيد، كشش به نسبت كـن كمتر زياد مى شود و به


تقاضاى كاملا با كشش


تقاضاى كششدار


تقاضا با كشش واحد



تقاضاى كاملا بدون كشس شك

هناصر تعيين كندهُ قيمت در بازار OYV

هيَّ وجه به تر قى قيمتها پاسخ نمى گو يد. هر گاه قيمت كاهش يابد، مخار تق تقليل پیدا

 در بر ابر كاهث قيمت متناسباً بيشتر است. وقتى كه قيمتها پايين مى آيد، مخارج زياد
 پ) هر گاه كشش بر ابر با واحد باشد، إزدياد تقاضا متناسب با تقليل قيمت است.
 متساوى الاضلا ع را پپيدا هى كند. بت) هنگامى كه كشش مساوى با با بى نهايت باشلد، مى گو ييم كه تقاضا دار الى كشش كامل است.
ث) مو قعى كه كشش بر ابر با صفر باشد، مى گو ييم، تقاضا كاملا بدون كشش يا كشش نایذير است.
 كه تقاضا داراى كشش باشد، ارزش جبر ى كشش ميان ا- و ه ا است. به اين ترتيب، تحو ل مخارج مصر فی، چنان كه در جدول زیر مشهود است، از كنشش تقاضا آ آْاهى مى دهد:


كشش تقاضلى يك كالا، به ازاى تمام قيمتها، يكسان نمى باشد و نبايد با كشش تقاضا و شيب منحنى تقاضا يكى انگاشته شود. شيب منحنى نسبت ميان دو تغيير مطلق است. كشش، رابطهُ ميان دو تغيير نسبىى يادو رقم درصد تغيير است.
 اين خط در سرتاسر درازاى خود شيب يكسان يكان دار


$$
e_{p}=\frac{\mathrm{QQ}_{1}}{\mathrm{OQ}}: \frac{\mathrm{PP}_{1}}{\mathrm{OP}}=\frac{\mathrm{OP}}{\mathrm{OQ}} \times \frac{\mathrm{QQ}_{1}}{\mathrm{PP}_{1}}
$$



در اين صورت، شيب منحنى، يعنى بنا بر اين، كشش تقاضا مساوى با





 هنگامى بايد مو رد استفاده قرار گيرد كه تغيير قيمت بسيار اندك بانير باشد؛ كتشش تقاضا را فقط در يك نقطه









 از منحنى يا روى قوس معين بدانيه، نه در يك نقطه از منحنى تقا تقاضا.

QY9 عناصر تعيين كندذه قيمت در بازار

كشش قوسى ميان مقادير

$$
\begin{array}{cc}
\frac{p+\Delta p}{q} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta p} \\
\frac{p}{q+\Delta q} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta p} \\
\frac{p+\Delta p}{q+\Delta q} \cdot \frac{\Delta q}{\Delta p}
\end{array}
$$

عو املى كه بيش و كم كشش زياد تقاضاى يك كالا را توضيح مى دهند، به شر ز زير، مختلف|ند:
تقاضاى يك كالا در صو رتي داراى كشش بيشتر است كه اين كالا جانشينهایى نزديك و متعدد و قيمت بالاتر داشته و در شمار كالاه هاى تجملى يا نما يشى يا بادوام با باشد، كه در اين مو رد، در صو رت ضر ور ورت، تقاضا نسبت بدان با تأخير انجام مـى كالا مو ارد استعمال فر اوان داشته باشند ور اين مور اين ارد بتو انند بر حسب ميزان اهميت ترتيب يابند.
 جانشين نداشته و به گر وه كالاهای ضر ورى تعلق داشته و يا مكمل كالای دي ديگر باشد.
 كشش تقاضا نسبت به درآمد و كشش جانشينى بستگى دارد. الف) كشش تقاضا نسبت به درآهد (er $)$ نشان مى دهد كه مه مصرف يك كا كالا به دنبال تغيير در درآمد مصرف كننده چگگونه تغيير مى پذيرد. اين كشش را رابطهُ ميان تغيير نسبى مقدار تقاضا و تغيير نسبى درآمد عر ضه مى دارد:

$$
e_{r}=\frac{d q}{q}: \frac{d r}{r}
$$

كشش درآمدى معمو لا مثبت است: تغيير در درآمد مصرف كننده و تغيير در ميزان هزينه برإى يك كالا، مطابق معمول، فقط با يك استثناه، علامت يكسان درا دارند: اين
 اندازهُ كشش درآمدى مى تو اند به عنو ان ضابطهُ تشخيص كالا هاى اساسى( كالاهای غير اساسى (e, است سطح درآمد مو رد تو جه قرار گيرد: كالاهايى كه به ازانى سطح معين درآمد
"(غير اساسى") مى باشند، ممكن السنت به ازاى سطح ديگر درآمد پاساسىى") بشو ند. ب) كشش جانشينى


 مى آيد:

$$
e_{s}=-\frac{d\left(\frac{\mathrm{X}}{\mathrm{Y}}\right)}{\frac{\mathrm{X}}{\mathrm{Y}}}: \frac{d\left(-\frac{\mathrm{dY}}{\mathrm{dX}}\right)}{\frac{\mathrm{dY}}{\mathrm{dX}}}
$$

هنگامى كه كشش جانشينى بر ابر باصفر باشد، دو كالا مى تو انند جانشين يكديگر
 هيِّ وجه تحقق نمى پذيرد. مو قعى كه كشش جانشي همانند بوده و جانشين كامل يكديگر مى باشند


 كه بر ای كالاى X خر ج $X$ جشده أست. مى تو انيم تساوى زير را بنو يسيم:

$$
e_{p}=\mathrm{KX} \cdot e_{r}+(1-\mathrm{KX}) e_{s}
$$

طرف اول معادله اين دعنى را مىدهد كه افزايش مقدار تقاضاى يك كالا، به دنبال كاهش قيمت، بستگیى به اثر درآمد دارد. اثر اخير، از يك سو به نسبت درآمد قبلى كه



 نسبت درآمدى است كه بر ای X خر ج نشاهه، يعنى نسبتى از درآمد كه به ازا مى تو ان X را جانشين Y ساخت (1-KX ) . Y تقاضاى اين كالا نسبت به قيمث كالاى ديگر، يا كشش متقاطع تقاضا (e) نيز شالا

|هميت است.
أين كشش، بر ایى دو كالاى A و B وسيلهُ فرمول زير بيان مى شود:

$$
e_{c}(\mathbf{B} \cdot \mathbf{A})=\frac{d q_{\mathrm{B}}}{q_{\mathrm{B}}}:-\frac{d p_{\mathrm{A}}}{p_{\mathrm{A}}}
$$

(درآمد مصرف كننده و قيمتهاى ديگر معاوم فرض شده اند). كشش. متقاطع تقاضا، هنگامى كه قيمت كالاى نتخست تغيير بپذيرد، گرايش خر يداران را به انتقال تقاضاءى خود از يك كالا به كالاى ديگر مى سنجد. اين مفهوم تعر يف يك صنعت را تصر يح مى كند: صنعت گر وهى از مـحصو لات الـا است كه ميان آنها كشش متقاطع تقاضا بسيار بالاست، ولى ولى نسبت به ساير محصو لات، كشش متقاطع آن بسيار ضعيف است.
اين مفهوم بر اى تعر يف محصولا لات جانشين پذير و مكمل نيز به كار مى آيد:


 بعيد قابليت جا نشيينى دارند؛ كشش متقاطع شديد و مثبت نشان دهندهُ جانشينهاى بسيار نزديك انست.
 فر وش B مى شود)، اين كالاها هكمل (مثل دستگاه ضبطصوت و صفحه) يكديگر
§ Y. تقاضا از بنگاه
خو اهند بود.
منحنى تقاضا كه هم اكنو ن بر رسى كرديد، در باب تقاضاى مححصو ل يا تقاضا از يك صنعت سازندهُ اين محصو ل است و با اين يا آن قيمت متبادل و مقادير مختلف اين


 بازار به هر قيمت ممكن فر وخته شود. در واقع و به طور كلى، فَّر وشنده منجموعه الى از

 اختيار در مى آورد. منحنى تقاضا از صنعت، هنگامى كه قيمت تغيير ننمايد، تغيير مكان

منحنى تقاضا از اين صنعت را منعكس مى كند؛ منحنى تقاضا از بنگاه، تغيير مكان


 منحنى تقاضا از بنگاه تابع خصو خال خال خلاصه مى شود: الف) شمار فر وشندگان متعلق به صنعت : اين عده اهميت دارد، زير ا معين مى كند
 بگذارند. روشن است كه بنا بر آنكه فقط يك فر وشنده يا عده كمى فـى فر وشنده و شمار بسيارى فر وشنده وجود داشته باشد، وضعيت فر ق مى نمايد؛ ب) اختاف در محصو ل، در درون يك صنعت (مثلا انو اع گو ناگو ن اتو مبيل):


 فر وشندگان مختلف تأمين كرده اند؛







 نمى تو إند نفوذ محسو سى إعمال كنند. بر عكس، شمارهُ كم فر وشنده (انحصار چند جانبه) بر روابط وابستگیى درونى اعمال خود آگاه هستند و مى تو انند به شكلها شانى مختلف زير تأثير كشش منحنى تقاضا از صنعت براى توليدات مر كب و جو ر قرار بغير ند.
منحنى تقاضا |ز بنگاه همان هنحنى فر وش بنگاه يا منحنى دريافتى متو سط آن است. در بر رسى تشكيل قيمتها سه منحنى دريافتى را تشخيص مى دهيم:

Arr عناصر تعيين كندهُ قيمت در بازار
() ) منحنى دريافتى كل، ميزان دريافتى بنگاه را در سطوح مختلف توليد و فر وش
 مصرف كندگان از محصول بنگان إست؛

「 (نهايى) محصول را انشان می دهد.
الف) بررسى هندسى منحنيهاى دريا فتى
اين هنحنيها را مى تو ان به روش هندسى بر رسى نمود (شكل (F)).


فرض كنيم ORT منحنى دريافتى كل باشد. شيب خط شرض دلالت بر دريافتى دارد. فرض كنيم CB يك واحد محصو ل باشد. CD را مو ازى با OA مى كشيم: قيمت هر واحد كالا به

دست مى آيد. در واقع، اگر شيب OA قيمت يك وأحد از كالا را بيان كند، شيب CD نيز هم ان ان است است و


 روش مكى توان به دست آورد.
شيب دريافتى كل مطاس بر منحنى، در نقطهُ عو افق با با اين توليد، دريافتى نهايیى را نشان دان داده است.




 كافى است خطلوط مماس بر منحنى دريافتى كل اين بنگاه رادر نقاط مختلف آن بكشيم و و شيب آنها را بيانيمر.
ب) رابطأ ميان منحنى دريافتى هتو سط و منحنى دريافتى نها يمى دنـي ميان منحنى دريافتى متوسط و منحنىى دريافتى نها يیى رابطأه مهمى وجود دارد. هنگامى كه منحنيهاى دريافتى متو سط و دريافتى نهايى خط مستقيم باشي رياشد، منحنى دريافتى نهايى در نيمهُ راه منحنى دريافتى متو سط و محو ر Y ها قا قر ار مى گيرد.
 دريافتى كل رام مى توان به دو صورت زير نوشت:

1) 1 ) $\mathrm{Q} \times \mathrm{P}=\mathrm{OM} \times \mathrm{MD}=\mathrm{OBDM}$
r) جمع دريافتهاى :نهايى واحدهاى مختلف توليد شده = دريافتى كـل بنابراين: OBDM=OAEM


هناصر تعيين كندنّ تيمت در بازار





 مى كند. وقتى كه منحنى دريافتى متو سط نسبت به مبداءٍ مختصات محدب است، منحنى دريا منتى نها يمى كهر خط عمود بر محور Yا ها را در نقطه ایى واقق در ميان منحنى دريافتى متو سط و و وسط اين خط قطع مى نمايد (شكل FY).



پ) روابط ميان دريافتها وبنگاه و كشش تقاضا
اكنو ن روا بطط ميان دريافتى متوسط، دريافتى نها يیى و كشش تقاضا ونا نسبت به قيمت ( را بر رسى عى كنيهم و ثابت مى نماييم كه: ا. دريافتى متوسطل مساوى الست . $\times \frac{e_{p}}{e_{p}-1}$
Y. دريافتى نهأيى برابر است با:

دريافتى متو سط $\times \frac{e_{p}-1}{e_{p}}$
「.
 ــ صفر است، اگر كشش مساوى با اگـ يك باشــ؛ ـ منفى است، اگر كشش كمتر از يك باشد.
(1) كشش منحنى تقاضا نسبت به قيمت (يا منحنى دريافتى متو سط) در هر نقطه از اين منحنى را مى توان به روش زير محاسبه كرد (شكل (FY).


 مى تو انيّم چنين بنو يسيم:

$$
\begin{gathered}
e_{p}=\frac{\mathrm{MM}}{\mathrm{OM}} \div \frac{\mathrm{P} \dot{\prime}}{\mathrm{OP}} \\
e_{p}=\frac{\mathrm{QE}}{\mathrm{OM}} \div \frac{\mathrm{QE}}{\mathrm{EM}}=\frac{\mathrm{QE}}{\mathrm{OM}} \times \frac{\mathrm{EM}}{\mathrm{QE}}=\frac{\mathrm{QE}}{\mathrm{QE}} \times \frac{\mathrm{EM}}{\mathrm{OM}}
\end{gathered}
$$

ا بنابر اين، تساويهاى زير را داريم:

$$
e_{p}=\frac{\mathrm{TM}}{\mathrm{EM}} \times \frac{\mathrm{EM}}{\mathrm{OM}}=\frac{\mathrm{TM}}{\mathrm{OM}}
$$


 تعيين
 مى كثشيم (شكل (زير ا سه كو شهای MRT, PtR داراث زوايای مسأوى هستند).

هناصر تعيين كندهُ قيمت در بازار



$$
. \mathrm{PX}=\mathrm{RX}, \mathrm{XRO}, \mathrm{P} t \mathrm{X}
$$

$$
\begin{aligned}
& \widehat{t \mathrm{PX}}=\widehat{\mathrm{XRO}} \\
& \widehat{t \mathrm{XP}}=\widehat{\mathrm{RXO}}
\end{aligned}
$$

(زواياي قائمه)
(زواياي متقابل به رأس)
 يس، مى توانيم حنين بنو يسيب":

$$
e_{p}=\frac{\mathrm{RT}}{\mathrm{R} t}=\frac{\mathrm{RM}}{t \mathrm{P}}=\frac{\mathrm{RM}}{\mathrm{RO}}=\frac{\mathrm{RM}}{\mathrm{RM}-\mathrm{OM}}
$$



$$
e_{0}=\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{~J}}=\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{~A}-\mathrm{M}}
$$

سر انجاه، روابط زير را به دست مى أوريم:

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{M}(د)=\mathrm{A} \cdot \frac{e_{p}-1}{e_{p}}\left\{\begin{array}{l}
e_{p} \mathrm{~A}-e_{p} \mathrm{M}=\mathrm{A} ;-e_{p} \mathrm{M}=\mathrm{A}-e_{p} \mathrm{~A}, \\
\mathrm{M}=\frac{e_{p} \mathrm{~A}-\mathrm{A}}{e_{p}}=\mathrm{A} \frac{e_{p}-1}{e_{p}}
\end{array}\right\}
\end{aligned}
$$

اگر إگر

$$
\mathrm{M}=\mathrm{A} \frac{2-1}{2}=\frac{1}{2} \mathrm{~A}
$$

اگر

$$
\mathrm{M}=\mathrm{A} \frac{\frac{1}{4}-1}{\frac{1}{4}}=-3 \mathrm{~A}
$$

شكل منحنى دريافتى متو سط بستگى به شَر ايط بازار دارد. هنگامى كه كششر تقاضا أز بنگاه نسبت به قيمت بى نهايت باشد، منحنى دربافتى متو سط يك خـي خط مستقيم افقى است: به ازاى هر مقدار فر وش به قيمت جا بارى در بازار، دريافتى متو سط (قيمت) ثابت
 متو سط و sنحنى دريافتى نهايى يكى مى شو ند نـي




قسـهت دوم - عرضه
§ا. مفهوم عرضه و منحنیى عرضه
عر ضه يك كالا ، مقذارى از اين كالا مست كه مى تو اند به قيمت معلو مدر بازار فر وخته


 !

 منحنى نمونه نوعى عر ضه مى باشد.

 منحنى عر ضه مبين را بطهُ ميان قيمت يك كالآ و مقدارى از إين كالا مى باشه

عناصر تعيين كنندهُ قيمت در بازار


با اين همه، وضعيتهايى ديله مى شود كه منحنى عر ضه غير نـوونـ است، يعنى
 منفى درآمد نامگذارى كرده است. در شكل FV ملا حظه مى شود كه هر گاه قيمت از P به إيما


اين پديده به دلايل زير تو ضيح مى يابِ بد

 است فر وشنده به عنو ان سر چششـهُ درآما فقطط و فقط يك تو ليد را داشته باش واشد؛ و يا


خود را در بازار كار عرضه ميداردم).
 است به قيتهاى مختلف به فر وش بر ساند و تحت شر ايط مشخصى بدين شر ح تو ليد

 جارى عرضه بدارند.



 تنزل قيمت، بر عرضهُ خود مر مى افزايند.






 نسبت درصد تغيير عرضه به درصد تغيير قيمت است:

$$
e_{p}=\frac{d q}{q}: \frac{d p}{p}
$$


 همان طور كه تقاضاى كالا تابعى از فايده آن آن است، عرضئه





ع EFI عناصر تعيين كننده" قيمت در بازار


عرضة كاملا كششددار


عرضهُ نسبتأ كشششدار


كشش واحد


عرضة نسبتاً بدون كشش


عرضهُ انعطاف نایذير

شی
تثبيت شده و ديگر عر ضd انعطاف پپير مطابقت مى كنند. در وضعيت نخست، تصميم فر وشندگان تحت تأثير جاذبهُ قيمت پيشنهادى تقاضا كننده است.
 در صو رت فقدان ذخاير، كشش عرضه تابعى از امكان بسط و افزايش تو ليد اين كالا مى باشد و اين امر به شر ايط عمومى فعاليت اقتصادى به شر ح رير وابسته است: ــــــــاز يك سو به مو جوديت عو امل تو ليد در دستر'س: در حالت اشتغال ناقص و جزئى، عوامل توليد فراوان مىباشنـد؛ در اشتغال كـامل، كميـابى موجـــد و مسبب انعطلافن نا پذير ى عرضه مى شود؛

ــ از سو ى ديگر، سيلان و تحر ك عو امل تو ليد: ممكن است عو امل مو جود و در دسترس باشند. اما به دشو ارى از يك مو رد استعمال به جاى ديگر و يا از يك منطقه به مكان ديگُر جا به جابشو ند: در اين حالت غالباً سخن از " پحسبندگى") عو امل به ميان مى آيد. اما افز|'يش و تو سعه عر ضه به امكانات مختلف در باره زمان در اختيار بر ایى تو ليد بستگى دارد. مطلابق معمو ل در باب ازدياد عرضه دوره هاى متفاوت تشخخيص داده


 بيشتر تر جيت مى دهل ذخير ه كند تا به فز وشى برساند ) و تصميهـ به عر ضه مى گير د.
 تو ليد را تغيير داد؛ أين نرC استفاده از تـجهييزات مو جوذ است كه تخيير مى پذيرد؛


تغيير بر حجم تـحههيز ات و ابعاد بنگاه تأثير بشذارد. اين دوزه ها كه الفردمارشال در تـحليل عر ضه وارد ساخته است، بيشتر بر حسب زمان عمليات تعر يفت مى شو نل تا زمان تقو يمم و به علاوه، در هر صنعت ، زمان تقو يـم با صنیتت ديگر فر ق مى كند.



تو ليد كننده، با اقذ ام به دقايسه ميان دريافتهاى ناشى از أين تو ليل و هز ينه هايمى كه اين تو ليل به بار مى آو.رد، هقدار تو ليل بر ایى فر وش را معين مى كند.
 عو امل تو ليل ضر ورى انـجام مى دهل: اين هز ينه را قيمـت تدام شلـه يا مايه كارى نيز مى نامند.
 تا هقذار عو امل مو رد اهحتياج بنگاه به صو زتى دقيت تر، آخر ينن واحل عامل (يا واحد نهايى) را جنّب كند. بنابراين، بنڭاه بآيد به آخر ين واحد قيمتىى را بيردازد كه بنگاههای ديگر به واحلهاي نهايى عو امل دو رد استعمال خود پر دالخت مى نمايند. در واقع، اگر به هوض اشتغال كامل منابع مو جود برقو ار باشد و واحد نها يیى, عامل اين
 بنغاه • • ا فر انك دستمزد در هفته مى پردازد تا بتو اند كارگر مو زد نياز خـود را به
 كار گر مهكت است به جاى ديگر بر ود و كار بكند و • . ا فر انك در هفته دريافت بدارد. به اين تر تيب، تيمت عو امل هخختلف به منزاله هز ينه ها يیى به نغلر مى آيل كه بنگاه بايل

DFY عناصر تعيين كندهُ قيمت در بازار

براى جذب يك واحح اضافى (يا نهايى) از اين عوامل بپذيرد: اين همان اصل
 باشد كه بنگاههاى ديگر براى واححدهاى نهايى عو امل توليدى كه مو رد استفاده قر ار
 روى مى آورند كه نرخ پاداش آنها آنها در بالاتر ين سطح است، قيمتها تمايل دارند كه در در إين يا آن كاربرد متبادل كه بدانها عرضه مى شوند، با يكديگر يكسان گردند.

 تخصيص بيابند، نشان مىدهند؛ هزينههاى فرصت، دريـافتى اضافـى رينى را منعكس مى نمايند كه واحد نهائي عامل در بهتر ين كاربرد در اين يا آن مو رد متبادل عايد بنگاههایى ديگر مى گرداند.
 صو رت مخارج واقعى، شامل پرداخت به اشخاص ثالث (دستمزد، قيمت مو اد اوليه و

 بنگاه سرمايه گذارى شده است و كارى كه مالك بنگاه انجام مى دهد، ارتباط پپيدا


 رود وپاداش كاملى دريافت بدارد. بنابر اين، اگر بخو اهيم نه فقط به ارزيابیى درست منا فع، بلكه به تخصيص منّاسب منابع اقتصادى نيز اقدام نماييم، بايد اين مو ردرادر نظر

هز ينهُ تو ليد يك بنگاه، بر حسب عو امل مختلف، مانند حجم تو ليد، تغيير در قيمت عو امل تو ليد، تغيير ات فنى، تغيير و تبديل محصو ل يا كيفيت آن، تغيير مى كند. با اين

 مؤثر در هز ينه ثابت باقى مى ماندي
 طى آن مقياس بنگاه و حجم تجهيز|ت معلو و وثابت مى باشند) و دورهُ بلندمدت ( كه طى

آن مقياس بنگاه و حجم تجهيزات تغيير مى پذير ند) تجزيه و تحليل مى كنيه. الف) هزينههاى توليد در دوره كوتا كاه ملدت

 جدول عددى بعدى كه تفصيلات را مجسسم مى نمايد).









 دقيقاً متناسب با مقدار توليد نيست (مثلا مخارج دستمزد كه تابع قانو ن بازده هاى نامتناسب است)'" كل هزينه كلى، جمع هزينه هاى ثابت و هزينه هاى متغير است.
 شكل II ا منحنى هز ينه هأى متغير رامى تو ان از مسير توسعه بنگاه نتيجه گر فت (صفحهُ •^\ ملاحظه شود).

 بر ابر باصفر توضيح پيدا مى كند؛ منحنى هز ينهُ كل به سوى راست با بالا مى رود، زير ا به
 سيس به نر خ صعودى (شيب منحنى شدت مى يابد) بالا مى رود و اين همان كاربرد قانو ن بازده هاى نامتناسب است كه مو افق آن كار برد عو امل متغير بر عو امل ثابت به
 معين، بازده هاى صعودى و هز ينه هاى صعودى را به بار با مى آورد.

بيشتر در نمودار ديده مى شوند.

(شكل • ه) هرينه


هزينهُ متوسط (CFM) از تقسيم هز ينهُ ثابت كلى بر مقدار توليد مو افق با آن به دست





مى آيد. هز ينُّ متغير، با تو جه به قانو ن بازده هاى نامتناسب، نخست تنزل مى كند ور از كمينه مى گذرد و سپس تر تى می می نمايد.
 ازاى تو ليد معين و يا از تقسيم هز ينهُ كل بر تو ليد مو افت
 كمينه در منحنى هز ينهُ كل متو سطط به ازالى تو ليد بيشتر نسبت متغير متوسط است. علت، همانا، تأثير هزينهُ ثابت متو كـن





 هز ينه هاى متغير بر رفتار هز ينهُ متو سط كل مل مسلط است است.



 اين حقيقت درك مى شود كه هز ينه نهايى (
 كاهش مى پذيرد و كمتر !


 منحنى هزينهُ كل متو سط را در نقطلّ كمينه قطع خوا اهد كرد. دزجدول، مو رداستعمال روابط كلى موجودميان مقاديرمتوسط و مقادير نهايى ملاحظد مى شود؛

 متو سط ثابت است، مقدار نهايى با آن بر ابر است. اين قضيه به صو رت جبر ى چینين به اثبات مى رسد:

QFV عناصر تعيين كندهُ قيمت در بازار

جدول هزينههاى توليد


فرض مى كنيم: $a$ هزينغ كل متو مسط x واحد باشد، a $a_{1}$



است
 متو سط ${ }^{\text {a }}$ می شود.
اكُر هزينْ متو سط بالا بر ود، هنگامى كه تو ليد افزايش يابد،




 دقيقاً بر پايهُ تغيير ات بسيار اندك در مقدار توليد محاسبه شود.
 هزينهُ نهايى برابر با هزينغ متو سط مى شود.






به ازاى افزايش بسيار زياد در توليد (مثلا از استفاده از سرمائُ ثابت تغيير نمى نمايد؛

 قرار دارد.


شكل منحنى هز ينُ متو سط متغير بستگى به سه عامل بدين شر ح دارد:

OFq عناصر تعيين كندهُ قيمت در بازار

الف. رابطهٔ فنى ميان عوامل ثابت و عوامل متغير
 مى تو اند انعطاف نایذير باشد، به قسمى كه مى توان مقدار معين تو ليد را نقط بِ از ازاى ((اندازه)") معين نير وى كارو مو اد اوليه در واحد تجهيزات به دست آورد و محسو ساً مقدار توليد را نمى توان با افزايش بيشتر عو امل متغير در واحد تجهيزات زياد كرد. بر عكس،
 گر وههاى متعدد كارگران بدون تغيير محسوس در هزينه مو رد استفاده قرار گيرد.
 استفاده واقع شود، به جاى آنكه فقط در مجمو ع و يكجـا استعمال گردد، ممكن است نسبت يكسان را در استفاده از عو امل ثابت و متغير حفظ نمود و ضمناً مقادير بسيار مختلف از عوامل متغير را به كار برد. بنابراين، تقسيه يخير ى تجهيزات می تو تواند
 ظرفيت كامل فر ا بر سد.
 تجهيزات به آسانى قابل تغيير و تبديل است (روزهاى بيشتر يا كمترى در ماه و يا
 زياد توليد، نسبتاً ثابت خو اهد بود.
 است، ثبات هزينه هاى متغير متو سط به دست مى آيد و اين پديده غالباً ظاهر گرديده است.
ب) هزينه هاى توليد در دورهُ بلندمدت




 عمليات مساعدتر را بر گزيند و در عين حال نرخ استفاده از عو امل را تغيير بدهند.
r|. اين تفصيلات دربارهُ هزينهها با تفصيلات مر بوط به بازدهها مقايسه شود.

اگر منحنيهاى هزينه در كو تاه مدت دربارهُ تغيير هزينه هاى ناشى از تغيير در مقدار




 خو اهد بود.
منحنيهاى هزينه در بلندمدت به شكل U مى باشند، اما دهانهُ أنها گشادتر و بازتر از


منحنيهاي كو تاه مدت است (نسكل عrه).
 توضيح مى دهد: تخصص بيشتر در كار؛ بهتر ين استفاده از سرمائه فـنى بهبود تو زيع.

 كمتر سنگينتر مى گردد.






اين تناقض و مباينت فقط ظاهر ى است. در واقع اگر كلئه عو امل توليد از حيث مقدار بتو انند آزادانه به كار روند، تا بى نهايت به واحـد بسيارى از ميان عو امل به شكل خاص نمودار مى شوند؛ به علاوه، گاهى فقط به


 كفايت زياد باشد يا امكان استفا استفاده كامل از اين عو امل به دست آيد؛ اگر اين عو امِ امل
 هزينه ها همر اه با افزايش مقدار تو تو ليد، به تدريج
 دستگاه ادارى بنگاه، هر گاه مقياس عمليات آن تو سعه پیدا كنـد، بالا مى رود. صر فه جو ييهاى مقياس بيش از پیش جبر ان مى شوند و سیس در در بر ابر زيـانها (جر يانهاى خلاف صر فه جو يیى) از ميان مىروند و هر قدر زيان مدير يت، نظارت و


 منحنيهاى هز ينه در دورهُ بلندمدت مى تو اi> به (ا'ستناد شكلهاى تغيير پذير عو امل توليد

Y (



 منحنيهاى هز ينغ كو تان مدت مدت وجود دارد.
 همزمان ابعاد تجهيزات و نر نـ استفاده از آن نشان مى دهد:
 دسترس قرار مى گِيرد؛ در نتيجه با هر يك از اين نقطهها يك منحنى هر هينهُ كو تاه مطابقت مى نمايد.
14. J.S.Bain, Price Theory, p. 115-116.




 ازاى مقياس مر بو طه بنگاه ممكن است با بيشتر ين كار آيى به دست آيد.




 نمى تو ان همهُ عو امل را در كو تاه مدت تغيير داد، امها اين كار در بلندمدت امكان
 مماس شود؛ إين منحنى بر منحنى كو تاه مدتى مماس است كه مقد مـدار توليد مو رد نظر رال، با رعايت بيشتر ين صرفهُ اقتصادى، از سرمائه ثابت فر اهم آورد.


در شكل

 را با هزينهُ M"T توليد نمايد، به اين ترتيب كه مقياس توليد خود را تغيير بدهد، به قسـى كه منحنى

جديد، منحني كو تاه مدت C3 بشود.







|قدام به توليد بهينه نمايد.


 راهآهن)، الخ.
 منحنى درشت شكل $\Delta \Delta$ فر اهم آمده است.






 كـترش مى يابندر.، ${ }^{10}$


1) Sur la demande
J. Marchalu, Le mécanisme des prix (Paris, Médicis).
F. Perroux, Cours d'economie politique, t. III.
R. Badouin, L'elasticié de la demande des biens de consommation (Paris, A. Colin, 1952).
R. Rox, Etudes bconometriques (Siroy, 1935) ot Contribution aut recherches bconomérriques (Hermana, 1936).
A. Marghant, Principles of Economics (8e 6d.).
R. Ferber, Research on Household bohavior (The American Economic Review, mars 1962).
E. H. Gbangerlin, The Theory of Monopolistic Competition (trad. franc. : La theorie de la concurrence monopolistique, Presses Universitaires de France, 1953).
Joan Rosinson, Economics of Imperfect Competition.
J. R. Hicrs, Value and Capital (Londres, 1939).

- A Revision of Demand Theory (Oxford University Press, 1956).
J. Dusgenberry, Income, Saving and Consumer Behaviour (Cambridge, Mass., 1949).
R. Taifins, Monopolistic Competition and General Equilibrium Theory (Cambridge, Mass., 1940).
R. T. Norsis, The Theory of Consumer's Demand (New Haven, 1941). Herman Wowd, Demand Analysis (New York, Wiley, 1953).
Honry Schultz, The Theory and Measurement of Demand (Chicago, 1938).
P. A. Samuelson, Foundations of Economics (1948).
F. H. Knicri, Realism and Relevance in the Theory of Demand (dans Journal of Political Economy, décembre 1944).
J. M. Crark, Realism and Relovance in the Theory of Demand (dans Journal of Political Economy, 2oft 1946).
S. Weintraub, The foundations of the Demand Curve (dans American Economic Reviev, septembre 1942).
R. P. Mack, Economics of Consumption (dans Survey of Contomporary Economics, t. II, Irwin, 1952). Cot artiale mérite ane attention particuliàre.
O. Morgerstrern, Demand Analysis Reconsidered (Quarterly Journal of Economics, fév. 1948).
G. J. Sticler, The Limitations of Statistical Demand Curves dans Journal of the American Statistical Ascociation (eeptombre 1939).

2) Sar l'offre et he coft de production

Jane Aubert, La courbe d'offre (Paris, Presses Universitaires do France, 1950).

Conference on Price Research : Cost behaviour and Price Policy (New York, 1943).

Jacob Vinrr, Cost Curves and Supply Curves (dans lo Zeisschrif für Nationalokonomie, III, 1932).
J. M. Guark, Studies in the Economics of overhead Costs (Chicago, 1923).
H. v. Stackelberg, Grundlagen einer reinen Kostentheorie (Vienne, 1932).
A. W. Lewis, Overhead Costs (Londres, 1949).
J. R. Dean, Statistical Determination of Cost with special reference to Marginal Cost (Chicago, 1936).
H. Staehle, The Measurementof Statistical Cost Functions (dans American Economic Review, juin 1942).

## فصل دوم

## عوامل تعيين كنندهُ قيمتها <br> در رقابت كامل

عرضه و تقاضا دو عامل تعيين كنده در تشكيل قيمتها در بازار مى باشند ومنيا رمنحيهاى هزينه ودريافتى بنگاههارا رامشخص مى نمايند، اما تأثير اين عوامل به شكلهانى مختلف بازار بستگى دارد.
 رقابت كامل و انحصار را در نظر كر كته است
اقتصاددانان كلاسيك و جديد تحليل قيمتها را در نظام رقابت كامل با دقت بسيار
آماده كردهاند.

 در انواع تحليل بازارها و تشكيل قيمتها گرديده است.

## قسمت اول ـ الغوى رقابت كامل




 § §. شرايط رقابت كامل
رقابت كامل داراى ينج خصوصيت اساسى به شر هـ زير انر است:
 وجود دارد. اين واحدهاى اقتصادى هيج يك داراراى جنان ابعاد يا قدرت مكفى در بازار

ODV عوامل تعيين كنتده قيمتها

نيستند كه بتو انند روى مقدار تو ليد و قيمت صنعت مو ردنظر تأثير ى به جاى بگذارند؛ ب) تجانس محصول ــ كلئُ بنگاهها، در صنعت، محصو لاتى را تهيه مى كنند و تحو يل مى دهند كه خر يداران همانند و متجانس مى انگارند و دليلى بر برتر ى محصول يك بنگاه بر محصول بنگاه ديگر در دست ندارند؛
 محدوديت بدين كار مبادرت ورزد. بنگاههايی كه يك صنعت را تشكيل مى دهند،
 توليد مو رد نياز خود را به دست آورند؛
 عو امل مبين بازار دارند؛
ث) تحرك كامل عوامل تو ليد از هر صنعت به صنعت ديگر وجود دارد. سه شر ط نخست "(رقابت خالص") را تعر يف مى نمايند، يعنى خالص از هر عنصر


كو تاه مدت (تجهيزات معين) و بلندمدت (تجهيزات متغير ) از يكديگر "تفكيك و جدا مى شو ند. |لف) در كوتاه مدت، قيمت در صنعت در نقطهُ تقاطع منحنى عر ضهُ صنعت و منحنى
 و فقط اين قيـت وجود دارد: توضيح اين مطلب به روشنى تمام در ذره ایى بودن بازار، شفافيت آن و تجانس محصول است؛ هيج گو نه دليلى وجود ندارد بر اينكه فر وشند ایان قيمت پايين تر را بپذير ند و خر يداران به قيمت بالاتر رضايت بده وهند.
 توليد كنندهُ انفر ادى بايد با اين قيمت و با تغيير ات آن، كه مبين سطع تو قع احتياجات مصرف كنندگان است، خود 3 را تطبيت بدهد.


 مى آورند. قيمت بازار يك قيمت تعادل است: اگر قيمت بالاتر |ز اين مى بود، زيادتى عرضه بر،


تقاضا آن را به سطع تعادل باز مى گَردانيد و اگر قيمت پايين تر مى بود، در اين صو رت فزونى تقاضا آن را به سطع تعادل میل مى رسانيد.

。 است؛ بدين معنى كه هر مقدار محصول میى تواند آزادانه و خو دكارانه به قيمت جارى در

عوامل تعيين كندهٌ قيتها

بازار به فر وش بر سد: مسئلُّ فر وش در بر ابر بنگاه انفر ادى از آن زمان كه خود را با


 بازار يعنى بادريافتى متو سط، بر ابر شود. اما، دريافتى متو سط مساوى با با دريافتى نهايى است: در واقع، فر وشهاى اضافى به همان قيمت فر وشهاى اوليه انجام مى گير ند و
 است: چو ن دريافتى متو سط ثابت مى باشد، دريافتى نهايى نيز ثابت بوده و بر ابر با

دريافتى متو سط است.
بدين قرار، قاعدهُ بيشينه كردن سود، در رقابت كامل، مى تو اند چنين بيان شود:
قيمت بازار = دريافتى نهايى = هزينه نهايى
 غير عادى مى كند.
بنگاه وقتى به وضع تعادل خود مى رسد كه منحنى دريافتى متو سط (يا تقاضا) در نقطهُ

 هز ينه متو سط كل = قيمت بازار = هزينهُ نهايى بنگاه از اين پس سود غير عادى نمى كند، يعنى این نفع درست و دقيقاً مكفى بر ایى تحر يك بنگاه است بر ای آنكه در صنعت باقى باء بماند.
 CMT 3 ،CMT 2 ،CMT 1 بنگاه را در نظر مى گير يم كه منحنى هزينهُ متو سط كل آنها باشد (شكل OV). بنگاه شماره

 بخشى از هز ينه هانى ثابت خود صرف نظر نـر نمايد؛ اما اين وضعيت نمى تو اند اند در بلندمدت ادامه يابد. ب) در بلندمدت، حدى بر ورود به صنعت وجو د ندارد و عو امل تو ليد متحر كـ هستند.
 وضع را دو شرط زير معين كرده است:


الف. كلئُ بنگاهها هزينهُ نهايى خود را با دريافتى نهايى (كه قيمت بازار است) مساوى مى كنند؛

 مى كند. بجاست يادآور شو يم كه اين وضعيت مفر وض به اين است كه عوامل توليد

عوامل تعيين كندهُ قيمتها

متجانس و كارآفر ينان در درجهُ يكسانى از كارآيى باشند؛ اين فرضيه ها در واقعيت به




برسند.
§ 世. تعادل بازار
الف) تعادل پايدار و تعادل نابایدار
نقطهُ تقاطع دو منحنى عرضه و تقاضا قيمت تعادل (P) و مقدار تعادل (Q) را معين مى نمايد. خر يداران و فر وشند گان، در وضعيت تعادل، مو جبى بر ایى تغيير رفتار خود نمى بينند.
با اين وصف ممكن است اين وضع تعادل، مثلا، بر اثر تغيير در سليقهُ مصرف كنند گان دحار اختلال گردد و در نتيجه منحنى تقاضاجا


تعادل فر ق دارد. تعادل هنگامى پايدار است كه انحر اف از تعادل بازگشت به تعادل را به دنبال داشته باشد. در حالت عكس، مى گو يند تعادل ناپايدار است. شر ايط ثبات بستگى به فرضياتى دربارهُ رفتار خر يداران و فر وشندگان در در بازار
 در حالت ايستاى مقايسه ایى مى رسيه؛ اگر تحو ل قيمتها و مقادير رادر هر دو دوره در جهر وضع تعادل در نظر بخير يهr، به تحليل ثبات در حالت پو يا دست مى زنيمه.


 از يكديگر تفكيك مى نماييم.
 تقاضاى خود بيفزايند و در نتيجه قيمت بالا مى رود؛ در اين شر ايط و اوضاع، باز بار بار به




در شكل DA الف، منحنى تقاضا از D D






 خو اهد بود.
بنار

 در شكل

قيمت


موافقفرضئُوا الراس-هيكس،قيمترو به تر قى مى رود. نقطهُ جديد تقاطع منحنيهاى
 بزر ركتر از
 از


هFY عوامل تعيين كندهُ قيمتها


 قابل قبول بر ای خر يداران و بهاى قابل پذيرش فر وشند وران


 P1N وضعيت تعادل پا يدار وجود دارد.



تقاضاست (شكل ه^ ب)
 تعادل پايدار است، زير ازيادتى, قيمت تقاضا (P ازاى مقادير توليد بيشتر از توليد كاهش مى يابد.
 تقاضاست (شكل ه^ه ب).


 بنابر اين، وضعيت P2 ${ }^{\text {P }}$ وضعيت تعادل نا بزرگتر از ${ }^{\text {ز }}$ بر تيمت
 كاهش مى نهد.
تحليل پيشين را مى توان به صورت جدول صفحئ بعد خلاصه كرد. تحليل پو ياى ثبات دوره به دوره گسترش فر اگرد انط انطباق و سازش را در در بازار مو رد




تزديك شود (فرضيهُ الفرد مارشال).
ثبات در حالت پو يا، مانند. ثبات در حالت الت ايستاى مقايسهاىی، بستگى به شيب منحنيهاى تقاضا و عرضه دارد. اگر شيب منحنى عرضه متبت باشد، تعادل به مفهوم والر اســهيكس و مارشال، پايدار است.
اگر شيب منحنى عرضه منفى باشد، ثبات (به مفهوم والر اسـهيكس) به شر طـى بـى به
 عرضه باشد: در اين حالت، ناپايدارى و بى ثباتى به مفهوم مارشال ديده مى شو
 ثبات و تعادل در حالت پو يا نيز به اهميت انطباقاتى بستگیى دارد كه دوره به دوره
 تو ليد را بيش از آنچه برایى تعادل بازار ضر ورت
 يابنده يا افزايش يا يابنده باشند.
تحليل پو يا ابزار عمومى بر رسى خصو صيات تعادل است: اين تحليل جهت وت و بيز



ب) تأخيرات در انطباق:
نظر ئه تار عنكبوتى
هم اكنو ن تعادلهاى بازار را به هنگام پيدايش تغيير در داده هاى عرضه و تقاضا 1. cobweb

D90 عو امل تعيين كننده قيمتها

بر رسى كرديم.
اينك ضر ورت دارد فر اگرد انطباق بازار را مو قعى كه تأخير هايى در اين انطباق پديد آيد، مطالعه كنيهـ. نظر يهُ تار عنكبو تى وضعيتها يیى را تجزيه و تحليل مى كند كه ميان تغيير قيمت و در نتيجه تغيير در مقدار تو ليد تأخير زمانى رنى رن بدهد چچند حالت ممكن است پديد آيد:
الف. شيب منحنى عرضه با شيب منحنى تقاضا يكسان است است.
 عرضه به دست آمده است. SS، نشان دهندهُ مقادير در دسترس در دوره
 منحنى واكنش مقادير است. SŚ
در دوره' اين قيمت نازل تحر يك مى كند تا در دورهُ




شكل 09
 بدين تر تيب جر يان ادامه مى يابد. تو ليد و وقيمت در هر دوره مسير
 بالا و در پايين قيمت تعادل وجود دارد. (شكل • 4 الف) ب. شيب منحنى عرضه بيشتر از شيب منحنى تقاضاست
 تا قيمت به سطحى بسيار پايين سقوط نمايد و به ازاى اين قيمت كار تو ليد رها مى گرد


(پ) نو سان هـگر ایقيمتها

(ب) نو سان واگر ای قيمتها 4. شكل

(الف) نوسان مداوم قيمتها
 پیش از قيمت تعادل فاصله مى گيرد (شكل • • ب ب).
 در اين حالت، شكل تعادل نزديك مى شو ند.
در اينجا، نوسان همگُراى فيمتها وجود دارد (شكل • • پپ).


اعمال گردد:

- توليد اين گونه محصولات

 جديد در بازار تأثير





 عرضه و شكل منحنيهاى عرضه و تقاضا بستگى دارد.


## قسمت دوم ـ انتقاد بر الخوى رقابت كامل


 درواقع، راه حلهاى رضايت بخش بر ایى مسائل كارآيى و قدرت اقتصادى فر اهم آورده











 بدين ترتيب، منابع براى سرمايه گذارى آريا آزاد مى شوند.





 كارآيى اقتصاد خو اهد كاست. موافي
 مزاياى الگوى رقابت حֶنان بود كه اين الگُ, روز به روز كمتر با واقعيت تطبيق
2. J.K.Galbraith
3. Galbraith, American Capitalism (1952), chap. II and III.

مى كرد و ديخر جامعهُ خيالى را توصيف مى نمود. صاحبنظر انى مانند انر يكو بارونهّ


 اين ارزش از بر رسى عينى وقايع و نيز تجديد نظر در در مفهوم رقابت و شكلهاى آن الهام كرفته است.




 داده است).
بر رسيهايى كه در بارهُ تمر كز اقتصادى شده، شرط ذرهاى بودن بازار را بسيار سست كرده است.











 نغير ند؛

هوامل تعيين كندهُ قيمتها
ـ هـيج گونه سدساختگگ بر سر راه ورود نبايد پديد آيد؛ ـ ــازه واردان بايد كالاهاى همانـي


 ورود را به صو رت تصو ر باطل در در آورند.




 جبران مى كند و („قابت به ميزان زياد رقابت براى شهر شا

 رئيس يك واحد در جنگ




 ز









مىدارد، بلكه اين فعاليتها را بالقوه غيرممكن مى گرداند.
 جستوجو نمايد و شرايط گو ناكو ن تشكيل قيمتها را مشخص كند (1) مفهوم نو ين رقابت بر اساس مشاهدهُ واقعيات بهتر ين خصوصيات عصر ما را را
بدين شرح عرضه مى دارد:

الف. رقابت و انحصار، بنابر دوگانگى سنتى، يكديگر را نفى نمى نمايند. رقابت و
 متناقض "رقابت انحصارى") را بسازد. انحصار خالص وجود ندارد، يعنى انحصارى كه به نحو نحو تحت تحت تأثير رقابت ناشى از بخشى نباشد كه انحصارگر كننر ل نمى كند. در اينجا مشالى از چیيمبرلين مى آوريم،


 انحصار خالص به شرطى مى تو اند وجود داشته باشد كه هر گو نه رقابتى از ميان بر برود،
 همينطو ر، رقابت به شرطى خالص است كه هيج عنصر انحصار موجود

 وضعيت انحصار محل استقر ار و تأسيس خود را با وجود محاصر أر رقيبان پير امو ن داشته باشد يعنى اختلاف مكان، يك عنصر انحصار است، اما عنا انـاصر ديگرى نيز وجود دارد رقابت و انحصار تنها بر اثر اختلاف در محصولات (رقابت نامتجانس) درهم نمى آميزد،

 روشهاى توليد، بهگزينى محصولات ويك سياست فر وش و يك سياست عو امل تو ليد

رقابت مفر وض به اعمال تهاجمى و تدافعى است.
سر انجام، رقابت ميان فر وشندگان نه فقط در بر ابر مصرف كنند گان، بلكه غالباً در
5. Château Yquem
6. Sauterne

هوا هول تعيين كنده؛ قيمتها
مقابل واسطههايى كه محصو ل را به مصرف كنندگا دست دست آخر مى فر وشند، نيز اعمال مى شود.
پ. رقابت بايد كمتر بر كاركرد بعضى از ساختارهاى بازار و بيشتر بنابر نتايجى كه
 بنگاهها، ابعاد و درجهُ تمر كز آنها „ناقص" باشده امّا اما بيشتر علم بر اين مطلب شايان اهميت است كه آيا قيمت، كيفيت و كميت كالاها رضايت بخش هس هستند و آيا تهديد رقابت بالقوه، ادامه دارد. مهم پيش از هر امر ى، اين است كه رقا بتى كه اعمال مى شود، واقعى باشد.
جان مو ريس كلار رك انديشهُ رقابت واقعى ^ را به تفصيل بسط داده است. اين رقابت متضمن مفهوم پو يايى رقابت در بر ابر الگو ى ايستا


 تو سعغ دحصو لات تازه كو شش مى نمايند. اين رقابت منافع تر قى را به سود مشتر يان (به شكل كاهش قيمتها) و به سود عوامل توليد (به صو رت ترقى پاداش آنها) تقسيم

 ضمن تحديد ميدان عمل اختيارى آنها، حفظ مى كند.
 مسلط را نفى نمى كند و با فرمول لر و مو افقت دارد كه رقابت را مانند پإِعمال يك اثر إر تسلطه تعر يف مى نمايد » كه در محدودهُ قو اعد بازى هميشه مو رد تهديد و قابل تجديدنظر است و درجهت تأمين خلاقيت و بهگزي ينى مى كو شده).

 بازده ها در شر ايط رقابتى) منتشر كرده، بر خلاف تر ايش غر غالب كه انـر انحصار را يك حا حالت حد در نظر مى گير دو مو افق قاعدهُ كلى، رقابت حكو مت مت مى كند (مشر وط به بر خو ردها
7. John Maurice Clark
8. workable competition
9. Piero Sraffa, «The Law of Returns under Competitive Conditions», The Economic Journal, 1926.

و عدم تو افقهاى ناپايدار) از این فكر پشتيبانى مى نمايد كه انحصار فرضيهُ اوليه و


 و بنابر اين مقدار كالايى را كه به بازار عر ضه مى دارند، ثابت مى پندارند.


 هر يك با ديدگاهى بسيار متفاوت نو شته شده اند، انو اع نا نامناسب رقا را به دور افكندهاند و نظر يهُ قيمتها را با پديده هاى زندگی واقعى يعنى اختلاف در محصولات، تمر كز و محدوديت ورود مر بوط ساخته اند.



 در اقتصاد، مو رد استعمال مههمى در نظر يهُ بازارها و و قيمتها پیدا
 كلاسيكهاى قديمى و جديد قر ار دارد و در نتيجه، اقدام به تحليل وضعيتهاى انحصار و رقابت ضر ورى به نظر مى آيد
10. E.H.Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition, 1933.
11. Joan Robinson, Economics of Imperfect Competition, Cambridge, 1933.
12. Stackelberg, Marktform und Gleichgewicht.
13. Fritz Machlup, The Economic of Sellers' Competition, 1952.

## فصل سوم

## وضعيتهاى انحصار فروش و انحصار خريد



 و انحصار منفرد فر وش تعر يف مى شـود














 تمايز ميان بنگاه و صنعت در وضعيت انحصار فر وش از ميان می مر رود؛ بنگاهى كه از

هو قعيت انحصار فروش بر خو ردار است همزمان با صنعت بسط مى يابد و منحنى
 كشش بوده و مانند منحنى تقاضاى محصول يك صنعت متمايل به محور X X است. همان طور كه يك فر وشنده مى تو اند عرضهُ يك محصول را زير نظر و إختيار خود بگيرد، يك خر يدار منحصر به فرد نيز مى تو اند تقاضاى يك محصو درآورد. در اين حالت مى گو ييم كه انحصار خر يد وجود دارد. خر يد يدار مى تو تو اند با عدهُ
 فر وش دو جانبه تشكيل مى شود. بنا بر اين، چههار وضعيت به نو بت و و به تر تيب مو رد تو جه و بر رسى قر ار می ، خيرد:
 واحد اكتفا مى كند؛
ب) وضعيت انحصار تبعيضى فر وش، كه انحصارگر فر وش در آن چندين قيمت را تعيين مي نمايد؛
ب) وضعيت انحصار خر يد؛ ت) وضعيت انحصار دو جانبه فر وش، كه انحصارگر فر وش در مقابل خود فقط يك تقاضاكننده دارد (انحصار خر يد).

قسمت اول - انحصار ساده فروش
انحصارگر فر وش، هر گاه بخو اهد سود خود را به ميزان بيشينه بر ساند، مى كو شد تا تا تا
 هز ينهُ او متو افق باشد اين انحصارگر تقاضا را با كشش ناقص در نظر مى گيرد: اگر قيمت خود را بالل ببرد، بخشى از مشتر يان خود را از دست مىدهد؛ اگر قيمت خود را پايين بياورد، مى تو اند بيشتر بفر وشد. كو رنو كه به عنو ان نخستين فرد رفتار يك فر وشنده را در بر ابر تقاضايى با كشش


 يكديگگ را در نقطهُ N قطع مى كند. P قيمت مو افق با اين مقدار تو ليد است. مستطيل

وضعيتهاى انحصار خروش و انحصار خريد OVO
خط حیين LPTS با بيشتر ين سود ممكن مطابقت دارد. نقطه́ P غالباً „ $P$ خقطهُ كو رنو") ناميده مى شود.


رفتار انحصارگر فر وش به آسانى قابل توضيح و تشر يح است. در رقابت خالص و
 افزايش بدهد؛ فر وش يك واحد اضافى، قيمت فر وش واحد را به دريافتى كل مى افزايد






 فر انك فر وخته خو اهند شد ودر نتيجه
 جدول فر وش يك انحصارگر كه در صفحهُ بعد استنتاج مى كنيه، طر ز تعيين قيمت را مجسم مى نمايد: اين جدول نشان مى دهد كه صر فه انحصارگر فر وش در اين است كه قيمت فر وش





بيشينه مىرساند.
اين تحليل سه نكته و ايراد زير را عرضه مىدارد:
 را معين مى كند. اين تصميم بر اثر كشش ناقص منـر انحنى تقاضاى خود به به محدوديت
برمى خو رد.

 شاخص قدرت انحصار يك بنگاه را مى تو ان چنين نو شت:

$$
\mathrm{M}=\frac{\mathrm{P}-\mathrm{C}}{\mathrm{P}}
$$

در تساوى بالا، P قيمت و C هز ينه نهايى است.
هر قدر كشش تقاضا كمتر باشد، اين شاخص بالاتر الاتر است.
 اين انحصارگر نزولى باشند، صرفهُ وىى در اين است كه در مقدار توليد تغيير بدهد و
 اين است كه روى قيمت عمل نمايد.

[^10]|ما انحصار گر فر وش، هنگامى كه قيمت خود را تعيين مى كند بايد تهديد ناشى |ز





 گرداند، بدون آنكه اين قيمت باز هم بتو اند زمينه پیيدايش رقيبان تازه را آماده سازد. بِين ((قيمت حده) ناميده است (شكل عY).


فرض مى كنيم DD́ منحنى تقاضاى صنعت در وضعيت انحصار فر وشو Rm، منحنى


 معين مى نمايد كه رقيبان را از ورود به صنعت منصرف و دلسرد كند. البته منافع اين انحصارگر به ميزان بيشينه نمى رسد، اما تا زمانى كه قيمت حد بالاتر از از هزينهُ متو سط

 ترتيب ورود رقيبان را بیذيرد و سبس در منافع صنعت با بنگاههاى جديد شر يك شود.

يادآور مى شو يم كه ممكن است قيمت حد نه فقط به سبب ترس از ازورود رقيبان،
 مى توانست موجب استثمار مصرف كننده بشود انيا اكنون ببينيم چه نتيجه گير يهايى مى توان از تحليل ونيل وضعيت انحصارگر فر وش به عمل آورد؟




 فر وش متمايل است قيمت خود را را ايايين بياور رد و محر كُ افزايش ايش تقاضا گا گر ددو ودر آينده













 انحصارات فر وش جستوجو آن توصيه آقاى بين، افزايش توليد انحصارگر تا نتطه ای است كه در آن، قيمت بر ابر با با

وضعيتهاى انحصار فروش و انحصار خريد OV9
هزينهُ نهايى وى گردد.
قسمت دوم - انبحصار تبعيض گر
تبعيض هنگامى وجود دارد كه انحصارگر فر وش كالایى واحد را را به خر ير يداران مختلف، يا بد گر وههاى گو ناگو ن خر يداران، به قيمتهاى متفاوت، طى دوردّ معين عرضه كند.

 ديگرى، يعنى ارتباط ميان بخشها





 مى آورند، و غالباً جنبهُ روانى دارد، درآمد ثابت غير اكتسابى مصرف كنـنده را تشكيل مى دهـد؛ ب) تبعيض مادى: مبتنى است بر استفاده إى كه از كالا يا خدمتى مى شود كه به





 بگذارد. اين همان عمل بازارشكنى يا قيمت شكنى استى است


 هستند، نفع فر وشنده به ازاى مقدار معين توليد در اين است كه بالاتر ين قيمت را در

آنجا كه تقاضا كشش كمتر د دارد، تعيين كند و كالاها را به بازارا ان انتقال دهد كه تقاضا




 نهايى توليد كلى برابر گر درد.


 كشش مى باشد.




شكل

وض وضيتهاى انحصار فروش و انحصار خريد
در شكل كه بر پائه RmA و RmB به دست آمده است، نمايش مى دهيمه. OQ مقدار تو ليد مو افق
 در هر يكُ از آنها دريافتى نهايى QN (بر ابر با OT OT شود؛ بدين معنى كه مقدار


 بازار B در وضعيت رقابت است (شكل (\&f).


D منح D" منحنى دريافتى نهايى با منحنى دريافتى متو سط (يا منحنى تقاضا) يكى شده استى است. منحنى هزينه نهايى انحصار گر فر وش است و منحنى دريافتى نهايى تلفيقى
 بازار به طر يق زير تو زيع مى شود:



قسمت سوم ـ انحصار خريد
انحصار خر يد هنگامى در بازار وجود دارد كه شمارهُ زيادى فر وشنده در بر ابر فقط

در چنين وضعيتى، خر يدار قـرت تأثير بر قيمت دادو ستد را دارد. دو حالت زير رادر نظر مى گير يم: الف) در شكل RŔ ، 90 نم يشگر ارزش خالص هر مقدار اضافى هحصول خر يد


فرض مى كنيم كه اين محصر ل بايد بيدرنگ وسيلهُ خر يدار از نو به فر وش بر ود. در
 مى ناميم. OÓ صعودى إست.

 ترقى قيمت روى واحدهاى خر يدارى بعدى انعكاس پییا افزايش خرج كل خر يدار، مو قعى كه خر يدهاى وى به تدريج افزايش يابد، MḾ مى باشد.
خر يدار، اگر بخو اهد سود خود را بيشينه سازد، مى بايستى مقدارى از محصول را



 خر يداران محصول خو اهد بود).

وضعيتهاى انحصار فروش و انحصار خريد هAr

بنابر اين، نتايج انحصار خر يد به شر ز زير است: - مقدار خر يد نسبت به حالت رقابت كمتر است (OQ<OL)؛ ـ قيمت پرداختى بر ای فر وشندگان نسبت به حالت رقابت كمتر است (OP<OT)؛
 مى شود كه هزينهُ متو سط يا قيمت عر ضه را از نفع متو سط ناشى از خر يد محصول جدا بى كند.
 كرده است، مى تو اند قيمت حد بالاتر از P را نيز در بازار به كار بر بر د (در اينجا وضعيت





 شده با آن پنبه را مو رد تو جه قر ار می دهده.





هنگامى بنگاه منافع بيشينه به دست مى آررد كه هزينهُ نهايى بر ابر با سود نهايى (يا

دريافتى نهايى) است. بنابر اين، به ازاى مقدار محصول OQ OP قيمت خر يد OP و و قيمت فر وش OPV تعيين مى شود.

قسمت چهازم - انححصار فروش دو جانبه
در نظام انحصار فر وش دو جانبه، تنها يك فر وشندهُ مـحصو لٍ يا خدمت در بر بر ابر فقط



 محصو لات خود را رهبر ى مى كنند. در وضعيت انتصار دوجانبه فر وش، فر وشنده و خر يدار، بنابر اصطالِّ فر فر يش، تنظيم كندهُ قاعدهُ حق انتخاب هستند. در عين حال، در انتخاب در درباره و قيمت و مقدار
 بيشتر مساعد به حال خود باشن؛ اما اين خطر احتر احتمالى كه در حالت فزون خو اهو اهيهاى



 نخستين نو يسندگانى كه 'نحصار دوجانبهُ فر وش را تجزيه و تحليل كردهاند الفر دمارشال و اجو رث بوده اند. ما طرز بيان و ارائهُ تازه ترى را وا (فلنر-بين) اختيار مى كنيم كه نظر ئُ انحصار فر وش و و نظر يهُ انحصار خر يد را را با يكديگر تر كيب نموده

است.
وضعيتى را در نظر مى گير يما كه در آن يك فرٍ وشندهُ پֶبه و يك خر يدار پینبه با يكديگر رو به رو مى شو نذ. خر يدار پنبه بلافاصله مجد مى كند.
ابتد| شر ايط تقاضاى محصو ل را بر ایى خر يدار و شر ايط هز ينه را بر ایى فر وشنده
 محصو ل را در آنجا از نو مى فر وشد. اين منحنى، مبين دريافتهاى متو سطى است كـي خر يدار مى تواند بر اثر عمليات فر وش مجدد بد دست آورد.'dd منحنى دريافتى نهايى

وضعيتهاى انحصار فروش و انحصار خريد هNO


共 فر وشندهُ اين محصول است.




 مى خو اهد مقدار OQ را بخرد و قيمت OP را بر ایى واحد نهايى محصول و قيمت
 مى تو اند اين مقدار OQ را به قيمت ON (كه منحنى DD́ ار ON نشان مى دهد و اين منحنى
 خو اهد شد.
انحصارگر فر وش، به نو بهُ خود، مايل است مقدارى را بفر وشر وشد كه به ازاى آن هز ينهُ




 ON

بدين قر ار، اين حقيقت روشن مى شود كه خر يدار و فر وشنده دربارهُ مقدار (OQ) با يكديگر تو افق مى نمايند، اما در باب قيمت با با هم در تضاد قر ار مى گی گير ند: اين قيمت بين نقاط M M نامعين است. قيمت بين M و N، مو افق قدرت قر إردادى نسبى هر يك ازدو


 را عايد خود خو اهد نمود.
نير وى قر اردادى نيز خود تابع سه مجمو عه عو امل بدين شر ح است:
 ـ عو امل مالى: ظرفيت و استعداد بيشو كم اجبارى طرف رقيب بر اى انگگيزه هاى انى نقدينه صندوق يا انگيزه هاي در آمد مد؛ ــ عو امل روانى: ظرفيت توپ تو. خالى؛ استعداد در استفاده از آخر ين لحظات فرصت. لازم است تحليل بالا با دو نكتهُ زير تكميل شود
 محصو ل، فقط هز ينه هاى خر يل. محصو ل را داشته است. اگر وضع طور ديگر باشد، بجاست منحنى ديگرى نشاندهندهُ بخشى ازدريافتهاى متو سط بر اثر خر انر يد و و فر وش محصول، جانشين DD́ شود. ب) اگر قيمتى كه بين دو طرف برقر ار مى شود ميان نقطههاى M M M N مقدار محصول خر يدارى شده بر اى فر وش مـجدد و قيمت فر وش مر مجدد در بر بازار واپٍسين به ترتيب OQ و ON

 كارگر ى) ((هزينٔه تو ليده) قابل تشخيص نداشته و انگيزه ایى نيز در بيشينه كردن سود

فصل چهارم

وضعيتهاى رقابت

تحليل وضعيتهاى رقابت ممكن است بر پإئَ چهار ضابطه عمدهُ زير انجام گيرد:




 رقابت نامتجانس (با تفاوت گذارى محصو ل) تشخيص دادر در مى شود. ץ) بنابر درجهُ آزادى ورود به صنعت: رقابت باز و رقابت بسته تشخيص داد داده مى شود.
F تغيير محصو ل وجود داشته باشد. اين وضعيتهاى دختلف را ما به ترتيب يكى پس از ديگرى بر رسى مى كنيه.

قسمت اول - رقابت و طرز رفتار فروشنده
نظر يُ اقتصادى، مدتها ضا بطهُ شماره را بر ایى تقسيم بندى وضعيتهاى مختلف بازار

 مىدداد؛ انحصار فر وش وضعيتى بود كه فقط يك فر وشنده در آن آن وجود داشت. امر وزه، بر رسى حالات فر وشندگان در ور بازار به (اطر ز رفتار)" (شنايدر) يا به


ضابطُّ شماره جاى خود را به شناخت نون نو ع سلوك و ورويده هاى رئيس بنگاه داده است.

 نبايد رقيبان را مو رد توجه و اعتنا قر ار دهد، مى گويند يند به عنو ان انحصارگر عمر عمل مى نمايد.
اگر رئيس بنگاه بر اين عقيده باشد كه رقيبانى دارد، دو وضعيت ممكن است پپبيد
الف) يا واكنش رقيبان را در برابر تصميمات خود پيش بينى نمى كند، زيرا اعده آنها



 مى كو يند انحصار چچندين قطبى ناقص يا رقابت شبه انحصارى ناشى از از اختلاف محصو ل وجود ديارد ارد.

 تلافى جو يانهُ آنها را در نظر بگيرد. در اين حالت مى گو يند انحصار چند قطبى وجود دارد.





 رفتارها تكميل گردد.
 انحصار چند قطبى را به تر تيب مو رد شر ح و و بحث قر قرار می دهيمي. § § ا. انحصار حندين قطبى
انحصار چندين قطبى كامل را سه خصوصيت زير تعر يف مى نمايد:

0^9 وضعيتهاى رقابت

الف) فر وشنده قيمت محصو ل را معلوم فرض مى كند: رفتار وى رفتار انطباق بااين قيمت است كه از تأثير نير وهاى غير شخصى باز وار نتيجه مى شود؛ ب) فر وشنده عقيده دارد كه با اين قيمت، هر مقدار تو ليدى را كه بخر ار اهر اهد مى تو تو اند در بازار به فروش برساند؛ «) فر وشنده از وجود رقيبان آگاهى دارد، اما واكنش اين رقيبان را درخو ر اغماض

 سو ى ديخر بر يكسانى و همانندى محصو ل خود بأ محصو لات آماده آ فر فر وش رقيبان مبتنى مى داند، به قسـىى كه اگر بخو اهد به قيمت بالاتر بفر وشد، خر يدارانى پيدا نمى كند. در وضعيت انحصار چندين قطبى، فر وشنده، بر اين نظر است كه تقاضا از بنگاه او


 عمل وى هيجِ گو نه تأثيرى نخو اهد داشت؛ بر عكس، اگر اگر رقيبها تصميم به فر وش بيشتر بخيرند، اين تقليل عرضهُ او مانع از تنزل قيمت نخو اهد گرديد. خط تِ تقاضا از بنگاه،

چنان كه رئيس بنگاه تجسم مى كند، افقى و مو ازی با محور مچچلو پ دو حالت اضافى ديگر را نيز به شرح زير خاطر نشان مى سازد كه در آنها

خط تقاضا افقى است: الف) فر وشنده از بنگاههاى نسبتاً مهمى كه قيمت را معين مى كنند (حالت انحصار خرده فر وشى) (ادنباله روى مى نمايد)؛؛ ب) فر وشنده مى تو اند تو ليد خود را به يك سازمان دولتى آماده ازاى هر مقدار محصول بفر وشد. در اين دو حالت كه عدهُ فر وشنده زياد نيست، مچچلو قطبى كامل" را پيشنهاد مى كند. در وضعيت انحصار چندين قطبى، بنگاهىي كه بخخ اهد سود خود را را بيشينه سازد،
 است؛ چو ن دريافتى نهايی مساوى با قيمت فر وش است (زير ا دريافتى كل به ميزان قيمت فر وش يك واحد اضافى افزايش مى يابد)، بنگاه هزينهُ نهايى خود را را با تغيير در

مقدار توليد خود، با قيمت فر وش بر ابر مى گرداند (شكل \&^).


ايجاد تنساوى ميان قيمت و هز ينه نهايىى بدين معنى است كه حجم تو ليد بر گزيده با هزينههاى نهايى نزولى مطابقت ندارد، بلكه با قسمت صعودى هزينههاى نهايى
 بر ود، توليد زيادتر مى تو اند با هزينهُ بالاتر و با سود بيشتر به دست آيد آيد. اين واقعيت كـي
 ميزان منافع به هيتج وجه حكم قياسى يا اعتبارى نمى دهد و فقط بنگاهـها
 مى كنند. در شكل 99 ملاحظه مى شود كه OQ مقدار تو ليد مو افق با قيمت P است. بنگاه

 خط تقاضا بر منحنى هزينهُ كل متو سط مماس است؛ در در اين نقطه منحنى هزينهُ نهايى، منحنى هز ينه كل متو سط را قطع مى نمايد. در اين صو رت فقط سود عادى وجود دارد و در منحنى هزينهُ كل متو سط كَنْجيده است.







 نـى شود.

## § §. انحصار چندقطبى





 B


 كفايت نمى كند كه واكنشهاى تقاضا را در نظر بگيرد، بلكه لازم است واكنش رقباى

خود را نيز مو رد توجه قر ار بدهد: منحنى فر وش بنگاه (يا تقاضا از بنگاه) بستگى به اين


 چندقطبى اين وابستگى متقابل را باز شناخته اند و احساس منحنى DD́ كه نمايشگر تقاضا از انحصارگر چندقطبى است یك منحنى به فرض عدم تغيير ساير شر ايط نيست كه روابط ميان قيمتها و مقادير مختلف را نشان بدهد، بلكه ((منحنى تقاضا، با ايجاد تغيير ات ضر ورىى) مى باشد (بِيْ)، و رابطهُ ميان مقدار معين و تغيير ات همزمان در چندين قيمت، يكى قوه محر كُ و ديغرى القايى را نشان مى دهدر. منحنى تقاضا از يك صاحب انحصار چندقطبى در صو رتى معين مى شود كه وا واكنش

 بنمايد كه به صورت مشتر ك معين گرددر



 رابينسو ن و اشتاكلبر گ به صو

 تقسيم بندى نموده اند و انواع مهم رفتار صا صحبان انحصار چندقطبى و نتايج آنها را بر ایى تشكيل قيمت به نظم و ترتيب در آورده اند.

چنیین به نظر مى رسد كه دو گُر ايش عميق انحصارگر ان چندقطبى را در بازار تشو يق بنمايند:


1. Augustin Cournot, Les recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses (1838).

وضعيتهاى رتابت 097

مى آيد. انحصارگر ان چندقطبى بر ایى مو فقيت در اين كار تشو يق شده اند كه همانند انحصارگر فر وشى كه بخو اهد از تقاضا نسبت به صنعت بهتر استر استفاده ببرد، به طور

ضمنى يا صر يح سازش نما ونـيند
 بزرگتر ين حصه را بر إى خود خو استار شود.

 از انديشلُ مچحلو پ الهام () انحصار چندقطبى، بنابر درجُّ هماهنگیى مو جود ميان سياستهای انحصارگر ان مختلف به انو اع زير است: الف. انحصار چندقطبى كاملا هماهنگ: گاهیى اتحاديُّ متشكل از بنگاهها به فر وش مر كزيت مى دهد و زمانى قر اردادهاى كارتل ميان صاحبان انحـى مى گردد؛


 نگر انى سازد و يا درباب تعيين قيمت ايجاد اعتماد بنما يد) و يا آنكه به خصلت ((بنگًاه سنجهُ اقتصادى) (به عنوإن داور شايستهُ شر ايط بازار) ور يا به انتخاب تو افق صر يح يا ضمنى ("بنگاه منتخب)") مر بوط است.

 تحقت نفع مشترك يا تساهل متقابل. پ. انحصارگر چندقطبى ناهماهنگگ: اين نوع انحصار سه وضعيت مهم را در بر مى گيرد:


 تهاجمى فر وش را به كار مى بندند؛


چند قطبى در بر ابر C B , ست؛ C انحصارگر چند قطبى در بر ابر D و E است و به

 همسايه هاى مختلف مى بانس


زير تشخيص داد:



انحصار چند قطبى نخست هميشه ناهماهن ممكن است هماهنگ باشند يا نباشند. ب) تحول نظر ئه انحصار چندقطبى




















وضعيتهاى رقابت 090








 مقر A
 يك تابع واكتش تو ليد خودر را چنان تنظيم مى نمايد كه به ازاى تو تيليدات متناوب و و از پيش مقر ر بنگاه
 داد، مقدار توليد خود را با توليد بنگاه ديگر تطرينر تطبيق مى دذهد.



 , نخست مقدار B جديد زنجير ی در



توليد خود را با توقع بيشينه سازیى سود تعقيب مى كنده!.



توليد نرسد، اين جر يان منوقف نـى شود.

سر انجام، اجو رث، الكُو يُى را ارارائه مى نمايد كه قيمت در آن تغيير مى يذيرد، ولى ظرفيت هر توليدكنتده محدود است.








(مجلوپ)؛








 میدارد و بنگاه مسلط پرسودتر ين نقطه را روى منحنى واكنش بر می گیزيند. هر گاه يكى از
r. شر ح روشنتر دربارْا اين الگوها در كتاب مچلوپ تحت عنوان زِير وجود دارد: The Economics of Sellers' Competition.

## 3. Stackelberg, Marktform und Gleichgewicht.






 دخالت مى كند.
 پايهُ نو شته هاى فلنر











 نخست مستلزم تماس مستقيم است و و تو انت دوم اين اين تماس را مسئلٌ تقسيم و تو زيع منافع ميان شر كت كند
 نظر يُ ارزش وجود خواههد داشت، به قسمى كه بر ايى هر بنگاه، حد بالانى اين اين منطفه عبارت از از امكان
 مى باشد. منافع ميان بنگاهها برحسب " "زور و قدرت نسبى" هر بنگاه تقسيم خو اهد شد. اين زور و قدرت نسبى را پهار عامل زير معين ميا می كند:

 استثمار) در بلندمدت مى ترسد.
4. Competition among the Few
 - ظرفيت طرفها به تحمل زيانها و ا اجر ای آن در در حالت بن بـن بست؛


 تحديد رقابت به منظور زور آزمايمى، خاتمه يابير التد.













 نافع تر بشود، چر 1 اين هماهنگى ناكامامل است؟ چر ا منافع قابل تصرف و موجود واقعاً به ميزان بيشينه نر سيده اند؟
مو افق نظر فلنر، محدوديت بر اصل بيشينهسازى منافع مشتر كُ دو كو نه است:








ه. اين نظر يه قبلا توسط تر يفين (Triffin) در كتاب زير آورده شده است: Monopolistic Competition and General Equilibrium Theory, p. 71.
|قتصادى، به ميزان بيشينه رسيده است.



 بنگاه تو افق پيدا نمى كند.



 روشهاى فنى، تغيير در هزينهُ محصوبل؛ ل؛
 محصو ل (مارك) يا تمايز مكانى








 مى گيرد، همحنان در جستوجو
 گو ناكُون (انظر يه خالص) فلنر را دا در نظر مى گير يم:



 موضع ضعيفى پيدا كردهاند.
6. Rotschild. Quarterly Journal of Economics, 1952, p. 131.



 اين فرض را اليجاب مى كند كه دورنماى آرام و مسالمت آميز در برابر بنگاههایى انحصار گُر چندقطبى

ديده شود.







بنابراين، تحليل فلنر ، شايد به علت اصر اردر حفظ رشتّٔ حتى باريك يپوند بادستاء تحليل سبتى،
بس محدود به نظر مى آيد.


 شايان توجهى ميان استراترّى نظامى و انحصار پیند







 انحصارگر در انحصار چندقطبى معبن خو اهن اهد كرد).
 پايدار و با ثبات از انواع سلاح كم اهميت تر از قبيل تغيير كيفيت و حق دستيابى به اعتبارات اعحاطه
7. Rotschild, «Price Theory and Oligopoly», Economic Journal, 1947 \& Readings in Price Theory, p. 450.
8. Clausewitz. Principes de la guerre oligopolistique.

وضعيتهاى رقابت 1 .

شده است)،. اين اسلحه به سياست انحصصارگر در انحصار چندقطبى انعطاف پذير ی مى بخخشد و بر ایى

 پ. قيمت ازگگايشهاى خاص قسمتهاى مـختلف يادواير اين بنگاه ودر رقابت در درون بنگاه نتيحه

 بايد جاى خود را به شو راى مدير ان دواير گو ناگو ن (فر وش، تبليغات بازرگانى و كاركنان) بسپشارد.
 است و بد عو امل زير .ارتباط دارد:
ــ عو امل بر ونى (٪تغيير در مو قعيت)"): تغيير در هز ينه ها يا شر ايط تقاضا يا با بسط مو قعيت؛ - عو امل درونى: روحيهُ تهاجمr.
 تشديد فشار مالى و تأمين مالى ازمنابع خود ؛ تبليغات وسيع بازرگانى (امنيت نسببت به بنگاهها وهاى



 اساسى دارد.
سه جر يان فكرى كه تا بدين جا ملاحظه شد، شاهد گو ناگو نى در پو يشهاى ممكن بر ایى تحليل انحصار چندقطبى است. همتچنين، در این حالت، برّايى آنكه طر ز تعيين قيمت و مقدار درك شو شوده سودمند به نظر مىرسد كه بعضى از انو اع رفتار ممكن ذر بازارهایى انحصار چندقطبى و مو افق با


چهار نو ع وضعيت مهم در انحصارهاى چندقطبىى به شر ح زير تشخيص هى دهيم: ( ) سازش و همكارى كامل: كارتل. ـــ قيمت و مقدار تو ليد صنعت و هر بنگاهى كـ به كارتل پیيو سته است، وسيلهُ سازمان مشتر كك در كارتل به منظو ر بيشينه سازى منافع مشتر كـ گر وه دعين مى گردد.

( شكل (V).
هيئت مديره كارتل، بر ایى آنكه منافع مشتر لك را بيشينه كند، درصدد بر مى آيد تا هزينه هاى كلى صنعت را كمينه سازد: بدين منظور، لازم است مقدار تو ليد ميان بنگاههای فعال چنان تو زيع گر دد كه هزينه هاى نهايى انفر ادى با يكديگر بر ابر شو ند

 آن كمتر از بنگاهى است كه هز ينه نها نهايى بالاتر دانر دارد).
فرض مى كنيم

 مى كند. در اين صو رت، مقدار تو ليد OQ و و قيمت P، سود مشتي




انحصار میرسد.






 نهايى مساوى با دريافتى نهايى، يعنى OP گر دد. اگر اين قيمت پذير فته شون، فر فر وشند آنده

براى آن بخش از بازارِ در اختيار خود، سود بيشينه را به دست مى آورد (شكل VY).


اگر هزينههاى متو سط و نهايى فر وشندگان متفاوت بوده، يا سهم آنها از بازار

 زياد دور از بهتر ين قيمت بر ای هر يك نباشد (در نزديكى OP) ورگر نه بنگاه اقتصادى به تحميل قيمت خود مو فق نمى شود. درحالت سازش، هز ينهُ تو ليد صنعت بالاتر از اين هز ينه در حالت كارتل خو اهد شا شد،

「 「) وضعيت قيمتهاى رهبر. ــ بناگاه اقتصادى، بنابر آنكه مسلط يا سنجهُ اقتصادى باشد، حالات مختلف پیدا مى كند.







تقاضاى بازار و جمع بندى منحنيهاى هزينهُ نهايى انفر ادى خرده تو ليدكنند گان مستقل را با يكديگر مساوى گرداند.
ب. بنگاههاى اقتصادى انحصط ر چندقطبىى با منحنيهاى متفاوت هزينه و سهم برابر



 در شكل AI VY منحنى تقاضاى كل از صنعت، مر كب ازدو بنگاه اقتصادى است كه إن



چو ن دو بنگاه از بازار سهم بر ابر دارند، AD منحنى تقاضا از هر بنگاه اقتصادى
 در اين شر ايط، بنگاه اقتصامى (I) با تو ليد OQ 1 (Y) و قيمت OP بنگاه اقتصادى (Y) مى خو اهد به ازايى قيمت OP


 كند، مشتر يان خود را از دست مى دهد.

در ايالات متحده، اين وضعيت در صنايع فولاد و سيمهان وجود دارد. مثلا در صنعت فولاد، شر كت فولاد إيالات متحده رهبر است.
 ("حكم به پیر وى رقيبان از قيمت خودش را مى دهد، فقط به اين سبب و در صو رتى كه
 اين بنگاه اقتصادى لزوماً نير ومندتر ين بنگاه نيست: مانند المر يكن ويسكاز ' حند از سال • • 19 ديخر بر صنعت الياف مصنوعى تسلظ ندارد، اما در اين صنعت
 سال 19FV، بنگاه سنجهُ اقتصادى در اين صنعت مى باشد. چنان كه بر رسى بنگاههای سنجهُ اقتصادى در ايالات متحده ثابت كرده است، نفوذ مؤسسات توليدى در قيمت صنعت مى تواند ناشى از علل گوناگو انحصار چندقطبى است كه جزئى از يك صنعت را تشكيل بدهد و وسيعاً دستخوش رقابت انحصارى باشد (الياف مصنوعى كه ابر يشم، پشم و نايلو ن جانشين آن بوده يا


 قر اردادهايى درباره ميزان فر وش يا تعيين مناطق قيمت بيان مى شود (صنعت كود شيميايى وصنايع جعبه هاى قلعى در ايالات متحدهـ ...). سازش و تطبيق ساير بنگاههاى انحصار چندقطبى هميشه مسلم نبوده و طولانى نيز نيست.
 نسبت به رفتار رقيبان، عدم سازش يا بیى اطلاعى در بارهُ بعضى از تر تيبات و قو اعد در واكنش رقيبان است. در اين حالت، انعطاف ناپٍير ى قيمتهاى مقر ر بنگاهها احساس
 انحصارگران، در انحصار چندقطبى، مستقل از يكديگر عمل مى نمايند و درباره́

 تقاضا، مو افق با اين قيمت، انحناء يا شكستگى نشان مى دهد. بخش بان الايى منحنى















 و سرّى باقى مى ماند و رقيبان اقدامات تلافى جا جو يانه نمى كنند، به كار كار نمى رود. يادآورى اين نكته بجاست كه اكَر بنگاه اقتصادى بداند كه هزينهُ رقيبان افزايش

مى يابد، منحنى تقاضا، سر اسر، يا انحنا و انكسار خود به سو ى بالال جا به جا مى شود.و قيمت فر وش زياد خو اهد شد. بعضى از نو يسندگان (سوئيزى
 رونق اقتصادى، منحنيهاى انعكاسى تقاضا پديد مي آيند (شكل VO) . قسمت DD́ نسبتاً


 سوى رقيبانى كه به قيمت قبلى و بالآتر ى بشترى دازند، پپر وى نخو اهد گرديد. *

## * *

اينها مهـمتر ين وضعيتهاست كه در حالت انحصار چندقطبى مى تو إن ديد. تحليل اين حالات تا بدينجا ناتمام باقى مي ماند و فقط بر رسى بازارهایى واقعى مى تو اند


 انسان باهوش و صاحب فر است در يك چنين وضعيتى عمل خو اهد كرد؟ اقدام وى به







 به رفع اين مشكل كمك كند

## قسمت دوم - رقابت و تمايز محصول: رقابت نامتجانس













 هستند و قيمتها بائد بر حسب يكى از اين دو تعر يف و تفسنير شو'ند، به دور میى افكند ورد
14. T.W. Hutchinson, «Expectations and rational conduct», Zeitschrifı für Nationaloekonomie, Bd.8, 1937, p. 644 ff.

وضعيتهاى رقابت 9.9

مى كند و اما ما از اين انديشه پشتيبانى مى كنيم كه غالب وضعيتهاى اقتصادى آميخته آى
 |نگاشته شود، ديد نادرست به دست مى آيد.....)"
 مدلول كلى نظر يُ تمايز واختلاف محصو ل را به ترتيب يكى پس از ديگر ى بر رسى

## § ا. مفاهيم اساسى

سه مفهرم به شرح زير اساس نظر ئُ رقابت نامتجانس است: الف) مفهوم اختلاف محصول
اختلاف محصول در ذهن خر يدار هنگامى وجود دارد كه محصو ل يك مؤسسؤ توليدى جانشين كامل محصول مؤنسئ توليدى ديگر در همان مسير فعاليت نباشد.
 است. دليل رجحان خر يدار بر ای بنگاه اول ممكن است واقعى يا خيالى و در بسيارى از هو ارد روانى باشد و به عو امل شخصى و سنجش ناپپير مر تبط است. اختلاف مى تو اند دو شكل پيد| كند

 شهرت فر وشنده در نزاكت و آدابد اننى يا كارآيى؛ پیيو ندهاى شخصى كه مشتر ى را به


Y / محصو ل و شر ايط فر وش نتيجه مى شود. رئيس بنگاه اقتصادى سياست فر وش معين را

 محصول، شعار فروش يا ضمانت يك ستاره سينما، يك چنين سياستى را تجسم مى بخشد.
15. E.H.Chamberlin, Théorie de la concurrence.monopolistique (trad. fr., p. 225).

در مو رد اخخير، هنرِ تمام، همانا تلقين وجود تفاوت در كيفيت يا ايجاد بر چسبهای جديد بر اى محصو لات قديمى است. بالدينگ اصل اساسى این اين سياست را كه اصل اختلاف كمينه است چنين شرح مى دهد: (امحصول خودتان را با محصصو لات مو جود تا تا آن اندازه كه مى توانيد مشابه كنيد، بدون آنكه تفاوتها را از ميان برداريد.ه اين اصر اصل كمتر از آنچه به نظر مى آيد، مغالطه آميز است. ب) مفهوم مشتر يان
در رقابت خالص، يعنى رقابت متجانس، محصو لات در اندازهُ معين و فر وشند گان
 و فر وشندگان برحسب تصادف يا پيشامــد انجام مى گيـرد؛ تو زيـع خر يــن ميان



 صو رت ناقص كشش دارد؛ اين منحنى كه منحنى دريافتى متو سط نيز هست، به سو ى محور Xها متمايل مى گردد.
ب) مفهوم جانشينى كامل
 يك گر وه را در نظر بگيرد. بازار يك فر وشنده تا اندازه ایى منفرد است، اما ما منحنى تقاضاى يك محصو ل بستگى به جنس و به قيمت جانشينها يیى دارد كه با أين محصو لـي در رقابت كامل مى باشد. بنابر اين، لاز ازم است نه فقط فر وشنده كشش تقاضا را را نسبت به قيمت محصو ل خود،
 يعنى كششهاى متقاطع زياد تقاضا (و كششهاى متقاطع ضعيف نسبت به محصو لات ديخر ) دارند، يك صنعت يا يك گر وه را تشكيل مى دهند. كشش متقاطع، بنابرآنكه ترقى قيدت يا تنزل قيمت مو ردنظرْقرار گيرد،ارزشهاى مختلف پیدا مى كند: اين جر يان هنگامى پديد مى آيد كه گر وه مهمیى از محصو لات
 گر وه باشد. در اين صو رت، هر هقدار تنزل قيمت كه يك فر وشنده ايجاد كند، بسيارى از از

911 وضعيتهاى رقابت

خر يداران محصولات ديگر را به سوى خود مى كشاند و كشش متقاطع زياد مى شود،
 كشش متقاطع تقاضا ضعيف است. در يك چنين وضعى، كشش متقاطع، بهَ ازایى تنزل قيمتها نشان دهندهُ مناسبى بر ای درجهُ قابليت جانشينى ميان محصولا لات مى باشد. r §
دو حالت را در نظر مى گير يم: يكى انحصار چندين قطبى با اختلاف محصو لات و
 كو چك فر وشنده مطابقت دارند.

از مشخصات اين انحصار همانا شمارهٌ زياد فروشنده است، اين فر وشندگان مدصو لاتى را تو ليد مى كنند كه جانشين كامل يكديخر هستند و ميان فر وشندگان از جهت سياستهاى قيمت يا فر وش وابستگى وجود ندارد؛ هر فر وشنده مى داند كـ كـ رقيبان




بازار نظارت دارد.
الف . چنان كه قبلا كفته ايم، منحنى تقاضا از مؤسسه اقتصادى (يا منحنى فروش تو ليد كنده) نسبت به قيمت داراى كشش ناقص است. مو قعيت اين منحنى نسبت به قيمتى كه رقيبان به صورت گر وهى معين كرده اند، به منتهى درجه حسّاس اس است






سوى اين سطح پيدا مى كند؛ محدوديت تو ليد آثار معكوس به بار مى آورد آور. منحنى تقاضا از مؤسسه اقتصادى واكنش فر وش را در بر ابر تغيير قيمت، به ابتكار فر وشنده و به ازای سطع معين قيمت رقيبان نشان مى دهد، به شرط آنكه اين قيمتها
 تحت همان شر ايط، ارائه مى كند.



منحنى تقاضا مى تو اند ممتد باشد يا خـميد گى غر ضه بد ارد (شكل V\& الف و ب؟):در حالت دوم، يك تنزل اندك قيمت به زير P مو جب افزايش مهم فر وشها مى شود، حال آنكه يك تر قى قيمت به همان ميزان سبب نقصان كمتر در نسبت درصد فر وشها مى گُردد.

 فروشندُّ متعلق به صنعت از بازازار است هر قدر كشش متقاطع تقاضا ضعيفتر باشد، كشش تقاضا از بنگاه ناقص تر و خط تقاضأ بيشتر متمايل به محو ر Xهانست.
 تقاضا بر اى فر وشندگان مختلف تقر يباً| افقى شود، اين واقعيت، رقابت نامتجانس را مشخص مى كند: خطو ط تقاضا مى تو انند در سطو ح مختلف مو افق با سطو ح قيمتهانى مختلف كه منعكس كنندهُ رجحان خر يداران است است، قرار گير ند و مانع از ارتباط اين فيمتهاى مختلف با يكديگر نيستند و تحت تأثير عرضه كلى صنعت و تقاضاى كلى از از صنعت تغيير مى پذ ير ند. ب. نخست حـالتى را در نظر ميگيريم كه فروشندگان سياست فروش را به مو, بد |جرا بگذارند.

(1) در كو تاه مدت، فر وشنده در بر ابر تقاضاى كششد دار نسبت به محصو ل خود ودر
 نهايى.بر ابر با دريافتى نهايى إو گردد: در شكل VV الف ديده مى شود كه مقدار OQ و
 فرض مى كند. مؤسسهُ اقتصادى، در كو تاه مدت، در تعادل است و سود بيشتر از معمو ل

 اقتصادى خود كه قيمت بازار يا تفاوت ناپپز ميان قيمتهاى مختلف معين كردهاند، همزمان و مستقل از يكديگر ، قيمت خود را تعيين مى نمايند، به قسمى كه هز ينه نـي نهايى،


 نمود؛ منحنيهاى تقاضاى مختص هر فر وشنده تا تا به سطح جديد قيمتها پايما آمد و فر اگرد انطباق تا بدانجا ادامه مى يابد كه در صنعت، تقاضا بر ابر باع عرضه گر گردد.

 سود غير عادى يا زيان خالص پديد آيد، انطباق قيمتها به دنبال ورود فر وشندگان تازه يا خر وج فر وشند گان قديمى انجام مى گيرد


 در زير منحنى هز ينهُ متوسط CM قر ار دارد)، بعضى از بنگاههای اقتصادى از صنعت

 مؤسسُ اقتصادى، هنگامى برقر ار مى گردد كه منحنى تقاضا مماس بر منحنى هزينهُ متو سط شود.
همين طو ر، اگر در كوتاهمدت، منافح غير عادى پديدار شود (شكل VV VV الف)، ورود مؤسسات اقتصادى جديد منتهى به ازدياد عرض


910 وضعيتهای رتابت

منحنى هزينهُ متو سط در آيد (شكل VV ب) .
 وضعيت يكسان و همانند بودند ودر معرض اين خطر قر ار داشتند كه رقيبان به آسانى به





باز هم جزناً برقرار ار ابست.
پس از اين تحليل، به نظر می آيد كه انحصار چندین قطبى، نتيجهُ دوگانه زير را به
دست مى دهد:
(1) مقدارتوليد كمتر از آن است كه منحنيهاى هزينه امكان آن را نشان مى دهند و غالباً اين نظر ابراز مى شود كه تو ليد در انحصار، در مقايسه با رقابت كا كامل، كمتر است؛

 آيا اختالف محصو ل نمى تو اند در وضعيت رقابت كامل و در بعضى از مو ارد، افزايش

تقاضا را به بار آورد؟








مى رسد.
Y ( / بعاد بنگاه اقتصادى در وضعيت تعادل مى تو اند كو چكتر از ابعاد بهينه باشد؛ جر يان تمايل به توسعهُ بنگاه اقتصادى، على رغم هزينه نزولى

 ظر فيت اضافى (مقدار تو ليد آن كمتر از بهينه است) وو هم ابعاد نامكفى (ابعاد آن كمتر

از أبعاد بهينه است) داشته باشد: اين وضعيت در بازرگانى جزئى، شامل انبوه بنگاههاى اقتصادى كو چاك و تحت تصلى مالكان خود، نمودار مى شود.


 چنین سياستي ممكن است به دو شكل ارائه گُردد: ــينى سياست كسب اطلا ع مصرف كننده كه كمك به انتخاب اين فرد مى نمايد: در اين


 فر وشند گان دستگاه تلو يز يو ن سودمند است است؛ ــ و ديگر سياست اقناع يا تلقين: هدف فر وشنده ايز است كه مصرف كننده را متقاعد سازد كه محصول او بر ساير محصو لات همانتد بر تر ى دارد و به اين تر تيب، بر ميزان
 متصوصصاً دقت را جلب نمايد.
 مى شود. هز ينه فر وش شامل كليُ مـخارجى است كه بنگاه بر ایى تأمين بازار محصو لو "اتغيير مكان منحنى به سمت راست به عمل مى آورد به اين ترتيب كه شناخت


 انتيار دصرف كننده قر ار مى دهد و نيز مخارج ارضا تقاضا را ايجاد و بـا به جا مى كـى كند.



 مى شو ند؛ به عالوه، هنگامى كه ميزان كل مخارج افزايش پیيدا كند، طر ز استفاده از آن،


GIV وضعيتهاى رقابت,

پايان مى پذيرند و بازده هاى نزولنى گسترش پيدا مى نمايند: بهره بریارى از بهتر ين
 مى گردد.
رئيس بنگاه بايد منحنى هزينه هالى تو ليد و هز ينه هاى فر وش ون را با يكديگر تر كيب



 رنحنى هزينهُ نهأيى تر كيبىى است.


أكنو ن رفتار زئيس بنگاه اقتصادى را بر رسى مى كنيه. اين وضعيت را به عنو ان ان
 تقاضاى D و منحنى هز ينهُ متو سط CM، در تعادل است (بدون آنكه هز ينه هاي في فر وش


 مى گردد). اكنو ن منحنى تقاضا از بنگاه اقتصادى (D) به دنـو در سمت راست منحنى پیشين قر ار مى گيرد. ميزان فر وش OQ2


مى شود. بنگاه اقتصادى به ازدياد هزينه هاى فر وش ادامه مى دهد تا دريافتى اضافى ناشى از يك واحد نهايى خرج تبليغات بازرگّانى بيشتر از هزينه فر وش نهايى آن باقى بماند. اگُ مقدار تو ليد افزايش پیيد| كند، فر وشنده تا زمانى تمايل به ازدياد هزينه هایى فر وش دارد كه دريافتى اضافى مر بو ط به تغيير مكان منحنى) تقاضا به سو ى راست و بـ به
 در صنعت، هر فر وشنده كه مقدار تو ليد، قيمت و مخار ج فر وش رقيبان خو درا معلوم فرض كند، سياست فر وش همزمان ولى مستقل را دنبال مى نما يد. با اين همه، دريافتى واقعى كمتر ازدريافتى هو رد انتظار خو اهد بود، زيرا مبارزات فر وش ميان فر وشند گان مختلف به ضديت با يكديگ, منجر مى شود و حتى ممكن است يكديگر زا خنتى نمايند.
 ميزان منافع مشتر ك بيشينه در صنعت تجاوز مى كند. بر عكس، هز ينه هاى بنگاه اقتصادى باللا مىرود، حال آنكه مقدار فر وش به حد باللا برمى خورد. وضع تعادل بنگاه اقتصادى، مانند حالت پيشين، بر اثر تماس خط تقاضا با منحنى هزينهُ تر كيبى متو سط معين خو اهد شد.
رفتار فر وشند گان دو نتيجه به شر ج زير به دست دى دهد:
 منفرد عمل مى كند، بدون آنكه وا كنش رقيبان را در نظر بگيرد؛ به علاوه، هنگامى كه يك مـحصو ل جانشين كامل و فر اوان دارد، سياست افزايش مقدار فر وش مى تو اند به

وضعيتهاى رقابت 919

زيّان رقيبان بر تقاضاى اين محصو ل بيفزايد و فر وشنده را به |فزايش هزينه هاى فر وش خود تشو يق كند.
 اقتصادى سياستهاى فر وش را اعمال مى نمايند؛ قيمت در صنعت، در بلندمدت،
 وجود ندارد. با اين همه، نتايج پيش گفته، بايد در دو جهت مو مو شكار
 فر وش حسّاس باشند: ممكن است بعضى تحت تأثير تبليغات بسيار، يك بحصو ل به قيمت بالاتر را بر محصو ل ديگر با تبليغات ضعيف ولى به قيمتى مقر ون به صر فهُ بيشتر ترجيح بدهند؛ ب ممكن است، فر وشندگان در اجر اى سياستهاى همانند فر وش نفعى نداشته باشند. بر خى مى تو انند فقط تقاضاى دحصو لات با تبليغات بسيار را ارضاء نما يند؛
 فر وش، به قيمت پايين تر از قيمتى كه فر وشند گان با تبليغا را اارائه نمايند و باز هم با قيمتى به قدر كفايت باللا |قدام به فر وش كنند تا منافع جالبى بـي به دست آورند.
گو ناگو نى واكنش خر يداران در بر ابر سياست فر وش، در سياست فر وشندگان تنو ع ايجاد مى كند. هر گاه ورود به صنعت آزاد باشد، ممكن است كه در بلندمدت منافع
 ويزه" فر وشها مشخص شاز شده اند، منحنيهاى خاص تقاض بر منحنيهاى هزينهُ متوسط خو اهند اند بود.

صنعت، در اين وضعيت، شامل عده كمى فر وشنده است است كه از وابستگگ, ميان سياستهاى قيمت و توليدخود آگاهى دارند، ولى دحصو ل آنها با يكديگر متفاوت مى باشد. با اين وصف، تفاوت به صو رت هنفعل يا فعّال چند خصو صيت را در رفتار انحصارگر ان چند قطبى به شر ح زير وارد مى سازد: (1) تمايز محصو ل ترس انحصرارگر چپند قطبى را در بر ابر واكنش رقيبان خود


محصو ل خود دارد. در صو رت فقدان نفاوت، ترقى قيمتها بر ایى انحصار گُ چند قطبى به


 رقيبان خود بترسد، قيمت محصصول خود را تانغيير بدهد.

 ظاهر. إ بسيار نادر است.
 تو سعه يابد: در ميان سياستهاى فر وش و نيز سياستهاى قيدتها يك وابستگى درونى وجود دارد كه انحصارگر ان چند قطبى آن را تشخيعن یادها اند. نر نتيجه، ممكن انست وضعهيتهاى مختلفى پديد آيد:
 فر وشهاى بنگاه اقتصادى رهبر يا بنگاه سنجهُ اقتصادى تحقق يا يافته است؛ در اين اين
 الست.اگر سازش و تبانى نا قص باشا.، سطح هزينههاى فر وش به افزا ايش بيشتر ميل بیدا مى كند؛
ب ب. يك وضعيت مستقل، همز اه با عدم يقين: هر بنخاه اقتصادى سياست خاص فر ور وش خود را تحت تأثير ترس از معامله به مثل و انتقام رقيبان دنبال مى كند. در اين حالت،

 حالتى است كه سازش و تبانى وجود دارد. ب. يك وضعيت جنگ تبليغاتى: هر بنگاه اقتصادى به منظور تثبيت سلطه بر بازار،

 بتو اند با نوعى رقابت جر قلمر و سياست فروش هـر انمر اه شود. در اين صو رت، تبليغات بازرگانى يا بهبود شر ايط فر وش بر ایى انحصارگر پپند قطبى مؤثرتر از تنر محصول است. البته رقيبان واكنش نشان مىدرهند، اما احتمال. قوى مى مى رود كه عكس العمل زياد سر يع نبوده و نسبت به اقدامات تلافى جو يانه كمتر منطبق باشد:

GYI وضعيتهاي رقابت

انحصار گر چند قطبى مى تو اند بر ایى كسب مز يت و بر تر ى زمانى فرصتى به دست آورد. به علاوه، به نظر مى رسد كه خر يداران كالاهاي مصرفى در برابر تبليغات و تغيير محصول حساسيت بيشترى دارند تا در بر ابر تغيير قيمتها. § ٪. اختلاف مححصول و نظريهُ عمومى فعاليت اقتصادى


 كرد. اين فصل محتو ى روش فنى نيست، بلكه ديدى از نظام اقتصادى دازد و اين به كلى


در مقدمهاى كه فرانسو ا پر و بر چاپ خاطر نشان كرده است كه چچگونه تحليل اختلاف محصو ل مى بايستى پايهُ نظر یهُ

 راست جا به جا مى كند. اين عمل مبارزها إى است كه از جبر اقتصادى خصوصى مايه مى گيرد:
 آنها را تصاحب كند؛
ــ بنگاه اقتصادى در قبال مصرف كنندگان قوه موه جبر را به كار مى برد: به اين ترتيب،




 داده است تا با وسايل جبر عناصر تغيير پذير پير امو ن خود را تغيير بدهد. به اين تر تيب، تحليل اختلاف محصول به تحليل كلى حالات نامتقارن و نابر گشتنى
16. Weltanschauung
17. E.H.Chamberlin. Théorie de la concurrence -monopolistique (trad. fr. p. 225-226).

در روابط ميان كليهُ واحدهاى اقتصادى مى پيو ندد. بنابر اين، هر نظر يه درباره فعاليت اقتصادى، در زمينd كلى تر، نمى تو اند ميل به تما يز و تفاوت كذار


روانى) تحقق اين تمايل را از نظر دور بدارد.

قسمت سوم - رقابت و آزادى ورود


 در حالت رقابت خالص و كامل، ورود تحت تأثير وني كارآفر ينان اقتصادى، افزون بر منافع عادى است (يعنى منافعى كه بر اس ایى تشو يق آنها بـا به
 وجود دارد، ورود مؤسسات تو ليدى تازه بر عرضه مى افزايد و درْنتيجه قيمت را پا پايين


 صفتحd SHO (DO در وضعيتهاى رقابت نامتجانس ییا انحصار چندقطبى ملاحظه شد كهفشار ״ پتازهواردان)" منافع اضافى را از ميان مى برد و خط تقاضا (يا دريافتى متو سط) به صو رت


 استر اتثى احتياطى مؤسسات تو ليدى مو رد تهديد رقابت بالقوه مر بوط باشد باشد § \. عوامل عينى محدوديت ورود
اين عوامل، خارج از ميدان عمل بنگاههای توليدى حاضر عاري با با وضعيت صنعت ارتباط دارد:
(1) عدم يقين: هر قدر دورنماى سود در صنعت نامطمئنتر به نظر آيد، ورود بدان بعيدتر و ناكاملٍ تر است؛


GYY وضعيتهاى رقابت

「) محرك ناقص عوامل تو ليد؛

 مى بايستى هزينه هاى ثابت بسيار سنگينى را متحمل شود؛ لكن اين ورود مى تو اند مو جب پيدايش تجهيزات اضافى در صنعت گردد و كاهش قيمت را از سو ى بنگّاههای
 نمى توان تن در داد، زير ا ممكن است است وضعيت قيمت بعدى در صنعت، بار هزينه هاى ثابت را بسيار سنگين سازد.
(0) تفاوت و تنو ع در محصول كه به سود بنگاههاى توليدى حاضر است. مبارزات

 توليد كننده بسيار بزرگ سيگار، ورود به أين صنعت را تقر يباً و در واقعيت غير ممكن

 محصولات جو رَّ قيمتها را در إختيار دارند؛
 سازمانهاى پخش برایى عمده و خرده فر وشى ايجاد كند. در ايالات متحده، در باب

 دستهايش بمانده) دو دل هستند؛

 ديگر تو ليد نمايد.
اما، بيشتر اوقات، محدوديت ورود از عمل احتياطى بنگاههاى تو ليدى مو جود ناشى مى شوّد.
Y § . استراتثى احتياطى بنگاههاى توليدى
اين استر اتزى، به ويره هنگامى كه صنعت در وضعيت انحصار يك قطبى يا انحصار چֶند قطبى است، مى تواند به سه شكل گسترش شی يابد.

الف) سياست قيمت حد



 ميان بنگاههای اقتصادى و و ا تصميم بنگاه اقتصادى مسلط نتين انتيجه مى شود.









ب) استراتزى سرمايه كَذارى كانلان

 استفاده قر ار نگير ند وواردشو ندكان از ازينارياد ظرفيت توليدى صنعت هيج سود ومزيتى

وضعيتهاى رقابت GY0
نداشته باشند.
پ) نظارت بر دستيا بیى به عو/مل توليد
بنگاههاى تو ليدى مو جود قصد دارند تحصيل موأاد اوليه، تجهيزات و منا با بع مالثى را


 پيوندهاى موجود ميان نهادهاى مالى و بنگاههاى تو ليدى حاضر ارتباط دارد: ورود

 اگگ اين عو امل گو ناگو ن علل دشو ارى ورود بنگاههاى تو ليدى جديد را انو
 تو ليدى بزرگ كه قبلا در صنايع ديگر فعاليت داشته اند، تو ليد خود را ا بسط و ا فزايش

 انديشههاى نو در مر حلّ عمل را در اختيار دارنذ. تسهيلات اعتبارى در اختيار اين


 تبليغات مهم بازرگانى در آنها شده، كمتر دشو ار است.

## قسمت چهارم - رقابت و تغيير محصول

رقابت فر اگردى با جنبدهاى متعدد است: تاكنو ن اشكال رقابت به صو رت تغيير
 اختلاف وجود دارد، محصولات فر وشند گان مختلف تفاوت پیدا مى كند. اما اين تمايز معلوم و ثابت فرض مى شود و در نتيجه فقط متغير هاى قيمت و مقدار هو رد بر رسى قرار مى گیير ند.
ممكن است رقابت به شكل ديگر نيز باشد و آن رقابتى است كه بر اثر تغيير محصو ل

تحقق مى چذير د: (ادر واقع، در نظام اقتصادى، محصو ل فرّارتر ين اشياءو حتى فر"ارتر از قيمت است)" ${ }^{\text {ق }}$
بنابر اين، هميشه نمى تو ان، بجز قيمت و مقدار، همشُ عناصر ديغر را را معلوم دانست.
 پيشنهاد كرده است، بسط پییا كند.
() ابتدا، موافق نظر اين نو يسنده، سه عامل عمدهُ تعيين كنندهُ محصونلات را مى تو ان تشخخيص داد:
الف. رسمو عادت (يا بیتحركى) كه به دركُ ثبات يا انعطاف نا نايذير ى بعضى از محصو لات تات كمك


 اين هنجارها غالباً با جستوجو




 فر سوده نمى شو د.



 اختلاط و ا متزاج اشياء).




 محصو ل رهنمو ن شود.
20.E.H Chamberlin, The Product as an Economic Variable, Quarterly Journal of Economics, Feb. 1953.

GYV وضعيتهاى رقابت

همحنين، لازم به يادآورى است كه، نظير جنگ قيمتها در رقابت خصمانه، جنگ ميان محصولألت

 مسافر يادآور مى شود

ب. رابطئ محصول ـ قيمت. ارتباطى ميان كيفيت يـك محصول و قيمت آن وجـود دارد.

 تغيير ات محصول به تغيير ات قيمت رجحان بدهنـيند


 كيفيت محصول درهم مى آميزند.

گيرد:

الف. در وضعيت انحصار چندين قطبى ناقص (يا رقابت نامتجانس)، سياست هر تو ليدكننده

 ازدياد هزينه ها دشو إر خو اهد بودي

 تو ليدكندگان مختلف مى تو انند سياستهاى مخالف با با يكديگر را دنبال كنند؛ بعضى مى تو انند با تغيير
 قيمت و هزينه برقر ار مى شود.










## زير"ا از ميزان تقاضا كاسته مى شود.

هنگامى كه سازشب و تبانى ناقص باشد يا سياستهاى تو ليد نامتو افق و ناهماهنگگ باشد، دو عنصر بايد مو ردنظر قرار گيرد:



 ب. ساختار تقاضا: هر قدر گر وههاى دختلف خر يدار ابعاد نزديكتر ى با با يكديگر داشته باشند و


 مى يابد.

## قسمت پنجّم - نظر يـهُ قيـمتها و واقعيت

تحليل نظر ى رفتار بنگاه تو ليدى در بازار، كه تا كنو ن ارائه شد، در معرض انتقادِات نسبتاً زياد و در جبهُ مخالف عمل محافل كار و كسب در تعيين قيمتها قر ار گر فته است.


 قر ار مىدهد و انتقاد دوم دقت را به سوى توليد گو ناگَو ن در اقتصاد معاصر جلب مى نمايد.

## بخش اول از قسمت پنجم - اير اد بر تحليل نهاييو ن

اين اير اد ناشى از تحقيقات آمارى است كه طى سالهاثى اخخير در محافل كاز و كسب و مشاهدات

 تو جه قرار مى دهيم و سبس ارزنش و جنبه هاى آمو زشیى آنها را بر رسى مى نمايبيم. § ا. تحقيقات آمارى و نتايج آنها


21. Hall and Hitch, Price Theory and Business Behaviour, Oxford Economic Papers, $\mathrm{n}^{\circ} 2$.

وض9 9Y

تو ليد را بر حسب هز ينه نها يیى و دريافتى نهايیى مو رد ترديد قر إر مى دهد و چنان طر ز رفتارى را بر ایى



 است)؛

است).
كارآفر ينان اقتصادى در پاسِخ به پر سشهو| (على الالصو ل، وضعيتهایى انحصار چند قطبیى) افشا



 كار آفر ينان اقتعسادى در جهات مـختلف فكر مى كنند و با تعيين قيمت مى كو شند قاعلده عملى، يعنى






 هزينه مو اد أوليه تغيير مى پذير ند و از تغيير ات ملايم يا مو قتى تقاضا تبعيت نمى نمايند (در اين بابي،
 دوم) نتايج اين تـحقيق آمارى در كتاب اندروز تحت عنو ان فعاليت اقتصاد هنعتى זّ بسط يافته



 اضافه بر اين هزينه؛ ب ب هز ينهُ متو سط مستقيم (يا هز ينهُ متو سطط عو امل متغير ) بدون تو جه به تو ليدى كه انجام گر فته 22. full cost

است، ميل دارد كه در سطح ثابتى باقى بماند. قيمت عو امل متغير معلوم فرض شـو شده است؛




 مى ماند.


$$
\text { 19 19^-19 } 19 v
$$





احتمالى افر اطى خو اهد بود.

 نهايى مساوى گردد، بلكه از قوا
 ثابتى را طلب مى كنند.

 سياست علمى ندارند.






 پولى است؛ اين امر فقط و فقط تصميمر به بيشينه سازى را پیحییده مى كند، ولى از اعتبار نمى اندازد.
24. D.C.Hague, Black Country in 1947-1948, Review of Economic Studies, 1949-1950, $\mathrm{n}^{\circ} 41$.

## § r ٪. ارزش و تعليمات اين تحقيقات آمارى

 تهليل نهاييو ن سلب مي كند؟ الف) مسِلو

 هالُ وهيج،






















25. Machlup, Marginal Analysis and Empirical Research, American Economic Review, 1946.
26. R.S.Edwards, The pricing of manufactured products, Economica, August 1952.

شر ايط، مى توان از پذيرش ارزن و و اعتبار تحليل نها يايو ن سر با باز زد؟










 اقتصادى را وا مى دارند تا بر منافع بيشينه پيشى گيردي



 دارد:

 |مكان سود خود را كمتر ارزيابيى كند؛

 منافع وا قر بانى نمايد؛
 تقاضاى آينده را افزايش بدرهد

 بانشذهِ
27. Joan Robinson, Imperfect Competition Revisited, Economic Journal, 1953, p. 582.
r






(f

 تو ليدى پدید آيد، ذيحق مى باشنـنـ

## 


 كه فعاليت بنگاه تو ليدى هنو ز تنو ع و دگر گو دليبل اصلى تو ليد متعدد و گو ناگو نو وجو





 بدهد، تغيير :بپّيرد.







 محصولات ديگر ثابت بماند.




مeدار Q

 مى تو ان به روشهانى عملى متو سل گُرديد.
 هزينه نهايى جزئى دو حالت يبش مى آيدي



 كالاهانى ديگر تعر بف شود.





 "پيو ستهُ ديخر مى شود و فقط مى تو ان هز ينه هاى متغير تر كيبى كلئُ كالاهانى پيو سته را محاسبه نمود.

## 




هر كالاست.





 دريافتى كل به كشش تقاضاى كالاى نخست نسبت به قيمت بستگى خو اهد داشت.



نهايی كل برا بر با جمع دو دريافتى نهايى جزئى هر يك خت خو اهد بود.





 باشد.
اكنون حالت توليد پيوسته را در نظر مى گير يم.

 ب . اگر توليد پیيوسته در نسبتهاى ثأبت انجام




 ميزان است كه دريافتى نهايى يك وايك واحد مر كب


 حاصله بر ايى A برابر با با بفر بشود.


## SUR L'analyse des marcetes et des prix

1) Sur la notion de concarrenco
R. Friscr, Monopole, polypole, la notion de force dans l’économie, dans

National Okonomish Tidsstrift, Copenhague, 1933 (reproduit dans Insernational Economic Papers vol. I).
F. Pergovx, Concrirence et effet de domination, dams la revoo Banque (mai 1952).
F. Hayex, The Meaning of Competition, dans Individualism and Economic Order (Londres, 1949).
J. M. Gcare, Toward a concept of Workable Competition (American Economic Reviero, 1940, pp. 241-256).

- Competition : Static models and Dynamis Aspects (American Economic Reviero, mai 1955).
- The uses of diversity : Compotitive bearings of diversities in cost and demand functions (American Economic Reviev, mai 1958, p. 474 sqq.).
Clair Wiscox, The nature of Competition (dans : Competition and Moropoly in Amsrican Industry) (T.N.E.C., Monograph 21, 1941).
J.-S. Bars, Market Classifications in Modern Prico Theory (dans Quarterly Journal of Economics, aotit, 1942).
Jean Robnysov, Impenfeat Coxnpetition Revisited (Economic Journal, sept. 1953).
J. K. Galbrarth, American Copiteliom (London, Hamilton, 1952).
H. Gorrton, Les rencontres bconomiques (Reoue économigue, nov. 1955).


## 2) Sar le monopole

A. Cournot, Recherches sur les principsa nushinmatiques de la thoorie des richesses (1838).
Eidgeworth, Teoria Para del Monopolio (Giernale Degli Economisti, jnillet 1897).
G. Ledoc, La thecrie des prix de monopole (thèse, Aix, 1927).
F. Zeurien, Problems of Monopoly and Economic Warfars (1933).
J. R. Hicss, The Theory of Monopoly (dans Econometrica, janvier 1935). Zimmerman, The propensity to Monopolise (Amesterdam, 1952).
E. A. G. Robinson, Monopoly (Csmbridga Economic Handbooks, $7 e$ 6d.).
P. Srafya, The laws of Returns nader Competitive Conditions (Economic Journal, 1926, p. 535).
S. Lombardini, Il Monopolio Nella Teoria Economica (Milen, 1953).

Various Views on the Monopoly Problems (Review of Economics and Statistics, mai 1949).
Le problème théorique da monopole discriminant a 6 té particulièrement trait' par:
A. C. Picov, Economics of Walfare (se éd., Part. II, chap. 17).

Joan Robinson, Economics of Imperfect Competition (chap. 15 et 16).
F. Macruup, Characteristics and Types of Price Discrimination, dans Busiress Concentration and Prics Policy (Princeton, 1955).
Sur le monopsone, voir l'ouvrage citó de M. Robinson (chap. 18) ainal que J.-S. Bann : Prics Theory (op. cit.).

La littératare sur le monopole bilatéral est abondante : signalons:
H. Denis, Le monopole bilatéral (Paris, Pressez Universitaires de France, 1943).
E. Schiemer, Zielzetzung, Verhaltensweise und Preishildung (dans Jahrbü-
G. Tintner, Note on the problem of Bilateral Monopoly (Journal of Political Economy, avril 1939).
Et surtout : W. Fellnee, Prices and Wages ander Bilateral Monopoly, (dans The Quarterly Journal of Economics, aoat 1947).

## 3) Sur l'oligopole

Chamiey, L'oligopole (Paris, 1944).
Economie appliquễ: numéros spécianx consacrés a looligopole: 1952, no 1 ; 1955, no4 3-4; 1962, $\mathrm{n}^{0} 4$; 1963, $\mathrm{n}^{0} 1$.
M. Shobic, Strategy and Market Structura (Wiley, 1959).
W. J. Baumol, Business Behavior, Value and Grouth (Macmillan, 1959).
W. Fellarer, Competition among the few (Knopf, 1949).
J.-S. Barn, Price Theory (op. cit.).

Morgensterri, Oligopoly, Monopolistic Competition and tho Theory of Games (American Economic Review, mai 1948).
G. J. Strgeen, The Kinky Oligopoly Demand Carve and Rigid Prices (Journal of Political Economy, octobre 1947).
Eyrroynson, The Kinked oligopoly carve reconsidered (Quarterly Journal of Economics, fevrior 1955).
Hans Brems, Some notes on the Structure of the Duopoly Problem (Nordisk Tidskrift for Takniskokonomi, 1948, p. 46).
Hans Brems, Cartels and Competitions, Weltrirtschafiliches Archiv (vol. 66, 1951, p. 54).
Hans Brgms, On the Theory of Price Agreements (Quarterly Journal of Economics, 1951, p. 252).
A. J. Nicrol, Partial Monopoly and Price Leadership (Philadelphia, 1930).
J. W. Maricham, The Nature and Significance of Price Leadership (American Economic Review, dec. 1951).
A. Hinderbson, The Theory of Duopoly (Quarterly Journal of Economics, nov. 1954).
H. Mercinhon, Nouvelles orientations de la th6orie de l'oligopole (Revue d'économie politique, 1961).
4) Sur la concurrence avec differenciation

L'ouvrage de Chamberins est fondamental ; la traduction française east accompagnée d'une préface de F. Perroux et d'une bibliographie exhanstivo.

On pourra lire égalemont de E. H. Ganmberuin, Monopolistic Competition revisitod (Economica, novembre 1951).

## 5) Sur la concurrence et l'entrie

F. Machiur, Competition, Pliopoly and Profit (Economica, 1942).
J.-S. Bain, Pricing in Monopoly and Oligopoly (American Economic Review, mars 1949), a propos du prix-limito.
J.-S. BaIn, Barriers to new competition (Cambridge, Harvard University Press, 1956).
J.-S. Bans, Conditions of Entry and the Emergence of Monopoly, dans

Monopoly, Competition and their Regulation (édité par E. H. Chamberdin, Londres, 1954).
J.-S. Bain, Economies of Scale, Concentration and Entry (American Economic Reviev, mars 1954).
h. G. Vatter, The Closure of Entry in the American Automobile Industry (Oxford Economic Papers, octobre 1952).
6) Sur la variation du produit
E. H. Ghanberlin, The product as an economic variable (Quarterly Journal of Economics, février 1953). Cet article est accompagné d'une note bibliographiquo.
L. Absott, Quality and Competition (New York, 1955).

## 7) Sur la valeur de l'analyse marginaliste de la firme

Hals ot Hrtce, Price Theory and Business Behaviour (Oxford Economic Papers, mai 1939, reprodait dans Oxford Studies in the Price Mechanism, Oxford, 1951).
C. Clive Saxton, The Economics of Price determination (Oxford University Press, 1942).
P. S. Andrews, Manufacturing Business (Londres, 1949).
D. C. Hague, Economic Theory and Business Behaviour (Review of Economic Studies, vol. XVI, 1949-1950, no 41).
F. Machuer, Marginal Analysis and Empirical Research (American Economic Reviero, septembre 1946).
H. M. Oriver Jr., Marginal Theory and Business Behaviour (American Economic Reviev, juin 1947).
R. A. Gordon, Short Period Price Determination in Theory and Practice (American Economic Review, juin 1948).
E. Brunner, Competition and the Theory of the firm (Economia Internasionale, novembre 1952).
A. Robinson, The pricing of Manofactured Products (Economic Journal, décembre 1950).
Tibor Scriovsiy, A note on profit maximisation (Review of Economic Studies, 1943, XI).
G. Rotriek, Sur la maximisation du profit (Economie appliquée, 1952).
J. Lecamlon, Cô̂t et prix en courte période (Revue économique, 1951).
H. Denns, Théorie et réalité dans l'analyse de l'équilibre de la firme (Revue Economique, novembre 1951).
R. Guminneuf, Quelques aspects de la théorie de la firme. Incertitudo, Antonomie, Calculs forfaitaires (Revue économique, septembre 1954).
Sir D. Robertson, Some recent writings on the theory of Pricing (dans Economic Commentaries, Staples, 1956).

## 8) Sur les cas de production multiple

Outro Scrinemer (Pricing and Equilibrium), consulter Joel Dean, Managerial Economics (New York, Prentice Hall, 1954).

## فصل پنجم

## نظامهاى خاص تشكيل قيمتها در اقتصاد نامتمركز

گو ناكونى قيمتهاى واقعى، در اقتصاد نامتمر كز، فقط ناشى از شنكل بازارها وها ومحل

 الف) قيمتهاى كشاورزی كه در آن عوامل

 ب) قيمتهاى متأثر از دخالت مستقيم يا غيرمستقيم دولت.

## قسمت اول ــ قيمتهاى كشاورزیى






 بنابر اين، بجاست خصوصيات قيماي و در نتيجه (قيمتهاى سياسى) را بنمايانيانيم.

[^11]§ ا
اين خصلت ناشى از اين واقعيت است كه قيمتهاى كشاورزى انى به طر زى بسيار بد با هزينهُ تو ليد كه محاسبهُ آن بسيار دشو ار است، ارتباط پپيدا مى كند.
 زير ا مقدار تو ليد در كشاورزى، بر خلاف صنعت، به عو امل طلبيعى بستگى دارد ور و انسان را بر اينان سُلطه نيست.


الن) بهره برداريهاى كشاورزى به شمارهٌ كم داراى حسابدارى دقيق هستند؛

 يادآور مى شود كه: (اتصميمات اقتصادى دهقّانان از از رفتار مصرف كنتنده
 واقعيت توضيح پيدا كند كه حسا بدارى اجمالى بهر بر بردارى را تقر تر يباً هميشه كدبانو نگاه مى دارد. بانو ى خانه سر كيسهُ پو ل را در دست دارد و وجوه محتو ى را ميان فصو ل



 نمى تو ان با دقت معين كرد، زيرا تعيين سهم هز ينه هاي ثابت هر هر يك از از اين محصولات در قيمت تمام شده غيرممكن است.


 به قيمت تمام شدهُ هر كنتال

GFI نظامهاى خاص تشكيل تيمتها
§ Y. خ. خصلت نابايدار قيمتهاى كشاورزى
بى ثباتى از اين واقعيت بر مى آيد كه قيمتها، در كوتاه مدت، تابع عرضهُ نامنظم تقاضاى تغيير ناپذير مى باشند:




 فاسدشدنى مصداق دارد، زيرا| اينان بايد همان روزِ چين و برداشو بسيار كوتاه به فر وش بر ود.
 اوليه اند، ظاهر مى گردد.
ضر يب كشش تقاضا نسبت به قيمت، بر اى گُندم، در فرانسه متحده /TV • - است.
در بازار فر انسه، ضر ايب زير محاسبه شده اند.
$\therefore$ fr
كو شت گاو
-•/rへ
گوشت گو سفند
(19rr-1919)-••r0 (خراب (خرده فر وشى) (19YA


 خصلت كمتر مقاومت ناپپير نيازها و كشش تقاضا در بازارها دريافت مى دارند، تقاضا نسبتاً دارای كششا
اين خصوصيات عرضه و تقاضا منشاءٍ نا پايدارى و بیى ثباتى شديد قيمتهاست.

 ب) قيمتهاى پايين با تو ليد زياد مطابقت مى نمايد: دريافتى پولى كشاورزى در دورهُ 4. op. cit., p.77.

فر اوانى كاهش مى پذيرد. گر گو رى كينگ نخستين كس است كه در قر ن هجدهم اين پديده را تحليل كرده است. مو افق اين تحليل، دريافتى در در جـن
 به علاوه، اين پديده فقط به دو شرط نمودار مى گر گردد: بايد بازار اشباع و تقاضا تغيير ناپپیر باشد.

 باشد، تو ليد كننده بايد با وجود تنزل قيمت فر وش كا كالا را بپذيرد: عرضه با اثر منفیى درآمد مشخص شده است.

## § ؟. خصلت (سياسى)" قيمتهایى كشاورزى الا

منظو ر از عنو ان بالا اين است كه قيمتهاى كشاورزىى، بيش از همهُ قيمتها، دولت را به دخالت و داورى ميان دطالبات دصرف كنند گان و تو ليد كنندگان فر ا مى خو اند و اين مد|خله را ضر ورى مى بيند.
 يافته است كه بايد به قسمى معين گردد كه نياز همگان بر آورده شود: مطالبات مصرف كنند گان در جهت تنزل قيمت فر آورده هاى كشاورزى ادا مى گردد. بعضى از


 كشاورزى و قيمت مو اد غذايى مشتق از اين محصو لات بر بر قر ار مى گر درد: قيمت گندم همانا قيمت نان نيست؛ اين نكتها اسى است كه در بر ابر بعضى از مطالبات نبايد از ياد

از نظر توليدكنند گان، تصحيح و اصلا



5. op.cit., p. 559.

GFH. نظامهاى خاص تشكيل قيتها
مىدهد. وزنهُ انتخاباتى توده هاى روستايى نمى كذارد حكومتها نسبت به تقاضاهاى روستاييان بى اعتنا بمانند.



نغرانيها و اشتغالات فكرى پاسخ میى دهد.

 دست زده است.



 يِيدا مى كند.













 سال 190V ( معين نوده استر است).
نظام قيمتهاى معين موارد زير رادر برمى گرَفت: هدف بر ای سال (1991 كه هر سال بر حسب
6. Office National Interprofessionnel des Céréales (O.N.I.C.)
7. Inter-Lait 8. Laborbe

شاخصهاى مختلف تجديد ارزيابى بشوند؛ قيمتهاى راهنما و متكى بر شاخص بر ایى مبارزه' آتى: سرانجام، قيمتهاى واقعى بر ایى پرداخت كه با تو جه به مقدار محصو ل برداشتى و تغيير اوضاع اقتصادى تعيين گرديده اند.
شاخص گذارى قيمت فر آورده هأى كشاورزى در دسامبر سال 190^1 در محدودهُ بر نامهُ اصلا پو لى و مالى لغو شده است. اين كار، على رغم اعتر اضات شديد سازمانهاى كشاورزى سر وسامان
 نمى تو انسست فقط به شاخص بندى قيمتها خالاصه و محدود شود.
 كشاورزى و دِگر فعاليتهاى اقتصادى است. قانون، در عنو ان پنجم، سازمان كامل تو ليد و بازار را پیش بينى مى كند.
دولت تعهد داشت كه، بیش از اول زوئ سال 1991، اصول يك نظام قر اردادى ارتباط ميان تو ليد كند گان، تبديل كنندگان و خر يداران محصولات كشاورزى را معين بكند.
 سال •194 به شكل متمم بودجه تأسيس شده است، بايد سازمان رضايت بخشتى از بازار محصولات عمده (گو شت، شير و فر آورده هأى لبنى؛ شر اب) ايجاد كند. اين سازمان خطر ات استثنائى زخيره را در نظر مى گيرد و محل مالى مخارج تسهيل عمليات خر يد و فر وش، تدارك ذخاير ، صادرات يا واردات محصو لات كشاورزى و نيز اقدامات درباره تحول بازارهاى كشاورزى داخلى ولى و خارجىى و راهنمايى تو ليد كشاورزى را تأمين مى نمايد.
 چهارساله مى بايستى قيمتهاى جديد و مو ردنظر را بر الى محضولات متسو ل آن تعيين نمايد، به اين تر تيب كه مر حله به مر حله بر أثر اجر ایى سياست مشتر لك كشاورزى، قيمتهاى حاكم بر تو ليد زا به
 احتساب تام و تمام مخارج، مى بايستى پاداش نير وى كار و عامل سر مايه رادر كشاورزى در نظر بخيرد. اين قيمتها به طر زى معين مى شو ند كه با توجه به مجمو عهُ تو ليدات مشمو ل، قدرت خر يدى لا لاقل معادل با قدرت خر يد سال 190^ بر أى كشاورزان تأمين كند.

 لبنى، بر نج، تخمهر غ، طيو ر و گوشت گاو) أيجاد مى كنند. ساير محصولات مانتد ميوه، سببزى و شر اب مشمو ل سازمان حقيقى بازار نشدهاند و مبادلات آنها

F40 نظامهاى خاص تشكيل قيمتها

آزاد مى باششد، ولى ممكن است شر ايط حفاظتى درخوا است بشود.
 نوسازى و بهبود ساختارها را با به عهـه دارد اري اگر سياست تشكل بازارهاى كشاورزى ضر ورى به نظر آيد، بايد به ضر وريات گوناگو ن زير پاسخ بدهد: الف . اين سياست نه فقط بايد كاهش شديد قيمتها را پیش بين بينى كند، بلكه لاز ازم است



 حمايت) بكشاند و مو جب انسداد راه ورود به بازار بشود. بنابر اين، لاز ازم است قيمت قيمتها بتو انند بنا بر مقتضيات انطباق و سازش پی پیدا بكنند.



 ابعاد ملى مطر ح مى كند.



 بر ابر ى خر يدارى و انبار كرده، در پايان سال 1909 به 90 ميليارد دلار سر زید



 اشخاصى كه در بهره برداريهای كشاورزى بی صر فه كار مى كنند، كمك نمايند تا بـا به
9. Credit Commodity Corporation

فعاليت ديگرى بيردازند. در اين صو رت، مسئله همانا تبديل و دگر گونى در وضع
 نتيجه گير ى شود تا آنكه بر مداخلات مآلاً كم اثر در قلمر و سرمايه گذارى، اعتبار و قيمتها افزوده گردده.

قسمت دوم - تعيين قيمت در بهره برداريهاى عمومى در بيشتر مو ارد، بهره بردارى عمومى بر پائه جست وجو ى مصلحت عمو مى متمايز و مشخص مى شود تا جستورجو ى منافع. لازم است اين بهره بردارى سياست قير قيمت
 آورد. هر قدر بخشَ ملى شده مقام گسترده تر ى در بعضى از از اقتصادها داشته باشد، مسائلى كه چنين سيا ستى مطر ح مى نمايد، اهميت بيشتر ى پيدا مى كند. چنان كه قبلا ملاحظه كردهايم، ممكن است تصدى همر اه با سود را بر ایى


 بيشتر با دو نو ع تصدى مشخص مى شو د: يكى تصدى بر مبناى هز ينُّ متو سط و وديغر ى تصدى بر مبناى هزينهُ نهايى. به هر صو رت، تعر فه بندى يا تعيين قيمتها در مؤسسات اقتصادى عمومى بايد اصل ((حقيقت قيمتهال) را رعايت كند.
§ ا. تصدى بر مبناى هزينهُ متوسط
اين طر ز تصدى بر اساس تعيين قيمت فر وش مو افق با نقطهُ تقاطع خط تقاضا با

 بهينه، يعنى محل تقاطع منحنى هزينهُ متو سط و منحنى هز ينهُ نهايىى كار بكند
 باشد: اغلب اوقات، قيمت مر كب نيز مو رد استفاده قر ار مى گيرد د. اين قيمت از يك سو




FFV نظامهاى خاص تشكيل قيمتها


ش شكل
(هزينههاى ثابت معسرّف بخشى از هز ينه هاى تأسيسات)؛ جزء دوم با مقدار مصرف مطابقت مى كند.
تعر فه هاى تر جيحى نيز روش مو رد استعمال است: طبقات مصر فك كنندهُ كمتر هر فه،




 مصرف خود را، در حد ميانگين معين نمايند، ولى آنهها يى را .كه اين هز ينه ثا ثابت را را زياده
 صو رتى كه بر اساس اختلاف نسبى در خدمت (مانند راهآهن) به نظر مو جه.نيايند، مى تو انند واكنش مصرف كنتد گان را برانگگيزند.
 تو ليد به زيان يكديگر مى فر وشند و نفع مى بر ند؛ در بـخش ملى شده زي درون اين بخش سر به سر مى شو ند.

نظر ئُ تصدى بر مبناى هزينهُ نهايى، كه طى ساليان الخير گسترش يافته است، تو ضيح مى دهد كه بهر ه بردارى عمو مى بايد محصو ل خود را با به قيمت بر أبر با هزينهُ نهايیى بفر وشد و در دو پيشنهاد زير خلاصه می شی شود: الف. سطح تو ليد بر اثر ايجاد تساوى ميان هزينه نهايىى و قيمت فر وش محصو لـي لاص

خدمت معين شده باشد. ب. اگر فر وش بر مبناى هز ينهُ نهايى منتهي به كسر ى و زيان گُ گدد و اين حالت
 نهايى آن از هزينهُ متو سط كمتر باشد، در اين صو رت كسرى واحد بـد بهره بردارى





كاربرد قاعدهُ هزينهُ نهايیى مو افق با منافع عمومى است، زير ادر تحقق بهينهُ |قتصادى مشاركت مى كند. توجيه اين قاعده با توجه به داستان اخلا







فرض مى كنيم كه مقامات محلى تصميم بگير ند فر وش مواد سو ختى رازير نظارت در در آورند. در اين
 گردد، قيمت چوب مى بايستى نسبت به قيمت جارى در نظام رقابتى پيشين ناپی











 مو ردنظر قرار گيرد.




 نهايت بوده و مفر وض به ظر فيت تو ليد تغيير پذير است. بر ای آنكه تجهيزات بر با با تقاضا
 صو رت، ضر ورت دارد كه تحو ل تقاضا مو رد تو جه قرار گيرد و هز هينهُ تو سعه از هز ينهُ سير قهقرايى تشخيص داده شود.

 منظو ر بدارد.' ' اين وضعيت را سياست قيمت بر ق در فر انسه كه يك واحد بهر ه بردارى ملى شده و رو
11. Boiteux, La tarification des demandes en pointe, Revue générale d'électricité, août 1949.











مو ردنظر بايد يشن بينى و تدارك بـي بشود.

 به يكديگر وابسته باشند، به قسمى كه نتو ان Qa مقدار كالاى A را تو ليد كرد، بى آنكه
 افزايش تبعى تو ليد كاز زغال زياد كرد. بنابر اين، فقط هزينهُ نهايى مجـي

















 نهايْى تأمين مى گر ردد.





 تشخيص داد و ميان اين دو فر ق گذاشت. عو امل ثابت بر ایى دوره هاى بسيار طولانى
 تقسيم ناپپير ويا عوامل قابل تقسيم در جر يان توليد مو افق با بهزيستى كلى كـلى معين گردد.





 سه فرمول عمده پيشنهاد گرديده آردي است:



 محاسبُء بنگاه توليدى منزوى و نسبتاً مستقل از پير امو ن خود راجع مى شود. و اما در
13. Allais, le probléme de la coordination des Transports et la théorie économique, Revue d'économie politique, mars-avril 1948.
14. Boiteux, Sur la gestion des monopoles publics astreints à l'équilibre budgétaire, Econometrica, janvier 1956.

صنعت (يا يك بخخش ملى شده) غالباً لازم است كه به محاسبات كلى اقتصادى (عقلايى
 معين خو إهد شد. بنا بر اين، اصل فر وش بر اساس هز ينهُ نهايى، فقط تقر يبى را به دست مى دهد.
§ ए. (احقيقت قيمتها)"

به طور كلى، كوشش هر تعر فه بندى بايد در اين جهت باشد كه اصل "॥حقيقت قيمتها")
شود.

در فر انسه، بر نامهُ پنجمم روى ضر ورت تو جه به ((حقيقت قيمتها)، در خدمات عمو مى
 تو ليد كننده هز ينه برداشته است، يعنى هز ينه نهايىى.كه به درستى محاسبه شده است.
 تعر فه، بدون تو جه به مصرف مشتر ى، شامل يك جايزهُ ثابت در بر ابر مخارجى است كه مؤسسه تو ليدى انجام داده است و يك فيمت متناسب، مو افت با مصرف واقعى مشتر ى؛ عناصر تعر فه مطابت ساعات (ساعات اوج مصرف، ساعات اشباع، ساعات خالىى) و مطابق با فصل (تابستان و زمستانز) تغيير مى كند.
 تعر فه ها") كه مسافت، شمارهُ قطلار راه آهن و شر ايط تجهيزِات و بهر ه بر دارى از خطوط را در نظل نمى گر فت، اينك مى كو شد تعر فه بندى بر پايهُ هز ينه نهايى را بر ایى حـمل و نقل كالاهای بازرگانى ترتيب دهد. با اين وصف، بسيارى از خدمات عمو مى، مانند حمل و نقل اشتر اكى، آبى، خدماتى
 كمتر از هز ينهُ آنها به فر وش مى رونـا هـن "حقيقت قيمتها") نه فقط از ديد اقتصادى مطلو بِ انست، بلكه منصفانهتر از تو سل به ماليات بندى براى تأمين كسرى بودجهُ مؤسسات عمومى است: برداشت پو لى كه تعر فه به عمل مى آورد، با خدمتى كه انجام مى گيرد ارتباط دأرد و محدود به قيمت اين
15. H.Lévy-Lambert, La vérité des prix, Paris, Ed. du Seuil. 1969.
16. Electricité de France

نظالهاى خاص نشُكيل تيبتها

خدمت است. اگر دولت بخو اهد بعضئ از فعاليتها يا بر خیى از گر وههاى اجتماعى را تشو يق و كمك كند، برتر آن است كه براى جبر ان زيانهايى كه ممكن است سطع
 مثال، بهتر است كه دولت به مؤسساتى كه در نو آحى اندكى تو تو سعه يافته قر ار گر فته اند،
 مساعده مالى بدهد تا بهتر بتو انند قيمت خدمات را تحمل نما نـايند. روشن است كه اين گونه كمكهاى مالى نمى تو اند هميشگى باشد، بلكه فقط اين هدف را دارد كه به مؤسسات توليدى فرصت بدهند تا اگر بخو اهند خودشان در شر ايط سالم و خالى از عيب به فعاليت بيردازند و به انطباقات لازم اقدام نما يند.

## قسمت سوم ـ دخالت دولت در قيمتها

 مصرف كنندگان تعيين نمى شود. در اين جر يان غالباً دخالت دولت مشاهده مر مى گردد.
 نظم و ترتيب مى تر ايد.



 نقطئعطف تاريخى بهشمارمى آيد؛ همحنیین مى توان كنو انسيو ن را يادآور شد كه در سالهاى IV9F-IV9Y بيشينها الى نخست بر كالاهاى بازرگانى ضر ورى درجهُ اول برقرار كرد و سپس بر بيشتر موادغذايى بسط و تعميم داد. دولت، طى جنى جنهای 191^-191F دخالت دولت در قلمر و قيمتها از سال . 19 ا به جهات متعدد و غالبا متناقض بدين شر ح جنبه عادى پیدا مى كند:
الف. گاهى، دخالت دولت صو رت القايىي دارد:

17. Maximum de l'Empereur Dioclétien

و يا رقابت خارجى، از دولت كمكك به دست آورند؛



 سياست بهز يستى درهم شكستن انحصارات يا تخفيف نتايج و آثار بعضى از وضعيتها رقابت (انحصصار چند قطبى، رقابت انحصارى) بر ایى مصر فـ كنندگًان باشد.
 بر رسى قر ار خو اهيم داد.
§ ا. اشكال دخالت
 يا اقدام درباره سطع قيمت باشد. دولت به هنگام بحر ان مى تو اند نظارت بر قيمتها برقرار كند.
الف) تأثير بر عو امل تعيين كنندهُ قيمت





 ترتيب، ممكن است از بهاى خر يد و فر وش محصو لات


 همحنین، دولت مى تو اند از راه غير مستقيم و درمدت طو لانى تر تر روى عناصر عر ضـه

تأثير بگذارد و در اين صو رت وسايل مختلف در اختيار دارد:
 ــ سياست اعتبارى: به عنو ان مثال، انقباض اعتبار مى تو اند سفته بازان را نا نا زا تا ذخاير كالاهاى بازرگانى خود را به نقدينه تبديل كنند؛ يا تسهيلات اعتبارى به

900 نظامهاى خاص تشكيل قيمتها

بعضى از تو ليدات مفيد اعطا مى گردد؛


 آ Y ايجاد مصرف اجبارى بعضى ازمحصو لات (مثلا اختلاط اجبارى الكل با با اسانس) ودر


 كميابى) و ووسيلة سياست تر بيت ديت مصرف كننده (تشو يق به مصرف شير ، شكر و آب ميوه به جاى شراب و نوشابه هاى الكلى) جلوه گر مى شود. ب) تأثير بر سطح قيمتها

 تشخيص و تفكيكى كه نو يسندگان آلمانى زبان به عمل آورده اند، تنظيم بازار^^ را جانشپن تحكم بر بازار 19 مى سازد.

 (1) ماليات بندى با برقر ارى و تثبيت يك قيمت بيشينه يا يك قيمت كمينه انجام مى گيرد.
قيمت بيشينه كمتر از آن است كه معمولا در بازار اجر ا مى شود: در اين حالت، هدف دولت مساعدت به مصرف كننده است. قيمت كمينه بالاتر از آن است كه در بازار اجر |مى شود: در اينجا، دولت در نظر دارد فر وشنده را تشو يق كند.
(Y در آن تغيير نمايد.
حالت نمو نه و نو عى، انحصار دو قطـبـى اســت كه قيمت در آن بستگى به تناسب

نير وهاى قر اردادى دو طرف دارد و دولت مى تواند ميان چندين قيمت كه از لحاظ اقتصادى ممكن است، قيمتى از لحاظ اجتماعى و يا اقتصادى مطلوب را معين كند. همين طور، در وضعيت انحصار چند قطبى، قيمت مى تواند بر حسب انـي استر اتثيهاى مو ردپذيرش بنگاههاى توليدى رقيب (يعنى انطباق و نابودى) تغيير نمايد.
 قرار گيرد، ممٍا




 سوى فر وشندگان و تقاضاكنند كان معقو ليت بسيار زياد را النظار داشت (شكل مى تو اند منطتّه حكميت دولت باشد.


FOV نظامهاى خاص تشكيل قيمتها
r) منظور از روشنگرى در قيمت، رفع بى اطلاعى و عدم يقين از توليدكننده و مصرف كننده است. دربارْ اين طر زدخالت، فرانسو ا اير و تحليلى بسيار سودمند عرضه داشته و سه رشته اقدام به شرح

زير را تشخيص داده است:
 تابع تبليغات زيان بخش گر كرداند؛
 وقايع؛
 پ) نظارت بر قيمتها
دولت در دورهُ بحر ان سياسى، اقتصادى يا اجتماعىى فقط در بارهُ بعضى از قيمتها


 مقر ر مى داشتند كه دولت تمام قيمتها را در كليُّ مر احل تعيين كند و زير نظارت خود درآورد.
همچچنین، دولت مى تو اند اقدام به تثبيت جزنتى يا عمومى قيمتها در سطحى بكند كه قبلا، در تاريخ معين بدان رسيده اند: اين اقدام، بيشتر اوقات، به منظور دور كمك بـو به تثبيت
 گرفته است. به اين ترتيب است كه كه دولت در دحدودهُ بر نامهُ تثبيت در سپتامبر سال

 افزايش فشار رقابت خارجى روى تو ليد كنندگان ملى تصميم گر فته است. دشوارتر ين مسئلهاى كه در جلو گير ى از تغيير قيمتها بايد حل شو شود، همانا باز گـشت


 شده، انتقادات بنسيارى را مطرح ساخته است. دولت، خو اهان پرهيز از ترقى شديد
 قيمتها، دو روش زير را براى خر وج از اين راه بندان به كار برده است:

الف. ((قر اردادهاى ثبات): تو ليد كنند گان شاخهُ تو ليدى تعهد مى سپارند به گو نها أى
 ترقى قيمت بر اثر تنزل متقابل و معادل خنثى گرد





 كو تاه مدت وميان مدت را المكان پپير گرداند.










 مى تو اند بنابر بهرهورى شاخله ها \&/ ٪ \% بيشتر يا كمتر موزون گردد.

٪ § 「. ميزان تأثير دخالت
دخالت دولت در قيمتها غالباً مو رد اير اد و اعتر اض قرار گر فته است. بـر بدون ورو ورد به بحث درباره نظر يات اغر اق آميز و در نتيجه كمتر متقاعد كننده كه نظارت بر در قيمتها به خط خودكامگى مى رسد، برخى عقايد نيز ابراز شده است مشعر بر اينكه نظارت بر بر




نظامهاى خاص تشكيل قيتها 909
 توليدكنندگان بوده و توليد را تحر يك مى كند و دولت را ناگزير مى سازي سازد تا در آينده
 آثار شوم سياستهاى جلو گيرى از انسداد هيج كس اشتباهات بعضى از سياستهایى قيمت را ان انكار و نفى نمى بر عكس، از همين اشتباهات مى تو ان اصولى چند بر ای تجّ يز بجا و شايسته دخالت در قيمتها را نتيجه گرفت.
الف عمل دولت بر بازارى تحميل مى شود كه به سبب استراترّى بع بعضى از از بنگاههای توليدى يا نابر ابر ى نير وهاى قر اردا در آن وجود دارد؛ شكلهاى نوين بازار، كه بسيار دور از رقابت خالص ور كامر دامل است،
 تو جيه مى شود كه تحو ل آنها بايد بـ به نظم در آيد
 فر انسه، وضع ماليات بر اجاره بها نتايج تأسف آورى در باره سا ساختمان ابنيه و وضعيت مسكن داشته، بدان علت نبوده است كه ماليات بندى به خودى اسر خود ور و بالذاته بد بوده ،
 روشن بينى و همت زود مى تو انسته است تغيير و تبديل ايجاد كند. سياست قير قيمتها باينا بايد از تبلو ر و جمود ساختارها يا راهنمايي ضد اقتصادى فعاليتها اجتناب كند و به سوى "حقيقت قيمتها)" گرايش يابد.



 ("مو رد حمايت)، با مشخصات تر قى قيمتها و بهره ورى نسبى ضعيف ايجاد نكنيم. به اين الـي جهات دختلف است كه سياست قيمتها و سازمان بازارها، هميشه بايد با سياست افزايش بهرهورى و سياست عقلايى كردن و انطباق با ساختارهاى تو ليد همر اه باشد. ت . اقدامات ماليات بندى همه جانبه يا تثبيت عمومى قيمتها فقط مى تو انند در مو ارد اسشتنائى و مو قت و در مو اقع بحر انى مو جه باشند و در هر صو رت، نمى تو انند جاى عمل مستقيم در زمينه عدم تعادلهاى عميق عر ضه و تقاضا را با بڭيرند، زير ا تغيير ات

قيمتها فقط نشانه و مبين اين عدم تعادلهاست. ايناقدامات، مسكن هستند، اما هر گز


## 1) Sur lee prix agricoles

J. Milhau, Traite d’économie rurale, t. I ot II (Paris, Presses Universitaires de France, 1954).
J. Marchal, Cours d’économie politique (Paris, Médicie) et Le mécanisme des prix (Médicis, 1950).
P. Fromont, Cours de doctorat, 1943-1944 (Paris, Les Cours de Droit).
R. Y. Forestier, Les prix agricoles (thèse, Paris, 1948).
H. Gurtion, Essai sur la loi de King, Paris, 1938.
R. Cohen, The Economics of Agriculture (Cambridge Economic Handbooke).
2) Sur les prix dans les exploitations publiques
F. Perroux, Les nationalisations et la comptabilité nationale dans Les comptes de la nation (Paris, Presses Universitaires de France, 1949).
M. Allais, Traité d'économie pure, Paris, Imprimerie Nationale, 1953.

- La gestion des houillères nationalisếs et la théorie économique, Imprimerie Nationale, 1953.
M. Borteux, La vente au côt marginal, Revub frangaise de l'énergie, décembre 1956.
- La tarification du coût marginal et les demandes aléatoices, Cahiers du Séminaire d'économétrie, $\mathrm{n}^{0} 1,1951$.
M. R. Hutter, La théorie économique et la gestion commerciale des chemins de fer, Revue générale des chemins de fer, février 1950.
G. Dessus, Les principes généraux de la tarification dans les services publics, (dans International Economic Papers, $\mathrm{n}^{\text {© }}$ 1).
G. Dessus, A propos de réformes tarifaires (Renuc française de l'énergie, octobre 1954).
Dessus et Fleurquin, Les tarifa du gaz et de l'électricité et l'orientation du consommateur (Revue d'économie politique, juillet-8ofit 1948).
I.S.E.A., вérie B : La rémunêration du travail et la politique du salaire (Annexe III : Le coût et le prix).
R. Gendarme, L'expêrience française de la nationalisation industrielle (Paris, Médicis).
G. Destanne de Bernis, La rarification dame les exploitations industrielles de l'Elat (thèse, Paris, 1953).
Le fonctionnement des entreprises nationalisés on France (Travaux du ${ }^{3 e}$ Colloque des Facultés de Droit), Dalloz, 1956, avec les contribations de Y. Manngux (p. 245) et G. Dessus (p. 250).
M. Coase, The Marginal Cost Controversy (Economica. mai 1947).
J. M. Fleming, Price and Outpat policy of State Enterprise (Economic

Journal, décembre 1945).
A. M. Henderson, The pricing of public utility undertakings (The Manchester School of Economic and Social Studies, sept. 1947).
A. M. Henderson, Prices and Profits in State Enterprise (Review of Economic Studies, 1949, no 39).
C. A. R. Crosland, Prices and Costs in Nationalized Undertakings (Oxford Economic Papers, janvier 1950).
A. W. Lewis, Overhead Costs (chap. I et II).
3) Sur l'intervention de l'Etal
F. Perroux, Cours d'Economie politique, t. III.
J. Marchat, Cours d'Economie politique, p. 653 sqq.
M. Clugenu, Taxation, rationnement ef science economique (Paris, 1943).
J. K. Ganbraith, A Theory of Price Control (1952).
L. von Mises, Preistaxen, I. Theorie (dans Handworterbuch der Staatowissenschaften, $4^{\bullet}$ éd.).

فصل ششم

نفوذ پديده هاى توزيع

نظر يئ جارى قيمتها اين نكته را قبو ل دارد كه تو ليدكنندهُ فر وشنده تصميم در وربارهُ
 واسطه ها ميان توليدكننده و مصرف كنندهُ قطعى رابطه برقر ار ار مى نمايند. در اينى اينجا،
 خرده فر وشان ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان مر احل و غالباً حائل را تشكيل مى دهند. بازرگانى كه اندك زمانى پيش از اين به صور

 ــ در بسيارى از موارد، دورى مسافت ميان توليدكننده و خر يد يدار؛

 مصرف كننده به خر يد؛
 مصرف كنند كان قطعى فر وخته مى شود؛



 بازرگانى دربارهُ قيمت و مقدار (كه به فر وش رفت رفته، اما توليد نشده اريا است) تصميم


مى گيرد. اين تصميمه بر حسب آنكه روابط مو جود ميان تهيه كنند گان، رقيبان، مشتر يان و رئيس بنگاه داراى ماهيت انحصارى يا يك قطبى، انحصار چچندين قطبى يا انحصار چند قطبى و رقابت بيش و كم متفاوت يا آشكار باشد، تغيير مى نمايد.
 انتقال مى دهد. به علاوه، بحث دربارهُ تفاوت ميان قيمت در مر حلّٔ تو ليد و قيمت


 تو ليد كنند گان به عهده مى گیر ند: اين جزء بر حسب هر شاخه و هر هر مؤسسهُ تو ليدى تغيير مى پذيرد؛


نيستند؛
ــ سر انجام، ممكن است حجـم بيش وكم قابل ملاحغله ای از مـخارج حمل و نقل دررقم اختلاف ميان قيمت عمده فر وشى و قيمت خرده فر وشى وارد و احتساب گردد. هر كاه قصد اين باشد كه همهُ عو امل تعيين كنندهُ قيمت قطعى ور فر ور وش ار ارائه شود، در
 تحليل از آن جهت سودمند به نظر مى رسد كه مو افق عقيده كالين كلارك در اقتص اقتصادهاى متر قى، گر ايش به گسترش ("بخش سوم)" را نشان مى دهد. مانده سود بازر گانى درآمد

 اين مسئله مقام مهمى در وضع بهزيستى مردم به دست میى آّى آورد. بنابر اين، مناسبت دارد نخنست عناصر متشكلهُ هزينهُ تو زيع را معين كنيم، سپس روابط ميان هز ينه تو زيع و قيمت را خلاصه نماييه.

قسمت اول - عناصر هزينd توزيع
هز ينه تو زيع بر ایى محصول معين ارزيابىى مى شود: در اين صو رت هزينه تو زيع تفاوت ميان قيمت فر وش تو ليد كننده و قيمت فر وش به مصرف كنندهُ اين دحصو لـن

است. هزينهُ تو زيع رادر مقياس كلى نيز مى توان مو رد نظر قر ار داد و در اين حالت، تمام

مخارجى با در بر مى گيرد كه بايد إنجام بشود تا محصو ل پس از فر وش به دست


مطابقت مى كند و تنها با تقر يب بسيار زياد قابل تشخيص است در اينجا، مطلب بر سر هزينهُ تو زيع محصو ل است. تحليل اين هزينه مستلزم آن است كه دو مجمو عه از عناصر متشكلةً آن در نظر گر فته شود: يكى عـي عنا مر احل تو زيع مر بوط مى شو ند وديگرى عناصرى كه با فعاليت بنگاه بازرگانى تطبيق پيدا مى نمايند.
§ ا. مراحل توزيع
اين مر احل شامل مر اتب مختلفى است كه يك محصو ل بى تو اند در فاصلة́ تو ليد و مصرف قطعى بيبيايد. چهار مر حله به شر ح زير مى توان تشخيص انـي داد: (1) بازازهایى بازرگانى كه عمده فر وشان كالاهاى مو رد نياز خود

 بر ای خر يد و فر وش محصصو لات (مو اد اوليه، مو اد غذايىى)، دارانى كيفيات معلوم استا وست اين محصولات بر به صو رت واحدهاى مقدارى معين مبادله مى شو ندا
 كالاى بازرگانى مى شود كه به آسانى مى تو اند مشخص گر گردد و واحدهالى آن آن ميان خودشان قابل معاوضهاند، به قسمى كه عمليات بدون نمايش و عرضه صورت گيرد.
در اين بو رسها، بازارهاي نقد و بـه ويره بازارهاى وعده وعده فعاليت دارند. بازار وعده به دو شكل زير رير ديده مى شود بازارى كه بايد كالا تحو يل بدهد: اين بازار در فاصلهُ انعقاد قر ارداد و تحو ديل



در موقع مناسب كالا را در اختيار خو اهد داشت؛
 اقدام به سفته بازى درباره و قيمت و كسب ("تفاوت)، استى به عنو ان مثال، صاحب صنعت نساجى بر ای تحو يل دو ماهه، پشم به قر ار ار هر واحد ( ا . . . فر انك خر يده است و از تنزل قيمت یشم مى ترسد، زير ادر اين صو رت، در مو عد









 مى باشد.
در باب بورس كالاهاى بازركانى به اين اشارات ساده اكتفا ماتى كنيم؛ در آينده









 د
 آبى افزوده شده است؛ حمل و ونقل هو ايیى كه هنو ز زدر آغا آغاز جهش
「

[^12]محصولات، تنظيم تداركات بازار با تو جه به تو ليد فصلى يا مصرف مو سمى است. F F مؤسسات تو ليدى به تو سعd، مانند مغازه هاى بزرگ شر كتهايیى كه داراى شعبه هاى متعدد بوده و سو پر مار كتها در ايالات متححده صدمه ديده است. اما مؤسسهُ كو حك بازر گانى همچچنان تفو ق دارد. اين واقعيت غالباً با خصو صيت فردگرايیى فطر ى مردم جو ر در مى آيد و مى خواند. بدين معنى، وضعيت عطارى يا خرازی خرده فر وش رضايت بخش تر از مزدبگيران است؛ و اما الين وضع تا اندازه ایى
 خر يد خدمت بنما يند.
امر وزه، در فر انسه، چندين (امدار تو زيع)" را مى توان تشخيص داد:

 ـ ــ مغازه هاى عمومى: - مؤسسات چند شعبه ایى (تقر يباً • (\% از ميزان فروش بازرگانى خواربار)؛


 جزنئى فر وشى را تشكيل مى دهند.
 جزئى را نشان مىدهد.
بنابر اين، هزينهُ تـو ليد يـك مححصو ل، شـامل مخــارجى است كه مؤسسـات خرده فر وشى در مر احل متختلف پيشين بر روى هم انباشته اند و به طو ر عمده مـخار ج بسته بندى و حـل و نقل مى باشد كه بنا بر نو ع محصصو ل و ميزان دادوستّد تغيير مى پذيرد.


 مى دهد و در نتيجه در خو راهميت است كه اين تو فير با ماندهُ سود مؤسسه يكى پنداشته
3. Prix Unique
4. Monoprix

نوذ

ساختار هزينه هاى واحد تو زيع مخارج زير را نهايش مى دهد:
 نيست و بر ای بنگاه بزرگ مهمتر از بنگاه كو چك است؛ است اما در حالت اول، روى فعاليت

بسيار وسيعترى تقسيم و سر شكن مى شود؛
Y r
 اين مخارج تابع دستمزدها و وجوه شبه مالياتى انست و رقم نسبتاً انقباض ناپ نظر مى آيد.
وجود هزينه هاى ثابت و هز ينه هاى كار گزينى نسبتاً كاهش نایِذير تا اندازه زيادی
بى تحر كى نسبى در قيمتهاى خرده فر فر وشى را را تو ضيح مى دهد〒 + م) مخارج خر يد كالا: در صو رتى كه تخفيفهايى بر ایى خر يد مقادير عمده داده شود، هميشه متناسب با اين مقادير است؛ © 0 مخارج تشكيل ذخاير؛ ؛ ¢) مخارج ساختخگى يا بهاى كمتر روى كالا كار گذاشتن، شامل شكستن، اتلاف و تبذير، زيانهاى ناشى از زوال تاز تاز
 بعضى از محصو لات.





 ديگر به رقابت ساير بازر گانان محل در زمينهُ قيمت و شرايط فر وش بستگى در دارد. ممكن است در بعضى از موارد به منظو ر برقرارى قيمت فر وش محصو ل دعين اتحاديه هايى ميان مؤسسات بازركا انانى ايجاد گرددر. در بعضى از موارد ديگر، توليدكنندگان به اجر ایى قيمتهاى تحميلى دست مى زنند:

اين تو ليدكندگان، قيمتهاى خرددهفر وشىو توفير سودبازرگانى را بر ایى محصولات



 بازر گانان و نيز تو ليد كنند گان، سست و كم ثمر سازد. غالب قو انين قيمتها، اين عمل را محكوم كرده است و اگر در بر خى از مو ارد بر اثر ملا حظات غير قا با بل بحث فـر فنى پذير فته

 فر وش و يا بهصو رترقم مطلق، ميزان بيشينهُ اين تو فيرها را را تعيين و تثبيت نمايد.
قسمت دوم - هزينهُ توزيع و قيمت

هزينهُ تو زيع، قيمت مصرف را زياد مى كند. برخَى از نو يسند گان از اين انديشه
 قطع شده است. بعضى ديگر، نتايج شوم تو زيع را كه أز انعكاس تنزل قيمتها در مر حلّ تو ليد و بر قيمت مصرف جلو گير ى مى كند، خاطر نشان مى سازند. تحليل تأثير تو زيع روى قيمتها، نقش اساسى ساختار اسارهاى اقتصادى و اجتماعى را آشكار مى نمايد.

الف) در مرحلهُ نخست، نقشٍ اين ساختارها از ديدگاه ابعاد واحد توزيع الـي به نظر معلوم مى آيد. واحد كو چك غاحلباً بر اثر بهره وورى ضعيف گر انى به بار مى آوردد؛ اما ما



 نخستين مر سو له، يك سازمان تأسف آور بازارهاى عمده، همه، علل سنگينى بار دستگاه تو زيح هستند. پ) سر انجام، بر ای اندازه گير ى ميزان تأثير هزينه تو زيع بايد ساختارفر/گرد توليد

نفوذ پیيدههاى توزيع

وتوزيع در نظر گر فته شود. آقاى اندره پياتيه" در يك بر رسى جالب سه نو ع بازاررا نظر مى گذراند (شكل (NF):



AF شكل


C

ـــبازار مثلثى، رأس در پإيين هنگامى كه بر ایى يك محصو ل عدهُ زيادى توليدكننده،


مصرف كنندگان نير ومندتر از همه مى باشند؛
 مصرف كننده؛ دراين حالت،تو ليدكننده بيشتر ين قدرت را را در دست دار دارد؛ ــ بازار به شكل جاتخممرغیى : واسطه به عدهُ محدود، شمارهُ زيادى تو ليد كننده و و هصرف كننده؛ در اين وضع، واسطه ها تفوق و تسلط دارند


 مى يابند و مخارج تو ليد روى قيمت مصرف چره تأثير ى به جاى مى كذارند. r Y
 دارایى سطح زندگى متوسط و درآمد ناچیز و در عين حال مستقل در فعاليت، ارتباط دارد. مقامات عمومى، با تو جه به نفوذ بس شديد سياسى يا انتخاباتى، درباره اين طبقه اقدامات مساعدى به عمللمى آورند وا اينكار مو جب گر انى قيمتها مى شود. بدين قر ار،


5. André Piatier, Etudes et conjoncture, novembre-décembre, 1952, p. 528.

$$
\begin{aligned}
& \text { مالكيت واحد را افزايش داده و در نتيجه نقاط فر وش افزايش پید| كرده است. } \\
& \text { تلاش در نابودى طبقهُ بازرگان مطلوب نبوده و (ايجاد خشم در طبقةُ متو سطه، نيز }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { زير ايجاب مى كند: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ـــ همكارى ميان بنگاهها، گر وه بندى مغازه هاى مو جود، تجمع بنگاهها در مراكز } \\
& \text { زنجيرى خر يد؛ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بازارها و توليد مواد غذايى بر اساس نمو نه ها و اندازه های معين. }
\end{aligned}
$$


M. Rrves, Traité d'économie commerciale (t. III, Presses Universitaires de France, 1958).
H. Laufenburger, Le commerce et l'organisation des marchés (Paris, Sirey, 1938).

Revue économique, La distribntion (mai 1954), numéro spécial.
J.-M. Jeanneney, Les commerces de detail en Europe occidentale (A. Colin, 1954).

Etudes ef conjoncture (Economie française), novembre-décembre 1952, contient trois articles très importants :

- L'analyse interne du processus de production et de distribation ;
- Les élasticités de la demande à différents stades ;
- Les frais d'un secteur intermédiaire et l'effet de transmission.

Rapport sur les comptes provisoires de la nation des années 1951 et 1952 (Les structures permanentes de l'économie française), Statistiques et ©́udes financières (Supplément Finances françaises, no 18, 1953).
Commerce américain ef productivite (Paris, Presses Universitaires de France, 1951).
P. Schöner, Le coat de la distribution des objets manufactures (thèse, Paris, 1948), et Le prix de la distribution (Dunod, 1949).

Le contit de la distribution, Rapport de la Commission de la Distribution du Conseil de l'Economie nationale (1946, Paris).
O.E.C.E., Le système des prix imposes, 1958.

Consommation (revue publiee par le C.R.E.D.O.C.) : L'appareil commercial français (1960, $n^{0} 1$ ).

## فصل هفتم

## قيمتها در اقتصاد متمركز










 مى كنيم تا بتوا انيم ارتباط ميان برنامهريزى و قيمتها را نشان بدرانيهيم.

## قسمت اول ـ نظام قيمتها در شوروى

از خصوصيات اصلى نظام قيمتها در شو روى، همانا إيحچيد
 سه گر وه عمدهُ قيمت مى توان تشخيص دادر: قيمتهاى عمده فر وشى صنیتينى، قيمتهاى خرده فروشى و قيمتهاى كشاورزى.
§ ا. قيمتهاى عمده فروشى صنعتى
قيمت فروش يا (قيمت عمده فر وشى) در صنعت، قيمتى است كه بر پايهٔ آن ميان

بنگاهها و عمدتاً ميان سازمانهاى توليد يا ذخيرهسازى و سازمانهاى بازرگاني، معـاملات انجـام مى گيرد. قيمت عمـده فـر وشى مؤسسـات اقتصـادى، و قيمت عمده فروشى صنعت، با يكديگر تفاوت دارد.
 الف)هزينهُ كل، يا قيمت تمام شدهُ برنامهواى



توجه قرار مى دهند. نظام هزينههاى استاندارد در در درون واحد



















GYY قيمتها در اقتصاد متمر كز

سود بنگاه (درآمد خالص متمر كز دولت) تشبيه كرده اند. اين ماليات فقط بر كالاهاى مصر فى تعلق مى گيرد. تعيين يك قيمت فر وش يكنو اخت بر ایى همهُ بنگاههاى يك شا شاخهُ تو ليدى مى تو اند



 سودى حدود \& \% بر ای كالاهاى مصرفى ور تا F\% براى كالاهاى تجهيزاتى به دست آورد.
بنا براين، نقش قيمتهاى عمده فر وشى به دو شكل زير ظاهر مى گردد:
 ب ب. وسيلهُ نظارت بر كارآيى بنگاهها بر پايهُ سودآورى آنهاست. حكو مت شو روى سطح عمومى قيمتهاى عمده فر وشى را معين مى كند. همیچنين، دولت شو روى، بنا بر پيشنهاد سازمان مر كزى بـر نامـــُ اتحاد شـا شـو روىى، قيمت عمده فر وشى مهمتر ين انواع كالاهاى تو ليدى و كالاهاى مای مصرفى را تعيين مى نمايد. سازمان برنامهُ جمهو ريها قيمت عمده فر وشى ساير محصو لات را مقر ر میى داردا سازمان بر نامهٔ اتحاد شو روى، بر ایى تأمين تجانس در سياست قيمتها بايد نظارت نما نمايد
 شو روى در باب قيمتها، حق رفع اختلاف ميان جـمهو ريها را دارد. سو نارخو زها، فقط هنگامى كه منظو ر بر قر ارى قيمت محصو لات جد جديد در يك دوره شش ماههه يا تعيين قيمت محصو لات سفارشى بر اساس بر آورد هزينه باشد، مى تو تو انند در قلمر و قيمتها دخالت نمايند. § 「. قيمتهاى خرده فروشى
اين قيمتها را مغازه هاى دولتى يا تعاونيهاى فر وش اعمال مى كنند.
 ـ ـيمت عمده فر وشى محصو ل (شامل ماليات بر فر وش)؛

ــ هـ ينهُ تو زيع؛
ـ سود بر نامهأى سازمان خردهـ هر فر وشى. جدول زير ساختار قيمتها را ذر شو روى خلاصه مـى مى كند:

| قيمت خرده فر وشى | قيمت عمده فر وشى صنعت | قيمت عمده فر وشى مؤسسه | قيمت تمام شدهُ فر وش | قيمت تمام شدهُ تو ليد |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | مو اد اوليه <br> مو أد مصرفى <br> مواد سوختى (فنى) <br> نير وى برق (فنى) <br> مزدها <br> هز ينغ كاركار كاه <br> هز ينّه هاى عمو مى كار كارخانه |
|  |  |  |  |  | هزينهُ فر وش مؤسسهُ تو ليدى |
|  |  |  |  |  | منفت مؤسسهُ تو ليد كننده |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | ماليات بر ميزان فرو |  |  |  |
|  |  | تفاوت سود بازرگانى |  |  |  |

(Finances comparées) بدان اشاره شده است، در مفالدَّ ماليه تطبيقى Statistiques et Etudes financières, 1953 منابع شو روى كه در محللّ )

دولت اتحاد شو روى، سطح عمومى قيمتهاى خرده فروشى را با با تو جه به تراز در آمدها و مخار ج پو لى مردم كه سازمان مر كزى بر نامه تهيه كرده، تعييين و تثبيت نموده

وزارت بازرگانى اتحاد شو روى قيمتهاى خرده فر وشى را تقر يباً بر ایى .0\% محصولات مصر فى (محصولات بسيار مهم مصرف غذايى يا كالاهاى بادوام) مقر ر مى دارد. تعيين و تثبيت قيمتها بر اى ساير محصو لات در صلاحيت وزارتخانهُ باز, گانى جمهو ريهاى فدرال است. قيمت محصو لات محلى راصنعت محلى مى تو اند معين كند. §
پيش از اصلاحات در قيمتهاى كشاورزى كه خر وشچف در سال 190^ اعلام
 كلخو زى آزادانه به فر وش رفته ويا به دولت تحو يل مى شده، تغيير مى كرده است.
 تو ليد كند گان「 امضا كرده اند، بخشى از تو ليد را از كلخو زى به دست مى آ آورد. هر قدر
 اين انديشه الهام مى گرفت كه تو ليد كنْدگان مى تو انند ضعف قيمتها را با فر ور ور در

 محصو لات كشاورزى را به قيمت آزاد بفر وشند. اين قيمتها بسيار بالاتر از قيمتهاى رسمى بود. موافق بر رسى جاسنى "، قيمتها در بازار كلخو زیى چند


 بتو انند هر چه بخو اهند در اين سازمنانها بهد دست آورند، قيمتهاى مر اكز اخير نقش رهبر

[^13]را اليفاء مى نمايند؛ به اين معنى كه حد بالايى را بر قيمتها در بازار آزاد تشكيل مى دهند. برعكس، اگر اين سازمانها به قدر كفايت ذخاير كالا نداشته باشند (زمان كميابى)،


 تهئُ بعضى از كالاهايىى كه به طر ز ديگر نمى تو انستند به دست آورند. سو خو زها، محصو لات خود را را به قيمت بيشينه و مقر ر بر ایى خر يدهاى دولى دولت به دولت تحو يل مى دادند.


 نظر مى رسد كه ارشاد وراهنمايى قيمتها جايگزين نظارتهاى فيزيكى شده استى است اتحاد شو روى به شمارى مناطق كشاورزى تقسيم گرديده است. قيمت محصولات مرا مختلف

 باشد، افزايش يا كاهش مى يابد. برنامهريزان شوروى با ازدياد قيمتها و تثبيت
 دولت، ضمن تو سل به محر كـ سود، نظارت بر قيمتها را حفظ مى كند و همـچچنان خر يدار عمدهُ محصولات كشاورزى مى باشد.

## قسمت دوم - برنامهريزى و قيمت

 است و در عين حال بر ای كمك به تو سعهُ اقتصاد و نيز انطباق عر ضه و تقاضاى كالاه الاى مصر فى به كار مى رود.
(1) هدف نخست تعيين و تثبيت قيمتها و تحر يك رشد اقتصاد است تا واحدهاى تو ليد به اجر اى تو ليد بيشينه با بهتر ين هزينه تشو يق بشو ند رئيس بنگاه فشار مى آورد كه بر كار آيى بنگاه خود بين بيفزايد
 نسبتاً پایين نگاه مى دارند تا صنايع خر يدار اين كالاهها بتو انند گسترش يابند

GVV قيمتها در اقتصاد متمر كز

صنايع، پس از آنكه به راه افتادند، قيمتها را بالا مى بر ند و با هزينه ها هماهنگ مى سازند تا در استفاده از منابع كارآيى بيشتر به دست آّورند آوند.
ودر پايان، نظام قيمتها اين هدف رادارد كه قدرت خر يد مصرف كنند گان انفر ادى را به دولت منتقل نمايد تا دولت بتو اند مخار ج، به ويزه مخارج سر مايه گذارى خود را تأمين كند. سُطح بالاى قيمتهاى مصر فى اين هدف را تو جيه مى نمايد. در اين زمينه، ماليات بر فر وش نقش اساسى دارد. دولت، بر اثر فقدان قدرت بر ایى تو سل به ماليات مستقيم يا كاهش دستمزدها، كه اين دو روش بر إى مردم تحمل ناپِ




 سال 1949 لغو گرديد.
 اجبارى جلوه گر مى شود. اين پس انداز براى تأمين مالى سرمايه گذاريها به كار مى زود.
Y نظام قيمتها، همحچنين در انطباق عرضه بر تقاضاى كالاهاى مصرفي مو رد استفاده قر ار مى گيرد.
 شده (يا عرضهُ كلى كالاهاى مصر فى ) با خر ج كلى مصرف بر ابر گردد. در حالت فزونى عرضه، تنزل قيمتها بر قدرت خر يد مصرف كنند گان مى افزايد. در حالت نار الترسايى عرضه، ترقى قيمتها جلو ى تقاضا را مى گير د.


 گذشته و بر رسى بودجه، مخارج گر گر وههاى مختلف اهالى را بر ایى تعيين قيمتها در نظر مى گير ند.
4. Margoline

در اينـجا نيز ماليات بر فر وش روش بسيار ملايم دخالت است كه تنظيم تقاضا را
 كالاهايى كه تقاضاى آنها بر عرضه فزونى دارد، مىتو اند با واسطهُ اين مالياتها بالا
برده شود.

به علاوه، اين يادآورى بـجاست كه هر قدر محصو ل مصر فی موضو ع تقاضاى وسيعتر ى قر ار گيرد، نر خ.ماليات بالاتر مى رود. جاسنى اشاره مى كند كه اين نر غ، در
 بر ایى اتو مبيل بوده است. تححليل بالا |مكان مى دهد تا مفهوم صحيحح تنزل قيمت محصو لات مصر فیى جارى از سال 19 FV، وسيلّ دولت شو روى بههتر ارزنش كذارى شود. هر كاهش قيمت به معناى بهبود قدرت خر يد و افزايش تو ليد است. همـچنين بـجاست تو جه به عمل آيد كه آثار
 كاهش قيمتها بيشتر از ميزان وجوه استقر اضى ( • (ا ميليارد در بر ابر ات ميليارد رو بل در سال • 90 (1) بوده، در سال ا 190 تقر يباً ميان دورقم تساوى بر قر ار بوده (FF ميليارد
 ميليارد روبل صر فه جو يیى عرضه مى كرد، پس از يك ماه با قر ضو ضو ميان رفت. در'آوريل سال 190Y، هييج تنزلى در قيمتها اعلام نگرديد و علت به ظلاهر همانا تعادل ميان درآمدهاى تو زيع شده و خحجم تو ليدات كشاورزى و تو ليد كالاهاى مصر فی جارى بوده است. در زوئن سال 94 I 9 ، دولت شو روى اقدام به تر قى قيمت مو اد غذايى براى كاهش تقاضاى اضافى نسبت به عر ضه كرده است. اصلاحاتى كه از سال $90 Y$ I در نظام تصدى اقتصادى در اتحاد جـماهير شو روى سو سياليستى انجام شده همر اه با تجديد سازمان نظام قيمتهاست. اصل نافذ و حاكم بر اين تجديد سازمان، پير وى از قانون ارزش، يعنى نزديك كردن قيمتهاى فر وش به قيمتهأى تمام شده است. قيمت وسايل تو ليد و نيز قيمتهاى كشاورزیى تر قى يافته اند، در صو رتى كه قيمتهای خرده فر وشى كاهش پذير فتهاند. كمكهای مالى قطع شده اند؛
 استقلال محاسباتى كار مى كند. تغيير اساسى و كامل در هنجار ذخاير بر ایى استهلاكّك، در سال 1909 به پايان خود رسيد. به دنبال اصلاحات در نظام اقتصادى، كه از سال 1940 انجام شد، تجديد نظر مهمى در قيمتهاى
عمده فروشى صنعتى به مرحلئ اجر ا درآمد.
 كار اجتماعاً لاز
 اقتصاددانهاى شو روى چييو نته بر ضر ورت تعيين قيمتها در تطبيق مطلق با قانو ن
 اگر ضر ورت دارد كه به عنو ان ابزار سياست اقتصادى باقى بمانند، بايد از اين قانو ن




H. Denis et M. Lavigne, Le problème des prix en Union soviétique (Paris, Ed. Cujas).
Ch. Bettelietm, L'économie soviétique (Sirey, 1950, chap. III, IV, V).
Ch. Bettelheim, Problèmes théoriques et pratiques de la planification (Presses Universitaires de France, 1952).
H. Schwartz, Russia's Soviet Economy (Prentice Hall, 1950).

Naum Jasny, The Soviet Price System (Stanford University Press, 1952).
C. D. et R. G. Campbell, Soviet Price Reductions for Consumer Goods, 1948-1954 (American Economic Review, sept. 1955).
G. Grossmann, Industrial Prices in the U.S.S.R. (American Economic Review, Papers and Proceedings, mai 1959, p. 50).
M. Bornstein, The Soviet Price System (The American Economic Review, mars 1962).
E. Zalesei, Planning Reforms in the Soviet Union, 1962-1966 (The University of North Carolina, 1967).
M. Lavigne, Les économies socialistes soviérique et européennes, Paris, Armand Colin, 1970 (chap. VI).

## فهرست راهنما

$$
\begin{aligned}
& \text { ابدآع } \\
& \text { اتحاديهها • . }
\end{aligned}
$$


استيگلر، ز.س. 10، 0.0
اختر |ع זYI، - و انقلاب صنعتى 90، 99، اسلوتسكى، ف. IVI

ا
rav
اختلاف محصول و نظر يه عمومى فعاليت اششيگِلر، ز.ز.


$$
\text { اقتصادى 101 اشتباه اقتصادى } 40 \text { 10 }
$$

اشخاص اقتصادى 100، 10r، 101، 109.1
|
YI - - افق اقتصادى
|قتصاد II، علم - ll، الـو تو سعه نيافته

 01. _

4NF ارسطو
(ضو ابط)


ايزارد، والتر • Y^

ايجاد تساوى ميان فايدههاى نهايى (اصل) lac


بائر، اً.
بازار، شكل OYY، ــ عناصرتعيين كننـدهُ OIT قيمت
بازدههاى نامتناسب، قانو ن YAY، تعر يف
419
باستيا، ف. 1 با
بالدينگ، ك. بامل، ز.و. 0.
 برتران. ز. بُرل، آ. بر بر بر

 I•V (جامع)

برنامُٔ مصرف 199، 199
بهرهبردارى: - پيشهورى FI9،



IVY (منحنى)

آمار VI
|مير ياليسم (نظر ئ) MA
آمو روسو، ل. ^•ט

انتخاب
 019.010 انحصار خر يد انح
 OVF - OVF
 محدوديت ورود OVY هVA انحصار چندجانبه 109 وهر اندوخته به صورت پس انداز أنداز انسان اقتصادى 101

اندروز، پ. س. 9 GY
انقلاب جمعيتى MFq





نيافته
 يلخانف 4 OFF،VI، 90 يو يا، حالت ITF يو يايى تسلط " 91 . 1
MF شپرو، كائتن
پFY شيرى جمعيت



> عرضه يسپ.
پیمانهأى جمعى حر فهایى

FAr تابع كاب ـ داگلاس تأثير بر شر ايط عرضه تأرعنكبوتى، نظر يه
تأمين مالى از منابع خود بی
تانى 9F
 تجانس: -ـ در رقابت خالص، كامل OOY تحليل اقتصادى: تعر يف ـ r^، خص خصلت جـزئى -


 بهزيستى، نظر يه 49




 rov فن
بلو غ اقتصادى، نظريه . . بنار، زان. YVO
بنگـاه H. H.


_ كـوتــك و متـــوسط، دوام


Fr. . بوخر، لك.
 بوخارين، ن. بور بلى بوريج، لُرد و. وـو بولى، آ. ل 191 بوم باروك، إ. فن 09، 109
 بتى، سر ويليان هر و، فرانسو!
 GOI, GYI, fry , f. Y

9^D فهرست راهنـا




كالایى اقتصادى كالكى، م. كا كا
كالو كانيسم و سرمايهدارى
كانتيون، ر. 4 والونيو
كراويس، ا. ب. كهـ

 —
نسبت به درآمد
0.0

كلارك، جان موريس
rFy،MYY،ITI كلارك، كالين
FVI كلخوز
كلهاى معنى دار
كميابى: - Y
كميتهاى كلى r•r•r

كميتههای تصدى
كمك خارجى كاr

كشو رهاى تو سعه نيافته
كنان، إِ اك
كنه، دكتر فر انسوا
VF ، هA كنيس، كارل


سازمان اقتصادى N

سازش و تبانى Y

 برنامهٔ مصرف 199
صرفهجو ييهاى مقياس: - خارجى


ضر يب سرمايه 90
عاملان فعاليت اقتصادى Ifr
عدم اطمينان • 19
عدم يقين اOV

rı - محتوى - rq، ملاحظات
علوم انسانى 19
عو امل توليد: ـ ـ
—
FAF - كارآيى اFVq
Fql - تركيب
 فيزيوكراتها •ه، هـ ها

$$
\begin{aligned}
& \text { GOF, DIF OIY مارشال، زان } \\
& \text { ما; كس، كا, } \\
& 0.9 \text {. } 9 \text { 99. Y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مانتو • ب. } 98 \\
& \text { F. TF. ماير، هـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {, - rYY سـا } \\
& \text { rrv تغيير پذير ى ساختأرها }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. TVV - محصـو ل برابـر: منحنيهاى } \\
& \text { lV9،.1VA } \\
& \text { محصو ل ملي MF9 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مدار اقتصادى Kq } \\
& \text { مدير } \\
& \text { F. } \\
& \text { FA مر كانتيليست }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rVq،1V. rV مصرف } \\
& \text { V) معادلات ساختارى } \\
& \text { معقو ليت: NY ، IV • ، IOY - تصميمات } \\
& \text { SVV كلان }
\end{aligned}
$$

 $10 \wedge$

بفهوم كميابى
مقادير كلى: - MYY، YF ،

كو زنتز، س.
كو كلن 4
كو مكونون


 گو كو D. لاريو ير، مرسيهدو

لاكر وآ، ز.
لالעג، ITH

V9، rV لانگه، اسكار
لاورنى، ب.
لاووازيه ات
لئون تيف، واسيلى r09
لينن، ولاديمير إيليج لو كزامبو رگ، روزا HYQ، MFF لوم، زان

لو ندبر گ، 180 90
ليبرمن 49
ليندال، 1. 90

ماتر ياليسم تار يخى \&
 OFF , OTO GFY or ar Aro مأل، اندر


 rV9 Kqq مكاتب: ايدهآليست •r، تاريخى آلمان سوئدى 90، فيزيو كرات ها يا طبيعيون
ناركس، ر. نايت، ف. 49 نظام: ــا اقتصاد اشتر اكي r. r. r، اقتصاد بسته



 (VV VY
— 191 ، O

MF, \AK ،MT, INI
O1 نظم طبيعى (طبيعيون ن)
نف، جان اولريك 94


نومان، ث. و. فن. 19. نههدارى سرمايه DFV، OFY - نهايى: هزينه نير وی قر اردادى هی

واحدهاى: - اقتصادى مسلط IrD، IFY

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { واگَمان }
\end{aligned}
$$

ه.


 مكمل بودن: - عوامل توليد FV9، _ كالاهها و برنامـهُ مصرف وع واقعيات تو ليد متعدد GYY ملت |f|


- ،IVr ،IVY منحنيهـاى: - بى تفاوتى


 DFV, DFF مند، تيبور
مندويل، برنارد منطق انتخابها
 موديليانى، ف. YVq مو رگتشترن، 1. 191 MA موضو ع علم اقتصاد Nو مونكر تين، انتو ان دو ميردال، گو نار 90

9^A

وبر، ماكس MY ، VY

$$
\begin{aligned}
& \text { rq1 - وجوه انباشت: - •rq، تر كيب }
\end{aligned}
$$

ها ها جسن، ف. YY
هrA. هال، ر. هايك، ف. فن هr 0، 109، 099

HF. هرم سنى


توزيع GYY - توليد
(G49، - GY

هكشر، ف. IFY

هيج، ك.
هيكس، سرجان ريحارد ©

هيلدبر انت، ب. هي ، VA هيلفردينگ، ر. هـ
هيلگُرت، فولك هي

## Tome 1

## Editions Soroush

Téhéran 1996


[^0]:    13. Pays de Cocagne
    14. coût d'opportunité

    ## 15. W.Röpke

    16. Explication économique du monde moderne, p. 45.
[^1]:    99. Eléments d'économie politique pure
    100. Etudes d'économie sociale
    101. Etudes d'économie politique appliquée
    102. Cours d'économie politique
    103. Manuel d'économie politique
    104. Traité de sociologie générale [Trattato di Sociologia Generale] 105. Augustin Cournot
[^2]:    1. Jacques Pirenne, Grands courants de l'histoire universelle.
    2. Bruges
    3. Novgorod
[^3]:    21. F. Perroux, «Les macro-décisions», Economie appliquée, n², 1949.
[^4]:    13. Comptabilité du Produit National Brut (Gross National Product_ Accounting)
    14. Input-Output
    15. Money flow flows-of-Funds
    16. Morris Copeland
[^5]:    26. Léontief, The Structure of American Economy, 1919-1939.
[^6]:    1. F. Perroux, Cours d'économie politique, t. П, p. 9.
[^7]:    5. Directoire
    6. G.Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne.
    7. ad nutum
[^8]:    72. Plan Stevenson
[^9]:    1. A. Cournot, Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des Richesses, chap. IV.
    2. Stanley Jevons. Theory of Political Economy, chap IV.
[^10]:    1. A.P.Lerner
    2. Rev. of Economic Studies, 1933-1934, p. 157.
[^11]:    1. J.Milhau, Traité d’économie rurale.
[^12]:    1. a bear
    2. a bull
[^13]:    2. Kontraktatzya 3. Jasny, The Soviet Prices System, p. 35.
