


ץ. پֶديدههاى پولى
نويسنده: دونيز فلوزا

مترجه: دكترمنوجهر فرهنى


ْهُ ان، خيابان استاد مطקرى، تقاطع خيابان شهيد مفتح، ساختمان جامجه جاب اول: بيراستار: مهـى تفنكساز إنجيست: مريم سلوكى
مونهخوان: بهناز كوشا
سفخهارا: محمود نيكفرينرجام لطراح روى جلد: شهرام كلبريان اظرجاب: هاشهم خارابى ماسوله بتوكرافی: مردمك
ثروفجينى: لاينوترون انتشارات سروش بن كاب در بنجهز لار نسخه در هابخانهُ قيام جاب و ور شركت صحافكار تمران صحافى شد. مهُ حقوق محفوظ است.

فهرست مطالب

11
ريشخفتار
ir مقدمه
10
عنوان اول. ــديده هاى بولى در سطـح ملى
IV
فصل نخست. مفهوم هول
Yr

YY
HI
49
0 .

$$
\text { بند } 1 \text {. انواع سرمايدكذارى مالى (سنتى") }
$$


(آوريل ـدسمابر 19^0)

OV
$\Delta \Lambda$
قسمت سوم. كميتهاى كلى پولى
af
$V$.
 بند ب. نظارت بر كميتهاى كلى پـلى
VV فصل دوم. تأمين مالى اقتصاد
VA
v9
1.9

بند
بند r. بازار پولى
I. $V$ بند
قسمت دوم. تأمين مالى غير مستقيم (با دخالت واسطدهان مانى مالى)

ll9 بند r. وامهاى ميان مدت و درازمدت تجهيزنشدنى
llV نصل سوم. نظام بولى ومالى

|Y| بند ا. بانك دورفرانس
بند Yو بز
IYV بند ${ }^{\text {Y. }}$
if.

قسمت دوم. نهادهاى مشمول قانون بانكى سال 19AF بان
lff
بند 1 . بانكها

IV.
ivf
IVV
Mr
int
1גr
199

r.v

YII
YII
ris
بند 1 . مفهوم پشتو انههاى حجم
YYI
بند 「. تحول

YYY قسمت اول. مداخلات غيرمستقيم درنقدينگى بانكى



V

YOI
rol
YOY
Yq.
ray

Y4N
YYY
YYY
YYA
rıs
r99

قسمت دوم. نظارت مستقيم بر اعتبار
بند 1 . محدوديت اعتبار
 بند r. اقدامات بهگزينى
نصل ششم. جست وجوى تعادل بولى قسمت اول. تورم و گسترش آن بند I . تعر يغ و اندازهُ تو رم
 قسمت دوم. مبانى سياست يولي
 بند Y. ط. طـ حمقدماتى بر ترارى تعادل نتيجه گيرى از عنوان اول

عنوان دوم. بديدههاى بولى در سطح بين المللى نصل نخست. مكانيسم تصفيدحسابهاى بين المللل: بازار ار ارز
Mo
Mo
MY
rYA
rrı
rrs
rrq
rFo
rov
roq
r09
r49
ry.

قست اول. نقش بازار ارز
بند ا. ا انگيزشهاى عمليات اريات ارز

بند r. تصدى خطر احت احتمالى صرن
قست دوم. مداخلات مقامات پولى در بازار ار ارز


بند ب. بظارت بر ارارز
نصل دوم. بازارهاى بين الدللى سرمايد

بند ا. تعاريف و و خصوصايات اريات
بند Y. معناى دلارهای ارها ارويايیى و نقش آنها
قسمت دوم. بازارهاى اسناد بين المللى
rv.
بند \. بازارارهاى بين المللى اوراق قرضهـ
 ryq بند r. سهام بين المللى باراز
rA.
rav
rav
rıл بند F. نصل سوم. ترازيرداخاختها و تعادل مجلدا آن قسمت اول. ترازيرداختها


بند
Fl.

FII
fir
fiv
frq
FHI
fry
frr
fro
fra
fyp
fq.
f9)
494
fys
YVO
fys
pys
fif

بند \. تعادل تر ازير داختها با با تغييرات قيمت
بند r. تعادل ترازير داختها با با تغييرات در درآمد


نصل جهارم. نظام يولى بين المللى قسمت اول. نظام يايه طلا بند 1 . .مكانيسم پايه طلا
 قسمت دوم. پايه ارز طلا
بند \. تجر به (پإيه ارز طلاه) بين دو جنگ

بند 1. يايْهُ پول كالايى

بند 「. ا. ايجاد يك يك يول تحر ير يرى بين المللى

 قسمت اول. فضاى صندوق بين الملى يول
 بند r. كمك صندوق بين المللى پول به نقدينگى پول بين المللى

9
O.r بند

011 قسمت دوم. فضاى (اشو راى هميارى اقتصادى)"
OIF بند \. نظام تهاتر
DIF
019 بند 「. نظام تسو ئ چند جند جانبه به روبل قابل انتقال

019 نصل ششم. بى نظمى بولى بين المللى
ara قسمت أول. پا يه دلار قسمت دوم. بحر انهاى پولى لی كنو نیى
aro

QrI
ara
بند

$\Delta \Delta F$
قسمت اول. تطبيق ترازيرِداختها

بند
DFY قسمت دوم. تخفيفها در فر اگرد تطبيق

OVF بند


090

$09 v$
بند 「. جستوجوى ابزار جديد پو لـى بين المللى

911
تبصرههاى بايانى

glf


## بيشگفتار

نظريُ اقتصادى كه درسالهاى بس ازجنگ جهانى ازيانى دومتهيه وتدوين شده







 ازخلال مكتب اصالت يول موردتأييد قرار مىىگرفت. اين جرئ جريان باتوسل

 مؤثرد ر فعاليت اقتصادى ملى و بين المللى تلقى كنند.



 |قتصاد معاصر مورد بحث و بررسى قرارگزفتهاند. وراين صورت بررسى

بليدههالى رشدوبحرانونيز/استراتزيهاى اقتصادىمىتوانددرجلدسوم به عمل آيد.



 مسئوليت كامل عقايدى را كهدراين كتاب /برازشدهاناندبه عهده مى جاب هشتم اين كتاب شامل اصلاحات مهمى است كه جنبش حـن








 سياست جديد اختصاص يافته است.

## مقدمه

 دارد. از لحاظ تاريخى، پيشر















درمقياس بين المللى نشان مىدهد كه سياستهاى ملى بايد پديدههای پولى





 نشان بدهيم. اين فصلها ميان دو عنوان تقسيم شدهاند و تحليل مضمونهاى مختلف را عرضه مى دارند:

عنوان اول. يديدههاى پولى درسطح ملى.


 - نصل چهارم. ايجاد پو ل. - فصل پنجم. ابزارهاى سياست پی پولى - فصل ششم. جستوجو ى تعادل پولى.

عنوان دوم. پديدههاى پولى درسطح بين المللى


 ـ ـصل چهارم. نظام پو لی بين المللى.
 ـ ـصل ششم. آشفتگى پولى بـلى بين المللى.


عنو ان اول
بديدههاى بولى درسطح ملى








ا. اهر اين كتاب، اصولا دادهماى عددى كه جهارمين گزارش شو رایى ملى اعتبار، مر بوط بـ سال ا9^ها فراهم آروده است، إرانه خو اهد شد.

## فصل نخست <br> مفهوم هول

نخستين تعر يف مى تو اند به منزلَّه سر آغاز تحليل مفهوم يول ارارائه شود، مفهومى






 زير انمى تواند در تر كيب توليدى عو امر امل توليد وارد
 اعتمادى باشد كهد دارندگان نسبت بدراند


1. Chaineau, Mécanismes et politique monêtaires, P.U.F, 1971.
r. باوجود اين، برایى متصدى بناهاه، داشتن مقدار كينهاى يول (در جزه تنخواه كردان) ضرورى بهنظر مى رسد.




برخی ازابزارهاى پولى مى تو انند دربير ون ازمر زها مو رد استفاده قر ار گيرندو




 سه كارراخاصيت اساسى پو لتوضيح مى دهد: پو ل عاليتر ين نقدينگیی راتشكيل

مى دهد.

 جمع آيند:

در مو رد تمايلات دو طرف مبادله كننده، پرداخت متقابل همزمان و مكمل وجود دارد؛ دوطرف مبادلــكننده، دو پـرداخت متقابـل را داراى ارزش يكسان |نگاشتهاند. بنابر اين، تهاتر اين عيب را دارد كه مبادله را محدود مى كند و تشكيل










19

براى اينكه اين وظيفُ نخست را به اجر ا بگذارد، لازم است دو وظيفهُ زير را به طر زى صحيح انجام دهد:



 قيمت پولى آنها بيان مى شود يا بهص صور

 خودشان، به سبب فقدان يك اندازه مشتر كـ عـر عملى است است

 كاررفته است، بايد هميشه يكسان باشد. اين كيفيت برایى كاربردها زمان بسيار مهم است اطمينان است كهارزنش كالاهايى كها



 †
 دارد و اين وظايف را توضيح مى دهد. هنگامى كه پو ل به عنوان وانيطهُ واس مبادله يا
F.F. نوسانهاى تدرت خريد يول، كيفيت يول را بـ طر زى جشمير به عنوان ابزار اندوختة ارزش دكر كون نمى كند.
 ارزش بول بس انداز كند.

واحد ارزش يا همچو ن اندوختُ ارزش مو رد استفاده قرارگرفته، اين كيفيت





 نقدينگى را تشكيل مى دهد



 نقد باشند به همان اندازه نقدينهاند. نقدينگى درجاتى دارد. هر تحليل اقتصادى سه نوع نقدينگگى تشخيص

مى دهد:





 به يول (يا نقدينگيهاى اوليه)تبديل يابند؛ دراين صو رت گفته می شـي شود كه قابل
9. برای تحليل اين اصطلاحات، ن. ك: ب) بول تحر يرى يا بول بانك، و ادامه آن.

## ri

تبديل به يو ل اند. مقصود سيردههایى ديدارى ونيزد داراييهاى مالى باسر رسيد نزديك، مانند اسناد خزانه (پّ اندان انداز نقدينه) است؛




 قرضه) و اوراق بهادار عمومى (استقر اض دولت، جوامع عمومى وبنگاهـهانى عمومى).
 اخص



 نو آوريهایى مالى شمار اين فرمولها



 تعر يف شدهاند، ارائه شدهاند.

قسمت اول
هول ((به معناى اخص)
دو ضابطهُ طبقهبندى، استنتاج انواع مختلف يول را ا امكانيذير مى كند:
يكى برطبق شكلهاى پول. شكلهايى كه به شرح تاريخحچٌ پو تحول
يافتهاند؛



مى دهد.

بند ا. شكلهاى يول و تحول تاريخى آنها





 يكديگر دراين بند مطر ح شده است.

الف) هول فلزى


 داشتند كه كمياب و فسادناپپير بودند و حمل ونقلشان آسان و بسهولت قابل
r

تقسيم به اجزا.
یول فلزیى، سه مر حلّبزرگ را پیموده است:

ا. پول وزنى. در بابِل ومصر ، پو ل وززنى به شكل شمشهایى حجيم ودست وپا گير پديد آمد. لازم بود وزن به كار مى رفت، اندازه گير ى شود.
 تقسيم شد. اين اختراع بى درنگ درمقياس وسيع انتشاريافت.





 ايجاد شده بودند، كوشيدند رفتهرفته امتياز ضرب پو لهایى فلزى را در دستهاى خود متمر كز كنند.


 بيان مى شد. در فر انسه، نظام يو لو حساب ازير ازممان سن لو يى تا انقلاب سال
 دوازده دينار تشكيل مى يافت. قدرت سياسى مى تو انست يا با با كاهش عيار
 حساب در اين پو لها دخل و تصرف كند قانو دوگانگى یو ل تصفيه حسابو ويول حسابرا الزميان برد. اين قانو ن تعر يف

دقيقى ازواحد پو لى فر انسهرا بر اساس وزن فلز مقر رير مـى كرد. اين واحد
 منظو ر تعر يف واحدهاى عملى اندازه (واحد طول، حجم و و وزنى) بدان مبادرت شد. فر انك، به موجب شر ايط قانو ن ثرمينال سال يازدهم (بيست و هشتم مار مارس



خصوصيات اساسى زير را الرائه مى كرد:



 انحصار ساخت آن را داشت. در اين اوضاع و احو ال شهر شر ونداندان حق مطلـي
 مسكوك ايجاد كرده است، فلز گرانبها را به سكههایى پو هو ل تبديل كنند.

 فقط سكههاى طلا و نقره رواج قانو نى داشتند ${ }^{\text {و }}$.


q. اسكناسهاى بانك مشولن نظامرواج آزاد بودندو افر ادوصندوتهاى عمومى اجبارداشتشند آنهارا





ro






 حقيقت گاه قانو ن گرشام نام در آغاز سدهُ شانزدهم آن را كشف كرده بود.

 نسبت به طلا كمياب ومطلوب


 ضرب آزاد نامحدود از سكههاى طلا به استثناى سكهُ پنج فر انكى سلب شد.
بنابراين، بانك دوفر انس ديگر اسكناس را با با سكههاى نقره
 لنگان را اختيار كرد.
 در تاريخ پنجم اوت سال \AV9 در بر ابر ناپيدایی طلا كه به دنبال آمد،

 نقره بد دست مى آيد، يعنى

تصميم گر فت ضرب آزاد سكههاى پنج فر انكى نقره را معلق بگذارد ودر عين حال قوهُ ابر ايئُ نامحدود آنها را را حفظ كند.

 كه تا سال 19If دوام پيدا كرد



 كاغذى و پول تحر ير ى جايگزين آن شد. با اين وصف، طلا از آن دوران دو مو رد استعمال را حفظ مى كند:

ــابزارسرمايه گذارىمالى (بو يزهدر فر انسه) وسفتهبازى است وآن هنگامامى كه
 يشتيبان استفاده كنند. -وسيلُّتصفيه حسابماندهُ بدهـهاراند اندرمبادلات بين المللى است ( به نامطلاى . افزون براين، بايد خاطرنشان سازيم كه پولهاى فلزى هنو زدر قلمر و ملى
 برایى پرداخت مبالغ كو چك به كار مى روند.

ب) اسكناسهاى بانك يا يول كاغنى سكناسهاى بانك تحول نما يانى در سه مرحلئه زيرديدهاند:
 الا. ن. كـ بخش دوم، نصل هغتم: (شر ايط استفاده از طلاى يولى).
ry



。 . زمان جدا ازيكديگر بود:
 - از سوى ديگر، تنزيل بروات بازركانى.



 به دستور او در تاريخ معين است





 بدين مناسبت ميزان تنزيل است
 فلزى بلكه اسكنا سهاى شامل تعهد بازير داخت بهد حامل اسكناس بهي
3. Palmstruck

فلزى قانونى و به مبلغ ثبت شده روى اسكناس را وديعه بگذاردر.

 بات بازرگانىرا. زيرا السكناس ارزنش تغييرنائذير دارد (تنزيل نمى شود)،





 حتمالى را بذذير ندو بر ایى اسكناسهايى كه منتشر كردهاند انديگر وثيقه كامل فلز رفظ كنند.
بدين سان، اسكناس بانك به صو رت يك پول حقيقى متمايز از پول فلزى


 ى توانيم يول اعتبارى توصيف كنيمر
 رار گر فتند: يكى اصل يولىى





rq
مى كند. نظر يُ دوم مسكن است به بى احتياطيهايى در نشر بينجامد و ودارندركان






 روش هابرجا شد:
-روش حد بالا :دولتميزان بيشينهأى بر نشر اسكناس تعيين وبر قرار كرد. إـاين


 آمد؛









 متضمن اين است كه اسكناسها رواج قانونى بهدست آورندي، يعنى صنديندوتهاي

عمومى و افراد ناگزير به یذيرش اسكناسها با همان عنوان سكههاى فلزى
باشند.





 امارواج قانونى را بر جاى گذاش
 خصوصى ناگزير شدند در پرداخت آنها را برا بِذيرند. در آغازجنگ جهانى






 مى شد^^ . قابليت تبديل اسكناس مى تو انست فقط به شمش طلا انجا

 كاهش ارزش جهارينجم است.


M
 بود، يعنى افر اد معدودى مى تو انستند اين شكا براى سرمايه گذاريهاى مالى و احتمالا تصفيهحسابهاى الى خارجى اختيار شده بود، مو رد استفاده قرار دهندي

 شد و همحنان معتبر باقى ماند. وانگهى، فرانسه با تصميم انـيم به رواج اجبار اجبارى از





 وسيعتر مقامات پولى اعمال مى كردند.


 پذيرفتهاند. اسكناس فاقد پشتوانهُ فلزى به صورت پول كاغذى درآمد. ب: بول تحريرى يا يول بانك
 بانكهادردفاتر برخى ازنهادهاى مالى ثبت شده است وبنابر اين بر اسكناسهاى

بانك كه اختر اع آن فقط بدسدهُ هفدهم مى رسد، تقدم زمانى دارده






 دهد بايددرمو ردتر كيب خودروابرابرارهايىى كه گردش آن آنرا تأمين مى كند،شرطهايى

را بهجا آورد. اول ـ تر كيب پول تحـريرى. چــون پول تحـريرى بـايد فـورى در
 ديدارى قادر به گردش تشكيل يافته است. در فرانسهر انرا امتياز تصدى اين سهردههاى ديدارى به سازمانهاى زير اختصاص يانته است:

بانكها، جز بانكهاى اعتبارى ميانمدت و درازمدت و شامل صندوقهاى اعتباركشاورزیى و اعتبار تعاونى؛

 سهردههاى ديدارى بگذارند خزانُ عمومى، كه حسابداران آن آن به طور رمستقيم نقشى هر چند بسيارمدحدود اما مشابه با بانكداران ايفا مى كنند

 IT. بدين كونه است بيشكاران دارامى و تحصيلداران.

س

صندوتهاى يس انداز: فرمان مورخ دوازدهم زانويهُ سال IqVA گشايش

 همر اهند و شامل تعهد صندوتها

 يستى تصدى كردهاند.


 آنها بدون آكهى و ((به محض رؤيت دستور)، انجام مى گيرد: ـدرنوع نخست:

 است كه بانكدار به مشترى خود يا يا تسهيلات نقدى يا وثيقدُ مجاز اع اعطا
 اصولا نمى توانند بدهكار باشند.







جارى منتقل شوند.
Y. مى شوند نمى توانند به فوريت به گردي





 گو ناگونى با اين هدف وجو ورد دارند



پرداخت شرح داده مى شود


 عليه) و حامل چك ذی نفع است. ذى نفع ممكن است افراد زير باشند:

- يا خود صاحب حساب كه بدين گونه وجوه حساب خود را را مسترد مى داردر.
 حو الهدهنده مى تواند يا حك را براى دريافت وجه به بانك خودش يا به مر كز

 داراى مهلت يرداختاند. (ن. كـ صفحئ 9 .1.
ro

چحكهاى پستى بسپارد يا خودش آن مبلغ را به نقد دريافت دارد. با اين وصف، اگر چك مسدود باشد فقط مى تواند با يك حو الهدهنده يا يك بانك، يا مر كز
 تضمين مشترى دربرابر خطرهاى احتمالى گُمشدگى يا دزدى وضع شده

است.
 انر ادذى نفع و حو اللددهنده را باجههایى دو بانك متفاوت مستقر دريك شهر حفظ


 است.
 شكل اــ ا. مسير حركت چك مأخذ: بانك دوفرانس.

حك مى تواند به عنو ان ابزار تصفيهحساب ميان چند حامل بهكار رود، بدين ترتيب كه ذى نفع, نخست چك را را با پشت نو يسى به ذیى نفع ديگرى انتقال

مى دهد.




تغيير داده است.



 مشابه مانعى ايجاد نمى كند.

 مؤسسههاى محالٌ عليه به منظو رتشديد اثر مير منصرف ساني اشخاصى را كه چكهاى قابل پشت

 پاسخ بدهند.






$r v$
ثبت كنند. نامهاى به دارندهُ حساب فرستاده مى شود كه مشخصات ريات جك
 مى كند.
بر ای تنظيم جر يان بهذى نفع حساب، حسابى كهدر مدت يك سال هير

 مراتب را به بانك دوفر انس اعاعلام مى كند. همين مقر رات درات شامل حال چكهاى پستى نيز مى شود.

انتقال ميان حسا بها اقدام به انتقال وجوه را ميان حسا بابها به دستو ر بدهـكار امكانمى دهدو آن مبتنى است بر ثبت حسابـد ابدارى كددر اجر اجراى تصفيه
 همان مر كز (انتقال مستقيم) يا يك مر كز ديگر (انتقال غيرمستقيم) را بستانكار مى كندها ${ }^{\text {م }}$
از اعلامئُ برداشت طلبكارانى استفاده مى كنند كه گهگاه مبالغى را از

 بايد قبلا جو ازى ازدارندهُ حساب





 ماليات اختيارى است و بايد ادارهدهاى ماليات تقاضا بدعمل آورند. 27. titre universel de paiement (TUP)





 و تعيين محل بانكى را نشان مى دهد.







 گردآورند:



 19AF كردهاند، يعنى كارت (اسبز) اعتبار كشاورزى و كارت ״آبى") مجموعئ
28. distributeurs automatiques de billets (DAB)
29. guichets bancaires automatiques (GBA)

بانكهای ديگر كه مرَاكز چكهاى پستى و صندوقهـاى پسانداز بـدان رييوستهاند؛


 بين المللى به شبكههاى امر يكن اكسيرس، مَستر كارد وداينر ز كلوب تعلق دارند.









 اطلاعات را ا امكانپذير مى كند.




 vرداخت، انفجارى واقعى به صورت زير ملاحظه مى شود:



 اندك زمان وسيله ممتاز تسو يههالى گونا مزد يا مستمر يها شدهاست.



 مى شوند.





بدين روى، هول تحر ير ی اين نام
 درگردش متشكل است از:

ازيك سو، نشانههاى پولى، اسكناسهاى بانك دوفر انس ومسكو كات فلزى
(يشيز يا يولِ خرد)؛

 پس انداز به عمل آمده است.
\&)

بند Y. انواع بهل برحسب ماهيت مؤسسهُ ناشر
 مى كند. دو انتقاد را مى تو انيم بر اين نمايش سنتى وارد سازيم:



 از همان عهد عقيق وجود داشتهاند.〇نظر يُ سلب شكل مادى ازپپ



 یو لمر كب است ازطلبهاى ديدارى ازبانكها كه شكل سپرده يا اسكناس را مى گيرند. نظريهريردازان نوگراى امر وزين، ضر ورى ديدهاند كه بر طبقهبندى
 بنگاه ناشر پو ل را جا يظز ين سازند. (اداراييهای پولى

 مى دارد.
برطبق اين تحليل، سه نو ع پول وجود دارد؛
31. J. Denizet, Monnaie et finan cement, Paris, Dunot, 1976, p. 15.
32. A. Chaineau, op. cit, p. 15.
"(يول بانك مركزى)،، متشكل ازاسكناسها وداراييها در حساب جارى بانك مركزى (بانك دوفرانس)؛
 مؤسسههاى بانكى؛

 انواع مختلف عاملان اقتصادى به شرح زير جستورجو شود:

ــ عاملان بخش غير بانكى؛
 ـ

الف) بخش غيربانكى اين بخش مر كب از خانوارها وباربنگاههاست.


 سر انجام طلب از بانكها. درميان اين داراييهاى گو ارناكون تنها مطالبات زير خاريا خاصيت داراييهاى يولى رادارند، يعنى به منزلهُ يو ل تلقى مى شوندي

مطالبات ازبانك مر كزى (بانك دوفر انس)؛ منظو ر اسكناسها ويو لهاى خرد همانند
rr. ن. كـ نصل جهارم، قستمت اول، بند

 ثانوى هـانند با اسكناس است.
$\varepsilon \Vdash$

مى توانند دربانك دوغر انس داشته باشند.
 افر اد خصوصى در نتيجهُ سيردههانى ديداريا
 بانكهاى بازرگانى دراختيار دارند.
 جارى یستى انجام دادهاند. Y. بنگاهها. داراييهاى يولى در تصرف بنگاهها موارد زير رادربرمى گيرند.




 يستى. بنابراين، داراييهایى پولى بنگاهها همان ماهيت داراييهاى تحت تصرف خانوارها را دارند.

ب) بخش بانكى
 (به اصطالح بانك ردهُ اول) و بانكهاى بازرگانى (به اصطلاح ردهُ دوم) تعر يف مى شود. ا. بانكهاى بازرگانى. اين بانكها به موجودى يولى نيازدارند. اين موجودي
 دوشكل پپدا مى كند:







 مى يذيرد. در همهُ شهرهاى تا تا اندازهاى با با اهميت، نمايند براى يك جلسهُ پايايا گرد مى آيند ودر اين نشا
 شدهاند به همر اه مى آورند و پاياپیا صور مجموعهُ ديگران طلبكار يا بدهكار مى شود.

به طور مثال، دادههاى فرضى زير مر بوط به سه بانك سهرده را درنظر مى گی - بانك ناسيو نال دوپارى از سو سيتهزنر ال به مبلغ 9 م ميليون فرانك انك و از
 - سو سيته زنر ال مطالباتى ازبانك


 اين مطالبات متقابل رامى تو انيم در جدول اــ ال نشان دهيم. در اين

هr. ن. ك صفحهُ • 19، نسبت نهايى رجحان مردم براى اسكناسهاى بانك: \&r. ن. كُ فصل ينجه، قسست اول، بند

جدول اوضاع بستانكارى در ستو ن واوضاع بدهكارى در سطر ارائد شدهاند.
اوضاع زير يس از يايايا از ازين جدول نتيجه مى شو شود:











 خودشان مورد استفاده قرار مى گيرد بنابراين، هر بانك بازر ارگانى بايد در در صندو


 تصفيءُ معاملات ميان بانكهاى بازرگانى با واسطةُبانك مر كزى عملى مى شود خV FV. عمليات تنزيل مجدد كه تاسال 19Y الـم بوده است اكنو ن فقط در مو رد مطالباتميانمدتاز
خارج صو رت بي كيرد.

 مركزى مر بوط مى سازد. .r.

جدول ا_ا. اوضاع طلبكارى و بدهكارى بانكها بيش ازبايابا








 تصفيءُ بدهى با يولى كند كه قادر نيست آن را ايجاد كند'

ب) بخانهُ عمومى تا بدينجا نقش دولت مور رد توجه قر ار نـغر كه صو رت مشخص مالى دولت است وماهيت عامل بانكى ردهُ دوم راد دارد، در

> |F اF. بدين كونه است مو رد تصفيه صو رتحساب نفتى كه به دلار انجام كر فته است.

६V

سازمان دستگاه مالى فر انسهدخالت مى كندوخزانهمانْنديك بانك بازرگانى پول تحر ير ی خود را به دو شكل زير به گردش درمى آورد:

سيردههايى كه افراد خصوصى و بنگاهها در حسابهاى جارى پستى

 بنابر اين، خزانُ عمومى در اور اوضاعى هما




 بانك مر كزى را نشان مىدهده.


شكل I-I. سلسله مراتب دستگاه بولى فرانسه
-ـتصفيه حسابمعاملات ميان افر اد خصوصى Y'

 بانك مر كزى انجام مى يابد.

ـــانك مركزى براى|اقدام به تصفيه حسابهاى خارجى بايد اندوختههاى
طلا و اسعار داشته باشد.
تعر يف دقيق پو ل را مى توانيم از تحليل نقش داراراييهاى پولى ايلى اين انواع




 حسا بهاى جارى در بانكا مر مر كزى و ونيز اسكنا



وسايل پر داخت، تلقى نمى شو ند








 دقيقتر، اين پول موارد زير را دربردارد:
 - حسابهاى جارى در بانك دوفر انس، بانكهاى بازيركانی بانى و خزانه؛

جدول (Y_ عناصر متشكلهُ بول


اتز لازم است سبردههاى ديدارى نزد حسابداران عمومى به سبردهها در در مراكز جكهاى سستى افزوده شود. به منظور سادهسازى، بيولهاى خرد در اين جدول وارد نشديانياند.

 خزانهدر بانك دوفر انس است.

قسمت دوم
هس انداز نقدينه

 را ايدا مى كنند. در بند نخست اين قسمت انواع مختلف سرمايد گذاريهاى مالى

را كه پيش از نوآوريهاى مالى تازه مورد استفاده قرار گرفتهاند ((پֵ انداز

 شـرد.

بند ا. انواع سرمايه گذاريهاى مالى ((سنتى)"
 حو الهها را دربرمى گيرندئدي


 را از حساب خود مشخص كرياريند
حسابهاى دفتر حهاى شامل موارد زير مى شوند؛


 فر انك درسال
 خصوصى اختياردارنديا بهرهه هاى وصول




 استفاده مى كند.


01

شده است. اين دنتر چه مى تو اند بدون تمايز و تبعيض در بانكها ياصندوتهاى يس انداز گشوده شود و دو خصوصيت زير را نشان مى دهد:




است؛

 نـى كنند.


 است، اما به حد بالاى . . . . ا فرانك و و دو دفتر چه درهر كانو ن مالياتى محدود

است.







 درصورتى كه سر رسيد واقعى آنها دست كم سهماه باريا باشد، آزادانه پـاداش مى گيرند.
سوم-سهردههایی پس اندازهمر اه با جو ايزوتسهيلاتوامهادرپايان يك دورهُ

كمينه دربارءّ موارد زير است:

- مسكن ( حساب پس انداز مسكن و وام پس انداز مسكن)؛
 پس انداز بنگاه). حهارم - حو الههاى نو ع سنتى، يعنى: ا. حوالهها با اندازء ثا ثابت بهره كه بانكها صادر كردهاند:

ـ حو الههاى صندوت به سر رسيد يك ماه تا پنج سال؛ -حو الههاى يس انداز بانكها كه به افر ادخصوصى عر ضه شدها اندو اسنادطلب ینجساله|ند؛
 بدين شرح نشر كردهاند:
 بانكها و ديگر نهادهاى مالى است كه به افراد خصوصى و بنگاهها عرضه

شدهاند

 نيستند و تا اندازهاى نقدينگى دارند.

بند Y. اسناد تازهُ سرمايه گذارى مالى كوتاهمدت قابل انتقال (آوريل-
(19A0 دسامبر (1)
تصميمات قانونى (مور خ چهاردهم دسامبر (19^0) "r و آيين نامهاى (آوريل-

 طلب قابل لمتقال شر كتها و عمليات بورس را الصلا حى كند.
or
 استعمال ينج سند سرمايدگذارى مالى كوتاهمدت را ها معين كردها اند يا گسترش دادهاند. I. كواهيهای سهرده كه در ماه مارس 19^0 ايجاد شدهاند، اسنـاديى

 مدكن است به شخص ثالثى واگذار شود و بنابر اين قابل انتقال اند اند. مبلغ كمينهُ





 Y




 در فر انسه، حو الدهاى خزانندارى مشخصات زير رانى دادارند:

- مبلغ زياد هر واحد حو اله (ه ميليون فر انك)؛


 واريزهاى وصولى.
_ـآزادى انتقال وامكان اينكه بهضمانت گذارده شوند، المادربورس مظنه گذارى نشدهاند؛



 نمى تواند بد منزلُ وثيقه تلقى شود. در حالتى كهميزان نشر سند جديد ازحد بگّذرد (افر اطودرنشر )، ممكن است



 اعتبار ${ }^{\text {ا }}$














 كارگزاران ارز) اختصاص يافته بود









 است. با اين وصف، بنگاهها هنو ز ز هم نسبتاً كم در آن شر كت مى كـى كنند. f





 اين اسناد جديد كو تاهمدت كه ناشر ان مختلف انتشارداده اندوجوه مشتر كى

جدول


انتقال ايجاد شده بود: حوالههاى شر كتهاى مالى (مثال : شر كتهای اعتبار ـ اجاره) .
(1) Manché á terme des obligations, cf. p. 83.
oV



 ماليات بر درآمد اشخاص حقيقى به انتخاب مؤدى است. وتتى كهص اساحب اس اسناد يك شركت است پاداشها مشمول ماليات بر شر كتهاست. افراد غيرمقيم از ماليات معاف اند. اين نوآوريهاى مالى دوهدف دارند:

 سر رسيد داشته باشند اما تا اندازهاى نقدينگى دارند، خون قابيل انتا انتال هستند.





 ميانجيكرى بانكها خوددارى كنند ${ }^{\text {¹ }}$.

كميتهاى كلى مقادير یى هستند كدمقامات پولى تعر يف كردهاندوبه منزلَّهُشتيبان

درسياست نظارت بر رشد وسايل برداخت بهكارمى روند. اين تعاريف برحسب

 و...) بايد تغيير يابند.
سرانجام، مقامات پولى بايد بكوشند آن كميتهاى كلى را پيدا كنند كه با كميتهاى كلى اتتصادى نظير محصول نا ناخالص داخلى و وخر ج ناخلى همبستگى بهتر داشته باشند تا سرعت گردش يو يو لمدحاسبه و نظارت بر كميتهاى كلى یولى تأمين شود.

بند ا. تعريف كميتهاى كلى هولى اين كميتهاى كلى طى زمان تحول يافتداند. تغييرات حاصله براى موارد زير خاطرنشان مى شود: اول_ كميتهاى كلى سال 19 1. آمارهای يولى
 عاملان غيرمالى مقيم را درنظر مى گرفتند و از آنجا:
(اسناد يرداخت (اسكناسها، يول خردوحسا بهاى چك) يا موجوديهاى يولى را در برمى گيرد؛









09

رپيشين بهدست مى آمد.


طور ضمنى داراييهاى متعلق به افراد مقيم را درنظر دارند (اصطلا R R ديگر به حشم نمى خورد). r. تعر يف مجدد كميتهاى كلى برد بر انتقاد از كميتهاى كلى قديمى واصول تازهُ

ناشى از آن قرار دارد:


 نقدينگيها) كميتهاى كلى كاركردى



 مى گرفت. برخلاف، سر مايهگذاريهاى مالى
 پیت و تلگُ اف وتلفن وصندوق ملى پس انداز از كميت كلى M2R خارج شده اصول تازماى كه بر اصلاح كميتهاى كلى رهنمو ن بوده اند بهشر حزيرند:
 سرمايدگذارى مالى، بدون توجه به مؤسسُ اعتبارى متصدى داري درنتيجه
 بولى سال 19^\&. ن. كـ صفحهُ 94.
 يس انداز به مردم عرضه كرينه كرده باشند؛


 كوتاهمدت قابل انتقال ميان كميتهاى كلى مختلف، مثالا داراييهاى تحت


 سبر دههاهى وعدهالى در

 ازمبادلات اسناددر بر ابر نقدينگيها، با تعهدضمنيا

 يا بيشتر وام بدهند؛

 ترتيب حاصله درنظر دارد محصولات متجانس گردآورى كند. بدين قرار، سه كميت كلى
 تعر يف مى شو ند:





71










 توجه به سازمان تصدى كننده. اين كميت كلى جديد با با كميت كلى M2R
 مو ردنظر محدود، ولى از حيث نهادهاى ناشر اري رئى وسيعتر است.
 معاملات كالاها و خدمات ارتباط دارند، يعنى آنها كه با يا با بدون پاداش بـر به محض رؤيت موجود هستند.
(حو M.


 حق خيارفسخ و نيز گواهى سيردهوها


- يس انداز قر اردادى تحت تصدى مؤسسههاى اعتبارى بانكى (بر نامههاى

يس انداز- مسكن، دفتر حههایى يس انداز بنگاه وقر ارداد با با شر كتهاى اعتبار




 غير بانكى.












 جدول ا



 ميان M2 و M و

جدول \& \& ا. كميتهای كلى جديد
(به ميليارد فر انك درسى و يكم دسامبر 19^0)

( ( ) نهادهاهى مالى متخصص بانكى (YEPME، كنتو (آر كارآفر ينان).
 شر كتهاى توسعءّ منطقة انى (ن. لك فصل سوم).

مى شود (جدول ا ـ O).


ك صفحه (FY).



(ارقام به ميليارد فرانك در بايان سال (19AQ)

or بند
الف) تحول نقدينگيها
 |مكانيذير مى كند:

 نيزازترقى سطح عمومى قيمتها نتيجهمى شود بالاتر ين ترقى سالالانه (\A٪) بين
 مجموعهماى طولانى دراختيار است.

70

سالهاى I9VY _ I9VI مشاهده شده است. در پايان دوره بو يزه از آغازبر نامهُ


صر يح افزايش عنصر اخير تعيين شده است.



 19^ها اسكناس وپول خرد








 صورت حساب يا بدون ماليات بر ارزش افزوده ارد ارتباط داشير داشته است.
 بدون گسست ازسال 199 تا $19 \wedge 0$ ادامامه يافته، پس انداز

 19^ه تقر يباً يك سوم اين نقدينگيها را نشان

 مبادلات را انجام نمى دهد، اما مى تو اند بهس سرعت موجود بشود و يك اندوخته

قدرت خر يد(همر اه با بهره) راتشكيل بدهدوبتو اندسر يعاً خودرابه بازار كالاها


















 نتايج براثر گشايش حسانى
 شر كت سرمايه گذارى باس سرمائى متغير بها اصطالى معرض رقابت قرار گرفتهاند ${ }^{\text {r }}$

## ب) سرعت گردش بول




 كنيم. عناصر راهنما كوشش داردند



 فعاليت اقتصادى مولد درآمدها را تغذيه مى كند آند. در حال حاضر، سرعت گردر سرعت ازديد معاملات وديگرسرعت از ازديد درآمد آر ارزيابى مى شو شودي
 رابطهاى ميان يك كميت كلى اقتصادى ويك كميت كلى پو لی ارزي
-ـدر صورترابطه، كميت كلى اقتصادى مور ردنظر مى تو اند محصو ل ناخالص
 (مصرف به علاوهُ تشكيل ناخالص سرمائئ ثابت به اضافئ تشكيل ذخاير ) ناميده مى شود.



54. transaction velocity 55 . Income velocity.

جدول 1\&. تحول سرعت از ديد درآمد
191. 19V9 19VA l9VV l9V8 19V0


Compte rendu du gouverneur de la Banque de France, mars 1986.

79

دوم ـسرعت ازديد معاملات ءه اين سرعت بارابطهُ ميان تصفيهُ حساب با




 براى افراد خصوصى را ما محاسبه مى كنند. در مجموع، چنين به نظر مى آيد كه:







 همحنان تشديد مى شد، بر اثر شتاب جر جر يان ضد








 تسلط بر تور هد هدفهاى واسطهامى افزايش حجم محدود كننده، رااعلامداشتهاند. اما اين سياستهادر همدئ كشو رها بادشو اريهايى برخو رده است:
_ كميتهاى كلى مختلف را مى توانيم از آمارى تعر يفكنيمكـيمدر فر انسه، تا سال
 مفاهيم ممكن است درخو ر بحث باشد و بـه هيمن سبب نيز ديز در كميتهاى كلى بازنگرى به عمل آمده و يك كميت كلى جديد به عنوان مرجع تعر يف شده

است.

 قرار مىدهند؛ برخى ديگر، ماند انگلستان نخست تعر يف وسيعترى را

حV







یخيرفتهاندوسپس به تعر يفمحدودروآوردهاند. ايالاتمتحد راه معكوسرا دنبال مى كند.


 بود^^، به استثناى سال 19V9 كه در نتيجهُ آزادكذارى تقر يباً كار كامل قيمتها




 گرفت.


مأخذ: .France Lahiers économiques et:monétaires, no. 17




 تخر يب پو لى را بهبار نمى آورد، فزونى حجم پو هم بالاتر مى رفت. اثر محدود سازندهُ كسر كـي

 خصوصى ) ازيك سازمان ناشر آن در تصرف دارد و بنا بر اين دزبدهـا اين سازمان ثبت مى شود و در بستانكار مابازاء قر ار اردارد. اين ما با بازاءها

 دوفر انس، هنگامى كه مطالبات صادر كنند گان به صو رت اسعار اس ان خار






 واحد) گذاشته مى شود.





# جدول (V_). هدفهاى مربوط به كميت كلى بولى بايهه و تحقق آنها 



مجموعهُ وسايل نظارت پولى برانى




 درفر انسه، جستِوجو

همر اه است. اين اندازه إزرابطهاى نتيجه مى شود كه در صو رت آن كم


 جاى آن ازيك كميت كلى حسابدارى ملى، خر ج نا نالص دالص داخلى يلى يا محصول ناخالص داخلى استفاده مى شود.

 به موجوديهاى پولى را امكانپّير مى كندي مجمو عهُ نقدينگيها
محصو ل ناخالص داخلى يا خرج ناخالص داخلى
 كلى











 نقدينكى كلى امتصاد كه بـ رنتار عاملان اقتصادى بستكى دارد، فرمانر وايى كنند.

غر بى آهستگى در انبساط نقدينگیها پديد آمده است. اين آه آهستگى با با بو است



 |خص مى كوشد درمفهوم بسياروسيعتر ، مجموعهُ نقدينگيها يا نقدينگيهاي كلى كلى اقتصاد ادغام شود.
افزون براين، مقامات پولى بيش از پیش با باد دشو اريهاى تعيين آماجهای سياست پولى روبهرو هستند. گزينش متانی




 M3R افزوده مى شوند.

فصل دوم
تأمين مالى اقتصاد

فعاليت اقتصادى را دو نوع تأمين مالى تضمين كرده است' :



 اينان ميان عاملان داراراى ظرفيت تأمين مالى و عاملان نيازمند بها تأمين مالى قرار مى گير ند. عاملان نخست سهر دهمها را دريافت مى دارند و و به عاملانلان دوم وام مى دهند. اگر بازارهاى مالى و پولى در تأمين مالى بنگاهها نقش برتر داشته باشند

 مى شود.
فرانسه بدگونهاى بسيار گسترده، اقتصاد وامدارى تلقى مى شد، زيرا
 تهيه مى كردند (تأمين مالى داخلى گزارش شو رای ملى اعتبار در سال I9AF اشاره دارد به اينكه درصد به • \& \%

ا. ن. ك. اقتصاد معاصر، جلد اول، حاب دهم، صفحí 1ه9، شكل r.

بازگشته است و به دنبال نو آوريهاى مالى كه به كار مى افتند باز هم مى تواند إيين بيايد.

قسمت اول
تأمين مالى مستقيم: بازارهاى سرمايه
نقش بازار ايجاد رويارويى ميان عرضه و و تقاضاى سر مايههاست. بازازار مارمنحصر





به شرح زير است:

بخش بندى بازارها به:
 سال قرار گرفته است؛




 يابند.
 دستگاه مالى فرانسه از اين نگرانى اند حاكم بر امنيت نا نا رقابت لازم ميان دستاندركاران ان اين بازارارها زيان مى رساند. از از آنجا،
 جر يان افتاد:
va

ـ تشكيل تدريجى يك بازار متحد سرمايه؛

 منظر ر وام دادن و وام گُرفتن؛ - نقد و وعده.

بند ا. بازار مالى






 انواع مختلف اوراق بهادار پيش از تشريح اين بازياريارها ايرا مورد تحليل قرارمى گيرند.

الف) انواع مختلف اوراق بهادار

 خصوصيات سهام و اوراق قرضه را اق اقتباس كرد



 مى شود و داراييهاى بنگاه متعلق بدانها را | افزايش مى دهد (تأمين مالى ازمنابع

خود). در حالت افزايش سرمائُ اجتماعى با نشر سهام جديد، سهامداراران حق

 سهام سندمالكيت، حق تصدى درشر كت را مى دهده با با اين وصف، تحو سرمايهدارى به جدايى و تفكيك شديد ميان تصدى و مالكيت شر كتها منجر
 تصدى را برعهده مى گيرد. سهامداران حق مالكيت را نگاه مىدارند اميا

 حق مشاركت نظير اموال غيرمنقول، حقوق انحصارى (سهام مشاركت) نشر شدهاند.



 نو آوريهاى اخير آشكارا از سهام، يعنى سند مالكيت بار با با درا درآمد متغير (سود
 قيمت پرداخت برحسب شاخص معين افزايش يابند. اين عمليات، از سار سال



شدهاند).
سوم - نو آوريهاى مالى. اينها به بازار اس اسناد شر يك يا ما مالكيت وبازار اسناد حق مطالباتى (بازار قرضه) مر بوطاند اند.

 كردهاند كه بدين ترتيب به نوعى تجزئُ سهم را بهوجود مى آورند و و اين را با بـ

11

اوراق قرضه نزديك مى كنند. فرمولهاى مور رد استفاده به شر ح زيرند:






است.
ـ
 كمك بگيرند. پذيرهنويس برحسب نتايج پاداشى تغيير پذير (مانند سهام)


 خصوصى كردن مالكيت مى تو اند عبارت از اعطاى حق رأى بـى به صاحبان گواهى سرمايدگذارى باشد.

 خطرهاى احتمالى نوسانهاى در اندازهُ بهره و تقو يت وجوه خاصن

تمديد زمان وام: دولت از سال 19 1 اوراق قرضهُ قابل تجد


 تخفيف خطرٍ هاى احتمالى نوسانها 19V9


191 ا91 تادسامبر 1910 بيش از 9 واحد تنزل داشته است. اين نوسانها

 تا تصدى بخردانهُ خطرها هاى احتمالى را المكانپذير كند. در نتيجه توسل با به
 ضر ورت پیدا كرد:
 اندازههاى بهرهُبازار پولى يا بازار قرضه است (ن. كـ با به متن درون چارچوب)؛

نشر با اندازهُ متغير بهره و قابل تجديد




 T4M
 فر انسوى بانكها منتشر كرده است



 بهره́سالانهُ پول (TAM) را صندوق سبردهها و وديعهها برقرار كرده

Ar

است「.
TMO دولت و امثال آنها (اين اندازه را انستيتوى ملى آمار و بر رسيهاى

اقتصادى تهيه كرده است). TME آن شاخص بندى نشده، با اندازه ثابت بهره و وسر رسيد پايانی بانی بيشتر از هفت سال نشر شدهاند. TRA حسابى اندازه متوسط ماهانه وامها (TMO) دوماه آخر هاقبل آغازدورهُ جديد سهساله. TMO TRO دوماه آخر ماقبل آغاز دورهُ سهساله قابل بازنغرى است.

- وامهاى با خصوصيت حق انتخاب: وجود حق انتخاب به صاحب سند امكان
 بدين گونه است








 انداز،هاى متوسط بهرهُ بازار تطبيق داده شده است.

اوراق قرضه، سهام، گو اهيهاى سر مايه گذارى، اسناد مشاركتى، قرضههایى

 است كه فقط در حالت تصفئه شر كت قابل پرداخت اند. اين اسناد در صو رتى به بازار قرضه وابسته مانند اوراق قرضه امكان مى دهند بخش مط مطمئنى از پاداش را با به دست آورند اما حق تصدى ندارند) باشند و با اين همه به منزلهُ وجوه خار واص

 مشاركتى از اسناد مشمول با مدت نا نامعين متمايزند ؟ عمومى وبه شر كتهاى تعاونى اختصاص يافتهاند تا بتو انند كارهاى تجهيز دولت به سرمايه يا سهم الشر كههاى اعضها اعضاى تعاونى را تكميل كنند. اسناد مشاركتى بر گء بهادار مستهلك نشدنى اند كه به هيج وجه حق رأى وأى درشر كت را

 مى توانند به تقاضاى شر كت در بورسها مظنه گذارى شوند. در سال




 سرمايه شركت ناشر نشر خواهند اهند شدر
 عمومى صنعتى و بازر
 ساده و اوراق قرضه (اسناد شر اكتى) نشر دهند.

No

سن ـ گو بن، ثن - پپ لانس، تومسسُن، بر انت، كمهانيهاى ثنر ال دِ الكتر يسيته و رنو اقدام به نشر اسناد مشاركتى كردها اندا



است، محدود شده بود.
در سال 1910 حق نشر اين اسناد به بانكهاى تعاونى يا تعاونيها و نيز به
 ↔
 1910 مؤسسههاى اعتبارى بانكى تحقق بخشيدندهـ.

ب) نشر و معامله بروات در بازار مالى









 شديد نشر تا اندازهُ زيادى به قسمت اوراق قرضه مر بوط است. با با اين همه، از
 فرانك عرضه كرد.

 اندازههاى حاشئ سود بنگاههاست، تر فـى
 نزديك به VV ميليارد فرانك شده است. اسناد مشاركتى كه محصولات نـلات نيمه راه سهام و و اوراق



 حالت خصوصى كردن جالب است بر اسناد مشاركتى ترجيح مى دهنيند. با اين

 بنگاههاى ملى شده به پس انداز خصوصى دست يابند، علت وجودى خودر ار الز

دست مى دهند.
بازار اوراق قرضه نيز با سرعت بسيار توسعه يافته است: نشر خالص،





ميليارد رسيدهاست. اين افزايش شديد به علتها زير اير ارتباط داردارد: در مو رد نشر اسناد:

- تنوع اسناد ناشى از نو آوريهاى مالى: استقر اض، با با اندازمُ متغير بهره يا يا
 اسناد با اندازء ثابت بهره كه درسال 19AF حدود نيمى از اسناد منتشره را

تشكيل مىداد، درسال 19^0 تقر يباً . 9٪ آن را نشان مى داده است و اهميت آن در سال 1919 به پیش بينيهاى مر بوط به كاهش اندازه هانى بهره، روبه افزايش است؛





 خود را با تو سل به بازار اوراق قرضه تأمر أمين مالى مى كنند آزادى عـى عمل

 دولت و مؤسسههاى بانكى • 9\% كل نشر را درمقابل VY دادهاند. حصd شر كتها و شبهر كتهاى غيرمالى به كمتر از • ٪\% كاهش مى يابد. درباب تقاضاى اسناد:






 بورسها از سال I99V تحت نظارت كميسيون عمليات بورس است.
 صحت و اعتبار آنها را تصديق كند و اطالاعاتى را كه شر كتها موقع استمدر اسراد ارد از
 فروشهايى كه مديران انجام مىدهند، بر كاركرد بازار نظارت كند.

فرمان مورخ بيست و هشتم سهتامبر 199V كه قانو ن مورِخ بيست وسوم
 خاص سهامدار، يعنى افراد مطلع ايجاد




 نادرستى شايع سازند، امكان دارد بر آنها مجازاتهاى سنگين انـيا اعمال شو د.
كميسيون عمليات بورس هرسال گزارشى به رئيس جمهور ارائه مى دهد
 گذارده است ودرباره كاراركرد تازه






 ياريس است كه ما اشاره خو اهيم كرد.

19

ا. دلالان عرضه كننده و تقاضاكنده دربازار. چند نو ع دلال، خريد و
فروش اسناد را دربورس انجام مى دهند:


 I9VV به • Y بر در سال 19^0 رسيده است؛



 وجوه متعلق به باشعاه الزامامى استا است.
 موقع عمليات تمر كز (شعبهها) يا گاه با هدف سرمايهكذارى مالى خر خريدارى مى كنتد؛
ـ بانكها : اينها در برخیى از بنگاههاى مظنه گذارى شده مشار كتهايى دارند؛
 آنها تصدى داراييهاى متشكل از اوراق بار بهادار (سازمانهاى سرمايه

 نقش صندوق سيردهها و وديعهها بو يزه دربازار اسناد قرضه شايان اهميت

است
Y. Y. بازارهاى مختلف در بورس پاريس
 را گردآورى مى كند. شمار شر كتهاى فرانسوى كه در بورس مظنه گذارى


شدهاند همچچنان روبه كاهش مى رود: ظرف ده سال يك سوم شر كتها از مظنه نايديد شدهاند. اين سير نزولى كه در مر اكز مالى خارجى مشاهده شده عمليات تمر كز بنگاهها (اختلاط و جذب) مر بوط است است. انزون براين در
 كردهاند و سهام با قرضههاى شر يك مبادله و اينها نيـز خود در دربـو رس مظنه گذارى شدهاند: بدين ترتيب، قرضه جايگزين سهام شده است. مظنه گذارى رسدى به شر كتهايى اختصاص يافته است كه با شر ايطى كه اتاق سنديكايى دلالان بورس و كميسيون عمليات بورس معين كردهاند،

مطابقت دارند.
شر كتها برایى پذيرش بايد در كميسيو ن عمليات بو رس تقاضا بهعمل آورند، سهدورهُ اجر ایى سودده را عرضه بدارند و سود سهمیى را پرداخت كرده

 مدرك اقتصادى فر اهم آورند.「) خارج از مظنه. روشى است كه كمتر انعطاف ناپٍير است و كمتر هزينه مى برد و به شر كتهايى كه درمظنههاى رسمى مردود شدهاند امكان مى دهد تا با به بازار "خارج از مظنه)) دست يابند. هر شر كت سهامى مى تو اند در اينجا وارد شود. يگانه شرط لازم، سبرده نزد اتاق سنديكايى دلالان ارز همراه با اساسناملُ بنگاه و آخر ين تر ازنامه است. اما اين بازار شبيه كه سوء شهر تا دارد كم جنبوجوش باقى مانده ( (\% معاملات بازار رسمى) و بنگاههاى كمى را
 ايجاد شد تا آن را به جنبو وجوش درآورد. داوطلبان بايد سرمايهاى بيشتر از




91

درمظنه گذارى رسمى بسيارند. (بخخش ويثّه)) كه به منزلهُ مكان سادهُ عبو ر ميان
 MF شر كت را جلب كرده است است「|) بازار ثانوى





 بازارثانوى از تجر بياتى مايه مى گيرد



 سرمايهاى به ارزش بورسى به مبلغ • 9 ميليارددر بازار ثار انو ى واردو ومعرفى شده بودند.
 و پرداخت اسناد فورى باشد و اگر عمليات به تاريخ بعدى مو كو ل شدهباشاشد،


 تصفيه مو كو ل شده است. عمليات وعده بر ایى دلالان بورس خطر ها هايى در بر دارد
9. Unlisted Securities Market (USM).
-ا. تا زمان گُشايش بازار وعدهُ اسناد مالى درسال نـى شد. (ن. لـ صفحهُ 94).

كه جهت ودامنهُ نوسانها راطى دورْالى كه ميان معامله و اجر ایى قر ارداد جر يان دارد بد ارزن گذارى مى كند. آيين نامهاى عمليات وعده ران را با به مو ارد زير محدود

مى سازد:

- برخى از اوراق بهادار: فعالتر ين اوراق بهاداد مار مظنهُ رسمى؛
 ( فر انك مطابقت مى كند. سفارشها بايد دربارهُ شمار زيادى ازم مبلغ . . . .

سهم باشد.

 بازار وعده از





 كنند.







Il. إـ اين روز، با توجه به ايام تعطيل بورس كه ممكن است به علتهاى مختلف يديد آيند (تعطيلات تابستان)، روز ششم بورس، ماقبل آخرين روز از ماه است.
q\%
دلال بورس مى تواند به جاى آنكه زيان بيند يا سود نامكفى برد برد مهلت اضافي


وعدهاى است.

بهطور رمثال خر يدارى رادرنظر مى گير يم كهتصميمد داردمعاملمُوعدها






 پیشفر وشندهُ وعده) . اگر حجم اسناد مو رد عرض





 معاملات بورس رادربرمى گيرد، عمليات شرطى به شر ع زير نيز وجود دارد:

- عمليات با جوايز: خر يدار مىتواند ازسفتهبازى صرف نظر ودراين
 قر ارداد را لغو كند؛ تصميم روز پيش از تصفيه ((اروز پاسخخ جوايز)،) اتخاذ مى شود.


قراردادر ا|جر ا يا با پرداخت مبلغ معينى (بهد نام) (بابا) آنرا الغو كند؛ اين
 پرداخت مى شود. خر يدار تا سر رسيدى كه معين شده است امرا امكان دارارد



 آوردهاند.

- سفارشهاى خر يد يا فر وش كه عمده فر فر وشان

 زير وجود دارد:

سفارش ((هر چه بهتر): اين مو رد شامل اعلام نرخ نيست. سفارشدر


دريافت سند به دست مى آيد، اجر ا مى شود؛



مقصود فر وش باشد، كمينه است؛

 سفارش فروش همراه با تو قف همانا سفارش هر هر چانه بهتر است. همين كهنرخ حاكم بر بازار بر ابر با نر خـحديا كمتر, ازآن بشود؛ اگر

نرخ بالاتر است، هيج فر وشى انجام نمى گيرد. عمده فروش سهام


 نمى خو اهد خطر احتمالى تأخير خر يد خو يش را بر الى جلسهُ بعدى بيذيرد. بنابراين، درسفارشهاى محتوى تذكر محدوديت زيان، حد دردر دراستاى

 درحر كت ترقى شر كت جو يد يا زمانى كه مقصو دي فر فر وش اس است در در بر ابر

 دامنهُ تغييرات كمك مى كنند.
 شده اجرا شود و با سفارش به نر بر بر بهتر اين تفاوت را دا دارد كه





 و بورس است كه دريافت آنها را دنبال مى كند.

 گو ناگون بازار ميان مقادير مو رد عرضه و تقاضا تعا تعادل برقرار مى سازند.


 دلالان بورس تسليم كرده ثبت و نـرخها مظنهگذارى شدهاند، استخر اج مى كند؛

مظنه گذارى ازطر يق مخالفت، رويّه كتبى است كه دو نفر راد دخالت
 مأمور مخصوص يك دلا رلا بور رس. مظنه كذارسفارشها
 تعادل مى پردازد. اگر يك سفارش خر خر يد يا يا فروش نابر آور آورده باقى بماند با اين نر خ مخاللفت خو اهد شد اري مظنه گذارى با جعبه: سفارشها را منشى دلال بورس در در جعبهاى












$9 V$
اصطلاح (قر اردادهايى)" است كه خود باسه عنصر تعر يف شدهاند: تعهد خر انر يد و

 گزينشهاى اختيارى ارزمبتنى بر واحد
 قرضهاى، پولى و اسعار احتياط و دورانديشى كنند.





 دارد.
انعقاد نخستين قرارداد نشاندهندهُ تعهد تحويل درا داد






 اسناد خزانه انعقاد يافته است.




 مى كند؛




 باشد، خر يدار از سازمان پایپ


 است. اگر قراردادى در يك جهت انجام










 دست داده است (در نهايت) بيردازد. هو ن دعوتهايى نهايى وجود داردد، مواردرد نها نها يـى كه عضو به هنگام حر كت

قيمتهادرجهت انتظارهادريافتداشتهاست، نيزوجوددارد. ايند دعوتهاوردرهاياى

 كلى بازتاب پايان قراردادهایى هر سر رسيد استـ

 است برای هر قرارداد انعقاد يافته سيردها


 سوم ـ عامل مؤثر بر نرخها خودراروى نرخهاى بو رس اعمال مى كنندمى تو انيم عاملهایى زير را برا بياوريم:




 (آربيتر از) مشترك كه در آن نقاط مظنه گذارى شدها شان اند، همبستهانداند. پيش بينيهاى تحليل گران مالى، شخصيتها مردم: اين انتظارها دربارهُ تحول عمومى بورس و ونى نرخهاى سند مو رد تقاضا بهعمل مى آيد.






قر ار مىدهند.


 خارجه مظنه گذارى شدهاند مو رد علاقئ متخصصان بو رس اند:

مى دهد؛
 برخى از عمليات مالى شر كت مظنه گذارى شده


نرخها را افزايش مى دهد.

 شكل
 نو سانهاى دارايی مالى را نشان مى دهد.
 نقدينه يا كوتاهمدت (M)


 بر انگيزند. جهت گِيرى
 اين اصلاحات به بانكها امكان داده است تا جمع آورى سرمايه كذاريهاى مالى


شكل ץ「ا.. تحول ساختار دارايى
M. Boutillier, F. Charpin, L’accumulation patrimoniale des ménages, Observations et diagnostics économiques, n ${ }^{\circ}$ 15, avril 1986.

نقدينهها را توسعه بخشند ${ }^{1}$.
رشدسرمايه گذاريهای مالى نقدينهو كو تاهمدت تا تا سال IGVY ادادامهيافت؛ از



 ("طولانى)" را جالبتر كنند.






 بازده واقعى اوراق قرضهمنفى مى شد، زير ا اندازهُ آن درزمان نشر كمتر ازانداندازهُ

امتيازهاى گو ناگو ن مالياتى، از سال 1990 (دارايى مالياتى سپس برداشت مقطو ع Q بخشود گى مالياتى محدود به مبلغ . . . . .



 داشته است^^

VY. اين مبلغ در سال 19Ar به . . . فر انك رسانده شد.
 ^1.ان. ك. صفحة
$1 \cdot 4$
 دست كم • \&٪ دارايى اسنادى آنها از سهام فر انسو درآمد مشمول ماليات كسر شود. شر كتهاى سرمايهكاريارى با با سرمايئ متغير


 زير دنبال شده است:

ـ نقش كمكى قانون مونو ری با گشايش حساب پس انداز سهام، در سال

$$
!^{19} 19 \wedge r
$$



 اصلاحات بو رس همر اه با گايشا بازازارثار انو


 جر يمه مى كند و بى نامى را از روى فروشهاى طلا برمى دارد، از اين گونه





 If... فر انك برای هر زوج محدود شدهاست.
 در اين تاريخ، بازارهایى ثانو انو











 بازارمالى اسناد فر انسه به جهات زير سستيها و نااستو اريهايى داشته است:




 پس انداز مى انجامد؛

 شده مخالفت ناميكن بوده است.


شكل Y_r. شاخص عمومى كمبانى دلالان پاريس (بايه • • ادر سال 19A1).



 تأمين مالى حق گزينش




 اهميت ناحيزى داردر



 بازار كوتاهمدت وعدها مقابل، مظنه گذارى دايمى اسناد

بند r. بازار بولى







اقتصاد).
 پولى با اقدامات زير مى گشايد:

- شر كت سرمايه گذارى با سرمايءُ متغير، داراييهاى اسنادى مها مهم را درسال 1914 عاملان غيرمالى را به طور غير مستقيم بدبازار يو لـى وارد مى كند؛
 اV



 - رُوية (9AV) خوانهد بود.


فر اهم مى آورد؛
 خصوصى و بنگاههاست. حال آنكه تا آن زمان آن اين اسن اسناد در حسا


 „ا(بزارهاى سياست پولى)" مو رد بحث قر ار خو اهد گر فت.
بند ّ. بازار رهنى





 ازبازاريو لیى درآمده است كه در آنوام دهندگان ساختارى نظير صندوق ستير دهها دخالت مى كند.




 در بو رس درازمدت مظنه گذارى شدهاندتأمين مالى مجدد مىى كند. صندوق تأمين

23. caisse de refinancement hypothécaire (CRH).

مالى مجدد رهنى روى اسناد رهنى و اسنادى كه إين صندوق نشر داده است وبه
 بنابراين، از سال 19^ه، دوبخش جداگا انـاه وجود دارد:

- يكى بازار رهنى كهد در سال 1999 اليجاد شد و تأمين مالى مجدد ميان بانكىى و
پولى وامهاى رهنى را سازمان مى دهد؛ و


 براثر امكان تملك اوراق قرضه بدان دسترسى دارند.


## 





 بنا بر سه ضابطه طبقدبندى كنيم:

## مهلت اعتبار؛




 هنگامى بيشينه به نظر مى آيد كه سند اعتبار بتو اند نزد بانانكدوفر انس تأمين
1.9

مالى مجدد شودودرمقابل پول بانك دوفر انس بهدست آورد. اعتباراتى كه كو تاهمدت ياميانمدت باشند، تحت شر ايط معينى، واجد اير اين امكان تجانيريز بيشينهاند. وامهاى ميانمدت ودرازياندت، باند استثناى وامهاى رهنى ازسال 1949، قابل تجهيز نيستند.

بند ا. اعتبارات كوتاهمدت و ميانمدت الف) اعتبارهاى كوتاهمدت
اعتبارات كوتاهمدت بنا بر سه روش اساسى صو صو رت میى پذيرد: تنزيل بر وات،
 اول ـ تنزيل بر وات عبارت است از سند اعتبار اعتبار كو تاهمدتِ يك سازمان ور وام
 () بروات خصوصى كه براى مدتى كمتر ازدو سال صادر شدهاند:

- بر وات بازرگانى كه متداولتر ين اشكال آنها بدين شرح است:

سفته كه وعده يا تعهد پرداخت با پشت نو يسى به سود طلبكار خود
است؛


وجه شخص ثالث معين (ذى نفع) يا دارندهُ برات ات يا بـ به حو الئ او او انجام مى گيرد.
اسناد نشان تضمين كالاها هستند.

- بر وات اعتبارى، بر واتى است نشان دهنيندهُ اعتباراتى كه بانكها به بنگاهها به منظو ر تأمين مالى ذخاير يا نيازهاى خزانى انهدارى دادهاندا

 مالياتهاى غيرمستقيم (حقوق گمركى و ماليات برارزير انـي افزوده) قائل

شدهاند.
「 انجام گيرد كه خزانه بهصو رت اسناد خزان انهدر حساب


صفحئ (F0) .
بخش بسيار بزرگى ازاعتبارات كه هدف تنزيل قرار مى گير ند بر ایى مقاصد



 اندازهاى است كه برحسب مهلتى كه تا سر رسيد باقى مى ماند، محاسبه شده

است.





|
تنزيل به بنگاهها امكان مى دهد تا طلبهاى خود ازمشتر يان را تجهيز كنند و




111

تجهيز مى كند.









 خلاصه را جايگزين سازد.

ـ عامليت امكان مى دهد تا مطالبات بنگاهها از مشتر يان با انتقال اين اسناد بد يك مؤسسُّمالى را تضمين مى كند، يعنى ناتوانى از پرداخت اخت احتي احتمالى





 ناشى از تجهيز مطالبات بازرگانى، وصول بد عهدهُ بنگاه گذاشته شده

 צז. ن. ك. صفحة 1VO.

است. بانك بد عمل اعتباربه شكلتنزيل، ندتنهاروى يك حو اله بلكهر روى







 بدين سبب دو نو ع اعتبار ناشى از تجهيز مطالبات بازركانى ايجاد شاد شده بود:


|منيت مى آورد تا اخذ (تضمين واقعى)، تحميل نشورد؛








 ناشى از تجهيز مطالبات بازركانى بانى با تضمين، صو رت رت حساب يا يا خلا
 تضمينهاى مشابه با رويّيٌ تنزيل سنتى بد دست مى آورد، زير ادر حالتى كهـ

114

بنگاه سفتهراءر إراخت نكندوذى نفع اعتبارمى تو اندصو رت حسا بهارا به مشتر يان بنگاه ارائه دهد و احتمالا آنها را واخواستي كاريا كند
 عمل به اعتبارات
 تقر يباً $\%$ ك كل اعتبارات كو تاهمدت را نشان مى دهد.
-برات خلاصصوسفتهُ خلاصه: اين اسناد كهدرسال I 9 ايجاد شدهاند

 آن شخص اخير با يرداخت موا افقت مى كند. برات ـ خلاصه (سفته ـ خلاصه) به دو شكل ارائه مى شود:
 براى بانكدار خود فراهم اهم آورده است؛
 وارد مى شود.

 نشان مى دهد كه تو زيع شدها اند.


 مو افقت با مشتر يان خود ازطر ير يق يك حساب









مجدد بانك دوفرانس به كار رود.






 بانك فر انسو ى آن را پٍ همين طور، اوراق قرضهُ تضمين شده كه مطالبات وثيقه، يعنى تضمين پرداخت شخص ثالث و بيشتر زمانها يك بانك هماهنگى

ب) اعتبارات ميانمدت
اعتبارات ميانمدت ده تا هفت سال نقش اساسى در توسعهُ برخى از فعاليتها،


 تأمين مالى وامهاى درازمدت تر استفاده كنند. قدرمسلم، اين فعاليت بانكهاى

110


 ("طولانى) ازمنابع عمدتأديدارى يا كو تاهمدت اينا




 ناسيونال واگذارمى شود. بانكي صا نـا اعطا مى كند. بانكهايى كه نيازمنديهايى نقدينى
 بانك اخير آنها را تنزيل مى كند.



 ناسيو نال مى شوند.


 جمع آورى شده است. با اين همه، چون اين اين سازمانها


 كهتنزيل كرده است نگاهدارديا آنهارادرمجمو عهٔداراييهاى اسنادى انـي خود حفظ

كند. خطر احتمالى تجهيزسر يع بر حسب نهادها تغيير مى یذيرد: كِرِدى ناسيو نال عملا بر وات را نگاه نمى دارد؛ بنابر اين دخالت آن آن امكان به ايجاد







 نمى كند.



 بلندمدت وجوه را تشكيل مى دهند.


 ذى نفع بستگى دارد. اين وامها كهر روى يك سطر مخصوص ترازنارنامهُ بنگاه ذى نفع ثبت شده همانند


 درسال 19AY ملى شدهاند وامهاى مشاركتى اعطا كنند.

فصل سوم
نظّام هولى و مالى











 آنها را همگانى كند.
قانو ن دوم دسامبر سال 19 190 مو اردزير را مشخص مى كرد:

- بانكهاى سپرده كه منابع ديدارى يا كمتر ازدوسال را وصول و با اعتبارات كو تاهمدت موا افقت مى كنند؛ ـــبانكهاى معاملات، متخصص در تأمين مالى بنگاهها بو يزه بهشكل مشاركت؛

ـــانكهاى اعتبار ميانمدتودرازمدت كهنمى تو انند سبردههاى كمتر ازدوسال را وصول كنند؛

- مؤسسههاى مالى كه نمى تو انند سيرده دريافت بدارند. ' الـد


 فر انسه توسعه يافته بود، جلو كيرى مى مى كرد.








 مى كردند.
بدين سبب، چچند سالى








119
.

_ بانكها
ـ بانكهاى تعاونى يا تعاونيها
 (دستگاههاى مر كزى)" ـ صندوق اعتبار شهردارى - نهادهاى مالى متخصص - شر كتهاى مالى


 با هر نو ع عمليات اعتبارى بدون محدوديت انيا مشتر انـي بانكهاى تعاونى يا تعاونيها، صندوقها






 كميتهُ مؤسسههاى اعتبارى و كميسيو ن بانكى هستندّ

「「. انستيتوى نشر استانهاى آن سوى درياها و انستيتوى نشر آن سوى درياها ها هيجِ يك در قانون
 نخوامند شد.

طبقهبندى جديد نهاد هاى مالى
(به استثناى بانك دوفرانس انـي

1. مؤسسههاى اعتبار بانكىى و نظاير آنها بانكها و نيز بانك بازرگانى خارياريىى فر انسه
بانكهاى تعاونى و تعاونيها (اعتبار كشاورزیى، اعتبار تعاونى و اعتبار
مردمى)
صندوق پس انداز و اعتبارشهردارى
ديغر مؤسسههاى اعتبارى داراى صو رت بانكى: شر كتهاى گوناگو مالى
© صندوق سبردهها و وديعهها r. r. ديگر نهادهاى مالى

مؤسسههاى اعتبارى داراى


ديخر نهادهاى مالى غير بانكى كه عمليات اعتبارى انجام نمى دهند

 شر كتهاى سرمايه گذارى با سرمايمائُ متغير صندوق مشترك سرمايه كذارى مالى -
19AF سازمانهاى غيرمشمول قانو ن بانكى سال

 است، جايگزين تمايز قديمى نمادهاى مالى بانى بانكى و نهادهاى مالى غير بانكى

ITI

مى شوند:
-مؤسسههاى اعتبارى بانكى ومانند آنها: اين مجمو عه وسيعتر ازنو ع عـي قديمى










قسمت اول
نهاد هايى كه قانون بانكى سال 9AF ا بر آنها حاكم نيست بند ا. بانك دوفرانس
 تحول بازتابى از تسلط فزايندهُ دولت است. ما نـا نخست سازمان بان بانك را را تحليل




ا. اساسنامهُ بانك در آغاز. بانك دوفر انس، به ابتكار نا پايلئون بنایپارت



حر كت درآورد.



 دوفر انس شدند.در آن زمان، بانكد دوفر انسدر انس انـي الك اصلى فر انسهانحصار مطلق نشر را دراختيار داشت.

 نهادهای بانك از آغازقرن بيستم و بويره اصـلا خصوصيات زير راعرضه مى دارند:
-متمع عمو مى، بها استثناى ديگر دارندكان سهام كه هر يك فقط يك يك رأى أى داشتند (ونهيكر أى درسهم)، تنها • . در خود گردمى آورد. مجمع سه ناظر وپيانزده نفر عضو هيئت مديرهر را
منصوب مى كرد؛




مى دادند: چند كميته و اهم آنها كميتهُ تنزيل بدار انها وانيا وابسته بودي؛

 استقلال زيادى داشت.
 عمومى بانك دوفر انس را متنفذان مالى رهبرى مى كنند، قواعد تصدى إلى

IK

بانكا
 تر كيب ووظايف آنها به طرز ززير تغيير يافت:

- مجمع عمومى: بانك به صورت شر كت سهابمى شامل مجمع عمومى


 بسيار ثانوى ايفا مى كرد.
 رئس كل، معاونان رئيس كل، سهناظر انتصابى مجـي




 - رئيس كل ودو معاون رئيس كل را هميشه دولت منصوب می مى كرد.

 حذف كرد. قانو ن مور است. اين شور را افزون بر رئيس كلو ومعاون
 يا اقتصادى، به موجب فرمان منصوب شدهاند ويك نمانيانينده را كا كاركنان بانك انتخاب كرِدهاند. در مجموع، نه نفر ازدهمشاورونيزدوناظر رامقامات عمومى منصوب

كردهاند. بنابر اين، تر كيب شور اوسايل وسيع دخالتدولترادرمدير يت بانك تأمين مى كند.

دوم_وظايف بانك دوفر انس. اين بانك سه وظيفه عمده را انجام مى دهدى: بانك نشر و بو يزه بانك بانكهاست. بانك مر كزى مأمور تصدى اندوختههانى اريانى

است.
 نشر عبارتاست ازنشر اسكناسهاى بانك كه جر يان آن قانونى وقوهُا بر اييهُ آن نامحدود است



 انقباضى و افر اط در آن خطر احتمالى تو رمى را موجب مى شـى شود.

 شمش طلا مى بود. در فر انسه، دو نو ع عمحدوديت قائي





 با مو افقت مقامات پولى، براى تهيُ حجم نقدينگيهاى لازم اقتصاد خود تصميم

1ro

قطعى مى گيرد.
|فزون بر اين، نقش بانك دورفر انس به منزلهُ انستيتو يى نشر با كاهش اهميت


 يافته است مشاركت مى كند. اين عمليات راههاى زير را مى سپارد:
|عطاى اعتبار به مشتر يان خاص خود: اين نقش بانك كاهش شديدى پید| كرده است، كمك بانك به خزانهُ عمومى: اين كمكها مى تو انند سر حشمهُ مههم ايجاد پول در گذشته را عرضه بدارند (يرداخت هزينههای اشه اشغال آلمان و


سياسى)
مداخلدهاى بانك در بازار ارز×




 منزلّ بانك بانكهاست كه به بانكهاى بازرگانى كمك مى دهد، بدين ترتيب كه از

ه. بانكد دوفر انسدر عمل، بد كمكر روش اندوختههاى اجبارى، حفظ تسلط خودرا تأمينمى كند. ن.

 ايجاب مى كند.





مى آورد:

 اعطايى بانكها را با دو روش زير تضمين مى كند:




را ايفا مى كند

 حاضر بر ایى بانك دوفر انس وسيلهُ اساسى تأمين مالى مجدي اعنـي اعتباراترا

تشكيل مى دهند.



 داد.
ـ خدماتى كه بانك دوفرانس به ديگر بانكها مى دهده:



irv

 مغناطيسى استنتاج شدهاند „یك رايانهُ پايايالا)، دراختيار بانكها گذاشته

است.
بانك دوفر انس، به منزلهُ استثنايى بر هر بانك ديگر، خدئ





باجههاى خود را درا اختيار خزاني
بانك دوفرانس (ادايره








 و بروات پرداخت نشده نگاه مى دارد و فهر ست افر ادیى را كه چكهایی


 ميليارد فرانك تثبيت شده است.

بى محل صادر كردهاند به بانكها ابلاغ مى كند.

بانك دوفرانس آمارهاى پولى را فراهم مى آورد و در موضع مسلط و












 سر انجام، براى تأمين مالى بنگاهـها
 با هم اين هستهها را به فعاليت درا آوردهاند.「

 مدير يت آن رادولت عهدهدار است، دربازار ارزدخالت مى كند. بانك دوفر انس

Fonds de Stabilisation des Changes.Ir
 بانك است كه اسعار را در بازار براى آن خر يدارى مى كند.
$1 r q$

نظارت بر ارزها را به اجر امى گَارد، به اين ترتيب كه به بانكها ازطر يق بخشنامه

 بين المللى پول، بانك بين المللى ترميم و توسعه و جزاينها و اينا و ونيز با كميتهها
 شمار خدمات بانك دوفر انس قرار میى گيرد.
 بسيارديده است. اين بانك كهدر آغازمأمور رتسهيل اعتبارونشا


 . YAK

بند Y. خزانه
خزانه تجسم شخصيت مالى دولت است و نخستين وظيفهُ آن وصول عور عوايد ور ور اجر ای مخارج عمومى، در چارحو
 ساليان اخير بو يزه در پیى موارد زير بسى افزايش يافته است.
 مالى كه خزانه را به وامگيرى و سيس تصدى ديو ديو نـي عمومى كه بدين گونه تشكيل شده است، مجبو ر مى كند؛
 تصدى پو ل درمى آورد「 ؛
-وامهايى كددولت خزانهرامأمو رمى كند به بنگاههاى عمومى وخصوصى مورد حمايت بدهد. (الف) منابع خزانه. ـ خزانه، افزون بردريافتهاى بودجهای در در اساس از نو ع ماليات، منابعى به صورت سهرده و وام دراختياردارد.

 سازمانهايى كه ناگزير شدهاند تمام يا بخشى از از نقدينگيهاى خود


 پیت و تلگُراف و تلفن)؛

 194V
 مناقصه در بازار عمومى است كه با خزانه روابط منظمى دارند (^/ه٪ كا كل

سهردهها)؛ ـ سهردههاى قراردادى بانكها و انستيتوهاى نشر آن سوى درياها (\$/ه٪

كل سيردهها). رشد مخارج عمومى و كندى در كوششهاى نمايندگيها، خزانه را ناگزير


 انستيتوهاى كشو رهاى حو زهُ فر انك.

IH

مى سازندتاازيس اندازعاملان اقتصادى كمك بگيردوازسازمانهاى پو لى ومالى


 كه در سال •199 يك سوم پس انداز نقدينه يا كوتاهمدت را را تشكيل مى داد باد با محصولات ديگرى كه كشش بيشترداشتهاند بيش از بیش بی به ميزان وسيع در معرض رقابت قر ار گر فتهاند؛



 نيازهاى كمتر دولت ازخصو صيت آن آن است، بندرت وام ام امر اخذ شده است. تنها نشر



 وامهاى اجبارى مور بيفزاييه.
خزانه، بر ای آنكه جاذبهُ محصولات مور مود



 بدين شرح را مورد استفاده قرار داده است: اوراق قرضهٔ قابل تجديد خزانه با خصوصيات زير :
-سر رسيدتا شش سال، امادارندهُ آنهاحقدمارددر رأس سهس سالو ططى مهلت يك
 تبديل كند؛








اوراق قرضه همراه با شرط ضمنى مشال اليا بهت


 در طول سال بهبود يابد، بها اين ترتيب كه تقاضاض

 تجديد خزانه مو رداستفاده قر ار گيرند.
 كه در پايان نيمهُ نخست سال برداشتى به مبلغ . . ا ميليارد وام دراز مدت مدت را



 اسنادى كه نمى تو انند موضو ع سرمايند اين رويّة امتيازبزرگجر يان كار بدون حادثهو بخو بـى وخوشى ونيزاين عيبرا

שץו
نشان مىداد كه در نتيجهُ نارسايى رقابت هزينهُ نسبتاً بالايى بر ایى دولت ايجاد

("كشدار)/ترى را به دست آورد.


 پيشنهادیى است كه در رقابت قرار گر رفتهاند. © وامهاى خارجى




 - تأمين ذخيره نقدينگيها با:







 براى مجموعهُ عاملان اقتصادى (از جمله بنگاهها و افر اد خصوصى) امكان
 را. ن. كـ بخش دوز، نصل دوم.

پذيره نو يسى اين اسناد پديد آمدها ست. ازاين پس، خزانه در هر هفته به يك نشر

 حجم نشر اسناددر حساب جار

 سطحى نزديك به •^ ميليارد فرانك تثبيت شده بود، براثر ازدياد واد و تشديد


رسيده است.

 اسناد در حساب جارى را نشان مى دهدر.


 اصالح تأمين مالى خزانه كه از سال إل آ آغاز شده است در جهات زير گرايش دارد:

 بر آورده شود؛
 اصلاحات اخير به حذف قسمت بندى بين اسناد ديو ن عمومي

 سازمانهاى سرمايهگذارى مالى كوتاهمدت در اوراق بهادادار و خانوارارها

140
گشوده است، به تملك درآيند، پذيره نو يسى و معامله شو ند.



 خدمات عمومى، مخارج انتقال شامل انتقالهاى اقن اقتصادى (بهطور مثالن،

 يابند ${ }^{1}$
در سالهاى اخير، ادردرون اين مخار جدودسته درمعرض تحو لات وسيعى قر ار گرفته|ند:
ا. تورممخارجمر بورط بهديون عمومى: اينديو ن، افزون بر بر واريز اقساط

 سال •19^ به 19 19^0 ميليارد در سال رسيده است.


زير رسيد:



 رسيدهاندV ـ تو سعd بخششههاى سرما يهاى نشاندهندهُ افزايش سرمايهاى است كه
\&اء. ن. كـ دنيز فلو زا، /قتصاد معاصر، جلد سوم، نصل پهاردهم، ابزارهاى بودجهاى. 17. E. Vessillier, Aspects financiers des nationalisation, Revue économique, n•1, spécial, 1983, p. 478.

بنگاهها انجامدادها اند؛ بنگاههايى كهد دولت مالك ياسهامدار آن آنهاسترات اتماماً

















 گر وههاى صنعتى ملى شده تقليل پيدا كرده است


 كمكى پيدا كردهاند. اين تخفيفها كه به وامهاى مسكن محدود بود به خاطر
irv






سرمايه گذاريها به اجرا بگذارند¹9.
 تضمين خطر احتمالى سياسى (با تصدى كميانى بيمه بازركانى خانى انـي فر انسه) اهميت پيدا كرده است است
بدين سان، كمكهاى بى عوض و و بخششها، تخفيفها و تضمينها كم كم جايگزين وامهاى خزانه، تشكيل دهندهُ ابزارعمدهُ دُدخالتدولت ظرف بيست سال شدهاند.

بند r. صندوق سبردهها و وديعهها

 باب آنها دعوايى در جر يان است، است، ايجاد شدهر


پی انداز، نهادهای اندوخته احتياطى جو اميا
منابع صندوق سير دهها و وديعهها از سه منشاء زير است:



صنعتى و اسنادى كه گر وهبنديهاى پس انداز و اندوختهُ احتياطى به صو رت
 منابع اساساً نقدينهُ صندوق را نشان مانين مى دهدي؛
 تعاونى، صندوق مكمل مستمر يها و بازنشستخيغيها؛






 كو تاهمدت يا ميانمدت و درازمدت به كار بار مى اندازد ازد كاربردهاى كوتاهيمدت تقام

نقدينگيهاى لازم براى مقابيله با تقاضا تاهاهاى واريز كار بردهاى ميانمدت ودرازي
 بازارهاى پولى و مالى تشكيل شدهاند:
 صندوق سيردهها را تشكيل مى دهد. دخار دالت دولت در در زمينهُ مسكن تازگى بيشتر دارد و بد شكل وامهای


 بر ای تأمين مالى مساكن اجتماعى خود استفاده مى كنند. افزون بر اين،

149
صندوق سبر دها وا وديعهها سه مؤسسهُ عمومى متخصص در در اين نو ع ع

 تصدى و اين منابع را تكميل مى كندي اندي
 دارايى اولويت (نير و، وسايط ترابرى و و مخابرات ات ازراه دورور) بيشتر



در اين نو ع وام قرار مى گِرد.









 تأمين مالى مجدد مى كند.



 اولو يتهاى جديدى به تأمين مالى اختصاص دادهاند. اين تأمين مالى به زيان

 وامهاى صندوق را از نو در اولو يتهاى سنتى متمر كر كز كنـي

 مى دانند اين را (اعامل توازن)" توصيف كنند كه عبارت است از داني بازارهاى پولى و مالى به منظو ر تأمين نقدينگى آنها.

بند F. F. شر كتهاى سرمايه گذارى
(سازمانهاى سرمايدگذارى مالى جمعى در الـى اوراق بهادارار)




 اينان امكان يابند دارايى اسنادى بس متعادلى را با با تصدى متخصصنـي



شدهاند.






r•سازمانهاى سرمايه گذارى مالى در اوراق بهادار كوتاهمدت





 سرمايد كذارى با سرمايه متغير دست كم مالك • \&٪٪ داراييهاى خالص به صور رت سهام فرانسا انسوى.










سهام مونورى) (سال 19v9)؛ صندوتهاى مشترك سرماي يكذارى مالى كالى كوتاهمدت (سال (191) ).










 تسهيل كوششهای پس اندازكندگا
 I 9 FF 4 F
















 سرمايُّ متغير و بر صندوقهاى مشترك سرمايه گذارى مالى تجديد شد و جهش
l६

شايان توجه اين سازمانهاى گر وهبندى شده درسازمانهایى سرمايه گذارى مالى جمعى در اوراق بهادار و سازمانهاى سرمانیايهن



 اوراق بهادار (سو تاهمدت) رشدى بو يزه شديد كردهاند:

ـ سازمانهاى سرمايه گذارى منالى كوتاهمدت در اوراق بهادار ارحساب پس انداز سهام مونورى)؛: نظامهایى







فرانك مى رسد؛ ـ ـسازمانهای سرمايه كذارى مالى جمعى در اوراق بهادار (اكوتاهمدت)؛:
 سرمايدگذارى مالى صاحب اوراق قرضا




 كد در دارايى خالص سازمانها مظنه گذارى شدهاند، كمينهاى را معين

مى كند. در پايان سال 19AF، اين كمينه از VQ٪ به • \& \%




 اوراق بهادار ״كو تاهمدت) را تشديد ما می كندي سازمانهاى سرمايدگذارى مالى در اوراق بهادار ״




 مبلغ 「 سرمايمگذارى شده بود.



 كمك كردهاند وهمچنین نقدينگى بسيار زياد سهام آنها تاحدودى از ميان بردهاند.

قسمت دوم
19AF نهادهاى مشمول قانون بانكى سال بند ا. بانكها قانو ن مورخ دوم دسامبر سال 19ヶ0 طبقهبندى كاركردى بانكها را بنا بر

مشاركت آنهادرعمليات اعتبار كوتاهمدت ياميانمدتو ودرازمدت انجام ميى دادو






 سودآورى آنها تأييد مى شود.




 اين دو نظر ابراز شده است. - مزاياى تخصص بر بانكىى: تخصص بارير دانكها بر حسب نو ع فعاليتهاى آنها مزاياى زير رادربر دارد:

تخصص بانكها بهتر ين شناخت از عمليات مر بوط به تخصص آنها را





 حبس سبردههايى كه به مدت كو تاه يا ديدارى بدانها انها واگذار شده است بانه

صو رت وامهاى درازمدت اجتناب مى ورزند. البته حجم كلى سير دهها با به























lミV
موجود كو تاهمدت نيز تأمين مالى شدهاند. اين سياست كه به تو سعdُ اقتصاد
 داشته است. اين بحر ان وامدهندرگا


 دنبال خود كشيدند.
 19400
 معاملات وبانكهاى اعتباردرازمدتوميانمدت_مشمول اساسنامدهاى ممختلف طبقهبندى شوند.




بانكها بازخر يد كردد بودند.

بانكهای سبرده، حنانانكه قانو نگذار سال



 ـ

 اجر ابگذارند. افزون براين، درباب گشايش حسا بها بایىديدارى يا كمتر ازدو سال

محدوديتهايى برقرار شده بود．عمليات اخير نزد بانكهاى معاملات رات را فقط
 از لحاظ سنتى سهگر وه بانك معاملات تشخيص داده مى شد：

بانك عالى：متشكل ازقديميتر ين مؤسسهها كه بيشتر زمانها ازا آغاز
 انتقال، بهطور ركلى، فقط دردرون خانيانواده انوه انجام مى يابد（بانكها روحيلد، لازار، ميرابو، مايها
 اجرا درمى آيد．اين بـانكها، پیش از جنـي
 روس، راپِن و جز اينها）؛




 نخست كِرِدى مو بيليه را در سال



 نو زدهم ودر آغاز قر ن بيستم تشكيل شد بانك دويارى إِيیى بابا「،

22．Banque de Paris et des Pays－Bas

بانك دولونيو پ پاريزين "r و بانك دُلندوشين



 مى كردند و ضمنا فعاليتهاى خاص اص خودياني

 بانكها به طور ر مستقيم براى خر خود منا منابع پس انداز
 ميانمدت و درازمدت تخصص يافتهاند.



 كردى ليونه، كنتو آر ناسيونالد

 اقدامى در اين زمينه قرار نگر فتند.
 بازرگانى پير وى مى كند؛ اماسازمانهاى تصدى تغيير پذير فتهاند: هيئت مديره بنا
23. Banque de l'Union Parisienne

## 24. Banque de L'Indochine 25. Scheneider

צY. ن. كُ دنيز فلو زا، |قتصادمعاصر، ترجمئد دكت منو جهر فرهنگ، انتشارات سر وش، تهر ان، سال rivivirv. Irv.
27. Comptoir National d'Escompte.

بر قاعده سه گانه مر كب از اعضايى است كه ازميان رؤساى بنگاهها، نمايند گان
 رئيس هيئت مديره را انتخاب مى كند كه بايد مو رد پذيرش وزير ورير دارايى قر ار

بگيرد.



 دسامبر 1940 متناسب بار 19 دجحانهاى بنيادى سدهُ نو زدهم و آغاز قر ن با بيستم، از سنت دير ين بانكى امنيت به سود تصدى بانكى احتياط آمي آميز اما عارى ازی ازيو يايى

 گشايش باجههاى جديد بانكى بدون اجازه رشد اقتصادى كه فر انسه در سالهاى •199 بهدست آورد اين ساختا



 شيوه هاى اعتبار نيز نو سازى شد (تأسيس اعتبارات تجهيز مطالبات بازر گانى و
 Yq. آيين نامهُ:



 IqVF

101

بازاروامهاى رهنى)「 ${ }^{\text {و }}$ يزه اصل تخصص بانكى بهموجب مقر رات زير تغيير
يافت:


است:

بانكهاى سيرده، سيردههاى بيشتر از دو سال را دريافت بدارند؛ بانكهاى معـاملات، سيـردههاى ديـدارى يا كـوتا تاهمـدت از از منشاء غير بازرگانان را بيذيرند.
 رفت. بانكهاى معاملات وبانكهاى سيرده تحت نظام يكسانى وصف، منع بانكهاى اعتبار ميانمدت ودرازنمات ازيان ازدريافت سبردههاى كمتر از دوسال حفظ شد. ــدر زمينهُ كاربردهاى بانكها، فرمانهاى بيست وسوم دسامبر 1949 و اول سيتامبر 199V:
 به اعتبارات ميانمدت ودراز





 دوسال را به مشاركتهاى خود تخصيص بدهند.

اصلاح اساسنامهُ بانكى سالهاى 1999 1999 ا9 دو نتيجه را به بار



 شده شعبههايى بدين منظور ايجاد كر كردها كانـي


 در سياست دلخواه مقامات عمومى وارد شار شوند، بها اين ترتيبا كـي كه بيشتـر
 ((تبديل) منابع ديدارى خود تحقق بخشنيد



 ناسيو نال دويارى آغاز شده بود باري

 ودرازمدت بيردازند. اين عمليات تانيان تا آن زمان عمدتأًا


 مشاركت در يك شر كت هولدينگ تأمين كنندهُ نظارت بر آن (بانك آن دوپاریى را
lor

دوپيى با) در دستهُ بانكهاى سپرده طبقهبندى شدهاند


 كروه سوئز و جز اينها).









از • 9 \% خانو ارهاى فر انسه يك حساب در بر بانك دار دارند).












يا فعاليتهاى بسيار سودآور به عهدهُ دستگاه بانكى گذاشته شده بود. بوصو






ملى كرد.
 خسارت سهامداران را مشخص مى كـن اند








 حقوقى بيگانه يا به اشخاص




 ذى نفع از كمكهاى آنها وابسته به جنبش تعاون گرايان، تعاونيها و شر كتهایى تعاونى هستند.





 مستقيم ياغير مستقيم نظارت مى كي كنند. جدول


 پV/4








 تعو يض شدهاند. صندوق ملى بانكها، مؤسسهُ عمومى ملى ودارایى استقلال است كه نسبت اسبد

 صندوق سير دهها ووديعهها تصدى ادارى، حسابداريى ومارمالى آنرا ا انجام مى دهد،

جدول
شمار ميزانسبردههاىميزان اعتبارات شمار

بنگاهها دريافتى" * اعطايى (\%)" باجدها
nArs VV/Gi nv/OV ify

rq49 rq/.1 r9/v. rq

بنگاههاى صنعتى ملى شدهاست.


ديكر بانكها
بانكهاى فرانسا
بانكهاى خارجى (1) كل
(1) بانكهايى كهمر كزاصلى آنهادر خارج جاستيا الكتر يت سرماية أنها بهطو رمستقيم يا غيرمستفيم به اشخاص حقيقى غير مقيم فر انسه تعلق دارد.
loV
 بخششهاى بودجهاى و ازديخر سو با وجوه
 / Y



 كه از اين پس مشمو ل حقو







است.
سلطهُ دولت نه فقط ازطر يق ملى كردنها و گر وهبنديهاى بانكها بارياى ملى شده





 بانكهاى ملى شده به ترغيب مقامام درگير دشو اريها مو افقت مى كنند. بدين سان، مسئله تحو ل وظيفهُ بانكى مطر ح شده كهعبارت است ازوام دادن

هول سبرده گذاران. واما در بسيارى ازموارد، بانكهادر عمل مايل بودند بدطور ر

 روى مطالبات مشكوك برا برداشت از از روى حاشيهُ سود خود



 ابهامى پديد مى آيد. r





شده است.
ايجاد دو كمهانى مالى جديدr


.




 بيمُّ ملى شدهُ فر انسه) استر


 شعبههاى آن باقى مى ماندا




 (بانكا افراد خصوصى) شده است است. ورود شر كتهاى بيمه به بخش بـن بانكى بو بو يره بر اثر واگذارى و انتقال اسناد متعلق به دولت پس ازملمى كردن بانكها:






 ((سر قفلى)" ناشى از تنزل تقاضاى اعتبار قرار گر فتهاند. تقاضاى اعتبار وابسته است به:

ـ آهستگى رشد محصول ناخالص داخلى و تنزل سرمايهگذارى كه ازسال 19AF I9VF ـ حدودى كه گسترش دوبارهُ در قلمر و بخش بين المللى به دنبال توقف فعاليت
 اشتباه محاسبءّ فر اوان پֶديد آورده است؛

 اين عناصر گوناگو ن به (ابىميانجيگرى مالى)" منجر مى شوند، يعنى بد



دين از طريق ميانجيخرى عاملان غيرمالى مقيم




 نيست. اين تركيب نامناسب تأمين مالى ناشى از علتهاى زير است:

- توسل به تأمينهاى مالى خارج از كشور



צץ. ن. كـ مسائل وامدارى بين المللى، صفحه
 ^^^. تأمين مالى داخلى ازمنابع خودى انجام كرفته است.


 كه فقط • ب تا ها
 خزانهدارى در پايان سال 19^0 رو به افزايش مى نهد حذف واسطه، درزمانى كه حسابها بانى نتايج بهد دنبال مو اردزير نا ناستا شدهاند، ميزان كل معاملات بانكها را كاهش مى دهد:

ـــافزايش ذخاير لازم بر ایى رويارويى با فزونى خطر احتمالى كه متوجه بنگاهها
و كشو رهاى روبهتوسعه است؛








 پولى كه خود برحسب تحور لـو اندازه



 حدود \%٪ خواهد بود.

هنگامى كه بانكى تصميم مى گيرد به مشترى اعتبارى بدهده، تحت











 بهبار آورد. محصول خالص بانكى دو عنصر مر كبه دارد دارد: كارمزدهاى




 مى كنند، حال آنكه به سود خانو اده ها و ناشر ان عمدهُ

 تا شكلهاى غيرمستقيم پاداش خدمات معموله هـچو ن مطالبات و چکهایى

 گذشت، مى توانيم شمارى هدف به قر ار زير بهد بارست آورديم: بريم -تقو يت وجوه خاص. نسبتهاى وجوه خاص بار بانكهاى فرانسا انس، با وجود
 تصفيهحسابهاى بين المللى رادر نظر بغير يم يم نسبت ورجوه
 \%/ $/{ }^{\text {r }}$ به


 نـى تو انست به افزايش ايرجوه




 خاص به منزلُّ مقدماتى براى خصوصى كردن بان بانكها نيز تلقى شدهانـ اند كه تصميم






 عمل متداول مبلغى سود بددست بى آررد).

دربارْ اصو ل و كيفيات آن به موجب قانو





بانكها ناشى نمى شوند، بلكه منشاء دولت هم در آن دخالت داردين






كند؛



 است

 سرمايه گذاريهاى مالى بهصو رت كارمزده، هاداش تو سعلف فعاليتهاى خدماتى در بانكها دومسئله رادر بر ابر مسئو لان بانـانكها قرار




مى آروند.

170

مى دهد: يكى ميزان خطر احتمالى وديگر تسلط بر آن كه شامل برخى مععاملات

 تجارت، درمورد آزادسازى خدمات l99Y تشكيل يك ((فضاى مالى اروپايیى) عملى شود.

بند Y. مؤسسههاى واحد ((نهاد هاى مركزیى)"
 گرفته است. بنابه گزارش مايو




 نظر مطلوب مى آمد. اقدامات مختلف درباب مؤسسههاي كا گونا






 صندوتهاى يس انداز متمركز كن كند. نقش اين نهادهاى مر كزى بايد نمايندگى شعبدهاى خود نزد بانك دوور انس،

كميتُّ مؤسسههای اعتبارى و كميسيو ن بانكى باشد، اما بو يزه هر يك از ازنهادهاى


 دولت با نظارت مؤثر بر شبكههانى گونا









اخير موضو ع تفصيل وسيعتر قر ار مى گيرد.

اول ـ (اصندوق ملى اعتبار كشاورزى)" و صندوتها


 صندوق محلى را هماهنگ مى سارينى



 خواهد شد. در اين صورت همهُ سازمانهایى اعتبار كشاورزیى، تعاونى خواهند

178

نهادهاى اعتبار كشاورزى بدمنزلّهُيكى ازمهمتر ين سازمانهائى وصو ل كنتدهُ



 احتمالى در اعتبار كشاورزىى، تغيير نظام وامها وبـي فعاليتهاى صنعتى تصميم گر فتداندر


 ببرد، بد بسط شمار باجهها تخصيص مى درداد. اين (بازماندههانا) چون ماليات

نمى یرداخت، اهميت بيشترى پی پيدا مى كرد.




 اعتباركشاورزى امضا كردند كه مقررات زير را پیش بينى مى كند:



 TY.. .



 فعاليتهاى اعتبار كشاورزى به كسبه و پیشهو行...
دوم اعتبارمر دمى فر انسه. مجمو عها



 اعتبارات بانكى را برای اعضاى خور ارد آن آسان مى كنند. عمل اين نهادها را را

 بانكهاى مردمى ارائه كردهاند

 اعتبارمردمى درهدف اعتبارات بنگاههای كوچچك و ومتو سط، متخصص باقى مى می ماند.







r.ヶ. اين تحليل راجع به شبكهُ صندوق ملى يس انداز نيست.



 19AF

 صندوق سيردهها ها دارد، به جنب






 عوايد جديد حاصله و (اتعميم يافتهه) درردهُ سومين







 حساب توسعه صنعتى از امتيازهاى يكسان استفاده مى كنند.

تنوع فعاليتها و نوعى تعميم عوايد حاصله اين خطر احتمالى را دارند كه






 فر انسو يان همر اه است با با انتقال به سو










توسعهُ مهمى پیدا كرده است

 شر كت مى كند.

بند ّا. نهادهاى مالى متخصص



IVI

شدهاند. در اين مجهوعهُ روبه تحول پیيوسته، پيش از تحليل نقش مهـترين








 كو جك و متوسط و كِردى فونسيه شرِ داده مى شود.

الف) كِرِدى فونسيه دوفرانس




 بددست مى آورد. اين منابع عمدتاً بر آى اقدامات زير بهكار برده شدهاند:

وامهاى سنتى ملكى با تضمين رهنى به مدت شش تا تا انزده سال،
 موسوم به قرضههاى ملكى تأمين شدهانـندئ وامهاى ويزٔه ساختمان وخر يدمسكن كه نسبت به شرايطمعمول

دربازار سرمايه مزايايى رادربردارند: اندازههاى بهره بسيار اندك





 حرفهاى متصرف آينده بستگى دارند. اين وامها را را، رهن تضمين




 فر انسه با اساسنامهُ شر كت مالى تشديد شده است است


 نزد صندوق سبردهها و و وديعه يا تنزيل مجديد و نزد بـر بانك دوفر انس تجهيز كند؛ خريد وفروش بروات نمايشگر مطالبات رهنى: در واقم، كردى فو نسيه سر پرستى بازار رهنى را بهعهده دارد
ب) كِرِدى ناسيونال
 خسارتهاى جنگُ ايجاد شده بود. با اين همه در عمل، اساس اسنامهُ آن يك مؤسسهُ

نيمهعمومى تنگاتنگ زير نظارتدولتاست كهمديرانرامنامنصوبمى كندومنابع
 اجتماعى و با نشر اوراق قرضه در بازار مالى بهدست مـى آورد.

كردى ناسيو نال پس ازجنگهاى اول ودوم جهانى ترميم خسارتهاى جنـگ





 وامهاى دولت را مطلقا كردى ناسيو نال بر اساس منابعى تحى تحقى مى بخشد




 كردى ناسيو نال اختياردارد
 تضمين و همسازى ميان هدفهاى بنگاهانها و برنامه را تأمين مى كند.

ب) اعتبارتجهيز (بنگاههایى كوجك ومتينوسط)
 يكى صندق مر كزى اعتبار هتلدارى بازر



موافقت كرده بودند. هدف اعتبار تجهيز بنگاههاى كوچپك و و متوسط وسيعتر

 وامهاى مشمول تخفيف
 بانكى در رقابت قرار مى گيرد.

بند F. F. شر كتهاى مالى
 19AF تعاونى بسط مى يابند.


 بنگاههايى است كه آنها را ايجاد كردها



 اينان مهمتر ين شر كتهای مالى را تشكيل مى دهند، سيس شر كتهاى عـي عارمليت را را بر آنها مى افزاييم. اول ـ شر كتهاى تأمين مالى فر وشهاى اعتبارى هدف اين شر كتها:

IVo

تسهيل فر وش اتومو بيلهاست: شر كتهاى تأمين مالى در ارتباط با


 دولتى رنو؛

 كِرِ










 در پايان اين دوره، استفاده كننده ميان راهحلهاى زير اختيار گزينش دارد:

اجارهُ مجدد لو ازم بر ایى دورهُ يك يا دو دوساله؛ خر يدارى لوازم به مبلغى ناحیيز كه در آغاز آز قر اردارداد تعيين شده است؛ پس دادن لوازم به اجارهدهنده.



پايان قرأرداد اختيار خر يد خواهو اهد داشت.














مبادرت ورزد؛
 بازارها و جز اينها تخصيص دهده، اجتناب مى اري كند؛


 خارجى حفظ مى كند.

 در همان حدود سرمايه گذاريهاى توليد به تحقق پيو سته است.

IVV










 متوسط است، زير ا اينان را ازهزينّ وجوه صو رت حسابها معاف مى دارد.

نتيجه گيرى
نظام بولى و مالى
 وظيفهُ ميانجيكرى مالى ما را بر عهده دارند.


 عرضهُ وجوه به اندازْ بهُ بهرْاى كه مستقل از تقاضا تعيين شده، جايگّزينى بر
 بازار و ديگُ روابط خار جا از بازار تحت حمان مدير يت مجهوعهُ نظام را تأمين مى كنند.

الف) روابط ميان واسطههاى مالى


 بازارهاى سنتى اسناد بسياردرازمدت وراز ازازارهاى جديد اريد اسناد بسيار كو تاهمدت، بر اهميت اين بازارهاى سرمايه در اقتصاد افزوده است.

دوم روابط خارج ازبازار. اصالت و تازگى نظام فرانسه ازموجو
 نيمهعمومى نتيجه مى شود. دخالت اينى اين تطبها


اين روابط فارغ از شر ايط خود اي بهر بانودى بان باز هستند.








 كثياورزى") و (ااعتبار تعاونى)،، اينها را در خدمت جوامع عمومى، خانوارها،


 بيشهوران بر گزيده شدهاند.

179
 بسيار نوعى به ارضاى نيازهاى صنعت راهن اونمايى مى شوند


 ماليات بندى)،) نخستين مرحله را به سوى حذف تدريجى امتيازها تشكيل

مى دهند.
ب) ايجاد سلسلهمراتب درنظام بولى و مالى
 سهنو ع نهاد بدين قر ار ايجاد شده بود: شو شو راى ملى ملى اعتبار، كميسيو ن نظارت بر بانكها و انجمن هاى حر فهاديا


 قيد مى كرد. همحچنين در ارتباط تنگاتنگ با با بانك دوفر انس، در تهيه سياست اعتبارى شر كت مى جست و تصميمات شورايى ملى اعتبار عنصر اساسى سياست پولى را تشكيل مى داد. ـ كميسيون نظارت بر بانكها. كه درسال ا9 ا 19 ايجاد شده، در برابر بانكها اختيار تنظيم، نظارت و مجازات رات را داشته است. _ دو انجمن حرفها
 خود گرد مى آورده است واساساً سازمانهاى ارتباطى ميان بان بانكها ومؤسسههایى مالى ازيك سو وسازمانهاى مدير ان ازديگر سو بد نظر مى آمد آمدند. نقش اين دو
 نظارت بر بانكها بوده است.




 موسسههاى اعتبارى فر انسه ايجاد شده است و اين انجمن كنفدر انـوراسيو ن كل مؤسسههاى اعتبارى موضو ع قانو ن بانكى جد جديد را تشكيل مى دهـد
 بانك دوفر انس وچهارعضو انتصابى به مو جب حكم وزارارتى بر ایى مدت سهسال




 بانكهاى تعاونى وتعاونيها، تعر يف صلاحيت احيت نهادها












111
اعتبارى مو رد مشو رت قرار گير ددرباب پو ل، اعتبار و كاركرددستگاه بانكىى و


 كرده است و نمايندگى دولت (از جارئن جمله مدير خزانه)، فعاليتهاى اقتصاديى،



سر زمينهاى آن سوى درياهاستا F F. كميسيون بانكى: اين كميسيو ن قدرت نظارت و مـجازات را اعمال و و بر



 در ديو ان عالى تميز. تو زيع وظايف قديمى شو راى ملى اعتبار ميان سه كميته. انتصاب اعضا
 قانو نگذاررا نسبت به تأمين قدرت اجر ايیى در سلسله مر اتب جـي






 (بانكها، شر كتهاى ماللى و جز اينها) اعمال مى شود (شكل ؟ـــ ا ) .

شكل بـا. نظام بيلى وملى

فصل چهارم
ايجاد بول
(يجاد وو ل را سه نوع عامل يولى: بانكها (بانكهاى بازر گانى)'، بانك مر كزى (بانك دوفر انس) و و خزانه تأمين مى كنند.

 فرصت نشر پول را تشكيل مى دهند.

 را تحليل مى كند.

قسمت اول
فراگرد ايجاد بول
بند ا. بانكهاى بازر گانى و ايجاد يول

 فرضيه با استفاده ازيك دستگاه يور يونى بانك مركزى، رها مى شود. سر انجام، ارائهُ يك ترازنامهُ سادهُ بانك بانك بازركانى

1. بـ بمناى كلى كه از اين اصطلاح درْفصل نخست داده شده است.
|مكان خواهد داد ديد تر كيبى از عمليات ايجاد و تخر يب پول داده شود.

الف) بانك واحد و ايجاد وتخريب يول
 كند:







 ارائه كننده ايجاد مى كند.



جدول FI_F

بدهى

1. .:X سبردمها در حسابجارى

دارايى


 لازم برایى خر يد آنها را ايجاد مى كـي كند.
 يك مشترى ــ صادركنندهُ Y است.

110

جد_ P-Y
بدهى
دارايى
حسابجارى Y: ...
1.. اسعار

 با خر يد اين اسناد بازرگانى عمومى پو لا لازم براى اجر ایى اين معامله را نشر

مى دهد.
از خلال سه مورد مشر وحئ بالا به تحقيق پپيوسته است كه مو





نيستند، پو لايجاد مى كند.







 افزايش حجم پو ل پديد مى آيدّا
2. A. Chaineau, op.cit, p. 37.












 به آن بازخواهد گشت.



 بهُونهاى ديگر است.

ب) ايجاد يول در رجارجوب يك نظام يولى



 یو ل خودش (یو ل بانك مر كزى) را به شكل اسكناس اساس يا حسابهاى جارى منتشر

IAV

مى كند و اين حسابها را بو يزه بر ایى بانكهاى رده دور دوم مى گشايد. بانكهاى بازرگانى دونوع نياز را بر آورده مى سازند

 بستانكاران خوددربانكدورفر انس نيازدارندوازيازيگر سو بر ایى تبديل استرداد سهرده گذاران به اسكناسهاى بانك





 مقداز پولى كه سر انجام بانكهاى بازر برگانى ايجاد اندازه گير دى در چارچو


 اسكناس را وارد بحث مى سازد





ه. اين علت اضافى تغيير حسابهاى جارى نزد بانك مر كزى كه در نصل ينجم تحليل خوامد شد. بهطور موقت كنار كذاشته مى شود.

پو لو بانك مر كزى به شكل سيرده در حسابهاى جارى بستانكار نزد بانك مر كزیى






 آنكه اندوختههاى اضافى به صو رت (پپو ل بانك مر كزى)" را حفظ كند كه بر ايش

 كسانى را تغذيه مى كنند كه اين افراد ذى نفع بدانها پرداختا







 در پايان اين فر اگرد، ميزان اعتبارات جديد كه در حسا بهانـا



9. براى تحليل مشروح فراگرد فزايندگى ن. ك A. Chaineau, op. cit. p. 90 و ادامه.

119

جدول F F.


 بيان كنندهُ رابطهاى است ميان:
ـ پول جديد (هM)؛؛


در مثال ما، با توجه به (a) نسبت نقدينهُ صنديند
( بر ابر با • l ا فزايش پولى . . ه را ايجاد مى كند:
$\Delta \mathrm{M}=\mathrm{K} . \Delta \mathrm{C}$
ارزش ضر يب فز/يندهُ K همحپون معكوس نسبت نقدينهُ صندوق پیديدار مى شود، زير ايك تصاعد هندسى نزولى را بيان مى كند كه قدرمطلق آن معكوس
 (است. در واقع. پول جديدى كه ايجاد شده، برابر است با:

$$
\Delta M=1 \cdots+1 \cdots \times\left(\frac{r}{\Delta}\right)+1 \cdots \times\left(\frac{r}{\Delta}\right)^{r}+\ldots+1 \cdots \times\left(\frac{r}{\Delta}\right)^{n}
$$

$\Delta M=1 \cdots \frac{1}{1-\frac{\varphi}{\Delta}}$
$\Delta M=1 \cdots \times \frac{1}{\cdot / r}=0 .$.
بنابر اين، ارزش ضر يب فزاينده (K) برابر با ها 0 (K چو ن ارزشها را به جاى نشانهها قرار دهيم به نتايج زير مى رسيم: $\Delta M=\Delta C \frac{1}{1-(1-a)}$

از آنجا، رابطهُ زير بددست مى آيد:
$\Delta M=\triangle C \cdot \frac{1}{a}$
$K=\frac{1}{a}$
「. †. اسكناس جر ياندارند. درمثال پيشين فرض شده بو بود كه تمامى وامها بـر به انتقال در






 بانك اندازه كيرى كنيم. در واقع، مى دانيم كه رابطهُ بس پايدارى در درون حجم

191

اگر در تحليل پيشين گر يز تازها
 موصوف اعتبار به صورت جدول F_F كُندى پيدا مى كنند.

جدول F_F. عمل ضريب فزايندهُ اعتبار با وجود پول تحريرى و بول اسكناس







 اين فزونى به ميزان زير بالغ خوراهد شدي:
V. Y. رجحان در فر انسه، كهدر كوتاهمدت با تبات است، سال بهسال به سو ديول تحر يرى افزايش مىيابد.
$\Delta \mathrm{M}=1 \cdots\left[1+(1-\cdot / \Gamma)(1-\cdot / Y)+(1-\cdot / \Gamma)^{r}(1-\cdot / Y)^{r} \ldots\right.$

$$
\left.+(1-\cdot / K)^{n}(1-\cdot / Y)^{n}\right]=1 \cdots \frac{1}{1-(1-\cdot / Y)(1-\cdot / Y)}=Y Y V / Y
$$

بنابراين، ارزش ضر يب فزايندهُ مدار چنين است:

$$
\begin{aligned}
& K=\frac{1}{1-(1-b)(1-a)} \\
& \frac{1}{a+b-a b}=r / r V
\end{aligned}
$$

 پيش شرطى وجود دارد و آن وجود تقاضاى اعتبار بنگاه اهها از بانکها مكانيسم محر كُ ايجاد تدر يجى پو




 ضر يب فزاينده (ضر يب b) مو رد نظر قرار ار گر فته است است واز ازديگر سو به سياست

بانك مر كزى بستگى داردي بانكمر كزى مى تو اند با بياست تنزيل مجدد اسراسناد بازر ارانى وسياست بازار


 فزونى اعتباراتى را كهدربانكهاى بازرگانى گشايش يافتها اند بسر عت تحت تأثير
قرار دهند^.

دوم-بحث در بارْن


 وجود يك اضافه نقدينگى شرط و علت افزايش اعتبار دستگاه بانيانير بانكى است؟





 اندوختههاى اجبارى)







 برحسب تقسيم اعتبار مورد بازيگرى قرار گيرد ':

-1.ו. ر. ك:
L.et V.Levy-Garboua, Le comportement bancaire, le diviseur de crédit et l'efficacité du controle monétaire, Revue économique, mars 1972.
-بازگشت بد تحليل مبتنى بر اصل فزايندگى اعتبار: دستگاه بانكى، بازاى ميزان

 اعتبار بر ابر با Qاست: $\Delta M=K . \Delta C \quad$ ي $\quad 0 \cdots=\Delta \times 1 \cdots$



 اندوختههاى اضافى (
$\Delta R=\frac{\Delta M}{\alpha}$
يا در مثال مو ردنظر:
$1 \cdots=\frac{\Delta}{\Delta} \cdot$

 اعتبارات جاى خود رابه تقسيم اعتبارات داده است است


 نه حجم نقدينگيهاى بى درنگ تحت اخت اختيار. افزايش نقدينگيها كه طـي انى انبساط اعتبار به وجود مى آيد نتيجهُ اين انبساط است است وبد هيج وجه علت آن نيست آنيا اين نقدينغ صندوق نيست كه سيردهوها را را معلوم مى دارد، بلكه سيردهوها ها هستند كه نقدينء صندوق را ايجاد مى كندر اين تحليل بويزه در فر انسه درست است" '، زير ا بانكهاى فر انسه از لحاظ
l الـ نتايج عامل تقسيم كندهُ اعتباردردستكاهاعتبار، درجلدسوم /قتصادمعاصر بسط يافتهاست.

190

 صورت پو فر اهم آورند. درنتيجه، عرضهُ اعتبارات فعاليت اليت اساسى آنها را تشكيل مى دهد.

ب) ترازنامهُ سادهُ بانك بازرگانی بانى


 جدول F_ ه. ترازنامهُ سادهُ يك بانك بازرگانى






 شو راى رؤساى كل تأمين كرده است.

بهشمارش درآمدهاند، بو يزه مطالباتى كه بدهنگام عمليات اعتبار به اقتصاد و
 ثبت مى كند (اسكناسها و حسابهاى جار بارى بستانكاران در بر بانكانك مر كزیى).

 (ديدارى يا مدتدار) و بدين سان، ستو ن بدهى ايجاد

بند Y. بانك مركزى و ايجاد هول





 مطالبات از اقتصاد، مطالبات از خزانه و مطالبات انر از از خارجهـ بدين سان، بانك دوفر انس سه نو ع عاع اعتبار اعطا مى انـي كند:
 فر انسه براثر عمليات متعدد (صادرات، خدمات جهانتگردى در در فر انسه و ورورد






 در مقابل دارايى پولى ملى قرار دارد و اين نتيجه بهدست مى آيد آيد كه هر وروديى اريار

اسعار مى تو اند منشا و ايجاد پول فرانسه بانشا


 غيرمستقيم اين بانك به خزانه بدنظر مى آيد.


 (ادوباره مى گيرد)). بنابر اين، اعتبارات به اقتصاد درجزو مى شوند.

ب) ترازنامهُ بانك دوفرانس
 تهيه شود.



 شكل دوگانهاى مى گيرد:

- ايجاد اسكناسهاى بانك و درگردش گذاشتن آنها؛

 در رديفهاى زير ين، هر يك از عناوين بهشر ح و تفصيل آيد:

جدول F\&_ ت ترازنامهُ ساده بانك دوفرانس

بدهى
اسكناسهاى درگردش

حسابهاى جارى بدهكاران (خزانه و جز اينها).

مطالبات از خارجه: طلا واسعار.
مطالبات از خزانه.
مطالبات از اتتصاد (داراييهاى اسنادى).

اول ـ دارايى

 تثبيت ارز تصدى مى كنند، يعنى:








 تغيير اتى دررديف ال الدارايى ترازنا
 تحت عنو ان (اندوختُ تُجديد ارْ
 -موجوديهاىديدارىدرخخارجه (رديف شماره́r ( ) كه شامل اسعارند. ازتاريخ

 برداشت مخصوص در مو رد طلا متفاوت است است ادغام اضا اضافه ارز ارنشها يا كسر
 ارز پیش بينى شده است. در مو رد اضافه ارزشها (تنزل فر انـي انك) ، نتايج افر اد



 فرانك بدون تأثير درمقدار پو لا است.
ــــاكوها












## 14. European Currency Unit (ECU)

snake - in - the - tunnel مترادف است با اصطلاح انگليسى (serpent monétaire . 10 \& ¢. ن. كـ بخش دوم، فصل هفتم: (اجست وجوى نظم جديد يولى بين المللى).

یو ل فر انك از بانك مر كزى كه بدين گونه به به صور رت طلبكار او درمى آيد، نقدينغُ
 صندوق تثبيت ارز بايد:

به صندوق بين المللى پول كمك بدهد: اين رديف، در اساس، حاكي المى از از






اصطلاح (اديگر عمليات)؛؛ حق برداشت مخصوص (افزون بر نقدينگيهاى بين المللى كه صندو




 رويةُ برداشتها تحصيل شود احتمالا به اين اين حق برد برداشي


 ناخالص)، رديفهاى زير، ثبت در بدهى، كسر شود: حسا بهاى بانكها، نهادها و اشخاص بيگانه (رديف (Y)، كه ديو ن بانك
Y.1

دوفرانس دربرابر خارجه و بو يره در مقابل سازمــانهاى بين المللى





 نوسانهاى ارزش طلا را خنثى مى كند (رديف 9).




 طلبى به شرح زير از خزانه داراست:













# جدول V＿Y بانك دوفرانس（اوضاع هفتگى）＂ 


（به هزارفر انك）
frylogry frlaryyry
r．．．fyegy ri．lgrrua
IrAroryr．Irviryvor gGllNGFG gV．rV．V． IVGFIF．F IVO99099


rOGY．．．rOGF．．．

lrqugrryr lragyfar．



rrollran racrivy
gllgropo gyorvily

> دارايى
> 1. طلا و مطالبات از خارجه

> IT. IT「|
> f
> ـ كـك بـ به صندوق بين المللى يو لـ
r．．مطالبات از خزانه
r．مطالبات ناشى از عمليات تأمين مانى مجدد
اr．اس．اسناد تنزيل شـد
千．
ازصندوق همكارى پولى اروپپاندريافت شو ند
ir．vVgor ivvagges
gantormag gncfolrvi

## 

به هز ارفر انكان
بلهى
YIFIGDIYD Y.q\AGYYY


 حق برداشت مخصصوص
YT\&ヘGqVE FVVVFV.F حساب جارى خزانه عمومى


F.rogfrq rqq^ロGY. تو. FY

GAI.MOF 9..GGFY ديگ, FY
 اروپا تحو يل داد.

MIYQD. MYGOI.
V
q9Arfyg VqrvANI
ـ. . متفر قه

GGNYOFY99 GNGYOIYM جمع كل
|ندازههاى تنزيل در عمليات
$\% / 0$
$\% \cdot 10$
$\%$
$\% / 0$
$\% / 0$

تنزيل
مساعده بر اساس اوراق بهادار
خر يداسناد خزانه (حإیى ) كه سر رسيد آنها ازسهماه تجاوز آنكند تنزيل أسنادى كه مطالبات ميان مدت را تاتجهيز مى كند:
 |زديخر كشو رهانى خارجى




 حد بالا بازاى






 مطالبات (اسناد بازرگانى، اعتبارات





 رديفدريى تعليق رويّة
 مر بوط بد قر اردادهاى صادرات قبلى بهحشم مى خو رد.

ـاسنادخريدارى ازبازاريولى اواوراققرضد(رديف بץ):اين آخر ين رديف


سياست بد اصطلاح بازار باز را تشكيل مى دهد
 اسنادخزانه يا اوراق بهادارديگر وداراراىدرآمدثابت آبا ماست. اين رديف فقط ميزان ناحيزى را دربردارد.

 دوم - بدهى
در قسمت بدهى، پولى نمودار مى شود كه به دوشكل انتشار يافته است:
 یو ل تحر يرى سرعت كمتر دارد، تغيير ات اين رديف كه نشر اسر اسكناسها را را ثبت






 تحليل شدهاند. - حساب جارى خزانهُ عمومى كه ماندهُ بستانكار خزانه رادر بانك دوفر انس


 دخالت مى كند. ن. كـ صفخهُ . بrر و ادامه.


 ظر يف وشر ايط تصدى خزانٍ


 كنونى بانك دوفر انس اهميت زيادى را در بردارد (رديف (F|).







© تعهدات ناشى از مداخلات در بازار پو






شدهاند، بازيس مى گيرد.

 برخى ازبنگاههاى بخش عمومى وداراييهاى صندوق تثبيت ارزبه فر انكرا گا گرد
$r \cdot v$

مى آورد.
در رديف ه، اكوها يیى كه به دنبال ورود فر انسه به نظام پولى اروپپا بايد به





 بخشى از اندوختههاى طلا را كه در بر ابر اكو نزد صندو ار سيرده شده است، ثبت مى كند.

 ((اسعار) تشكيل شده است.

بند W. خزانه و ايـجاد هول


 بازرگانى مبادرت ورزد
 دفاتر خود حساب خزانه

 صورت كاهش مبلغ حساب جارى خزانه در بانك دوفر انس بيان مى شود.





 خزانه بر اثر پرداخت













 مهماند.

 ايجاد بول را نشان مىدهد.

بنا بر اين، قدرت مستقيم ايجاد پو ل خزانه محدود بهنظر می می آيد منظو ر قدرت خودمختار نيست، زير ا اين قدرت را فقط به قصد اجر ایى بودجهُ مالى دولت اعمال مى كندي



شود:




 ٪.


 داراييهاى پولى است؛





بازر گانى يا خزانه مقدار پول مر كر كزی را كاهـ

rץ. هـحنين لازم استايجاديو لدر نتيجُن نشر يولهاى فلزى رادرنظر بكير يم، اماما بر اهميت ناهيز اين نوع بول آكاه هستيم.



فراگردهاى تخر يب پول غلبه دارند.
Y








شكل F_I_. سه مدار نظام بولى

ايجاد يول را تشكيل مىدهد. به ديگر سخن، فراگرد ايجاد يول مىتو اند در دو مر حله صو رت مى گيرد: هايجاد اوليّه یول (يديدهُ تبديل مطالبات به پول) تو سط؛

 (تنزيل، إسبِّاد درمقابل تِيليم يول) را را خر يدارى مى كنند؛

YII



صفحة
ـ بانك دوفر انس، كه با خر يد مطالبات از خزانـي انه به وسيلهُ كمكهايى كه بدان مى دهد، پول مركزیى ايجاد مى كند؛




 خارجه (واگذارى اسعار)، مطالبات ازخزانه (واگذارى يا اوديعهُ اسناددر حساب جارى)، مطالبات از اقتصاد (تنزيل مجدد يا فروش در بازار پـولى اسناد خصوصى) بددست مى آيند.

قسمت دوم
«شتوانههای حجم پیول

 ادغام ترازنامههالى نهادها

 مقدارپپ ل در اختيار عاملان موجوديهاى شبهایولى (M2R-M1R) نمودارمى شود
 تعريف شدهاند، تحليل كرديده است.

جدول A_ـ. ترازنامه عاملان اقتصادى و ترازنامه دستگاه بانكى

|  | ترازنامه دستكاه بانكى | ترازنامهٔ عاملان اقتصادى |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| بهى | دارايى |  | دارايى |
|  | حجم بر ول: |  |  |
|  |  |  |  |
|  | r.r.r.بالباتازازتصاد. |  |  |

كه اين عاملان انجام دادهاند.





 نظر مى آيند.
معناى يشتو انههاى مختلف بهشر ح زير است:
 مانده بر موارد زير تأثير مى گذارد:
_داراييهاى خالص بانك مر كزى به صو رت طلا واسعار ( نقدينهُ صندوق، يعنى موجوديهاى آن به صو رت نقدينگيهاى يولى بين الصن المللى)؛
 بدين سان، خارجه، برحسب آنكه ماندهُ تراز يرداختها دارایای اضانها ياريا يا
 (به ميليارد فر انك)

M2R بشتوانهها
1.9V/1 موجوديهاى پونى
Y.Y/Y و ول اعتبارى M

M M9/V ستردههاى ديدارى M/R
موجوديهاى شبه وونى

$$
\mathrm{M}_{2} \mathrm{R}-\mathrm{M}_{1} \mathrm{R}
$$

$11 \% / 0$ خارجه
1919/0 خالص اعتبارداخلى Y ODF/V مطالبات از اقتصاد O _اعتبارات

اسنادسر مايه كذارىی
Irr/^ مالى منابع پايدار و متفر قه ه09/ / (ك، بايد كسر شود)
$\qquad$
$Y .1$
كل پشتو/نهها

 تر ازیرداختهاى جارى و بو يزه ورود سر مايهها نتيجه مى شود. اين طر ز زبر خور رد انبساطى با M2R اثر متقابل زير را داشته است:

ميليارد فرانك ترقى در خالص داراييهاى طلا و اسعار؛ F.

 نشان مى دهد و در سه رديف قسمت بندى مى شود: ا ـ مطالبات ازخزانء عمومى كه مو ارد زير را در خود جمع مى كند: ــمطالبات بانك دوغر انس ( كمكهاى مستقيم به خزانهُ عمومى، پو لهاى فلزى به

صورت ذخير ه، داراييها در حسابهاى جارى یستى و اسناد خزانهد درمجوعئ داراييهاى اسنادى)؛




بستى و سير دهها درخزانهانها



(يول فلزى).


 †



Mo









 مى تواند بحث بر انگيز باشد
ال r r. . .

 قرار گرفتهاند. مطالبات از اقتصاد مشتمل است بر:
_ اعتبارات با خصوصيت بانكى به اقتصاد؛

 وصول نقدينهُ بانك دوفر انس و و جز اين اينها). در سال 19^0، اعتبارات با خصوصيت بانكي انـى به اقتصاد به مجموعهُ در Y F F /V لازم است منابع تأمين مالى اين كمكهاى درحكم پولى (بدطور رشال، اوراق 27.cf. Eck, Le Trésor, PUF, p. 223.

قرضهاى كه نهادهاى مالى بانكى منتشر كردهاند) ازميزان كمكهايى كهـ تو تو زيع

 اعتبار فراتر بر وند.「


 عمليات صندوق اند.

بند Y. تحول بشتوانهها
تحول اهميت نسبى هر يك از پشتو انهها خصوصيات زير راعرضه مى دارد: () خارجه:

كمى مقدار و بى ثباتى سهم ميزان خالص داراييها به صورت طار الها واسعار



تغيير ات هنگفتى مى بيند.




 درصدطلاواسعارنسبت به جمع كل پشتو انههادر سالها


 r\% افتاد.
 یو لرا تشكيل نمى دهند.

 (r اعتبار داخلى:




 (19VF بانكها تأمين مالى كسر ى بود










YA. آهستكى ورود سرمايـهـا بـ فرانسه.


افزايش مى يابد. در حال حاضر، كمك به اقتصاد يشتو انثء عمدهُ حجّم يولى را را











دارند.


 وصف، افزايش كسر يهاى بودجه و ترقي وامي تسلط بر تأمين مالى كسرى بودجه از از منابع يولى را را ايجاب





 اY .


مشاهده شده است) يا افزايش تأمين مالى كسر اي بودجه از منابع پولى (سال (19Aヶ جبرانى بد عمل آيد.


 آهستگى در ازدياد حجم پول نابِّى


 ترقى M2R اختيار شود ${ }^{\text {M }}$ ا

فصل پنجم
ابزارهاى سياست بولى








 بانكها در مقابل فلز با شيوههاى گونا ناگونى بدشرح زير:
-يا با محدوديت مطلق نشر دربر ابر فقدان پشتو انه نسبت به مو جودى فلز (روش
انگليسى درسال (XAFF)؛


. (19ヶ8



رفتهاند. چون ارزش داخلى يول لمستقل ازطلا شدميزان نشر پول با حج
 جايگزين محدوديت نشر اسكناسهار ارياى بانكا ارزشيابى نيازهاى اقتصاد و به كمك ابزارهاى گو ناگون سياست یولى بها باجر ا درمى آيد. نتيجهگير ى فصل جهارم، دراساس، نشان داداده است كهد دولت وبانانك مر كزى
 بانكها با ايجاد پول برای اقت اقتصاد با با مداخلات مستقيم يا يا غيرمستقيم بانك مر كزى نظارت مى شوند:

مداخلات غيرمستقيمدر نقدينگى بانكها انجام مى گير ند وامكان مى دهن انـد



 هنجارهايى كه مقامات يولى تعيين كردها اند، تن دردهندئد
 مداخلات مستقيم در تو زيع اعتبارات را شرح مى دهد.

قسمت اول
مداخلات غيرمستقيم در نقدينگى بانگى



 خودشان مو رد استفاده قرار مى كيرند (ن. كـ صنحأُ ـ ه).

## rum



 بدين سبب در برابر خواستها






 بانكها ارتباط دارند و گر وهى ديگر از عمل مقامات پو يولى برای نـي نظارت بر نقدينگى نتيجه مى شوند.

1. عوامل مؤثر بر نقدينگى بانكى ناشى از عمليات مشتريان (عوامل خود بدخودى يا مستقل نقدينگى بانيّى بانكى)







 در اين جر يان اثر معكوس داردي دارد
گردش اسكناس، مستقل از تحول درازمدت تحت تأثير عوامل اتتصادى

وروان شناسى از ادوار ماهانهاى پير وى مى كند كه تغيير ات فصلى بر آن افزوده
 روزهاى نخست ماه بعدى مورج



 برخاف، اين موجوديها به هنگام عزيمت به تعطيلات يا خر يدهاى پايان سال افزايش مى يابند.















 r. ن. لـ صفحهُ
yro
در فر انسه حساب در دفاتر بانكهاى بازرگانى نگاهنىىدارد، در نتيجه همُ انتقالهاى وجوه ميان خزانه و اين بانكها در حساب


 بانكى و افزايش حساب جارى خزانه دربانك دوفرانس باز انتاب مى يابند.



 بانكى است. بنابراين، نقدينگى بارينى انكى تحت نفوذ آثار سياست بودجهاى و اوضاع خزانهدارى خزانه قرار دارد.

 بانكها بايد نزد بانك دوفر انس ماندهُ بستانكار دارا باشندهـ










نقدينگى بانكى مى كاهد وميل مى كند ايجاد پو


 نيازهاى اقتصاد با نوسانهاى رويديد
 بانك مر كزی به دستگاه بانكى واز انق تو يت تقاض بانكها به پول مر كزى است.

بند ا. تأثير در عرضهُ يول مركزى
 مى گرفت، اكنو ن، دراساس بامدا باخلات بانك مركزى دربازاريولى (ب) تأمين مى شود.

الف) سياست تنزيل مجدد
اززمان ايجاد بانك دوفر انس در آغاز آسدهُ




 لازم است به طور اختصار شرح و عر ضه شو شود. اول ـ اصل سياست تنزيل مجدد. سياست تنزيل مري مجدر در دو اثر اثر را اعمال مى كند: يكى اثر مقدارى در حجم پول در گردش و ديگر اثر قيمت درساختار






 , يول خودشان به رويارويى بريردازندين.
 بازرگانى با پرداخت اندازء معين تنزيل بدان عر عرض


 بهرهُ اعتبارات اقتصاد) و نيز اندازههاى بهرهُ وامدارى عمومى بدان بستگى

داشتند.











 اندازه بازده وامدارى كوتاهـاهمدت دولت را نيز معين كرد

 مى كند. بنابر اين، بانك با با اين دو عنصر است كه سياست تنزيل مجدير اسرا بد اجر ا مى گذارد.
بانكاردونر انسمى تواندارائُ اين اسناد برایى تنزيل مجددر ازازير تأثير بغيردو







اندازه بهره حذف شده است اري


 مى داشتند، بانك دوفر انس اندازههاى تنزيل تريل ترجيحى بر ایى صادرات يات يا جر يمه

 تنزيل مجددرا تشكيل مى داد و مؤسسؤ بانكى معين مى كرد، تنزيل مجدي

 خودارى كرده است. A. ن. كـ صفحن
rra

كنند و هنگامى كه از اين حد فراتر مى رفتند، عمليات بعدى تنزيل مْجدد



 ديخر اندازءْ تر جيحى


 شد ومكانيسم مبتنى اندازهُ ثابت تنزيل بر اي اع اعتبارات رجا نيز خود در سال 19^9 حذف شده است.

ب) سياست بازار باز





يافته است.



 اضافى نزد برخى ازو ازواسطهدها




يو لمر كزى است، مى گو يند بازار(ادرونبانك)، يادربانكاست، زير ااين دخالت






عرضه مى دارد.
 مر كزى يا نقدينگى بانكى شمول لمى يابـد ـمعاملهگر/ن: بازارپپ


محدود به بانك دوفر انس و همحچنين مؤسسههانى زير است:










 تجارتخانههاى تنزيل مجدد نيز كه بيشتر زمانها نقش واسطهُ عمليات
9. sociétés de capitalisation.
rum
انستيتوى نشر رادربازاريولى ايفا مى كنند، دلالانى هستند كه نقش آنها
 بسهارند.




 بگيرند:

وام نوشته: وامهاى بدون درخواست اسناد وثيقه؛ خر يد وفر وش قطعى: انتقالهاى پول مر كزیى درمقابل واگذارى تطعى اسناد؛ وامهاى تضمينى به شكل وديعه كذارى يا وديعهيذير ى برٍاساس اس اسناد




 مى دهـد؛ عمليات مدتدار يك ماه، سهماه، شش ماه احتمالا يك سال، دو سال





خود دربازار يولى اصولا نيذيرد. درعمل، درمداخلات باتي انك دوفرانس دربازار يولى ابسناد زير واجد شر ايط تلقى مى شوند:

ــاسنادعمومى اساساً متشكل ازاسناد خزانهد در حساب جارى كه خزانه قبلا به هنگام حراج عرضه داشته است؛

 نوعى امتياز كيفى از بانك دوفر انس دريافت داشتهاند: موافقت با تجهيز؛
اسناد طبقُ دوم: اسناد بازرگانى مانند برات اعنيا اعتبار تجهيز مطالبات بازرگانى، اسناد تجهيز فروش نسيها




دوفر انس است.








 مى گردراند و امكان مىددهد تا روانى بانكى تأمين شود. بدين سان، بازار بار يولى
rum

تصدى بهينُ داراييهاى اسنادى بانكى را با كاهش سهم دارارييهاى بانكى غيرمولد، يعنى بدون بهره را مجرا ا مى دارارد.














 مى گذارد، حال آنكه با فروش اسناد (حالت دوم مشر وحه دربالا) اثر انقباضى اعمال مى كند.




 صنهات . 19 (lar












 - مارثورلن، سادرن، ورمسر سياست بازار باز بر سياست تنزيل مجدد تقدم پيدا
كرد".

در واقع، ازديد نو يسندكان اين گزارش، برتر ترى سياست بازاربازبازبر سياست







 كد در ماه دسامبر 1991 تشكيل يافت، بهمنكام بحران نرانانك، منتشر شده است.

## rop

اين صورت، شر ایط تعادل بازار پولى با تقر يبهای كوچك پی پاپی، دقيقتر از مداخلات از طر يق اندازه تنزيل مجدد تغينير مى يابند.





 تطبيق دهند.





 ححزم ودورانديشى فرامى خواند.

- حدود اصلاحات بانك دوفر انس:






 كاهش است. بمنظر ر احياى اين قدرت، بالموجب تصميميمتخذه، بانكها بايد




خنتى شده است.
ــد مر ردرفع تعهد بانك دوفر انس نسبت به بازار يكر وزهه، اين باناك، در عمل،




 نقدينگى بانكى را به طر زیى خطر ناك باك در معرض سياست بازارباز به مانع ساختارها


 هم بازتر و هم بستهتر بود:

 مى توانند به بازار امر يكايى وجوه
 پذيرفته در بازار پولى است؛
 كوتاهمدت باشد، زيرا:
 اينها سازمان نيافته است؛ ــ اسناد خزانه در حساب جارى نمى تو انستند آزادانه خر يدارى شوند، زير ا
rur
بازار آنها اساساً فقط به معاملهگران پذيرفته در بازار يولى اختصاص يافته اين اوضاع شماردخالتها را كاهشمى دادومانعى بر سر راه سياست حقيقى بازار باز ايجاد مى كردير. اصلاحاتى كه درسال $19 \wedge 0$ بهعمل آمد، در سال 19^9 منجر به همزيستى دوبازار شد: ا. بازارميان بانكها. بازار يولى به معناى اخص (يا بهر بـر بازار ميار ميان بانكها)





 مشترك سرمايه


 سر انجامصندوقهاى بازنشستگى و اندوختهُ احتياطى زندگى ازبازارميان بانكها طرد شود.





 دسترسى همُٔ اشخـاص حقوقى و حقيقى بـدين شرح معـامامله مى شود:

گواهينامههاى سيرده ونشر بانكها، اسناد خزانه، نشر دولت، قبوض خزا


مالى (ن. ك صفحه FV و و ادامه).
لازم است كاركرد اين بازار:




 نقدينگى خود به بانك دوفر انس كمتر وابسته خواهن اهند بود.



 فر وش خود روى موجودى بانكها و اندازههاى بهره تأثير بگذارد برد و آثار اين دخالت در سر اسر طيف سر رسيدها منتشر مى شود. بانك مر كزى با با اين وسيله مى تواند:
 ميانمدت ودرازمدت روى تقاري تقاضای پو روى همهُ عاملان اقتصادى بازتر باشد انتشار بار بازتا بانهانى سياستد دخالت بالت بانك مر كزى به همان ميزان مؤثرتر و و سر يعتر است است؛


 - و در پايان، روى تقاضاى اعتبار اثر بنهد: وجود يك بازار اريار متحد انتشار بازتابهاى سياستد دخالت بانكمر كزى رادرسر اسر طيف سر رسيدها امكانپّذير
rqq
مى كند.


 شده است. بانكها تغيير اتاندازْماخير رادرش اندر ايط اعتبارى كه بر اساس اندازهُ




شكل هـا. اندازه بهره و تغيير قيمت (ميانگين ماهانه)

 مجدددربازارپولى بر ای بانكهاضر ورت
 مشاهده شده است (ن. كـ شكل ه_( )؛ اين تفاوت بانكهارا جر يمه مى كرد.



 مى كاهد.



فر انسه به حدودى برمى خو رد:









 سياستهاى پولى محدود سازنده



 ماه زوتن ا9191 كاستند.
اختلاف ميان هدفها از نو در سال وجود فر انك قوى در بازار ارز بود و اين امر اندازههانى بالاى بهره را الايجاب

「E!






 بهاهنگام تنزل اندازهُ بهرْ




است (
 مديون است و اندوختههاى اضافى دراختيا گسترش يابد. اين سياست قادراست باريار بانك دوفرانس را به تأمين مالى مجدد خودكار و روزانه ناگّزير سازد.
 الزام تأمين مالى مجدد و وخود الا صورت، بانكدورفر انس مى تو اند سياست بازارباز زحقيقى رابه اجر اجر ا بگذارد (ن.


 پولى بين المللى نيز ضر ورت پیدا مى كند (ن. كُ بخش دوم كتاب).




بند Y. تقويت تقاضاى هول مركزى: سياست اندوختدها





 وابستگى طبيعى روبه انحطاط جا جايگزين كنند.






 خنتى كردن قدرت زياده بالاى پولى بانكها مو رد استفاده بودها اند. اين ابزا ابزارها انـا


شد.







r

بانكى بر دو نو ع دارايى، يكى اسناد خزانه و ديگر اعتبارات ميان مدت
اعمال مى شد.

 برند.
 سر انجام در ماه سپتامبر سال IG9V از ميان رفته است.



 خزانهدارى (در عمل ضر يب حبس دارايى بانكى) از رابطهُ زير ناشى مى شد:

 در بانك دوفرانس خارج از حد هـر پايين (اساساً اسناد ميانمدت) نمودار مى شد؛ درمخر ج كسر، عناصر بدهى به چششم مى خو رده، يعنى سبر دهوهايى كه ديون عمدهُ لازم الاجر ا هستند. دخالتدولت بر حسب هدف افزايش يا كاهش نقدينگى بانكى الانى عبارت




 ضر يب خزانهدارى پولى، نتايج وارونه پديد مى آوردند.




 بيشتر برايشان محسوس بود. r.


 19100 حذف شد.




 اگر در اندازْ ضر يب فز فزونى ايجا







rا. با ميزان برابر سرددها و احتمالا اعتبارات، اگر روش اندوخته بر مو رد اخير اعمال شود.

Y\&o

مى شود. اثر اخير همر اه با فزونى هزينةّ تأمين مالى مجدد بار بانكهارا برمى انگيزد تا مشاركت خود در ايجاد يو ل را محدود ساز سازند
 كاهش مى يابدواز آنجا افزايش نقدينگى بانكى نتيجه مى شو شودواينى



بنابر اين ايجاد پو ل تحر يك مى شود.









 اندوختههاى اجبارى دو جنبه را در برمى گيرد:
 وابستگى بانكهاى بازرگانى به طر زیى دايمى در قبال بانك بر مر كزى


 مساعدت كند.
 شو راى ملى اعتبار مأمور بر قر ارى پايههایى روش اندوخته انیای اجبارى شده



 و به اين ترتيب امكان دهد از تجديد اعتبار اجتيا اجتناب شود.

 پيش مو رد استفاده در تمديد اعتباررا ايججاب كرده استي

الف) اندوختههاى ((عادى)" محاسبةُ اندوخته:



 سهردهها و اعتبارات را دربر بريكيرد.





 صو رت زير تهيه مى شود:
ديون لازمالاجرا $\frac{\text { اندهر }}{\text { انر اندوخته }}$
riv


 مشول الندازه ضر يبى بالاترند.


 زير تهيه مى شود:
اعتنبارختههات : ضر يب اندوخته

اندوخته ازسبردهاروا واعتبارات بايد بم ميانگين ماهانهانى بر سد كه طى يك




 ماه براى مقابله با خر وجى اسكناسها
 دورهاى كه گردش اسكناسها ضعيفتر است دوباره داراييهاى اضانی آينى را تشكيل بدهند.


 تحول اندازهماى ضريب: ـ اندازء ضريب اندوخته ازسبيرده: يس از اينكه اندازهُ ضر يب اندوخته از










ه_ا، ستو ن دوم).














 دوره پايه بوده، مشمول ضر يب سّ٪٪ شد (ن. ك جدول هـ ال، ستو ن سوم). اين

جدول هـا . تحول اندازههاى اندوخته مربوط به حسابهاى افراد مقيم (بهدرصد)

از كمكهايى كه بانكها و مؤسسههاى
از ديون لازمالاجراى بانكها
سبردهههاى داراييهاى مالى توزيع كردهاند
ديدارى شبهيولى


كمينه $=/$ /

 - / • • درصد به • \&/ • درصد بالا برده شده است.

تدبير كد درنظر داشت اعتبارات بانكى رامحدود كند بر اثر اقداماتم مور






 اندوختههاى عادى كه تا آن زمان متناسب با كمكها بود بهصو رت تصاعدى در درآمد
 برخى از اعتبارات صادراتى، سرمايه گذارى و وسكن ان از اين الزام اندوختهُ عادى بخشودهاند.

ب) اندوختههاى اضافى و هنجارهاى (فزونى اعتبارات.

 برحسب زيادتيهاى مشهود نسبت به هنجارهاى افزونى اعتبارات كه بتناوب
 "(محدويت اعتبار) توصيف شده بود. بدين تر تيب، اصلاحاتى كهدر فر انسه ايجاد


 مقامات قرار دارد: يكى عمل روى اندازه هاى تنزيل مجدد تأمين مالى مجدد

14. plan Barre

مقامات يولى با افزايش يا كاهش ضر يب اندوختهُ اجبارى، با ارزان يا يا گران



 حجم و اندازههاى بهرْ اع اعتبار بهثبوت رسيد.

نظارت مستقيم بر اعتبار نظارت بر حجم اعتباراتى كه تو زيع شده اند (محدوديت اعتبار) ونيز عمل روى
 مى انجامند.

بند ا. محدوديت اعتبار

 آورده شود.
( ) تجر بيات /ولئ محدوديت اعتبار. محدوديت اعتبار با بر نانمههاى تثبيت


 هر ساله ميزان اعتبارات خودرا ابا با اندازها





ازميزان اعتبار تو زيعى را نزد بانك مر كزى با اندازه بهرها بانى دست كم بر ابر با با


 اين روش محدوديت اعتبارمزاياى يك عما




نيازهاى اقتصاد تو زيع نامكفى اعتبار را به بار آورد.







 ماه يك بار، هنجارهاى فزونى






 عمدى برداختها) جزئأ امكان دادند قواعد محدوديديت بانكى را تغيير دهند.
ror

به مجموعهُ اعتبارات مجاز در پايان سال پيشين تا به ميزان هنجار مقر ر محدود

نجاوز از هنجارها ملازمه با جر يمههاى سنگين و منصرف كننده به صو رت


 ايجاد مى كنند ${ }^{1}$.


 صرفهجو ييها مى تواند بهد باريت آيد؛



 متخصص در تأمين مالى خر يد و فر وشهاى اقنىا اقساطىى.

 بودند اندوختههاى اضافى تشكيل بدهن اندير
 بودند، زيرا بزر گتر ين مؤسسهها با با هنجارها


צ1. اندازْ جر يمهها بدين كونه معين شده است: _اندازْ
 - جمع كلى كه بدين ترتيب بددست مى آيد، درشمار واحدهاى تجاوز مشهود ضرب بـى شورد.


عمل، جون تقاضاى اعتبار سهم بنگاهها ضعيف بود، در سال 19AF بيشتر
 درنتيجه تدابير زير تخفيفهايى در روش پديد آمد:





 ((صرفنجويى)، را كد بدين كونه تحقق بخشيده است بهس سرمايهت تبديل كندو
roo

طى شش ماه آن را بر ایى تو زيع اعتبارات فراتر ازهنجارمو رد رداستفاده قرار دهد. بانكها حتى مى توانند اين اعتبارات ات را ما ميان خود انتر انتقال دهند روش محدوديت نتو انسته است تسلط قبلى بر خالص إِ اعتبار داراخلى (مطالبات از خزانه به اضافهُ مطالبات ان از اقتصاد عمدتأ مر كب از از خالص اعتبارات بانكى به افراد مقيم) را به علتهاى زير تأمين كند:

بى تأثير ى آن دربارهُ مطالبات از خزانه؛ خو است مقامات پو لى به اينكه مضيقدُ سختى درتأمينمالى اقتى اقتصادبهعمل نياورند؛ خواست بنگاهها كه كو شيدهاند جبر مقدارى را از طر يق اعتبار ميان
 خارجى دور بزنند، ولو در مو رد اخير خطر صرف را را بيذيرد.










 درصد بود كه اندوختههاى متناسب از از اعتبارات (درست است كرات كه با
 درسال 19^ه وضع شده، اندوخته از اعتبارات بر حسب فر فر مولى محاسبه

مى شود كه ميزان آن را تصاعدى مى سازد، يعنى اندوخته سر يعتر ازخود
 زير تحول مى پذيرد:


مى شود؛
_ اندازء حد بالایى . .

بازرگانى بين دو تاريخ مرجع است.
اندازءُ اندوخته از فرمول لزير زير نتيجه مى شود:
$\mathrm{T}=\cdot / \mathrm{Y} t(t+\mathrm{Y})$
كه در اين رابطه t نشاندهندهُ اندازه افزايش خالص مجموعهُ اسناد بازرگانى بر حسب درصد است.









 حجم پول (در فاصلَ ץ
 تصو يب شد: از اين پس مجموعهُ مرجئه

rov

QV/Y0 درصد كاهش يافته، حال آنكه فرمو ل جديد تعيين كنندهُ اندازهاى كه بايد بر ای همان سال اعمال شود بهقرار زير است:

$$
\mathrm{T}=\cdot / r t^{r}+\cdot / r
$$









 مبتنى بر اقدامات زير استقر ار يابد: ــ ــ يك سياست بازار باز؛
ــ يك سياست اندوختههاى اجبارى منحصر اً بر پايهُ سپردهها. بند Y. سياست اندازههاى بهره

 هنگامى كهدستگاه بانكى عمليات اعتبارى خودرا گسترش مى دهد، اميددارد كـ





 (اندازهُ معتبر در پانزدهم ماه مه 1919 ) ) (به درصد

اندازء تنظيم شده
$4 / 0$.
F/0.
$\Delta / \Delta$.
$r$
9
$\uparrow$
f/0.
$\Delta / \Delta$.
4/0.
$\mathrm{v} / \mathrm{o}$.
$9 /$

آزاد
$4 / 0$.
آزاد
*MM $\times Y \div r$

f/ve
$\wedge / \Delta$.
9/ry
r/ro
$9 / 0$.
n/vo

حو الههاى صندوق ملى اعتبار كشاورزى و گر وهبنديهاى منطقشاى پس انداز

حسابهادردفتر چهه بانكهاودفتر چههایى (ابي)

دفتر چههای یس اند اندازبنگاه

حسابهایی پسانداندازمسكن
اسناد خزانه، حو الههاى پست و تلكر اف و تلفن با بهر هُ تصاعدى:
ـا اسال
rı.
r_r
mat
 ــاندوختها احتياطى زندگى الـى
سپر دههاى مدتدار و اسناد با سر رسيد ثابت از صفر تا . . . . . ه فرانك
ـازازتاباماه


_ازاز

,وامهاى اجارئ كمكى
وامهاى دستيا بى بهمانكالكيت

 وامها بهمقامات اجتماعى محلم وامهابه بنگاهها
roq
 مؤسسهُ نشر را درنظر بگيرند. بنابراين، تصدى برار ايى اينكه سودده باشد لاز


باشد^1 .
عمل مقامات پولى، همانطور كه درقسمت اول تشر يح شده است، درنظر


روى شر ايط شرط بندى بانكى تأثير بگذارد.










 آيين نامهُ بانكها ارجاع شده انـي است نظام معتبر كنونى برای سير دههاى باع بانكى را مى توانيم به شر ح زير خلاصه كنيم:
 یذير ڤته در بازار پولى؛
 \1^. ديكر دريافتها (كاربردها) و ساير مخارج عاللأ عامداً بـكنار نهاده شدهاند.

سهماه سر رسيد را به ميل خود تعيين كنند؛


 تاريخ پانزدهم مه 1919 مو رد تصميم قرارگر انتر انتهاند).

بند r. اقدامات بهغزينى
 تو زيع آنها را دربرمى گيرد.

الف) قابليت بهگزينى به سود برخى از بخشهاى فعاليت سياست بهگزينى شكلهاى مختلفى مى گيرد كه برخى از اينان پیششتر به شرح آمدهاند: ا ـ نظامويره دربرا بر آيين نامه محدوديت. اين نظام استثنا رفتهرفته گسترش


 -ه\% این اعتبارات در درون هنجار عمومى محدوديت قرار داشتند.






 سهم وامهاى مشمول تخفيف بهره در تأمين مالى اقتصاد فر انسه چشمـير دير

Y7

بود: درسال 19Ar، نزديك به نيمى از وامها درشر ايط ممتاز و رجحانى اعطا


 بهره در جهت تنزل امكانپّير شده بود.
اصلاحاتى كه در سال 1910 بهعمل آمده به نتايج زير انجاميده استي است



 مؤسسههاى اعتبارى ذیىربط. افزوده براين، اين تصميم بيشتر زمانها با حر اج همراه است.

اصلاحات در وامهاى مشمول مزايا و تخفيفها به موارد زير راجع است:


 -مسكن: جايگزينى جزنى و تدريجى





 به تأمين مالى گسترش مى يافت. بدين گونه است كه بانكها در تأمين مالى

مجدد كشو رهاى به اصطالح ثروتمند (دسته اول سازمان همكارى و و توسعهُ

 مى شوند. r. گ. گشايش وامهاى مشاركتى. به موجب قانو ن مور رخ سيزدهم رويهُ سال




 بنگاههاى كو چك ومتوسط با اندازههاى بهرْ رْرجحانى وممتاز اختصاص يافته

است.
ب) آييننامهٔ برخى ازوامهاى داراى شهرت تورمزايى

 هدف آيين نامهاى نوسان كننده با اوضاع رويداد اقتصرين اقتصادى بوده است: اين
 تقاضا بطى شده است. توسعهُ وامهاى شخصى از از كارآيى آيين نامه كاسته استه است؛
 دريايان سهماههُ نَخست سال


 قابل استهالاك ومدت آن محدود وهر اه با خطر سـلم است، كرجه تضينى جزنى اين خطر راسبك خراهد كرد.

س7
ضرب اندازءُ بازده اوراق قر ضهُ بخش خصر خصوصى كه انستيتو ى ملى آمارو بر رسى


 بر ای مخارج پر ونده صو رتحساب تشكيل دهند.







 تفكيك شبكهها و تقسيم وتطعهبندى بازار سرمايه






 ابتكار اندكى برای بانكها باقى مى گذاردر.


 بهگزينش مى يردازند. نظر يههاى جيره بندى اعتبار رفتار بانكداران را شا شكل

مى دهند. الگُوها، در احتمالات، به جيرهبندى مقدارى تحول، خطر احريّ احتمالى



 تصدى درقلمر واقتصادخود وقابليت بهخزينى سياست اعنيا

 تفاوت پيدا مى كرد.
همزيستى وحتى تر كيب روش محدوديت با با اندازهُ استثنايى ورجحاني

 به بازار است، مجاز مى دارد.



 تخصصهاى صنعتى گمر اه كنندها اعتبارات صادراتى بانكا

21. Modéles de Jaffee et Modigliani (1969), de Stiglits et Weiss (1981).
22.cf. C. Boissieu, Cahiers économiques et monétaires op. cit., p. 130.


 كرده است.
rio
 اين اقدامات ويزه صادرات را اله سوى كـي كشو رها
 كه اقتصاد فر انسه را الز مبادلات با كشو رين رها






 مى دهند، مسنو ليت سنگين مالى را با بعههده گر فته استا


 اندوختههاى اجبارى ظاهر مى شود.

فصل ششم
جستوجوى تعادل بولى
 از اين بحران و طي مدتى درا دراز دارای اهميتى كمتر تلقى شده بود. انتشار
 بى تأثير ى سياستهاى يولى بو بود، زير ا بانكها تسلط بر حجم مقدار انبوه هيول درا





 تورم مى انجامد و كمبود آن ركود بدبار میى آوردير آريا



 اين تشخيص درد ترديدهائى داشت「. و. شاكر دان مكتب شيكاكوى وى كها از كارهاى بانك فدرال رزرو سنت لونيس بشتيبانى كردهاند.

گسترش تورم، علت ظهو رمجدد پیر وان مكتب اصالت پول، در قسمت اول
 جستوجوى تعادل پولى را درنظر دارند و توسل به سياست پولى را توجيه مى كنند.
تورم و گسترش اول آنـ


 حندى را ميان اقتصاددانان بر انگيخته است.

بند I. تعريف و اندازهُ تورم




 تورم خزنده يا آهسته، تورم شتابنده و حتى تازنده تعر يف شود.



 Analyse contemporaine del'inflation, Paris, Sirey, 1962.
rr نوغ تورم برحسب آمنك، منشاء. يا آثار آن بر شر ده است.

ケาя

 موافق اصطلاحى كه بدين مور رد اختصاص يافته استه است.







 نشان مىدهد:
 غرب تعميم يافته است. اندازهُ رشد قيمتهاى كشا كشو رها



 طو رمتوسط r ب \% بود



 محاسبه شدهاند مر برط بـ بـ بو 90 كالاى مصر فیى اند. 9. عوامل شتابتو مدرج جلد سوم|تتصادمعاصر، نصلددمه، تحت عنزان:(ابحر ان،) تحليل شدماند. 7. stagflation


* تغيير متوسط (به درصد) قيمتهاى مصر فى طى چهارسهماهه، تعديل مخارج مصر فى و نرخ ارز سال پيشين.

آورده است. اصطلاح كساد همر اه با تورم نخست بار درانگلستان به كاررفته است. دراين كشور سياست تضييقى تقاضا از سال 19\&V تا 19V، بدين


مجدد (اتعادلهاى بزرگ)، به اجر ا درآمده بوديـ.

 سازمان همكارى و تو سعهُ اقتصادى هدفهالى سالم سازى ناظر به تو رمزدايى را مى پِيرند. ضعف قيمت محصو لات پايه (ازجمله نفت)، كُندى در تر قى دستمزدها، ركود
^. تحليل كسادى همر اه با تورم در جلد سوم اتتصاد معاصر آمده است.

YY
انتقالهاى اجتماعى وتنزل قيمت مو اد وارداتى، در بسيارى از كشو رها دست به دست هم دادهاند تا تو رم از شتاب بيفتد.






 تفاضلى، بسيار ديرتر استقر اريافته استا است. توضيح حفظ سطـي











 قيمتها كهازسال $19 \wedge 0$ آغازشدهاستمى بايددرآغازسال 19AV با الغاى مو رد
9. مـظو رده كثر ر از ثر وتندتر ينهاى جهان است. -1. ا.قتصاد معاصر، جلد سوم، سياست قيتها وردرآمدها.

انتظار فرمانهاى سال 19 1 1 به عنو ان وسيلدُ نظارت بر قيمتهادر فر انسه، در اين تاريخ قطعيت يابد. هدف مقامات عمومى كه برای سال 19^9 اعالام شده لغزش قيمتهاى

 آمده است. اما اختلاف با جمهو رى فدرال آلمان تقر يباً در با با درصد با باقى
 را به رعايت احتياط در فر اگرد آزادسازى قيمتها ناگزير مى كند.

بند
 همچو ن هديدها


الف) تورم، بِديلهُ بولى



 معادلّ زير بيان مى شود: $\mathrm{MV}=\mathrm{PT}$

كه در اين رابطه
M
 توربى) انجام گر فته است.
rvi

V
P
شمار دادوستدهايى كه انجام گرفته است وميزان توليد مادى، عرضهُ كالاها و T
خدمات را تشكيل مى دهد.
 قيمتها از ديگرسو، برقرار مى كند: تغيير مقدار يول موجي

قيمتهاست.




دوم ـ انتقادهاى وارده بر تو رم از منشاء وِپول.













YV\&

بكو شند پو ل نيندوزندودرنتيجه|زمخارج جود بـكاهند. برخلاف، اگر افرادهمهان
 يابند.




 مى آورند.






 فقط شرط اجازهدهندهُ آن است.

ب) تورم، بديلُ اقتصادى كلى

 است
 بر گشت نإذير ترقى قيمتها را بابار مى آورد.
13. P. Biacabe, op. cit, p. 286.
ryo








 یاسخها، برداشتازذخيرهر، افزايشتوليد
 دارد و يقين نيست كه برحسب قيمت ابر ابراز شود.









 فرهنگ، تهران: انتشارات سر وش،

 صعود تيمت محصولات وارداتى و...

علت اوليُ́ تورم پديدار نمى شوند بلكه محيط مساعدى را براى سرايت و






 تفاوت بدعمل آيد. موارد نخستين عدم تعادلها
 سريع اقتصادى زير تأثير كاربردهاى






 تأمين تو زيع درآمدها بهنظر مى آمد و به منظو ر تقسيم ثمر ات رشد تا تا تا اندازها
. J. F. Gugleilmi . 1 ¢ر كتاب خود تحت عنوان: Les espériences de la prolitique monétaire
 روى قيمتها، یديدههانى همر اه با ترقيات در ردهُ شناخت فنى انیى، اختصاص يابد. IV بدنظر آ. كو تادر اثرش
Inflation et croissance en France depuis 1962, PUF, 1974.



اتفاق آرا را در برمى گرفت. بهنظر مى رسيد، تور رم هزينهُ لازم تنظيم يك دستگاه



 شاخص بندى همد جانبهُ قيمتها انجاميده است.



 افزايش يافته است. اوضاع بى نظمى پولى

 است. اين سياست پولى كه تااكتبر 19V9 سست بوده، درست در ماههایى




 اجتماعى") (گر وههاى ذیى نفع و اتحاديهها) تغيير مى یذيرد.

## قسمت دوم <br> مبانى سياست بولى1^

بر ای توضنيح مبانى اين سياست، لازم است دست كم به طور مختصر عوامل 1^. مبانى سياست يو لى موضوع سادهتر ين تفصيلات درمحدوده نصل هشتم: (شكلهاى دخالت اقتصادى،، جلد سوم اقتصاد معاصراست.





بند ا. خصوصيات تقاضا و عرضهُ بول الف) تقاضاى يول

 عاملان اقتصادى و عمدتاً خانو ارها و بنگاههاى جو ياى پی پول را راهنمايى مى كنند.






است.

 p شاخص قيمتها وTp

$$
\begin{equation*}
\mathrm{MV}=\mathrm{pT} \tag{1}
\end{equation*}
$$





ryq

درگردش (علت) يك عمل مستقيم انحصارى و نابر گشتنى روى سطح متو سط قيمتها (معلول) دارد.



 شاخص قيمتها، مو رد استفاده قرار مى دادي:

$$
\begin{equation*}
\mathbf{M V}=p R \tag{Y}
\end{equation*}
$$







$$
\mathrm{M}=\mathrm{kpR}
$$

كهدراين رابطه، k مسكوس سر عت گردش درآمدى پو ل، مى تواند به مدت زمان


 دوم ـ تحليل كينزى تقاضاى پو ل: موجودى نقدى برایى سغتهبازیى. تحليل


 919، وظايغ مختلف بول).
 ارزش مى گذاشت و ميان تقاضاى پو منظر ر دادوستد تفاوت قائل مى شد

 خزانهد/رى و/حتياط (M)). اين موجوديهاى نقدى متناسب با ميزان محصول


$$
\begin{aligned}
& \text { الف) M }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { M } \\
& \text { بازاى } \\
& \text { پ) تعادل ميان عرضه و تقاضاى كل (M=M1 }) \text { ( }
\end{aligned}
$$

rAI



 مى گيرد. R فقط تابع يك متغير LL است: $\mathrm{M}_{1}=\mathrm{L}_{1}(\mathrm{R})$
چون تحليل در كوتاهمدت صو رت گرفته است، R مى تواند پايدار تلقى شود.




 مى گشت.

 اندكى پايدار؛ و به اندازهُ بهره (i) بستگى دارص دارد و نه به درآمد: $\mathrm{M}_{2}=\mathrm{L}_{2}(\mathrm{i})$


 بهره یا ييين بيايد، تبديل پس اندا



 رضايت بدهند هر فزونى ذخيره پول را به شكل (امو جودى نقدى بيكاری) حفظ



 (شكل 9ـ1).

$\mathrm{M}=\mathrm{M}_{1}+\mathrm{M}_{2}=\mathrm{L}_{1}(\mathrm{R})+\mathrm{L}_{2}(\mathrm{i})$
كه


 تقاضاى پول را مى توانيم به گونهُ زير بنو يسيم: $\mathrm{M}=\mathrm{L}_{1}(\mathrm{i}, \mathrm{R})+\mathrm{L}_{2}(\mathrm{i})$
$\mathrm{M}=\mathrm{L}(\mathrm{i}, \mathrm{R})$
افزون براين، متغير دارايى (W)در معادلئ (Y) وارد شده بود، زير ا تقاضایى پول,


M=L(W,R,i)
سوم - تحليل كنونى تقاضاى پول. اين تقاضا در دو راستاى عمده انجام مى گيرد:
ا ـ ديدگاه تصدى داراييهاى اسنادى. اين تحليل به طور مستقيم با تحليل
20. liquidity trap
rar

كينزى ارتباط پِدا مى كند كه در صدد است بر زرفاى آن بيفزايد. از اين ديد،






 (داراييهاى پولى، مالى و واقعى) هستند كه بر ایى آنها بيشينهُ در آمد آمدر با با كمينه





 در امكانات گزينش عانى مى شوند، بهاينجا مى انجامد كـد در در كنار انگيزشها


 عنوان ابزار يك سياست از اعتبار بيفتد.

 بنابراين، نقطهُ آغاز تحليل وى همانند پیر وان



اين مفهوم بسيار وسيع است، زير ا ثروت غير انسانى و ثروت انـي انسانى را ادربر




 متغير ى كه بهتر ين شاخص ثر آن وت انسانى وغير انسانى رافر اهم مى آورد، درآمد دايمى است.
 تقاضا را درآمد دايمى، Ŕ و سطع قيمتهاى دايمى، "p ايجاد كردماند" $\dot{M}=\mathrm{a}(\mathrm{R} / \not /)^{\mathrm{b}}$

كه a و b اعداد ثابتاند.









 كشف كند: درسطو ح ضعيف درآمد، فقط خدمات دادوستدى پو ل مو رد استفاده
 متناسب با سطع قيمتهايى است كه عاملان اتتصادى انتظار دارند حكـفرما شود.
rlo

قرار مى گيرند، سيس به همر اه رشد درآمد دايمى، خدمات ديگر احتياطى و سفتهبازى پول افزوده مى شو اند، به قسمى كه مو مورديهاى نقدى متى متناسبتر از درآمد رشد مى يابند. چون تابع تقاضاى پول فر يدمنى فقط يك متغير ، يعنى درآ آمد دايمى رادرنظر



مى كرد.
فر يدمن كه بهدر آمددايمى وضع ممتازواستثنايى مى بخشد، نقش اندازه بهر بهره





ب: عرضهُ يول تأمين عرضهُ پول، يعنى مقدار وسايل تصفيهحسابى كه دراختيار اقتصاد قرار

 پشتو انهها سهكو نهاند: مطالبات از خار خارجه، مطالبات از از خزا
 پولى دراساس از خلال نظارت بر نشر پول در بر برابر مطانی البات از از بانكهایى

بازرگانى انجام مى گيرد.







 نسبت به تقاضا ديگر مستقل نيست. دو تفسير ممكن، به ترتيب يكى پس از ديگُ ی، دربارهُ عرضهُ پول ارائه

مى شود:





مطالبات ازخارجه: مى دانيم كه تصفيهحسا بهاى خارجه حجم مقدار پول




است كه بانك مر كزى عملا نفوذى درانـ آن نداريارد؛ مطالبات ازخزانه: اين مقامات عمرئى
 عملى مى شود.








مو جوديهاى پولى فر اهم مى آورد، بى آنكه مو جوديهایى دراختيار آيار ديغر


 پیديدار مى شود.
r













ـ اگر تقاضاى پول پايدار و حاكم بر عرضهُ پول است، سياست پولى ناكارا خواهد بود.



 جزئاً به مقامات پولى وابسته باشد، سياست پولى مى تو اند كارآيى محدودى

داشته باشد.
فقط آزمون عينى عرضه و تقاضاى پول در اقتصادهاى گوناگون امر امكان




 رجحان پیدا كند.

بند Y. ط. طرح مقدماتى برقرارى تعادل
 توضيحى دربارهُ برقرارى تعادل را مطر عـر مى كنند.
|الف) تفسير كينزى طرح مقدماتى برقرارى تعادل




 نقش محدودى دارند.
 كينزى، تعادل پولى با تعادل واقعى تر كيب يابد.

 زير است يا درآمد يا محصول كلى، و R بنابراين $\quad$ اندازهُ بهره است.







 آ عرضهُ پول، يعنى مقدار پولى كه كه دستگاه بانی بانكى دراختيار مردم گذاشته است،
ناشى مى شود (ن. ك شكل و צـا پ).





 درآمد R هدحو ن تابع صعدوى R $R$ پديدار مى شود.







 خود، روى تقاضاى پول


 ندارد:

حالت (ا) مو افق با بحر ان، درآمد تعادل RN پايين تر ازدرآمد اشتغال
كامل RA است؛ حالت (Y) مو افق با تورم، درآمد تعادلRN بالاتر ازدرآمد اشتغال كامل

RB سياست بودجهاى مؤثر بر پديدههاى واقعى مى تواند به شكل تغييرات
ral
مخارج عمومى واصلاحاتدرماليات بندى كهدرپس اندازوسرمايهگذاریى تأثير



به سوى چچپ بشود.
همـچنين، سياست پولى امكان مى دهد كه منحنى LM جا بدين سان، سياست بازارباز بهشكل اسناد بهادار بازرگانى كه بانك بانك مر كزى





 نيافته، سياست اخير، مبتنى بر اعمال بانك مر كزى در زمينهُ اندازه بهره است است.

ب) تفسير ميلتون فريدمن وطرح مقدماتى تحقق تعادل








 ايجاب مى كند. اول ـ فر اگرددادوستد. تغيير ات مقدارپو ل ازطر يق چه مكانيسمى بردرآمد

تأثير مى گذارند؟ هردگر گو نى درمقدارپو لتعادل داراييها را برهم مى زند وميان





 جستوجوى تعادل دارايى اسنادى عاملان اقتصادى را به خر يد داراييهاى


 حجم موجودى نقدى كه با تو جه به بر آوردهاى درا آمد دايمى، ميل دارنين آورند. دراين صو رت، عاملان اقتصادى، اضا اضه مو جودى نقدى نـى خودر ار ابه مصرف و به سرمايهگذارى تخصيص مى دهند و درنتيجه فزونى بسط اقتصادى اقـى وتر ترقى
 بهحدى ناشى ازتر قى مو جوديهاى نقدى مطلوب عاملان اقتصادى پس ازتر قى

 مكانيسم فزايندهُ پولى ازحر كت بازمى ايستدو تعادل جديدى ایر با


 فردى قر اردارد. باطر حوارهُ كينزى كه در قلمر وپولى تغيير اندازه بههره را احلقه
 مغايرت پيدا مى كند. بر خلاف، تحليل فر يدمن خو اهان آن آن است كه اندازهُ بهر اسهره

rar

دوم-نتايج تحليل فر يدمنى: برتر ى سياست پولى. تحليل فر يدمن دواصل را










 تخصيصهايى كه ازنظر فر يدمن به طور ر كلى شوم و بدفر جام پولى است كه اثر خو شايندى دراقتصاد اعمال مي كنـند




برترى یپ لو عنصر پو ل را از ديد فر يدمن به صو رت ابزار اساسى سياست اقتصادى درمى آورد. بدين سبب است كـر كه مقالما
 بر گزينند. به عقيدهُ فر يدمن، نور اني مى كنند و نه تغيير ات اندازهُ بهره را (همخو ن در تحليل كينزى). اما دخالت در









 روياروست كه اثر مخالف بهبار آورد، يعنى جر يان (امو افق ادئه ادوارى)" در فعاليت

اتتصادى بدراه اندازد.



 بالا، گر ايش بد ترقى قيمتها بـبار مى آورد. اندكى زياده ضعيف اين رشد تنزل

 پيشنهاد مى كند كه اندازهُ رشد مقدارپپ

 طى مر احل و بدون تكانها پيش بينى كند.
 درصدد تطبيق بو ل مر كزى با هدنهاى آينده درباب اندازهُ رشد مقدرار بريول بر برآيد.

## Y90

خلاصه، یس از انتشار نظرئه عمومى دوگر وه عقيدتى تشكيل يافتهاند:


 فر يدمن است كه ثبات سرعت پو ل را در ميانمدت خو استار مى شو شو ند و ثبات
 كينزيها برخلاف عقيدهُ همه، پول را از تحليل خارج كردها واند. كينز از دوشاخگى ميان عو امل واقعى وعو امل پولى، معهو ل كلاسيكها، سر باز زده بود اما يپر وان وى نفوذ عوامل واقعى را افزايش دادهاند. بدين گونه است كه در

 البته مقداريول لـوا درنظر مى گيرد اما با اين فرض

 كردهاند.
تحليل كينزيها مدتى مديد ترديدناپذير و بى چو ن و چحرا باقى ماند تا اينكه




## 23. systematisation



$$
\begin{aligned}
& \text {, DF9 }
\end{aligned}
$$

צY. دربارهُ قسمت يولى تحليل، دنيزه از آغاز سال 19\&V در اثر خود تهت عنوان: J. Denizet, Monnaie et financement, Dunod, 1967.

موضو عرا بازخوانى كرده است.

كينزى جلوهگر شده بود، مشاجر ات شديدى را بر انگيخته است.








 اقتصادى، پيوسته و درهم هستند؛












 نمى تواند بـ منزلْ متغير بير ونى تلقى شود. ن. لك: Bulletin Trimestriel de la Banque de France, novembre 1972.












 راه اندازد. بانك مر كزى رهنمون شده است تا ميان موارد زير داورى كند:
" " اثر اقتصادى مثبتى كه ازرشد ملايم پو ل مر كزى انتظار مى روده)؛ "- اثر منفى كه محتمل است ترقى اندازهها به سبب اين رشد ملايم داشته باشده)



 شكست سياستهاى ضد تورمى نيز مى انجامد.
צr. ن. لـ صفحنُ M.
30.J.Denizet, Monnaie et financement dans les années 80, Dunod, 1982, p. 174.

## نتيجه گيرى از عنوان اول














I. تطبيق روش يولى ومالى با با نتش يشتيبان رشد
 مر كزى مععو لدر نظام
 مى رفت، زيرا اين نظام ايجاد يول رابر حسب ضابطهاى (انزايش ذخيرهُطلام)

بيگانه با رشد اقتصادى تنظيم مى كرد. بنابر اين، رشد اقتصادى نمى توانست، دراساس، جز از منابع پس انداز تأمين مانی مانى شود.


















> I. ن. كُ صفحí r9.


 (one stop bank) وامهاى شخصى، اعتبارات مستغلاتى، تصدى دارايى، بيمه و حتى تخصيص جا با درمهيهانسر ار هوابيما، هينُ سسانل مالى خود را حل و نصل كند.

كوتاهدت را در امور اقتصادى بلندمدت تأمين كنندهُ سرمايه گذاريها انجا انجام























 را محدود سازند؛ كاهش ميزان اندوختهها ضمن تقليل تقاضاى پول مر كزیى،

ايجاد يول راتحر يك مى كند.






یديده به طور ناقص زير نظارت قرار دار دارد.
 (M) به ميزانى زيادتر از شاخصهاى اسمى رشد محصول
 |






راهنمايى شده است.






r. اصطلاح تبديل نادر وههجو ربنظر مى آيد، زير آيشنهاد مى دهد كه بانكها منبعى معدم بر كاربرد

r.

نشاندهندهُ نزديك به يك سوم تشكيل ناخالص سرمايءّ ثابت است. هر اندازه اعتبارات بانكى بيشتر موجب انتشار فشارهاى توري تومى ناشى از از
 بنگاهها اين رامى پِير فتند يادرزمينهُ بسط اقتصادى بآسانى مى تو انستند خودرا

وامدار سازند.
سياست يول با باين تشديدتورم بد قدرمكفى مؤثر
 جستوجوى اشتغال كامل ملى آزمو ن نقشدهاى گو نا ناگو ن تثبيتر امتحدود



 هدفهاى درونى و بير ونى سياست پولى ناموز آرون شدها اند، كاهش يافته است تقو يت نظارت بر ارزها مانع از آن نشده است است كه جر يانها ونى سر مر مايه با با خارجه









F. ا. انزون براين، سياست بولى نیى تواند بر تورم كنونى داراى خصوصيات متضاد نظارت كند. 5. stop and go


 منظو رلازم است برایى خود پو




 سازد. حتى اثر آگهى كه با اعلان هدف پولى

 اوضاع، روش لزوماً به سياست محدوديت اعتبار منتهى مى شـو I Y. گ. بر اثر نخستين تكان نفتى تشديد شده بود به ترديد درباره









 سال 19V\&، بدطور صر يح از سال 19V\& بهبعد) و يك متغير سوق الجيشى،
$\mu \cdot 0$


 اعتبار كلى (ن. لك مطلب درون چارپّ
 واسطهاى علنى باقى مى ماند.











 در واقع، مديريت سياست پولى دوفر انس بيرون مى آمد:



 پو لى بيشتر نشان دهندهُ هزينهُ نهايىى تأمين مالى مجدد دستغار بار بانكى است،

زيرا به علت تدبير اندوختههاى اضافى برحسب رشد اعتباراتيات، توسل


از اندازه نشر اسناد در بازار مالى عملى مالى مى شود







 r. ادارى اعتبارات گسترش يافته است كه ضر ورى مى داندسر انجار انجامدستگاه مالى الى


 قدرت پولى عادى يك بانك مر كزیى را بازيمى يابد.


رفتهرفته افزايش يافته است:

 تصاعدى باقى مى ماند. لازم است كميت كلى جديد

 خودكار ناگزير نيست.

# روش تهيهُ مجموعدهاى اعتبار داخلى و اعتبار كلى اعتبار داخلى كل و اعتبار كل 

ا. نهادهاى مالى بانكى = خالص كاربردهاي متفر قد)(1) r. با نهادهاى مالى غير بانكى
. r. ب. بازار اوراق قرضد داخلى
=

- ادارههاى عموبى جز دولت

- شر كتهاى خصوصى

شر كتهاى بيمه
F.

كمك به دولت و بدديغر عاملان

+


- هدايا و وامهاى صندوق توسعُ اتتصادى و اجتماعى به نهادهاى مالى $1+\gamma+\gamma+\varphi=$ = اعتبار داخلى

ه. خارجه
استقراض ازخارجه، بخش مجاز غيرمالى
= خالص وامدارى بخش خصوصى غير بانكى در خارجه(اعتبارات اروپايیى و اوراق قرضء اروبايى) $1+r+r+\varphi+0=1$




Banque de France, cahiers économique et monétaire, $\mathrm{n}^{\circ} 18$.



 استفادة مستقيم خانو ارها را ار محدود می كند



 آزادی كامل ندارند و شر ايط پاداش



 اين صورت به همان اندازه بيشتر درنظر است است اري






 اولو يت قاطع را به تأمين مالى مجدد با با اندازهُ متغير بدهدر باري
 بهره بازگشت به سياست بازاربازرا ممكن مى داردواين كار تأثير دربازاريولىو


شكل ا. اندازههاى اسمى بهره در كوتاهدت


شكل 「. اندازهُ بهرهُ واقعى در كوتاهمدت

ازطر يق آن در هزينُ اعتبار ودر نتيجه سرمايه كذارى را ا امكانپذير مى كند.ط طـى
 سرمايهگذارى ضعيف و كمزور شده بود. اندازههایى بهر بهره وا واقعى منفى از بهگزينش سرمايدكذاريها برحسب













 كسر بودجه و نيز ترقى درآمدآمدها زير آيرسلطه درآيد آيد؛

 پیدا مى كند، يعنى پديدههاى پولى بين المللى مورد تحليل قرار می گی گیرند.

# عنوان دوم <br> بديده هاى بولى درسطح بين المللى 

يو ل در سطح بين المللى دوصو رت يِيدا بى كند:


 اجناس خارجى قيمت بسيار بالاتر دی دارد.





 مى شود.
تصفيهحسابهاى يولى بين المللى از مكانسسهايى يرير وى مى كنتد كـ در

 سالهاى اخير را توضيح مىدهد. حركات دادوستد و و تحركات سرمايه در

ترازيرداختها (فصل سوم) ازنظر مى گذرند. نظامهاى گو ناگو نيو يولى بين المللى




 مالى بين المللى را ايجاب مى كند (فصل هفتم).

## فصل نخست

## مكانيسم تصفيهحسابهاى بين المللى: بازار ارز










 تلكرافى) رادر بر بـى كيرد.
دونوع تبديل رابايد تشخيص داد: قابيت تبديل به طلا و قابليت تبديل بـ
اسعار.

 تبديل مو افقت نمى كند.

 است. قابليت تبديل به اصطلا حمدار اخلى غيرمقيم مى تو انند آزادانه اسعار خارجى را


 واحدهاى پول خارجى دارد كه مى تو انيم در بر ابر يك واحد پی پول ملى آوريم. مظنهگذاريهاى نر خ ارز برطبق دو رويّه بهشرح زير انجام مىيابند:

يقين كه واحد پول ملى را به اسعار خارجى ارزيابى مى كند؛


 و واحد حق برداشت مخصوص ) تعر يف شده است. نرخ ارز در بازار ارز معين مى شود و در اينجا عرض


 بينابين امكان مى دهند تا شناوريهاى ((ناسره)" پو لها بددست آيند. بانكهایى






Mo

مر كزى نظارت انعطاف هֶير براين شناوريها را تأمين مى كنند.


 و دراختيار دخالت اختصاص مى يابد.

قسمت اول
نقش بازار ارز
بند ا. انگيزشهاى عمليات ارز
اين عمليات از انگيزههاى عمدهُ زير ناشى مى شو



 شود.

- يول








 -يول تصفئه حساب: گزينش اين پو لآن آنطرفى را كه هز ينهُمادى عمل صرف

را به عهده دارد، معين مى كند. درمثال پيشين، اگر دلار نه فقط يو لصو رتح رتحساب






 بنگاههادرمو قعيتصرف مى كوشند خطرهانى احتمالىى را باعملياتمو سوم به يوشش صرف
 (نظير سرمايهگذاريهاى مستقيم يا كاربرد پس انداز در اوراق براق بهادار) يا با به تغييرات اندازه بهره در مراكز گر گونا
 يعنى بالاترين اندازهُ بهره است.



 وسيعى پيدا كردهاند.


 مى شوند خطر احتمالى تو رمى شديدى بدبار آورند.
riv
بند Y. شيوههاى عمليات صرف عرضه وتقاضاى يو لهاى خارجي










 نرخهاى راهنماى مجمو عدُ بازار ارز بر بر ارار مى شوند.

- بازار ارزدستى يا اعتبارى از مواجههُ عرضه و تقاضای اسان اسكناسهاى





 مى تواند به دارايى تحر يرى تبديل يابد.

ه. هنكاكى كه فرانك شنارر مى شود، مداخلات بانك مركزي اجبارى نيست و موتىى كه اين مداشالات مو رديدا كند موضوع آكثى رسسى ترار نیى كيرند.

بازار ارز، درمعمولتر ين معنا، در بارْ خر يدونر وش دار اراييها در حساب با با اين

 به ديگرى ايجاب مى كنـند.











 ايجاد شد.
دو نو ع عملياتدر بازار ارز تحر ير ى تشخيص مىدهيم: يكى عمليات نقدو ديگر عمليات وعدهاى.

## الe) عمليات نقد

ا ـ بازار بانكى بين المللى. عمليات نقد عبارت است از ازخر يد يا فر وش يك يك پو ل خارجى به بهاى معين؛ تصفيهحساب ظرف چهل ولا وهشت ساعت انجام مى گيرد.
9. بانكهايى كه وارت اتتصاد ودارايى بـ آنها صلاحيت اجر ای سفارشهاى مشتريان در محدوده آيين نامنا ارز بخشيده است.
7. spot market
miq

جر يان عمليات دربازار ارز مى تو اند به چند مر حله تج تجزيه شود






 دلالان و كارشناسان ارزبادواير خدماتى ديگر برانر بانكها با تلفن يا تلكس به مشا



 نيزروى آورند كه نرخها

 خصوصيت ميان بانكى و بين المللى بازار ارز درك

هر گاه دو پو ل خارجى دو بازار در ارتباط قرار گيرند، داورى ارزی ميان



 ارزى ميان مر اكز مالى چندجانبه است

بدين صورت، بانك فر انسوى كه خالص تقاضاى مارك آلمان را




 دلالان و كارشناسان ارزمدحاسبهُ كرخها در اين گونه مبادلات، كليُّ مظنه گذاريها بر حسب دلا دلا


 نسبت فرانك فرانسه/دلار /ماركا باتو جه به مشو رتهاى گو نا گو نى كه ميان دلا
 باشيم كه بر پايهُ آن همهُ معاملات رود روزانه
 توضيح مى دهد.




 اين مظنهگذاريها در مظنهُ رسمى دلالان ارزو ودر روزنامهُ رسمى انتشار مىى يابد.
9. رويد تعيين نرغ روى حد (fiscing) در آمستردام، بروكسل، فرانكفو رت وميلان نيز وجوددارد؛ برخلاف، در لندن، نيو يو رك و زوريخ سازمان نيافته است.

## HY

وجود يك بازار بو رسى در كنار بازار ميان بانكى در پاريس توضيحدريندهُ
 تحت نظارت و بازبينى مشتر يان بانكها قرار گيرد. بدرين برين سبب است كه بار بانكها عادت كردهاند سفارشهاى نقد مشتر يان خود را در دربور رس معامانله كنند. بانكها





## ب) عمليات وعده•

اين عمليات عبارت اندازخر يد يا فر وش اسعار، تحو يل وريرداخراختدر آينده (اين مدت مى تو اند به حند ماه برسد) و به نرخى كـد كدر در زمان قر ارداد معين شده است، وقو ع مى يابد.
پی ازازانعقاد قر اردادوعدهای، تعيين قيمتى كه عمل بر اساس آن آندرسر رسيد

 ارزن معادل يك دين برحسبِ پو





 مطابقت كنند. بدين سان، دلالى كه ترقى يك پو ل خارجى (بهطور رمثال دلار) و

تنزل يك يول ديگر (فرانك) را يِش بينى مى كند، دلار رادر برابر فر انك بهوعده









 احتمالى صرف از سوى بنگاهها روبها روبافزايش است.
 مو رد استفاده قر ار مى گيرند مظنه حالت ممكن را ايجاد مى كند:
 آن برحسب پول ملى بالاتر از نقد است. در اين حالت، نرخا مى گيرد؛
 آن برحسب پول ملى پايين تر از نقد است. در اين حالت، نرخ وعده مى بيند؛
 مى گو ييم برابرى وج ارجو د دارد.



Mr

مى ناميه. اين نسبت برحسب درصد در سال محاسبه مى شود.
 تفاوت ميان اندازهُ بهرهُ داخلى يا يا ملى و و اندازهُ بهره


بددست مى آيد:

- نرخ نقد اين پول خارجى در روز انعقاد قر ارداد وعدهای؛
 پو لیى كه بايد فر وخته يا خر يده شود. درحقيقت، اجر ایى يك تر اردادوعدها

فر وش نقد پول خارجى و يك عمل خزان انهدارى است. حالت نخست: سفارش خر يد وعده از سوى يك واك واردكننده به باناك خود






براى تصفيُ حساب دين خود







اينجا جايزه خريدار وعده وجودد اردد. حالت معكوس (جا يزءه) فر وشندهُ وعده


 خريدار وعده است.












 بدنظر مى آيد كه:

- فر وشندهُوعدهاى ازحق انتخاب فروش زيان مى بيند وازحق انتخاب خر يد سود مى برد؛ - خر يدار وعدهانى ازحق انتخاب فروش سود مى برد و از حق انتخاب خريد زيان مى بيند. بدين سان، نر خيك يو لـ خارجى قرارداد وعدهاى معين مى كند، به علاوهُ يك جا يزه يا منهاى يك جرئ جريمه كه در
rro
اوضاع عادى تفاوت ميان اندازههاى بهره
 ارز(نرخهاى نقد اسعارخارجى) دربازارها





















 13. swap

وام گيرنده به وام دهنده ميان دوطرف توا فق شده ودرسر رسيد بهيول استقر اض قابل یرداخت است.











است).
ــمعاوضه: اين گونه|عتباروسايل تسهيل اعتبارمتقابل (اعتبارات متقاطع) ميان

 معاوضه مى تواند بد دو عمل ميان فر انك و و دلار بدين شر مر منجر شود:






 دلارصاده شده است بسيارخوبم اردى تو انددريك بانك ايتاليايىى ويك بانك آلمانى
rry

مبادله شود.

 بهرهُ بالاتر خر يده ومساوى است است با تفاوت ميان اندازه ها ها بر هر يك ازي يولها اعمال شده است

 لحاظ نظرى آزادند. در عمل، چورن اندازهُ جايزه


 حفظ مى كنند.
 نظام ارزهاى شناور يادر نظا بام



اسعار بد دنبال تنزل اندازهنهار انى بهرها
 بازار وعدهاى با دو روش زير دخالت كند:

ــدخالت بهصورت خر يد وفر وش اسعار (ابه وعدهُ خشك وخالمى): اين عمليات
 ندارد وبانكهايى كه آنها را دريافت مى دارند با سفارشهاءى مشتر يا يان يان
 با سفارشهاى بازرگانى يا سفتهبازیى ديگر عاملان اقتصادى بر موقعيتهاى




 محتملا اندوختههاى رسمى ارز هم باشد.

## بند サ. ـ تصدى خطر احتمالى صرف







 مو قعيت صرف (محكمى) است ودر اين صو رت هيج خطر احتمالى صرف وجود

رويارويى يك بنگاه با خطر احتمالى صرف بنا بر ماهيت اقلام دارايمى وبدهى،


 دارايى، مشاركت در سرمايههاى شعبههاى خارجى، تمديد و و تحكيميم موقعيت صرف را بيان مى كنند.
rrq
 است، قفته مى شود موقعيت عرضه (داراى علامت + ) و زمانى كه بر برحسب اين





 ترازنامههاى اين شعبهها به فر انك اقدا اقد شده انده باشد.「. روش بوش
 صرف وديگر روش خارجى متضمن توسل به بازارهاى وعدهاى يا يا به سازمانهاى




 ارزش اسعار بر اثر عمليات خودشان انـي است

 كشو ر خود، هر چه بيشتر ممكن است، درنگگ مى كنند؛ همين طور ر، وارد كنندگان
 بر داخت) يا (اتسر يع يا تأخير)، را نيز مورد استفاده ترار مى دهند.

درصددند هر چه سر يعتر امكان دارد اسعار لازم در تصفيه حساب تهيد كنندگان






 شعبههاى خـارجى ساختهشده را مجدداً مى خرد.
 مى گيرد كهدادوستدها
 را دريافت يا پرداخت می می كند.
「 / روشهاى خارجى



 ثانوى يا قراردادهاى بيشتر از يك سال نتواند انـي انجام یذيرد. -يوششوعدها
 بتواند دريابد كه بانك نسبت به سر برسيد دقيق آينده در موارد زير متعهد مى شود^^
17. netting

اسعارى را كه بنگاه صادركننده از خارجه دريافت مى دارد، ازاين بنگاه
بخرد؛
يا اسعار مختص تصفيهحساب بدهى در قبال خارجه را دراختيار بنگاه
واردكننده بگذارد.

 صرف نظر از تغييرات احتمالى نرخ آنها بين تاريخ انعقاد قرارداد و و تاريخ سر رسيد، از همان آغاز معين است.
 عمليات مالى راجع باشد.














اساس تهيه شده است.
دلال و كارشناس بورس كه مطالبات خالص به پولى را داراست كه زمينهُ كاهش ارزش دارد، براى اقدام به پوشش دارایی، خطر احتمالى صرف آن را با

فروش وعدهاى مى يوشاند. به طور مثال، يك دلال آلما آلمانى تصميم مى گيرد



 افزايش ارزش با خر يد وعدها يوشش دارايى به سفتهبازى نزديك است، بار با اين وصف، تا تا اين ميزان بان با آن

 دارند.

 كند.

ب) بيش بينى تحول نرخ ارز ا. تحليل اقتصادى. تحليلى چند كوشي انديدهاند عوامل تغيير نرخهاى ارز را را بشناسند تا بدين سان امكان يابند تحول







 قدرت خر يدداخلى و قدرت خر يد خارجى هر پو ل را بر قرار مـى كند. اگر سطح

سץץ
 ارز C كه برابرى قدرتهاى خر يد را تحقق مى بخشد بهكو نهاى است كه:

$$
\begin{aligned}
& P_{\mathrm{m}}=\mathrm{P}_{\mathrm{e}} \mathrm{C} \\
& \mathrm{C}=\frac{\mathrm{P}_{\mathrm{m}}}{\mathrm{P}_{\mathrm{e}}}
\end{aligned}
$$

هر گونه انحر اف ازنر خارز تعادل به دنبال تغيير ات زير تصحيح خور اهد اهد شد:





نظر يُ بر ابرى قدرتهاى خر يد در معرض خر خرد












شكل 1_1).
 بين المللى. برطبق اين تحليل مكتب كلاسيك اصالت پو ایر از از ارز، تو رم قابل


مأخذ:
BFCE, Etudes économiques et banque de données changes, OCDE.
پيش بينى" بايد به طو ر همزمان اندازهمهاى بهر هو وانتظارهاى ارزرا معين كند.




 ديخرى منعكس سازد.



 و بهره بلكه هصحنين تحول

19. anticipation inflation
o ט


شكل آـ. نرخ ارز دلار ايالات متحده/ مارك آلمان: چند تصوير مثالى


 يك پول نقشى ايفا كند، بر رسى شوند.

「 r.تحليل فنى. هدف تحليل فنى، برخلاف تحليل اقتصادى، اين نيست كهع عوامل توضيحى تحو ل يك نرخ را الزوهش كند، بلكه اين است كه به طور رمستقيم بر پايهُ







 نمودارى (شكلهاى مثالى، خطرط روند


شوند.

- روشهاى نمودارى يا ترسيمى: كشف خطوط روند، شكلهاى مثالى را








 گردن جدا مى كند.


 - روشهاى اصولى: منظور، نخست ميانگينهاى متحرك است كه براثر
r









 از تحول نرخاند. هيج ابزارى به خود انـى خود



 نرخهايى ناشى از رويارويى عرضا

 مى تو انند بر اثر مداخلات مقامات پو

 سرمائُ كو تاهمدت يا احتمال تغيير بر ابر ى نر نر (تضعيف يا تقو يت پولىى) مختل
 نبود نظارت بر ارز، نظام ارزها




 برحسب درجئ فزايندهُ جبر طبقهبندى مى شوند.


## بند I. نفوذ سياست بولى داخلى



 سياست اقتصادى عمو مى در نرخها



 از اندازء فر انسه است خر ور جر سر ماني


 سفتهبازى جهت گير ى كنند. در اين صو رت، اشخاص انـر اقتصادى كه سودى (ادر
q
 درآمده) حاصله از اختلاف ميان اندازههاه بان بهره نمى بينند.







 برخلاف، فر انسه بيشتر علاقهمند به هدف داخلى در در زمينهُ بسط اقتصاد كشُور مى كوشد اندازههاى ضعيفتر را حفظ كند.

بند Y. استفاده از اندوختههاى ارزی الف) نظام برابريهاى ثابت نظام بر ابر يهاى ثابت متضمن مداخلا

 تضعيف و تقو يت پولى است



 و به اين ترتيب برابر يهایى رسمى نسبت به دلار و ديغر پولها را برقرار

مى كردند 「「．درنتيجه، در برتن－وودز، نرخ پو پولهايى كه در بازارهای ارز نقد










اگر نر خ فر انك به سقفمى رسيد، بهمنظو رمحو تنزل لولارنسبت به فر انك
دلار را در بر ابر فر انك مى خر يد؛





 دخالت نسبت بد فقط يك يول اقدام كند．اين دلاراست كه بر ايى مجموعئبازارارارز
YY. ن. ك صفحهُ FY و و ادامه
．




ץ
 است بر اساس نظام برتن-وودزبر ایى يشتيبانى ازنر خي




ماند ${ }^{1}$






بر ابرى جديد تغيير دهد.

 واگذار شده است و آثار آن رفته رفته هديدار میى شوند. () تضعيف يولى.درمعناى محدود، تضعيف ازكاهش ارزش يو يو لم لملى نسبت به




 Y/Q

هr. دردرون يك حو زهُ يولى محدودتر، ليرهُاستر لينگ براى حو زهُ استر لينگـ و فرانك براى حوزهُ
فرانك است
צY. ن. كـ فصل بنجهم، قست دومه بند .ry

علت تضعيف، به طور كلى، تو رم مهم و بادوام است. از اين روو، تضعيف بد كاهش ارزش قبلى واحد يولى ملى نسبت به واحدها مىدهد. اين كاهش ارزش درباب روابط اقتصادى و مالى با خارجه دو نتيجهُ

عمده دارد:

ــ كاهش ارزش يول ملى چو ن قيمتهاى ملى را نسبت بد قيمتهاى خارجى بار بالاتر


 فقدان اسعار متوقف و درنتيجه رشد را را كند مى كندي




دربرابر تضعيف اجتناب ناپذير بدوجود آمده است است




 قيمتهاى صادراتى بد قيمتهانى وارداتى دراحين




متو قف مى سازد.
 مازاد بازرگانى را با تر قى قيمت محصو لات صادراتى وبا تنزل بهاى محصولات

ץ

وارداتى كاهشدهردر درواقع، فزونى بادوام ترازبر ایى كشو ردارای اضاضافه معايبى







 بازگشت بد قابليت تبديل آزاد، توسعه يافتهاند. اين گسترش ازاز آنجا نتيجه مى شد

 كشو رها نتو انستهاند برابر

 سبب مداخلات/جبارى بانكهاى مر كزى در نر خهاى حدى حد، براستى نقش متعادل سازندهُ مجدد ايفا كند.

ب) نظام نرخهاى شناور ارز
 ثابت تلقى شود، نوسانهاى ارزدر نظا








 استرلينگ، ين زاین، فرانك سو يس و دلار يو لها
 نيست، زير ا یو لهاى مهم ازشناو (19Vr














 مداخلاتى براى يشتيبانى از يول خود بدعمل آورده است.

ץ

برابر یو لهاى ارويايى دفاع كند.
بند





 صرفهجويى در اسعار ميان خر يدها

 و جبر ان به اصطالح دوجاني
 فر انسه، بد موجب فرمان شد كه بر ای تصفيهحساب واردات











 تنشهاى تو رمى كار بردهايیى پيدا كردر

 ا9VI


 سرمايه ايجاد شد. درسال $19 \wedge$ ا تصميم گر شود.

الف) نظارت بر/رز، وسيلهُ مبارزه با سفتهبازى در جهت تنزل فرانك
(بحران فرانك در سال 1981)


 حر است از استقلال ملى برخى از از صنايع محفو





 تعهد مسنوليت تسهيل شده بود.
rev

اول ـ نظارت بر عمليات جارى. نظارت بر ارزدر بد كارگير يهاي اخير




 معاملات مر اقبت شود:



 مى خواست از اهميت مهلت پرداختها (پيشيها و درنگها


 نمى توانستند اسعار لازم برایى تصفيُ حـر حساب عمليات بخرند

 اختيار براى يك دورهُ يكساله محدود شدند.

دوم_نظارت بر تحر كات سرمايه. اصل كلى نظارتممنو اريميت افر ادمقيم از

 سرمايه به ینج ترتيب عمدهُ زير به اجر اج ادر آرآمد: () نظارت برسرما يـگذاريهاى مستقيم. وسيلها

سرمايد كذاريهاى خارجى به كار افتاده بوداز آغازسال 199^1 بر ایى كمك



 ازخر




 عمل آورند. قيمت طلا مى بايست از مواجهُ عر عرضه و تقاضاى داخلى ناشى شود.

 نتيجه مى شد، با اين هدف كه اسكناسها شدهاند نتوانند داراييهايى در خارجه، قابل تبديل به اسعار تشكيل بدهندي


گرفته بودند:
ممنوعيت بانكها از اينكه خود را در موقعيت صرف قرار درهند: بهطور كلى، هرجند بانكها از نظر احتياط اجتناب مى كنند خري

 موقعيت صرف قرار گيرند، مقامات يولى از تشكيل دارايى اسعارى آنها جلو گير مى مى كردند. O ممنوعيت بانكها ازوام دادن فرانك به نمايندگيهاى خارجى بدين

ケ६q

منظور كه از سفتهبازى آنها در زمينُّ تضعيف احتمالى فرانك پيشگير ى به عمل آورند.
 ارزى رفتهرفته انعطاف یذير شد.

ب) نظارت بر ارز، وسيلهُ مبارزه با سفتهبازى برایى ترقى فرانك
 است. مبارزه از اين پس مى بايد با ورود احتمالى دلار رو تبديل آنها آنها به فر انكاك به


 اول ـ استفاده از برخى مكانيسمهاى پیشاپیش موجود در يك هدف وارونه:

اقدام در زمينهُ مهلتهاى پرداخت (يپشيها ودرنگها ): اين مهلتها به
 سرمايدهاى كو تاهمدت را امكانيذير كند. بنابر اين، واين، واردكنندگان





 اينكه بگذارند وضع آنها چه در مو رد اسعار و حه
 فرانك به سود انتقالهاى اسعار و تشكيل سهردهُ فرانكا اجتر اجتناب مى شود،

بوشش داراييهاى افراد مقيم جديد تا . . 1٪ با اندوختههاى
اجبارى نزد بانك مر كزى اري
نظارت بر مو قعيت بانكى بر اثر مينو اني
 دسامبر I9VI بدهنگام بحران دلار، همر اه با تصميم رئيس جمهور نيكسو ن داير به رسمى كردن غيرقابليت تبديل دلار به طلا، تقو يت شده

بود.






 برابرى ثابت دارد و ودربازار آزاد فران انك مالى الى شنا فرانك كه در صندوق بين المللى پو
 خرانك براى عمليات مالى به طور ضمنى مور رد پذيرش استى استى

اختلاف ميان ارزش فر انك مالى وارزش فرانك بازر ازانى درماههایى روئن




 وزير اتتصاد و دارايى با حذف بازار دوگانى انُ ارز به اين اوضاع اختصاص يافته
rol

است.

ب) بنظارت برارز،وسيلهُ مبارزه باسفتهبازیىمتناوب برایىتنزل فرانك




يانته است.

اول_نظارت بر عمليات جارى. افزون بر محدوديتهاى تخصيص اسعار بد





 براين، حكم مور

 انتقال اسعار را تمديد كند).
محدوديت مدت پوششش وعدهار انى واردات. اسعار لازم در پیرداخت

 خر يدهاى وعدهاى به دوماه محدود شده است.




دوم ـ نظارت بر تحر كات سرمايه. اصل كلى اين است كه تحر كات عمده


 استقر اضها از خارجه؛
افزايش موقعيت و قدرت ارزى بانكاريا، يعنى فزونى داراييها يا
مطالبات اسعارى بر تعهدات آنها؛
 به طو ركلى به هنگام صادرات دات داده مى شود




 اسعاررا دربازار ارز









 بيشتر ازينج سال به منظر ر حفظ يويوندهاى امتصادى بادوام يا مشاركت در سرمايء شر كتها توانقا
rou

خر يد در بورس مظنه گذارى شدهاند، براى خود تهيه كنند.

ت) تقويت نظارت برارز سالهاى 19AT_14A 1

 زيرند:

ا ـ محدوديت مدت يوشش وعدهاى در واردات به مدت يك مار ماه (به جاى دو

 بود.
 یرداخت واردات نقد را به دست بياورند، به دو روز كار كار (به جانى هشت
r. الزام صادركنندگان به واگذارى اسعار مر بوط بـ به تصفيلُ حساب كالاهاى تحو يلى خود در خارجد
 بفر وشند يا اسعار را قرض كنـندا










 خارجى مظنهگذارى شدهانداند
 - جايزه دربازار اسعارـ اسناد.




 كارتهاى اعتبار (كه در اول اوت l9AF از نو برقرار شده است).

ث) كاهش وسبس لغونظارت بر ارز



 اين اقدامات راجع است به:




 فرانس. تهيه صو رت حساب برحسب اسعار را فر وشندكان خارجى تابه ميزان تقر يبأدوسوم واردات فر انسه تحميل كردهاند.
roo

نظر بنگاهها قاعدهاى بو يره دشوار بود، زير ا اين قاعده، در عمل، بنگاهها را را









مى شود.

 اسعار را به مدت نامعين دراختيار خود دارداشته باشندا

 مىدهد تا:

ــــي تشكيل سرمايد گذاريهاى مستقيم افراد مقيم در خارجه از اظهاريه و اجازهُ قبلى بخشوده باشد؛

- خر يد خانههانى مسكونى دونى دست دوم راد در خارجه آزاد كند؛


 I9V



بهادار خارجى و خر وج اسعار را به بار مى آورد.













 سر راه بنگاهها یديدمى آورد. كارآيى نظارتى آنى ازنو ع فر انسو ى، يعنى تنها شامل



يك هزينغُ مسلم ادارى است است

 اتتصادى داخلى را نبايد ازنظر دور داشت، زيرا ا اقدامات در اريار اين زمينه عدم تعادلهاى خارجى را تصحيحمى كندوبدين سان آزادادسازیى بازارارزرا المكانيذير مى سازد.

فصل دوم

## بازارهاى بين المللى سرمايه

بازارهاى بين المللى سرمايه از دير باز وجود داشتهاند، زيرا اهر هر مر كز مالى كه







 بازاروامواستقر اض پو


 هشت ـ ده سال تمديد شوند (اعتبارات ارويايیى).
 آنها ازهفت تا بيست سال ونشر اسناد بهادار (اوراق قرضا



خر يداوراق بهادارومطمنّن را بر شكلهاى سرمايد







 اولى بازارهاى ارويايى با تنو ع بسيار خراوان تفو ق دارد.

جدول r_ا. ـ بازارهاى پولى و مالى بين المللى

بازار وپولى اروبايیى
اعتبارات ارويايى ميانمدت ودرازمدت
بازارهاى ارويايى
(بازارهاى دادوستد ارويايى)
اوراق قرضه اروريايى
بر كهماى بهادار اروبايايى
اسناد بازركانى اروبايىى
بازارهاى اسناد
اوراق تر ضنُ خارجى
سهام بين المللـلى
(") بازارهاى مالى قر ارداردها
بازارهاى حق انتخاب
(1) بازارهاى قر اردادهاى وعدهاى مالى.
roq

قسمت اول
بازار هولى ارو ايايى و اعتبارات اروپايى بند ا. تعاريف و خصوصيات الف) اسعار اروبايیى (اسعارخارجى)



 استفاده قر ارمى گيرند كهو واسطهُ أ أنها بانكها



 تخصيص مى دهند.
 فر انسو اين دلا منشاء آلمان يا ايتاليا را تسو يه كندا خصوصيات اساسى دلارهاى ارویايى بدين شرح است:
 پيدا نـى كنند؛


 اخير با اعطاى اين دلارها به وام دلارى آنها را فعال آل مى سار سازند. دلارهاى

اروپايیى ماهيت دلار اروپايیى خودرا هنگامى ازدست مى دهند كه در تسو يه با




تصدى كند دلار مى شود' .







 دلالان ارز ازرويداد اقتصادى از مدارهایى پو




\. دلار ارويايمى را بآسانى مى توانيم ازدلار تشخيص دهيم. ن. لك: M. Lelart, Le multiplication européenne des dollars, Banque, novembre, 1976:
ـــدلا رملى دلارى است كه در حساب بازدر بانكهاى امر يكايى به نام افر اد مقيم امر يكايى ثبت شده است؛ ـــدلاربين المللى دلارى است كهدرحساب بازدربانكهاى امر يكايى به نام افر اد غيرمقيم امر يكايى ثبت شده است؛ ــدـلار ارويايى دلارى است كهد درحساب بازدريك بانك غير امر يكايى بد نام فرد غير مقيم امر يكايى ثبت شده است.


 اجازه بدهد افر اد غير مقيم بر حسب اين پو



 استقر اضهای دلارى مى رودد كه درسنگاپیا بدين ترتيب، دربارهُوجود

 انواع مختلف شر كت كننده در دادوستد اسعار ارويايیى را بدين شرح

تشخيص مى دهيم:
() عرضهكنندگان موجوديهاى يولى:

ـ سازمانهاى بين المللى: مانند بانك تسو يهُ بين المللى كه برایى تنظيم بازار











يّيدا مى كند؛
 هدفهاى گوناگونِ زير تقو يت مى كنند:

 بازار يولى يا مالى داخلى تلى تو سعه يافته؛
 نقدينگى داخلى افزوده نشود (سياستى كه ازسال 19\&^1 بارها در آلمان دنبال شده است)؛
 بهرهُ حاكم بر بازارهاى ملى استى است






 خو يش اند. - شركتهاى بيمه (بويزه كمهانيهاى بزرگ سو يسى و ار انگليسى) وامدهندهُ هميشگى در بازارهاى بين المللى هستند؛




שרץ
ب) منشاء اسعار اروبايى وتوسعئ بازار آنها













 سهر دههاى بانكها رادر ايالات متحده در سططو


 اينكشور مشاركت جستند وسهس نشر اوراق قرضهُ ارويايى ثُ را برا انگيختند،


 كار كرده است.



 تهيد كنند.





 ايالات متحده امكانيذير بود.






ب) عمليات






 6. World Financial Markets, avril-mai, 1986.

O7\%

اساسى دارد: يك بازار ميان بانكى و ديگرى بازار وار واسطد


 ديدارى و حتى كوتاهمدت بودند و اين دلا دلارهانى اروپا

 صادرات است.








 همر اهاند.

 قرار باشند:
V. Y.بازاراسعارارويايى بايدازبازارارزتشخيص داده شودكهيو لهادراين بازار، نتدياوعده، فروختهو خريده مى شوند. 8. credit roll-over
_ اندازء بهرهُ عرضهُ ميانبانكى لندن يا ليبور
 (اندازهُ بهرهُ وام دهنده)؛

 اروپيايى است (اندازهُ وام گيرنده)؛



 احتمالى براى وامدهنده تغيير مى پذيردير
 كوتاهمدت انجام گر فتهاندازيك (پتبديل) سر رسيدها






بندץ. معناى دلارهایى اروهايى و نقش آنها

9. London Interbank Offered Rate (LIBOR)
10. London Interbank Bid (LIBID)
11. London Interbank Mean (LIMEAN)
12. spread

V7

منظور فقط دلارهايى است كه در خارج از ايالات متحد متناسب با كسرى آر آر ترازيرداختها بـ گردش در درآمدها آند يا يا فر اتر از از تو زيع مجد



خطرهايى را عرضه بداردارد.







 فر يدمن، بايد بر اثر بر وزگر يزهار ياى مهممدرمكانيسم ايجاديو لمر بو بوط بد دلارهانى اروپايى تعديل يابد.









نمى يابد「.











مى دهد.








 دارند كه سياستهاى ملى تضييقى اعتبار را بـ طر زى فر يبنده با شا شكست موا اجن
ri. برای تبديل ضر يب فزايندهُ دلارهاى ارويايى بـ كييت آزنو نى انجام كُرفته است: F. Woehrling, Le multplicateur del'euro-dollar: élément pour une clarification du mécanisme monétaire international, Chroniques, SEDEIS, 1er novembre 1978.

ศา૧
مى كند. اين سياستها با اين خطر احتمالى روبهرو هستند كه كوششهاى تنظيم

r. بر در سطح مناسبات يولى بين المللى:















 اخير عمل مى كنند تابع آيين نامهُ سختگير انهاى هستند. شـيا شمار سهر دهوهذاراران







 تسويُُ بين المللى مى كوشد بازار را به نظم آورد.

## قسمت دوم <br> بازارهاى اسناد بين المللى






 تجاوز كنند؛

- بر گدهاى بهادار ارويايیى و اسناد بازرگانى اروپايی؟ ـ سهام بين المللى؛ ــــــــازارهاى قراردادهاى آتى و بازارهانى حق انتخاب.


## بند ا. بازارهاى بين المللى اوراق قرضه


 خارجى (اوراق قرضهُ خارجىى).





rVI

 Y/هازاراراوراق ترضهُ خارج





 سو يس است. همين استقر اض اگر در لو گزامبو رك، فر انكفور رت ولندن انـن گاهى مظنهگذارى) شده باشد، يك نشر اروپيايى است و مشمو ل آيين نامدهای

مختلف ملى نيست. در اينجا فقط نشرهاى اروپايى بد سبب سرعت گسترش آنها بـراثر كوششهاى مهم درايجاد تنوع همر اه با توسعه بد شرح زير مورد تحليل تر ترار گرفتهاند.

الف) منشاء بازار نشرهايلى اروهايى وتوسعغ آن در بازار نشر هاى ارويايى نيز همان شر كت كنندگان نار نا




 بانكى تضييقى در ايالات متحد و بد طور وسيعتر براثر فقدان تخصص ور ور
rrr
نآمادگى بانكهاى امر يكايى در استفاده از فرصتهاى تصدى مبالغ مهـى دلار



 وادار كرد تا فزونى عوايد بر مخارج وارديات



 صنعتى كردن خود وام گر فتند.



 جدول بازار اعتبارات ارويايى تفوق داشي




 بيشتر از كشو رهاى اويك بر اراى اوراقي




جدول Y_Y. وجوهى كه دربازارهاى بين المللى سرمايه استقراض شدهاند


 نزد مقامات عوومى يا بانكهاى مر كزى به فر وش رساندهاند.

مأخذ:
O.C.D.E, Statistiques financiéres tableau s.t.













شدهاند (نظام یايايايايى ارویا در نيو يو رك و CEDEL در لو گزامبو رك) .

ب) تنوع در بازار اوراق قرضه


 بسيارى را امكانپذير كردهاند.





 خودشان را مديريت كنند.
rvo
اين انعطاف پذير ی است كه امكان مى دهد انتخابهاى بسيار زيادى دربر ابر





 استر اليا، دلار زلاند نو، كور دن دن دانماركا دريك پول نقش مستهلك كن الندا r r.




 بو يزه در خور يادآورى است است:









15. straight
16. floating rate notes (FRN)
17. mini-max;
 پرداخت ششماه يك بار بد عمل مى آيد.






 موارد زير را تشخيص مىدهيم:

گزينش مدت استقر اض بد كمك دو نو ع حق انتخاب: حق انتخاب




 نافعتر از تنزل اندازهُ بهره استفاد اسناده كند.

 آغاز سال •19^ نشرها برحسب دلار/ ين و برحسب دلار/ / فرانك سو يس بودهاند)؛
اوراق قرضه با حق خر يد بيشتر 「「: حق خريد بيشتر گواهينامهاى است
18. mis-match 19. put option 20. call option
21. currency linked 22. warrant
rVV




 كوين) است كه با قيمت نشر خيلى كمتر از ارزش اسـى جبران شده

است.










 باشند.

 بهتر ين امضا سر وكار دارارند. سند بازركانى ارويايى همان انتقال روش سند بازرگانى rr. حوالئ غزاندارى در فر انسه، ن. ك صفمí or.

بين المللى است. مهمتر ين برنامهاى كه اخيراً اٍ معمول شده، شر كت توسعهُ

 مى توانست افزايش يابد.


 را تشكيل مى دهند.



 مجهوعُاعنتبارات واردن نسازند.



 ايالات متحد به فر وش اين سند امر يكايى با مشاهدهُ مو فقيت اين فرمول بيا به سبب خـي



 سال 19 النتشار يانته بود.
25. revolving underwriting facility (RUF)
26. Euro-notes insurance facility




 براى برگدهاى بهادارو قرارتعهد






 سوى عملياتى در مر زهاى اعتبار سنتى و بازار اوراق انـي قرضهُ ارويايى بازسازى مى كنند.

بند r. سهام بين المللى
 تنگتر ايجاد مى كند. با اين وصف مى تو اي انيم اقدا
 سيميا و جز اينها را يادآور شويم.
27. multiple option funding facilities (MOFF)
28. transferable underwriting facilities (TRUF)
29. borrower's option for notes and underwriting stand by (BONUS)

بند F. بازارهاى قراردادها


احتمالى ارز يا بهر ها است.














 (اندازههای بهره بازار قراردادهاى آلى آتى) آتى آت ارز از همان ابتدا مارا معين شدهانداند.

 30. financial futures

اr. در مورد فر انسه، ن. لُ به ايجاد بازار وعدهاى اسناد مالى در سال 19^؟. 32. interest rates futures market
33. currency futures market

بين المللى لندن در سال 19^9 به افراد مقيم امكان داد تا اين اسناد جديد را بخرند.



 تلقى شدهاند.
قراردادهای آتى درباره́ اسعار شارجى افزون بر قراردادهایى آتى اندازههایى
 شاخصهاى بو رس رقابت مى كنند. هدف اين است كه دربر ابر خطرهاى احتمالى زيانهايى كه ممكن است از


 ميان استراتزيهايى كه بيشتر مو رد استفاده قرار گر فتهاند موارد مىددهيم:

 نر خ ارز قراردادهاى آتى مى فر وشد. - يوشش كننده دربازارخر يد اندازهُ بهره و نرخ ارز دورانديشى و احتياط بهرخر ج مى دهد.
34. London international financial futures (LIFFE)
35. T. Bonds
36. T(treasury) Bills
37. short hedger
^r. ن. لك صفحئ
39. long hedger

- يوشش غيرمستقيم " "، كه يوشش بر اثر انعقاد قرارداد آتى دربارهُ سندى جز

 است، مى تو اند ضر ورا


 تعهد نگران نمى شوند كه طرفين بايد به تعهدات خود احترام برا بغذارند.




 انتخاب بخرد يا بفر وشد.



 يكى تصدى خطرهاى احتمالى (بهطور كلى ارز و و بهره) و ديگر كسب اطـى اطلاع

 وعدهاى معمولى، از يك بازار ار ثانى سریر ستى اتاق پاییاپا سازمان يا پافتداند. نوآوريهاى مالى كه بازارهاى ملى وبين المللى سرمايه رازير ورو مى كنند
rג৷



مالى انتشار يافته، توانستهاند اند به نتيجه برسند







 حتى طى اعتبار خود قر ارداد مالى از تعهدات نسبت با حاصل كرد. بحر ان وامدارى بين المللى درسال 19Ar با بحـران مكزيـك، (اايجاد
 بانكهارا ازاعتبارات ارويايى كنسر سيومى منحرف وآنى آنها را وادار كرده است استا تا



 واسطه گرى كاهش مى يابند.
 احتمالى تعديل كرده است، ارائه مى دهند:
－نو آوريها بر ییییيدگى نظام مالى بين المللى افزودهاند، اما ضمناً در زمينهُ تخصيص منابع آن را داراى كارآيى بيشتر كردهاندا






 نظام مالى سهولت و سرعت بخششد و در نتيجه سياست اندازه هاى بهره بايد تقو يت شود．

「 「 خطرهاى／حتمالى：

 كارآيى، آيا محتمل نيست در بى ثباتى از دست بر ود؟ －نو آوريها حتى نقش بانكها را تحت تأثير قرار مى دهد و در واقع
 بسيار بزرگى داشته باشند و تمام مجمو عه خدمات بگذارند يا به تخصص روى آورند．كثرت وظايف و گشود گى بازارها بهإدار تو كيو و لندن به روى دلالان الن خارجى سها


r^o

سياستهاى مقدارى كمك مى دهند؛ نخست تمايزميان پول وداراييهاى مالى را ضعيف مى كند و تفسير تحول كميتهاى كلى پولى و اعتبارى را دا دشوار

 اندوختدهاى اجبارى)
 تسلط مقامات عمومى بر فر اگرد حذف آيين نامه نياز دارد.

## نصل سوم <br> ترازيرداختها و (اتعادل مجدد)، آن



 مى كنند.

## قست اول

ترازيرداختها

 يك سال در معرض ديد مى كذارد.




 بد دوترازجزئى تجزيه شود:

- ترازيرداختها ميان فر انسه و كشو رهاى آن سوى درياهاى حورزه فرانك؛


 ريش از تحليل عناصر تر كيبى اين تراز تر ور تحو روش شناسى مو رد استفاده برایى ساخت تر ازير داختها ارانه مى شود.

بند I. روش شناختى
قواعد تهيُ تر از دربارهُ عاملان، ماهيت دادوستدها و نيز ثبت آنهاست.

الف) عاملان




 مر كزمنافع خودرا به خارجه منتقل كرده



 عاملان اقتصادى به چه كشو رهايى بايد نسبت داده شوند.

> ب) نوع دادوستدها

ترازيزداختها همئ عمليات داراراى ماهيت مالى يا اقتصادى رادادرادرنظر گر رفتهاست.

r^9

خدمات گاهى به نام دادوستدهاى نامرنى (جهانگگردى و جز اينها اينها) و سر انجام
 تر ازبر ذاختها همحو ن تر ازنامهُ سالانكُ مبادلا

 دردارايى درج مى شود و هر عمل كد به خروج اسعار بينجامد در بدهى به ثبت

مى رسد.
با اين همه، برخى ازعمليات برحسب اسعارو بدصور رت جنس بدون مابازاء



است.

ب) ثبت عمليات
 عمليات در زمانى موردنظر قرار مى گيرند كه اجرایى تسو يدهانى مالى مالى بد
 انجام گرفتهاند، يعنى بيشتر زمانهابيشتر از از تسو يه مو رود تو تو جه





 دورهُ افزايش ارزش اند در اين كار شتاب مى كردند) گسترش يافتهاند.

1. با اين وصف، بخشى از بازركانى بين المللى به شكل تهاتر انجام مى كيرد.
 پذيرش نمايش تازهاى از تراز برحسب دادوستدها انجاميده است.

بند Y. اجزای تركيبى ترازهرداختهاى فرانسه و نمايش مانده هاr
الف) اجزاى تركيبىى
ترازير داختها در جدولى منقسم به دوبخش ارائه مى شود و با موضوعهاى زير سروكاردارد:


 تغييرات اقتصادى را امكانينير مى كنند.


 مى آورد. اين مانده در بالایى (اخط) جداسازى عمليات پولى و غير پولى قرار گرفته است.
 رديفهاى مر بوط به دادوستدهاى جارى و سيس تحر كات سرمايد را ارائه
 () بازرگانى خارجى (ترازبازرگانى) كهنقل وانتقال كالاهال، يعنى صادرات و
r.r. يا تغيير در وضع يرداخت گاه تأخير و گاه تسر يع.


491

واردات را ثبت مى كند. قاعدهُ عمليات مو رد اشاره در (پپ) بند ا، طبقهبندنى

 نمودار مى شوند. نتايج بازرگانى خارجى كه در ترازيرداختى
 مر احل محاسبُّ زير حاصل شده اند




 افزوده شده است.
 مى آيد: عمل نخست مبادلُّ ملزومات نظا
 حذف هزينهُ حمل ونقل بين المللى راازارزش واردات كه برحسب سيف محاسبه شده است، امكانثذير مى سازد.





 درياها - استانهاى آن سوى درياها را درنظر نىى يُيرد و دوم اينكه در دادهمانى خوب/سيف تصحيحاتى بدعمل نـى آورد.

جدول
ارقام گمركى ارقامترازيرداختها


مأخذ:
Notes bleues, Ministère de l'Economie et du Budget: Les différentes statistiques du commerce extérieur, $\mathrm{n}^{\circ} 158$ (16au 22 janvier 1984).


 تغيير كرده باشد، مانندنفتى كه بهمنظو رپا بالايش به حساب بهدست مى آيد.

 مخارج دولتهاى خارجى در فر انر انسه و مخار
 ورود درآمدها و نيز مخارج دولتهاى خارجى در قسمت دارايى ترازدريا انتهاى
0. منشاء درآمدهاى دريانتى، نبايد با تحرك


rar

## گو ناكو ن ثبت شود، و مخارج گوناگو ن و و خروج درآمدها در قسمت بدهى. r) انتقالهاى يكجانبه مر بوط است به:




 دارای اضافى است.
 اينها)، يا پيرداختهايیى كه درچارچیا ارويايى راهنمايى كشاورزیى) انجام گراي


 سرمايدهاى يولى اند.
تحر كات سرمايه برحسب مداي ماري عـي






 خروج وجوه بازتاب مى يابد. همين طور، واريز وام در قسمت بدهى به ثبت

19A0 19AF 19AK 19AT 19A1 19人.

صادرات (فوب) -

واردات (فوب)
خدمات
انتقالهاى يكجانبه Y



+     +         + ماندهُ تحر كات|قتصادى

$$
(1+Y+Y)
$$

$$
\begin{aligned}
& +I V / \Lambda+Y \Lambda / V+F M / V+I Y / V+F Y / V+Y . / Y \text {. } 1
\end{aligned}
$$

 پو (

مأخذ:
Rapports du CNC.

مى رسد، زيرا به منزلهُ خر وج وجوه مو رد تحليل قرار مى گيرد؛ بر خلاف، واريز وامها در بخش دارايیى به حشم مى خو رد.
سرما يههاى درازمدت به دو جزء متمم تقسيم مى شود:

ــرعمليات جزوام/زخارج) تحر كات به اصطلاح خودبهخودى اايجاد مى كنند وبه شكل اعتبارات بازرگانى، وام وسرمايه گذاريهاى مالى انجام مى گير ند كه
pqo

از جمله در اينجا موارد زير را مى توانيم تشخيص دهيم: سرمايهذذاريهاى


 اجرا ادرمى آورند.




(ن. ك بند


 درنگها مطابقت مى كند.

اقتصادى ازعمليات پولى ترار گر ڤتهاند دو جر جزء تر كيبى دارند:
 درنظر مى كيرند: اين داراييها متناسب است با با وامهايى كه بخش با بانكي انـى به افراد



 به وخامت مى گر ايد.
 فرانك براثر عمل مكانيسمهاى زير قرارداردي:
|وضاع برحسب فرانك:


 اوضاع بانكها بر اثر افزايش مطالبات بان انكها از ازافر اد غيرمقيم و كاهشديون آنها، از حيث فر انك بهر برود مى پذيرد؛

 مى آورد. |وضاع برحسب اسعار:






 پولى كشور خود وام بدهندي
 كوتاهمدت بخش عمومى نتيجه مى شو ند و اوضاع خارجى بخش عمومى را ايجاد مى كنند. براى ارزشگذارى تمامى اندوختههاى رسمى به صو رت طلا و اسعار، لازم است تمامى داراييها وتعهدات بانك دوفر انس وخزانيانه در بر ابر خارجه مو رد نظر
rav

قرار گيرند.

ب) نمايش مانده ها ماندهُ عمليات تأمين مالى (تغيير ات پو لیى ) و ماندهُ عمومى عمليات اقتصادی
 كوتاهمدت) بنابر ساخت خاري قراردادهاى حسابدارى در جهت معكوس است:



 مى شود مو قعى كه اينان كاهش مى پذيرند، در قسمت دارايى به ثبت

مى رسند. ترازيرداختّها لزوماً متعادل است: جمع كل عناصر دارايى بر ابر است با با جمع









 جارى و تراز تحر كات سرمايههاى درازمدت را در بردارد.

جدول r.r. ارائه ماندههاى ترازيرداختها

بدهى (خروجها)

واردات
صادرات
r. r. ترازخدمات




「. التقالها
 دريافتى از خارجه: خصوصى و عمومى تراز عمليات جارى ( $1+r+K$ )

F F . سرمايهدهاى درازمدت

 ه. سرمايهدهاى كوتاهمدت (غير بانكى) دريافتى از بخش خصوصى غير بانكى ترازتغيير ات غير يونى (

צ. سرما يههاي كوتاهمدت (بانكى)
داراييهاى بخش بانكى تعهدات بخش بانكى ترازبرداختهاى رسمى (

افزايش اندوختههاى طلا، اسععار، حق برداشت
V. . داراييها وتعهدات بخش رسمى وامدارى در برابر بانكهاى مر كزى مخصوص وجز اينها française.

พ૧૧
نمايش ترازير داختها نشان نمى دهد كه اين تراز براى درك و فهم ارزيك سند
بنيادى است:

- جر يانهايى كه در ترازيرداختها تشر يح شدهاند با با عمليات مختلفى تطبيق



 را آياين مي آورند. ـ ماندهُ كلى تسو يمها تغييرات اندوخته را معين مى كند.

بند

 روى خارج بازشده اسٍ

 اساس، مبتنى بوده بر جستوت وجو





 كد در محدودهُ بر نامهُ ينجم به اجر اجر ادر آمد، درج



مأخذ:
Ministére de l'Economie et des Finances, Notes bleues, 2 avril 1984.
درصد آهنگ سالانُٔ رشد)، فرانسه رادر سال . 19V به ردهُ چجهارم صادر كنندهُ
 هنگام رويدادهاى سال 199^(ماندهُ بازرگانى منفى درسالهانى 199^ و
£०1
 داراى اضافه شد.




 سر انجام براثر فزونى بازرگانى و و افزايش صاني


 جو رى درسطح یايين ودر قر اردادها ها

 بسيارسر يعى كرده بود.





 دادوستدهاى جارى بازتاب می يابد





مصرفى جارى ازحيث كميت و كيفيت نارساييهايى را نشان مى داد ورهزيندها محصولات فر انسوى بر اثر اقدامات مختلف سنگين شده بود (ازجمله كاهش

زمان كار).





 توسعه يافته.




 ترازيرداختهای جارى از از مى يابد اندك فزونى در تر ازیر داختها








$\varepsilon \circ$
بازاررا ازششماهُ دوم سال 19^9 المتو قف سازد. با اين وصف، علل كاهش مازاد صنعتى در ارتباط با مو ارد زير توسعه مى يابند:





 خر وج خالص سرمايه شدهاند
 ©عملياتى جزوا/مها يمى كه به صورت

 غزونى دارند (در نتيجهُ دوام علامت منفى ) و اين وضع با با مو ارد زير ارتباط داردير

ـحجممهم اعتبارات بازر گانى، بو يزه به شكل اعتبارات خر اتد يد كه به خر يداران محصو لات و خدمات خر انسه اعطا شدهانداند
 خارجى درغر انسه فزونى دارد؛


 ماشين آلات. رقم برای جديدتر ين آنها بيشتر است. در در سال
 - ساخت بـ كـك رايانه از خارج وارد كرد كرده است.

بهادار؛



 سازمان يافته اندازه گِيرى شدهانـنـ





 ميزان اين برداشتها كاسته شود (1\&/^اء ميليارد).
 تغييرات پولى به صورت تشكيل مابازاء و بو يثه داراييهاى خار خالص رسمى رسى به
 زير تحول پذير فته|نداند
 افر اد غيرمقيم بر مطالباتى مطابقت مى كند كه اينان درا دراختي





 پانزده روزه ارزهاى خود را به وعده بفر وشند. محدوديتهاى وای وارد بر شر كتهاى


 شده بود موجب وامدارى اضافى بانكها شده است.



 نقد مى خر د و تا خاتهُ عمل بهخارجه به وام مى دهد.

مى كند. بر خلاف، ازسال 9 ا 1 بر اثر وام خارجى تشكيل مـجدد اندوخته وثبات شايسته فر انك عملى شد. وامهاى ((سازمان يافته)) از خارجه همانند آثار نظارت بر ارز كه وامدارى بانكى كو تاهمدتى را نتيجه مى دهد، ورود سرمايههاى كو تاهمدت و درازمدت بار به تأمين مالى اضافى كسرى داد و ستدهاى جارى و بدين گونـه به فـزونى اندوختههاى اسعارى بانك مر كزی منجر شدهاند اند.
 بر ای فر انسه پديدهای تازه است: درخور اهميت پس از جنگگ جهانى دوم این است كه واريز وام ادامه يافت و در اوايل جـمهو ری پنجم زیر تأثير قوه مدحر كهُ زنر ال دوگل كه مى خواست از نو به فر انسه استقلال مالى ــ شر ط لاز ازم براى استفلال سياسى - بدهد پايان پذيرفت. هس از نخستين تكان نفتى، مقامات عمومى، به منظو ر اجتناب از اثر انقباضى برداشت نفتى، دفاع از بر ابر ى فر انك در دورها ایى پر آشوب و تأمين مالى برنامهُ مهم الكتر يسيته دوفر انس، يعنى جانشينى انرزى هستهایی بر نفت، نا گاگزير به وام بين المللى متو سل شدند. اين وامدارى رادر ابتد| مستقيماً دولت انجام نداد بلكه


 مى شود
 بود و فزونى سر يح كسر ى بازر گانى ناشى ازآن بشدت برشتاب فر اگرد وامدارى

 فر انك سرمى زد كه Vrميليارد آن تحت عنو ان بدهى خارجى دولت بود. در همان

Y IY Y. كـ فصل هفتم، قسمت دوم، بند Y.
$\varepsilon \circ V$
 خارجه بد
 گرفته است:


 خزانهدارى را تشكيل نمى دهدوبا در وامدارى كل ادغام مى شود.

 تعهدات اسعارى مطابقت مى كنند




 اما مسئله حقيقى كه آن نيز مشاجرهها و و مباحثاتى را به بار آورده هزينغ


 درصد؛ ليرهٔاستر لينگ r.
 بين المللى، نصل هفتّ، قست دوم، بند بـد

جدول r_ه. اوضاع مالى خارجى فرانسه (به ميليارد فر انك)

19AD 19AF 19AF 19AY 19A1 19A. 19V9 19VF

(1) اسعار + طلا به قيمت بازار

جر يان تحليل شود تا ذخيره. مسئله بر سر شناخت ميزان كلى دين دين نيست بلى بلكه

 برطبق شر ايط ضمنى قرارداد وام.


 كه كشو ر تعادل ترازير درداختهانى جارينى






 فزونى، و ازديگرسو تأمين تصدى دين را ما مطر حمى مى كند.
$\varepsilon \circ 9$

تحول بازار سرمايه امكان داده است تا: © بنگاههایى خصوصى ساختار دين خو يش را بازسازیى كنند: درواقع، از از


 وام گير دى در شر ايط بهتر مبادرت ور ورزند
 واريز كند، يعنى:






بود؛

- وام Y ميليارددلارى ازعر بستان سعودى كه درماه اوت 19^01 واريزشدهبود.




 اكثر يت جديد صورت پپيرفته است.

10. دين خارجى دولت فقط جزء كو جكى ازدين خارجى فر انسه است كه دريايان سال 19^ه بـ 90/0 ميليارد د'ور سرمىزد.

 مى كنند. بدين سان، دونو ع بنيادى مكانيسم تعادل مجدد بـي بـد دست آمدهاند:
 كلاسيكهاى جديد؛
ــمكانيسمهاى ناشى از تغيير ات درآمد يا آثاردردآمدى كه تحليل كينزى مو رد استفاده ترار داده است.



 يكديگر بنشينند يا حتى يكديگر را به وجود آورند
 شر ايط موفقيت تضعيف يا تقو يت پولى تكميل شود.


 برخلان تغيير ات كاهش ارزش و افزايش ارزن تصاعدى تر، شكانهاى ارزى آشكارنر ى را آديد مى آروند.
17.G.Marcy, Economie Internationale, coll. "Thémis", Paris. PUF. 1972,p. 361.

そ川

بند ا. تعادل ترازيرداختها با تغييرات قيمت



 دوم از تغيير ات نرخ ارز ناشى مى شوندير

الف) تعادل مجلدد و خود كارترازيرد/ختها در درنظام چو ن تر ازير داختها

 تغيير یديد مى آيد.
 مى آورد: فزونى صادرات كشور هِ پرداختى

 صادرات مى كاهد و به اين ترتيب بازگر وري در حالت تنزل فر آورى ملى، فراگر آردوارونه پديدارمى شود تسو ئ كسرى، كاهش حجم پولى، تنزل قيمتها مقايسهاى بهو وجودمى آوردوبه طور رخود كار كار برصادراتمى افزايدوبه اين ترتيب موجب بازگشت تعادل مى شود


 اوضاع كامل رقابت مى تو اند نمودار شود.

ب) تعادل مجدد و خودكار ترازيرد/ختها در نظام رواج اجبارى و نرخهاى انعطاف بذير ارز







 خارجى راگر انتر مى كندوبه اين ترتيب صادراتملمى تحر يك مى شودوراردات متوقف؛

 صادرات را دهار سستى میى كند.




 ("جايزهُ صادرات)، را نابود سازد.

بند Y. تعادل ترازيرداختها با تغييرات درآمد


$\varepsilon \mid r$

رابينسون و متزلر ) اين تحليل را تكامل و توسعه بخشند. اين تحليل مكانيسم

 ايجاد اثر فزايندگى دردرآمدملى نمودارمى شود كه به تعادل مجدد تر ازير ايرداختها ككك مى كند.

الف) درآمدتعادل در اقتصاد باز


 محصو ل ملى) از دو جزه تر كيب مى يابد:
$\mathrm{R}=\mathrm{C}+\mathrm{I}$

 $\mathrm{R}=\mathrm{C}+\mathrm{E}$
سنجش همسانيهای (Y) (Y) همسانى لازم ميان پس انداز وسرمايهگذارى را نشان مىدهد.
$\mathrm{I}=\mathrm{E}$
اما مدار اقتصادى نمى تو اند متعادل تلقى شود مڭر اينكه تساوى ميان پس اندازر سرمايد گذارى در آغاز دوره (بهاعتبار آينده) را رعايت كنيم. بنابير اين اين فقط هنگامى كه ميلهاى پسا انداز وسرمايه گذارى با با يكديگر تلاقى كنى آند تعادل بهاعتبار آينده استقر ار مى يابد. اگر اينان با هم انطباق يابند و:

به اعتبارآينده باشد، مكانيسم ضريب فزايندهُ سرمايهگذارى I>E تساوى پس انداز و سرمايه گذارى بداعتبار گذشته را با با افزايش درآمد آمد تأمين مى كند و از آنجا پس انداز اضافى بددست مى آيد؛

I بداعتبار آينده باشد، مكانيسم ضريب فزايندهُ سرمايدگذارى I


 تعادل مدار اتتصادى تساوىميان سرمايد گذارى وِس اندازبياعتباريآينده است: $\mathrm{I}=\mathrm{E}$
دوم_شر ايطدر اقتصاد باز.در اقتصادبازار تعيين تعادل مدارمتضمن اين است





 اقتصادى بهنظر مى رسد، بنابراين بايد ايدازتقاضا درآمد ملى تعادل چنين نوشته مى شود: $\mathrm{R}=\mathrm{C}+\mathrm{I}+(\mathrm{X}-\mathrm{M})$

كه X نشانُ ارزش صادرات و M ارزش واردات است. شرط تعادل بد/عتبار آينده پس از اد ادغام خارجه به صور ارت زير درمى آيد: I $+\mathrm{X}=\mathrm{E}+\mathrm{M}$
برطبق اين معادله، تعادل كلى متضمن تحقق تعادل خارجى نيست بلكه:

ــ اگر تراز خارجى كسرى دار (M>X)، فزونى سرمايهگذارى بر پس انداز

 سرمايد گذارى بر ابر با ميزان مازاد خارجى را اليجاب مى كند.
§10

ب) نفوذ خارجه دردر درامد ملى: ضريب فزايندهُ بازرگانى

 $\Delta R=K . \Delta I$
K كه نشانُّ تغيير اولئُ سرمايدكذارى است و نتيجهُ آن ضر يب فزايندگى است كه



 براثرغر اگردى مشابه با فزايندگى سرمايـى
 معين كنيم. اثر ضريب فزاينده كه صادرات به اجرا گذاردرهاند به سهم افزايش درآمد آمد


 مصرف (محصولات داخلى) را به گو نهُ زير معين مى كنيم:

- ميل متو سط به واردات

$$
\text { m= } \frac{\Delta M}{\Delta R}=\text { ميل نهايى بد واردات }
$$



 ارزش ضريب فزاينده، دراقتصاد بسته از تساوى زير بهدست مى آيد $K=\frac{i}{e}$ كه e بد نشانهُ ميل نهايى پس انداز e (
$K^{\prime}=\frac{1}{e+m}$
تحليل ضريب فزايندهُ بازرگانى خارجى قابِل مابل مقايسه بـا ضر يب فـزايندهُ

 ميلهاى نهايى به پس انداز و به واردات تغيير مى كند.

## ب) آثاردرآمدى وتعادل مجدد ترازبرداختها









 تغييرات درآمد در هر دوره با ورود جر يانيانها
 صادرات الف مبيّن رشدى برابر بار با واردات ( $ا$ برات دورهُ نخست كاهشى برابر با با درآمدب ب دوره́ دوم كاهشى در واردات ب
 تقسيم كردهاند. تحليل هسجنين مى توانست بريائه تغيير تحر كات سرمايه انجام كيرد.





 فر اگرد كلى است: تعادل هنگامى بددست مى آيد كه تساوى زير برقر ار بر باشد $I+X=E+M$
در اين صورت، تعادل كلى مى تو اند همر اه با عدم تعادل خارجى وري وجود داشت باشد. بدين گونه است در مو رد كسرى خارجى هـى هـر اه با با فزونى سرمايه گذارى نسبت به پس انداز. سرانجام، هنگامى كه اقتصاد در اوضاع اشتغال كامل است، تحليل آثار


 مر بوط به قيمت است.

بند 「. شرايط موفقيت تضعيف يا تقويت يولى


 فراوانتر ازیديدهُ دوم بوده است.
 جاب اول، تهران: انتشارات سروش، صفحגُ بوه وادامه، شكاف تورينى.

## الف) شرايط موفقيت تضعيفب يولى


 جذب اراثه شده است.






 تغيير ات نرخ ارز) بستگى ندارد، بلكه افزون برآن بار بد تغيير مقاديرى كه واقعاً صادر يا وارد شده، وابسته است.






 كشش همچون نسبت كيان تغيير ات تقاضاى برحسب درصد و تغيير قيمتهاى صـادرات (Px) برحسب درصـد تعر يف

 اول، صفحئ . .
\&19

مى شود"

 است، زير ا بازارهاى خارجى از از محصولات فرانـا انسوى اشباع شدها
 فر انسه ايجاد نخواهو اهد كرد. r. r. كشش تقاضاى واردات فرانسه نسبت به قيمتها. اين كشش همشحون نسبت ميان تغييرات تقاضاى واردات فر انسه برحسب درح درصد از منشاء خراء خارجه




 عرضه محصولات فرانسه مشابه با محصولا

 جان رابينسو ن را رهنمون شده است تا تضيُّ بهاصطلاح كششهایى بحرانى را بيان كند؛



$$
e=\frac{d X / X}{d P x / P x}
$$

r.r.

$$
. e=\frac{d M / M}{d P M / P m}
$$



 اثر اختلال/انگيز یديد مى آورد.
به ديكر سخن، براى اينكه تضعيف مؤثر باشد، دو شرط لاز الوم است:

 واردات آن كه برإيش گرانتر تمام مى شود، عدم تعادل اولئ تراز تراز بازرگانى را را




انعطاف نانیذير است.


 از جمله ساختار و سطع توسعه قرار داردارد.

 واكنشهاى ممكن طر نهاى بازر گانى را درنظر نمى گيرد. الما تحا تحليل اين عناصر گوناگون براى تعيين احتمال مو فقيت تضعيف لازم است:
 تضعيف به شر طى مى تواند تحققى يذيرد كه ساختار

 مى كند. بهطو ر كلى تر، اثر تحر يك تضعيف درصدور دردر صو رتى مى تو اند نـودار

EM|

شود كه اقتصادملى دراوضاع اشتغال كامل نباشد. اگر ظر فيتهاى تو ليدى آماده




 روان شناسى ناشى ازناشنا

 با خر يدهاى سفتهبازیى و ذخيرهسازي

 است و حنين شد در فر انسه به هنگام تضعيفهاى دسامبر ا9 ا9 ا و و بو يره اوت اوت 1999؛ تضعيفهايى موفقدر اوضاعىى كه آثارتر ويج وتشو يق صادرات بادوام
-واكنشهاى احتمالى طرفهاى بازرگانى: محتمل است اينان تضعيفرا هما هاند












برحسب كشو ر ودوره مى تو اند متفاوت باشد: سر يع است بد به هنگام تضعيفهاى

 سالهاى 19A1 و 19Ar).


 اراثه شود:
$\mathrm{R}=\mathrm{C}+\mathrm{I}+(\mathrm{X}-\mathrm{M})$
اگر A را جذب داخلى، جمع مصارف و سرمايد گذاريها (B) را ماندهُ تراز بازركانى بناميم مى توانيم چحنين بنو يسيم:
$R=A+B$
23.f. G. Marcy, Economie internationale, PUF, 1976, p. 459.

Er

و در نتيجه:
$B=R-A$



 تراز چحنين نوشته مى شود:
$\Delta B=\Delta R-\triangle A$
ا . آثاردرآمدى. تضعيف سبب|فزايشدردر آمدناشى ازاشتغال ناقص منابع




نهايى به مصرف و به سرمايه گذارى).









 به خرج (a) بكاهد و اثر اشتغال ناتص منابع مو افق با بر قرارى مجد مجد تعادل خارجى را ايجاد كند.〇ثروابسته بدرابطئ مبادله: تضعيف مى كوشدرابطهُ مبادله را بدتر كندودر

نتيجه تشديد كاهش درآمد را بـبار آورد و در راستاى وارونهُ اثر پيشين روى


 مساعدى روى ترازيرداختها دارد:

ـ اگر 1 باشد، گرايش به تعادل مجددرا هنگامى نشان مى دهد كه اثر اشتغال ناقص بالاتر ازرابطءّمبادله| است؛ درحالت مالت مخالف، گرايش به تعادل مجدد وجود

ندارد.
ـ ــ اگر a>1 باشد، گرايش به تعادل مجدد هنگامى يديدار مى شود كه اثر اشتغال ناقص كمترازاثر رابطءّ مبادله است؛ در حالت مخالف، گر ايش به تعادل مجدد وجود ندارد.

 كنند. مراد از آثار مستقيم روى جذي كاهي ناشى از ترقى قيمتهاى داخلى در نتيجهُ تضعيف است. اين آثار عمده به شر ح زيرند:

اثر موجودى نقدينه: تضعيف ترقى سطح عمومى قيمتر ابد بارمى آورد كه





 هولى تو زيع درآمد را بهزيان مزدبگير ان و صاحبان درآمد ثابت و به سود

گر وههاى داراى ميل ضعيف بد دصرف (صاحبان منافع و دولت) تغيير


 تغيير ارز در يك تحليل واحد وارد كند:

- تحليل برحسب جذب استفاده از كششهاى قيمتى را ايجاب مى كند. كاهش



 بس بالا باشند.
 تغيير ات نسبى نيز بهوجود مى آورد كه: ©
 بدوجود مى آورد؛




 199.






ب) شرايط موفقيت تقويت بولى
 برخى شر ايط در باب آثار قيمتى و آثاردر آمدى به قيمت تقاضاهاى خارجى صاريا صارات ور تقاضا
 بايد متناسباً اپياين بيايند؛ بر خلاف، وارين اردات بايد در بر بر ابر تنزل قيمتهاى وارداتى افزايش يابد.

 تأمين است.













## £YV

 مى كوشند فايق آيند.

فصل حهارم

## نظام يولى بين المللى





 تأمين تسو يُ بيشتر ين بخشا از از دادوستدها

 نظارتى بر آن برقرار كرده باشد


 ديگرى با گزينهاى ازميان نرخهاى ثابت ارزونرخها

الف) كزينش بايد' يولى مرجع
براى آنكه تبديلهاى مختلف ميان يو لها آسانصو رت گيردمى توانيميك مرجع از

1. standard;

ميان پو لهاى ملى تعر يف كنيم. اين مرجع بهع عنو ان يايه نسبت بهديگر پو لهاى ملى بدكار مى خو رد.

 (1)
 r
 r
 مى شود.
(F


 نيافته است.

ب) كزينهُ ديگر ميان نرخهاى ثابت ونرخهاى شناور


 يذيرش به غلط نظام ارزهاى ثابت هم نار ناميده مى شورد

\&

قرار گرفته است. اين نرخها آزادانه در سطحى معين مى شوند كه عرضه و تقاضاى اسعار را با يكديگر برابر مى كند.






 پیشنهادهاى اصلاحى بسيارى را فراهم آورد كه در قسمت سوم اين فصل يادآورى خواهند شد.

قسمت اول
نظام بايه طلاء


 درنيامد. عناصر مشخصهُ آن به شرح زير است:

ا. گردش آزاد داخلى و خروج طلا؛


 مقادير طلاى مرد تقاضاى هر خر يدار را به همين نرخ بر بفر وشد. واحدهاى

پولى ملى بر اثر اين عمل قابل تبديل بهطلا بودند.

بند ا. مكانيسم بايه طلا



 دو فرضيُ را به ترتيب يكى پس ازديگرى بر برسى مى كنيم:
 واردات محصولات انگليسى بر صادرات محصولات فر انس انسه به انگلستان






 تسويم بدهى به ليرهُ استرلينگ استا

 حمل و نقل و بيمدُ ناشى از ارسال سكههاى فلزى به انگانلستان.
 لير: استرلينگاست.
$\varepsilon \mu$
خر وج طلا سبب كاهش حجم چول، بر اثر اعمال نظر يُّ مقدارى پو پو و

 كسرى اوليه بهطور خود كار جذب مى شودا
 صادرات محصولات فر انسه به انگلستان بر واردات ازمنشاء انر اين كشور
. $\mathrm{X}>\mathrm{M}$ )
اين فزونى منشاء تنـزل قيمت اسعـار خـارجى (بهـرهره) است؛


 تنزل، بيشتر درخوا است پردان اخت

 فر انسه.

 صادرات را دشوارتر مى سازد مى شود. فزنى ترازير داختهاى جارى و و تعادل آن لزوماً تحقق مى يابدا

بند Y. نتايج داخلى و خارجى كار كرد بايه طلا دونتيجه از اين مكانيسمها به دست مى آيد

 8. gold points.




 در يیى داشت. ثبات ارزها و تعادل دوبارهُ ترازها پیشرفت و تر تر تى منظم را در بر بازرگانى



بخو بی تأمين مى كرد پس چرا 1 به كنارنهاده شد؟
 ايجاب مى كرد كه مقامات يولى تنزل قيمتهاى داخلى رانى رادر حالت انتقباض ورو






 |فزوده مى شد. افزون بر اين، تحليل پرد اختهاى بين المللى نشانمى دهد كه اين پرداختهادر

 متوتف كند.

हल。
واقعيات نقط بر اثر تحر كات طلا تأمين نشده بود: عمليات اعتبارى بانكهاى


 الگوى انگلستان و نيز براثر اهميت مالى مركز كـي لندن به وجود آمده است.

 بازرگانى و جر يانهاى سرمايه تأمين كرده است است سر انجام، جنگ سالهاى






 ماندهها را به طلا تأمين كنند.

قسمت دوم
"(آبايه ارز طل)"()
پِايه ارزطلا كه یيش ازجنگ جهانى اول نيزمو رد استفاده قر ارداشت، نخستين



 بنابراين مى توانيم آن را بد پيايه اسعار طلاه، بر كردانيم.

تجر بُم مهم خودرا بين دو جنگ بنا بر لزوم تطبيق پايه طلا ديده است. تجر بهُ بُدوم زادهُ خواست بازسازى نظام پولى بين المللى پس از جنگ جهانى دوم است.

## بند ا. تجربهُ ((إيه ارز طلال)ا) بين دو جنگ



 مانع كردند و به كاركرد آن آسيب زدند، اجتناب وزريندي

## الف) بذيرش بايه ارزطلا



 افزون بر آثار داخلى بيامدها






 احتمالى صرف، خود

 بين المللى شامل مشخصات زير را توصيه كردند:
 قابليت تبديل يو لها به طلا فقط به طور ج جزنى و ور بر برابر شمش طار ابلا قابل اجر است. اين نظام به نام پايه شمش طلا

 ارزن پول را تشكيل مى داد؛






 انگلستان جبر ان گشت. اين اعتبارات بهد دلاروبه ليرهُ قابل تبديل به طلا اعباع اعطا

شده بود.
 ميان كشو رها برقرار شد. برخى كه پو هو لشان به طلا قابل تبديل بود (ايالات


 غيرمستقيم باضابطهُ اسعار كليد و عمدتاً دلار برقرار بـر بود

## ب) ايجاد دستهبنديهاى بولى



13. gold bullion standard

 راازنو برقر ار كند. اين تصميم ناشى ازانگيزهدهاى


 انگلستان ياييُ طلارارها كرد 10 درآمد:

- انگالستان باشر يكان عمده بازرگانى خودكه پو لهايشان رابابدرصدى همسان







طلا (فرانك و دلار) دخالت مى كرد.

 كينزبود كه بشدتازسياستا
 سر انجام همان طلاست، انتقاد مى كرد.

14. gold standard act.
15. شناورى با سرعت افت •r٪ در ارزش آن را آشكار كرد. 16. fonds d'egalisation des change
\&rq

دوم - بحران هولى در آلمان: به سوى تشكيل يك دستهبندى رياضت

 آلمان بود. در عمل، تاريخ دشو ارينى جنگ مىرسيد: نارضايى دربرابر تراريارداد وراد ورساى، مبارزات















 اساسى نظام رياضتى مبادلات شد و نظام نازى را حكرار اركفرما كرد.

سوم-تشكيل وتلاشى دستهبندى طلا.در سال • 19 19، بحر ان اقتصادى از
 ميان بانكهاى مختلف اين منطقه، بد اروپاى مركزى گسترش پيدا كرد.

جدول F F. . احتضار يك بول: مارك

ارزش دلار بر حسب مارك


برخلاف، فر انسهدر اوضاع بسيار مساعدى بود. با اين همه، طلى دورهُ چِس
 فرانك شد.




 از بحرانى كد ايالات متحد به اروپپا بسط داده بود جايگاه رهبر یى را به

حكومت وحدت ملى




مأخذ:
R. Renichi, Le système monétaire international, Les Cahiers français, $\mathrm{n}^{\circ}$ 153, nars-avril 1972.

دست آورد در سال 194 بلثزيك، هلند، سو يس، ايتاليا و لهستان را در

 سياستهاى انقباضى را ايجاب میى كرد تا امكان يابند كشو رهاى تضعيف كننده (گر وهبندى استر لينگا) به صادرات خود ادامه





 طله ${ }^{19}$ مو رد تصميم قرار گر فت. اين دستهبندى با تضعيف فر انسه ادامهُ حيات نداد.

ب) شكست (إبايه ارز طل)"








 طلا از يّشروى اين بحر ان جلوگيرى نكرده و محتملا بم انتشار آن كـك

 ميان افراد خصوصى اعمال شين شدر
 كاهيد.

رساندهاست. فرانكلين روزولت كوشيد اقتصاد امر يكا را با مجموعهاى از







 تمركز بيشتر ازنيمى ازذخير هُطلاى جها
 انجاميد كه ايالات متحد ، طلا را جذب كند، يعنى ايجادكنندهُ عدم تعادلهاى دون جديد باشد.
بازرگانى بين المللى ازتقسيمات فضاى پولى



دلار، يعنى رقمى كمتر از سال 1919 19، بالا رفت.






 طلاى خود تعر يف شده است است الئ


تشكيل حوز زُ استرلينگُوسيسدستهبندى رياضتى در آلمان همر اه با نظارت بر



 خردهگير يهاى عمدهاى را كه تو انستهاند بر آن وارد سازند استنتاج مى كنيم.

الف) تحول بايه ارزطلا













 مى برد و بدين سان تفو ق دلار، يگانه پو ل قوى آن دوران آن ران ما مجاز مى كرد.

モ₹0



مو رد پذيرش قرار گر فت.


















پول اصلى اندوخته رسميت مى داد.
 را به پو لهاى خارجى و بد نرخهاى ثابت ابت ارز تأمين كند (مادهُ ششم اساسنامهُ



صندوق بين المللى پول). ضر ورت قابليت تبديل دربارهُ قابليت تبديل خارجى است اتتصادهاى ملى و گسترش بازرگا










مى شد. اين اصول مر بوط به قابليت تبديل، در عمل، دو نوع پول ايجاد مى كرد:
يكى، پول فوراً قابل تبديل به طلا يا دلار؛

خود قابل تبديل به طلا بود.
 صندوق بين المللى يول، مأمو رالزام بهرعايت ثبات نرخها
.MIF






そ£V

مگرتصميم به نقض قانون در موردى كه صندوق مىتواند در دانـ حالت (عدم تعادلهاى بنيادى)، بدان رضايت بدهد



 گوناگون عضو، متناسب با سهمشان در بازرگانى جهانى (سهميدها) اعطا




 نرخهاى ثابت ارز ناشى از اجر ایى توافق برتن وودز بودند.

دوم - مر حلدهاى مختلف تحول يايه ارز طلا. دو مر حلُّ اساسى با با دورهُ نخست

 حياتى به تجهيزات امر يكايى داشت و در نتيجه صادرات امر امر يكا و و فزونى انـي

 بين المللى درآمده بود وبدين سان، وظايف يول بين المللى را به عهده كر فت، الما

 مشاركت كند (نخستين ترميم در اساسنامنمهاى صندوق بين المللى يولي).

به هيجِ وجه به منزلُّ يول اندوخته بدكار نمى رفت، زير ا فزونى دايمى تراز ازامر يكا


 اينكه بهاروياى فاتددلاراجازيز داد داد تا به كمك نظا كند، در نظر داشت يیِ و خم تحو لیا













 استفاده سنجيده از ارزش متقابِ اريل اين كمك. كمك مستقيم عبارت بود ازهدايا و وامهاى دلارى تخصيصى دولت ايالات
 GARIOA كمك مخصوصى (Government Aid and Relief for Import in occupied Areas) دريافت بى كرد كه برای بازسازى آلمان، داراى امهيت جشـكيرتر از كمك مارشال بوده است.

そะq


 شرح زير بود:

 مى گرفت و بنابراين با مالياتهاى وصولى الى از مؤديان امر يكايـى تانى تأمين مالى

مى شد؛

 مابازاى كمك يا ارزش متقابل آن را تشكيل مى داد.



 برای سرمايه گذاريها FI/V

 آن به فر انسه اختصاص در يا يافته است"

 قابل واريز بود.



سو سى كشو رهاى اروپا و به منظور بازسازی سرمايهُ توليدى اروپا را تشكيل
 مى بخشيد تا ميان خود همكارى كنند. افزون براين كمكهاى انبوه، در سال 19\&9، ايالات متحد و صندوق


 (




برقرار شد) مو افقت كرده بود.

 دوباره تشكيل دهند. در آن زمان، تراز باز بازرگانى امر انر يكا









 نداد (ن. كُ ضميةُ همين فصل).







 خروج سرمايههالى خصوصى را جـرا جبران نكرده است است.



 رئيس جمهو ر كندى كو شيد ازراه (اميز گرد كندى) "r
 بياورد و صادرات امر يكا را فزونى بخشي




 مر بوط به جنگى ويتنام تشديد شدي



بودند، ازاينكه دلارهادرصدى بيش ازيّشمهمه ازاندوختهُ آنهارا تشكيل مى داد


 مر حلهُ عمده به تبديل ناذِير
 آزاد طلا، بو يزه در بازار لندن







 خود را مى فر وختند. بدين سان، مداخلا







 در بازار لندن بيرامون برابرى رسسى قرار ركر رفتهاند.
sor




 سال 190V فقط • 1 ميليارد دلار موجود میى داشت.





 مشترك طلا بود.

 بازار نخرند و براى جايگز


 ديگر بازار طلاى پولى كه قيمت هر اونس طلا در آن به هـ ها دلار تضمين





 شوندديگر نمى توانست ازخخلال
 اينان مى تو انستند به تبديل آنها به طلا توفيق يا يابند
 كشو رهاى زير نفوذ ايالات متحد آزادى عمل كامى امل داشت اشتند. دلار، در عمل، يك يول غيرقابل تبديل شده است.




 دلار پس از يك دورهُ شناورى تضعيف شد.

ب) انتقادهاى وارده بر هايه ارز طلا




 رامنـاى لندن هر كونه راه دادوستد را مسدود مى كرد.



 برسد براى جبر ان كسر يهايى كه ترازير انرداختهاى امر امر يكابه سود آنها








 سياستهاى مقامات پولى و عدا كشو رهاى اقمارى مختل شدهاند.




 مى دهد؛ بانكهاى بازر گانى كه نقدينگيهاى اضا


 مى نهد تا تعادل ترازيرداختهایى جارى بازگردیرد.

كسرى ترازبا اتدام بد خر وج اسعار حر كات وارونه، يعنى تقليل حجم پو ول،

「 「













 حالت كسرى براى كشور مر كز كشو رهاى اقمارى.



 ملى مى فروشد. جنين سياستى نياز به اندوختههايى طلا واسعار دارارد اما بـ سبـ سبـ
§OV

ماندٌ كسر ى تراز قبلا از اين اندوختهها برداشتهايى شده است.



 تعادل دوباره را تحميلمى كندولى اين تعادل اندوباري

 موفقيت عمل تضعيف است. © مورد كشور مركزن:









 مى بايست حدى بشناسد.
(ب) بايه ارز طلا، ابزار ايجاد كنتدهُ تورم و اثرتسلط اس است



 ترازيرداختهاى امر يكا را مى توانيم به شر ح زير تحليل كنيم:

كسرى امر يكا خر وج اسعار و درنتيجه كاهش حجم انقباضى ) رابهبار مى آورد؛ كسرى امر يكا به انباشت مانده اندها
 آنها مى شود.

 امر يكا امكان مى دهد تا تا وامها


 كه كشو رهاى اقمارى ايجاد كردهاند، به حساب خرا خود قر ار مى دهد



 و بدون برداخت بول خريد كندر). ن. كـ J. Rueff, Le péché monétaire de l'Occident, Plon, 1971.


 سرمايكذذاريهاى مستقيم المر يكا در ارويا تبديل يانتهاند.
\{09
 عمل، ماندههاى دلار در يكى از راههالى زير بد كار مىیروند:

ــيا بانكهاى مر كزى ماندههاى دلاررا به طلا تبديل مى كنندو به اين ترتيب منابع ايالات متحد از حيث طلا را به تحليل مى برند بـد
 تو رم جهانى را تشديد مى كنند.
(پ) بايه ارز طلا برتضاد استوار است






 از هدفهاى داخلى تابعيت مى كند، خطر ناك اك استي معايب پايه ارزطلا ناشى ازع ازي كشو رمر كز است. نشان داده است كه:
^r. اين تضاد كاه موسوم به(نقيض تريفن (Triffin)،راروبر تريفندر كتاب خودابرازداشتهاست. Le crépuscule de l'étalon de change or, 1960.:



تهيدُ اندوخته (نقدينگيهاى بين المللى) نقط به سياست امر يكا بستگى
داشت؛





دراختيار ادامه داده است.








 ناشى شد. قسمت سوم
برنامههاى اصاح نظام پولى بين المللى

 ناظر به اين ايجاد را در سه بند به شرح زير يادآور مى شو شو يم:

- يول تحر يرى بين المللى؛ - نرخهاى شناور ارز.

بند ا. بايهُ يول كالايى


 تشكيل بدهند.

الف) نظام نوظهور بايه طلا
 برخى ازانضباطهاى خاص پاي






 اضافى محاسباتى ناشى ازاين اقدام در جذب دلارها
 كه حفظ قيمت طلاى پولى درسطحى اندك بالا'
(اين راه حل را هليرن (Heilperin) و ریى هرود (Roy Harrod) توصيه كردهاند.



 مشهود در بازارهايى كه بيشتر صنعت نمايندگى دارند، طى سهماه آخر محاسبه كرده است.


 برخلاف، دلايلى عليه ارزيابى دوبارهُ طلا درحا





 را تشديد مى كند.



 جنو بى جاى گر فتهاند.

ب) نظامهاى يولي مبتنى بر بايه ـ كالو


 مقدارى محصو لات پايه، متجانس، ضا پايع نشدنى
 ميزان نقدينگيهاى بين المللى انطباق برقر ار كند. اين نظام كه مندس فر انس و

## £7

شارل وارن يعنى سازمان بازارهاى اوليه مبتنى است.

## بند 「 . ايجاد يك بول تحريرى بين المللى



 اجتناب شود.
براى ايجاد بول بين المللى براساس طلا يا فا فاقدهر گونه اتكا بـا به طلا وفقط با
 پیشنهادهايى شده است.

## الف) واحد جمعى اندوخته





 رقيب و هماهنگ ايجاد عناصر اندوخته يا تسهيلات ات اعتيات اتبارى تنظيم شود. مركز طلاست). واحدهاى جمعى اندوخته را يك مؤسسهُ نشر (مثلا بانك تسوئر
42.c.f. Warin, Un étalon monétaire contre la faim, Paris, Ed. Universitaires, 1966.
43. collective reseve unit
.ط طرحهاى يولى فرانسه كه در اين جلسه ارائه شدهاند از انتقادهاى شديدى ناشى مى شوند كه زنرال دوكل برنظام یايه ارز طلا وارد كرده است.






 برخو ردى صو رت گيرد.

ب) تأسيس مراكزاندوخته تأسيس مراكز اندوختُ بين المللى ايجادكنندهُ نقدينگى درسطوح ملى يا ارويا توصيه شده بود.
 بين المللى متضمن ايجاد يك سازمان بين المللى مأمور ايجاد نقدينگيكاريهاى






 باقى مى ماند.با اين همه، مادهُ ه•1، هـكاردى بانكهایى مر كزیى و نيز تعهد
45. R. Triffin, L'or et la crise du dollar, PUF, 1962.


$\{70$

كميسيو ن به اراثه توصيدهايى به شوراى وزيران براى كمك به هميارى پو پولى را



 جامعل ثابت كرد و از آن طرحها


 اروپا مى پذيرد. اين طرح نوعى تصد





 قابليت تبديل صو لها، حذف حاشيد نوسانى

مر كزى است.













 بين المللى جايى داده شده بود

بند
نظام ارزهاى شناور، مدتى درازبا



 مبادلات بين المللى يرهيز شوديا
 تعادل خارجى تأمين شود. اماثبات ارزيارْا
 ارزهاى ثابت منجر به اوضاع ناإيدار شدهاند و باريه ارزهای شناور برترى دادهاند^^

FV. FV. ن. لـ صفحهُ FA F Plaidoyer pour la flexibilité des taux de change, Economie appliquée. Genéve, Droz, 1970, archives del'ISEA, t XXIII $\mathrm{n}^{\circ}$. 1.

الف) معايب (رزهاى ثابت


 وضع ترازير إاختها باشند. بنابرايراين، نوسانها












سطحى مو افق با منابع ملى يارى میى دهد.





 مى آيند9‘، الما اين تعادلهاى دوباره نقط ازطر يق مهلتهاى زيان آورودرسطوح
 ارزه، بكنرد و نرخ ارز تطبيقبذير يا تحت مديريت را بيذيرد.

لزوماً تأمين كندهُ تطبيقهاى دلخو اه حاصل مى شو ند: () مهلتها. مقامات سياسى در برابر سكوت عمدى افـي انكار عمومى بدآكاه عمل تضعيف را به تعويق مى اندازند و گاه سياستهاى ديگر (تغيير تعرفدهار ارياى

 است، اين كار را به اجرا بخذارند. تضعيف كه در نامنا
 شديد در تورم شود و از تأثير بيفتد ${ }^{\circ}$.



 كشور دارندهُ مازاد بازرگانى اندوختى خطرهاى احتمالى تورم گسترش مى يابد وند و درانـي جبر انى رهنمون مى شود.〒 「
 غير مؤثر وزياده مهم با اين خطر احتمالى همر اه است است كه آثار (ااختلال انگيزه، را يديد مى آورد و اين شكست عمل تغيير برابر ى را مى رساند.

ب) كيفيات شناورى ارزها



 -0. ن. لـ صفحه (FY.

โา9

نرخهاى ارز نوسان ايجاد كنيم و حه درجاتى از آزادى را می تو انيم برای اين اين


زيرند:

 اين نظرى است كه ميلتون فر يدمن بيش از بيست سال است از آ آن يشتيبانى




انباشت اندوخته ندارند.
「 「) نوسان نرخهای ارززير نظارت مقامات عمومى. اين نظام ديگر مبداء
 يك نهاد (صندوق تسو يه يا تثبيت ارز) ازدريالت اري

 نقطه مساعدتر تعادل بلغزاند.
 نظام نرخهاى ثابت و نظام نرخها






 شده است. ن. لك نصل ششم، تسمت دوم.

 لغزان درارتباط با تغييرات ميزان اندوختدهاى ار ارز یديد خو اهند آمد.

ب) بيامدهاى شناورى ارزها در سالهاى اخير، مباحثات وسيعى ميان طرفداران اروز ارزهاى ثابت و موافقان ارزهاى شناور گسترش يافته است. شناورى براى مورد اخير مزاياى زير را

عرضه مى دارد:
ا. ـ درسطع بين المللى







 مى كند.

 نقدينگيهاى بين المللى بآسانى بيشتر حل مى شو انود. r. r. در سطـح داخلى


§V1




 بى اعتنايى نسبت به حملات سفتهبازى بين المللى عليه يو ل ملى را بد اجر ا بگذارند.





بيفزايد و اندازهُ بهره را كاهش دهر دهد درنظام ارزهاى شناور، بانك مر كزی چوا








ror ن. كـ بـ عقيدهُ مخالف در اثر: B. Solnik et R. Roll, Système monétaire international et risque de change, Economica, 1978:
نـى توانيم نتيجه بكير يم كه نظام نرخهاى انعطاف يذير عدم يقين بيشتر ايجاد مى كند، از بازركانى بين المللى بى كاهد ياموجب سفتهبازى بى ثبات كننده مى شود.

تغيير اين نرخها نايبيو سته وبسيار نادر است. بى گمان، خطر احتمالى ارزدر ار نظام










 سياست ارزى را بر سياستهاى بودجهار وراي و يولى بيفزايند.









 قسمت دوم، بند



EVM
تعادل دايمى بددنبال آورد.


 اين ترتيب بد موجوديت ايايه دلار كه ويزگيهاي
 دلار به نو بئ خود مو رد ايراد قرار گيرد.

# ضميمُ فصل جهارم تحؤل واحد يولى فرانسه 




وزن طلا به ميليگرم



فصل ینجم
فضاى بولى بين المللى





 كشو رها



 متزلزل ساخته است و (اتو زيع دوبارهُ) تازهانى در فضانى بولى بين المللى را برانكيخت. اكنون، نضاى بولى بين المللى شامل دومجبوعهُ عدده بد شرح زير است:



سرمايددارى پيشر فته (به استثناى سو يس







## قسمت اول

فضاى صندوق بين المللى هول





 بر رسى مى كنيم.

بند ا. دلار، هول مسلط در ميان نقدينگيهاى بولى بين المللى المي
 بين المللى يول بد شمارش درآوريم، آيا با افزايش بازر بانى بانى بين المللى تطبيق اريّ : يس از فر وباشى اتحاد جـاهير شو روى وظهو ر كشو رهاى مشتر كا المنانع روسيه و كشو رهاى

 ثبات فرانك سو يس با يك سازمان بانكى بسيار توسعه يافته. اين كثو ر ر را يناهكاه سر مايـهماى خارجى كرده است.

EVV
پيدا كردهاند؟ دراين صو رت دو پرسش مطرح مى شود: يكى ميزان و ماهيت نقدينگيهاى موجود وسيس بسندگى آنها برای نيازهـاى روابط اقتصادى

بين المللى.

الف) نقدينگيهاى بولى بين المللى
 شدهاند. اندوختههاى درتصرف عناصر رير را در بردارند:

ـ ـ مطالبات از صندوق بين المللى یو ل (مانده حنساب اندوختهها در صندوق


 شدهاند كه بانكهاى مر كزى از ييش با يكديگر تو افق مى كنند و بدون مهلت و پيش آگهى قابل استفادهاند.

 می ميليارد واحد حق برداشت مخصوص (هر اونس طلا به هr واحد حت








 (ميليارد واحد حق برداشت مخصوص)

19^0 19AY 19A1 191. 19VF.
 - مطالبات ازصندوت بين المللى پو ل •

$19 / Y \quad|V / V \quad 1 \varphi / Y \quad| / r \quad 1 / q$ حق برداشت مخصوص -

 حق برداششت مخصوص در حسسا بدارى ثبت مى كرد.

Jusqu'en 1978, le FMI comptabilisait les réserves en or au prix fictif de 35 DTS l'once.

 بين المللى بد V.1/1 ميليارد واهد حق برداشت مخصوص سرمى زدد كـ

ยท9

I9VF ا 1 ابه







 داراييهاى اسعارى است، خالص بسط الـي تغييرات داراييهاى طلاى كشو رهاى عضا عضو اساساً از از عمليات با











 فصل هفته، قسمت اول.
 خواهد كرفت.

برداشت مخصوص ذخيرهُ جهانى اندوختهها را به اצ





حق برداشت مخصوص در آن فقط





 كشور رهاى صادركنندهُ نفت آشكار بوده است. كـاهـا





19AY محسوس بوده است.
 مى دهد، تحول ليافته است. در فاصله سالها
 دراندوختههاى بانكها


\&N1
 داراييهاى رسمى اسعارى به صورت حق برداشت مخصوص
(1) 19 AF
(شامل اكوها)

| $0 r$ | $90 / 1$ | $v 9 / 1$ |
| :---: | :---: | :---: |
| $r / 9$ | $r / 9$ | $0 / 9$ |
| 11 | $1 r$ | $v / 1$ |
| 1 | $1 / 1$ | $1 / 1$ |
| $1 / 9$ | $r$ | $1 / 4$ |
| $r / 1$ | $0 / r$ | $1 / 1$ |
| 11 |  |  |

1.. $\quad 1 . . \quad 1 .$.
(1) اين ستو ن تركيب اندوختههاى ارز را هنگامى نشان مىد دهد كه داراييهاى اكو يى به منزلهُ يك دارايى اندوختهُ جدا و متمايز تلقى شوند.

Rapport du FMI, 1985, p. 76.

ب) بسندگى نقدينگيهاى بين الهللى براي نيازهانى جهانى آيا اين نقدينگيهاى بين المللى نيازهاى جهانى
 نيازها ميان انواع گو ناگو ن نقدينگى.






نيازندارد. برخلاف، نظام يولى بانرخهاى ثابت ارزايجابي مي كند كه كشو رهاى





حكمفرماست.
در سال


 كمك زيادى بد فزونى اندوخته ها كاهش يابد يا از ميان بر ود.
در سال 1999 برای مقابله با خطر احتمالى نابسندگى نقدينگيها تصميم گرفته شدحق برداشت مخصوص ايجاد شود. اين يّيش بينيهاراواواقعيات تكنيب كردهاند. در حالى كه طلى سالهاى






 انتظار افزايش يافت وسهم واحدهاى حق برداشاردت مخصوص در اپاندوختدهاى
9. ن. لـ. نصل هفتم، قسمت دوم.
 شده است، دربر مى كيرد.
£

نقدينه)|درسال
است.

 برخلاف، در پايان سال







است.







 مى ماند وبدين سان، توصيف نظام

 برداشت مخصوص فقط بد مقدار اندكى ايجاد شدهاند. مدتها اين اصل مو رد
 ن. كـ صنحئ

قبول بوده است كه فزونيهاى سالانْ نقدينگيهاى بين المللى نبايددر اساس، جز جز











 امر يكا تحميل كرده ونيازهاى نظام

 I9VA است. اما اين فزونى مى تواند منشاء سر چششمههاى تازهُ عدم تعادل باشد

بند Y. كمك صند صندوق بين المللى يك سازمان ميان

 دارد: يكى شو راى رؤساى كل وديگر هيينت مديره.
\{10

شورای رئيسان كل. بهطور كلى، وزير دارايى يا رئيس كل بانك مركزى

 مقامات یولى كشو رهاى متعلق به فضاى صندوق بين المللى پو ل را تشكيل

مى دهد.
هيئتمديرهُ سازمان عهدهدار اخذ تصميماتى است كهس سياست مجمع عمومى را بهاجر ا مى گذارد. شمار كنونى مديران بير بيست نفر است: ها 10 نفر را مجمع




 عضو يا سهمئُ متناسب با اهميت نسبى آنها در بازر آنانى جهانى تشا تشكيل شدي



 19AF برداشت مخصوص بد • 9 ميليارد (تقر يباً 9 ميليارد دلار) در ماه ماه آوريل رسانده است

r| ـ بانك بين المللى ترميمو توسعه كه بانك جهانى نيز ناميده مى شود، به هنگام كنفر انس برتن وودز به مديريت يك شهر وند ايالات متحده ايجاد شده اليا استا Fif



مخصوص انجام يافته است.




 درصد) بهعمل آمده بود.



 مخصوص و نيز گسترش دادوستدها







 صو رت اسعار خارجى از پيش مو ارجو

 اساسنامه مى پردازد.



 بد موجب حق برداشت مخصوص كه درسال 1949 تصميم به ايجاد آن اتخاذ شده بود.
اعضاى صندوق، در چارچوب حساب عمومى كه از سال 19V\& قسمت








 اضافى (سال (19VA) و سر انجام به سيا ست دسترسى گسترده به منابع صندوق (19A1) متوسل شوند.

الف) ماندههاى حساب اندوخته در صندوق بين المللى يول




 تهيه شده است، هدف محدودى داشت. در واقع، حق برداشت
 ديگر براى تهيُ نقدينگيها به اتمام رسيده باشد. اين حق فقط بر ایى رويارويى بـي با

عدم تعادلهاى موقتى ترازیپرداختها مى تو اند بهاجرا كذاشته شود
 بايد درباب شر ايط تأمين مالى حق بر برد الـي اول ـ شر ايط برداشت. دو اصل كلى بر شر ايط برداشت حاكم است است:

 هول كشو رهاى ديگر عضو را خر يدارى مى كند. بنابر اين، يك برا برداشاشت افزايشى داراييهاى صندوق رانيرا برحسب واحدهاى حق برداشت مخصور









عمل را مى تو انيم با اعتبار ميانمدت نيز همانياند انـئ انگاريم.
 در مدت يك سال از برداشت، بدصورت واقعى، شامل عملياتى بدين شر حر است است: مو رد ايتاليا




ย^9

واگذارمى كند. درعوض، صندوق دلارهاى برداشتى از اندوخته ناشى از



 مكانيسمهاى مكمل صورت مى یذيرد:


 صندوق برد دازد. با اين همه، پس از ازاصلا

 برداشت مخصوص مو رد تعهد قر ار مى گیيرد




 بالاتر ) مطابقت مى كند.











 توجيه بيشتر مشمول نظارت خور اهد شدر



 برداشتها زمانبندى شود.






 كسر يهاى عمومى، سياست پولى و تضييقى، سياست درآمدى و جز اينها آنها كمك مى كند.

 سال 190r بوده است. برطبق اين رويه، ذی نفع مختار است در حد يك سقف



〔91

حو الٌ برداشت بكشد. كشو رى كه بدين صورت خو استار كمك است بايد در

 يكديگر ارتباط مى يابند. Y

 كند.
 مالى است كهصندوق به كشو رهاى عضو و عمدتا


 باشد اطنينان يابد كه اين كسر ارزش كو اتو انتاهمدت و تا اندازهُ زيادى مستقل از خو است كشور عضو است.








 تو ليد، بازرگانى و قيمتهاست و اگر آماده است مجموعئ دار كاملى از اقدامات

تصحيحى را طى مدتى دوتا سه سال به|جر ا بگذارد، مى تواند به اين وسيلُ تسهيل توسل جو يد.「「) مكانيسمهای موقتى

 شر ط پذير ى كمينهوادار كردها است. تأمين مالى اين عمليا









 اين وصف، اين مكانيسم نتو انسته|ست تعادل حسابهانى خارجى كشو كشو رهاى واردكنندهُ نفت را ااحيا كند.
 I VVV

 آلمان، سو يسوجز اينها

§q4

داده شود.

- سياست دسترس گسترده به منابع صندوق: اين مكانيسم كه در ماه مارس 1911 برقرار شده است، جايگزين تأمين مالى اضافى مى شود و امكان مى دهد تا به كشو رهاى عضو اكي صند
 از مدت مجاز برشهاى عادى اعتبار كمك اديا ادامه يابد.




 انباشتى نمى تواند از • . \&\% تجاوز كند.






 يس از اقدام به بازخر يد در سر رسيد برداشت تانت تازها انى انجام دهد
 194Y








 نمايندگى پولى عر بستان سعودى

 برداشتى همانند با اندازهُ بهره ) تقو يت مى شواني



 I9VF













1999 V. VI VY Vr Vf VO VG VV VA Vq A. N1 AT AK AF ND

شكل هـا. استفاده از منابع صندوق در تاريخ سى ام آوريل 19Ar_1999 (بهميليارد واحد حق برداشت مخصوص )

مأخذ:
Rapport annuel 1983 du FM1.


 طلا (برش اندوخته) باقى بماند، يعنى ازهـ با

 موجود موجود مى شود. اما، هنگامى كه حق برداشت از از اين درصد فراتر رون رو
 ناگزير است اين پول را ايجاد كنه. ا اين ايجاد پو ل منشاء اضا اضافه نقدينگيهاستى

ب) حق برد/شت مخصوص


 شكل حق برد/شت مخصوص ا=طا شا شود.









 مغر آنكه در مادهاى ازاساسنامهدأى مر بوط بدان تغيير ى پديد آيد. با آين همه،

 براى گذار از ارزش ارزیى به ارزنش پولى روشى دار داشته باشد
 برداشت مخصوص برابر با يك د لر ايالات متحده بود، زير ا هر يك ازدوواحد

६१ท
 حق برداشت مخصوص برحسب نرخ تبديل آنها بد دلاردر بازارمحالساسبهمى شدل







 ين، فر انك فرانسه و ليرهُ استر لينگ بر طبق تعديلهاى زير - بوده است:


ارزش يك واحد حق برداشت مخصوص نسبت به يك پول عبارت است از از
 بدين سان، ارزش واحد حق بردأتنت مخصوص هر روزه برحسب نوسانهاى
 بدون تغيير باقى مانده است (مو سوم به دلار روزولتى).

حق برداشت مخصوص از ازیندنظر با حق برداشِ اول ـ در باب گشايش حقو ق ق برداشت. تصميم گشايش از مكانيسم مشري





















.Y. با توجه به سطح سهميههاى مختلف، ايالات متحد مى تواند با ايجاد حق برداشت مخصوص جديد مخالفت كند.

โ99

حق برداشت مخصوص را كشو رهاى روبدتوسعه درخو است كرده بودند. الما كمينهُ واسطه كه ميزان نقدينگى بين المللى را بسنده ارزيا بابى مى كند از از اين كار

امتناع مى ورزد.
دوم - درباب شرطهاى برديا برداشت. هر كشور يك تخصيص حق برداشت مخصوص دراختيار دارد كه برحسب سهميماش در محاب دراسبه شده است. حق برداشت مخصوص برایى كشو رهاى برداشت كرا كننده يك حق غيرشرطى بـ بد




 استفاده نكرده است.
 اصول تشكيل دوباره فقط نيازد دارد به اينكه شر كت كنندگا صو رت حق برداشت مخصوص راطـى مدت
 مخصوص درمقايسه با حق برداشت عادى بسيار انعطاف پذيرتر است. حق برداشت مخصوص منشاء مطالبات وديو ن با خصوصيت دايمى استي است، در حالى




 |مكانيذير كند.



براساس عمليات زير انجام گيرد:









شكل Y-Q. مدار حق برداشت مخصوص
 مخصوص خود را درمقابل دلار و ماركا آلمان بـا آللان منتقل كند. فر انك را درمقابل حق برد اشت مخصوص بددست آردر.
0.1

برداشت مخصوص بايد به همان ميزان اسعار قابل تبديل فراهم آورد كشو رحق برداشت مخرد



 موقعى كه تراز آنها كسرىدار است ــ از حـى برداشت مختصوص استفاده مى كنند.


 ستد با توا افق دارندگان ديگر حق برداشرد



و جز اينها) را مى توانيم برشمر يم.
「

 را به شر كت كنندگان به صو رتهاى گوناگو
 مخصوص نسبت به حق برداشت عادى آيا اين تأييد را مجاز مـى دارد ارد كه حـر حت

برداشت مخصوص يك پو ل جديد تحر ير ى بين المللى را تشكيل دهد؟ حق برداشت مخصوص از برخى جهات همچو ن يك هول تحر تحر يـرى








 برداشت مخصصوص ) منتشر مى شود.


 كشو رها از جمله فر انسه كه انتظار داشتيا

 مى دهد كه ازهيت عادى مى تواند با اعتبار ميانمدت يكى انگاشياشته شود


 بنابر اين، حق برداشت مخرير اشصوص بهت تقو يت نظام ترتيب ازطر يق كشو رهاي بستا بتانكار برداشتهاى اضا بافى به دلار به عمل مى مى آورد. با وجود انتقادهايىى كه حق برداي رشديابندهأى مبيّن ضر ورت دستيا بابى آن بهر ردهُ پول بين المللى یديد آمده است.
23. M. Friedman, Inflation et systéme monétaire, Paris, calmann-Lévy, 1970. 24. exnihilo
0.4
 شود شر ايط لازم را ارانه خو اهد كرد.

بند ّ. حوزههاى وارد در فضاى صندوق بين المللى يول: حوزه استرلينگ و حوزهُ فرانك





 پو لها را امكان بدهد (حساب عمليات).

الف) حوزهُ استرلينگ


 حدود بيست كشو ر كه با رشتههاى سياسى و وبازرگانى (دومينيو نها، كشو رهانى




 بازركانى كمك مى كرد. افزون براين، معاملات براثر (تصميمات ترجيحى






 اشتراكى اسعار كمياب را تشكيل مى دادا
اما اوضاع خارجى انگالستان براثر جنی






 سر انجام رشد بسندها كرد. قابليت انتقال آزادرفتهرفته ازميان رفت واني الي







دارندگان ماندههاى استر لينگ بهعمل آمد، انباشت جديدى از اين ماندهها را را
 تصفيُ اين مانده ايجاد كرد.
 جهان بد ميزانى بيشتر از • ه\% مر كب بود از ليرهُ استرلينگ. با با اين همه،
 ترازيرداختهادر سالهاى . دنيا دست به دست هم دادند و وسهم استر استر لينگـ را در اند اندوختههاى رسمى ارزیى جهان به حدود $\%$ \% رساندند.


 احتمال داشت ميزان داراييهاى استر لينگی در دست افراد اد غير مقيم را افرا افزايش


 را بيشتر مى كند.


 تشكيل داده است.

ب) حوزهُ فرانك

 سو ى درياها و مايوت، موناكو انو شامل سيزده دولت افر يقايى و جمهور رى كومور



 حاد.

 I9VF

است.

 شده و انتشار يك پو ل ملى را قطع كر ده است است
 گينه استو ايیى را به عضو يت پذ

 مر كزى) وابسته به بانك مر كزى دولتهاى افر يقاستى r r. شكل گیرى حو زه





 صو رت „جامعdُ مالى افر يقا)، درآمد و فر انك مستعمرات فر انسوى اقيانيان فرس
$0 . \mathrm{V}$

آرام، براى یو ل برخى از سر زمينها ارزش متفاوتى بازشناخته


- فر انك خود فر انسه در تونس تا سال 190^، در مر اكش تا سال 1909 الـو ودر الجزاير تا سال 1944؛


 درسر زمين هبر يد جديد.












 فر انسه است در حو زهُ فر انك قر ار دار ارند.


 نظام متمر كزدفاغ خارجى ازپولى كه خود فر انسهو وسر زمينهایى آن سوى دريرياها
 انعطاف يذير همكارى يولى درآمده است.



 اندوختههاى اشتر اكى. ا) ثبات روابط ارزى ميان فرانك فرانى فرانسه و يولهاى حوزه فران فرانك. ارزش



 فر انسه مى تو انند تغيير يابند. كr



 در درون اين حو زه پولى پیدا هرا كرده است.「

 فرانسه به همُ اسعار خارجى در بازار ارزها تبديل شوند. هر كسرى تراز
0.9
"رداختهاى كشو رهاى حو زه با اعطاى اعتبارات خود كار فر انسه به عهده گرفته






 يك حساب ويرّه خزانه و به شكل فران انك فران انسه؛ و مشاركت مقامات نرانسوى در تصدى بانكهاى مر كزى ناشر است.

 واقع، اين كشو رها در معرض آثار زير قرار گر فتهانداند



 انتقال يافتهاند.

 اجر ایى تدابير محدود سازنده دارد كه تو سعه را را متو قف می می سازندئ
 موافقت فرانسه تاكنون موردى برایى اجرا نيافته است، زيرا اماندهُ كلى
 بنابر اين، حو زهُ فر انك يك منبع اسعارى را برایى خزانُّ فر انسه تشكيل داده

است.









 پول خودرا نسبت به فر انك فر انسه به طور ريكجانبانبه تعيين كنند.






 سرمايهگذاريهاى خارجى شده است. افزون بر اين، در تاريخ بيست وهشتم اوت اوت
rq.

 حو زهُ فرانك بر قرار كرده بود.

011




 محصولات پايه ( سقوط نرخها









 فضاى صندوق بين المللى پو ل، يعنى حو زهُ جامِهُ تحقق يابد؟ يك حنين حو زه سياست پولى
 دارایى يك هو ل و يك بازار منحصر به فرد سر مايه را ا ايجاب مى كند

قسمت دوم
فضاى ((شوراى هميارى اقتصادى)"
اتحاد جماهير شوروى سو سياليستى در گردهمايى برتن وودز شر كت كرد اما

ا٪. ن. ك. فصل سوم، قسمت دوم.

هيج گاه بر توافق رويهُ 19 FF صحه نگذاشت و به صندوق بين المللى يول هم



 سازمان همكارى اقتصادى اروپا (كومكون) ميان شش كشور اتحاد رواد جماهير






 كشو رهاى عضو را گسترش دادي مبادلات اقتصادهاى بر انامها
 عرضه مىدارند:
 مكمل توليد داخلى و در انحصار دولت است؛


را به هم نزند؛

- قيمتهاى خارجى با قيمتهاى داخلى متفاوتاند. در هر كشو ر سو سياليستى
 بنابراين، سطح قيمتها مى تواند ازيك كشو ر به ديگرى فر ق كند. قيمتهاى
$01 \%$

خارجى متفاوت با قيمتهاى داخلى تعيين شده اندو هزينههاى متو سط مشهود طى چند سال مو رد نظر قرار مى گيرند و بايد برایى تأمين تعادل بازرگانى محاسبه شوند. ـــنرخهاى ارز به طر زى معين شدهاند كه صادرات بر واردات مو ردنظر تطبيق يابد.
منطق اين نظام به كثرت نسبت قيمتها و در نتيجه بد كثرت نرخهاى ارز ارو
 كوشش دارد نوعى چند جانبگى را در مبادلات معمول بداردا

بند ا. نظام تهاتر





 رلا انجام نمى دهد. روبل فقط واحد حساب
 در اختيار ندارند؛ - نظامهاى قيمت خارجى ودا واخلى جداگا






كشو رها نمى توانند مبادلات خود را متعادل سازند، بهصور رت بدهكار دايمى درآمدهاند، مانده يا تقر يباً بهطور خورد


 وارد كند كه علاقهاى بدان انها ندارد



 واحد حساب محاسبه شدهاندرايك اتا




محدود مى شد، زيرا قابل انتقال نبوده است.
بند Y. نظام تسويهُ چهندجانبه به روبل قابل انتقال





 بود. بانك بين المللى همكارى اقتصادى يك ارزدحقيقى، يعنى روبل قابل انت انتقال را مورد استفاده قرارداداد.


010

به طلا وبه ديگر يو لها كاملا قابل تبديل باشد. هدف همچچنان حفظ شده اما به حد







 گرفته است.








 روبل قابل انتقال كه موضو ع توصيُ بسيارى از از كارشناساسان مالى الى كشور رها






 از كشو رهانى ثالث مو رد استفاده ترار اردهند.


 گسترش يابد. هراندازه اتحاد جماهير شوروى سوسياليساريستى فزانيونى رشد يابنده در تراز












 كسرى بازر گانى رادر قبال كشو رها رهاى

 برخى ازكشو رها درباب تحو يل گاز غرب و شرق را گسترش بخشد، در حالى كه يس از بيست سال مبادلاتلات

OIV




## فصل ششم

## بى نظمى بولى بين المللى







 آشفتىى در اين نظام يرد داختهايم.

> قايه دلار اول





 وامهايى كددر خارج ازايالاتاتمتحد بددلار (دلارهاى اروبايى) انجام گرفته،

تقو يت يانته است. درآن زمان كه پايه دلار رفتهرفته جانشين پايهارزطالا مى شد






بين المللى كرده است.

الف) ماهيت مْاندههاى دلارى يا مطالبات رسمى از (يالات متحد

 دلارىاند.


 را تشكيل مى دهد كه ازمدتى مديد براى بانكهاى مر كزى مانى ناشر در شمار بدهى قابل مطالبه درآمدهاند







 اقتصادهاى ملى وخيمتر خوا اهند شد، زير ا بدين سان برایى بانكهاى مر كزیى
orl

مسئله كاربرد اين دلارها را مطر حمى كنند.

ب) كاربرد مانده هاى دلارى: بازجرخانى دلا رها









 اندوختههاى خودر ابه




 اول ـ بازچر


 نيو يو رك وجود دارد. اين دلارها، بنابر اين،اندوختهاى رانى را تشكيل مىدهند كه




شكل \&ــ ا. ميزان حوالههاى خزانهٔ امريكا، در تصرف خارج از ايالات متحده(1)
(!) بو يثه در تصرف بانكهاى مركزى.

مأخذ:
Data Resources U.S. Review (novembre 1983) cité par Le Monde.

اختصاصاً براى بانكهاى مركزى خار خارجى

يا با خر يد اوراق بهادار قابل معاملئد دولت، كه مى تواند در بازار「. حوالدهاى روزا، بهنام يك كارمند خزانُا يالات متحده به همين نام ازسال 1990 ايجاد شدهاند.
orm

پولى انجام گيرد. انواع بسيار گو ناگو ن اسناد وجوددارد



 ( r / / /




 اما در اروپا افزايش پیدا می كنـا
 آثارورود دلار، با خر يدهاى دلا دلارى






 بين المللى پول تخصيص دهد ردي












 است (ن. ك جدول
 مالى نمودار مى شود.

 بحر انهاى يولى مشهود از سال 19V1 هنو زوجود دارد؟




 H.R.Heller, IMF Staff Papers, mars 1976, pp. 61-87).








 به نر خ برابرى ثابت ديگر تغيير بيذيرد ${ }^{\text {T }}$









 V . . بيانات زسسكاردستن درمجـع سالانثُرنيسان كل صندوق بين المللى يو لمورخ بيستردوم اكتبر

نسبت بد آلمان كمتر جنبهُ فو ريت داشت) را با نظارت بر ارزها محدود سازد.




 به دلار وادارد. سلاح مورد استعمال رئيسجمهور نيكسون ون وض










 محصولات وارداتى بيفزايد.


نكتههاى عمدهُ زير را در بر داشت:

1) حذف • 1٪ عوارض فوت العادهُ امريكا؛「 「 تعيين مجدد نرخهای برابرى يولى:
 هr دلار به ^r دلار بالا برده شد؛
orv

آلمان 1F/\&







 تقو يت يو لهاى ديگر ازيك سو ــ و نظر يُ فر فرانسه ازديگر انير سوست. در اينجا،




 تضعيف دلار ريدا كرده است ونيز تقو يت شمارى ازپو لها اسارا مشاهده كنيم. نتيجهُ

「 هرسو ى نر خ بر ابر ى نسبت به دلار <br>% بود، مى توانست به


 تقاضاى داخلى امر يكا همزمان براثر ازسر يُيرى شديد نعاليت اقتصادى و نيز ادامائ تورم بشدت تحر يك شد.

جدول צ_1. تغييرات نرخ ارز به دنبال توافق مورخ هجدهم دسامبر 19VI (به درصد)


Rapport annuel 1972 du FMI.
(يا آختلافى بهميزان بى آنكه بد شناورى كامل بييوندند نظام نرخها



 مى تو انست تا به 9\% برسد (به احتمالى نو سان

ora

 نسبت به فرانك نشان مى دهد:
 - در نقطهٔ B: نرخ دلار به كف رسيده است: بانك دوفرانس دلارها را مى خرد.

آوريل I9VY برایى تأسيس مكانيسم كاهش حاشيههاى نوسان ميان بولهاى

 I QVY





 گيرد، برحسب آنكه اين بو لها قو يتر ياضعيفتر ما ملاحظه شود، بانكهاى مر كزیى بايد اقدام كنند ${ }^{\text {اقر }}$



 ارزشكذارى را تصدى مى كند، افزايش دهد.

بنابر تصو يرى كه در مطبوعات اقتصادى مو رد استفاده قرار گر


 مى يذيرد. شر كت كنندگان بد هنگام امضا
 بينجامد.

 تصميم گرفت ليره را آزاد بگذارد تا شناور باشد از از شر كت در كاهش





 كف خود رسيده استا
 دردالانه بايد دخالت كند؛ بها اين ترتيب كه دلارها را بفر وشد: دلار نسبت به فر انانك به نرخ سقف خود رسيده است
 نايديد شده است. اميد آن بود كه يريرامون سال •191 به اين نتطه برسيم.




 از آن بير ون آمد’'.

بند Y. بحران ماههاى فوريه ـ مارس IGVr و شناورى دلار
 نرخ ثابت ارزرادر نبود عنصر تنظيم كنندها الى بر يا كنند كه الزام

 اسعارادامه دهند.

 جديدى گسترش مى يافت؛ بحر ان پو
 كاخ سفيد دربارهُ تضعيف وولى احتمالى ويس ازاعلام حد

- . . . فرانسه، در نظام جديد اروبا كـ از سيزدهم ماه مارس 19V9 بـ اجر ادرآآمده، وارد شده است.








بازرگانى ايالات متحده درسال (F 19V (F م ميليارد دلار) بد راه افتاده بود. دلار، بد نظر رهبر ان امر امر يكا هنو زا اضا اند ار ارزيا ترازهاى بازر گانى را ا امكانیذير كند
 مى بخشيد، كشو رهاى اروپايیى را در بر ابر گزينههایى زير قرار ار مى داد:












سادهُ برابرى بسنده نبود
 پاريس مور ارويايى كه در اين تاريخ دارندهُ پو ل قوى تلقى مى شدند (فر انسه، آلمان، هلند،
rir . واحد حق برداشت مخصوص در آن زمان، خرد بر حسب طلاتعريف شده بود. مى توانيه بكويميم

 Yا بازركانى ايالات متحد در برابر ارويا در سال IGVr دلار بخرد.

سro
 تصميم گرفتند بانكهایى مركزیى خود رادرا در تعهد نسبت به




مى تو انستند محتملا به دخالت مبرد مبادرت وري ورزندي ازسو ى ديگر شناورى مصوب در عـر عمل، بر اساس دلا





 يكديكر مرتبط شناور است.



 نمى شد و از جست ورجو و







شود. انتشارنتايج اضافهتر ازبازرگانى ناشى ازتأثير دوتضعيفد دلا روسهس ترقى
 Y-Y




 اين كنفرانس برنظام يولى واحد، حو زمُدلار، نظام حند قطبى را جايگزين

0

ساخت. شمار زيادى يول كشو رهاى جهان سوم (ازجمله كشو رهاى تا اين زمان








بند ّا. بحران انرزى




 مختصر يادآور مى شويم.

الف) تحول بازارنفت





اول ـ بسط عمومى مصرف نفت و افزايش موضعى توليد آن. انرزى در
 آينده شتاب مى گيرد، توسعd چششمگيرى يافته است. سهم نفت در ميان

منابع گو ناكون انرثى همچنان رشد مى يابد.







 دردرياى شمال، آلاسكا ومكزيك تغيير ات تازها الى درجغر افياى نفت يديد آورد.










 دشوارى ترارداشت ونا

15. off-shore.
 مى داد.
وضع انر ڤیى در كشو رهاى مختلف و عضو سازمان همكارى و تو سع\&
 آينده شده است. در عمل، اين پیش بينيها، پس از نخستين تكان نفتى،



 تشكيل مى داد در سال . . . . ب، بنابر فرضيه م


شكل צـ_ه. تقاضاى انرزیى درسازمان همكارى و توسعdُ اقتصادى (به ميليون تن معادل نفت) مأخذ:
A partis de World Energy outlook, International Energy Agency, O.C.D.E, 1982.
 شر ايط بهرهبردارى و نيز بازارى كردن منابع نفتى تغييرات زرفى يديد

است.
 صاحب امتياز حق اكتشاف نفت و استخر اج از حو زه ها
 شر كتهاى خارجى و كمبانيهاى ملى (سرمايءگذارى مشترك^^) تغيير اتى پيدا كرد.





 فرمول نفتى در اير ان صادر شده بود. اين سياست نظارت مستقيم دولتها درتو ليد با با سياست افزايش براين بهانى نفت




IV . IV دادههايى كه در بالا آمده مر بوط به تاريخ اول سهتامبر 19AF است. 18. joint venture




orq

تو افقهاى هفدهم مارس 19 ( 9 وين) بهدست آمده بود.
 متشكل از تو رم نزايندهُ كشو رهاني كشو رهاى توليدكنندهُ نفت مى كاست اني

 عمر حو زههاى نفتى پيشنهاد كردند.

 جديدرا با هزينههاى بالا با





 تو افقهاى قيدت يا مشاركت شد.




 پیيدا كرد (ن. كـ جدول و



جدول צ_Y. تححول قيمتهاى نفت (هربشكه به دلار)
(I)بهى فروش نفت خام سبك عربى

( ( ) قيمت مر جع، بهاى نفت خام سبك عر بستان سعودى است، زير ا|ين قيمت دردادوستدهاى بسيار وسيعى مو زدنظر است.







 تغيير ندادند اما بر بهر جه ومالياتهاى مستقيمى كه شر كتهاى نفتى مى پرداختند،
$0 \& 1$

انزودند. درمجمو ع مى توانيم حنين نظر بدهيم كه ترقى قيمت واقعى نفت نـو ناشى








 اصطلاح تكان دوم نفتى را یديد آورد.











 وسقف كلى توليد كشو رهاى عضو رابه اV/ اV ميليو ن بشكهدررورزتعيين كندوبه هريك سهميهاى تخصيص دهد. اما تو افق سال ا9 19 نقط مى توانست جلوى فشار قيمتهادرجهت تنزل را

بكيرد و حفظ تيمت بالا ديگر به تمايل عر بستان سعودى بستّى نداشت. اين

 تحمل كرده است.





 مبادله در بازار آزاد، كيفيت بهترى داري ارد.







Petroleum Economist. Prix spot-brut de la mer du Nord.

O\&
 سبب تنو ع در اقتصاد، كمتر از كشو رهاى اوپك زير اري تأثير سقوط دريافتها قر انر ار

دارند.



 اعضاى كارتل و تقاضاى كشو رهاى صنعتى بستگى دارد.

ب) نتايج نوسانهاى قيمت نفت
 كشو رهاى مصرف كندهدٌ نفت فزونى توليدكننده را بدبار آوردو انتقال وسيع قدرت



وخيمتر شود.







 فعاليت اقتصادى كسرى جديدى پییا



شكل V_\&. مصرف فرانسه (به ميليون تن معادل نفت)















 مأخلى ( هستهاى ، آب، ز زغال، انرزيهاى جديد وقابل تجديد) پوشانيده است
Economie et statistiques, 1983; Claire Plateau, Les dividendes des prolitiques énergétiques, à l'horizon 2000.

 حالى كه صادرات اينان طى همين مدت فقط • ب٪ افزايش يافته بود. اما حساستر، فزونى درآمدهايى بدنظر مى آيد كه طى سال IGVF ثبت شدهاست:
 كاهش يافته است. اما كاهش تقاضاى انرزى ناشى از سياستهاى صر فهجو يى، بو يزه تنزل فعاليت اقتصادى جهانى در سال IV V شدت گر فته واين امر نسبت به سال IGVF كاهش درآمد كشو رهایى نفتى را بهبار آورده است. I IVF اين سير تزولى حر كت مصرف منجر به اين شده است كه درسال















 دربارهُ انر رثى وابسته استر است




21. extrapolation
22. «World Financial Markets» de la Morgan Guaranty Co. 21 Janvier 1975; «The Economic Views from one Wall street» de l'Irving Street, 20 mars 1975.et «Monthly Economic Letter», Juin 1975, de la First National City Bank cité pas The Petroleum Economist, août 1985.

O\&V

اوضاع نظام مالى بين المللى را بدتر كند.


است:










 - • / درصد درسال •19^19 رساندند.

اثر كاهش زا با دو دمانانيسم زير :
 اقتصادى بد دنبال انتقال ضر ورى قدرت
 زمانى با برداشتى به سود كشا كشو رها

 توسعهُ اقتصادى را نشان
 بهاى نفت به افزايش هزيندهاى توليد انجاميده است؛ اما بازتاب اين

هزينهها نمى تو اند كاملا درصنايع مو اجه با رقابت بين المللى وروبرهيريرى

 تو انسته بود ازانقباض عرضه اثر بو يزه در كشو رهاى بشدت ورا وابسته


جمع دواثر تنزلى وتو رمى وضع كسادى همر اه باتو رم، به معناى (اهميشه تورم

 درنتيجهُ برداشت اجبارى وارد كنند گان نـن نفت، مبادلات




 كه سرمايدگذارى مالى خواهي اهد شد واز آنجا جريا
 كاهس بهاى نفت روى اندازهُ تو رم كشو رهاى

 اl/ 11 درصد بر آورد شده است.


 دركشو رهاى عضو سازمان همكارى و تو سعdُ اقتصادى ايجاد شدها اند، با وجود

0६q

تقليل صادرات به مقصد كشو رهاى توليدكنندهُ نفت، مساعد

 مى گّراند كه تيمتهاى يايين به طر زیى مبالغهآميز به افزايش تقا
 رابر انگيزد.
سر انجام، يديدهُ تكانهاى نفتى و تكانهایى متقابل و متو الى نفتى مى تو اند بـد


 كشو رهاى مصرف كنندهُ نفت مسترد آن به مصرف يا سرمايدكذارى (اثر تكان متقابل نفتى) تصميم بغير بيرند.











 مى كوشدتاازحر كات سفتهبازى ما نفت بهعمل آورد، زير الين حر كات به سبـ

شك و ترديد دربارةٌ تحول نرخها دجار بى نظمى و بى سازمانى شدهاند








 قيمتها و تعادل خارجى بر آيند. سر انجام، بسيارى از كشا


 دريافتهاى برخى از كشو رهاى رووبد تو سعع تو ليد كنندهُ نفت اين مساني مى كند. 199. عوامل گوناگو

 درسال IVFF وخامت بيشتر يافت. واكنشهانى روانى بدبينانه بد تبديل اين يديده





001

به بحر ان اقتصادى حقيقى كمك كرده اند. سِيس تكان دوم نفتى فشارهاى بها بهاى




 دركير كرده است.









 و مالى بين المللى راه رهايى را بيابند.

## نصل هفتم

## در جست وجوى نظام جديد هولى و مالى بين المللى

 تغيير ات بسياروسيع دربازارار ارزو عدم تعادلها
 در جهات آن (ترازهاى فزونى دارار بد صور رت كسرى اردار درمى آيند) و نيسز






 تعهدات سازمان يابد.







طولانى دربارهُ اصلا

 ايجاد حق برداشت مخصوص در سال 1999 البتصو يب رسيده بود.

تطبيق ترازيرداختها




 كسر يهاى ثرفى بهبود فر اگرد تطبيق ترازبر دانيراختها را ايجاب مى كند.

> الف) تعريف مفهوم تطبيق ترازيق تراختها: مفهوم وسياستها تحول اوضاع خارجى مى تواند بد عدم تعادلها يمى بينجامد كه كا بايد تعديل وتط تطبيق

 تطبيق متضمن تو رم يا افزايش ارزش




1. B. Cohen, Adjustments Costs and the Distribution of New Reserves, Princeton, Studies in international Finances, 1966, $\mathrm{n}^{\circ} 18$.

به كمك تغيير قيمتها و درآمدهاست.

ب) سياستهاى تطبيق
تطبيق مى تو اند با روشهاى گو ناكونى انجام يابد و اين روشها تعر يف سياست
 قيمتها ودرآمدها زميان ببرد، يا به تأمين مالى مو قتى عدم تعادلها بـيا بسنده مى كند يا يا سر انجام مى كوشد با تصحيح كنندههاى تعديل كننده، نقل و انتقال كالاها و سرمايهها را تغيير دهد.
اول ـ اقدامات ناظر به ايجاد تطبيقهاى واقعى: تطبيقهاى واقعى به يكى از ترتيبهاى زير بددست خواهن اهند آمد: ـ در كشور رهاى كسرىیدار: - با كاهش درآمدها و قيمتها؛

 هول خارجى.
اين تدابير برايى اينكه به تطبيق انجامد بايد افزابش صادرات و كاهش واردات را بدبار آورد. ـ در كشورهایى فزونىدار: -با افزايش درآمدها و قيمتهاء

- با كاهش فر آورى كه بر هزينها
 خارجى. اين تدابير براى اينكه به تطبيق انجامد بايد كاهش صادرات و ار افزايش واردات را بهبار آورد.



سياستهای يولى و بودجهاى كه بايد با تغيير ات ارزهمر اه باشند، اين تطبيقهارا تحر يك خواهند كرد.

 اجتماعى بدبار مى آورد. تطبيق به زيان هدفها كشو رهاى كسر ىد دار بايد كاهشى درتقاضا يابند در بر ابر خارجه ازجذي وارداتى تن دربدهند.
دوم ـتأمين مالى مو قتى عدم تعادله
 دنبال اين اقدامات اگر تطبيقهاى وا

با دوامى ايجاد كنند. تطبيق با عمليات نامتقارن زير بددست مى آيد:

- برایى كشو رهاى كسر ىددار، با فر وش طلا يا اسعار و وام اسعار ازطرفهاى خارجى؛ - براى كشو رهاى فزونى دار، با خر يد طلا يا اسعار و وام اسعار به طرفهاى بدهكار.

 اين قرار كه تصحيحهاى جبرانى بهعمل آورند اتخاذ كنيم:
-ـ محدوديت واردات كه در كشورهاى كسر ىددار ايجاد شـده است: اين

 جنگ گسترش يافته وبا توجه به وسعت برخى از عدم تعادلهانى خاري الهى
oov

براثر بحر ان نفتى تشديد شده است، بعضى از كشو رها (ايتاليا وانگلستان) به
 بازرگانى ارویا را تحت تأثير قرار داداده است؛ ــ مقر رات دربارهُ تحر كات سرمايايه:


اين مقر راتراجع است بـ بـ تحر كات سرما



 داشته باشد. كشورى كه پر هرداختهای

 ملى و درخارجه، ارزش بازددهاى سرمايه در اقتصاد مورد نظر و در كشو روها رهاى





 بگذارند فزونى ثروتى كه بر اثر خصوصيت رقابتى آنها ايجاد شده است است درنتيجهُ تو رم وارداتى ازميان بر ود.

بند 「. مسائل تطبيقى كه تحول ترازيرداختها مطرح كرده است الف) عدم تعادلهاى خارجى (يالات متحد اول-ترازبازرگانى. ترازبازرگانى ايا


 بهبود ترازير داختها تصميمات ناظر به بسط صادرات نتيجه شود.









 هزينهُ اصلى آن را بر برعهده داردارد



 مى كند.

دولت نيكسون، با توجه به اين تحليل، دو هدف عمده را درنظر داشت:



 بازسازى كند.
 سالهاى 19VF_I9VF بهدست آمده بود.






 مى آمد كسر یى بازرگانى ميان دورقم


 دوم - تراز سرمايايهها. شمو ل تحر تر كات



 با اين همه، مدتى دراز تراز عمليات جارى، بيشتر زيانرانها بانها به سبب خصلت


شكل I_V. ماندهُ تراز بازر گانى امريكا
مأخذ:
Federal Reserve Board, Wall Street Journal, Department of Conmerce, International Monetary Fund.

ساختارى خدمات داراى مازاد باقى مانده است. اما با وجود كمك فزايندهُرديف

 س ، 19VY ،


 فر وش به منظور تمديد ترقى دلار (بر خلاف، ميزان دران داراييها در خار درارجه كاهن مى يابد) مداخلد كنندر مـند
نقل و انتقال سرمايههاى درازمدت را الساساً كسر ى تر ازیر داختها
 ميليارد دلار به عنو ان سرمايه گذاريها



071

متحد درخارجهطى اين دوره بالار رفته است. اين عمليات كهدر گذشته بدكسرى
 است وبايد بدنشانغ ثر وتمندى امر يكا تا تفسير شود. بهعلاوه، اين اين مطالبات منشاء درآمد فزايندهُ دايمى اند.





 اسنادى به سوى ايالات متحده برقرار شده است. در سالهاى اخير، اين








 سو ا ايالات متحده رهنمو ن شده است.

ب) عدم تعادلهاى وابسته به نوسانهانى بها بهاى قيمتي



 (ميليارد دلار)



سازمان همكارى وتو سعةُ قتصادى اروپ̋ -
-YF-19 - او -

YA -Y0 -YA -YY -FY - GY -VG


* با (اعدم تقارنها)، مطابقت مى كند. . ارزيا 光

Perspectives économiques de POCDE.

اقتصادى) فزونى یرداختهاى جارى داشتند اما كشو رهاى روبه تو سعه به سبب نيازبه محصو لات وارداتى وترقى قيمت اينها كسر ى نشان مى دادند. پیس ازیسال I9VF حالى كه كشو رهاى روبه تو سعه به دو گر وه ـــ كشو رهاى صادر كننده نفت داراراى

47

فزونى و كشو رهاى واردكنندهُ نفت وـ ـ وسيعاً كسر ى دار تقسيم مى شدند.

 بود.

 شوند. كشور رهاى اورپك با كاهش دريا

 كشو رهاى اوپپ با وجود اين انقباض واردات دیپار تقليل بيشتر درماندهُ جارى خود مى شوند.

ب) حدود ويد جهانى ترازيرد/ختها



 مى انجامد. رديف اشتباهات و از از قلمافتادگيها توضيح مى ديدهي






 نشان مى دهند. بدين گونه است كهدرسال 19^ه، كشو رهاى صنعتى 09 ميليارد

دلار، كشو رهاى دوربهتو سعd نفتى وغير نفتى Fl ميليارد كسر ى وديغر كشو رها ميليارد فزونى داشتهاند. تفاوت همانا كسر ى كل 90 ميلياردرا ارائه مى كند كه در

 برخى از سازمانهاى اقتصادى در برابر رشد اين اختـلافهاى آمـارى


كنند ${ }^{\text {ك }}$

قسمت دوم
تخفيفها در فراگرد تطبيت
فر اگرد تطبيق سخت و دشوار است و به شرطى مى تو اند تخفيف يابد كه:



بند ا. شناورى ارزها (تطبيق ترازهرداختها و تغييرات برابرى)

 امكانهذير مى كند. بدين سان، شناورى به ايجاد تعادل خرد






Fconomie Prospective، IV.اين موردمر كزمطالعات آيندهنماواطلاعادت بين المللى شماره Internationale

070

است. نظام اخير، در عمل، مر كب به نظر مى آيد: آميزهاى از از نظام ارزها شناور





 یس، هدف انتقادهاى شديد قرار گر فته است.
 تطبيق چذير به منزلُ اصلاح نظا










 براى تصدى نرخهای شناور ارز پيشنهاد كنتند


 ترميم ديخر اساسنامههاى صندوق بين المللى پو ل و تغيير مادهُ چهارم انجاميد كه

به موجب آن اصل برابر يهاى ثابت پذيرفته شد. توافقهاى جرد جامايِيك نظام

 ارزها كمك مى كند.

 و تثبيت نكنند. بى گمان، كشو رهاى عضو صنا صناوق بين المللى در آيندهُ نامعلوم با اكثر يت ه^ه بوذيرند.
صندوق بين المللى پو ل در انتظر برقر ارى نظام جديد كه هنو زبه اجر ا آغاز نكرده است، اين صلاحيت قانونى، را پيدا كرده كه بر سيا بياست نرخها





 كنند؛

 مفاد اساسنامههاى جديد، اعضا
 همچچنان شناور باقيماندهاند سر انجام، نظام جديد پولى بين المللى بدينجا رسيده است كه ارزهاى شناور

## را رسميت بخشده و خصوصيت يولى را از طلا سلب كند؟





 باشند. تغييرات قيمت در درازمدت، بر تغير بري

 مى روند، كاهش ارزش زيا
-احياى تعادل مبادلات خارجى










 بين المللى در خر ر اين نام تونيق يافته باشد. ن. ك. ك: Colloque internationl sur le SME, 14 juin 1979.

$$
\text { 9. ن. كـ صفحن . . } .
$$

Y. ن. ـك اقتصاد معاصر، جلد سوم، استراتزى جذب تكانها؛ سياست ارزى.

O تو رمداخلى تحر يك شده زير. احذف نظام بر ابر بهاى ثابت مانعى در بر بر ابر








 شكل شناورى ناسره (ادارهشده) و و نه صورت شنا شناورى سره روه را را گرفته است. بانكهاى مر كزى در بازار ارزها د.فالت كردهاند و اين مداخلات جنين بهنظر آمدهاند:

- خودكار براى بانكهاى مر كزى كشو رهاى اروپايیى وابسته به (ماروارهُ



 قوى ارزش یو ل آن كاهش يانته بودي



 شناورى ناسره، نوسانهاى دامنه..ارى يافتهاند. فرانك كه درا در تاريخ نو زدهم








 فرانك در مارواره ناكزير شد بشدر برا






 دوم همين نصل).

ب) نوسانهاى دلا رو مقام دلاردر نظام مولى بيلى بين المللى












 براين اثر غيرمستقيم است: هر ميزان گرانی


 مجدد (اخودكار) تراز بازر





 موارد زير مورد تصو يب قرار گر ارفت:

 بين المللى پول و ا فزايش اعتبارات معاوضا

 ايالاتمتحده نخست بار است كه استقر اض پو لهاى خارجى را بر ایىدفاعاز

OVI


شكل Y_V. دلار و نرخ آن به فرانك در پاريس

پول خود مى پذيرد؛

- ترقى اندازههاى بهره؛

 صعودى بسيار سر يعى پيدا كرد.
 بازرگانى يك كشور و ترازير انرداختها


 عوامل اساسى زير به توضيح ترقى دلار كمك مـى كنتدي
 سياسى درخارجه، ابعاد و بیى نامى بازار مالى امر يكا، سياست حشميوشى از

آيين نـامه بـه رهبرى دولت ريگـانـ ^ و رونق اقتصادى در ايـالات متحده


بد كار اندازند.







 بدين گونه است كه افزايش تقاضا انداى دلا دلار برا









 است. اين تغييرات نرخ را نسبت به يك مر حلهُ بينابين به واكنش افر اطى اطى يا
 اصل مبلغ نونهاى از اين سياست است.

OV
(„اكنش تفر يطى)، وادارمى كند كه براين اساس وبد خودى خورد

 واردات (وبو يزه واردات نفت)، سنگينى بار بار هزينهُ بدهى دلارى بين بين المللى و ونيز









 كاهش اندازههاى بهرهُ أمر يكا ومداخانلات هماهنگ بانكهاى مر كزیى آشكارا بابه سوى تنزل روى كرده است.




 بين المللى و شناورى هماهنگ پو لها وارد شدهايم.
 دوسال ونيم)، اخير) بالا رفته است.









بند Y. وامدارى (تأمين مالى كسريها با تغييرات جبران كننده )
 جبر ان كندهُ وامها از منشاء كشو رها رها
 اساساًطى تقر يبأده سال وبه دنبال مازادها



فدرال آلمان داده است:









oyo

كشو رهاى صنعتى بدكار افتادهاند. اما جريانهاى مـالى كه بـدين صورين بازچر خانى شدهاند همر انی اه با پیامدها
 محدوديت مصرن نفت وتمايل قيمت آن به سو ى تنزل را را بـبار آورد (ن. كـ فص نصل
 ماهيت كاربرد اين مازادها در خريد اوراق بهادار (بيشتر زمانها










اينها).
خر يد حو الههاى خزانه

 بو يزه آلمان همراه با تانكان دوم نفتى افزايش يا يافته استي تملك شر اكت درواحدهاى اقتصادى كشو رها

ميان هدفهاى سياست مالى كشو رهاى بستانكار بهشمار آمده استي
 بين المللى (تأمين مالى مكانيسمهاى صندوق بين المللى پو لـى و بانك جهانى تأمين شده است.


شده، در سال 19^9 با كاهش بهایى نفت و كسرى ترازيرداخاختهای جاریى







مىرود.





 تأمين مالى شده است).

دوم-حدود فر اگرد تأمين مالى كسرى ازراه وامدارى. بـنظر ئنر صندوق بين المللى یول، بدهى ناخالص خاردئى
 سال 19^0 بايد به حدود • 190 ميليارد بر سد
 دهندهُ خصوصيات زير است:




oVV







 سبكتر شده است.





شكل Y_V. بدهى خالص كشور هاى روبهتوسعهُ غيرعضو اوچك و هزينههاى بهره مأخذ: سازمان همكارى و تو سعه اقتصادى

بين المللى امر يكاى لاتين است كه بدهى خارجى اش در يايان سال . . . .




 اقتصادى بر عهدهُ بانكها قرار بر داشت

 ناشى از برخو رد منافع است: سازمانهاى بين المانـا




 براى ديون خارجى خود آشكار شده بود.




 سازمانهاى بين المللى در برابر خطرهاى احتمالى تسرى عدم پرداخت به
ov9

ديكران دخالت كردهاند. اين دخالت صندوق بين المللى يـول مستقيم يا
غيرمستقيم بوده است:







 حقيقت قيمتها (حذف كككهاى بى عوض )همر اه اه است. صندوق، برای اج اجتناب
 برنامه كشو رهايى كهمى كو شندعرضةُ منابع خودرا بهيبود بخشندند، يشتيبانى كند. O دخالت غيرمستقيم:

ـ از راه توافق با سازمانهاى بين المللى ديكر (بانك جهانى) كه از ديد اينان

 بازيرداخت و شر ايط مطالبات. سازمانهاى بين المللى درمقابل اين كمك متعهد مى شوند بد وامهار وانى خود ادامه




 مورد قرارداد با بانكهاى بازرگانى. ديون عمومى، كلا با واسطهُ (٪باشگاه
"بستانكاران" ترتيب تازه دربازيرداخت ايجاد مى كنند كه باشگاه پاريس








 صندوت را به اجر ا گذاشته است. بانكهاى بين المللى، عمليات تقسيط مجدد بدر بدهيهاى واحدها




 با
 كيفيات وامدارى بين المللى عميقاً تغيير يافتهاند




 ميليارد برای سال 19A (1) افزوده مى شود.

شده است. چنين به حقيقت مى پيوندد كه در سال 19A 19 :

ـساختار اين وامها ازبيخ وبن تغيير يافته است: \^ ميلياردوامهاى كو




ميليارد درسال 19AY و V0 ميليارد در سال (19A1).
اين تحولها تغيير ات مستمر استر اترّى بانكا بانكها مى كند كه ناگزير ند تقر يباً با نابودى مازادهاى نفتى، با خطر هاى احتمالى قصور

جدول Y_Y. كشو رهاى روبهتوسعdٔ غيرعضو اوبك:

(1) افزايش مطالبات بانكى كه به بانك تسو يههاى بين المللى اعلام شده است.

طلبكاران خودوباضر ورت پشتيبانى ازبرخى ازاينان بهمنظو راجتناب ازتو سعه




 در حال حاضر عبارتاند ازخاورينر

 صادراتى و تأمين مالى طر مرانى


 رشد مغشوش وامدارى بين المللى همر اه بوده استي است




 صنعتى ديگر كمك كرده است. سياستتطبيق كهصندوق بين المللى پو ل بر كشو رهاى يدهكارت تحميل كرد كرد


 (موركان كارانتى تر است).

OAT


 از F M ميليارد دلار در سال I9 I FF

سوم - (ابر نامهُ بيكر). اوضاع يرداختهایى خارجى كشو رهایى بدهكار با وجود
 فقط براثر محدوديتهاى واردات و نا نامساعد برایى كشو رها بهدست آيد. دريافتهاى حارديا








 درازمدت، افزايش • ه٪ ( $ا$ با سالاند
 اضافى جديد بانكهاى بازرگانى را يیش بينى مى كند كه در در سهسال دال آينده تو زيع شود.

If أ اين ترقى اصولا مر بوط به دو كشور از مدي بدهكارتر منطقه، بر زيل و مكزيك است.

 همكارى تنگاتنگ باصندوق بين المللى يول و و بانك جهانى تهيه و تدوين كنند.




 البته براى يكى ازمسائل خود


 زير اتعهدات آزادسازى مبادلات ات از كشو رها
 روبهتوسعه تعهدى بسهارندي درياري در نتيجه، بهنظر مى آيد كه تخفيفهايى كه در تطبيق بـهعمل آمـدهاند


است:






010

ممجنان جبر حاشيههاى دخالت ازيپش معين را تحمل مى كردند، در حالى كه









كرده است.

قسمت سوم
به سوى نظام جديد هولى بين المللى






 جستوجو برای يك ابزار جديد يولى بين المللى آغاز شـده است.

بند I. نظام مولى اروبا، دستگاه تنظيم كنندهُ نوسانهاى ارزیى










 آزادانه شناور شدند.





 دانمارك) همجو ن ماهوارهاراى گرد محور






 اين نظام در تاريخ هنجم دسامبر 19VA در بروكسل به تصويب رسيد و

OAV
 ميزان وجوه جبر انى در تلمر و كشاورزى بـر اجر اجر ا درآمد






 درآيد. اين دخالت براثر عمل صندوق پولى آلى اروپا تسهيل شدهاست.






خارجى درون جامعهاى هر يك از اين كشو رها معا معين شده است.^^.
 قرار مى گيرد:

- وسيلُّ يرداخت در مكانيسم نرخ ارزها؛
 مكانيسمهاى اعتبار؛

Y Y . مـين طور است يو نان، اسهانيا ويرتقال.

 19/9 درصد بـ 19/V درصد كاهش يافت.

ـ ـايه برای تهيُ شاخص واكرايى؟؛









 (
 اعتبارات معاوضهاى قابل تجديد انجام مى گيرد. هر باريانك مر مر كزي






دخالت در نرخهاى ارز است.







019
¢٪٪رااختيار كندوهر زمان اوضاعاقتصادى اجازه بدهدازاين حاشيهرفتهرفته بكاهد.
اين مكانيسم دنبالdُ نظام مورد يیش بينى در (نخخستين مارواره) و مستلزم

 كرده است بانكهاى مر كزى را به دخالت راهنمانيى كند وتتى كهيك يول بدميزانى ضعيفمى



 كهضعيفمى شود، در عمل عبارتاست ازاعطاى اعر اعتباربه بانكمر كزى ناشر .
 آلمان به فرانك ارائه شده است





 تغيير خود مى كشد، زير ا بخشى از از سبد پو لها بنابر اين نسبت به اكو كه قو ياً در سبد ارائه شده است است واگر اگرايهى كمتر پيدا

 احتمال رسيدن به آستانه را حذف مى كنده).

فر اناك فر انسه


I9V9 تحول مارك آلمان در پاريس پس از ماه مارس. F_V شكل

هنگامى كه پول يك كشور به آستانهُ واگُ ايى برسد، مقامات پولى اين كشو ر بايد:
-((بهددخالتهاى گو ناگو ن دربازار ارزبيردازند)، يعنى در هر پو لدخالت كنند،

091

نه تنها در پولى كه نسبت بدان يول ذیى ربط بيشتر واگرايى نشان مى دهد؛





 تصر يح شود. بيدايش شاخص واگرايى تغيير ى تازه و مهم در مكانيسم دخالت بود كه



 همكارى پولى ارویا در هـان زيان زمان لازم بود.



 بدهى حساب كشو ر بدهكار نزد صندوق همكارى يو پو لی ارويا بستانكار حساب



 ميانمدت ايجاد شده بود. مدت اين تسهيلات افزايش يافته و ميزان آن بر ایى

يشتيبانى يولى كو تاهمدت بد If ميليارد اكو و براى كمكهاى ميانمدت به II
ميليارد اكو رسيده است.

 چهارهدف عمدهُ نظام يولى ارويا: ثبات نرخها
 اتتصادى ارویا بددست آمدهاند.
 شناورى يولها كه براثر تو افقهاى جامايكا




 گرفته است). سهس چهاربار تثبيت جديد و عمومى در تاريخهاى ینجم اكتبر

جدول Y_r. نرخ پپايه برحسب فرانك



094
 مو رد تصميم قراركر فتهاند.
 سازش، حفظ شده است. ترتيب تازه در نرخها


















 (lQ/Q)


به هنگام تغيير و تبديل نرخ برابر ابى بدعمل آمده بود (در فر انسه، برنامه دِ دِلو ردر

 باطل، يعنى كاهش ارزش فرانك، افزايش تفاوتها مكانيسمهاى شاخص بندى منجر خو اهد شد شد.









 آن طراحى مى شود.

 هنو زضعيف است. تحول اين سهم بستگى دارد به:




بدوجود خو اهد آورد؟



090

هميشه به تأخير افتاده است؛




 بازار تحرك كامل سرمايه را ايجاب مى كند و مى تواند بـد ايـى ايجاد تجانس درسياستهاى پولى منجر شود.



 است) فائق آمده است.



 يكديگر شناورند بد دلايل اقتصادى و سياسى مو ردنظر نيست. برخلاف، گاريان



 رويارويى همهجانبه مبدل شود.
 آماج را امكانهذير مى كند. اين نهاد درنظر دارد مزاياى نرخهاى ثابت ارز ور








مقامات يولى نظام وجود دارد.





 بكذارندُوبنا برمقتضيات ازعريا




صدوهشتاد درجه در قطب مخالف هدف تثبيت نرخها سر انر درمى آوردي آري
 نظام پولى ارویا) مى تو انيم شر ايط نظام نرخها

تحقق بخشيه.
 مارك آلمان و ين) بد هيج وجه قابِ



شده است. اين بازارهاى مالى، از اصل، بهطور وسيع به تأمين مالى واردات



 در بازارهاى بين المللى همر اه با امشگل گشاهـا
 بهادار باقى مى ماند.













 شاخص (از جمله شاخص ارزى) منعكس سازند.

بند r. جستوديوى ابزار جديد بولى بين المللى دلار بى ترديد، يك پول بين المللى و نيز يك پو يل ملى استى ايلى اين دوگانگى به










 اين وظيفهرادر حارچوب



 ايالات متحده طرفدار سلب خصلت يولى از طلا وم مخالف هر گو ونه نقش طلا در

 واحدهاى حق برداشت مخصوص بر آن پيوستهاند.




 واحد حق برداشت مخصوص وابسته كردهاند.

099

درمقياس ناحيهاى نيز اكو كهدر چارحوب نظام





 عمليات مالى خصوصى مور رد استفاده ترار گيرند تا شاخي
 مخصوص و اكو گسترش يافته است. اوراق قرضه، سبردهرهانى بانير بانكى يا
 بازارهاى ثانوى نخست برایى اوراق قرضه






 بانكهاى مر كزى آنها مى تواند به عملياتى برحسب حق برداشت مخصوص دست بزند.


 شاخص كذارى يكى انكاشته شده و شرط ضنى در جههور رى فدرال آلمان ممنوع است.

## 「








 طلادرد داراييهاى كنو نى بانكهاى مر مركزي



 اين نظر با مخالفت مقامات بو لى ام امر يكا و ونيز سازمانها





21. V. Giscard d'estaing, La réforme du système monétaire international, note du ministère de l'Economie et des Finances,. 1-3-1974.




$7.1$


لذيرش تدابير مبهم انجاميده است كه سر انجام به تشديد آنها كمك كردهاند (ن.
لـ شكا (O_V).
اختلاف بسيار زيادى كه ميان قيمت بازار و قيمت رسمى طلاى پولى ( سكءُ طلا) توسعه يافته (ذخيرهُ طلاى بانكهاى مر كزیى) موجب عدم تحر




 بحران نفت مقابله كنند.
اصل تجديد ارزيابى طلاى پولى در چند مر حله فراهم آمد:

 199^ ايجاد كرده بودند پیايان دهند ـ توافق زيست اتتصادى ارویا به تشو يق ايتاليا كه امكانات وامگير


 نمى توانست تصميم عملى اتخاذ كند.
 ايالات متحده كهبا مقاومت سرسختانهاى باهر گونه تجديد اري



اين توافق، بانكها نـى توانستند هم طلاى خودر آآزادانم مبادله كنندوهم


 امكان بر ایى بازير داختو وام
 بد قيمت بازار واگذار مى كرد.

نمونهُ كاربست اين تصميمرا مى توانيم ازمور ردوامامى نقل كنيم كه در ماه باه


 ارزيابى شده بود.
 مجمع عمومى صندوق بين المللى پو ل بدعمل آمده بود:

توافق ميان اعضاى كميتهُ موقت ( كميته بيست گانُّ سابق)، مأمو ر تهيه و
 صندوق بين المللى پول دوسوم طلاى دراخي

 بود: صندوق يك ششم را بد دولتهاى عضو بـد بد نسبت سهمئُ أنها آنا در تاريخ


 اعطاى كمك بد كشو رهاى روبدنو مسعه تأسيس يافته بود، مو رد استى استفاده
قرار گرفت ״

 مر كزى كشو رها ما تمى تو انندميان خود




 موافقت دارد.
فرانسه از امكان تجديد ارزيابى استفاده كرده، زير اط اطلا در ترازنامناهُ بانك



 توافقهاى جاماييك مور خن هفتم وهشتم رام








 چهارساله كه در پايان سال • 19^ به سر رسيده، تشكيل شده است.
7.0

نظرى معتبر رادارند. در عمل، بانكهاى مر كزی (به استثناى فدرال راز رزروبانك)
 نهايى تلقى مى كردند اندان افزون براين، نو سانهاى نر نر خطا
 نو بت فرو

 دلار بالا برد. علتهاى روني





 براى تهيه|سعارمى فر وشٍ




 است. بدين گونه، طلا همر اه باتنزل دلار ارازنو ارزن اضا نوسانها كه طى سالهاى 19AF_19V I




هنو زمو رد تصويب برخى از دولتها قرار نترفته است: عنصر اصلى در تر كيب




















 سبد يولهاى (حق برداشتمخصوص واكو )رسمى، يعنى پو لهايى كد درمدار

VV. اتمدامات جدى برایى ايجاد يك حساب جانشين حق برداشت مخصوص بر دلار نزد صندوق بين المللى بول صور رت كر فته است. اين تشبتات به شكست انجاميده است.

بانكهاى مر كزى و نهادهاى بين المللى بدكار مى روند هنو زمُعرف واحدهانى
 صندوق بين المللى پول به تأمين ايجاد نقدينگيهاى بين المللى مكفى برانى

 مؤسسههاى ناشر كشورهاى ذیى نفع جانشين عرضهُ طـلا و اسعار (دلار) مى شوند.
「
 یول تراردادى نباشد كه اجازهُ تحر ير و ثبت و و درنتيجه شاخلى


آن را خراهم آورد.

 خصوصى حق برداشت مخصوص و بو يزه اكو هستيمه پیيدايش بازارِ
 دادوستد یديد آورد. با اين همه، اكو هنوز








 بحر ان نقدينگى است. از آنجاض ديگرى خصوصى در تو سعهُ سر يع






 هزينه و وامگيرى تر ويج دير دهد.





 قطب جديد يولى ومالى



تطبيق مهـتر باشد، استفاده خصوريا r.r.

 بالقوه تورمى آن بسيار رازدار است اما با اين طرح مخالفت نكرده است.
7.9





 مسنلهاى را كه افزايش مهارگّ تعميم اقتصاد وامدارى انجاميده است حل كنندا
 ثبات در روابط پولى بين المللى مطلوب و مناسب بهنظر آيند؛













 نظام جهانى ارزهاى ثابت مقيد سازند. پيشنهادهاى ديگُرى در زمينهُ تنظيم









تنزل دلار مشو رتى را امكان دادر ادر است.


 بد ثبات بين المللى بيشتر ايجاب مى كند ايلـي ايالات متحده بيذيرد كه دوگانگى نقش


 خارجى به ايالات متحد نياز دارد.

تبصرههاى بايانى


 كدام نمى تو انند جدا شوند.

بند I. روابط ميان بديدههاى يولى مبلى ملى و بين المللى

 بين المللى شدن ملتها از مو ارد زير نتيجه مى شود:





 به


 سفتهبازى با پو لها را ا ايجاد كرده است؛




ممالك تهيد كنندهُ محصولا لات اوليه منجر مى می شود.
 زير رويارويى كند؛

ـ إفزايش هزينهُ انرثى و برخى از مو اد اوليه؛


 گرانتر كرده است. گشايش اقتصاد فر انسه بهر روى خارجه، حساس اسيت زياد اين اقتصادرا نسبت










$71 \%$

 مگر اينكه امكانات بهبود ترازيرداختها را را درآينده تضمين كند.






بدبار آورد.



 است. بدين قر ار است سياست از طر بر يق اندازه


 سال داراى دو وسيلُ مقدارى شده است است:





 مى يابد، كار آيى خودرا الزدست مى دهد صر احت مو رد استقبال مقامات عمومى قرار گرفته و متضمن بازارى با وحدت







 است كه نه فقط ترتيب تازه در مكانيسهها بلكه همحنين تغيير ى در افكار افكار و روحيات را ايجاب مى كند.

بند Y. روابط ميان بديده هاى يولى و سياست اقتصادى






 دو صو رت از هم تشخيص داده شود: يكى جر اير يانها







710
 غير فعال است ودر معرض لارست يازي

 و سرمايدكذارى را بر ورانند و و بدين سان بر ضد تنزل اقتصادى يا تو رم مبارزه

كنند.





 سياستهاى به اصطلاح رياضتى بر پايدهاى زير به اجرا ادرمى آيند:

ـ اقدامات بودجهاى كه به منظور كاهش واردات، مصـرف خانـوارها و




دست آورد.








سياست اقتصادى قرار مى گيرد. عنوان دوم استراتزيهاى عملى سيـاست اقتصادى، مفهوم تر كيبهاى منطقى ابزارهايى رانى رابه دست مى دهد دير كه وسايل سياست بولى در اين ميان ديده مى شود.
F. Aftalion et P. Poncet, Les taux d'intérêt, puf, 1984, coll. "Que sais-je?". - Le Matif, puf, 1986.
E. Alphandery, G. Delsupehe, Les politiques de stabilisation, pup, wí. « OUP », 1975.
H. Ardant, Technique de là banque, Paris, puf, 6e éd., 1969, coll. © Que sais-je? ", no 496.
Banque de France, Cahiers économiques et monétaires, nos 17 et 18, Actes du VIIIe Colloque, Université, 1983.
R. Barre, Economie politique, pur, coll. a Thémis „, t. $1: 1983$ et $2: 1980$.
A. Bahkere, Politique financiere, Paris, Dalloz, 1958.

- Economie et institutions financières, Paris, Dalloz, t. 1 : Institution, financières, $2^{e}$ éd., 1972 ; t. 2 : Economie financière, $2^{e}$ éd., 1971.
P. Berger, La monnaie et ses mécanismes, Paris, puf, 9e éd., 1983.
- Emission monétaire et multiplicateur de crédit, Banque, juillet-août 197s.
A. Besnard, M. Redon, La monnaie, politique et institutions, Dunod, 1985.
M. Beziade, La monnaie, Ed. Masson, $3^{e}$ éd., 1985.
P. Biacabe, Analyses contemporaines de l'inflation, Paris, Sirey, 1962.
- Quelle réforme pour le système monétaire français, Revue Banque, juin 1980.
A. Bienayme, Croissance, monnaie, plein emploi, Paris, Ed. Cujas, 1964.
D. Blondel, J.-P. Dalloz et A. Jessua, Essais sur la nouvelle théorìe quantitative de la monnaie. Paris, PUF, 1970.
C. de Borssiev, Pri;icipes de politique économique, Paris, Economica, 1980, $2^{e}$ éd.
A. Boudinot et J.-C. Frabot, Technique et pratique bancaire, Paris, Sirey, $2^{2}$ éd., 1972.
- Lexique de la bangue, dí la bizrreà et du crédíl, Paria, Entreprise Moderme d'Edition, 1970.
H. Brochier, P. llau, Ch. A. Micealet, Economie financièrs, Paris, puf, 1975, coll. "Thémis ».
A. Chaineau, Mécanismes et politique monétaires, Paris, Puf, $8^{e}$ éd., 1981.
- Monnaie et équilibre économique, Paris, A. Colin, 1971.
- Le crédit : institutions et techniques françaises, A. Colin, coll. © v , 1974.
E. Clafssen, Macro-économie, Paris, Dunod, 1981.

Colloque Université-Banque de France, novembre 1983.
A. Cotta, Inflation et croissance en France depuis 1962, Paris, pup, 1974.
P. Coulbors, La politique conjoncturelle, Paris, Cujas, 1971.
P. Cuupaye, Les banques françaises : bilan d'une réforme, Documentation francaise, 1984.
B. Courbis, Intermédiation et Liquidité, thèse de doctorat, Paris I, 1971.
A. Counet, La réforme des Caisses d'Epargne, Revue Banque, décembre 1983, avril 1984.
A. Coutière, Le système monétaire français, Paris, Economica, 1978.
J.-P. Dalloz, La fonction de demande de monnaie en France de 1920 ì 1968, Revue économique, mai 1969.
Datphin-Meunier, Histoire de la Banque, puf, "Que sais-je?", 5 e éd., 1975.
J. H. David, La politique monétaire, Paris, Dunod, 1978.

- La monnaie et la politique monétaire, Economica, 1983.
A. C. L. Day, Outline of Monetary Economics, Clarendon Press.
- Economics of Money, Oxford, Clarendon Press.
G. Defosse, La gestion financière des entreprises, Paris, PUF, t. 1 : Théorie générale du financement des entreprises, $6^{6}$ éd., $1970 ; \mathrm{t} .2$ : Technique des opérations financières, $5^{e}$ éd., 1971.
J. Denizet, Monnaie et financement, Paris, Dunod, $2^{\circ}$ éd., 1969.
- La gris.ée intaion, Paris, puf, 1977.
- Monncie e: financement dans les années 1980, Dunod, 1982.
G. חigpallens, Théorie et pratique de la gestion financière de l'encrepìis', Peris, Sirey, 1960.
- Gession financière de l'entreprise, 1970.
B. Duchos, L'action des grands marchés financiers sur l'équilibre monétaire, A. Colin, 1952.
C. Dusint, La Caisse des Dépôts et Consignations, Documentation francrist, 1970.
F. Esk, Le Trésor, plf, 1982.
M. Friedman, A Program for Monetary Stability, Fordham University Pzuss, 1959.
- The monetary history of the United States, Princeton University Press, 1963.
- Capitalism and freedom, Chicago, The University of Chicago Press, 1963.
- Inflation et systèmes monétaires, Paris, Calmann-Lévy, 1970.
- Politique monétaire ou fiscale, Paris, Mame, 1969.
J.-L. Guglielmi, Les expériences de la politique monétaire, Puf, 1973, coll. * SUP D .
S. Guillaumont-Jeanneney, Politique monétaire et croissance économiqlis en France, Paris, A. Colin, 1969.
- Pour la politique monétaire, PtF, 1982.
J.-C. Gurley et E.-S. Shaw, Money in a theory of Finance, Brookings Institution, 1960.
H. Guitton, La monnaie, Paris, Dalloz, 2e éd., 1974.
H. Duhand, les systèmes monétaires et bancaires étrangers, Paris, Cujas.
P. Jaffre, L'unification du marché des capitaux, Revue Banque, avril 1986.
E. James, Problłmes monétaires d'aujourd'hui, Paris, Sirey, $2^{\text {e }}$ éd., 1970.
J.-M. Kexnes, A treatise on Money, Londres, Macmillan, 1930.
- Théorie générale de l'emploi de l'intérết et de la monnaie, Paris, Payot, 1966.
S.-C. Kolm, Les choix financiers et monétaires, Paris, Dunod, 1967.
D. Lacole-Labarthe, Analyse monétaire, Paris, Dunod, 1980.
D. C. Tambert, Dictionnaire fraņais-anglais de l'économie monétaire, Parìb, Ed. Economie et Humanisme, Les Editions Ouvrières, $2^{0}$ éd., 1975,
J. Le Bourva, Création de la monnaie et multiplicateur du crédit, Feec, économique, janvier 1962.
J. Lecaillon, Analyse macro-économique, Paris, Cujas, 1969.
P. J. Leuman, Le système des réserves obligatoires et le contrôle de la masss monétaire, Paris, PuF, 1979.
V. Levy-Garboua et B. Weymuller, Macroéconomique contemporaize. Paris, Economica, 1979.
A. Lutz, La création de monnaie par les Banques, Revue Banque, février 1971.
E. Macko, les concepts fondamentaux d'un marché à terme d'instruments financiers, Revue Banque, novembre 1985.
J. Marchal, Monnaie et crédit, Paris, Ed. Cujas, 7 e éd.
J. Marcr? ot J. Lecaillon, Analyse monétaire, Parib, Ed. Cujas, 197;
F. Marnata, la Bourse et le financement des investissements, tragest a vecherche de sciences économiques, Paris, Fondation nationale des Scimness politiques, 1973.

5. Marteau et E. de La Chaise, Le marché monétaire et la gestion de tyescrerie des banques, Paris, Dunod, 1981.
J. Masson, Le rôle des banques dans la gestion de la manse monétaire, les conséquences des politiques d'encadrement du crédit et les alternaio s possibles, Revue Banque, février 1982.
R. M: URy, Economie politique, Paris, Sirey, 1980.

- La société d'inflation, Scuil, 1973.
J. F. Mockers, L'inflation en France 1945-1975, Ed. Cujas. 1975.
M. de Mourgues, Le marché monélaire dans le système financier françaif, Pa:is, puf, 1971.
- Initiation à l'économie monétaire, t. I : Institutions et mécanismes; t. II : Théorie et politiques monétaires, mémentos Dalloz, 1973 et 1974.
J.-C. Naotiri, La réforme du financement de l'économie, Revue Banque, mars 1986.
G. Pariente, Elements d'économie monétaire, Economica, 1979.
J.-P. Patat, Les Banques cenerales, Sirey, 1973.
- La monnaie et le financement, Profil économique de la France, Documentation française, 1981.
- Monnaie, institutions financières et politique monétaire, Economica, $3^{\mathrm{e}}$ éd., 1986.
Patinkin, Money interest and prices, ny, IIarper \& Row.
B. P. Pesek, T. R. Saving, Money, wealth, and economic theory. Macmillan, 1967.
A. Piettre, Monnaie el économie internationale, Paris, Cujas, 1968.
P. Samuelson, L'économique, t. I, A. Colin, $8^{\circ}$ éd., 1972, coll. © ù.
M. Schlosser et P. Vernimmen, Gestion bancaire, Paris, Dalloz, 1974, coll. Dalloz Gestion.
A. S. Thorn, Théorie monétaire, Paris, Dunod, 1971.
E. Vessillier, R. Cros, Economie, t. 2 : Mécanismes monétaires, puf, 1979, a Mémentos Thémis ».
E. Vessillier, F. Eck, Monnaie, crédit et financement, puf, 1983, Thémis : "Exercices/corrigés".
A. Viaux, le marché monétaire, Paris, puf, 1971, coll. «sup s.


## Banque.

نشريهها

Banque et Bourse.
Bulletin trimestriel de la Banque de France.
Revue d'économie politique. Un numéro est, chaque année, consacré à ve tableau de l'économie française au cours de l'année écoulée.
Revue de l'Observatoire français des conjonctures économiques, OFCE, Observations et diagnostics économiques.
Revue de Science financière (depuis 1956).
Statistiques et êtudes financières (ministère des Finances). Numéro trimestrie', consacré aux «Moyens monétaires et financiers accordés à l’économie .

## گزارشهاى سالانه

Association professionnelle des Banques.
Association professionnelle des Etablissements financiers.
Esnque de France (compte rendu des opérations).
Chamhre syndicale de la Compagnie des Agents de Change de Paris, L'annéa boursière.
Comanission des opérations de Bourse.
Commission de Contrôle des Banques.
Corselil national du Crédit.
Happert du Groupe Long Terme sur l'Energie. Préparation du IXe Plan, *a Documentation française, octobre 1983.

R. Alibert et P. Coulbors, Le change d terme, technique, théorie, politique, Paris, 1972.
E. Alphandéry et A. Fourcans, L'ecu : Stratégie pour une Europe en crise, Revue Banque, avril 1984.
P. Arnadd-Ameller, Europe, vers une politique conjoncturelle commune, Fondation nationale des Sciences Politiques, A. Colin, 1974.
R. Barre, Sociétés multinationales et relations monétaires internationales, in Essais en l'honneur de J. Marchal, Cujas, 1975.
G. Bekerman, Les euro-dullars, puf, 1977, coll. "Que sais-je? d.

- Le marché euro-obligataire, Revue Banque, mai 1977.
J. Blanc, Le marché des changes, Notes et études documentaires, nos 4625-4626, Documentation française, 1981.
H. Bourguinat, Marché des changes et crise des monnaies, Paris, Calmanne Lévy, 1972.
- La quadrature des transferts pétroliers, Banque, novembre 1979
J. Bourfinet, Les échanges internationaux, t. 1 : Pays industrialisés ; t. II : Pays en voie de développement, pur, 1971, "Dossiers Thémis n.
M. Bye, Relations économiques internationales, Paris, Dalloz, 1965.

Cahiers français, La crise du système monétaire international, Documentation française, Paris, 1972, nouvelle édition juillet-septembre 1976.
D. Carreau, Le fonds monétaire international, Paris, Armand Colin, 1970, coll. a U.
J. Carrièie, L'or jaune et l'or noir, le Seuil, 1976.

- Le rôle de la Banque mondiale dans le financement international du développement, Eurépargne, mars 1978.
- Le cofinancement, Revue économique, novembre 1978.
A. Chalandon, La réforme du système monétaire international, Rapport ąu ces, Paris, Ed. France-Empire, 1967.
J.-P. Chouraqui, La spéculation et la politique de défense des monnaies, Parie, PUP, 1972.
E. Clanssen, La demande de réserves internationales, in Essais en l'honneur de J. Marchal. Cujas, 1975.
E. Cianssen, Le débat sur les réformes du système monétaire internationed, Banque, mai 1976.
- ct P. Salin, L'Occident en désarroi. Turbulences d'uṇe économie prospècene「enod, 1978.
A. Cotfa, La France et l'impératif mondial, puf, 1978.
P. Cinlbots, Finance internationale, l. I : Le change, Paris, Cujas, 1979.
J.-II. Davin, Crise financière et relations monétaires internationales, Econcmica, 1985.
R. Dehem, L'équilibre économique international, Paris, Dunod, 1970.
- De l'étalon sterling a l'étalon dollar, Paris, Ed. Calmann-Lévy, 1974.
J. Denizet, Monnaie et financement, Paris, 1972.
- L'opportunité d'organiser le recyclage des capitaux, Congrès des Economistes de Langue française, Beyrouth, 15 mai 1975.
- La grande inflation, Paris, Puf, 1977.
P. Despraimies, L'énergie, Bordas, 1981.
M. Dranconit, La France au grand large, Paris, R. Laffont, 1981.
J.-P. Favgète, La crise du systène monétaire international,.Paris, Le Sycomore, 1983.
M. Friedman, Inflation et systèmes monétaires, Paris, Calmann-Lévy, 1960, coll. "Perspectives de l'économique. Economie contemporaine n.
A. Grjebine:, La nouvelle économie internationale, PUF, 1980.
A. et T. Gruebine, La réforme du système monétaire international, Paris, pup, 1973.
J. L. Guglielmi, Complémentarité internationale, zones économiques et zones monétaires, Banque, mars 1976.
J. L. Guglielmi et M. Lavigne, Unités et monnaies de compte, Ed. Economica, 1978.
G. Guindey, Mythes es réalités de la crise monétaire infernationale, Delmas, 1973.
Y. Kashiwagi, Le yen et le rôle financier international du Japon, Reve? Banque, avril 1984.
C. Kindleberger, International economics, Homewood, 1968.
C. Kindlebenger et P. Lindert, Economie internationale, Economica, 1983.
E. Kung, Le dollar doit-il et peut-il être remplacé par les dts ?, Problemes monétaires, 19 juillet 1972.
D.-C. Lambert, Dictionnaire français-anglais de l'économie monétaire, Paris, Ed. Economie et Humanisme, $2^{\circ}$ éd. 1975.
M. Lavigne, Le Comecon, Paris, Ed. Cujas, 1974.
- Le système de Bretton Woods et la pratique monétaire internationale, Revue de Sciences financières, janvier-mars 1977.
- Le rôle du Fonds monétaire international : Du financement des balancer des paiements à l'aide financière au dévèloppement, Eurépargne, nevembre 1978.
D.-J. Lehmann, Le monétarisme, préface de Renaud de La Génière, Eisk:
i. lelart, Les transactions du Fonds monétaire international, Baroús, octobre 1978.
- Les opérations du Fonds monétaire international, Economica, 1981.
- Le dollar, monnaie internationale, Albatros, 1975.
- L'utilisation du dTs et de l'ecu par le secteur privé, Revue Barque, novembre et décembre 1983.
J. Ehuerier, Le systome monétaire international, Paris, A. Colin, 1975.
z. Maeceal et H. Durand, Monnaie et crédit, Paris, Ed. Cujas, 1976.
j. Marcieal et J. Lecaillon, Le système monétaire international, Gujas, 1984.
G. Marcy, Economie infernationale, Paris, puf, 1972, coll. © Thémis n.
T. de Montrrial, Le désordre économique mondial, Paris, Calmann-Lévy, 1974.
- Energie, le compte à rebours, Paris, J.-C. Lattès, 1978.
G. Myrdal, Une économie internationale, Paris, PUP, 1956.
J. Nême, Colette Nême, Les organisations économiques internationales, Paris, PUF, 1972.
C. Nême, Les possibilités d'abolition du contrôle des changes, Revue d'Economie politique, $\mathrm{n}^{0}$ 2, 1986.
P. Pascallon, Le système monétaire international, Ed. de l'Epargne, 1982.
F. Perroux, Ce qu'il faut savoir des accords de Bretton Woods, Paris, 1945.
J. Peyrelevade, L'économie de spéculation, Editions du Seuil, 1978.
A. Piettre, Monnaie et économie internationale du XIXe sidele à nos jours, Paris, Ed. Cujas, 1967.
P. Prissert, Le marché des changes, Paris, Ed. Sirey, 1977, coll. « Fondements de l'économie moderne».
J. L. Reiffers, Economie et finance internationale, Dunod, 1982.
M. Rudlofy, Economie monétaire internationale, Paris, Cujas, 1970.
J. Rueff, Le lancinant probleme des balances de paiements, Paris, Payot, 1965.
- Le péché monétaire de l'Occident, Paris, Plon, 1971.
- Le système monétaire international, a Ce qui doit arriver arrivera s. articles publiés dans Sélection du monde, des 5, 11 o: 12-18 juin 1969.
-- Un plan Marshall pour les Etats-Unis, Le Monde, 4 janvier 1973.
P. Salin, L'unification monétaire européenne, Calmann-Lévy, 1974.
- L'ordre monétaire mondial, pUF, 1982.
A. Samuelson, Le mark, histoire de la monnaie allemande, Paris, Librairie Didier, 1971.
B. Schmitt, La monnaie européenne, pur, 1977.
- L’or, le dollar et la monnaie supranationale, Calmann-Lévy, 1977.
Y. Simon, Marché des capitaux et taux d'intérêt, Paris, Economica, 1975.
- Techniques financières internationales, Economica, 1985.
R. Solomon, Le système monétaire international, Economica, 1979.
L. Stoleru, L'équilibre et la croissance économique, Paris, Dunod, 1971.
R. Trifyin, L'or et la crise du dollar, Paris, pur, 1962.
- Le système monétaire international, Paris, 1969.
P. Turot, Le serpent monétaire, Paris, Les Editions Internationales, i97s.
J. Welleer, Problèmes d'économie internationale, Paris, puf, 1950.
- L'économie internationale depuis 1950, Paris, pur, 1965.
J. Weiller et J. Coussy, Economie internationale, Mouton, 1978, t. I et II.


## فهرست راهنما

- OYY OYV ميان مدت 110،1IF
F. اعلاميةُ برداشت مدت

اتصاد: - يولى
اكو 9.9 ، 090، 09F، DAN، FVY

Y. FV



VF
 YFY، TY\& عادی انفورماتيك 4 r




 rVV





آثار: ــدرآمدى تضعيف FYY، FYY!
FYY تضعيف

> الف ابزارهاى سياست يولى YY
rar اتاق


 ارز تحريرى MA، MV اسعار ارويايى
 Fr

اسناد: - جديد كوتاه مدت ه\&


- هA
مشاركتى A\&، A٪،

اصل: ــ اندوختنُ اجبارى YY

! اعتبار: _اجاره IV\&! SYV
 بخش: بخـبانكى برابرى: بري rrv برات: برتن وودز
 برنامه: - بيكر



$$
\text { بو رس پاريس } 19
$$ ترازيرداختها تq -

 FIG.FIr.FII-


MYA تصدى خطر
تضعيف يولى

fYr.pyr
تعيين نرخ روى حد
 تقـويت يـولى MYY، MY .

PYG،FIV_- مونقيت
تكان نفتى DFY، OFQ، DFY، OFT،






تو رم زدايى YYY

ج جامعغ پونى
FOI جانسون، رئيس جمهور
 جذب FY. FYO، FYY جر يمه PYY

$$
\begin{aligned}
& \text { F19، Fq. تراز بازركانی }
\end{aligned}
$$

_ Hfr
rيرداخت ازراه دور

 MII- سنتى • r-
يوشش:-غيرمستقيم YY Y

 بازارفر وش با

 بازركانى FY! بو.


 _صورت حساب_YاO!
艮 ITr



تأمين ذخيره نقدينگى



 تخصص بانكى 101

 FOY X

دادوستد: ــ (هاى) مالى آتى • •
r 19
دادهآمايى 9 ب
 ror


نفتى OVO

برداشت عادى 3 ر






انتقال خزانه صندوق Or $j$ مالى شتخصص


س
IFF, IFY سازمانهاى سرمايه گذارى مالى سالم سازى و تطبيق • OAY، (OA
 سبك هلندى سH سیـرده: _ _ اختيارى • •اY $011.01 \cdot 0.9$
خارج از مظنه • 9، qY|، • با خالص كردن • خY خر خد وعد خر خر يدار وعده


749

احياطى
 يول F\&G، FAY, FO- FFV, FFG, FFO , FAD , FAF , FVG , FVY ,FVE , FVO ، OIY ، O. K , FqY ، FqY ، FAV , FAG

انداز

ITV ، F .
،IFI 199
O91 ITMF



 , 19F ، 19Y ، 19Y ، 19• IN9 ، IAY

.
QA
MVQ، YVY، 99، FV، FY M
0. سرمايهگذارى مالى (اسنتى)


9F (1) بهتر
سفته: _ 9 . 9 . OFV FFF. MFY سفتهبازى

سهام با سود سهـى مقدم 11



YY\&

سيف 91
b
WY. طبقدبندى جديد نهادهاى مالى

شاخص واگرايى 01
شر كتهاى: - باسرمائُ متغير




_ صرف
وعده عناصر متشكلهُ پو ل مالى IVF

شناورى: - ارزها $\Delta A F$ -

صندوق: ــ اعتبار شهردارى 119 19 ــ اعتبار


$J$
ليبور
ليبيد
ليمان
p





rar.ral (ar
r|ry
MYY مبانى سياست بولي

 مركزيايايايا
مزياي تخصص بانكى 1F9، 1F0،
 ry.^A
 rAr.ry.

 FIV iV
 مكتب اصالت يول ray، raq،
 199
 ميز كرد كندى

درورانس 199، 194


فر وشندهُ وعده

ray،r9f.rar.ral
فوب (91)
ق


F9. 9 • 9


Fr. تصفئ جان رابينسن

## 9

كارازدور (a)

r9. 7 A
كانون نمؤسـات امتبارى 119




 FT4

G
 AF (A)

MVY، 99 مقدارى


،HAI FG. FFY .FY

FAF FAK, FAY
نقطه:- خروج طلخ
bلا
Yی৭، rی^

نيكسون، رئيس جمهور $0 \Delta 9$ _ -
نهادهاى مالى متخصص

نرخ:-ارز
A A
.
rYq، rYM, ryr
نشر: ــ اسكناس Y Y
 Q. Q . - براعتبار YOY، YOI نظام: ــ ارزهایى ثابت Y\&
 و



جانبه به روبل قابل انتقال DTF، DIF،


Fr. r Mr
نظريه: - برابرى اندازهمهاى بهره
برابر قدرتهاى خريد


## DENISE FLOUZAT

## ECONOMIE CONTEMPORAINE

## 2. Les Phénomènes monétaires

Traduit en Persan par Manuchehr Farhang

Soroush Press
Téhéran 1993

بها با جلد نرم 0000 ريال با جلد كالينكور


