भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची दिशा व दशा

प्रा. डॉ. सिद्धार्थ एस. मेश्राम
अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख,
जे. एम. पटेल कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मंडळा— 441904

सारांश:

स्वतंत्र प्राप्तींतर 1991 हा वर्ष भारतातील आर्थिक इतिहासात एक ऐतिहासिक वर्ष समजला गेला. 1991 या पूर्वी भारत एक गंभीर आर्थिक स्थितीतून मार्गक्रमण करत होता. 1990 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेवर फार गोठे गंभीर संकट निर्माण झाले होते. विदेशी गंगाजीत निर्माण झालेल्या तूटीमुळे विदेशी विनिमयाची गंभीर स्थिती निर्माण झाली. केवल दोन आठवड्या पुरेल इतकेच विदेशी चतुर्थांचा व्यापार भारताच्या गंगाजीत शिल्लक स्थापीत होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी देशातील सुरुचिचा जात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचनामध्ये गहाण ठेवण्याची नामांची पककरावली लागली. या संकटामुळे भारताच्या आर्थिक धोरण निर्माण्यांना नवीन आर्थिक नीती ठरविन्यासात खालील केले. विदेशी गंगाजीतीचा गंभीर संकटामुळे अर्थव्यवस्थेवर उदभवलेल्या विपरीत स्थितीमुळे तत्कालीन भारत सरकारला किंमत स्थिती आणि सर्वचालनात्मक सुधार निर्माण करण्यासाठी नवीन ओळखातले घोरण स्वीकारले. राजकीय तुट आणि व्यापार शोधाने असंतुलन साधिसाठी व त्यात सुधारणा करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील तूटी व कमकुशलस्थिती दूर करणे आर्थिक घडने होते. त्यामुळे 24 जुलै 1991 ला तत्कालीन कांड्रिय वित्तमंत्री डा. मनमोहन सिंह यांनी नवीन ओळखातले नीतीचा अवलंब केला. परवाना पदवी व सर्वचालनात्मक उपयोगातील कठोर नियमांना दूर करणे व त्यात सुलभता व सरलता निर्माण करण्यासाठी नवीन आर्थिक सुधार कार्यक्रमांना अर्थव्यवस्थेच्या विभिन्न क्षेत्रात लागू करण्यात आले. या सुधार कार्यक्रमांमुळे सध्या: परिवर्तनात विदेशी गंगाजीत लक्षणात वाढेच्या जाणून आणि आज भारत मजबूत स्थितीत येऊन रहावला व आंतरराष्ट्रीय मुद्दा निघो यासारख्या जागतिक वित्तीय संरचनामध्ये ग्रहण पुनर्मिलनातप सक्षम झाला.

यावरून लक्ष्य येते की, नवीन आर्थिक सुधार कार्यक्रमांमुळे ज्याला जागतिकीकरणाच्या नावाने ओळखलेले जाते, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर बराच अनुकूल परिणाम घडून आला. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील ही अनुकूलता आणि प्रतिकूलता अभ्यासपणे हा या शोधनिवंचन श्रम उद्देश्य आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे आयात व निर्यातीची रचना, दिशा व दशा याविष्कारी साधक—वाढक कर्षण व वास्तविक वस्तुस्थिती अभ्यासपणे सुधा प्रस्तुत शोधनिवंचन उद्देश्य आहे.
बीज संज्ञा: औद्योगिकरण, जागतिकीकरण, आयात-निर्यात, गंगाजली, बेरोजगारी.

संशोधन प्रश्न:
1) आंतरराष्ट्रीय व्यापारमुखों भारतवास्तव निर्यात कमजोर कोणता परिणाम घड़ूँ आला।
2) आंतरराष्ट्रीय व्यापारमुखों भारतवास्तव आयात कमजोर कोणता परिणाम घड़ूँ आला।
3) जागतिकीकरणवाला प्रभावमुखों अर्थव्यवस्थेतील अनुकूलता आणि प्रतिकूलता कोणत्या क्षेत्रात व कशाप्रकारे प्रतिबिंबीत झाली।
4) अर्थव्यवस्थेपुढील निवडक आदायांचे कोणती।

संशोधन पद्धतीशास्त्र:

प्रस्तुत संशोधन कंवठ द्वितीय सामुद्रीक आधारानुपात आल्ह. संशोधनसाठी अनेक संदर्भयुक्त, क्रिया पुस्तक, वर्तमानपक्त, इंटरनेट, प्रकाशित व अप्रकाशित साहित्य, मासिक, तैमासिक इत्यादी साधनांचा वापर केला आला. लेखनसाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धतीचा उपयोग केला आला. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेतील स्थान:

1991 पासून भारत सरकारने महापूर्ण आर्थिक सुधार कार्यक्रम योजनानांतर विदेशी व्यापार, उद्योगीकरण, वित्तीय उद्योगीकरण, कर सुधारणा आणि विदेशी गुंतवणूक नीती यामध्ये आमुळे बदल केलेले. या बदलावापूर्व भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सकाळीतक चालना मिळिच्या गोडी मदत झाली. तेजस्वीपुरूण भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक क्षेत्रात यशस्वी ठरत गेली. 1951 ते 1991 या दरम्यान 4.34 प्रतिशत असलेला स्थूल देशांतरतात राष्ट्रीय उत्पादन 6.24 टक्के पर्यंत वाढला. 2015 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक झाली. म्हणजें 2017 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था मानकवाद्याचा आधारावर जगात 5 वी गोडी अर्थव्यवस्था आहे. 2014 मध्ये प्रकाशित झालेल्या आहवालामध्ये वर्ष 2011 ला जागतिक बँकेचे क्रमशः समाटेचा आधारावर भारताला जगातील सर्वात गोडी तिसरी अर्थव्यवस्था घोषित केली होती. जागतिक बँकेच्या इंटरनेशनल कंपनीसने मोडी (आईospी) व्या फरीदमध्ये अमेरिका आणि चीनच्या नंतर भारताला तिसरी गोडी अर्थव्यवस्था घण्यास स्थान दिले आहे. 2005 मध्ये ती 10 व्या स्थानी व 2003-04 मध्ये 12 व्या स्थानी होती. संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी किंवा (सूरनासी) चा पद्धत लस्वागार डाटाबेस यांनी दिसंबर 2013 मध्ये जागतिक एकूण देशांच्या क्रमवारीनुसार (रंकिंग) सकल घरेलू उत्पादनाचा आधारावर भारतचा क्रम 161 व्या स्थानी दर्शविला आहे. विश्व बँकेच्या क्रमवारीनुसार 2003 मध्ये भारताचे स्थान 143 व्या स्थानी होते. यावरून स्थान होतो की, भारतवास्तव जागतिक क्रमवारीतील स्थान शिरक दिसून येत नाही. व्यापार कथी कथी तर कथी जास्त असे क्रम बदलत होते. परंतु आज भारताची आर्थिक स्थिती सबूत झाली आहे व जगातील क्रमवारीतील स्थानातील तिसर्या-चव्या स्थानावर जाऊन पोहचले. ही अभिमानाची बाब आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारच्या दृष्टीने भारताची आयात-निर्यातीतील रिथिती कायत? हे पाहण्याची क्रमवार आहे. म्हणून भारताच्या आयात-निर्यातीतील विश्लेषण केले आहे.

जागतिकीकरणांतर भारतवास्तव आयात-निर्यातीतील स्थान:
जागतिक निर्यात आणि आयातीमये सन 2000 मध्ये असलेला वाढून सन 2013 मध्ये क्रमांक: 1.7 व 0.8 तक्केवालेल्या बाढून सन 2013 मध्ये क्रमांक: 1.7 व 2.5 टक्के असा झाला. भारताच्या एकूण वस्तु व्यापारात सुद्धा उल्लंघनात दुर्भाग्यारोपित झाली. 2000–01 मध्ये 21.8 टक्के असणारा सकल घरेलू उत्पादनातील हिस्सा 2013–14 मध्ये 44.1 टक्क्यानी वाढला.

भारताची वस्तुनिर्माण निर्यात 2013–14 मध्ये 312.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सीमा शुल्कच्या आधारावर) पर्यंत पोहचली. यात 2012–13 च्या तुलनेत 1.8 टक्के कमी होणार निर्यातीतील वेगाने 4.1 टक्के वृद्धी देखीली गेली. 2012–13 च्या तुलनेत 2013–14 मध्ये आयातीतील एकूण मूल्यात 8.3 प्रतिशत घट झाली. ज्याचे प्रमुख कारण तेलाच्या आयातीमये 12.8 प्रतिशत कमीचे नोंद दिसून आली. सरकारी पातळीवर करण्यात आलेल्या अनेक उपायांमधून 2011–12 तील 1075 टन असलेली सुरुवातीचे आयात 2013–14 मध्ये 664 टन इतकी कमी झाली. किंतु बिलियन आधारावर सोने व चांदीच्या आयातीत 2013–14 मध्ये 40.1 प्रतिशत असलेले प्रमाण आणि त्याचे एकूण मूल्य 33.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर होते. 2013–14 मध्ये जवळजवळ आयातीमहील घटीलजले आणि निर्यातीमहील साधारण वृद्धीत म्हणून भारताचा 2012–13 मध्ये 190.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर असलेला व्यापार मूल्यातील ताता 137.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर्यंत कमी झाला. ज्यामुळे चालू व्यापार शेषातील तोता बाजार संकुचित झाला. लक्षात घेणारे येथे बाब असे की जरी आपल्या विदेशी गंगाजली मोठ्या प्रमाणात बाढळली दिसून येत असली तरी व्यापारसेवा असांतूलित आहे. 1991 च्या नवीन आर्थिक सुधार कार्यक्रमांमधून व्यापाराची रचना व दिसा अनुकूल झाली असली, आंतरराष्ट्रीय व्यापारात लक्षणी वाढ दिसून येत असली तरी निर्यातीसाठी तुलनेत आयात सतत अधिक राहिली. निर्यातीचे मूल्य आयातीमये मूल्यापेक्षा कमीच वाढू शकले नाही. वस्तुनिर्माण निर्यात–आयातीत समानता अजुवणी दिसून येत नाही. सेवा क्षेत्रात भारत निर्यातीचे मूल्य अधिक दिसून येते ही समाधानकरक बाब आहे.

आयात–निर्यातीची दिशा दर्शविताना कोरोना काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापारवरील परिस्थिती विवारात धोरणे आवश्यक आहे. सेंटर फार मोनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, व्यापार इंडियन मॉनिटर, व्यापार इंडियन अहवालनुसार लॉकडाउनमध्ये 20 एप्रिल 2019 पर्यंत 14 करोड लोक रोजगारवर बेकार झाले होते. 2019 चा हा पहिला अहवाळ आहे. दुसरा अहवाळ 20 व असून (कोन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) च्या अहवाळनुसार निर्देशित कालावधीत 30 करोड लोकांनी रोजगारी जाऊन ते बेरोजगार झाले. आणि 15 मे 2019 पर्यंत आणखी 30 करोड लोकांनी नोकरी जप्तीतील संभावना व्यक्त करण्यात आली होती. संपूर्ण देशाच्या जवळ–जवळ 137 पेक्षा अधिक लोकसंख्येचा आकडा लक्षात घेतला तर 30 टक्के लोक बेरोजगार झाले असून 30 टक्के लोक पुन्हा बेरोजगार होतील हया संभावनाचा विचार करता भारतातील रोजगारीची दिशा प्रत्ययास येईल. जागतिक महासत्ता होणारे स्वतन्त्र पाहणार्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची उपरोक्त अवस्था लक्षात घेतली तर 30 दिवसांत येणारे दृष्ट किंती मथावह आहे हयाची प्रक्रिया येते. 2017 च्या पूर्वी तिस्माना स्थायनवर असलेली अर्थव्यवस्था 5 वा स्थानावर
गैली व बेकारी खोज असंरक्षण असण्यास दारिद्र्याचे दृष्टिकोण किंवा वेगाने फिरत जाणार हयाची होणे प्रदर्शित होणार अत्यंत साधारण नाही.

भारतीय रोजगार:

भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील विभिन्न क्षेत्रात दिसून येणारी रोजगाराची स्थिती पुढीलप्रमाणे दर्शविलेली आहे.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>प्राथमिक (कृषि व इंटर)</td>
<td>59.9</td>
<td>58.5</td>
<td>48.9</td>
</tr>
<tr>
<td>हितियक (उद्योग व इंटर)</td>
<td>16.4</td>
<td>18.2</td>
<td>24.3</td>
</tr>
<tr>
<td>तृतीयक (सेवा)</td>
<td>23.7</td>
<td>23.3</td>
<td>26.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

वर्तमान तक्तपूर्व दर्शविल्यानुसार सन 1999 ते 2000 ते वर्षांत प्राथमिक क्षेत्रात कार्यरत असण्यास जातेरी प्रमाण 59.9 टक्के व 2004–05 मध्ये 58.5 टक्के तर 2011–12 मध्ये 48.9 टक्के होते. अर्थात कृषि क्षेत्रात अवलंबून असण्यास जातेरी प्रमाण 75 टक्के व 2017 मध्ये 81.1 टक्के होते. 2017 मध्ये रोजगाराचा सेवा क्षेत्रात वाढ 34 टक्के होता. 2020 मध्ये जगातील प्रमुख 12 देशांच्या एकूण सेवा क्षेत्रात जी.डी.पी. मध्ये वाढ घडली तर भारताता क्रमांक अनुक्रमे 8 व आणि 11 व लागतो. यांचा बाबतीत पहिल्या, दुसर्या त तिसर्या क्रमांक युएसए, जपान व चीनच्या लागतो. 2010 मध्ये 78.1, युएसए आणि फ्रान्स यांच्या जी.डी.पी. मध्ये सेवा क्षेत्रात हिस्सा मोजले 78.1 टक्के, 78.2 टक्के व 78.1 टक्के असा होता. भारताता बाबतीत हा हिस्सा 57 टक्के तर चीनच्या बाबतीत 41.8 टक्के असा होता. 2018–19 व वर्षांत 10.6 दक्षलक्ष परदेशी पर्यटक आले. त्यानुसार 21.7 अक्षर पक्षीच्या चलनाच्या क्रमात आले.

2018–19 मध्ये विविध देशांमध्ये 28 घुपस्कृत 28 घुपस्कृत क्राक्षणात आले. या देशांतील होणार्या निर्यातवारी प्रमाण 36.9 दशांश टक्के होते. आणि निर्यात गूल्य 121.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर इतके होते. 2018–19 मध्ये भारताची निर्यात 23,07,663 कोटी रुपये होती व आयात 35,94,373 कोटी रुपये होती. सर्वांत जास्त निर्यात झाल्याचे वस्तूमध्ये पेट्रोलियम उत्पादने,
मौल्यवान दगड़, आश्चर्य फॉर्म्स, सोने आणि अन्य किंमती धातुंचा समावेश आहे. सर्वत्र जास्त आयात वस्तुमध्ये कच्चे तेल, मोटी, मौल्यवान दगड आणि सोने यांचा समावेश आहे. भारताच्या प्रमुख व्यापार भागीदारीमध्ये अमेरिका, चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात आणि सूदी अरब यांचा समावेश आहे. डिसेंबर 2018 मध्ये भारताच्या 521.1 बिलियन डॉलर पर्याय कर्ज होते. मार्च 2018 वा विचार करता ते 1.6 टक्क्यांनी कमी ज्ञात. परदेशी कर्जमध्ये झालेली घट पाहता, भारताने आता दीर्घकाळ परदेशी कर्ज फेडरल लागणार नाही. पर्याय प्रत्यक्ष गुंतवणूकीच्या भागीदारीमध्ये वाढ झाली आहे आणि एकूण देयकायचा तसेच एकूण पोर्टस्फोलिओ गुंतवणूकीमध्ये घट झाली आहे. यावरून असे दिसून येते की, चालू खातावरील तृतीय भूमिका कादंबराशी निर्णीत उपलब्ध करणासाठी अधिक स्थान योग्यता विचार केलेले पाहिजे. भारतीय चलनाच्या संदर्भामध्ये रूपयाच्या अमूल्यनामूळे 2018–19 वा वर्षाच्या निर्यात वृद्धी झाली. तसेच आयातमध्ये घट दिसून आली. 2018–19 च्या एप्रिल ते डिसेंबर या कालांमध्ये एकूण निर्णीता ओळं मध्ये स्वरूपाचा होता. तर पर्याय प्रत्यक्ष गुंतवणूकीचा ओळ (एफडीया) तेजीत होता. यामागे कारण म्हणजे पोर्टस्फोलिओ गुंतवणूकीतून बाहेर पडूनच्या प्रमाण जास्त होते. भारतीय अर्थव्यवस्थेंच्या यशस्वी शिखर: 

नवीन आर्थिक धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे परिवर्तन झालेले मानले जाते. 1991 च्या नवीन आर्थिक नीतीमध्ये आर्थिक विकासाची रफ्तार तेजीत दिसून आली. या रफ्तारमध्ये पत्यास गेणारी प्रमुख बाबू म्हणजेच गरिबीच्या प्रमाणात झालेली घट ही आहे. 1991 च्या पूर्वी गरिबी घटावाची प्रमाण 0.44 टक्क्यांनी होते. नवीन आर्थिक नीती अनुप्रूच आयातमध्ये गरिबी कमी होणारे 1.36 टक्के तठे झाले. नवीन आर्थिक धोरणानंतरच्या काळात जवळजवळ 13.80 करोड लोकांना गरिबी रेखेच्या दर आणण्यात येथे साधलेले. परंतु याथीलू नवीन आर्थिक धोरणाच्या अनंतरच्या उत्पन्नातील विषमतांतून तेकदायाच प्रमाणात वाढत असताना दिसून आली.

1991 च्या आर्थिक नीतीमध्ये विवेचनामध्ये सकल घरेलू उत्पादनाच्या (जीडीपी) यशस्वीतत्त्वाची विचार केलेली जाते. जीडीपीच्या सक्रियतेवर आणि असफलतेवर होणारा परिणाम विचारात घेता येते. 1991 मध्ये भारताचा एकूण जीडीपी 5,86,212 करोड रुपये होता. आज तो जवळजवळ 20,00,000 करोड रुपये झालेला आहे. 1991 पूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेत परदेशी गुंतवणक नाही च्या परिस्थिती बनेच होती. 1991 च्या आर्थिक सुधाराच्या प्रथम वर्षात केवळ 7.40 करोड डॉलर एकूण गुंतवणक होती. 2016–17 मध्ये परदेशी गुंतवणक स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्व उकडवायांना माणे सोडून 60.08 अरब डॉलर पर्यंत वाढली.

शोधकाय 1991 च्या नवीन आर्थिक धोरणाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय उत्पन्नात मोटी वाढ झाली. सेवा क्षेत्राच्या विकासात उतः भरलं भारती. समाजमध्ये आळपाळावर बदल घडून आलेले. निर्यात–आयात क्षमता वृद्धी बन्धी. अधिदर्शन शेषातील असंतुलन दूर होऊन तृतीय व्यापार शेष आर्थिक्य रूपांतरीत झाला. जीडीपी दर सतत वाढत राहिला.
नवीन आर्थिक सुधार कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में लागू करने के साथ-साथ सकारात्मक परिणाम फिल्ड़े। हे सर्व यश नवीन आर्थिक घोषणा महंजे जागतिकीकरण, उदारीकरण व खाजगीकरण हमा नितिनारायण कार्यान्वित केन्द्र अर्थव्यवस्थातील जल्द आर्थिक विकासारा कारणमूल ठरते। परंतु अभिनव संशोधन व सर्वदृष्टिगत प्रदर्शनात एक अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण करना चालाण नाही। ते घोषणे या घोषणामुळे निर्माण झालेले विविध सामाजिक, आर्थिक व नैतिक दृष्टिकोणात होते। यांना जागतिकीकरणाचे अपयश संबोधने वागणे होणार नाही। त्याविषयी थोडकधुः विवेचन पुढीलप्रमाणे आहे।

नवीन आर्थिक घोषणे/जागतिकीकरण दृष्टिकोण अथवा अपयश:

1) जागतिकीकरणात निर्माण झालेली बेरोजगारांतील फौज़:

जागतिकीकरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वच घटकांना सामान रूपाने लाभाविल करता आले नाही। अर्थव्यवस्थेत्या विकासासारखव चिन्ह मांडवादरांतीवर विकासात मोठी भर पडली। कृषी प्रधान अर्थव्यवस्थेत्या अविकसितपणाची देखल न पेटा उद्योग व सेवा क्षेत्रातील ग्राहकांना सुधारणकरून सतत लक्ष पुरविण्यात आल्यामुळे कृषी क्षेत्र अविकसित राहिले। उद्योगविस्तारांच्या वाढीवरे और गृहीकरणामुळे मांडवादरांत वर्ग आढळणे नाही, भारतातून व यंत्रसाधनांचे अवलंब केल्यामुळे श्रमीकांची आवास्थकता कच ठोक लागली। रोजगारी सकुष्ठित झाली, या परिस्थित नैसर्गिक आपत्ती निर्माण होऊन श्रमीक्षेत्रात बेरोजगारी वाढ झाली। उद्योगविस्तारांच्या विकासासारखांना रोजगार वाढणे अपरिहार्य होते। परंतु स्वतंत्र जनशक्तीपणाने आजपर्यंत रोजगार पारस्य ज्या प्रमाणणात वाढ क्ष्यास्त पाहिजे होते। त्यामाध्यमात वाढ झाल्याचे दिसून येत नाही। उलट कोरोना महामारीसारख्या संकटामुळे कुशल व अकुशल श्रमीकांची रोजगार गेला। यापूर्वी स्पष्ट केल्यासर्वांना कोरोना महामारीच्या काळात भारतात 30 टक्के लोक रोजगारीवरून बेकार झाले आणि तेपठाच विश्लेषणात बेरोजगार होणार अशा अंदाज मतिविषय आला आहे। याचा अर्थ श्रीमंताची श्रीमंती झाले गेली आहे, तर गरीबांच्या गरीबीत पुन्हा-पुन्हा पद्धत आहे। हि आर्थिक विषमता सामाजिक विषमेतला जन्म देणारी आहे। आर्थिकदृष्ट्या सबूत व्यक्तींच्या सामाजिक प्रतिष्ठा लाभते व गरीब आणि दरिद्री व्यक्तींना लाचारी फकरावी लागते। ते लाचारीचे रूपांतर असंतोष साश्त्र नैतिक अध्ययनाना सुलभ होते। चोरी, हड़कांव, लुटमारसाधन अनैतिक कृत्यांचा जन्म होते। यहूदी सामाजिक व आर्थिक विषमता वेजीथ संपुंडत आणणे गरजेचे असते। या दृष्टिकोणातून विवाद धर्माच्या जागतिकीकरणातील आर्थिक विषमता समर्थनित नाही व बेरोजगारी आणि बेरोजगारी वाढलिय नाही,

2) समाजवादाकडून मांडवादरांतील वाढताल:

1991 ता लागू करण्यात आलेले नवे औद्योगिक घोषणे एकप्रकारे समाजवादाकडून मांडवादरांतील रूपांतरीत होणारे घोषणे होय। मुक्त व्यापार, अनिवार्य व्यापार, मांडवादरांतील अर्थव्यवस्थेत्रांमध्ये वैशिष्ट्य आहेत। जे जागतिकीकरणाचे गोडवे माणारे समर्थन आहेत ते अनिवार्य मांडवादरांतील समर्थन आहेत। जे इंग्लॅंड, अमेरिका व पाश्चात्य युरोपीय राष्ट्र आहेत।
ल्यांत्हा विकासाचे स्वरूप वेगळे आहेत. व्यापारादायी व सामाजिकादायी राष्ट्रान्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार हे विकासाचे इंजिन ठरते ते विकसनशील राष्ट्रांनी विकासाचे इंजिन ठरतील हे समजणे चुकीचे आहे. भारतवादायी विकसित राष्ट्रांची निर्यत लोकसंख्या, अत्यंत बेरोजगारी, कामगार हिताचे कायदे, श्रमीक संघटनांचे प्रावल्य ह्या सर्व बाबी ल्यांत्हा विकासाचा पोषक आहे. मात्र विकसनशील राष्ट्रातील आर्थिक तत्काळीन लोकसंख्या, अत्यंत रोजगार, बेकारी, दरिद्री, गरीबी ल्यांत्हा विकासाचे प्रारूप भारतवादीश्वरी धोरणापेक्षा वेगळे आहे आणि असायतन हायप्षे. कल्याणकाळी राज्य निर्मितीसाठी भारतवादी देशाता भारतवादीश्वरी प्रारूप मुक्तीचे माहित्य नाही. आणि ते निर्यत भारतवादीश्वरी धोरणाचे राहण्याचे गरजते आहे. म्हणूनच पूर्व आशियाई राष्ट्रांना विकासाचे प्रारूप भारतवादी अत्यंत लोकसंख्येचा गरीब राष्ट्रांना तातुं शकते. धार्मिक, सिंगपुर, मलेशिया व दक्षिण कोरिया यांच्या राष्ट्रांना 1997–98 च्या काळात उद्भवलेले संकट इतके भावव दोने की, ही राष्ट्रांनी त्यावर तत्काळीन अवलंब न करता निर्देश भारतवादी ध्येण्ये मिळणारे अर्थव्यवस्था स्वीकारणे. एका बाजूला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना 'स्वतंत्र्याकरोबर' सरकारी नियंत्रणाचे दंडनवीन सोडून प्रारूप आहेत नाही. प्रश्नाने आर्थिक संस्था सरकाराचा नियंत्रणातून विकसित करण्याचे धोरण लागू केले. परिणामत: अश्विनी 10 वर्षांचा अल्पाकोट दृष्टिगत्या यश ल्यांत्हा संपादन करता आले. आर्थिक विकासबद्ध कार्यक्रम दारिद्र्य निर्रूपत नाही यशस्वी केल्या गेले. त्याकारता येथे देशाने जे विकास प्रारूप अग्नात आनले ते प्रारूप भारतवादे लागू करण्यात आले तातुं विषमता, दरिद्री, बेकारी या पर्यंत समर्थनाचे न्याय धुकून शकते. केवळ अनियंत्रित आंदोलनकरण, पर्यायन धोरण हे ल्यांत्हा सत्यनाय नाहीत. या आर्थिक कार्यक्रमांमधून राष्ट्रीय संपत्तीत भर पड्याय उपयोग होईल. परंतु राष्ट्रीय उपरोक्त अभावनिष्क संकटवर मात तरता येईल असे नाही. आज या पूर्व आशियाई राष्ट्रांनी त्यांनी वास्तविकता विकसित राष्ट्रांवर येऊन ल्यांत्हा पूर्व आशियाई वाढ म्हणून संबोधिले जाते.

3) भारतवादीश्वरी दोषांचे पुनर्जीवन:

आज भारतामध्ये जागरणीकरण व नवीन आर्थिक धोरण स्वीकार्य जवळ-जवळ 29–30 वर्ष होत होत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेत आमलागा बदलली झडून आले आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आगमन होत आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची आर्थिक आयात-निर्यातीचे क्षमता लक्षणीय बदलली आहे. परंतु निखट भारतवादीश्वरी दोष निर्माण होऊन अनेक नव्या समर्थनांचा जन्म होत आहे. म्हणून ‘भारत हा असा श्रीमंत देश आहे की, ज्यात गरीब लोक राहतात’ असे म्हटले जाते. भारतवादी विकसित देशांच्या अशाप्रकारच्या आर्थिक–सामाजिक विकास झालेल दिसून येतो की, ज्यात सर्व जनता संपन्न आणि सुविधा जीवन जगावतेत. हयाचे कारणे नियंत्रित लोकसंख्या व नैसर्गिक साधनसामग्रीचा युक्ततम वापर ही आहेत. कार्यात्मक मार्क्सने मूल्यवान भारतवादी किंवा सामाजिक विकास
यामुँ भाष्वस्ववस्थाभीच्या विकासातच तिच्या विनाशाचे बीजे रोचली आहेत. हे मार्गसळे भाकित पाश्चात्य राष्ट्रांनी हेले व त्यादृष्टीने आपल्या अर्थ्यवस्थाना गोड दिली. त्यामुँ भास्वसळे भाकित चुकीचे उत्तरविषयक भाष्वस्ववस्थाभी राष्ट्रे सफल ठरली. भारतीय अर्थ्यवस्था केवळ विकासाच्या उंबरठायांस साधारण. प्रचंड लोकसळ्या व अपर्याप्त रोजगार हयाचे भविष्यात भोगवावे लागणारे दुरुष्टिग्राम आजच लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जागतिकीकरण, खाजगीकरण व उदारीकरण हे भारतीय अर्थ्यवस्थेच्या सर्वांगिणी विकासाला पोषक ठरली या दुरुष्टीने आहजे जातील, राज्यविद्यांने जातील, अशा प्रकारची दिशा निर्णय प्रकरण आवश्यक आहे. अन्यथा असंतोषाच्या ठिथभव उद्दून लोकसळ्याचे शिखर उद्वर्त लोकसळ्याचे वेळ तर येणार नाही ही शंका योग्य वेळी ढोपून ठेवणे काळजी गरज आहे.

समारोप:

भारताने स्वीकार केलेल्या नवीन सुधार कार्यक्रमांमुळे भारतीय अर्थ्यवस्थेचे आकारणांना, रचना विस्तृत आलेले दिसून येते. परंतु कोणतया विकास सर्वसमावेशक नसला तर त्याचे दुरुष्टिग्राममुळे अर्थ्यवस्थेचा व जनत्याला भोगवावे लागणारे विकासाचा उद्योगी खालच्या स्तरांपासून पसरत गेला तर उसे अन्वेषण राष्ट्रीय संपूर्ण जनत्याचे महत्तम व्ययाची साध्य होईल. विषमता, बेरोजगारी, दारिद्र्य, भूखमरी ह्या मानवी कल्याणाच्या समाजात अर्थ्यवस्थेच दिसून यावायास नकोत. अर्थ्यात मानवी कर्तव्यता शास्त्र विकासाची काळ घरणे अध्यात्मवाचक आहे. ‘जगा आणि जगू ठेव’ या उक्तीप्रमाणे आपणही सुखावे जपलो पाहिजे आणि आपल्या भविष्यातील पिढ्यासाचे सुखम जीवन जपता येईल याचित नैसर्गिक साधनसामग्रीच्या युक्ततम वापर केला पाहिजे. तर अर्थ्यवस्थेच्या सर्वांगिणी विकास सफल झाला असे महणता. येईल व संपूर्ण मानवजातीचा उद्धार होईल. याचित ‘भवूं च भव चंगलम’ ही उक्ती यशस्वीपणे राज्यविद्यांने गरजेचे आहे. आर्थिक विकासापेक्षा मानव विकास निर्देशांक महत्त्वाचे आहे, हे राज्यकर्त्यांनी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

संदर्भसूची:

1. भागवत अंडमिरल : ‘जागतिकीकरण नवीन गुलामगिरी’, समता प्रकाशन, समता सैनिक दल, दो. आंबेडकर उड्डान पूल, लक्ष्मीबाग, नागपूर-17.
2. दत्त गौरव, महाजन अशिवानी : ’भारतीय अर्थ्यवस्था’, एस. चन्द्र अंडमण कंपनी प्रा. लि. रामनगर, नई दिल्ली-110055.
3. गायकवाड मुकुंद : ‘जागतिकीकरण शास्त्र नवी मंदिर’, कॉर्टनेंटल प्रकाशन, विजय नगर, पुणे-30.
4. दार्शनिक संस्कार : ‘भारत एक पाहणी’, दासताने रामचंद्र आणि क. पुणे
5. जैन निरज : ‘वैशिष्ट्यक र युनिविष्टेशनक विक्रम प्रकाशन, सहारपूर (म. शी.)
6. जाधव अपेक्षा : ‘भारतीय अर्थ्यवस्था आणि नियोजन’, निराली प्रकाशन, शिवाजी नगर, पुणे.
7. कांबले उत्तम : ‘जागतिकीकरणातील सांस्कृतिक संघर्ष’, सुमन प्रकाशन, 569, सदाशिव पेट, पुणे—411030.

8. खेर, सी. पं. ‘दारिद्र्याच्या संकल्पना आणि निवारण’, दिलीपप्रसाद प्रकाशन प्रा. लि., 251—क, शानिवार पेट, पुणे—411030.


10. निकम अविनाश : ‘अर्थसंवाद’, जानेवारी—मार्च 2012, मातृपितृ कृपा, प्लॉट नं. 30, परिमल कोंडली, यशवंत क्लासिसच्या मागे, शहादा—425409, जिल्हा नंदरावार.

11. साठे मधुसूदन : ‘जागतिक अर्थकारण, नव्या जगाचे अर्थकारण’, डायगम्य पब्लिकेशन्स, पुणे—30.

12. साठे मधुसूदन : ‘भारताच्या आर्थिक समस्या’, माघ—5, आर्थिक सुधारणा आणि वाढ, डायगम्य पब्लिकेशन्स, पुणे—30.


14. शर्मा आ. पी. : ‘भारत में नियोजित विकास और आर्थिक उदारीकरण’, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, एम.एस.एस. हाउस, जयपुर (राजस्थान).

15. सिंह रमेश : ‘भारतीय अर्थव्यवस्था’, एम.गी.प्रेम हिल, एज्युकेशन (इंडिया) प्रायोजक, लिमीटेड, चेन्नई—600116.


17. वानरे अनिलकुमार : ‘आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र’, एज्युकेशनल पब्लिशर्स, घाटे बाळासाहेब आंण्ड हितस्वरुप, ओंगपुर, ओंगपुर.

18. झारे जी. एन. : ‘भारतीय अर्थव्यवस्था भाग—1’, मिपलपुरे आंण्ड कंपनी पब्लिशर्स, नागपुर.

19- pib.gov.in>pressReleaseframepage 04 Jul. 2019

20- W. M. Wikipedia.org

21- m.jagranjosh.com Mar. 21, 2016 Hemant Singh