بسمه تعالی

"فراز و فرود اقتصاد: ترکیه و ایران در دو دهه"

خلاصه مدیریتی:

* ترکیه و ایران، دو قدرت منطقه‌ای با پیشینه و شرایط متفاوت، در دو دهه گذشته مسیرهای جداگانه‌ای را برای توسعه اقتصادی پیموده‌اند؛ ترکیه با رویکردی باز به جهان و ایران با تکیه بر توان داخلی و مقاومت در برابر فشارها.
* ترکیه با گسترش زیرساخت‌ها و تقویت روابط تجاری، خود را به‌عنوان یک بازیگر فعال در منطقه و جهان مطرح کرده، در حالی که ایران با تمرکز بر خودکفایی و استفاده از منابع بومی، توانسته در حوزه‌های خاصی به پیشرفت دست یابد.
* هر دو کشور با چالش‌های جدی روبرو هستند؛ ترکیه با ناپایداری‌های مالی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند و ایران با موانع خارجی و دشواری‌های داخلی درگیر است.
* ترکیه به دلیل پیوند نزدیک‌تر با اقتصاد جهانی، در مقایسه با ایران که به واسطه محدودیت‌ها از این جریان دور مانده، به معیارهای بین‌المللی نزدیک‌تر شده است.
* در زمینه شفافیت، ترکیه تلاش‌هایی برای بهبود داشته که به نتیجه کامل نرسیده، در حالی که ایران با مشکلات عمیق‌تر مواجه است، اما هر دو پتانسیل اصلاح را دارند.
* ترکیه در نوآوری و جذب سرمایه گام‌هایی جلوتر است، اما ایران نیز با وجود شرایط سخت، ظرفیت‌هایی در علم و فناوری نشان داده که می‌تواند پایه‌ای برای آینده باشد.
* ترکیه با انعطاف‌پذیری و تنوع در رویکرد، شانس بیشتری برای رشد پایدار دارد، در حالی که ایران با تکیه بر منابع و توان خود، نیازمند تغییرات اساسی است تا از محدودیت‌ها عبور کند.

مقدمه:

پس از گذشت بیش از دو دهه از آغاز قرن بیست و یکم، ترکیه و ایران به‌عنوان دو قدرت منطقه‌ای با شرایط تاریخی، سیاسی، و اقتصادی متفاوت، مسیرهای متمایزی را در توسعه اقتصادی خود پیموده‌اند. ترکیه تحت رهبری حزب عدالت و توسعه (AKP) از سال ۲۰۰۲، با تمرکز بر سیاست‌های بازار محور و تقویت زیرساخت‌ها، به دستاوردهای قابل توجهی در رشد اقتصادی، تجارت بین‌المللی، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست یافته است. در مقابل، ایران در همین بازه زمانی، تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی و چالش‌های داخلی، تلاش کرده تا با تکیه بر منابع طبیعی و سیاست‌های خودکفایی، اقتصاد خود را مقاوم سازد. این گزارش با مقایسه دستاوردها و نقاط ضعف این دو کشور، به بررسی عملکرد آن‌ها در زمینه‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی تا سال ۲۰۲۵ می‌پردازد.

با وجود تفاوت‌های ساختاری، هر دو کشور با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند که بر مسیر توسعه آن‌ها تأثیر گذاشته است. ترکیه با مشکلاتی نظیر تورم بالا، بدهی خارجی، و ناپایداری سیاسی دست‌وپنجه نرم کرده، در حالی که ایران از انزوای اقتصادی، سوءمدیریت، و وابستگی به نفت رنج برده است. این گزارش نه‌ تنها به تحلیل این دستاوردها و کاستی‌ها می‌پردازد، بلکه با نگاهی به استانداردهای بین‌المللی، میزان نزدیکی هر کشور به معیارهای جهانی در حوزه‌هایی چون زیرساخت، تجارت، و ثبات مالی را ارزیابی می‌کند. هدف این بررسی، ارائه دیدگاهی جامع از نقاط قوت و ضعف این دو اقتصاد و درک بهتر ظرفیت‌ها و موانع پیش روی آن‌ها در سال ۲۰۲۵ است.

دستاوردهای اقتصادی ترکیه در ۲۲ سال حکومت حزب عدالت و توسعه (2002-2025)

1. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP):
   * در سال ۲۰۰۲، تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود ۲۳۸ میلیارد دلار بود. تا سال ۲۰۲۵، این رقم احتمالاً به ۱.۲ تریلیون دلار (به قیمت‌های ثابت) رسیده است، که نشان‌دهنده رشد متوسط سالانه حدود ۴-۵٪ در این دوره است.
   * سرانه تولید ناخالص داخلی از حدود ۳,۵۰۰ دلار در ۲۰۰۲ به حدود ۱۳,۵۰۰-۱۴,۰۰۰ دلار در ۲۰۲۵ افزایش یافته، که نشانه بهبود نسبی سطح زندگی است.
2. توسعه زیرساخت‌ها:
   * حمل‌ونقل: بیش از ۳۰,۰۰۰ کیلومتر بزرگراه جدید ساخته شده و شبکه ریلی سریع‌السیر (مانند خط آنکارا-استانبول) به بیش از ۲,۵۰۰ کیلومتر گسترش یافته است. پروژه‌هایی مانند پل چاناکاله (طولانی‌ترین پل معلق جهان در زمان افتتاح) و تونل اوراسیا نمونه‌های برجسته هستند.
   * فرودگاه‌ها: فرودگاه جدید استانبول (افتتاح ۲۰۱۸) با ظرفیت ۲۰۰ میلیون مسافر در سال، ترکیه را به یکی از هاب‌های اصلی هوایی جهان تبدیل کرده است.
   * انرژی: ظرفیت تولید برق از ۳۱ گیگاوات در ۲۰۰۲ به حدود ۱۲۰ گیگاوات در ۲۰۲۵ افزایش یافته، با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر (حدود ۴۰٪ کل تولید).
3. رشد صادرات و تنوع اقتصادی:
   * صادرات ترکیه از ۳۶ میلیارد دلار در ۲۰۰۲ به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ رسیده است. بخش‌هایی مانند خودروسازی (صادرات سالانه ۱.۵ میلیون خودرو)، نساجی، و کالاهای الکترونیکی نقش کلیدی داشته‌اند.
   * سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی از ۲۰٪ به حدود ۳۰٪ افزایش یافته، که نشان‌دهنده کاهش وابستگی به کشاورزی و خدمات است.
4. جذب سرمایه‌گذاری خارجی:
   * در دوره ۲۰۰۲-۲۰۲۵، ترکیه بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) جذب کرده است، به‌ویژه در دهه اول حکومت AKP (2002-2012) که اوج آن حدود ۲۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ بود.
   * شهرهایی مانند استانبول و ازمیر به مراکز تجاری بین‌المللی تبدیل شده‌اند.
5. رشد گردشگری:
   * تعداد گردشگران از ۱۳ میلیون نفر در ۲۰۰۲ به حدود ۵۰-۵۵ میلیون نفر در ۲۰۲۵ رسیده است. درآمد گردشگری از ۱۲ میلیارد دلار به بیش از ۵۰ میلیارد دلار افزایش یافته، که ترکیه را در میان ۵ مقصد برتر جهان قرار داده است.
6. بهبود شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی:
   * درآمد خانوار: درآمد متوسط خانوارها از حدود ۴,۵۰۰ دلار در سال ۲۰۰۲ به حدود ۱۶,۰۰۰ دلار در ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
   * سلامت و آموزش: امید به زندگی از ۷۲ سال به ۸۰ سال و نرخ باسوادی از ۸۷٪ به ۹۸٪ رسیده است. تعداد بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها به ترتیب ۵۰٪ و ۱۰۰٪ افزایش یافته است.
7. پروژه‌های کلان و سمبولیک:
   * کانال استانبول: این پروژه جاه‌طلبانه (در صورت تکمیل تا ۲۰۲۵) ظرفیت تجاری دریایی ترکیه را افزایش داده و درآمد سالانه‌ای حدود ۸-۱۰ میلیارد دلار از ترانزیت ایجاد کرده است.
   * صنعت دفاعی: تولید داخلی تسلیحات (مانند پهپادهای بایراکتار) از صفر به صادرات سالانه ۵ میلیارد دلار رسیده و ترکیه را به یکی از ۱۰ صادرکننده بزرگ تسلیحات تبدیل کرده است.
8. خصوصی‌سازی و اصلاحات مالی:
   * خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی (مانند ترک تلکام و خطوط هوایی ترکیه) بیش از ۷۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده و کارایی بخش خصوصی را افزایش داده است.
   * سیستم بانکی ترکیه با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاحات، مقاوم‌تر شده و دارایی‌های بانکی از ۱۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۰۲ به حدود ۱.۵ تریلیون دلار در ۲۰۲۵ رسیده است.
9. رشد شهرنشینی و مسکن:
   * بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی تحت برنامه TOKİ (اداره مسکن انبوه) ساخته شده که به کاهش فقر شهری و بهبود شرایط زندگی کمک کرده است.
   * نرخ شهرنشینی از ۶۵٪ در ۲۰۰۲ به حدود ۸۰٪ در ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
10. فناوری و نوآوری:
    * تعداد شرکت‌های فناوری از چند صد به بیش از ۱۰,۰۰۰ رسیده و ترکیه میزبان یونیکورن‌هایی (استارتاپ‌های با ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار) مانند Trendyol و Getir شده است.
    * دسترسی به اینترنت پرسرعت از ۵٪ جمعیت در ۲۰۰۲ به بیش از ۹۰٪ در ۲۰۲۵ رسیده است.

جمع بندی:

حکومت حزب عدالت و توسعه ترکیه در این ۲۲ سال با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها، تقویت بخش خصوصی، و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه، اقتصاد این کشور را از یک اقتصاد شکننده پس از بحران ۲۰۰۱ به یک اقتصاد متوسط رو به بالا تبدیل کرده است. این دستاوردها به‌ویژه در دهه اول (2002-2012) برجسته‌تر بودند، زمانی که ثبات سیاسی و اصلاحات اقتصادی به اوج خود رسیدند. با این حال، از دهه دوم به بعد، مشکلات تورم، کاهش ارزش پول، و تنش‌های سیاسی برخی از این دستاوردها را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.

در ادامه به بررسی دقیق کاستی‌ها و نقاط ضعف اقتصادی ترکیه در ۲۲ سال حکومت حزب عدالت و توسعه (AKP) از ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۵ پرداخته می‌شود. این تحلیل بر اساس روندهای واقعی تا آخرین به‌روزرسانی و پیش‌بینی‌های منطقی برای سال ۲۰۲۵ استوار است و مکمل دستاوردهای پیش‌تر ذکرشده است.

کاستی‌ها و نقاط ضعف اقتصادی ترکیه در ۲۲ سال حکومت AKP (2002-2025)

1. تورم مزمن و کاهش ارزش لیر:
   * تورم که در سال ۲۰۰۲ حدود ۴۵٪ بود، در دهه اول حکومت AKP به میانگین ۸-۱۰٪ کاهش یافت، اما از سال ۲۰۱۸ دوباره اوج گرفت و در برخی سال‌ها به بالای ۸۰٪ رسید. در سال ۲۰۲۵، تورم احتمالاً حدود ۲۰-۲۵٪ باشد که همچنان بالاست و قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
   * ارزش لیر ترکیه از ۱.۶ لیر به ازای هر دلار در ۲۰۰۲ به ۳۵-۴۰ لیر در ۲۰۲۵ سقوط کرده (کاهش بیش از ۹۰٪)، که نتیجه سیاست‌های پولی غیرمتعارف (مانند کاهش نرخ بهره در زمان تورم) و بی‌ثباتی سیاسی است.
2. بدهی خارجی بالا:
   * بدهی خارجی ترکیه از ۱۳۰ میلیارد دلار در ۲۰۰۲ به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ افزایش یافته است (حدود ۴۰٪ تولید ناخالص داخلی). این وابستگی به وام‌های خارجی، اقتصاد را در برابر شوک‌های ارزی و افزایش نرخ بهره جهانی آسیب‌پذیر کرده است.
   * بخش خصوصی نیز بدهی سنگینی (حدود ۳۰۰ میلیارد دلار) دارد که بازپرداخت آن با کاهش ارزش لیر دشوارتر شده است.
3. وابستگی به واردات انرژی:
   * ترکیه همچنان بیش از ۷۰٪ نیاز انرژی خود (نفت و گاز) را از طریق واردات تأمین می‌کند. هزینه سالانه این واردات در ۲۰۲۵ احتمالاً به ۶۰-۷۰ میلیارد دلار برسد، که کسری تجاری را تشدید کرده و حدود ۴-۵٪ تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد.
4. کسری تجاری و تراز پرداخت‌ها:
   * کسری تجاری ترکیه از ۷ میلیارد دلار در ۲۰۰۲ به حدود ۵۰-۶۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ رسیده است. با وجود رشد صادرات، واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی همچنان بالاست و تعادل تجاری را به چالش کشیده است.
   * کسری حساب جاری به طور متوسط ۳-۵٪ تولید ناخالص داخلی در این دوره بوده، که فشار مداومی بر ذخایر ارزی وارد کرده است.
5. نابرابری اقتصادی و فقر:
   * ضریب جینی (شاخص نابرابری) از ۰.۴۴ در ۲۰۰۲ به حدود ۰.۴۱ در ۲۰۲۵ کاهش یافته، اما نابرابری درآمدی همچنان بالاست. مناطق شرقی و جنوب‌شرقی ترکیه (مانند کردستان) از توسعه عقب مانده‌اند و نرخ بیکاری در این مناطق به ۲۰-۲۵٪ می‌رسد.
   * نرخ فقر نسبی (درآمد کمتر از ۶۰٪ میانگین ملی) در ۲۰۲۵ حدود ۱۵-۲۰٪ است، که نشان‌دهنده ناکامی در توزیع عادلانه ثروت است.
6. بیکاری و کیفیت مشاغل:
   * نرخ بیکاری رسمی از ۱۰٪ در ۲۰۰۲ به حدود ۱۰-۱۲٪ در ۲۰۲۵ نوسان داشته، اما بیکاری جوانان (۱۵-۲۴ سال) به ۲۰-۲۵٪ رسیده است. بسیاری از مشاغل ایجادشده کم‌درآمد و موقتی هستند.
   * فرار مغزها نیز تشدید شده و سالانه ده‌ها هزار نفر از جوانان تحصیل‌کرده به اروپا و آمریکا مهاجرت کرده‌اند.
7. سیاست‌های پولی و دخالت سیاسی:
   * استقلال بانک مرکزی در دوره AKP به شدت تضعیف شده است. تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی مانند کاهش نرخ بهره در زمان تورم بالا (به دستور مستقیم دولت) به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و نوسانات ارزی دامن زده است.
   * ذخایر ارزی خالص ترکیه در ۲۰۲۵ احتمالاً به زیر ۲۰ میلیارد دلار (کمتر از نیاز ۳ ماهه واردات) رسیده، که نشانه شکنندگی مالی است.
8. تنش‌های سیاسی و تأثیر بر اقتصاد:
   * ناآرامی‌های داخلی (مانند اعتراضات پارک گزی ۲۰۱۳، کودتای نافرجام ۲۰۱۶، و تنش‌های کردی) و تنش‌های خارجی (روابط متشنج با اتحادیه اروپا، آمریکا، و همسایگان) اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است.
   * کاهش سرمایه‌گذاری خارجی از اوج ۲۲ میلیارد دلار در ۲۰۰۷ به حدود ۵-۱۰ میلیارد دلار در سال‌های اخیر نشان‌دهنده این بی‌ثباتی است.
9. فساد و سوء مدیریت:
   * اتهامات فساد در پروژه‌های بزرگ (مانند مناقصه‌های زیرساختی) و نزدیکی پیمانکاران به دولت، شفافیت اقتصادی را زیر سؤال برده است. رتبه ترکیه در شاخص ادراک فساد (CPI) از حدود 64 در ۲۰۰۲ به حدود 34 در ۲۰۲۵ رسیده، که پیشرفت محدودی را نشان می‌دهد.
   * سوءمدیریت منابع در برخی پروژه‌ها (مانند هزینه‌های گزاف کانال استانبول با بازده نامشخص) انتقادات زیادی به دنبال داشته است.
10. آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های جهانی:
    * اقتصاد ترکیه به دلیل وابستگی به صادرات و سرمایه خارجی، در برابر بحران‌های جهانی (مانند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو یا نوسانات قیمت انرژی) شکننده است. این آسیب‌پذیری در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ به وضوح دیده شد و احتمالاً در ۲۰۲۵ نیز ادامه دارد.

جمع بندی:

با وجود دستاوردهای چشمگیر در زیرساخت‌ها، صادرات، و رشد اقتصادی، نقاط ضعف ترکیه در دوره ۲۲ ساله AKP اغلب نتیجه سیاست‌های کوتاه ‌مدت‌گرا، عدم توجه به پایداری مالی، و اولویت دادن به رشد کمی بر کیفیت توسعه، بوده است. تورم بالا، بدهی خارجی، و نابرابری منطقه‌ای از جمله چالش‌هایی هستند که می‌توانستند با مدیریت بهتر کاهش یابند. در سال ۲۰۲۵، این کاستی‌ها همچنان سایه‌ای بر دستاوردهای اقتصادی انداخته و اقتصاد ترکیه را در موقعیتی شکننده قرار داده‌اند.

در اینجا به بررسی دقیق دستاوردهای اقتصادی ایران طی ۲۲ سال گذشته (از ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۵) پرداخته می‌شود. این بازه زمانی با توجه به دستاوردهای ترکیه انتخاب شده است تا امکان مقایسه فراهم شود. این تحلیل با در نظر گرفتن شرایط خاص ایران از جمله تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی، بر اساس روندهای واقعی و پیش‌بینی‌های منطقی برای سال ۲۰۲۵ صورت گرفته است.

دستاوردهای اقتصادی ایران در دوره ۲۰۰۲-۲۰۲۵

1. افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP):
   * در سال ۲۰۰۲، تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۱۲۸ میلیارد دلار بود. تا سال ۲۰۲۵، این رقم به حدود ۵۰۰-۶۰۰ میلیارد دلار (به قیمت‌های ثابت) رسیده است، که نشان‌دهنده رشد متوسط سالانه ۲-۳٪ است.
   * سرانه تولید ناخالص داخلی از حدود ۱,۷۰۰ دلار در ۲۰۰۲ به حدود ۶,۰۰۰-۷,۰۰۰ دلار در ۲۰۲۵ افزایش یافته، هرچند این رشد به دلیل تحریم‌ها و تورم، تأثیر محدودی بر سطح زندگی داشته است.
2. توسعه صنعت نفت و گاز:
   * ظرفیت تولید نفت ایران از ۳.۷ میلیون بشکه در روز در ۲۰۰۲ به حدود ۴ میلیون بشکه در اوج خود (پیش از تشدید تحریم‌ها) رسید. در سال ۲۰۲۵، با وجود تحریم‌ها، تولید احتمالاً به ۲-۲.۵ میلیون بشکه تثبیت شده، اما توسعه میدان گازی پارس جنوبی تکمیل شده و ایران را به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز جهان (حدود ۲۵۰ میلیارد متر مکعب در سال) تبدیل کرده است.
   * صادرات پتروشیمی از ۱ میلیارد دلار در ۲۰۰۲ به حدود ۲۰-۲۵ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
3. پیشرفت در خودکفایی صنعتی:
   * تولید داخلی در بخش‌هایی مانند فولاد (از ۱۰ میلیون تن در ۲۰۰۲ به حدود ۳۵ میلیون تن در ۲۰۲۵)، سیمان (از ۳۳ میلیون تن به ۸۰ میلیون تن)، و خودرو (از ۵۰۰,۰۰۰ دستگاه به ۱.۲ میلیون دستگاه) رشد چشمگیری داشته است.
   * ایران در تولید برخی کالاهای استراتژیک مانند دارو (۹۷٪ نیاز داخلی) و تجهیزات نظامی (مانند موشک و پهپاد) به خودکفایی نسبی رسیده است.
4. گسترش زیرساخت‌ها:
   * حمل‌ونقل: شبکه جاده‌ای از ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر در ۲۰۰۲ به حدود ۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر در ۲۰۲۵ افزایش یافته و خطوط ریلی از ۸,۰۰۰ کیلومتر به حدود ۱۵,۰۰۰ کیلومتر گسترش یافته است.
   * انرژی: ظرفیت تولید برق از ۳۳ گیگاوات در ۲۰۰۲ به حدود ۹۰ گیگاوات در ۲۰۲۵ رسیده، که بخش قابل توجهی از آن از نیروگاه‌های حرارتی و سدها تأمین می‌شود.
   * آب: طرح‌های انتقال آب (مانند خط خلیج فارس به فلات مرکزی) و افزایش سدسازی (از ۱۲۵ سد به بیش از ۲۰۰ سد) دسترسی به آب را بهبود داده است.
5. پیشرفت علمی و فناوری:
   * تعداد مقالات علمی ایران از ۳,۰۰۰ در ۲۰۰۲ به بیش از ۵۰,۰۰۰ در سال‌های اخیر رسیده و در سال ۲۰۲۵ احتمالاً در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد.
   * توسعه فناوری نانو (رتبه جهانی ۴ در برخی سال‌ها)، زیست‌فناوری، و هوافضا (پرتاب ماهواره‌های بومی) از دستاوردهای برجسته است.
6. افزایش صادرات غیرنفتی:
   * صادرات غیرنفتی از ۴.۵ میلیارد دلار در ۲۰۰۲ به ۵۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ رسیده است. کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، و خشکبار نقش اصلی را داشته‌اند.
   * گسترش تجارت با کشورهای همسایه (مانند عراق، افغانستان، و ترکیه) به حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال رسیده است.
7. بهبود شاخص‌های اجتماعی:
   * امید به زندگی از ۷۰ سال در ۲۰۰۲ به حدود ۷۷-۷۸ سال در ۲۰۲۵ افزایش یافته است. نرخ باسوادی از ۸۰٪ به بیش از ۹۲٪ رسیده و تعداد دانشجویان از ۱.۸ میلیون به حدود ۳.۵ میلیون نفر رشد کرده است.
   * پوشش بیمه درمانی از ۷۰٪ به حدود ۹۰٪ جمعیت رسیده، به‌ویژه از طریق طرح تحول سلامت (آغاز ۲۰۱۴).
8. توسعه کشاورزی:
   * تولید محصولات کشاورزی از ۷۰ میلیون تن در ۲۰۰۲ به حدود ۱۲۰ میلیون تن در ۲۰۲۵ رسیده و ایران در تولید محصولاتی مانند پسته، زعفران، و خرما جایگاه جهانی خود را حفظ کرده است.
   * خودکفایی در تولید گندم در برخی سال‌ها (مانند ۲۰۱۶) به دست آمده، هرچند پایدار نبوده است.
9. مقاومت در برابر تحریم‌ها:
   * ایران با توسعه اقتصاد مقاومتی، شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها (مانند تجارت تهاتری و استفاده از ارزهای محلی) را تقویت کرده و توانسته بخشی از صادرات خود (حدود 1.7 میلیون بشکه نفت در روز) را در سال ۲۰۲۵ حفظ کند.
   * ایجاد نهادهایی مانند بورس انرژی و افزایش تولید داخلی بنزین (از ۴۴ میلیون لیتر در روز در ۲۰۰۲ به ۱۱۰ میلیون لیتر در ۲۰۲۵) کاهش وابستگی به واردات سوخت را موجب شده است.
10. توسعه مناطق آزاد و تجاری:
    * مناطق آزاد مانند کیش، قشم، و چابهار گسترش یافته و حجم تجارت در این مناطق از ۵ میلیارد دلار در ۲۰۰۲ به حدود ۲۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ رسیده است.

جمع بندی:

ایران در این ۲۲ سال، با وجود فشارهای شدید تحریم‌ها، توانسته در برخی حوزه‌ها مانند صنعت، کشاورزی، و علم پیشرفت کند. این دستاوردها عمدتاً نتیجه سیاست‌های خودکفایی و استفاده از منابع داخلی بوده است. با این حال، رشد اقتصادی محدود، تورم بالا، و انزوای بین‌المللی مانع از تحقق پتانسیل کامل اقتصاد ایران شده‌اند. دستاوردها بیشتر در بخش‌های استراتژیک و زیرساختی متمرکز بوده و کمتر به بهبود مستقیم زندگی مردم منجر شده است.

در ادامه به بررسی دقیق کاستی‌ها و نقاط ضعف اقتصادی ایران در دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۵ پرداخته می‌شود. این تحلیل مکمل دستاوردهای پیش‌تر ذکرشده است و بر اساس روندهای واقعی و پیش‌بینی‌های منطقی برای سال ۲۰۲۵ صورت گرفته است. شرایط خاص ایران، از جمله تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی، در این بررسی لحاظ شده‌اند.

کاستی‌ها و نقاط ضعف اقتصاد ایران در دوره ۲۰۰۲-۲۰۲۵

1. تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی:
   * نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۰۲ حدود ۱۵٪ بود، در دوره‌های مختلف به بالای ۵۰٪ رسید و در سال ۲۰۲۵ احتمالاً در محدوده ۳۰-۴۰٪ باقی مانده است. این تورم مزمن قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است.
   * ارزش ریال از حدود ۸,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در ۲۰۰۲ به 92 هزار ریال در بازار آزاد در سال ۲۰۲۵ سقوط کرده (کاهش بیش از ۹۹٪)، که نتیجه چاپ پول برای جبران کسری بودجه و تحریم‌ها بوده است.
2. وابستگی شدید به نفت:
   * با وجود تلاش برای کاهش وابستگی، درآمدهای نفتی همچنان حدود ۳۰-۴۰٪ بودجه دولت را در ۲۰۲۵ تشکیل می‌دهند. کاهش تولید و صادرات نفت (از ۴ میلیون بشکه در روز به ۱-۲ میلیون بشکه) به دلیل تحریم‌ها، اقتصاد را شکننده کرده است.
   * ناکامی در متنوع‌سازی پایدار اقتصاد، ایران را در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیر نگه داشته است.
3. تحریم‌های بین‌المللی:
   * امریکا و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۲ به بعد، دسترسی ایران به سیستم مالی جهان (SWIFT، سرمایه‌گذاری خارجی، و فناوری پیشرفته را قطع کرده است. در سال ۲۰۲۵، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی احتمالاً زیر ۱ میلیارد دلار در سال باقی مانده است.
   * این انزوا باعث کاهش تجارت بین‌المللی و محدود شدن صادرات به چند کشور همسایه شده است.
4. بیکاری و بحران اشتغال:
   * نرخ بیکاری رسمی در ۲۰۲۵ حدود ۱۲-۱۵٪ است، اما بیکاری واقعی (با احتساب بیکاری پنهان و مشاغل کم‌کیفیت) ممکن است به ۲۵-۳۰٪ برسد. بیکاری جوانان (۱۵-۲۹ سال) به ۳۰-۳۵٪ رسیده است.
   * فرار مغزها تشدید شده و سالانه ده‌ها هزار نفر از متخصصان و تحصیل‌کرده‌ها مهاجرت کرده‌اند.
5. ناکارآمدی زیرساخت‌ها:
   * فرسودگی شبکه برق (قطعی‌های مکرر با ضرر سالانه ۵-۱۰ میلیارد دلار)، کمبود سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل (مانند عقب‌ماندگی خطوط ریلی و بنادر)، و بحران آب (خشکسالی و مدیریت ضعیف منابع) از مشکلات اصلی هستند.
   * سرمایه‌گذاری سالانه در زیرساخت‌ها به دلیل تحریم‌ها و کسری بودجه به ۱۰-۱۵ میلیارد دلار محدود شده، در حالی که نیاز واقعی بیش از ۵۰ میلیارد دلار است.
6. کسری بودجه و بدهی داخلی:
   * کسری بودجه مزمن (حدود ۷-۸٪ تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۵) دولت را به چاپ پول و استقراض داخلی (بدهی دولت به بانک‌ها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار) وابسته کرده است.
   * این سیاست‌ها تورم را تشدید کرده و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد آورده است.
7. فساد و سوءمدیریت:
   * فساد گسترده در نهادهای دولتی و شرکت‌های عمومی (مانند اختلاس‌های بانکی و رانت در تخصیص ارز) شفافیت اقتصادی را کاهش داده است. رتبه ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) از ۲۵ در ۲۰۰۲ به حدود 23 در 2024 رسیده که نشان‌دهنده وخامت اوضاع است.
   * سوءمدیریت منابع در پروژه‌های بزرگ (مانند تأخیر در تکمیل فازهای پارس جنوبی یا طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی) هزینه‌های زیادی به اقتصاد تحمیل کرده است.
8. نابرابری و فقر:
   * ضریب جینی (شاخص نابرابری) از ۰.۴۳ در ۲۰۰۲ به حدود ۰.۴۵ در ۲۰۲۵ رسیده که نشان‌دهنده افزایش نابرابری درآمدی است. مناطق محروم (مانند سیستان و بلوچستان) از توسعه عقب مانده‌اند.
   * نرخ فقر مطلق (درآمد کمتر از خط فقر جهانی) از ۱۲٪ در ۲۰۰۲ به حدود ۲۵-۳۰٪ در ۲۰۲۵ افزایش یافته و تورم، معیشت خانوارها را به شدت تحت فشار قرار داده است.
9. افت سرمایه‌گذاری و بهره‌وری:
   * نرخ تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری در زیرساخت و تولید) از ۳۰٪ تولید ناخالص داخلی در اوایل دهه ۲۰۰۰ به زیر ۲۰٪ در ۲۰۲۵ کاهش یافته است. فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود فناوری بهره‌وری را پایین نگه داشته است.
   * بخش خصوصی به دلیل بوروکراسی، ناامنی اقتصادی، و تحریم‌ها تضعیف شده و سهم آن در اقتصاد به زیر ۳۰٪ رسیده است.
10. آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی و داخلی:
    * اقتصاد ایران در برابر بحران‌های طبیعی (مانند خشکسالی و زلزله) و شوک‌های خارجی (مانند کاهش قیمت نفت یا تشدید تحریم‌ها) بسیار شکننده است. ذخایر ارزی خالص در ۲۰۲۵ احتمالاً به زیر ۲۰ میلیارد دلار رسیده که نیازهای وارداتی را پوشش نمی‌دهد.
    * اعتراضات اقتصادی (مانند ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸) نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از وضعیت معیشتی است که می‌تواند ثبات را به خطر بیندازد.

جمع بندی:

کاستی‌های اقتصادی ایران در این ۲۲ سال عمدتاً نتیجه ترکیب تحریم‌های خارجی، سوءمدیریت داخلی، و عدم اصلاحات ساختاری است. با وجود دستاوردهایی در خودکفایی و زیرساخت‌ها، ناکامی در کاهش وابستگی به نفت، مدیریت تورم، و بهبود فضای کسب‌وکار، اقتصاد ایران را در سال ۲۰۲۵ در موقعیتی بحرانی قرار داده است. این نقاط ضعف، پتانسیل بالای منابع انسانی و طبیعی ایران را تحت‌الشعاع قرار داده و مانع از رشد پایدار شده‌اند.

تحلیل مقایسه‌ای اقتصاد ترکیه و ایران (2002-2025)

* دستاوردها:
  + ترکیه: رشد اقتصادی سریع‌تر، زیرساخت‌های مدرن، و ادغام در اقتصاد جهانی از نقاط قوت آن است. تمرکز بر صادرات متنوع و گردشگری دستاوردهای ملموسی داشته است.
  + ایران: خودکفایی در برخی صنایع، پیشرفت علمی، و مقاومت در برابر تحریم‌ها برجسته است، اما این دستاوردها بیشتر دفاعی و محدود به بخش‌های استراتژیک بوده‌اند.
* نقاط ضعف:
  + ترکیه: تورم، بدهی خارجی، و وابستگی به واردات انرژی از مشکلات اصلی هستند، اما انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به ایران دارد.
  + ایران: تحریم‌ها، تورم شدید، و سوءمدیریت نقاط ضعف عمیق‌تری ایجاد کرده‌اند که بهبود آن‌ها نیازمند تغییرات اساسی است.

جمع‌بندی:

ترکیه با اقتصاد بازتر و پویاتر، دستاوردهای گسترده‌تری داشته، اما نقاط ضعفش عمدتاً به سیاست‌های ناپایدار برمی‌گردد. ایران در برابر فشارها مقاومت کرده، اما انزوا و ناکارآمدی، نقاط ضعفش را تشدید کرده است.

### مقایسه نزدیکی اقتصادهای دو کشور به استانداردهای بین‌المللی

#### رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی (GDP)

* **استاندارد بین‌المللی**: رشد پایدار ۳-۵٪ سالانه، سرانه GDP بالای ۱۰,۰۰۰ دلار برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا.
* **ترکیه**: با رشد متوسط ۴-۵٪ و سرانه GDP حدود ۱۳,۵۰۰-۱۴,۰۰۰ دلار، به استانداردهای بین‌المللی کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (مانند OECD) نزدیک‌تر است.
* **ایران**: با رشد ۲-۳٪ و سرانه GDP حدود ۶,۰۰۰-۷,۰۰۰ دلار، از این استاندارد عقب‌تر است و بیشتر در سطح کشورهای با درآمد متوسط پایین قرار دارد.

**نتیجه**: ترکیه در این زمینه به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر است.

#### زیرساخت‌ها

* **استاندارد بین‌المللی**: دسترسی گسترده به حمل‌ونقل مدرن، برق پایدار، و اینترنت پرسرعت (مانند شاخص لجستیک بانک جهانی).
* **ترکیه**: شبکه بزرگراهی ۳۰,۰۰۰ کیلومتری، فرودگاه‌های پیشرفته (مانند استانبول با ظرفیت ۲۰۰ میلیون مسافر)، و اینترنت ۵G در شهرها، ترکیه را به سطح کشورهای توسعه‌یافته نزدیک کرده است.
* **ایران**: جاده‌ها و خطوط ریلی توسعه یافته‌اند (۱۵,۰۰۰ کیلومتر)، اما فرسودگی، قطعی برق، و کندی اینترنت (عدم دسترسی به ۵G ) فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.

**نتیجه**: ترکیه به مراتب به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر است.

#### تجارت و صادرات

* **استاندارد بین‌المللی**: تنوع صادراتی، حضور در زنجیره تأمین جهانی، و حجم تجارت بالا (مانند شاخص عملکرد تجارت WTO).
* **ترکیه**: صادرات ۳۰۰ میلیارد دلاری با تنوع در صنعت، خودرو، و خدمات، و تجارت با اروپا و آسیا، ترکیه را به سطح کشورهای رقابتی نزدیک کرده است.
* **ایران**: صادرات غیرنفتی ۴۰-۵۰ میلیارد دلار محدود به چند محصول (پتروشیمی، مواد معدنی) و چند کشور، ایران را از زنجیره جهانی دور نگه داشته است.
* **نتیجه**: ترکیه در تجارت به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر است.

#### سرمایه‌گذاری خارجی

* **استاندارد بین‌المللی**: جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) معادل 2-1٪ GDP و محیط کسب‌وکار جذاب (مانند شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی).
* **ترکیه**: جذب ۲۵۰ میلیارد دلار در ۲۲ سال (متوسط 2-1٪ GDP در برخی سال‌ها) و رتبه حدود ۳۳ در شاخص سهولت کسب‌وکار، نشان‌دهنده نزدیکی نسبی به استانداردهاست.
* **ایران**: جذب کمتر از ۱ میلیارد دلار در سال (کمتر از ۰.۲٪ GDP) و رتبه حدود ۱۲۷ در سهولت کسب‌وکار، فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.

**نتیجه**: ترکیه بسیار نزدیک‌تر است.

#### تورم و ثبات مالی

* **استاندارد بین‌المللی**: تورم زیر ۵٪، ارزش پول باثبات، و سیاست پولی مستقل (مانند استانداردهای IMF).
* **ترکیه**: تورم ۲۰-۲۵٪ و کاهش ارزش ۹۰٪ لیر، فاصله زیادی با استاندارد دارد، اما ابزارهای پولی بهتری نسبت به ایران دارد.
* **ایران**: تورم ۳۰-۴۰٪ و سقوط ۹۹٪ ارزش ریال، به همراه محدودیت‌های شدید بانکی، وضعیت بدتری را نشان می‌دهد.

**نتیجه**: هر دو از استاندارد دورند، اما ترکیه کمی نزدیک‌تر است.

#### اشتغال و بازار کار

* **استاندارد بین‌المللی**: بیکاری زیر ۵-۷٪، مشاغل باکیفیت، و مشارکت بالای زنان (مانند استانداردهای ILO).
* **ترکیه**: بیکاری ۱۰-۱۲٪، بیکاری جوانان ۲۰-۲۵٪، و مشارکت زنان حدود ۳۵٪، فاصله قابل توجهی با استاندارد دارد.
* **ایران**: بیکاری ۱۲-۱۵٪ (واقعی ۲۵-۳۰٪)، مشارکت زنان زیر ۲۰٪، و مشاغل کم‌کیفیت، وضعیت ضعیف‌تری را نشان می‌دهد.

**نتیجه**: ترکیه اندکی نزدیک‌تر است، اما هر دو عقب هستند.

#### فناوری و نوآوری

* **استاندارد بین‌المللی**: سرمایه‌گذاری در R&D معادل 3-2٪ GDP، دسترسی به فناوری پیشرفته، و شرکت‌های نوآور (مانند شاخص نوآوری جهانی).
* **ترکیه**: رشد شرکت‌های فناوری (مانند Trendyol)، اما سرمایه‌گذاری R&D حدود ۱٪ GDP، فاصله نسبی با استاندارد دارد.
* **ایران**: رتبه علمی بالا، اما سرمایه‌گذاری R&D زیر ۰.۵٪ GDP و عدم دسترسی به فناوری جهانی، عقب‌ماندگی را نشان می‌دهد.

**نتیجه**: ترکیه به دلیل دسترسی به بازار جهانی نزدیک‌تر است.

#### شاخص‌های اجتماعی (سلامت و آموزش)

1. **استاندارد بین‌المللی**: امید به زندگی بالای ۸۰ سال، باسوادی نزدیک به ۱۰۰٪، و آموزش باکیفیت (مانند HDI بالای ۰.۸).
2. **ترکیه**: امید به زندگی ۸۰ سال، باسوادی ۹۸٪، شاخص توسعه انسانی حدود ۰.۸۲، بسیار نزدیک به استانداردهای بین‌المللی است.
3. **ایران**: امید به زندگی ۷۷-۷۸ سال، باسوادی ۹۲٪، شاخص توسعه انسانی حدود ۰.۷۵، پیشرفت داشته اما هنوز فاصله دارد.

**نتیجه**: ترکیه نزدیک‌تر است.

#### شفافیت و مدیریت (فساد و حاکمیت)

* **استاندارد بین‌المللی**: رتبه CPI بالای ۵۰، شفافیت بالا، و حاکمیت قانون (مانند شاخص‌های Transparency International).
* **ترکیه**: CPI حدود ۳۸-۴۰، فساد و دخالت سیاسی در اقتصاد، فاصله زیادی با استاندارد دارد.
* **ایران**: CPI حدود ۲۰-۲۵، فساد گسترده‌تر و ناکارآمدی، وضعیت بدتری دارد.

**نتیجه**: ترکیه اندکی نزدیک‌تر است، اما هر دو ضعیف‌اند.

### جمع‌بندی:

* **ترکیه** در زمینه‌های زیرساخت‌ها، تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، شاخص‌های اجتماعی، و تا حدی فناوری به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر است. این نزدیکی نتیجه اقتصاد بازتر، زیرساخت‌های مدرن، و تعامل با جهان است.
* **ایران** تنها در خودکفایی صنعتی و مقاومت در برابر تحریم‌ها (به‌ویژه تولید داخلی) به برخی استانداردهای خاص (مانند پایداری دفاعی) نزدیک شده، اما در اکثر زمینه‌ها (تجارت، تورم، زیرساخت، و شفافیت) به دلیل تحریم‌ها و انزوا فاصله زیادی دارد.

#### برنده کلی: ترکیه

ترکیه در سال ۲۰۲۵ به طور کلی به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر است، به‌ویژه در حوزه‌هایی که نیازمند تعامل جهانی و توسعه زیرساختی هستند. ایران اما به دلیل محدودیت‌های خارجی و داخلی، تنها در بخش‌های محدود و استراتژیک پیشرفت نسبی دارد.

وضعیت اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۵

پس از ۲۲ سال حاکمیت حزب عدالت و توسعه (AKP)، ترکیه به دستاوردهای قابل توجهی در حوزه اقتصادی دست یافته است. تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور تا سال ۲۰۲۵ احتمالاً به حدود ۱.۲ تریلیون دلار (به قیمت‌های ثابت) رسیده است، که نشان‌دهنده رشد متوسط سالانه ۳-۴٪ در دهه گذشته است. بخش‌هایی مانند صنعت خودروسازی، نساجی، و گردشگری (با حدود ۵۰ میلیون گردشگر سالانه) ستون‌های اصلی این رشد بوده‌اند. پروژه‌های عظیم زیرساختی مانند کانال استانبول (در صورت تکمیل) و شبکه ریلی پیشرفته نیز به افزایش ظرفیت اقتصادی کمک کرده‌اند.

با این حال، چالش‌ها جدی هستند. تورم در ترکیه که در سال‌های اخیر به بالای ۸۰٪ رسیده بود، در سال ۲۰۲۵ احتمالاً به حدود ۲۰-۲۵٪ کاهش یافته، اما همچنان بالاست. ارزش لیر ترکیه از سال ۲۰۰۲ بیش از ۹۰٪ کاهش یافته و در سال ۲۰۲۵ هر دلار آمریکا ممکن است معادل ۳۵-۴۰ لیر باشد. بدهی خارجی ترکیه (حدود ۵۰۰ میلیارد دلار) و وابستگی به واردات انرژی (بیش از ۷۰٪ نیاز انرژی) همچنان نقاط ضعف کلیدی هستند. ناپایداری سیاسی، از جمله تنش‌های داخلی و منطقه‌ای (مانند مسائل کردستان و آینده تحولات سوریه بعد از سقوط اسد)، نیز سرمایه‌گذاری خارجی را تحت تأثیر قرار داده است.

وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵

اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ همچنان درگیر پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات ساختاری است. تولید ناخالص داخلی ایران احتمالاً حدود ۵۰۰-۶۰۰ میلیارد دلار (به قیمت‌های ثابت) باشد، که نشان‌دهنده رشد اندک ۱-۲٪ در سال‌های اخیر است. وابستگی به درآمدهای نفتی (حدود ۴۰٪ بودجه دولت) و کاهش تولید نفت به کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز (به دلیل تحریم‌ها) اقتصاد را شکننده کرده است. تورم در ایران که در سال‌های اخیر به بالای ۵۰٪ رسیده، در سال ۲۰۲۵ ممکن است در محدوده ۳۰-۴۰٪ تثبیت شود، اما همچنان زندگی روزمره مردم را تحت فشار قرار می‌دهد.

ارزش ریال ایران نیز به شدت افت کرده و در سال ۲۰۲۵ هر دلار آمریکا به حدود 900 هزار ریال در بازار آزاد رسیده است. بیکاری رسمی حدود ۱۲-۱۵٪ است، اما نرخ واقعی (با احتساب بیکاری پنهان) می‌تواند به ۲۵٪ برسد. تلاش‌ها برای توسعه بخش غیرنفتی، مانند کشاورزی و صنایع کوچک، پیشرفت محدودی داشته و تحریم‌ها مانع اصلی جذب فناوری و سرمایه خارجی باقی مانده‌اند. زیرساخت‌های ایران، به‌ویژه در حوزه انرژی و حمل‌ونقل، به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری دچار فرسودگی شده‌اند.

مقایسه دقیق و تفاوت‌های کلیدی

1. ساختار اقتصادی:
   * ترکیه: اقتصاد بازارمحور با سهم بالای بخش خصوصی (حدود ۷۰٪ تولید ناخالص داخلی). صادرات ترکیه در سال ۲۰۲۵ ممکن است به ۳۰۰ میلیارد دلار برسد، با تمرکز بر کالاهای صنعتی و خدمات.
   * ایران: اقتصاد دولتی‌محور با سهم بالای بخش عمومی (حدود ۶۰٪ تولید ناخالص داخلی). صادرات ایران عمدتاً نفتی و پتروشیمی است و احتمالاً در سال ۲۰۲۵ به ۷۰-۸۰ میلیارد دلار محدود شود.
2. عملکرد اقتصادی:
   * ترکیه: رشد اقتصادی پایدارتر (۳-۴٪) و نرخ سرمایه‌گذاری خارجی حدود ۱۵-۲۰ میلیارد دلار در سال. ضریب جینی (نابرابری درآمد) حدود ۰.۴۱ است که نشان‌دهنده نابرابری متوسط است.
   * ایران: رشد اقتصادی پایین (۱-۲٪) و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از ۱ میلیارد دلار در سال. ضریب جینی حدود ۰.۴۵ است که نابرابری بیشتری را نشان می‌دهد.
3. زیرساخت‌ها و توسعه:
   * ترکیه: سرمایه‌گذاری سالانه در زیرساخت‌ها حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده که به توسعه بنادر، جاده‌ها، و شبکه انرژی منجر شده است. دسترسی به اینترنت ۵G در شهرهای بزرگ تقریباً کامل است.
   * ایران: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به دلیل تحریم‌ها و کمبود بودجه به ۱۰-۱۵ میلیارد دلار در سال محدود شده. شبکه برق و حمل‌ونقل با قطعی‌های مکرر و ناکارآمدی مواجه است.
4. سیاست پولی و مالی:
   * ترکیه: بانک مرکزی با وجود دخالت‌های سیاسی، ابزارهایی مانند نرخ بهره (احتمالاً ۲۰٪ در ۲۰۲۵) برای کنترل تورم دارد. کسری بودجه حدود ۳-۴٪ تولید ناخالص داخلی است.
   * ایران: بانک مرکزی به دلیل تحریم‌ها و کسری بودجه بالا (حدود ۷-۸٪ تولید ناخالص داخلی) توانایی محدودی در مدیریت نقدینگی دارد. چاپ پول برای جبران کسری، تورم را تشدید کرده است.
5. چشم‌انداز آینده:
   * ترکیه: با حفظ روابط تجاری با اروپا و آسیا، احتمال رشد ۴-۵٪ در صورت ثبات سیاسی وجود دارد. اما ریسک‌های منطقه‌ای و بدهی خارجی می‌توانند این چشم‌انداز را تضعیف کنند.
   * ایران: بدون رفع تحریم‌ها یا اصلاحات ساختاری، رشد اقتصادی احتمالاً زیر ۲٪ باقی می‌ماند. در صورت توافق هسته‌ای جدید، امکان جهش کوتاه‌مدت وجود دارد، اما پایداری آن به سیاست‌ها بستگی دارد.

در سال ۲۰۲۵، ترکیه با وجود چالش‌هایی مانند تورم و بدهی، به دلیل اقتصاد متنوع‌تر، زیرساخت‌های مدرن، و ادغام در بازار جهانی، از نظر اقتصادی در موقعیت بهتری نسبت به ایران قرار دارد. ایران اما همچنان درگیر انزوای اقتصادی، وابستگی به نفت، و ناکارآمدی ساختاری است. تفاوت اصلی این دو کشور در سیاست‌های اقتصادی، میزان تعامل با جهان، و نحوه مدیریت منابع نهفته است. ترکیه با انعطاف‌پذیری بیشتر، پتانسیل خروج از بحران را دارد، در حالی که ایران نیازمند تغییرات اساسی در سطح داخلی و بین‌المللی است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ترکیه و ایران در بیش از دو دهه گذشته، هر یک با ویژگی‌ها و شرایط خاص خود، مسیرهایی متفاوت را در توسعه اقتصادی طی کرده‌اند. ترکیه با تکیه بر سیاست‌های بازارمحور، گسترش زیرساخت‌ها، و ارتباط نزدیک با اقتصاد جهانی، توانسته جایگاه خود را به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای پویا تقویت کند. در مقابل، ایران با تمرکز بر خودکفایی، استفاده از منابع داخلی، و مقاومت در برابر فشارهای خارجی، دستاوردهایی را در حوزه‌های استراتژیک به دست آورده، هرچند این پیشرفت‌ها با محدودیت‌هایی همراه بوده است.

دستاوردهای ترکیه در زیرساخت‌های مدرن، تجارت گسترده، و نوآوری، آن را به الگویی در منطقه تبدیل کرده، اما ناپایداری مالی و سیاسی نشان‌دهنده شکنندگی‌هایی در این مسیر است. ایران نیز با تکیه بر منابع غنی و نیروی انسانی، ظرفیت‌هایی را حفظ کرده، اما موانع خارجی و چالش‌های مدیریتی، دامنه این توانمندی‌ها را محدود ساخته است. هر دو کشور در زمینه شفافیت و مدیریت با مشکلاتی روبرو هستند که نیازمند توجه جدی است.

مقایسه این دو کشور نشان می‌دهد که موفقیت اقتصادی نه‌تنها به منابع و ظرفیت‌ها، بلکه به نحوه تعامل با جهان و مدیریت داخلی بستگی دارد. ترکیه با انعطاف‌پذیری و تنوع در رویکرد، به معیارهای جهانی نزدیک‌تر شده، در حالی که ایران به دلیل انزوای ناخواسته، در برخی جنبه‌ها عقب مانده، اما پتانسیل‌های نهفته‌ای برای تحول دارد.

برای آینده، ترکیه می‌تواند با مدیریت ناپایداری‌ها و تقویت شفافیت، رشد خود را پایدار کند و نقش بزرگ‌تری در منطقه ایفا نماید. ایران اما نیازمند اصلاحات هدفمند، کاهش وابستگی به الگوهای سنتی، و بهبود روابط خارجی است تا از تنگنای کنونی خارج شود و ظرفیت‌هایش را به شکوفایی برساند. در نهایت، هر دو کشور در صورت بهره‌گیری از درس‌های یکدیگر و تطبیق با شرایط متغیر جهانی، می‌توانند به جایگاه بهتری در عرصه اقتصادی دست یابند.

تهیه کننده: رضائیان/کارشناس اقتصادی ترکیه