بررسی مالیات بر درآمد بخش کشاورزی در ایران

فریبا شیرخانی

واژه‌های کلیدی: تولید ناخالص داخلی، شکل‌دادن سرمایه ثابت ناخالص، ارزش افزوده مالیات بر درآمد کشاورزی، معافیت مالیاتی.

1. مقدمه

نیاز کشور به تولید محصولات کشاورزی به علت رشد جمعیت و بالا رفتن تقاضا همواره در حال افزایش است. ایمن کمیته‌های تولیدات داخلی از طریق مانع خارجی، به جز آنکه مبتدی هنگفتی از درآمدی از ارزی را به مصرف می‌رساند، و جواب وابستگی بیشتر کشور به بازارهای تجارت کنترل کشورهای قدیم حمایت می‌شود. با توجه به مسائل و مشکلات موجود در این نیاز نظیر کمیته آب، خشکسالی و تغییرات نامعلوم جوی، دانش کمیته‌های عالی در مورد فن‌آوری کشاورزی، کمبود منابع لازم برای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری نکردن بخش صنعتی به دلیل ساختار نامناسب اقتصادی، دیپارادژ بهبود بخش کشاورزی و ریسک بالا، این بخش از رشد لازم

* کارشناس منطقه‌ای، وزارت امور اقتصادی و دارایی
برخوردار بهیمی است. امروزه حرکت در مسير دستيابي به هدف خود کفايي و رشد توليدات داخلی
به ادامه از طرق به كارگیری نوين کشاورزي امکان پذير است، زیرا هن تفاوت دغدايي كشور
تأيد مي شود که بخش بهداشت دیگر اقتصادي از نظر موارد اوليه نيز تأيد خواهد شد. بنابراین دولت به
دبل اهميت ملی این بخش، ملزم به اتخاذ سيستمی مناسب حمايي و تشويقی است، نظير معاف
شندن اين بخش از پرداخت مالیات که چند ساله است اجرا مي شود.

از سويي دیگر مالیات يکی از مهم ترين ازاردآساتست که دولت آن سه هدف تخصص
ميان اقتصادی، توزیع مجد در آمد و تأمین هزینه‌های خود را پوشش مي دهد. افزائي در آسیاب
مالیاتي نيز يکی از اهداف مهم دولت است. به همين منظور گردآوری و تدوين اطلاعات درباره
ماهي ائتم مالیاتي يکی از اقدامات ضروري است كه در اين گزارش سعي شده به مطالب مهم آن
اشاره شود. به روي مختصر به اهميت و ضرورت بخش کشاورزي در كشور، بررسی وضع كلان
بخش کشاورزي، بررسی مشكلات مهم بخش کشاورزي و در پایان به بخش مالیات و معاييکا
پرداخته مي شود. لازم به نذير كنيست كه این موضوع نياز به مطالعه جامع و همه جانبه دارد
که فرصت و مجال بيشتری را طلب مي كند.

2. اهميت بخش کشاورزي در ايران

بخش کشاورزي در اقتصاد ايران، هم از نظر تاريخي و هم از جنبه‌های اقتصادی و عملکردی، از اهميت
و پزشک بخش کشاورزي است. با توجه به شرایط اقتصادي در حال گذار کشور و مسائل اقتصادي آن
مرحله نسبت به قربانیان عقب آن است. اگر موضوعی مانند اهداف فرضه‌های شغلی گسترده برای نیروی کار
فرایند کشور، تأيد مواگذاري جمعیت در حال افزایش، توليد بخش اولیه و نهادها براي
صناعه و مشارکت فعال در توسعه صادرات جهانی از طرق این بخش حل و فاقد خواهد شد.

در اين چارچوب است كه قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران (1372-1378) (1372-1378) بخش کشاورزي را در مجموعه بخش‌های برنامه نشاجاله آستراتزیك و
جایی 1توصیف کرد و در قانون برنامه دوم (1378-1374) رشد و توسعه پایدار اقتصادي کشور
را بر می‌گذارد. بخش کشاورزي قرارداده و تظیم حرکت و برنامه بخش‌های مختلف اقتصادي امکان
آب، صنعت، معدن و نقل، بازرگانی و بانک‌ها را در راستاي تقویت بخش کشاورزي از

1. سازمان برنامه و بودجه، پيروست قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1372-1378).
بررسی مالیات بر درآمد بخش کشاورزی در ایران ۳۴

خط مسیرهای اساسی این برنامه اعلام کرده است. ۱ سپس در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۷۸) ۳۵ نیز اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی به دلیل توان تولید اقتصادی این بخش و خودکفای حاصل از شکوفایی آن برخورده است.

همچنین در تاسیسات اقتصادی برای برنامه‌ریزی برای رشد بهره‌وری عوامل تولید انسانی، سرمایه‌ای، نیروی کار، آب و نیازهای انسانی طبق کشور با تأکید بر خودکفا بخشی در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرده است. ۶

به طور کلی توجه به بخش کشاورزی ضرورت دارد زیرا بهبود نیاز غذایی جمعیت روزافزون

کشور و مواد اولیه موجود بخش کشاورزی در پیش نگرفته کلی آن به مواردی تعیین

تأمین شود. به عبارتی این بخش بااین نیازهای دوستی‌های خود را برطرف کرده و با سایر بخش‌ها ارتباط معنی‌دار برقرار کند نا امکان رشد حداکثر و متوان در تأمین بخش‌ها حاصل شود. ۷

دلیل این مدفوع را می‌توان با استفاده از ضرایب جدول داده - ستانهای ۸ کالا در بخش کشاورزی به دست آورده. عوامل مالی بررسی ضرایب مستقیم و غیرمستقیم جدول‌های پایانه در سال ۱۳۶۷ نشان می‌دهد

که داده‌های بخش کشاورزی به بخش صنعت و خدمات به ترتیب ۳۹۶ و ۸۵۶ درصد واعده و

ستاندهای آن به ازای یک واحد تولید این بخش‌ها به ترتیب ۱۳۰ و ۸۰/۲ درصد است. این ضرایب بین می‌کند که بخش کشاورزی مقدار بیشتری کالا به بخش‌های صنعت و خدمات اعطا کرده بود در مقایسه کمتری از آنها کالاهای اولیه و ابزارهای دریافت کرده است که نشان دهنده

۱. سازمان برنامه و بودجه، قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۸-۱۳۷۲) ص، ۲۴.

۲. سازمان برنامه و بودجه، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۸-۱۳۷۸)،فصل ۳۷-۱۸.

۳. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ستاد چشم‌انداز، لندنت، لندنت، تأسیس جمهوری اسلامی ایران، بخش سیاستهای کلی بندر، امور اقتصادی، بندهای شماره ۳، ۱۳۸۲، ص، یک.

۴. لازم به یادآوری است که در این جدول سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به ارزش تولیدات کشاورزی و دامی که نیازهای انسانی را تأمین کند از کشور را به مرجع خودکفا بردند. از وابستگی بردند، تأکید شده است.

۵. جدول داده - ستاندهای جدولی می‌توان که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوری در وضعی مالیات ایران تدوین شده است. براساس این جدولها وابستگی بخش‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر و آثار آن مشخص می‌شود.
44 مجله اقتصادی سال ششم شماره‌های ۵۳ و ۵۴

و باشگاه خبرنگاران به‌عنوان دو تولید کالا به بخش کشاورزی و استقلال این بخش در تأمین کالاهای مورد نیاز خود است.

برای روشنی در ارتباط بین این بخش با سایر بخش‌ها علاوه بر ارتباط مجموعه ضرایب (مستقیم و غیرمستقیم) لازم است ضرایب مستقیم داده – ستانده نیز مورد بررسی قرار گیرد. بخش کشاورزی به‌طور مستقیم در برابر ۲۱۱۰ واحد داده و ۶۴ واحد ستانده از بخش صنعت و در مقابل ۴۴ واحد داده، ۳۷ واحد ستانده از بخش خدماتی داشته است. به این ترتیب در تعاملات مستقیم بخش کشاورزی با سایر بخش‌ها نیز بخش کشاورزی به‌دست می‌آید که به سایر بخش‌ها وابسته و به ميزان بیشتر کالا در اختیار بخش‌های دیگر قرار می‌دهد. این امر از یک گذاری از سوی باشگاه و باشگاه‌های ناجی آن را به بخش‌های داخلي و خارجی کشور بیان می‌کند. با این وجود بخش کشاورزی از رشد مناسب اقتصادی بخوردار نیست و عملکرد بسیار ضعیفی دارد.

برای دستیابی به علل عدم رشد اقتصادی بخش کشاورزی، ضروری است به بررسی عملکرد این بخش به‌طور کلی برداشته شود. به همین منظور روند برخی از متغیرهای اقتصادی بررسی خواهد شد.

3. بررسی بخش کشاورزی طی سال‌های (۱۳۸۴-۱۳۸۸)

برای آشنا شدن با وضع بخش کشاورزی مطالعه متغیرهای معنادار تظییف میزان تولید، ارزش افزوده این بخش و زیربخش‌های آن، میزان سرمایه‌گذاری، وضعیت اشتغال، سودار و نظارت آن ضروری است. اما بررسی تمام این متغیرها در این مقاله نمی‌گنجید بنابراین به برخی از آنها اشاره می‌شود.

3-۱. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلي (ارزش افزوده بخش کشاورزی)

برای ارزیابی تحلیل دقت از عملکرد بخش کشاورزی جدول شماره (۱) طراحی شده است. در این جدول تولید ناخالص داخلي و ارزش افزوده تمامی بخش‌های اقتصادی به‌عنوان می‌باشد. تا نوبت سال ۱۳۷۶، به‌طور معناداری تغییرات آنها نشان داده شده است.

بررسی اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلي کشور طی سال‌های (۱۳۸۴-۱۳۸۸) نشان می‌دهد که متوسط سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی بیا ۱۴ درصد از متوسط تولید ناخالص داخلي طی سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۵ متوسط رشد بخش کشاورزی (۲/۱ درصد) در همان مدت نسبت به
بررسی مالیات بر درآمد بخش کشاورزی در ایران ۴۵

سایر بخش‌ها بسیار کاهش یافته است (به جز بخش نفت و گاز)، این در حالی است که رشد این بخش در دهه ۱۳۶۰ در بیشتر سال‌ها بیش از بخش‌های دیگر نیاز به تأمین و جمع‌آوری و بخش خدمات بوده است.

دلایل مهم ناجی‌بودن سهم رشد بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر بخش‌ها به دلیل ساختار نامناسب اقتصادی و ضعف و مشکلات این بخش و کم توجهی به آن است.

جدول شماره ۱. ارزش افزوده بخش‌های مهم اقتصادی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ (میلیارد ریال)

<table>
<thead>
<tr>
<th>شرح</th>
<th>نفت و گاز</th>
<th>صنایع و معدن</th>
<th>خدمات داخلی</th>
<th>تولید ناخالص GDP</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>تولید ناخالص GDP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>نفت و گاز</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>صنایع و معدن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات داخلی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>تولید ناخالص GDP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>نفت و گاز</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>صنایع و معدن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات داخلی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>تولید ناخالص GDP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>نفت و گاز</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>صنایع و معدن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات داخلی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>تولید ناخالص GDP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>نفت و گاز</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>صنایع و معدن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات داخلی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>تولید ناخالص GDP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>نفت و گاز</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>صنایع و معدن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات داخلی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>تولید ناخالص GDP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>نفت و گاز</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>صنایع و معدن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات داخلی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>تولید ناخالص GDP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>نفت و گاز</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>صنایع و معدن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات داخلی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>تولید ناخالص GDP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>نفت و گاز</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>صنایع و معدن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات داخلی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>تولید ناخالص GDP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>نفت و گاز</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>صنایع و معدن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات داخلی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>تولید ناخالص GDP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>نفت و گاز</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>صنایع و معدن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات داخلی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>تولید ناخالص GDP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>نفت و گاز</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>صنایع و معدن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات داخلی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>تولید ناخالص GDP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>نفت و گاز</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>صنایع و معدن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات داخلی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>تولید ناخالص GDP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>نفت و گاز</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>صنایع و معدن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات داخلی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>تولید ناخالص GDP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>نفت و گاز</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>صنایع و معدن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>خدمات داخلی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>تولید ناخالص GDP</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ملاحظه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اقتصادی، اداره برسی و سیاست‌های اقتصادی، به ماهه دوم ۱۳۸۲، شماره ۴۳ و سی و هفتم اول ۱۳۸۵ شماره ۴۴

۲-۳. نقش سرمایه و سرمایه‌گذاری به‌عنوان عامل تولید در کشاورزی

هر فعالیتی و اقتصادی جانشین در راستای خودکفایی در محصولات اساسی (در چارچوب هر راهبرد و سیاستگذاری) باشد، در امروز نیاز به سرمایه‌گذاری و صرف هزینه دارد. بنابراین تبلور تمام سیاست‌ها و راهبردها در یک بخش، در عمل خود را در کم و کار سرمایه‌داری و تشکیل سرمایه‌ای شناس می‌دهد. بررسی جدول شماره ۲ (نقش می‌دهد که سهم تشکیل سرمایه‌ای در بخش صنعت بیش از بخش کشاورزی بوده و میزان بالاتری از تشکیل سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده است.
جدول شماره 2. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (از ساختار، در مالین آلات) به فناوری بخشهای مختلف اقتصادی به قیمت‌های ثابت سال 1376
(میلادی ریال)

<table>
<thead>
<tr>
<th>شرح</th>
<th>نفت و گاز</th>
<th>صنایع و معدن</th>
<th>خدمات</th>
<th>داخلي</th>
<th>تولید ناخالص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>0.3</td>
<td>0.2</td>
<td>0.5</td>
<td>0.2</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>0.4</td>
<td>0.3</td>
<td>0.6</td>
<td>0.3</td>
<td>0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>0.5</td>
<td>0.4</td>
<td>0.8</td>
<td>0.4</td>
<td>0.5</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>0.6</td>
<td>0.5</td>
<td>1.0</td>
<td>0.5</td>
<td>0.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| ...
| 100  | 100        | 100          | 100    | 100   | 100         |

مأخذ: بنک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نمایگرهای اقتصادی، اداره بانک‌ها و سپاه‌های اقتصادی، سه ماهه دوم سال 1382، شماره 133 و سه ماهه اول سال 1385، شماره 24.

به عبارت دیگر با وجود افزایش موجود در بخش کشاورزی در این بخش هم‌و هم می‌باشد سرمایه‌گذاری کمتری انجام شده است. به‌گونه‌ای که از مجموع تشکیل سرمایه ثابت بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال‌های 1382-1388، سهم بخش کشاورزی فقط حدود 4/5 درصد بوده است، یعنی از 100 درصد تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور حداکثر 4/6 درصد به این بخش اختصاص داده شده است.

آمار تشکیل سرمایه خالص در سال‌های قبل و مقایسه آن با ارزش افزوده نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به‌ رغم اهمیت آن هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی، نسبت به سایر بخشها کمتر بوده است که علی اکثر خلاصه به این شرح است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی، تخصصی به‌نهایت، مالک خرید کتاب‌های در مجموعه کشاورزی، معاونت امور اقتصادی، شماره 1381، 13.
بررسی مالیات بر درآمد بخش کشاورزی در ایران:

- سرمایه‌گذاری‌های ثابت خالص انجام شده در بخش کشاورزی به سرعت از بین می‌رود.
- نظر مستقل شدن یک تراکتور طی ۲ تا ۳ سال (به علت استفاده نادرست در حالی که عمر می‌تواند آن باید حدود ۱۰ سال باشد) به شرکت‌های تولیدی مفید سدها از رسوبات به علت فرسایش خاک، آبخیزداری نامناسب و ناکافی و نظارت آن نیروی مکانیکی موجود در بخش کشاورزی.

۳.۳. ارزش تولید زیربخش‌های گروه کشاورزی

کشاورزی مجموعه‌ای از تغییرات اقتصادی است که به تهیه و تولید مواد غذایی جامعه و مواد اولیه ساپر بخش‌های اقتصادی همواره صنعت می‌پردازد و به چهار زیربخش مهم زراعت، دام و طیور، جنگل و مرتع و شیلات و آبیان تقسیم می‌شود.

جدول شماره ۳. ارزش افزوده تولید گروه کشاورزی به قیمت ثابت سال (میلیارد ریال)

<table>
<thead>
<tr>
<th>سال</th>
<th>۱۳۷۶</th>
<th>۱۳۷۵</th>
<th>۱۳۷۴</th>
<th>۱۳۷۳</th>
<th>۱۳۷۲</th>
<th>۱۳۷۱</th>
<th>۱۳۷۰</th>
<th>۱۳۶۹</th>
<th>۱۳۶۸</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۵۶۹۹۰</td>
<td>۴۴</td>
<td>۶۸</td>
<td>۷۵</td>
<td>۳۵</td>
<td>۲۰</td>
<td>۱۰</td>
<td>۷</td>
<td>۴</td>
<td>۲</td>
</tr>
<tr>
<td>۵۱۱۵</td>
<td>۳۴</td>
<td>۲۱</td>
<td>۱۰</td>
<td>۵</td>
<td>۳</td>
<td>۲</td>
<td>۱</td>
<td>۸</td>
<td>۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۵۴۱۷</td>
<td>۷</td>
<td>۴</td>
<td>۳</td>
<td>۲</td>
<td>۲</td>
<td>۱</td>
<td>۱</td>
<td>۵</td>
<td>۳</td>
</tr>
<tr>
<td>۵۸۶۳</td>
<td>۳</td>
<td>۲</td>
<td>۲</td>
<td>۲</td>
<td>۲</td>
<td>۲</td>
<td>۲</td>
<td>۲</td>
<td>۲</td>
</tr>
<tr>
<td>۵۳۳۵</td>
<td>۱</td>
<td>۲</td>
<td>۳</td>
<td>۵</td>
<td>۵</td>
<td>۵</td>
<td>۵</td>
<td>۵</td>
<td>۵</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۱۳۱</td>
<td>۳</td>
<td>۲</td>
<td>۲</td>
<td>۲</td>
<td>۲</td>
<td>۲</td>
<td>۲</td>
<td>۲</td>
<td>۲</td>
</tr>
<tr>
<td>۴۰۹۸</td>
<td>۲</td>
<td>۱</td>
<td>۱</td>
<td>۱</td>
<td>۱</td>
<td>۱</td>
<td>۱</td>
<td>۱</td>
<td>۱</td>
</tr>
<tr>
<td>۳۹۸۱</td>
<td>۱</td>
<td>۱</td>
<td>۱</td>
<td>۱</td>
<td>۱</td>
<td>۱</td>
<td>۱</td>
<td>۱</td>
<td>۱</td>
</tr>
<tr>
<td>۳۸۸۹</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
</tr>
<tr>
<td>۳۷۸۶</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
<td>۰</td>
</tr>
</tbody>
</table>

۱. مرکز آمار ایران، تعاریف و معیارهای استاندارد برای استفاده طرح‌ها و گزارش‌های آماری، ویرایش چهارم، آبان ۱۳۷۹.
الف- ارزش تولید زیربیش زراعت
زراعت شامل دو دسته فعالیت محصولات زراعی و باغی است. محصولات زراعی در این گروه از گروه‌های مختلف، جنگالی، سیبزی، محصولات باغی و گیاه‌های پایدار، محصولات دانه‌دار، میوه‌های هسته‌دار، میوه‌های دانه‌بردار و گیاه‌های خشکش، میوه‌های سردرسی، نیمه گرمسیری و گرمسیری را در بر می‌گیرد.

جدول شماره ۳۳ ارزش تولید زیربیش زراعت و سهم آن در کل ارزش تولید بخش کشاورزی طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۷۰ (را نشان می‌دهد که سهم زیربیش زراعت از ۵۸ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۲ رسیده است، این زیربیش ممکن است به دلیل کاهش افزایش هکتار و سعت ایران، بخشی از ۱۴ میلیون هکتار زیرکشت محصولات کشاورزی قرار دارد که از این مقدار محصولات زراعی حدود ۱۲ میلیون هکتار را به خود اختصاص داده است.

با وجود اینکه این زیربیش بالاترین سهم را در تولید محصولات کشاورزی دارد ولی خود دارای معضلاتی است که نشان دهنده نیازمندی آن در بحث خودکافی نسبی کشور در تولید محصولات زراعی است. به این ترتیب که:

- شاغلان بخش زراعت اغلب از گروه‌های فقیر و کم درآمده جامعه هستند و جمعیت آنها زیاد است.
- اغلب بهره‌داران می‌توانند کشاورزی در این زیربیش دارای واحدهای بهبودپذیر اگرچه و راکنده هستند. در نتیجه استفاده از تأسیسات و تجهیزات مقررات به صرفه نیست، سطح آموزش و دانش بیشتر بهره‌داران پایین است.

سرماگذاری در این زیربیش به علل بی‌شده و موارد دیگر نظیر نوسانات جدی، بیشتر و ریسک بالا نسبت به بخش‌های دیگر، کمتر انجام می‌شود.

ب- ارزش تولید زیربیش دامپروری و شکار

۲ همان.
بررسی مالات بر درآمد بخش کشاورزی در ایران ۴۹

زیربخش دامپروری و شکار تمامی فعالیت‌های مربوط با پرورش دام و طیور، زنبور عسل و پرورش کرم ابرش را در برمی‌گیرد. جدول شماره (۳) نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر تولید زیربخش دامپروری، همواره مقام دوم را در پرور چهره‌ای زیربخش (بعد از زراعت) از نظر میزان ارزش افزوده در کل کشاورزی داشته است که یک کنترل اهمیت آن در اقتصاد این بخش است. سهم این زیربخش در تمامی سطوح کشاورزی طی سال‌های (۱۳۸۲-۱۳۸۴) به طور متوسط (۴۳) درصد است.

به‌نظر بررسی و آماری بیشتر با مثال این زیربخش لازم است که آن را در دو دستی و صنعتی بررسی کرد. نظام دامپروری روستایی یک نظام خودمعیشتی است و اقتصاد روستایی بر محور زراعت و باغبانی سازمانده‌ی شده است ویلی با توجه به اینکه قطعات کوچکی زراعی، اقتصاد ضعیفی را برای مردم روستا به وجود آورده است، روستاییان برای کسب درآمد به فعالیت‌های دیگری مانند پرورش دام و طیور، صنایع دستی و روستایی و نظارت آن روی می‌آورند که پرورش دام مهم‌ترین این فعالیت‌هاست. بازاریان مشکلات پای شده در بخش می‌شود. این زیربخش را باید در برنامه‌گیری لازم به‌یادآوری است که حدود نصف جمعیت بز و گوسفنده کشور به روش‌های پرورش و گهداری می‌شوند و ۶۴ درصد گوشت قرمز را این بخش تولید می‌کند، این در حالی است که مقدار دیگری از گوشت قرمز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. بازاریان سهم اندکی از تولیدات گوشت قرمز در بخش صنعتی زیربخش دام و طیور انجام می‌شود. ایلی دامپروری صنعتی و غیرصنعتی نیز خروج دارای معنی‌های اقتصادی است مانند واردات غله، و اکسین و نظارت آن که نشان دهنده یا این بخش باید توسعه به حمایت دولت و اقامت‌های اصلاحی است.

ج- ارزش تولید زیربخش شیلات

مظهر از شیلات، فعالیت‌های است که برای انواع حیوانات آبی و محصولات دریایی با هدف به‌پروری اقتصادی انجام می‌شود. به جز سهم بالای زیربخش‌های زراعت و دامپروری، بقیه بخشها نظیر شیلات و ماهیگیری مهم‌ترین ارزش از رخداده در پرورش کشاورزی به‌عنوان دارند. به‌طوری‌که در جدول شماره (۳) نشان داده شده که متوسط سهم زیربخش شیلات در ارزش تولید بخش کشاورزی حدود (۱۴/۹ درصد بوده است. فعالیت‌های صنعتی و ماهیگیری بیشتر در نواحی شمالی و جنوبی کشور متمرکز است و از دیرباز به‌طور متوسط انجام می‌شود و صنعتی
۵۰ مجله اقتصادی سال ششم شماره‌ها ۵۳ و ۵۴

به‌طور گسترده‌ای در کشور ساواکه چندانی ندارد. همین‌که ارزش تولیدات در زیربیخش شیلات در مقایسه با سایر بخش‌های کشاورزی بسیار کم است.

این در حالی است که کشور ما از نظر موانع دریابی بسیار غنی است. لازم به یادآوری است که ماهیگیری که حیث به شکل تعاونی و دانه جمعی اقدام به صید می‌کند از وسایل اندازه و شنتی بهره می‌برد.

۵- ارزش تولید زیربیخش جنگل‌ها و مرانه

زیربیخش جنگل‌ها و مرانه فعالیتی است که در آن نگهداری، پرورش و قطع درختان جنگلی به منظور تولید چوب با بهره‌برداری اقتصادی دیگر انجام می‌شود. ایجاد خزانه و نهالستان این نوع درختان و جمع آوری محصولات با بهره‌برداری اقتصادی دیگری نیز با این عنوان نامیده می‌شود.

اگر زیربیخش درصد بسیار کمی از ارزش تولید بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهد. به طوری که سهم آن در بالاترین زمان خود یعنی سال ۱۳۸۲ به ۱/۳ درصد ارزش تولید بخش کشاورزی رسیده است.

مشکلات زیربیخش مرانه و جنگل‌داری به طور کلی به سه گروه تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از مشکل مالکیت، قوانین و نظام اجرایی و ناهماهنگی بهره‌برداری. بروز این مشکلات موجب تخریب شدید این زیربیخش شده است.

۶- مسائل و مشکلات بخش کشاورزی ایران

مشکلات نگاه‌داشتن و محدودیت‌های بخش کشاورزی را می‌توان به دو گروه کلانی یا برونبخشی (برونزا) و درونبخشی تقسیم کرد.

مشکلات کلان به برونبخشی، حاصل از عملکرد نامطلوب کل اقتصاد و سایر بخش‌های اقتصادی است که از مجاری سباستگذاری و تصمیم گیری به بخش تجربی می‌شود و مشکلات درونبخشی با خاصی، از یافتن ساختاری ای بنابر در جهات مختلف به دست می‌آید. لازم به یادآوری است که بعضی از مشکلات به‌طور همزمان ماهیت کلان و درون بخشی دارند.

_____________________

۱. همان
۲. همان
بررسی مالیات بر درآمد بخش کشاورزی در ایران

1- مشکلات برون بخشی
الف- یا بودن درآمد سرانه: یکی از مشکلات اساسی کلان بخش کشاورزی ناپایدار بودن درآمد سرانه آن در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی است. با این بخش، جمعیت روستایی از یک مورد و مازاد نسبی نرخ همگون، از جمله کاهش درآمد سرانه در این بخش، گیم، از بخش شده است. در تاریخ سرانه ارزش افزوده جمعیت روستایی به مردان پایین تر از جمعیت شهری است که این امر خود موجب مهاجرت روستایی به شهرها می‌شود. برخی از دولت‌های بودن درآمد کشاورزان عبارتند از پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با قیمت تولیدات سایر بخش‌ها به‌ویژه خدمات بالا بودن قیمت‌نها و کمبود سرمایه‌گذاری.

ب- کارا بودن سیاست قیمت‌گذاری و خرید تضمینی محصولات: سیاست قیمت‌گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، از مشکلات دیگر این بخش است. به‌رغم اختصاص پرداخت‌ها برای کمک به تولید برخی از محصولات اساسی، در مجموع گاهی سیاست قیمت‌گذاری، به دلیل ماهیت تفاوت این محصولات، به تولید کننده، کمکی نکرده و آنها را از دستبایی به‌درآمدسازی واقعی بازداشت هست. به عبارت کلی در مهم‌ترین مشکلات قیمت‌گذاری در اقتصاد کشاورزی که موجب ناکارآمدی بودن آن می‌شود برادران از:
- عدم محاسبه دقیق هزینه تولید و تعین قیمت براساس آن,
- تهیه دولت در خرید محصولات تضمینی به‌ویژه از نظر منابع مالی،
- تعیین قیمت تضمینی در سطح نازل.

سیاست قیمت‌های تضمینی، حرسال در جارچوب قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۵۸ مجلس شورای اسلامی محاسبه و اعمال می‌شود. هدف بزرگ این سیاست حمایت از تولید کنندگان داخلی و افزایش تولید محصولات کشاورزی است.

در سیاره از کشورها سیاست قیمت‌گذاری به عنوان یک ابزار قدرت در حمایت از تولید کردن مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین منظور آنها قیمت تضمینی خرید خاصی به‌طور نمونه گذم از کشاورزان را بین ۷ تا ۳۶ درصد بیشتر از قیمت‌های جهانی تعیین می‌کنند و این در حالی است که در ایران تعیین قیمت تضمینی نه تنها به مردان کمتر از قیمت‌های جهانی است بلکه در مقابل با محصولات دیگر بخش‌های نیز بسیار ناچیز است. از سوی دیگر افزایش قیمت‌نها وه‌دی تولید یک کشاورزی نیز بسیار بالاتر از قیمت‌های تضمینی تعیین شده است که این امر چگونه کاهش هر چه بیشتر توان درآمد کشاورزان شده است.
شایان تو جهت است که یکی دیگر از دلایل ناکارای بودن قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به
علت نوسانات شدید قیمت در تNikeاوار dare فصل برداشت محصولات است.1

ج - وضع ناماسب اشتغال: کمبود فرصتهای شغلی و نیروی کار مازاد در جویاه‌های روسیه که
به‌دنال افزایش جمعیت و نبود صنایع مناسب که تواف جذب آنها را داشته باش، موجب تراکم
نیروی کار و شرودگی مالی و عوامل تولید، شده است. در این فرایند، پراکنده شدن زمین و سایر
منابع طبیعی تولیدی، دست نتایج کشاورزان به این منابع تحریک و نابودی منابع طبیعی نیز معضلی
دامنگیر برای این بخش است. نبود مهارت و تخصص کافی منابع انسانی موجب شده است که
کشاورزی ایران قادر به بهره‌گیری کامل از امکانات نیازهای براساس آمارهای موجود حداک
درصد شاغلان این بخش، بی‌پایوی با کم سواد بوده و نسبت کارکنان متخصصین برین شاغلان
کشاورزی بیش از 6 درصد نیست.2

3-2 مشکلات درون بخشی
الف - سیاست‌های مربوط به اراضی بهره‌برداری: عوامل اساسی و بازاران، محدودیت‌های استراتژیک
کشاورزی، ویژگی‌های آمریکای اراضی نظر پراکنده کشاورزی، کوشی‌های بهره‌برداری، قطعه
قطعه بودن زمینها و منابع نظامی‌های استراتژیک، نبود مهارت و تخصص کافی منابع انسانی
زمینه‌های کشاورزی به‌طور مکرر از آن، دلیل ساختار ناماسب نظام اراضی موجود است هک با آن و
پایان‌های منفی نظر استعداد به‌همه نتکنند از عوامل تولید، به‌کارگیری ادوات و مکانیزه‌برین و تکنیک‌برین آن ویرور است.

پراکنده‌ی اراضی: کشیر در این حواله 88/16 میلیون هکتار مجموع اراضی کشاورزی است
که 92 هزار آبادی پراکنده شده است. بر این اساس، متوسط وسعت اراضی کشاورزی هر
آبادی 154 هکتار و متوسط فاصله ابادی‌های دارای سکه از یکدیگر 16 کیلومتر است.

ابناهای بهره‌برداری: از کل واحد‌های بهره‌برداری کشاورزی کشور، حدود 19 درصد آن
کمتر از پای هکتار، 14 درصد بین یک تا دو هکتار و در مجموع حداک 30 درصد این واحد‌ها

1. وزارت کشاورزی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصادی کشاورزی، مشکلات و روان‌گاه‌های بخش کشاورزی، 1376.
2. وزارت کشاورزی، مشکلات و تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی، چگونگی
وضعیت اشتغال بخش کشاورزی در ایران، سال 1376، ص 61.
3. وزارت کشاورزی، مشکلات و تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی، 1379.
بررسی مالیات برآمده بخش کشاورزی در ایران

کمتر از یک هکتار و سعت داردند. متوسط وسعت زمینها در واحدهای کمتر از یک هکتار، ۱/۸ هکتار است که نشان دهنده کوچک بودن بیشتر واحدهای بهربرداری کشور است.

قطعه قطعه بودن اراضی: بخش از ۵۱ درصد از مجموع بهربرداری در بخش از یک هکتار از ۲۰ درصد زمین براکتدانه اند. به طور کلی در حدود ۷۷۵ درصد بهرهبرداری به مساحت کمتر از ۱۰ هکتار است که در این حالت کاربرد مالکان آنها، کمترین حد ممکن است.

نظام مالکیت: ۸۳ تا ۹۵ درصد از کل بهربرداری، بهبود مالکیت دهقانی با خانوادگی با ویژگی سنتی و روش‌های ساده تولید است که ممکن است که اراضی را در اختیار دارد.

ب- تخصیص دولت در کشاورزی: تقسیم وظایف دولت در بخش کشاورزی بین دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی دیده، ۱۳۶۰ موجب اسیر در نوبت نسلی تشکیلات دولتی در بخش کشاورزی شد که بروز تابل نامطلوب آن، ادامه این در وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ را در پی داشت.

اما عملکرد وزارت کشاورزی از آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رتبه سوم را در نظر تعداد غائب انست.

این تشکیلات عرض و طول از یکسوم با هدف وظایف دولت و ساختار کشاورزی که بخش از ۹۸ درصد مالکیت آن خصوصی است در تعارض است و از سوی دیگر برای تأمین هزینه این تشکیلات علاوه بر بودجه جاری که بحرانی عاملی بخش است، بخش از ۵۰ درصد بودجه عمانتی نیز صرف می‌شود. به این ترتیب دولت با جای حمایت از تولید و تولید کننده بخش کشاورزی خود به رتیب آن در جدیب منافع مالی تبدیل شده است. به همین دلیل طراحی تشکیلات مناسب در بخشی که نتیجه بر توسعه بلندمدت آن باشند انجام نشده و این از جالب‌های مهم در بخش کشاورزی است که باید با حمایت‌های مالی بیشتر، زمینه ایجاد تحول را در آن هموارتر کند.

ج- ضایعات محصولات کشاورزی: براساس آخرین آمارهای ارائه شده، میزان تولید محصولات کشاورزی در حدود ۵۰ میلیون تن است که حدود ۱/۳ از آن بر حسب ۵۰ میلیون تن به صورت ضایعات از دسترس جامعه خارج می‌شود. با توجه به حدود ۱۶۰ کیلوگرم مصرف سرانه

۳ همان

۱ وزارت کشاورزی، کشاورزی/ ایران در پک نگاه، ۱۳۷۶.
مجله اقتصادی سال ششم شماره‌های ۵۲ و ۵۳

نان، میزان گذشته مورد نیاز برای اتمام جمعیت به فرض ۶۵ میلیون تا ۱۰۵ میلیون نفر حدود ۲۰۰ میلیون تریلیون از این میزان نمی‌تواند در حالی که واردات گذشته در سال ۱۳۸۰ به میزان ۴۸ میلیون تن شناسیت می‌دهد و در اینجا ضیاعت

تقاضای به مقدار کل واردات آن است.

از حدود ۱۵ میلیون تن مواد و ترها پس از بار وارد شده، حدود ۵ میلیون تن آن پس از برداغت از بین 

می‌روید. میزان ضیایت خوراک در کشور حدود یک درصد است، در حالتی که در کشورهای دارای

صنایع نیز به ۱۰۱ درصد کاهش یافته است. ضیایت سبب حدود ۳۰ درصد از این افزایش ضیاعت

حدود ۵۰ درصد، سبب زنی‌گاهی حدود ۴۸ درصد و مرکبات ۲۵ درصد است. از مهم ترین دلایل

این ضیایت به ویژه در صنایع نیز به‌شمار می‌رود. این ضیایت‌ها به روش‌هایی به روش‌هایی

مایل به افزایش در مصرف وارداتی و در روش‌هایی به روش‌هایی است. علاوه بر ساختر

نظام به‌훈میکی که امتداد از مایل‌ها تا را با محدودیت موانعی می‌کند، کم‌کچ و فرسودگی این

مایل‌ها نیز جهانی اهمیت است.

به جز ساختر اراضی کشاورزی، کار در آنها به شیوه‌های دلایل دیگری نیز در به کار نگرفته

آن آوری در بخش‌های داده‌گذاری و جوام دارند، نظر زیر بودن تعداد شاغلان بخش کشاورزی و ضعف به

آنان انتخاب، بنیان بودن روش‌های تولید، استفاده نیز نیز کشاورزی از اصول و روش‌های نوین به دلیل

ناگاهی، بی‌سوسی و کم‌سوسی، به‌ترویجی که نیزی کار، کم‌کچ و فرسودگی که نیز نیز کار، کم‌کچ و فرسودگی

یافتن سرمایه‌گذاری در این بخش که تمامی اینها یا اینها با خاصیتی که نیازهای زیر کم‌کچ و فرسودگی این

به کار نگرفته است.

کم‌کچ و فرسودگی سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری و کم‌کچ و فرسودگی، از دیگر

مشکلات بخش کشاورزی است. آثار و اثرات در پرسبی کلاس وضع کشاورزی در بخش مربوط به

متغیر سرمایه‌گذاری نشان دهنده کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بود که این امر

پیان کرده سرمایه‌گذاری کمتر دوست در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌هاست.

همچنین از م órgار ورود سرمایه در بخش کشاورزی، می‌توان به سرمایه‌گذاری بخش

خصوصی اشاره کرد که برای جلب این سرمایه‌ها، وجود منابع کافی، شرایط مساعد از نظر قانونی،

1. وزارت کشاورزی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، "وضعیت اقتصادی ایران"، شماره‌های ۵۲ و ۵۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۲.
بررسی مالیات بر درآمد بخش کشاورزی در ایران

5 فیزیکی، سودآوری و اقتصادی بودن سرمایه گذاری از شرایط لازم است. کم بودن نرخ بازگشت سرمایه در فعالیت‌های کشاورزی منجر جدید منابع مالی نسبت به سایر بخش‌های می‌شود. علاوه بر این کوچکی قطعات و پراکندگی آنها به عنوان بستر فیزیکی سرمایه گذاری یا منبع تولید، عامل محدود کننده سرمایه گذاری است.

لازم به یادآوری است که ناتوانی این بخش در جذب سرمایه‌های خصوصی فقط یک امر ساختمانی و درون بخش مالکی بدهکاری عمومی و عوامل خارجی نظر دستگاه‌های اعتباری و قوانین و مقررات مرتبط نیز در این امر مؤثر هستند.

مسائل و معضلات پایان‌دار درون بخش کشاورزی فقط به مواردی که به آنها اشاره شد محدود نمی‌شود بلکه مشکلات متعددی است که در ادامه به بخش چه آنها بطور خلاصه اشاره می‌شود:

- بایستی بودن میزان بارز‌گذاری و پراکندگی نامساب مکانی و زمینی با زمان‌های مورد نیاز بیشتر
- مناطق کشور به عبارت دیگر مدیریت آب و پیشگیری از بحران‌های آب، مؤثر و کارا بوده است،
- فرسایش حاکم و تخریب شدید منابع بی‌پایه و منابع طبیعی
- بی‌دفاع بودن کشاورزی در برابر شرایط و تغییرات جوی به دلیل نتیجه نگرتن تمهیدات
- لازم در برابر این شرایط که این امر به همراه سرمایه گذاری ناچیز و بهره‌وری اندک، جهش‌انداز
- درآمدی آنی کشاورزان را نامطلوب و فعالیت کشاورزی را پرپریسک می‌کند
- ناهمگنی و نابودگی کامل واحدهای تحقیقاتی، آموزشی و تربیتی، همچنین نارسایی
- آماری و اطلاع‌رسانی موجود بخش،
- وجود شیوه‌های واسطه‌گری و دلالی گسترده به طوری که گاهی تفاوت قیمت خریداری
- شده از کشاورز و قیمت فروش به مصرف کننده تا چند برابر قیمت اولیه می‌رسد
- نبود صنایع تبدیلی و تکمیل محصولات کشاورزی در کانال مزارع
- نبود مدیریت صحیح در زمینه استفاده نادرست از ماشین‌آلات، وجود بازار سیاه، کمبود
- لوازم یدکی و تهیه آن.

5. بررسی وضع مالیات بر درآمد بخش کشاورزی

اهتمام درآمد‌های مالیاتی به عنوان منبع بالقوه در ادامه دولت و نقش آن در سیاست‌گذاری بر دولتمردان پوشیده نیست، اما این نوع درآمد هنوز جایگاه خود را در بودجه دولت و ساختار

1 وزارت امور اقتصادی و دارایی، مروری اجمالی بر وضعیت کلیان بخش کشاورزی در ایران، معاونت امور اقتصادی، 1382.
56 مجله اقتصادی سال ششم شماره‌های 3 و 4

اقتصادی پیدا کرده است. مهم‌ترین دلیل این امر اتکا بیش از حد به درآمدها نفت و مشکلات موجود در ساختار نظام مالی‌ای کشور است.

دولت در صورتی می‌تواند به درآمدهای مالی‌ای به‌عنوان منبع تأمین مالی به‌نیت مالکی باشد که نخست فعالیت‌های اقتصادی به‌صورتی تنظیم شوند که کمترین انگا و تفاوت با ارز حاصل از فروش نفت را داشته باشد. دوم، امکان تمرکز تمامی درآمدهای مالی‌ای و همچنین یکسانی و شفاف‌سازی عوارض فراهم شود.

از جمله دیگر برای اخذ مالیات در مورد هر منبع درآمدها دو شرط مطرح است. یک شرط لازم که وجود منابع بالقوه مالی‌ای است و دیگری شرط کافی که عبارت است از امکان تجهیز عوامل مورد لزوم برای راه‌اندازی و اخذ مالیات در داشتن توجهی اقتصادی و همسو بودن اخذ مالیات (از یک منبع خاص) با سایر اهداف و سیاست‌های دولت.

به منظور کاهشی از وجود مشارکت لازم و کافی در بخش کشاورزی برای اخذ مالیات، در این قسمت ابتدا تاریخ‌هایی از قوانین مالی‌ای و عملکرد آنها در بخش کشاورزی مطرح می‌شود سپس حمایت‌ها و معافیت‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1- تاریخچه مالیات بر درآمدها کشاورزی

از ابتدا تاریخ‌های نظام مالی‌ای در کشور که به‌جهت اهداف سال قبل برای گردید تا بعد سال بیش‌یکی از منابع مالی‌ای ایران مالیات بر درآمدهای بخش کشاورزی پیشتر است، ابته مشکل تمرین و تغییر دستگاه مالی‌ای نشانه وصل مالیات از اراضی کشاورزی بود. از این سال پیش به‌دیل حمایت از این بخش و تا حدودی هم به دلیل مشکلات وصول مالیاتی، تمامی فعالیت‌های کشاورزی از مالیات معاف شده‌اند.

الف- مالیات بر درآمدها مزروعی: این مالیات قدیمی‌ترین نوع مالیات است و ابتدا

پیدا شده تاریخ‌های مدون در ایران مرسوم بوده است. در دوران مشروطه برای اولین بار در سال 1304 با تصویب قانون مالیات املاک اراضی و در درآمدهای وصول آن داده شد، سپس در طی زمان تغییراتی در احکام آن صورت گرفت. پایه و یکی از اجزای این مالیات، در آن سال حاصل از کشت و زرع اراضی زراعی، مراعت و جنگل‌ها، دامداری، فروش آب برای مصرف کشاورزی و درآمدهای مشابه آن است.

وصول مالیات املاک مزروعی نازندند ممکن دقيق املاک و سایر منابع درآمدها مشمول

برداخت آن و یکی از پرکارترین شهای مالی‌ای است. البته در این نوع مالیات معافیتهای نیز در
بررسی مالیات بر درآمد بخش کشاورزی در ایران

قانون مطرح شده است نظری تعیین سقف برای خرده مالکانی که جمع درآمد سالانه آنها در سال از ۳۰ هزار ریال بیشتر نیست یا امالک دولت و درآمدی امالک و امکان زراعی و نظیر آنها.

ب- مالیات بر درآمد کشاورزی: در قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات کشاورزی عبارت بوده از ۴۵ درصد قیمت کل مصرف سالانه در فصل استحصال در جویه شهرستان.

نصبته با قانون‌های کشاورزی برای شهرستان با توجه به نوع کشت، محصول و عوامل مختلف کشاورزی توسط پارلمان مالیات تغییر می‌شود که از ۱۰ تا ۴۵ درصد بر حسب شهرستان متفاوت بود.

در مورد قانون پادشاه نیز معاون‌های اعمال می‌شود تغییر درآمد کشاورزی که در اجرای مقررات اصلاحات اراضی، مالک یا مستاجر شناخته شده یا بفند.

ج- مالیات بر اراضی (دارایی): در ۱۲ آذر ۱۳۷۱ براساس لایحه قانونی مالیات بر اراضی، برای اولین بار مالیاتی به مخاطت درصد ارزش بر اراضی شهرستان وضع شد و پس از فراز و نشیب‌های در سال ۱۳۷۰ این مالیات خالی نشده.

۲- عملکرد مالیات بر درآمد امالک مزروعی و درآمد کشاورزی

براساس قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۷۵ از امالک مزروعی مالیات ۱۰ درصد از درآمد ناخالص مالکانه دریافت می‌شود و این مالیات تا سال ۱۳۴۶ اخیر شد. جدول شماره (۴) میزان مالیات را در این سال‌های (۱۳۹۴-۱۳۷۲) نشان می‌دهد. سهم مالیات در امالک مزروعی از مالیاتهای مستقیم طی این دوره به طور متوسط ۲/۴ درصد بوده است. طی این دوره فقط در سال ۱۳۴۶ این نسبت درصد در سال ۱۳۴۶ در کمترین حد یعنی ۱/۹۵ درصد بوده. به عبارت دیگر اعمال این مالیات موجب کاهش درآمد کشاورزی شده است.

جدول شماره ۳: مالیات بر امالک مزروعی

<table>
<thead>
<tr>
<th>(ریال)</th>
<th>نسبت ۲ به ۱ (درصد)</th>
<th>مالیات بر امالک مزروعی</th>
<th>مالیاتهای مستقیم</th>
<th>سال</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱/۵</td>
<td></td>
<td>۱۴۶۰۰۰</td>
<td>۵۵۸۰۰۰</td>
<td>۱۳۴۶</td>
</tr>
<tr>
<td>۲/۴۵</td>
<td></td>
<td>۲۸۹۴۷۶</td>
<td>۵۷۲۳۴۷۶</td>
<td>۱۳۴۶</td>
</tr>
<tr>
<td>۲/۱</td>
<td></td>
<td>۱۹۵۰۳۲</td>
<td>۸۵۷۰۰۲۲</td>
<td>۱۳۴۶</td>
</tr>
</tbody>
</table>

۱. وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی، بروز معاون‌های زیربخشی کشاورزی در نظام مالیاتهای ایران، ۱۳۸۰.
۲. همان. ۱۳۸۰.
برای تکمیل مقاله، لازم به استفاده از منابع تحقیقی و منابع آموزشی و مطالعاتی در مورد مالیات، اخلاق و شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، ضروری است. با توجه به این بحث و تحقیق، می‌توان به این نتایج نهایی رسید که...

**جدول شماره 5: مالیات بر درآمد املاک کشاورزی**

<table>
<thead>
<tr>
<th>مالیات بر املاک مزروعی</th>
<th>مالیاتی مستقیم</th>
<th>سال</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>59</td>
<td>86133</td>
<td>1365</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>19877</td>
<td>1366</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>85180</td>
<td>1367</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>49323</td>
<td>1368</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>14425</td>
<td>1369</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>81653</td>
<td>1370</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>116856</td>
<td>1371</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ملاحظه: نهایی**

مطالعات و نتایجی که در این مقاله ذکر شد، به طور کلی می‌تواند به عنوان یک مدل کاربردی در مطالعات آینده استفاده گردد. با توجه به اینکه، مقاله مورد نیاز برای تکمیل و ارائه به شورای وزارت مالیات، اخلاق و اقتصادی استفاده می‌گردد.
بررسی مالیات بر درآمد بخش کشاورزی در ایران ۹

همچنین دولت به مطالعه و بررسی‌های لازم در مورد تمامی فعالیت‌های کشاورزی و آن دسته از فعالیت‌ها که ادامه آنها ضرورت دارد، مکلف شده تا لیست مربوط به موقع تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. البته پس از آن در ارتباط ۱۳۷۱ طبق اصلاحیه‌ای بر پرورش طیور، صبا، ماها، گربه، نوغان‌داری، احیای ماران و جنگل، باغ‌ها، اشجار از هر نوع و نخلات به فعالیت‌های معاف می‌شود ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شده و در نهایت تمامی فعالیت‌های مربوط به بخش کشاورزی حتى صنایع جانبی این بخش مانند تبدیل و تکمیل آن از مالیات معاف شدند.

ضرورت و اهمیت کشاورزی در اقتصاد هر کشور و نقش حیاتی محصولات کشاورزی در زندگی روزمره مردم، مالیات‌بندی بر کشاورزی در حال توسعه را مورد توجه خاص قرار داده است. مطالعه این کشورها معکوسی که این بخش را نمی‌توان مانند سایر بخش‌های مشمول مالیات کرد. چنانچه فعالیت‌های کشاورزی روی به روز چپ‌دهنده شود و نقش سرمایه‌ای در آن گسترده یابد و نیز ارزش‌های سرمایه‌ای و خدمات مربوط به آن افزایش یابد، زارع‌ان ممکن است از خدمات منحصر به فرد قنده‌ای در این صورت این فعالیت‌ها ثبت و باید مشمول مالیات شود اما در برخی کشورهای در حال توسعه که کشاورزی از رشد مناسب برخوردار نیست به‌طور کلی این بخش از مالیات معاف است و در سایر کشورها بر حسب موقعیت اقتصادی برخی از فعالیت‌ها مشمول مالیات می‌شوند.

همان‌گونه که در قسمت‌های مختلف گفته شد بخش کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما این مسئله با وجود اهمیت این بخش و نقش آن در خودکفایی مواد غذایی و حتی به‌طور نسبی در صنعت، از رشد مناسب برخوردار نبوده و نیست. با وجود مشکلات فراوان بخش کشاورزی، همچنین رشد نامناسب آن، معافیت از برداشت مالیات برای این بخش نمی‌تواند دامنی باشد، زیرا اهمیت و ضرورت مالیات و درآمدی مالیاتی نیز از مباحث مهم مطرح شده در بودجه کل کشور است. اما این امر که آن زمان و چه مواردی در بخش کشاورزی معافیت مالیاتی برقرار و ادامه یابد بحث است که نازه به کارشناسی دقیق در مورد تمامی فعالیت‌های کشاورزی و تک تک محصولات تولیدی این بخش دارد، این بشری میزان تولید ارزش، هزینه، سود مربوط به فعالیت‌ها محصلول (به تفکیک در هر استان) و مواردی نظیر آن می‌تواند مطالعه در این تصمیم نهایی

1. وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی مالیات زیربخش‌های کشاورزی در نظام مالیاتی ایران، معاونت امور اقتصادی، ۱۳۸۰.
۶. خلاصه، نتیجه‌گیری و ارائه راه حل کاربردی
بررسی ضرورت و اهمیت بخش کشاورزی در نشان داد که تمامی برنامه‌های توسعه‌ای مانند برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی و فرهنگی و قانون ۲۰ ساله توسعه (سند چشم انداز توسه) و در رأس همه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محور توسعه اقتصادی و خودکفا اقتصادی نسبی را بخش کشاورزی مطرح کرده؛ همچنین در این گزارش بیان شد که کشاورزی کشور ما توان بالقوه عظیمی دارد توانایی که نه تنها مورد استفاده قرار نگرفته بلکه شناخته نیز نشده است. در حالی توان ومند بودن این بخش را به طور خلاقی می‌توان به این شرح مطرح کرد: کشاورزی از نظر نیروی انسانی، فن آوری مدیریت و تولید، نسبت به سایر بخشها و استراتژیکی که داره و سایر بخش‌ها برای گرفتن مواد اولیه آن نیازمند هستند، بهدلیل ارزشی‌تر کمتر در واحد ارزش افزوده از اولویت برخوردار است.
بررسی مالیات بر درآمد بخش کشاورزی در ایران

• تولیدات کشاورزی از یکی پاسخگوی ضروری ترین و حیاتی ترین مصادر جامعه است
• و از سوی دیگر موجب کاهش وابستگی کشور به استکبار جهانی خواهد شد.
• در قسمت دوم به بررسی برخی متغیرهای کلان اقتصادی در بخش کشاورزی پرداخته شد.
• نظر ارزش افزوده بخش کشاورزی و سهم آن در تولید ناخالص داخلی، شرایط تشکیل سرمایه در این بخش و ارزش تولید زیربخش‌های امور کشاورزی ملاحظه‌گر شود بخش کشاورزی با وجود اهمیت، ضرورت و پتانسیل بالقوه آن با ضعف روبرو شده، به گونه‌ای که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط طی سال‌های 1384-1378، 14 درصد بوده و ارزش افزوده آن در بخش اقتصادی از سال‌ها مانند سال 1380 و سال 1380 از رشد متفاوت بخشهای متغیرهای سرمایه گذاری نیز کمترین سهم را در تولید به کمک رسانی و مانند-
• آلالات) در کل تشکیل سرمایه نیطر به کمترین حدود 41/5 درصد به خود اختصاص داده است.
• به‌منظور بررسی علل عدم توسعه و رشد بخش کشاورزی به بررسی مشکلات این بخش پرداخته شد. برای مثال بخش بخش مشکلات به در قسمت برون‌بخشی و درون‌بخشی تفسیم شده که خلاصه آن به این شرح است:

الف - مسائل و مشکلات درون بخشی
• فرسایش و تخریب شدید منابع پاپه و طبیعی،
• نبود سازوکارهای هدایت برنامه جامع کشت سالانه،
• کمبود منابع سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی،
• کمبود مشایی آلاین و فن آوری و عدم توسعه و بهره‌گیری از فن آوری تولید،
• بالا بودن ریسک در فعالیت‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی،
• پایین بودن دانش فراوری،
• ضایعات زیاد در تولید و مصرف محصولات کشاورزی،
• نامناسب بودن ساختار تیروی انسانی موجود،
• پایین بودن نظارت بهره‌برداری،
• استفاده غیراصولی از برخی اراضی و منابع طبیعی،
• کافی نبودن کفايت تحصیلات کاربردي و روشهای اجرای آن.

ب - مسائل و مشکلات برون بخشی
۲۳ مجله اقتصادی سال ششم شماره‌های ۵۳ و ۵۴

• ناکارآمدی قیمت گذاری،
• ناکافی بودن زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی در مناطق روستایی,
• ناکارآمدی بازار محصولات و فرآورده‌های کشاورزی,
• هدرهای نیوست حمایت دولت از واحدهای بهره‌برداری، تولید کندگان، صادر کندگان،
• سرمایه‌گذاری،
• ناکارآمدی و پوشش نامتاسب و نامناسب حمایتی بیمه و تأمین اجتماعی از کشاورزان,
• نبود برنامه آمایش سرمایه و توسعة پیادار،
• نبود توسعه هماهنگ صنایع پیشین و پسین، صنایع نیازمندی و نگهداری محصولات

کشاورزی با فضه‌ای توسعه و تولید کشاورزی.

در آخرین قسمت پس از مطرح کردن تاریخچه مالیات بر کشاورزی بهطور مختصر به بررسی
عملکردهای مالیات و درآمدی‌ای مالیات در دوره اعمال مالیات بر درآمد کشاورزی و املاک
مزرعه پرداخته شد، نتیجه بررسی نشان داد سهم مالیات اخذ شده نسبت به درآمد مالیات در آن
زمان بسیار ناچیز بوده است. سپس به بحث معافیت مالیاتی پرداخته و تاریخ‌نگری مختصر از اعطای
معافیت مالیات بر بخش کشاورزی ارائه شد.

مثاله و بررسی‌این گزاره برای اعطای معافیت مالیات بر اخذ مالیات بر بخش کشاورزی
کافی نیست و این امر نیاز به بررسی‌های مفصلتری کارشناسی‌انگیز فن دارد تا بتوان جنبه‌ها و موارد را
یکی به یکی تأثیر مختصر را بر یکدیگر بررسی کرد. اما بررسی‌ها از تفاوت‌های بافندگی بخش
کشاورزی و مشکلات این بخش که موجب توسعه نیازهای آن شده، نشان می‌دهد که بخش سنتی
فعالیت‌های کشاورزی که سهم گسترده‌ای دارد بهطور منظم با اخذ مالیات بر درآمد و املاک آنها
به‌شدت ضرر خواهد خورد و نتیجه منفی آن به تمام جامعه و تمامی بخش‌های اقتصادی گستر

می‌یابد.

بخش صنعتی فعالیت‌های کشاورزی نیز به دلیل نوبتی و وجود مشکلات و پرخطرهای بودن
سرمایه‌گذاری در این بخش نیاز به حمایت دارد که کیکی از این سیاست‌های حمایتی، اعطای معافیت
مالیاتی است. اما این معافیت نیاز دارند که به‌تصویب یک سیاست مشترک (با توجه به یک
کارشناسی افرادی ذی‌صلاح در این بخش) مدت زمانی را تعیین که در زمان تعیین شده این
گروه از پرداخت مالیات معاف باشند اما پس از آن دو ماه آنها مالیات اخذ کنند.

در پایان باید آوریم می‌شود که حمایت‌های دیگری نیز وجود دارد که سیاست‌گذاران می‌توانند
با پرریزی‌های قدرت آنها موج‌هایی رشد و توسعه به بخش کشاورزی را بیش از پیش فراهم آورند، نظیر:

Downloaded from ejip.ir at 9:03 +0330 on Thursday November 25th 2021
بررسی مالیات بر درآمد بخش کشاورزی در ایران

• توسعه بیمه محصولات کشاورزی,
• افزایش سرمایه بانک‌ها برای فعالیت‌های کشاورزی,
• تأمین نیازهای مورد نیاز (کود، سم، بذر) به قیمت پایین تر از قیمت بازار آزاد (پرداختی)
• توزیع و توزیع مناسب آنها،
• تعمیق و اعلام به موقع خرید محصولات تضمینی،
• اصلاح شیوه خرید و فروش محصولات تضمینی،
• افزایش تسهیلات بانکی و اعتبارات دولتی,
• افزایش تعرفه‌های وارداتی محصولات کشاورزی و کاهش تعرفه‌های نهاده‌های وارداتی
• این بخش و صادرات آن،
• تلاش برای راهاندازی و رشد بورس بیشتر محصولات کشاورزی,
• آموزش و ارتقای فرهنگ شاغلان بخش کشاورزی.

منابع

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۲)، اداره برق و سیاست‌های اقتصادی، نمایگرها اقتصادی، شماره‌های مختلف.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۲)، حسابهای ملی.
سازمان برنامه و برنج (۱۳۶۸)، پیام‌های بانکه اولیه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۶۸-۰۳۷۳).
سازمان برنامه و برنج (۱۳۷۶)، قوانین برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۶-۰۳۷۵).
سازمان برنامه و برنج (۱۳۷۹)، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۹-۰۳۸۳).
وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۸۰)، بررسی معافیت نوین‌سازش‌های کشاورزی در نظام مالیاتی ایران، معاونت امور اقتصادی.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۸۱)، تخصیص بهره منابع برای خودکفایی در محصولات کشاورزی، معاونت امور اقتصادی.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (1382)، مروری اجمالی بر وضعیت کلان بخش کشاورزی در ایران، معاونت امور اقتصادی مرکز آمار ایران (1379)، تعاریف و مفاهیم استاندارد برای استفاده از طرح‌ها و گزارش‌های آماری، ویرایش یکم، آبان وزارت جهاد کشاورزی، گزارشات معاونت تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی، سالهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی (1376)، "کشاورزی ایران در یک نگاه"، اقتصاد کشاورزی.