**خلاصه کتاب**

"**صندوق های سرمایه گذاری کشاورزی در راستای توسعه**"

تجزیه و تحلیل توصیفی و درس های آموخته هایی از مدیریت صندوق،

عملکرد و همکاری بخش خصوصی و عمومی

ناشر: فائو سال انتشار: 2018 تعداد صفحات: 150

علیرغم این دیدگاه رایج که سرمایه گذاری در کشاورزی پرخطر است، این بخش هم به دلیل بهبود طرح های سودآوری و هم به دلیل علاقه سازمان های توسعه ای و دولت ها برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش برای دستیابی به امنیت غذایی، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. سرمایه گذاری برای رشد بخش کشاورزی ضروری است. تخمین زده می شود که اگر بخواهیم غذای کافی برای تغذیه جمعیت 9.1 میلیاردی جهان در سال 2050 وجود داشته باشد، باید سالانه 83 میلیارد دلار سرمایه گذاری خالص در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه انجام شود. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، جایی که رشد صندوق های سرمایه گذاری بالاترین میزان بوده است، این رقم تقریباً 11 میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود (فائو، 2009). منابع اصلی سرمایه باید از سرمایه گذاران خصوصی تامین شود. سرمایه گذاری بخش دولتی (عمومی) نمی تواند پاسخگوی نیازها باشد، اما می تواند در تشویق و اعمال نفوذ سرمایه گذاری خصوصی در این بخش موثر باشد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در برخی موارد، در جهت اهداف نوع‌دوستانه مبارزه با گرسنگی و فقر شکل یافته‌اند، اما مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انتظار دارند در میان‌مدت و بلندمدت از سرمایه‌گذاری ‌های بخش کشاورزی سود بیشتری ببرند، زیرا تقاضا برای غذا و سایر محصولات کشاورزی انتظار می رود همچنان افزایش یابد. رشد جمعیت و امید به زندگی طولانی تر، و همچنین افزایش قدرت خرید جمعیت در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و مصرف انرژی زیستی به این تقاضای فزاینده کمک می کند. با این حال، علاوه بر افزایش بهای کشاورزی و نگرانی‌های امنیت غذایی، رشد سرمایه‌گذاری کشاورزی نیز توسط نوآوری‌ها و تجربه در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشاورزی انجام می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی، که به کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند، به طور فزاینده‌ای به این رشد کمک می‌کنند این امر با افزایش بودجه ایجاد شده برای هدف قرار دادن بخش کشاورزی آشکار می شود.

**مطالعه و پژوهش در این زمینه**

این نشریه به بررسی صندوق های سرمایه گذاری کشاورزی به عنوان وسیله ای برای تامین مالی مشاغل و پروژه های کشاورزی می پردازد. نیازهای سرمایه ای بخش های مختلف کشاورزی را در امتداد زنجیره ارزش کشاورزی تجزیه و تحلیل می‌کند و بیشتر درباره صندوق‌ های سرمایه‌گذاری و انواع مختلف سرمایه‌گذاران آن (خصوصی، عمومی و همچنین ابتکارات مشترک) و اهداف سرمایه‌گذاری بحث می‌کند. این نشریه عمدتاً از انتشارات فائو در سال 2010 با عنوان "صندوق های سرمایه گذاری کشاورزی برای کشورهای در حال توسعه" که از یک مطالعه تحقیقاتی FAO-ConCAP که طیف وسیعی از صندوق های سرمایه گذاری را در کشورهای در حال توسعه بررسی کرده، تهیه شده است. صندوق‌های شناسایی شده بر اساس معیارهای مختلفی از جمله توزیع جغرافیایی، سرمایه، سهامدار و سرمایه‌گذار، ابزار سرمایه‌گذاری، گروه هدف و عملکرد مالی و همچنین ساختار سازمانی و عملیاتی طبقه‌بندی شدند. در این لیست، 63 صندوق سرمایه گذاری کشاورزی متناسب با معیارهای انتخابی شناسایی و در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات، تحلیل خلاصه و طبقه بندی این وجوه در پیوست های 8 و 9 این نشریه ارائه شده است. پیوست های 1 تا 7 مطالعات موردی شرکت ها یا ساختارهای مدیریت صندوق سرمایه گذاری را ارائه می دهند، در حالی که ضمیمه 10 فهرستی از مدیران صندوق های سرمایه گذاری را ارائه می دهد.

این نشریه نحوه ساختار و نحوه عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مستند می‌کند و درک درستی از نتایج و چالش‌های پیش روی آنها ارائه می‌کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به منظور درک چگونگی ساختار و تفاوت آنها بر اساس استراتژی سرمایه‌گذاری و هدفشان، تقسیم‌بندی و تجزیه و تحلیل می‌شوند. برای کمک به درک تغییرات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طول زمان، یک تحلیل مقایسه‌ای از تکامل صندوق‌های مورد مطالعه که در مطالعه سال 2010 تجزیه و تحلیل شدند، انجام می‌شود. مقایسه ای نیز با سایر صندوق های سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه انجام شده است. ادامه رشد قابل توجه روشهای سرمایه گذاری تامین مالی خرد (MIVs) از اوایل دهه 2000 به عنوان یک کلاس سرمایه گذاری نوظهور، برای جذب پتانسیل رشد صندوق های کشاورزی تجزیه و تحلیل شده است. همچنین با توجه به تمایل فزاینده صندوق‌های بازنشستگی بزرگ و مدیران سرمایه‌گذاری بزرگ برای نقل مکان به کشورهای کمتر توسعه‌یافته، با صندوق‌های غیرکشاورزی مقایسه می‌شود.

مطابق با پیامدهای موضوع تحقیق، وجوه موجود در انبارداری شامل سرمایه گذاران دولتی و خصوصی است. این نشان دهنده علاقه شدید اهداکنندگان سرمایه و مؤسسات مالی برای ترویج توسعه کشاورزی در اقتصادهای در حال توسعه و افزایش علاقه سرمایه گذاران خصوصی برای مشارکت در چنین تلاش های مشترکی است. بسیاری از شاخص‌ها، مانند بازده و تأثیر سرمایه‌گذاری را نمی‌توان در میان چنین طیف وسیعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مقایسه کرد. بنابراین، بررسی عمیق‌تر هشت صندوق سرمایه‌گذاری کشاورزی منتخب و مدیران صندوق از طریق مطالعات موردی، راه‌اندازی، عملیات و عملکرد برخی از ابزارهای سرمایه‌گذاری شناسایی‌شده و ساختارهای مدیریتی آنها را قابل درک می‌کند.

**درس های کلیدی**

سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر چندین پدیده مهم مختلف از جمله کمبود مواد غذایی، بحران‌های مالی، رکود، رشد و کندی اقتصادهای نوظهور بزرگ، علاقه سرمایه‌گذاری در آفریقا، با رشد قابل‌توجه سرمایه‌گذاری افراد چینی، جریان‌های حواله و همچنین پناهندگان قرار گرفته است. جست‌وجوی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید و پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری مهم‌تر از همیشه است.

بحران غذا در سال 2008 و بحران مالی و اقتصادی جهانی بعدی اثرات متضادی بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی داشت: عواملی که به آغاز بحران جهانی غذا کمک کردند، توجه سرمایه گذاران خصوصی را به دلیل انتظارات افزایش بازده سرمایه به خود جلب کردند، در حالی که بحران مالی و اقتصادی جهانی منجر به کاهش سرعت سرمایه گذاری ها و افزایش ریسک گریزی توسط بخش بانکی شد و در نتیجه اعطای وام را با مشکل مواجه کرد.

نیاز به سرمایه جایگزین، ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه برای کشاورزی، و تمایل برخی سرمایه‌گذاران برای جستجوی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین برای تنوع بخشیدن به سرمایه‌گذاری‌ها، همگی به افزایش علاقه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی کمک کرده‌اند. یکی دیگر از عوامل پیشرو تغییر در سیستم های کشاورزی است که در حال تبدیل شدن به زنجیره های ارزش سازماندهی شده و در نتیجه سرمایه گذاری ساختار یافته تر و ریسک کمتری دارد.

صندوق های مورد تجزیه و تحلیل، شباهت هایی را در برخی از ساختارها و فرآیندهای مدیریتی آنها حتی در انواع مختلف ابزارهای سرمایه گذاری و مناطق سرمایه گذاری نشان می دهد. خاطرنشان می‌شود که به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین که هدف اصلی آنها تملک زمین و تولید آتی است که در این مطالعه پوشش داده نمی‌شود، بیشتر سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کشاورزی در امتداد زنجیره ارزش، جایی که سرمایه‌گذاری، تخصص و پیوندهای بازار انجام می‌شود، انجام می‌شود. سرمایه گذاران می توانند تأثیر بهینه داشته باشند.

تجزیه و تحلیل انبارداری و مطالعات موردی نشان می‌دهد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی می‌توانند نقش مهمی در تقویت توسعه کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، کمک به رشد، افزایش بهره‌وری، کاهش فقر و در نتیجه توسعه پایدار داشته باشند. بیشتر صندوق‌های خصوصی و دولتی مورد مطالعه توانستند منابع خود را در چارچوب زمانی پیش‌بینی‌شده خود به خوبی سرمایه‌گذاری کنند، که نشان می‌دهد فرصت‌های فراوانی در این بخش وجود دارد. علیرغم انواع مختلف سرمایه گذار، انتظارات بازده و اهداف سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری امکان ایجاد یک سبد سرمایه گذاری مشترک در کشاورزی را برای دستیابی به بازده مالی و تأثیر توسعه ارائه می دهند.

این نشریه با توصیه هایی به پایان می رسد که باید هنگام راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری کشاورزی در نظر گرفته شوند، و همچنین توصیه های کلی سیاست در مورد سرمایه گذاری دولتی و خصوصی. مشارکت‌های دولتی خصوصی (PPPs) به دلیل ویژگی‌ها و خطرات خاص آن می‌تواند ابزاری ارزشمند برای افزایش دسترسی به منابع مالی برای بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه باشد. سرمایه یخش دولتی (عمومی) می تواند نقش مهمی برای جذب سرمایه گذاران خصوصی ایفا کند که در غیر این صورت ممکن است مایل به ریسک سرمایه گذاری در کشاورزی نباشند.

دولت‌ها و کمک‌کنندگان بین‌المللی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشاورزی باید نقش خود را در نحوه بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها به دقت بررسی کنند. ممکن است به شکل مشارکت مستقیم با بخش خصوصی، اغلب به شکل طراحی سیاست‌ها و مقررات مناسب با تمرکز بر سرمایه‌گذاری روستایی و زنجیره ارزش کشاورزی، و همچنین پرداختن به ریسک‌های مؤثر بر سرمایه‌گذاری و نوآوری کشاورزی باشد.