|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **בנק ישראל**דוברות והסברה כלכלית | logo.gif | ‏ירושלים, י' באדר ב' התשע"ד‏‏12 במרץ 2014 |

הודעה לעיתונות:

מתוך דוח בנק ישראל לשנת 2013, שיתפרסם בקרוב:

**הצמיחה של סין והיצוא של ישראל**

**הגידול הצפוי ביבוא של סין ושל מדינות מתפתחות אחרות**

**והשלכותיו על הפיזור הגיאוגרפי של היצוא הישראלי ועל גידולו**

המשך צמיחת הכלכלה הסינית יהפוך אותה לכוח הכלכלי המשמעותי ביותר בסחר העולמי. בסוגיה זו אנו בוחנים את השפעת תהליך זה על היצוא של ישראל לסין. נמצא שצמיחת היבוא הסיני תאפשר את הכפלת משקלה של סין ביצוא הישראלי מ-5% היום ל-10% בשנת 2035. הנתח של ישראל ביבוא הסיני צפוי להישמר גם בעתיד, משום שהיצוא הישראלי אינו רגיש לשינוי ברמת הפיתוח של מדינת היעד, ומשום שעל פי ניסיון העבר הרכב היבוא של מדינות מזרח אסיה (יפן, קוריאה וטאיוואן) לא השתנה משמעותית בעקבות תהליך הפיתוח שלהן. נתח השוק של ישראל ביבוא הסיני נשמר בשנים האחרונות – הישג, לנוכח הטיית הסחר הגוברת של סין לתוך הגוש האסייתי – אולם הצלחה זו הוגבלה לשני ענפים בלבד: דשנים ואלקטרוניקה (רכיבים אלקטרוניים). לכן חשוב לפתח תחומי יצוא נוספים, כדוגמת טכנולוגיות סביבה, חקלאות ומים, תחומים שבהם יש לסין צורך ולישראל – יתרון יחסי.

**מרכז הכובד של הסחר העולמי צפוי לנוע בשנים הקרובות, והמדינות המתפתחות יהוו את הכוח הדומיננטי בסחר הבין-לאומי.** הבולטת במדינות המתפתחות (ובמידה ניכרת) היא סין[[1]](#footnote-1), והיא עתידה להפוך לכוח הכלכלי המשמעותי ביותר בסחר העולמי. כיום סין היא יצואנית הסחורות הגדולה בעולם והיבואנית השנייה בגודלה, אחרי ארה"ב. על פי תחזית שפרסם לאחרונה ארגון הסחר העולמי, סין תוסיף לצמוח במהירות, ומשקלה בסחר העולמי בסחורות יגדל מ-15% כיום ל-24% בעוד כשני עשורים; משקלן של אירופה וארה"ב צפוי לרדת מכ-30% ל-20%. לישראל קשרי סחר ענפים עם אירופה וארה"ב, בשעה שהיקף הסחר עם סין ושאר המדינות המתפתחות קטן יותר. משום כך חשוב לבחון את הפוטנציאל להרחיב את הסחר בין ישראל לסין ולנקוט מדיניות מתאימה. כאשר עורכים סימולציה של התפתחות הסחר העולמי, בהנחה שהיצוא הישראלי ישמור על נתח השוק הנוכחי ביבוא של ארצות היעד (לוח 1), מוצאים כי בשנת 2035 יקטן נתח השוק של ישראל בסחר העולמי, ומשקלו של היצוא לסין יוכפל ויגיע ל-10%. זאת בהמשך לכך שהרכב הסחר הישראלי עובר בעשור האחרון הסטה משמעותית לעבר המדינות המתפתחות.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2035[[2]](#footnote-2)** | **2012** | **2000** | **לוח 1: התפלגות היעדים ליצוא הסחורות של ישראל (ללא יהלומים)** (אחוזים) |
| 25 | 32 | 32 | האיחוד האירופי |
| 3 | 2 | 1 | רוסיה |
| 5 | 3 | 1 | הודו |
| 1 | 2 | 2 | יפן |
| 10 | 5 | 1 | סין |
| 21 | 24 | 30 | ארצות הברית |
| 2 | 2 | 1 | אמריקה הלטינית (ללא ברזיל) |
| 2 | 3 | 1 | ברזיל |
| 4 | 3 | 2 | אפריקה |
| 13 | 11 | 12 | אסיה (ללא יפן, הודו וסין) |
| 13 | 14 | 16 | שאר העולם |
| 0.23 | 0.25 | 0.33 | **חלקו של היצוא הישראלי ביבוא העולמי** |

**בעשור האחרון הצטמצם חלקן היחסי של מרבית המדינות המפותחות ביבוא של סין.** מקורות היבוא הסיני מרוכזים בעיקר באסיה[[3]](#footnote-3), והמדינות המתפתחות בכלל – והאסייתיות בפרט – מגדילות את חלקן בו[[4]](#footnote-4). היבוא הסיני כולל בעיקר חומרי גלם ומוצרי השקעה, ולכן מדינות בעלות פרופיל יצוא מתאים נהנו מכך במיוחד: הביקוש הסיני למחצבים וחומרי גלם הוביל לגידול משמעותי בהיקף היצוא של מדינות כדוגמת אוסטרליה, צ'ילה, טורקיה, ניו זילנד וברזיל; ואילו ענף הרכב תרם לכך שהנתח של גרמניה, סלובקיה ואוסטריה ביבוא הסיני גדל בעשרות אחוזים. לוח 2 מתאר את התפלגות המקורות של היבוא הסיני לפי ענפים (ללא מחצבים וחומרי אנרגיה[[5]](#footnote-5)). היא מעלה כי נשמר היחס בין היבוא ממדינות אסייתיות ליבוא ממדינות חוץ-אסייתיות, בשעה ששיעור היבוא מהמדינות המתפתחות גדל, בפרט לטובת המתפתחות האסייתיות. בחינה ענפית מצביעה על כך שמקורות היבוא עוברים הסטה ניכרת לתוך אסיה בענפי היבוא המרכזיים, כדוגמת ענף האלקטרוניקה (המהווה לבדו כ-20% מסך היבוא), ענף הציוד האופטי והרפואי, וענף הכימיה (הכולל תרופות ודשנים).

**יצוא הסחורות הישראלי מצליח לשמור על חלקו[[6]](#footnote-6) ביבוא הסיני ומתכנס לענפים ספציפיים.** חלקה של ישראל ביבוא של סין נע מ-2001 סביב 0.14%**, נמוך יחסית לנתח השוק של היצוא הישראלי בסחר העולמי (0.25%),** ובשלוש השנים האחרונות עמד היקף היצוא השנתי על כ-2.7 מיליארדי דולרים, כ-5% מסך היצוא הישראלי. מוצרי הטכנולוגיה העילית[[7]](#footnote-7) מהווים את הנתח המשמעותי ביותר ביצוא לסין, והם גדלים בהתמדה; כיום הם מהווים 60% מסך היצוא הישראלי לסין. הרכב היצוא מתכנס במהירות למספר מאוד מצומצם של ענפים: ענף האלקטרוניקה וסעיף הדשנים לבדם היוו ב-2007 כמחצית מכלל היצוא לסין (ללא יהלומים), ובשנה שעברה עמד משקלם על כ-77%[[8]](#footnote-8). יצוין כי בשנים האחרונות גובשו מספר תכניות לפיתוח תחומים נוספים של יצוא לסין, ביניהם טכנולוגיות סביבה, חקלאות, התפלת מים, תעשייה עתירת ידע, אנרגיה מתחדשת וציוד רפואי.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2001 | לוח 2:ההתפלגות של יבוא הסחורות הסיני(אחוזים) |
|  | **מתפתחות** | **מפותחות** |  | **מתפתחות** | **מפותחות** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 25 | 36 | **60** | 17 | 43 | אסיה | **התפלגות היבוא הסיני**ללא מחצבים ואנרגיה |
| 39 | 9 | 30 | **40** | 7 | 33 | מחוץ |
|  | **34** | **66** |  | **24** | **76** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **התפלגות לפי ענפים** |
| 57 | 15 | 41 | **52** | 9 | 44 | אסיה | **מכונות וציוד** |
| 43 | 1 | 43 | **48** | 2 | 45 | מחוץ |
|  | **16** | **84** |  | **11** | **89** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 20 | 64 | **68** | 16 | 52 | אסיה | **אלקטרוניקה** |
| 16 | 3 | 14 | **32** | 1 | 31 | מחוץ |
|  | **23** | **77** |  | **17** | **83** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 16 | 59 | **53** | 11 | 42 | אסיה | **ציוד אופטי ורפואי** |
| 25 | 1 | 24 | **47** | 1 | 47 | מחוץ |
|  | **17** | **83** |  | **12** | **88** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 19 | 42 | **56** | 12 | 44 | אסיה | **כימיקלים ותרופות** |
| 39 | 4 | 34 | **44** | 7 | 37 | מחוץ |
|  | **24** | **76** |  | **19** | **81** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **ההתפלגות של יתר ענפי היבוא הסיני**ללא מחצבים ואנרגיה |
| 50 | 32 | 18 | **61** | 23 | 38 | אסיה |
| 50 | 16 | 34 | **39** | 12 | 27 | מחוץ |
|  | **48** | **52** |  | **35** | **65** |  |

**כדי לאמוד את השפעת הצמיחה בסין על נתח השוק של ישראל ביבוא של סין בעתיד נעזרנו במודל גרביטציה בסיסי[[9]](#footnote-9) ממנו נגזר כי נתח השוק של ישראל ביבוא הסיני המנובא על ידי המודל (0.13% בשנת 2012) דומה לנתח השוק בפועל. נתח זה אינו צפוי להשתנות** מכיוון שהרכב היצוא הישראלי פחות רגיש למרחק גיאוגרפי מהיצוא של מדינות אחרות מפני שחלק ניכר מהיצוא של ישראל מורכב מטכנולוגיה עילית המתאפיינת בעלויות הובלה נמוכות. בנוסף הרגישות של היצוא הישראלי לתוצר לנפש במדינות היעד איננה משמעותית ועל כן העלייה בתוצר לנפש של סין צפויה להוסיף בעוד כשני עשורים 0.01 נקודת אחוז לנתח השוק הישראלי ביבוא הסיני. תמיכה במסקנה זו ניתן למצוא בכך שנתח השוק של היצוא הישראלי ביבוא של סין מתקרב לנתח של המדינות המפותחות באסיה. זאת מכיוון שהרכב היבוא של סין עתיר במוצרי היצוא של ישראל כבר היום: שיעור ניכר ממנו מורכב ממוצרי אלקטרוניקה ודשנים, סחורות שיש להן משקל גדול יחסית ביצוא הישראלי, ומכיוון שהמשך הצמיחה יפנה ביקושים למוצרי יבוא נוספים, נתח השוק של ישראל ביבוא של סין איננו צפוי לגדול.

**מעבר לאמור לעיל, במידה ופרופיל היבוא של סין יתכנס לפרופיל היבוא של המדינות המפותחות באסיה, היצוא הישראלי לסין עלול להיפגע**. לוח 3 מתאר את התפלגות היבוא[[10]](#footnote-10) של יפן, קוריאה, סין וטאיוואן, וזו מצביעה על כך שבמרוצת השנים ירד חלקן של המדינות המפותחות, ובפרט חלקן של המדינות המפותחות מחוץ לאסיה (החתך הרלוונטי לישראל). כמו כן ניתן לראות כי התכנסות המקורות לתוך אסיה הולכת וגוברת משמעותית ביפן, טאיוואן וקוריאה[[11]](#footnote-11) – ואפשר להסיק כי מגמות אלו צפויות להמשיך בשנים הקרובות גם בסין. סעיפי היבוא העיקריים (ללא חומרי אנרגיה) מוצגים בלוח 4. ענף הרכיבים האלקטרוניים[[12]](#footnote-12) מהווה את הסיבה העיקרית לפער בין המדינות – בשנת 2012 עמד משקלו על 30% מהיבוא הסיני לעומת 20% בלבד מהיבוא של טאיוואן, קוריאה ויפן. מבחינת יבוא הכימיקלים יש דמיון בין המדינות; נתחו של ענף התרופות, ענף משמעותי ביצוא הישראלי, עומד על 1% בסין, קוריאה וטאיוואן ועל כ-4% ביפן. כאשר מחילים את השינויים ביבוא של האסייתיות המפותחות (יחסית לסין) על הרכבו הנוכחי של היצוא הישראלי לסין, מוצאים כי אם התפלגות היבוא הסיני תתכנס לזו של יפן, טאיוואן וקוריאה, השינוי בהרכב היבוא הסיני צפוי לפגוע ביצוא הישראלי לסין מפאת הדומיננטיות הרבה של ענף הרכיבים האלקטרוניים, וענפים אחרים (כדוגמת ענף הכימיקלים והתרופות) לא יוכלו לצמצם משמעותית את הפגיעה[[13]](#footnote-13).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2012** | **2001** |  | **לוח 3** |
|  | **מתפתחות** | **מפותחות** |  | **מתפתחות** | **מפותחות** |  | **ההתפלגות של יבוא הסחורות**(אחוזים) |
| **63** | 55 | 8 | **55** | 44 | 11 | **אסיה** | **יפן** |
| **37** | 9 | 28 | **45** | 5 | 40 | **מחוץ** |
|  | **64** | **36** |  | **49** | **51** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **67** | 50 | 17 | **61** | 37 | 24 | **אסיה** | **קוריאה** |
| **33** | 8 | 25 | **38** | 5 | 33 | **מחוץ** |
|  | **58** | **42** |  | **42** | **57** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **57** | 29 | 28 | **61** | 20 | 41 | **אסיה** | **סין**[[14]](#footnote-14) |
| **43** | 16 | 27 | **39** | 8 | 31 | **מחוץ** |
|  | **45** | **55** |  | **28** | **72** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **70** | 43 | 27 | **60** | 26 | 34 | **אסיה** | **טאיוואן** |
| **30** | 7 | 23 | **40** | 5 | 35 | **מחוץ** |
|  | **50** | **50** |  | **31** | **69** |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **טאיוואן** | **סין** | **קוריאה** | **יפן** | **טאיוואן** | **סין** | **קוריאה** | **יפן** | **לוח 4: סל יבוא הסחורות לפי מדינות****(ללא חומרי אנרגיה)**(אחוזים) |
| **2012** | **2001** |  |
| 4 | 4 | 7 | 12 | 4 | 3 | 7 | 15 | מזון, משקאות וטבק |
| 15 | 21 | 17 | 17 | 8 | 10 | 11 | 12 | חומרים בלתי מעובדים |
| 16 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 9 | כימיקלים ומוצריהם |
| 14 | 10 | 16 | 11 | 12 | 19 | 15 | 11 | סחורה מעובדת |
| 40 | 44 | 36 | 31 | 53 | 47 | 43 | 34 | מכונות וציוד הובלה (כולל אלקטרוניקה) |
| 10 | 9 | 11 | 17 | 11 | 7 | 12 | 20 | אחר |

**משקלו של יבוא השירותים בסך יבוא הסחורות והשירותים של סין עודנו נמוך ביחס למדינות האסייתיות המפותחות (ולמדינות המפותחות בכלל);** הוא עומד על כ-13%, בשעה שביפן וקוריאה הנתון כמעט כפול ובמדינות המפותחות הממוצע קרוב ל-20%. נתון זה עשוי להצביע על כך שיבוא השירותים עדיין לא הגיע למיצוי. מ-2005 ועד 2012 שילשה סין את היקף יבוא השירותים[[15]](#footnote-15), לרמה של 280 מיליארדי דולרים, והדבר מציב אותה כיבואנית השירותים השלישית בגודלה בעולם (לאחר ארה"ב וגרמניה).

**ישראל מתמחה בשירותים**[[16]](#footnote-16): יצוא השירותים העסקיים של ישראל צמח בשנים האחרונות בקצב שנתי ממוצע של כ-10%, וב-2012 הוא הגיע לרמה של למעלה מעשרים מיליארד דולר[[17]](#footnote-17). ארה"ב ואירופה נמצאות בראש יעדי היצוא של ישראל ומהוות כ-75% מסך יצוא השירותים העסקיים של ישראל; היצוא למדינות אסיה, לעומת זאת, מסתכם ב-800 מיליון דולר. יצוא השירותים העסקיים של ישראל לסין הסתכם ב-2012 בכ-150 מיליון דולר, ואלה שקולים ל-1% מכלל יצוא השירותים העסקיים של ישראל[[18]](#footnote-18). התפלגות סעיפי השירותים (לוח 5) מעלה כי יש דמיון בין הפרופיל הסיני הנוכחי לפרופיל של המדינות המפותחות, ולפיכך אין פוטנציאל רב לגידול בנתח של היצוא הישראלי ביבוא השירותים הסיני. בסעיף היצוא העיקרי של ישראל (שירותי מחשוב ומידע) סין כבר ממוקמת בסביבת המדינות המפותחות. זאת ועוד, משקלם של שירותי המחשוב והתמלוגים לא השתנה כבר למעלה מעשור והוא נע סביב 8%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ישראל** | **סין** | **מתפתחות** | **מפותחות** | **לוח 5: יבוא ויצוא שירותים,****2012** (אחוזים) |
| **יצוא** | **יבוא** |  |
| 15 | 2 | 1 | 3 | שירותי מחשוב ומידע |
| 4 | 7 | 5 | 8 | תמלוגים ודמי רישיונות |
| 14 | 35 | 33 | 22 | שירותי תחבורה |
| 20 | 28 | 24 | 23 | שירותי תיירות |
| 47 | 29 | 36 | 44 | כל השאר |
|  |  |  |  |  |

**לסיכום, היקף היצוא הישראלי לסין תואם את הצפוי מגודלה של הכלכלה הסינית, מרמת הפיתוח (התוצר לנפש) של סין ומהמרחק הגיאוגרפי בינה ובין ישראל.** הנתח של ישראל ביבוא הסיני צפוי להישמר גם בעתיד מפני שהיצוא הישראלי אינו רגיש לשינוי ברמת הפיתוח של מדינת היעד, ומשום שניסיון העבר מלמד כי תהליך הפיתוח שעברו מדינות במזרח אסיה (יפן, קוריאה וטאיוואן) לא שינה באופן משמעותי את הרכב היבוא שלהן. העובדה שישראל שמרה בשנים האחרונות על נתח השוק שלה ביבוא הסיני מהווה הישג משמעותי משום שהסחר של סין נוטה במידה גוברת לעבר הגוש האסייתי. יחד עם זאת, הצלחה זו הצטמצמה לשני ענפים בלבד: הדשנים והאלקטרוניקה (רכיבים אלקטרוניים). לכן חיוני לפתח תחומי יצוא נוספים – כדוגמת טכנולוגיות סביבה, חקלאות ומים – תחומים שלסין יש צורך בהם ולישראל יש יתרון יחסי.

1. על פי ארגון הסחר העולמי, ב-2035 עתיד התוצר הסיני להוות 20% מהתוצר העולמי, והתוצר ההודי – כ-6%. [↑](#footnote-ref-1)
2. ההתפלגות החזויה של היצוא מבוססת על נתח השוק של ישראל (בשנת 2012) ביבוא של המדינות המופיעות בלוח 1, ועל קצבי הגידול החזויים (עפ"י ארגון הסחר העולמי) של היבוא בכל אחת מאותן מדינות. [↑](#footnote-ref-2)
3. לסחר הפנים-אסייתי היקף גבוה מאוד והוא מספק למעלה ממחצית מצרכיו של הגוש האסייתי (בדומה להיקף המסחר הפנים-אירופי והסחר הפנימי בצפון אמריקה). [↑](#footnote-ref-3)
4. כחלק ממגמה כלל עולמית של הגדלת חלקן בסחר. [↑](#footnote-ref-4)
5. סעיפים אלו מגבילים את מקורות היבוא האפשריים. כשמביאים אותם בחשבון, היחס בין היבוא מהמדינות המפותחות ליבוא מהמתפתחות מתקרב לשוויון. [↑](#footnote-ref-5)
6. סין מוגדרת כיעד שיש לקדם את היצוא הישראלי אליו. מתוקף כך הושקעו (ומושקעים) מאמצים רבים בכדי לעודד את היצוא לסין. [↑](#footnote-ref-6)
7. מוצרי אלקטרוניקה מתקדמים, תרופות וכלי טיס. ישנם שיקולים לא כלכליים המצמצמים את הסחר עם סין במוצרים ביטחוניים. [↑](#footnote-ref-7)
8. מגמת ההתכנסות ייחודית להקשר הסיני ואיננה מייצגת את המגמה של סך היצוא; זו האחרונה כמעט לא השתנתה בשנים הנידונות. [↑](#footnote-ref-8)
9. נתח היצוא הישראלי ביבוא של מדינה j מוסבר ע"י התוצר לנפש של אותה מדינה ביחס לתוצר לנפש העולמי, המרחק בין ישראל למדינה והמרחק בריבוע. המדגם כולל 90 מדינות והנתונים לקוחים מ-2012. [↑](#footnote-ref-9)
10. כולל מחצבים וחומרי אנרגיה. [↑](#footnote-ref-10)
11. גם בניכוי הסחר עם סין. [↑](#footnote-ref-11)
12. כלול בסעיף "מכונות וציוד הובלה". [↑](#footnote-ref-12)
13. תוצאות דומות מתקבלות גם כאשר בודקים את האפקט על היצוא למדינות מתפתחות לאחר שמחילים עליהן את הרכב היבוא של המפותחות. [↑](#footnote-ref-13)
14. כפי שנכתב קודם לכן, סין מייבאת חומרי גלם שמצויים בעיקר מחוץ לאסיה, ולכן בלוח 3, הכולל מחצבים וחומרי אנרגיה, נצפית ירידה במשקל היבוא מאסיה. [↑](#footnote-ref-14)
15. סך יצוא השירותים הישראלי עלה בתקופה המקבילה ב-90%, ויצוא השירותים העסקיים גדל פי 1.2. יצוא השירותים העסקיים מישראל לסין עלה באותה תקופה פי 1.5, בשעה שיבוא השירותים העסקיים של סין גדל פי 2.5. [↑](#footnote-ref-15)
16. הנתח של ישראל בסחר השירותים גדול פי 2 מחלקה בסחר הסחורות. [↑](#footnote-ref-16)
17. השירותים העסקיים מהווים כ-70% מסך יצוא השירותים, וכ-20% מסך יצוא הסחורות והשירותים. [↑](#footnote-ref-17)
18. יצוא השירותים העסקיים של ישראל בסך יבוא השירותים הסיני עומד על כ-0.05% (הערך המקביל ביפן ובקוריאה הוא 0.08%, בשעה שבארה"ב מדובר בכ-2%). [↑](#footnote-ref-18)