**باسمه تعالی**

**حضرت آیت الله خامنه ای**

**مقام معظم رهبری**

**سلام علیکم**

نامگذاري سال ها يك سنت خوب وآموزنده و بيانگر يك دور انديشي طي دو دهه گذشته در كشور بوده است. شعار امسال یعنی "جهش توليد" صرفاً يك جهت گيري ساده نیست بلکه يك تجويز راهبردي است، تجويزي كه علاوه بر راهبردي بودن، رويكرد «راهبري» را نيز مطالبه مي كند. بنابراین تلاش گردید که موانع شكل گيري ”جهش توليد“ که در سه دسته موانع تئوريك، سياستگذاري و مديريتي بوده جستجو و در قالب یک مدل مفهومی دسته بندی شود. و از طریق 2 ساعت برنامه رادیویی در هفته با بیش از83 نفر از متخصصان، نمایندگان مجلس و مدیران در طی 46 برنامه به گفتگو نشسته و حاصل این تلاش 5 ماهه گزارش96 صفحه­ی است که از یک گزارش1000 صفحه­­­­ی استخراج گردیده است و اجرای فاز دوم و سوم مدل نیز در دست اقدام بوده که در صورت تخصیص6 ساعت در هفته از سوی صدا وسیما این مهم نیز به سرعت به انجام خواهد رسید. بنابراین انتخاب شعار سال 1400 با موضوع **تولید** می تواند علاوه بر "رونق تولید"در سال گذشته ، "جهش تولید" در سال جاری به **تثبیت رشدتولید** در سال آینده نیزکمک نماید.

در بررسی 17 کمیسیون دائمی، موقت و ویژه مجلس شورای اسلامی و دو بال نظارتی(دیوان محاسبات)و دانشی (مرکز پژوهش ها) آن، این واقعیت آشکار شد که مشکل اصلی نظام تولید بر خلاف تصور عموم سخت افزاری نبوده بلکه کاملا نرم افزاری است و در راس آن تعدد و تکثر قوانین، عدم هم پوشانی قوانین و وجود حفره های مابین آنها، سست بودن حاکمیت قانون(ضمانت اجرایی)، عدم تدوین به موقع آئین نامه ها و مهمتر از همه این ها، **طرح محوری** به جای **لایحه محوری** در قانون گذاری، شناسایی شد.

**432** عامل دیگر که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در جهش تولید موثر بوده را نیز به تفکیک کمیسیون های مجلس احصا، که در گزارش پیوست تقدیم حضور می گردد.

از سوی دیگر اگر هماهنگی اولیه در زمان بندی شعار ایجاد گردد، به گونه ای که در زمان تصویب لایحه بودجه، متولیان برنامه ریزی کشور از موضوع شعار سال آتی به نحوی آگاهی داشته باشند آنگاه قادر خواهند بود با اختصاص دادن وزن و منابع بیشتری به آن نسبت به سایر موضوعات دیگرکشور ، زمینه تحقق شعار سال را به صورت موثرتری فراهم نمایند.

سجادی پناه – استاد مدعو دانشگاه علوم قضایی

**فهرست مطالب**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | مدل مفهومی جهش تولید |
| 5 | نقش مجلس شورای اسلامی در”جهش تولید” |
| 7 | بررسی نقش کمیسیون انرژی |
| 13 | بررسی نقش کمیسیون اجتماعی |
| 16 | بررسی نقش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی |
| 19 | بررسی نقش کمیسیون عمران |
| 21 | بررسی نقش کمیسیون بهداشت |
| 26 | بررسی نقش کمیسیون فرهنگی |
| 35 | بررسی نقش کمیسیون کشاورزی |
| 38 | بررسی نقش کمیسیون امور داخلی و شوراها |
| 40 | بررسی نقش کمیسیون آموزش و تحقیقات |
| 50 | بررسی نقش کمیسیون جهش تولید |
| 51 | بررسی نقش کمیسیون اقتصادی |
| 53 | بررسی نقش کمیسیون برنامه و بودجه |
| 59 | بررسی نقش کمیسیون تلفیق |
| 61 | بررسی نقش هئیت های تحقیق و تفحص |
| 64 | بررسی نقش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس |
| 68 | بررسی نقش کمیسیون صنایع و معادن |
| 71 | بررسی نقش کمیسیون اصل 90 |
| 73 | بررسی نقش دیوان محاسبات |
| 77 | بررسی نقش مرکز پژوهش ها |
| 82 | بررسی نقش قوه قضائیه در بهبود فضای کسب و کار با رویکرد پیشگیرانه |
| 87 | مبارزه با مفاسد اقتصادی مهمترین را ه تحقق جهش تولید |
| 91 | بررسی نقش بسیج در جهش تولید |

**چیستی و چرایی و چگونگی مفهوم “جهش تولید”**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر جعفر قادری ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی | C:\Users\41506\Desktop\1234444.jfif |
| آقای دکتر میر تاج الدینی ، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس های نمایندگان مجلس\in5612dex.jpg |
| آقای دکتر محسن زنگنه ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس های نمایندگان مجلس\15c231d2-ffd1-489f-be34-36eae7ab5317.jpg |
| آقای دکتر احمد قاسمی ، عضو هئیت علمی دانشگاه وکارشناس اقتصادی | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس ها اساتید دانشگاه\in6547dex.jpg |
| آقای دکتر حسن پور کارسالاری ، استاد یار پژوهش های بازرگانی وزارت صمت | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس ها اساتید دانشگاه\i1234ndex.jpg |
| آقای دکتر محسن امینی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس ها اساتید دانشگاه\in12314dex.jpg |
| آقای دکتر افقه ، اقتصاد دان و عضو هئیت علمی دانشگاه چمران | **C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس ها اساتید دانشگاه\in4346dex.jpg** |

هدف‌گذاری “جهش تولید” ملی به عنوان مهم‌ترین مأموریت سال نیازمند توجه به یک راه حل جامع به جای راه حل‌های بخشی‌نگر است. اما غفلت نظام تصمیم‌ ساز و تصمیم گیر و همچنین مقام ناظر از توجه به مبانی تئوریک در سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری اقتصادی در نیم قرن اخیر باعث انحرافات زیادی در تخصیص منابع شده است. ما برای تبیین مفهوم “جهش تولید” نیازمند مبانی نظری هستیم تا مطمئن شویم برداشت تمام بازیگران این حوزه از این مفهوم به انحراف کشیده نمی شود.

بنابراین شناسایی راه حل ها و قبول مسئولیت برای نقش آفرینی مسولان سه قوه و عموم ظرفیت‌های نیروی انسانی کشور برای تقویت حداکثری تولید در کشور با تاکید بر مزیت های نسبی کشورمان در حوزه های مختلف تولید نیازمند طراحی و تبیین مدل مفهومی به نام “جهش تولید”است که مدل اولیه آن طراحی گردید.

مستحضرید که موضوع “جهش تولید” را باید در یک گستره بزرگتر یعنی حوزه بازار بین الملل جستجو کنیم . به طور مثال وقتی که در تولید محصولات جدید در دنیا سالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نوع محصول جدید تولید می‌شود و سهم ما کمتر از هزار نوع محصول است یعنی این که ما متناسب با بازار جهانی حرکت نکردیم یا وقتی که تعداد عناوین کسب و کار در دنیا بیش از سه و نیم میلیون شناسایی شده و در ایران تنها ۳۰۰۰ کسب و کار موجود است یعنی سرعت ما نسبت به سرعت کسب و کارها در جهان فاصله معنی داری پیدا کرده است. در مثال دیگر در رابطه با تولید درآمد ناخالص از حوزه علوم انسانی یا صنایع خلاق در دنیا تقریباً 5500 میلیارد دلار در سال درآمد وجود دارد در حالی که در حوزه علوم انسانی این رقم در ایران تقریباً صفر است مثلا چین در سال گذشته در این حوزه بالغ بر 750 میلیارد دلار درآمد داشته است. یا در حوزه فناوری اطلاعات در حوزه بانک های اطلاعاتی در کشوری مثل ترکیه درآمدش به بالای ۸۰ میلیارد دلار می‌رسد در حالی که در ایران این درآمد به کمتر از ۳ میلیون دلار می رسد آیا باید باز هم آهسته آهسته حرکت کنیم یا با یک جهش معنی دار این فاصله ها را کم کنیم؟

با توجه به این مقدمه به نظر می رسد که در یک تعریف ساده از “جهش تولید” می توانیم بگوییم که “جهش تولید” عبارت است از: متناسب‌سازی نوع و حجم تولید در داخل کشور با نیازهای جهانی. “جهش تولید” تاکید بر جهش درآمد ناخالص ملی کشور دارد که در نهایت به رفاه مردم منتهی شود.و شامل همان سه عنصر اصلی است یعنی کالا، خدمات و ایده است و افزایش آن در هریک از سه قوه مورد مطالبه مردم و رهبری است.

برای تحقق شعار امسال یعنی “جهش تولید” اختصاصاً در حوزه اقتصاد ما نیازمند شناسایی عوامل (پیش نیازهای) اقتصادی، و عوامل (پیش نیازهای) غیراقتصادی هستیم :

1. **عوامل (پیش نیازهای) اقتصادی،** شامل همان مواردی است که در کتب اقتصادی معمولاً طرح می شوند: کار، زمین، و سرمایه یا به صورت روشن تر عبارتنداز: نیروی انسانی (شامل نیروی کار، مدیریت و نوآوری و ابداع)، زمین شامل منابع زیر، سطح و بالای زمین، و سرمایه شامل سرمایه های فیزیکی و مالی.
2. **عوامل (پیش نیازهای) غیراقتصادی،** شامل عواملی است که تصمیمات و رفتارهای افراد (از جمله تصمیمات و رفتارهای اقتصادی) را شکل می دهد. این عوامل عبارتند از: قوانین ، فرهنگ، سنت، تحولات تاریخی، اقلیم و....می شوند.

آنچه در شرایط فعلی کشور جاری است و عامل بروز مشکلات عمیق و ریشه داری برای معیشت و رفاه اقتصادی مردم شده است، به دلیل فقدان پیش نیازهای اقتصادی نیست زیرا کشور ایران از منابع خدادادی فراوان و بعضاً کم نظیری برخودار بوده و هست که تکرار آن ها ضرورت ندارد. به جز نفت که از 1287 هجری شمسی در کشور (مسجدسلیمان) کشف شده و روز به روز نقش پررنگ تری در اقتصاد کشور پیدا کرده، منابع متعدد و ارزشمند دیگری در جغرافیای گسترده ی کشور وجود دارند که بالقوه قادر به رانش کشور به یک اقتصاد پویا و پیشرفته هستند. به علاوه وجود انبوه نیروهای جوان، تحصیلکرده، وطن دوست ، انقلاب و با انگیزه، در کنار سرمایه های فیزیکی و مالی فراوانی که به یمن فروش نفت و سرمایه گذاری های زیربنائی پیش و پس از انقلاب، تأمین پیش نیازهای (عوامل) اقتصادی در کشور را تضمین کرده است. بنابراین می توان گفت که ناکامی های اقتصادی کشور طی سه دهه گذشته ی پس از جنگ، ناشی از کمبود یا نبود عوامل اقتصادی نبوده و نیست بلکه، دلیل ناکامی های اقتصادی کشور را باید در نبود پیش نیازهای غیراقتصادی جستجو کرد. در واقع، متغیرهای فعال و تأثیرگذار بر شاخص های اقتصاد در شرایط فعلی کشور، عمدتاً عوامل غیراقتصادی هستند نه اقتصادی.

با این توضیحات می توان گفت که اگر چه اغلب مشکلات فعلی کشور نمود اقتصادی دارند (رشد پائین و بعضاً منفی، بیکاری، فقر، نابرابری، تورم، کاهش سطح سرمایه گذاری های مولد و ...) اما چون ریشه هائی غیراقتصادی دارند با فرمول ها و تئوری ها و توصیه های صرفاً اقتصادی قابل حل نمی باشند. به همین دلیل در سه دهه ی گذشته، تقریباً اغلب قریب به اتفاق فرمول و تئوری های اقتصادی که اقتصاددانان بلد بوده اند، توصیه و در بسیاری موارد در کشور تجربه و اجرا شده است و حاصل آن شرایط فعلی است. در واقع در نبود عوامل یا پیش نیازهای غیراقتصادی، نتایج به کارگیری فرمول های صرفاً اقتصادی هم کم دامنه و هم کوتاه مدت و موقت بوده است. همین کج بینی در برخورد با مشکلات اقتصادی باعث شده تا در سه دهه ی گذشته نه تنها جریان پیشرفت و رفاه اقتصادی کشور بر ریلی پایدار قرار نگیرد، بلکه موجب فرصت سوزی و اتلاف منابع انسانی، مالی، فیزیکی و طبیعی فراوانی در کشور شده است. لازم به ذکر است که ناکامی های نسخه های صرفاً اقتصادی الزاماً غلط بودن یا ناسازگار بودن این فرمول ها نبوده و نیست بلکه، این تئوری ها و فرمول ها زمانی اثربخش خواهند بود که پیش نیازهای غیراقتصادی لازم برای پیشرفت اقتصادی وجود داشته باشند. وجود پیش نیازهای غیراقتصادی، منجر به ایجاد بسترهای و ساختارهای لازم برای تأثیرگذاری فرمول های اقتصادی خواهند شد.

با این وصف، در صورت توجه به ضرورت اصلاح ساختارهای غیرتولیدی و غیرتوسعه ای موجود، می توان نیل به افزایش تولید یا “جهش تولید” را در یک برنامه میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی کرد تا فرصت تغییرات و اصلاحات ساختاری لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... فراهم گردد. اگر این باور (ضرورت اصلاح پیش نیازهای غیراقتصادی) در تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور ایجاد شود، نقطه آغازین حرکت به سوی توسعه ای پایدار که “جهش تولید” و رفاه اقتصادی برای همه مردم جزئی از آن است، خواهد بود.

ما برخلاف نظر وزیر محترم اقتصاد که معتقد است برای راه اندازی نهضت “جهش تولید” نیاز به هزار هزار میلیارد تومان وجود دارد در قدم نخست بر این اعتقادیم که اگر 70 درصد ظرفیت تولیدی کشور ما که هم اکنون در حوزه صنعت بلا استفاده باقی مانده است را فعال و موانع را از پیش پای آنها برداریم قادر خواهیم به این “جهش تولید” در کوتاه مدت دست پیدا کنیم. طبق آمار موجود تنها نزدیک به 35 درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی در بخش صنعت و به خصوص در صنایع کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گرفته اند، به نظر می رسد ما در حوزه نظامی در لبه بازدارندگی قرار داریم ولی برخی از کارشناسان به شوخی می گویند ما در اقتصاد در لبه پرتگاه قرار گرفتیم این دو لبه ، دو لبه متفاوت هستند و قرار گرفتن در هر یک از این دو موقعیت، بسته به نوع مدیریت کردن در صحنه اجرای آنها دارد (اشاره به مدیریت جهادی)

اما شعار سال در شرایط جنگ اقتصادی می تواند حامل یک پیام مهم هم باشد زیرا جنگ اقتصادی همانند یک جنگ نظامی است و باید همه ارکان جامعه درگیر آن شوند. و اگر بپذیریم مهمترین سلاح ما در مقابل دشمن “جهش تولید” است همه ارکان نظام باید به طور جدی به آن ورود کنند آنوقت نیاز به یک فرماندهی واحد و مبتنی بر نظرات تخصصی نخبگانی و با مشارکت همه ارکان تصمیم‏گیر و تصمیم ساز حاکمیت ضروری به نظر میرسد. اما نقش تقنین به همان اندازه نقش اجرا در تحقق شعار سال بسیار مهم و اثر گذار است که در فاز اول این مدل، به نقش مجلس شورای اسلامی در “جهش تولید” می پردازیم :

**نقش مجلس شورای اسلامی در”جهش تولید” :**

بر همگان روشن است که کشورمان با بیش از دوازده هزار قانون و بیش از 17 هزار آیین نامه و 288 هزار بند و تبصره در مقام نخست دنیا قرار دارد به گونه ای که این همه قانون برای نظام تولید ما به مثابه یک میدان مین تلقی می شود. شاید هنر اصلی نمایندگان مجلس تصویب قانون نباشد تصویب قانون آخرین راه حل به نظر می رسد زیرا راهکارهای زیادی برای نظم دادن به امور اجرایی کشور وجود دارد که مجلس از آنها غافل شده است . بنابراین تعدد و تکثر قوانین در کنار اجرای نامناسب برخی از آنها باعث تشدید مشکلات در نظام تولید شده است.

یکی دیگر از مشکلات اصلی کشور در این حوزه وجود حفره های در قوانین و مقررات است به عبارت دیگر قوانین کشور بایکدیگر هم پوشانی ندارد و این محملی برای تولد فساد خواهد بود که مفسدین اقتصادی به راحتی از لابلای این قوانین و از داخل این حفره ها عبور می کنند.

در مرحله اول دولت باید این قوانین دست و پاگیری که بر سر راه تولید است را برای تنقیح به مجلس معرفی نماید و اگر دولت معرفی نکرد خود نمایندگان با نظارت موثری که‌ در اجرای قوانین دارند این قوانین را در قالب طرح به صحن علنی مجلس بیاورند. متاسفانه قراردادی هم در زمان گذشته بین مجلس شورای اسلامی با سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تنقیح قوانین منعقد شده است ولیکن تا کنون راه به جایی نبرده است. به نظر می رسد نباید تنقیح قوانین را بصورت کامل به دولت سپرد زیرا دولت از وضعیت موجود خرسند هم هست زیرا کارهای را که تمایل به انجام آن ندارد مستند به یک قانون میکند و برعکس کارهای را که تمایل به انجام آن دارد به قانون دیگر.

بحث ضمانت اجرایی که برای حسن اجرای قوانین باید به آن اهمیت زیادی داده شود. یکی از زمینه های بروز فساد، ضعف در حاکمیت قوانین است یعنی قانون ممکن است در جاهای مختلف و برای افراد مختلف یکسان به اجرا درنیاید. ابزارهای نظارتی مجلس متاسفانه اثرگذار نیست. اینکه تحقیق و تفحصی صورت بگیرد و نتایج آن به قوه قضاییه ارسال شود و قاضی بعد از مدتی بگوید که تخلفی صورت نگرفته نشان از آن دارد که ما از این ابزارها و اهرم‌ها نظارتی یا درست استفاده نکردیم یا کارکردهای این ابزارها را به درستی تعریف و تبیین نکرده ایم. بنابراین اگر فقط به قانونگذاری بسنده کنیم و بحث های نظارتی را دنبال نکنیم نباید منتظر اتفاق خاصی در کشور باشیم.

یکی دیگر از مشکلاتی که در عرصه قوانین و مقررات وجود دارد، تدوین آیین‌نامه‌ها است . آیین‌نامه ها اولا در وقت خودش به تصویب نمی‌ رسد، ثانیا برخی از این آیین نامه ها بر خلاف مسیر خود قانون نوشته می شود که مشکلات را مضاعتر می کند. به نظر می رسد تاسیس یک نهاد "آیین نامه نویسی" بدلیل اهمیت فوق العاده زیاد آن در کشور بدلیل کم کاری در هر دو قوه ضروری به نظر می رسد. تا قوانین بتوانند به مرحله اجرا و اهداف نهایی خود نزدیک شوند.

همان طوری که هماهنگی در قوه مجریه جزء حلقه مفقودهای کشور است در قوه مقننه این عدم هماهنگی هم بچشم می خورد یعنی اگر بتوان هماهنگی بین کمیسیون های مختلف مجلس را در خصوص یک قانون ایجاد نمود قطعا می تواند خروجی قوانین کشور را اثرگذار تر نمود. هر چند که مرکز پژوهش های مجلس می تواند در این زمینه نقش بی بدیلی ایفا نماید.

کمیسیون های 15 گانه مجلس به همراه دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها برای شناسایی شاخص ها به منظور جانمای آنها در مدل کلان مورد بررسی قرار گرفته است و در گام دوم با تطبیق عملکرد آنها با این شاخص ها به راحتی می توان سهم هریک از آنها را در تحقق شعارهای سال اندازه گیری نمود.

**بررسی نقش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر فریدون عباسی ، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس های نمایندگان مجلس\5d600efe-b145-48df-9809-1fd9f7320a23.jpg |
| آقای دکتر حسن مرادی ، نماینده ادوار (ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی) و استاد حقوق بین الملل | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس های نمایندگان مجلس\68031305-0fcf-4db6-bb4f-a7f50a0b755b.jpg |
| آقای دکتر محسن عسگری ، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس ها اساتید دانشگاه\221212322(d).jpg |
| آقای احمد مرادی ، نایب رئیس کمیسوین انرژی مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\i22222ndex.jpg |
| آقای مهندس رضا شکوهی ، کارشناس حوزه انرژی | **C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس ها اساتید دانشگاه\ind212111111ex.jpg** |

1. در هفت سال گذشته فقط در منطقه غرب کارون، ۲۱۶ حلقه چاه با سرمایه‌گذاری ۶.۲ میلیارد دلار حفر شده است. بر اساس گزارش موسسه مکنزی "شرکت ملی نفت ایران" در سال 2019 یعنی پارسال با کشف 4.973 میلیارد بشکه جایگاه نخست را در بین شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا به خود اختصاص داده است این رقم معادل 24 درصد از مجموع حجم هیدروکربنی کشف شده دنیا طی سال 2019 است.
2. کشف میدان ارم با ذخیره قابل برداشت معادل ۲٫۷ میلیارد بشکه معادل ۱۳ درصد از گاز کشف شده در جهان و میدان نام‌آوران با ذخیره قابل برداشت ۲٫۲ میلیارد بشکه معادل ۱۰٫۵ درصد از کل نفت کشف شده در جهان به ترتیب در جایگاه‌های اول و سوم "اکتشافات بزرگ صورت گرفته در جهان" طی سال ۲۰۱۹ میلادی را به خود اختصاص داده‌اند
3. تنها 5/14 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و فراورده های نفتي به شرکت نفت بازمي گردد و شرکت همه هزینه های جاری و استهلاک خود را از این محل پرداخت ميکند. تحریم ها و کاهش فروش نفت باعث شده است در حال حاضر شرکت ملي نفت ایران حدود 34 میلیارد دلار به بانک مرکزی جمهوری اسلامي ایران و بانکهای تجاری بابت تسهیلات دریافتي، مبلغ 5/2 میلیارد یورو و مبلغ 109 هزار میلیارد ریال به ترتیب بابت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالي بدهکار باشد.
4. بیش از 70 درصد منابع مورد نیاز در بخش بالادستي صنعت نفت از طریق سرمایه گذاری خارجي جذب و تأمین مي شود که این رقم در سال های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است.
5. با توجه به پیچیدگي های طبیعي مخازن نفت در ایران، تولید آن از مخازني که در نیمه دوم عمر خود قرار دارند به فناوری پیچیده تر و هزینه بیشتر و به تبع سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد. با این توضیح ميتوان ادعا کرد که دوران تولید نفت ارزان در ایران به پایان رسیده است.
6. می توان امیدوار بود تا پایان سال جاری مشکلات 106 هزار نفر نیروهای پیمانکاری، 34 هزار نفر نیروهای قرارداد کار موقت و 4هزار نفر نیروهای رسمی و پیمانی وزارت نفت از حیث تبدیل وضعیت، حقوق و دستمزد، بیمه تکمیلی، آموزش و طرح طبقه‌بندی مشاغل در وزارت نفت در سراسر کشور مرتفع شود.
7. شرکت ملي گاز ایران یکي از 10 شرکت بزرگ فعال در عرصه گاز در خاورمیانه و یکي از چهار شرکت اصلي وزارت نفت با سابقه بیش از 54 سال است که وظیفه تأمین بیش از 74 درصد از سوخت مورد نیاز کشور را برعهده دارد . هم اکنون ۹۵ درصد مردم ایران از نعمت گاز استفاده می‌کنند، امروز در غرب کشور گاز را به ترکیه و عراق صادر می‌کنیم و قادر هستیم این سوخت پاک را به کشورهای شرقی هم صادر کنیم و همسو با این موارد، خط لوله گاز تا مرز پاکستان هم کشیده شده است . مجموع تولید گاز کشور از رقم روزانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب اکنون به نزدیک ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب رسیده‌ است.
8. صادرات گاز با صادرات نفت فرق می کند ما در صادرات گاز متکی به خط لوله هستیم. کشور قطر ناوگانی از ال ان جی راه انداخته است برای صادرات. ما بدلیل محدودیت های زیاد قادر نیستیم گاز را به کشور های دنیا صادر کنیم بنابراین محکوم به مصرف داخلی گاز هستیم .ما در مورد ال پی جی اساسا قصور داشتیم در حالیکه تقاضای صادرات خیلی خوبی در این زمینه وجود داشت .
9. شبکه گازرسانی ایران در دنیا بی‌نظیر است، ۱۷ هزار روستا در دولت یازدهم و دوازدهم به شبکه گاز سراسری متصل شده‌اند و مجموع شمار روستاهای بهره‌ مند از نعمت گاز از ۱۴ هزار به ۳۱ هزار رسیده است و سوخت ۸۹ نیروگاه کشور با گاز تأمین می‌شود. و اخیرا هم خطوط لوله انتقال گاز ششم و نهم سراسری، ‌ با سرمایه‌گذاری ۴.۷ میلیارد یورو با حضور رئیس جمهوری به صورت ویدئو کنفرانس به بهره‌برداری رسید.
10. با توجه به اینکه اوپیک گازی پیشنهاد مقام معظم رهبری بوده است ولی ما در عمل نتوانستم از این فرصت تاریخی استفاده کنیم و صادرات گازمان را بهبود ببخشیم. هم اکنون ما فقط یک درصد از صادرات گاز دنیا را در اختیار داریم درحالی که ما جزء سومین تولید کننده گاز دنیا هستیم. یکی از دلائل عدم صادرات گار حجم بالای مصرف داخلی است.
11. در زمستان روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز در منازل مصرف می‌شود، یا در اختیار مصارف عمومی قرار می‌گیرد که معادل ۵ میلیون بشکه نفت خام است و در شرایط عادی (غیر زمستان) نیز گازی معادل ۲ میلیون بشکه نفت خام در اختیار مردم قرار می‌دهیم که این مهم نشان می‌دهد گاز اهمیت ویژه‌ای برای اداره کشور دارد. ما این حجم گازی که در کشور تولید می‌شود و حالا به بیش از یک میلیارد متر مکعب در روز رسیده اگر به مقاصد مصرف در داخل و خارج از کشور منتقل نشود، ‌ در مبدا تولید حبس خواهد شد. اما فاصله زیادی بین مراکز اصلی تولید گاز در جنوب با مقاصد مصرف در مرکز و شرق و غرب و شمال وجود دارد، بنابراین برای انتقال ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز به یک خط لوله ۵۶ اینچ و چندین ایستگاه تقویت فشار نیاز داریم که برای هر خط هزینه بین ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار نیاز است. هر ایستگاه نیز هزینه ۷۵ میلیون یورویی نیاز دارد . وقتی می‌خواهیم ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز را از عسلویه به سایر نقاط کشور منتقل کنیم، به بیش از ۶ خط لوله و ده‌ها ایستگاه تقویت فشار نیاز داریم. جمع سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها ۳.۱ میلیارد یورو است که ۱.۱ میلیارد یورو آن توسط بخش خصوصی انجام شده است.
12. وزارت نیرو و وزارت نفت عملا در سال جهش تولید خیلی موفق عمل کردند ما تا دولت آقای روحانی 14 هزار روستا را گاز کشی کردیم در حالی که در دولت ایشون ما 17 هزار روستا را گاز کشی کردیم. میزان تولید گاز از 600 میلیون متر مکعب به یک میلیارد متر مکعب گاز رسیده است
13. 74 میلیارد دلار انرژی داخل کشورمان مصرف می شود. در صورت عدم حرکت در مسیر انرژی های نو در آینده ما چگونه باید این انرژی های را برای مردم تامین کنیم. ما باید مشخص کنیم چه نوع انرژی برای تحقق جهش تولید (شعار سال ) نیاز داریم.
14. جهان رفته به سمتی که انرژی های نو را جایگزین انرژی های فسیلی بکند در دهه بعد ما را بدلیل تولید آلاینده گازهای گل خانه ای مانند هسته ای تحریم می کنند. ما همین الان جز ده کشور آلاینده جهان هستیم.
15. بستن بند ناف انرژی کشور به گاز استراتژی درستی نبود. غرب تجربه ای که در خصوص نفت خاورمیانه داشت از آن درس گرفته و حاضر نیست آنرا دوبار با گاز تکرار کند. برای استخراج نفتی که ممکن است در بیست سال دیگر هیج مشتری خارجی نداشته باشد باید از گاز برای استخراج نفت استفاده کرد. ما بجای این که با گاز برق تولید کنیم باید با خورشید برق تولید کنیم.
16. الان روی قبض برق 10 درصد عوارض گرفتند و قرار بوده صرف سرمایه گذاری در انرژی های پاک شود ولی عملا هیچ اتفاقی نیافتاده است.
17. ما 320 روز آفتاب تابان بین 6 تا 8 ساعت داریم که در دنیا بی نظیر است ما در سیستان 120 روز بادهای سیستان را داریم که خیلی ازکشورها بدنیال 10 روز آن هستند. می توانیم از این انرژی ها استفاده کنیم. ایالت تگزاس که روزی بزرگترین تولید کننده نفت جهان بوده امروز پیشرو ترین ایالت در تولید انرژی های پاک است . تمام برق یکی از شهرآن ایالت را فقط از 7 مزرعه از طریق انرژی های نو بدست می آورند
18. ما باید هرچی از نفت درمی آوریم به موزارت فروش آن صرف سرمایه گذاری برای متنوع سازی انرژی ها در ایران بکنیم. ما دچار بحران اقلیمی خواهیم شد.
19. سال ۹۹ برای ایران، ‌ سال طلایی صنعت پتروشیمی است زیرا در این سال عمده طرح‌های پتروشیمی در کشور افتتاح می‌شود و تولید تا پایان سال ۲۵ میلیون تن بالا خواهد رفت. البته این جهش تا ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد داشت و در نهایت ظرفیت تولید پتروشیمی ایران به ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد. رئیس‌جمهوری نیز در این زمینه گفته است که دولت آینده وقتی کار خود را آغاز می‌کند که پتروشیمی از ۵۶ میلیون تن به ۱۰۰ میلیون تن و از ۱۱ میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. در دوران تحریم فروش و صادرات نفت خام ایران با مشکلات جدی مواجه است اما صادرات فراورده با چنین محدودیتي روبه رو نیست و فراورش نفت خام و میعانات گـازی و تبـدیل آن به زنجیره متنوعي از فراورده های پالایشي و پتروشیمی موجب مي شود که صادرات بخش زیادی از فراورده ها از طریق خودروهای سنگین، خط لوله و نهایتاً محموله های کوچک کشتي به کشـورهای همسـایه صـورت گیرد. ازطرف دیگر هدایت نقـدینگي کشـور بـه سـمت تولیـد در بخش های جذاب موجب مي شود اولا این نقدینگي از بازار سـکه و ارز بـه سـمت سرمایه گذاری در تولید کشور روانه شود و ثانیاً سوق دادن سرمایه مردمي به سمت اشتغال را به دنبال دارد.
20. قانون هدفمند کردن یارانه ها به اهداف مورد نظر خود که عادلانه کردن نظام توزیع یارانه ها، افزایش کارایي اقتصادی، آثار رفاهي بیشتر پرداخت نقدی نسبت به کاهش قیمت کالاها، کاهش زمینه قاچاق به ویژه سوخت، کاهش هزینه های دولت، شفافیت پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیط زیست بوده است دست نیافته است.
21. ما در خرید تضمیني برق براساس نرخ های تعیین شده توسط شورای اقتصاد موفق نبوده ایم.
22. با توجه به مشکلات بسیار زیاد قانون فعلی صنعت برق پیشنهاد ميشود که کارگروهي مشترك میان مجلس شورای اسلامي و دولت تشکیل شود و در آن اولا نسبت به تعیین نقصان های قانون سازمان برق ایران در پاسخگویي به نیازهای تقنیني صنعت برق اهتمام ورزیده شود؛ ثانیاً چشم انداز صنعت برق با توجه به عوامل داخلي و بین المللي بررسي شود و چالشها، فرصتها، تهدیدها و مزیتهای صنعت برق ترسیم شود؛ ثالثاً ضمن بررسي تجربیات سایر کشور در تدوین قانون صنعت برق و وضعیت فعلي و آتي صنعت برق، خلاهای موضوعي که نیاز به اقدام تقنیني دارند تعیین شود و درنهایت نسبت به تهیه احکام قانوني مبادرت گردد
23. تنها ۵۰ درصد کاربرد انرژی هسته‌ای را مسائل همانند سوخت و نیروگاه هسته‌ای تشکیل می‌دهد، مابقی کاربردهای این انرژی در حوزه بهداشت و درمان، صنعت، کشاورزی، حفظ محیط زیست، امنیت غذایی است. و همچنین یکی از دیگر کاربردهای انرژی هسته در تولید رادیو داروها و درمان انواع سرطان‌ها است، استریل کردن و میکروب زدایی اقلام بهداشتی اعم از ماسک، دستکش و گان و همچنین فرایند میکروب زدایی مواد غذایی و طولانی کردن زمان فساد مواد غذایی از دیگر کاربردهای فناوری هسته‌ای است. که باید به سرعت مورد توجه قرار بگیرد.
24. میزان غنی سازی در سازمان انرژی اتمی به میزان قبل از برجام رسیده است یعنی 11000 سو. تنوع سانترفیزوهای ما از 5 نوع به 15 نوع رسید. ولی سانترفیژوهای مدل بالا ی عملا از نوع تحقیقاتی است نه تولیدی. دولت دارد با این شماره های این سانترفیزوها یک فرار به جلو می کند.
25. ما در مجلس هفتم مصوب کردیم 20 نیروگاه اتمی تاسیس کنیم باید بررسی کنیم واقعا چه کاری صورت گرفته است . تنها کسی که در این کشور نسبت به تولید برق هسته ای برای رفاه مردم اهتمام دارد شخص مقام معظم رهبری است. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی فکر می کند ساخت راکتور هسته ای با 7 میلیارد تومان کفایت می کند انگار قرار بوده است که آقایان بروند و یک ساختمان در تهران خریداری کنند.
26. طبق بررسي های انجام شده، مجموع یارانه پنهان بخش انرژی و آب در سال 1397 بالغ بر 24/49 میلیارد دلا بوده است. میزان بدهي های حسابرسي شده صنعت برق تا پایان سال 1396 حدود 32 هزار میلیارد تومان برآورد شده است شایان ذکر است هدف اصلي قانون که افزایش قیمت حامل های انرژی و به تبع آن کاهش مصرف و افزایش توجه به موضوع هایي نظیر افزایش کارایي انرژی است، مغفول مانده است. در بخش مصرف حامل های انرژی، به عنوان نمونه، مصرف بنزین از حدود 55 میلیون لیتر در سال 1390 به دلیل ثابت ماندن قیمت بنزین طي سالیان متوالي به بیش از 78 میلیون لیتر در سال 1396 رسیده است. درخصوص برق نیز ثابت ماندن قیمت (یا افزایش ناچیز آن) باعث شده مصرف برق از حدود 184 میلیارد کیلووات ساعت در سال 1390 به 265 میلیارد کیلووات ساعت در سال 1396 افزایش یابد . طبق قانون، دولت اجازه داشت خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون هدفمندی یارانه ها را به صورت 50 درصد برای کمک به خانوارها، 30 درصد برای کمک به تولید و 20 درصد برای جبران هزینه های دولت مصرف کند. اما این ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه ها در هیچیک از سال های اجرای قانون مذکور رعایت نشده است.
27. اختصاص یارانه به همه دهک های جامعه باعث شده دولت نتواند یارانه بخش تولید را بپردازد و لذا بهینه سازی مصرف انرژی که از اهداف اولیه و اصلي این قانون بود محقق نشد.
28. ساختارهاي تولیدی اقتصاد ایران که امروز کشوری غیرصنعتي محسوب مي شود، مبتني بر همان فناوری های کهنه است چرا که اصلاح ساختارهای تولید نیازمند استفاده از فناوریهای نو است. فناوریهای نو نیازمند به یک سرمایه گذاری عظیم است که با وضع موجود قیمت های انرژی در ایران بسیاری از سرمایه گذاری ها برای کاهش مصرف انرژی و همچنین افزایش کیفیت کالا اقتصادی صورت نمی گیرد.
29. نتایج اولیه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نشان مي دهد که کاهش مصرف، درنتیجه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در ماه های اولیه اجرای این قانون به خوبي مشهود بود ولي به مرور زمان به خصوص در این اواخر که قیمت ارز به شدت افزایش یافت، صرفه جویي هم دچار فراموشي شد.
30. در سازمان هدفمند کردن یارانه ها اتفاقات عجیبی افتاده است ما 31 هزار میلیارد تومان به مردم یارانه می دهیم در حالیکه 110 هزار میلیارد تومان از مردم بابت افزایش قیمت حاملان انرژی دریافت می کنیم. این مابه التفاوت کجا می رود .با توجه به این که 30 درصد از این منابع طبق قانون باید صرف بهینه سازی شرکتهای تولیدی شود که این مهم در زمره پیگیر یهای کمیسیون انرژی است. راندمان نیروگاه های ما زیر 40 درصد است.متاسفانه پول لازم در اخیتار وزارت نیرو گذاشته نمی شود تا این اصلاحات صورت بپذیرد. فرسودگی شبکه اب رسانی باعث هدر رفت منابع آبی ما می شود.
31. ما کشور را بدلیل موازی کاری ها گران اداره می کنیم امور شرکت ملی پتروشیمی که وابسته به وزارت نفت است زیر نظر کمیسیون انرژی واقع شده در حالیکه صنایع پایین دستی آن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد.
32. با ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت تحت عنوان وزارت انرژی که در دستور کار این کمیسیون است به نظر می رسد که ما برای پیدا کردن یک ابر مرد برای وزیر شدن در این وزارتخانه معظم با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

**بررسی نقش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای علیرضا محجوب نماینده شش دوره مجلس و دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس های نمایندگان مجلس\in323dex.jpg |
| آقای دکتر علی بابایی ، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس های نمایندگان مجلس\ind323ex.jpg |
| آقای دکتر سید احمد خادم ، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران |  |
| آقای دکتر ولی اسماعیلی ، عضو هئیت ریسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\6666666.jpg |
| آقای دکتر راغفر ، اقتصاددان پژوهشگر فقر و عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس ها اساتید دانشگاه\in123dex.jpg |

1. ریشه 100 شورش اخیر را که از سال 72 بررسی می کنیم متوجه می شویم که علت العلل آنها مشکلات اقتصادی و معشیت مردم است . اگر لشگر فقر پا به میدان بگذارد مهار کردن آن مشکل خواهد بود بنابراین پیشگیری در این خصوص مهمتر از درمان است.فقر محصول طبیعی نیست فقر محصول سیاستگذاری های نادرست و غلط اجتماعی است.
2. نصف مردم جهان فقیرند در امریکا 46 میلیون نفر کالا برگ الکترونیکی به مبلغ ماهانه 133 دلار دریافت می کنند. در کشور ما 90 درصد روستاییان فقیرند.40 درصد مردم ما زیر خط فقر قرار دارند .ما منابع عظیم یارانه پرداخت می کنیم ولی ضریب جینی ما بجای کوچک شدن بزرگ می شود . زیرا نمی شود با پول پاشی با فقر مبارزه کرد .نگاه سیاستمداران ما به فقر نگاه غلطی است . فقر را فقط با توانمد کردن مردم می توان ریشه کن کرد.
3. ما جز 17 امین کشور ثروتمند دنیا هستیم ولی چه فایده دارد که سیاستمداران ما قادر نیستند این منابع عظیم را به ثروت تبدیل کنند. وقتی ما یارانه می دهیم و حالا می خواهیم به هر ایرانی 100 هزار تومان پرداخت کنیم عملا از ان طرف دولت را وادار می کنیم برای تامین این منابع دستش را به جیب مردم فرو کرده و نرخ ارز را بالا ببرد. افزایش نرخ ارز به معنی صدور کارت دعوت برای شورش های اجتماعی است .
4. کسانی که داخل سیستم بودند و دسترسی به سیستم بانکی داشتند و توانستند با وام گرفتن ارز بخرند و با قیمت های بالا بفروشند باعث شدند که وضعبت تورمی را در کشور ایجاد کنند و عملا این اقدام آنها موجب گسترش فقر و باعث فروریزی طبقه متوسط به طبقه پایینترگردید . طبقات پایینتر کارتن خواب شدن و برخی از مردم برای امرار معاش اعضای بدنشان را بفروشند و در مقابل کسانی در پنت هاوس ها سکنی گزینند که در طول تاریخ معاصر ایران این نوع اشرافیت بی نظیر بوده است.
5. یک عده ای جهت ضربه زدن به انقلاب وارد عرصه اقتصاد شدند و با گزاره های نادرست ذهن مسولان ما را به انحراف کشاندند.نفوذ اقتصادی روشن ، واضح و مبرهن است.هنور متولی فقر در کشور ما روشن نیست بر عهده چه دستگاهی است.
6. اگر در مجلس سیاستگذاری غلط صورت بگیرد و آن سیاست غلط تبدیل به قانون شود چه دستگاهی جلوی این انحراف را می گیرد. شورای نگهبان فقط قانون را با قانون اساسی و شرع مقدس انطباق می دهد ولی اگر این قانون از اساس دچار مشکل بود چه دستگاهی می توان جلوی آن را از همان ابتدا بگیرد.
7. در مجلس یازدهم خروجی های خیلی خوبی در بحث فقر زدایی صورت دادیم ما 62 میلیون نفر را از بانک اطلاعات ایرانیان استخراج کردیم و به آنها در شرایط کرونا یارانه پرداخت کردیم.
8. ما وقتی در کشور راجع به کمبود سرمایه صحبت می کنیم همواره توجه ما به کمبود سرمایه های فیزیکی جلب می شود درحالیکه سرمایه های اجتماعی ما نیز بسیار مهم است که هم اکنون دچار فرسایش جدی شده است . ناکارآمدی و فساد دو عامل مهم کاهش سرمایه های اجتماعی است.
9. ما با یک حجم زیادی از بیکاری مواجه شدیم بیکاری در کل کشور 12 درصد است بیکاری جوانان 28 درصد و بیکاری در بین تحصیلکردها 18 درصد است . با پول پاشی نمی شود در کشور اشتغال ایجاد کرد .خیلی ها با وام های که گرفتن سوله ایجاد کردند ولی بعدها همان سوله ها را فروختند و به ثروت های زیادی دست پیدا کردند.
10. بیکاری نیازمند ارزیابی مجدد در ایران است چرخه موالید در کشور از سال 90 تغییر کرده است .چرا کسی سر کار نمی رود آیا اشتغال نیست. نه خیر اشتغال هست علی رغم حقوق و بیمه ای که وجود دارد ولی کسی حاضر نیست سرکار برود.زیرا افراد بالای دیپلم در کشور به وفور وجود دارد ولی نیاز عمده کشور به افراد زیر دیپلم است.
11. قانون رفع موانع تولید از جمله چهار قانون اصلی راه اندازی نظام تولید است در ماده 41 این قانون به اصلاح قانون کار اشاره شده است قانون کاری که در بسیاری از کشورها در ردیف قانون اساسی تلقی می شود و در کشورما معشیت 11 میلیون نفر از شاغلین کشور به این قانون ارتباط پیدا می کند . اجرای قانون رفع موانع تولید که مورد نیاز کشور است حساسیتی برای کارگران ایجاد می کند ولی ما (خانه کارگر) حاضریم برای عبور از جنگ اقتصادی در این زمینه با شرکای اجتماعی گفتگو کنیم.
12. 35 سال پیش اولین منطقه آزاد را در کشور راه اندازی کردیم و این مناطق را از شمول قانون کار خارج کردیم ولی آنها بجای تولید کننده تبدیل شدن به سکوی واردات کالا و از تولید در آنجا تا کنون خبری نیست . بنابراین آدرس غلط می دهند که قانون کار مشکل تولید به شمار می رود . چرا امروز پلاستیک نان از خود نان در نانوایی ها گرانتر است.
13. سه جانبه گرایی یعنی کارگر ، کارفرما و دولت که شرکای اجتماعی محسوب می شود در خصوص مسائل کارگری با همدیگر گفتگو کنند.ولی در کشور ما دولت خودش کارفرمای بزرگ است بنابرای حاصل گفتگو دو به یک خواهد بود. ولی در قانون رفع موانع تولید ما گفتگوی سه جانبه را پیش بینی کرده بودیم و پای آن تعهد هم خواهیم ماند (خانه کارگر)
14. مشوق ها همه به صورت یکطرفه متوجه کارفرماست صنعت خودرو در سال 4 بار مجوز افزایش قیمت داده است. ولی خانواده های کارگران که آنها هم یک بنگاه اقتصادی محسوب می شوند حداقل نباید حقوقشان دو بار در سال افزایش پیدا کند؟!
15. دستمزد کارگران فقط 5.57 درصد از قیمت تمام شده کالا را تشکیل می دهد که وزارت کار در سال 94 منتشر کرده است در سال های بعد این نسبت هم کاهش پیدا کرده است بنابراین افزایش حقوق کارگران به اندازه ای نیست که از ظرفیت فضای کسب و کار کشور خارج باشد.
16. چرا ما اساسا اجازه می دهیم تورم در کشور ایجاد شود و سپس می خواهیم حقوق کارگران را افزایش دهیم تا قدرت خرید آنها را ترمیم کرده باشیم.
17. قانون مدیریت خدمات کشوری به اندازه قانون کار مهم است . نظام اداری کشور معیوب است این عیب به قبل از انقلاب هم بر می گردد شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد که من از عهده همه چیز در این کشور برآمد الا نظام اداری . نظام اداری مانند اژدهای هفت سری می ماند که تمام منابع را می بلعد ولی هیچی پس نمی دهد (بهره وری). بعد از انقلاب هم نخبگان قانون اساسی به نظام اداری توجه ویژه کردند ولی هیچ مدلی مفهمومی برای اجرای اصل 3 قانون اساسی یعنی ایجاد نظام اداری صحیح پیش بینی نکردیم.

**بررسی نقش کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر عباس مقتدایی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس های نمایندگان مجلس\5753d4a2-1ea1-4fba-9f0f-3dfaa9f36c57.jpg |
| آقای دکتر غلام رضا قربانی مقدم ، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیستم ها | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس ها اساتید دانشگاه\D1737577T14970942(web)(d).jpg |

1. ايجاد نارضايتي داخلي با اهرم در تنگنا قرار دادن معيشت مردم و تزريق نااميدی به آينده كشور، در دستور كار معماران تحريم ايران قرار گرفته است. کشورمان اخیرا با چالشهای داخلي و خارجي زيادی مواجه شده است. ازجمله اين چالش ها مي توان به افزايش جرم و جنايت، افزايش اعتراضات و ناآرامي ها، قاچاق كالا، ارز و مواد مخدر، فعاليت گروههای تروريستي و معاند اشاره كرد. همچنين كانونهای اغتشاشات از كالبد كلان شهرها به مناطق حاشيه نشين كه درصد اقشار آسيب پذير اقتصادی و فرهنگي در آنان بسيار بالاست، تغيير يافته است. ازطرفي كوتاه شدن فاصله اعتراضات و راديکالتر شدن آنها در چند سال اخير نشان ميدهد كه نگرشها نسبت به پديده اعتراضات بايد تغيير كند. فتنه های گروههای معاند و ضدانقلاب برای هدايت نارضايتي های اقتصادی به سمت نافرماني مدني، اغتشاش و درنهايت شکل گيری اعتراضات ساختارشکنانه، به صورت سازمان يافته درحال افزايش است كه اين امر ضرورت هم افزايي ظرفيت های تقنيني، نظارتي، اجرايي و قضايي را بيش از گذشته افزايش داده است.
2. مشهور است که می گویند برای براندازی حکومت یک کشور در هزاره سوم دیگر لازم به لشکرکشی نظامی است بلکه باید به پول آن کشور حمله کنید. آیا سقوط ارزش پول در سال جاری یک تهدید بالقوه امنیتی برای کشورمان محسوب نمی شود.
3. فشارهای وارده به جامعه در حال افزایش است و انباشت مشکلات در حوزه های مختلف باعث شده که تاب آوری جامعه در سطح پاييني قرار بگیرد.
4. مشکل اصلی اقتصاد کشور ما کمبود سرمایه است و سرمایه تنها به جای می رود که از امنیت و ثبات کافی برخوردار باشد. عدم ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی یکی از چالش های بزرگ امنیتی است صاحبان سرمايه، سرمايه هاي خود را در کشوري به کار خواهند انداخت که علائم و نشانه هاي امنيت اقتصادي به خوبي در آن قابل مشاهده باشد.
5. امنيت سرمايه گذاري در شرايطي به طور کامل برقرار مي شود که متغيرهاي اقتصاد کلان از قبيل نرخ رشد، نرخ بيكاري، نرخ تورم، نرخ ارز و...اثبات يا قابل پيشبيني باشند، قوانين و مقررات و رويه ها و تصميمات اجرايي باثبات، براي همه شفاف و قابل فهم و به طور سهل و مؤثري اجرا شوند و در صورت ضرورت تغيير، تغييراتشان در زمان معقولي پيش از اجرا، به اطلاع ذينفعان برسد، سلامت اداري برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعاليتهاي اقتصادي به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالكيت براي همه به طور دقيقي تعريف و تضمين شده باشد، نهادهاي قضايي و انتظامي چنان مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالكيت يا استفاده بدون اجازه از دارايي فيزيكي يا معنوي ديگران، براي کسي مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به آنها، در کمترين زمان، مال ازدسترفته خود را به همراه خسارت مربوط دريافت کنند و فرهنگ وفاي به عهد، صداقت و درستي در مراکز اقتصادي رايج باشد.
6. تنها کالای که ما از احتکار و انبار کردن آن خوشحال می شویم تولید "امنيت ملی" است اگر ما تولید امنیت ملی را یک خدمت و کالاي عمومي تلقی کنیم که بوسیله 4 وزارتخانه تحت پوشش این کمیسیون تولید می شود و اساسا تولید یک چنین کالای نایابی توسط بخش خصوصی اصلا امکان پذیر نیست. به دنبال آن امنيت اقتصادي نوعي خدمت يا کالاي عمومي است که توسط نهادهاي مالي، قضايي، انتظامي، اداري و مقررات گذار حكومتي توليد مي شود. فقدان يا کاهش آن، می تواند شهروندان را اعم از توليدکننده و مصرف کننده با انواع مخاطرات جاني، مالي و رواني مواجه سازد
7. در دنیای معاصر " امنیت" پایه و مبنای هر اقدامی در جهت توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است اگر امنیت نباشد هیچ یک از ابعاد توسعه نمی‌تواند ظهور پیدا کند . "امنیت" در ردیف نیازهای همچون هوا ،غذا، مسکن و پوشاک قرار می گیرد. پس می بایست تهدیدهای که این امنیت را هدف قرار می دهد به سرعت و در زمان خودش شناسایی شود.
8. مهمترین تهدیدهای داخلی شامل بحران مشروعیت ، بحران هویت و بحران مشارکت است
9. امنيت اقتصادي با ديگر ابعاد امنيت مانند امنيت انتظامي، امنيت قضايي و امنيت اجتماعي، امنيت در رسانه، امنيت در فضاي مجازي، امنيت داده ها، امنيت در گردشگري ارتباط علت و معلولي متقابل دارد و لازمه حصول امنيت اقتصادي، توجه جدي به سایر ابعاد امنيت است نمي توان امنيت ملي را صرفاً در امنيت اقتصادي خلاصه نمود، ولی برآيند تمامي مؤلفه هاي امنيت ملي در امنيت اقتصادي متبلور می شود
10. شرايط نامطلوب كشور در حوزه ديپلماسي اقتصادی به نحوی است كه امروز حتي در سطح منطقه كمتر كشوری يافت ميشود كه سهم ايران از بازار آن بيش از 10 درصد باشد و اين درحالي است كه وضعيت رقبای منطقه ای ما در اين حوزه به مراتب بهتر از ماست.
11. یکی از راهبردهای دیپلماسی امنیتی ایالات متحده برای مهار و بازدارندگی جمهوری اسلامی دنبال کردن سه مقوله به هم پیوسته "تغییر رفتار" ، "تضعیف نظام" و "تغییر رژیم" است سهل الوصول ترین ها راه حل برای دست یابی به این هدف " ایجاد مشکلات اقتصادی" است که حضرت اقا پاتک آن را جهش تولید می دانند آیا وقت آن نرسیده است که مانند کرونا یک ستاد ملی برای مقابله با تحریم ها و جهش تولید در کشور تشکیل بدهیم سه ویژگی آمریت ، عمومیت و ضمانت اجرایی حلقه های مفقوده اکثریت قوانین ما هستند که متاسفانه در زمان حیات خودشان به اجر نزدیک نشده اند
12. قدرت نرم چین از جنس اقتصادي است و این کشور توانسته است با اتكا به رشد اقتصادي مستمر "توسعه مسالمت آميز" و "صعود مسالمت آميز " سياست حداكثرسازي قدرت نرم را در پیش بگیرد ما هم می توانیم از این نسخه چینی استفاده کنیم.
13. نگراني اصلي ابرقدرت ها از رشد سریع چین شامل چهار حوزه نظامي، اقتصادي، ايدئولوژيك و شدت تقاضاي انرژي است و چين براي ادامه رشداقتصادي و صنعتي به بهبود روابط خود با كشورهاي داراي منابع انرژي روي آورده است قرار داد 25 ساله ما با چین در این راستا تعریف می شود.
14. سیستم مدیریتی هر کشوری می‌تواند برای نظام سیاسی آن کشور همان قدر مخرب باشد که مرزهای جغرافیای آن کشور مورد تهدید قرار می گیرد؟ فقدان این عنصر مهم تمام ارکان و تمامیت ارضی کشور را با سناریوهای تهدید آمیزی مواجه کرده است این تهدید بزرگ ولی خزنده و نامشهود داربست وحدت ملی را نشانه گرفته است.
15. به جرات ميتوان مدعي بود كه تقريباً در هيچيک از پارلمان های كشورهای قدرتمند منطقه ای و جهاني، موضوع های دفاعي، نظامي، اطلاعاتي، امنيتي و سياست خارجي در يک كميسيون قرار نمي گيرد و برای هريک از اين حوزه ها ، يک كميسيون تخصصي مجزا تعريف می شود . چرا ما به جای تفکیک به ادغام این حوزه ها در این کمیسیون امنیت ملی رو آورده ایم.

**بررسی نقش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر البرز حسینی ، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\22233333.jpg |
| آقای دکتر اسفندیار سلطانی ، رئیس انجمن انبوه سازان و رئیس کانون عالی کارفرمایان | **C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس ها اساتید دانشگاه\ind344ex.jpg** |

1. بنا به اظهارنظرهاي مدیران بخش مسکن وزارت راه و شهرسازي جمعیتی معادل 19 میلیون نفر با شرایط بدمسکنی در بافتهاي فرسوده و سکونت گاه هاي غیررسمی روبرو شده اند. و در عرض دوسال یعنی از سال 97 تا کنون این جمعیت به میزان 23 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است و تعدادی از آنها در آرامستان ها ساکن شده اند. به خاطر داشته باشیم که حاشیه نشینی ، با آسیب های اجتماعی نظیر فقر اقتصادی ، فقر فرهنگی و انواع بزهکاری ها ارتباط نزدیک دارد .
2. حاشینه نشینی را هم باید مداو کنیم و هم پیشگیری کنیم چون یکی از تهدیدهای سه گانه امنیت ملی است.
3. ما دو برابر میانگین جهانی خانه خالی داریم یعنی چیزی حدود 10 درصد یعنی از هر 10 منزل یکی از آنها خالی است به عبارت دیگر از 30 میلیون واحد مسکونی نزدیک به 2.5 تا 3 میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد. چرا باید یک بانک خصوصی بیش از 1000 واحد مسکونی خالی داشته باشد.
4. درحال حاضر میانگین سنی ناوگان عمومی جادهاي کشور در بخش کامیون و تریلر 17.5 سال است. همچنین در ناوگان ریلی هم حدود 45 سال و در مورد مینی بوس 23 سال در زمینه اتوبوس 10سال است . در بخش هوایی نیز وضعیت به مراتب بدتر است متوسط عمر ناوگان هوایی 23 سال می باشد لوکوموتیوهاي درحال گردش سن بالاي 40 سال دارند که باید به سرعت مورد توجه قرار بگیرند.
5. هم اکنون 90 درصد حمل ونقل ایران متکی به جاده است و براي حمل هر تن کیلومتر بار 35 سی سی گازوئیل مصرف میکنیم که رقم بسیار بالایی است این ضرورت هدف گذاري تغییر حمل ونقل جادهاي به سایر گونه ها حمل و نقل به ویژه ریلی را نشان میدهد در این میان باید به نبود هماهنگی هاي بین بخشی و مقررات و آیین نامه هاي دست و پاگیر نیز اشاره نمود.
6. با توجه به آمار وحشتناک تلفات جاده ای سالانه 20 هزار نفر و همچنین مصرف انرژ ی بالا در حوزه "حمل و نقل جاده ای" حرکت به سمت توسعه حمل و نقل ریلی باید هدف گذاری شود.
7. در شرایط کنونی جدال فکري و رویکردي در دو الگوي توسعه حمل ونقل شهري در شهرهاي ایران مشاهده می شود که در این میان، عملاً حمل ونقل پیاده و دوچرخه به عنوان مهمترین رکن انسان محوري شهرها فراموش شده است با عنایت به اینکه درحال حاضر فرایند بازآفرینی شهري که مفاهیمی نظیر بهسازي، بازسازي، نوسازي و توانمندسازي را در برمی گیرد باید به این نکته توجه ویژه کرد.
8. با توجه به این که امروزه شهرها از دو جنبه اهمیت یافته اند؛ نخست به عنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم و دیگري به عنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادي، منطقه اي و ملی.
9. امروز شهر های ما با مشکلاتی مانند دیرینگی و بهنگام نبودن قانون شهرداري(گذشت بیش از 6 دهه از قانون مزبور) روبرو هستند.
10. ما باید در مقابل آسیب ها اجتماعی و تهدید های طبیعی تاب آوری شهرهایمان را افزایش بدهیم.

**بررسی نقش کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر شهریاری ، رئیس کمیسون بهداشت و درمان آموزش و پزشکی مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس های نمایندگان مجلس\640dcb67-e00f-4609-b799-8a5281575b54.jpg |
| آقای دکتر پاک مهر ، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس های نمایندگان مجلس\222.jpg |
| آقای دکتر خدابخشی ، متخصص بیماری های آنکولوژی و بیماری های سرطانی | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس های نمایندگان مجلس\f240f9b4-f129-4049-ad6d-47fd95379455.jpg |
| آقای دکتر محسن بند پی ، عضو کمیسون بهداشت و درمان آموزش و پزشکی مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\55555.jpg |
| خانم دکتر شیخی ، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\4454555.jpg |
| آقای دکتر سید هادی مولانا ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی ایران | C:\Users\sajadi\Desktop\888888.jpg |
| آقای مهندس علی رضا مناقبی ، عضو هئیت رئیسه مجمع عالی وارادات | C:\Users\sajadi\Desktop\887878.jpg |
| آقای دکتر علی اصغر باقر زاده ، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\66556.jpg |
| آقای دکتر ناصر ریاحی ، رئیس اتحادیه واردت کنندگان دارو | C:\Users\sajadi\Desktop\776777.jpg |
| آقای دکتر قانعی ، رئیس سابق انسیتو پاستور و مسئول ستاد زیست فنآوری کشور | C:\Users\sajadi\Desktop\667677.jpg |

1. در کمیسیون بهداشت و درمان ما با یک تعدد قوانین روبرویم که بعضا متداخل و متضاد هم هستند. در خود وزارت بهداشت 20 قانون مختلف داریم و در کل این حوزه 33 قانون مصوب شده است که اگر بین این قوانین هم پوشانی وجود نداشته باشد و حفره های مشاهده شود مفسدین اقتصادی می توانند از همین حفره ها عبور کرده و روی سلامت مردم تجارت بکنند.
2. یکی از این قوانین، قانون جامع خدمات پرستاری است، دولت مدعی است که به دلیل کمبود منابع مالی این قانون را اجرا نمی کند.
3. یک اتفاقی در وزارت بهداشت افتاده که از چشمان مجلس و حاکمیت بدور مانده است و آن این است که نظام درمان بر نظام بهداشتی پیشی گرفته است. چون سود ، رانت ، فساد همیشه در درمان است نه در بهداشت . وقتی در بودجه امسال نگاه می کنیم این واقعیت آنجا هم مشاهده می شود یعنی از 98 میلیارد تومان بودجه وزارتخانه ، 22 درصد به بهداشت و 77 درصد به درمان اختصاص پیدا کرده است در صورت این اتفاق اگر به نظام بهداشت کشور بی مهری می شود آنوقت در موقع هجوم ویروس ها همانتد ویروس کرونا قطعا کشور غافلگیر خواهد شد.
4. ما در ردیف 10 کشور اول دنیا در تولید دارو قرار داریم کشور همسایه ما ترکیه بیش از 40 میلیارد دلار دارو وارد کرده است. ما توانایی این را پیدا کردیم که ماهانه یک میلیون کیت آزمایشگاهی تولید کنیم.
5. ما توانستیم در کشور ابزارهای تشخیصی مثل سی تی اسکن ، رادیو گرافی و ... را بسازیم. رقابتی شدید بین سازندگان این حوزه بوجود آمده است. ما دربحث تولید کیت های آزمایش دستگاه پی سی آر خود کفا شدیم. ما کیت های اولیه را قبلا به کشور وارد می کردیم ولی الان به خودکفایی رسیدم. 97 درصد داروها در کشور توسط شرکت های ایرانی تولید می شود و فقط 3 درصد از خارج وارد می کنیم. 70 درصد مواد اولیه آن 97 درصد داروها تولید داخل را هم خودمان در کشور تولید می کنیم . ما به یک کشف جدید و ثبت اختراع درحوزه داروهای ضد غفونی که جایگزین الکل شده است دست پیدا کردیم و این یک داروی بسیار ارزشمند است .
6. ما در حوزه بهداشت و درمان با یک پدیده " قاچاق معکوس" روبرو شده ایم فاصله ارز 4200 تومانی دارو و 24 هزارتومانی نرخ آزاد ارز هرکسی را وسوسه می کند که وارد قاچاق دارو شود اگر دارو را به ارز نیمایی نزدیک کنیم قیمت های دارو قطعا افزایش سرسام آوری پیدا می کند. همین الان 36 درصد هزینه در مان را ما به سبد خانه وارها تحمیل می کنیم اگر قیمت دارو آزاد شوند دیگر مردم تحمل هزینه بهداشت ودرمان را نخواهند داشت.
7. برای شکاف عظیمی که بین نرخ ارز 4200 تومانی و 24000 تومانی وجود دارد بهتر نیست ما این مابه التفاوت نرخ را به شرکت های بیمه ها پرداخت کنیم و سپس قیمت دارو ها را آزاد کنیم تا قاچاق معکوس از بین برود.
8. بهتر است موسسه پاستور و موسسه رازی بیاید از شرکت دانش بنیان واکسن ها را پیش خرید کند تا آنها منابع لازم را برای تولید واکسن بدست بیاورند. مجلس قبل با توجه به شرایط کرونای کشور متاسفانه بودجه تحقیقات و توسعه وزارت بهداشت را بجای افزایش، 25 درصد هم کاهش داد.
9. موسسه انسیتو پاستور که قدمت 95 ساله دارد در تولید واکسن دچار یک عقب ماندگی مزمن شده است. بعد از انقلاب ما از نظر تولید واکسن دچار مشکل شدیم و عقب گرد کردیم. به هیچ وجه تولید در دولت امکان پذیر نیست. بدلیل وجود قوانین دست و پا گیر و وجود دستگاه های نظارتی. رئیس انسیتو پاستور می گوید مطلقا من در این 6 سالی که ریاست این موسسه را بر عهده داشتم نتوانستم به همین دلائل یک کاری را جلو ببرم. انجام یک کار دولتی بدلیل وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر همان و تشکیل یک پرونده در دستگاه نظارتی همان. تولید در بخش دولتی با این قوانین شدنی نیست الان با شما کاری ندارند ولی وقتی بحران کرونا تمام شد دستگاه های نظارتی یقه تان را می گیرند و می گویند چرا این کار را انجام دادید وقتی به آنها می گویم کرونا بود آنها به هیچ وجه قبول نمی کنند و براساس مستندات اقدام می کنند. اصلا باید بی خیال شد که موسسات پاستور و رازی بتواند واکسن برای کشور تولید کند.
10. ما درکمیسیون وزارت بهداشت با یک پارادوکس روبرو هستیم از یک طرف می گویم باید اعضای این کمیسیون پزشک باشند تا بتوانند کار تخصص وزارت بهداشت را سامان بدهند از سوی دیگر می گوییم اگر پزشک عضو کمیسیون باشد این نگرانی وجود دارد که تعارض منافع پیش بیاید.
11. در ایران 20 درصد کسانی که تست شدند و می دانند که کرونا دارند ولی در خانه نمی مانند و وارد اجتماع می شوند. بنابراین صرف تست کرونا به تنهایی نمی تواند بیماری را کنترل کند . در کره جنوبی کسی که تستش مثبت شده بود تا 14 روز حق نداشت منزل را ترک کند و گرنه با جریمه های سنگین روبرو می شد. در بحث قرنطینه ، ما وقتی در کشورمان بین 19 تا 23 میلیون حاشیه نشین داریم و "بد مسکنی" موج می زند. چگونه می شود که قرنظینه را اجرا کرد؟ یعنی اگر در یک خانه 40 متری که 4 یا 5 نفر در آن زندگی می کنند و یک نفر آلوده می شود، چگونه قادریم او را در آن خانه قرنطینه کنیم باید بهتر است از بیمارستان های صحرایی استفاده نمود.
12. بیمارهای سرطانی پس از شیمی درمانی چون سیستم های ایمنی بدنشان ضعیف می شود مستعد دریافت کرونا خواهند بود. مقرر گردید بیمارها دسته بندی بشوند و بیمارستان ها خاصی هم شناسایی و طبقه بندی شود که به این دسته از بیماران سرویس بدهد.
13. بیمارهای سرطانی را می شود به صورت مجازی ویزیت کرد.یعنی آزمایشات و تصویر بردار را می تواند با شرح حال از طریق مجازی برای پزشک بفرستند. این مستلزم هزینه ای هم هست که در تعرفه دولتی باید به سرعت پیش بینی شود.
14. با توجه به شرایط الوده بودن بیمارستان ها ، بیماران سرطانی شیمی درمانی خود را می توانند در منزل انجام دهند. می شود پروتکل های درمانی را با اغماض برخی اصول برای این کار تهیه کنیم تا مراجعه به بیمارستان کمتر بشود.
15. ما تونستیم برای این بیماران سرطانی واکسن آنفولانزا را به میزان کفایت تهیه کنیم ما دنبال مصوبه ای هستیم از ستاد کرونا که ، برای 12 میلیون نفری که اگر کرونا بگیرند شانس زنده ماندشان کم است ، واکسن را از شرکت های که در تولید واکسن جلوتر هستند پیش خرید بکنند تا انها امکان مالی برای تولید این واکسن را داشته باشند. اگر همین یک کار صورت بگیرد موفقیت ما درتولید واکسن داخلی خیلی زیاد خواهد شد.
16. وقتی اواخر بهمن ماه کرونا به کشور آمد هئیتی ها، بیسجی ها ، جوانان پایی کار آمدند و پارک ها ، امکان پر تردد را ضد عفونی می کردند و خیرین به میدان آمدن ماسک ها را می خریدند و رایگان به مردم می دادند. این اقدامات باعث شد که ما از نظر مراجع تخصص دنیا و بهداشت جهانی برای مهار کرونا مورد تقدیر قرار بگیریم. ولی چرا نتوانستیم این روحیه معنوی را برای اداره مبارزه حفظ کنیم.
17. متوسط شهدای ما در جنگ روزی 80 نفر بود الان روزی 400 نفر رسمی و 1000 نفر غیر رسمی عزیرانمان را در کشور از دست می دهیم. علت این بود که ستاد ملی کرونا به پیش بینی ها و توصیه های که خبرگان پزشکی می کردند توجه نمی کردند و اولویت را به مسائل اقصادی و اجتماعی می داد. باید محدودیت های بیشتر اعمال می شد و زمان قرنطینه افزایش می یافت.ما با این محدودیت های اعلام شده نمی توانیم بیماری را کنترل کنیم.
18. شهر وهان چین با اتکا به طب سنتی توانستند تا 92 درصد بیماری را کنترل کند ما هم باید از ظرفیت "دانش طب سنتی" کشورمان برای مهار این بیماری استفاده کنیم .
19. ایکاش صداو سیمای ما یک بار هم که شده دوربین را از اروپا و امریکا بردارد وبه سنگاپور ، هنگ کنگ ، تایوان ، کره جنوبی نیوزلند ویتنام ببرد و نشان دولتمردان ما بدهد که آنها چگونه توانسته اند این بیماری را کنترل کنند و الان به روند عادی زنگی شان برگشته اند.
20. چرا اسم ملی را بر روی ستاد کرونا گذاشتند و هیچ نماینده ای از مجلس عضو این ستاد نیست و اگر سرلشکر باقری و دادستان را از ستاد بیرون بکشیم همه اعضا دولتی اند.
21. ما بجای این که مدارسمان را تعطیل بکنیم 15 روز زودتر مدارسمان را باز کردیم وه به استقبال کرونا رفتیم الان بایت این تصمیم غلط ، ده هزار نفر از دانش آموزان ما مبتلا شدند .آقای رئیس جمهور برخلاف قانون هم عمل کردند ما طبق قانون باید دانش آموزان را اول مهر به مدرسه می فرستادیم و این تصمیم خلاف قانون بود.
22. اساس مبارزه با کرونا بر دو پایه سوار است تشخیص بیمار و دوم تعقیب و مراقبت از بیمار ، تعقیب و مراقبت مشخصا بر عهده چه دستگاهی است. داشمندان ما در صنعتی شریف در اسفندماه قبل از کره جنوبی آن اپلی کیشن ردیابی را ساختند و حاضر بودن رایگان هم در اختیار بگذارند ولی دولت برای استفاده زیر بار نرفت.
23. با توجه به ازدیاد بیماران و کمبود کادر درمان آیا امکان دارد که قانون منع بکاری گیری از بازنشستگان را به حالت تعلیق درآورید تا آنها بتوانند از بازنشستگان حوزه پزشکی و پرستاران استفاده کنند با توجه به این که بکارگیری این افراد در شرایط فعلی جرم است و قابل تعقیب قضایی است.
24. راجع به سلامتی روانی جامعه که متاثر از بیماری کروناست، کمیسیون بهداشت و درمان چه فکری کرده است.
25. ما از نظر تست کرونا 110 کشور دنیا هستیم . قیمت جهانی کیت های جدید 5 دلار است و قرار شده است از میزان طلبی که ما در کره جنوبی داریم منابع مالی این کیت ها تامین شود.

**بررسی نقش کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر جواد نیک بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\32333.jpg |
| آقای دکتر سید الزهرا السادات لاجوردی ، عضو هئیت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\232333.jpg |
| آقای علی یزدی خواه ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس های نمایندگان مجلس\ind4567ex.jpg |
| آقای دکتر سید مهدی ناظمی قره باغ ، استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه هنر | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس ها اساتید دانشگاه\ind6567ex.jpg |
| آقای دکتر محمد صادق نصراللهی ، عضو هئیت علمی دانشگاه امام صادق | C:\Users\sajadi\Desktop\44444.jpg |
| آقای دکتر احمد ابوحمزه ، عضو هئیت علمی دانشگاه و کارشناس حوزه میراث فرهنگی | **C:\Users\sajadi\Desktop\66565.jpg** |

1. آیا واقعا حوزه فرهنگ نیاز به 120 قانون دارد. آیا مشکلات فرهنگی کشور را فقط باید از طریق قانون گذاری حل و فصل کرد.
2. چرا قوانین فرهنگی کشور را قوه مجریه اجرا نمی کند مانند قانون تسهیل ازدواج، رهبر معظم انقلاب در بهمن سال ۱۳۹۷ در این مورد تذکر دادند. هیچ‌کدام از بخش‌های قانون تسهیل ازدواج هنوز اجرایی نشده است. حرمت قانون را رئیس قوه‌ی مقننه باید نگهدارد. زیرا نظارت بر اجرای قانون بر عهده مجلس است.
3. شعارهای سال مقام معظم رهبری حتی اگر اقتصادی هم باشد باید یک پیوست فرهنگی برای آنها تهیه کنیم.
4. مقوله فرهنگ یک مقوله چند وجهی است وقتی برای نظارت سراغ یک دستگاه می رویم متوجه می شویم سرنخ آن به چند دستگاه دیگر وصل است و این نظارت ها را هم پیچیده می کند.
5. با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری و علی رغم این که کمیسیون فرهنگی موضوعات زیاد و متنوعی را در بر می‌گیرد ولی تنها ۶ نفر از نمایندگان در مجلس یازدهم اولویت‌شان کمیسیون فرهنگی بوده است . از سوی دیگر در همه ادوار مجلس شورای اسلامی کاندیداهایی که به دلیل سقف کمی تعریف شده به کمیسیون‌های پرطرفدار مجلس راه پیدا نمی‌کنند، به ناچار وارد کمیسیون‌های کم‌طرفدارتر از جمله کمیسیون فرهنگی می‌شوند و این طبیعتاً وضعیت این کمیسیون را از نظر تخصصی با مشکلات بیشتری روبرو میکند در هیچکدام از ادوار گذشته مجلس، اتفاقی قابل‌توجه از سوی کمیسیون فرهنگی برای حوزه فرهنگ و هنر رخ نداده است و اعضای این کمیسیون کمترین حضور و مشارکت را در رویدادهای فرهنگی کشور داشته‌اند.
6. مسئله جوانان در طول هفت الی هشت سال گذشته تحت شعاع ورزش قرار گرفته و به گوشه‌ای رانده شده است که البته وزیر ورزش و جوانان باید پاسخی قانع‌کننده در این زمینه داشته باشد و با این حال شنیده می‌شود که عناصر این وزراتخانه به دنبال تفکیک مجددا جوانان از ورزش هستند.
7. با توجه به اظهارات کارشناسان در حال حاضر سن ازدواج در پسران به بالای ۳۵ سال و در دختران به بالای ۳۰ سال رسیده است که این امر می‌تواند زنگ خطری برای مسئولین کشور تلقی شود چراکه ازدواج دیر هنگام می‌تواند مشکلاتی اعم از ناباروری و یا تاخیر در ناباروری جوانان ایجاد کند و نهایتا به تهدید نسلی تبدیل شود.
8. هم اکنون 30 درصد از خانواده های ما فقط یک فرزند دارند. فرزند آوری را نباید محدود به شرایط اقتصادی کرد این موضوع قصه فرهنگی هم پیدا کرده است . حتی اگر یک زمانی مشکل اقتصادی هم در کشور بر طرف شد زوجین باز هم تمایلی به افزایش فرزندان خود ندارند.
9. از هرچهار ازدواج، یکی به طلاق منجر می‌شود. هرچند اخیرا اعلام شده که میزان طلاق در حال کاهش است اما باید توجه داشت که میزان ازدواج هم کاهش یافته است.
10. در کمیته زن و خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی را آماده کرده ایم مبنی بر 6 ساعت آموزش اجباری قبل از ازدواج است. وی با اشاره به اینکه این طرح در برخی از استان ها اجرا شده و آمار طلاق نیز کاهش پیدا کرده است، گفت: آموزش در زمینه ازدواج به مسائل حقوقی، قضایی و اخلاقی در این حوزه کمک می کند. مجلس در دوره نهم قانون حمایت از خانواده را تصویب کرد، از این رو اگر زن درخواست دریافت مهریه داشته باشد و مرد توان پرداخت آن را نداشته باشد، سقف مهریه ۱۱۰ سکه است. ولی اگر مرد توان مالی داشته باشد، باید تمام مهریه مشخص شده را پرداخت کند اما این قانون از شدت مشکلات در این حوزه کاست و از حدود ۵ هزار زندانی مهریه، نیمی از آن ها آزاد شدند.
11. آمار‌های قابل توجه خشونت علیه زنان در ایران و وجود خلا‌های قانونی در این زمینه به یک توجه ویژه و اهتمام جدی به این حوزه نیازمند بود؛ لذا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در سال ۹۰ و در دولت دهم کلید خورد. این لایحه در سال ۹۲ به دلیل ماهیت قضایی خود در کمیسیون لوایح رد شد و از دستور کار خارج شد. پس از آن با روی کار آمدن دولت یازدهم در مرداد ۱۳۹۲، معاونت امور زنان و خانواده مجددا لایحه را در دستور کار خود قرار داد. در نهایت متن نهایی لایحه در قالب ۹۲ ماده آماده و اسفند ۱۳۹۵ به دولت ارسال شد و دولت نیز در اردیبهشت ۱۳۹۶ آن را در کمیسیون لوایح تحت رسیدگی قرار داد و مقرر شد لایحه به دلیل ماهیت قضایی جهت جلب نظر موافق قوه قضائیه به این قوه ارسال شود. این لایحه به مدت دو سال در قوه قضائیه معطل ماند تا سرانجام با روی کار آمدن آقای رئیسی، مجددا لایحه مورد بررسی قرار گرفت و در شهریور ماه ۹۸ تحت عنوان لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت با اصلاحاتی به دولت ارسال شد.در حالی که انتظار می‌رفت با وجود گذشت ۷ سال، سرانجام با رسیدگی دولت به این لایحه، لایحه سریع‌تر راهی خانه ملت شود، اما ظاهرا همچنان این لایحه در کش و قوس‌های مختلف، دچار تغییراتی خواهد شد. سرانجام پس از گذشت ۲۵۰ روز از ارسال لایحه به دولت توسط قوه قضائیه، این لایحه در کمیسیون لوایح اصلی دولت مورد بررسی قرار گرفت و در همان ابتدای امر، نام این لایحه باردیگر تغییر کرد. ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان این مطلب از تغییر نام لایحه به "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" خبر داد. سرنوشت این لایحه همچنان پس از گذشت ۷ سال، در هاله‌ای از ابهام است.
12. آمار‌ها حاکی از آن است که یک سوم زنان و دختران در طول زندگی خود خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می‌کنند و نیمی از زنانی که در سرتاسر جهان کشته شده‌اند، به‌وسیله شریک زندگی یا خانواده خود به قتل رسیده‌اند. به گزارش سازمان ملل متحد ۷۰ درصد از زنان در آمریکا خشونت جسمی یا جنسی را از سوی شریک زندگی خود تجربه کرده‌اند. در ایران، اما آمار خشونت علیه زنان به ۶۰ درصد می‌رسد. این در شرایطی است که بسیاری از خشونت‌ها در بافت سنتی ایران گزارش نمی‌شود و طبیعی در نظر گرفته می‌شود. طبق اعلام سازمان بهزیستی، حداقل ۲۷درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله از سوی همسرانشان مورد خشونت قرار می‎گیرند. گزارش‎های پزشکی قانونی نیز نشان می‎دهند که طی کمتر از یک دهه، معاینه‎های مربوط به موضوع همسرآزاری، ۵۰درصد افزایش یافته و ۹۰ درصد خشونت‏های خانگی در ایران علیه زنان روی می‏دهد. این در حالیست که خشونت علیه زنان تنها به خشونت‌های خانگی و جسمی محدود نمی‌شود و خشونت‌های کلامی، رفتاری، روانی و خشونت در جامعه و محل کار را نیز شامل می‌شود.
13. طرح جمعیت و تعالی خانواده چه ویژیگی های دارد چرا اساسا دولت دراین مورد لایحه نداده است این طرح یک طرح جامعی است که در طول پنج ماه گذشته ساعت‌های بسیار متوالی با حضور کارشناسان دستگاه‌های مختلف و اندیشکده‌ها در کمیسیون فرهنگی مورد تدوین و جمع‌بندی قرار گرفت. در این بخش تلاش شده است دستگاه‌ها، نهادها و همه‌ سازمان‌ها و ارگان‌هایی که در حوزه جوانان و حمایت از خانواده مسئولیت دارند، وظایف آن‌ها تدوین شود و در این وظایف مکلف هستند که همه‌ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها را در قالب این طرح لحاظ کنند.
14. در بحث بیمه زنان نابارور، هزینه درمانی آن‌ها بسیار بالا است که متأسفانه درصد قابل‌توجهی از بانوان کشور دچار این مشکل هستند و باید درمان سریع داشته باشند اما هزینه‌های درمان آن‌ها به‌شدت بالا است، در این طرح تلاش شده است هزینه‌های ناباروری مورد حمایت جدی دولت قرار گیرد. در بخش بهداشت و درمان، در خصوص آسیب‌هایی که امروز در رابطه با سقط جنین است باید بخشی از قوانین بهداشتی و درمانی اصلاح می‌شد لذا بحث حمایت از مباحث استانداردهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت و سقط جنین به‌عنوان جرم در قانون دیده شد. این بخش به تسهیلات، زمین و مسکن هم تعلق گرفت و با تمرکز بر خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر تسهیلاتی در حوزه زمین و مسکن در شهرها و روستاها به‌ویژه‌ شهرهای زیر دویست‌هزار نفر جمعیت مورد توجه ویژه قرار گرفته است که کلیات آن در کمیسیون فرهنگی تصویب شد. یعنی فرزندان سوم، چهارم و حتی بیشتر، یک سهامی را تحت عنوان "سهام آیندگان" طراحی و براساس آن اعلام شده است شرکت‌‌ها و پتروشیمی‌های معتبر دولتی، 5 درصد از سهام‌شان را به بنیاد ملی جمعیت اختصاص دهند که این بنیاد بتواند از محل این سهام، برای فرزند سوم، 2 درصد و یا فرزند چهارم و بیشتر سهمی اختصاص دهد. در طرح به این موضوع اشاره شده است که به‌محض اینکه فرزند سوم و یا چهارم خانواده‌ای متولد می‌شود، نامه‌ای توسط بیمارستان محل تولد به "بنیاد جمعیت" که در استان‌ها نیز شعبه خواهد داشت ارسال می‌شود و این سهام از اولین روز تولد به فرزند تازه‌متولد شده تعلق می‌گیرد و پدر و مادر مشکل تأمین هزینه‌های فرزندشان را نیز نخواهند داشت.
15. برای تشویق فرزند آوری در طرح جدید کمیسیون فرهنگی می خواهند خانواده را سهامدار شرکت های دولتی می کنند .اگر شرکت ها دولتی را که قرار است در آینده واگذار کنیم بهتر نیست مشوق های پایداری تری را پیشنهاد بدهیم .
16. چرا قانون عفاف و حجاب در دولت ها خاک می خورد؟ نظارت بر اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف از جمله مهم‌ترین وظایف مجلس است در مقوله عفاف و حجاب امروز شاهد ولنگاری در کشور هستیم و قانون آن سال‌هاست که تصویب شده است اما نه در دولت‌های گذشته و نه در این دولت اجرایی نشده است و مجلس باید برای اجرای دقیق آن نظارت جدی داشته باشدکمیسیون فرهنگی مجلس باید نسبت به مسائل فرهنگی اعم از ساماندهی مد و لباس و اجرایی شدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف اقدام کند به هر روی امروز شاهدیم که مد و لباس با هجمه فرهنگی و هجوم نرم دشمن قرار گرفته و ما از این حوزه از فرهنگ ایرانی اسلامی خود غافل شده ایم بنابراین این بخش نیازمند آسیب شناسی است اگر می‌خواهیم تمدن نوین اسلامی محقق شود باید پوشش ایرانی اسلامی نماد این تمدن باشد، اما این رویکرد تمدنی کم رنگ است با این وجود وزارت این کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به نقش خود در این حوزه عمل کنند تا پوشش در شأن زنان ایرانی باشد.
17. برخی از افراد یک فیلمی را که از شبکه های خانگی ایرانی می گیرند نمی توانم با خانواده نگاه کنند و باید بگردند تا فیلم مناسب را پیدا کنند.متاسفانه قوانینی دراین زمینه دردست نداریم . در تولید فیلم های سینمایی خانگی فساد زیادی اتفاق افتاده است.
18. صدا و سیما ویترین جمهوری اسلامی است چرا قانون مدیریت صدا و سیما تا کنون در مجلس به تصویب نرسیده است.
19. چرا در کمیسیون فرهنگی در بین قوانین که در دست بررسی هست یک اولویت بندی صورت نمی گیرد .انگار نمایندگان به مردم حوزه انتخابیه خود یک قول های دادند که به محض ورود به مجلس به سرعت دنبال تصویب آن طرح ها می روند که در این صورت به لایحه دولت بعنوان یک فرزند ناتنی نگاه می کنند. به عنوان مثال لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در مقابل خشونت را رها کردیم که پزشک قانونی می گوید در ده ساله گذشته خشنونت علیه زنان 50 درصد افزایش پیدا کرده است ولی به دنبال بررسی طرح فلان می رویم حضرت آقا هر وقت راجع برنامه ریزی صحبت می کند اول بر تشخیص اولویت ها انگشت تاکید می گذارد.
20. نسبت به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرنگی بی مهری می شود. نظیر سیاست اشتغال زنان که در سال 71 تصویب شده است .مشخص نیست این سیاست چه کاربردی عملی تا کنون داشته است؟در این شورا تصویب شده تا الان اتفاقی مثبتی را برای بانوان ایجاد نکرده است. از 27 میلیون زن ایرانی فقط 3 میلیون شاغل هستند.شاید دلائل عدم اجرا قوانین در حوزه فرهنگ بدلیل فرابخشی بودن اصل مقوله فرهنگ باشد. وقتی موضوعی فرابخشی می شود متولی اجرا آن دقیقا روشن نشده و بعد مسولیت بین آنها گم می شود .
21. اکنون بیش از سه میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که باید به بحث معیشت و زندگی آنها رسیدگی شود، آیا نیاز به یک قانون دائمی در این حوزه وجود ندارد؟ انتظار مي رود با توجه به اينكه زنان خانه دار با فعاليت در خانه كمك شاياني به اقتصاد خانواده مي كنند، با شرايط مناسب تري تحت پوشش تامين اجتماعي قرار گيرند. طرح بيمه اجتماعي زنان خانه دار سال ها مطرح مي شد و ناتمام مي ماند.
22. چرا باید در رسانه‌ها، مطبوعات و خبرگزاری‌ها اعتماد ملی و اعتماد به مسئولان نظام توسط همه رسانه‌ها و همچنین امید به بهبودی اوضاع در آینده تقویت شود؟ قدرت بازنمایی در تعمیم است هرچه قدرت بازنمایی بیشتر باشد تعمیم آن هم بیشتر می‌شود؛ به‌عنوان مثال اخبار افراد دارای فساد اخلاقی و فساد اقتصادی و ... خیلی قوی‌تر از اخبار افراد صالح بازنمایی می‌شود. بازنمایی نمی‌تواند صد درصد دروغ باشد و باید یک عنصر واقعیت داشته باشد که در اکثر مواقع عنصر دروغ ولو با درصدی کم، تأثیرگذارتر از عنصر واقعیت است.
23. فضای مجازی امروز برای ما هم فرصت است و هم تهدید و باید با قانون‌مند کردن آن مانند همه‌جای دنیا، از فرصت‌های آن بیشتر و بهتر استفاده کنیم و نقش مجلس در این زمینه و در رأس آن، کمیسیون فرهنگی بسیار مهم است.
24. در خصوص امنیت فضای مجازی ، از لحاظ قیمت اینترنت نیز ما داریم بیشترین هزینه را بابت اینترنت پرداخت می‌کنیم و دولت در ارتباط با این موضوع چندهزار میلیارد تومان سالانه برداشت می‌کند و در کنار آن باز هم از مردم برای اینترنت، مالیات دریافت می‌کند. در واقع دولت در این فضای بی حساب و کتاب دست در جیب مردم می‌کند و سالیانه چند هزار میلیارد تومان پول از جیب مردم برداشت می‌کند. و ما بدترین نوع امنیت را در فضای مجازی داریم شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در ۸ مهرماه جاری، بخشی از «سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی» را تصویب کرد. براین اساس مقرر شد سکوهای نشر، مکانیسم‌ها و سازوکارهای لازم و رویه‌های اجرایی مؤثر را برای شناسایی، حذف و یا اصلاح اطلاعات و اخبار خلاف واقع، فراهم کنند. همچنین لایحه قانونی لازم برای مواجهه با نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، از سوی قوه قضائیه و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد در مدت ۳ ماه تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
25. لایحه جدید قانون مطبوعات و خبر گزاری ها در راه مجلس است . در حال حاضر مدیران مسئول رسانه‌ها و روزنامه نگاران باید به قانون مطبوعات مسلط باشند و هم به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی؛ زیرا ممکن است جرمی از طریق مطبوعات واقع شود.
26. امروزه امپراتوری‌های رسانه بر دنیا حکومت می‌کنند و ما هر چقدر بتوانیم حضور در این عرصه و جبهه رسانه ای مان را تقویت کنیم قادر خواهیم بود تاثیرگذاری بیشتری بر افکار عمومی دنیا و به خصوص منطقه خاورمیانه داشته باشیم. به هر حال باید پذیرفت که رسانه‌ها بخشی از جبهه مقاومت را تشکیل می دهند. اصولا حضور رسانه‌های مقاومت در منطقه و جهان بسیار مهم است و شبکه‌های برون مرزی جمهوری اسلامی نقشی تاثیرگذار و سازنده در این عرصه دارند.
27. ما در بحث رسانه‌های برون مرزی فقیر هستیم و از گذشته کاستی‌های زیادی داریم. کارهای انجام شده در گذشته ناکافی بوده است و باید اقدامات جدی چه در خصوص لحاظ بودجه مناسب و چه برنامه ریزی بلندمدت برای این شبکه‌ها در دستور کار قرار گیرد قطع برنامه‌های شبکه بین المللی الکوثر و کانال اردوی شبکه سحر از ماهواره‌های یوتل ست و پاکست و قطع موج اف ام رادیو دری ، شبکه‌های برون مرزی جمهوری اسلامی در شرایط حساس کنونی نباید قربانی اختلاف سیاسی و جناحی و گروکشی‌های داخلی شوند.
28. امروز هیچ مسئله‌ای مهم‌‎تر از سبک زندگی نیست ولی از سال ۹۱ که کمیسیون سبک زندگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد متأسفانه هیچ دستگاه خاصی نیست که آن را پیگیری کند
29. تهی شدن جامعه از فرهنگ همواره سبک زندگی جامعه را مورد آسیب قرار داده و راه های نفوذ برای ورود فرهنگ مهاجم را باز می کند بدون شک کشور و فرهنگ ایران در حوزه ی سبک زندگی و هویت دشمنان بسیاری را دارد، به طوری که این دشمنان همواره با برنامه ریزی و هزینه های بسیاری اهداف خود را برای فروپاشی فرهنگ ایرانی پیش می برند.
30. آیا کار بررسی لایحه "حمایت از مالکیت فکری" در کمیسیون فرهنگی به اتمام رسید ؟ چرا تصویب آن تا به این اندازه زمان لازم داشته است؟ لایحه حمایت از مالکیت فکری فقط یکی از قوانینی است که می‌تواند در زندگی هنرمندان و مؤلفان تأثیر مثبت بگذارد و آنها را به خلق آثار باکیفیت ترغیب کند. مطالبه‌های هنرمندان با اینکه در زندگی و تأمین معاش آنها تأثیر می‌گذارد، کمتر به‌عنوان حقی حیاتی، بلکه به‌عنوان مسائل رفاهی انگاشته می‌شود؛ مسأله‌ای که نیازمند بررسی جدی است.
31. طرح تشکیل سازمان قرآن کریم به کجا رسیده است ؟سازمان قرآن کریم به منظور انسجام‌بخشی به فعالیت‌های مرتبط با قرآن کریم در سراسر کشور تحت یک مدیریت واحد، با ادغام تمامی واحدهای دولتی که فعالیت‌های قرآن دارند (در مورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم‌له) و تمرکز اعتبارات آنها، این سازمان زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شوداساسنامه این سازمان توسط شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و پس از تصویب در هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد در حال حاضر فعالیت‌ها و مدیریت‌های حوزه قرآنی کشور پراکنده بوده و دستگاه‌های متعددی از حمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش به انحاء مختلف در زمینه سیاستگذاری و اجرای فعالیت‌های قرآنی فعال هستند.
32. چرا به سه موضوع میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در کشور بی مهری می کنیم گردشگری 2.5 درصد تولید ناخالص داخلی را تامین می کند و به همین میزان صنایع دستی نیز تامین کننده تولید ناخالص داخلی است . 400 هرار نفر در این حوزه شاغل هستند . شورایعالی میراث که شخص رییس جمهور رئیس آن است و 11 وزیر هم در آن عضویت دارند ، اتفاق خاصی در این حوزه نیافتاده است.آیا بهتر نیست این سه حوزه از قوه مجریه خارج و در شورا هماهنگی قوا ، یعنی توسط سران سه قوه اموراتشان تمشیت شود.
33. یک گردشگر معادل 50 بشکه نفت ، برای ما درآمد ارزی ایجاد می کند ما 80 جاذبه توریستی در کشور داریم و از این جهت جزء 10 کشور دنیا محسوب می شویم ولی متاسفانه از نظر درآمدی 135 کشور دنیا هستیم.
34. صنایع دستی 5 مشکل عمده دارد کمیسیون مجلس باید چکار کند که چرخ زندگی این 400 هزار نفر که با خانوادهایشان نزدیک به 4 میلیون نفر هستند ، بچرخد. ما یک قانونی داریم که دولتی ها اگر بخواهند پاداش بدهند باید 50 تا 70 درصد ان پاداش را از محصولات صنایع دستی هدیه بدهند.ولی در برجام این رعایت نشد و بعنوان پاداش 100 سکه پرداخت شد.
35. از 602 رشته صنایع دستی در دنیا 370 رشته در ایران سابقه تولید دارد یعنی ما سومین قدرت بزرگ دنیا هستیم بعد از چین و هند به لحاظ تنوع و مقاومترین بخش اقتصادی ما هم هست در مقابل تحریم ها که باید با برنامه ریزی درست از این ظرفیت عظیم استفاده نمود.
36. در عرض این 7 هزار سال تمدن، ما تقریبا یک میلیون اثر شناسایی کردیم و فقط تا الان 32 هزار اثر آنرا به جامعه معرفی کردیم برای حفظ و مرمت این 32 هزار اثر ، معادل نصف بودجه کل کشور هزینه لازم داریم. دولت قادر به تامین این هزینه نیست ما باید از بخش خصوصی استفاده کنیم.
37. مشکل مالی دولت برای حفظ و نگهداری میراث فرهنگی تبدیل به یک بحران شده است. دشمنان انقلاب مدعی شدند که ایران، کارآمدی لازم را برای این که میراث بشریت را حفظ و نگهداری کند ، ندارد . ما 22 اثر ملموس جهانی ثبت کردیم و رتبه 11 دنیا را کسب کردیم و با ثبت 11 اثر ناملموس نیز رتبه 7 کشور دنیا را بدست آ وردیم ولی از نظر حفظ و نگهداری بسیار ضعیف عمل کرده ایم.
38. ما 12 هزار قانون در مجلس مصوب کردیم در خیلی از جاهای این کشور ، تورم قوانین داریم ولی در حوزه میراث کمبود قوانین داریم. تنها قانون این حوزه به سال 1309 بر می گردد .
39. ما قوانین در مجالس قبل وضع کردیم در خصوص واردات بیل، در خصوص واردات فرغون .ما برخی از قوانینی داریم که در حوزه خانواده مربوط می شوند به سال 1314 و قضات ما به این قوانین استناد می کنند. بویژه در حوزه تولید این قانون های قدیمی فراوان است .مجلس به تنهایی نمی تواند به موضوع تنقیح قوانین بپردازد. ما از نمایندگان ادوار برای تنقیح قوانین کمک گرفتیم و آن ها را در کمیسیون های 15 گانه مجلس سازماندهی کردیم. ما یک فراکسیون تنقیح قوانین را هم در مجلس ایجاد کردیم. قوه مجریه تمایلی به تنقیح ندارد بعد از انقلاب دولت متولی این تنقیح شد. ولی مشخص گردید که دولت اگر تمایل داشته باشد یک کاری را انجام بدهد مستند می کند به قانون الف و اگر همان کار را بخواهد انجام ندهد مستند می کند به قانون ب بنابراین دولت ها از این تکثر منتفع می شدند. و بخاطر این قبیل مشکلات بود که مجلس این اختیار تنقیح را از دولت گرفت.
40. طرح منع صدور مجوز تبلیغ کلاس‌های خصوصی چه ویژگی های دارد ؟ در کشور‌های پیشرفته چیزی تحت عنوان کلاس‌های غیر انتفاعی و خصوصی وجود ندارد، ناکارآمدی حوزه آموزش و پرورش باعث بروز و ظهور چنین پدیده‌هایی در کشور شده است؛ اگر آموزش و پرورش وظایف خود را به درستی و به دقت انجام دهد دانش‌آموزان نیاز پیدا نمی‌کنند که به آموزشگاه‌ها و یا کلاس‌های خصوصی مراجعه کنند. کلاس‌هاي تست‌زني و کنکور براي برخي دکان شده است، مي‌گويد در ميدان انقلاب تهران بزرگترين بنر خاورميانه براي تبليغ کلاس‌ها و کتاب‌هاي کنکور نصب مي‌شود و کسي هم اعتراضي ندارد، در واقع حلقه سومي باعث شده که اين تجارت آن قدر پر درآمد شود و بازارش رونق بگيرد در صورت تصویب طرح منع هرگونه صدور مجوز تبلیغ کلاس‌های خصوصی، کلاس‌های کنکور و همچنین مدارس غیر انتفاعی از رسانه ملی ممنوع است و در صورت تخلف، مقام صدور مجوز و همچنین موسسات مذکور به جرایم سنگینی محکوم می‌شوند.

**بررسی نقش کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای محمد جواد عسگری ، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\34344.jpg |
| آقای دکتر علی خان محمدی ، مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور | **C:\Users\sajadi\Desktop\323322222.jpg** |

1. اعضا کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم آیا می‌تواند کم‌کاری‌های کمیسیون کشاورزی در دوره قبل را جبران کند، کمیسیونی که در طول ۴ سال گذشته فقط ۱۰ مصوبه داشت؟ ( بدلیل افراد غیر متخصصی که در آن کمیسیون عضویت داشتند).
2. در ساختار کلان بازرگاني كشور، تعارض بين دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي در توليت امور بازرگاني بخش كشاورزي و ضعف نظام بازاريابي ازجمله عواملي است که صادرات محصولات كشاورزي را با مشکل مواجه ساخته است
3. چالشهاي عمده اشتغال در بخش كشاورزي ايران سالخوردگي جمعيت شاغل در اين بخش در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي است. به طوري كه طبق آخرين سرشماري در سال 1395، نزديك به 24 درصد از شاغلان بخش كشاورزي افراد 55 سال به بالا هستند.
4. اگر سه رکن دولت، کشاورزان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی با یکدیگر تعامل داشته باشند، بدون تردید شعار سال عملیاتی خواهد شد.
5. آبادی های دارای سکنه کشور از 66/80 درصد در سال 1345 به 86/63 درصد در سال 1395 چیزی معادل 21 درصد کاهش یافته است.
6. بخش كشاورزي ايران در مقايسه با برخي كشورهاي همسايه يا حتي كشورهاي درحال توسعه عليرغم برخورداري از ظرفيت هاي بالقوه اقليمي، طبيعي و انساني، وضعيت چندان رضايت بخشي ندارد و با آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامي به ويژه گسترش عدالت اجتماعي در كنار پيشرفت اقتصادي، فاصله پیدا کرده است.
7. سالیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد می شود، این در حالی است که صندوق بیمه تنها ۱۰ درصد این خسارت را پرداخت می کند، آیا نباید خسارت ناشی از رخداد طبیعی و غیرطبیعی بدرستی برآورد و کارشناسی شود.
8. در حال حاضر متولیان اصلی حوزه سلامت و امنیت غذایی جامعه سه وزارتخانه جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که هرکدام در حوزه وظایف و اختیارات خود دارای قوانین و دستورالعمل هایی هستند با توجه به فرابخشی بودن موضوع امنیت غذایی اقداماتی اساسی در زمینه هماهنگ کردن این سه وزارتخانه باید صورت گیرد.
9. یکی از مهمترین تکالیف قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، الزام دولت به تدوین سه سند مهم با عناوین "سند ملی توسعه بخش کشاورزی"، "سند ملی توسعه منابع آب" و "سند ملی حفاظت محیط زیست" .
10. در حوزه كشاورزي جهاد سازندگي در بعد از انقلاب توانست كشور را از يك واردكننده صرف محصولات كشاورزي و دامي به يك كشور صادراتي در اين حوزه تبديل كند.
11. برای تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته اقدام خاصی صورت نگرفته است.
12. زیربخش‌های خدمات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، انبارداری و گردشگری کشاورزی از جمله پتانسیل‌های شغلی در بخش کشاورزی هستند که استفاده چندانی از آنها به عمل نیامده است.
13. بدلیل تعدد دستگاه های دخیل در موضوع آب (عمدتاً وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست) برای هماهنگی بین این دستگا ها اقدامات اساسی باید صورت گیرد.
14. ما باید تا پایان برنامه ششم به 11 میلیارد مترمکعب آب برسیم تا بر بحران کم آبی غلبه کنیم الان که کمتر از دو سال به پایان برنامه ششم مانده است وضعیت ما مناسب ارزیابی نمی شود.
15. وزارت نیرو، آب را مطابق قاتون الگوی کشت (که از سال 88 بعد از قانون آن اجرا نمی شود ) تخصیص نمی دهد .
16. یکی از مواردی که به ابعاد بحران آب در کشور دامن می زند، بهره وری پایین آب در بخش های مختلف مصرف است با توجه به این که قسمت اعظم آب در کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود برای افزایش بهره وری در حوزه کشاورزی اقداماتی اساسی باید صورت بگیرد.
17. واکاوی قوانین مرتبط با منابع آب زیرزمینی حاکی از آن است که متأسفانه نه تنها قوانین اخیر موضوعه در جهت صیانت از این منابع عمل ننموده است، بلکه خود عاملی در جهت تخریب بیشتر آنها و دامن زدن به وضعیت نامطلوب آنها شده است.
18. وجود تنوع اقلیمی در کشور باعث ایجاد سازگاری جغرافیایی برای تولید انواع گیاهان دارویی با کیفیت بالا و دارای اعتبار جهانی شده است، که این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی مطرح شود.
19. دورریز ۲۵درصد از محصولات باغی به دلیل ضعف در سیستم صنایع تبدیلی رقم بسیار بالایی است چگونه می توان با استفاده از تکنولوژی‌های نوین آنها را در چرخه مصرف دامی و خوراکی قرار داد ؟
20. دولت موظف بوده است که 30 درصد از آب آشامیدنی مناطق جنوب کشور را تا پایان برنامه ششم از طریق شیرین کردن آب دریا تامین کند که تا الان این برنامه محقق نشده است.
21. دولت باید تا پایان برنامه 25 پوشش شبکه فاضلاب کشور برای استفاده از پسماند فراهم کند.
22. برای مهار آب های که از منطقه غرب کشور خارج می شود اقدامات قابل قبولی در دست اقدام است.
23. سلامت مواد غذایی در زنجیره تولید از مزرعه تا سفره در معرض آلاینده ها قرار دارد. منافع ناشی از به کارگیری مواد تقویت کننده، هورمون ها، کودهای مختلف، سموم و مواد رنگ دهنده در صورت عدم کنترل صحیح، تهدید جدی برای سلامت انسان ها و امنیت غذایی است.

**بررسی نقش کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای محمد حسن آصفری ، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس های نمایندگان مجلس\19884fda-f7d4-4119-8280-4af1b31cbbcd.jpg |
| آقای دکتر ساسان شاه ویسی ، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس های نمایندگان مجلس\ebcd1991-1127-41fb-90ea-be8e658aeb85.jpg |
| آقای دکتر وحید شقاقی ، رئیس دانشگاه اقتصاد دانشگاه خارزمی | **C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس های نمایندگان مجلس\955b6be3-9046-41a2-ba64-d740fd4937d7.jpg** |

1. با توجه به این که سیستم کنونی تقسیمات کشوری ایران، متعلق به 1316 یعنی 83 سال پیش است،

برای كارآمدسازي نظام تقسیمات كشوري اقداماتی اساسی را در دست اقدام داریم.

1. اگر یک نفر بخواهد یک مجوز ساده تولید بگیرد باید بطور متوسط 186 روز وقت تلف کند.
2. آیا قانون انتخابات ریاست جمهوری ، قانون انتخابات مجلس و قانون انتخابات شوراها در ذات خودشان مشکل دارد که ما پس از انتخابات با افراد انتخاب شده دچار مشکل می شویم؟ بیش از 120 نماینده در مجلس دچار مشکل شده اند و یا منتخبین قانون شوراها 25 شهردار و 70 شورای شهر الان داخل زندان هستند.
3. برای كارآمدسازي شوراهاي اسلامي شهر و روستا که ارکان مهم تصمیم گیری و اداره کشورند چه اقدامات اساسی در کمیسیون در دست اقدام است .
4. چرا بجای وفاداری به نظام ، مدیران ما وفادار به افراد شده اند.
5. منابع انسانی و نیروهای متخصص یکی از مهمترین عوامل مؤثر در اهداف و برنامه های یک دستگاه اجرایی محسوب می شوند. یکی از مشکلات اساسی دستگاه اجرایی، سیاست زدگی آن است؛ بدین معنا که برخی از مسئولان دولتی برخلاف توصیه های رهبری سعی می کنند مدیران و کارمندان زیردست را از وابستگان و نزدیکان فکری و سیاسی خود انتخاب کنند. در واقع مشکل اساسی بوروکراسی در ایران از آنجا آغاز می شود که امکان مداخله قدرت سیاسی در سازمان های تخصصی غیرسیاسی وجود دارد و خلط قدرت سیاسی با قدرت بوروکراسی موجب می شود متخصصان و شایستگان نظام اداری بی اختیارترین افراد سازمان باشند. در راستای مواجهه با چنین چالشی در نظام اداری امور اجرایی کشور، درعین حال که باید حق دولت برای داشتن نیروهایی در مناصب و مقامات سیاسی به رسمیت شناخته شود اما باید مانع از افراط و سیاست زدگی دستگاههای اداری و عزل و نصب مقامات و مدیران اداری برمبنای به کارگیری نیروهای وابسته به دولت جدید شد.
6. جامعه ایران در شرایط کنونی با بحرانهای رو به گسترشی مواجه است که بدون مشارکت هدفمند و مؤثر مردم، دولت به تنهایی قادر به حل آنها نیست. این مشکلات را تنها با رویکرد جامعه محور می توان تخفیف داد. یعنی بسترهای مناسب را برای تشکل هاي مدني فراهم نمود. جامعه مدنی، تشکلها و نهادهای آن پدیدهای نیست که در خلأ ایجاد شود، بلکه از درون شرایط یک کشور پدید می آید. ساختارهای سیاسی، فرهنگی و حقوقی در یک کشور بر گسترش تشکلهای مدنی نقش بسزایی دارند. در کشور ما برخی از مسائل موجود در ساختار سیاسی ازجمله غفلت از سیاست های کلان تمرکززدایی و اداره عمومی کارآمد، محدودیتها و تناقضات موجود در ساختار حقوقی نیز نقص چارچوب های قانونی، فرهنگ سیاسی و ضعف درونی انجمن ها و تشکلهای مدنی باعث شده که فضا و بستر مناسب برای تشکلهای مدنی فراهم نشود.
7. اینکه هیچ شرایطی برای ثبت‌نام کاندیداهای ریاست جمهوری وجود نداشته باشد و حتی افرادی که سلامت روحی و روانی مناسبی هم ندارد، بتوانند در انتخابات کاندیدا شوند، نشان می‌دهد که ما خلا یا نقص قانون داریم. برای استخدام در نهادها و بخش خصوصی بیان می‌شود که متقاضیان باید حداقل دیپلم یا لیسانس داشته باشند اما در کاری مثل اداره کشور شرط تحصیلاتی پیش بینی نشده است،
8. جمهوری اسلامی ایران جزء کشورهایی در جهان است که هم بخشی از اتباعش به کشورهای خارجی مهاجرت کرده اند و هم بخشی از اتباع کشورهای همسایه به ایران مهاجرت کرده اند. ویژگی مهاجرفرست بودن و مهاجرپذیر بودن نظام جمهوری اسلامی ایران می طلبد که ایران سیاستهای منسجم، همه جانبه، دقیق و آینده گرای ناظر بر دو ویژگی به صورت توأمان داشته باشد.

**بررسی نقش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر فانی ، وزیر سابق آموزش و پرورش | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس ها اساتید دانشگاه\inde231x.jpg |
| آقای دکتر علی فیروزجایی ، عضو عئیت رئیسه و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای | C:\Users\sajadi\Desktop\333322222.jpg |
| آقای دکتر وحید شقاقی ، رئیس دانشگاه اقتصاد دانشگاه خارزمی | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس های نمایندگان مجلس\955b6be3-9046-41a2-ba64-d740fd4937d7.jpg |
| آقای دکتر حبیب الله ده مرده ، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\34343344.jpg |
| آقای دکتر سید ابوالفضل حسینی ، استاد دانشگاه و کارشناس آقتصادی | C:\Users\sajadi\Desktop\323232.jpg |
| آقای دکتر علی باقر طاهری نیا ، معاون فن آوری دانشگاه فرهنگیان | **C:\Users\sajadi\Desktop\212122.jpg** |

1. ما در وزارت علوم با یک تعدد مراکز تصمیم گیری روبرو هستیم ، مجلس شورای اسلامی ، شورای عتف ، شورا عالی انقلاب فرهنگی دارند جدا جدا سیاستگذاری می کنند و وحدت فرماندهی بین آنها مشاهده نمی شود.
2. آموزش در کشور ما یکپارچه نیست و در بین چهار وزارتخانه چند پاره شده است یعنی وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت کار و وزارت آموزش و پرورش. هر کدام به نوعی خودشان را متولی قسمت های از این آموزش ها می بینند.
3. اشکالات ساختاری باعث شده که هریک از دستگاه های اجرایی یک پژوهشگاه برای خودشان داشته باشند و این سبب می شود که دستگاه ها برای حل مسئله خودشان به دانشگاه ها مراجعه نکنند. بنابراین دانشگاه صرفا به مباحث تئوری می پردازند و از جامعه و صنعت غافل و بی خبر می مانند. اگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی پژوهشگاه را از دستگاه های اجرایی بگیرد حتما ارتباط بین دانشگاه و جامعه برقرار خواهد شد. جهش تولید تمرکزش بر روی دانش بنیان هاست و هسته دانش بنیان ها نیز در دل دانشگاه هاست یعنی جای که نخبگان حضور دارند.
4. برای کمبود و توزیع نامناسب نیروی انسانی، استخدام نیروهای کم کیفیت، مطالبات انباشته شده کارمندان، تجهیز و نوسازی مدارس، ساماندهی مدارس غیر انتفاعی، هدایت تحصیلی، تقاضا محور کردن هنرستان ها و به روزی کردن تجهیرات آنها ، جایگزین کردن "مسئله محوری" بجای "حافظه محوری" و استقرار عدالت آموزشی که جزء مسائل اصلی وزارتخانه آموزش و پرورش است و تماما به کمیسیون آموزش مربوط می شود ولی اولویت بندی و برنامه ریزی دقیق برای آنها وجود ندارد.
5. آموزشهاي فني وحرفه اي تقاضامحور نیستند ضعف منابع مالي در حوزه تملک داراييهاي سرمايه اي و درنتيجه به روز نبودن تجهيزات، باعث شده است این نظام آموزشی به سمت آموزش هايي كه نياز به تجهيزات كمتري دارند سوق پیدا کنند.
6. مراكز فني وحرفه اي با بيش از 170كد رشته ظرفيت خوبي براي مهارت آموزي در كشور و جهش تولید دارد در سه دهه گذشته اختراعات جدیدی در زمینه تکنولوزی های نوین رخ داده و اگر آموزش های مهارتی ما با این شرایط هماهنگ نباشد محکوم به شکست و نابودی است و هزینه های انجام شده به هدر خواهد رفت. روش های آموزش فعلی جوابگوی نیازهای جامعه نیست و برای نمونه در بخش خودرو دیگر نمی توانیم با تجهیزات کنونی که موتورهای قدیمی را تعمیر می کردیم کار کنیم و باید با موتورهای خودروهای جدید آشنا شویم که تامین این تجهیزات بسیار هزینه بر است.
7. در امر هدایت تحصیلی دانش آموزان و دانش جویان باید به سمت رشته های مهارتی سوق پیدا کند، زیرا که با تربیت نیروی انسانی مهارت محور است که می توان در چرخه تولید جهش ایجاد کرد و برای این منظور نیروی کارآمد باید تربیت شود.
8. تامین بسترهای مناسب با مدیریت هوشمند، تحول در نظام تعلیم و تربیت و آموزش عالی ، آماده‌سازی امکانات و تجهیزات لازم در هنرستان های و سازمان فنی و حرفه ای و دانشگده های فنی ما از اقدامات مفید و موثر جهت رسیدن به جهش تولید است.
9. مراکز آموزش عالی وظیفه دارند علم را به فناوری و تکنولوژی تبدیل کرده و دانشگاه‌ها را به سمت‌ و سوی مراکز کارآفرین و مساله‌محور سوق دهند. کار اصلی دانشگاه، تربیت نیروهای متخصص و متعهد براساس نیاز کشور یا انجام کار تحقیقاتی و پژوهشی است. ولی نبودن فهم مشترك از مسائل بين دانشگاهيان و صنعتگران، غيررقابتي بودن بسياري از صنايع كشور، طولاني بودن زمان انجام پروژه هاي دانشگاهي، عدم حمايت لازم دولت از سرمايه گذاري خطرپذير در حوزه پژوهش، عدم هزينه كرد بودجه هاي مصوب در راستاي پژوهش از جمله مواردی است که این ارتباط را تضعیف می کند.
10. می‌توان دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی را زیربنا یا پایه تولید و پیشرفت صنعت قلمداد کرد. لذا در گام اول باید رویکرد مدرک‌گرایانه را به سمت مهارت‌آموزی تغییر دهیم. اگر این مراکز به سمت تربیت نیروی انسانی ماهر حرکت کنند و در گام دوم مراکز تولید، خدمات و صنعت هم برای جذب نیروی ماهر متعهد باشد به‌روشنی می‌توان گفت که گام مهمی در جهت جهش تولید برداشته شده است.
11. آموزشهای عالی و مهارتی در کشور کمترین انطباق را با نیازهای واقعی و مورد نیاز اشتغال و کسب و کار در کشور دارند، در حالیکه بیکاری امروز یکی از ابرچالش‌های اساسی در کشور محسوب می‌شود بخشی نگری، عدم وجود یک نگاه کل‌گرایانه و راهبردهای جزیره‌ای و ناهماهنگ در حوزه عرضه و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد باعث شده که بخش عمده بیکاری محصول بی کیفیت بودن نیروی انسانی به عنوان محور اصلی توسعه کشور باشد متولدین دهه شصت که مخاطب بخش عمده‌ای از بیکاری فعلی در جامعه هستند، از اوایل دهه هشتاد به تدریج وارد بازار کار شدند اما سیاست‌های نظام آموزش عالی‌ بدون در نظر گرفتن نیاز بازار کار به تدریج توسعه پیدا کرد که دو نتیجه نامطلوب در پی داشت؛ نخست اینکه ، جوانانی که باید در سن ۲۰ سالگی وارد بازار کار می‌شدند در جهت مدرک گرایی تشویق شدند و با تغییر الگوی زندگی خود در آن مقطع، «دانشگاه» را به «انتخاب شغل» ترجیح دادند.در کنار آن، بسیاری از دانشجویان در حالی فارغ التحصیل شدند که به استناد اظهارات مسئولان هیچ مهارتی برای ورود به بازار کار ندارند و در حال حاضر نیز به زعم مسئولان حدود ۸۰ درصد از تقاضای نیروی کار مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است.
12. مدرک گرایی خود معلول است و زمینه گرفتن مدرک را با توسعه مراکز آموزش عالی فراخ‌تر کرده‌ایم، از ۷۵ دانشگاه در سال ۸۴ به ۱۵۰ دانشگاه در سال ۹۲ مراکز علمی را افزایش دادیم . این در حالیست که تعداد مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی نیز از ۶۵ به ۲۵۰ دستگاه افزایش پیدا کرده و در مجموع ۲۸۰۰ واحد دانشگاهی در کشور وجود دارد طبیعی است که استاد برای کنترل پایان‌نامه‌ها به اندازه کافی نداریم و دانشجو ممکن است به راه‌های غیر اخلاقی کشیده شود. تا قبل از تصویب این قانون منبع مشخصی برای مقابله با تقلب وجود نداشت. در واقع متقلب یک فرد متخلف به شمار می رفت و امکان برخورد انتظامی با او فراهم بود اما این موضوع جرم تلقی نمی‌شد. این در حالیست که در حال حاضر پایان‌نامه فروشی به عنوان حرفه و شغل جرم تلقی شده و مجازات سختی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین استفاده کننده از آن نیز تحت تعقیب و مجازات‌هایی همچون ابطال پایان‌نامه، اخراج از دانشگاه یا محرومیت از تحصیل به مدت پنج سال قرار می‌گیرد. وزیر خارجه آلمان به دلیل اینکه سال ها پیش یک پاراگراف تقلب در پژوهش دکترایش وجود داشت، خود از وزارت خارجه این کشور استعفا داد.
13. اگر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب علمی ، اجرایی می شد ما شاهد این همه فساد علمی نبودیم. آیا این قانون در ذات خودش دچار مشکل است یا ضمانت های اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است؟ تصور بکنید کسی که صلاحیت نداره و با تقلب مدرک تحصیلی گرفته و در کشور عهده دار مسولیت می شود چه فاجعه ای را می تواند برای کشور رقم بزند حتما بار کشور به مقصد نمی رسد و شایسته سالاری شکل نمی گیرد.
14. قانون مقابله با فساد علمی به لحاظ ساختاری و اثربخشی دارای نقص جدی بود چون از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.این قانون مقابله با تقلب های "شبکه ای" بود نه مقابله با تقلبهای "فردی" . هر فسادی ممکن است از طریق شبکه و یا از طریق فردی صورت بگیرد در این قانون فقط به یکی از آنها توجه شده است. وزارت علوم در مقابله با فساد علمی هیج کاری نکرده است.
15. این انتطار زیادی است که ما از مردم داریم زیرا دانشجوی 23 ساله امکان تشخیص مسئله ملی را برای پایان نامه های خود ندارند. وزارت علوم باید مسائل ملی را شناسایی و در اختیار دانشجو قرار دهد.
16. خیلی از کسانی که در مشاغل کشور جذب شدند تحصیلات غیر مرتبط با آن شغل دارند ما به اندازه اقتصاد امریکا مهندس تربیت کردیم در حالی که اقتصاد ما یک بیستم اقتصاد امریکاست.
17. یعنی اكثر تحصيلکرده هاي دانشگاهي در مشاغل غيرمرتبط با رشته تحصيلي مشغول به كار هستند. تصور کنید فردی در رشته‌ی مهندسی عمران در دانشگاه تحصیل کرده و در یک شرکت مربوط به خدمات کامپیوتری مشغول بکار است. یک نفر چندین سال از عمر و جوانی خود را به دنبال تحصیلات می ورد و هزینه‌های آن را به دوش می کشد و در آخر چیزی جز بیکاری یا عدم رضایت از شغل برایشان باقی نمی ماند. شناسایی عدم بهره وری ناشی از ان برای اقتصاد یک کشور بسیار مهم و ضروری استاز هر 4 نفر بزرگ سال ایرانی یک نفر دارای تحصیلات دانشگاهی است چرا بی سوادی در قشر تحصیلکرده ما اینقدر موج می زند . خیلی از دکترها ما از حداقل تفکرات بنیادی برخوردار نیستند.
18. نظام آموزشي ما چه در سطح آموزش عمومي، چه در سطح آموزش عالي و يا آموزشهاي غيررسمي بدون توجه به نیاز بازار کار اقدام به ارائه آموزش مي كنند .آموزشهای عالی و مهارتی در کشور کمترین انطباق را با نیازهای واقعی و مورد نیاز اشتغال و کسب و کار در کشور دارند، در حالیکه بیکاری امروز یکی از ابرچالش‌های اساسی در کشور محسوب می‌شود بخشی نگری، عدم وجود یک نگاه کل‌گرایانه و راهبردهای جزیره‌ای و ناهماهنگ در حوزه عرضه و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد باعث شده که بخش عمده بیکاری محصول بی کیفیت بودن نیروی انسانی به عنوان محور اصلی توسعه کشور باشد متولدین دهه شصت که مخاطب بخش عمده‌ای از بیکاری فعلی در جامعه هستند، از اوایل دهه هشتاد به تدریج وارد بازار کار شدند اما سیاست‌های نظام آموزش عالی‌ بدون در نظر گرفتن نیاز بازار کار به تدریج توسعه پیدا کرد که دو نتیجه نامطلوب در پی داشت؛ نخست اینکه ، جوانانی که باید در سن ۲۰ سالگی وارد بازار کار می‌شدند در جهت مدرک گرایی تشویق شدند و با تغییر الگوی زندگی خود در آن مقطع، «دانشگاه» را به «انتخاب شغل» ترجیح دادند.در کنار آن، بسیاری از دانشجویان در حالی فارغ التحصیل شدند که به استناد اظهارات مسئولان هیچ مهارتی برای ورود به بازار کار ندارند و در حال حاضر نیز به زعم مسئولان حدود ۸۰ درصد از تقاضای نیروی کار مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی است.چرا یکسری از شرکت های دانش بنیان در وزارت دفاع فوق العاده عمل می کنند اما در خودرو سازی و جاهای دیگر کاملا زمین گیر می شوند چرا حمایت های که از شرکت های دانش بنیان صورت می گیرد به اهداف خودش اصابت نمی کنند. صادرات محصولات دانش بنیان یک درصد از کل صادرات غیر نفتی ما را تشکیل می دهد.
19. افزايش بي ضابطه توسعه آموزش عالي،ضمن اينکه باعث افت كيفيت دانشگاه شد با كاهش تعداد جمعيت 18 تا 24 سال كشور هم اکنون ما را با چالش صندلی خالی دانشگاه مواجه کرده است. 85 درصد از صندلی های دانشگاه جامع علمی و کاربردی هم اکنون خالی است.
20. در بررسي نهادها و ساختارهاي سياستگذاري آموزش عالي كشور نشان مي دهد كه منظومه آموزش عالي كشور نه تنها با تعدد نهادهاي سياستگذاري و اجرايي روبه رو است بلکه ، با تعدد اسناد بالادستي در حوزه آموزش عالي هم مواجه شده است.
21. تجارب چند سال اخير نشان مي دهندكه تعيين ميزان رشد و توسعه فناوري در كشور و رتبه ايران در سطح منطقه يا جهان، با تأكيد بيش از اندازهاي بر شاخصهاي كمّي علم و به طور خاص تعداد مقالات صورت گرفته است و توجه و برنامه ريزي براي بهبود ساير شاخص ها ازجمله كيفيت مقالات منتشره، تعداد و كيفيت اختراعات ثبت شده و تجاري شده، تعداد مجلات علمي و پژوهشي معتبر و ارتقاي رتبه دانشگاه هاي كشور در سطح بين المللي در درجه اهميت كمتري قرار داشته است. در سال 2018 ايران در تعداد مستندات علمي رتبه 16 جهاني را از بين 239 كشور دنیا كسب كرده است.
22. يکي از شاخص هاي مهم ارزيابي عملکرد نوآوري كشورها ميزان اختراعات ثبت شده به ازاي فعاليت ها يا هزينه هاي تحقيق و توسعه است كه بیانگر ميزان كاربردي بودن علم است در کشور ما این نسبت خیلی پایین است. درصد تعداد اختراعات ثبت شده به اسناد علمي منتشر شده در پنج سال اخير ( 2014-2018 ) حدود 09 / 0 درصد است، به اين معنا كه به ازاي هر 1000 سند علمي (مقاله) تقريباً يک اختراع بين المللي ثبت شده است. اين نسبت براي كشورهايي همچون ژاپن و كره به ترتيب 960 و 440 درصد بوده است. در مقايسه با كشورهاي منطقه از قبيل تركيه با نسبت 16 عربستان با نسبت 8 درصد براي اين شاخص، وضعيت ثبت اختراع بين المللي نسبت به تعداد مستندات علمي در ايران حتي در سطح كشورهاي منطقه نيز مناسب نيست.
23. در كشور ما هنوز تأمين مالي علم، فناوري و نوآوري غالباً به شکل سنتي مبتني بر نظام بانکي يا كمک هاي دولتي انجام مي شود. محدود بودن منابع مالي دولتي و شيوه هاي تخصيص آن نيز برغيرمؤثر بودن اين اعتبارات و طولاني شدن فرايند تجاري سازي می افزاید .
24. محصولات با فناوري بالا به طور متوسط حدود 1 درصد از صادرات غيرنفتي كشور را تشکيل مي دهد. چالش هايي از قبيل كمبود مهارت هاي فني، مالي و مديريتي و ضعف در تيم سازي و شبکه سازي براي تجاري سازي و بازاريابي نيز فعاليت شركت هاي دانش بنيان را تحت تأثير قرار داده است.
25. جهش تولید بدان معنی نیست که حتما باید یک کارخانه و یا شرکت تاسیس کنیم بلکه می توان از طریق تولید ایده درشرکت ها دانش بنیان اشتغالزایی و درآمد داشته باشیم.
26. اگر مفهوم تولید را بشکنیم سه مفهوم دیگر یعنی کالا ، خدمات و ایده از آن استخراج می شود. ایده از دل شرکت های دانش بنیان متولد می شود. چرا دانش بنیان ها ما نسبت به گذشته منفعل شده اند. وزارتخانه ها ما به شرکت های دانش بنیان به شکل تئوری و غیر عملیاتی نگاه می کنند. با این ها قراردادهای اجرایی نمی نویسند و این باعث می شود که این شرکت ها رشد و توسعه پیدا نکنند چرا مدیران دولتی شرکت های دانش بنیان ما را باور ندارد استفاده از شرکت دانش بنیان با این سطح از درک مدیران از فعالیت آنها فقط جنبه شعاری دارد.
27. ما از نطر امکانات سخت افزار نظیر نفت و گاز و همچنین ذخایر معدنی و ... جز 17 کشور ثروتمند دنیا هستیم واز نظر نرم افزاری هم نزدیک 10 میلیون نفر فارغ تحصیل داشته و 4 میلیون دانشجو بنابراین با این امکاتات سخت افزاری و نرم افزاری جهش تولید در کشور باید تسریع پیدا کند.
28. ما به ظرفیت های دانش سنتی کشور نظیر دانش های سنتی در حوزه های کشاورزی ،پزشکی و صنایع دستی و ... توجه کافی نمی کنیم.
29. در مصاحبه که با بيش از صد شركت دانش بنيان و نوپا در جريان بررسي چالش هاي توسعه كسب وكارهاي نوپا در ايران صورت گرفته بود و در صحن علني مجلس قرائت شد نشان می داد که يکي از مهمترين مشکلات شناسايي شده در توسعه بازار اين نوع كسب وكارها مرتبط با زيرساخت هاي قانوني و تنظيم گري است.
30. ما اگر بخواهیم تا پایان سال، فعالیت دانشگاه‌های ما منجر به جهش تولید شود بجای اهمیت دادن به صنایع بزرگ که امری متداول در کشور ماست باید توجه بیشتری به صنایع کوچک داشته باشیم.

**بررسی نقش وزارت آموزش و پرورش در جهش تولید (گفتگوی اختصاصی با آقای فانی وزیر سابق)**

1. مسیر توسعه هر کشور از آموزش و پرورش می‌گذرد و اگر قرار باشد به رشد و توسعه اقتصادی و همه‌ جانبه‌ای برسیم به طور حتم باید به این نهاد توجه ویژه‌ای داشته باشیم. امروز ذائقه آموزشی دانش‌آموزان تغییر کرده و دیگر مانند گذشته دنبال محفوظات مکتوب و رایج نیستند بلکه از حافظه محوری به سمت مهارت محوری حرکت کرده و در پی ایده‌های خلاقانه و تولیدات نوآورانه پیش می‌روند با توجه به شعار امثال یعنی "جهش تولید" که "تولید ایده" یکی از اجزای سه گانه آن است و بهترین زمان برای شکل‌گیری این ایده پردازی هادر قالب خلاقیت، نوآوری دوران کودکی تا نوجوانی است و خوشبختانه آموزش و پرورش این فرصت گرانبها را در اختیار دارد.
2. اگر بخواهیم با شعار جهش تولید برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تکرار داشته باشیم باید در ستاد وزارتخانه ها مرکزی را برای برنامه ریزی و شناسایی راهکارهای تحقق این شعار ایجاد کنیم و شاخص‌های تحقق این شعار را مشخص نماییم تا در پایان سال قادر باشیم کارنامه‌ی خود را با این شاخص‌ها سنجیده و ارزیابی کنیم.
3. جهش تولید می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که تولیدکننده، تولید خود را انجام داده و نیاز به بازاریابی دارد. وزارت آموزش و پرورش با توجه به این که با دانش آموزان که جمعیتی نزدیک به 14 میلیون نفر را تشکیل می دهد و با خانواده های نیز به صورت غیر مستقیم در ارتباط است می تواند در استفاده از کالای ایرانی، اصلاح فرهنگ مصرف یا تغییر سبک زندگی نقش آفرینی بسیار زیادی نماید. با توجه به این که ما تجربه خوب همیار پلیس را با دانش آموزان قبلا داشته ایم.
4. یکی از موضوعات مورد توجه در آموزش ابتدایی که به عنوان اصلی‌ترین مقاطع یادگیری آموزشی می توان از آن نام برد و قادر است نقش اساسی در جهش تولید داشته باشد و به نوعی می بایست در تکالیف دانش آموزان گنجانده شود فرهنگ سازی برای استفاده از تولیدات داخلی است تا از این طریق بتوان زمینه جهش تولید را در آینده فراهم کرد.
5. هنرستان‌ها به دلیل ماهیت تولید محور و خدمات محور بودن قابلیت بیشتری برای تبلور شعار جهش تولید در آموزش و پرورش دارند. در شرایط کرونایی ورود هنرستان‌ها به تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده کار بسیار پسندیده ای بود . به نظر می رسد ما توانمندی‌های بالایی در هنرستان‌ها داریم و باید از این توانمندی ها در تحقق شعار سال استفاده نماییم. ولی تجهیزات آنها بروز نیست ما در رشته مکانیم اتومبیل های انژکتوری که الان تکنولوژی غالب است ما در اختیار نداریم.
6. هنرستان می توانند محصولاتشان را بفروشند و قسمتی از درآمد را به هنرجوها بدهند مثل رایو یک موجی که توسط هنرستان ها کشور چین تولید میشد. قطعات رادیو را دراختیار هنرجو قرار می دادند تا با الگوی خاصی مونتاژ شود و سپس با قرار دادن یک کنترل کیفیت مناسب محصول نهایی را صادر می کردند. ما در هنرستان ها باید تقاضا محور حرکت کنیم. به این معنی که اگر وزارت صمت در بازاریابی فعال باشد هنرستان ها می توانند به تولید کنندگان کوچک تبدیل شوند بعنوان مثال دانش آموزان رشته دوخت ما روپوش های مدارس را می دوختند یا میز و نیمکت مدارس را در هنرستان ها تعمیر می کردند.
7. معلمان که وظیفه تربیت آینده سازان کشور را برعهده دارند می توانند شاخص های جهش تولید را به عنوان یک فضیلت ملی وانسانی درازمدت استخراج و به دانش آموزان منعکس نمایند و همچنین از ظرفیت انجمن اولیا هم می توان برای تحقق شعار سال استفاده نمود.
8. وزارت آموزش و پرورش می بایست همواره تعامل خود را با صنعت و تولید حفظ کند و رابطه بین علم و صنعت داخلی را هر چه بیشتر عمق ببخشد و "جهش تولید" را در مدارس و موضوعات درسی نه برای امسال، بلکه برای همیشه مد نظر قرار دهد و از تجربیات سایر کشورها در غنا بخشیدن به محتوای علمی دروس در زمینه کمک به صنعت بهره لازم را ببرد.
9. آموزش و پرورش به عنوان متولی مهم فرهنگی در کشور وظیفه سنگینی در تعلیم و تربیت نیروهای ماهر، متخصص و متعهد برعهده دارد و باید برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید بسترهای لازم برای تربیت نسل خلاق و توانمند در عرصه‌های مختلف فراهم آورد.
10. در سال جهش تولید باید تغییراتی در جهت آموزش و پرورش دانش آموزان داشته باشیم از شیوه تدریس معلمان تا کتبی که به دانش آموزان تدریس می‌شود باید تغییر کند تا منجر به تقویت قوه تحلیلی دانش آموزان در مسیر مهارت آموزی آنها شود؛ باید بتوانیم رغبت و جذابت آموختن را در دانش آموزان بیشتر از گذشته افزایش بدهیم برای تحقق این مهم نیازمند استفاده از مشاوران تحصیلی مجرب در مدارس هستیم تا بتوانند دانش آموزان را در مسیر مهارت آموزی هدایت کنند، در حال حاضر سیستم آموزشی کشور با کمبود ۴۰ هزار مشاوره آموزشی کارآزموده مواجه است.
11. الان بیش از ۲۰۰ کشور دنیا و حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دانش‌آموز نتوانسته‌اند وارد استمرار فعالیت های آموزشی خود بشوند. برخی از کشورها در ابتدا ورود کرونا به کشورشان دو هفته مدارس را تعطیل و سپس آن را مدام تمدید کردند. جهش تولید در تولید محتوی آموزش الکترونیکی با توجه به شرایط کرونایی می تواند یک ماموریت وزارت آموزش و پرورش تلقی شود که باید به آن اهتمام لازم را داشته باشد.
12. جشنواره های جابربن حیان، نوجوان و جوان خوارزمی از ظرفیت های اصلی نهاد تعلیم و تربیت جهت سوق دادن نسل جوان و آینده ساز به حوزه تولید کالا و خدمات است باید از این پتانسیل ها در جهت تحقق شعار سال استفاده نمود.
13. در راستای الگوی جهش تولید باید این امکان بوجود بیایدکه صاحبان فن و اصناف، و برخی کارخانجات و تولیدی‌های با همکاری مدارس به ویژه هنرستان ها بخشی از چرخه های تولید و ارائه خدمات خود را در مدارس با همکاری دانش آموزان به اجرا دربیاورند؟
14. وزارت آموزش و پرورش می تواند ساعاتی از درس پرورشی را به موضوع نقش دانش آموزان ، در جهش تولید اختصاص دهند.
15. درسند تحول بنیادین آموزش‌و پرورش با عنایت به کارکردهای نظام تعلیم و تربیت در بخش تربیت و فرهنگ به تمام عوامل موثر بر جهش تولید از جمله نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، کار جهادگونه، حمایت از تولید داخلی و حمایت از عوامل آن و در یک کلام بر منظومه اقتصادی که مقام معظم رهبری ترسیم نموده‌اند، تاکید شده است باید هرچه سریعتر موانع فراروی اجرای این سند برداشته شود.

**سایر یافته ها در حوزه وزارت آموزش و پرورش**

1. در وزارت اموزش و پرورش بیش از ۹۸ درصد بودجه صرف هزینه های پرسنلی می شود دیگر منابعی برای کارهای زیربنایی این مجموعه باقی نمی ماند
2. در آموزش و پرورش بیش از ۳۰۰ هزار نفر کمبود معلم داریم معلمی که می تواند در جهش اولید نقش آفرینی نماید
3. از کل درآمد های شرکت های دولتی قرار است ۳ درصد عوارض گرفته شود و به آموزش و پرورش داده شود .
4. در تمام کشورها فرار مغزها وجود دارد ولی در کره جنوبی چنین پدیده ای وجود نداشت زیرا کره جنوبی بخوبی توانسته بود در دوران ابتدایی کره ای بودن را به عنوان یک ارزش برای دانش آموزان جا بیاندازیم.
5. ما در یک سیاست بلند مدت بوسیله سه رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت می توانیم جهش تولید را برای سنوات آتی دنبال کنیم (منابع درسی ، امور پرورشی و معلمین)
6. برای جهش تولید باید یک تقسیم کار ملی صورت بگیرد.

**بررسی نقش کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر محمد رشیدی ، عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\33434444.jpg |
| آقای مهندس مناقبی ، عضو هدیت ریسه مجمع عالی وارادت | C:\Users\sajadi\Desktop\22322222.jpg |

1. سه محور اصلی تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید‌ پر کردن خلاءهای قانونی، رفع ایرادات قانونی و عمل به وظایف نظارتی در حوزه تولید ملی است که نمایندگان مجلس یازدهم را بر آن داشته به فکر تشکیل این کمیسیون ویژه و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشند. این کمیسیون نه تنها خللی در کار سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس ایجاد نمی‌کند بلکه مکمل آنها بوده و در قانونگذاری و نظارت در حوزه حمایت از تولید ملی به آنها کمک می‌کند.
2. 25کشور بزرگ و کوچک به مدل های مختلف در دنیا تحریم شده اند، گفت: البته تحریم ها با یک مدل انجام نشده و همه کشورها برای خروج از تحریم هزینه یکسانی پرداخت نمی کنند. ما دارای 15 کشور با 600 میلیون جمعیت در اطراف خود هستیم که 85 درصد تجارت ما هم از طریق همین کشورهای همسایه انجام می شود. بنابراین 2 میلیارد نفر جمعیت تحریم شده در دنیا وجود دارد که می توان از آن به عنوان یک پایگاه در دنیا استفاده کرد.
3. مقام معظم رهبری می فرمایند که باید به موضوع مشکلات اقتصادی همانند یک جنگ نگاه شود. برای جنگ فرمانده نیاز است، برنامه و هدف لازم است و مهم ترین موضوع نیز باور قلبی فرمانده میدان به این جنگ است. الان مشخصا فرمانده میدان جنگ اقتصادی در کدامیک از قوا مستقر شده است.

**بررسی نقش کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر سید کاظم موسوی ، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\222233333.jpg |
| آقای دکتر اسماعیل جلیلی ، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\33433211.jpg |
| آقای دکتر محسن مزد آبادی ، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران | C:\Users\sajadi\Desktop\54546.jpg |

1. قانونگذاري درخصوص امور اقتصادي، يکي از اشتغال هاي اصلي مجلس شوراي اسلامي در دوره هاي تقنیني مختلف بوده است و حجم قابل توجهي از وقت و توان مجالس، براي موضوع هاي اقتصادي صرف می شود از مجموع 2721 قانون تصويب شده در دوره هاي اول تا هشتم تقنیني، 608 قانون را مي توان به عنوان "قانون مهم" استخراج كرد. 208 قانون از بین 608 قانون مهم را مي توان قوانین مهم اقتصادي دانست. بدين ترتیب، در طول هشت دوره قانونگذاري، 34 درصد از قوانین مهم، به امور اقتصادي اختصاص داشته است. ولی اثربخشی این قوانین باید در مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گیرد.
2. با توجه به اينکه نظام بانکي حدود 90 درصد تأمین مالي اقتصاد را برعهده دارد، مي توان نتیجه گرفت كه بازار سرمايه از جايگاه مناسبي در تأمین مالي شركتها برخوردار نیست. و می بایست اعتماد مردم به بازار سرمایه را بازآفرینی کرد. براي دستیابي به يك بازار سرمايه كارآمد همراه با شفافیت، پاسخگويي و ساختار مناسب تصمیم گیري و همچنین ايفاي نقش مطلوب در تأمین مالي اقتصاد، لازم است تا مجلس جديد، اصلاح و بازنگري قوانین حوزه بازار سرمايه را در اولويت قرار دهد.
3. سابقه قانونگذاري براي مبارزه با پديده شوم و مخرب قاچاق به قانون سال 1312 شمسي بازمي گردد. هرچند اين قانون يكبار در سال 1353 و بار ديگر در سال 1373 اصلاح گرديد و تلاش شد با تصويب قانون "نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق كالا و ارز" در سال 1374 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخشي از مشکلات و نارسايي هاي قانوني كه با گذشت زمان طولاني ايجاد شده بود برطرف شود، بااين حال عدم قانون جامع و متناسب با شرايط تجارت خارجي و ظرفیت دستگاه ها و سازمان هاي متولي، شرايطي را به وجود آورده است كه تصويب قانون در اين خصوص به عنوان يکي از اولین نیازها و زيرساختهاي ضروري مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطرح می باشد.
4. بررسي سیر قانونگذاري و نیز عملکرد مناطق آزاد و ويژه نشان ميدهد كه اشکال هاي زيادي در قوانین مربوطه و به ويژه اهداف، ساختار و اختیارات تصريح شده در اين قوانین براي مناطق آزاد وجود دارد.
5. اصلاح قوانین پولي و بانکي همواره در مجلس مطرح بوده است و حداقل در دو دوره اخیر مجلس اين موضوع با شدت بیشتري پیگیري می شود.
6. با توجه به چالش هاي متعدد نظام مالیاتي كشور، اصلاح نظام مالیاتي به منظور وضع پايه هاي جديد مالیاتي و هوشمندسازي آن ضروري است.
7. نظام آماري ايران براي رفع چالش ها و آسیب هاي موجود، نیازمند اصلاحات ساختاري است.
8. در بسیاري از موارد محدوده مناطق آزاد و ويژه، به روشني مشخص نیست و حصاركشي مشخصي براي آن انجام نشده است. از سوي ديگر، بسیاري از مسئولان محلي و نمايندگان در دوره هاي مختلف به جاي تأكید بر مکان يابي مناسب و اقتصادي اين مناطق، صرفاً با هدف دستیابي به اهداف محلي و توسعه منطقه اي اقدام به رايزني براي تأسیس مناطق آزاد و ويژه توسط دولت كرده اند. علاوه بر اين، در بسیاري از موارد در زمینه قوانین ارزي، پولي و بانکي و بیمه اي مناطق مذكور و نسبت اين قوانین با قوانین حاكم در سرزمین اصلي، ابهام هاي زيادي وجود دارد.
9. مشکلات موجود در خصوصي سازي و سهام عدالت در كشور، لزوم اصلاح اين قانون مهم اقتصادي را آشکار مي سازد. چالش هاي ايجاد شده در زمینه خصوصي سازي در سال هاي اخیر و مسائل اجتماعي ايجاد شده در پي آنها، فارغ از صحیح يا ناصحیح بودن موارد مطرح شده توسط افراد يا نهادهاي گوناگون، موجب نگراني و احتیاط شديد مديران براي انجام هر اقدام جديدي شده است.
10. فقدان برنامه اي جامع در حوزه معیشت و مقابله با فقر، سبب شده است تا با وجود صرف منابع زياد، يارانه هاي پرداختي عملکرد قابل قبولي نداشته باشند.
11. نتیجه ارزيابي مركز پژوهش هاي مجلس از نحوه اجراي قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار در دي ماه 1396 حاكي از آن بود كه از 53 حکم مندرج در قانون مذكور، صرفاً 10 حکم به طور كامل اجرا شده، 18 حکم به طور ناقص اجرا شده و 25 حکم هم چنان اجرا نشده است.

**بررسی نقش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر مصری ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته جهش تولید | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس های نمایندگان مجلس\55d122fc-6dc7-4fa4-960a-f2bac19bf047.jpg |
| آقای دکتر جعفر قادری ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\4435.jpg |
| آقای دکتر مسعود دانشمند، دبیرکل اقتصاد خانه ایران | C:\Users\sajadi\Desktop\ق33232.jpg |
| آقای دکتر لطفی نیا، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی | C:\Users\sajadi\Desktop\554555.jpg |
| آقای دکتر حسین محمودی اصل ، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی | C:\Users\sajadi\Desktop\443455.jpg |
| آقای دکتر رضا روستا آزاد ، رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف | C:\Users\sajadi\Desktop\44334455.jpg |
| آقای دکتر اسماعیل جلیلی ، نماینده سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی | **C:\Users\sajadi\Desktop\33433211.jpg** |

1. 60 درصد پروژهای عمرانی در زمان خودشان به اتمام نرسیده است چرا همیشه پروژه عمرانی هر ساله زیر پای کسر بودجه ذبح شرعی می شود.
2. بخش خصوصی استقبال نمی کند از واگذار پروژه های عمرانی. مستحضرید که بیشتر پروژه های عمرانی مرده اش بیشتر از زنده اش می ارزد.
3. يکی از مسائل مهم در حوزه طرح هاي تملك دارايی هاي سرمايه اي ناكارامدي ناظر به مراحل پیدايش طرحهاي عمرانی است كه طرحهاي عمرانی را جولانگاه كشاكش ذينفعان براي جذب منابع عمومی به سمت طرحهاي حوزه نفوذ خود كرده است. اين مسئله درنهايت كشور را با انبوهی از طرحهاي عمرانی غیر بهره ور، ناكارآمد و غیرارزش آفرين مواجه كرده است. وجود حدود 6 هزار طرح ملی و 87 هزار طرح استانی نیمه تمام كه حداقل نیاز به 600 هزار میلیارد تومان سرمايه گذاري براي تکمیل و بهره برداري از مالی و عملکردي به تفکیك به مجلس شوراي اسلامی تسلیم كند. با توجه به حجم انبوه طرحهاي نیمه تمام و عدم تناسب اين طرحها با میزان منابع قابل اختصاص، يکی از راهکارهاي مطرح براي خروج از وضعیت فعلی استفاده از مشاركت بخش خصوصی در اجراي طرحهاي زيرساختی است
4. اگر بدلیل کرونا و تحریم ها در سال آینده درآمدهای مالیاتی ما با مشکل مواجه شود، هزینه های اجتناب ناپدیر دولت مانند حقوق کارمندان دولت یا حقوق بازنشستگان و یارانه ها از چه منابعی قابل تامین است
5. ما در جنگ اقتصادی بسر می بریم بودجه سال 1400 متناسب با شرایط جنگی نوشته نشده است. مهم‌ترین سند مالی کشور با تغییرات گسترده‌ای در شکل و محتوا مواجه شده و در واقع پوست‌اندازی کرده است و تصویر کلی از تغییرات رویکردی در بودجه دو سالانه 1399 و 1400 را نشان می دهد. بودجه سال آینده نه تنها برای اولین بار در تاریخ 70 ساله بودجه‌ریزی کشور دو سالانه (1399 تا 1400) تدوین می‌شود بلکه از روش غلتان نیز استفاده شده است. همچنین این بودجه برخلاف سال‌های گذشته در دو مرحله شامل بودجه شرکت‌ها و عمومی تقدیم مجلس خواهد شد و شامل سه برنامه عملیاتی جداگانه برای طرح‌های عمرانی، اشتغال و یارانه انرژی خواهد بود. ضمن اینکه دربودجه سال آینده هزار ردیف بودجه حذف می‌شود و طبق تقسیم‌بندی که برای دستگاه‌های سیاستگذار و مجری ایجاد شده از میان هزار ردیف بودجه‌ای که هر ساله در بودجه‌های سنواتی تکرار می‌شد، تعداد دستگاه‌های سیاستگذار به 62 ردیف کاهش یافته است
6. آنچنان که دولت ادعا می‌کرد بودجه سال ۹۹ بر مبنای چهار محور اساسی یعنی درآمدهای پایدار، هزینه‌های کارا، ثبات اقتصادی و تقویت نهاد بودجه‌ریزی که در واقع چهار محور طرح اصلاح ساختار بودجه بوده است تدوین شده است که محل تامل است.
7. پايداري مالی به معناي آن است كه وضعیت منابع و مصارف و بدهی هاي دولت به گونه اي مديريت شود كه در سالهاي آينده نیاز به ايجاد تغییرات اساسی در بودجه (براي مثال در مخارج) نباشد. به عبارت بهتر وضعیت مالی دولت بايد به گونه اي باشد كه دولت بدون نیاز به اصلاحات بسیار بزرگ در بودجه( كه از لحاظ سیاسی و اجتماعی امکان اجراي آن كم است)، توانايی تأمین مالی مخارج خود را در سالهاي آينده داشته باشد. مهمترين ركن پايداري مالی دولت پايداري بدهی هاي دولت است
8. یکی از مشکلات بودجه ریزی "بیش برآورد منابع" است که به یک مشکل جدی در بودجه ريزي تبديل شده است و در سالهاي مختلف هم تکرار می شود. در 5 سال گذشته به طور میانگین 90 درصد "بیش برآورد" داشته ایم . اين بیش برآورد معمولا منجر به كاهش بودجه عمرانی، ايجاد بدهی خارج از سقف اوراق می گردد.
9. ورود مستقیم منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه علاوه بر ايجاد وابستگی به نفت و توسعه هزينه هاي غیرضروري در اداره بخش عمومی موجب شده است كه نوسانات مرتبط با قیمت و مقدار صادرات نفت و نرخ ارز به منابع بودجه منتقل گشته و ازسوي ديگر ابزارهاي بانك مركزي براي مديريت بازار ارز نیز با توجه به نیاز تبديل ارز دولت به ريال، مختل شودر سال هاي اخیر با كاهش درآمدهاي نفتی و نیاز مبرم بودجه عمومی به منابع مالی جديد، تأمین مالی از طريق ايجاد بدهی و مولدسازي دارايی هاي دولت مورد توجه قرار گرفته است. عوارض انتخاب این استراژی بر اقتصاد ایران زیاد است.
10. علیرغم احکام قانونی مختلف براي الزام دستگاه هاي اجرايی به ثبت اطلاعات اموال خود در سامانه سادا، همچنان تعداد زيادي از دستگاهها اطلاعات خود را در سامانه وارد نکرده اند. درحال حاضر بخش اصلی اموال دولت در اختیار دستگاههاي اجرايی است و دولت آمار صحیحی از تعداد، ارزش و نحوه كاربري آن ندارد. اين درحالی است كه درنتیجه مولدسازي يا فروش، جريان درآمدي حاصله در اختیار دولت (و نه دستگاه اجرايی) قر ار خواهد گرفت. لذا دستگاههاي اجرايی تمايل به اعلام و ثبت اموال و دارايی هاي خود در سامانه سادا و مشاركت در فرايند ايجاد جريان درآمدي از آن محل ندارند. همچنین قوانین موجود براي الزام دستگاه ها به افشاي اطلاعات دارايیهاي خود داراي ضمانت اجرايی مناسب نیستند. يك راه حل پیشنهادي براي حل اين مسئله ايجاد يك نهاد مستقل، داراي توانايی اقتصادي و مالی و اختیارات كافی براي مديريت واحد (متمركز يا نیمه متمركز) اموال دولت و ايجاد جريان درآمدي از آن محل است كه نیاز به احکامی قانونی دارد. در اين رابطه همچنین ملاحظات بسیار مهمی نظیر برگزاري مزايده ها به صورت شفاف و رقابتی، تعیین قیمت صحیح پايه كارشناسی و وجود ناظر در تمامی مراحل مديريت دارايی هاي دولت وجود دارد كه بايد در قوانین و مقررات مديريت دارايی هاي دولت لحاظ شود. مطابق با گزارش خزانه داري از مجموع 3524 دستگاه اجرايی، حدود 1000 دستگاه اجرايی شامل: 23 درصد دستگاههاي ملی (160 دستگاه)، 26 درصد دستگاههاي استانی (648 دستگاه)، 39 درصد شركتهاي دولتی(188 شركت)، 85 درصد مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی (72 مؤسسه و نهاد( در انتهاي فروردين ماه 1398 و با گذشت حدود دو سال از تصويب قانون برنامه ششم توسعه، اطلاعات هیچيك از دارايی هاي خود را در سامانه سادا ثبت نکرده اند. البته شايسته ذكر است كه ورود اطلاعات در سامانه لزوماً به معناي ثبت اطلاعات مربوط به تمام دارايی هاي دستگاه نیست و لذا اطلاعات اموال بسیاري از دستگاهها نیز به صورت ناقص ثبت شده است . در بهمن ماه سال گذشته آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولتی منتشر شد ولی هیچ خبر و گزارشی تاکنون از نتایج و روند اجرای آن منتشر نشده است.
11. دولت به صندوق هاي بازنشستگی و پیمانکاران بخش خصوصی موجب ايجاد محدوديت مالی براي آنها شده است و ضمن سلب فرصت سرمايه گذاري، برخی از اين شركتها و صندوقها را در مرز ورشکستگی قرار داده است. به منظور مسدودسازي مجاري ايجاد بدهی هاي غیراوراقی دولت لازم است تا ضمن شناسايی كامل اين مجاري، در اسناد بالادستی (نظیر سیاستهاي كلی برنامه هاي پنج ساله توسعه) قواعدي جهت مديريت اين مسئله در نظر گرفته شده و قانون مديريت بدهی تنظیم و تصويب شود. مديريت اوراق دولتی براي كاهش مخارج، ريسك و افزايش عمق بازار بدهی نیز از نیازهاي مهم در اين بخش است. هماهنگی سیاستهاي پولی، مالی و بدهی نیز با توسعه بازار اوراق به يك نیاز اساسی براي مديريت اقتصاد كشور مبدل شده است
12. به دلیل عدم مديريت هزينه ها در كنار عدم افزايش كافی درآمدهاي سالمی مانند مالیات روند فزاينده كسري بودجه در دهه اخیر منجر به افزايش بدهی هاي اوراقی و غیراوراقی دولت شده است. ادامه این روند دولت را به عنوان يك نهاد مالی بزرگ تبديل به يك نهاد بدهکار و ورشکسته تبدیل می کند.
13. درحال حاضر عدم انطباق منابع و مصارف بودجه در ماه هاي مختلف سال موجب می شود تا دولت با كمبود نقدينگی مواجه شده و به منظور تأمین آن به روش هايی نظیر استفاده از تنخواه گردان بانك مركزي و انتشار ناگهانی و نامنظم اوراق دولتی (براي مثال انتشار حجم زيادي اوراق براي خريد تضمینی گندم در يك روز) و حتی گاهی برداشت از بانك هاي تجاري متوسل می شود. كه هركدام از اين موارد می تواند موجب آثار منفی بر سیاست گذاري پولی، نرخ سود اوراق و تورم می شود. انتشارهاي ناگهانی و حجم بالاي اوراق دولتی كه براساس برنامه از پیش اعلام شده نیست موجب اختلال در كاركرد بازار اوراق و نوسانات نرخ هاي سود می شود.
14. صندوق توسعه ملی با هدف كاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهاي نفتی ايجاد شد تا بدينوسیله درآمدهاي نفتی به جاي هزينه در مخارج جاري كشور به ثروتهاي ماندگار و بین نسلی تبديل شود. ولی منابع ورودي اين صندوق به دلايل مختلف در مواردي صرف هزينه هاي جاري يا سرمايه گذاري هاي دیگر می شود
15. يکی از مسائل مهم در حوزه طرح هاي تملك دارايی هاي سرمايه اي ناكارآمدي ناظر به مراحل پیدايش طرحهاي عمرانی است كه طرحهاي عمرانی را جولانگاه كشاكش ذينفعان براي جذب منابع عمومی به سمت طرحهاي حوزه نفوذ خود كرده است. اين مسئله درنهايت كشور را با انبوهی از طرحهاي عمرانی غیر بهره ور، ناكارآمد و غیرارزش آفرين مواجه كرده است. وجود حدود 6 هزار طرح ملی و 87 هزار طرح استانی نیمه تمام كه حداقل نیاز به 600 هزار میلیارد تومان سرمايه گذاري براي تکمیل و بهره برداري از مالی و عملکردي به تفکیك به مجلس شوراي اسلامی تسلیم كند. با توجه به حجم انبوه طرحهاي نیمه تمام و عدم تناسب اين طرحها با میزان منابع قابل اختصاص، يکی از راهکارهاي مطرح براي خروج از وضعیت فعلی استفاده از مشاركت بخش خصوصی در اجراي طرحهاي زيرساختی است.
16. چهار اولویت برای طرح‌های عمرانی تعیین شده است. بدین ترتیب منابع طرح‌های عمرانی اولویت دار یعنی طرح‌هایی که می‌تواند در سال 1399 و 1400 به اتمام برسد، طرح‌هایی که رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری در سفرهای استانی تصویب کرده‌اند، طرح‌هایی که برای تعمیر و نگهداری و پرداختی کارمندان دولت از آن استفاده می‌شود و طرح‌های مناطق کمتر توسعه یافته به‌صورت ویژه، از منابع فروش نفت تأمین خواهد شد
17. با تکیه دولت بر بازار سرمایه می‌توان فرصتی برای تأمین بودجه عمرانی، اجرای پروژه‌های خاص - پروژه‌های نیمه کاره و حتی کلیدنخورده اما دارای اولویت- را تسریع بخشید و از این جهت مجالی برای اشتغال زایی و رونق اقتصاد فراهم کرد. با ایجاد شرکت سهامی عام پروژه محور و واگذاری سهام باقیمانده در دست دولت و حتی نهادهای زیر نظر رهبر معظم انقلاب می‌توان منابع مالی قابل توجهی را برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد جمع‌آوری کرد تا شاهد این نباشیم که پروژه‌ای به سبب تأخیر در اجرا از حیز انتفاع خارج شده باشد.
18. منابع هدفمندي درآمدهاي هدفمندي يارانه ها بايد از دستگاههاي مختلف نظیر شركت ملی گاز، توانیر، شركت ملی پالايش و پخش فراوردههاي نفتی و شركت آب و فاضلاب و... دريافت شود و اين واريزي وابسته به درآمد حاصل شده براي اين دستگاه هاست. گفتنی است در برخی موارد اين درآمدها به میزان مصوب از شركتهاي مزبور وصول نشده و به حساب دولت واريز نشده است.بخشی از مصارف هدفمندي به سازمان هدفمندي يارانه ها اختصاص میيابد تا صرف پرداخت يارانه نقدي و بسته معیشتی شود.
19. كشور پس از حدود 113 سال قانونگذاري اكنون نیازمند آن است که پیگیري اجراي قوانین خود باشد، یکی از راهکارهاي قابل بررسی جهت تأمین اطلاعات مورد نیاز براي نظارت كاراي كمیسیونهاي تخصصی، ایجاد دسترستی نظارتی براي كمیسیونها در سامانه هایی است كه به صورت بر خط اطلاعات كشور در آنها ثبت میشود به طوري كه كمیسیون بتواند به صورت مستمر از آنها گزارش دریافت كند. به عنوان مثال دسترسی كمسیون برنامه و بودجه به سامانه هایی كه عملکرد مالی بخش عمومی و وضعیت اقتصادي كشوررا نشان می دهد می تواند به بهبود عملکرد نظارتی و تصمیم گیريهاي سیاستی این كمیسیون مهم منجر گردد. كمیسیون برنامه و بودجه نیز می تواند از طريق بازوي نظارتی مجلس يعنی ديوان محاسبات بر مخارج دولت نظارت نمايد.
20. در رابطه با مديريت بدهی هاي دولت توجه به اين نکته ضروري است كه تنها 10 درصد از بدهی هاي دولت به صورت اوراق بهادار باشد. هرچند توجه به نحوه ايجاد و تعیین قواعد جهت مديريت بدهی هاي اوراقی بسیار ضروري است، اما باید به بدهیهاي غیراوراقی و مديريت آنها نیز توجه ويژه داشت. اين دسته از بدهی ها كه عمدتاً كاركرد تأمین مالی كسري بودجه دولت را دارند، از مجاري مختلفی نظیر افزايش پايه پولی(بدهی به بانك مركزي)، قرض كردن از خارج يا داخل كشور (بخش بانکی و غیربانکی)، عدم ايفاي تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی، پیمانکاران طرح هاي عمرانی و ساير موارد مشابه ايجاد می شوند. بدهی هاي غیراوراقی ناشی از عدم ايفاي تعهدات دولت همچنین موجب وارد شدن صدمه هاي جدي به اقتصاد كشور می شوند.
21. با توجه به قوانین و مقررات موجود، تخصیص بودجه به دستگاههاي مختلف در طول سال برعهده (كمیته تخصیص )با محوريت سازمان برنامه و بودجه است. به طوري كه با كاهش منابع محقق شده، اولويت تخصیص به دستگاهها توسط اين كمیته انجام می شود. درنتیجه اين سازوكار، میزان تخصیص اعتبار دستگاهها نسبت به مبالغ تعیین شده در قانون بودجه متفاوت شده و درواقع اختیارات كمیته تخصیص جانشین اختیارات تخصیص منابع در قانون بودجه مصوب مجلس می شود خزانه داري كشور نیز تا حدودي داراي اختیار تعیین اولويت در پرداخت میان تخصیص هاي تأيید شده توسط سازمان برنامه و بودجه می شود. درنتیجه اين وضعیت اولاً چانه زنی براي دريافت بودجه تا انتهاي سال اجراي بودجه ادامه دارد و ثانیاً به دلیل تمركز قدرت تخصیص اعتبارات دستگاه ها در سازمان برنامه و بودجه، عملاً تا حدي استقلال تصمیم گیري و مديريتی دستگاه ها در مقابل سازمان برنامه و بودجه كاسته می گردد.

**بررسی نقش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر راستینه ، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\1111.jpg |
| آقای دکتر همت قلی زاده ، کارشناس برنامه و بودجه و استاد دانشگاه | **C:\Users\sajadi\Desktop\54545.jpg** |

1. آیین نامه داخلی مجلس برای اصلاح ترکیب نمایندگان کمیسیون تلفیق تغییر پیدا کرد به گونه ای که تعداد نفرات کمیسیون های تخصصی از 2 به 3 نفر افزایش پیدا کرد و به همین میزان از تعداد کمیسیون برنامه کاسته شد. این باعث می شود که نظرات تخصصی کمیسیون های با قوت و قدرت بیشتری در بودجه کل کشور اعمال شود .
2. اگر بودجه سال 1400 را در کلیت آن مورد بررسی قرار دهیم یک پیام را به همگان صادر میکند یعنی وقتی ما فروش دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در بودجه پیش بینی می کنیم و با افزایش 60 درصدی هزینه های دولت، جشن می گیریم معنی و مفهوم آن این است که جنگ اقتصادی در سال آینده به اتمام می رسد.؟!
3. تورم نقطه به نقطه هم اکنون 30 تا 35 درصد است یکی از دلائل افزایش تورم، کسر بودجه مزمن دولت است دولت برای تامین کسری بودجه خودش یا استقراض می کند یا از صندوق توسعه وام می گیرد و یا ... مسلما این نوع اقدامات مجددا تورم ایجاد می کند حال تصور کنید که بودجه 1400 به میزان 50 درصد کسری بودجه داشته باشد آنوقت چه تورم وحشتاکی به اقتصاد کشور تحمیل می شود. مناسبترین اقدام اصلاح بودجه و تعدیل این میزان کسر بودجه در مجلس است .
4. تامین زیرساخت ها برای رسیدن به دو میلیون سیصد هزار بشکه بسیار سخت است و ما برای رسیدن به این میزان 600 میلیون دلار باید هزینه کنیم.و از آنجای که ما در سال آینده نمی توانیم به این منبع (فروش نفت)دست پیدا کنیم باز ناچار خواهیم شد که برای پوشش هزینه مجددا به افزایش حاملان انرژی و یا استقراض رو بیاریم . مسلما این میزان درآمد نفتی با یک بیش برآوردی بسیار زیادی همراه خواهد بود.
5. از سال 97 باید اصلاح ساختار بودجه مطابق نظر مقام معظم رهبری انجام می گرفت ولی چرا تا به امروز معطل مانده است و نسبت به این اقدام اساسی و ضروری بی مهری می شود. اگر ما با همان فرمان جلو برویم حقوق برخی مدیران در سال 1400به گفته رئیس سابق دیوان محاسبات به 60 میلیون تومان خواهد رسید.درکنار نقاط ضعف نقاط قوتی هم در بودجه 1400 دیده شده است در جدول 7-2 برای اولین بار اتفاق خوبی افتاده و تمام هزینه های دستگا های اجرایی دولت به صورت شفاف در هفت فصل منتشر شده است به گونه ای که شما می توانید بطور مثال حقوق و دستمزد هم دستگاه های دولتی را با هم مقایسه کنید . محاسبه بهای تمام شده کالاو خدمات در این بودجه انجام گرفت است که این هسته اصلی بودجه بریزی بر مبنای عملکرد است. این برای اولین بار در کشور بعد از 8 دهه بودجه نویسی اتفاق افتاده است. در باب شفافیت گام بزرگی برداشته شده است ولی بودجه سیاسی شده و هیچکس به این نقاط قوت توجه نمی کند. هم اکنون شما قادرید حقوق دستمزد همه دستگاهای دولتی را با هم مقایسه کنید.
6. بودجه شرکت ها در سال 1400 و بهای تمام شده خدمات آنها که هیچ وقت تا به حال منتشر نشده بود در این دوره منتشر شده است بعنوان مثال قیمت تمام شده برای یک بشکه نفت و بهای تمام شده آب و غیره در بودجه 1400 مشخص گردیده است. قیمت تمام شده خدمات بر اساس بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بطور کامل در بودجه 1400 منتشر شده است. دولت خودش را با این بودجه ریزی در مظان شفافیت قرار داده است.و حالا نوبت جامعه دانشگاهی است که این اعداد را مورد بحث و بررسی قرار دهند. بودجه شرکت ها در امسال یک ماه زودتر به مجلس داده شد تا نمایندگان بتوانند آن را مورد بررسی و تصویب قرار دهد و دیوان محاسبات هم اعلام کرده است که دولت سخت گیری زیادی را در بحث بودجه شرکت ها داشته است.
7. 62 درصد از بودجه کل کشور به بودجه شرکت ها اختصاص دارد. مجالس قبلی در این ده دوره مجلس بحث شان بر این بوده است که ما زمان کافی برای بررسی بودجه شرکت های دولتی را در مجلس نداریم مصطلح است که گفته می شد در مجلس قبلی به حجم دو تا نیسان بار صورت های مالی را برای بررسی به مجلس آوردند. بنابراین .تمام دعوای بین دولت و مجلس صرفا بر روی یک سوم بودجه است و دو سوم بودجه عملا از چشمان نظارتی مجلس بدور می ماند. اصلاح ساختار مسئله درستی است ولی عملا امکان اجرای آن در عرض یکسال وجود ندارد. سند 50 برگی اصلاح ساختار در جلسه سران قوا تصویب شده است .
8. سپرده های نجومی درکشور در دست 200 تا 300 نفر است واگر ما فقط برای سپرده بالای یک میلیارد تومان فقط یک درصد مالیات در نظر بگیریم سه هزار و دویست میلیارد تومان منابع ایجاد می شود و از طریق هوشمند کردن نظام مالیاتی را برای اخذ مالیات بر اصناف یعنی صندوق های فروشگاه ها ، سکه و مسکن قادر خواهیم بود به منابع پایداری برای کشور دست پیدا کنیم. ولی دولت باید در این زمینه سرعت خودش را بیشتر کند به عنوان مثال دولت بعد از مصوبه مجلس در عرض 5 ماهه گذشته فقط توانسته است 300 هزار از دو میلیون پانصد هزار مسکن خالی را شناسایی نماید.
9. مجلس مخالف صادرات نفت در سال 1400 نیست و به دولت اجازه داده است که به هر میزان که قادر است نفت بفروشد ولی منابع حاصله اول باید پروژهای عمرانی را سیراب کند و بعد به هزینه جاری بودجه اختصاص یابد در حالی که این موضوع در شرایط فعلی به صورت کاملا برعکس عمل می کند. تمام سعی مجلس بر این است که آثار تورمی بودجه سال 1400 را که بسیار بسیار سنگین است خنثی نماید . و این صرفا با همکاری دولت امکان پذیر است.
10. یک قسمت از منابع بودجه معطوف به فروش اوراق خزانه است به نظر می رسد اقتصاد کشور ما با توجه به نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی که رشد قابل توجهی پیدا کرده است ظرفیت جذب این اوراق بدهی فوق العاده زیاد را نداشته باشد؟
11. امیدواریم که دولت تعهدی که به کمیسیون تلفیق مبنی بر اصلاح بودجه سپرده است تا آخر اصلاحات مجلس پای این تعهدات خود بماند .کمیسیون تلفیق تنها به این شرط کلیت بودجه را تایید کرده است که دولت اجازه اصلاحات را به کمیسیون تلفیق بدهد. در این رابطه رئیس مجلس رایزینی های لازم را با شورای نگهبان صورت داده است که این تغیرات اساسی مجلس را شورای نگهبان قبول کند.

**بررسی نقش هئیت های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر علی جدی ، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\434344.jpg |
| آقای مهندس مهدی دادفر ، دبیر انجمن وارادت خودرو و کارشناس تحقیق و تفحص | **C:\Users\sajadi\Desktop\43434.jpg** |

1. هسته اصلی تشکیل تحقیق و تحفحص های مجلس، حساسیت های جامعه نسبت به موضوعات یا وجود سوجریان ، تخلف و یا جرم است که نمایندگان را وادار می کند هئیتی برای تحقیق و تفحص تشکیل بدهند .
2. از اولین مجلس شورای اسلامی تا دوره دهم ، 161 مورد تحقیق و تحفحص پیشنهاد داده شده است از این تعداد 131 مورد در صحن علنی تصویب شده است و برای 76 مورد از آنها هئیت تحقیق و تفحص تشکیل شده است از این تعداد ، 55 مورد نتایج آن در صحن مجلس قرائت شده و از این تعداد هم تنها 25 مورد آن به دستگاه قضا برای مجازات مجرمین ارجاع شده است هئیت ها با این همه هزینه تشکیل ولی به نتیجه موثری منتهی نمی شود و از میان همه موضوعات ، صنعت خودرو سازی ، آموزش و پرورش ، نظام بانکی ، واردات و صادرات و عملکرد شهرداری تهران بیشترین فراوانی را برای تحقیق و تفحص داشته است . ولی به نتیجه نرسیدن گزارشات مطابق آمار فوق نشان می دهد که اهداف تحقیق وتفحص ها در مجلس محقق نمی شود.
3. مقام معظم رهبری فرمودند که هر دقیقه ای از وقت مجلس با مقیاس های مادی و معنوی دارای ارزش والای هستند و هیچکس حق ندارد این سرمایه گرانبهای ملت را هدر دهد و یا صرف کارهای کم ارزش نماید .حال سوال اینجاست که چرا 5 دوره هئیت تحقیق و تفحص در زمینه خودرو با حدود بیش از 50 متخصص تشکیل می شود و اینهمه رفت و آمد وزرا را در بر دارد و کلی هزینه صرف آن می شود ولی گزارشات آن به نتیجه نرسید. مرکز پژوهش های مجلس تحقیق های وسیعی در باره آینده پژوهی و وضعیت فعلی کشور انجام می دهد مثلا در همین صنعت خودرو 60 پژوهش تخصصی در خصوص قیمت گذاری ، استراتژی ها و .... انجام داده است همه چیز روشن است بنابراین چه نیازی دیگر به تحقیق و تحفحص وجود دارد. دستاوردهای هئیت ها و مرکز پژوهش ها 90 درصد عین هم است قاطعانه می توان گفت که 50 درصد متن آنها هم عین هم و شبیه به هم نوشته شده است و این نشان از آن دارد که یا فرایندها اصلاح نشده و مانند سابق است یا گزارشات از روی هم کپی شده اند.
4. ضمانت اجرا برای تحقیق و تفحص ها هم موضوع مهمی است و در کنار عدم پیگیری موثر که ساز و کار مشخصی در مجلس ندارد نتایج تحقیق تفحص مشکل مضاعفتری را ایجاد میکند. پیگیری گزارشات جزء شرح وظائف کمیسیون اصل 90 می باشد و اگر این کمیسیون درست عمل نکند کل کار تحقیق و تفحص بی نتیجه می ماند .
5. از سوی دیگر نماینده ای که استارت طرح و تحقیق را می زند ممکن است در دوره بعد مجلس همین نماینده حضور نداشته باشد بدین صورت پیگیرهای مربوط به آن گزارش متوقف می شود . تحقیقات نشان می دهد 80 درصد از نمایندگان یک کمیسیون در مجلس بعدی تغییر میکند و ممکن است دیگر آن موضوع دغدغه نمایندگان جدید نباشد. درحالیکه طبق آئین نامه داخلی ماکزیمیم زمان برای تحقیق تفحص ۶ ماه است و سه ماه برای رسیدگی در دستگاه قضا زمان در نظر گرفته می شود یعنی جمعاً ۹ ماه ولی در مجلس که عمر آن ۴ سال است خیلی از این گزارشات به نتایج نهایی منتهی نمی شود.
6. با این نتایج بدست آمده ، هئیت تحقیق مجلس بهتر نیست که در کار اجرا دخالت نکند و مانع جدیدی بر سر راه مدیران اجرایی ایجاد نکند و از پتانسیل های دستگا های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی ، وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه استفاده کند. ولی برخی نمایندگان معتقدند که دیوان محاسبات با کمتر از 2000 نفر نمی تواند 3500 سازمان را نظارت کند. از سوی دیگر تحقیق و تفحص بدلیل وجود نمایندگان مجلس در هئیت ها از سطح نظارتی بسییار بالاتری برخوردار است.
7. سال 2025 اتحادیه اروپا از بحث سوخت های فسیلی در ساختن خودرو خارج می شود ترکیه از سال 2000 شروع کرده و خودروی برقی را با سرعت پیمایش 500 کیلیومتر در سال جاری با پلت فرم صد در صد ترک تولید می کند.ولی صنعت خودروی ما حتی با تحقیق تفحص در 5 دوره مجلس به ریل خودش بازنگشته است.

**بررسی نقش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر حسن نوروزی ، عضو هئیت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\434343444.jpg |
| آقای دکتر سید کاظم دلخوش ، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\43432.jpg |
| آقای دکتر فرهادی ، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری | C:\Users\sajadi\Desktop\43434888.jpg |
| آقای دکتر سید محسن موسوی ، معاون اول دادستان کل کشور | C:\Users\sajadi\Desktop\5454878.jpg |
| آقای دکتر محمد محمدی ، مدیرعامل تشکل مردمی مبارزه با فساد | C:\Users\sajadi\Desktop\65656.jpg |
| آقای غریب دوست ، مشاور پیشین وزارت دادگستری | C:\Users\sajadi\Desktop\4343488889.jpg |

1. ما سه لا یحه مبارزه با فساد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تقدیم کردیم که بسیار در کاهش فساد موثر است 1- لایحه رسیدگی به تعارض منافع که همه زوایای فساد در آن دیده شده است ، 2 لایحه اصلاح ارتقا نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد که دو فوریتی بود و سوم لایحه ای شفافیت.
2. ما در کمیسیون قضایی و حقوقی عمده قانون تجارت را اصلاح کردیم. دادگاه های تجاری را داریم تعقیب می کنیم. ما اصل 49 قانون اساسی را به جد پیگیری می کنیم و آن را از رییس قوه و دادگاه انقلاب هم مطالبه می کنیم .مالکیت صنعتی را بجد داریم پیگیری کنیم. ما حذف اعدام را پیگیری کردیم و به نتیجه رساندیم (93 درصد اعدام های مربوز به قاچاق مواد مخدر بود).
3. ما یک قانون داریم که تمام اموال و دارائی های مسولین باید در سامانه ای ثبت شود .ولی دولت این کار را نمی کند دادستان ها باید در استان ها و شهرستان ها مسولان را موظف بکنند که این اموال را در آن سامانه ثبت کنند. این عملیات ثبت، تنها دو روز بیشتر طول نمی کشد.
4. ثبت اموال مسولین می تواند تا 90 درصد فساد را در کشور از بین ببرد. نظارت و راست آزمایی ثبت اموال بر عهده قوه قضائیه است. در افغانستان یک اداره کل وجود دارد که دارایی های مسولین کشور را ثبت می کند ولی در کشور ما بر اساس خود اظهاری عمل می شود. ولی در همان قانون آمده است که هرکسی اطلاعات آنرا افشا کند در کشور ما مجرم شناخته می شود .بنابراین ثبت اموال چه فایده دارد اگر شفافیت وجود نداشته باشدکمیسیون قضایی بنا به دلائلی –نمایندگان تمایل به عضویت در این کمیسیون ندارند- تا شهریورماه تشکیل نشده و به رسمیت نرسیده است. به نظر می رسد باید در آیین نامه داخلی مجلس تغییراتی صورت بگیرد به گونه ای که نمایندگان براساس سابقه کار و تخصص خودشان بین کمیسیون ها تقسیم بشوند. این نمی شود که در مجلسی 50 درصد نمایندگان حقوقدان باشند ولی فقط 5 نفر در این کمیسیون ثبت نام کرده باشند. و برای کشور ما که ۱۶ میلیون پرونده قضایی در دادگاه‌هایش وجود دارد، زیبنده نیست که نمایندگان مجلسی که 50 درصد آن حقوقدان و سابقه کار قضایی دارند تمایل به عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی که 70 درصد قوانین و مقررات مجلس از مسیر آن می گذرد نداشته باشند.
5. قرارگاه اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه شکل گرفته است در هر استانی یک دبیری از دادگستری برای این کار مشخص شده است.
6. مدت زمان رسیدگی به پرونده های اقتصادی خیلی طولانی است (505 روز) و در این زمان دارایی که محل اختلاف بین شاکی و متشاکی است توقیف و بلااستفاده می ماند الان در زمانی آقای رئیسی به هیچ وجه دارئی راکد نمی ماند و هیچ کارخانه ای تعطیل نمی گردد.
7. در لایحه جرم زدایی قرار است خیلی از جرم ها به تخلف تبدیل بشود. با این تبدیل ها مکان رسیدگی ها هم ممکن است تغییر کند. یعنی تخلف ها در قوه مجریه و جرم ها در قوه قضاییه رسیدگی شود. تا فشار ورودی پرونده ها به دستگاه قضا کمتر شود.
8. جایگزینی مجازات های اجتماعی به جای حبس در زمان آقای رئیسی شدت بیشتری به خودش گرفته است . حبس به معنی زندان نیست عدم دست چک دادن و یا ممنوع الخروج کردن از کشور هم به نوعی حبس تلقی می شود ما داریم در کمیسیون حقوقی و قضایی محکومیت های اجتماعی را جایگزین حبس می کینم .ما در اوائل انقلاب 16 هزار زندانی داشتیم الان نزدیک به 210 هزار زندانی وجود دارد.
9. لایحه اصلاح قانون تجارت و در شکم آن اصلاح قانون ورشکستگی که نقش مستقیم در جهش تولید دارد در این کمیسیون در دست اصلاح است. یک رای وحدت رویه برای بانک ها صادر شده است که در جهش تولید موثر است .بانک ها به سلیقه خودشان با مردم قرارداد می بستند هرکدام به طریقی، که این منجر به ورشکستی خیلی از شرکت های ما می شد .با این رای وحدت رویه جلوی اینها گرفته شد و بانک ها صرفا باید براساس قرارداد بانک مرکزی با مشتریان قرارداد امضا کنند.
10. قوانین تعزیرات برای شرایط عادی وضع شده است و اصلا برای شرایط فعلی سازگار نیست.این سازمان را باید به سرعت مسلح کرد تا بتواند در مبارزه با گران فروشی ها اقدام کند. ما در کمیسیون قضایی 100 لایحه و طرح بر زمین مانده داریم که انجام نشده است. ما باید اصلاحات فوری را برای این سازمان در احکام بودجه 1400 ببینیم .
11. سازمان تعزیرات حکومتی با یک ضعف قوانین روبرو است افزایش تورم باعث شده است که جرائم این سازمان دیگر موثر و بازدارنده نباشد. قوانین به نفع رضایت شاکی تنظیم شده است نه برای رضایت همه مصرف کنندگان.
12. سازمان تعزیرات بعد از 23 سال از عمر خود که اصناف را جریمه می کند هنوز رفتار اصناف را نتوانسته است تنطیم کند. انگار اصناف جریمه سازمان تعزیرات را بعنوان یک بخش از قیمت تمام شده روی کالاها کشیده و با مردم حساب می کنند.
13. سازمان تعزیرات حکومتی وارد مباحث کیفری شده است و اصلا این کار درست نیست. یعنی برعکس دستگاه قضا که حبس را به جزای نقدی تبدیل می کند در سازمان تعزیرات کسی که پول پرداخت جریمه را نداشته باشد برایش مجازات حبس در نظر می گیرند.
14. ما 3 میلیون واحد صنفی در کشور داریم 3 هزار نفر بازرس در سازمان حمایت و 3 هزار نفر هم در اتحادیه و 2 هزار نفر هم در سازمان تعزیرات وجود دارد به عبارت دیگر با کمتر از 8 هزار نفر بازرس و رسیدگی کننده چگونه می شود 3 میلیون واحد صنفی را نظارت نمود. ما راهی جز پیشگیری و از بین بردن زمینه های تخلف نداریم.
15. دولت یازدهم و دوازدهم یک رویکرد دوگانه به سازمان تعزیرات دارد. دولت یازدهم مباحثی را در سطح وزرا مطرح می کرد که این سازمان فلسفه وجودی خودش را از دست داده و چنین سازمانی برای دهه هفتاد مناسب است (تاکیدات آقای اخوندی) و اگر کشور به سمت اقتصاد آزاد و رقابت کامل برود دیگر قیمت گذاری کالاها اساسا معنی پیدا نمی کند ولی بعد می بینیم که در دولت دوازدهم لایحه اصلاح آن را برای افزایش کارآمدی این سازمان به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند.
16. سازماهای قوه قضاییه نظیر سازمان ثبت، سازمان زندان ها و روزنامه رسمی کار قضایی انجام نمی دهند چرا باید در قوه قضاییه باشد. به همان دلیلی که قوه مجریه نمی خواهد سازمان تعزیرات را از دست بدهد. اساسا مباحث قضا باید از دو قوه دیگرکاملا مستقل باید باشد. و همچنین دستگاه قضا نباید در مباحث اجرایی و اداری دخالت کند به همین دلیل باید سازمان ثبت اسناد مانند سازمان ثبت احوال باید در اختیار وزارت کشور قرار بگیرد.
17. طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسولان در خارج از کشور ، چه سرنوشتی پیدا کرده است.
18. در زرادخانه عناوین مجرمانه ما بیش از 2000 عنوان جرم تعریف شده است که در مقایسه با کشورهای دنیا خیلی زیاد است.
19. در مالزی یک جدول وجود دارد بنام جدول مقایسه عملکرد مسولان، که مدیران عملکرد خودشان را با مدیر قبلی ، همتراز و ... مقایسه می کند و از این طریق نظارت گسترده بر عملکرد می کنند.
20. جهش تولید به امنیت قضایی نیاز دارد و این امنیت در شعار و سخنرانی نیست. مبارزه با فساد می تواند امنیت قضایی تولید کند ولی ما بسترهای تامین امنیت قضایی را در کشور فراهم نکردیم.
21. سال 2003 به کنواسیون مبارزه با فساد پیوستیم نسخه که ارائه شد این بود که می توان با نهاد سازی با فساد مبارزه کنیم. ما 12 نهاد در کنار نهادهای پیشین ایجادکردیم.الان سازمان های روی دست ما مانده است که میلیاردهای تومان هزینه خرجش می کنیم که میزان کمی از فساد را کشف کند.
22. از سال 80 بعد یعنی از زمان فرمان 8 ماده ای مقام معطم رهبری، ستاد مبارزه با فساد با حضور سران سه قوه و سه معاون اول سه قوه تشکیل شد و برخی از وزرا و نمایندگان مجلس هم عضو آن ستاد شدند. این ستاد جایگاه قانونی ندارد و جلسات آن تشریفاتی برگزار می شود و طبق قانون باید هر سه هفته یک بار تشکیل شود ولی گاها می شد که بیش از هشت ماه تشکیل نشده است.
23. تنها کشورهایی موفق به مبارزه با فساد می شوند که به نقش مردم و تشکل های مردم نهاد توجه کنند و دولت در این کشورها صرفا نقش راهبری دارند. کره جنوبی به عنوان کشور موفق در امر مبارزه با فساد، یک طرحی دارد به عنوان شهروند – بارزس این تشکل می تواند مشکلات را به حاکمیت منعکس کنند.
24. اگر هزینه های تشکل ها و سازمان ها را به کشفیات گره بزنیم اشتباه کردیم و این کار مولد فساد خواهد بود.
25. سازمان بازرسی کل کشور یک سازمان اعلام کننده است خودش نمی تواند راسا با فساد مبارزه کند .آنها صرفا گزارش تولید می کنند اگر جرم بود به دستگاه قضا و اگر تخلف بود به هئیت های رسیدگی به تخلفات اداری می فرستند. بخاطر برطرف کردن این مشکل در کشور پیشنهاد تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال 91 در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و بعد از سه دوره مجلس بنا به دلائلی از دستور کار خارج شد.
26. گرجستان یکی از کشورهای فاسد منطقه بود. ولی الان تبدیل به یک کشور پاک شده است صرفا برای این که سیاست های پیشگیری را بر سیاست های کیفری مقدم دانسته است.

**بررسی نقش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر سید جواد حسینی کیا ، نماینده فعلی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\54500.jpg |
| آقای دکتر افقه ، اقتصاد دان و عضو هئیت علمی دانشگاه چمران | C:\Users\sajadi\Desktop\5454998.jpg |
| آقای دکتر سید هادی حسینی ، نمایده سابق کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\66567.jpg |

1. در شرایط جنگ اقتصادی باید همه کمیسیون های مجلس آرایش جنگی بگیرند ولی نقش کمیسیون صنایع بخصوص در سالی که با نام جهش تولید مزین شده نقش پررنگتری خواهد بود و به هیچ وجه پذیرفتنی نیست کشوری که توانایی پرتاب ماهواره به فضا را داشته و در عرصه‌های تولید موشک، انرژی هسته‌ای، نانوتکنولوژی و ... قله‌ها را فتح کرده، نتواند خودرویی مناسب تولید کند و یا در تولید لوازم خانگی و سایر صنایع دیگر به این میزان وابستگی داشته باشد.
2. چهار قانون کلیدی در کشور وجود دارد، قانون سیاست‌های اصل ۴۴ برای بهبود فضای کسب و کار، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار،‌ قانون حداکثر ساخت داخلی و قانون رفع موانع تولید که در نتیجه تلاش‌های نمایندگان در مجالس قبل برای حمایت از تولید ایجاد شده است ولی این قوانین به اهداف پیش بینی شده خودشان اصابت نکردند؟ برخی ایرادها در خود قوانین است و برخی دیگر در اجرای آنها.
3. اگر محور توسعه را بجای "منابع" ، "انسان" بدانیم این واقعیت استنباط می شود که ما برای توسعه هم جانبه اقتصادی بیش از انکه به داشتن منابع روی زمینی و زیر زمینی اتکا کنیم باید به سراغ انسان های متخصص برویم و از انها برای بهره برداری از این منابع کمک بگیریم. بعبارت دیگر وضعیت فعلی اقتصادی کشور ما محصول کنار گذاشتن متخصصان و فرار مغز ها بوده است. بنابراین هر عنصری غیر از تعریف انسان در کنار توسعه آورده شود شرک محسوب می شود.
4. یکی از برنامه‌های مهم در اصلاح بودجه و همچنین نظام اداری کشور این است که دولت هوشمند و دولت الکترونیک را دنبال کنیم تا همه بخش‌های به هم پیوند خورده و هم افزایی داشته باشند .دولت الکترونیک که باید در سال دوم برنامه ششم توسعه اقتصادی به انجام می رسید متاسفانه معطل مانده است . با توجه به این که ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه برای تحقق دولت الکترونیک دارای مسئولیت هستند.
5. توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات باید به سرعت تکمیل شود.
6. برای برون رفت از صنایع سنتی و انرژی‌بر باید از طریق دانش بنیان ها به جهش تولید رسید.
7. نظام توزیع کالا ها و خدمات در کشورمان باید اصلاح و کارآمد شود تا واسطه گری بحداقل برسد.
8. تولید کشور را باید صادرات محور و صادراتمان را باید فنآور محور کرد.
9. معادن کشور را در صادرات باید جایگزین چاهای نفت بکنیم.
10. جامعه پیچیده است و نیاز به آدم پیجیده دارد ما در کمیسیون کشاوزی 8 روحانی داشتیم که کشاورز نبوده اند بنابراین توقع برای تصویب قوانین کشاورزی کارآمد و به روز که توانایی حل مشکل داشته باشد دور از انتظار است.
11. به این دلیل ما در صنعت دفاعی موفق عمل کردیم که در آنجا رفیق بازی نکردیم ، پارتی بازی نکردیم باید همان الگو وزارت دفاع را دنبال کنیم تا اقتصاد مان را متحول کنیم .
12. خودروسازهای کشور ما معتقدند، آنها در حال زیان دادن هستند و قیمت تمام شده مصولاتشان بیش از قیمت فروش است. افزایش هزینه ها حاص افزایش نامعقول سربار غیر مستقیم و هزینه های واسطه گری است. آنها بیش از 11 هزار نفر پرسنل دارند و هزینه تحقیق و توسعه کمتری را نسبت به شرکت ها رقیب در دنیا می پردازند.
13. در حوزه رنگرزی ایران خودرو به من نماینده مجلس رجوع کرده و می گوید که من از دیپلم که اینجا بودم کار کردم و درس خواندم و هم اکنون دانشجوی دکتری هستم شما کمک کنید که من به بخش اداری منتقل شوم . به نظر شما آیا این فرد انگیزه کار کردن در آن قسمت را خواهد داشت.
14. در جامعه متعادل، اگر اجزا و خورده نظام های یک نظام اجتماعی با هم هماهنگ باشند آن نظام متعادل خواهد بود وگرنه تعارض ساختاری بوجود میآید ما درحوزه قانون گذاری ، اجرا و دستگاه قضا در کشور هماهنگی نداریم و بخاظر این است که هرازگاهی نیاز به حکم حکومتی از رهبری انقلاب پیدا می کنیم وگرنه دلیلی برای این کار وجود ندارد.
15. قیمت تمام شده پول در کشور ما خیلی زیاد است ما بدترین نظام بانکداری را در تمام کشورهای دنیا داریم تولید کننده نمی تواند این پول گران را در تولید بکار بگیرد.
16. تمام سیستم ها و نظام اداری کشور بر این واقیعت قرار گرفته است که ما نفتی را استخراج می کنیم و می فروشیم و پول مفتی بدست می آوریم و بدون محاسبه بهره وری این پول ها را هزینه می کنیم
17. اگر همین الان اعلام بکنند که تحریم برداشته شده است ما دیگر نمی توانیم همان نقش اولیه را در اوپیک داشته باشیم یعنی نفر دوم باشیم و با همان قیمت مناسب نفت را بفروشیم .
18. ساختارهای معیوب فعلی یعنی نظام اداری، نظام قضائی ، نظام تقنینی و ....فقط با پول نفت امکان وجودی پیدا میکند بنابراین ما باید جوری برنامه ریزی کنیم که منابع نفتی ما هم اکنون به پایان رسیده است . در این صورت مجلس ما دولت ما دستگاه قضا ما چه آنوقت چه ساختاری پیدا خواهند کرد.
19. دانشگاه در تمام دنیا مولد ثروت است ولی ما مصرف کننده ثروت هستیم یعنی نفتی که می آید هم سازمان های کشور را سیراب می کند و یک بخشی از آن را هم به دانشگاه می دهند ما اساتید هم یک چیزی را تدریس می کنیم که به درد هیچ جای کشور نمی خورد یعنی هیچ نماینده یا وزیر و یا مدیرکلی به سراغ دانشگاه نمی آید تا مسئله و مشکل خودش را طرح نماید چون صرفا آن مدیر ن آن براساس پول نفت است که مشکلاتش را برطرف می کند. بنابراین امروز باید روش ها را عوض کنیم چون هروقت مشکلی پیش آمده پول نفت به کمک همه ما آمده است و مشکلاتمان را به سرعت برطرف کرده است.
20. من مجالس دنیا را بررسی کردم نمایندگان طرح نمی دادند دولت نیازمند لایحه را به مجلس می داد و می گفت که من این نیاز را در کشور احساس می کنم آنوقت مجلس هم آنرا برایش به سرعت تصویب می کرد. منتهی با کمی اعمال نظر. و این جوری نبود که یک نماینده یک چیزی به ذهنش برسد و سپس بیاید آنرا تبدیل به قانون کند. در مجلس ما آنقدر تراکم طرح وجود دارد که بعضا تا 4 سال نوبت به تصویب آنها نمی رسد. ساختار مجلس با سفراستانی قابل درست شدن نیست باید بیشنیم در مجلس روند قانون گذاری را اصلاح کنیم.

**بررسی نقش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای علی آذری ، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\656564.jpg |
| آقای دکتر حامد کاویانی ، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی |  |

1. اصل ۹۰ قانون اساسی با سایر اصول قانون اساسی، مانند اصل ۱۵۶ که رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات و احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین را به عهده قوه قضاییه گذاشته است، یا اصل ۱۵۹ که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات را دادگستری تعیین نموده است و یا اصل ۱۷۳ که رسیدگی به تظلمات از مأمورین دولتی و سازمان‌ها و نهادها یا شکایت از بخشنامه‌ها یا آیین نامه‌های دولتی را دیوان عدالت اداری قرار داده است، تعارض دارد یا خیر است و عجیب هم این است که هیچگاه قانونگذاران درصدد رفع ابهام نبوده اند. شاید یکی از علت های آن این بوده است که، نمایندگان احساس می کردند اگر مصادیق طرز کار را مشخص کنند، حوزه دخالت‌شان محدود می‌شود و شاید شورای نگهبان، قانون مربوطه را مطابق با اصول دیگر قانون اساسی نداند و آن را تأیید نکند، پس به همین جهت سعی کردند این موضوع در ابهام یا اجمال باقی بماند.
2. قرار بوده است از هر کمیسیون تخصصی یک نفر در این کمیسیون اصل 90 عضو باشد تا اشراف اطلاعاتی کمیسیون نسبت به موضوعات حفظ شود .ولی این نمایندگان بعدا مدافع کسانی شدند که از آنها شکایت شده بود.
3. آیا در نظام حقوقی ما مرجعی برای شکایت از قانون عادی پیش بینی شده است؟ آیا تاکنون شنیده اید کسی از قانون مصوب مجلس شکایت بکند آیا شهروند می تواند به دادگاه صالحه دادخواست بدهند برای الزام یک دستگاه به اجرای یک قانون ما یک خلاء بزرگی در این زمینه داریم که مقنن باید به آن فکر کند.
4. آیا هرکسی می تواند از هر چیزی شکایت و تظلم خواهی کند؟ خیر. اگر اصل 90 نباشد ما علی الطلاق در نظام حقوقی می توانیم ادعا کنیم که هیچ مرجعی در کشور وجود ندارد که از طریق آن بتوان علیه یک قانون شکایت کرد.
5. اگر ما یک مرجعی برای تظلم خواهی از خود قانون پیش بینی کنیم هم اصل 8 و هم اصل 56 یعنی حق حاکمیت ملی مراعات می شود و هم نظام جمهوری اسلامی با قدرت بیشتر می تواند اعتماد شهروندان را نسبت به خود بازسازی نمایند.
6. مهمترین ابزار برای کمیسیون اصل 90 فشار افکار عمومی است . چرا باید گزارش کمیسیون اصل 90 مستقیما و بصورت علنی در صحن خوانده شود. صرفا به دلیل فشار شدید افکار عمومی است. افکار عمومی در ذهنشان مجرم تعیین میکنند و در ذهنشان مجرم تبرئه می کنند. البته مقامات دولتی باید پاسخگویی کمیسیون باشند وگرنه این کمیسیون می تواند آنها را از خدمت منفصل نماید.
7. یکی دیگر از گزارش های مهم کمیسیون عدم اجرای قوانین توسط دولت بود.کمیسیون این قوانین را احصاء کرد  و علت عدم اجرای قوانین را پیگیری نمود .همچنین برخی قوانین آزمایشی بوده و دوره آزمایشی اش به اتمام رسیده  اما بعد از سه، چهار یا حتی 10 سال به قانون دائمی تبدیل نشده است یا مواردی بوده که آیین نامه اجرایی قانون در موعد مقرر تدوین نشده و یا قانون به موقع ابلاغ نشده بود
8. اگر هر یک از سه قوه بیت المال را اتلاف کند و یا در امور شهروندان اطاله تعمدی داشته باشند و یا .... بطور کلی سوءمدیریت داشته باشند هر شخصی می تواند علیه سه قوه به کمیسیون اصل 90 شکایت کند.
9. هئیت ریسه مجلس رییس کمیسیون اصل 90 را معرفی می کند و کل نمایندگان با رای گیری او را انتخاب می کند بعد خود این رییس به شکایت علیه هئیت رئیسه رسیدگی می کند. این بوی تعارض منافع می دهد.
10. با توجه به تفکیک قوای حکومتی و عدم امکان مداخله قوا در کار نهادهای دیگر، در صورتی که نتایج بررسیهای کمیسیون در پی شکایات واصله، منتهی به کشف جرایم و یا تخلفاتی گردد، این کمیسیون رسیدگی به موارد مذکور را به قوه قضاییه که یکی از وظایف ذاتی آن رسیدگی به جرایم و تخلفات است، خواهد سپرد. بنابراین، بخشی از فرآیند نظارتی قوه مقننه از طریق کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضاییه مربوط می گردد و عملکرد این قوه در تحقق کامل و برآورده شدن اهداف نظارتی مجلس، تأثیر بسزایی دارد.
11. اگر کمیسیون اصل 90 آیین نامه داخلی خود را در ساختار، صلاحیت و کارکرد اصلاح کند و تعارض منافع را از بین ببرد به سه دلیل مشخص می تواند کارکرد بهتری نسبت به سازمان بازرسی کل کشور داشته باشد.
12. اگر کمیسیون اصل90 ، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور همکاری نزدیکی با هم داشته باشند یک مثلثی در کشور شکل می گیرد که می توان از طریق آن از حاکمیت قانون صیانت شود.
13. گزارش این کمیسیون هم در هئیت رئیسه و هم در دستگاه قضا باید خارج از نوبت رسیدگی شود ولی اگر یک قاضی بیاید این پرونده را رسیدگی کند و با فرایند آن آشنا شود ، تبادل صورت گیرد و خوانده فرا خوانده شود حداقل یک مدت زمان عرفی شا مل سه ماهه را باید برای آن در نظر بگیریم.
14. واگذاری 23 هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه. لازم به ذکر است، مقرر بوده تا در این زمینها دامداری، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و بهره برداری نیز به فروش رسید. ولی نتیجه پیگیری این پرونده در کمیسیون مشخص نشد.

**بررسی نقش دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر بیت عفری ، معاون اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات | C:\Users\sajadi\Desktop\545450000.jpg |
| آقای دکتر احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\5454090.jpg |

1. نظارت بر اجرای بودجه به دو قسمت "قبل و ضمن خرج" و "بعد از خرج" تقسیم می شود در قسمت اول سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی و در "نظارت بعد از خرج" هم دیوان محاسبات ، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی ورود پیدا می کند یعنی 5 دستگاه عرض و طویل بودجه را نظارت می کنند ولی باز می بینیم که فقط یک سوم از احکام بودجه اجرا می شود و دو سوم آن یا اجرا نشده یا ناقص اجرا می شود. بنابراین وجود این همه دستگاه نظارتی به چه دردی می خورد؟
2. هم اکنون 234 میلیارد تومان عوارض بر روی قبض گاز از مردم گرفته شده است که صرف سرمایش و گرمایش دانش آموزان شود ولی ما پول را از مردم گرفتیم اما به آموزش و پرورش این پول را پرداخت نکرده ایم.
3. در گزارش تفریغ بودجه سال 98 چیزی حدود نزدیک به 60 درصد احکام آن اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است .یعنی یکسری احکام اصلا عملکردی نداشته اند. چرا دستگاه قضا متناسب با دستور العمل ترک فعل با این عدم نفع ها برخورد نمی کند.
4. چرا حمایت لازم از گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی نمی شود عده ای از نمایندگان معتقدند که گزارش تفریغ را دو نفر بیشتر در مجالس قبلی نمی خواندند و دیدیم که رییس جمهور فشار زیادی آورد تا گزارش تفریغ بودجه سال 97 را مجلس پس بگیرد. به دلیل آن ارزهای گمشده.
5. از سال 1397 – 98-99 میزان 49 میلیارد دلار ارز 4200 برای بوده کالاهای اساسی تخصیص داده شده است که قیمت آنها گران نشود ولی ارز را توزیع کردیم اما برعکس کالاهای اساسی هم گران شد یعنی از سال 96 تا 98 میزان 14 تا 169 درصد قیمت ها افزایش یافته است پس این همه پول کجا رفته است چون فلسفه ارز 4200 این بود که کالا ارزان بدست مردم برسد این نشان می دهد که تصمیمی که دولت در سال 97 برای ارز 4200 گرفت نشان داد که یک سیاست کاملا غلطی بود و به مدت 5 ماه برای همه کالا این ارز را تخصیص داد که بعضا برای واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی هم مورد استفاده قرار گرفت .
6. رییس کمیسیون تلفیق می گوید که بودجه 1400 برای فروپاشی نظام تهیه شده است درحالیکه رییس جمهور می فرماید که این بهترین بودجه ای است که تا کنون دولت به مجلس داده است و مجلس نباید شاکله بودجه را تغییر دهد. بودجه نویسی کار دولت است نه کار مجلس. در سنوات قبل هم دولت به کمیسیون تلفیق قول داده بود که اصلاحات بودجه را بپذیرد ولی بعد به قولش عمل نکرد.
7. برجام در سال 95 تصویب شد ولی ما 2 سال طول کشید تا توانسته به میزان صادرات دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز برسیم یعنی حتی ما به نرخ تعیین شده برای نفت هم مشکوک هستیم یعنی ما باید تخفیف زیادی در قیمت بدهیم تا بتوانیم به این میزان از فروش نفت دست پیدا کنیم .وزیر نفت عنوان کرده است که اگر ما بخواهم به دو میلیون و سیصد هزار بشکه در روز برسیم باید 600 میلیون دلار صرف چاهای نفت بکنیم که این خود سه تا چهارماه زمان لازم دارد.
8. ما باید به چه میزان از این سه سناریو که برای فروش نفت پیش بینی شده است دست پبدا کنیم تا بودجه کل کشور تراز شود(یک ، یک و نیم ، دو سیصد میلیون بشکه در روز).ابلاغیه مقام معظم رهبری مشکل را تا حدود زیادی حل کرد به ازای هر یک میلیون فروش نفت در روز همان 20 درصد را به صندوق توسعه بریزد و مازاد بر آن 38 درصد فروش به صندوق توسعه واریز گردد.
9. دو کار در بخش مالیات باید انجام دهیم 1- جلوی فرار مالیاتی را بگیریم 2- بتوانیم مالیات های معوق را وصول کنیم در سال 98 ما فقط 10 درصد وصول مالیات های معوقه را داشتیم. خیلی ها فعالیت اقتصادی خوبی کردند و سود زیادی هم کسب کردند طبیعی است که باید مالیاتش را هم بپردازند . این رقم های که عرض کردم رقم های است که به تشخیص قطعی رسیده است . درکنار این ما شاهد بخشودگی های زیادی بودیم مشاهده شد که ما 5500 میلیارد تومان از میران جرایم مالیاتی را بخشیده ایم تا 4 هزار میلیارد تومان مالیات معوق را وصول کنیم یعنی ما در ساختار مالیات ستانی خودمان دچار مشکل جدی هستیم.
10. ارز مهمترین مولفه در بودجه است تغییرات آن سونامی تورمی را بوجود می آورد .مردم درآمدشان به ریال است ولی هزینه هایشان به دلار .چون یک قسمت از کالاهای که مردم مصرف می کنند تابع وارادات است مثلا مرغ که کنجاله آن باید از خارج وارد شود تابه نرخ ارز است ، بنابراین افزایش نرخ ارز باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد شد و هزینه های خانوار را بالا می برد. با تخصیص ارز 4200 نومانی صادرات معکوسی اتفاق می افتد روغن و شکر را با ارز 4200 وارد می کنند و دراختیار عده ای قرار می دهند و آنرا بجای دردسترس قرار دادن برای مردم تبدیل به شکلات و مجددا صادر می کنند و ارزشان را هم پس نمی دهند همین الان ما 15 میلیارد ارز صادراتی داشتیم که هنور به کشور برنگشته است و صادر کننده تعهد داده که آنها را بر می گرداند ولی به وعده خود عمل نکرده و حتی بعد ما همین صادرکننده را هم تشویق کردیم.
11. ورودی گمرکی هم دیگر برمبنای 4200 نخواهد بود بلکه از 13500 تومان مبنای محاسبه تعرفه خواهد بود که آثارش بسیار زیان بار خواهد بود اگرچه منابع خوبی برای دولت ایجاد می کند.
12. اگر مجلس ارز 4200 را حذف کند و آن را به 17500 برساند دبیرکل خانه کارگر گفته که برای جبران تورم، حقوق کارگران باید در سال آینده به 6 برابر برسد. ما نباید بی مهابا اقدام کینم این ها دو روی بک سکه هستند اگر ارز 4200 را حذف کنیم باید به روی دوم آنهم توجه کنیم زیرا آسیب های خیلی زیادی متوجه کشور خواهد شد آن روی دوم عبارت است ازافزایش سرسام آور قیمت ها.
13. اگر می گویم بودجه 1400 یک بودجه انبساطی است پس چرا افزایش مالیات ها را که یک سیاست انقباضی است در پیش گرفته ایم. درآمد دولت از افزایش نقل و انتقالات بورس امسال خیلی زیاد شد و برای سال آینده نیز این رقم را تا 6 برابر افزایش داده اند در حالی که اعتماد عمومی به بورس از میان رفته است. دولت فروش دارائی های خود را از میزان 11.6 به میزان 95 هزار میلیارد تومان افزایش داده است به نظر شما آیا بازار سرمایه قادر است این میزان فروش دارائی ها را برای سال آینده محقق نماید.
14. 52 درصد از تولید ناخالص ملی کشور ما را بدهی های دولت تشکیل می دهد آیا با توجه این میزان بدهی ، اقتصاد ما قادر به جذب این میزان از اوراق بدهی هست. ما در قبل اوراق مشارکت داشتیم که مردم خریداری می کردند ولی مردم دیگر اقبالی به آن نداشتند. و هم اکنون اوراق مالی اسلامی و ، اسناد خزانه و اوراق منفعت را ایجاد کردیم .لازم به توضیح است که این اوراق عمدتا توسط بانک ها خریداری می شود یعنی همان بازار ثانویه . اگر این اوراق منجر به استقراض از بانک مرکزی نشود که بعضا ما شاهد آن هستیم که می شود قطعا آثار تورمی زیادی بوجود خواهد آورد . دیوان محاسبات آثار زیان بار آنرا به مجلس اعلام کردیم.
15. ما هیچ وقت به سیاست های کلی نظام در بودجه نویسی توجه نداشتیم و بعضا قوانینی وضع کردیم که در تضاد با این سیاست هاست در تدوین بودجه 1400 چیزی که به آن کمتر توجه شده است اسناد بالادستی است. ما در ساختار تقنینی کشور دچار مشکل جدی هستیم. این ساختار قانون گذاری ، ساختار معیوبی است.
16. یک بودجه خوب برای کل کشور بودجه مبتنی بر عملکرد است که 16 سال است که قولش را دولت ها به مردم داده اند ولی هیچ وقت محقق نشده است. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دو رکن اساسی دارد که ما در هر دو مور دچار مشکل هستیم یکی قیمت تمام شده و دیگری شاخص های ارزیابی آن است .این نوع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اصلا کار سختی نیست اما چون شفافیتی ایجاد می کند و پاسخگویی را مطالبه می کند به این دلیل است که دولت ها سراغ آن نمی روند.
17. کسری در بودجه امسال 319 هزار میلیارد تومان است این بدلیل آن است که ما هزینه زیادی را برای دولت در نظر گرفتیم دولت فربه شده است.وزارت کشاورزی آلمان یک ساختمان 5 طبقه است کل پرسنل دولتی یکی از کشورهای توسعه یافته هشت صد هزار نفر است ولی ما نزدیک 4 میلیون نفر کارمند داریم که با بازنشستگان ما چیزی حدود 8 میلیون نفر در دولت حقوق بگیر هستند بنابراین ما همیشه کسر بودجه خواهیم داشت.
18. متاسفانه برداشت ها صندوق که بصورت تسهیلات بوده در سال قبل دولت همه آن بدهی ها را صفر کردند که این خود جای سوال دارد .
19. 75 هزار میلیارد تومان برداشت از محل صندوق توسعه در بودجه سال 1400 گذاشته بودند که با مخالفت شدید مقام معظم رهبری قرار گرفت.

**بررسی نقش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر موسی شهبازی ، مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش ها | C:\Users\sajadi\Desktop\444350000.jpg |
| آقای دکتر سید محمد هادی سبحانیان، عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی وپژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\3232000.jpg |
| آقای دکتر حجت ورمزیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\434349999.jpg |
| آقای دکتر محمد نعمتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه امام صادق | **C:\Users\sajadi\Desktop\54544444444.jpg** |

1. مرکز در 7 سال گذشته 65 طرح ، 1300 گزارش کارشناسی در مورد لوایح و طرح ها و 1400 گزارش کارشناسی مهم ارائه کرده است ولی متاسفانه 15 درصد از نمایندگان مجلس این گزارشات را می خوانند و از آنها استفاده می کنند. در برخی از ماه ها حتی یک نفر هم به کتابخانه مجلس برای تحقیق و یا پژوهش حضور نمی یابد.
2. دستگاه های و نهادها بیرون از مجلس بیشتر از خود نمایندگان از گزارشات مرکز استفاده می کنند چرا که نمایندگان اساسا فرصت مطالعه ندارند .نمایندگان تبدیل شدن به محل رجوع و تماس های مکرر مردم حوزه انتخابیه شان. زیرا مردم از دولت نامید شدند و آنها برای رفع مشکلاتشان به نمایندگان رجوع می کنند.
3. بعضی از نمایندگان بر عکس مرکز پژوهش ها که نگاه ملی دارد آنها فقط نگاه استانی و یا حداکثرنگاه منطقه ای دارند.
4. آقای قالیباف دنبال این است که جایگاه مرکز پژوهش ها را در مجلس ارتقاء بدهد. یعنی اگر امضای مرکز پژوهش ها نباشد طرح ها توسط هئیت رئیسه اعلام وصول نمی شود. به عبارت دیگر همان طوری که شورای نگهبان مصوبات مجلس را از منظر قانون و شرع تایید می کند مرکز پژوهش ها نیز باید از نظر علمی مصوبات مجلس را تایید کند و اگر این کار صورت نگیرد آنگاه آن مصوبه نباید تبدیل به قانون شود.
5. هر قانون باید پیوست پژوهشی داشته باشد.
6. مرکز پژوهش یک نقش دوگانه دارد یعنی یکبار قبل ار تصویب قوانین به عنوان بازوی دانشی نمایندگان عمل کرده و آنها را در طرحها و لوایح کمک علمی و پژوهشی می کند و از طرف دیگر یکبار هم بعد از تصویب واجرای قانون نقش آفرینی می کند یعنی این مرکز باید برود در جامعه و بررسی کند که آیا قوانین مصوب شده به هدف خودشان اصابت کرده اند یا خیر؟ متاسفانه مرکز پژوهش ها در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده است ما با تصویب 12000 قانون، "میدان مینی" از قواین برای کشور درست کرده ایم که فعالان اقتصادی در آن آزادی عمل ندارند و با احتیاط قدم بر می دارند. در این زمینه مرکز پژوهش باید نسبت به شناسایی قوانین ضعیف و ناکارآمد از یک سو و نسبت به عدم اجرای قوانین مناسب از سوی دیگر به نمایندگان کمک کند.
7. اگر ما یک آسیب شناسی از نظام قانون گذاری بکنیم یک اتفاقی از دوره هشتم به بعد رقم خورده است که متاسفانه هرچی جلوتر می رویم تشدید هم می شود. بر عکس تمام نظام قانون گذاری دنیا قوانین باید مبتنی بر لایحه محوری باشد ولی ما در سال های اخیر در مجلس به سمت طرح محوری حرکت کرده ایم یعنی قانون گذاری مبتنی بر طرح آنقدر نمایندگان را درگیر خود کرده است که نظارت که جزء رکن دوم وظایف هر نماینده است تحت الشعاع قرار گرفته است . به عبارت دیگر مجالس اخیر با حداقل ظرفیت نظارتی خود کار کرده اند.
8. دولت به دلائل مختلف لوایح قانونی به مجلس ارائه نمی دهد یا بدلیل تعارض منافع و یا بدلیل اینکه وقتی لایحه می دهد آنقدر مجلس در آن دخل و تصرف می کند که دیگر چیزی از آن لایحه باقی نمی ماند و از یکپارچگی می افتد .
9. ما از 600 قانونی که در حوزه اقتصاد مصوب کردیم 400 قانون آن مبتنی بر طرح و فقط 200 تای آنها مبتنی بر لایحه بوده است! مجلسی که در راس امور است یعنی قوانین ناقصی که اینجوری تصویب می شود برای مدیران اجرایی آن قوانین لازم الاجرا است و چراغ راهنماست و اگر اجرا نکنند باید به قوه قضائیه جواب بدهند. با استمرار این نوع قوانینی نافصی که تصویب می شود ممکن است شیرازه حاکمیت بهم بخورد.
10. لوایحی که دولت می دهد بعضا ممکن است بلند مدت باشد ولی نمایندگان به دنبال مسایل کوتاه مدت هستند و تصور می کنند اگر با چند نماینده دیگر طرحی را به تصویب برسانند می توانند عملکرد قابل قبولی را در پایان دوره به موکلین خود ارائه نمایند.
11. در این دوره فعلی مجلس رکورد ثبت طرح ها نسبت به مجالس دیگر شکسته شده است و دولت هم در کناری نشسته و فقط نظاره گر شده است بدنه عریض و طویل دولت که باید نیاز کشور را شناسایی و بر اساس آن لایحه بدهند همچنان معطل مانده است.
12. هفته پیش یکی از بزرگان مجلس می گفت که ما از دولت خواسته ایم که یک شرکت خودرو سازی را در شمال شرقی کشور احداث کند هرچه قدر این صنایع بزرگتر موفقتر؟؟؟!!!. درست است که این طرح های به نفع شخص نماینده است و ممکن است حضور او را در دوره بعد مجلس تضمین بکند ولی به واقع این صنایع چقدر منطبق با اسناد آمایش سرزمینی است|؟ و یا چقدر می تواند در اقتصاد کشور موثر و بهره ور باشد؟
13. ما یک مستر پلن کلی برای حکمرانی در جمهوری اسلامی تهیه نکردیم تا مصوبات مجلس را در قالب آن ارزیابی کنیم بنابراین تصور می کنیم که برای تنسیق امور صرفا باید اقدام به قانون گذاری نماییم.
14. برنامه های توسعه ما یک مستر پلن کلی ندارند تا ما را از گرداب های روزمرگی نجات بدهد تحریمی وارد می شود و براساس آن مشکلات از گوشه و کنار کشور برون می زند این نشان می دهد که ما فاقد آن مستر پلن کلی هستیم. ما الان در مرکز پژوهش های مجلس دچار یک روزمرگی شدیم اگر بگوییم ما کاری به این طرح های نمایندگان نداریم و می خواهیم یک کار بنیادی بکنیم و به دنبال طراحی آن نقشه راه برویم آنوقت مجلس ما را مواخذه خواهد کرد .
15. بهترین دستگاه برای طراحی یک مستر پلن جامع برای حکمرانی خوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است زیرا بدلیل کوتاه بودن عمر مجالس و دولت های و نداشتن احزاب قوی این کار فقط از عهده آنها بر می آید و باید به سرعت تهیه شود تا در برنامه هفتم و همچنین بیانیه دوم مورد استفاده قرار بگیرد.
16. ما در کشور دچار یک "دام اداره" شدیم یعنی اگر بهترین قانون و بهترین مدیر را بکار بگیرم داخل این نظام بوروکراتیک و بورکراسی ناکارآمد منفعل خواهد شد. بنابراین نظام اداری را باید در گام اول مجددا اصلاح کنیم . یعنی نمی توانیم بگوییم اگر دست روی یک مشکل می گذاریم ادعا کنیم که می توانیم آنرا درست بکنیم. زیرا ما با یک مجموعه از مشکلات پیچیده روبرو هستیم که برای آنها نیارمند یک مستر پلن هستیم.
17. یکی از راه های حرکت به سوی حکمرانی مردمی توجه و رسمیت بخشیدن به طرح‌های پیشنهادی مردم است. در این راستا خوب است مثل برخی از پارلمان‌های جهان، در سایت مرکز پژوهش‌ها بخشی دیده شود که مردم بتوانند طرح‌ها و نظرات پیشنهادی خود را ارائه کنند و سایر مردم در خصوص آن‌ها نظر داده و اگر طرحی بیش از مثلاً ده هزار امضا از سوی مردم داشت، طی سازوکاری مشخص در صحن مطرح گردد و حتی دولت نیز ملزم به پاسخگویی و رسیدگی به آن شود.
18. مجلس ما بیشتر از آنکه به مسائل اصلی کشور توجه داشته باشند دنباله‌‍رو شبکه‌های اجتماعی شده‌اند و دوای این مشکل توجه رسانه‌ها به مسائل پژوهشی است که لازمه آن ارتباطی فعال و پویا با مرکز پژوهش‌هاست.
19. عدم ورود مجلس به جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است. «طبیعی است که مجلس در فرصت اندک بررسی لایحه بودجه، این فرصت را نخواهد داشت که بودجه حدود 380 شرکت را بررسی نماید. حتی در صورت وجود فرصت و ظرفیت ورود تخصصی به مسائل تک‌تک شرکت‌ها، باز هم عایدی ورود به جزئیات این ارقام چندان قابل توجه نخواهد بود، زیرا مطابق ماده  (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت‌های دولتی از اختیار اصلاح بودجه خود (منوط به رعایت برخی شروط) برخوردار هست.
20. تجربه حمایت از توليد در ایران نشان مي دهد توزیع حمایتها از نظام تولید که در قالب اعتبارات زیادی هم انجام گرفته است عمدتاً فاقد جهتگيري مشخص )در چارچوب سياستي( بوده است و درنتيجه هم بخشي از آنها هدر رفته و هم در فرایند توزیع آنها زمينه هاي فساد ایجاد شده است و درنتيجه، این رانتها، به جاي بهترین كارآفرین، به دست آن دسته از مدعيان كارآفریني رسيده كه در دسترسي به رانت، موفقتر عمل کرده اند.

**نقش قوه قضائیه در بهبود فضای کسب کار**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر جوهری ، معاون پیشگیری دادگستری استان البرز | C:\Users\sajadi\Desktop\5555.jpg |
| آقای مهندس محمد رضا نجفی منش ، رئیس کمیه بهبود فضای کسب و کاراتاق بازرگانی | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس ها اساتید دانشگاه\ind34343434343ex.jpg |
| آقای احمد محمدی ، عضو هئیت مدیره انجمن آئین دادرسی مدنی | C:\Users\sajadi\Desktop\4433333.jpg |
| آقای سید کاظم موسوی ، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی | C:\Users\sajadi\Desktop\555555555.jpg |

1. برای حرکت در مسیر و تحقق شعار سال یعنی جهش تولید اهتمام چند وجهی بین دستگاه ‎ها و قوای سه گانه بیش از پیش ضروری به نظر می رسد، اما دستگاه قضا با انجام حمایت‎های قانونی و قضایی از سرمایه ‎گذاری‎های مشروع و حل مشکلات فعالان اقتصادی از طریق داوری و... نقشی بی‎بدیل در تحقق شعار امسال خواهد داشت.
2. در فضای "اقتصاد بین‌الملل" که یک فضای کاملا رقابتی است، خواه یا نا خواه هر کشوری که دارای محیط کسب‌وکار بهتری باشد، پتانسیل جذب سرمایه‌های بیشتری را فراهم خواهد کرد و بالعکس اگر شرایط مناسبی در محیط کسب‌وکار خود فراهم نکند، نه‌تنها از جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی ناکام می‌ماند، بلکه دیر یا زود سرمایه‌های داخلی خود را نیز فراری خواهد داد. ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار در سال 2020 در میان 190 کشور جهان در رده 127 قرار گرفته است که نسبت به سال قبل یک پله صعود داشته است. در بین 10 شاخصی فضای کسب و کاری که ما را براساس آن رتبه بندی می کنند 5 شاخص به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دستگاه قضا مربوط می شود. بنابراین یکی از مولفه های تاثیر گذار بر محیط کسب و کار هر کشوری "نظام قضایی" آن کشور می باشد.
3. مشکل اصلی اداره بنگاه اقتصادی در ایران زیرساخت هایی نظیر جاده، برق و بندر، و ... نیست بلکه جنبه های نرم افزاری تولید و سرمایه گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر قوانین و مقررات ، ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش بینی پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه جانبه حقوق مالکیت؛مؤلفه هایی که از مجموعه آنها به عنوان «امنیت سرمایه گذاری» یاد می شود. و قوه قضائیه در تامین این امنیت نقش بسیارتعیین کننده ای بازی می کند.
4. ما در این کار مشترک متوجه شدیم که نظام اداری کشور بخوبی نظام اقتصادی را پشتیبانی نمی کند و این قضیه راجع به نظام قضایی هم صادق است یعنی می توان گفت که نظام قضایی هم مانند نظام اداری ، نظام اقتصادی کشور را تنها گذاشته است می توان به صراحت اداعا کرد که به ازای یک درصد افزایش ناکارآمدی در دستگاه قضایی، رشد اقتصادی به اندازه 1.95 درصد کاهش می باید.
5. بنابراین یکی از موانع مهم بر سر راه جهش تولید بهبود فضای کسب و کار است که در راس آن بحث مجوز ها قرار دارد و به معنی فراهم آوردن لوازم اولیه برای شروع یک کسب و کار جدید است. ولی متاسفانه ما در این حوزه در جهان نمره خوبی نداریم . سخت ترین کار و پرهزینه‌ترین و طولانی ترین بخش کار همین گرفتن مجوز ها است پس وقتی می‌گوییم جهش تولید یعنی اینکه بیاییم همین امورات ساده را ، برای سرمایه گذاران تسهیل نماییم. که الحمدالله با همکاری قوا و اتاق بازرگانی عدد این شاخص از 73 روز به 3 روز کاهش داده شده است که هنوز پتانسیل کاهش بیشتر را هم داراست زیرا در افغانستان این مهم کمتر از یک روز انجام می گیرد ولی این افزایش سرعت مفسده های هم به همراه خود دارد زیرا باعث شدکه از 400 شرکت که به سرعت برای دریافت ارز 4200 تومانی تاسیس شد 300 نای آنها صوری باشد. و 27 میلیارد دلار ارز صادراتی تخصیصی به کشور برنگردد که با تلاش قوه قضائیه تا این زمان 5 میلیارد دلار آن به کشور برگشت داده شده و 2 میلیارد دلار آن نیز توسط دولت برگردانده شده است.
6. ثبات قوانین نیز یکی از دیگر عوامل موثر در حوزه کسب و کار است. تغیرات پی در پی نرخ ارز صادرکنندگان را بلاتکلیف کرده است زیر آنها که امروز کالای را صادر می کنند، نمی دانند تا زمانی که ارزشان برمی گردد چه تغییراتی در نرخ ارز بوجود می آید. هر چند که ما در مورد نرخ ارز به جد معتقدیم که دولت باید دست از سر ارز ۴۲۰۰ بردارد و اگر هم می خواهد یارانه ای را به کالاهای اساسی بدهد این یارانه را به صورت نقدی به خود تولید کننده ی واقعی بدهد و بخش تولید را تحریک کند که آنها ورود کنند. مدلی را هم با وزارت کشاورزی و دوستان بانک مرکزی نشستیم و بررسی کردیم اتفاقا آنها هم موافق هستند یعنی آنها هم می‌گویند ما الان موافقیم که ارز ۴۲۰۰ را از روی نهاده هایی مثل مرغ حذف کنیم و ما به تفاوت ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد را تقریباً برای هرکیلویی که ۱۶ هزار تومان را به خود تولید کننده اختصاص بدهیم ولی متاسفانه در دولت دوستانی هستند که اصرار دارند که باید این ارز ۴۲۰۰ تخصیص پبدا کنند.
7. «امنیت سرمایه گذاری»، به سرعت باید در دستور کار دستگاه قضا قرار بگیرد منظورمان از این مفهوم شرایطی است که در آن، متغیرهای اقتصاد کلان با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد واعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم های مسئولان و رویه های اجرایی کشور، باثبات باشندو به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هریک از آنها، تغییرات قبلاً به اطلاع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد ؛ و نهادهای تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری دادسراها، دادگاه ها و .... چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچکس اعم شخص حقیقی و حقوقی ازجمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذیصلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه دریافت کنند.
8. ضعف دادگاه‏ها در رسیدگی سریع و موثر به دعاوی فعالان اقتصادی یکی از مهم‏ترین چالش‏های محیط کسب و کار کشور است که شاخص "اجرای قراردادها" در نظام حقوقی و قضایی کشور را خدشه‏ پذیر کرده‏ است.
9. زمان پارامتری مهم در فعالیت‏های تجاری بوده که به دلیل هزینه فرصت دارایی و سرمایه، از اهمیت بالایی برخوردار است. در کشور ما نیز، بالا بودن نرخ تورم و به تبع آن روند افزایشی هزینه‌های سرمایه‏گذاری، ارزش زمان را در فعالیت های تجاری دو چندان کرده است. عموماً بروز اختلافات تجاری و رسیدگی به آن منجر به توقف اجرای قرارداد و راکد ماندن سرمایه و در نتیجه اتلاف سرمایه فعالان اقتصادی در طول فرایند دادرسی می‌شود عدم اتقان آرای دادگاه‌ها (شاخص کیفیت) نیز علاوه بر تاثیر منفی بر استحکام قراردادها و پیش‏بینی ناپذیر کردن نتایج دادرسی، هزینه و ریسک اجرای قراردادها را نیز برای فعالین اقتصادی به‌شدت افزایش داده و انگیزه آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش داده است، بنابراین بهبود سریع این شاخص ضروری به نظر می رسد.

**سایر یافته های گروه در این حوزه :**

1. اقتصاد ما دچار بیماری مزمن کثرت جرایم و تخلفات شده است که حاصل آن افزایش سال به سال و حتی روز به روز پرونده ها در دستگاه قضایی است.
2. برای حمایت از تولید در قوه قضائیه یک ستادی تشکیل و دبیرخانه آن در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار گرفته است. و یک سامانه ای را هم با عنوان حامی طراحی گردیده است که تولید کنندگان بتوانند بدون مراجعه به دستگاه قضا مشکلات خود را مطرح کنند.
3. یکی از مهم ترین موارد در پیشگیری از وقوع جرم بحث اجرای به موقع مجازات است به عبارتی دیگر اجرای به موقع مجازات درس عبرتی برای افراد درمعرض خطر ارتکاب جرم تلقی می گردد. اگر مجازات برای جرم و عمل مجرمانه با تاخیر انجام شود، مردم کم کم جرم را فراموش کرده و پس از گذشت مدت زمان طولانی، یقینا اجرای مجازات اثرگذاری چندانی نخواهد داشت.
4. سنگاپور در اصلاح نظام قضایی خود پیشرو بوده است این کشور در حل و فصل اختلافات تجاری تنها در 21 مرحله 150 روز و با هزینه 25 درصد ارزش کل قرار داد دعاوی تجاری خود را حل و فصل می کند؟
5. زمان رسیدگی در کشور ما بیش از 505 روز است تشکیل پرونده و ابلاغ 30 روز ، دادرسی و قضاوت 295 روز ، اجرای حکم 180 روز می باشد هزینه 17 درصداز کل قرار داد است که 10 درصد آن به وکیل و 5 درصد به اجرای حکم و 2 درصد هم برای دادگاه در نظر گرفته می شود بنابراین ایجاد دادگاه های تجاری که برای جلوگیر از اطاله دادرسی مورد تقاضا فعالان اقتصادی است می تواند زمان رسیدگی را از 505 روز به حداکثر سه یا چهار ماه تقلیل دهد.
6. باید تمرکز سیستم کیفری به جای توجه به کسانی که تاکنون مرتکب جرم شده اند به طرف کسانی که تاکنون مرتکب جرم نشده اند تغییر جهت یابد.
7. در سال ۲۰۱۸ از منظر دو شاخص اجرای قراردادها و حل‌وفصل ورشکستگی به ترتیب در جایگاه ۸۹ و ۱۳۱ ام دنیا قرار داشتیم .
8. وضعیت نامناسب اقتصادی و عدم شفافیت دو عامل ازدیاد پرونده های اقتصادی در دستگاه قضاست.
9. دادگاه های تجاری که یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار است که می بایست 9 سال پیش مطابق قانون تشکیل می شد ولی متاسفانه تا کنون بلاتکلیف مانده است.
10. اگر دادگاه های کشورهای توسعه یافته خلوت است دلیل آن این است که مراکز داوری در آن کشور های فعال است اما در کشور ما بطور مثال در البرز که قطب صنعتی کشور هم هست حتی یک مورد هم به یکی از مسولینی که در مراکز داوری مسولیت داشته و ما با ایشان مصاحبه کردیم ارجاع نشده است البته در شرایط ایده آل، میانجی گیری مقدم بر مراکز داوری است. در کشور ما 50 ماده قانونی برای حمایت از مراکز داوری وجود دارد ، رای مراکز داوری یک مرحله ایست و قطعی است باید مراکز داوری را از طریق رسانه ها به فعالان اقتصادی بشناسانیم.
11. آیین دادرسی جدیدکه ایجاد دادگاه های تجاری را هم در بر می گیرد سه ساله است که در مجلس منتظر تصویب است.
12. قانون تجارت در مجلس باید هر چه سریعتر اصلاح و مورد تصویب قرار بگیرد زیرا با قانون تجارت مربوط به سال 1311 نمی توان در سال 99 تجارت نمود.
13. حقوقدان ها وقتی وارد کاری می شوند یعنی قرار است که آن کار انجام نشود چون یک حقوق دان صرفا بفکر تحقق عدالت است و اساسا کاری به آثار اقتصادی حکمش ندارد. دانش حقوق ما برای 100 سال پیش است و ما سابقه 110 ساله در قانون گذاری داریم در حالیکه اقتصاد ما 200 سال جلوتر است یعنی عملا 300 سال بین قاعده ای که وضع شده و واقعیتی که در دنیای تجارت وجود دارد فاصله هست ما حقوقدان های را نیاز داریم که با اقتصاد زمان خودشان آشنایی بیشتری داشته باشند.
14. قوه قضائیه در بحث حمایت از سرمایه گذاری قرار نیست اصل بی طرفی خودش را با حمایت از گروهی خاص مخدوش نماید بلکه قرار است با کوتاه کردن برخی از فرایندها روند رسیدگی را تسهیل نماید و لاغیر .
15. برای بهبود کسب و کار ما یک نظام برنامه ریزی کاملی برای بهبود این شاخص تعریف نکردیم تا 10شاخص و زیر مولفه های آنها را در بر بگیرد به گونه ای که متولی هر شاخص را به روشنی در کشور مشخص شده باشد.

**فساد مهمترین مانع تحقق جهش تولید است**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای دکتر صفرخانی ، مدیرکل بازرسی و مشاور وزیر ارشاد | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس ها اساتید دانشگاه\ind45678ex.jpg |
| آقای غریب دوست ، مشاور پیشین وزیر دادگستری | C:\Users\sajadi\Desktop\99999.jpg |
| آقای دکتر حکمت نیا ، رئیس مرجع ملی مبارزه با فساد | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس ها اساتید دانشگاه\ind23ex.jpg |
| آقای دکتر افقه ، اقتصاد دان و عضو هئیت علمی دانشگاه چمران | C:\Users\sajadi\Desktop\776.jpg |

1. مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که هر کشوری بتواند شاخص فساد را در قلمرو خود از 6 به 8 برساند (صفر به معنای بیشترین فساد و 10 به معنای کمترین فساد) افزایش سرمایه‎گذاری به میزان 4 درصد و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را به میزان 5 درصد تجربه خواهد کرد.
2. فساد دیگر یک امر داخلی کشورها محسوب نمی شود بلکه یک امر بین المللی محسوب می شود و برای مبارزه با آن نیز قطعا می توانیم از همکاری های بین المللی استفاده کنیم. اصول کنوانسیون مبارزه با فساد که ما هم به آن پیوستیم بر سه اصل تجارت صحیح، رقابت صحیح و استرداد اموال بنا شده است و می توان گفت که امروزه مبارزه با فساد بین المللی شده است. بنابراین ما هم باید از این ظرفیت استفاده نماییم. فساد سه آسیب بزرگ را به دنبال دارد که در کنوانسیون مبارزه با فساد به آن اشاره شده است مخدوش کردن عدالت، از بین رفتن ارزش های خلاقی ، از بین رفتن ارزش ها مردم سالاری که به هیچ وجه نمی توان با مجازات های کیفری آنها را به سر جای اولش برگرداند.
3. برخی معتقدند که برآورد میزان فساد توسط سازمان شفافیت جهانی برای کشورمان خوشبینانه اعلام شده است و رقم فساد بالاتر ازاین ارقام است ؟ هر چند که ممکن است ما رتبه بندی آنها را قبول نداشته باشیم ولی در مقابل هم نتوانستیم یک دستگاه خاص را برای سنجش میزان فساد در کشور ایجاد کنیم تا این واقعیت را برای عموم مردم و دنیا مشخص نماید که به واقع اینهمه فساد درکشور وجود دارد یا میزان ادارک عمومی مردم از فساد در کشور ما به شدت بالاست . یعنی برخورد های علنی ما در مبارزه با فساد و مدام بر طبل این مبارزه کوبیدن قطعا ً به افزایش میزان ادارک عمومی مردم از فساد دامن زده است. بعنوان مثال سهم رشوه در تولید ناخالص ملی دنیا 2 درصد است قطع و یقین سهم رشوه و یا حتی کل مفاسد اقتصادی کشور ما را اگر با هم جمع بزنیم شاید به این اندازه هم نرسد. در چین حدود یک میلیون نفر را در امر مبارزه با فساد تا کنون دستگیر کرده اند و برخی از وزرای آن اعدام شدند؟ مسلما در کشور ما فساد سیستمی نشده است چون فساد سیستمی یعنی اینکه دستگاه های نظارتی خودشان به درجاتی از فساد آلوده شده باشند و یا در شکل جدیدتر آن فاسدان یا افراد مورد حمایتشان درمجاری تصمیم گیری نفوذ کرده باشند که نشانه های روشنی از این پدیده در کشور ما به چشم نمی خورد.
4. فساد، ویروس خطرناکی شده است درست همانند ویروس کرونا ، اتفاقا مثل ویروس کرونا بشدّت واگیردار و مسری است و به سرعت به جاهای مختلف نظام اداری و نظام اقتصادی سرایت می‌کند. یک مفسد اقتصادی فقط خودش مفسد باقی نمی‌ماند، دیگران را هم به دلیل تامین امنیت خود به فساد آلوده می کند؟ پس در فرایند مقابله با مفاسد اقتصادی باید در دو مرحله اقدام کرد مرحله اول مبارزه با خود ویروس فساد اقتصادی است و مرحله دوم ایجاد یک "ایمنی جمعی" است. یعنی باید به گونه ای عمل کرد که مدیران در مقابل این ویروس فساد واکسینه شوند؟
5. امروز کرونا یک تهدید است ولی می توان از دل این تهدید یک فرصت استخراج نمود ، هیچ فشاری به این اندازه قادر نبود که تحقق دولت الکترونیک را به این سرعت در کشورمان جلو بیاندازد . تحقق دولت الکترونیک یکی از راهکارهای است که به سرعت می تواند فساد اقتصادی را همانند کشور توسعه یافته ریشه کن کند.
6. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند ما در مبارزه با فساد اقتدار لازم را نداریم و اساسا تمام سازمان های که در امر مبارزه بافساد در کشور تاسیس کردیم تماماً سازمان های اعلامی محسوب می شوند نه سازمان های مبارزه کننده. به عبارتی دیگر ما سازمانی که تمام فرایند کشف، رسیدگی ، محاکمه و مجازات را بصورت یکجا در خود داشته باشد را در کشور تاسیس نکردیم .
7. اینکه جامعه ایرانی می‌تواند متأثر از چند پایگاه اینترنتی یا شبکه فضای مجازی ارزش پول ملی‌اش را به سرعت از دست بدهد، بیانگر این نکته مهم است که نبردی اطلاعاتی درمیان بخش‌هایی از بدنه سرمایه داری کشور وجود دارد و هر کس به دنبال آن است تا با کسب اطلاع و پیش بینی از احتمالات آینده در طی یک معامله بسیار ساده به سودی هنگفت و در واقع رانتی بزرگ که نه حاصل فعالیت تولیدی یا خدماتی و بلکه حاصل کاهش ارزش پول ملی و فقیرتر شدن فقرا است دست یابد. در چنین وضعیتی ، درآمدهای بی‌حساب و کتابی خارج از چرخه تولید بوجود می آید پدیده‌هایی چون آقازادگی، اختلاس، حقوق‌های نجومی و یقه سفیدها و رانت خوارهایی را در اطراف نهاد مهم اقتصادی بوجود می آورد. مطابق تحقیقات صورت گرفته هر چقدر سهم صنعت بجای خدمات در تولید ناخالص داخلی بیشتر شود فساد کمتر به وقوع می پیوندد. فساد اقتصادی به تبع فساد اداری رخ می دهد و هر دو این ها در کنار هم سینرژی ایجاد کرده و قادر است نظام تولید کشور را مختل نماید.
8. برای پایان دادن به فساد باید نظام بانکی را شفاف کنیم در دنیا اگر دو دلار به حساب کسی واریز شود دقیقا می توان گفت که در چه زمانی و در چه مکانی این مبادله صورت گرفته است به عبارت دیگر پول علاوه بر کارکرد مبادله ای بعنوان یک ابزار کنترل و نظارت نیز مورد استفاده قرار می گیرد اما در کشور ما سر هر فسادی اقتصادی به نظام بانکی ختم می شود ولی هیچوقت به اصلاح عمیق در این حوزه اقدام نکردیم ولی دیگر به نظر می رسد زمان استقلال بانک مرکزی فرا رسیده باشد. بانک های خصوصی که دو سوم بانک های کشور را تشکیل می دهند از کارکردهای اصلی خود خارج شدند و به امور سفته بازیی نظیر خرید فروش ارز ، سکه یا مسکن دامن زده اند ؟
9. برای فیش های نا متعارف و املاک نجومی که از مظاهر فساد است و مورد مطالبه مستقم مقام معظم رهبری بوده است اقدام موثری شکل نگرفته است تنها سایتی در سازمان اداری استخدامی طراحی و به وزارت اقتصاد سپرده شد و دیگر هیچ! در مورد املاک نجومی نیز وقتی شهرداران به قول رئیس شورای شهر مشهد بیش از 80 درصد درآمد شهرداری خود را از محل تخلفات کمیسیئون ماده 100 بدست می آورند دیگر انتظار مبارزه با املاک نجومی در این حوزه بسیار دور از انتظار به نظر می رسد
10. "نظارت همگانی" در بسیاری از کشورها بعنوان یک ابزار برنده در مبارزه با مفاسد بکار برده می شود، در ایران نیز این ابزار مورد توجه قرار گرفته است. در سازمان بازرسی کل کشور اداره کلی به تحت همین عنوان تاسیس شده است .«سوت‌زنی» و به تعبیری دیگر، «گزارشگری فساد» راهکاری است که از سوی فعالان اقتصادی و متخصصان حکمرانی بر آن تاکید شده است.
11. این واقعیت را باید قبول کرد که تخصصی ترین نوع "مبارزه" ، مبارزه با مفاسد اقتصادی است؟ چون مفسد اقتصادی یک نخبه است و هماورد نخبه را نیز طلب می کند. در حالی که مشاهده شده است که ما یک یا چند نفر کارمند عادی را برای مبارزه با مفسدین اقتصادی اعزام می کنیم. بعبارت دیگر ما برای این جنگ های پارتیزانی اقتصادی نیروی انسانی متخصص و متناسب تربیت نکرده ایم.
12. واقعیت های میدانی جامعه نشان می دهد که از طریق تولید و علم و حتی فناوری نمی توان درآمد و سود کافی و شغل پایداری را انتظار داشت. بر عکس از طریق های نا مشروع مانند رانت، فساد و رشوه و . . . می توان پول های زیادی را بدون زحمت بدست آورد؟ برای تضعیف فعالیت های سوداگرانه که به واقع یکی از فوری ترین اصلاحات لازم توسط سیاستگذاران کشور برای تحقق جهش تولید به شمار می رود باید هرچه سریعتر مالیات بر عایدی سرمایه را بعنوان گام نخست در دستور کار قرار داد فعالیت هایی مانند خرید و فروش دلار و سکه و ملک باید هر چه زودتر در قانون مالیات بر عایدی سرمایه تعیین تکلیف شوند و بر این فعالیت ها مالیات های سنگین وضع شود تا انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری در امور تولیدی تقویت شود.

**سایر یافته ها در این حوزه :**

1. مجازات با جرم در امر مبارزه با فساد تناسب ندارد بخصوص در شرایط جنگ اقتصادی .
2. در بکارگیری اهرم مجازات ها نیز باید دقت کرد زیرا وقتی جامعه مملو از مجازات می شود مردم دیگر به مجازت ها واکنشی نشان نمی دهند.
3. هرچه مجازات های را سنگین تر کردیم هم تعداد و کیفیت فساد بیشتر شده است چون اساسا به مبانی مبارزه با آن نپرداختیم و مشکل را به صورت ریشه ای حل نکردیم زیرا مصادق فساد به اندازه خود کلمه فسادبرابر با ارزش های دینی ما خیلی تقبیح نشده است برطرف کردن ترس از زندگی در آینده و محرومیت های احتمالی نیز یکی دیگر از راه هکارهای مبارزه با فساد است
4. افزایش درآمد سرانه می تواند یک نوع سیاست بلند مدت برای مبارزه با فساد باشد.
5. واگذاری‌ها غیر اصولی تحت عنوان اصل44 در کنار مشکلات جدی ناشی از ورود کالای قاچاق به کشور، دو عاملی هستند که ضرباتی جدی را به نظام تولید کشور وارد کرده است.
6. سه اصل مهم برای مبارزه با فساد ؛ خواستن، هزینه و ابزار مناسب است که در هر سه حوزه دچار مشکلیم.
7. زیرساخت های نظارت همگانی نظیر پاداش و حمایت از سوت زنان و ... را باید در کشور تقویت نماییم.
8. سیستم بوراکراتیک کشور ناکارآمد ، سنگین و عملا مولد فساد شده است.
9. جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که مطابق قانون باید هر سه هفته یکبار تشکیل شود ماها را بدون جلسه سپری میکند و علی رغم ساختار مناسب خود عملا کارکرد مناسبی را به همراه نداشته است.
10. فرار مالیاتی که برخی ها ایران را بهشت فرار مالیاتی می شناسند مانع دست یابی دولت به یک درآمد پایدار برای کشور شده است که خود می تواند از مظاهر فساد باشد.

**بررسی نقش بسیج در تحقق شعار سال (ویژه هفته بسیج)**

**مهمانان:**

|  |  |
| --- | --- |
| آقای سردار سرتیپ سلیمانی ، رییس سازمان بسیج مستضعفان | C:\Users\sajadi\Desktop\440099.jpg |
| آقای دکتر میر محمد مهدوی ، مدیر اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی سازمان بسیج سازندگی | C:\Users\sajadi\Desktop\333332.jpg |
| آقای دکتر علی حسین رعیتی فر ، مسول سازمان بسیج کارگری کشور | C:\Users\sajadi\Desktop\4443477878.jpg |
| آقای سردار عبدالرضا آزادی ، معاون فرهنگی و هنری سازمان بسیج | C:\Users\sajadi\Desktop\جهش تولید نهایی\عکس ها اساتید دانشگاه\ind34344334ex.jpg |
| آقای خانم دکتر مینو اصلانی ، استاد دانشگاه و مسول سابق بسیج بانوان کشور | **C:\Users\sajadi\Desktop\55656.jpg** |

1. مقام معظم رهبری فرمودند که ما باید هر خانه را به یک کارخانه تبدیل کنیم اگر این فرمان را به یک مدل عملیانی تبدیل کنیم قطعا جهش بزرگی در تولید اتفاق خواهد افتاد . با توجه به این که ما سه میلیون و دویست هزار نفر زن سرپرست خانواده داریم یعنی از هر 10 نفر خانم ایرانی یکی از آنها سرپرست خانواده است توانمند کردن این خانواده های می تواند ما را با یک جهش بزرگی روبرو می سازد
2. سازمان بسیج قرارگاهی را با عنوان نهضت جهش تولید ایجاد کرده است و طرح‌های متعددی را در اقشار تخصصی ۲۲ گانه خود تعریف کرده و نزدیک به ۱۰ طرح آن را تاکنون به اجرا درآورده است که از پیشرفت های فیزیکی مناسبی هم برخودار است. ولی تمرکز اصلی بر حوزه کشاورزی است
3. بسیج مطالبه گر اصلی فرمایشات مقام معظم رهبری است چرا دستور حضرت آقا برای اقتصادی مقاومتی بخوبی تامین نشد.
4. بسیج 20 میلیون حسب فرمایش حضرت امام برای جمعیت 37 میلیونی بود حالا که جمعیت ما 83 میلیون نفر است باید کشور بسیج 40 میلونی داشته باشد به نظر می رسد که بسیج در توسعه کمی با مشکل مواجه شده است.
5. به نظر می رسد وقت آن رسیده باشد که ما تعریف بسیج را باز آفرینی کینم. الان تعریف ما ازبسیج همان بسیجی ده هفتاد است که با اسلحه سرچهار راه می ایستاد و ایست بازرسی میکرد. در حالیکه الان بسیج با اقشار 22 گانه تخصصی خود، تبدیل به اتاق فکر جمهوری اسلامی شده است. ولی در باب امنیت داخلی ما هنوز هم انتظار داریم که بسیج برای تضمین حقوق مالکیت مردم باید در صحنه حضور داشته باشد الان شما یک باغدار را در نظر بیگرید که یکسال زحمت می کشد، آبیاری می کند، سم و کود به درختان می دهد ولی در موقع برداشت دزدان سر می رسند و محصولات او را شبانه می ربایند.
6. یکی از اقشار 22 گانه سازمان بسیج "بسیج سوادآموزی" است الان که بدلیل کرونا ممکن است برخی از دانش آموزان لازم التعلیم ما از تحصیل باز بمانند بسیج در این زمینه از خیرین استفاده کرد و تبلت ها را به دست دانش آموزان رساند. ولی هم اکنون سه میلیون و پانصد هزار نفر از تحصیل بازماندند.
7. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته باید در یک برنامه سه ساله به وضعیت مطلوب در حوزه کشاورزی دست پیدا کنند. سازمان بسیج در تولید پنج محصول راهبردی گندم، جو، برنج، ذرت و کلزا و همچنین دامپروری با ۱۵ هزار مهندس کشاورزی به کمک امنیت غذایی کشور آمده است . بسیج درعرصه‌هایی گیاهان دارویی و راه‌اندازی کلینیک دامپروری و توسعه آبزیان داره فعالیت های خوبی می کند.
8. در معماری مقاوتی که در کشورهای افعانستان ، عراق ، سوریه و لبنان انجام گرفت نیاز به تغذیه فکری یعنی ایدئولوژی انقلاب احساس شد بسیج در این زمینه باید فعال گردد.
9. رهبری می فرمایند که فضای مجازی در تمام ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و .....در عرصه ملی و بین المللی تاثیر گذار است بسیج برای این تاثیر گذاری به منظور انتشار دستآوردهای انقلاب یک قرارگاه فضا مجازی در سازمان بسیج طراحی کرده است.
10. موفقیت اوائل انقلاب ما مرهون مدیریت جهادی است ولی ما هیچ وقت نتوانستیم این مدیریت جهادی را به روش دربیاوریم و به جوان امروز آموزش بدهیم تا او به بکارگیری آن روش ها به همان دستاوردهای مدیران جهادی برسد.ما هر وقت مدیران جهادی را برای مصاحبه دعوت کردیم آنها شروع کردن به خاطره گفتند. خاطره گویی آفت مدیریت جهادی شده است.
11. وظیفه بسیج صیانت از انقلاب اسلامی است. ولی ما به طور قطع از مرحله تاسیسی و تثبیتی انقلاب عبور کردیم و به مرحله تمدن سازی رسیده بسیج در این مرحله اقدامات فراوانی را باید در دستور کار قرار دهد.
12. ما حدود 70 هزارمسجد در کشور داریم. یعنی به ازای هر 1200 نفر یک مسجد وجود دارد ولی ما در خیلی از مساجدمان رونق کافی را نمی بینیم باید چکارکرد که همان بسیجی ها آن پایگاه در نماز جماعت های آن مسجد حضور پیدا کنند. نزدیک به 20 هزار مسجد در کشور ما امام جماعت ندارد ما با کمبود روحانی مواجه ایم
13. ما ازنظر تنوع صنایع دستی کشور سومین کشور قدرتمد دنیا است. برای جهش تولید ما باید چکار کنیم که این صنعت در کشورمان فعال شود .اکثر شاغلین این حوزه زنان خانوار هستند و با مشکل فروش محصولتشان روبرو شد ه اند بسیج با همکاری دولت مثل خرید گندم، خرید این محصولات صنایع دستی را باید تضمین کند و با یک سازماندهی مناسب نسبت به صادرات آنها یا مصرف داخلی اقدام کند.
14. رهبری می فرمایید که بسیج که اینهمه برای کشور و انقلاب مهم است به شدت در معرض توطئه و نفوذ دشمن قرار دارد که این حرکت عظیم را از درون دچار مشکل نمایند. برای مقابله با این نفوذ ما گروه های اندیشه ورز و آینده پژوهی را راه انداختیم

**فهرست اسامی نمایندگان مجلسی که در مصاحبه شرکت کردند:**

|  |
| --- |
| 1. دکتر احمد مرادی ، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر اسماعیل جلیلی ، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر البرز حسینی ، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر پاک مهر ، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر جعفر قادری ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر جواد نیک بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر حبیب الله ده مرده ، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر حسن مرادی ، نماینده ادوار (ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی) و استاد حقوق بین الملل |
| 1. دکتر حسن نوروزی ، عضو هئیت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر سید الزهرا السادات لاجوردی ، عضو هئیت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر سید جواد حسینی کیا ، نماینده فعلی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر سید کاظم دلخوش ، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر سید کاظم موسوی ، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس |
| 1. دکتر سید هادی حسینی ، نمایده سابق کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر شهریاری ، رئیس کمیسون بهداشت و درمان آموزش و پزشکی مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر شیخی ، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر عباس مقتدایی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاسیت خارجی مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر علی اصغر باقر زاده ، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر علی بابایی ، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر علی فیروزجایی ، عضو عئیت رئیسه و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای |
| 1. دکتر فریدون عباسی ، رئیس کمیسوین انرژی مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر محسن بند پی ، عضو کمیسون بهداشت و درمان آموزش و پزشکی مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر محسن زنگنه ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر محمد رشیدی ، عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر مصری ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته جهش تولید |
| 1. دکتر میر تاج الدینی ، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر ولی اسماعیلی ، عضو هئیت ریسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی |
| 1. دکتر احمد راستینه هفشجانی، عضو کمییسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی |
| 1. علی آذری ، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی |
| 1. علی یزدی خواه ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی |
| 1. علیرضا محجوب نماینده شش دوره مجلس شش دوره مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر 2. دکتر علی جدی ، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی   33. محمد جواد عسگری ، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی |
| **فهرست اسامی اساتید و مدیرانی که در مصاحبه شرکت کردند:** |
| 1. دکتر رضا روستا آزاد ، رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف 2. دکتر حکمت نیا ، رئیس مرجع ملی مبارزه با فساد |
| 1. دکتر احمد ابوحمزه ، عضو هئیت علمی دانشگاه و کارشناس حوزه میراث فرهنگی |
| 1. دکتر احمد قاسمی ، عضو هئیت علمی دانشگاه وکارشناس اقتصادی |
| 1. دکتر اسفندیار سلطانی ، رئیس انجمن انبوه سازان و رئیس کانون عالی کارفرمایان |
| 1. دکتر افقه ، اقتصاد دان و عضو هئیت علمی دانشگاه چمران |
| 1. دکتر بیت عفری ، معاون اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات |
| 1. دکتر جوهری ، معاون پیشگیری دادگستری استان البرز |
| 1. دکتر حامد کاویانی ، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی |
| 1. دکتر حسن پور کارسالاری ، استاد یار پژوهش های بازرگانی وزارت صمت |
| 1. دکتر حسین محمودی اصل ، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی |
| 1. دکتر خدابخشی ، متخصص بیماری های آنکولوژی و بیماری های سرطانی |
| 1. دکتر راغفر ، اقتصاددان پژوهشگر فقر و عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا |
| 1. دکتر ساسان شاه ویسی ، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی |
| 1. دکتر سید ابوالفضل حسینی ، استاد دانشگاه و کارشناس آقتصادی |
| 1. دکتر سید احمد خادم ، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی استان تهران |
| 1. دکتر سید محسن موسوی ، معاون اول دادستان کل کشور |
| 1. دکتر سید مهدی ناظمی قره باغ ، استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه هنر |
| 1. دکتر سید هادی مولانا ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی |
| 1. دکتر صفرخانی ، مدیرکل بازرسی و مشاور وزیر ارشاد |
| 1. دکتر علی باقر طاهری نیا ، معاون فن آوری دانشگاه فرهنگیان |
| 1. دکتر علی حسین رعیتی فر ، مسول سازمان بسیج کارگری کشور |
| 1. دکتر علی خان محمدی ، مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور |
| 1. دکتر علی رضا مناقبی ، عضو هئیت رئیسه مجمع عالی وارادات |
| 1. دکتر غلام رضا قربانی مقدم ، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیستم ها |
| 1. دکتر فانی ، وزیر سابق آموزش و پرورش |
| 1. دکتر فرهادی ، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری |
| 1. دکتر قانعی ، رئیس سابق انسیتو پاستور و مسئول ستاد زیست فنآوری کشور |
| 1. دکتر لطفی نیا، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی |
| 1. دکتر محسن امینی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی |
| 1. دکتر محسن عسگری ، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی |
| 1. دکتر محسن مزد آبادی ، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران |
| 1. دکتر محمد صادق نصراللهی ، عضو هئیت علمی دانشگاه امام صادق |
| 1. دکتر محمد محمدی ، مدیرعامل تشکل مردمی مبارزه با فساد |
| 1. دکتر مسعود دانشمند، دبیرکل اقتصاد خانه ایران |
| 1. دکتر میر محمد مهدوی ، مدیر اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی سازمان بسیج سازندگی |
| 1. دکتر ناصر ریاحی ، رئیس اتحادیه واردت کنندگان دارو |
| 1. دکتر وحید شقاقی ، رئیس دانشگاه اقتصاد دانشگاه خارزمی |
| 1. سردار عبدالرضا آزادی ، معاون فرهنگی و هنری سازمان بسیج |
| 1. غریب دوست ، مشاور پیشین وزارت دادگستری |
| 1. مهندس رضا شکوهی ، کارشناس حوزه انرژی |
| 1. مهندس محمد رضا نجفی منش ، رئیس کمیه بهبود فضای کسب و کاراتاق بازرگانی |
| 1. سردار سرتیپ سلیمانی ، رییس سازمان بسیج مستضعفان |
| 1. احمد محمدی ، عضو هئیت مدیره انجمن آئین دادرسی مدنی |
| 1. خانم دکتر مینو اصلانی ، استاد دانشگاه و مسول سابق بسیج بانوان کشور 2. دکتر همت قلی زاده ، استاد دانشگاه و کارشناس برنامه بودجه 3. مهندس دادفر ، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو و عضو هئیت تحقیق و تفحص مجلس 4. دکتر محمد نعمتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه امام صادق و مدیر کل پزوهش و نشر دانشگاه امام صادق 5. دکتر حجت ورمزیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران 6. دکتر موسی شهبازی ، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها مجلس شورای اسلامی 7. دکتر سید محمدهادی سبحانیان ، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی |