فهرست مطالب

[خطبه اول 2](#_Toc489401556)

[توصیه به تقوای الهی 2](#_Toc489401557)

[آثار مال حرام 3](#_Toc489401558)

[اصول سبک زندگی اسلامی در اقتصاد و تجارت 4](#_Toc489401559)

[خطبه دوم 5](#_Toc489401560)

[توصیه به تقوای الهی 5](#_Toc489401561)

[دیدگاه‌های در اقتصاد 7](#_Toc489401562)

[شاخص‌های اقتصاد مقاومتی 7](#_Toc489401563)

[راه‌هایی برای اقتصادی بهتر 10](#_Toc489401564)

[ملاک انتخاب شوراها 11](#_Toc489401565)

بسم‌الله الرحمن الرحیم

# خطبه اول

**اعوذبالله بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم‌الله الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کنَّا لِنَهْتَدِی لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّه[[1]](#footnote-1)؛ ثم الصلاة و السلام علی سَیِّدِنَا وَ نَبِیِّنَا أَبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَ عَلی آله الأطیَبینَ الأطهَرین لاسیُّما بقیة‌اللّه فی الارضین.**

**اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم‌الله الرحمن الرحیم «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ»[[2]](#footnote-2) عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اللّه وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَّزوا رَحِمَکم اللّه، فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَّحیل وَ تَزَوَّدوا فَإِنَّ خَیرَ الزّاد التقوی.**

# توصیه به تقوای الهی

همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در اولین جمعه سال به رعایت تقوا در همه شئون زندگی به تسلیم بر حرکت طبق فرمان خدا در طول سال و فرمان‌بری از خداوند در همه اوامر و نواهی او سفارش و دعوت می‌کنم.

از خداوند متعال می‌خواهیم که این سال را سال پر از خیروبرکت و سعادت و پیروزی برای ملت ما و امت اسلام مقرر بفرماید و همه ما را از بندگان متقی و پارسا قرار بدهد.

بحث در آداب کار و فعالیت اقتصادی و تجارت و دادوستد بود، تأکید شد که در سبک زندگی اسلامی، مقوله درآمدزایی و کسب‌وکار و تجارت و فعالیت اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.

اگر کسی قوانین و مقررات الهی، دستورات و آداب شرع را در تحصیل درآمد و کسب‌وکار رعایت کند، عملاً مال حلال زندگی او را خدایی و پربرکت می‌کند، خدایی ناکرده اگر انسان از اصول و مقررات شرع تخطی بکند و در مال او شبهه پیدا بشود و حرام راه پیدا بکند، مال حرام، کسب و درآمد حرام و غیر مشروع یا شبهه‌ناک، مثل یک ویروس، آسیب و آفت است و به جان می‌افتد و در عبادت انسان، اعمال انسان، در زندگی فردی و خانوادگی انسان لطمه وارد می‌کند، زندگی دنیا را خراب می‌کند و هم آخرت انسان با مال حرام، بی‌توجهی به مقررات الهی در کسب‌وکار، تباه می‌شود، مال حرام قساوت می‌آورد و انسان را به‌جایی می‌برد که مقابل حق قرار می‌گیرد، امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا می‌فرمایند که دل‌های شما از اموال حرام و شبهه‌ناک پر است که به روی سلاسه رسول خدا شمشیر می‌کشید و خجالت هم نمی‌کشید.

# آثار مال حرام

یکی از عوامل انحراف‌ها و تباهی‌های کوچک و بزرگ انسان اموال حرام، بی‌توجهی به مقررات است، هرچقدر اگر کسی به واجبات، مستحبات در درآمدهای خود، کسب‌وکار خود توجه بکند و دقت داشته باشد، زندگی او پربرکت‌تر می‌شود، آخرت او آبادتر می‌شود، وسواس انسان به جای طهارت و نجاست، باید در حلال و حرام قرار بگیرد، خداوند در پاکی و نجاست مقرراتی دارد و نباید سخت گرفت، اما در حلال و حرام انسان باید سخت‌گیر باشد.

نگاه شرع در طهارت و نجاست خیلی آسان است، اما در حلال و حرام جدی است، آداب و ضوابطی که در خطبه‌هایی موردبررسی قراردادیم و گفتیم اسلام روی این اصول، احکام و قواعد تأکید دارد، همه برای این است که زندگی ما و شما پاک بشود، تاجر و کارگر و کارمند و اقشار مختلف اقتصادی به درآمدهای خوب و پاک و حلال برسد.

اصل نهم در تجارت و اقتصاد این است که انسان روحیه حرص و طمع و سودجویی حداکثر در تجارت و کسب‌وکارش نداشته باشد، مخصوصاً در تجارت و معاملات این‌طور نباشد.

«**اَلکادُّ عَلی عَیالِهِ کَالمُجاهِدِ فی سَبیل اللهِ***»[[3]](#footnote-3)،* کسی که مال حلالی به دست می‌آورد تا زندگی‌اش را آباد بکند و زن و بچه‌اش در آسایش باشند، در حکم مجاهد در راه خداست، درعین‌حال می‌فرمایند که نباید انسان به فکر حرص و طمع و سودجویی حداکثری باشد، اصل نهم این است که انسان در کسب‌وکار و تجارت و معاملات و دادوستدهای خود بنا را بر انصاف و حد اعتدال و دوری از سودجویی‌های کلان و گران‌فروشی باشد، گران‌فروشی مکروه شدید است و در برخی از جاها امکان دارد حرام هم باشد، انسان‌های پای بند به شرع، کسانی هستند که ضمن جهاد در کسب‌وکار، انصاف دارد، سود بی‌جهت را مطالبه نمی‌کند، هر چه بتواند کم سود می‌برد.

انسان‌های طماع و سودجو به برکت نمی‌رسند، سعادت آخرت را به دست نمی‌آورند، اما انسان‌های که در معامله نرم هستند، سخت نمی‌گیرند، دنبال سود حداکثری نیستند، زندگی‌شان بابرکت می‌شود، آخرتشان هم آبادتر می‌شود.

در روایات از پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و آله و سلّم این‌طور نقل‌شده «**رِبحُ المُومِنِ عَلَى المُومِنِ رِبا**»[[4]](#footnote-4)؛ سودجویی مؤمن در معاملاتش در برابر مؤمن دیگر در حکم ربا است، می‌فرمایند اگر در خط ربا کسی قرار گرفت، اعلام جنگ باخدا بکنید، کسی که با پول سود به دست می‌آورد، بدون اینکه در کنارش مشارکت، مضاربه یا کار باشد، اعلام جنگ باخدا بکنید که متأسفانه کم‌وبیش در جامعه هست.

زیاده‌روی در سود و حرص و طمع و گران فروختن و حداکثر سود را دنبال کردن در حکم ربا است.

از امام صادق علیه‌السلام روایت‌شده که سود گرفتن مؤمن از مؤمن ربا است، اگر انسان تاجر در حد معقول سودی را به دست آورد، خداوند این مقدار را اجازه داده است.

در روایت دیگر ذکرشده انسانی که تاجر است، کسب‌وکارش و محل درآمدش سودی است که در معاملات و کار به دست می‌آورد، اشکالی ندارد، اما درصورتی‌که سود کمی را به دست آورد و دنبال بکند.

در روایت دیگر امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «فارْبَحُوا علَيهِم و ارْفُقوا بهِم»[[5]](#footnote-5)؛ ربح و سود بکنید، اما با رفق و مدارا سود را دنبال کنید، اندازه را رعایت کنید.

در فتاوا این‌طور است که اگر کسی کارش تجارت نیست، جنسی را بیاورد و بخواهد بفروشد، سود در آنجا کراهت دارد، اما کسی که کارش تجارت است، اقل سود را دنبال کند، منصفانه و عادلانه سود ببرد.

اینکه کسی کار بیشتر بکند که درآمد بیشتر داشته باشد، اشکالی ندارد، اما این درست نیست که با گران‌فروشی و حرص و طمع بخواهد سودهای بی‌جا به دست بیاورد، در ادارات هم به همین صورت است، کسی که مدیر یا کارمند می‌شود باید انصاف را رعایت بکند، اینکه بعضی در مورد حقوق‌های نجومی می‌گویند که مجوز قانونی داریم، مقام معظم رهبری فرمودند این قانون ظالمانه است.

# اصول سبک زندگی اسلامی در اقتصاد و تجارت

بیان کردیم در سبک زندگی اسلامی در کار و تجارت و اقتصاد اصولی وجود دارد تا اینکه زندگی پاک شود، روابط انسانی و اقتصادی سالم بشود، برکت و سعادت در زندگی‌ها موج بزند، جامعه‌ای که روی این اصول حرکت می‌کند، جامعه آرام و مطمئن هست، در مجلس کاسب‌هایی را می‌بینم که خیلی انسان‌های سالمی هستند، اما سبک عمومی ما متأسفانه زیاد این‌طور نیست.

بخشی از سبک زندگی اسلامی؛ سبک اقتصادی، تجارت، کار و اداره و امثالهم هست، اصل نهم کنترل طمع و حرص است و توجه به اینکه «رِبح المؤمن علی المؤمن ربا»، سودهای بی‌جا در حکم ربا است.

خدایا توفیق رعایت این تعالیم نورانی و دستورات بزرگ الهی در زندگی اقتصادی و اجتماعی‌مان عنایت بفرما.

# خطبه دوم

**اعوذبالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم‌الله الرحمن الرحیم، نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الأمجد ابی‌القاسم محمد (ص) و علی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و علی صدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی ائمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر (عج)، حججک علی عبادک و أمنائک فی بلادک، ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمان و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم‌الله الرحمن الرحیم «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»[[6]](#footnote-6)عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اللّه وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَّزوا رَحِمَکم اللّه، فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَّحیل وَ تَزَوَّدوا فَإِنَّ خَیرَ الزّاد التقوی.**

# توصیه به تقوای الهی

با دیگر همه شمارا در نخستین جمعه سال به تقوا و محاسبه نفس و تصمیم بر اطاعت خدا در طول سال و توبه و انابه به‌سوی خدا سفارش و دعوت می‌کنم.

ازاینجا باید سخن را در این خطبه آغاز کنیم که ما در سال جدید قراردادیم، این مناسبت را باید تبریک گفت و آرزوی سعادت و پیروزی برای همه و برای امت و ملتمان کرد و اینکه آغاز سال با یک آغاز دوره عبادات و ارزش‌های الهی همراه باشد، در پایان این هفته وارد ماه شریف و عزیز رجب و به دنبال آن شعبان و رمضان خواهیم شد.

نسیم‌های روحانی رجب و شعبان و رمضان در حال وزیدن است، به‌زودی نسیم معطر رجب وزیدن خواهد گرفت، ماه رجب با همه تحفه‌های آسمانی و دعاها و زیارات و مناجات و با همه هدایای ویژه الهی شروع خواهد شد و این نسیم الهی وزیدن خواهد گرفت.

بیایید در آغاز سال به سمت این فرصت‌های الهی و روحانی و معنوی و اخلاقی حرکت بکنیم، نسیم دلنواز عالم غیب است، نسیمی است که از سوی ملائکه خدا برای بشر به ارمغان خواهد آمد، اما همه این نسیم را درک نمی‌کنند، همه در معرض این نسیم آسمانی رجب و آن‌همه تحفه‌های زیبای این ماه قرار نمی‌گیرند، در آغاز سال خودتان را آماده برای ماه رجب بکنید، برای اینکه از رجبیون بشوید، برای اینکه گیرنده‌های ما و شما به‌گونه‌ای تنظیم بشود که این امواج رجب دریافت بکنیم، ماه رجب؛ ماه تقوا و پارسایی است، خودم و شمارا توصیه می‌کنم به اینکه آماده جهت استقبال از ماه رجب بشویم، به دامنه‌های بلند شعبان حرکت بکنیم و آنگاه به قلّه‌های بلند ماه مبارک رمضان پرواز بکنیم، سیر اخلاقی و عرفانی را از آغاز ماه رجب جدّی بگیریم.

امیدواریم خداوند راه‌های خیر و هدایت و نور خودش را در ماه رجب و شعبان و رمضان به روی ما و همه امت و ملت ما بگشاید و ما را مشمول همه توفیقات و عنایات این ماه‌های شریف قرار بدهد و اموات و گذشتگان و شهدای ما را در این ماه‌های شریف مشمول لطف و عنایت مضاعف خویش قرار بدهد.

در مقدمه تقاضا می‌کنم که دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، رسانه‌ها، مساجد، مؤسسات فرهنگی، حلقه‌های صالحین و همه جریان‌های فرهنگی در سطح شهرستان و منطقه، دو یا سه موضوعی را که عرض خواهم کرد، بحث منظومه‌ای و جامعی هم فهرست‌وار تقدیم خواهد شد، همچنین بخش صنعت و ادارات این بحث را جدی بگیرند.

محور اول اقتصاد مقاومتی است، آنچه مجدداً و مکرراً مقام معظم رهبری به‌عنوان شعار سال با تأکید بر تولید و اشتغال در سخنان مهمشان طرح کردند.

برای کشوری که انقلابی است، پیام‌های بزرگی برای بشر امروز دارد، سرمایه‌ها و دستمایه‌های بزرگی دارد، البته در معرض خطرهای فراوانی هست، برای این کشور اقتصاد امر مهمی است، فرمودند اقتصاد برای ما مهم است، دشمنان تمرکز بر اقتصاد کرده‌اند تا اینکه انقلاب شکوهمند اسلامی را در روابط اقتصادی و تعاملات اقتصادی زمین‌گیر کنند.

نشانه هم بر این است که اگر اقتصادمان درست نکنیم و تصحیح نکنیم، حتماً خطرهای بزرگی ما را تهدید می‌کند، امکان دارد کیان و عظمت و استقلال ما را از ما بگیرد، ملتی که آن‌همه افتخار آفریده است.

در اقتصاد سه دیدگاه وجود دارد:

# دیدگاه‌های در اقتصاد

1 ـ دیدگاه اول نجات و رشد اقتصاد را در پرتوی نظریه‌های غربی و هضم شدن در نگاه غرب و نگاه به غرب دنبال می‌کند، در تعدادی از مسئولین ما این دیدگاه وجود دارد، می‌گویند اقتصاد پویا و شکوفا؛ اقتصادی است که خود را تابعی از معادلات اقتصادی بکند و خود را هضم در اقتصاد دنیا بکند، بعضی که فقط تحصیلات غرب دارند، از مبانی اسلام و انقلاب اطلاع دقیقی ندارند، بعضی هم ناآگاه در این مسیر قرار دارند و گاهی در سطوح بالای مسئولیت هم قرار می‌گیرند.

2 ـ نظریه دیگر اقتصاد ریاضتی است، اقتصاد ریاضتی؛ تحمل سختی‌ها است، در غرب این نظریه هست.

3ـ نظریه سوم اقتصاد مقاومتی است که نظریه اول را قبول ندارد، ما یک انقلاب و مکتب و آرمان بزرگ هستیم، نباید در غرب هضم بشویم، باید ارزش‌های خودمان را حفظ بکنیم، استقلال خودمان را حفظ بکنیم.

قائل به نظر دوم هم نیستم، برای اینکه این‌قدر توانایی و استعداد داریم که نباید وارد ریاضت‌های زیاد شد، باید صبور بود و تحمل کرد، نظریه سوم می‌گوید غرب‌گرایی اقتصادی، هضم شدن در اندیشه‌های اقتصادی غرب نباید باشد، باید با خلاقیت و ابتکار، راه‌های خوب اقتصاد را به روی خودمان بازکنیم که نظریه مقام معظم رهبری همین نظریه سوم است.

گاهی در شبکه‌های مجازی، سایت‌ها، گفتگوها نظری خلاف اقتصاد مقاومتی رادارند، باید گفت که نظریه سوم؛ نظریه علمی و عمیق و بسیار دقیق است و همه ما باید حرکت بکنیم، برای اینکه این نظریه کشور را از سختی‌ها اقتصادی نجات بدهد، هم کشور را از هضم در غرب و از دست دادن استقلالش نجات بدهد.

تقاضای من این هست که همه بیایند دوره بگذارند، چند ساعت اصول و قواعد اقتصاد مقاومتی را در دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، مساجد و مؤسسات فرهنگی تعریف بکنند.

# شاخص‌های اقتصاد مقاومتی

1 ـ دانش‌بنیان بودن، اقتصاد ما باید با علم و دانش و کارشناسی رابطه برقرار بکند، کارهای اقتصادی در همه زمینه‌ها باید علمی‌تر بشود، دانش ما باید در اقتصاد ما تجلی پیدا بکند.

2 ـ ضمن بهاء دادن به خدمات، اما تولید که مولد اشتغال است، باید محوریت پیدا بکند، درآمدهای کاذب، دلالی‌های بی‌حاصل باید کاهش پیدا بکند، کار تولید که زندگی مردم را راحت می‌کند، باید اصالت پیدا بکند.

3 ـ اقتصاد مقاومتی؛ اقتصادی است که بیرون کشور هم توجه دارد، پیگیر بازارهای امن و خوب است، بازار خارج کشور به نحوه‌ای نباشد که کشور را از استقلال جدا بکند، با کشورهای غیر سلطه‌جو در روابط اقتصادی تعامل داشته باشیم، دیپلماسی ما به این سمت بیاد، تعامل با کشورهای مستقل باشد، بازارهای امن باشد، انتقال فن‌آوری باشد، منتاژسازی بی‌حاصل نباشد.

4 ـ اتکای بر مردم و نیروهای داخلی، به‌ویژه جوانان، فرمودند جوان‌های ما قلّه‌های بلند علم و اقتصاد ما را فتح کردند، بیش از این هم می‌توانند، مشکل از ما مسئولین هست که راه را بر این‌ها باز نمی‌کنیم، مشکل از دیدهای غلطی است که راه را برای جوانان باز نمی‌کند، اگر سیاست‌های اصل 44 درست اجرا شده بود، حتماً در کشور تحولاتی رخ می‌داد، البته اقداماتی هم انجام‌شده، اما کافی نیست، باید واقعاً به مردم واگذار شود، اقتصاد در درون مردم با سلامت حرکت بکند.

5 ـ نظام بانکی سالم و هوشمند و تولید گرا و تسهیلات روان، نظام بانکی یک مشکلی در اقتصاد امروز ما شده است، در بعضی از قسمت‌هایش مراجع ما تذکر می‌دهند، مهم این است که نظام بانکی اصل را بر این بگذارد که تولید درست بشود، صنعت و کشاورزی زیر سایه حمایت نظام قرار بگیرند.

6 ـ نظام اداری سالم و منزه از رشوه و ویژه خواری و امثالهم باشد، نظام اداری که بتواند راه را برای سرمایه

گذاری و تولید باز بکند، بخش‌هایی از این نظام خوب است و بخش‌هایی هم باید اصلاح و تکمیل بشود.

7 ـ رسد مرزهای دانش و عبور از آن، فن‌آوری، اقتصاد، دانشگاه و صنعت باید بالاترین فن‌آوری‌ها و بومی کردن فن‌آوری‌ها باشد، بومی‌سازی فن‌آوری‌ها در سطوح بالا هدفی باشد که بگوییم می‌شود و پیگیری بکنیم.

8 ـ پرهیز و کاهش از خام فروشی و فروش مواد خام و بخصوص نفت، همچنان اتکای سنگین به بودجه نفت داریم، در بودجه سال 96 هم این اتکا هست، حتی افزایش پیدا کرده است، این اتکا خلاف اقتصاد مقاومتی است، کاهش صادرات خام ازجمله نفت و گاز و منابع عظیمی که خداوند به ما داده و افزایش صادرات تبدیلی که از این مواد خام به دست می‌آید.

9 ـ مبارزه با قاچاق، اگر حدود نصف گردش مالی قاچاق درست کنترل بشود، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ما حل می‌شود.

10 ـ مبارزه با فساد و تبعیضات و ویژه خواری و حقوق‌های نابرابر.

11 ـ رابطه خوب دولت و ملت، باید رابطه اعتماد آمیز و محبت‌آمیز و نگاه دولت باید نگاه خادمی به طور مطلق باشد، رفتار دولت‌مردان باید متواضع باشد، این رابطه مبنای اقتصاد مقاومتی است.

12 ـ ضمن اینکه صنایع بزرگ را باید توجه کرد، صنایع کوچک و زودبازده و اشتغال زا را باید در اولویت قرارداد.

13 ـ رعایت مزیت‌های نسبی شهرها و استان‌ها و صنایع‌دستی، هر یک از شهرهای ما صنایعی دارد که باید آن‌ها را برجسته کرد و حمایت ویژه به عمل آورد، بارها در جلسات اداری گفته‌ام که مثل زیلو یک صنعت دستی برآمده از سنت ماست، اگر همین یک مورد بازاریابی بشود، اشتغال وسیع و درآمدزایی خوبی ایجاد می‌کند.

14 ـ گردشگری اسلامی و توریسم مذهبی و زیارتی و فرهنگی با رعایت قواعد دینی، ظرفیتش خیلی بیشتر است.

مسئولین رده‌بالای کشور در طول سال‌های اخیر گفته‌ام که می‌شود تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی و علوم اسلامی جامعة المصطفی می‌توانند شبکه‌هایی بشوند برای اینکه توریسم مذهبی و فرهنگی و زیارتی را بالا ببرند، فرهنگ ما محفوظ و درآمدها فراوان می‌شود.

15 ـ تولید اقتصاد مقاومتی، تولید کالاهای استراتژیک و امنیت آن در داخل کشور، اقتصاد مقاومتی این هست که اگر شش ماه همه درها بر روی ما بسته شود، کالاهای استراتژیک را داشته باشیم، انبارهای ما پر باشد، تولید، مثل گندم و کالاهای راهبردی در درون کشور یا کشورهایی که کاملاً امن هست و در حوزه گفتمان ما قرار دارد.

16 ـ باور به نیروهای خودی و همت بلند، گاهی در ما و مسئولین این خودباوری نیست، انقلاب اسلامی بر اساس باور خودمان بود، مردم باید انسان‌هایی را برگزینند که باور ایمانی؛ ما می‌توانیم در آن‌ها موج بزند.

17 ـ شناخت دشمن و بصیرت لازم در معادلات اقتصادی

18 ـ شجاعت و صف‌شکنی، کسانی که انرژی هسته‌ای را به قلّه رساندند، شجاع و صف‌شکن و خبیر و بصیر بودند، از این قبیل انسان‌ها در دانشگاه‌ها و مراکزمان کم نیست، مسئولین هستند که باید این انسان‌ها را دریابند.

19 ـ در مقابل خطرها مرعوب نشویم.

20 ـ نفی اسراف، اسراف فرهنگ جاافتاده ما هست، جزء کشورهای مُسرف انرژی دنیا هستیم، بخشی از این اسراف به برنامه‌ریزی برمی‌گردد و بخشی دیگر به فرهنگ ما برمی‌گردد.

21 ـ فرهنگ کارآفرینی

22 ـ تأکید بر تعاونی‌ها

23 ـ تأکید بر مصرف کالاهای داخلی

24 ـ رعایت کیفیت و ارتقا استانداردها

25 ـ صادرات تأمین بازار صادرات و حفظ امنیت آن‌ها در دیپلماسی بین‌المللی

26 ـ مدیریت انقلابی که پشتوانه این‌ها است.

بخشی از این‌ها مربوط به دولت و مسئولین هست که باید همت بکنند و بخشی هم به ما و فرهنگ ما برمی‌گردد.

دانشگاهیان و صنعت گران و سرمایه‌گذاران روی این مبانی پایه‌های اقتصاد قوی در یکجا بریزید.

دولت و مسئولین باید این هشدارهای مهم رهبری را جدّی بگیرند، در اولین جمعه سال باید همه را به جدّی گرفتن این هشدارها فراخواند، اگر خطایی وجود دارد، اصلاح بکنند.

پرهیز از غرب‌گرایی، افتادن در دام‌های شیطانی، آسیب‌های موجود ماست، باید حل بشود.

اگر یک شهر بخواهیم اقتصاد بهتری داشته باشیم، مسائل مهمی وجود دارد، البته سند راهبردی تهیه‌شده، اما کافی نیست، باید همه ادارات و مسئولین همت داشته باشند.

# راه‌هایی برای اقتصادی بهتر

1 ـ رشد علمی و مراکز دانشگاهی و حوزوی و تحقیقاتی، کارهای علمی ریشه‌دار باید جزء تاروپود جامعه بشود.

2 ـ رشد استعدادهای برتر و جذب نخبگان

3 ـ تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام

4 ـ فکری برای درآمدزایی بیشتر، برای اداره شهر

5 ـ کنترل مهاجرت‌ها بر اساس طرحی که تهیه‌شده.

6 ـ توجه به منطقه ویژه سرامیک

7 ـ ارتقا و صیانت از کشاورزی، باغداری و فضاهای سبز

8 ـ تسهیل در سرمایه‌گذاری در صنایع پاک، نظام اداری ما باید راه را بر سرمایه‌گذار سالم باز بکند.

9 ـ صنایع‌دستی، به‌ویژه زیلو

10 ـ صناعت و ساماندهی آثار باستانی و تاریخی و گردشگری با نگاه اسلامی و فرهنگی

11 ـ صنعت قطعه‌سازی

12 ـ آراستگی شهر بر اساس موازین اسلامی و توجه به همه آنچه برای نشاط و شادابی جامعه لازم است.

13 ـ توسعه و بهسازی راه‌های مواصلاتی

14 ـ توجه به همه روستاها

15 ـ گیاهان دارویی

16 ـ مراکز تحقیقاتی و طرح‌های پژوهشی

17 ـ فضاهای فرهنگی، ورزشی و استفاده چندمنظوره از فضاهای موجود

18 ـ مدارس و مراکز علمی

19 ـ زیرساخت‌های آب، برق، گاز، مخابرات

رابطه خوب ادارات با مردم، پاسخگویی درست به مردم و روان کردن ارتباطات، بهره بیشتر از فن‌آوری‌های جدید در ارتباطات اداری

در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، نیروهای انقلابی و باتقوا، مدیریت انقلابی را اصل قرار بدهیم، آسیب‌ها را بشناسیم و انتخاب درست انجام بدهیم.

# ملاک انتخاب شوراها

1 ـ شوراهایی می‌خواهیم که شهردار خوب و انقلابی و اسلامی و فعال انتخاب بکنند و از او حمایت بکنند.

2 ـ تدابیر لازم برای افزایش درآمد، بدون سخت‌گیری بر قشر متوسط و ضعیف جامعه

3 ـ تدابیر لازم برای اینکه درست هزینه بشود.

4 ـ ارتباطات فرا شهری برای حل مشکلات

5 ـ هماهنگی بین دستگاه‌ها

6 ـ مسائل فرهنگی و انقلابی را در رأس کارها قرار بدهند.

7 ـ معماری اسلامی، استحکام زیرساخت‌های شهر، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با مشارکت مردم، داشتن برنامه پنج‌ساله منظم برای اداره شهر.

انسان‌های بااستعداد، علاقه‌مند را برای حوزه علمیه هدایت بکنیم، بهترین راه؛ راه خدمت به فرهنگ و دین جامعه است که از حوزه‌های علمیه عبور می‌کند.

سالگرد عملیات غرورآفرین فتح المبین که رزمندگان یزدی و میبدی در آن عملیات بسیار نقش‌آفرین بودند.

خیرمقدم می‌گوییم به همه مهمان‌های نوروزی و از همه‌کسانی که خدمت به مهمانان ارائه می‌کنند، تشکر می‌کنیم، تأکید می‌کنم شهر ما شهر امن و آرام برای همه همشهری‌هایی که به شهر خودشان می‌آیند و سایر مهمانان و گردشگران و هم‌زمان باید تأکید بکنیم بر رعایت مقررات، عفاف و حجاب که ضرورت دارد.

 به فضل خدا انقلاب اسلامی پیش خواهد رفت و همه توطئه‌ها نابود خواهد شد، دشمنان بدانند با رهبری بزرگ، روحیه انقلابی با این ملت شریف و عزیز، حتماً شکست خواهید خورد و ان شاء الله این شکست در منطقه و سراسر جهان برای قدرت‌های استکباری به فضل خدا ان شاء الله زودهنگام خواهد بود.

1. . اعراف (7): 43. [↑](#footnote-ref-1)
2. . آل‌عمران (3): 102. [↑](#footnote-ref-2)
3. - بحارالانوار، ج103، ص12. [↑](#footnote-ref-3)
4. - الكافى : ج ۵ ص ۱۲۴ ح ۲۲ [↑](#footnote-ref-4)
5. . همان [↑](#footnote-ref-5)
6. - حشر، آیه 18. [↑](#footnote-ref-6)