بررسی دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران

امیر سیاهوش
استادیار دانشگاه، معرف اسلامی قم

چکیده
در این مقاله دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد با بهره‌گیری از اماراتی رسمی و تحقیقات انجام‌گرفته بررسی شده است. در بین شاخه‌های متعدد و گاچ متفاوتی که برای رسیدن و توسعه اقتصادی طرح می‌شود، در اینجا بر نوسانات زیرساخت‌ها، راه‌هایی از وابستگی به خارج از ایرانی نفت، مسئله تولید نفت و خودکاری و توزیع عادلانه نفت در جامعه تأکید شده است. با این‌هم‌ا
نشان می‌دهد که دستاوردهای انقلاب در نوسانات زیرساخت‌ها و در مکانی با شرایط قبل از انقلاب بسیار خوب و در مواردی شگفت‌انگیز بوده است. به‌خصوص در نوسانات آب، برق، تلفن، گازرسانی به شهرها و روستاهای ساخت مسئول و توسعه را به دو بخش در مناطق روستایی و محروم.

دستاوردهای اقتصادی در حوزه کشاورزی و خودکفا، رشد درون‌دای خرید صنایع جدید بوده، اما با وجود نوسان صادرات غیرنفتی و رشد صنایع نیبیدی و تبدیل و همچنین نفت بیش خرید رشته‌ای نفت بوده و تحویل نماینده در این بخش رخ نداده است. در توزیع آماده و کاهش فاصله مرکز-پراکنده و کاهش فاصله بین نقاط شهروندی و روستایی تحولات اساسی رخ داده است.

مرجع براساس برخی شواهد پس از جنگ و طی سال‌های اخیر، با پارک‌های فرهنگ ایرانی فاصله درآمدی اقتصادی پیچیده و درخواست افزایش پیدا کرده است.

واژه‌های کلیدی
انقلاب اسلامی، دستاوردهای اقتصادی، کارامدی.

Email: amirisahpoosh370@yahoo.com
مقدمة

اغلب نظرية بدران انقلاب بر این موضوع توافق دارند که انقلاب، تغییراتی بین‌النظام و هم‌مانابه است که اجرای ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در برجامی گرفت. در غیر این صورت، تغییرات و تحول به‌وجود آمده‌را نمی‌توان انقلاب نامید. بر این اساس می‌توان گفت انقلاب در حقیقت نوعی نقطه عطف محصور می‌شود که تناقض جامعه را به‌صورت بارزی به دو قسمت پیش و بعد کاملاً با هم متفاوت نمی‌شود. تفسیر می‌کند (رونن، 1979: 222). اینکه در مورد مفهوم فرآیند و نیازهای تقسیم‌بندی وجود دارد و برجای از این تعریف متفاوتاند. برخی تعریف به‌گونه‌ای است که اساساً به می‌توان آنها را بین‌النظام دانست و نه فرآیند.

انقلاب اسلامی ایران از مهم‌ترین انقلاب‌های تاریخ بازی اقتصادی است که بین‌النظام و فرآیند بودن آن را غلب صاحب‌نظر علوم اجتماعی می‌دانند. یکی از ابعاد مورد بحث تغییرات اقتصادی است که از انقلابات اسلامی است. هدف مقاله‌ای حاضر، بررسی تغییرات اقتصادی ناشی از انقلاب اسلامی در جامعه ایران است. بر نسبت به همین موضوع است که کارآمدی در دستیابی به اهداف و آرمان‌های انقلاب بیش از هر چیز دیگری نمود غرب می‌کند. برخی معتقدند که مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی در ایران، کسب استقلال سیاسی و رهایی از سلطه بیگانگان بوده است؛ اما استقلال سیاسی به‌نواحی برای رساندن به اهداف متعاقب نظام اسلامی کافی نیست و باید با اتخاذ روش‌هایی کوشش تا استقلال اقتصادی نیز حاصل شود. استمرار و پایداری استقلال سیاسی به دستیابی نظام به استقلال اقتصادی منوط است و بدون اینکه، دیگری نمی‌تواند دوم آورد و در درآمدت، هرگونه خود را از دست خواهد داد.

(سیمونسن، 1992).

تعريف مفاهيم

کارآمدی انقلاب اسلامی: دستاورد با موافقت کارآمدی ارتباط تکانگی و تفکر‌نگاری‌بری دارد. در حقوق بحث در خصوص دستاورد‌ها بدون توجه به این موافقت ناممکن است. در بررسی میزان کارآمدی انقلاب اسلامی مطور ممکن با ملاحظه‌ای زیر توجه گردید: مقایسه آثار با اهداف، مقایسه آثار با امکانات دولت و کشور، سنجش آثار با اهداف و امکانات به طور همزمان، مقایسه وضع موجود ایران با کشورهای هم‌ترک و مقایسه وضع موجود نظام جمهوری اسلامی با قبل از انقلاب.

توسعه: مفهوم توسعه، مفهوم اصلی و محوری در ارزیابی دستاورد‌های انقلاب است. این مفهوم محور تحلیل‌های محتفقات رشد اسلامی مختلف علم انسانی در بررسی عوامل و شاخص‌های پیشرفت در یک جامعه بوده است. مناقشات جدی در خصوص این مفهوم و
Capability

1. Capability
2. Entitlements
ارتقای ظهور قابلیت‌های افراد، برایی در مقابل قانون، برایی فرصت‌ها (متوالی: 1382: 12)، ماهیان جمع‌بندی از مفهوم توسعه اقتصادی را با نساجی می‌پذیرم.

شناخت‌های اقتصادی
شناخت درآمد سرانه: درآمد سرانه از تقسیم درآمد ملی به کشور (توسعه ناخالص داخلی) به جمعیت آن بوده است می‌آید.

شناخت برایی قدرت خرید (PPP): شناخت درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌شود و سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست. در این روش، مجموعه‌ای از قیمت‌های حاکم در یک کشور در نظر گرفته و از آن برای ارزیابی قیمت هم کلاسی انتقال‌شده در کشورهای دیگر استفاده می‌شود.

شناخت درآمد پایدار (GNA, SSI): در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور می‌شود (چه به‌عنوان خسارت و چه به‌عنوان بهبود منابع و محیط‌زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می‌آید.

شناخت توسعه انسانی (HDI): این شناخت در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که براساس این شناخت‌ها محاسبه می‌شود: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شناخت برایی خرید)، امید به زندگی (در بد تولید) و دسترسی به آموزش (که تابعی از ترخ باسوادی برگ‌سازان و میانگین سال‌های رفت افراد به مدرسه است).

از جمله شناخت‌های دیگر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: میزان توسعه نیروی انسانی، میزان استقلال بهینه از عوامل و منابع تولید، میزان همگنی سطح مصرف و رفاه جامعه با وضع عصبی اقتصادی، میزان حساسیت افراد جامعه نسبت به منافع ملی و میزان موافقتی در رفع فقر و ایجاد رفاه نسبی.

باقی‌های تحقیق
در این تحقیق، پیشرفت در عرصه‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب با توجه به آمارهای موجود مقایسه می‌شود. برای ارزیابی دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی منبع اصلی را آمار رسمی موجود در کشور می‌دانیم. ممکن است عده‌ای در این خصوص بحث داشته باشد، اما چاره‌ای جز اعتماد به هنوز آمارهای نیست. در این میان هم آمار توصیفی و خام، مرحله مقایسه خواهد بود و هم تحقیقاتی که با تحلیل علمی آمار موجود و زن مؤلفه‌های و سازه‌های مفهومی مشکل از چند شناخت عملیاتی جزئی تر را مشخص کرده‌اند (مثل مؤلفه عدلت اقتصادی و توسعه درآمد). نکته دیگر مهم نسبت به ارزش‌ها و اهداف بین‌المللی یک انقلاب با مولفه‌های
الف) راه و ترتیب
ساخت و توسعه راه‌ها به‌خصوص آزادراه و پرگرده، زیربنای توسعه و از شاخه‌های توسعه‌یافته کشورها در جهان محصول می‌شود. آمار‌ها موجود نشان می‌دهد که تحولات اقتصادی شکل‌گرفته بعدها از انقلاب در خوزستان راه و ترابری بسیار جدی است. آمار‌های رسمی به‌خوبی گسترده‌ای این تحول را نشان می‌دهد.

جدول 1: اندازه‌های جوین پلی‌های تاکستانی، ریلی، هوایی و دریایی

<table>
<thead>
<tr>
<th>پایانه‌پارا (عدد)</th>
<th>1394</th>
<th>1387</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>33</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>22</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>185</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>198</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>293</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>332</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>241</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>1606</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>6180</td>
<td>1769</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>2179</td>
<td>1379</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>3328</td>
<td>1762</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>7700</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>1075</td>
<td>2075</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>879</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>7</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>پایانه‌پارا (عدد)</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: (بهبهانی، 1394)
مطالب‌یا دا داده‌ها طول بزرگ‌راه‌های کشور از ۱۲۴ کیلومتر متر در سال ۱۳۵۷ به ۱۵۲۶۵ کیلومتر، آزادراه‌های ۸۰ کیلومتر به ۲۴۰۱ کیلومتر، راه‌آهن از ۱۳۵۷ کیلومتر به ۴۳۶۲۸ کیلومتر افزایش یافته است. طول کل راه‌های سراسری را از ۴۰۳ کیلومتر در سال ۱۳۵۷ به ۷۲۷ کیلومتر افزایش داده‌ها داشته است. طول کل طرح‌های بزرگی همچون راه‌آهن کرمان-ماندانا و پارسیان به‌طور خلاصه در جدول زیر نشان گردیده شده‌است.

مطلب‌یا ایران احداث شده است. اهمیت راه‌آهن و نقش آن در بهره‌وری از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه اقتصادی است و اجرای طرح‌های موسو و موکبته دارد. از نظر تجارت غیرت کرده‌اند. با افزایش طرفین بنادر تجارت و استفاده مناسب از موقعیت‌های آزاد و جذب حوادث ایران به جایگاه واقعی خود در تجارت جهانی خواهد رسید و این طرح تجاری می‌تواند نقش مهمی در توسعه ایفا کند.

در بخش حملونقل زیست محیطی آن‌ها، مسئله کمبود آب است که حکومت‌ها را با نگهداری مهمی مواجه خواهد ساخت. این موضوع زمانی برای ایران اهمیت می‌یابد که به‌طور منظم بازنشستگی سالانه در کشور ما حدود ۲۵۰ میلیار و نزدیک به یک هزار میلیارد جنگل است. یاً این همه پیش از افزایش تعداد ۱۳ سال نظارت و طرح‌های مهندسی خارجی ساخته‌شده و ۵ سد دیگر به حالت نیمه‌پایه را به درجه بود نشان‌دهند. افزایش موجود نشان‌دهنده رشد سیب زیاد تولید برق در کشور است. تولید برق در سال ۱۳۸۹ نسبت به ابتدا اقلام اسلامی بیش از ۱۲ برای افزایش یافته است.
تولید برق در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۵۵، ۱۵ برابر شده است. مصرف برق طی حدود ۱۳ سال در برابر شده و این شاخص هم نشانده کشتیرانی گسترش شبکه توزیع این انرژی بسیار محوری و مهم بر همه ابعاد فرهنگی، ارتباطی و سیاسی است و هم شاخص خوبی برای نمايش افزایش رفاه در جامعه است. آمار بیش از سال ۱۳۷۶ در دسترس نیست. صادرات برق نیز در سال ۱۳۸۹ به بیش از ۷۸۰۰ کیلووات ساعت و حداکثر ۱۸ برابر سال ۱۳۵۵ رشدیه است.

(درآمدهای اربی ایران واردات برق و انرژی و سالانه امری ۱۳۹۶)

براساس داده‌های ترازانته‌ی انرژی وزارت نیرو، غالباً شاخص‌ها نسبت به اواخر انقلاب افزايش بیش از ۱۰ برابری داشته است؛ تعداد مشترکان حدود ۸ برابر، خطوط انتقال نیرو در دور بخش حدود ۱۰ و ۵ برابر و خطوط فوق توزیع حدود ۱۰ و ۵ برابر توسیع یافته است. همچنین براساس آمار سالانه آماری ۱۳۹۴ مجموع خطوط انتقال نیرو به بیش از ۵۱۰۰۰ کیلومتر متر در سال ۱۳۹۴ رسیده است. خط فوق توزیع بیش از ۸۰ هزار کیلومتر مدار در همین سال رسیده است. همچنین مجموع ظرفیت اسري نیروگاهان کشور از حدود ۱۵۰۰۰۰ مگاوات در سال ۱۳۶۸ به بیش از ۶۰۰۰۰۰ مگاوات بیش از ۴ برابر در سال ۱۳۸۹ رسیده است.

(ج) نفت، کاز و پتروشیمی

در این حوزه جنگ شاخص مهم وجود دارد که با توجه به داده‌های موجود به آن می‌پردازم.

۱. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و خام کشور قبل و بعد از انقلاب اسلامی درآمدهای نفت ایران تا قبل از سال ۱۳۵۲ همواره کمتر از ۵ میلیارد دلار در سال بوده است. در سال ۱۳۵۳ به علت افزایش ناگهانی قیمت نفت و افراشی تولید نفت خام، درآمدهای ارزی کشور به بیش از ۳۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۲۶ میلیارد دلار رسیده که بالاترین درآمدهای ارزی ایران از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۹ افزایش یافت. با افزایش قیمت نفت و افراشی تولید نفت خام ایران به بیش از ۴ میلیون بشکه در روز درآمدهای حاصل از فروش نفت خام از ۲۶/۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت (درک، ۱۳۸۹). البته این میزان در سال‌های اخیر بهدلیل تحریم‌ها به شدت کاهش یافته است.

با پایین توجه داشت که خطوری نفت مسئله است که مستند چند و اصلاحی ایران بر توقف آن تأکید داشته‌اند. بنابراین نوسانات در این موضوع و کاهش و افراشی در فروش نفت
جالب است که بتوانید تغییرات موجود بر اساس مواد ذکر شده را تحلیل کنید. این تغییرات ممکن است نشانگر اقداماتی باشند که توسط مسئولین در حال اجرا می‌باشند.

جدول 2: شبکه‌های انتقالی و تعداد معسروف‌کن‌کن‌گان گاز در سال 1394

<table>
<thead>
<tr>
<th>سال</th>
<th>معسروف‌کن‌کن‌گان (تعداد)</th>
<th>شبکه (کیلومتر)</th>
<th>انتقالات نصب‌شده (تعداد)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1394</td>
<td>87449</td>
<td>12301488</td>
<td>123888</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*توجه: در این جدول بیش از 1400 کیلومتر شبکه برق و انرژی و سال‌های آماری 1394 می‌باشد.*

یکی از تفاوت‌ها و تحولات بسیار جدی در صنعت نفت، نالسا برای برقراری از نفت به صورت خام، بلکه با تولید صنایع پتروشیمی و فراورده‌های نفتی است. توسعه پارس جنوبی از 1399 برگزاری طرح‌های صنعتی است که به‌خوبی تفاوت نگاه به مسائل نفتی در قبل و بعد از انقلاب را نشان می‌دهد.

3. افزایش بهره‌برداری از کشور

سال‌های صنعتی بعضی از گاز کشور بدون هیچ استفاده‌ای سوزانده می‌شود. پس از انقلاب تحول عمیقی در این عرصه رخ داد و افزایش سهمیه اکثریت گاز شد. به‌طوری‌که از صنایع نیز همین سوخت را جایگزین سایر سوخت‌ها کردند.

آمار نشان می‌دهد تحول به برداری در مصرف گاز طبیعی اتفاق افتاده است. این مزیت تا سال 1395 در مقایسه با سال 1355 بیش از 60 درصد افزایش داشته است (ترازیا لریزی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی و سال‌های آماری 1394). این مزیت معنی‌داری مصرف خود تابع تأمین زیرساخت‌های مختلفی است؛ از جمله تولید و مهارت گاز طبیعی، ایجاد شبکه‌های گسترده و توزیع گاز... در حقيقة این میزان افزایش مصرف خود گویای توسعه اقتصادی و نیز ارائه خدماتی نگهدارنده در بخش یا دیگر است (جدول 3).
بررسی دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران

بی‌خوبی گویایی شکنجه توزیع عادلانه این انرژی بسیار مهم در سراسر کشور است. آمار، میزان تحول در این حوزه به‌عده جنگ را نشان می‌دهد.

همچنین عداد شهرهای گازرسانی شده در سال 1375 به 232 و در سال 1394 به 1385 شده. شهر افزایش یافته است. همین‌طور شمار گازرسانی به‌هم‌بندی بوستن، این رقم در سال 1394 به 1385 خانوار افزایش یافته است. عدم روند گازرسانی ماهور به 1394 روستا در سال 1394 رسیده است (سالنامه امیری 1394)

(د) بخش صنعت و معدن

به‌طور کلی صادرات غیرنفتی و بی‌بی‌پی‌های صادرات محصولات صنعتی در فعالیت‌های اقتصادی به‌طور زیادی دارد و آن بر اقتصاد و رشد نسبی اقتصادی است. به‌گونه‌ای که توجه صاحبان‌نظران و پژوهشگران اقتصاد و توسیع به سمت تحلیل صنعت موجود برای صادرات غیرنفتی، عوامل تأثیرگذار بر عرضه صنایع صنعتی و نیاز به توسعه برای توسیع صادرات غیرنفتی مطرح شده است. عمده ونیز و همکاران در مقاله‌ای رشد خوب بخش صنعت و معدن بعد از وقوع انقلاب اسلامی و بررسی قرده‌اند. داده‌ها نشان دهنده تحول و رشد بالایی بخش صنعت و معدن پس از انقلاب است. برای مثال فولاد خام بعد از انقلاب رشد متوسط سالانه 118 درصدی داشته و میزان تولید آن نسبت به آن است که از اقلیم 20 برای رسیده است. نمونه بسیار چشمگیر دیگر، رشد 70 برای تولید دارو نسبت به واکنش انقلاب است (زندی و همکاران 1398) براساس آمارهای موجود، ارزش صادرات غیرنفتی از 543 میلیون دلار در ماه 1375 به 18146 میلیون دلار (بدون معیانه‌های گازی) در ماه 1387 رسیده است. گفتی است مجموع صادرات غیرنفتی در برآمد چهارم توسیع اقتصادی برای 3158 میلیون دلار است. در ماه دوم، صادرات صنعتی و معدنی به‌طور از 1383 میلیون دلار در ماه 1387 رسیده است. جمع صادرات صنعتی و معدنی طی برنامه چهارم توسیع اقتصادی برای 674 هزار میلیون دلار خواهد بود. سهم صادرات صنعتی و معدنی از صادرات غیرنفتی در سال‌های 1375 و 1387 به ترتیب 31 و 38 درصد است. بخش دلایل این رشد را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

1. به‌هم‌بندی رسانه‌ای طرح‌های تولیدی از محل اعتبارات صنعتی و فناوری در برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسیع; 2. رشد و توسیع صنایع پتروشیمی در سال‌های پس از جنگ تحمیلی; 3. حذف بی‌پایان ارزی و دیگر تشریفات اداری در زمینه صادرات; 4.
در دوران گذشته اقتصادی کشور وایستگی شدیدی به نفت داشت و درآمد حاصل از فروش آن بدون ضابطه و ارزان در راستای سیاست کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا صرف خرید روزافزون تسلیحات نظامی می‌شد. ایران نیز به عنوان یک از جلوگیری از این افکار، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست کشور به‌وسیله باستگی به نفت و فروش ضابطه‌اند. در این ماهیت مملو شد. مسئله افزایش صادرات غیرنفتی توفیق راهبردی است که می‌تواند در این آماده اساس استقلال اقتصادی از نفت را تحقق ببخشید و آسیب دیده‌ای امتن اقتصادی کشور را تامین شود. در حالی که در سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ صادرات غیرنفتی ایران حدود نیم میلیارد دلار و معادل یک‌چهارصد صادرات نفت ارزش داشت (کارشناسان اقتصاد و تاریخ‌نگاران ۱۳۷۳، ص. ۵۶). در بخشی از سال‌های اخیر صادرات غیرنفتی تا مرز ۵ میلیارد دلار پیش رفت. این ده برابر شدن نسبت به قبل از انقلاب، این رقم معادل یک‌چهارصد ارزش صادرات نفت بود که اگر به‌کامنگی از اقلیت مقاومت‌های آمریکا در افراشی توان اقتصادی فعالی کشور است. این آزمایش صادرات غیرنفتی به‌صورت مثبت در اقتصادی کلام ماست، بدلیل فراهم نبودن برخی‌زایش‌ها در سطح اقتصاد قرار آنتار ناخوشایندی‌دشت به‌طوری‌که قبیل اقلام صادراتی برای صرف‌کننده انقلاب افراشی بافت. اما با تمام این مشکلات نشان داد که صورت فراهم کردن شرایط، اقدام می‌توان پیش صادرات غیرنفتی را تا حد سیدی زیادی دارد و این عوامل سبب تمایل‌پذیر کننده پررنگ و استقلال اقتصادی ماست (کوره، کارشناس آماری، معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۸۳: ص. ۸۵).

هـ) کشاورزی و دامداری

براساس آماری قاضی در سال ۱۳۵۶، دولت ایران فقط توانایی تأمین مواد غذایی مردم خود به مدت ۳۲ روز را داشت و محور بروه می‌رسید و مزدا خود را از خارج وارد کرد. باید مثل مرغ را از فرانسه، تخم‌مرغ را از اسرائیل، سبیل را از لبنان، پنیر را از انگلیس و ... وارد
بررسی دستاوردهای اقتصادی اقلیم اسلامی ایران

می‌کرد، ولی پس از انتقال علی رغم دو مرداد شدن جمعیت، به پیش 300 روز در سال مواد غذایی خود را در داخل تأمین می‌کند و در بیشتر زمینه‌ها خودکفا است (سالدی: 1389).

برخی معتقدند در طول سه دهه، چنین عامل موجودی به هف‌هف افزایش رشد نمی‌یابد. خودکفا و خودکفایی شده است، نه که نخست، حاکمیت برخی اشخاص با ایجاد باز درآمده‌های متعاقب بخش دوم، تضعیف و تجدید نهاد جهاد سازندی به‌وسیله‌ی استقلال‌های بلادست و سنتی: سرمایه منابع مستقیم استقلال سنتی در بخش کشاورزی با مشخصه‌های ناکارامدی: جهان، تعیین‌نامه کارآمد جهاد سازندیگی در اواخر دهه.

برخی مؤمن مذکور، به‌نظر می‌آید اهداف نظام در این شرایط به‌مقدار زیاد شده، به‌طوری‌که صرف‌های محصولات کشاورزی به 29/8 درصد به سال 1385 رسیده است. همین‌طور، شاخص خودکفا محصولات غذایی به 78/88 درصد به سال 1385 رسیده است. بنابراین این شرایط است که با پروتئن ترخ سرماهای گذشته در بخش کشاورزی اقتصاد افتاده است (نیمی: 1389).

طبق داده‌ها در تمام حوزه‌های کشاورزی میزان تولیدات کشاورزی و دامی بیش از 300 درصد رشد داشته است و در مجموع کل تولیدات این حوزه در سال 1386 نسبت به سال 1356 حدود 400 درصد رشد را نشان می‌دهد. عامل بسیار مهم در رشد تولیدات دامی و کشاورزی، توسعه واردات محصولات روسی است. شاخص شرایط وابستگی و ارتقاء مناسبی است که مانع مهار و فراوانی بودن محصولات این حوزه در شرایط مناطق روسی است؛ راه روسی است از این 10 کیلومتر، راه‌پیمایی 28000 کیلومتر و راه‌های گردشی تولیدات به بخش کشاورزی 27000 کیلومتر و راه‌رسانی از 100000 درخت سبز در سال 1385 است. به‌طور مثال، پست و مراکز بهداشتی و درمانی نسبت به اواخر تولیدات توسعه چشمگیری داشته است. نکته مهم این است که تمام این آمارها و وضعیت را تا سال 1386 تا نشان می‌دهد (نیمی). 1389.

براساس آمار سال 1394 میزان تولید محصولات زراعی از 13623 میلیون تن در سال 1357 با متوسط نرخ رشد سالانه 37/87 درصد به 68/07 میلیون تن در سال 1392 رسیده و متوسط نرخ رشد دامی 96/87 درصد می‌باشد، به میزان متوسط با بررسی علل کل محصولات زراعی کشور سال‌های 57 تا 92 ملیون‌میلیون در سال، کمترین عامل محصولات زراعی آبی نتیجه می‌باشد که بیشترین عامل محصولات زراعی آبی نتیجه می‌باشد که بیشترین عامل محصولات زراعی آبی نتیجه می‌باشد.
جدول 3 مقایسه عملکرد عملیاتی جهاد سازندگی در روسیه

<table>
<thead>
<tr>
<th>شرح</th>
<th>قبل از انقلاب</th>
<th>بعد از انقلاب</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>راه آسفاگی روسیه</td>
<td>0</td>
<td>38000</td>
</tr>
<tr>
<td>احداث راه روسیه شوسه</td>
<td>8000</td>
<td>8000</td>
</tr>
<tr>
<td>آسفاگی</td>
<td>37000</td>
<td>5000</td>
</tr>
<tr>
<td>پذیرنده</td>
<td>41000</td>
<td>427</td>
</tr>
<tr>
<td>بهزیستی کالبدی</td>
<td>500</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>تلفن</td>
<td>37000</td>
<td>1517</td>
</tr>
<tr>
<td>پست</td>
<td>8000</td>
<td>5450</td>
</tr>
<tr>
<td>مراکز بهداشتی و درمانی</td>
<td>980</td>
<td>19030</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: تحلیل نهادگرایی کرده‌ای از دانشکده خلیج بخش کشاورزی در نظام ج.

و) مسکن در اقتصاد کشور

بخش مسکن از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد و به لحاظ ناشی از ارتباط قوی پیوسته و پیشین با بخش‌های مختلف اقتصادی، به عنوان محور بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کند. جدول داده - ستاد این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد. فعالیت این بخش به‌منظور تولید محسوب‌نامه‌های (مسکن) امواج فعالیت‌ها را با ضرایب مختلف در بخش‌های گوناگون ایجاد می‌کند (خواص لویی،
بررسی دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران

1. بررسی وضعیت مسکن طی دهه ۱۳۸۵-۸۵ براساس شاخص‌های موجود مسکن در مجموع، بیانگر بهبود کمی و کیفی وضع مسکن است، اهمیت یافته‌های حاصل از این بررسی به قرار دیل است:

- مجموعی مسکن در کشور از ۱۰/۸ میلیون واحد در سال ۱۳۸۵ به ۱۶ میلیون واحد در سال ۱۳۷۵ افزایش یافته است. طی همین مدت، تراکم خانوار در واحد مسکونی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موارد سنجش رفاه اجتماعی، از ۱/۱۴ به ۱/۰۹ در سطح کشور و از ۱/۱۵ به ۱/۰۸ در نقاط شهری کشور بهبود یافته است.

- آمار جمعی از بهبود شاخص‌های بعد خانوار، تراکم نفر در مسکن و نفر در اتاق است. متوسط اتاق در واحد مسکونی از ۳/۸۳ به ۳/۴۴ تغییر یافته که در راستای تغییر شکل سکویی خانوارها و گراش به کوچک‌سازی و آپارتمان‌سازی است.

- طی دهه ۱۳۷۵-۸۵، نسبت واحد‌های مسکونی بازدید در سطح کشور از ۵۹ درصد به ۷۴ درصد ارتقا یافته است. اندازه این شاخص کیفی مسکن، در مناطق شهری از ۷۷ درصد به ۸۷ درصد بالغ شده است.

- بررسی نحوه تصریف واحد‌های مسکونی بیانگر آن است که نحوه تصریف ملکی از ۷۳ درصد به ۶۷ درصد کاهش یافته و طی دهه دوره بشر، سهم تصریف اجاره‌ای مسکن از ۱۵/۴ درصد به ۲۴ درصد افزایش یافته است.

- نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار در مناطق شهری از ۳۳/۵ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲۹ درصد در سال ۱۳۸۵ کاهش یافته، اما در مناطق روستایی تغییر جندادی نداشته و از ۱۴/۸ درصد به ۱۵ درصد رسیده است.

- مهم‌ترین کنش‌های این سه‌گانه توسط شکلهای بانکی کشور از ۲۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴۷ درصد در سال ۱۳۷۵ کاهش یافته است. (خواهه لوی، ۱۳۸۹)

- تحقیق خواهه لوی نشان دهنده نزول در بخش شاخص‌های کیفی بخش مسکن است:

  1. کاهش میانگین سطح زیربنای واحد‌های مسکونی نوساز از ۱۲۷ متر مربع در سال ۱۳۸۷ به ۱۲۲ متر مربع در سال ۱۳۸۱:

  2. کاهش میانگین مساحت زمین اختصاص بانک به کم حدود مسکنی از ۱۵۴ متر مربع در سال ۱۳۸۶ به ۱۴۷ متر مربع در سال ۱۳۸۵:

  3. کاهش اتاق خانگی شاخص تراکم خانوار بر واحد مسکونی از ۱/۱۴ در سال ۱۳۷۵ به ۱/۱۴/۰ در سال ۱۳۸۵:

  4. افزایش دوام و ایمنی مسکن و در نتیجه رفاه پیوست خانوارها:

  5. افزایش سهم واحد‌های مسکونی بازدید از ۲/۲ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴/۷ درصد در سال ۱۳۸۴:
درصد در سال ۱۳۸۵:

۶. جذب حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نفذ‌کنی در بخش و امکان مهار تورم.

اما همین تحقق نشان می‌دهد تکامل مثبت دیگری در حوزه مسکن اقامت‌افتد. استفاده بهینه از عوامل تویید از طریق کوچک‌سازی، ابتدایی و استفاده از

فناوری‌های جدید:

- توان چشمگیر در ایجاد اشغال مستقیم و غیر مستقیم;
- رشد توان تولید سرمایه مسکونی در حجی بیش از رشد تعداد خانوارها;
- تمایل خانوارها و مؤسسات اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن;
- بازگشت سریع سرمایه‌های در بخش مسکن در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی;
- افزایش بهره‌وری در رعایت مقررات ملی ساخت‌سازی و استفاده از

مجریان ذی‌صلاح;

- ارزیابی کیفی ساخت و ساز مسکن (مهارت‌های کارگران، تجربه، که‌توان و ارزیابی);
- کنترل به صورت علمی و ارقامی;
- اقتصادی و وقف ...؟;

کسترش و توسعه بازارهای مالی و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی مورد تغییر

تربیت;

- کاهش تصدر گری دولت;
- کاهش رانت توزیع شده در وابستگی به دولت.

نکته مهم در این بخش کانونی در داده‌های موجود بخش مسکن است. گرانی‌های بخش

مسکن از مهم‌ترین معیارهای این حوزه بوده که در اکثر مناطق تحقیقاتی

روی آن ساخته است. بنابر این امکان ساخت و ساز مسکن باید از اقلاب از این

مقاوم به استنداردهای مسکن، اما نکته واضح و روش‌های در تغییر کیفیت ساخت و ساز

مسکن به خصوص مسکن روستایی است. می‌توان گفت پیش از اقلاب و ضعیف مسکن مسئله

روستایی بی‌پایان بوده و کیفیت مصالح و شیوه ساخت نیز در مقطع پایین قرار داشته

است. براساس مشاهدات تکان‌دهنده در برخی مناطق محقق کشور، در این مناطق حتی یک

ساخته‌ای جدی با مصالح مستحکم در بخش روستایی دیده نمی‌شود و این وضعیت تا دوران پس

از جنگ با اندکی بهبود و بهره‌وری داشت. اما در حال حاضر در همان مناطق به‌عده ساختن مستحکم

ساخته‌شده از کل و سقف چوبی پاکت می‌شود. یکی از دستاوردهای مهم پس از اقلاب تلاش

۱. تقریباً تمام مناطق روستایی استان‌های غرب کشور چنین شرایطی داشتند.
برای انجام واحدهای مسکن مهرمونین توسط بانک مسکن اقلال اسلامی است. ۳۵۰۰ واحد طی سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ یا احداث شده یا در دست احداث است (نامه‌ای در سال ۱۳۷۲). بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی توسط کمیته امداد امام خمینی برای مهاجران احداث شده است.

(۲) توزیع درآمد

در نظام اقتصادی اسلام، عدالت و توزیع عادلانه درآمدها، هدف اصلی و محوری است. بازاریان توزیع و رشد اقتصادی به‌عنوان مطلوبیت ندارند، بلکه اکثریت و مهاوب‌های اقتصادی با توزیع عادلانه درآمدها بالا می‌آیند. شاید راه حل مطمئن قرار داده است. شاخه‌های توزیع عادلانه که جامعه یک می‌باشد و تحقیقات انجام گرفته بینی بر این شاخص‌ها معیار کامی در اختیار ما قرار نمی‌دهد. اما در هر صورت به‌خیال از مطابق‌ترین این شاخص‌ها به‌طور نسبی و باحتمال می‌توان استفاده کرد. تحقیقاتی چنده انجام گرفته که تا حاضری وضعیت عدالت اقتصادی بعد و قبل از اقلال را با هم مقایسه کرده است.

برنامه اول توزیع در شرایط خاصی از اوضاع و احوال اقتصادی، سیاسی یا تحریم‌های تدوین و تلاش برنامه‌ریزی بیشتر مصوب به رفع و حل بعضی مشکلات سال‌های قبل از آن بود. بررسی شاخص‌های توزیع درآمد نشان می‌دهد که قطعی سال‌های برنامه دوم بهبود جدی در وضعیت توزیع درآمد چندان جامع نبوده ولی تحقیقات انجام گرفته بینی بر این شاخص‌ها معیار کامی در اختیار ما قرار نمی‌دهد. اما در هر صورت به‌خیال از مطابق‌ترین این شاخص‌ها به‌طور نسبی و باحتمال همگون رهبانی کرد که یارانه مواد غذایی، توزیع قابل‌برای جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کمک‌رسانی کنند. تهیه برنامه‌کردن کمیته کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، تصویب لایحه نظام تأمین اجتماعی مطرح شد. در نتیجه اجرای سیاست‌های مذکور و وضعیت توزیع درآمد چندان جامع نبوده ولی به‌طور محتوایی برخوردار شد. با توجه به اینکه عملی برنامه سوم توزیع با تعیین شاخص‌های قرار قرار داده، به‌عنوان چندین نکته فرآیند توزیع درآمد، برنامه‌ریزی شده و در این برنامه، با تعیین شاخص‌های بیشتری به موضوع توزیع درآمد برداخته شد و سیاست‌های همچون رهبانی کرد که یارانه مواد غذایی، توزیع قابل‌برای جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کمک‌رسانی کنند. تهیه برنامه‌کردن کمیته کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، تصویب لایحه نظام تأمین اجتماعی مطرح شد. در نتیجه اجرای سیاست‌های مذکور و وضعیت توزیع درآمد چندان جامع نبوده ولی به‌طور محتوایی برخوردار شد. با توجه به اینکه عملی برنامه سوم توزیع با تعیین شاخص‌های قرار قرار داده، به‌عنوان چندین نکته فرآیند توزیع درآمد، برنامه‌ریزی شده و در این برنامه، با تعیین شاخص‌های بیشتری به موضوع توزیع درآمد برداخته شد و سیاست‌های همچون رهبانی کرد که یارانه مواد غذایی، توزیع قابل‌برای جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کمک‌رسانی کنند. تهیه برنامه‌کردن کمیته کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، تصویب لایحه نظام تأمین اجتماعی مطرح شد. در نتیجه اجرای سیاست‌های مذکور و وضعیت توزیع درآمد چندان جامع نبوده ولی به‌طور محتوایی برخوردار شد. با توجه به اینکه عملی برنامه سوم توزیع با تعیین شاخص‌های قرار قرار داده، به‌عنوان چندین نکته فرآیند توزیع درآمد، برنامه‌ریزی شده و در این برنامه، با تعیین شاخص‌های بیشتری به موضوع توزیع درآمد برداخته شد و سیاست‌های همچون رهبانی کرد که یارانه مواد غذایی، توزیع قابل‌برای جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کمک‌رسانی کنند. تهیه برنامه‌کردن کمیته کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، تصویب لایحه نظام تأمین اجتماعی مطرح شد. در نتیجه اجرای سیاست‌های مذکور و وضعیت توزیع درآمد چندان جامع نبوده ولی به‌طور محتوایی برخوردار شد. با توجه به اینکه عملی برنامه سوم توزیع با تعیین شاخص‌های قرار قرار داده، به‌عنوان چندین نکته فرآیند توزیع درآمد، برنامه‌ریزی شده و در این برنامه، با تعیین شاخص‌های بیشتری به موضوع توزیع درآمد برداخته شد و سیاست‌های همچون رهبانی کرد که یارانه مواد غذایی، توزیع قابل‌برای جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کمک‌رسانی کنند. تهیه برنامه‌کردن کمیته کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، تصویب لایحه نظام تأمین اجتماعی مطرح شد. در نتیجه اجرای سیاست‌های مذکور و وضعیت توزیع درآمد چندان جامع نبوده ولی به‌طور محتوایی برخوردار شد. با توجه به اینکه عملی برنامه سوم توزیع با تعیین شاخص‌های قرار قرار داده، به‌عنوان چندین نکته فرآیند توزیع درآمد، برنامه‌ریزی شده و در این برنامه، با تعیین شاخص‌های بیشتری به موضوع توزیع درآمد برداخته شد و سیاست‌های همچون رهبانی کرد که یارانه مواد غذایی، توزیع قابل‌برای جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کمک‌رسانی کنند. تهیه برنامه‌کردن کمی
مرفه جامعه، عدم جامعیت در ارائه خدمات امور تأمین اجتماعی، تعدد نهادها و دستگاه‌های حمایتی از عدم مسئولیت مشکلات توزیع درآمد در کشور بود که در آغاز برنامه پیش روی سیاسه گذاران اقتصادی قرار داشت. در چنین فضایی و با عناصری به‌ینه پیش درآمد، چهارم توزیع در ایران شکل گرفت. این برنامه با جدیدت و اهمیت بیشتری به‌ینه توزیع درآمد، رفاه اجتماعی و توسعه انسانی پرداخت. به‌طور کلی، در حالی، بهترین جایگاه‌ها در بین افراد، در بندی موضوع توزیع درآمد بیشتر از پیش مصرف‌داران درآمد گرفته و به‌صورت محوی نتیجه‌ای به ان‌گریزی شده است. به‌گونه‌ای که ضمن تصمیم مبهم توزیع درآمد در ابزار سیاست‌های کلی برنامه‌های پیش‌رو، ماهیت ۹۸ برنامه‌های چهارم نیز به‌ینه مبحث استقرار عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله ده‌های درآمی، کاهش فقر و محدودیت و توانمندی‌سازی فقراً از طریق تخصص کارآمیده و هدف‌مند منابع تأمین اجتماعی، بالاترین و درآمدهای جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی و... توسعه برق و آب در کل نقاط کشور شاخص‌های خوبی برای به‌ینه سنجش نسبی عدالت هستند و از این نظر اقلیاسی اسلامی دستاوردی به‌ینه نشانه است.

صدف‌نظر از محاصره شاخص‌های توزیع درآمد، مقاومت سهم هزینه‌گرانه‌ها مختلف از کل هزینه‌های جامعه و سهم نسبی آنها مانند نسبت هزینه دهک درآمد بدهک، درک و همچنین نسبت هزینه بسته‌ک ترومتین به بسته‌ک فقر، روش‌ک ماناسب جهت به‌ینه ویژه و توزیع جامعه است. اهمیت این معیارها به‌ینه است که در برنامه چهارم توزیع در قابل اهداف کمی برنامه نیز هدف‌گذاری شده بودند. کاهش سهم هزینه‌های دهک در قابل

دهک اول طی دوره، نکته‌ی مثبت در جهت به‌ینه توزیع درآمد است. در سال ۱۳۸۳ سهم ترومتین‌ک دهک جامعه ۵۴% برابر سهم فقیر و ترومتین بدهک بوده که این نسبت در سال ۱۳۸۷ به ۲۷/۲۴ رسیده است. این روند در خصوص ۲۰ درصد ترومتین‌ک (بسته‌ک) به ۲۰ درصد، فقیر و ترومتین نیز مصداق دارد و نسبت مورد نظر از ۱۱/۷۹ درصد به ۹/۴ درصد رسیده است.

معیار مناسب دیگر سهم سه دهک فقر و ترومتین نسبت به مجموع هزینه‌های دهک دهک مطلق طی دوره
است که مقاومت این تنبیه در انتهای دوره به میزان 99\% نسبت به ابتدای دوره (0/82) حاکی
از بهبود لایه سهم است. بهترین وضعیت در سال 1382 معاون 1/2 حاصل شده است.اما با
وجود بهبودی که در وضعیت دهکده‌های با پایین جمعه روستایی ملاحظه می‌شود، وضعیت
دهکده‌های متفاوت بدر شده و از سهم هرنهای آن در مقایسه با کل هرنهای جامعه
روستایی کاسته شده است. بطوریکه سهم دو دهک میانی از 1/54 در سال 1374 به 1/64 در
سال 1386 و سهم دیگر دهک میانی از 1/100 به 1/98 نزول یافته است.نتجع شایان توجه این
است که سال 1382 با توجه به تمام معیارهای مذکور بهترین وضعیت توزیع را دارد
(جدیدتبری:1389).

میرادان در تحقیق متفاوت تنبیه می‌گردد تغییرات شدید اقتصادی در طول 30 سال
گذشته و وضعیت طبقه فقر ایران را از ابتدای درجه‌های در حال توزعه کرده است.
مقایسه مطلوب در نتیجه، مشکل در این تاکید است زیرا به هر راه‌نامی برای مقایسه استانداردهای
نگذشته و در نتیجه آستین‌های فقر در کشورها وجود دارد. گزارش‌های مربوط به میزان فقر
در ایران (به‌ویژه از جامعه که در فقر زندگی می‌کنند) به‌شدت متفاوت است، زیرا نوسپدرگان
و مسئولین مختلف، سطوح متفاوتی از فقر را به عنوان خط فقر تعیین کرده‌اند. برای مثال,
سازمان ملی گزارش می‌دهد که در سال 1382 تعدادی به 30 درصد مردم ایران زیر خط فقر
رها می‌کنند، این برآورد براساس تعیین این سازمان از خط فقر معتبر است. آنان خط فقر
در ایران را برای دو دلار (376 دلار برای هر فرد در روز درون‌گردش) به‌کمی
بیشتر از مقیاس 1 یا 2 دلار در روز برای هر نفر است که اغلب در مقایسه‌های بین المللی
استفاده می‌شود (میرادانی:1389).

نتیجه

القاب‌های اسلامی در اهداف و مقاصدی هم‌زمان است که تمام اباعد زندگی مردم بر
ارزش‌های اسلامی مورد نظر قرار داد. این اهداف اقتصادی از جهات مختلف دلیل این اهداف
کلی اقلاب چنین می‌گردد: سناتوری مثل علل اقتصادی و رفع تبعیض، محروریت‌زاـویه و
کاهش فقر، خودکفاای اقتصادی، عدم واستگنه به تفت و... اساساً اقلاب قدرت اقلاب
اسلامی به‌گونه‌ای است که تفکیک بین سایر اباعد اقتصادی امری ممکن نیست و اگر
هم ممکن باشد، مطلوب نیست. بنابراین تحقیق هر کدام از این اباعد و اهداف منوط به تحقیق
سایر وجود است. البته در مقاطع حساس و خاص برخی اباعد فشار وجود شده‌ای به‌طور
بیشتر از بخش‌هایی از آن عدول می‌شود: مثل پذیرش تحیطهای سنگین اقتصادی به‌سبب
دفاع از ارزش‌های الهی و نیز حمایت از امام اسلامی.
در مجموع فلسفه دانست اقلام اسلامی برای تحقق اهداف اقتصادی خود و برآورده کردن خواستها و نیازهای مردم به کسیری امکانات و موانع روحی در بود است؛ امکانات معنی اغلب لازم برای تحقق اهداف هستند؛ بنیان برای تغییر و تحول و نیل به وضع مطلوب لازم است مردم باروری و توان و زمین و اراده در صحت حاضر نشوند، اما این کالی نیست. بلکه باید امکانات و ابزار ماده هم داشته باشد. در اقلام اسلامی، اصول نیز و درگیری‌های داخلی، محاصره اقتصادی، حمله نظامی، تهیج فرهنگی، امواج توربیسم، رشد شدید جمعیت، مهاجرت و سیاست‌های روسیها به شهر، فقید تجربه مدیریتی کافی در بعضاً مهم‌اش و موانع‌اش که توان و انرژی فوق العادهستانی برای دفع آنها صرف شده است و در نتیجه تحقق کامل اهداف دچار تأخیر شده‌اند (نحوه: 1382).

برای تشکیل مسئله مدکور، در سطح بین المللی مقررات، از جمله آمریکا در راستای هضم اقلام اسلامی و نظام برخاسته از آن در روند نظام بین المللی، همواره از نفت بعنوان اهم فشار استفاده کرده‌اند. برای مثال در موارد متعدد و مقاطع حساس خرید نفت ایران تحریم شده است با طرح دانسته سرمایه‌گذاری در پخش‌های مهم و افزایش ظرفیت تولید ایران، ایران تحریم شده، با از طرف تقویت بازارهای بورس، در جهت کاهش و تبیت قید نفت حرکت شده است. در سطح داخلی نیز از سال 1356 تا 1376 مصرف داخلی نفت از نیم میلیون بشکه به 1/5 میلیون بشکه رسید است؛ این با آنکه جمعیت حدود دو میلیون پر این در نتیجه نفت به برابر شده است. این افزایش از نظر ارزیابی اثر و تأثیر اقلام اسلامی از یک طرف عاملی از بین است و نیاز منفی که نفت بعنوان یک لازم مهم و ضروری که در کنترل و منابع دیگر است، بی‌طور و سیاست در سطح کشور و بین اقشار مردم توزیع می‌شود و این امر می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند و رشد اقتصادی ضمنی عامل را نیز افزایش دهد. از طرف دیگر، افزایش مصرف نفت بین از افزایش نفت می‌تواند حامل پایه منفی باشد، به این صورت که احتمالاً نفت به صورت غیرنهب و صرف به صورت سوخت مصرف می‌شود که با توجه به تنش و نیاز این ماده در اقتصاد ملی کشور این امر یک نتیجه منفی است (سخن‌الله، 1372).

در کنار این موانع بزرگ داخلی و خارجی است که با دستورالعمل شکر اقتصادی بعد از اقلام اسلامی وجود گرفته، در مجموع می‌توان یک دستورالعمل در موارد ذیل خلاصه کرد:
1. جلوگیری از غارت بیت المال توسع حاندانشتیه و واگران آن;
2. تلاش در راه پیشرفت صنعتی و تکنولوژیکی کشور از طرف برنامه‌ریزی اقتصادی، استفاده از علوم و فنون، تربیت افراد ماهر و...
_timer
في حوزة اقتصاد الأراضي، يشكل اقتصاد سوق الأراضي وضعاً مهماً في تطور الاقتصاد الإقليمي. يشكل النشاط الاقتصادي في سوق الأراضي أحد المكونات الأساسية في تطور الاقتصاد الإقليمي. يشكل النشاط الاقتصادي في سوق الأراضي أحد المكونات الأساسية في تطور الاقتصاد الإقليمي.

منابع وآخاذ
الف) فارسی
1. بهبهانی، حمید (۱۳۸۹)، مبادی اقتصاد سطحی، نشر گروه اکد ونشر، تهران، ص ۲۱۰-۱۳۹۹.
2. تجربه آمریکا، دوره چهارم، معاون بانک‌های انرژی، تهران، ص ۲۱۰-۱۳۹۹.
3. تراکن، اکبر (۱۳۸۹)، کتاب اقتصاد سطحی، نشر گروه اکد ونشر، تهران، ص ۲۱۰-۱۳۹۹.
4. اقتصاد، دوره سوم، فصل اول، تهران، شرکت نشر عرب، ص ۲۱۰-۱۳۹۹.
5. تجربه آمریکا، دوره چهارم، معاون بانک‌های انرژی، تهران، ص ۲۱۰-۱۳۹۹.
6. خواجه لوی، مونوه (۱۳۸۹)، اقتصاد سطحی در دوره اقتصاد سطحي، نشر گروه اکد ونشر، تهران، ص ۲۱۰-۱۳۹۹.
7. روشنی، گی (۱۳۸۹)، تجربیات اقتصادی در تغییرات اجتماعی، تهران، شرکت نشر عرب، ص ۲۱۰-۱۳۹۹.
8. وادانی، منصوره (۱۳۸۹)، پژوهش در اقتصاد سطحی، تهران، شرکت نشر عرب، ص ۲۱۰-۱۳۹۹.
9. سلسله آماری سال ۱۳۹۵ (۱۳۹۵)، تهران: مرکز آمار ایران، ص ص ۲۱۰-۱۳۹۹.
10. سنایی، مهران (۱۳۸۹)، اقتصاد سطحی در دوره اقتصاد سطحی، تهران، شرکت نشر عرب، ص ۲۱۰-۱۳۹۹.
11. تجربه آمریکا، دوره چهارم، معاون بانک‌های انرژی، تهران، ص ۲۱۰-۱۳۹۹.
12. منصوری، محمد (۱۳۸۹)، توسعة اقتصادی، تهران: مرکز آمار ایران، ص ص ۲۱۰-۱۳۹۹.
13. فراهانی، نوروز (۱۳۸۹)، توسعة اقتصادی، تهران: مرکز آمار ایران، ص ص ۲۱۰-۱۳۹۹.

1. جهان، محمد (۱۳۹۵)، اقتصاد سطحی، نشر گروه اکد ونشر، تهران، ص ص ۲۱۰-۱۳۹۹.
2. سلسله آماری سال ۱۳۹۵ (۱۳۹۵)، تهران: مرکز آمار ایران، ص ص ۲۱۰-۱۳۹۹.
3. منصوری، محمد (۱۳۸۹)، توسعة اقتصادی، تهران: مرکز آمار ایران، ص ص ۲۱۰-۱۳۹۹.
15. محمدی، علیرضا (۱۳۸۲)، "کارآمدهای اقتصادی اسلامی (موردی بر دستاوردهای اقتصادی اقلیدی اسلامی)", مجله معرفت، ش.۹، ص ۱۱۸-۱۱۱.
16. مرابیان، محسن (۱۳۸۹)، "درباره‌ی کارآمدی ۲۰ ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران: مجموعه مقالات درآمدی، ج.۳، اقتصاد تدوین ابراهیم کلانتری، نهاد نماینده‌ی مقام معموم و رهبری در دانشگاه تهران، ج.۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص.۱۹۹۰-۱۹۱۰.
17. مرکز آمار ایران (اینچکا اطلاعاتی).
18. نیک، مرتضی (۱۳۸۶)، "باید توسعه در ایران، امور و درآمد، مجموعه مقالات درآمدی، ج.۳، اقتصاد تدوین ابراهیم کلانتری، ج.۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص.۱۳۴۲-۱۹۳۲.
19. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱۳۹۵)، "بررسی آمار صلح بردشت و مرزان تولید ۳۶ سال محصولات زراعی (سال ۱۳۵۷ لغایت)".

(ب) خارجی