
حوزه علوم، تحقیقات و توسعه فناوری

مرکز همکاری های علمی و امور نخبگان دفاعی

دفتر شهید فهمیده منطقه شمالشرق



**تدوین و پیشنهاد یک مدل اجرایی**

**با دید مهندسی سیستم جهت**

**نحوه تعامل سرمایه های خیرین با پروژه‌های فناورانه**

**تدوین : رضا عاطفی**

**مشاوران**

**مهندس زارع**

**محمدرضا کشمیری**

**مرتضی لنگری**

94-95



فهرست

[فصل اول: کلیات و ادبیات موضوع 13](#_Toc452282180)

[1- وقف 14](#_Toc452282181)

[1-1- تعریف وقف 14](#_Toc452282182)

[1-2- اقسام وقف 15](#_Toc452282183)

[1-3- وقف در تاريخ باستان 17](#_Toc452282184)

[1-4- وقف در اديان آسماني 18](#_Toc452282185)

[1-4- وقف در اسلام 20](#_Toc452282186)

[1-5- وقف در آیات و روایات 21](#_Toc452282187)

[1-6- وقف در ایران 23](#_Toc452282188)

[1-6-1- نمونه‌هایی از وقف در ایران: عمارت احتسابیه، موزه مقدم 24](#_Toc452282189)

[1-7- نقش وقف و مصرف درآمد آن در برخی کشورهای دیگر 25](#_Toc452282190)

[ آلمان............ 26](#_Toc452282191)

[ کویت................... 31](#_Toc452282192)

[ فرانسه............ 32](#_Toc452282193)

[1-8- آثار و کارکردهاي نهاد وقف 35](#_Toc452282194)

[1-8-1- آثار اجتماعی وقف در جامعه 36](#_Toc452282195)

[1-8-2- آثار فرهنگی و تربیتی وقف در جامعه 38](#_Toc452282196)

[1-8-3- کارکردهاي نهاد وقف در تحقق عدالت اقتصادي 40](#_Toc452282197)

[1-8-4- نقش وقف در اقتصاد مقاومتی 46](#_Toc452282198)

[1-9- فرهنگ‌سازی در جهت ترویج فرهنگ وقف 49](#_Toc452282199)

[1-10- راهكارهاي گسترش فرهنگ وقف 52](#_Toc452282200)

[1-11- وقف و امور خیریه در آینه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 55](#_Toc452282201)

[2- علم‌وفناوری 65](#_Toc452282202)

[2-1- تعریف علم 66](#_Toc452282203)

[2-2- علم از دیدگاه اسلام 67](#_Toc452282204)

[2-3- فناوری 68](#_Toc452282205)

[2-4- محصول فناورانه 69](#_Toc452282206)

[2-5- مزایای تولید محصول فناورانه 69](#_Toc452282207)

[2-6- نقش علم و فناوری در کشورهای درحال‌توسعه 70](#_Toc452282208)

[2-7- تجاری‌سازی فناوری، تعاريف و مفاهيم 72](#_Toc452282209)

[2-8- اهميت تجاری‌سازی فناوری 73](#_Toc452282210)

[3- وقف علم‌و‌فناوری 74](#_Toc452282211)

[3-1- جایگاه وقف علم‌و‌فناوری در ایران 75](#_Toc452282212)

[3-2- ضرورت ترویج وقف علم‌و‌فناوری در کشور 77](#_Toc452282213)

[3-3- وقف علم‌و‌فناوری در نقشه جامع علمی کشور 78](#_Toc452282214)

[3-4- نمونه‌هایی از وقف علم‌و‌فناوری 78](#_Toc452282215)

[3-4-1- جایزه مصطفی 78](#_Toc452282216)

[3-4-2- جایزه بنیاد فرهنگی البرز 84](#_Toc452282217)

[3-4-3- نوبل، جایزه‌ای که در وقف علم‌و‌فناوری ریشه دارد 88](#_Toc452282218)

[3-4-4- وقف سایبری 89](#_Toc452282219)

[3-4-5- وقف آنلاین 96](#_Toc452282220)

[فصل دوم: بررسی مدل‌های مشابه 97](#_Toc452282221)

[مقدمه 98](#_Toc452282222)

[2-1- سازمان اوقاف و امور خیریه 99](#_Toc452282223)

[2-1-1- نگاه کلی به وضعیت موقوفات کشور 105](#_Toc452282224)

[2-1-2- واحدهای تابعه سازمان اوقاف و امور خیریه 106](#_Toc452282225)

[2-1-3- سند چشم‌انداز سازمان اوقاف و امور خيريه در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي 113](#_Toc452282226)

[2-1-4- نگاهی اجمالی به برخی مؤسسات و نهادهای خیریه نیمه‌دولتی 114](#_Toc452282227)

[2-2- موسسه پژوهش خیرین رویان 115](#_Toc452282228)

[2-3- مجمع خیرین حامی فناوری 119](#_Toc452282229)

[2-3-1- روش‌های حمایتی مجمع خیرین حامی فناوری 121](#_Toc452282230)

[2-4- بنیاد خیریه آلاء 121](#_Toc452282231)

[2-5- بنیاد برکت 125](#_Toc452282232)

[2-4-1- حوزه‌های فعالیت بنیاد برکت 127](#_Toc452282233)

[2-4-2- مهم‌ترین فعالیت‌ها و اقدامات بنیاد برکت 127](#_Toc452282234)

[2-4-3- ویژگی‌ فعالیت‌های بنیاد برکت 128](#_Toc452282235)

[2-5- بنیاد رشد 129](#_Toc452282236)

[2-5-1- طرح سخا 131](#_Toc452282237)

[2-5-1-1- اهداف طرح سخا 131](#_Toc452282238)

[2-5-1-2- روش 132](#_Toc452282239)

[2-5-2- طرح خدمت 132](#_Toc452282240)

[2-5-3- نحوه کمک به موسسه خیریه رشد 133](#_Toc452282241)

[2-6- انجمن خيرين توسعه علم و فناوري ايرانيان 133](#_Toc452282242)

[2-6-1- اهداف 135](#_Toc452282243)

[2-6-2- برنامه ها 135](#_Toc452282244)

[2-6-3- مراحل حمایت از فناوران 136](#_Toc452282245)

[2-6-4- گزارش عملکرد 137](#_Toc452282246)

[2-6-5- روش‌هاي كمك‌های مالی خيرين و نيكوكاران 138](#_Toc452282247)

[2-7- صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 139](#_Toc452282248)

[2-7-1- اهداف 140](#_Toc452282249)

[2-7-2- فعالیت ها 141](#_Toc452282250)

[2-7-3- ارزیابی و ارزشگذاری طرح ها 141](#_Toc452282251)

[2-7-4- ارائه انواع تسهیلات مالی 142](#_Toc452282252)

[2-7-5- مشارکت مدنی 142](#_Toc452282253)

[2-7-6- خدمات حوزه بین الملل 142](#_Toc452282254)

[2-8- صندوق توسعه فناوري هاي نوين 143](#_Toc452282255)

[2-8-1- ماموريت 144](#_Toc452282256)

[2-8-2- اهداف 144](#_Toc452282257)

[2-8-3- فعاليت ها 145](#_Toc452282258)

[2-8-4- مدل عملياتي صندوق 145](#_Toc452282259)

[2-8-5- منابع مالي 146](#_Toc452282260)

[2-8-4- گزارش عملکرد صندوق 146](#_Toc452282261)

[2-9- مرکز توسعه کسب و کار فناوری 148](#_Toc452282264)

[2-9-1- اهداف مرکز 150](#_Toc452282265)

[2-9-2- پشتیبانی و تجاری‌سازی 150](#_Toc452282266)

[2-9-3- فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این مرکز 151](#_Toc452282267)

[2-9-4- ارزیابی شرکت ها 151](#_Toc452282268)

[2-9-5- حمایت از نمونه سازی اولیه محصول، تجاری‌سازی محصول و استقرار صنایع 154](#_Toc452282269)

[2-10- موسسه خیرین کارآفرین 157](#_Toc452282270)

[2-10-1- اهداف موسسه خیرین کارآفرین 157](#_Toc452282271)

[2-11- بنیاد نژادقلی و علیزاده 160](#_Toc452282272)

[2-11-1- اهداف بنیاد 162](#_Toc452282273)

[2-11-2- شرایط اعطای پژوهانه 162](#_Toc452282274)

[2-11-3- عمده فعالیت‌های بنیاد 163](#_Toc452282275)

[2-12- بنیاد خیریه مرتضی سلطانی 163](#_Toc452282276)

[2-12-1- اهداف بنياد 164](#_Toc452282277)

[2-12-2- فعالیتهای بنیاد 165](#_Toc452282278)

[2-16- بنیادهای خیریه در دنیا 172](#_Toc452282279)

[2-16-1- بنیاد بیل و ملیندا گیتس 175](#_Toc452282280)

[2-16-2- آکسفام (Oxfam) 177](#_Toc452282281)

[2-16-3- بنياد بين المللي کر (Care international) 178](#_Toc452282282)

[2-16-4- بنياد نجات کودکان 178](#_Toc452282283)

[2-16-5- سازمان امدادرساني بنگلادش 179](#_Toc452282284)

[2-16-6- بانک گرامين 179](#_Toc452282285)

[2-17- فرهنگ وقف در دانشگاه‌های معتبر دنیا 180](#_Toc452282286)

[2-17-1- تامین مالی دانشگاه‌های آمریکا از سرمایه های وقفی 182](#_Toc452282287)

[2-17-2- تامین مالی دانشگاه‌های اروپا از سرمایه های وقفی 183](#_Toc452282288)

[فصل سوم: تامین مالی وقفی 184](#_Toc452282289)

[3-1-کشورهای کلیدی در نظام مالی اسلامی 186](#_Toc452282290)

[3-2- حبس مال 189](#_Toc452282291)

[3-2-1- تفاوت حبس با وقف 189](#_Toc452282292)

[3-2-2- اقسام حبس 189](#_Toc452282293)

[3-2-3- شرایط حبس 190](#_Toc452282294)

[3-2-4- نحوه استفاده از ابزار حبس در جهت علم‌وفناوری 190](#_Toc452282295)

[3-3- صدقه 191](#_Toc452282296)

[3-3-1- معنای لغوی 191](#_Toc452282297)

[3-3-2- انواع صدقه 191](#_Toc452282298)

[3-3-3- مصارف صدقه 191](#_Toc452282299)

[3-3-4- شرایط صدقه 192](#_Toc452282300)

[3-4- نذر 193](#_Toc452282301)

[3-4-1- تعریف نذر 193](#_Toc452282302)

[3-4-2- تشابه نذر و توسل 194](#_Toc452282303)

[3-4-3- شروط نذر 194](#_Toc452282304)

[3-5- زکات 195](#_Toc452282305)

[3-5-1- معنای زکات در اصطلاح 196](#_Toc452282306)

[3-5-2- اقسام زکات 196](#_Toc452282307)

[3-5-3- حکم زکات 196](#_Toc452282308)

[3-5-4- شرایط وجوب زکات 197](#_Toc452282309)

[3-5-5- موضوعات متعلّق زکات 198](#_Toc452282310)

[3-5-6- مصرف زکات 198](#_Toc452282311)

[3-5-7- شرایط مستحقان زکات 201](#_Toc452282312)

[3-6- صکوک 203](#_Toc452282313)

[3-6-1- صکوک مشارکت وقفی 205](#_Toc452282314)

[3-6-1-1- مدل عملیاتی انتشار صکوک مشارکت وقفی 207](#_Toc452282315)

[3-6-1-2- مالیات صکوک مشارکت وقف 211](#_Toc452282316)

[3-6-2- اوراق وقف 212](#_Toc452282317)

[3-6- تبدیل وضعیت موقوفات 213](#_Toc452282318)

[3-7-1-1- بیع و فروش موقوفه 214](#_Toc452282319)

[3-7-1-2- ابدال و استبدال 214](#_Toc452282320)

[3-7-1-3- تغییر کاربری موقوفات 215](#_Toc452282321)

[3-7-1-4- تغییر در مصارف وقف 216](#_Toc452282322)

[3-7-1-5- تغییر نوع بهر برداری موقوفات 216](#_Toc452282323)

[3-7-1-6- ادخال و اخراج 217](#_Toc452282324)

[3-7-1-7- اعطا و حرمان 217](#_Toc452282325)

[3-7-1-8- زیاده و نقصان 218](#_Toc452282326)

[3-7-1-9- تقسیم و افراز مال موقوفه 218](#_Toc452282327)

[3-6-1-10- صرف منافع موقوفه در کارهای عام‌المنفعه 218](#_Toc452282328)

[3-7-2- عوامل تبدیل وضعیت موقوفات 219](#_Toc452282329)

[3-7-2-1- شرط کردن توسط واقف 220](#_Toc452282330)

[3-7-2-2- قابل‌استفاده نبودن موقوفه در صورت بقا به علت خرابی 221](#_Toc452282331)

[3-7-2-3- عناوین ثانویه 223](#_Toc452282332)

[فصل چهارم: مبانی فقهی و حقوقی 226](#_Toc452282333)

[4-1- کم‌فایده‌شدن مال موقوفه 227](#_Toc452282334)

[4-2- مجهول المصرف شدن مال موقوفه 230](#_Toc452282335)

[4-3- متعذر المصرف شدن 233](#_Toc452282336)

[4-4- از بین رفتن جهت وقف 235](#_Toc452282337)

[4-5- افزایش منافع موقوفه 237](#_Toc452282338)

[4-6- عناوین ثانویه 239](#_Toc452282339)

[فصل پنجم: الگو و روش اجرایی دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری 242](#_Toc452282340)

[5-1- دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری 243](#_Toc452282341)

[5-1-1- مأموریت 245](#_Toc452282342)

[5-1-2- وظایف دبیرخانه اجرایی طرح علم‌وفناوری 246](#_Toc452282343)

[5-1-3- شورای راهبردی 247](#_Toc452282344)

[5-1-4- کارگروه‌های تخصصی 247](#_Toc452282345)

[5-1-5- محورهای کاری دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری 247](#_Toc452282346)

[5-1-6- حوزه‌های فعالیت طرح وقف علم‌و‌فناوری 248](#_Toc452282347)

[5-2-3- بازبینی دوباره پروژه‌ها در ابتدای هر دوره جهت تأمین مالی در آن دوره 260](#_Toc452282348)

[5-3- ساختار عملکرد دریافت پروژه تا تولید محصول نهایی 264](#_Toc452282349)

[5-3-3- ارزیابی طرح توسط کارگروه تخصصی 265](#_Toc452282350)

[5-3-4- تشکیل تیم تخصصی مرتبط با طرح 267](#_Toc452282351)

[5-3-5- تأمین مالی پروژه 268](#_Toc452282352)

[5-3-6- تشکیل تیم نظارت و مدیریت بر پروژه 268](#_Toc452282353)

[5-3-7- ارائه گزارش عملکرد هر دوره به واقفین، سازمان اوقاف و خیرین و ... 269](#_Toc452282355)

[5-3-8- گزارش درآمدی پروژه پس از سودآوری پروژه 270](#_Toc452282356)

[جمع‌بندی 273](#_Toc452282357)

[منابع و مآخذ 275](#_Toc452282358)

[پیوست 1: ساختار سازمانی دبیرخانه وقف‌ علم‌وفناوری 278](#_Toc452282359)

[پیوست2: نمونه خالی طرح کسب و کار 297](#_Toc452282361)

فهرست شکل‌ها

[شکل 1- اقسام وقف 15](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287033)

[شکل 2- ارکان وقف 17](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287034)

[شکل 3- آثار فرهنگی و تربیتی وقف در جامعه 38](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287035)

[شکل 4- کارکردهای اقتصادی نهاد وقف 42](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287036)

[شکل 5- نمایی از صفحه اصلی سایت جایزه مصطفی (ص) 79](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287037)

[شکل 6- موضوعات و حوزه های اعطای جایزه مصطفی (ص) 80](#_Toc452287038)

[شکل 7- اصل درآمد بنیاد البرز 86](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287039)

[شکل 8- اصل توسعه و بهره‌وری بنیاد البرز 86](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287040)

[شکل 9- اصل مدیریت در بنیاد البرز 87](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287041)

[شکل 10- اصل هزینه ها در بنیاد البرز 87](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287042)

[شکل 11- اصل ارتباط و تعامل در بنیاد البرز 88](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287043)

[شکل 12- نمایی از سایت بنیاد برکت 126](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287044)

[شکل 13- نمایی از صفخه اصلی سایت بنیاد رشد 129](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287045)

[شکل 14- نمایی از صفحه اصلی سایت انجم خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان 134](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287046)

[شکل 15- نمایی از صفحه اصلی سایت صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 140](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287047)

[شکل 16- نمایی از صفحه اصلی سایت صندوق توسعه فناوری های نوین 143](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287048)

[شکل 17- مدل عملیاتی صندوق توسعه فناوری‌های نوین 145](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287049)

[شکل 18- تعداد تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان به تفکیک سال 146](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287050)

[شکل 19- حجم ریالی تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان به تفکیک سال 147](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287051)

[شکل 20- تعداد تجمعی قراردادهای کارگزاری با دستگاههای اجرایی به تفکیک سال 147](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287052)

[شکل 21- حجم ریالی قراردادهای ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان به تفکیک سال 147](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287053)

[شکل 22- حجم ریالی قراردادهای کارگزاری با دستگاههای اجرایی به تفکیک سال (تجمعی) 148](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287054)

[شکل 23- تفکیک حوزه‌های فناوری مورد حمایت از محل منابع صندوق (تعداد) 148](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287055)

[شکل 24- نمایی از صفحه اصلی سایت مرکز توسعه و کسب و کار فناوری 149](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287056)

[شکل 25- فعالیت‌های تجاری‌سازی مرکز توسعه کسب و کار فناوری 152](#_Toc452287057)

[شکل 26- نمایی از صفحه اصلی سایت بنیاد نژادقلی و علیزاده 161](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287058)

[شکل 27- نمایی از صفحه اصلی سایتبنیاد خیریه مرتضی سلطانی 164](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287059)

[شکل 28- ساختار سازمانی بنیاد علوی 167](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287060)

[شکل 29- میزان موقوفات دانشگاه هاروارد (تجمعی ) 180](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287061)

[شکل 30- کشورهای برتر در حوزه نظام مالی اسلامی 186](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287062)

[شکل 31- دارایی کل بانک های تجاری نظام مالی اسلامی 187](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287063)

[شکل 32- میزان رشد دارایی 188](#_Toc452287064)

[شکل 33- انواع صکوک 204](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287065)

[شکل 34- آمار انتشار صکوک جهانی 205](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287066)

[شکل 35- هشت شاخصه طرح‌های فناورانه 225](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287067)

[شکل 36- دبیرخانه وقف علم‌وفناوری 246](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287068)

[شکل 37- فعالیت‌های دبیرخانه وقف علم و فناوری 248](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287069)

[شکل 38- مدل عملیاتی انتشار اوراق وقفی در دبیرخانه وقف علم‌وفناوری 253](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287070)

[شکل 39- تبدیل وضعیت موقوفات 255](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287071)

[شکل 40- انواع موقوفات در اختیار دبیرخانه 257](file:///L:\New\Vaqf%20Elmi.docx#_Toc452287072)

[شکل 41- مراحل بررسی اولیه طرح 265](#_Toc452287073)

فهرست جدول‌ها

[جدول 1- موقوفات کشور آلمان 26](#_Toc452287104)


[جدول 2- میزان وقف های انجام شده طی بازه های مختلف در کشور آلمان 27](#_Toc452287105)

[جدول 3- میزان وقف در نیات مختف در کشور آلمان 28](#_Toc452287106)

[جدول 4- وضعیت موقوفات و رقبات کشور در سال 1394 106](#_Toc452287107)

[جدول 5- میزان موقوفات دانشگاه‌های آمریکا 182](#_Toc452287108)

[جدول 6- میزان موقوات تعدادی از دانشگاه‌های اروپا 183](#_Toc452287109)



# **فصل اول: کلیات و ادبیات موضوع**

کلیات و ادبیات موضوع

فصل اول

## 1- وقف

میل به جاودانگی و نیکوکاری در سرشت بشر به‌صورت خدادادی نهفته است و آدمی همواره برای جاودانه زیستن و نیکوکار شدن کوشیده است. یکی از اموری که تا حدودی پاسخ گوی این دو خواسته درونی انسان است، یادگاری ماندگار و صدقه‌ای جاوید به نام «وقف» است که درگذشته‌های بسیار دور و در تمدن‌های کهن ریشه دارد. این آئین نیک و کهن با ظهور اسلام رونقی دیگر یافت و با اثرپذیری از جهان‌بینی اسلامی و برخورداری از پشتوانه احکام شرعی به صورتی استوار و جهت‌دار در زمینه‌های مختلف مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به جریان خود ادامه داد. امروزه در سراسر دنیا و در همه فرهنگ‌ها، سنت حسنه وقف را پدیده‌ای سودمند می‌دانند.

سنت حسنه وقف پشتوانه اقتصادی اهداف بلند انسانی است.گسترش فرهنگ وقف یکی از عمده‌ترین فاکتورها برای انهدام تراکم ثروت در جامعه و ایجاد بستر مناسب برای رشد ارزش‌های معنوی و الهی در شکل توزیع عادلانه‌ ثروت محسوب می‌شود.

برای رشد شعوری جامعه، توسعه‌ فرهنگ وقف و انفاق لازم و ضروری است؛ چراکه باعث تعادل اقتصادی و مادی در جامعه می‌گردد و با وجود این تعادل زمینه برای فعلیت پیدا کردن توانمندی‌های بالقوه به وجود می‌آید، بدین ترتیب حرکت رو به رشد جامعه آغاز می‌گردد.

### **1-1- تعریف وقف**


وقف در لغت به معنای ایستادن، نگهداشتن، توقف، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن، حبس کردن و منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی است.

در اصطلاح نیز تعریف مشهور وقف در فقه، تحبیس العین (الاصل) و تسبیل (الاطلاق) المنفعه می باشد که بر اساس آن ماده 55 قانون مدنی وقف را چنین تعریف می کند: وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. حبس در این تعریف به معنای ممنوع کردن نقل و انتقال یا تصرفاتی است که موجب تلف عین می‌شود و بر اساس نظر فقها برای تحقق عنوان وقف می بایست دائمی باشد تسبیل نیز به معنای اباحه هرگونه تصرف و استفاده از منافع برای موقوف است.


### **1-2- اقسام وقف**

به اعتبارهای مختلفی می‌توان وقف را دسته بندی نمود که از مشهورترین آنها تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم به وقف خاص (وقف بر شخص یا اشخاص مانند وقف بر اولاد) و وقف عام (وقف بر جهات و مصلحت عموم مانند وقف مسجد و مدرسه و وقف بر عناوین عامه مانند وقف بر فقرا و دانشجویان) است.

وقف به اعتبار نوع استفاده از موقوفه به وقف انتفاع (مقصود از این نوع وقف کسب درآمد مادی نیست و از آن با عنوان اصول وقف یاد می کنند مانند احداث مسجد و حسینیه در زمین ملکی خود یا در زمین موات) و وقف منفعت (مقصود از این نوع وقف کسب درآمد مادی است برای هزینه چیزی دیگر مانند وقف دکان برای اداره مسجد، بیمارستان یا مدرسه) تقسیم می‌شود.



**وقف به اعتبار نوع استفاده از موقوفه**




**وقف به اعتبار**

**موقوف علیهم**

**شکل 1- اقسام وقف**

* ارکان وقف: وقف دارای ارکانی است که عبارتند از
* صیغه وقف: آنچه واقف با آن اراداه خویش در وقف را ابراز می دارد،
* واقف: شخصی که بخشی از اموال خود را جهت وقف اختصاص می دهد و شرط است که کامل یعنی بالغ، عاقل، مختار و غیرمحجور و مالک باشد،
* موقوف علیه (یا موقوف علیهم): افرادی هستند که منافع مال موقوفه برای آنها درنظر گرفته شده است.
* عین موقوفه (یا مال موقوفه): عین محبوسه ای است که احکام وقف بر آن جاری می‌شود و شرط است که عین باشد؛ یعنی وقف دین منفعت و مال مبهم صحیح نیست و می بایست انتفاع از مال موقوفه با بقای عین آن ممکن باشد تفاوتی ندارد که این مال منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع و شریکی باشد یا مفروز و می بایست این عین در ملکیت واقف بوده و قبض آن برای موقوف علیه ممکن باشد (امامی، 1377 و موسوی خمینی،1378).
* ماهیت وقف: بر اساس نظر فقهای امامیه و ماده 61 قانون مدنی ایران پس از تحقق قبض وقف عقدی لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری دهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا منفعت مقصود در وقف را تغییر دهد و حتی اگر در ضمن عقد وقف چنین اختیاراتی را برای خود شرط کرده باشد شرط باطل می‌شود (نجفی، 1368).
* ملکیت وقف: پس از تحقق وقف، مالکیت واقف بر عین موقوفه زائل می‌شود، اما در اینکه این مالکیت به چه کسی منتقل می‌شود میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد. برخی موقوف علیهم را مالک آن می دانند و برخی قائل به تفصیل شده در وقف خاص موقوف علیهم و در وقف عام خداوند متعال را مالک می دانند (حائری یزدی،1380) بر اساس ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 مال موقوفه خود شخصیت حقوقی می یابد و به هیچ یک از واقف و موقوف علیهم تعلق ندارد (کاتوزیان،1379).
* اداره موقوفه: اداره مال موقوفه یا در اصطلاح تولیت آن برعهده شخصی است که واقف در وقفنامه مشخص نموده باشد که می‌تواند این مهم را برای خود یا افراد دیگر به صورت فردی یا حتی جمعی قرار دهد، اما در صورتی که واقف در ضمن عقد وقف متولی را مشخص نکرده باشد نمی‌تواند پس از آن نصب متولی کند (ماده 75 قانون مدنی)، در این صورت در اینکه سرپرست و متولی مال موقوفه چه کسی باشد بین فقها اختلا فنظر وجود دارد. شیخ طوسی در این خصوص دو نظر را ذکر م یکند: نخست اینکه حق نظارت متعلق به حاکم باشد و دیگر اینکه حق نظارت متعلق به موقوف علیهم است (شیخ طوسی،1387)



**شکل 2- ارکان وقف**

هدف اصلی از وقف، تأمین و تثبیت محل سکونت و منبع ارتزاق و تأمین قسمتی از نیازمندی‌های عمومی و گسترش فرهنگ و تشویق به احداث بناهای علمی، بهداشتی و مذهبی است.

### **1-3- وقف در تاريخ باستان**

سنت حسنه وقف و انجام کارهاي خير، تاريخي به درازاي طول عمر بشر دارد و مي‌توان گفت که وقف و کار خير، همزاد با انسان است؛ زيرا انجام کار خير، جزو سرشت و فطرت پاک انساني است. به همين دليل در ملل باستاني نيز سوابق وقف ديده مي‌شود. در مصر باستان و يونان و چين و هند و ژاپن و روم و بابل و فلسطين قبل از اسلام موقوفاتي وجود داشته است. مثلاً از نقوش حک شده بر سنگ‌ها برمي‌آيد كه در تمدن مصر باستان، املاكي براي كاهنان نيكوكار و پاره‌اي از رهبران مذهبي و نيز معابد وقف شده است. همچنين در ميان آثار بجاي مانده از برخي مصريان قديم اسنادي يافت شده كه در آن اموالي براي فرزندان وقف شده و توليت آن نيز با فرزند بزرگتر خانواده نسلاً بعد نسل قرار گرفته است.

روميان براي اشياي مقدس يا پيشكش‌هاي مردم به عبادتگاه‌ها، قوانيني وضع كرده بودند كه شبيه وقف بوده و به آن‌ها حالت شخصيت حقوقي مي‌بخشيد. در تاريخ بيزانس قديم نيز آمده است كه بيزانسي‌ها براي مؤسسات خيريه‌اي كه با مقصود نيكوكاري تأسيس شده بودند، مقرراتي وضع نموده بودند كه طريقه اداره آن‌ها را از ساير امور متمايز كرده و حالت نوعي وقف به آن‌ها مي‌بخشيد (بندرچي، بي‌تا).

فلاسفه قديم نظير سقراط، ارسطو و افلاطون، عمل وقف اموال و دارايي‌ها را براي توسعه شهر و روستا، و افزايش سطح آگاهي مردم و رهائي از جهل و ناداني به پيروان خويش توصيه و تأکيد نموده‌اند.

### **1-4- وقف در اديان آسماني**

در ميان اديان آسماني نيز وقف اختصاص به دين مبين اسلام ندارد، بلکه در ساير مکتب هاي الهي هم پديده‌ي وقف را شاهد هستيم.

وقف در آئين يهود يكي از راههاي مهم براي آمرزش در روز آخرت است. يهوديان عقيده دارند كه با وقف كردن دارايي خود در راه خدا، دارايي مادي خويش را به دارايي معنوي تبديل مي‌كنند. در واقع اين سرمايه روحاني، يكي از راههايي است كه مي‌تواند پشتوانه‌اي براي انسان در جهان آخرت باشد و او را نزد خدا سرافراز نمايد و از عذاب دوزخ رهايي بخشد.

مواردي كه به عنوان وقف در ميان كليميان مرسوم است، عبارتند از:

1-آثار و ابنيه‌اي كه اشخاص به طور خصوصي در ايجاد آن دخالت داشته و با همت شخصي خود آن را بوجود آورده‌اند.

2-ابنيه‌اي كه با جمع‌آوري كمك‌هاي مالي از قشرهاي مختلف مردم- هر كس بنا بر استطاعت مالي خويش- ساخته‌شده‌اند.

3- متعلقات و وسائل لازم امكنه مقدس، مانند تورات دستنويس، كتاب نمازهاي روزانه بنام «صيدور» و سائر كتب مقدسه. معمولا بر روي اين كتب موقوفه، عباراتي شامل نام وقف كننده و علت وقف - معمولا درخواست آرامش روح براي فرد متوفي و يا امثال آن - ذكر مي‌شود.

در مسيحيت نيز عمل وقف يکي از فضيلت‌هاي برجسته و از اعمال بسيار نيکو و خداپسندانه در اخلاق و رفتار انسان تعريف شده است که به دو گونه صورت مي‌گيرد:

صورت اول آنكه شخص در زمان خود اموالي را وقف مي‌كند. به اين نوع بخشش مال در زبان ارمني «انزايا گير»[[1]](#footnote-1) – يعني «هديه نامه»- مي‌گويند.

صورت ديگر آنكه شخص قبل از مرگش وصيت مي‌كند كه پس از مرگ، اموال وي به نحوي خاص مصرف شود كه در اين صورت به آن « كتاك»[[2]](#footnote-2) گفته مي‌شود.

در مورد نوع اموالي كه بخشيده مي‌شود، بايد گفت كه به غير از اموال غير منقول، اشخاص اعانه‌هاي مختلفي به مكان‌هاي مقدس يا انجمن‌‌هاي خيريه مي‌دهند، مانند كتب خطي، صليب، ظروف نقره‌اي و طلايي.

از بيان تاريخچه وقف در ملل و اديان باستاني مي‌خواهيم نتيجه بگيريم كه وقف، حقيقت شرعيه نيست؛ يعني شارع مقدس آن را تأسيس نكرده، بلكه عمل خير شايع در ميان مردم را در چارچوبي خاص امضا نموده است؛ بنابراين وقف نيز همانند غالب معاملات ديگر، امضايي است.

**1-4- وقف در اسلام**

اسلام به گونه‌ای اساسی و ریشه‌ای، تمام نیازهای جامعه و پیروان خود را بررسی کرده و راه‌حل‌هایی را ارائه داده که ضامن و دربردارنده گسترش عدالت و مساوات است. از جالب‌ترین تعالیم اجتماعی اسلام که بر

اساس تعاون و حس نوع‌دوستی بنا نهاده شده، مسئله وقف و صدقات جاریه است.

هدف اصلی از وقف، تأمین و تثبیت محل سکونت و منبع ارتزاق و تأمین قسمتی از نیازمندی‌های عمومی و گسترش فرهنگ و تشویق به احداث بناهای علمی، بهداشتی و مذهبی است.

برداشت اسلام از وقف، از برداشت آن از مالکیت و رسالت اجتماعی مال سرچشمه می‌گیرد. مالکیت در نظام اسلامی، یک نوع اعتبار و یا حکم شرعی است که شارع آن را مقرر کرده و اختیار تحدید و تنظیم آن در ید با قدرت شارع است. نظریه فوق از مطلب اساسی دیگری سرچشمه می‌گیرد و آن این که در حقیقت، مالک اصلی اموال، خداوند متعال است و مردم به عنوان جانشین و خلیفه در اموال تصرف می‌کنند و موظف هستند به رسالت اجتماعی اموال توجه نمایند. چنان‌که در قرآن کریم فرموده است: «... وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْ...» (نور، آیه 33)؛ یعنی، «... و از آن مالی كه خدا به شما داده است، به ایشان بدهید ...» و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُم مُّسْتَخْلَفِینَ فِیهِ فَالَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ و َأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ کَبِیرٌ» (حدید، آیه 7)؛ یعنی، «به خدا و پیامبر او ایمان آورید، و از آن‌چه شما را در (استفاده از) آن، جانشین (دیگران) کرده، انفاق کنید. پس کسانی از شما که ایمان آورده و انفاق کرده باشند، پاداش بزرگی خواهند داشت».

نظام‌های اسلامی با تقریر صدقات واجبه، اختیارات مالکین را محدود کرده، ولی در صدقات مستحبی، به آنان اختیار داده و به آن تشویق کرده و تصمیم آنان را محترم شمرده است.

اسلام با طرح مسئله وقف و تشویق به صدقات جاریه، از یک طرف اختیارات و نظرات مالک را نسبت به ملک خود، محترم و نافذ شمرده و از طرفی، قدم اساسی را در راه گسترش علم و دانش و پرورش دانشمندان برداشته و بنای عمران و آبادی شهرها و دهات و رفاه عموم را حتی در بیابان‌ها و جاهای دور از آبادی، پایه‌ریزی نموده است.

از جالب‌ترین تعالیم اجتماعی اسلام که بر اساس تعاون و حس نوع‌دوستی بنا نهاده شده، مسئله وقف و صدقات جاریه است.

### **1-5- وقف در آیات و روایات**

وقف به لحاظ مصالح عمومى از دیرباز موارد استفاده متنوع و گوناگون داشته و تعلیم و تعلم رایگان، احداث مدارس و تهیه امکانات تحصیل براى جویندگان علم و دانش، تهیه آب و آبیارى اراضى کشاورزی، تأسیس کاروانسرا و معالجه و درمان بیماران، کمک به زائران، مسافران و همدردى با فقرا و مستمندان ازجمله موارد مصرف وقف است.

وقف از مختصات نظام حقوقى و اقتصادى اسلام است که در سوره‌های مختلف قرآن و با مصادیقی چون «انفاق و احسان»، «قرض‌الحسنه»، «تعاون» و «صدقه» و در سوره‌ها‌ی مبارک «آل‌عمران»، «مزمل»، «بقره»، «مریم» و «کهف» و ... به آن اشاره‌شده است.

چنان‌که خداوند حکیم در قرآن کریم فرموده است: «... وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْ...» (نور، آیه 33)؛ یعنی، «... و از آن مالی كه خدا به شما داده است، به ایشان بدهید ...» و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُم مُّسْتَخْلَفِینَ فِیهِ فَالَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ و َأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ کَبِیرٌ» (حدید، آیه 7)؛ یعنی، «به خدا و پیامبر او ایمان آورید، و از آن‌چه شما را در (استفاده از) آن، جانشین (دیگران) کرده، انفاق کنید. پس کسانی از شما که ایمان آورده و انفاق کرده باشند، پاداش بزرگی خواهند داشت».

مقوله‌ی وقف در «سنت» نیز که شامل قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم(ص) و اصحاب ایشان می‌شود نیز موردتوجه است که در روایات و احادیث امامان معصوم(ع) نقل‌شده است.

درباره وقف و ارزش و ویژگی‌های آن روايات متعددي نقل‌شده كه چند نمونه را بيان می‌کنیم. در حديث مشهوري از رسول خدا(ص) نقل‌شده كه فرموده‌اند:

«اذا مات ابن آدم انقطع عمله، الا في ثلاث، صدق جاري، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له» يعني: هرگاه فرزند آدم بميرد عمل او قطع می‌شود مگر از سه چيز: صدقه جاريه (وقف به‌عنوان نمونه‌ای از صدقه جاريه) علمي كه از آن‌سود برده شود. يا فرزند صالحي كه براي او دعا كند.

رسول گرامي اسلام در حديث ديگري می‌فرماید:

«ان مما يلحق المومن من عمله و حسناته بعد موته علما نشره و ولدا صالحا تركه، و مصحفا ورثه او مسجدا بناه، او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه، او صدق اخرجها من ماله في صحته و حياته و تلحقه من بعد موته» يعني: چند چيز است كه بعد از مرگ مؤمن پاداش آن‌ها به او می‌رسد، علمي كه از خود به يادگار گذاشته باشد، فرزند صالحي كه جانشين خوبي براي او باشد، قرآني كه به ارث گذاشته باشد، مسجدي كه ساخته، منزلي كه براي مسافران در راه مانده بناکرده، نهري كه آن را جاري ساخته است، و صدقه‌ای كه در حال حيات و زندگي خود انجام داده باشد.

و در روايت ديگري چنين می‌فرماید: كسي كه در كنار جاده‌ای براي عابران منزلي بسازد، خداوند در روز قيامت او را بر مركبي كه از گوهر تزیین‌شده سوار می‌کند و نور صورت او بر تمام نورها برتري می‌یابد تا آنجا كه برابر نور حضرت ابراهيم قرار می‌گیرد و مردم می‌پرسند، آيا اين فرشته‌ای از فرشتگان است. هرگز مانند او را ندیده‌ایم و با شفاعت وي هزار هزار انسان به بهشت می‌روند.

در بعضي از روایت‌ها آمده است که حضرت علي عليه‌السلام در «ينبع»‌، «بغيبغه»‌ها را درست کرد. که چشمه‌هايي به نام «خيف اراک»‌، «خيف ليالي» و «خيف بطاس» در آن‌ها بود. در جاي ديگر آمده است حضرت علي‌عليه‌السلام قطعه زميني از سعد انصاري به 300000 درهم خريد و اولين مزرعه‌اي که در آن درست کرد «بغيبغه» بود و سپس آن را وقف بر ساکنين و ابن سبيل و نيازمندان کرد. ساير ائمه عليه‌السلام نيز موقوفاتي را از خود به يادگار گذاشته‌اند که از آن جمله موقوفات امام حسن مجتبي عليه‌السلام و حضرت علي بن الحسين عليه‌السلام و اما موسي بن جعفر عليه‌السلام است که باغ‌هايي در محله نخاوله مدينه به نام باغ صبا و باغ مرجان را می‌تواند نام برد.

امام صادق (ع) در روايتي می‌فرماید:

هيچ پاداشي انسان را پس از مرگ تعقيب نمی‌کند مگر در سه خصلت: صدقه‌ای كه در زمان حيات بدهد كه اين صدقه پس از مرگش تا روز قيامت به‌عنوان صدقه موقوفه غيرقابل ارث جريان خواهد داشت. يا سنتي نيكو كه آن را بنيان نهد كه خود بدان عمل كرده و ديگران نيز پس از او بدان عمل كنند يا فرزندي كه براي او طلب مغفرت كند.

درباره تاریخ وقف در اسلام نیز به گفته واقدی، نخستین صدقه موقوفه در اسلام، زمین‌های«مخیریق»است، که مخیریق ( مخیریق، مردی یهودی که در جنگ احد مسلمان شد) آن را با وصیت، در اختیار رسول اکرم (ص) گذاشت و پیامبر آن‌ها را وقف کرد. این مطالب نشان‌دهنده آن است که وقف از همان صدر اسلام و در زمان حضرت رسول (ص) مرسوم بوده است. تا سال هفتم هجری، برخی از کارگران پیامبر (ص) باغ‌ها را اداره می‌کردند، اما در همان سال آن حضرت باغ‌ها را وقف کردند و سنت وقف را تشریع فرمودند. این باغ‌ها وقف خاص، یعنی وقف بر اولاد و وقف بر بنی‌هاشم بود.

### **1-6- وقف در ایران**

در ایران نیز، وقف سنتی بسیار کهن دارد که به رغم تحولات مختلف تا بهامروز تداوم یافته است.دکتر علی اکبر شهابی در کتاب تاریخچه وقف در اسلام می گوید: از میان ملل قدیم، خاصه ایرانیان نوعی وقف رایج بوده است. ایرانیان از زمان های بسیار قدیم به پیروی از آیین و کیش خود به کارهای نیک و آبادانی و دستگیری از درماندگان و بینوایان توجه بسیار داشتند و به احتمال موقوفاتی و نذوراتی برای نگه داری معابد آتشکده های خود داشته اند. از جمله آتشکده معروف«آذرگشسب»در آذربایجان، موقوفات و نذورات بسیاری داشته است .مردم بابل نیز ظاهراً با نوعی از تصرفات مالی شبیه به وقف آشنابوده اند.(شمس).

اوقاف در ایران از زمان تصرف سرزمین ایران بدست مسلمانان عرب و در قرن اول هجری رو به گسترش و تحول نهاد. «مرحله اول توسعه وقف در ایران با تصرف زمین های " مفتوح العنوه "،(اراضی که مسلمانان از کفار از طریق جنگ به تصرف درآوردند) آغاز می‌شود.زیرا اینگونه اراضی در حکم وقف است. در دوره خلفای عباسی که به عصر طلایی تمدن اسلامی شهرت دارد، رقبات موقوفه و درآمد آنها در تمام ممالک اسلامی رو به فزونی نهاد و مردم خیر اندیش و امرا و وزرا و بزرگان و تجار موقوفات زیادی را برای امور عام المنفعه از خود به یادگار گذاشتند.»

در دوره صفویه، وقف رونق فراوانی یافت به طوری که حتی خود شاهان صوفی نیز، در زمره واقفان بزرگ قرار گرفتند و بسیاری از املاک، وقف بقاع متبرکه شیعه، بالاخص؛ آستان علی بن موسی الرضا (ع) گردید.حتی ساعت های قدیمی موجود درآستانه آن حضرت نیز از دوره صفویه دارای چند پارچه آبادی در اطراف مشهد بوده اند تااز درآمدشان برای تعمیرات ساعت ها استفاده شود.شاید بتوان گفت که در زمان شاه عباس اول، بیش از هر دوره دیگر به املاک موقوفه اضافه شد.

**1-6-1- نمونه‌هایی از وقف در ایران: عمارت احتسابیه، موزه مقدم**

مرحوم دکتر محسن مقدم فرزندی نداشت. اما عاشق سرزمینش بود. فرنگ‌رفته بود و دنیادیده. هم در مدرسه نقاشی کمال‌الملک نقاشی خوانده بود و هم در فرنگ درس نقاشی‌اش را کامل کرده بود و شده بود استاد باستان‌شناسی. با یک زن فرنگی هم ازدواج کرد، اما با همه این‌ها بعد از پایان درسش به ایران بازگشت. نه ایرانِ این‌روزها که در استانداردهای سلامت و بهداشت و فنّاوری‌های روز کم از کشورهای تراز اول دنیا ندارد. آن‌وقت‌هایی به ایران بازگشت که هنوز سل و وبا به‌سادگی جان آدم‌ها را در پایتخت ایران می‌گرفت و فقر و بی‌سوادی همه‌گیر بود. بازگشت به ایران و در خانه پدری‌اش زندگی کرد.

از بنیان‌گذاران دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و برای رشته باستان‌شناسی در دانشگاه تهران کارها کرد که نام پدر باستان‌شناسی ایران را از آن خود کند. بازگشتش به ایران تقریباً هم‌زمان بود با وقتی‌که رضاخان مشغول بود به ویران کردن هر چه از آثار قاجار در این شهر مانده بود. دکتر مقدم اما ازآنجاکه هم ارزش کار هنری را می‌دانست هم میراث فرهنگی را می‌فهمید، بسیاری از آثار سنگی و کاشی‌کاری‌هایی را که در کاخ‌های در آستانه ویرانی قجرها مانده بود، پیش از نابودی خریداری کرد و به‌جای جای خانه پدری افزود. او همین کار را در سفرهای دور دنیایش هم انجام داد و آن‌قدر اشیای قیمتی و تزیینات باشکوه از اقصی نقاط دنیا به خانه‌اش افزود تا آن خانه پدری اعیانی قاجاری را تبدیل کند به یک شاهکار تاریخی و هنری. شهرت این خانه به حدی رسید که بسیاری از کارشناسان و علاقه‌مندان هنرهای شرقی از نقاط مختلف ایران به دیدنش می‌آمدند و آرتورپوپ نیز در مجموعه «بررسی هنر ایران» مقاله مستقل و مفصلی را درباره خانه دکتر مقدم نوشت.

این خانه و صاحبانش بازماندگان حاجب الدوله‌اند؛ همان‌که فرمان قتل امیرکبیر را به کاشان رساند و در حمام فین اجرا کرد. از بازی روزگار اما نواده قاتل امیرکبیر می‌شود مردی به‌غایت هنرمند و فرهنگ دوست که پیش از مرگ عمارت آبا و اجدادی‌اش را وقف دانشگاه تهران می‌کند تا خدمت دیگری به آموزش عالی ایران کرده باشد و تا به‌این‌ترتیب، نواده قاتل امیرکبیر پایش را بگذارد چای پای آن مرد شریف که دارالفنونی که در تهران ساخت، سنگ بنای آموزش عالی در ایران شد.

## 1-7- نقش وقف و مصرف درآمد آن در برخی کشورهای دیگر

با توجه به اهمیت وقف و نقشی که در توسعه پایدار ایجاد می‌کند ، لازم می‌باشد که نگاهی کوتاه به جایگاه این سنت حسنه، در آلمان، کویت و فرانسه داشته باشیم :

* **آلمان**

یکی از کشورهای موقوفه خیز و بانی بنیادهای جهان غرب جمهوری فدرال آلمان است که به علت اهمیت دادن به موقوفات در گذشته و به‌خصوص پس از جنگ جهانی دوم، می‌توان از تجارب موفقیت‌آمیز آن استفاده برد. به‌طوری‌که از جدول شماره ۱ برمی‌آید، همه ایالت‌های آلمان به یک نسبت موقوفه ندارند، به تقریباً کلیه موقوفات، در ایالات ده‌گانه آلمان غربی سابق به انضمام برلین غربی قرار دارند و در ۵ ایالت آلمان شرقی سابق که اکنون جزء جمهوری فدرال آلمان‌اند، فقط ۴۷ موقوفه باقی‌مانده است.

**جدول 1- موقوفات کشور آلمان**

|  |  |
| --- | --- |
| **نام ایالت** | **تعداد موقوفات** |
| بادن وورتنبرگ | 802 |
| بایرن (=باوارایا) | 1427 |
| برلین | 230 |
| برمن | 43 |
| هامبورگ | 527 |
| هسن | 537 |
| نیدرزاکسن | 543 |
| نردراین وستفالن | 989 |
| راین لند فالتس | 152 |
| سارلند | 43 |
| شلسویک هولشتاین | 219 |
| آلمان شرقی سابق | 47 |
| محل موقوفه نامعلوم | 374 |
| جمع | 5933 |

بنیادهای خیریه در کشور آلمان از معافیت های مالیاتی برخوردار می باشند. اگر آنها در فعالیت های تجاری شرکت کنند، تنها بخشی از فعالیت تجاری آن ها مشمول مالیات است.

در مقابل به بسیاری از کشورهای دیگر، قانون آلمان اجازه می دهد تا مالیات بنیاد خیریه برای توزیع تا یک سوم از سود خود را به بنیانگذار و بعد از خود از خویشاوندان نزدیک، اگر آنها نیازمند هستند بپردازند، که این مزایا مشمول مالیات می باشد.

تا سال 2008، حدود 15000 بنیاد در آلمان ثبت شده است که حدود 85% از آنها بنیادهای خیریه می‌باشند. بیش از 250 بنیاد خیریه آلمانی دارای سابقه‌ای بیش از 500 سال می باشند که در این میان آن قدیمی ترین آن‌ها به سال 1509 برمی‌گردد.

مقاطع ایجاد یا سال تأسیس وقف بیانگر روند رو به افزایش موقوفات و بنیادهای وقفی، به‌خصوص پس از جنگ جهانی دوم است، به‌طوری‌که از سال ۱۹۵۱ تا سال ۱۹۹۱.م جمعاً ۲۴۹۵ موقوفه یا بنیاد ایجادشده است.

**جدول 2- میزان وقف های انجام شده طی بازه های مختلف در کشور آلمان**

|  |  |
| --- | --- |
| **مقاطع سال ایجاد وقف** | **تعداد موقوفه** |
| 1500-900 | 184 |
| 1600-1500 | 61 |
| 1700-1600 | 79 |
| 1800-1700 | 123 |
| 1900-1800 | 605 |
| 1950-1900 | 706 |
| 1991-1950 | 2487 |
| سال تاسیس نامعلوم | 1590 |

مقاصد این موقوفات روشنگر اهمیت تشخیص هدف اجتماعی و تأمین آن توسط واقفین است. بیشترین تعداد موقوفات، به مقاصدی چون تکالیف اجتماعی (33.8 درصد موقوفات)، آموزشی، تعلیم و تربیت (۲۱ درصد)، دانش، پژوهش و آموزش عالی (11.1 درصد)، هنر و فرنگ (9.5 درصد)" اختصاص‌یافته است. هرچند مبالغ

مصرفی در فهرست روشن نیست، به نظر می‌رسد همین نسبت‌ها در مورد رقم مصارف، کمابیش صدق کند، اما در اواخر همین مقاله، ضمن معرفی برخی از بنیادهای وقفی جدید به ارقام نیز توجه خواهیم کرد،

افزایش رقم جمع موقوفات به علت آن است که تعداد فراوانی از موقوفات، چندمنظوره هستند، لذا تکرار نشده‌اند. بدیهی است نوع و سهم مقاصد در امور گوناگون در هر یک از ایالات آلمان با یکدیگر تفاوت می‌کند.

**جدول 3- میزان وقف در نیات مختف در کشور آلمان**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مقاصد** | **تعداد موقوفات** | **درصد (%)** |
| آموزش، تعلیم و تربیت | 1856 | 21 |
| خانواده، شرکت | 335 | 3.8 |
| درمان | 545 | 6.1 |
| هنر و فرهنگ | 853 | 9.5 |
| سیاست | 54 | 0.6 |
| دین | 303 | 3.3 |
| تکالیف اجتماعی | 3012 | 33.8 |
| محیط زیست، چشم‌انداز و طبیعت | 231 | 2.5 |
| تفاهم اقوام و ملل | 171 | 1.9 |
| اقتصاد، مصرف‌کنندگان | 49 | 0.5 |
| دانش، پژوهش، آموزش عالی | 996 | 11.1 |
| سایر | 518 | 5.8 |
| جمع | 8923 | 100 |

به‌طوری‌که اشاره شد، پس از جنگ جهانی دوم، بر اثر دگرگونی‌های عظیم علمی، فنی در جهان غرب و تأثیرات آمریکا پس از اشغال آلمان بر این کشور، در زمینه موقوفات و بنیادهای وقفی نیز تغییرات شگرفی پدید آمد.

در این مورد آلمان زبانزد است. پروفسور دکتر هلموت بکر که سال‌ها رئیس مؤسسه ماکس پلانک برای پژوهش آموزشی در برلین بود، این روند را در مقاله‌ای تحت عنوان «آنجا آغاز کنیم، در آنجا که دولت رخنه‌ها و کمبودهایی را بر جای گذاشته است، برای موقوفات و بنیادهای وقفی نو و انعطاف‌پذیرتر در آلمان فدرال هنوز وظایف بسیار مهمی وجود دارد» به سال ۱۹۸۷.م به‌درستی بیان کرده است. در اینجا سعی می‌شود، حتی‌الامکان همه آن آورده شود.

نام برخی از بنیادهای سیاسی مانند بنیاد کنراد آدنائر یا بنیاد فریدریش ابرت که از درآمدهای عمومی اداره می‌شود و این درآمدها را برای مقاصد سیاسی معینی به مصرف می‌رسانند در افواه است و حال‌آنکه این بنیادهای سیاسی غیرمعمول‌اند و باید از آن‌ها گذشت. بنیادهای وقفی فراگیر، که افراد حقیقی و حقوقی آن‌ها را به‌صورت موقوفات خصوصی، بنیان‌گذاری کرده‌اند، دقیقاً در فراهم آوردن موجبات و امکان‌پذیر ساختن تنوع فرهنگی و انجام دادن امور و موضوعات معین در مسائل گوناگون جامعه نهفته است اهمیت این مسئله را کسی درک می‌کند که بعد از جنگ جهانی اول جهت مطالعه امور آموزشی آمریکا، به ایالات‌متحده آمریکا سفرکرده باشد به‌خصوص انسان در آن کشور از تنوع تخصیصی امکانات مالی توسط بنیادهای وقفی به نهادهای فرهنگی و دانشگاه‌ها در زمینه‌های آموزش عالی و پژوهش، مدارس و موزه‌ها تحت تأثیر قرار می‌گرفت. درحالی‌که آلمان‌ها در آن هنگام با بنیاد وقفی به‌مثابه ابزار ابتکار عمل فرهنگی و به‌منزله وسیله و امکان پیشرفت و تغییر، مأنوس نبودند. دیدگاه سنتی وقف در آلمان عبارت از این بود که سرمایه‌ای در اختیار قرار می‌گرفت که می‌باید سود یا عواید آن برای انجام دادن مقصود یا مقاصد واقف کفایت کند، مقصود وقف، چنان به‌دقت تدوین و در وقف‌نامه تصریح می‌شد که تا نسل‌ها و قرون متمادی پایدار و استمرار یابد.

شاید بتوان با قدری مبالغه گفت که وقف در سنت آلمانی ابزاری است که به کمک آن گرایش‌های کاملاً معین و تثبیت‌یافته فرهنگی در مقابل تحولات روز می‌توانند پشتیبانی شوند، یعنی به مقتضیات زمان توجهی نمی‌شد. برعکس در آمریکا، وقف یا بنیاد وقفی ابزاری است که به مدد و یاری آن گرایش‌های نو و مقتضیات زمان تحقق می‌یابد، ازاین‌رو تصادفی نیست که مدت‌های مدید قسمت اعظم موقوفات آلمان کلیسائی (دینی) بودند.

اما شرایط پس از جنگ جهانی دوم در آلمان نیز تغییریافته است از نظر سیاسی در مورد بنیادهای وقفی جریان بسیار شگفت‌آوری ملاحظه می‌شود سوسیال‌دموکرات‌ها، به‌طور اعجاب‌انگیزی دوست دار بنیادهای وقفی شده‌اند، زیرا آن‌ها در بنیادهای وقفی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ صنعتی اثری از اجتماعی شدن (سوسیالیزاسیون) می‌دیدند و به نظر آنان کسی که وقف می‌کند چیزی از حق و اختیار تصرف شرکت یا بنگاه بر وسایل تولید را به نفع مقاصد عام‌المنفعه از دست می‌دهد و ازاین‌رو وقف، مطلوب است. به ایران ترتیب زیر نظر کارلو اشمید نخست‌وزیر ورتمبرگ جنوبی، بنیاد تسیپلین از کارخانه‌های مای باخ، تسیپلین و کارخانه چرخ‌دنده فریدریش هافن پدید آمد.

حزب دمکرات مسیحی نیز همواره خود را مدافع موقوفات و بنیادهای وقفی دانسته زیرا موقوفات در آلمان به‌خصوص به‌عنوان تأسیسات و نهادهای محافظه‌کارانه‌ای که سنت‌های ویژه‌ای را حفظ می‌کردند به شمار می‌رفتند و طبعاً دموکرات‌های مسیحی که خود را نگهبان همین‌گونه سنن می‌دانند پشتیبان موقوفات ‌اند. اما تنها در مهروموم‌های اخیر است که اصطلاح و مفهوم «بنیادهای وقفی اجرایی» به‌تدریج جاافتاده است. در این میان می‌توان به‌طورکلی گفت که بنیادها در جریان شدن و پیدایی‌اند. با مطالعه خبرنامه «فروم» نشریه «اتحادیه بنیادهای وقفی جهت دانش آلمان» می‌توان تشخیص داد و پی برد که به‌ندرت ماهی می‌گذرد که یک کارخانه‌دار، یا بیوه او یا فرزندانش به تأسیس بنیاد وقفی غیرمستقلی مبادرت نورزیده باشند ، به‌طوری‌که در ظرف مهروموم‌های ۱۹۷۲ تا ۹۸۷ ۱.م چنین بنیادهایی در نزد اتحادیه مذکور با مبلغی در حدود پانصد میلیون مارک تأسیس‌شده است.

تعداد و اهمیت موقوفات و بنیادهای وقفی آلمان در حال حاضر در مقایسه با ایالات‌متحده آمریکا هنوز هم بسیار اندک است، اما سخن به‌گزاف نرانده‌ایم اگر بگوییم آلمان کشوری است که قصد دارد سرزمین موقوفات و بنیادهای وقفی شود. وقف کردن کاری محبوب و مردم‌پسند است، مصرف سودهای اقتصادی برای انجام دادن مقاصد عام‌المنفعه، انتقاد از نظام سرمایه‌داری را کاهش می‌دهد، از سوی دیگر موقوفات به ترویج تنوع حیا فرهنگی می‌پردازند و این چیزی است که دستگاه یکنواخت ساز دولت از عهده آن به چنان وجهی برنمی‌آید.»

* **کویت**

صندوق‌های وقفی در کویت یکی از ابزارهای مهم ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود. «هدف از ایجاد صندوق‌های وقف، جلب مشارکت مردم در تلاش‌هایی است که به‌منظور احیای سنت وقف از راه برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه بر مبنای شیوه‌های اسلامی و در راستای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی می‌باشد.»

صندوق‌های وقف موجود و فعال به شرح ذیل می‌باشد:

* صندوق وقف معلولان و گروه‌های خاص
* صندوق وقف فرهنگ و اندیشه
* صندوق وقف قرآن کریم و علوم قرآنی
* صندوق وقف توسعه علمی
* صندوق وقف حمایت از خانواده
* صندوق وقف حمایت محیط‌زیست
* صندوق وقف توسعه بهداشتی
* صندوق وقف مساجد
* صندوق وقف دبیرخانه مرکزی اوقاف
* صندوق وقف کویت برای همیاری اسلامی
* صندوق ملی وقف برای توسعه اجتماعی

طرح وقفی کویت برای انجام مطالعات اسلامی در زمینه‌های توسعه، به نام طرح وقف نهوس ، طرح حمایت از پیشه‌وران و اقدام کنندگان به گشایش طرح‌های کوچک به نام طرح تولیدکنندگان و کسبه، طرح مرکز کویت، ویژه مطالعات امنیت و ایمنی، طرح حمایت از کارهای داوطلبانه به نام وقف وقت، طرح بیت‌السعاده (طرح است که حمایت از خانواده‌های جوان و پیشگیری از مواجه‌شدن آن‌ها با مشکلات را مدنظر دارد)، طرح حمایت از ایتام و بی‌سرپرستان طرح جویندگان دانش، طرح ارتقاء و اعـتلاى معلمان، طرح شهر پیشاهنگان، طرح دانستنی‌ها برای همه.

* **فرانسه**

در فرانسه، بنيادهاي خيريه رشد چنداني نيافت و يکي از مهم‏ترين دلايل آن دشمني فردگرايان پس از انقلاب با وجود شخصيتهاي حقوقي است که مي‏توانستند يک هدف سياسي يا مذهبي را تعقيب کنند. قانونگذار فرانسه هنوز هم نتوانسته است‏خود را از پيشداوريهاي زمان انقلاب 1789 درباره خطرهاي وجود شخصيتهاي حقوقي برهاند و آن را در کنار دولت‏بشناسد. در قرن هجدهم، روح فردگرايي و اقتصاد آزاد با بنيادهاي خيريه نامساعد مي‏نمود. چراکه اين سازمانها از سرعت انتقال و گردش داراييها مي‏کاست. به همين جهت، انقلاب همه بنيادها را از بين برد.

اين دشمني به تدوين کنندگان قانون مدني فرانسه نيز به ميراث رسيد. به‏اضافه، آنان با اين فکر که دارايي بتواند از شخص جدا شود و به دليل اختصاص يافتن به هدف معين، صالت‏يابد مخالف بودند. به پندار آنان، مؤسسان چنين بنيادهايي بايد تنها از قالبهاي موجود حقوقي استفاده کنند; اموالي را که مايلند به مصرف خاص برسد، به وسيله هبه يا وصيت‏به شخصيتهاي حقوقي موجود تمليک کنند و تحقق هدف خود را به صورت شرط بر متهب يا موصي‏له تحميل نمايند. تنها شوراي دولتي است که خود را پايبند به سنتها و رويه‏ها و متون مواد نمي‏بيند و در راه ايجاد اين‏گونه مؤسسات تسهيلاتي فراهم مي‏آورد.

در حقوق فرانسه، دارايي نمي‏تواند، بدون اين‏که به شخص منسوب و به وسيله او اداره شود، زندگي حقوقي داشته باشد. پس هرکه مي‏خواهد دارايي جديد به وجود آورد، بايد در انديشه ايجاد شخص مدير و سرپرست آن باشد. بدين منظور و براي تاسيس بنياد حقوقي، بايد از دولت اذني گرفت که حاوي تصديق فايده عمومي آن باشد. اين فرمان، که در واقع به بنياد شخصيت‏حقوقي اعطا مي‏کند، پس از اظهار عقيده شوراي دولتي صادر مي‏شود. با اين شرايط، واقف مي‏تواند از راه هبه يا وصيت تمليکي به تاسيس بنياد مورد نظر بپردازد.

نخستين راه با مشکل مهمي روبه‏رو نيست; زيرا مالک مي‏تواند آنچه را مايل است‏به مصرف مورد نظر اختصاص دهد و به شخصيتي که از نظر اجتماعي مفيد شناخته شده است‏ببخشد. از اين پس، بنياد خيريه تحقق مي‏يابد و اموال انتقال يافته به آن دارايي، شخص حقوقي محسوب مي‏شود و زندگي حقوقي مستقل مي‏يابد. ولي پيمودن اين راه با مانع عملي روبه‏روست: نخست اين‏که بنيادها به‏طور معمول به سرمايه فراوان نياز دارند و مؤسس بايد در زمان حيات از تمام يا بخش مهمي از دارايي خود محروم بماند; کاري که به‏طور متعارف اشخاص از آن پرهيز مي‏کنند. ديگر اين‏که احتمال دارد مؤسس پيش از تحصيل فرمان اعطاي شخصيت‏به بنياد فوت کند. اين حادثه هبه را باطل مي‏سازد و نقشه‏هاي طرح شده را درهم مي‏ريزد. راه آسان‏تر اين است که انتقال دارايي مؤسس به وسيله وصيت انجام پذيرد; چون محروم ساختن وارث، به مراتب، ساده‏تر از گذشتن از تمام يا بخش مهم دارايي در زمان حيات است. به همين جهت، بيشتر مردم وصيت را ترجيح مي‏دهند. ولي رويه قضايي اشکال کرده است که چون شخص حقوقي در زمان مرگ موصي هنوز ايجاد نشده است، نمي‏تواند موصي له واقع شود.

با وجود اين، انديشه‏هاي حقوقي با آن به خالفت‏برخاسته و بند2 از ماده 902 را ناظر به شخصيت انسان مي‏داند نه شخصيت‏حقوقي. بعضي نيز بر راه غيرمستقيم(وصيت‏به شخصيتهاي موجود) ايراد گرفته‏اند: اين جمع که، عقايدشان به دليل تعارض با مصالح اجتماعي و مخالفت رويه قضايي، در فرانسه مهجور مانده است، خرده گرفته‏اند که واسطه انتقال موصي‏به به شخص حقوقي، در واقع موصي‏له نيست. زيرا اموال موصي را از او مي‏گيرد و به بنياد مي‏رساند. پس او را بايد وصي شمرد که مامور اداره دارايي است نه مالک آن; و بدين‏گونه، از زمان فوت تا زمان تمليک به بنياد، اموال موضوع آن بي مالک مي‏ماند و چنين طفره‏اي را حقوق نمي‏پذيرد. به‏اضافه، اين جريان به منزله تمليک به عامل و نماينده شخصي است که خود اهليت‏براي تملک ندارد. جهت موصي نيز نامشروع است، زيرا بدين وسيله مي‏خواهد برخلاف نهي قانون (ماده 911) به شخصي که اهليت ندارد، مالي را ببخشد.

اين ايرادها را موافقان رويه قضايي پاسخ گفته‏اند و سرانجام، مصلحت عمومي را بر منطق حقوقي ترجيح داده‏اند: 1. اين ايراد که واسطه انتقال دارايي به شخص حقوقي در واقع موصي‏له نيست و مالک اموال نمي‏شود، در صورتي مورد پيدا مي‏کند که تعهد موصي له درست‏به اندازه تمليک باشد و او ناچار شود همه آنچه را به دست آورده است‏به شخص حقوقي انتقال دهد. در اين فرض نيز، در مالکيت او نبايد ترديد کرد. شرايطي که بر موصي‏له تحميل مي‏شود، هر اندازه سنگين باشد، در زمره ديون او درمي‏آيد و از حق عيني که بر اموال تملک شده پيدا کرده است نمي‏کاهد. به همين جهت، خطر اصلي در استفاده از اين راه غيرمستقيم، وثيقه قرار گرفتن اين اموال براي ديون اوست که احتمال دارد به وسيله طلبکاران ضبط شود و موصي‏له فرصت اجراي تعهد در برابر شخص حقوقي را نيابد. همچنين احتمال تفريط موصي‏به وسيله او يا ورثه‏اش (در صورت فوت پيش از تمليک) خطر ديگري است که تحقق آرمان موصي را تهديد مي‏کند. 2. در مورد وصيت همراه تعهد، برخلاف تمليک به عامل شخص بي‏اهليت، هيچ‏گونه تصنع و صورت سازي‏اي به چشم نمي‏خورد و موصي از راهي مشروع و قانوني استفاده مي‏کند. بويژه آن که موصي به مقدمه‏چيني دست نمي‏زند که مالي را به شخص مجهول تمليک کند; بلکه سببي مي‏سازد که شخص حقوقي بتواند، پس از احراز شخصيت و اهليت، موصي‏به را به دست آورد.

درباره نامشروع بودن جهت وصيت نيز، به گونه‏اي که عنوان شده است، همين پاسخ کافي است. چراکه اجراي هدف موصي سرانجام به تملک شخص بي صلاحيت نمي‏انجامد. هدف موصي، از نظر گريز از رويه محاکم که وصيت‏به نفع شخص حقوقي آينده را باطل شمرده‏اند، نامشروع است; ولي دادگاهها در اين باره سخت‏گيري نمي‏کنند و بارها وصيت همراه با تعهد تمليک به بنيادهايي را که در آينده به وجود مي‏آيد نافذ شناخته‏اند. (33) بايد افزود که هرگاه هدف از ايجاد مؤسسه‏اي، نگاهداري و تيمار کودکان و بيماران و از کارافتادگان باشد و دست‏کم ده تن را بپذيرد، قانون 14 ژانويه 1933 تسهيلاتي براي ايجاد آن قائل شده است: چنين مؤسسه يا انجمني اهليت قبول هبه و وصايايي را که به سود هدف خير مي‏شود، دارد.

### **1-8- آثار و کارکردهاي نهاد وقف**

فلسفه تأسيس و ترويج نهاد وقف در اسلام پر کردن خل‍أها و برطرف کردن نيازهاي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي در جامعه اسلامي است. از صدر اسلام تا کنون به دنبال بروز مشکلي در زندگي اجتماعي و اقتصادي، انسانهاي خيّر و نيکوکار با ايجاد موقوفات و قرار دادن درآمدهاي آن در جهت رفع مشکل اقدام نموده اند. با مروري بر اسناد وقف و تاريخچه اوقاف ملاحظه مي شود واقفين با دور انديشي و بلند نظري وصف ناپذيري حتي براي رفع نيازهاي به ظاهر کوچک و کم اهميت اقدام به وقف نموده اند که مطالعه آن موجبات شگفتي و تحسين هر خواننده اي را فراهم مي سازد. براي مثال ابن بطوطه حکايت مي کند که «روزي از کوچه اي در دمشق مي گذشتم، غلام بچه اي را ديدم که از دست او قدحي چيني بر زمين افتاده و شکسته بود و مردم به گرد او جمع شده بودند. يکي از آن ميان به پسرک گفت خرده هاي قدح را برگير و نزد متولي اوقاف ظروف ببر. غلام بچه پاره هاي شکسته را جمع کرد و با آن مرد نزد متولي رفت و آن خرده هاي ظرف را به وي نشان داد و او از درآمد موقوفه مخصوص اين کار پولي برابر قدح به آن پسر داد تا قدحي مانند قدح شکسته خريده، از مضروب شدن و دشنام شنيدن از خواجه و بانوي خود رهايي يابد».

منافع حاصل از وقف و امور خیریه در دو بعد مادی و معنوی، می‌تواند در کاستن مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم و پیشرفت مادی و معنوی جوامع مؤثر باشد.

الف. وقف، در بعد مادی، قادر است با ارائه و توسعه الگوهای اقتصادی ، باعث فقر زدایی و بهبود وضع معیشتی مردم شود. از نتایج شکوفایی اقتصادی، کاهش بزهکاری ها و افزایش امنیت اقتصادی خواهد بود که می‌تواند منجر به آسودگی خاطر جامعه، تفرقه زدایی نسبی و رشد همدلی گردد.

ب. وقف و امور خیریه در بعد معنوی نیز با ایجاد الگوهای فرهنگی و توسعه فضای روحانی، با استفاده از تعالیم انسان ساز قرآن و عترت، می‌تواند به ارتقای فرهنگ جامعه و فقر زدایی فرهنگی کمک نماید. درک صحیح واقعیت ها و موقعیت ها سبب افزایش روابط عاطفی میان مردم می‌شود و همدلی معنوی را در پی خواهد داشت.


#### **1-8-1- آثار اجتماعی وقف در جامعه**

اسلام مکتبي است اخلاقي که پایه‌گذاری و رشد ارزش‌های اخلاقي را هدف قرار داده است، به‌گونه‌ای که پيامبر اکرم (ص) فرمود: من براي تمام کردن مکارم اخلاق مبعوث شده‌ام. دستورات و قوانين اقتصادي اسلام هم درنهایت اهداف اخلاقي را تعقيب مي‌کنند. به‌عنوان‌مثال، پرداخت مالیات‌هایی مانند خمس و زکات نيز گرچه داراي آثار اقتصادي ـ اجتماعي از قبيل کاهش فقر و محروميت و تعديل ثروت در جامعه مي‌باشند، اما از طرف ديگر موجبات رشد و کمال انسان‌ها و جامعه‌ي مسلمين را فراهم مي‌کنند و الفت و همبستگي و به تعبير جامعه‌شناسان انرژي اجتماعي، روحيه‌ي جمعي و دوستي که از مصاديق سرمايه‌ي اجتماعي مي‌باشند را گسترش مي‌دهند. انفاقات و صدقات (ازجمله وقف) نيز بارها و بارها در قرآن و احاديث سفارش شده‌اند و فضيلت‌هاي زيادي براي آن‌ها برشمرده‌اند. مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان آورده است: «انفاق از بزرگ‌ترین چيزهايي است که اسلام در يکي از دو رکنش که عبارت است از «حقوق مردم» به آن اهميت داده و براي آن به وسايل گوناگون و طرق مختلفي از قبيل زکات، خمس و کفارات مالي و ساير اقسام فديه و انفاقات واجب و صدقات مستحب و همچنين از راه وقف و عمري و سکني[[3]](#footnote-3) و وصيت و هبه و غيره متوسل شده است، منظورش اين است که سطح زندگي طبقات پايين اجتماع، که نمي‌توانند نیازمندی‌های زندگيشان را بدون کمک ديگران رفع کنند، بالا بيايد تا با اهل نعمت و ثروت قريب‌الافق شوند. اسلام از طرف ديگر طبقات عاليه را از تظاهر به تجملات و زيورها در مظاهر زندگي بيش از اندازه‌اي که طبقه متوسط اجتماع به آن دسترسي دارند، نهي کرده است و منظور از همه‌ي این‌ها اين است که يک زندگي نوعي متوسطي را که اجزاء و ابعاض[[4]](#footnote-4) آن شبيه و نزديک به يکديگر است، به وجود آورد و ناموس يگانگي و همکاري را زنده کند و ريشه‌ي اراده‌هاي متضاد و دشمني‌ها و کينه‌هاي قلبي را برکند».

در يک نگاه کلي می‌تواند گفت که صدقات و انفاقات داراي دو اثر مهم فردي و اجتماعي مي‌باشند. اول اينکه گسترش مستحبات مورد اشاره در جامعه‌ي نقش غیرقابل‌انکاری را در تأمين معاش اقشار نيازمند جامعه، کاهش فقر و برقراري توازن اجتماعي و تعديل ثروت ايفا مي‌نمايند. اثر دوم آن‌ها تقويت روحيه‌ي اخوت و همبستگي اجتماعي نه‌تنها بين مسلمين بلکه در ميان پيروان ساير اديان و مکتب‌هاي الهي و حتي غيرالهي شده و از آن‌ها پيکره‌ي واحدي را مي‌سازد و از اين طريق جامعه را از تحصيل هزينه‌هاي ناشي از حسد و کينه‌ي اقشار کم‌درآمد نسبت به ثروتمندان مصون داشته و از اين طريق موجودي سرمايه‌ي اجتماعي را در جامعه افزايش مي‌دهد.

#### **1-8-2- آثار فرهنگی و تربیتی وقف در جامعه**

وقف فرهنگي به معني برخوردار ساختن اقشار محروم جامعه از مزاياي فرهنگي، در جهت توسعه‌ی فرهنگي جامعه است. برخورداري اقشار محروم جامعه از مزاياي فرهنگي، باعث رشد جامعه می‌گردد. به دلیل اينكه بهره‌مندی اقشار محروم جامعه به‌منزله‌ی، سياليت فرهنگي جامعه، رمق خلاقيت را در وجود جامعه می‌دواند. وقتي جامعه خلاق شود، تفكر در جامعه زنده می‌گردد. با زنده شدن تفكر در يك جامعه، جامعه هرگز رو به فقر گام برنمي‌دارد؛ به این دلیل که تفكر، جامعه و افراد جامعه را به شناخت درست از زمان، نقش آن در تكامل پدیده‌ها و نیازمندی‌های زمان هدايت می‌کند و بدين طريق جامعه می‌تواند در تمامی معضل‌های اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي داراي تشخيص و شناخت درست گردد. لذا وقف فرهنگي به‌مثابه بازگرداندن تفكر در لایه‌های زيرين جامعه است.



**آثار فرهنگی و تربیتی**

**وقف در جامعه**

**شکل 3- آثار فرهنگی و تربیتی وقف در جامعه**

**1-8-2-1- اثر آموزشی - فرهنگي وقف**

ابعاد آموزشي و فرهنگي وقف در جوامع اسلامي بسيار گسترده است. وقف به‌عنوان يک منبع مستمر مالي مراکز علمي، پشتوانه‏ي مردمي داشته است و چه بسيار مدارس و مراکز علمي در جهان اسلام كه از طريق وقف ايجاد و گسترش‌یافته‌اند و بسياري از عالمان بزرگ با استفاده از درآمدهاي اوقاف توانسته‏اند به مدارج عالي علمي برسند. وقف پاسدار نشر معارف اسلامي است. استفاده از درآمدهاي وقف براي ساخت مساجد، دانشگاه‌ها، خوابگاه‏هاي دانشجويي، تأسیس کتابخانه‏هاي عمومي، برگزاري کنگره‏ي جهاني حج، مجالس عزاداري ائمه (ع)، مسابقات قرائت قرآن کريم در سطح بين‏المللي و... از کارکردهاي فرهنگي آموزشی وقف مي‏باشد (اسلام زاده، جواد، نقش وقف در بهبود اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، فصلنامه وقف ميراث جاويدان،ش2).

**1-8-2-2- مبارزه با تهاجم فرهنگي**

با استفاده از سنت حسنه وقف و احداث و ایجاد مراکز تفريحي و فرهنگي كه باعث هدفمند شدن مسير عمر انسان، احتمال انحرافات در جامعه حداقل می‌گردد. اگر افراد مالشان را در راه هزينه تحصيل افراد محروم قرار دهند، باعث خواهد شد که اين افراد بتوانند استعدادهای خود را بروز دهند ( فصلنامه وقف ويراث جاويدان، ش10).

**1-8-2-3- تأثیر وقف در توسعه علوم و فنون**

قرن دوم الي نهم هجرت، قرن‌هایی است كه اوقاف به نهايت شكوفايي خود رسيد. تعدادی از موقوفاتی که در آن دوره تاريخ بنا گردید جهت رشد شاخه‌های مختلف علوم اختصاص يافت. جرجي زيدان می‌گوید: « نظام‌الملك اولين كسي بود كه در اواسط قرن پنجم هجري به‌واسطه‌ی تأسیس مدارس در ممالك اسلامي شهرت يافت و در بغداد و اصفهان و نيشابور و هرات و غيره، مدارس ساخت و همه‌ی اين مدارس، به‌خصوص مدرسه‌ی بغداد بنام وي« مدرسه نظاميه» خوانده می‌شد. کتابخانه‌های مهمي نيز در اين دوران تأسیس و در اختيار عموم گذارده شد كه نخستين کتابخانه‌ی عمومي را خلفاي عباسي در بغداد دایر کردند و آن را بست الحكمه ناميدند و کتاب‌های مختلف علمي را در آن جمع كردند.

**1-8-2-4- وقف و اثرات تربيتي**

يكي از مسائل موردتوجه مكتب اسلام گسترش عدالت اجتماعي و نجات دادن انسان‌ها از نااميدي و تبعیض‌های گوناگون اقتصادي، اجتماعي و ايجاد قسط و عدل است. لذا در قرآن كريم به‌طور مكرر به آياتي برمی‌خوریم كه بر مساله‌ي نیکوکاری و احسان و کمک به فقرا و مستمندان، دستگيري مظلومان و غيره تأکید می‌نماید. سنت حسنه‌ی وقف نيز يكي از حسنات مؤکد و از باقيات و صالحات است كه مورد تأکید آيين اسلام می‌باشد.

#### **1-8-3- کارکردهاي نهاد وقف در تحقق عدالت اقتصادي**

يکي از اهداف دولت‌ها در زمينه اقتصاد، که گاه به‌صورت صريح ابراز می‌شود و گاه به‌صورت ضمني، دستيابي به عدالت اقتصادي است.، اما بهبود شاخص‌هاي عدالت در جامعه داراي مخارج مالي از یک‌سو و مخارج اجتماعي و سياسي از سوي ديگر است.، چراکه مثلاً باز توزیع درآمدها با کمک ابزارهايي نظير گرفتن ماليات و هزينه آن به سود طبقات محروم جامعه با مخالفت طبقه برخوردار جامعه و اعمال فشار سياسي از سوي آن‌ها مواجه می‌شود. بنابراين دولت‌ها بايد به دنبال زمينه‌هايي باشند که علاوه بر بهبود شاخص‌هاي عدالت در جامعه، بتوانند هزينه‌هاي مالي و اجتماعي این‌گونه اقدامات را تا حد ممکن کاهش دهند. مطمئناً اگر بخش‌هاي غيردولتي جامعه بخش‌هايي از برنامه‌هاي توزيع امکانات و باز توزیع درآمدها را بر عهده گيرند با استقبال نهاد دولت مواجه خواهند شد. نهاد وقف با داشتن سابقه‌اي ديني و سابقه درخشان تاريخي در کمک به اقشار محروم جامعه و کارکردهاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي، ديني و اقتصادي، در صورت احيا، داراي توان بر عهده گرفتن چنين نقشي خواهد بود.


**1-8-3-1- اوقاف و بهبود سرمايه اجتماعي**

شايد به جرأت بتوان گفت مهم‌ترین کارکرد وقف در سيره معصومين عليهم‌السلام و تمدن اسلامي، نقش فرهنگي‌ آن و مهندسي فرهنگي و اجتماعي جامعه مسلمين توسط اوقاف مي‌باشد. در بررسي تاريخي نظام وقف شاهد اين هستيم که نهاد وقف وسيله‌اي براي رشد و انضباط اجتماعي بوده است که از طريق به‌کارگیری شايسته شروط واقف صورت مي‌گرفته است. واقفان در موارد بسيار، شروطي را که موجب تقويت ارزش‌های اجتماعي، رفتاري و اخلاقي و منع يا تحريم ارزش‌های منفي ‌مي‌شد وضع مي‌کردند تا نوعي انضباط اجتماعي براي کساني که از عايدات موقوفات آنان بهره‌مند مي‌شوند برقرار کنند. در ادبيات امروزي اين امر همان سرمايه اجتماعي مي‌باشد.

امروزه انديشمندان علوم اقتصادي و اجتماعي به اثربخشي پديده سرمايه اجتماعي به‌عنوان يكي از منابع مولد اقتصادي كه در متن روابط اجتماعي نهفته شده، پي برده‌اند و از احياء اين ذخيره و به‌کارگیری آن در روابط و مناسبات اقتصادي بين عوامل توليد، انتظار تسهيل و روان‌سازی مبادلات و معاملات اقتصادي دارند.

ازآنجایی‌که مصاديق عدالت اقتصادي در حوزه توزيع منابع و ثروت معنا پيدا می‌کند و هر دو حوزه برگرفته از فرآيند معاملات اقتصادي است، رابطه سرمايه اجتماعي و عدالت اقتصادي از اهميت خاصي مي‌تواند برخوردار ‌شود، به‌طوری‌که سیاست‌گذاران مي‌توانند براي رسيدن به عدالت اقتصادي از ظرفیت‌های سرمايه اجتماعي در كنار ساير عوامل مؤثر استفاده نمايند.

بر اساس مطالعات اسنادي و تحليلي، اتخاذ سياست‌هاي فرهنگي، اقتصادي در جهت شفافيت اطلاعات، کمک کردن به يكديگر، پايبندي به ايدئولوژي، ثبات اجتماعي، شایسته‌سالاری، برتري منافع جمعي بر منافع شخصي و... كه احیاء کننده سرمايه اجتماعي است، به اعتماد در بين عوامل اقتصادي و تشكيل شبكه‌هاي افقي منجر شده و كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي را دربر خواهد داشت. يعني سيستم اجتماعي هر چيزي را بر سر جاي خود قرار خواهد داد كه مصداق عدالت اقتصادي است.



**کارکردهاي اقتصادي نهاد وقف**

**شکل 4- کارکردهای اقتصادی نهاد وقف**

**1-8-3-2- اوقاف و تهيه تأمين و بهبود سرمايه انساني**

سرمايه انساني را می‌تواند فرصت‌هايي دانست که استفاده از آن‌ها توسط فرد مستقیماً بسترساز برخورداري وسيع‌تری از دست‌آوردهاي فعاليت‌هاي خود او درآینده باشد. ازجمله اين فرصت‌ها، می‌تواند فرصت‌هاي آموزشي را نام برد. نقش سرمايه انساني در توسعه، از مسائلي است که درباره آن تقريباً اتفاق‌نظر وجود دارد. پايه اصلي ثروت ملت‌ها را منابع انساني آن تشکيل مي‌دهد. زيرا سرمايه‌هاي فيزيکي و منابع طبيعي عوامل فرعي توليد هستند، درحالی‌که انسان‌ها عوامل اصلي توليد بوده و سرما‌يه‌ها را متراکم مي‌سازند، از منابع طبيعي بهره‌برداري مي‌کنند، سازمان‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي را تشکيل مي‌دهند و توسعه ملي را تحقق مي‌بخشند.

دانش را می‌تواند به دو گروه عمومي و قابل تملك تقسيم نمود. دانش عمومي بايد بدون هيچ‌گونه محدوديت و هزينه‌اي در اختيار علاقه‌مندان قرار گيرد. درحالی‌که در نوع دوم بايد با قوانين حقوق مالكيت معنوي منافع دارندگان براي دوره معقولي حفظ شود. کسب و گسترش معرفت و دانش را می‌تواند به‌عنوان دومين محور مصارف در‌آمد اوقاف به شمار آورد. که شامل هر دو بعد دانش عمومي و دانش قابل تملک می‌شود.

از قرن چهارم به بعد کمتر شهري يافت مي‌شد که خالي از کتابخانه‌هاي وقفي باشد. تعداد اين کتابخانه‌ها در اندلس به حدي رسيده بود که ابوحيان نحوي بر خريدار کتاب عيب مي‌گرفت و مي‌گفت «خداوند به تو عقل معاش بدهد [چرا کتاب مي‌خري؟] من هر کتابي را مي‌خواهم از کتابخانه‌هاي وقفي به امانت مي‌گيرم».

لذا می‌تواند گفت پايداري و استمرار تعليم در اسلام طي قرن‌هاي طولاني و نظم و تربيت فعاليت علمي در دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي اسلامي به اين منبع مالي بستگي داشته است (غنميه، 1377، ص301).

از طرفي يکي از مهم‌ترین مصاديق برخورداري از فرصت‌هاي اوليه جهت تحقق عدالت اقتصادي، دسترسي به فرصت‌هاي آموزشي برابر براي آحاد افراد مي‌باشد. در حال حاضر نهاد وقف با توجه به پيشينه خود، از طريق پوشش مالي مي‌تواند در تحقق اين امر، در قالب مأموريت‌هاي ذيل کمک شاياني نمايد:

* توجه به طبقه‌‌هاي خاصي از دانش‌پژوهان مانند نيازمندان، مستعدان و معلولان
* شرکت در برنامه‌هاي ريشه‌کني بي‌سوادي، آموزش قرآن و فرهنگي ديني
* شرکت در توسعه‌ي بنيه‌ي زير‌بنايي مدارس و ديگر مؤسسات آموزشي.

**1-8-3-3- اوقاف و توليد کالاها و خدمات عمومي**

موارد وقف عموماً از کالاها و خدمات عمومي مي‌باشند. در خاورميانه به‌صورت کلي، وقف غالباً به‌عنوان ابزار اساسي براي تأمين کالاهاي عمومي در يک روش نامتمرکز مورد استفاده قرارگرفته است.

براي نمونه بهداشت از کالاهاي عمومي است که همواره موردنیاز همه جوامع مي‌باشد و به‌عنوان يکي از نيازهاي اساسي انسان و برای وجود حق حيات انسان‌ها بايد آن را براي تمامي افراد بشر تأمين کرد. ازاین‌جهت تأمين مخارج بهداشت و درمان ازجمله مواردي است که همواره موردعنایت واقفان بوده است و لذا بخش بهداشت و سلامت يک ذينفع مهم از اوقاف به شمار مي‌رود. اوقاف در تمدن اسلامي از گذشته‌هاي دور در ايجاد و اداره بيمارستان‌ها و دانشکده‌هاي پزشکي نقشي اساسي داشته است. لذا انواع ديگر صندوق‌هاي وقفي جهت خدمات ديگر به نيازمندان شامل پوشش و حمايت خدمات بهداشتي مانند ساخت بيمارستان، هزينه‌هاي پزشکان، کارآموزان و بيماران تشکیل‌شده است.

داروخانه‌هاي رايگان و عمومي در سرتاسر جنوب آسيا به ارائه خدمات بهداشتي و سلامتي به مردم فقير مي‌پرداختند. براي مثال در پاکستان، بنيادي به توليد و توزیع داروهاي گياهي و مقوي از سال 1906 مشغول مي‌باشد. در بسياري کشورهاي اسلامي مانند بنگلادش، مصر، اردن، مالزي، پاکستان و يمن، بيمارستان‌ها و مراکز بهداشتي عمومي توسط اوقاف ايجاد به فعاليت مشغول هستند.

**1-8-3-4- اوقاف و سياست‌هاي اقتصادي**

ازجمله عواملي که موجب عدم تخصيص بهينه منابع می‌شود سفاهت در زمينه اقتصاد است يعني فقدان درک و شعور اقتصادي. طبق آيه 5 سوره مبارکه نساء: «**وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا**»[[5]](#footnote-5)، هرچند عدالت دلالت بر استحقاق سفيه در تأمين زندگی‌اش دارد، اما استحقاق در مديريت و تخصيص منابع در پرتو تعقل و قابليت تصميم‌گيري منطقي ميسر است و سفاهت اين استحقاق را تأمين نمي‌کند. برنامه‌ريزي و مديريت آگاه و ماهر، شرط لازم توازن و تعادل اقتصادي است و بدون آن، عدالت اجتماعي تحقق نمی‌یابد. در صورت نبود تدبير و برنامه‌ريزي سنجيده، تمام امكانات در امور غیر لازم يا نادرست و بدون توجيه اقتصادي هزينه می‌شود و توسعه‌ي پايدار و فراگير كه تضمین‌کننده‌ی عدالت اجتماعي است، به آرماني دست‌نیافتنی تبديل مي‌‌گردد.

**1-8-3-5- اوقاف و سياست‌هاي توزيع درآمدي**

نوع دوم مخارج موقوفات به صورتی هستند که آن‌ها را می‌تواند به‌مثابه يک پرداخت انتقالي در نظر گرفت. ازآنجاکه اين مخارج به اقشار محروم جامعه اختصاص مي‌يابند آن را می‌تواند نوعي توزيع مجدد درآمدها به نفع اقشار کم‌درآمد در نظر گرفت. بنابراین موجب افزايش عدالت در توزيع درآمدها می‌شود.

در سطح کلان، وقف يک بنيادي است که توزيع مجدد ثروت ملي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. نهاد وقف با اثر‌گذاري روي توزيع ثروت، توزيع مجدد درآمد ملي، افزايش اشتغال و توزيع منابع، اقتصادي باثبات و پايداري را باعث می‌شود که تحقق‌بخش عدالت اقتصادي در جامعه مي‌باشد.

نکته حائز اهميت در مورد نقش توزيعي نهاد وقف، اختلاف توزيع درآمد حاصله از وقف با توزيع مجدد درآمد مرسوم در اقتصاد مي‌باشد. عدم انتقال رفاه در شيوه مرسوم به علت اينکه تنها درآمد منتقل‌شده و نه ثروت که از فرع آن بهره برده شود و لذا وقف يک عملکرد دائمي موفق مي‌باشد. در واقع پس ‌از انتقال ثروت، توزيع مجدد درآمد به نفع مردم با درآمد پايين از طريق خدمات ارائه‌شده بازده اين ثروت فراهم مي‌گردد. لذا انتقال ثروت یک‌بار صورت می‌گیرد، اما انتقال در‌آمد در مدتي که وقف همانند يک شرکت موفق باشد، استمرار پيدا مي‌کند.

بايد توجه داشت كه اوقاف تنها در مورد جمع‌آوري و ذخيره‌ي منابع مالي نمي‌باشد بلکه، بسيج مهارت‌ها، استعداد‌ها و ايجاد و توانايي‌ها مي‌باشد که تمام منابع جامعه، براي توسعه اقتصادي مبتني بر اصول عدالت اجتماعي ‌مي‌تواند استفاده گردد.

**1-8-3-6- نقش اوقاف در عدالت بين نسلي**

از شرايط وقف آن است که ابدي بوده و منقطع نباشد. ازآنجاکه معمولاً موقوف عليهم علاوه بر نسل حاضر شامل نسل‌هاي آتي نيز می‌شود، نهاد وقف به بهبود عدالت بين نسلي کمک مي‌رساند، چراکه اهميت يکساني براي نسل حاضر و نسل‌هاي آتي در بهره‌مندي از امکانات موقوفه قائل می‌شود. بسياري از موقوفات کنوني از محل اموال ثروتمندان سابق ایجادشده‌اند که منافع آن‌ها به‌صورت يکسان به نسل حاضر و نسل‌هاي آتي می‌رسد و تبعيضي بين آن‌ها قائل نيست.

به‌علاوه موقوفات به‌صورت ديگري نيز به بهبود عدالت بين نسلي کمک مي‌رسانند، چراکه با مخارجي که موقوفات صرف امور عمومي مي‌کنند نياز به هزينه دولت در اين امور کاهش‌یافته و لذا کسري بودجه دولت که معمولاً با استقراض تأمین‌شده و موجب بدتر شدن وضع نسل‌هاي آتي می‌شود، کاهش می‌یابد.

براي نمونه آنچه که امروز ما به‌عنوان حفظ محیط‌زیست در جهان در حوزه عدالت بین نسلی مطرح مي‌کنيم و پيروان و طرفداران بسياري به‌ویژه در زمينه‌هاي فکري و فرهنگي دارد و نوعي پاسخگويي به مسائل ناشي از تسلط انسان بر طبيعت و جهان است، در سنت موقوفه قديم، شاهد جلوه‌هاي زيبايي از آن بوديم.

براي نمونه، ازآنجاکه کشور ما محل عبور پرندگان مهاجر در فصل سرما است، از درآمدهاي زمین‌های کشاورزي موقوفه، سهمي از محصولات تعيين گرديد تا در ما‌ه‌هاي سرد‌ سال براي آن‌ها بريزند و از تلف شدن آن‌ها جلوگيري کنند. اين موقوفه مربوط به پادشاهي غازان خان نواده تيمور است. يا موقوفاني جهت جلوگيري از آسيب رساندن حرکت شن‌های رواني به شهرها. در کشورهاي زيادي درختان و جنگل‌ها، منابع آبي، تالاب‌ها، درياچه‌ها و... جزو اموال وقفي به‌حساب می‌روند و از طرفي بسياري از مصارف اموال موقوفات در زمينه منابع زيست‌محيطي مي‌باشد.

#### **1-8-4- نقش وقف در اقتصاد مقاومتی**

اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم‌ها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده می‌باشد.در شرایطی که صادرات و واردات هیچ‌کدام برای آن کشور مجاز نمی‌باشد. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تأثیرها می‌باشد و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌ها خارجی کاهش یابد بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید گردد. بر اساس نظر شهید محمدباقر صدر، اسلام دارای مکتب اقتصادی است و نیازی به تقلید از تفکرات انحرافی نیست. بر این اساس، مبنای اقتصاد مقاومتی باید مبتنی بر اقتصاد اسلامی باشد تا بتوان علاوه بر در امان ماندن از بحران‌‌‌های اقتصاد سرمایه‌‌‌داری، مانند بحران نظام بانکداری و نرخ بهره، بحران بدهی و اعتبار و بحران‌های جمعیتی، از ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی نیز بهره‌ی کافی برد و تحت تأثیر تغییرات فرهنگی‌ ـ‌ اجتماعی ناشی از اقتصاد سرمایه‌‌‌داری قرار نگرفت.

اقتصاد اسلامی مانند دیگر مکتب‌های اقتصادی، شامل معرفت‌هایی است که جهت‌گیری مشترکی داشته و همگی به‌گونه‌ای با شناخت و حیانی ارتباط برقرار کرده‌اند؛ نظام‌مندی که درباره معرفت‌های هر مکتب اقتصادی جاری است؛ با توجه به روابط حاکم بر عنصرهای آن، می‌توان هریک از معرفت‌های موجود در اقتصاد اسلامی را مکان‌یابی کرده و از این راه اولویت‌بندی موجود بین آن‌ها را در نظر گرفت یا بحث جدیدی را حدس زد و آنجا به‌عنوان یکی از گزاره‌های اقتصاد اسلامی معرفی کرد.

یکی از منابع تأمین مالی اسلامی وجوه وقف می‌باشد وقفی که از بهترین و مؤثرترین اعمال خیرخواهانه بوده که طی آن افراد نیک‌اندیش و آگاه به فانی بودن دنیا، قسمتی از اموال خود را با اختیار از مالکیتشان خارج نموده و به مالک حقیقی آن،یعنی خداوند بلندمرتبه برمی‌گردانند تا مورد استفاده عموم مردم قرار گیرد و منافع آن طی سالیان پس از حیاتشان نیز در راه تأمین نیازمندی‌های مردم و تحقق عدالت اجتماعی مصرف شود البته قابل‌ذکر است سایر ادیان نیز با اشکالی شبیه وقف آشنا هستند. اما عالی‌ترین شکل وقف و صدقه جاریه در جوامع اسلامی دیده‌شده است.

تغییرات مداوم و پرشتاب در علوم، زوایای جدیدی از زندگی مادی بشری را فرا روی قرار می‌دهم و ابعاد گوناگونی از زندگی را روشن می‌سازد از این جهت از ویژگی‌های اصلی سیستم اقتصادی اسلام قابل‌تغییر بودن آن در چارچوب اصول بنیادی اسلام است. این امر به‌هیچ‌وجه با اصول ثابت و قطعی احکام اسلام منافات ندارد زیرا در عین ثبات احکام و مبانی، تغییرات سریع فنّاورانه ازیک‌طرف و ضرورت پاسخگویی نظام اسلامی به مسائل مبتلابه دنیای جدید از طرف دیگر، لزوم هماهنگی سیستم اقتصادی اسلام را متناسب با تغییرات زمان ضروری می‌سازد.

در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم‌های یک‌جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، واژه‌ی جدید « اقتصاد مقاومتی » به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال‌وروز اقتصاد کشورمان موردبحث قرارگرفته است. این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید.

برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت‌زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه‌شده که هرکدام از جنبه‌ای به این موضوع نگاه کرده‌اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده‌اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند:« اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین‌کننده‌ی رشد و شکوفایی کشور باشد».

راهکاری که اقتصاد مقاومتی به ما پیشنهاد می‌کند تقویت سنت حسنه وقف برای زیرساخت‌های اساسی اقتصاد، مردمی سازی اقتصاد و حمایت از تک‌تک تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی در داخل است که در پی تحقق آن، نیاز به واردات کاهش می‌یابد که در این صورت، اهرم فشاری به دست دشمنان باقی نخواهد ماند که در صدد تحریم برآیند و ما را زیر فشار قرار دهند.

یکی از نهادهای اقتصادی در اسلام وقف می‌باشد نهادی که با گستره‌ای اعجاب‌برانگیز و بهره‌مندی از ظرفیت‌هایی فوق تصور به‌عنوان سیستمی چندمنظوره و داری ضریب انعطاف بالا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه پایدار مطرح بوده و در برپایی شکل‌دهی و استمرار تمدن جهانی اسلام نقش کم‌نظیری را بر عهده دارد به تعبیر دیگر تمدن سازی و خلق تمدن موعود در اسلام بدون احیاء و فعال نمودن سیستم وقف در جامعه ممکن نخواهد بود. با در نظر گرفتن آمار و ارقام و مطالب ذکرشده در بخش طرح مسأله از یک‌سو و مشکلات، خلأها و نواقص موجود در عرصه‌های مختلف از سوی دیگر به‌راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که : « نهاد وقف و ظرفیت‌های مختلف و متعدد آن را به‌درستی نشناخته و از برکات و ثمرات آن بی‌بهره‌ایم».

«پایداری شبکه‌ای، مرکز ثقل سیستم وقف اسلامی و عامل برتری آن بر سیستم‌های رقیب است». مهم‌ترین ابزار اقتصاد مقاومتی و مقابله با کارتل ها و دلالان اقتصادی دشمن، مردمی‌کردن اقتصاد، مصرف و خرید تولیدات داخلی به‌وسیله مردم است. مردم اصلی‌ترین سرمایه‌ی نظام اسلامی بوده و هستند. نظام در طول سال‌های گذشته در عرصه‌های سیاسی توانسته است با استفاده از این ظرفیت، بسیاری از مسائل و مشکلات را حل کند. اما در عرصه‌ی اقتصاد هنوز آن‌گونه که باید، از ظرفیت مردم برای تولید و رشد کشور استفاده‌نشده است. وقف نهادى است که از طریق آن می‌توان بخش قابل‌توجهی از مشکلات و تنگناهاى جامعه را شناخت و اموال و دارایی‌های افراد نیکوکار را داوطلبانه در جهت رفع آن‌ها به کاربست.

### **1-9- فرهنگ‌سازی در جهت ترویج فرهنگ وقف**

علم، عامل آگاهی و شناخت انسان نســبت به پیرامون آفاقی و انفسی خود است و اساساً هر توسعه و پیشرفتی از شناخت و آگاهی درست و اصولی ناشی می‌شود. فناوری که حاصل و نتیجه علم و پژوهش است نیز بستری برای بهره‌مندی از نتایج این تحقیقات و رفع نیازهای روزمره آدمی فراهم می‌کند.

یکی از منابع گســترش و پیشرفت حوزه علم و فناوری مشــارکت مردم است که در برخی کشــورها بســیار رواج دارد. به‌عبارت‌دیگر در بعضی از کشورها، مشارکت و سرمایه‌گذاری مردم در حوزه علم و فناوری، به یک فرهنگ عمومی تبدیل‌شده است، به‌گونه‌ای که در بعضی از حوزه‌های علمی و فناوری، دولت‌ها برای تأمین بودجه این حوزه دغدغه‌ای ندارند. در کشــور ما نیز اختصاص بخشــی از اموال و دارایی اشخاص برای امور عام‌المنفعه از دیرباز وجود داشته است که همه افراد نسبت به این موضوع به‌عنوان وقف، آگاهی اندکی دارند، اما متأسفانه سهم حوزه علم و فناوری در سبد وقف بسیار ناچیز است که ضرورت دارد این سهم افزایش یابد.

یکی از رویکردهایی که می‌تواند اعتماد مردم نسبت به این سنت پسندیده را خدشه‌دار کند دولتی شدن وقف اســت. به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای توســعه و رواج فرهنگ وقف در حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی، راه‌اندازی مراکز و انجمن‌های خیریه‌ای اســت که رویکردهای نوینی را در این زمینه ســرلوحه کارشان قرار می‌دهند.

پیش از نهادینه شدن فرهنگ وقف علم‌و‌فناوری باید یک سری الزام‌ها و مقدمات لازم است. این امر به‌راحتی در جامعه نهادینه نمی‌شود. در مرحله نخست باید این امر تبیین، ترویج و مسائل مختلف آن برای جامعه بررسی و به‌روزرسانی شود. مصادیق درخشان گذشته نیز باید به‌صورت گفتمان تعریف و تبیین شود. منابع مالی هم باید به این سمت‌وسو هدایت شوند؛ یکی از مؤلفه‌ها و عوامل مهم شکوفایی تمدن ایرانی–اسلامی و زیرساخت‌ها و اقتدار علمی در دوران گذشته، هدایت شدن منابع مالی در قالب و کانال وقف در حوزه علم بوده است. اکنون با توجه به شرایط کشور باید این امر در کشورمان احیا شود. این احیای فرهنگ وقف علم‌و‌فناوری می‌تواند به احیا و شکوفایی مجدد تمدن ایرانی-اسلامی و هدف نهایی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب اسناد بالادستی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله و سند 1404 کمک کند. یکی از مهم‌ترین الزام‌های این امر کسب اقتدار علمی است. ما باید ازنظر علمی در زمینه‌های مختلف و نه‌فقط در یک زمینه خاص، مقتدر باشیم. اقتدار علمی با حرف و شعار حاصل نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین الزام‌های اقتدار علمی، احیای فرهنگ وقف علم‌و‌فناوری است؛ البته با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور، اکنون نمی‌توانیم قالب‌های گذشته را تجویز کنیم.

اهداف مطرح‌شده برای وقف در حوزه علم و فناوری یا به عبارتی وقف علم‌و‌فناوری مواردی از قبیل، تأمین مالی مستمر و پایدار در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری، درگیر شدن و مشارکت عامه مردم با آموزش و پژوهش و فناوری، استقلال آموزش، علم و فناوری از نهادهای دولتی و خصوصی، ایجاد تقاضا برای علومی مانند علوم انسانی که به‌واسطه عدم تقاضا کمتر موردتوجه بوده است، انطباق تحقیقات با نیازهای مردم، ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ وقف در علم و فناوری را نیز شامل می‌شود. خوشبختانه قوانین و اسناد بالادستی مؤثری برای توسعه علم و فناوری و حرکت در مسیر دانش‌بنیان در سطح کشور تدوین‌شده و در حال اجراست که نشان‌دهنده توجه ویژه مسئولان نسبت به این حوزه است. سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، نقشه جامع علمی، فصل دوم قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری، اسناد و قوانین ملی هستند که در هرکدام، به‌طور ویژه در زمینه گسترش علم و فناوری و مبتنی بودن پیشرفت کشور بر علم و فناوری احکام و تأکیداتی گنجانده‌شده است.

در کشــور ما با توجه به وجود پتانسیل‌های فراوان در حوزه وقف، می‌توانیم در فرهنگ‌سازی وقف در حوزه علمی و پژوهشی به دست‌آورده‌ای مهمی دست پیدا کنیم. بدون تردید مقدمات کسب علم در نتایج آن نقش بسزایی دارد و فرهنگ وقف و خیرات علمی می‌تواند زمینه مناسبی برای رشد علم و فناوری در کشــور ایجاد کند. امروزه بســیاری از افرادی که توانایی مالی خوبی دارند از آمادگــی لازم برای کمک به امور خیریه علمی برخوردارند. باید بســتری برای بهره‌گیری از توانایی مالی این افراد فراهم شود. اگر از توانایی این افراد برای ایجاد زمینه‌ای به‌منظور انجام تحقیقات و تولید داخلی دارو بهره ‌گیریم به‌مراتب بهتر از این اســت که بخواهیم از حمایت این افراد برای خرید داروی موردنیاز بیماران استفاده کنیم.

زمانی که یک دارو یا یک روش درمانی به کمک خیرین علمی، بومی‌سازی می‌شود همه بیمارانی که در شرایط مشــابه‌قرار دارند از این حمایت‌ها بهره‌مند می‌شوند. این در حالی است که از سوی دیگر می‌توان از این فرصت برای حمایت از پژوهشگران استفاده کرد. برآورده کردن مایحتاج و خواسته‌های افراد نیازمند مثل این است که به آن‌ها ماهی بدهید، اما اگر با اختصاص خیرات علمی به حوزه علم و فناوری، سرمایه‌ای برای ایجاد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، کسب درآمد و اشــتغال این افراد فراهم کنیم می‌توانیم ماهی گیری را به آن‌ها بیاموزیم تا به شیوه‌ای آبرومندانه امرارمعاش کنند.

در سال‌های اخیر شاهد پررنگ شدن حمایت‌های مردمی از فعالیت‌های علمی و آزمایشــگاهی هستیم که شــکل جدیدی از وقف علم‌و‌فناوری را فراتر از ساخت مدرسه به تصویر می‌کشد. حوزه فعالیت خیریه در بخش علم و فناوری یک حوزه جدید اســت بنابراین نیاز به معرفی بیشتری دارد.

نهادینه‌سازی فرهنگ وقف در علم و فناوری از سطوح ابتدایی آموزشی، پررنگ کردن نقش صداوسیما در ترویج فرهنگ وقف در علم و فناوری، دغدغه سازی برای وقف علم‌و‌فناوری و فناوری در دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های فرا بخشی و ارائه گزارش عملکرد از نحوه اداره و حفظ موقوفه‌های علمی و مشاوره وقف از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند در گسترش فرهنگ وقف در حوزه علم و فناوری نقش بسیار مهمی داشته باشد. باید توجه داشت که تعامل بین ذی‌نفعان این حوزه مانند واقفان، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، وزارتخانه‌های صنعتی و آموزشی و سازمان‌های فرا بخشی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک و یا شبکه‌سازی‌های هدفمند می‌تواند در ترویج فرهنگ وقف در حوزه علم و فناوری و همچنین تضمین اجرای آن بسیار مؤثر باشد.

#### **1-10- راهكارهاي گسترش فرهنگ وقف**

در صدر اسلام و سال‏ها پس‌ازآن، وقف گسترش روزافزوني داشت، ولي با گذشت زمان، به دلايل گوناگون، آن‌همه شور و اشتياق، به سستي و كم‏توجهي بدل شد و درنتیجه، فرهنگ ارزشمند وقف در جوامع اسلامي رنگ باخت. البته پيشرفت و گسترش اين فرهنگ، همواره با فراز و نشيب‏هايي همراه بوده است. اكنون براي احياي دوباره اين فرهنگ چه بايد كرد و براي ايجاد شور و شوقي تازه و معطوف كردن امت اسلامي به اين سنت نبوي صلی‌الله‏ عليه‏ و ‏آله چه چاره‏اي بايد انديشيد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، برخي نهادها براي عملي كردن اين هدف ارزشمند، گام‏هاي بلند و مؤثري برداشته‏اند كه قابل‌توجه است. بااین‌حال، بايد گفت هنوز در آغاز راهيم و تا رسيدن به وضعيت مطلوب و حتي آنچه در گذشته بوده، راهي بس طولاني در پيش است.

برخي از راه‌هایی كه به نظر می‌رسد در رونق‏بخشي به اوقاف و صدقه‏ها و افزايش آن‌ها مؤثر باشند، به‌قرار زير است:

**1-10-1-تبليغات درست و پيوسته**

يكي از راه‌های گسترش فرهنگ وقف، تبليغات درست و پيوسته است. ريشه‏دار كردن باورهاي ديني مردم، پديد آوردن مايه‏هاي مردم‏دوستي در دل توانمندان، افزايش آگاهي مردم، تقويت بينش معنوي افراد، آشنا کردن مردم با فرهنگ وقف و اهميت آن، بيان جايگاه اوقاف در اسلام و جوامع اسلامي، بيان نقش مثبت وقف در جامعه، يادآوري فايده‏هاي فراوان دنيوي و اخروي وقف، تشويق واقفان و تجليل از آنان، معرفي موقوفه‏هاي بزرگ و موارد مصرف آن‌ها، تشكيل كتاب‏خانه‏هاي تخصصي وقف، برپايي نمايشگاه اوقاف، توجه بيشتر به انتشارات وقف و چاپ كتاب‏هايي با موضوع وقف، انتشار روزنامه با اين موضوع، گنجاندن مطالبي در زمينه وقف در کتاب‌های درسي و پرداختن به موضوع وقف در سخنراني‏ها و برنامه‏هاي صداوسیما ازجمله زمينه‏هاي تبليغ وقف به شمار می‌روند.

در این میان رسانه‌ها به نسبت سایر روش‌های فرهنگ‌سازی از اهمیت و اثربخشی بیشتری برخوردار می‌باشد. رسانه‌ها در هدایت خیرین به حوزه‌های علمی و پژوهشی نقش بسیار مهمی دارند؛ رسانه‌های عمومی می‌خوانند خیرین را توجیه کنند که کدام‌یک از امور خیر برای جامعه مهم‌تر و اثربخش‌تر است. رسانه‌ها می‌خوانند توجه بسیاری از خیرین را جلب کرده و اثر یک عمل خیر در حوزه‌های علمی و پژوهشــی را به مردم نشان دهند. مرحوم فرمانفرما از بین کارهای خیری که می‌توانست انجام دهد، پایه‌گذاری انستیتو پاستور ایران را انتخاب کرد؛ کاری که اثربخشی و آوازه آن در مقایسه با دیگر کارهایی که می‌توانست در حوزه وقف انجام دهد به‌مراتب بیشتر بوده است. نتیجه و حاصل این کار خیر، پیشگیری، آموزش، دستیابی به فناوری و ارائه خدماتی اســت که مردم بسیاری در این سال‌ها از آن بهره‌مند شده‌اند. بدون تردید این نوع وقف اثر بیشتری در زندگی مردم دارد.

به‌جز این‌ها، اختصاص دادن هفته‏اي در سال (هفته آخر ماه صفر با محوريت روز 27 صفر) به وقف (به‌جای یک روز) و معرفي واقفان بزرگ و بيان جنبه‏هاي گسترده وقف و آثار تربيتي، اقتصادي، فرهنگي و رفاهي آن در اين هفته، شيوه‏اي نيكو براي غفلت‏زدايي و جلب كردن ذهن و عواطف مردم به فرهنگ وقف است. اين هفته، فرصت مناسبي خواهد بود براي بيان بحث‏هاي مربوط به وقف و آشنا كردن قشرهاي مختلف مردم با اين سنت پسنديده.

**1-10-2-هدايت و جهت‏دهي واقفان**

جهت‏دهي واقفان به‌سوی برطرف كردن نيازهاي روز جامعه، عامل مؤثري در پيشرفت اقتصادي كشور و تحقق اهداف وقف و عملي شدن انگيزه‏هاي واقفان است. اكنون در سراسر ايران اسلامي، نزديك به صد هزار موقوفه و هفت‏صد هزار رقبه وجود دارد. منافع اين موقوفه‏ها و رقبات در سال 1382، نزديك به 55 ميليارد تومان بوده است.

گستره اوقاف و موارد مصرف آن‌ها بسيار و با علاقه‏ها و سليقه‏هاي مختلف سازگار است. با وجود اين امكان، جهت‏دهي واقفان به‌سوی رفع نيازهاي هر زمان به شيوه‏هاي مطلوب، مدبرانه و كارساز ضروري است. بنابراين، در كنار تشويق مردم به وقف، بايد نيازهاي روز جامعه معرفي گردد تا وقف موقوفه‏ها به آن‌سو جهت‏دهي شوند. اگر وقف افزون بر برآورده كردن نيازهاي مذهبي، فرهنگي و آموزشي، در كارهاي عمراني، صنعتي، كشاورزي و سرمايه‏گذاري در كارهاي توليدي نيز نقش داشته باشد، نسل جديد به وقف روي خواهد آورد و موقوفه‏هاي تازه‌ای شكل خواهد گرفت.

**1-10-3-تقويت وقف‏هاي گروهي و مردمي**

اگر واقفان براي ايجاد موقوفه‏هاي موردنظرشان احساس كنند، با كمبود سرمايه روبه‏رو هستند، مي‏توانند با مشاركت يكديگر، موقوفه‏اي را تأسیس كنند. همچنين گروه‏هاي مختلف مردمي مي‏توانند در ايجاد موقوفه‏هاي موردنیاز كشور شريك باشند. اگر موقوفه‏هاي گروهي و مردمي تقويت شوند، بر شمار موقوفه‏ها افزوده می‌شود و فرهنگ وقف گسترش می‌یابد.

### **1-11- وقف و امور خیریه در آینه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران**

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تاکنون چهار برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور تهیه و اجراشده و در حال حاضر نیز در جریان اجرای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستیم. فرآیند تدوین برنامه توسعه در کشور ما با تعیین چارچوبی که در اصطلاح: نظام برنامه‌ریزی می‌گویند، انجام می‌گیرد. این چارچوب باید در ضمن هدفمندی، انسجام و هماهنگی درونی، منطبق با شرایط بومی، شفاف و عملیاتی، مساله محور، مختصر و مردم فهم باشد و با در نظر گرفتن مشارکت عموم مردم به ارائه راهکارهایی روشن و اجرایی برای تحقق اهداف انعطاف‌پذیر باقابلیت اجرایی بپردازد.

برنامه اول توسعه(1372-1368) بر اساس نیاز شدید بازسازی اقتصادی کشور در پایان جنگ تحمیلی شکل گرفت. دولت تمام سعی خود را معطوف به این واقعیت‌ها نمود تا با آزادسازی برخی از اقدامات دولتی، زمینه رونق اقتصادی را فراهم نموده و در مرحله اول نیازهای شدید مناطق آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی را تأمین و بازسازی را ادامه دهد. در فرآیند تدوین و تصویب برنامه اساساً همه ارکان تعیین‌کننده کشور، مانند مجلس شورای اسلامی، هیئت‌وزیران، شورای اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه وقت و کمیته‌های کلان و شوراهای برنامه‌ریزی نقش داشتند.

برنامه دوم توسعه (1378-1374): به دلیل افزایش برخی تعهدات خارجی کشور در اواخر برنامه اول توسعه و تعدیل قیمت‌ها، با هدف تأکید بر ثبات قیمت‌ها و سازمان‌دهی کسب‌وکار و ارتقاء بهره‌وری و تغییر در ساختار اداری و مؤسسه‌های دولتی برای کاهش اندازه بخش دولت، شاکله برنامه شکل گرفت. بااین‌وجود، نبود نهادهای برنامه‌ریزی و عدم ارتباط بین شوراهای برنامه‌ریزی و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس، سبب گردید که مجلس تغییرات بسیاری در لایحه برنامه دوم توسعه به عمل آورد. تدوین طرح ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلا‌می ‌ایران در سال 1377 از دیگر اقدامات دولت در زمینه برنامه‌ریزی در سال‌های برنامه دوم توسعه به شمار می‌رود.

برنامه سوم توسعه(1383-1379) بر پایه اصلاح ساختارها و ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه، اصلاح قوانین و مقررات و سایر برنامه‌های اجرایی شکل‌گرفته است. اهمیت دادن به بعد نظارتی برنامه طبق مفاد ماده 198 قانون برنامه سوم توسعه از ویژگی‌های دیگر نظام برنامه‌ریزی برنامه سوم توسعه بوده است. در این برنامه با توجه به لزوم توجه به ویژگی‌های اساسی کشور، مانند: جوانی جمعیت، افزایش سطح مشارکت اجتماعی، اهتمام بر امر اشتغال و فراهم آوردن امکان دستیابی به رشد اقتصادی موردنیاز برای کاهش نرخ بیکاری، به توسعه منابع انسانی و فنّاوری و بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور نیز توجه شده است.

برنامه چهارم توسعه(1388-1384) در چارچوب سند چشم‌انداز و با مأموریت"رشد پایدار اقتصادی دانایی محور" و تک‌رقمی‌شدن نرخ بیکاری و تورم، تنظیم‌شده است. رشد مستمر و پایدار، توسعه مبتنی بر دانایی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، رقابت‌پذیری اقتصاد، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی، محیط‌زیست و توسعه پایدار، توسعه فرهنگی، توسعه مدیریت دولت، امنیت و توسعه قضایی و تعادل و توازن منطقه‌ای کشور بر اساس موازین آمایش سرزمین از اهداف و الزامات این نظام برنامه‌ریزی می‌باشد. تهیه چشم‌انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران، تهیه سیاست‌های کلی نظام، تدوین لایحه برنامه چهارم ، تهیه اسناد ویژه فرا بخشی و اسناد توسعه‌بخشی و اسناد توسعه استانی از سطوح تنظیم نظام برنامه‌ریزی برنامه چهارم توسعه می‌باشد. در این برنامه آرام‌آرام، نگاه به نقش تشکل‌های عمومی غیردولتی، در تأمین نیازهای فرهنگی – اجتماعی شکل گرفت. و با تلاش‌های حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای محمدعلی نظام زاده سرپرست وقت سازمان اوقاف و امور خیریه احکامی جهت وقف و امور خیریه و بقاع متبرکه به شرح ذیل در برنامه چهارم توسعه تصویب گردید:

ماده 106: بند ه :

تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد توسط سازمان‌های تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم.

بند ح :

تهیه طرح جامع با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه.

البته حسب اطلاع اقدامات عملی برای تحقق اهداف مذکور در سطح سازمان به عمل آمد و برخی پیشنهادها در قوانین بودجه سنواتی نیز ارائه گردید.

برنامه پنجم (1393-1389) دومین برنامه از دوره سند چشم‌انداز است که در قالب الزامات این سند و اهداف موردنظر آن تهیه شد. بنابراین، **دستیابی به جایگاه اول اقتصادی و علمی و فنّاوری** در منطقه، همراه با هویت اسلا‌می‌ و ایرانی و الهام‌بخش در جهان اسلا‌م و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل به‌عنوان آرمان اصلی این برنامه موردنظر است.

چون مبانی اصولی و چارچوب‌های تعیین‌کننده در تدوین برنامه، سیاست‌های کلی نظام است، لذا به‌اختصار و به‌تناسب موضوع برخی از آن‌ها را ذکر می‌کنیم.

با توجه به سیاست‌های کلی نظام، جهت‌گیری موردنظر در تدوین برنامه پنجم به شرح ذیل بیان گردید:

- تعمیق و کارآمدی فرهنگ و اخلاق اسلامی – ایرانی.

- گسترش عدالت و پاسداشت کرامت انسانی.

- ارتقای مدیریت و کیفیت خدمات دولت.

- **توسعه علوم و فنّاوری** در سایه معرفت دینی.

- رشد اقتصادی پایدار و عدالت محور.

- تحکیم امنیت ملی و توسعه روابط خارجی.

- ساماندهی نظام‌های قضایی و تقنینی.

- ایجاد جامعه‌ای خودباور با محوریت نهاد خانواده.

- توسعه و توازن منطقه‌ای.

- آمایش سرزمین و توسعه پایدار با در نظر گرفتن مسائل زیست‌محیطی.

**1-11-1- بسته‌های اجرایی برنامه پنجم**

- اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و کوچک‌سازی دولت و توانمندسازی مردم.

- ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و احترام به مالکیت فردی و مالکیت معنوی و بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت از فعالان اقتصادی بر اساس معیارهای اسلامی.

- **ارتقای بهره‌وری و حمایت از کارآفرینی و نوآوری.**

- افزایش قدرت خرید ملی به‌ویژه محرومان و کاهش فاصله بین دهک‌های درآمدی و ثروتی بالا و پایین.

- گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی.

- **گسترش وقف.**

- مهار تورم.

- افزایش اشتغال به‌ویژه در فعالیت‌های زودبازده، به‌خصوص برای جوانان.

- حذف کامل ربا و اصلاح ساختار بانک‌ها.

- اصلاح ساختار بیمه‌های بازرگانی.

- اصلاح ساختار نظام مالیاتی.

- اصلاح ساختار بازار سرمایه.

- اصلاح الگوی تولید و توزیع و مصرف برای جلوگیری از اسراف و تبذیر و هدفمند کردن یارانه‌ها.

- کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در هزینه‌های جاری و مصرفی.

- تنظیم بازار.

- حمل‌ونقل عمومی.

- برق و آب.

- صنایع معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی.

- انرژی هسته‌ای.

- کشاورزی و صنایع تبدیلی.

- مسکن، به‌ویژه حمایت از مسکن مستضعفان و جوانان و الگوی معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی.

- تأمین امنیت غذایی.

- گسترش ایران‌گردی و جهانگردی.

- توسعه صادرات غیرنفتی به‌ویژه خدمات فنی و مهندسی.

- آمایش سرزمین.

- مدیریت جابه‌جایی جمعیت.

- اولویت‌های صنعتی

**1-11-2- برنامه وزارت مسکن و شهرسازی در برنامه پنجم توسعه در موضوع وقف**

- توجه به معماری اسلامی – ایرانی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی به‌عنوان الگوی معماری اسلامی – ایرانی در طرح‌های مختلف.

- اولویت دادن به عمران و آبادانی موقوفات و امامزادگان در بافت‌های فرسوده به دلیل ارزش‌افزوده آن‌ها.

- توجه به مساجد، امامزادگان و موقوفات درون‌شهری و روستایی و هم‌چنین بین‌راهی در طرح‌های آمایش سرزمین.

- ثبت و توجه به اراضی وقفی درون روستاها و اراضی کشاورزی موقوفه خارج از روستاها.

**1-11-3- برنامه وزارت کار و امور اجتماعی**

- ارائه زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد و حمایت از مؤسسات خیرین کارآفرین.

- معافیت امامزادگان و موقوفات از قانون کار.

- ایجاد تسهیلات و بستر لازم جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی فعّال در خصوص موقوفات و کارکردهای آن‌ها.

**1-11-4- برنامه وزارت نیرو در برنامه پنجم توسعه در موضوع وقف**

بسترسازی و حمایت کامل برای مشارکت خیرین در تأمین آب مناطق مختلف با تأکید بر مناطق روستایی.

پیشنهاد به وزارت جهاد کشاورزی

- توجه به بازسازی و مرمت باغ‌ها و قنوات موقوفه در برنامه پنجم.

- بحث اراضی کشاورزی موقوفه و توجه به عمران و آبادانی با هدف افزایش بهره‌وری آن‌ها.

- کمک و حمایت از تشکیل شرکت‌های نوپا با هدف ساماندهی موقوفات کشاورزی با کمک مردم.

- اولویت قرار دادن موقوفات کشاورزی در طرح‌های توسعه کشاورزی با تأکید بر روستاها.

**1-11-5- برنامه وزارت تعاون در برنامه پنجم توسعه در موضوع وقف**

- حمایت و بسترسازی جهت تشکیل تعاونی در مناطق مختلف با حوزه‌های فعالیتی متنوع.

- حمایت و مشارکت در تشکیل تعاونی‌های اعتباری مرتبط با موقوفات و امامزاده‌ها.

- حمایت مادی و قانونی از تعاونی‌های فعّال در حوزه‌های موقوفات و امامزاده‌ها.

- تشکیل تعاونی کارآفرینی.

**1-11-6- جلسات کارگروه‌ها**

با تشکیل جلسات کارگروه‌های مشترک، نمایندگان و کارشناسان سازمان، به ترتیب در جلسات کارگروه مشترک فرهنگ ایرانی – اسلامی و کمیته‌های تخصصی و کارگروه مشترک اقتصادی شرکت نموده و دیدگاه‌های خود را بیان کردند و نهایتاً پیشنهادهای سازمان به شرح آتی‌الذکر و در چند مرحله منعکس گردید.

1- سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است هرساله حداقل 500 ساعت برنامه رادیویی و 500 ساعت برنامه تلویزیونی در راستای توسعه و نشر فرهنگ وقف، احیاء موقوفات، بقاع و اماکن متبرکه با هماهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه تدوین و پخش نماید. بودجه لازم برای اجرای این ماده هرساله در بودجه سازمان صداوسیما پیش‌بینی خواهد شد.

2- با هدف جذب منابع سرمایه در اقتصاد کشور از طریق انتشار ابزارهای مالی، اسلامی(اوراق مشارکت و ...) در راستای احیاء بقاع و اماکن متبرکه در قطب فرهنگی و گردشگری کشور، دولت موظف است ظرف شش ماه از اجرای این برنامه لایحه دو فوریتی را همراه با مشوق‌ها و تخفیف‌ها تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

3- وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری موظف است به‌منظور توسعه فرهنگ وقف و نگاه نوین به موضوع وقف در آحاد جامعه پژوهش‌های راهبردی با تعامل سازمان اوقاف و امور خیریه طراحی و تدوین نمایند.

حکم1: دولت مکلف است به‌منظور احیاء و گسترش فرهنگ وقف با هدف افزایش بهره‌وری آن‌ها و عمل به نیت واقفین، اقدامات ذیل را از طریق سازمان اوقاف و امور خیریه انجام دهد:

- اتمام شناسایی موقوفات تا انتهای سال سوم برنامه و تهیه بانک اطلاعاتی جامع موقوفات، مؤسسات خیریه، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و مساجد.

- عمران و آبادانی موقوفات با رشد 10 درصد سالیانه.

حکم 2: دولت موظف است به‌منظور گسترش فرهنگ وقف و تبیین آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سنت حسنه وقف در توسعه همه‌جانبه کشور به کمک کلیه وسایل ارتباط‌جمعی اعم از صداوسیما، نشریه‌ها، رسانه‌های عمومی، فعالیت‌های پژوهشی و کتب درسی در مقاطع مختلف تحصیلی اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، لازم است تا در این حرکت مشارکت نمایند.

تبصره: آیین‌نامه اجرایی این حکم به‌وسیله سازمان اوقاف تا انتهای ماه ششم سال اول برنامه تهیه و به دولت ارائه خواهد شد.

حکم 3: سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است تا با همکاری و حمایت وزارت دادگستری و قوه قضائیه، باقی‌مانده موقوفات ثبت‌نشده را تا پایان سال سوم ثبت نموده و برای مقابله با پدیده موقوفه خواری و تسریع در استرداد موقوفات تصرف‌شده، اقدامات قانونی و حقوقی لازم، همچون تشکیل دادگاه‌های تخصصی وقف را انجام دهد.

تبصره: آیین‌نامه اجرایی این حکم به‌وسیله سازمان اوقاف، وزارت دادگستری و قوه قضائیه تا انتهای ماه ششم سال اول برنامه تهیه خواهد شد.

حکم4: به‌منظور توسعه گردشگری زیارتی و رونق اقتصادی، دولت مکلف است برای تبدیل‌شدن بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و مساجد به قطب‌های فرهنگی، زیرساخت‌های لازم را از قبیل راه‌سازی، آب، برق و خدمات شهری تأمین نماید و در طرح‌های آمایش سرزمین، اماکن مذکور نقش برجسته داشته باشند به‌نحوی‌که به‌عنوان الگوی معماری اسلامی – ایرانی در طرح‌های توسعه شهری مطرح گردد.

تبصره: برنامه جامع توسعه همه‌جانبه بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و مساجد، به‌وسیله سازمان اوقاف و امور خیریه تا انتهای سال اول برنامه تهیه و به دولت ارائه خواهد شد.

حکم 5: با توجه به پیشینه تاریخی سنت حسنه خیرخواهی و به‌منظور هماهنگی و نتیجه‌گیری بهتر از خدمات عام‌المنفعه موجود در کشور، دولت مکلف است با هدف ساماندهی، نظارت و توسعه فعالیت‌های خیریه، شورای راهبردی مؤسسات خیریه را با مشارکت دستگاه‌های مربوطه و ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل دهد.

تبصره: آیین‌نامه اجرایی حکم فوق به‌وسیله سازمان اوقاف و وزارت کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط تا انتهای سال اول برنامه تهیه و به دولت ارائه خواهد شد.

**1-11-7- تصمیم کارگروه مشترک اقتصادی**

علاوه بر پیگیری‌های در حال انجام از طریق سازمان، برخی استان‌ها نیز با هماهنگی سازمان اقداماتی را انجام و مکاتباتی با نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی داشتند که اوقاف استان فارس یکی از این موارد بود. مضاف بر این، به علت حجم گسترده موقوفات و وجود بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) در مشهد مقدس، استانداری خراسان رضوی هم مبادرت به تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت برخی صاحب‌نظران دانشگاهی و خبرگان اوقاف نموده و پیشنهادهایی را تهیه و ارسال نمود که موردتوجه و استفاده قرار گرفت. در این رابطه باید یادآوری کرد جناب آقای دکتر پرویز داودی معاون اول وقت رئیس‌جمهور نیز به‌واسطه علاقه و ارتباط و رشته تخصصی خود جمعی از طلاب صاحب‌نظر در حوزه اقتصادی را در قم مأمور کرده بود تا مطالعات لازم را انجام و پیشنهاد ارائه دهند که این گروه نسبت به حوزه وقف هم پیشنهادات مشروحی آماده نموده بودند و طی جلسات مشترکی نظرات ایشان‌ هم دریافت و در کنار پیشنهادهای سازمان قرار گرفت، علاوه بر اینکه حضور طلاب در کارگروه‌های فرهنگی و اقتصادی نیز برای دفاع و تصویب پیشنهادهای اوقاف مؤثر و سازنده بود.

پس‌ازاینکه پیشنهادها از طریق کمیسیون‌های فرهنگی و اقتصادی جمع‌بندی گردید و به شورای عالی دولت جهت تصویب ارسال شد در این مرحله (با این استدلال که پیشنهادات نیاز به قانون ندارند و با تصویب آئین‌نامه یا صدور بخشنامه قابل‌اجرا هستند) برخی بندها حذف گردید و صرفاً بندهای 157 و 158 که ثبت موقوفات و تشکیل بانک اطلاعات را دنبال می‌کرد در بخش اقتصادی و سایر پیشنهادهای بخش فرهنگی نیز در لایحه باقی ماند و لایحه به مجلس ارسال شد.

دولت مکلف است به‌منظور هماهنگی و نتیجه‌گیری بهتر از خدمات عام‌المنفعه موجود در کشور با هدف ساماندهی، نظارت و توسعه فعالیت‌های خیریه، شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر مؤسسات خیریه را با مسئولیت سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل دهد.

تبصره: آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل اعضاء، شرح وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ها به پیشنهاد سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دولت موظف است زمینه مشارکت گسترده واقفین و خیرین را برای تأمین هزینه اشتغال- مسکن و ازدواج جوانان فراهم آورد. این‌گونه کمک‌های مالی از مالیات معاف خواهند بود.

دولت موظف است در راستای توسعه فرهنگ وقف و کاهش تصدی‌گری، 5% از شرکت‌های سودآور که در اجرای سیاست‌های اصل 44 خصوصی می‌شوند را در جهت حفظ، نگهداری و توسعه عمران و آبادانی فضاهای دینی و عبادی با تولیت سازمان اوقاف و امور خیریه وقف نماید. تبصره: آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه تا پایان سال اول برنامه تهیه و به دولت ارائه خواهد شد.

به ماده 77 بند ذیل الحاق گردد:

د- دولت مکلف است نسبت به گسترش ابزارهای مالی در جهت اجرای طرح اعطای تسهیلات بانکی به واقفین و خیرین و متولیان وقف به‌منظور احیاء، توسعه و ایجاد موقوفات جدید در راستای تحقق اهداف امور

خیریه و عام‌المنفعه اقدام نماید.

وزارت کشاورزی موظف است تا با اولویت دادن به زمین‌های وقفی کشاورزی در ارائه خدماتی همچون: اعطای تسهیلات با کارمزد کم، مکانیزه کردن، توسعه دانش‌بنیان فعالیت‌های زراعی، اقدامات لازم را برای توسعه و حفظ زمین‌های وقفی با هدف افزایش بهره‌وری، کارآفرینی و عمل به نیت واقف فراهم آورد.

دولت موظف است به‌منظور حفظ و احیاء و گسترش فرهنگ وقف و تبیین آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این سنّت حسنه در تأمین نیازها و توسعه همه‌جانبه کشور به کمک کلیه وسایل ارتباط‌جمعی به‌ویژه رسانه ملی، نشریه‌ها، رسانه‌های عمومی، مراکز علمی و پژوهشی و آموزشی و کتب درسی در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین نسبت به تأسیس رشته مرتبط اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند، لازم است تا در این حرکت مشارکت نمایند.

دولت موظف است زمینه مشارکت گسترده واقفین و خیرین را در تأمین **هزینه اشتغال- مسکن و ازدواج جوانان** را فراهم آورد. این‌گونه کمک‌های مالی از **مالیات معاف** خواهند بود.

## 2- علم‌وفناوری

علم در فرهنگ ما در قبال معانی متفاوتی چون آگاهی، ادراک، شناخت، فهم و معرفت به کار می‏رود، و به دلیل وجود معانی مختلف، ابهاماتی نیز در فهم این واژه وجود دارد. علم در معناى اصطلاحى، روشی است نظام‌مند درباره نگرش انسان به طبیعت که با روش‌هاى معین به دست مى‌آید و هدف آن برقراری رابطه ثابت بین پدیدار‌هاست. انسان نخستین نیز به‌منظور سیطره بر طبیعت به شناخت پدیده‌های پیرامون خود پرداخته است. او با شنیدن صدای رعد و دیدن برق که همراه باران شدید و احتمالاً جاری شدن سیل همراه بود، لحظه‌های پراضطرابی را سپری کرده و در اندیشه بود که این حوادث چه زمانی متوقف می‌شود و اصولاً علت وقوع حوادثی از این نوع چیست؟ تاریخ نشان داده است که بشر ابتدایی چنین پدیده‌هایی را به رب‌النوع‌ها، شیاطین و دیگر عوامل ناشناخته نسبت می‌داد. قصه‌های اساطیری مملو از رب‌النوع‌ها و الهه‌هایی است که ظاهراً نقش مهمی در زندگی انسان‌های تاریخ باستان داشته‌اند. مثلاً سرخ‌پوستان، بیماری، قحطی و دیگر بلایا را ناشی از قهر ارواح می‌دانستند.

### **2-1- تعریف علم**

علم به معنای آموختن می‌باشد که ساختاری است برای تولید و سامان‌دهی [دانش](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4) درباره جهان طبیعی در قالب توضیح‌ها و پیش‌بینی‌های آزمایش‌شدنی. یک معنای قدیمی‌تر و نزدیک که امروزه هنوز هم به کار می‌رود متعلق به [ارسطو](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88) می‌باشد و دانش علمی را مجموعه‌ای از آگاهی‌های قابل‌اتکا می‌داند که از لحاظ منطقی و عقلانی قابل توضیح باشند.

مفهوم دیگری از علم، در زبان فارسی به‌صورت زیر می‌باشد.

علم در زبان فارسی به معنایی متفاوت و عام‌تر از معادل انگلیسی‌اش (Science) به کار می‌رود. در این مفهوم علم معادل هر نوعی از [دانش](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4) (Knowledge) است. واژه علم در این مفهوم کلی شامل هر نوع آگاهی نسبت به اشیاء، پدیده‌ها، روابط و غیره است، اعم از اینکه مربوط به حوزه مادی و طبیعی باشد و یا مربوط به علوم معنا و ماوراءالطبیعه. در این تعریف قواعد [روش علمی](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C) برای دستیابی به آن دانش الزامی نیست و علم شامل مجموعه‌ای از آگاهی‌ها، دانش‌ها و معلوماتی است که انسان توانسته از طریق روش‌های گوناگون تا به امروز به آن‌ها آگاهی پیدا کند. اصطلاحاتی چون علم اخلاق، [علم حدیث](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB) و علم ریاضیات نشان‌دهنده کاربرد این معنا از علم هستند.

در مقابل مفهوم علم به‌طور خاص وجود دارد که معادل واژه انگلیسی Science است که از ریشه لاتینی «ساینتیا» به معنای دانستن گرفته‌شده است و متناظر با آن بخشی از دانش بشری است که از طریق روش‌های تجربی حاصل‌شده است و قواعد علوم تجربی بر آن حاکم است.

### **2-2- علم از دیدگاه اسلام**

اسلام رفتن به دنبال کسب علم و دانش را یکی از واجبات به شمار می‌آورد، و اولین آیاتی از قرآن‌که نازل‌شده‌اند با «خواندن و قلم و علم» آغازشده است. احادیث نبوی همۀ آیات قرآنی را که به جایگاه علم و منزلت علما مربوط می‌شود مورد تأکید قرار می‌دهند. از رسول خدا صلی‌الله علیه و سلم روایت‌شده است: «چنانچه خداوند به کسی ارادۀ خیر داشته باشد، او را در دین آگاه می‌سازد» (رواه البخاری و مسلم).

از ابوهریره روایت‌شده است که: «هرگاه عمر انسان خاتمه پیدا نماید، کار و عمل او به‌جز در سه مورد پایان می‌پذیرد: یکی صدقه و احسانی که ادامه پیدا کند، دوم : علمی که مورد استفاده قرار بگیرد، سوم: فرزند پاک و پرهیزگاری که برای او دعای خیر بنماید».

یکی از ویژگی‌های علم و دانش دوام و ماندگاری منافع آن است. و اجر و پاداش آن‌هم حتی پس از مرگ برای انسان همچنان ادامه پیدا خواهد نمود. حافظ المنذری می‌گوید: «کسی که علم سودمندی را به دیگری می‌آموزد و نسخه‌برداری می‌نماید پاداش خود و پاداش همه‌کسانی که آن را می‌آموزند یا نسخه‌برداری می‌کنند و آن‌هایی که به آن پس از او عمل می‌کنند، تا زمانی که آن علم باقی می‌ماند و به آن عمل می‌شود، پاداش نویسنده و نقل‌کنندۀ آن باقی خواهد ماند. همچنین کسانی که چیزهای غیرمفید را می‌نگارند و به طرق مختلف آن را در اختیار مردم قرار می‌دهند، گناه آن و گناه کسانی که آن را می‌خوانند و نسخه‌برداری می‌کنند و پس از او به آن عمل می‌نمایند، تا زمانی که آن دانش و وسیله زیان‌بار و عمل به آن وجود داشته باشد، ادامه پیدا خواهد کرد».

اما منزلت و جایگاه علم در نزد بزرگان اسلام به این‌گونه بیان‌شده که حضرت علی (ع) خطاب به کمیل‌بن‌زیاد می‌فرماید: «ای کمیل! بدآن‌که: علم نگهبان توست و تو نگهبان مال و ثروت، علم حاکم و داور است و دارایی محکوم و مورد قضاوت قرار می‌گیرد، خرج و هزینه نمودن از مقدار ثروت می‌کاهد، اما انفاق و دادن علم به دیگران آن را بیشتر و خالص‌تر می‌گرداند».

### **2-3- فناوری**

فناوری (تکنولوژی) شیوه و شگرد ساخت و کاربرد ابزار، دستگاه‌ها، ماده‌ها و فرایندهایی است که گره‌گشای دشواری‌های انسان است. فناوری یک فعالیت انسانی است و از همین رو، هم از دانش و هم از مهندسی دیرینه‌تر است.

فناوری همان تسلط و تبحر انجام کار است، فناوری توانایی انجام کار در تمامی سطوح و زمینه‌ها است. یعنی طراحی، ساخت، استفاده، تعمیر و نگهداری و تحقیق و توسعه و غیره می‌باشد.

امروزه بسیاری از فناوری‌ها در نتیجه پژوهش به دست می‌آیند و پژوهشگاه‌های فناوری زیادی در سراسر جهان برپاشده است. تکنولوژی به معنای اصلی حداکثر استفاده از کمترین امکانات موجود می‌باشد.

در کتاب مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، تعاریف زیر برای فناوری آمده است:

فناوری یعنی تکنولوژی، که از دو لغت یونانی Techne و Logia تشکیل‌شده است که اولی به معنی هنر و دومی به معنی علم و دانش است.

فناوری به معنی کاربرد منظم معلومات علمی و دیگر آگاهی‌های نظام‌یافته برای انجام وظایف علمی است.

فناوری را می‌توان کلیه دانش‌ها، فرآیندها، ابزارها، روش‌ها و سیستم‌های به‌کاررفته در ساخت محصولات و ارائه خدمات تعریف کرد.

فناوری کاربرد عملی دانش و ابزاری برای کمک به تلاش انسان است.

یونیدو فناوری را کاربرد علوم در صنایع با استفاده از رویه‌ها و مطالعات منظم می‌داند.

فرهنگ لاروس، فناوری را مطالعه ابزارها، شیوه‌ها و روش‌های مورد انتظار و مورد استفاده در حوزه‌ها گوناگون صنعت می‌داند.

فناوری مجموعه‌ای از فرآیندها، روش‌ها، فنون، ابزار، تجهیزات، ماشین‌آلات و مهارت‌هایی است که توسط آن‌ها کالایی ساخته‌شده و یا خدمتی ارائه می‌گردد.

فناوری عبارت است از کاربرد علوم در صنایع با استفاده از رویه‌ها و مطالعات منظم و جهت‌دار.

علام با مطالعه طبیعت به بررسی رفتارهای طبیعی و فیزیکی پرداخته و به دنبال کشف پدیده‌ها است و درحالی‌که فناوری با به‌کارگیری ایده‌ها و دستاوردهای علمی، خدمات و کالای موردنیاز بشر را ارائه می‌کند.

فناوری عامل تبدیل منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی به کالا و خدمات است که عناصر متشکله و یا ارکان آن عبارت است از: سخت‌افزار، انسان افزار یا نیروی انسانی متخصص، فناوری متبلور در اسناد و مدارک یا اطلاعات یا سازمان‌ها.

تکنولوژی یا فناوری به معنای کاربرد منظم معلومات علمی و دیگر آگاهی‌های نظام‌یافته برای انجام وظایف عملی است. به بیان ساده‌تر، تکنولوژی کاربرد عملی دانش و ابزاری برای کمک به تلاش انسان است و تأثیر بسزایی بر توسعه جوامع بشری دارد.

### **2-4- محصول فناورانه**

محصول فناورانه ، محصولی است که بر پایه دانش روز دنیا تولید می‌شود و در داخل کشور تولیدکننده مشابه ای ندارد. مانند تولید یک داروی جدید یا تولید یک داروی انحصاری. محصول فناورانه در کنار ایجاد بستری مناسب در جهت تولید کالاهای جدید و فناور، باعث ایجاد زیرساخت های جدیدی در کشور شده و در برخی موارد وابستگی کشور را به کشورهای دیگر به طور کامل رفع می کند.

### **2-5- مزایای تولید محصول فناورانه**

1. تولید محصول فناورانه کمک به توسعه کشور می‌باشد.

2. محصول فناورانه کاربردی کردن دانش است.

3. عدم نیاز به واردات محصولات و جلوگیری از خروج ارز از کشور

4. کمک به افزایش شاخص های اقتصادی کشور

### **2-6- نقش علم و فناوری در کشورهای درحال‌توسعه**

طبق آمارهای سازمان ملل، هفتاد درصد از جمعیت دنیا به‌عنوان کشورهای درحال‌توسعه در نظر گرفته می‌شوند. مبنای این تقسیم‌بندی مقیاس توسعه انسانی است که علاوه بر درآمد سرانه، توسعه اجتماعی از نظر سواد، آموزش، سلامت و امید به زندگی را می‌سنجد. با این مقیاس بسیاری از کشورها علی‌رغم داشتن منابع غنی، در زمره کشورهای درحال‌توسعه قرار می‌گیرند. در واقع به‌جز غرب اروپا، ایالات‌متحده، روسیه، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن و رژیم صهیونیستی، بقیه کشورها جزو کشورهای درحال‌توسعه طبقه‌بندی می‌شوند.

کشورهای درحال‌توسعه در گذشته به رشد علم و فناوری کمک زیادی کردند و حتی از برخی از این کشورها به‌عنوان مهد تمدن انسانی یاد می‌شود. بسیاری از تفاوت‌های موجود میان کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته ریشه در تاریخ توسعه این کشورها دارد و شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی جغرافیایی می‌شود. اما این‌همه واقعیت نیست.

مهم‌ترین علل تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی در این دو گروه کشورها تفاوت در زیرساخت‌های علم و فناوری و توسعه این دو مقوله در این کشورهاست. شرط لازم برای رشد علمی یک کشور، شناخت اهمیت وجود یک سیستم آموزشی صحیح است و این‌یکی از مهم‌ترین عواملی بود که به پیشرفت اقتصادی ژاپن کمک شایانی کرد.

امروزه در کشورهای توسعه‌یافته پژوهش یک سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود و در دانشگاه‌ها بالاترین اولویت‌ها به پرورش استعدادها و تربیت دانشجویان اختصاص داده می‌شود و آنچه در این اولویت‌بندی قابل‌توجه است ارتباط نزدیک آموزش در رشد اقتصادی است. چراکه افزایش نرخ رشد اقتصادی با حمایت و پشتیبانی آموزش و علم در دانشگاه‌ها به دست می‌آید. طبق آمارهای UNESCO در سال ۱۹۹۷ کشورهای توسعه‌یافته ۸۴ درصد سرمایه‌گذاری جهانی در R&D و ۷۲ درصد پژوهشگران دنیا را داشته‌اند و ۸۸ درصد تولیدات علمی ثبت‌شده در Science Citation Indexرا به خود اختصاص داده‌اند.

علم در کشورهای درحال‌توسعه به‌عنوان یک مقوله حاشیه‌ای و یا حتی تزیینی در نظر گرفته می‌شود! واقعیت آن است که بیشتر کشورهای درحال‌توسعه نمی‌دانند که با ارتقای علم و فناوری می‌خواهند موقعیت‌شان را بهبود بخشند. اگرچه بعضی از این کشورها به اهمیت علم و فن‌آوری آگاهند، اما ناکافی بودن زیرساخت‌های علمی، موانع زیادی را در راه توسعه علمی این جوامع ایجاد می‌کند. کمبود منابع انسانی و زیرساخت‌های توسعه علمی در این جوامع و میزان سرمایه‌گذاری در این مقوله‌ها نشانگر آنست که چگونه علم و فن‌آوری در این کشورها مورد بی‌توجهی واقع‌شده است. نسبت تعداد پژوهشگران به ‌کل جمعیت در کشورهای توسعه‌یافته بسیار بیشتر از این نسبت در کشورهای درحال‌توسعه است.

برای بهره‌مندی از یک اثربخشی طولانی‌مدت، علم و فناوری باید پابه‌پای هم حرکت کنند و ورود فناوری پیشرفته باید همراه با پیشرفت علم صورت پذیرد، چراکه از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین تولیدات صنعتی بر پایه پیشرفت سریع علم در حیطه‌های گوناگون است. اما متأسفانه بیشتر کشورهای درحال‌توسعه به این علوم اهمیت نمی‌دهند و حتی دانشمندان در این کشورها نمی‌توانند نقش خود را به‌طور کامل ایفا کنند

علم مدرن در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی رسوخ می‌کند. بنابراین علم، پژوهش و فناوری که به‌منزله ابزارهایی برای تسریع توسعه هستند باید موردتوجه ویژه در برنامه‌ریزی‌های ملی کشورهای درحال‌توسعه قرار گیرند. کمبود برنامه‌ریزی و مدیریت درست یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت در این کشورهاست.

دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، اساتید، آزمایشگاه‌های مجهز و کتابخانه‌های مدرن از حداقل زیرساخت‌هایی است که کشورهای درحال‌توسعه باید برای خود مهیا کنند.

سیاست‌گذاری‌های علم باید در تعامل با دولت، دانشگاه‌ها و صنعت انجام گیرد و در این تعامل توجه به نیازها و منابع، ضروری است. در حقیقت دولت باید میان دانشگاه‌ها و صنایع، تعاملی به وجود آورد تا علم و فن‌آوری به تولید محصول منجر شود. کشورهای درحال‌توسعه باید برای دانشمندان و افراد مستعد خود امکانات لازم را فراهم آورند تا بتوانند استعدادها و سرمایه‌های خود را حفظ کنند.

افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه با بهره‌گیری از علم و فن‌آوری، قابل حصول است؛ اما این امر تنها زمانی حاصل می‌شود که تمام سازمان‌ها دست‌به‌دست هم دهند و دررسیدن به این مهم تلاش نمایند. کشورهای درحال‌توسعه باید بدانند که سرمایه‌گذاری علمی طولانی‌مدت در این کشورها تا چه اندازه می‌تواند وضعیت آن‌ها را بهبود بخشد.

### **2-7- تجاری‌سازی فناوری، تعاريف و مفاهيم**

تجاری‌سازی به معنای تبدیل نتایج پژوهش به فرآورده‌ها، خدمات و فرایندهایی است که می‌خوانند موضوع معاملات تجاری باشند و بر کاربردی نمودن نتایج پژوهش و ارزش‌آفرینی اقتصادی آن‌ها تأکید دارد. به عبارت ساده، تجاری‌سازی فرایند تبدیل فناوری‌های جدید به محصولات موفق تجاری است.

در واقع، تجاری‌سازی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌هاست که قادر به کسب و تملک ایده‌های تجاری‌سازی فناوری به مرحله رشد رساندن آن‌ها با دانش مکمل، توسعه فناوری تحقق‌یافته تحقیقاتی، ساخت نمونه اولیه با استفاده از فناوری‌های جدید، توسعه فرایند ساخت و تولید کالاهای قابل‌فروش جدید، عرضه محصول به بازار، ایجاد موقعیت فروش و زیرساخت‌های جدید است.

تجاری‌سازی فناوری، خلق محصول، خدمت يا فرآيند جديدی مبتنی بر رفع تقاضای جديد اســت و رفع آن مســتلزم تلاش مســتمر در راه تبديل نتايج به محصولات و خدمات جديد و بازاريابی موفق آنهاست.

تجاری‌سازی به انتقال فناوری بســیار نزديک اســت. به‌عبارت‌دیگر فرآيند تجاری‌سازی، همان فرآيند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی مانند مراکز رشــد و پارک‌های علم و فناوری به صنايع موجود يا کسب‌وکارهای جديد است. در واقع تجاری کردن فرآيندی است که از طرح کردن و پروردن يک ايده آغاز می‌شود و به سمت تولید (کالا و خدمات) و درنهایت فروش آن به مشتری (صنعت يا استفاده‌کننده نهايی) می‌انجامد.

### **2-8- اهميت تجاری‌سازی فناوری**

ايجاد بســترهايی برای دانش، علاوه بر فراهم آوردن ارزش‌های اقتصادی برای سازمان‌ها، منجر به رشــد اقتصادی و فنی جامعه می‌شود. ازآنجاکه به بازار رســانیدن يک محصول می‌تواند تضمین‌کننده موفقیت و بقای سازمان‌ها باشد، تجاری‌سازی به‌عنوان يک عامل حیاتی مطرح‌شده اســت. در سازمان‌های تحقیقاتــی نیز تحقیقات، بدون تجاری‌سازی يک محصــول معنايی ندارد. در همین راستا نیز تا فناوری منتقل‌شده، توسعه نیابد، نمی‌تواند گفت فرآيند انتقال فناوری تکمیل‌شده اســت. اهمیت تجاری‌سازی فناوری و R&D به حدی است که در حال حاضر بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی با بهره‌گیری از خدمات مشــاوره‌ای و انجام پروژه‌های تحقیقاتی به‌صورت همکاری مشترك به تجاری‌سازی فناوری خود رسمیت داده‌اند و تعداد این‌گونه مراکز خدمات مشاورهای در کشــورهای پیشرفته صنعتی در حال افزايش اســت. در خصوص ايران نیز، طي سال‌های اخیر، مراکز عرضه‌کننده خدمات فناوری تحت نظر مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری به ارائه خدمات مشــاورهای به فعالان حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌پردازند که البته، نیاز به تقويت هرچه بیشتر اين مراکز امری حیاتی در انجام وظايفشــان اســت.

شایان‌ذکر است که رشد اقتصادی يک کشــور به میزان زيادی به توان رقابتی بنگاه‌های آن کشــور متکی اســت و توان رقابتی بنگاه‌ها نیز به تلاش‌های زيادی ازجمله توانمندی‌هاي فناوری آن‌ها وابســته اســت. از سال 1980 تا 2001 سهم ایالات‌متحده از تجارت جهانی فناوری‌های پیشرفته از 31 درصد به 17درصد کاهش‌یافته اســت. در همین زمان ســهم کشــورهای چین، کره جنوبی و بقیه کشــورهای آســیايی از 7 درصد به 25 درصد افزایش‌یافته اســت که دلیل آن، صادرات اين کشورها مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته بوده است.

تجاري‌ســازي نتايج تحقیقات و يا تولید صنعتي نمونه‌هاي تحقیقاتي علاوه بر صرفه‌جویی ارزي و ايجاد انگیزه تحقیق، دســت‌آوردهاي تازه‌ای به همراه دارد که ازجمله می‌تواند به موارد زير اشاره نمود:

* توسعه اقتصادي
* ارتقاي سطح تکنولوژيکي کشور و تولید مواد نو با استفاده از فناوری‌های پیشرفته
* بالا بردن سطح طراحي و ساخت داخل
* اشتغال‌زایی و ايجاد زمینه‌های جديد فعالیت براي نیروي کارا و متخصص
* حمايت از صنعت و بالا بردن توان مهندسي براي صدور خدمات به خارج
* زمینه‌سازی گسترش صنايع وابسته، بالادستي و پایین‌دستی
* بالا بردن قدرت رقابتي در جهت صدور کالاي ساخت داخل و به دست آوردن
* سهم بالاتر در تجارت جهاني
* ايجاد اعتماد نسبت به تحقیقات کاربردي و توسعه‌ای

## 3- وقف علم‌و‌فناوری

وقف یک حرکت بنیادی اســت که به خیرات پسندیده در جامعه منجر شده و از منظر اعتقاد عمومی مردم، یک عمل بسیار ارزشمند محسوب می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد در دنیای امروز، از ظرفیت عظیم وقف در توسعه علم و فناوری، تربیت دانش آموزان و رشد نخبگان نیز استفاده شود. رشد علمی و رسیدن به‌جایگاهی شایسته در حوزه علم و فناوری به عزم و یاری همگانی نیاز دارد. یکی از ساده‌ترین این همکاری‌ها، درخواست کمک برای ساخت مدرسه است که کشور ما در این زمینه سابقه درخشانی دارد، اما حمایت از توسعه علم و فناوری فقط به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود. شاید وقتی از داروهای درمانی برای بیماری‌های صعب‌العلاج صحبت می‌شود هیچ تصوری از حمایت خیرین برای تحقیقاتی که در این زمینه انجام می‌شود، در ذهن شما نقش نبندد، اما حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و ساخت و توسعه فضاهای خدماتی از دیگر برنامه‌هایی است که با حمایت‌های مردمی تسریع می‌شود.

در سال‌های اخیر شاهد پررنگ شدن حمایت‌های مردمی از فعالیت‌های علمی و آزمایشگاهی هستیم که شکل جدیدی از وقف علم‌و‌فناوری را فراتر از ساخت مدرسه به تصویر می‌کشد. پژوهشگاه رویان ازجمله مراکزی است که از بدو تأسیس تا امروز ـ که گام‌به‌گام به ساخت نخستین بیمارستان سلول درمانی در کشور نزدیک می‌شود ـ به ارزش حمایت‌های مردمی در پیشبرد اهداف علمی که در نظر داشته، واقف بوده است.

### **3-1- جایگاه وقف علم‌و‌فناوری در ایران**

ما از گذشته‌های دور نمونه‌هایی از کمک‌های خیرین در حوزه‌های علمی را شاهد بوده‌ایم. در کتابخانه جندی‌شاپور به افرادی که در این کتابخانه مطالعه می‌کردند پولی پرداخت می‌شد. برخی از واقفین، ساختمانی را وقف می‌کردند و درآمد اجاره آن ساختمان را به تحصیل دانش آموزان اختصاص می‌دادند.

در دوره سلجوقیان، خواجه‌نصیرالدین طوسی بحث نظامیه‌ها را مطرح و اجرایی کرد. او وزیر دانشمند دوره سلجوقی و یک ایرانی بود. این نظامیه‌ها ازجمله نظامیه‌های بغداد در آن دوران (قرن دوم و سوم هجری) آوازه بلندی داشتند و از همه سرزمین‌های اسلامی افرادی که می‌خواستند بخشی از دارایی‌های خود را به بحث علم‌آموزی اختصاص دهند، مبالغ اهدایی را به این نظامیه‌ها می‌آوردند. یکی از دیگر مصادیق مهم وقف علم‌و‌فناوری (اختصاص مالی در زمینه علمی و علم‌آموزی و پیشرفت علم و دانش) تأسیس مجموعه علمی-آموزشی ربع رشیدی توسط خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی است. این دانشمند بزرگ ایرانی حدود 700 سال پیش وزیر ایلخانیان مغول بود. ربع رشیدی یک دانشگاه فوق مدرن آن دوران است که اکنون در بسیاری از زمینه‌ها از دانشگاه‌های برتر دنیا مانند هاروارد و آکسفورد نیز پیشرفته‌تر است. این مجموعه به خوابگاه، بیمارستان، دارالایتام و کتابخانه‌‎ای شامل مجموعه بزرگی از کتاب‌های مختلف مجهز بود. این کتابخانه در آن دوران به چند صد هزار جلد کتاب دست‌نویس مجهز بوده است. همچنین حدود 4 هزار علم آموز از مناطق مختلف کشور و سرزمین‌های اسلامی در این مجموعه تحصیل می‌کردند و 400 تا500 استاد نیز در این مجموعه مشغول تدریس بودند. هزینه ساخت و تأسیس این مجموعه را خواجه رشیدالدین تقبل کرده بود. او دوراندیشانه برای آینده پیش‌بینی‌هایی انجام داده بود که معروف‌ترین آن‌ها وقف نامه ربع رشیدی است. او برای ساخت این مجموعه تمام عواید و هزینه‌های روستاها، زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها، گله‌ها و مرغداری‌هایش را حساب کرده بود تا هرکدام صرف چه امری شود. او هزینه‌های جاری، حقوق و مزایای افرادی را که آنجا کار می‌کردند مشخص کرده بود تا حقوق این افراد از این موقوفات تأمین شود. او همچنین برای علم آموزان این مجموعه نیز کمک‌هزینه‌های تحصیلی از موقوفات در نظر گرفته بود تا چند هزار علم‌آموزی که در این مجموعه در حال تحصیل بودند غم معیشت و نان نداشته باشند. همچنین او موضوع‌های مختلف علمی را مشخص می‌کرد و دانشمندان نقاط مختلف جهان اسلام کتاب‌هایی با آن مضمون و دغدغه‌های علمی تدوین و برای خواجه رشیدالدین می‌فرستادند. حتی دانشمندان آندلس (اسپانیای کنونی) نیز کتابی نوشتند و تقدیم او کردند. خواجه رشیدالدین نیز به ازای حق‌التحریر و تألیف این کتاب‌ها، هدایایی به این افراد می‌داد. همچنین وقف علم‌و‌فناوری در دوران صفویه نیز بسیار برجسته و پررنگ بود. در این دوران نیز تمدن ایرانی و اسلامی اوج می‌گیرد. اقتدار ما در این دوران، به علت تأکید روی مسئله علم و علم‌آموزی است. منابع مالی موقوفی نیز در این دوران صرف بحث علم‌آموزی و تربیت عالمان شده است؛ در این دوران‌ هم مدارس علمی برپاشده بود. هزینه‌های جاری این مدارس نیز از محل موقوفات تأمین می‌شد.

در سال‌های اخیر نیز نمونه‌های بارزی از وقف را در زمینه‌های مختلف از ساخت مسجد تا ساخت درمانگاه و مدرسه شاهد بوده‌ایم. واقفین در تلاش هستند نیت خیر آن‌ها برآورده شود. اگر واقفین به وقف علم‌و‌فناوری آشنا شده و مطلع شوند از کمک‌های آن‌ها در حوزه تحقیق و پژوهش چه استفاده‌ای می‌شود و مردم به چه صورت از این خدمات علمی بهره می‌گیرند، بی‌شک در این زمینه‌ها حمایت خود را دریغ نمی‌کنند.

### **3-2- ضرورت ترویج وقف علم‌و‌فناوری در کشور**

علم و دانش نه‌تنها در فرهنگ اسلامی بلکه در فرهنگ ایران ریشه‌ای عمیق دارد. وقف علم‌و‌فناوری نیز موضوعی است که از گذشته‌های دور در کشور ما موردتوجه بوده است و زمانی بزرگ‌ترین خیرات و وقف‌ها در زمینه ساخت و تجهیز مدارس و همچنین حوزه‌های علمیه و کتابخانه‌ها را در کشور شاهد بودیم. این در حالی است که امروزه مراکز علمی و دانشگاهی کمتر از منابع وقف بهره‌مند می‌شود. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهم بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ در سطح دنیا بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود را از طریق منبع وقف تأمین می‌کنند و حتی گاهی دولت از دانشگاه‌ها کمک مالی دریافت می‌کند. به نظر می‌رسد یکی از راه‌های رواج این سنت پسندیده، راه‌اندازی مراکز و انجمن‌های خیریه بر اساس رویکردهای جدیدی است که بتواند تضمین‌کننده رواج فرهنگ وقف در مراکز علمی و پژوهشی در سطح کشور باشد. در کشور ما بستر مناسبی برای رواج این فرهنگ فراهم است و گسترش این فرهنگ در مراکز علمی می‌تواند راهکار مناسبی برای حمایت از تحقیقات علمی در کشور باشد. بی‌شک استفاده از توان مالی خیرین و نیکوکاران برای انجام تحقیقات و تولید داروها و توسعه روش‌های درمان جدید به‌مراتب از بهره‌گیری از توان این افراد برای خرید دارو و اعزام بیماران به مراکز درمانی خارج از کشور بهتر است. اگر چنین بستری در کشور فراهم باشد نیکوکاران می‌خوانند در انجام امور خیریه علمی همکاری داشته باشند. اگر یک دارو یا یک روش درمانی را در داخل کشور توسعه دهیم می‌توانیم تعداد زیادی از بیماران را از مزیت‌های آن بهره‌مند کنیم و این در حالی است که به‌این‌ترتیب زمینه‌ای برای حمایت از پژوهشگران داخلی نیز فراهم خواهد شد. وقف در فرهنگ اسلامی و ایرانی سنتی دیرینه و شناخته‌شده است و بدون تردید شکل‌گیری یا راه‌اندازی مراکز خیریه علمی می‌تواند در تقویت این سنت در حوزه علم و فناوری نقش مهمی داشته باشد. اختصاص خیرات علمی به حوزه علم و فناوری نه‌تنها می‌تواند تأمین‌کننده سرمایه برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان برای کسب درآمد باشد بلکه می‌تواند به‌منزله دستیابی به فناوری‌هایی باشد که اثرات و خیرات آن نه‌تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی نیز ماندگار شود.

### **3-3- وقف علم‌و‌فناوری در نقشه جامع علمی کشور**

در نقشه جامع علم و فناوری کشور در بخش راهبرد های کلان علم وفناوری در سر فصل اقدامات ملی در بند های زیر صراحتا به موضوع وقف علم‌و‌فناوری و بهره برداری از این پتانسیل در جهت توسعه علم و فناوری اشاره شده است.

* بند 4: افزايش سهم وقف و خيريه در توسعه و پشتيبانى از مؤسسات و نهادهاى علم و فناورى

بند 7: حمايت از مشاركت مردم و نهادهاي عمومي و غيردولتي و همچنين گسترش فرهنگ وقف در حوزه آموزش عالي با حفظ كاركردهاي سياستگذاري و نظارتي دولت


### **3-4- نمونه‌هایی از وقف علم‌و‌فناوری**

وقف علم‌و‌فناوری گستره بسیار وسیعی دارد. در ادامه به معرفی چند نوع وقفی که به موضوع علم اهمیت داده‌اند، می‌پردازیم.

#### **3-4-1- جایزه مصطفی**

در راستای زمینه­سازی برای تجدید تمدن نوین اسلامی، شناسایی و تجلیل از دانشمندان برجسته­ی جهان اسلام و حمایت از تحقیقات و تجاری­سازی، جایزۀ مصطفی (ص) با نام بین­المللی Mustafa Prize به‌عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان تعریف‌شده است.

جایزه مصطفی (ص)، جایزه عالی علم و فناوری است که هر دو سال یک‌بار به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اعطا می‌شود. این جایزه به احترام نام پیامبر اعظم اسلام و به دلیل تأکید بسیار آن حضرت به علم‌آموزی، به نام یکی از القاب ایشان، مصطفی، به معنای برگزیده نام‌گذاری شده است. این جایزه در سال جاری برای نخستین بار اهداء خواهد شد. هدف از اعطای جایزۀ مصطفی (ص) ترویج و تشویق علم‌آموزی و پژوهش در کشورهای عضو سازمان ‌همکاری‌های اسلامی (OIC) است. این جایزۀ پیشگام توسعه روابط نهادهای علمی و فنـاوری در کشورهـای عضو OIC است و با تقویت ارتباط میان دانشمندان و پژوهشگران به تعالی علمی این کشورها کمک خواهد کرد. برگزیدگان جایزۀ مصطفی در چهار رشته مبلغ نیم میلیون دلار جایزۀ ویژه دریافت می‌کنند که مبلغ آن از محل موقوفات جایزه تأمین می‌شود. شورای سیاست‌گذاری جایزه، متشکل از دانشگاه‌ها و مراکز علمی بزرگ ایران و ۵۷ کشور عضو سازمان ‌همکاری‌های اسلامی، بر روند اعطای این جایزه نظارت می‌کند. این جایزه به طرح‌هایی تعلق می‌گیرد که زمینه‌ساز بهبود زندگی بشر بوده و در آن‌ها محققان دست به نوآوری‌های مشهود در مرزهای دانش و فناوری زده یا روش‌های علمی جدیدی ارائه کرده باشند.



**شکل 5- نمایی از صفحه اصلی سایت جایزه مصطفی (ص)**

**دبیرخانه و شورای سیاست‌گذاری**

دبیرخانه جایزۀ مصطفی مسئولیت اجرا و برگزاری جایزۀ علم و فناوری پیامبر اعظم (ص) را بر عهده دارد. مراحل مختلف برگزاری جایزه نظیر اعلام فراخوان، دریافت و ثبت‌نام آثار، برگزاری مراسم رسمی اعطای جایزه و نیز اطلاع‌رسانی درباره جایزه مصطفی توسط این دبیرخانه انجام می‌شود.

**شکل 6- موضوعات و حوزه های اعطای جایزه مصطفی (ص)**

این دبیرخانه در اسفندماه ۱۳۹۱ با ابلاغ اساس‌نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس‌جمهور مصوب و آغاز به کارکرده است و از خرداد تا دی­ماه ۱۳۹۲ جلسات شورای سیاست‌گذاری و کمیسیون معین شورا برای تعیین نهادهای نامزد کننده، شرایط نامزدی، سازوکار داوری، میزان و نوع جایزه، حوزه‌های اعطای جایزه و نحوه و زمان فراخوان تشکیل‌شده است. در اسفندماه ۱۳۹۲ جایزه مصطفی(ص) برای دریافت آثار در چهار حوزه علم و فناوری مطروحه بالا فراخوان زده است که اردیبهشت­ماه سال 1394 مهلت نامزدی پایان و  آثار به دبیرخانه ارائه و همچنین در دی­ماه 1394 مراسم اعطای جایزه مصطفی(ص) برگزار می‌شود.

مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای سیاست‌گذاری متشکل از نهادهای عالی‌رتبه و دانشگاه‌ها و مراکز علمی بزرگ ایران و جهان اسلام بر روند اعطای این جایزه نظارت می‌کند. همچنین پارک فناوری پردیس مسئولیت ایجاد دبیرخانه و برگزاری جایزۀ مصطفی را بر عهده دارد.

از مهم‌ترین اعضای بین‌المللی شورای سیاست‌گذاری می‌توان به بانک توسعۀ اسلامی، آکادمی علوم جهان اسلام، دانشگاه کراچی و دانشگاه مالایا اشاره کرد. همچنین فرهنگستان علوم ایران، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف از نهادهای علمی عضو این شورا هستند.

**صندوق سرمایه­گذاری نیکوکاری جایزۀ علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)**

صندوق سرمایه­گذاری و موقوفات جایزۀ مصطفی (ص) قصد دارد به برکت نام پیامبر مکرم اسلام (ص) و در راستای به خدمت گرفتن علم و فناوری در رفاه، امنیت و سلامت بشریت، و با شعار هر مسلمان یک سهم برای توسعۀ فناوری در جهان اسلام، با بهره‌گیری از منابع مالی عموم اشخاص حقیقی و حقوقی نیکوکار و با جذب حمایت‌های مادی و معنوی واقفان و خیران، در جهت توسعه علم و فناوری در جهان اسلام گام­هایی مؤثر بردارد. این صندوق با دو هدف تأمین هزینه­های این جایزه و همچنین سرمایه­گذاری و حمایت از توسعه علم و فناوری در جهان اسلام قصد دارد در راستای به خدمت گرفتن علم و فناوری در رفاه، امنیت و سلامت بشریت، با بهره­گیری از منابع مالی عموم اشخاص حقیقی و حقوقی نیکوکار و با جذب حمایت‌های مادی و معنوی واقفان و خیران، در جهت توسعۀ علم و فناوری در جهان اسلام گام­هایی مؤثر بردارد.

**دفتر موقوفات جایزه**

بنا بر سنت رایج، هزینه اهدای جوایز علمی را مؤسسات بزرگ اقتصادی و دانش‌بنیان، صاحبان سرمایه علاقه‌مند به علم و فناوری یا دانشمندان بزرگ با وقف دارایی‌هایشان تأمین می‌کنند. مبلغ جایزۀ مصطفی هم به پیروی از این سنت از طریق وقف تأمین می‌شود. بر همین اساس دفتر موقوفات جایزه مصطفی(ص) آمادگی پذیرش وقف از سوی همه علاقه‌مندان به توسعه علم و فناوری در کشورهای اسلامی را دارد. این دفتر سه روش مختلف را مطابق قوانین و بر اساس شرایط صاحبان اموال برای وقف در نظر گرفته است.

**الف) ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری وقف**

در این‌روش افراد حقیقی و حقوقی می‌خوانند با خرید اوراق پذیره‌نویسی در این صندوق سرمایه‌گذاری و سپس بخشی یا تمام سود حاصل از سرمایه را به نفع صندوق وقف کنند. درآمدها و عواید حاصل از این صندوق نیکوکاری طبق اساس‌نامه به بندهای زیر اختصاص خواهد یافت.

* تأمین هزینه اهدای جایزۀ مصطفی
* حمایت مالی از تحقیق و پژوهش در حوزه‌های مرتبط با جایزه
* حمایت از توسعه فناوری بین کشورهای اسلامی
* حمایت از پروژه‌های عام‌المنفعه در فناوری‌های جدید

**ب) وقف عواید حاصل از املاک و اموال**

در حال حاضر «بانک توسعه اسلامی» به‌عنوان یک سازمان بزرگ اقتصادی در ساخت یک مجتمع تجاری در شهر تهران و به نفع جایزه مصطفی مشارکت خواهد کرد. این مجتمع تجاری یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجاری و خرید ایران و خاورمیانه خواهد بود و منابع حاصل از آن وقف جایزۀ مصطفی (ص) و برای پرداخت جایزه استفاده خواهد شد.

**ج) صدور اوراق وقف قابل‌خرید و فروش در بورس**

عواید حاصل از فروش این اوراق به تأمین هزینه اهدای جایزه اختصاص خواهد یافت.

خیرین و علاقه‌مندان به علم و دانش می‌خوانند با دبیرخانه و دفتر موقوفات جایزه مصطفی (ص) تماس بگیرند و موقوفات خود را در این دفتر به هر میزان و شرایطی ثبت کنند.

**برندگان نخستین جایزه مصطفی (ص)**

نخستین جایزه مصطفی (ص) چهارم دی‌ماه 1394 طی مراسمی با حضور دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، دکتر فرهادی،‌ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران، دکتر فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف، دکتر مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر دیناروند رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، دکتر سهراب‌پور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و جمعی از مسئولان علم و فناوری و هنرمندان در تالار وحدت تهران، به برندگان اهدا شد.

برگزیدگان نخستین جایزه مصطفی (ص) نیز از میان صاحبان ۱۰۰ اثر راه یافته به بخش داوری نهایی جایزه انتخاب شده‌اند. بر اساس معیارهای مورد اشاره، نخستین جایزه مصطفی (ص) به دو دانشمند شامل «پروفسور جکی یینگ» از کشور سنگاپور و «پروفسور عمریاغی» از کشور اردن اختصاص یافت.

«پروفسور یینگ» دانشمند مسلمان سنگاپوری این جایزه را به پاس تلاش در توسعه «سیستم‌های پاسخ محرک در انتقال کنترل شده دارو» در حوزه علوم و فناوری نانو زیستی دریافت کرد.

این سیستم‌ها شامل نانوذرات پلیمری، این امکان را برای بیماران دیابتی فراهم می‌کند تا انتقال انسولین تنها در زمان بالارفتن قند خون بدون نیاز به نمونه‌گیری انجام شود. این دانش ابتدا در شرکت دانش‌بنیان وی به فناوری تبدیل شده است و پس از آن در شرکت‌های بزرگ دارویی در مرحله تجاری‌سازی است تا در خدمت سلامت بشر قرار گیرد.

پروفسور عمر یاغی، شیمیدان برجسته اردنی نیز به خاطر تحقیقات دامنه‌دار خود در زمینه «چارچوب‌های فلز- آلی» به عنوان برنده جایزه مصطفی(ص) در حوزه علوم و فناوری نانو انتخاب شد.

چارچوب‌های فلز- آلی به دلیل سطح ویژه بالا و گزینش‌پذیری شکل و اندازه، کاربردهای فراوانی در تصفیه و جداسازی از جمله در جذب آلاینده‌های هوا و ذخیره‌سازی هیدروژن و همچنین در صنایع مختلف دارد.

این جایزه امسال برای نخستین بار اهدا شد و هدف از اعطای آن، ترویج و تشویق علم‌آموزی و پژوهش در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) است. شورای سیاست‌گذاری جایزه، متشکل از دانشگاه‌ها و مراکز علمی بزرگ ایران و ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی، بر روند اعطای این جایزه نظارت می‌کند.

**راه‌های ارتباط با دبیرخانه:**

**تهران** - بزرگراه دماوند - پارک فناوری پردیس - مرکز فناوری سراج

**تهران** - بلوار میرداماد - میدان مادر - خیابان سنجابی - کوچه هشتم - پلاک۲ - دبیرخانه جایزه مصطفی(ص)

تلفن: ۲۲۲۷۶۶۰۶ - دورنگار: ۲۲۲۷۲۹۳۴ پست الکترونیک: [info@mustafaprize.org](mailto:info@mustafaprize.org)

#### **3-4-2- جایزه بنیاد فرهنگی البرز**

بنیاد فرهنگی البرز در سال 1342 با سرمایه و همت مردی نیک‌سیرت و خیراندیش مرحوم آقای حسینعلی البرز تأسیس گردید. مرحوم البرز در خاطرات خود می‌نویسد: با مشورت اساتید دانشگاه¬ها، حقوق‌دانان و سه دخترش که هر سه نفر آنان صاحب‌نظر در امور فرهنگی و تربیتی هستند، تصمیم گرفتم حاصل زحمات خود را وقف اشاعه فرهنگ کشورم کنم و در بنیادی متمرکز سازم.

بنیاد فرهنگی ح.ع. البـــرز در تاريخ 24 اسفند 1342 با اختصاص مبلغ ده ميليون ريال وجه نقد و با هدف اشاعه فرهنگ كشور تأسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها به شماره 622 ثبت‌شده است.

اساسنامه بنیاد به خاطر تحولاتی که در سيستم آموزشي كشور به عمل می‌آمد برحسب مقتضای زمان بارها موردبازنگری قرار گرفت. ازجمله مهم‌ترین تغییرات می‌توان به‌جایگزین شدن جایزه حسن تحصیل در اساسنامه سال 1356 به‌جای وام شرافتی و اشتغال به کار در اساسنامه سال 1342 اشاره کرد.

قرار گرفتن بنياد تحت پوشش سازمان اوقاف و امور خيريه

در فروردین 1358/01/24 مؤسس محترم با ارسال نامه‌ای از کانادا به حضور رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) تولیت بنیاد را به معظم له واگذار نمود.


|  |
| --- |
| **نیات واقف: صرفاً کمک به اشاعه فرهنگ کشور است از طریق** |
| 1. اعطاء جوایز به دانشمندان و پژوهندگان برگزیده ایرانی در داخل یا خارج از کشور که در رشته‌های مختلف به کشف یا اختراعی دست‌یافته یا موجب تسکین آلام بشری و رفاه زندگی انسانی و بالا رفتن حیثیت ایرانی در جامعه جهانی گردند . |
| 1. اعطاء جوایز سالانه به سپاهيان ممتاز (دانش، بهداشت و ترويج آباداني) و سپاهيان ممتاز دين در سطح كشور با انتخاب و معرفي مقامات مسئول . |
| 1. اعطاء جوایز حسن تحصیل به دانش‌آموختگان از بین رتبه‌های اول دوره (راهنمایی ، دبیرستان ، هنرستان ، انستیتو تکنولوژی ، دانشجویان ) در سراسر كشور معرفی‌شده از طرف مراجع ذیصلاح. |
| 1. اعطاء جوایز به نوجوانان و نوباوگانی که از ابتکار ، ایده و استعداد خاصی برخوردار باشند با تشخیص مراجع ذیصلاح . |

**هدف از تأسیس بنياد فرهنگي البرز:**  كمك به اشاعه فرهنگ (علمي) كشور می‌باشد

اصول پنج‌گانه بنیاد البرز



**شکل 7- اصل درآمد بنیاد البرز**




**شکل 8- اصل توسعه و بهره‌وری بنیاد البرز**



**شکل 9- اصل مدیریت در بنیاد البرز**



**شکل 10- اصل هزینه ها در بنیاد البرز**



**شکل 11- اصل ارتباط و تعامل در بنیاد البرز**

#### **3-4-3- نوبل، جایزه‌ای که در وقف علم‌و‌فناوری ریشه دارد**

جایزه نوبل یکی از مشــهورترین و مهم‌ترین جوایز علمی جهان است و کســب عنوان برنده این جایزه بزرگ علمی از ســوی هر دانشمند و پژوهشــگری یک افتخار شــخصی برای خود او و افتخاری ملی برای کشورش محسوب می‌شود. نام این جایزه نوبل برگرفته از بنیان‌گذار این جایزه علمی است. آلفرد نوبل دانشمند شیمیدان ‌سوئدی بود که تصمیم گرفت همه ثروت خود را وقف این جایــزه علمی کند و با هدف حمایت از علم و دانشی که در خدمت صلح و انســانیت باشد این جایزه علمی را بنیان‌گذاری کرد.

آلفرد نوبل مخترع ماده منفجره دینامیت است. وی این ماده را برای فعالیت‌های استخراج معدن و زمین‌شناسی اختراع کرده بود اما در کمال ناباوری مشاهده کرد از این اختراع در مسیر جنگ و نابودی انسان‌ها در سراسر دنیا بهره گرفته می‌شود. بر این اساس با موج منفی افکار عمومی و روزنامه‌ها روبه‌رو شــد که او را برای این اختراع سرزنش می‌کردند. به همین دلیل آلفرد نوبل در تاریخ 27 نوامبر ســال 1895 میلادی یعنی یک سال پیش از مرگش در وصیت‌نامه رسمی‌اش، همه ثروت و دارایی خود را (که بخش قابل‌توجهی از آن را به دلیل اختراع دینامیت به دست آورده بود) به جایزه‌ای علمی در خدمت صلح اختصاص داد که بعدها به مهم‌ترین جایزه علمی جهان تبدیل شد. وی در متن وصیت‌نامه خود نوشته است: این سرمایه باید توسط مجریان وصیت‌نامه من، برای خرید اوراق بهادار مطمئن سرمایه‌گذاری شود تا از سود آن هرساله به افرادی که در سال‌های آینده برای رفاه حال بشــر بهترین بهره‌ها را به ارمغان می‌آورند جوایزی اعطا شود. سود حاصل از سرمایه مذکور باید به پنج قسمت مساوی تقسیم‌شده و به پنج مورد زیر اختصاص داده شود: «یک قسمت به شخصی که به مهم‌ترین کشف یا اختراع در زمینه فیزیک دست‌زده باشد؛ یک قسمت به شخصی که به مهم‌ترین کشف یا پیشرفت در زمینه شیمی دست‌زده باشد؛ یک قسمت به شخصی که به مهم‌ترین کشف در زمینه فیزیولوژی یا پزشکی دســت‌زده باشد؛ یک قسمت به شخصی که در عرصه ادبیات باارزش‌ترین اثر را با گرایشی آرمان‌گرایانه خلق کرده باشــد؛ و یک قسمت به شــخصی که برای ایجاد برادری در میان ملت‌ها و انحلال یا کاهش نیروهــای نظامی یا برگزاری یا حمایت از همایش‌های صلح‌طلبانه بزرگ‌ترین و بهترین کار را انجام می‌دهم». البته لازم به توضیح است که در این وصیت‌نامه در کمال شگفتی سهمی برای ریاضیات تعیین نشده و به همین دلیل جایزه نوبل در رشته ریاضیات وجود ندارد. پس از مرگ آلفرد نوبل بنیادی جهت تحقق این دانشمند با نام بنیاد نوبل تشکیل شد و به‌این‌ترتیب نخستین جایزه علمی نوبل در ابتدای قرن بیستم میلادی یعنی ســال1901به برندگان اهدا شد. بعدها در ســال1968میلادی و به ابتکار بانک مرکزی ســوئد، رشته اقتصاد نیز به عناوین پنج‌گانه فوق افزوده شد.

آنچه باید به آن توجه داشت این است که این جایزه بزرگ علمی در وقف علم‌و‌فناوری ریشه دارد و بر این اساس همه‌ساله از خدمات ارزشمند دانشمندان و محققان در حوزه‌های مختلف قدردانی می‌شود.

#### **3-4-4- وقف سایبری**

در زمان گذشته واقفان برای انجام کاری خداپسندانه و برای دستیابی مردم به آب آشامیدنی سالم آب‌انبار وقف می‌کردند. بی‌تردید این اقدام ایشان طبق نیازهای روز صورت می‌گرفت و بسیار مفید بود، اما در عصر حاضر این نیاز تغییریافته است و خود را به شکل دیگری نشان می‌دهم. با پیشرفت فنّاوری و نزدیک شدن انسان‌ها به یکدیگر که از آن به دهکده جهانی تعبیر می‌شود، ضرورت اقتضا می‌کند که کارکرد مؤلفه‌های دینی نیز مطابق با زمان تغییر یابد و از این قافله عقب نماند.

بر کسی پوشیده نیست که امروزه نرم‌افزار و اینترنت نقشی مهم در زندگی انسان‌ها ایفا می‌کنند و کسی نمی‌تواند خود را از آن‌ها بی‌نیاز بداند. استفاده از نرم‌افزار و اینترنت افزون بر تسهیل و تسریع امور انسانی، به ما امکان می‌دهم که جایگزین‌‎های متفاوتی از آنچه تاکنون می‌شناخته‌ایم داشته باشیم. برای مثال، هرچند از نفوذ کتاب هیچ‌گاه کاسته نمی‌شود، اما کسی نیست که نداند با تولید نرم‌افزارهای گوناگون، فرآیند پژوهش تا چه حد برای محققان ساده‌تر شده است. از سوی دیگر فضای اینترنت چنان گسترده است که وقتی انسان با آن مواجه می‌شود، گویی در یک دنیای جدید واردشده است؛ از این‌رو می‌طلبد که به این فضاهای جدید بیش‌ازپیش توجه شود.

سایبر، واژه‌ای انگلیسی است که از ریشه یونانی استخراج‌شده است. ریشه یونانی این کلمه، فعل κυβερνώ می‌باشد که در زبان یونانی به معانی راندن و حکومت کردن به کار می‌رفته است، اما این معنا در مفهوم سایبر به معنای کنونی آن مندرج نیست. در اینجا، این واژه را عیناً به همان شکل انگلیسی در متن به کار می‌بریم و از ترجمه آن می‌پرهیزیم؛ چراکه با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات انجام‌شده در محیط شبکه‌های بین‌المللی ازجمله اینترنت، و بی‌شمار بودن مصادیق سایبر، نیز دیدگاه متخصصان و دانشمندان صاحب‌نام این رشته، یافتن لغت معادل یا ترجمه آن به زبان‌های دیگر، به دلیل مفهوم لغوی این واژه در سطح بین‌المللی، مجاز نیست؛ چراکه ممکن است دایره شمول و مفهوم آن را محدود کند؛ درنتیجه برگردان آن به فارسی ابهام داشته باشد.

فضای سایبر در معنی به مجموعه‌هایی از ارتباطات درونی انسان‌ها از طریق کامپیوتر و مسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می‌شود. فضای سایبر را نمی‌تواند تنها یک «شاهراه اطلاعاتی» ساده دانست؛

مارشال مکلوهان پژوهشگر برجسته سده بیستم در اثر مهم خود با عنوان «درک رسانه: پیشرفته‌ای انسان» نکته‌ای مهم را دریافت. به نظر او در عصر جدید و با گسترش سطح ارتباطات جهانی، گسترش و نفوذ یک فرهنگ بیشتر از آن‌که به محتوای آن وابسته باشد، به رسانه‏ها و ابزارهایی مربوط می‌شود که آن فرهنگ را اشاعه می‌دهند. به‌این‌ترتیب اصل تعیین‌کننده فرهنگ ما نه محتوای آن، بلکه نقش رسانه‏ای است که فرهنگ از طریق آن منتقل می‌شود.

بی‌تردید در دور حاضر قدرتمندترین ابزار اشاعه فرهنگ، شبکه وسیع اینترنت است؛ لذا فرهنگی که به دنبال گسترش و توسعه خود در سطوح بین‌المللی باشد، به تسلط به این رسانه و تبلیغ از طریق آن نیاز خواهد داشت.

تبلیغ دین در فضای سایبر مانند انواع دیگر تبلیغ‌ها مثل تبلیغ چهره به چهره، تبلیغ منبری و … ویژگی‌ها، بایدها و نبایدها و همچنین فرصت‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارد که به تنوع محیط‌های مختلف مثل جوامع مجازی، سایت، وبلاگ، چت، سخنرانی اینترنتی، در برخی موارد متفاوت است.

مشکلاتی که جامعه اسلامی در حوزه نرم‌افزاری با آن‌ها روبه‌روست، بسیار متعدد است. در اینجا به برخی از این مشکلات اشاره می‌کنیم. این مشکلات عبارت است از:

1. هزینه تولید و خرید کتاب از حد توانایی دانشجویان و طلبه‌ها و برخی از پژوهشگران ‌که از حمایت‌های مالی بهره‌مند نیستند خارج است و ایشان به این منابع به‌سادگی دسترسی پیدا نمی‌کنند.

2. وب‌سایت‌های اینترنتی که محصولات مخرّب خود را به‌رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهند. این وب‌سایت‌ها که تولیدکننده محتوای پورنو گرافی یا خشونت‌آمیز هستند، ذهن کاربران خود را در کشورهای جهآن‌سوم تخریب می‌کنند.

3. دسترسی به منابع مذهبی، فقهی، فلسفی و علمی به زبان‌های فارسی و عربی در شبکه اینترنت بسیار دشوار است، درحالی‌که این‌گونه منابع به زبان‌های اروپایی، در سطحی وسیع و به‌رایگان قابل دانلود هستند. پژوهشگری که با زبان‌های اروپایی آشنا باشد، به‌راحتی می‌تواند هر کتابی و منتشرشده در هر تاریخی را به‌سادگی و به‌رایگان از شبکه اینترنت دانلود نماید، اما این امکان برای پژوهشگر مسلط به زبان‌های فارسی و عربی وجود ندارد. اگر این امکان گسترش یابد، کیفیت تولیدات علمی و فرهنگی نیز افزایش خواهند یافت.

4. نرم‌افزارهایی وجود دارند که برخی منابع عمده اسلامی را به زبان‌های فارسی و عربی به مخاطب خود ارائه می‌دهند، اما استفاده از این نرم‌افزارها به‌طور گسترده اتفاق نیفتاده و بهای مادی این نرم‌افزارها، تهیه آن‌ها را برای گروه مهمی از بدنه فرهنگی جامعه دشوار ساخته است. یا در موارد دیگری، به دلیل ضعف در برنامه‌نویسی، برای نصب یا حذف نرم‌افزار در دستگاه مشکلاتی به وجود می‌آید که کاربر را گرفتار دردسر می‌کند.

5. تبلیغ در اینترنت با مشکلاتی نیز همراه است؛ مثلاً مشکل عمده‌ای که گسترش دین در اینترنت دارد عدم آشنایی افراد با نرم‌افزارها، نبود امکانات لازم، سرعت پایین اینترنت و مواردی از این قبیل است.

6. هر برنامه‌ای در فضای مجازی باید بر اساس نیاز مخاطب باشد. اما به نظر می‌رسد اقدامات انجام‌شده از سوی نهادهای مذهبی و اسلامی در ایران در فضای وب به‌هیچ‌وجه با نیازهای مخاطبان امروز جهان متناسب نیست.

کارهایی که می‌شود در این زمینه انجام داد:  
1. کتاب‌هایی که انتشار الکترونیکی آن‌ها با ممنوعیت‌های قانونی روبه‌رو نیست، به‌وسیله ترجمان‌ها و سازمان‌های فرهنگی به‌صورت الکترونیکی منتشر شوند یا به‌صورت نرم‌افزارهای دارای قابلیت جستجو درآیند؛ چنان‌که این اتفاق در مورد برخی از آثار افتاده است.

2. در راستای گسترش فرهنگ اسلامی، جامعه نیازمند ارائه هرچه گسترده‌تر آثار علمی و فلسفی، به زبان‌های فارسی و عربی و به‌صورت رایگان است؛ به‌نحوی‌که دسترسی پژوهشگران یا افرادی که در جستجوی راه هستند به این آثار به نحو ساده‌تری اتفاق بیفتد. تأسف‌آور است در فضایی که هزاران عکس و فیلم انحرافی به‌راحتی و به‌صورت رایگان در دسترس کاربران قرار دارد، نرم‌افزارهای دینی ما که حاوی کلام قرآن، سخنان و احادیث گران‌بهای معصومین، علما و بزرگان و اندیشمندان است، با قفل‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در دسترس کاربران قرار بگیرد. حال اگر این نرم‌افزارها وقف شود، می‌تواند به‌صورت رایگان و بدون محدودیت در اختیار بسیاری از کاربران تشنه معارف دینی قرار گیرد. امید است مسئولان و مردم به این شیوه نوین وقف توجه ویژه داشته، هر روز شاهد گسترش وقف هدفمند در فضای مجازی و سایبر باشیم.

روح وقف مجازی و نرم‌افزاری هم همین است؛ یعنی به اشتراک‌گذاری منابع و تکنیک‌ها تا ضمن بهره‌مند شدن سایرین از آن، خود واقف هم بهره معنوی کافی را ببرد.

3. به متولیان امر وقف پیشنهاد می‌شود یک سامانه ثبت موقوفات سایبری ایجاد شود تا بتوان از ظرفیت‌های نامحدود این فضا حداکثر استفاده را برده، واقفان خیراندیش و به‌روز اندیش را در جهت اهداف خیرشان راهبری نمود.

4. وقف نرم‌افزار، سایت، پایگاه و پرتال می‌تواند میراثی جاویدان بنا نهد؛ زیرا بسترش رو به فزونی و بقایش همیشگی است. سرمایه‌ای باقابلیت توسعه و انعطاف که هر قشری از جامعه می‌تواند از آن استفاده کند: فقیر و غنی، پیر و جوان، زن و مرد، موقوفه‌ای با سرمایه اندک و بازدهی بالا و سریع.

5. تبلیغ دینی، نیازمند زمینه‌هایی مانند ماندگاری مطالب تبلیغی، ارتباط راحت با مخاطبان، پاسخگویی علمی و مستند، سطحی وسیع از مخاطبان است که این زمینه‌ها در شبکه اینترنت به نحوی وسیع‌تر مشاهده می‌شود.

6. در ده سال گذشته، حضور وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها، و در کل، دسترسی افراد به شبکه اینترنت سبب شده است هر فرد یا گروهی عقاید و نظرات خود را به‌آسانی بیان کند و این امتیازی بزرگ برای رهایی از پرسش‌ها و رسیدن به پاسخ‌هاست. مذهب نیز از این قاعده مستثنا نیست. این درست است که نمی‌تواند نظر همه مخاطبان را تأمین کرد، اما اگر نتوانیم با مخاطب خود همراهی و همدلی کنیم، او را گریزان کرده‌ایم و از ایجاد مرجعیت صحیح نیز فاصله گرفته‌ایم. ما می‌توانیم برای افراد جامعه فرصت انتخاب خیر را ایجاد کنیم.

7. حل مشکلات تبلیغ دینی در اینترنت با راه‌اندازی مراکزی که صرفاً محل تبلیغ اینترنتی دین باشد و برگزاری دوره‌های آموزشی امکان‌پذیر است.

**راهکارهای توسعه موقوفه‌های سایبری:**

پیش از ورود به بحث درباره راهکارهای توسعه موقوفه‌های سایبری، لازم است منظور دقیق خود را ازاین‌گونه وقف روشن نماییم. منظور از «وقف سایبر» یا «وقف نرم‌افزاری»، وقف محتوای آن نیست، بلکه وقف سیستمی است که نگه‌دارنده چنین محتوای مفیدی می‌باشد. ضمن این‌که می‌دانیم یکی از مزیت‌های وقف این است که اجازه نمی‌دهد موقوفه خارج‌ازمسیر موردنظر واقف مورد استفاده قرار بگیرد. این امر همیشگی است و با عدم حضور واقف نیز خللی در اهداف موقوفه به وجود نمی‌آید. اینک، به نظر می‌رسد توضیحی پیرامون چگونگی توسعه و ایجاد سیستم نگه‌دارنده این محتوا نیز ضروری است.

راهکارهای توسعه و ایجاد موقوفه‌های مجازی را از دو منظر می‌توان بررسی کرد: 1. سخت‌افزار 2. نرم‌افزار؛  
1ـ سخت‌افزار: این بُعد به ایجاد بسترهای فیزیکی لازم برای میزبانی موقوفه‌های مجازی می‌پردازد. مهم‌ترین بستر، ایجاد مرکز خدمات داده اینترنتی است. «مرکز خدمات داده اینترنتی» یا IDC به مجموعه‌ای از سرویس‌دهنده‌ها، زیرساخت‌های ارتباطی و تجهیزات دسترسی گفته می‌شود که آن‌ها را به‌منظور ارائه، نگهداری و پشتیبانی از میزبانی سرویس اینترنتی به کار می‌گیرند. منظور مکانی با مشخصات فوق است که در آن سِروِرهای سخت‌افزاری به‌منظور ارائه سرویس نگهداری می‌گردد. خدماتی از قبیل: پست الکترونیکی، میزبانی وب، سرویس برنامه‌های کاربردی، ارائه محتوا، برقراری ارتباط با شبکه‌های موبایل و ثابت، سرویس تجارت الکترونیک، نگهداری الکترونیک، آموزش از راه دور، کتابخانه الکترونیکی، تلویزیون و رادیوهای اینترنتی، شبکه‌های مجازی، بافِرهای کامپیوتری تحت شبکه، کمک به تسریع و تحقق دولت الکترونیک.

2ـ نرم‌افزار: که می‌توان به بخش‌های زیر تقسیم کرد:

الف - Windows Application یا نرم‌افزارهای تحت ویندوز: به نرم‌افزارهایی اطلاق می‌شود که در قالب فایل اجرایی بر روی حامل رسانه اعم از CD یا DVD و... ارائه می‌گردد. نرم‌افزارهای علوم دینی مثل نرم‌افزار دانشنامه وقف از این دسته می‌باشند. نرم‌افزارهای مالتی‌مدیا، کتابخانه‌های الکترونیکی و ده‌ها نوع دیگر می‌خوانند با رویکرد فرهنگی و دینی وقف شوند.

ب - Mobile Application یا نرم‌افزارهای تحت موبایل (تلفن همراه): امروزه با گسترش و پیشرفت فنّاوری به‌خصوص در دنیای ارتباطات بی‌سیم (Wireless)، سرعت انتقال اطلاعات نیز در حال پیشرفت است. یکی از بارزترین این تکنولوژی‌ها بلوتوث و وای فای است که اکثر تلفن‌های همراه در حداقل قابلیت‌های خود این امکانات را دارا هستند. نرم‌افزارهایی که ذکر شد، برای تلفن همراه طراحی می‌شوند و با استفاده از همین تکنولوژی‌ها به‌سرعت منتشر و تکثیر می‌گردند؛ بنابراین بستر خوبی را برای ترویج معارف دینی پدید می‌آورند.

امروزه سیستم‌عامل‌های مختلفی برای تلفن همراه طراحی گردیده است؛ ازجمله windows Mobile, Android که هرکدام نسخه‌های زیادی از خود به‌جای گذاشته‌اند و برنامه‌نویسی برای هر سیستم‌عامل نیز متفاوت است.


ج - Web Application یا نرم‌‎افزارهای تحت وب با توجه به مبنای حقوقی و فقهی وقف، تنها شامل وب‌سایت‌ها (Website) می‌شود و وبلاگ‌ها (Weblog) را در برنمی‌گیرد.

#### **3-4-5- وقف آنلاین**

یکی از جنبه‌های وقف علم‌و‌فناوری، فراهم کردن زمینه‌ای برای آموزش رایگان مردم است. برای مثال ساخت مدرسه یا کتابخانه را می‌توان ازجمله مصادیق این جنبه از وقف علم‌و‌فناوری دانست. بااین‌حال، شــاید در دنیایی که بســیاری از مظاهر تمدن جای خود را به محتوا و ابزارهای دیجیتالی می‌دهند، مفهوم وقف علم‌و‌فناوری را بتوان در دنیای اینترنت هم تعریف کرد.

امروزه کتابخانه‌های دیجیتالی به‌عنوان رقیبی برای کتابخانه‌های سنتی به میدان آمده‌اند. بر این اساس شاید بتوان پایگاه‌های اینترنتی را که بدون دریافت هزینه و به‌صورت کاملاً رایگان امکان بهره‌مندی عموم مردم از آموزش‌های مختلف را فراهم می‌سازند، نیز از نمونه‌های وقف در عصر امروز دانست. در ایران پایگاه‌های اینترنتی مختلفی در زمینه آموزش رایگان فعالیت دارند. «سکّان آکادمی» یکی از پایگاه‌هایی است که چند سالی است در زمینه آموزش برنامه‌نویسی به‌ویژه به کودکان فعالیت می‌کند.

یکی از اصلی‌ترین مشکلات سیستم آموزشــی ایران، شکاف بین آموزش و اشتغال است. این پایگاه با هدف ایجاد مهارت برنامه‌نویسی به‌خصوص در کودکان به دنبال آن است که آموزش‌های برنامه‌نویسی را در جهت کاربردی‌تر کردن ارائه دهد و کمی در رفع مشکل بیکاری کشور سهیم باشد.



# فصل دوم: بررسی مدل‌های مشابه

فصل دوم

بررسی مدل های مشابه

## مقدمه

بهترین راهکار برای توســعه و رواج فرهنگ وقف در حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی، راه‌اندازی مراکز و انجمنهای خیریه‌ای اســت که رویکردهای نوینی را در این زمینه ســر لوحه کارشان قرار میدهند. در کشــور ما با توجه به وجود پتانســیل‌های فراوان در حوزه وقف، می‌توانیم در فرهنگ‌ســازی وقف در حوزه علمی و پژوهشی به دستاوردهای مهمی دست پیدا کنیم.

بدون تردید مقدمات کسب علم در نتایج آن نقش بسزایی دارد و فرهنگ وقف و خیرات علمی میتواند زمینه مناسبی برای رشد علم و فناوری در کشــور ایجاد کند. امروزه بســیاری از افرادی که توانایی مالی خوبی دارند از آمادگــی لازم برای کمک به امور خیریه علمی برخوردارند. باید بســتری برای بهره‌گیری از توانایی مالی این افراد فراهم شود. اگر از توانایی این افراد برای ایجاد زمینه‌ای به‌منظور انجام تحقیقات و تولید داخلی دارو بهره گیریم به‌مراتب بهتر از این اســت که بخواهیم از حمایت این افراد برای خرید داروی موردنیاز بیماران استفاده کنیم. زمانی که یک دارو یا یک روش درمانی به کمک خیرین علمی، بومی‌سازی می‌شــود همه بیمارانی که در شرایط مشــابه قرار دارند از این حمایت‌ها بهره‌مند میشوند.

این در حالی است که از سوی دیگر می‌توان از این فرصت برای حمایت از پژوهشگران استفاده کرد. برآورده کردن مایحتاج و خواسته‌های افراد نیازمند مثل این است که به آنها ماهی بدهید، اما اگر با اختصاص خیرات علمی به حوزه علم و فناوری، ســرمایه‌ای برای ایجاد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، کسب درآمد و اشــتغال این افراد فراهم کنیم میتوانیم ماهیگیری را به آنها بیاموزیم تا به شیوهای آبرومندانه امرار معاش کنند. یادمان باشد وقف در فرهنگ اسلامی و ایرانی جایگاه رفیعی دارد و امیدواریم با شــکل‌گیری انجمنها و مراکز خیریه علم و فناوری، وقف علم‌و‌فناوری به ایدهای با اثرات و خیرات ملی و جهانی تبدیل شود. در سالهای اخیر شاهد پررنگ شدن حمایتهای مردمی از فعالیتهای علمی و آزمایشــگاهی هستیم که شــکل جدیدی از وقف علم‌و‌فناوری را فراتر از ساخت مدرسه به تصویر میکشد.

در ابتدا نیاز است که اطلاعاتی درباره سازمان اوقاف و مؤسسات خیریه نیمه‌دولتی و نحوه عملکرد این سازمان‌ها داشته باشیم.

## 2-1- سازمان اوقاف و امور خیریه

دیوان اوقاف یا دیوان موقوفات اولین بار در تشکیلات اداری دوره سامانیان تاریخ نام‌برده شده، که به کار مساجد و اراضی موقوفه رسیدگی می‌کرده است

در دوران صفویان متصدی امور موقوفات با نام صدرالصدور وزیر اوقاف و مستوفی موقوفات خوانده می‌شد. در دوران زندیه وزارت موقوفات مسئول رسیدگی به امور موقوفات و بقاع بوده است.

پس از استقرار حکومت مشروطه در سال 1285 شمسی وزارت معارف و اوقاف و صنایع‌دستی تأسیس و به اداره موقوفات پرداخت.

رضاخان یاغی با پیروی از نقشه‌های شوم استعمار پیر انگلیس با تصویب قانون موقوفات در سال 1313 به دنبال تسلط و دخل و تصرف در موقوفات برآمد و از عمل بر طبق اصول وقف سر باز زد و عواید موقوفات صرف بذل و بخشش‌های بی‌حساب شد وعده‌ای که وابسته به دربار بودند از این ممر استفاده‌های فراوان نموده و دخل و تصرف دولت در املاک موقوفات تا آنجا پیش رفت که در اردیبهشت سال 1320 قانون اجازه فروش املاک زراعتی موقوفات در مجلس به تصویب رسید.

در دوران محمدرضا هم سیاست تخریبی موقوفات ادامه یافت تا آنجا که در سال 1339 در فرآیند قانون اصلاحات ارضی مجدداً دخل و تصرف و فروش باقیمانده موقوفات آغاز و در سال 1350 با تصویب قوانین مرتبط در آخرین مرحله از این مقررات، موقوفات عامه نیز به فروش رفت و لطمه سنگینی بر پیکره وقف وارد نمود و با این زمینه و فرهنگ‌سازی اعتماد مردم را نسبت به وقف کاملاً متزلزل نمود.

با پیروزی انقلاب اسلامی قانون تجدید قرارداد، اجاره املاک و اموال موقوفه با تجدید انتخاب متولیان و امنا اماکن مذهبی در شورای انقلاب به تصویب رسید که به‌موجب آن کلیه قراردادهای موقوفات با مستاجرین و احکام هیئت‌های امنا باطل و با حرکتی اساسی موضوع رابطه با مستاجرین بازنگری شد.

در ادامه این روند و در پی فرمان حضرت امام(ره) ماده‌واحده قانون ابطال اسناد آب و اراضی وقفی در سال 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و فروش کلیه موقوفات باطل اعلام گردید و زمینه احیاء و آبادانی موقوفات فراهم شد و در همین رهگذر قانون تشکیلات و وظایف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز در همان سال به تصویب رسید.

موضوع وقف در مهروموم‌های پس از انقلاب اسلامی نیز متأسفانه باز هم مورد غفلت قرارگرفته و در سند چشم‌انداز کشور و برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور موردتوجه لازم واقع نشده، موقوفات و خیل عظیم خیرین از نظر دورمانده است. چه‌بسا اگر به این مهم توجه لازم می‌گردید امروز ناظر و شاهد بروز و ظهور جدی‌تر وقف و امور خیریه در عرصه‌های مختلف بوده و جامعه از خیرات و برکات این سنت حسنه هرچه بیشتر بهره‌مند می‌گردید.

سازمان اوقاف و امور خيريه به دنبال ارتقاي جايگاه اقتصادي وقف است تا موقوفات با جايگزين کردن وظايف اقتصادی نوين به‌جای نقش سنتی وقف از تحرک و پويايی بيشتري، که شرط لازم دوام و گسترش وقف در جامعه است، برخوردار شوند.اين مهم جز در سايه برنامه‌ریزی‌های نوين برای سازمان‌دهی مجدد موقوفات حاصل نمی‌شود. به همین خاطر، سازمان اوقاف با در پیش گرفتن چنين بينشی، گام‌های نخست خود را در جهت اصلاح نگرش سنتی، گشودن ظرفیت‌های جديد و بالقوه وقف، گستردش فرهنگ وقف بين عموم مردم، بهره‌وری بهينه از موقوفات، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و... برداشته است.

اصلاح نگرش سنتی

اصلاح نگرش‌های سنتی بايد در حوزه‌های تحول مفهومی، نگاه‌های جديد فقهی و قانونی، مصارف کارآمد وقف و انواع متنوع وقف، پديدار شود.

**ايجاد ظرفیت‌های جديد**

موقوفات از ظرفیت‌های فراوانی برخوردارند که امکان تحولات زيادی را در جهت رفع تبعيض و تحقق عدالت در جامعه فراهم می‌آورند؛ به‌عنوان‌مثال، طرح ايجاد مسکن برای زوج‌های جوان يکی از اين ظرفیت‌هاست که اقدامی پيشتازانه از سوی سازمان اوقاف بوده و ناظر بر توانمندی وقف در جهت گسترش عدالت اجتماعی است. بايد توجه کرد که گشودن ظرفیت‌های جديد در برخی موارد، نيازمند تغيير اساسی در قوانين يا نگرش‌های سنتی است ولی بسياری از اين ظرفیت‌های دست‌نخورده، تنها به اندکی تيزبينی و درايت محتاج است. به‌عنوان‌مثال، هدايت واقفين به‌سوی وقف‌های کارآمد و موردنیاز می‌تواند از بسياری از اين ظرفیت‌ها را فرارو قرار دهد. همچنين ارائه راهكارها و شیوه‌های نوين سرمایه‌گذاری در آينده، گام مهمی در جهت اعتلای فرهنگ و جايگاه وقف است که بايد از سوی واقفين مدنظر قرار گيرد. بر اين اساس، يکی ديگر از مسئولیت‌های سازمان اوقاف در ترويج و نشر فرهنگ وقف، ايجاد، تبيين و تبليغ نگرش‌های نوين برای واقفين بالقوه می‌باشد که بايد به‌عنوان وظیفه ترويجی و فرهنگ‌سازی از سوی سازمان اوقاف پيگيری شود.

اشاره به اين نكته خالی از فايده نيست كه نيازهای عمومی و خصوصی مردم نسبت به زمان‌ها و مکانه‌ای مختلف متفاوت است، مثلاً در یک‌زمان، مردم به كاروانسرا، آب‌انبار و... نياز مبرم داشتند اما در روزگار ما، تأسیس فضاهای آموزشی، درمانی، مسكن، جاده‌ها و... از اولويت بيشتری برخوردارند. از این‌رو، آگاهی دادن به مردم و كسانی كه درصدد وقف اموال خود هستند، می‌تواند به سمت‌وسو دادن وقف‌های جديد در جهت اولویت‌های جامعه، كمك شايان و درخور توجهی نمايد. از آنجا که وقف، كار ویژه‌های مختلفي دارد، خيرين با پهنه گسترده‌ای روبه‌رو هستند که دست آن‌ها را در درمان آسیب‌ها و رفع نيازها بازمی گذارد.

از جمله موقوفاتی که احداث آن‌ها در اين روزگار حرکتی لازم و نو محسوب می‌شود، اختصاص مصارف وقف به حل معضلاتی مانند مشکل ترافيک، وقف جایزه‌های بزرگ برای پیشرفت‌های علمی، هنری و...، وقف بورسيه برای رشد استعدادهای درخشان و ساير مواردی است که خيرين و مسئولين اوقاف بايد با رصدکردن نيازهای جامعه به آن بپردازند. همچنين با توجه به تحولات منطقه و موقعيت تاريخی مسلمين، استفاده از امکان وقف برای اهداف فرامرزي نيز از مصارف نو و موردنیاز محسوب می‌شود. به‌عنوان‌مثال، وقف املاک و رقبات برای کمک به مردم مظلوم مسلمان در اقصي نقاط عالم مثل فلسطين، عراق، افغانستان و... می‌تواند با مشارکت چند کشور انجام شود و علاوه بر عوايد مادی، برکات سياسی نيز داشته باشد.

از نمونه‌های خوبی که در مهروموم‌های اخير در اين صحنه محقق شد می‌توان به وقف زمین‌های کشاورزی به‌منظور پيشرفت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای اشاره کرد. هم‌اکنون سازمان اوقاف و امور خيريه تلاش دارد با استفاده از راه‌های زير، به هدايت وقف‌های جديد به سمت اهداف کارآمد و موردنیاز اقدام نمايد:

نيازسنجی و بررسی اولویت‌های وقف در جامعه؛

توليد کتابچه، بروشور و ساير منشورات و محصولات آموزشی برای فرهنگ‌سازی در جهت وقف‌های موردنیاز؛

آگاهی دادن در موردنیازهای روز و فراخوان برای موقوفات موردنیاز؛

آموزش خيرين برای پرهيز از وقف‌های ناکارآمد؛

تهيه نمونه قراردادهای وقف که در آن مصارف موردنیاز درج‌شده و واقفين می‌توانند در چارچوب آن مصارف اقدام به وقف نمايند؛

معرفی و تشويق واقفين خوش‌فکر و وقف‌های کارآمدشان؛

شناخت و احیای صورت‌های منسوخ وقف که امروزه هنوز هم کارایی دارد.

افزایش تعاملات اجرایی و علمی با کشورهای اسلامی با هدف تسهیم دانش اجرایی و نظری. (گزارش نهايی قرارداد سند همکاری سازمان اوقاف و امور خيريه و دانشگاه امام صادق علیه‌السلام - تهران: پائيز و زمستان ۱۳۸۶ صص ۱۳۹-142).

**تمهيدات قانونی و فقهی**

از اقداماتِ پيشينی که در مسير توسعه وقف بايد انجام شود، بسترسازی‌های قانونی و تمهيدات فقهی است؛ مديريت پيشرفته و امروزي نيازمند دو چيز است يكي بازنگري در احكام مربوط به وقف براساس فقه اسلامي و ديگري يك سلسله گره‌گشایی قانوني در امور مربوط به وقف با در نظر گرفتن دگرگونی‌های گسترده‌ای که در انواع مناسبات کنونی به وجود آمده است.

در مسير توسعه ظرفیت‌های وقف و گسترش و بهره‌وری بهينه وقف، پاره‌ای مسائل مستحدثه رخ می‌نماید که با قالب‌های کنونی چندان قابل‌حل نيست ولی می‌توان با حفظ اصول کلی وقف، راه‌حل‌های فقهی حقوقی جديدی برای آن انديشيد.

تغييرات قانونی وقف هیچ‌گاه نبايد از چارچوب فقه اماميه عدول نمايد و بايد صرفاً مطابق مصالح روز، بازخواني شود. اين مهم نه با نظریه‌پردازی در اين حيطه، که تنها با ترتيب دادن بحثی تماماً فقهی با حضور مجتهدين ذیصلاح ممکن است. برای اين منظور، بايد شورايی تحت عنوان شورای اصلاح با صلاحیت افتاء، برای حل تمامی چالش‌های فقهی در سازمان اوقاف تشکيل شود.

پاره‌ای از چالش‌هایی که اين شورا می‌تواند با نظر دادن در مورد آن راه را برای فعالیت‌های توسعه سازمان باز کند عبارت‌اند از:

تعيين حدودوثغور تبديل به احسن، تعيين تکليف در مورد امکان وقف نقود، سهام، مالکیت‌های معنوی و همچنين امکان وقف از سوی شخصیت‌های حقوقی و بسياری از مسائل ديگر از این‌دست که در صورت عملی شدن، توسعه و پیشرفت‌های شگرفی در حوزه وقف ايجاد می‌کند. گذشته از فرايند قانون‌گذاری،سازمان می‌تواند با حمايت قانونی از اوقاف و وضع برخی معافیت‌ها و تسهيلات، به رواج اين سنت نيک کمک کند.

**تحول مفهومی وقف**

مراد از تحول مفهوم وقف، تلاشی برای نزديك ساختن مفهوم وقف به بنيادهای خيريه با حفظ موازين فقهی است.

گاه خنثی‌کننده آرمان واقف و »تبديل به احسن« محال بودن فروش مال موقوف و استثنايی بودن موارد حكمت تشريع وقف است و ضرورت بازنگری در مفهوم وقف را با حفظ موازين شرعی آشكار می‌سازد.

امروزه بنيادها و مؤسسه‌های خيريه جهان، با بهره‌مند شدن از دو مفهوم »شخصیت حقوقی«و» مفهوم کلی دارایی مستقل از اجزا «سبب شده‌اند سرمايه در درون دارايی بنياد، گردش طبيعی خود را داشته باشد.از آنجا که هر دو مفهوم دارايی, و شخصیت حقوقی در حقوق كنونی ما وجود دارد؛ لذا ذهن كنجكاو در برابر اين پرسش قرار می‌گیرد، كه چرا ما با استفاده از ابزارهای نو به بازنگری قواعد سنتی و ازجمله»حبس عین« نپردازيم و بر کارآمدی اين نهاد مفيد همچون بنيادهای خيريه در جهان نيفزاييم؟

**حفظ و بهره‌وری**

وقف كردن، آسان است اما نگهداري از وقف كار دشواري است؛ لذا فرداي وقف در گرو رفتار امروز ما با موقوفه‌های ديروز است. نگهداری از موقوفات با انجام عمليات عمرانی و جلوگيری از تخريب و خروج از مقوله انتفاع و همچنين جلوگيری از تبديل آن‌ها به املاک شخصی، بهره‌برداری بهينه از موقوفات با سرمایه‌گذاری از محل عوايد موقوفات و بيمه نمودن موقوفات می‌تواند در بازدهی حداکثری موقوفات نقش مؤثری داشته باشد.

از مهم‌ترین مسائل توسعه وقف، مسئله بهره‌وری است؛ با اين شيوه می‌توان توان حداکثری نهاد وقف و گستره ظرفیت‌های آن را باز نمود؛ لذا بيشترين تحولات بايد در اين بخش صورت گيرد.

### **2-1-1- نگاه کلی به وضعیت موقوفات کشور**

بر اساس گزارش به‌دست‌آمده از سازمان اوقاف و امور خیریه وضعیت فعلی موقوفات و رقبات موجود در کشور به‌صورت زیر می‌باشد:

مجموع موقوفات حدود یک‌صد و هفتاد هزار می‌باشد که به ترتیب 48% عرصه مسکونی، 46% کشاورزی، 5% تجاری و یک درصد باقیمانده نیز متفرقه و در اجاره مستاجرین می‌باشند و مستاجرین برابر نظر کارشناس سالیانه اجاره‌بهای مربوط را پرداخت می‌نماید.

همچنین بر اساس گزارش‌های مالی تنظیم‌شده به‌وسیله سازمان، مجموع درآمد موقوفات در سال 1363 حدود 2 میلیارد تومان بوده است و در سال 1383 مبلغ 361 میلیارد ریال گزارش‌شده است.. متوسط رشد درآمد در دو دهه حدود 18000% بوده است.

بر مینای گزارش دیگر، درآمد بقاع متبرکه (اعم از املاک، نذورات و هدایا و ...) در سال 1360 از امامزاده‌هایی که با اوقاف مرتبط بودند حدود یک میلیارد ریال بوده است و در سال 1382 مجموع درآمد امامزاده‌ها حدود 222 میلیارد ریال بوده است که بیشترین مقدار از جهت نذورات و هدایا جمع‌آوری‌شده است که از این مقدار بیشترین مقدار صرف عمران و آبادانی امامزاده‌ها و دردی نیز صرف امور فرهنگی و پرسنلی گردیده است.

بر اساس گزارش به‌دست‌آمده از سازمان اوقاف و امور خیریه وضعیت فعلی موقوفات و رقبات موجود در کشور به‌صورت زیر می‌باشد:

**جدول 4- وضعیت موقوفات و رقبات کشور در سال 1394**

|  |  |
| --- | --- |
| **174 هزار موقوفه** | **تعداد کل موقوفات کشور** |
| **6300 وقف جدید** | **از ابتدای انقلاب تا سال 89** |
| **بیش از 9690 وقف جدید** | **از سال 89 تا کنون** |
| **80 هزار موقوفه منفعتی است** | **94 هزار موقوفه انتفاعی است** |
| **12 هزار موقوفه دارای متولی است** | **از 80 هزار موقوفه منفعتی** |
| **به طور میانگین 150 تا 200 وقف جدید در هرسال** | **از ابتدای انقلاب تا سال 89** |
| **2800 وقف جدید در هر سال** | **از سال 89 تا کنون** |
| **2 میلیارد ریال** | **مجموع درآمد موقوفات در سال 1363** |
| **361 میلیارد ریال** | **مجموع درآمد موقوفات در سال 1384** |

### **2-1-2- واحدهای تابعه سازمان اوقاف و امور خیریه**

واحدهای تابعه وابسته به حوزه سرپرستی هستند و به‌طورکلی می‌تواند آن‌ها را به دو دسته علمی- فرهنگی

و اقتصادی – توليدی تقسيم کرد.

از جمله مراکز علمی- فرهنگی وابسته به سازمان می‌توان به واحدهاي زير اشاره کرد:

**بنياد فرهنگی البرز**

بنياد فرهنگی البرز با هدف شکوفا نمودن استعدادهای نهفته نسل جوان و دانش‌پژوه کشور تأسیس شد.

فعالیت‌های اين بنياد عبارت‌اند از:

اعطای جوایز به دانش آموزان، دانشجويان، دانشمندان، پژوهندگان و مخترعين، اعطاي کمک‌هزینه تحصيلی به دانشجويان، کمک به چاپ و نشر کتب علمی و مذهبی، و احداث مدارس.

**دانشکده‌های علوم قرآنی**

دانشکده‌های علوم قرآنی از مراکز آموزشی وابسته به سازمان اوقاف می‌باشند که در تهران و يازده استان ديگر تأسیس شدند و اينک با ۲۰۸۰ دانشجوی شاغل به تحصيل در چهار رشته تفسير قرآن مجيد، علوم قرآن مجيد، تربیت‌معلم قرآن کريم، فنون قرائت، تلاوت و کتابت قرآن مجيد در مقطع کارشناسی به‌عنوان تنها مؤسسه آموزش عالی در سطح کشور در زمینه قرآن فعاليت می‌کنند.

**شرکت چاپ و انتشارات اسوه**

سازمان اوقاف و امور خیریه شرکت چاپ و انتشارات اسوه ر در سال 1369 به‌منظور اشاعه فرهنگ و معارف اصیل اسلام به‌ویژه چاپ و نشر قرآن کریم تأسیس کرد و تاکنون بیش از 400 عنوان از کتاب‌های دینی به‌ویژه علوم قرآن و حدیث را منتشر نموده است و ده‌ها عنوان کتاب دیگر در زمینه معارف اسلامی را در دست تحقیق و تألیف دارد که در آینده به علاقه‌مندان عرضه خواهد نمود.

شرکت چاپ و انتشارات اسوه در جهت چاپ و نشر قرآن کریم نیز گام‌های بلندی برداشته، از جمله تأسیس چاپخانه بزرگ قرآن کریم در شهر مقدس قم است که در سال 1370 عملیات احداث آن در وسعتی به مساحت 50 هزار مترمربع و با زیربنای 12 هزار مترمربع آغاز و در سال 1373 افتتاح گردید. این چاپخانه که بزرگ‌ترین مرکز چاپ و نشر قرآن کریم در ایران به شمار می‌رود، در راستای رفع نیاز جامعه اسلامی ایران و نیز مسلمانان خارج از کشور تلاش می‌نماید و با به‌کارگیری پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها و تجهیزات چاپ و صحافی، تاکنون موفق به چاپ میلیون‌ها جلد قرآن کریم –در قطع‌ها و انواع مختلف- باکیفیتی مطلوب گردیده است.

**مرکز ترجمه قرآن کريم به زبان‌های خارجی**

در سال ۱۳۷۳ به‌وسیله سازمان اوقاف و با همکاری وزارت ارشاد به‌منظور ارائه ترجمه‌های گويا و به دور از تحريف قرآن مجيد به زبان‌های زنده دنيا بانام « مرکز ترجمه قرآن مجيد به زبان‌های خارجی » تأسیس گرديد که پس از تصويب اساسنامه در اواخر سال ۱۳۸۳ ، به« موسسه فرهنگی ترجمان وحی» تغییر نام يافت.

**واحدهای اقتصادی- توليدی وابسته**

سازمان اوقاف به‌منظور ارتقاء سطح موقوفات با در نظرگرفتن وجوه شرعی و قانونی، اقدام به تأسیس چندين شرکت توليدی وقفی از محل عوايد مازاد نموده است. ازجمله اين شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌های زير اشاره کرد:

**شرکت همگام خودرو**

شرکت همگام خودرو آسیا در سال 1382، در زمینی به مساحت 120 هزار مترمربع در شهرک صنعتی علویجه تأسیس گردید. در سال 1383 موقوفه مرحوم عبدالوهاب تهرانی یک‌سوم سهام این شرمت را خریداری نمود. موضوع فعالیت این شرکت عبارت است از طراحی، ساخت قالب تولید قطعه و مونتاژ مجموعه‌های پرسی بدنه انواع خودروها. این شرکت مسئولیت تولید 7.5 میلیون قطعه از قطعات بدنه پژو 206 در 60 نوع و 23 میلیون قطعه از قطعات بدنه رنو (لوگان L90) در 65 نوع در سال را بر عهده دارد.

شرکت همگام خودرو آسیا برای پاسخگویی به تعهدات خود به تعداد 600 نفر نیروی انسانی در سه شیفت کاری نیاز دارد. این شرکت در سال 1384 پروانه بهره‌برداری خود را از سازمان صنایع و معادن اصفهان دریافت نمود.

این شرکت مجهز به واحد قالی سازی وسیع و کم‌نظیر در بخش خصوصی کشور می‌باشد. کلیه ماشین‌آلات CNC همگام خودرو. آسیا از نوع اروپایی می‌باشد.

شرکت مزبور با در اختیار داشتن بالغ بر 60 دستگاه انواع پرس در تناژهای 100 تن، 800 تن (از نوع مکانیکی) قطعات بدنه خودرو تولید می‌کند.

این شرکت طرح‌های توسعه بهره‌وری با استفاده از پرس‌های سرعت‌بالا و همچنین به‌کارگیری اتوماسیون برای نیل به این اهداف را در دست دارد. شرکت همگام خودرو آسیا در حال استقرار سیستم ERP می‌باشد.

**شرکت گواه**

شرکت گواه درزمینه فروش کاميون، کاميونت، بنز خاور و توزيع قطعات و لوازم‌یدکی آن‌ها و تعميرگاه در سطح استان فعاليت می‌کند و کل سود آن به‌حساب بقعه متبرکه امامزاده سيد جعفرمحمد علیه‌السلام واريز و به مصرف هزینه‌های بقعه می‌رسد و اداره کل اوقاف و امور خيريه استان يزد بر امور شرکت نظارت دارد.

**بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور**

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در تاریخ 8/8/1364 با شماره ثبت 2983 و به نام موسسه صندوق عمران موقوفات کشور با اهداف ذیل تأسیس و به ثبت رسیده است که در تاریخ 19/8/1389 به نام بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور و با اهداف و استراتژی جدید تغییر نام داده است.

اهداف تعیین‌شده در اساسنامه بنیاد

- کمک به عمـران، احیـاء، توسعـه، بازسـازی و مرمت موقوفات و اماکن مذهبی و خیریه.

- انجام فعالیت در جهت تأمین نیاز موقوفات و اماکن مذهبی و مؤسسات خیريه و کسب درآمد برای تحقق اهداف ذکرشده از طریق:

الف) مشاوره فنی و مالی، اداری، کارشناسی، ارائه خدمات مدیریت و پیمانکاری در امور کشاورزی، صنعتی، معدنی، معماری، شهرسازی، ساختمانی، راه‌سازی، و تأسیساتی.

ب) انجام و ساماندهی عملیات اعتباری از طریق بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر منابع ممکن.

ج) مشارکت و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولید، صنعت، کشاورزی، دامپروری، شیلات، ساخت‌وساز مسکن، احداث واحدهای تجاری و فعالیت‌های اداری، رفاهی، فرهنگی و غیره و ایجاد و تأسیس واحدها، مؤسسات و شرکت‌های موردنیاز.

**سیاست‌های کلان**

- شناسایی و احصاء موقوفات مستعد سرمایه‌گذاری و استفاده از فرصت‌های اقتصادي موقوفات داراي قابليت سرمایه‌گذاری.

- برنامه‌ریزی جهت مشارکت با بخش خصوصی اعم از سرمایه‌گذاری، اجرا و...

- ساماندهی و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های بنیاد در کلیه‌ی عرصه‌های دارای توجیه اقتصادی.

- كنترل و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات اجرایی تابعه.

- بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شرکت‌هاي تابعه و مؤسسات استاني.

- بهینه‌سازی نظام کاریابی، کارپذیری و کاسپاری.

- اجرای پروژه‌ها با صرف هزینه‌های منطقی و با رعایت اصول و ضوابط فنی در زمان‌بندی مصوب.

انجام فعالیت‌های زیر به‌منظور رفع نیاز موقوفات کشور و اماکن مذهبی و مؤسسات خیریه و کسب درآمد برای اهداف فوق از طریق :

الف )انجام فعالیت‌های مشاوره فنی و مالی ، اداری ،کارشناسی ، ارائه خدمات مدیریت و پیمانکاری در امور کشاورزی ، صنعتی ، معدنی ، معماری ، شهرسازی ، ساختمانی ، راه‌سازی ، و تأسیساتی .

ب )عملیات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی در راستای موضوع فعالیت .

ج)مشارکت و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولید ، صنعت ، کشاورزی ، دامپروری ، شیلات ، مسکن ، واحدهای تجاری ، خدماتی ، اداری ، رفاهی ، فرهنگی و... .

بر اساس توافق صورت گرفته با وزارت کشور مقرر شد بخشی از اعتبارات شهرداری‌های استان‌ها صرف احیاء موقوفات در آن سامان شود. اجرای طرح‌های اقتصادی و علمی، مشارکت بخش خصوصی، تسهیلات بانکی برای انجام پروژه‌های نیمه‌کاره از برنامه‌های این بنیاد است و این بنیاد می‌تواند با تلاش مجاهدانه در جهت جهاد اقتصادی پیشتاز باشد.

**کاشی گوهرشاد**

از زمانی که مسجد گوهرشاد نیاز به کاشی‌کاری پیداکرده است، کارگاه‌های کاشی نیز در کنار آن مشغول به کار بوده است که دانش و تجربیات دست‌اندرکاران، سینه‌به‌سینه و از یکی به دیگری نقل‌شده است که قدمت آن به حدود ۵۰۰ سال پیش برمی‌گردد.

این شرکت وابسته به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی بوده و انواع کاشی‌های معرق و هفت‌رنگی، معلقی، مقرنس، رسمی بندی، گروه مشبک و غیره برای گنبدها و گلدسته‌های مساجد، تکایا و امامزاده‌ها و اماکن مقدسه، محراب و سردرب و کتیبه‌های مساجد با انواع مختلف خط (ثلث، نسخ، نستعلیق، کوفی، بنائی و معلقی) و باهنر بهترین خطاطان، تهیه و تولید و به بازار عرضه می‌نماید. در گذشته فرآیند کاشی‌کاری در کارگاه‌های مخصوص مسجد به‌صورت سنتی و دستی انجام می‌گرفت. اما از سال 1365ذ و پس از تأسیس شرکت کاشی سنتی گوهرشاد، با بهره‌گیری از امکانات ماشینی و زیر نظر افراد متخصص، بخش عظیمی از تولید با کیفیت بالا ساماندهی شده و اینک علاوه بر انجام کارهای مربوط به اماکن متبرکه تحت پوشش اداره اوقاف، پذیرای سفارش‌های متعدد از درخواست‌کنندگان مختلف برای تولید کاشی می‌باشد.

با توجه به کیفیت مطلوب کاشی‌های تولیدشده در این واحد و استقبال فراوان و با حمایت و ارشاد مسئولین محترم سازمان عملیات احداث کارخانه کاشی سنتی گوهرشاد در زمینی به وسعت ۱۷۰۰۰ مترمربع آغاز و در ابتدای سال ۱۳۷۲ به مرحله بهره‌برداری رسید.

کاشی‌کاری‌ها، طاق‌های گنبدی شکل و مناره‌های مسجد گوهرشاد با ویژگی و تزئینات خاص و به از سبک مقرنس بناشده است. همچنین نقوش و خطوط دیواری بر روی زمینه گچی و معرق‌کاری ممتاز عصر تیموری، جلوه‌های بی‌نظیری را به نمایش گذاشته است. این بنای باستانی، نمونه‌ای کامل و برجسته از هنر ایرانی به شمار می‌رود که تمام خصوصیات و ویژگی‌های معماری سنتی در آن به‌کاررفته است. به‌ویژه ایوان جنوبی مسجد به نام ایوان مقصوره، با ۵۰۰ مترمربع مساحت، ۳۷ متر طول و ۲۵٫۵ متر ارتفاع، از باشکوه‌ترین ایوان‌های مساجد است.

ضلع‌های مسجد، همه با کاشی‌های معرق نفیس آراسته‌شده و در تمام دیوارها و غرفه‌های آن اسماء الله و آیات قرآن و احادیثی که بعضی مربوط به مسجد است، دیده می‌شود.

### **2-1-3- سند چشم‌انداز سازمان اوقاف و امور خيريه در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي**

با استعانت از درگاه ايزد متعال و با اتّکال به قدرت لايزال الهي، با نگاه آرماني به حکومت حضرت مهدي(عج)در مسير تحقق آرمانه‌ای حضرت اما م(ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري(مدظله‌العالی) و ارزش‌های نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب چشم‌انداز کشور، سازمان اوقاف و امور خيريه در پرتو عزم مسئولين و تلاش جمعي کارکنان، در افق بیست‌ساله، سازماني است.

«ارزش‌مدار، امانت‌دار، مردمي، عدالت محور، کارآمد و پاسخگو، حافظ و تعالی‌بخش سنت حسنه وقف و امور خيريه و توسعه‌دهنده نقش آن در زیرساخت‌های جامعه، اعتلا بخش و تعميق دهنده نقش محوري بقاع متبرکه، مساجد و ساير اماکن مذهبي، دست‌یافته به جايگاه واقعي و ممتاز در بين سازمان‌ها و نهادهاي متولي در امور فرهنگي و اجتماعي جامعه»

اين سازمان در افق چشم‌انداز، چنين ویژگی‌هایی خواهد داشت:

1. برخوردار از قابليت جمع‌آوری، طبقه‌بندی، مستندسازی، اجرايي کردن و نهادینه‌سازی تدابير و رهنمودهاي خاص مقام معظم رهبري (مدظله‌العالی) در سازمان.
2. داراي سامانه توانمند و اثربخش در شناسايي، احياء و اداره موقوفات و نظاير آن.
3. برخوردار از قابليت ترويج فرهنگ وقف، تأثيرگذاري بر نیات واقفين و متناسب‌سازی کارکرد وقف با نیازمندی‌های جامعه.
4. گسترش‌دهنده ظرفیت‌ها و کارکردهاي فرهنگي، علمي و اجتماعي بقاع متبرکه، مساجد و ساير اماکن مذهبي در جامعه.
5. ترویج فرهنگ قرآني، معارف اسلامي، سيره و سنت نبوي(ص) و ائمه اطهار(علیهم‌السلام).
6. مشوق و توسعه‌دهنده مشارکت‌های مردمي در امور خيريه، بقاع متبرکه، مساجد و ساير اماکن مذهبی.
7. برخوردار از سامانه هدايت و نظارت بر موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و اماکن مذهبی، مؤسسات و بنیادهای خيريه کشور.
8. داراي قابليت مديريت اقتصادي بر منابع موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و ساير اماکن مذهبي و مؤسسات و بنيادهاي خيريه کشور.
9. برخوردار از مديريت علمي، آینده‌نگر، کارآمد، مسئولیت‌پذیر، تحول‌آفرین، دارای سامانه‌های پيشرفته مديريتي و اشراف اطلاعاتی.
10. داراي بانک جامع و گنجينه غني اسناد و مدارک موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد و ساير اماکن مذهبي و زمینه‌ساز بهره‌گیری مطالعاتي پژوهشي از آن.
11. برخوردار از تعامل مؤثر و سازنده با سازمان‌هاي داخلي و خارجی.
12. اثرگذار در تحقق جامعه عدالت محور به‌عنوان حامي محرومان و نيازمندان جامعه.

### **2-1-4- نگاهی اجمالی به برخی مؤسسات و نهادهای خیریه نیمه‌دولتی**

اگر با مفهوم عام به حوزه وقف و مؤسسات خیریه نگاه کرده و سرمایه‌گذاری دولت در این بخش را هم لحاظ کنیم، باید گفت کمیته امداد امام خمینی و بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد پانزده خرداد و سازمان بهزیستی نیز از یک منظر در این تقسیم‌بندی قرار می‌گیرند و درحالی‌که همگی مشغول خدمت‌رسانی هستند، فعالیت‌های اقتصادی مختلفی نیز دارند.

1. کمیته امداد امام خمینی، در سال 1357 به‌طور رسمی تأسیس شد و امروز همزمان با جذب اعتبارات دولتی سالیانه حدود 50 میلیارد تومان از طریق صندوق‌های قرض‌الحسنه دریافت و بین نیازمندان و خانواده‌های تحت پوشش توزیع می‌کند.

مجتمع اقتصادی کمیته امداد نیز به‌عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل فعالیت خود را در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن آغاز نموده و سالیانه درآمدهای حاصله در راستای اهداف کمیته امداد به کار می‌برد.

1. بنیاد مستضعفان و جانبازان نیز که از اولین روزهای پس از انقلاب تأسیس شد و اساسنامه آن در سال 1360 تصویب شد، یک نهاد قدرتمند عمومی غیردولتی است که با استفاده از امکانات موجود خود به یکی از امکانات موجود خود به یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های اقتصادی تبدیل و در بخش‌های کشاورزی، ساختمانی، صنعت، خدمات، بازرگانی، صادرات و واردات مؤسسات اعتباری فعالیت می‌کند و درآمدهای حاصله را باید در جهت تأمین نیاز جانبازان و کمک به محرومین مصرف نماید.
2. سازمان بهزیستی و بنیاد پانزده خرداد، همچنین موسسه اقتصادی سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید با یک سلسله تفاوت‌های شکلی فعالیت اقتصادی متنوعی دارند.

در ادامه به معرفی چند موسسه و سازمان خیریه که سرمایه های خود را به زمینه‌های گسترش علم و فناوری تخصیص می‌دهند، می‌پردازیم.

## 2-2- موسسه پژوهش خیرین رویان

تحقیق و پژوهش زمینه‌ای است که اگر خیرین امروز در پیشبرد آن همکاری داشته باشند، می‌خوانند سال‌ها از منافع آن‌ها بهره ببرند. خیرین با این کمک باقیات‌صالحات خوبی از خود به جا می‌گذارند. تأسیس مجموعه رویان نمونه بارزی از وقف علم‌و‌فناوری است.

پژوهشگاه رویان سال 1370 توسط مرحوم زنده‌یاد دکتر کاظمی آشتیانی در جهاد علوم پزشکی ایران شکل گرفت. آن زمان جهاد علوم پزشکی ایران برای تأسیس این موسسه بودجه کافی نداشت. از ابتدا قرار بر این شد که برای تأسیس این پژوهشگاه دست به دامن خیرین شوند و به‌این‌ترتیب درنتیجه تلاش‌های دکتر کاظمی آشتیانی این پژوهشگاه با همکاری خیرینی که هرگز نخواستند نام آن‌ها عنوان شود، راه‌اندازی شد. قدم‌های اولیه با همکاری جوانانی که آن زمان در این زمینه سابقه کاری چندان زیادی نداشتند و قصد داشتند در حوزه علمی جدیدی قدم بگذارند برداشته شد و درنهایت حرکتی آغاز شد که به ثبت سوابق درخشانی در کارنامه فعالیت‌های رویان منجر شده است. آن زمان‌که رویان ناشناخته و در ابتدای راه بود خیرین با آغوش باز از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی که قرار بود در این پژوهشگاه انجام شود، استقبال کردند که نتیجه آن به شکل‌گیری و رسیدن رویان به جایگاه امروزی منجر شده است.

افراد زیادی با حمایت رویان در درمان ناباروری به نتیجه موفقیت‌آمیزی می‌رسند و ثواب این کار به‌پای افراد خیری نوشته می‌شود که در تأسیس این مرکز همکاری داشته‌اند. پیشرفت‌های ما مدیون کارهایی است که به شکل خیریه و عام‌المنفعه در رویان انجام‌شده است. مردم با دیدن نتیجه آنچه در این مسیر تجربه‌شده است به‌تدریج با این سنت ارزشمند آشنا می‌شوند.

برخی از خدمات خیرین قابل‌مشاهده نیست و به عبارتی این خدمات عینیت ندارند. حتی گاهی این خدمات قابل‌شمارش نیز نیست که از مهم‌ترین خدمات با این ویژگی‌ها می‌توان به خدمات پژوهشی اشاره کرد. خدمات پژوهشی مبنای همه کارهایی است که اثر و نتیجه آن‌ها را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌بینید. پژوهش به تولید علم منجر می‌شود. این مؤسسه به‌عنوان یک‌نهاد غیردولتی و مردمی تشکیل‌شده و هدف این است که صندوق اعتباری با کمک خیرین و اعتبارات مردمی ایجاد شود که اعتبارات آن به انجام تحقیقات در حوزه علوم پزشکی اختصاص داده می‌شود.

فعالیت‌هایی که این موسسه پشــتیبانی می‌کند و موردحمایت قرار می‌دهم، تحقیقاتی است که در حوزه علوم پزشکی و لایه‌های تشخیصی و درمانی انجام می‌شود که اغلب این تحقیقات در زمینه بیماری‌های صعب‌العلاج و نادر متمرکزشده است. تمرکز این تحقیقات بیشتر به سمت گروهی از بیماران بوده است که ابتلا به بیماری بار مالی سنگینی برای آن‌ها به همراه داشته است و در حوزه علوم پزشکی نتوانسته‌ایم با روش‌های معمولی که وجود دارد، در درمان این گروه از بیماران به نتایج خوبی برسیم.

هدف از ایجاد این مؤسسه این بوده که بتواند روش‌های تشخیصی و درمانی بیماران صعب‌العلاج را پیدا کند اما به دنبال این هدف چند هدف حاشیه‌ای دیگری نیز مطرح‌شده است. اولین موضوع این بود که بتوانند محققان و علاقه‌مندان به پژوهش در این حوزه را شناســایی و به‌این‌ترتیب در آینده در سطح مناسبی گروه‌های تحقیقاتی برای پژوهش در حوزه علوم پزشکی تشکیل دهند. هدف دوم این بود که با فضای مناسب تحقیقاتی که فراهم می‌شود، از فرار مغزها از کشور جلوگیری کنند. چون بسیاری محققان باهدف کسب درآمد بیشتر به کشورهای اروپایی و آمریکایی نمی‌روند. آن‌ها می‌خواهند یک بستر مناسب تحقیقاتی در اختیار داشته باشــند تا بتوانند بدون دغدغه کار مطالعاتی و تحقیقاتی انجام دهند. خوشبختانه با هدف‌گذاری‌هایی که این موسسه داشته است، توانسته فضای مناسبی برای کارهای تحقیقاتی ایجاد کند.

هدف ســوم مطرح در تشکیل این مؤسسه این بود که در حقیقت وقف علم‌و‌فناوری در حوزه پژوهش را (که درگذشته کشور و در سابقه تاریخی این مملکت وجود داشته است و قدمت آن به حدود هزار سال قبل می‌رسد) در کشور زنده کند و به خیرین یادآور شود که علاوه بر ساخت مدرسه، مسجد و حسینیه راه‌های دیگری برای خدمت به دیگران هست.

موسسه رویان در زمینه سلول‌های بنیادی با همت محققان به موفقیت‌های مهمی دســت پیداکرده است و در تلاش است که آینده‌ای نه‌چندان دور در زمینه طب ترمیمی، مهندسی بافت و ژنتیک نیز خبرهای خوبی منتشر سازد. موضوع وقف در حوزه سلامت در پنج سال اخیر شکل جدیدی پیداکرده است و عملیات وقف در حوزه پژوهش با تشکیل مؤسساتی شبیه مؤسسه خیرین پروژه سلامت موسسه رویان به شیوهای سازمان‌دهی شده موردتوجه قرارگرفته است.

این موسسه قصد دارد در آینده‌ای نه‌چندان دور نخستین بیمارستان سلول درمانی را نیز راه‌اندازی کند. اکنون تحقیقات بالینی در حوزه سلول درمانی از چشم تا کلیه، قلب و استخوان با کمک مراکز درمانی دانشگاهی انجام می‌شود. ازآنجاکه ظرفیت دانشگاه‌ها برای ارائه این خدمات محدود است مسئولین موسسه رویان تصمیم گرفتند که بیمارستان تخصصی سلول درمانی رویان را راه‌اندازی کنند و از کمک گروه‌ها و پزشکانی که به‌طور ثابت با رویان ‌همکاری خواهند داشت در انجام کارآمایی‌های بالینی و ارائه خدمات درمانی به بیماران نیازمند بهره‌گیریم. در حقیقت این بیمارستان ویترینی است که می‌تواند این خدمات را به دیگر بیمارستان‌ها در کشور معرفی می‌کند تا بتوانند وارد این عرصه شوند. یکی از دیگر برنامه‌هایی که دررویان موردتوجه قرارگرفته راه‌اندازی کارخانه تولید سلولی است که با کمک شرکت دارویی برکت راه‌اندازی خواهد شد. این کارخانه قرار است سلول‌ها را در محیط استاندارد تولید کند و در اختیار مراکز درمانی در سراسر کشور قرار دهد. به‌این‌ترتیب می‌تواند همه کارها را در حوزه سلول درمانی به‌طور هماهنگ پیش ببرد. برای ساخت بیمارستان از سازمان اوقاف زمینی برای این کار تخصیص داده شد که واقف آن، زمین را برای همین کار وقف کرده بود. یکی از این منابع مهم برای کارهای زیر بنایی و پیشرفت پروژه‌ها در موسسه رویان کمک‌های خیرین می‌باشد. بر این اساس رویان ‌همواره با خیرین در تعامل بوده است تا به‌این‌ترتیب آن‌ها را با کارهایی که دررویان انجام می‌شود آشنا کند. هرچند وقت یک‌بار جلساتی با حضور خیرین برگزار می‌شود و افرادی که علاقه‌مند باشند در زمینه‌های خاصی با رویان ‌همکاری داشته باشند اعلام آمادگی می‌کنند. سعی موسسه بر این بوده که برای احداث بیمارستان از کمک‌های خیرین استفاده کنند.

برای این‌که مردم در این طرح یعنی کمک مردمی با رویان ‌همکاری داشته باشند و خودشان بازوی نظارتی داشته باشند این کار به مردم سپرده‌شده است. موسسه خیرین پژوهش سلامت رویان با این هدف راه‌اندازی شده است. رویان مدیریت این مجموعه را بر عهده ندارد و موسسه خیرین پژوهش به‌طور مستقل عمل می‌کند.

شماره‌حساب 999 بانک شهر به نام موسسه خیرین پژوهش رویان افتتاح‌شده است. کمک‌های نقدی مردمی از طریق این شماره‌حساب قابل دریافت است. این موسسه برای دریافت کمک‌های غیر نقدی مانند انواع مصالح ساختمانی موردنیاز برای ساخت بیمارستان نیز آمادگی خود را اعلام کرده است. همه افراد می‌خوانند به هر طریقی که توان آن را دارند در اجرای پروژه ساخت بیمارستان سلول درمانی با رویان همکاری داشته باشند و هیچ محدودیتی برای کمک‌های مردمی وجود ندارد. حتی کوچک‌ترین کمک‌های مردمی نیز مؤثر است و می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد.

## 2-3- مجمع خیرین حامی فناوری

مجمع خیرین حامی فناوری بــا برگزاری اولین اجلاس عمومی در26مردادماه ســال 1385 در دانشگاه الزهرا رسماً اعلام موجودیت کرد. ایده ایجاد مجمع خیرین حامی فناوری این بود که اگرچه دولت برای حمایت از دستاوردهای علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سرمایه‌گذاری کرده است اما نیروهای پنهانی در داخل و خارج از کشور وجود دارد که به‌طور متعارف و مستمر در زمینه‌های علمی، فناوری و سلامت به جامعه کمک می‌کنند. حضور خیرین در زمینه ساخت مدرسه و دانشگاه، باوجود حدود 13 میلیون دانش آموز و 4/5 میلیون دانشجو درکشور، درنهایت به‌جایی می‌رسد که جوانان ما پس از کسب دانش های لازم و فارغ التحصیل شدن، نیازمند اشتغال هستند؛ بنابراین به نظر می‌رسد خیرین باید به سمت وقف در حوزه‌هایی به‌منظور ایجاد بستری برای ایجاد اشتغال هدایت شوند. هرســال بین 800 هزار تا یک میلیون جوان به بازار کار افزوده می‌شوند، ازسوی دیگر متأسفانه میزان بیکاری در قشر تحصیل کرده به‌مراتب بیشتر است بنابراین ضرورت دارد توجه خیرین و واقفان را به‌پایان این مسیر نیز جلب کرد. خیرین باید به این موضوع واقف باشــند که دانش آموز، دانشجو و دانشگاهی نیازمند کار است و این بخش باید حمایت شود.

به‌طور کلی با توجه به جدید و نوپا بودن این موضوع در کشور، خیرین چندان با موضوع وقف علم‌و‌فناوری آشنا نیستند. اگرچه در این زمینه اقدامات خوبی انجام‌شده است اما هنوز این موضوع مانند مدرسه سـازی در سطح کشور نهادینه و فراگیر نشده است. متأسفانه مجموعه حمایته ای مردمی آن طور که در کشــورهای پیشرفته مستندسازی می‌شود در ایران به‌جز چند مورد بخصوص در زمینه مدرسه سازی موردتوجه قرار نمی‌گیرد. از طریق راه‌اندازی این مجمع در پی آن هستند که چنانچه یک گروه جوان تحصیل کرده به دستاورد علمی برسند و برای تولید نیمه انبوه و صنعتی به کمک نیاز داشته باشند بتوان با کمک خیرین بستری برای تحقق این کار فراهم کرد. بر این اســاس با این هدف پنج روش برای کمک مدنظر قرارگرفته و آیین‌نامه های داخلی آن‌هم تدوین‌شده است. همچنین از موقوفات دکتر ممیززاده به انستیتو پاستور در خیابان خالد اسلامبولی، ساختمانی به‌عنوان دفتر مجمع خیرین حامی فناوری در نظر گرفته‌شده است.

اکنون در 32 استان کشــور، 33 پارک علم و فناوری فعالیــت می‌کنند و علاوه بر آن‌ها بنیادهای نخبگان استانی، دانشگاه‌های ملی، علمی و کاربردی، پیام نور و آزاد اسلامی در امر تولید علم و فناوری و تجاری‌سازی در استان‌ها دخالت دارند؛ ازاینرو مجمع درصدد هست که پارک ها را محور کار قرار دهد تا به‌عنوان نماینده مجمع خیران حامی فناوری عمل کنند.

در این بین مجمع خیرین حامی فناوری همچنین با ایرانیان خارج از کشــور از طریق رایزن های علمی وزارت علوم ارتباط برقرار شده است تا شعبه های این مجمع در سایر کشورها هم به ثبت برسد. علاوه بر این در تلاش هستند از طریق راهکارهای قانونی، بخشی از مالیات شرکت‌های تولیدی را به شیوه‌ای قانون‌مند به ســمت حمایت از فناوری سوق دهیم.

تــلاش مجمع بر این است که به تدریج اعتماد خیرین به ســمت حمایت از فناوری را جلب کند. فرهنگســازی مهم‌ترین عامل برای کسب حمایت خیرین از فناوری است، حمایت خیرین از ساخت مسجد و مدرسه کار بسیار پسندیده ای است اما ارزش حمایت از ایجاد شغل برای جوانان کمتر از آن‌ها نیست چراکه نبود اشــتغال برای جوانان درنهایت به فساد اجتماعی منجر می‌شود.

### **2-3-1- روش‌های حمایتی مجمع خیرین حامی فناوری**

یکی از ســناریوها حمایت از انجام تحقیق یک استاد دانشگاه است که در قالب مقاله انجام می‌شود.

سناریو دوم حمایت از ساخت نمونه اولیه طرح تحقیقاتی است که درگذشته انجام‌شده است و درنهایت پشتیبانی از نمونه اولیه از یک طرح تحقیقاتی برای تولید انبوه به‌صورت نیمه صنعتی و صنعتی برای ورود به بازار از دیگر روش‌های حمایتی موردتوجه ما است. البته خیرین در حمایت از تولید انبوه طرحهای تحقیقاتی می‌خوانند از سود طرح بهره‌مند شوند.

همچنین این امکان وجود دارد که بعضی از خیرین از بازدیــد جوانان ایرانی از شرکت‌های بزرگ صنعتی و فناوری دنیا و یا دعوت از اساتید بزرگ خارجی برای حضور در ایران و برگزاری کارگاههایــی حمایت کنند که در ایــن زمینه نیز آییننامههایی تدوینشده است. .

برای کسب اطلاعات بیشتر و اهدای حمایت‌های خود به مجمع خیرین حامی فناوری به آدرس خیابان خالد اسلامبولی، خیابان شانزدهم، پلاک6طبقه همکف مراجعه یا با شماره تلفن 88482554 تماس بگیرید.

## 2-4- بنیاد خیریه آلاء

دغدغه تأسیس این مرکز ازآنجا شروع شد که مؤسســان به فکر ایجاد سازمانی برای ارائه امور خیر به شــیوهای نوین بودند. این افراد قصد داشتند کارهایی که شاید کمتر کسی به ســراغ آن‌ها می رود را تحت حمایت قرار دهند. بنیاد خیریه آلاء نتیجه تلاش خیرینی بود که برای پیشرفت و گسترش علم و دانش در این مرز و بوم تلاش می‌کنند.

بنیاد خیریه آلاء بنیادی است که سابقه فعالیت آن به شش سال می‌رسد. این بنیاد در سطح ملی ثبت‌شده است و اکنون در استان‌های اصفهان، تهران، قم، سیستان و بلوچستان و لرستان حوزه‌هایی از این بنیاد راه‌اندازی شده است. بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده به تدریج در دیگر استانها نیز فعالیت‌های این بنیاد آغاز خواهد شد. هدف از تأسیس چنین بنیادی در سال‌های اول فعالیت، ارائه خدمات در زمینه اولویت‌های امر خیر می یاشد و در ادامه قرار اســت اهداف این بنیاد در زمینه‌هایی مانند کنترل شیوع ســرطان موردتوجه قرار گیرد.

اکنون همکاری این بنیاد با مرکز جامع کنترل سرطان آغازشده است. اگرچه موضوع درمان سرطان در بسیاری از مؤسسات خیریه موردتوجه قرارگرفته است اما بسته حمایتی جامعی که پیشگیری، درمان و غربالگری را همزمان موردتوجه قرار داده باشد و خدمات طب تسکینی را ارائه دهد، وجود نداشته است. طب تسکینی، خدماتی از قبیل مشاوره دینی و روانشناسی، پزشکی و بالینی را شامل می‌شود. این در حالی است که اغلب بیمارستان‌ها از پذیرش مسئولیت ارائه این بسته حمایتی به بیماران خودداری میکنند.

یکی از دیگر پروژه‌های موردتوجه این بنیاد رسیدگی به سادات نخبه بود که در غالب طرح سلاله اجرایی شده است. بر اساس این طرح افرادی که شرایط نخبگی داشته باشند در زمینه پرورش علمی از حمایت‌های بنیاد بهره‌مند می‌شوند. تبلیغات اسلامی و دینی در عرصه بین الملل از دیگر فعالیت‌هایی است که با هدف رفع نیازهای مناطق محروم موردتوجه بنیاد آلاء قرارگرفته است. اما از یک سال گذشــته بنیاد خیریه آلاء با آغاز مطالعاتی تصمیم گرفته است عمده منابع مالی خود را به سمت توزیع دانش ببرد.

در همه کشورهای دنیا فعالیت‌های خیرخواهانه وجود دارد. در کشور ما مردم در این زمینه سابقه ای دیرینه دارند و اقتضای فرهنگ ایرانی خیرخواهی و مشارکت در فعالیت‌های خیرخواهانه است. به همین دلیل مردم داوطلبانه در امور خیر همکاری می‌کنند. اگرچه این آمار دقیقی در این زمینه ارائه نشده است اما حدود 3 هزار موسسه خیریه در ایران وجود دارد و سالانه حدود 30 هزار میلیارد تومان توسط خیرین در ایران هزینه می‌شود؛ اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که این هزینه ها بر اساس کدام اولویت خرج می‌شود و آیا در این زمینه مدیریت علمی حاکم است یا خیر. در اغلب کشورهای دنیا در زمینه مدیریت امر خیر، حسابداری و مدیریت امور خیر و شیوه نگهداری و مدیریت مؤسسات خیریه تا مقاطع ارشد و دکترا فارغ التحصیل داوطلب وجود دارد. این ضرورت ها موجب شد بنیاد خیریه آلاء از سال گذشته طرحی را با عنوان خیر ماندگار تدوین کند.

بنیاد خیر ماندگار بر پایه تولید دانش امر خیر، روش مدیریت امر خیر، ترویج فرهنگ خیر و نیکوکاری بنانهاده شده است که هر یک از آن‌ها به تنهایی اقدامات و فعالیت‌های متنوعی را شامل می‌شود. این بنیاد علاوه بر بحث‌های مفهومی که فرصت‌ها و چالشهای امر خیر را وضع کرده است، در قالب اهداف کلان نیز این سه محور را پیش می‌گیرد. در حوزه تولید دانش تأسیس پژوهش کده ای برای مطالعه امر خیر ضروری است. ترجمه یکصد عنوان کتاب برای الگوبرداری از مدیریت امر خیر و تولید مقالات علمی پژوهشی، انتشار فصلنامه علمی در حوزه پایه تولید علم از دیگر فعالیت‌هایی است که بر اساس محورهای اصلی طرح خیر ماندگار موردتوجه قرارگرفته است. در حوزه اصلاح روش‌های مدیریتی مهم‌ترین پیش‌بینی، تأسیس مرکز رشد امر خیر است. ما در کشور جوانان زیادی داریم که ایده‌های خیرخواهانه دارند اما منابع مالی کافی برای عملی کردن این ایده ها ندارند. افرادی که ایده‌های خیرخواهانه دارند می‌خوانند برای برخورداری از حمایته ای مشاوره ای و پشتیبانی به این مرکز مراجعه کنند.

در حوزه مدیریت امر خیر پیش‌بینی شده است که پایگاه جامعی به نام پایگاه احسان راه‌اندازی کنند که خیرین ایران از اعضای این پایگاه هستند. متأسفانه اکنون امکآن‌هم افزایی وجود ندارد و حتی امکان ارائه خدمات به خیرین نیز وجود ندارد. اقداماتی که در پایگاه احسان انجام می‌شود می‌تواند مسیر رسیدن به این اهداف را هموار سازد.

در حوزه فرهنگسازی، یکی از مهم‌ترین کارهای موسسه طراحی جشنواره خیر ماندگار است. این جشنواره به‌صورت دوسالانه در ایران برگزار می‌شود و قرار است در سال‌های آینده‌این جشنواره در سطح جهان اسلام برگزار شود. در زمینه تولید فیلم، رسانه، کتاب و پویانمایی نیز فعالیت‌هایی را در نظر گرفته اند و راه‌اندازی جشنواره ایده‌های برتر نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در این زمینه است. فقدان یک سامانه دانش‌بنیآن‌که اولویت‌های اصلی کشور را روشن کند موجب شده است خیرینی که همه آن‌ها نیت های خیرخواهانه دارند در بخش هایی حمایت‌های مالی خود را هزینه کنند که شــاید از اولویت کمتری برخوردار باشد.

اگر بخواهیم در زمینه تولید دانش امر خیر پیش برویم باید بستری را فراهم کنیم که رسیدن به این هدف نیازمند نظام نیازسنجی و اولویت سنجی است. اگر ما بتوانیم جایگاهی برای نگاه عالمانه به امر خیر پیدا کنیم باید آن زمان، بر اساس وضع موجود نیازسنجی انجام شود و در مراحل بعدی نیز باید آینده پژوهی داشته باشیم. به‌این‌ترتیب می‌توانیم به فهرست اولویت‌ها در حوزه وقف علم‌و‌فناوری دست پیدا کنیم. بدون تردید اگر فعالیت دانشگاهی و علمی انجام می‌شود حتماً در رأس آن شاهد توسعه دانش و پژوهش خواهید بود. البته بنگاه ها و مؤسسات خیریه به تنهایی نمی‌توانند این مسئولیت را بر عهده گیرند و دولت باید زمینه برخورداری از حمایت‌های حقوقی و قانونی را برای این مؤسسات فراهم کند. از سوی دیگر اگر سامانه علمی به وجود آید بخش قابل‌توجهی از منابع به علم اختصاص داده می‌شود.

در روایتها، پیامبر اسلام (ص) درباره توجه به اهمیت علم و دانش توصیه کرده‌اند. این مبانی عقیدتی گذشته وقف را در کشور ما دانش محور کرده است. احیای فرهنگ وقف به خودی خود موجب احیای امر دانش در کشور می‌شود. چراکه فرهنگ وقف، بخشی از اهتمام دانش دینی است. همچنین اگر وزارت علوم امکانی فراهم کند که آسیب شناسی از همه موقوفات علمی گذشته و حال را انطباق دهد، در این شرایط بدون تردید خیرین در آن ورود پیدا می‌کنند. درنهایت می‌توان گفت نقش دستگاه ها مشخص است و نمی‌تواند آن‌ها را نادیده گرفت. خود مؤسسات می‌خوانند از ناشران این فرهنگ باشند و اولویت توسعه وقف در مسائل پژوهشی را پیش ببرند. راهی بهتر از همدلی و همزبانی نیست. ما در ایران ازنظر تعداد خیرین، منابع مالی و حمایت‌های دولتی محدودیتی نداریم. سالانه مبلغی معادل 30 هزار میلیارد صرف کارهای خیر می‌شود که معادل پول نفت این مملکت است این حمایتها در تولید دانش نقش بسیار مهمی‌دارد. مشکل اصلی ما این است که برای مدیریت فعالیت داوطلبانه دانش کافی نداریم و این نبود دانش موجب شده است مدیریت مسائل خیریه ضعیف شود و نگاهها را بدبینانه کند.

## 2-5- بنیاد برکت

بنیاد برکت [[6]](#footnote-6)در راستای اجرای رهنمود های رهبر معظم انقلاب «مدظله العالی»، در 20 آذر ماه سال 1386 توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تأسیس شد تا به‌عنوان یک مجموعه‌ی توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و عام‌المنفعه در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته فعالیت نماید.

مأموریت و چشم‌انداز بنیاد برکت  فلسفه‌ی وجودي بنياد بركت، كمك و همیاري براي بهبود و ارتقاي توانمندي اقتصادي و كارآفريني افراد، گروه‌ها و واحدهاي كسب و كار مستعد فعاليت و فاقد دانش و مهارت لازم در مناطق محروم و كم‌تر توسعه‌يافته‌ی كشور، در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران، و رهنمودهاي مقام معظم رهبري است.

بنياد بركت با مشارکت در راه‌اندازي و توسعه‌ی طرح‌هاي اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و ...، انجام طرح‌های عمراني و زيربنايي، مدرسه‌سازي، و ...، به دنبال تأثير كلي بر توسعه‌ی اقتصادي مناطق محروم كشور، افزايش فرصت‌هاي شغلي، توسعه‌ی كارآفريني، فقرزدايي و جلوگيري از مهاجرت نيروهاي محلي به شهرهای بزرگ است.

[](http://www.barakatfoundation.com)بنياد بركت در افق سند بیست‌ساله‌ی جمهوري اسلامي ايران با بهره‌مندي از امكانات و توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل كارآفرينان و بهره‌گيري كامل از پتانسيل سازمان‌هاي غيردولتي و عام‌المنفعه، قصد دارد در توزيع مناسب درآمد و ايجاد فرصت‌هاي برابر، به دور از فقر و تبعيض و بهره‌مند از رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي و ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل در مناطق محروم و كم‌تر توسعه‌يافته، اقدام‌های مؤثري را به انجام برساند.

**شکل 12- نمایی از سایت بنیاد برکت**

حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامي و حقوق مردم، تأکید بر عدالت اجتماعي و اقتصادي، حفظ كرامت انساني، مسئوليت‌پذيري، صيانت و توجه خاص به حقوق و نيازهاي اساسي اقشار آسيب‌پذير، از ارزش‌های بنيادين و اساسي مورد تأکید بنياد بركت به شمار می‌روند.

### **2-4-1- حوزه‌های فعالیت بنیاد برکت**

* توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته
* توسعه‌ی فضاهای آموزشی از طریق تأسیس مدارس برکت در در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته
* توسعه‌ی خدمات زیربنایی و فرهنگی در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته
* توسعه‌ی خدمات بیمه‌ای و مالی در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته
* توسعه‌ی محصولات راهبردی دارویی با تأکید بر فناوری‌های نوین
* افزایش دسترسی آحاد جامعه به‌ویژه مناطق محروم به خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از فناوری‌های نوین در سلامت الکترونیک

### **2-4-2- مهم‌ترین فعالیت‌ها و اقدامات بنیاد برکت**

* بنياد بركت علاوه بر اجراي طرح‌هاي توانمندسازي اقتصادي، در زمينه‌ي توسعه‌ و انجام طرح‌هاي زيربنايي، فرهنگي و آموزشي در مناطق محروم و كم‌تر توسعه‌يافته‌ي كشور، مانند طرح‌هاي راه‌سازي، پل‌سازي، آبرساني، برق‌رساني، احداث مراكز ICT و مخابراتي، احداث خانه‌ي بهداشت، پاسگاه و حوزه‌ي انتظامي، احداث مسكن محرومين، ساخت و تكميل بيمارستان، اجراي پروژه‌هاي آبخيزداري و زيرساخت باغباني، ساخت مدارس، مساجد، حوزه‌هاي علميه، دارالقرآن و خانه‌هاي عالم فعاليت‌‌هاي گسترده‌اي تاكنون انجام داده است.
* اين در حالي است كه بنياد بركت در حوزه‌ي سلامت الكترونيك، كمك به ايتام، اعطاي وام به نيازمندان، بيمه‌ي بركت افراد فاقد پوشش بيمه‌اي، IVF زوج‌هاي نابارور كم‌بضاعت و ارايه‌ي خدمات به بيماران صعب‌العلاج و نيازمندان مناطق محروم كشور نيز اقدامات مؤثري انجام داده است.

كل سرمايه‌گذاري انجام‌شده توسط بنياد بركت در مناطق محروم و كم‌تر توسعه‌یافته‌ي كشور تا خرداد 94، بالغ‌بر 41 هزار ميليارد ريال است. هم‌چنين ميزان ظرفيت كل اشتغال‌زايي با اجراي طرح‌هاي توانمندسازي اقتصادي به حدود 135 هزار نفر (27 هزار نفر به‌طور مستقيم و 108 هزار نفر به‌طور غيرمستقيم) می‌رسد.

### **2-4-3- ویژگی‌ فعالیت‌های بنیاد برکت**

نکته‌های كليدی و محوري در نگرش بنياد بركت نسبت به فعاليت‌هاي محروميت‌زدايي و توانمندسازي اقتصادي در كشور عبارت‌اند از:

* تأکید بر اين باور كه توسعه‌ی اقتصادي مناطق محروم و كم‌تر توسعه‌يافته از طريق سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي بنگاه‌هاي اقتصادي با توجه به مزيت‌هاي نسبي در اين مناطق انجام می‌گیرد.
* تأکید بر ايجاد فرصت‌هاي شغلي محلي و جلوگيري از مهاجرت نيروهاي بومي از مناطق محروم و كم‌تر توسعه‌يافته
* تأکید بر مشارکت بنیاد برکت به شکل غيرتصدي‌گرايانه و غيرماندگار به كارآفرينان و سرمایه‌گذاران محلي در جهت را‌ه‌اندازي بنگاه‌هاي اقتصادي در قالب اصول اقتصاد و ماليه‌ی اسلامي (مشاركت‌هاي حقوقي و مدني)
* تأکید بر كمك به توسعه‌ی اقتصادي و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق محروم و كم‌تر توسعه‌يافته از طريق استفاده از مشاركت مردمي و آموزشي در زمينه‌ی اصول و روش‌هاي صحيح شركت‌داري.
* توجه ويژه به انجام امور زیربنایی و ايجاد فضاهاي آموزشي و فرهنگی به‌عنوان مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق محروم و كم‌تر توسعه‌يافته

یکی از اصلی‌ترین اهداف تأسیس بنیاد برکت، کمک و همیاری برای بهبود و ارتقای توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی افراد، گروه‌ها و واحدهای کسب‌وکار مستعد فعالیت در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور است.

تلاش‌های بنیاد برکت در هفت سال گذشته برای کارآفرینی در مناطق محروم، اثرات قابل‌توجهی در جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه‌ی روستاییان به شهرها در مناطق هدف داشته است.

## 2-5- بنیاد رشد

[](http://www.roshcharity.com)بنياد رشد[[7]](#footnote-7) در جهت سازندگي و آباداني ايران اسلامي و زدودن غبار فقر و كمبود امكانات از چهره ي مردم مناطق محروم و روستاهاي دور افتاده، اقدام به احداث و يا تكميل طرح هاي عمراني در نقاط دور افتاده و محروم كشور نموده است تا گوشه اي از چرخه سازندگي روستاهاي مناطق محروم را بر عهده گيرد. تاکنون مبلغ 10288 میلیون ریال بابت این طرح خداپسندانه و هزینه‌های اداری و تشکیلاتی مربوطه، هزینه نموده است.

**شکل 13- نمایی از صفخه اصلی سایت بنیاد رشد**

طرح هاي عمراني اجراشده در مناطق مختلف كشور توسط بنياد عبارت‌اند از :

* دبيرستان دخترانه رشد واقع در روستاي بورنگ از توابع شهرستان درميان،استان خراسان جنوبی
* دبيرستان پسرانه رشد واقع در شهر اسديه از توابع شهرستان درميان،استان خراسان جنوبی
* حمام روستاي فيزك اسديه از توابع شهرستان درميان،استان خراسان جنوبی
* دبستان پسرانه رشد «هشتم شهریور » از توابع استان ايلام،شهرستان شیروان چرداول،منطقه هلیلان
* دبستان مختلط رشد « برادران شهید نارانی مقدم» از توابع استان ايلام،شهرستان شیروان چرداول،منطقه هلیلان
* دبستان و راهنمايي مختلط «رب العالمین» رشد روستاي سرين شهرستان ايلام
* انجام عملیات عمرانی و احداث 8 چشمه سرویس بهداشتی مسجد روستای علی آباد از توابع منطقه سندرک، شهرستان میناب،استان هرمزگان
* بهسازی فضاهای آموزشی در شهرستان قلعه گنج استان کرمان

بنیاد فرهنگی و علمی رشد که بنیادی غیرانتفاعی و عام‌المنفعه است با اهداف ذیل تشکیل گردیده است:

* ازآنجاکه استضعاف و فقر فرهنگی و علمی تأثیرات متقابل داشته و هر گونه سلطه بر بنیان فقر و استحاله فرهنگـی و علمی استوار می‌باشد از اهـم اهـداف بنیاد رشد فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی بخشیدن به استعدادهای بالقوه ای که به علت عدم امکانات از تحصیل علم محروم هستند ، می‌باشد.
* بنا براین واقعیت که یکی از آثار ملموس استضعاف مادی و فرهنگی و موانع رشد آحاد مردم یک اجتماع ، عدم وجود بهداشت و سلامت افراد است ، لذا از دیگر اهداف بنیاد رشد انجام امور مربوط به تأمین بهداشت ، درمان و همچنین توسعه امکانات و فضاهای ورزشی با هدف پیشگیری می‌باشد.
* بنیاد رشد با هدف مددرسانی به همنوعان و هموطنان از طریق ایجاد اشتغال و فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال ، با کمک‌های مادی و معنوی و ازجمله اعطای وام های قرض الحسنه به این امر مبادرت می‌کند.
* ازآنجاکه حفظ محیط‌زیست بستر زندگی سالم انسان است لذا فعالیت در این عرصه نیز از اهداف بنیاد رشد است.
* فعالیّت در عرصه‌های فرهنگی ، علمی و پژوهشی با هدف رشد و تعالی بشریت ، از دیگر اهداف بنیاد رشد است.

خیریه رشد تلاش دارد با ثبات در فعالیت‌های خیریه خود رسیدن به تمامی ابعاد این اهداف را میسر کند.

### **2-5-1- طرح سخا**

سخا یکی دیگر از فعالیت‌هایی است که خیریه رشد در راستای رسیدن به اهداف خود طرح‌ریزی کرده است. سخا اقتباس از مفاهیم سرمایه‌گذاری مرکب سود، محل خیر و ایجاد اشتغال در راستای ایجاد شبکه های فعال، پویا و کارآمد مردمی با عنایت به ظرفیت و پتانسیل های مناطق محروم و استان‌های دور افتاده و کم برخوردار کشور و با مشارکت مردم ، بالأخص اهالی بومی این مناطق طراحی و تأسیس می گردد.

#### **2-5-1-1- اهداف طرح سخا**

* ایجاد اشتغال در مناطق کم توسعه‌یافته.
* بهبود زندگی مادی مردم در مناطق محروم.

#### **2-5-1-2- روش**

بالفعل در آوردن پتانسیل های بالقوه اقتصادی و بالأخص در مناطق محروم.

در همین راستا خیریه رشد طرح سخا را با هدف شناسایی استعدادها و پتانسیل های مناطق محروم توسط فارغ‌التحصیلان و فعالان اجتماعی سطح شهر و کشور در محل استان ایلام، همدان، هرمزگان و در سال 91 – 90 در استان کرمان مورد بررسی و ارزیابی اجرایی قرار داد. در فاز اولیه و آزمایشی طرح سخا شناسایی و بررسی پتانسیل های شهرستانهای میناب بخش قلعه قاضی از استان هرمزگان و شهرستان شیروان چرداول ، شهرک صنعتی ایلام و منطقه تویسرکان و شهرک های گلخانه ای حاشیه‌ای انجام گرفت که منجر به ارائه طرح‌های عملیاتی اجرایی در برخی مناطق گردید که مشکلات عدیده به وجود آمده در طول این مسیر را نیز نباید نادیده گرفت. بررسی طرح‌های تطبیقی در سایر کشورها و بومی‌سازی آن‌ها نظیر طرح micro credit ها و برنامه‌های عملیاتی برخی فعالان کشور در راستای ایجاد مشاغل کوچک خانگی نظیر grameen bank و برگزاری جلسات متعدد با افراد فعال در خصوص پیاده سازی سیستم مطلوب اجرایی، نیز در رهگذر بررسی‌های میدانی در حرکت‌های داوطلبانه صورت گرفته است.

### **2-5-2- طرح خدمت**

این طرح برای اولین بار در سال 1390 با هدف جمع آوری کمک‌های مردمی جهت احداث مدارس در مناطق محروم و کشور برخوردار کشورمان برنامه‌ریزی ، پیاده سازی و اجرایی گردید. با این شعار که کمک به مدرسه سازی حتی با یک آجر ، دانش آموزان ، جوانآن‌همراهان وابسته به امور خیریه بنیاد رشد با اخذ و توزیع و عرضه اوراق مدرسه سازی ضمن دعوت از مردم در امر مدرسه سازی ، نسبت به اشاعه این فرهنگ خیر در سطح جامعه ، مبادرت ورزیدند که ما حصل اجرایی آن جمع آوری بخشی از هزینه ساخت مدرسه 2 کلاسه در شهرستان بندپی شرقی استان مازندران توسط خانواده محترم سعادت و صالحی بوده است.

امیدوارند که با تقویت و انسجام بیشتر در اجرای طرح فوق ، موجبات خدمت‌رسانی بیشتری را برای هموطنان عزیزمان به‌ویژه مردم مناطق کم برخوردار کشور ، عزیزمان ایران اسلامی را بیش‌ازپیش فراهم سازند. از اهداف تربیتی دیگر مرتبط به طرح خدمت تقویت و رشد روحیه جهادی ، مشارکت پذیری ، نمایش عملی جمع آوری منابع اندک برای اهداف بزرگ ، مسئولیت پذیری ، تمرین مهارت های فردی و گروهی در جهت تقویت قدرت بیان ، شنیدن و پاسخ منـاسب دادن و ... می‌باشد که البته اعتـراف داریم موارد بیشتری نیـز در دل طـرح مستقر و پنهـان می‌باشد.

### **2-5-3- نحوه کمک به موسسه خیریه رشد**

* حساب جاری 1655165500 نزد بانک ملت به نام امور خیریه بنیاد رشد
* حواله پایا بین بانکی به شناسه شبا IR60 0120 0000 0000 1655 1655 00
* پرداخت حضوری به‌صورت نقدی و یا پرداخت از طریق دستگاه کارت‌خوان در محیط امور خیریه رشد
* پرداخت آسان از طریق تلفن همراه با استفاده از کد \*733\*4\*2934#
* پرداخت آنلاین از طریق پورتال موسسه

## 2-6- انجمن خيرين توسعه علم و فناوري ايرانيان

انجمن خيرين توسعه علم و فناوري ايرانيان[[8]](#footnote-8) در مرداد ماه سال 1384 تأسیس گردید. هدف اصلی این انجمن بازگرداندن کشور به جایگاه واقعی آن در زمینه علم و فناوری و دوری از ترجمه و تقلید می‌باشد. اكنون كه باهمت دانشمندان و مديران اين مرز و بوم، تلاشي دوباره براي اعتلاي آن جايگاه عظيم آغازشده است، عده‌اي از دلسوزان و دست اندركاران علم و فناوري كشور عزم كرده اند تا با به ‌ميدان آوردن همت بلند دانشمندان، صنعتگران، فناوران، خيرين و عموم مردم بزرگ ايران، راه دشوار شكوفايي علم و فناوري را تسهيل نمايند. چرا كه معتقدند به دست آوردن آن مجد باشكوه و گذر از اين مرحله تاريخي و سرنوشت ساز، به تنهايي از عهده مالي و مديريتي دولت خارج است و مثل هميشه اين مردم هستند كه بايد با ورود به اين كارزار دشوار، اين بناي عظيم را احياء نمايند.

براين اساس و در راستاي جلب مشاركت همگاني در توسعه اجتماعي،انجمن خيرين توسعه علم و فناوري ايرانيان به‌منظور متشكل و هماهنگ ساختن منابع و امكانات و نيروهاي داوطلب مردمي در امر توسعه علم و فناوري كشور تشكيل شده است.

[](http://www.techngo.ir)دفتر مرکزي انجمن در پارك فناوري پرديس مستقر است و درصورت لزوم مراکز، شعبه ها و دفاتر ديگري را نيز در شهرهاي بزرگ ايران يا خارج از كشور که داراي سازمان‌ها و گروههاي علمي و خواهان مشارکت در فعاليت هاي انجمن هستند، تأسیس خواهد نمود.

**شکل 14- نمایی از صفحه اصلی سایت انجم خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان**

انجمن علاقمند است در کليه فعاليت هاي خود با دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي علمي، اتحاديه‌هاي علمي و دانشمندان و محققان ايراني همکاري نمايد. نگاه انجمن، تشويق و حمايت از نوآوري در تحقيقات علمي و فناوري در ايران و توسعه راهها و ابزارهايي براي هماهنگي و همکاري ميان محققان و سازمان‌هاي علمي به‌منظور به‌کار‌گيري دانش آنان براي خدمت به پيشرفت جاري کشور است.

### **2-6-1- اهداف**

* تجمیع منابع مالی مردمی ودولتی برای توسعه علم و فناوری
* شبکه سازی ، روان سازی و تقویت ارتباطات بین متخصصین و دانشمندان برای کمک به توسعه علم و فناوری
* حمایت منطقی ، مادی و معنوی از محققان فارغ التحصیل دانشگاه‌ها، مؤسسات ، انجمنها و نهادهای فعال در زمینه توسعه علوم و فناوری‌های نوین
* حمایت از دولت برای تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله

### **2-6-2- برنامه ها**

* حمایت از تولید داروهای موردنیاز کشور
* ساخت و تجهیز مراکز علمی و تحقیقاتی از قبیل تجهیزآزمایشگاه‌های مراکز عالی و ...
* حمايت از راه‌اندازي پارک ها و مراكز رشد علم و فناوري به‌منظور حمایت از اشتغال متخصصین و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها
* لیزینگ فناوران به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا به‌صورت وام قرض‌الحسنه
* کمک به تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور ایجاد کارآفرینی و اشتغال مولد
* حمایت از تأسیس خانه‌های علم در سراسر کشور به‌منظور افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به علوم و فناوری‌های ناشی از آن­ها
* حمایت از پژوهش و تحقیق نخبگان به‌عنوان اصلی ترین عامل رشد کشور
* كمك به نخبگان و دانشجويان دانشگاه‌ها براي برگزاري و حضور در مسابقات علمي و فناوري داخلي و بين‌المللی
* كمك به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي براي راه‌اندازي و توسعه رشته‌هاي مرتبط با فناوري‌هاي‌پيشرفته
* تأمین هزینه تحصیلی نخبگان نیازمند
* حمایت از ورود فناوری‌های نوین به آموزش و پرورش
* حمایت عام از فناوران
* بسته‌های حمایتی:
* بسته دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی (مانند حمايت از انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي كاربردي، ساخت و توسعه فضاهاي خدماتي، علمي و آزمايشگاهي دانشگاه‌ها)
* بسته حمایت از افراد نخبگان و استعدادهای درخشان (مانند هزینه دانشگاه، کمک هزینه تحصیلات، ایجاد مراکز رشد و کسب‌وکار و حمایت از صاحبان طرح، سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر )
* بسته ايجاد خانه‌های علم فناوري و تجهیز اتاقهای علوم
* بسته حمايت از پروژه‌هاي فناورانه ويژه در راستاي رفع نيازهاي درماني و اجتماعي مردم

### **2-6-3- مراحل حمایت از فناوران**

طبیعی است در صورت تأیید طرح در هر مرحله، مراحل بعدی طی خواهد شد.

1. تکمیل و ارسال فرم اطلاعات اولیه طرح توسط صاحب طرح به آدرس ایمیل انجمن info@techngo.ir
2. بررسی اولیه و تماس با صاحب طرح
3. برگزاری جلسه حضوری و تشریح راه‌های مشارکت در طرح
4. تکمیل فرم اطلاعات تکمیلی
5. تهیه طرح تجاری یا  BP (در صورت نداشتن)
6. مشارکت در تولید طرح

### **2-6-4- گزارش عملکرد**

* برگزاری 8 جلسه مشاورین هادی و ارائه راهکار و مشورت های لازم به 31 شرکت مرکز رشدی پارک فناوری پردیس و دانشگاه شریف
* برگزاری بیش از ده‌ها جلسه مشاوره خصوصی به مدیران شرکت‌های مرکز رشدی متقاضی
* بررسی و ارزیابی 17 طرح دارویی خواهان حمایت و تأیید شدن 5 طرح دارویی
* برگزاری ضیافت خیرین حمایت از تولید داروهای بیماران صعب‌العلاج
* حمایت از تولید داروهای زیر:
* ژل آمفوتریسین B نانولیپوزومال، پماد درمان بیماری سالک
* سافت ژل حاوی نانومیسل‌های کورکومین به‌منظور درمان بیماری های کولیت اولسراتیو، بیماری روده ملتهب، سرطان کولون، سرطان پانکراس، هیپرکلسترمی، آترواسکلروز، التهاب پانکراس، پسوریازیس، آرتریت روماتوئید و بیماری‌های التهابی چشم نظیر کاتاراکت
* پاکلینب (نانوداروی ضد سرطان آبراکسان) به‌منظور درمان سرطان های سینه، ریه و پانکراس
* میکروسفرهای تزریقی طولانی اثرجهت درمان اعتیاد به مواد مخدر
* حمایت از تولید نانوماسک باقابلیت عدم نفوذ باکتری، ویروس، میکروب و ذرات آلاینده
* برگزاری جلسه تجربه یک کسب‌وکار موفق با کمک پارک فناوری پردیس
* مراسم تجلیل از پیشکسوتان علم و فناوری پارک فناوری پردیس با کمک پارک فناوری پردیس

### **2-6-5- روش‌هاي كمك‌های مالی خيرين و نيكوكاران**

الف - حمایت‌های مالی

* کمک آنلاین: از طریق درگاه اینترنتی قرار داده شده در سایت انجمن
* اهدای نقدی:
* واریز وجوه نقد به یکی از حساب‌های بانكي زیر :
* شماره‌حساب ریالی:

سپرده قرض الحسنه شماره 0205635812004 - - بانک ملی شعبه رودهن

به‌نام انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

* سپرده قرض الحسنه شماره 5028892622 - بانک ملت شعبه بومهن

به‌نام انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

* شماره‌حساب ارزی: 6004 - به‌نام انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان
* وام قرض‌الحسنه

در مورد فعالیت‌هایی که ممکن‌ است به سود دهی برسند مانند: تولید دارو و... پس‌ازاینکه تولید محصول اقتصادی شد اصل مبلغ مشارکت باز می‌گردد.

* کمک‌های مستمر
* اهدای دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل:
* سهام، حواله، وجوهات نقدی، مسکوکات و عتيقه‌جات، سرمایه و دارایی
* ابزار، تجهیزات (آزمایشگاهی، کارگاهی و پزشكي)، وسایط نقلیه (خودرو)
* زمین، باغ، خانه، مزرعه، معدن و ساير موارد اهدايي
* پرداخت حضوری:

از طريق مراجعه به دفتر انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان به‌آدرس :تهران- کیلومتر 20 جاده دماوند- پارک فناوری پردیس- مرکز فناوری سراج- واحد 137

كدپستي: 1657167348 تلفـــــن: 43-76250042 نمابـــــر: 76250044

ب - حمایت‌های غیر مالی

* اهدای دانش فنی، حق‌ امتیاز و پتنت (حق نشر، حق تألیف)، آثار هنري، مستندات (کتاب)
* درخواست عضویت در مشاورین هادی به‌منظور ارائه مشاوره و راهنمایی به شرکت‌های نوپا
* خیر ایده: ایجاد فضایی مجازی برای ثبت ایده‌های افراد معمولی جهت استفاده محققین، مخترعین و نیز صنعتگران و صاحبان‌صنایع
* پاسخ‌گویی به سؤالات علمی محققین

## 2-7- صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

ندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران[[9]](#footnote-9) طی مجوز کارگروه ماده ۱۰۰ با سهامداری دولت (پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) و مشارکت بخش خصوصی، بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم و همچنین ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین با اخذ تأئیدیه ثبتی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف حمایت از شرکت‌های دانش­بنیان فعالیت می‌نماید.

[](http://www.uttechfund.ir)این صندوق مأموریت دارد مطابق بند ۴ ماده ۷ آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۵ اساسنامه مصوب هیأت وزیران مورخ 28/12/81 صندوق­های پژوهش و فناوری، ضمانت­نامه­ ها و اعتبارات موردنیاز شرکت‌های دانش­بنیان را تأمین نماید.

**شکل 15- نمایی از صفحه اصلی سایت صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران**

### **2-7-1- اهداف**

بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور و اساسنامه مصوب هیئت محترم وزیران به شرح ذیل می‌باشد:

* ایجاد بستر و زمینه مناسب برای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در بخش پژوهش و فناوری
* کمک به دستگاه‌های اجرایی در جهت تجاری‌سازی
* تسریع نمودن فرایند تبدیل ایده به ثروت بدون وجود بروکراسی معمول
* ایجاد کسب‌وکارهای جدید با ارزش‌افزوده بالا در حوزه‌های مختلف فناوری‌های پیشرفته
* ایجاد ادبیات مشترک و ارتباط بین بانک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مربوط به دانش فنی

### **2-7-2- فعالیت ها**

* موضوع فعالیت صندوق مطابق با اساسنامه مصوب هیئت محترم وزیران عبارت است از:
* اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرح‌های پژوهشی و پژوهش‌های کاربردی، نوآوری و فناوری
* تأمین سرمایه خطر پذیر و مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های پژوهشی و فناوری
* تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح‌های پژوهشی و فناوری
* صدور ضمانت نامه های موردنیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری

### **2-7-3- ارزیابی و ارزشگذاری طرح ها**

متقاضی ابتدا فرم اطلاعات طرح را تکمیل نموده و به موسسه ارائه می­نماید تیم ارزیابی با مطالعه این فرم، با طرح آشنا شده د رجلسه ای حضوری ضمن بازدید از شرکت و گفتگو با مدیران و مسئولان شرکت با طرح موردنظر آشنا شده و طرح از جوانب مختلف ازجمله بازار، اطلاعات مالی(جریان نقد، سرمایه‌گذاری، بازگشت سرمایه نزخ بازده داخلیIRR) حقوقی(پتنت و مالکیت) دانش فنی(امکان پذیری، نوآوری و تکراری نبودن در ایران و…) و سازمان طرح ، مورد بررسی قرارگرفته و سپس تیم ارزیابی، طرح را از جنبه‌های مختلف و زیر نظر کارشناسان متخصص در حوزه طرح ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی و فنی می­نماید و طی گزارشی به اطلاع متقاضی و صندوق می­رساند

### **2-7-4- ارائه انواع تسهیلات مالی**

یکی از وظایف صندوق پژوهش وفناوری دانشگاه تهران ارائه انواع تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان می­باشد. براین اساس این مجموعه آمادگی دارد تا در عقود مبادله ای شامل تسهیلات جعاله، فروش اقساطی، لیزینگ، اجاره به شرط تملیک و … با شرکت‌های دانش‌بنیان تعامل نماید.

این صندوق آمادگی دارد به‌منظور تسریع توسعه ای طرح ها در حوزه فناوری و تسهیل در تولید طرح ­های دانش‌بنیان علاوه بر مشارکت از طریق ساز و کارهای غیر مشارکتی نیز نیاز شرکتها را برطرف و اقدام به ارائه تسهیلات نماید.

ازجمله طرح‌های قابل ارائه به شرکت‌های دانش‌بنیان طرح همکار با نرخ تسهیلات۱۵% می‌باشد جهت اطلاع از شرایط به بخش آئین‌نامه ها مراجعه فرمائید.

### **2-7-5- مشارکت مدنی**

مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به‌منظور انتفاع، طبق قرارداد.

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با ارزیابی کامل طرح ها در صورت داشتن شرایط لازم طرح و شرکت دانش‌بنیان متقاضی می‌تواند با رعایت ضوابط صندوق در صورت وجود تقاضا مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی نماید.

### **2-7-6- خدمات حوزه بین الملل**

با توجه به مشکلات بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص تأمین مواد و تجهیزات، فروش محصولات، انجام امور مالی بین‌المللی از قبیل انتقال وجه و دریافت وجوه فروش کالا و خدمات، این صندوق درصدد است موانع موجود را به حداقل رسانده و در این حوزه نیز به شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات و مشاوره های لازم را ارائه نماید.

## 2-8- صندوق توسعه فناوري هاي نوين

صندوق توسعه فناوری‌های نوين[[10]](#footnote-10) ازجمله صندوق هاي غيردولتي پژوهش و فناوري است كه به‌منظور ايجاد زمينه‌هاي مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي كاربردي- توسعه‌ای و فناوري و همچنين ارائه خدمات مالي ويژه و منحصر به فرد به كارآفرينان متخصص و نوآوران با حمايت دولت و پارك فناوري پرديس مستند بر ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه كشور (مكرر در ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه) و بر اساس مجوز كارگروه مربوطه، در سال 1386 تأسیس گرديد.

**شکل 16- نمایی از صفحه اصلی سایت صندوق توسعه فناوری های نوین**

سهامداران اين صندوق عبارت‌اند از:

* وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
* پارك فناوري پرديس رياست جمهوري
* شركت كارآفريني و فناوري ايران
* موسسه توسعه فناوري نخبگان
* موسسه توسعه علم و فناوري ايرانيان

### **2-8-1- ماموريت**

ماموريت صندوق توسعه فناوری‌های نوين، ارائه خدمات مالي به‌منظور كمك به توليد، توسعه و فروش فناوری‌های نوين می‌باشد.

### **2-8-2- اهداف**

اهداف صندوق توسعه فناوری‌های نوين بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه كشور و اساسنامه مصوب هيئت محترم دولت به شرح ذيل می‌باشد:

* ايجاد زمينه مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي در بخش پژوهش و فناوري
* كمك به دستگاه هاي اجرايي در جهت تجاري سازي
* دستاوردهاي پژوهش و فناوري و رفع مشكلات و موانع ايشان
* جبران عدم تمايل نهاد هاي مالي سنتي (همچون بانكها) براي سرمايه گذاري در فناوری‌های نوين و دانش بنيان به دلیل ريسك بالاي آن‌ها
* جبران خلاء ناشي از فقدان ادبيات مشترك بين بانك ها و محققان و نوآوران خصوصا در مسائل مربوط به دانش فني
* ايجاد كسب و كارهاي جديد در حوزه هاي مختلف فناوری‌های پيشرفته داراي ارزش‌افزوده بالا
* تسريع در فرايند تبديل ايده به ثروت (نوآوري) و جلوگيري از بروكراسي معمول


### **2-8-3- فعاليت ها**

موضوع فعاليت صندوق مطابق با اساسنامه مصوب هيئت محترم وزيران و روزنامه رسمي عبارت است از:

* اعطاي وام و تسهيلات به اشخاص حقيق و حقوقي براي:
* اجراي طرح هاي پژوهشي و پژوهش هاي كاربردي، فرهنگي، هنري و فناوري
* اجراي مرحله توليد نيمه صنعتي طرح هاي به نتيجه رسيده پژوهشي و فناوري
* براي تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد
* تأمين سرمايه ريسك پذير و مشاركت و سرمايه گذاري در طرح هاي پژوهشي و فناوري
* تضمين پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح هاي پژوهشي و فناوري

صدور ضمانت نامه هاي موردنیاز مؤسسات پژوهشي و فناوري بخش غيردولتي

### **2-8-4- مدل عملياتي صندوق**




**شکل 17- مدل عملیاتی صندوق توسعه فناوری‌های نوین**

### **2-8-5- منابع مالي**


منابع مالي صندوق عبارت است از:

* كمك بلاعوض با مشاركت دولت.
* سرمايه گذاري بانكها و وام و تسهيلات مؤسسات مالي و اعتباري.
* سرمايه گذاري مراكز پژوهشي، واحدهاي تحقيق و توسعه، تشكلهاي صنفي و پژوهشگران منفرد.
* كمكها و اعانات اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير منابع مجاز قانوني.
* سود حاصل از عمليات موضوع فعاليت صندوقها.
* اعتبار مصوب وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركتها و مؤسسات دولتي.


### **2-8-4- گزارش عملکرد صندوق**




**شکل 18- تعداد تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان به تفکیک سال**




**شکل 19- حجم ریالی تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان به تفکیک سال**




**شکل 20- تعداد تجمعی قراردادهای کارگزاری با دستگاههای اجرایی به تفکیک سال**



**شکل 21- حجم ریالی قراردادهای ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان به تفکیک سال**



**شکل 22- حجم ریالی قراردادهای کارگزاری با دستگاههای اجرایی به تفکیک سال (تجمعی)**



**شکل 23- تفکیک حوزه‌های فناوری مورد حمایت از محل منابع صندوق (تعداد)**

## 2-9- مرکز توسعه کسب و کار فناوری

ایده ها و محصولات دانش‌بنیان، در ایجاد فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی و علمی هر کشور تأثیر به سزایی دارد.

امروزه در تمام کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه حمایت و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح ها و محصولات جدید در حوزه فناوری نوین بخش مهمی از فعالیت توسعه دانش و تجارت هر کشور و یا شرکت‌های بزرگ می‌باشد.

عمده روش‌های حمایت از تجاری‌سازی طرح ها و شرکت‌های نوپا در زمینه فناوری و نوآوری از طریق ایجاد پارک های علم و فناوری و مراکز رشد تأمین می گردد. لیکن ظرفیت محدود پارک های علم و فناوری و مراکز رشد نباید مانع از توسعه فناوری‌های پیشرفته گردد.

با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت‌های آن، در سال‌های اخیر مراکز کسب‌وکار مجازی توسعه زیادی داشته‌اند. از مزایای این نوع مراکز می‌توان به نیاز کمتر به فضای متمرکز برای استقرار، تیم عملیاتی کوچک، استفاده از ظرفیت منتورها در بخش های غیر دولتی و غیر متمرکز، سرمایه‌گذاری ایجاد و مدیریت مناسب، کاهش رفت و آمد و درنتیجه کاهش هزینه در مدت و هزینه و ... اشاره کرد.

**شکل 24- نمایی از صفحه اصلی سایت مرکز توسعه و کسب و کار فناوری**

با توجه به اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری و رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و همگام با رشد روز افزون علمی کشور و گسترش متقاضیان و با عنایت به تجارب ارزنده پارک فناوری پردیس در حوزه ارزیابی و پشتیبانی و نظارت بر طرح‌های نوآورانه، به موجب دستور جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهور، پارک فناوری پردیس مأموریت یافت تا با همکاری شرکت کارآفرینی و فن‌آوری ایران(به‌عنوان مجری)، نسبت به ایجاد و اداره مرکز توسعه کسب‌وکار فناوری اقدام نماید.

با ایجاد این مرکز، به دلیل عدم نیاز به فضایی برای استقرار متقاضی، استفاده از کارگزاران و پشتیبان های مختلف و متنوع، امکان ارائه خدمات به تعداد بیشتر متقاضیان فراهم می گردد.

### **2-9-1- اهداف مرکز**

* تسریع رشد واحدها و شرکت‌های فناور برای تبدیل به شرکت‌های دانش‌بنیان
* ارائه مشاوره ها و خدمات موردنیاز اعضا در راستای تبدیل ایده-های نو به محصولات و تجاری‌سازی آن‌ها
* نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز
* نظارت بر فعالیت واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آن‌ها
* توسعه و بهبود عملکرد کارگزاران و پشتیبان ها و کریدورهای خدمات فناوری

#### **2-9-2- پشتیبانی و تجاری‌سازی**

ایده یا طراحی و یا نمونه سازی و یا حتی ساخت یا تولید اولیه دانشجویان، اعضای هیئت علمی، محققین، صنعتگران و دانش پژوهان، که بر حسب تخصص، تحقیقات و تجربه، موفق به ارائه می‌شوند، به‌منظور به ثمر رساندن آن یا همان تجاری‌سازی آن نیازمند فرایندی است که باید طی نمایند. مرکز توسعه کسب‌وکار فناوری به‌منظور پشتیبانی از طرح‌های منتخب برای طی مسیر تجاری‌سازی، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت مشاورین خبره در حوزه‌های مختلف، از متقاضیان و طرح‌های مختلف حمایت می‌نماید.

با توجه به برنامه تجاری‌سازی هر طرح که در کمیته پذیرش مرکز به تصویب می‌رسد، متقاضیان می‌خوانند با راهنمایی کارشناسان مرکز، از خدمات شرکت‌های پشتیبان در مسیر تجاری‌سازی طرح خود استفاده نمایند.

برنامه تجاری‌سازی، میزان حمایت و زمان بندی اجرای هر طرح پذیرفته شده، توسط کارشناسان مرکز تعیین و به متقاضی ابلاغ می‌گردد.

شیوه انتخاب شرکت‌های پشتیبان و نحوه بهره‌مندی از خدمات آن ها در بخش پشتیبانی ارائه‌شده است.

### **2-9-3- فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این مرکز**

1. سرمایه‌گذاری

در این بخش می‌توانید فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت مالی/ تجهیزاتی، VC و ... را مشاهده نمایید.

1. فروش طرح

معرفی طرح‌های فناورانه و نوآورانه برای ایجاد یا توسعه کسب‌وکار، از طریق خرید امتیاز طرح یا اختراع

1. لیزینگ

معرفی محصولاتی که مشتریان برای خرید آن‌ها می‌خوانند از تسهیلات لیزینگ کالا بهره‌مند گردند.

### **2-9-4- ارزیابی شرکت ها**

شرکت‌های متقاضی عضویت در مرکز در دو مرحله ارزیابی می گردند و در صورت دارا بودن شرایط و الزامات مرکز امکان عضویت و استفاده از خدمات مرکز را خواهند داشت:

ارزیابی موردنظر شامل موارد زیر است:

* ارزیابی اولیه درخواست متقاضی
* ارزیابی عضویت در مرکز (ارزیابی تکمیلی)

الف - ارزیابی اولیه طرح متقاضی



**شکل 25- فعالیت‌های تجاری‌سازی مرکز توسعه کسب و کار فناوری**

در ارزیابی اولیه متقاضی مشخصات طرح و درخواست خود را ثبت می‌نماید. در این ارزیابی مشخصات کلی طرح و یا ایده و نوع درخواست متقاضی ثبت و سپس مورد ارزیابی مرکز قرار خواهد گرفت. متقاضیان با توجه به نوع طرح و درخواست ارزیابی شده و نتایج ارزیابی به اطلاع آن‌ها خواهد رسید.

در این ارزیابی شرایط عضویت طرح و متقاضی ارزیابی می گردد. همچنین در صورتیکه طرح و یا متقاضی امکان دریافت خدمات از سایر ارگان را داشته باشد، راهنمایی لازم جهت ارتباط و استفاده از خدمات آن مراکز به متقاضی ارائه خواهد شد.

ارسال درخواست و ارزیابی اولیه هیچ گونه حقی برای استفاده از خدمات مرکز، برای متقاضی ایجاد نمی‌نماید.

ب - ارزیابی عضویت در مرکز (ارزیابی تکمیلی)

در صورتیکه متقاضی حائز شرایط عمومی و اختصاصی برای عضویت در مرکز مطابق موارد زیر باشد و همچنین طرح ازنظر کارشناسان مرکز مورد تایید قرار گیرد. طرح وارد مرحله دوم ارزیابی (ارزیابی تکمیلی) می گردد:

در مرحلیه دوم ابتدا متقاضی اطلاعات تکمیلی مرتبط با طرح/ایده را بر روی پورتال مرکز تکمیل می‌نماید. سپس این اطلاعات ارزیابی می گردند.

شرایط الزامی عضویت در مرک:

* عدم عضویت در سایر پارک ها و مراکز رشد
* سن شرکت و یا طرح کمتر از 5 سال باشد
* داشتن فضای استقرار
* ثبت شخصیت حقوقی متقاضی مرتبط با طرح

شرایط ترجیحی عضویت در مرکز:

* تکمیل بودن تیم کاری
* نوپا بودن و عدم تکمیل فرایند تجاری‌سازی
* کامل بودن فاز مطالعات طرح و گذراندن مراحل پژوهش
* داشتن طرح تجاری محصول

در ارزیابی تکمیلی کلیه جنبه‌های مرتبط با طرح/ایده ازنظر توان تیم کارشناسی، توانمندی تجهیزاتی، موارد علمی و فنی و... به‌طور کامل ارزیابی شده و در صورتیکه طرح حائز شرایط عضویت در مرکز باشد. عضویت شرکت در مرکز قطعی و نتیجه به اطلاع متقاضی خواهد رسید. خروجی این مرحله، آغاز فرایند حمایت از تجاری‌سازی طرح می‌باشد.

نتایج ارزیابی تکمیلی به واحد تجاری‌سازی مرکز برای تدوین نسخه تجاری‌سازی (برنامه تجاری‌سازی محصول) ارائه می گردد.

### **2-9-5- حمایت از نمونه سازی اولیه محصول، تجاری‌سازی محصول و استقرار صنایع**

1. فرآیند و شرایط اعطای تسهیلات

* شرایط عمومی:
* قابلیت نفوذ به صنعت را داشته باشد.
* در عین نوین بودن مشکلات موجود را حل کند.
* اعلام نیاز از صنعت داشته باشد.
* بازار مشخص و مشتری بالفعل داشته باشد.
* نمونه مشابه در سطح کشور نباشد.
* مدت‌زمان اجرای آن کوتاه باشد.
* شرایط تخصصی:
* ارائه دهنده پروپزال باید عضو هیأت علمی دانشگاه باشد.
* قابلیت تجاری‌سازی در کوتاه مدت را داشته باشد.
* دانش فنی نمونه آزمایشگاهی محصول آماده باشد.
* قابلیت تولید نمونه نیمه صنعتی را داشته باشد.
* مدت‌زمان اجرای آن کوتاه (حداکثر24 ماه) باشد.
* شرایط اعطای تسهیلات وام: طرح توسعه
* متقاضی باید شرکت، یا فرد حقوقی باشد.
* نمونه صنعتی محصول آماده تولید انبوه باشد.
* شرکتی با شخصیت حقوقی ثبت‌شده باشد.
* تیم اجرایی، تخصص و توانمندیهای لازم برای اجرای پروژه را داشته باشند.
* امکان تحقق اهداف پروژه با توجه به زیر ساخت‌های کشور وجود داشته باشد.
* در گسترش دانش و صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر نقش موثری داشته باشد.
* نتایج عملیاتی پروژه دارای ارزش‌افزوده بالا و در راستای رفع نیازهای صنعت مرتبط باشد.
* در راستای اولویت‌های صنایع نوین باشد.
* مجری و تیم مربوطه باید تجربه، مهارت و مدیریت لازم را برای اجرای طرح را داشته باشد.
* پس از بررسی و پذیرش اولیه طرح، به‌منظور بررسی‌های نهایی، ارائه گزارش توجیهی فنی، اقتصادی و بازار و گزارش مالی و اقتصادی با نرم‌افزار کامفار الزامی است.
* برای دریافت وام ارائه وثیقه ملکی جهت ضمانت وام الزامی است.
* شرایط اعطای تسهیلات در مناطق ویژه اقتصادی صنایع نوین

در حال حاضر استقرار شرکت‌های فعال در حوزه صنایع نوین در منطقه ویژه اقتصادی شیراز با شرایط زیر امکان پذیر می‌باشد:

* درصورتی‌که صنعتگران یک هکتار زمین خریداری نمایند، 20% تخفیف داده می‌شود.
* درصورتی‌که صنعتگران متقاضی بیش از یک هکتار باشند، به مازاد برآن 30% تخفیف داده می‌شود.

1. اولویت‌های حوزه‌های تخصصی

* حوزه بیوتکنولوژی
* حوزه موادنو و نانوفناوری
* حوزه مکانیک و هوافضا
* حوزه انرژی‌های نو
* حوزه برق و مخابرات
* حوزه نرم‌افزار
* حوزه لیزر و اپتیک

1. معرفی طرح‌ها

* -طرح ارتقای نوآوری و سطح فناوری صنایع نوین
* کمک به توسعه صنایع نوین
* ایجاد مناطق ویژه‌ی استقرار صنایع نوین

1. پذیرش طرح‌ها

* سامانه پذیرش طرح
* فرم‌های پذیرش طرح

1. ارتباط با طرح‌های صنایع نوین

**2-9-6- اطلاعات تماس**

آدرس: تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید نادری- نبش کوچه حجت دوست- ساختمان شهید نادری وزارت صنعت، معدن و تجارت- طبقه ششم- طرح‌های صنایع نوین

کدپستی: 1416643851 تلفکس: 88995475

## 2-10- موسسه خیرین کارآفرین

برخی مردم شایسته ایران زمین برای بهبود فرهنگ و دانش بخشی از دارایی خود را به ساختن مدرسه اختصاص می‌دهند. بعضی درمانگاه وعده ای مسجد می سازند. این آیین نیکو قرنهاست که پابرجاست.

زیباتر بود اگر برای زندگی بهتر:

خردمندان به کارآفرینان کمک می‌کردند تا بنایی بسازند از تلاش و نوآوری و توانایی مالی خود را با اندیشه کار و خدمت گره می زدند تا ارائه ارزشی جدید همراه با ارمغان امید و سرزندگی به میهن بخشند.

باور کنیم هیچ کسی جز خود ما نمی خواهد و نمی‌تواند میهنمان را آباد کند.

با یاری کارآفرینان سهمی در آبادنی کشور و نجات جوانان از رنج و بیکاری و افسردگی داشته باشیم.

### **2-10-1- اهداف موسسه خیرین کارآفرین**

* توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت مردمی
* افزایش ثروت ملی طبق اصل 44 قانون اساسی و کاهش پایدار فقر
* توسعه پایدار فرهنگ کارآفرینی و اشتغال زایی و ترویج شعار جهانی: کارآفرینی، موتور توسعه کشورها
* همکاری با سازمان‌های ذی‌ربط جهت انجام پژوهش‌های لازم در زمینه توسعه کارآفرینی و اشتغال در میان جوانان
* برگزاری نمایشگههای مختلف از فعالیت کارآفرینان خصوصا زنان سرپرست خانوار، زندانیان مالی و ...
* مشارکت در شناسایی کارآفرینان جامعه و استفاده از تجارب آنان برای رفع موانع کارآفرینی در کشور
* برگزاری جشنواره کارآفرینان به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال مولد
* کمک به قوای سه گانه در روان سازی فعالیت‌های کارآفرینان
* همراهی با اهداف دولت دررسیدن به عدالت اجتماعی و توسعه کشور و کم کردن بار مسئولیت دولت
* همراهی با اهداف سازمان‌های بین‌المللی دررسیدن به توسعه پایدار جهانی، اعتلاء جوامع انسانی و صلح جهانی
* افزایش خیریه های کارآفرینی و اشتغال زایی از 8% و کاهش خیریه های حمایتی از 92%
* پذیرش افرادی که قابلیت آموزش و کارآفرینی دارند مانند: زندانیان مالی، زنان بی سرپرست و خود سرپرست، نوجوانان و دانش آموزان با استعداد، جوانان و دانشجویانی که ایده‌های کارآفرین دارند و ...
* توانمندسازی و ایجاد زمینه‌های خودکفایی مالی اعضاء از طریق ارائه امکانات و آموزش‌های حضوری و مکاتبه ای در زمینه خود شناسی، خودسازی، اعتماد به نفس، مهارت های زندگی و موفقیت، بهزیستی، کارآفرینی و ...
* تلاش در جهت ترویج فرهنگ قرآنی و گسترش تعالیم اسلامی و سیره و سنت پیامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار (ع) از طریق برگزاری همایش، تولید و عرضه محصولات قرآنی ( صوتی و تصویری، چاپ و نشر و ...) پژوهش‌های قرآنی و ... با اهداف فوق
* تأمین هزینه‌های جاری و لازم زندگی اعضای به‌صورت کوتاه مدت تا رسیدن فرد به مرحله کارآفرینی و خودکفایی
* احداث و راه‌اندازی مکان های آموزشی و مراکز مشاوره با هدف توسعه کارآفرینی و کسب‌وکار و همچنین ارتقاء فرهنگی و سطح آگاهی مردم در جهت کاهش معضلات و جرائم اجتماعی
* توسعه پایدار وقف دائم از طریق جذب کمکهای نقدی و غیر نقدی

توسعه پایدار وقف موقت (اجازه استفاده از اموال منقول و غیر منقول واقف برای مدت معینی که واقف تعیین می‌کند و عودت عین آن در پایان مدت مذکور) از طریق چاپ و فروش اوراق وقف موقت (سرمایه‌گذاری کارآفرینی Venture capital ) و پرداخت سود مشارکت به خیرین که در صورت عدم درخواست خیر، سود مذکور به افزایش سرمایه موسسه وقف خواهد شد. موسسه از طریق تجمع سرمایه‌های راکد خیرین، با کارآفرینان برای ایجاد کسب‌وکار و اشتغال زایی مشارکت نموده و همزمان با رشد اقتصادی کارآفرین، موسسه مبادرت به فروش سهام مشارکتی خود به کارآفرین نموده تا زمانی که نسبت سهام مشارکتی موسسه به صفر برسد. از این طریق ارزش اموال واقفین حفظ و شاهد توسعه وقف پایدار و ایجاد مشاغل پایدار و فقرزدایی پایدار خواهیم بود. کلیه منافع حاصل از مشارکت و فروش اوراق سرمایه‌گذاری پس از کسر هزینه ها به افزایش سرمایه موسسه وقف خواهد شد.

* اعطاء وام و تأمین منابع مالی موردنیاز کارآفرینان، محققین، مبتکرین، مخترعین و مکتشفین (اعم از حقیقی و حقوقی) و حمایت از آن‌ها به‌منظور نیل به خودکفایی و استقلال اقتصادی کشور.
* برگزاری سفرهای علمی، تفریحی و مذهبی
* توسعه کمی و کیفی موسسه در سراسر کشور به‌ویژه در روستاها
* ایجاد ساختار علمی و وب گاه اینترنتی برای موسسه
* استفاده از بسترهای مبتنی بر فناوری اطلاعات (IT) از قبیل اینترنت، تلفن هوشمند، SMS موبایل، GPS و ... جهت کارآفرینی و اشتغال زایی
* همکاری و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌های ملی (مطبوعات و صداوسیما) جهت ترویج فعلایت های موسسه و جذب مشارکت خیرین

سایر فعالیت‌های مثبت و خیر (علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ...)

## 2-11- بنیاد نژادقلی و علیزاده[[11]](#footnote-11)

پژوهش و نوآوری سنگ‌ بنای توسعه دانش‌بنیان جوامع‌اند و تحکیم و تقویت فعالیت‌های پژوهشی در میان دانشجویان جوان پیش‌نیاز پیشرفت و توسعه کشور است. با توجه به محدودیت اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌ها در بودجه دولت، جذب حمایت‌ها و کمک‌های مردمی می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر تأمین منابع مالی موردنیاز طرح‌های تحقیقاتی دانشگاهیان باشد.

در این راستا، در اسفندماه سال ۱۳۹۱ تفاهم‌نامه ای مابین فرزندان مرحوم مهندس محمدتقی نژادقلی و مرحومه ام‌لیلا علیزاده کردی و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل منعقد گردید.

[](http://researchfund.ir/)مرحوم مهندس محمدتقی نژادقلی از جمله کارآفرینان پرتلاش و موفق عرصه تولید و صنعت و مرحومه ام‌لیلا علیزاده کردی از دبیران ممتاز ریاضی شهرستان بابل بودند که در یک حادثه دلخراش رانندگی در ۲۹ تیرماه سال ۱۳۹۱ دار فانی را وداع گفتند.

**شکل 26- نمایی از صفحه اصلی سایت بنیاد نژادقلی و علیزاده**

موضوع تفاهم نامه فوق ایجاد صندوقی به منظور حمایت از طرح‌های پژوهشی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است. این حمایت در قالب اعطای پژوهانه‌ به طرح‌های برتر و منتخب، تحت عناوین پژوهانه مرحوم مهندس نژادقلی (مختص دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی) و پژوهانه مرحومه علیزاده (مختص دانشجویان رشته‌های علوم پایه) انجام می‌شود. بر اساس این تفاهم نامه طرح‌های پیشنهادی دانشجویان در یک فرایند رقابتی شفاف و ضابطه‌مند ارزیابی و طرحهای برتر گزینش شده و تحت حمایت قرار می‌گیرند.

### **2-11-1- اهداف بنیاد**

الف- حمایت از پژوهش‌های دانشگاهی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی

ب- ترغیب دانشجویان همه مقاطع تحصیلی به مشارکت در فعالیت‎های تحقیقاتی به عنوان مکمل امور آموزشی

ج- کمک به شکوفایی استعدادهای دانشجویان و زمینه‌سازی کارآفرینی دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها

د- ترویج فرهنگ تخصیص منابع مالی مردمی به امور علمی، فرهنگی و پژوهشی

ه- برقراری ارتباط بین واحدهای صنعتی و دانشگاهها

### **2-11-2- شرایط اعطای پژوهانه**

لازم است که طرحهای گروههای دانشجویی در قالبی که توسط بنیاد آماده شده است، آماده و قبل از تاریخ معین به بنیاد ارسال شود. در این قالب از گروههای دانشجویی خواسته شده است که مزیت ایده هایشان را توضیح دهند. ایده هایی که نوآوری علمی و فنی داشته باشند و تدبیری برای حل مسائل صنعت روز کشور یا پیشگیری از مشکلات آینده اندیشیده باشند، در اولویت انتخاب خواهند بود. همچنین طرحهایی که به تولید کار و شغل در آینده منجر شوند، از نظر بنیاد از امتیاز بالایی برخوردار خواهند بود. به عبارت دیگر اگر تیمی بخواهد در زمینه تولید محصولی کار کند که توجیه تولید انبوه داشته باشد و بتواند زمینه ساز تولید شغل در جامعه شود، در اولویت قرار خواهد گرفت. البته چنانچه افراد خیری مبالغی را در اختیار بنیاد قرار دهند، حق تعیین هرگونه شرطی برای اولویت بندی پروژه ها برای آنها محفوظ خواهد بود.

همچنین از دانشجویان خواسته شده که در طرح ارسالی یک برآورد مالی و زمانی برای انجام پروژه ها تهیه کنند. در این برآورد آنها باید مشخص کنند که پروژه در چند فاز زمانی انجام می‌شود و هزینه هر مرحله چقدر است. سپس در زمانهای تعیین شده پس از ارسال گزارش مالی هر فاز و ارسال اسکن فاکتورها، مبلغ مربوط به فاز بعدی را دریافت می کنند. تیم ها بر اساس پاسخهایی که به سؤالات مطرح شده در طرح ارسالی داده اند، داوری خواهند شد .

### **2-11-3- عمده فعالیت‌های بنیاد**

* سنتز غشای پلیمری گزینش پذیر نسبت به اتانول وکاربرد آن در بیوراکتور غشایی برای تولید بیواتانول
* ربات تعادلی
* ساخت دستگاه پرینتر سه‌بعدی
* هاورکرافت
* کوادراتور
* طرح ساخت ماشین شیمیایی کمیکار
* پنجره بالکنشو

## 2-12- بنیاد خیریه مرتضی سلطانی[[12]](#footnote-12)

بنياد خیریه مرتضی سلطانی داراي ماهيت غير دولتي ،غيرسياسي و غير انتفاعي بوده و كليه فعاليتهاي بنياد بصورت عام المنفعه و در موضوع فرهنگي،آموزشي، اجتماعی و درمانی با رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، در سطح ملي پيگيري خواهد شد.

### [C:\Users\ei8ht-PC\Desktop\New folder (2)\2.jpg](http://xn--mgbbtdl6jl37hdab.com/#sp-about-wrapper)**2-12-1- اهداف بنياد**

**شکل 27- نمایی از صفحه اصلی سایتبنیاد خیریه مرتضی سلطانی**

* فراهم آوري زمينه ها و بسترهاي رشد درعرصه ملي به منظور بهبود در ارائه خدمات خيريه اي، فرهنگي، آموزشي، اجتماعی و درمانی مبتني بر جديدترين روشهاي علمي و تجربي
* توسعه علم و فناوري ،تحقيق و پژوهش دركشور با اخذ نمايندگي از مؤسسات آموزشي و دانشگاه هاي معتبر جهان و مبادلات علمي و فرهنگي
* كمك به ايجاد بسترهاي لازم به منظور ارائه خدمات رايگان آموزش مجازي ،توسعه شبكه هوشمند مدارس ،آموزش هاي ديجيتال و سايرخدمات فرهنگي

### **2-12-2- فعالیتهای بنیاد**

**الف) فرهنگي**

ايجاد بسترهاي لازم به منظور ارائه خدمات رايگان آموزش مجازي ،توسعه شبكه هوشمند مدارس ،آموزش هاي ديجيتال و سايرخدمات فرهنگي

**ب) آموزشي**

فراهم آوري زمينه ها و بسترهاي رشد درعرصه ملي به منظور بهبود در ارائه خدمات خيريه اي مبتني بر جديدترين روشهاي علمي و تجربي

**ج) اجتماعی**

توسعه علم و فناوري ،تحقيق و پژوهش دركشور با اخذ نمايندگي از مؤسسات آموزشي و دانشگاه هاي معتبر جهان و مبادلات علمي

**د) درمانی**

احداث و اداره مجتمع هاي خيريه اي آموزشي ،خوابگاهي و مدارس اعم از شبانه روزي و احداث و اداره آموزشگاه هاي توسعه مهارت هاي علمي.

**2-13- بنیاد علوی**

بنیاد علوی در تاریخ 17/09/1366در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. فعالیت این بنیاد تا سال 1384 عمدتاً در حوزه املاک و مستغلات بوده است. همزمان با تغییر مدیریت در سال 1384 بنیاد علوی به‌عنوان بازوی بنیاد مستضعفان، فعالیت خود را در امور خیریه و عام‌المنفعه آغاز نمود و این فعالیت تاکنون در حوزه‌های سلامت، توزیع البسه رایگان، برگزاری اردوهای دانش‌آموزی، ارتقاء تحصیلی دانش آموزان محروم، اعطای وام به دانشجویان محروم مستعد و سایر خدمات حمایتی ادامه داشته و دارد.

**اهداف**

* توانمندسازی مستضعفان و محرومین برای عبور موفقیت‌آمیز از نقاط عطف زندگي.
* ارتقاء اثربخشی و کیفیت خدمات خیریه
* گسترش ارائه خدمات خیریه با کیفیت و هزینه مناسب.
* توسعه ظرفیت جلب اعتماد، همکاری و مشارکت خیرین.

**هیئت‌مدیره**

هیئت‌مدیره مركب از پنج نفر اشخاص حقيقي می‌باشند كه طبق حكم رياست بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی براي مدت 2 سال منصوب مي‌گردند.


تبصره - عزل يا تغيير هريك از اعضاء هیئت‌مدیره قبل از انقضاء مدت 2 سال و يا انتصاب مجدد هر يك از آن بـراي دوره‌های ديگر بلامانع است.

**ریاست هیئت‌مدیره و دبیر هیئت**

براي رياست اداره امور اجراي برنامه‌هاي بنياد علوي يك نفر از اعضاء هیئت‌مدیره يا خارج آن به‌عنوان مديرعامل طبق حكم رياست بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی تعيين می‌گردند.

جلسات هیئت‌مدیره هر 15 روز يك نوبت با حضور مديرعامل تشكيل و به امور مربوطه رسيدگي و وظايف خود را انجام خواهد داد.

براي اداره جلسات هیئت‌مدیره رياست هیئت با مسن‌ترين افراد و دبيري هیئت با جوان‌ترین اعضاء حاضر در جلسه هیئت‌مدیره خواهد بود و براي تنظيم صورت‌جلسات يك نفر منشي از بين كارمندان بنياد انتخاب خواهد شد.



**شکل 28- ساختار سازمانی بنیاد علوی**

كليه تصميمات هیئت‌مدیره پس از تصويب رياست بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی قابل‌اجرا است.

**2-14- صندوق‌های پژوهش و فناوري غيردولتي**

این صندوق از فعالیت‌های پژوهشي، علمي و فناوري كه توسط بخش غيردولتي اجرا می‌شود حمايت می‌کند.

منابع مالي صندوق عبارت است از:

1. كمك بلاعوض با مشاركت دولت.
2. سرمایه‌گذاری بانک‌ها و وام و تسهيلات مؤسسات مالي و اعتباري.
3. سرمایه‌گذاری مراكز پژوهشي، واحدهاي تحقيق و توسعه، تشکل‌های صنفي و پژوهشگران منفرد.
4. کمک‌ها و اعانات اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير منابع مجاز قانوني.
5. سود حاصل از عمليات موضوع فعاليت صندوق‌ها مندرج در ماده (5) اين اساسنامه .
6. اعتبار مصوب وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتي.

**اركان صندوق**

اركان صندوق به شرح زير است

الف) مجمع عمومي ب) هیئت‌مدیره ج) مديرعامل د) بازرسان

**مجمع عمومي**

مجمع عمومي صندوق از اجتماع صاحبان سهام يا نمايندگان آن‌ها تشكيل می‌شود.

**هیئت‌مدیره**

هیئت‌مدیره صندوق داراي سه تا پنج عضو است كه از بين اعضاي مجمع عمومي توسط مجمع عمومي براي

مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

**مديرعامل**

هیئت‌مدیره از بين اعضاء هیئت‌مدیره يا خارج از آن‌ها، يك نفر را به‌عنوان مديرعامل براي مدت دو سال انتخاب می‌کند و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

**بازرسان**

صندوق داراي يك بازرس اصلي و يك بازرس علی‌البدل خواهد بود كه توسط مجمع عمومي براي مدت یک سال انتخاب می‌شوند. بازرسان نمی‌توانند همزمان عضويت در هیئت‌مدیره با مديريت عامل صندوق را هم داشته باشند.

**بنیاد خیّرین حامی دانشگاه**

  این بنیاد به‌منظور ایجاد امکانات و زمینه‌های آموزشی و تربیتی به‌منظور رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان ایران اسلامی و همچنین بهره‌گیری از توانمندی‌های مادي و معنوي خيّرين و تشويق و ترغيب توانگران و نيك انديشان در تقویت و گسترش زیرساخت‌های آموزش عالی تشکیل گردید.

**ارکان بنیاد**

ارکان «بنیاد» شامل

1- هیئت مؤسس  2- مجمع عمومي 3- هیئت‌امنا 4- هیئت‌مدیره 5- بازرسان  6- مدیرعامل

**هیئت مؤسس**

هیئت مؤسس به شرح ذکرشده در ماده 2 متشكل از افراد آشنا به مسائل آموزش عالی و فعاليت خیریه بوده و مسئول به ثبت رساندن و راه‌اندازی كامل« بنیاد» می‌باشد .

**مجمع عمومي**

مجمع عمومي ( اعم از عادی و فوق‌العاده) شامل كليه اعضا بوده و سالانه یک‌بار به دعوت رئيس هیئت‌امنا تشكيل جلسه می‌دهد. زمان تشكيل مجمع عمومي حداکثر 4 ماه پس از پايان هرسال مالي می‌باشد.

**هیئت‌امنا**

هیئت‌امنا به نمايندگي از مجمع عمومي ، مرجع تصمیم‌گیری در كليه امور در چارچوب اساسنامه بوده و آئین‌نامه‌ها و دستورات را تصويب و ابلاغ می‌نماید0

هیئت‌امنا داراي .... عضو اصلی و همچنین .... عضو علی‌البدل می‌باشد.

رئیس دانشگاه یا نماینده تام‌الاختیار وی در هر دوره که طبق مقررات تعیین و جایگزین می‌گردد به اعتبار شخصیت حقوقی خود و صرف‌نظر از پست و جایگاه سازمانی ، جزو اعضای اصلی هیئت‌امنا می‌باشد.

اعضای اصلی شامل .... نفر به همراه .... نفر عضو علی‌البدل با رأی مجمع عمومی به مدت 4 سال انتخاب می‌شوند.

**هیئت‌مدیره**

هیئت‌مدیره شامل.... عضو اصلي و 2 عضو علی‌البدل بوده كه از بين اعضاي هیئت‌امنا و با رأی ايشان ، به مدت2 سال انتخاب می‌گردند .

اعضاي هیئت‌مدیره در اولين جلسه و از بين اعضاي خود می‌بایست رئيس و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره را انتخاب كنند .

**مدیرعامل**

مدیرعامل، مسئول انجام كليه امور جاري« بنیاد»، تحت نظارت هیئت‌مدیره می‌باشد .

**بازرسان**

بازرسان به ترتیب آرا ، 2 نفر اصلي و 1 نفر علی‌البدل بوده كه از بين اعضاي «بنیاد» به مدت 1 سال توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند .

**2-15- صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری**

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سبا (سازمان بورس و اوراق بهادار)، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات آن اداره می‌شود. نام صندوق، «صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری .........» می‌باشد.

هدف از تشکیل صندوق، عبارت است از جمع‌آوری وجوه از اشخاص نیکوکار و اختصاص آن‌ها به خرید انواع دارایی‌ها به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی ناشی از مقیاس و منافع و سپس مطابق تصمیم سرمایه‌گذار، اختصاص تمام منافع حاصله به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه صندوق یا اختصاص بخشی از منافع حاصله به سرمایه‌گذار و باقی‌مانده آن به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه صندوق است.

**دوره فعالیت صندوق**

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قیدشده در مجوز فعالیت که توسط سبا به نام صندوق صادر می‌شود، شروع‌شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت (سه سال شمسی) ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده 65 قابل تمدید می‌باشد.

**ارکان صندوق**

الف) مجمع صندوق ب) رییس مجمع صندوق ج)مدیر صندوق د) مدیر ثبت صندوق

**مجمع صندوق**

مجمع صندوق عبارت‌اند از اشخاصی که مالک واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی صندوق می‌باشند.

**رییس مجمع صندوق**

رییس مجمع صندوق با اکثریت آرا از بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی حاضر، توسط مجمع

صندوق انتخاب می‌شود. رییس مجمع وظیفه اداره جلسه مجمع صندوق را بر عهده دارد. نمایندگان متولی و سبا ناظران مجمع صندوق خواهند بود و در غیاب هر یک از آن‌ها، مجمع جایگزین ناظر را انتخاب می‌کند.

**مدیر صندوق**

مدیر صندوق به تأیید سبا رسیده و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود و در اساسنامه مدیر نامیده می‌شود.

**مدیر ثبت صندوق**

مدیر ثبت صندوق به تأیید سبا رسیده و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود و در اساسنامه مدیر ثبت نامیده می‌شود.

## 2-16- بنیادهای خیریه در دنیا

کمک هاي سالانه بنياد «بيل و مليندا گيتس» در بخش سلامت مناطق فقير دنيا حدود شش ميليارد دلار است؛ تقريبا شش برابر بودجه سالانه سازمان جهاني بهداشت (WHO) «ان جي او» ها يا همان سازمان‌هاي مردم نهاد، مفاهيمي نظير کار داوطلبانه بدون چشمداشت مادي و احساس مسووليت و تعهد در قبال جامعه را به ياد مي آورند. سازمان‌هايي که با مشارکت مردم به‌طور داوطلبانه و مستقل از دولت ها شکل‌گرفته و به دنبال سودآوري نيستند، بلکه اهدافي عام‌المنفعه را دنبال مي کنند.

يکي از شاخص هاي توسعه‌یافتگي يک جامعه، ميزان سرمايه گذاري اجتماعي در آن است. سرمايه گذاري اجتماعي نيز به معناي فعاليت هايي است که در راستاي افزايش رفاه اقتصادي و توسعه اجتماعي توسطبخش خصوصي، نهادها و سازمان‌هاي جامعه مدني صورت مي گيرد.

فعاليت هايي نظير حمايت از کودکان آسيب ديده يا بي سرپرست، ايجاد امکانات آموزشي براي مناطق محروم، مبارزه با بيماري هاي واگيردار، مبارزه با اعتياد، حفاظت از محیط‌زیست يا صيانت از آثار تاريخي و ميراث فرهنگي همگي مي تواند نمونه هايي از فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد در سراسر دنيا باشد که نشان از توسعه‌یافتگي و احساس مسووليت اجتماعي شهروندان اين جوامع دارد. اصولاانگيزه بسياري از حرکت هاي خودجوش و داوطلبانه مردمي، انجام کارهاي عام‌المنفعه و خيريه اي بوده که براي کمک به گروه‌ها و اقشار خاصي در جامعه صورت گرفته است. چنين فعاليت هايي در دوره هاي مختلف زماني وجود داشته‌اند و نمي توان براي آن مبدا مشخصي در نظر گرفت، اما راه اندازي چنين سازمان‌هايي در دو قرن اخير در دنيا رشد چشمگيري داشته، به‌طوري که تعداد ان جي او ها در آمريکا حدود يک و نيم ميليون، در روسيه 277 هزار و در هند حدود 3/3 ميليون در سال 2009 تخمين زده شده است. در هند به ازاي هر 400 نفر يک ان جي او وجود دارد و رقم کل ان جي او ها در هند، چند برابر تعداد مدارس ابتدايي و مراکز بهداشت در اين کشور است.

همان طور که گفته شد يکي از انگيزه ها و اهداف شکل گيري سازمان‌هاي مردم نهاد، فعاليت هاي خيريه و عام‌المنفعه است. نگاهي به زمينه هاي مختلف کاري اين سازمان‌ها در سراسر دنيا نشان مي دهد همه اين نهادها را مي توان يک بنياد خيريه در نظر گرفت و هدف مشترک همه سازمان‌هاي مردم نهاد رفع مشکلات و فراهم کردن شرايط رفاه اقتصادي و توسعه اجتماعي مردم دنيا است.

سازمان‌هاي مردم نهاد در زمينه هاي مختلفي کار مي کنند و معمولابر حسب نوع فعاليتي که انجام مي‌دهند و نيز حوزه اي که تحت پوشش قرار مي دهند، طبقه بندي مي شوند. اينکه اين سازمان‌ها در سطح

محلي، ملي، منطقه اي يا بين المللي کار مي کنند، نحوه فعاليت و روش کار آن‌ها را متفاوت می‌سازد.

در مسير مبارزه با فقر و اجراي پروژه‌هاي عام‌المنفعه، دولت ها و سازمان‌هاي بين المللي متکي بر فعاليت دولت ها نظير بانک جهاني و سازمان ملل متحد تنها مي توانند در حد حرف زدن پيش بروند و اقدامات تاثيرگذار در زمينه مبارزه با فقر توسط سازمان‌هاي مردم نهاد يا سازمان‌هاي غيرانتفاعي که به دنبال سودآوري نيستند، صورت مي گيرد. اين سازمان‌ها اغلب فعاليت هايي توسعه‌ای و انسان دوستانه را در نقاط مختلف دنيا هدايت مي کنند.

اگر بخواهيم تعريفي از يک سازمان مردم نهاد خيريه ارائه دهيم ، بايد گفت همه فعاليت هاي انسان دوستانه و توسعه‌ای در اين تعريف گنجانده مي شوند. برخي از اين سازمان‌هاي مردم نهاد خود مستقیماً در زمينه فقرزدايي اقدام عملي انجام نمي دهند، بلکه با روش هاي مختلف اقتصادي بودجه اي براي کمک به ان جي او هاي محلي فعال براي فقرزدايي فراهم مي کنند و با اعطاي اين کمک هاي مالي به‌طور غير مستقيم در زمينه مبارزه با فقر تاثيرگذارند.

زمينه کاري سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در حوزه خيريه هم مي تواند بسيار متفاوت باشد. به اين ترتيب که بعضي از آن‌ها خدمات مالي نظير اعطاي وام به فقرا ارائه مي دهند، بعضي ديگر در زمينه فراهم کردن آب پاک و بهداشتي براي بهبود سلامت و بهداشت اقشار محروم جامعه فعاليت مي کنند. برخي ديگر نيز در جهت بهبود شرايط آموزشي کار مي کنند و به‌طور کلي تلاش مي کنند به هر طريق تغييري هرچند کوچک با منظور پايان دادن فقر در دنيا ايجاد کنند. اين سازمان‌هاي مردم نهاد اغلب بسيار تاثيرگذارتر از برنامه هاي دولتي عمل کرده و به‌مراتب کمتر از برنامه هاي مشابه دولتي در آن‌ها امکان فساد وجود دارد.

در کنار فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد کوچک در سطح محلي، شهر يا کشور، بعضي از سازمان‌هاي غيردولتي قديمي تر کم کم به سازمان‌هاي بزرگي تبديل شده‌اند که در حد و اندازه بانک جهاني و ديگر سازمان‌هاي مبتني بر دولت ها مي توانند بر روند کاهش فقر و طرح هاي عام‌المنفعه تاثيرگذار باشند. اين سازمان‌هاي غيردولتي بيشتر در کشورهاي توسعه‌یافته اي نظير آمريکا، ژاپن و اروپا شکل‌گرفته اند، اما در همه نقاط دنيا فعال هستند و شعبه دارند. در اينجا به معرفي اجمالي چند سازمان مردم نهاد خيريه مطرح و بزرگ دنيا مي پردازيم:

### **2-16-1- بنیاد بیل و ملیندا گیتس**

بنیاد بیل و ملیندا گیتس بزرگ‌ترین انستیتو خیریه در جهان است. این بنیاد در سال ۲۰۰۰ میلادی به‌دست بیل و ملیندا گیتس بنیان‌گذاری شد و در سال ۲۰۰۶ میلادی به‌دست وارن بافت به دو برابر گسترش یافت.

هدف‌های اصلی بنیان‌گذاری این بنیاد افزایش تندرستی و کاهش تهی‌دستی بسیار بالا در گستره جهان است و در آمریکا گسترش‌دادن شانس‌های آموزشی و دسترسی به فنّاوری اطلاعات و داده‌ها می‌باشند. مرکز این بنیاد در شهر سیاتل در ایالت واشنگتن در آمریکا جای دارد و به‌دست سه تن از عضوهای هیات مدیره به نام‌های بیل گیتس و همسرش ملیندا گیتس و وارن بافت اداره می‌شود. دیگر مدیران بنیاد ویلیام اچ گیتس و پتی استونسیفر (CEO) می‌باشند. حجم کمک‌های انجام‌شده این انستیتو نزدیک به ۳۳ میلیارد دلار است.

این بنیاد در آغاز به‌دست بیل گیتس در سال ۲۰۰۰ میلادی با سرمایه ۱۰۶ میلیون دلار بنیان‌گذاری شد. در طول دو سال کار این انستیتو، سرمایه آن به ۲ میلیارد دلار افزایش یافت.

بنیاد بیل و ملیندا گیتس به‌دست بیل گیتس و همسرش ملیندا در ژانویه سال ۲۰۰۰ میلادی از درهم‌آمیختن دو بنیاد آموزش گیتس و ویلیام اچ گیتس به‌وجودآمد. بنیاد آموزش گیتس از بنیاد کتابخانه گیتس که در سال ۱۹۹۶ میلادی گشایش شده‌بود شکل گرفت. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ میلادی گیتس تصمیم خود را برای بیرون آمدن از کارهای روزمره مایکروسافت و گذاشتن کامل وقت خود همراه با بونو، خواننده گروه ایرلندی یوتو، که نامش در ژورنال تایم برای کارهای خیرخواهانه در سال ۲۰۰۵ میلادی آورده شده است تا ماه ژوئیه سال ۲۰۰۸ میلادی اعلام کرد.

در ماه مه ۲۰۰۶ میلادی بنیاد بیل و ملیندا گیتس جایزه اسپانیایی شاهزاده آستوریاس را برای همکاری‌های جهانی و میان‌کشوری به‌دست‌آورد.

در ۲۵ ژوئن سال ۲۰۰۶ میلادی، وارن بافت (پولدارترین مرد جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی به گفته ژورنال فوربس) قول داد ۱۰ میلیون سهم از سهام کلاس «ب» شرکت برکشایر هاتاوی به ارزش ۳۰٫۷ میلیارد دلار را در چندین سال به بنیاد بدهد. بافت شرایطی را تعیین کرد تا این اهدای بزرگ به بنیاد حجم کمک‌ها را به‌آسانی افزایش ندهد اما به‌عنوان یک همکاری سازنده حجم کمک‌ها و بخشش‌های سالیانه بنیاد را به دو برابر افزایش دهد.

شرایط وارت بافت برای دادن این کمک به بنیاد بیل و ملیندا گیتس دربردارنده موردهای زیر است:

* بیل یا ملیندا باید در هنگام مدیر بودن زنده باشند.
* این بنیاد کار خود را با نماد خیریه پی بگیرد و ادامه دهد.
* هر سال مبلغی به اندازه حجم اهدایی سال پیش به‌علاوه پنج درصداز دارایی‌های خالص از بنیاد بیرون رود.

بافت فرصتی دو ساله را به بنیاد برای کاری شدن شرط سوم داده‌است. بنیاد گیتس ۵٪ از سهام (۵۰۰٬۰۰۰ سهم) را در ژوئیه سال ۲۰۰۶ میلادی دریافت کرده‌است و ۵٪ باقی‌مانده را در ژوئیه سال‌های ۲۰۰۷ میلادی (۴۷۵٬۰۰۰ سهم)، ۲۰۰۸ میلادی (۴۵۲٬۲۵۰ سهم) و تا پایان دریافت خواهد کرد.

از سال ۲۰۰۶ میلادی، بنیاد ۳۳٫۷ میلیارد دلار را کمک کرده‌است. برای این‌که این بنیاد کار خود را با نام خیریه پی بگیرد و ادامه دهد می‌بایست هرساله ۵٪ از دارایی‌های خود را وقف کند. به این‌گونه حجم اهدایی بنیاد هرساله دست‌کم پولی برابر ۱٫۵ میلیارد دلار خواهد بود.

از سال ۲۰۰۶ میلادی، بنیاد به چهار بخش دربردارنده کارهای اصلی (ارتباط‌های همگانی، اعتبارها، منبع‌های انسانی) با مدیر بودن شریل اسکات و سه برنامه اهدایی زیر سازمان‌بندی شد:

* برنامه تندرستی جهانی
* برنامه گسترش جهانی
* برنامه‌های مرتبط با ایالات‌متحده آمریکا

بر پایه گزارش روزنامه وال استریت ژورنال در تازه‌ترین برنامه، بنیاد بیل و ملیندا گیتس صدها میلیون دلار در زمینه تشویق تهی‌دستان به پس انداز در سراسر جهان هزینه خواهد کرد.

به‌علاوه، بر پایه‌گذارش منتشر شده به دست بنیاد بیل کلینتون در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۸، بنیاد بیل و ملیندا گیتس میان ۱۰ تا ۲۵ میلیون دلار به این بنیاد کمک کرده است.

### **2-16-2- آکسفام (Oxfam)**

سازمان «آکسفام» [1] مستقر در آکسفورد انگليس با هدف مبارزه با فقر و بهبود شرايط زندگي مردم در سراسر جهان تأسیس شد. نظير بسياري ديگر از سازمان‌هاي مردم نهاد بزرگ، اين سازمآن‌هم در سراسر دنيا توسعه‌یافته و تبديل به يک سازمان مردم نهاد بين المللي شده است، آکسفام در 70 کشور در زمينه هاي مبارزه با فقر، برابري جنسيتي، آموزش و مبارزه با بيماري هاي مختلف فعاليت می‌کند.

يک نمونه از برنامه هاي موفق اين بنياد در سال 2003 با همکاري دو سازمان آکسفام انگليس و نيوزلند در يکي از شهرهاي ويتنام اجرا شد که ميزان حضور کودکان را در مدرسه افزايش داد. با اجراي اين برنامه، تنها در مقطع ابتدايي 53 درصد از کودکان به‌طور منظم در مدرسه حاضر شدند و از نکات مهم اين برنامه حضور قابل‌توجه دختران در مدرسه بود.

### **2-16-3- بنياد بين المللي کر (Care international)**

«کر» يکي از بزرگ ترين سازمان‌هاي امدادرساني در دنيا است که در سال 1945 در ایالات‌متحده آمريکا تأسیس شد تا به پناهندگان و آوارگان جنگ جهاني دوم کمک کند. در حال حاضر ماموريت اصلي اين بنياد به ميزان قابل ملاحظه اي تغيير يافته و بر تعاون و مشارکت براي پايان دادن به فقر در نقاط مختلف دنيا تاکيد دارد.

اين بنياد با بيش از 12 هزار نفر کارکنان در 72 کشور دنيا برنامه هايي را در دست اجرا دارد. شعب مختلف اين بنياد در آمريکا، انگليس، ژاپن و هشت کشور ديگر فعال است و تنها در آمريکا بيش از 350 هزار نفر اعانه دهنده دارد. در سال 2004 شعبه آمريکايي اين بنياد به تنهايي بودجه اي معادل 517 ميليون دلار براي هدايت 870 پروژه کاهش فقر در 70 کشور دنيا هزينه کرد که اين پروژه 45 ميليون نفر را پوشش مي داد. اين برنامه اجراي برنامه هاي آموزشي براي يک ميليون دانش آموز، کمک به برنامه هاي پيشگيري از ابتلابه ايدز براي 7 ميليون نفر، کمک به پيشبرد برنامه هاي کشاورزي براي 5/6 ميليون نفر و بهبود طرح هاي بهداشتي و سلامت براي حدود 9 ميليون نفر را شامل می‌شد.

### **2-16-4- بنياد نجات کودکان**

اين سازمان در سال 1919 به‌منظور کمک به کودکاني که از عواقب و نتايج جنگ جهاني اول رنج مي برند در انگليس تأسیس شد. درحال حاضر اين بنياد در 27 کشور دنيا حضور دارد و همه اين شعب در کنار يکديگر «اتحاديه نجات کودکان» را تشکيل مي دهند. اين اتحاديه در 110 کشور به‌منظور کمک به کودکان براي دسترسي به زندگي بهتر فعاليت می‌کند که اين فعاليت ها زمينه هاي مختلف از آموزش، سلامت و بهداشت و کمک رساني در شرايط اضطراري را در بر مي گيرد.

### **2-16-5- سازمان امدادرساني بنگلادش**

اين بنياد خيريه به‌واسطه فعاليت هاي اقتصادي که در آمريکا انجام مي دهد، بودجه اي براي اعطاي کمک مالي به ان جي اوهاي محلي در بنگلادش فراهم مي آورد. به اين ترتيب پروژه‌هاي توسعه‌ای را که منجر به ايجاد اشتغال و ريشه کن کردن فقر در ميان خانواده هاي بنگلادشي می‌شود تشويق می‌کند. اين بنياد چندين پروژه نظير توسعه ماهيگيري، مرغداري و کرايه دادن گاو به خانوارهاي فقير روستايي را تامين مالي کرده است.

### **2-16-6- بانک گرامين**


«گرامين بانک» هم يکي ديگر از مؤسسات انسان دوستانه بزرگ دنيا است که ابتکار جالبي براي اعطاي کمک هاي مالي به اقشار محروم در بنگلادش به کار برده است. اين بانک در حوزه «مايکرو-کرديت» (micro credit) فعاليت داشته و آغاز فعاليت آن در بنگلادش بوده است. اصطلاح مايکرو-کرديت به معناي اعطاي وام هاي کوچک به وام گيرندگان فقير است که به‌طور معمول فاقد وثيقه، اشتغال پايدار و سابقه اعتباري قابل اثبات هستند. موسس اين بنياد «محمد يونس» به‌عنوان مخترع و مبتکر اين سيستم کمک هاي مالي به فقرا ناميده می‌شود و اين بنياد به ميليون ها فرد کم‌درآمد در بنگلادش به ويژه زنان خدمات مالي قابل‌توجهي ارائه داده است.

نظير چنين سازمان‌هاي مردم نهاد خيريه که با ايده هاي جديد کار خود را در محدوده يک منطقه يا روستا شروع کرده و به تدريج توسعه‌یافته و هم اکنون در عرصه بين المللي فعال هستند، موارد زيادي وجود دارد. اما نبايد فراموش کرد که همواره فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد محلي و کوچک است که با شناخت دقيق از نيازهاي جامعه اي که از آن برخاسته اند مي تواند در حل مشکلات تاثيرگذار و کارگشا باشد. همان طور که در مرور فعاليت سازمان‌هاي مردمي خيريه بزرگ دنيا اشاره شد، اين سازمان‌ها نيز بخش بزرگي از کمک هاي مالي و پروژه‌هاي خود را به‌واسطه همين ان جي اوهاي محلي انجام مي دهند و موفقيت بسياري از پروژه‌هاي خيريه بزرگ بدون وجود اين سازمان‌هاي مردم نهاد محلي امکان پذير نيست.

## 2-17- فرهنگ وقف در دانشگاه‌های معتبر دنیا

فرهنگ وقف به آموزش عالی در آمریکا سابقه درخشانی دارد. دانشگاه‌های بسیار معتبری همچون دانشگاه وندربیلت موفقیت و موقعیت امروزی خود را مدیون افرادی همچون کورنلیوس وندربیلت، سرمایه دار بزرگ تاریخ آمریکا هستند.

پشتوانه مالی یا ذخیره ارزی یک موسسه (به انگلیسی Academic financial endowments)، به مقدار جمع هدایای نقدی و اوقاف مالی هدیه شده به یک موسسه (همانند یک دانشگاه) را گویند.

برخی دانشگاه‌های آمریکا مثل دانشگاه‌های آیوی لیگ دارای پشتوانه مالی فراوان و درنتیجه خودکفا (غیر وابسته به بودجه‌های دولتی) هستند. به‌طور مثال دانشگاه‌هاروارد با سرمایه کل 32 میلیارد دلاری خود یک دانشگاه تماماً خصوصیست که بودجه سالیانه خود را از منابع گوناگون مانند صنعت، پروانه اکتشاف و اختراع، سرمایه داران و همچنین از دایره فارغ التحصیلان خود تأمین می‌کند. و یا سامانه دانشگاه تگزاس نیز از پشتوانه سرمایه خصوصی 14.6 میلیارد دلاری برخوردار است.

**شکل 29- میزان موقوفات دانشگاه هاروارد (تجمعی )**

یکی از دلایل مهم موفقیت دانشگاه‌های آمریکایی در سالیان متمادی، حمایت روزافزون نهادهای غیر دولتی، شرکت‌ها، و افراد خیّر آمریکا از نظام آموزش عالی کشورشان بوده‌است. این فرهنگ وقف به مؤسسات فرهنگی در هیچ جای دیگر دنیا نظیر ندارد. تنها در سال ۲۰۰۷، دانشگاه‌های آمریکا مجموعاً مبلغ ۳۰ میلیارد دلار هدایای نقدی دریافت نمودند.

### **2-17-1- تامین مالی دانشگاه‌های آمریکا از سرمایه های وقفی**

**جدول 5- میزان موقوفات دانشگاه‌های آمریکا**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| نام دانشگاه | پشتوانه مالی در 2012  (میلیارد دلار آمریکا) | پشتوانه مالی در 2015  (میلیارد دلار آمریکا) |
| هاروارد | 30.7 | 32 |
| یاله | 19.1 | 19.2 |
| پرینستون | 17.2 | 17.4 |
| تگزاس | 14.6 | 17.1 |
| استنفورد | 16.5 | 17 |
| [ام آی تی](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85_%D8%A2%DB%8C_%D8%AA%DB%8C) | 9.7 | 10.5 |
| [کلمبیا](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7) | 7.8 | 7.7 |
| میشیگان | 7.7 | 7.6 |
| ای اند ام | 6.4 | 7.0 |
| پنسیلوانیا | 6.6 | 6.8 |
| نتر دام | 6.4 | 6.4 |
| کالیفرنیا | 5.4 | 6.3 |
| [اموری](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C) | 5.4 | 5.8 |
| شیکاگو | 5.7 | 5.7 |
| نورث وسترن | 5.5 | 5.6 |
| [دوک](http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D9%88%DA%A9) | 5.7 | 5.6 |
| واشنگتن - سن لوئیس | 5.3 | 5.3 |
| ویرجینیا | 4.7 | 4.7 |
| رایس | 4.5 | 4.4 |
| کرنل | 4.0 | 3.9 |

### **2-17-2- تامین مالی دانشگاه‌های اروپا از سرمایه های وقفی**

**جدول 6- میزان موقوات تعدادی از دانشگاه‌های اروپا**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| نام دانشگاه | کشور | پشتوانه مالی در 2010 (میلیارد یورو) |
| کمبریج | انگلیس | 5.35 |
| آگسفورد | انگلیس | 4.28 |
| ای تی اچ | سوییس | 1.10 |
| کپنهاگن | دانمارک | 1.00 |
| زوریخ | سوییس | 0.96 |
| اوترچت | هلند | 0.75 |
| لاند | سوئد‌ | 0.72 |
| دانشگاه مرکزی اروپا | مجارستان | 0.66 |
| اسلو | نروژ | 0.65 |
| هلسینکی | فنلاند | 0.62 |
| آمستردام | هلند | 0.61 |
| برن | سوییس | 0.6 |
| پلی تکنیک اکل لوزان | سوییس | 0.58 |
| هیدلبرگ | آلمان | 0.58 |
| کارولینسکا | سوئد‌ | 0.58 |
| گرونیخن | هلند | 0.58 |
| اوپسالا | سوئد‌ | 0.55 |
| دانشگاه صنعتی مونیخ | آلمان | 0.55 |
| دانشگاه صنعتی دانمارک | دانمارک | 0.55 |
| وینا | اتریش | 0.49 |
| دانشگاه مونیخ | آلمان | 0.49 |
| باسک | اسپانیا | 0.48 |
| نیجمگن | هلند | 0.48 |
| آراهوس | دانمارک | 0.48 |
| توبینخن | آلمان | 0.48 |
| لیدن | هلند | 0.48 |

# فصل سوم: تامین مالی وقفی



فصل سوم

تأمین مالی وقفی

**مقدمه**


یکی از مهم‌ترین حمایت‌های موردنیاز برای هر پروژه‌ای، تأمین منابع مالی آن پروژه هست. به‌طورکلی می‌توان گفت برای پیشبرد یک پروژه فناورانه در جهت برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده آن تأمین مالی برای پروژه هست.

با توجه به حاکم بودن نظام اقتصاد اسلامی در دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری ، پس در این صورت می‌بایست برای تأمین مالی پروژه‌ها از ابزارهای تأمین مالی اسلامی استفاده نماییم. در ادامه به برسی هرکدام ازاین‌روش‌ها می‌پردازیم. فعالیت های اقتصادی و مالی اسلامی می‌توانند کلیه نیازهای بازار معاملات و مبادلات تجاری را برآورده سازند و در نتیجه، نسبت به روش های سنتی و رایج غربی که فقط در فکر بازدهی بیشتر هستند، از کارآمدی بیشتری برخوردار می باشند. تامین مالی اسلامی با ابتکار همزمان سازی تعهدات پرداخت با کسب تعهدات درآمدی، توانسته است نابسامانی و بی ثباتی بازرهای مالی را تا حد زیادی کاهش دهد.

نظام مالی اسلامی، ارائه خدمات مالی مطابق با قوانین شریعت اسلامی است. براساس تعریف صندوق بین المللی پول(IMF)، شریعت اجازه پرداخت و دریافت ربا، قمار و عدم قطعیت در پیش بینی سود را نمی دهد. در عمل این بدان معناست که روش های سرمایه گذاری مشترک مانند فروش کوتاه مدت ممنوع بوده و تمام معاملات باید دارای هدف واقعی اقتصادی باشند.

دو بخش مهم دنیای مالی اسلامی، خدمات بانکداری و بازار صکوک – معادل اسلامی بازار اوراق قرضه – است که حدود ۹۵ درصد ارزش ۱.۸ تریلیون دلاری دارایی های مالی اسلامی (تا پایان ۲۰۱۳) را تشکیل می دهد.

برخلاف بانک های سنتی، بودجه بانک های اسلامی از سپرده ها (که بهره ای به آنها تعلق نمی‌گیرد) و حساب های سرمایه گذاری با تقسیم سود تأمین می‌شود. درحالیکه اوراق قرضه متعارف، منعکس کننده تعهد وام گیرنده به بازپرداخت اصل وام به همراه نرخ بهره است، صکوک با بازده دارایی زمینه ای مرتبط است.




**شکل 30- کشورهای برتر در حوزه نظام مالی اسلامی**

## 3-1-کشورهای کلیدی در نظام مالی اسلامی

بازیگران اصلی این حوزه، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) هستند که بیشترین دارایی را به خود اختصاص داده اند. مدل پیشرفته ای از بانکداری اسلامی در کشورهای مالزی، اندونزی، ترکیه و پاکستان دیده می‌شود.

درواقع، برخی کشورهای خارج از شورای همکاری خلیج فارس، سریعترین رشد را در این بخش تجربه می کنند. در گزارش سازمان ارنست و یانگ (Ernest & Young) در گزارشی، فهرستی از کشورهای برتر در نظام مالی اسلامی را ارائه می کند.


براساس گزارش ارنست و یانگ، دارایی کل بانک های تجاری نظام مالی اسلامی بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ میلادی ۱۷ درصد افزایش یافته و به ۷۷۸ میلیارد دلار رسیده است. از این مبلغ، ۵۱۷ میلیارد دلار متعلق به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس(GCC)،۱۶۰ میلیارد دلار متعلق به کشورهای آسه‌آن (ASEAN) و ۲۳ میلیارد دلار متعلق به کشورهای جنوب آسیا است. سهم سایر کشورهای جهان (بویژه ترکیه) نیز ۷۸ میلیارد دلار است.



**شکل 31- دارایی کل بانک های تجاری نظام مالی اسلامی**

اگرچه سرعت رشد این بخش چشمگیر بوده است، اما سهم دارایی های مالی اسلامی تنها بخش کوچکی از دارایی های مالی جهانی (کمتر از یک درصد) است. با این حال رشد دو رقمی و افزایش صدور صکوک، از سبقت گرفتن نظام مالی اسلامی در آفریقا، جنوب آسیا و اروپا حکایت دارد.

میانگین بازده صاحبان سهام در بانک های پیشرو در نظام مالی اسلامی بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ میلادی ۱۱.۹ درصد بود که این میزان در بانک های سنتی ۱۴.۵ درصد گزارش شده است.



**شکل 32- میزان رشد دارایی**

صندوق بین المللی پول (IMF) درخصوص نیاز به یک نظام نظارتی مناسب باتوجه به خطرات پیش روی مدل های کسب و کار از جمله مدیریت ریسک نقدینگی، پیچیدگی معاملات و ساختارهای موردنیاز برای شرکت های صادرکننده صکوک هشدار می دهد.

درصورت دستیابی به این اهداف، نظام مالی اسلامی می‌تواند به رشد خود در سال های آتی ادامه داده و شکاف سود بین بانکداری سنتی را برطرف کند.

در شریعت اسلام ابزارهای زیادی برای تامین مالی وجود دارد. در ادامه به بررسی تعدادی از این ابزارها می پردازیم.

## 3-2- حبس مال

حبس در اصطلاح فقه عبارت است از این‌که فردی، عینی معین از ملک خود را برای جهتی معین از جهات خیر، مانند حبس مَرکب برای انتقال حاجیان به مکه، یا عنوانی از عناوین، مانند حبس ملکی برای فقرا یا علما و یا برای شخصی معین، حبس کند؛ بدین‌گونه که منافع آن - برای همیشه یا مدّتی معین - در آن جهت یا برای آن عنوان یا شخص صرف گردد.

### **3-2-1- تفاوت حبس با وقف**

الف) ملکیت: در وقف بنا بر مشهور، عین از ملک خارج می‌شود و یا بنابر قول مقابل مشهور، موجب ممنوعیت مالک از همه تصرّفات می‌گردد؛ هر چند از ملک خارج نمی‌شود؛ اما در حبس، عین در ملک مالک می‌ماند و وی از تصرفات غیر مزاحم با استیفای منفعت ممنوع نمی‌گردد؛ از این‌رو، فروختن عین حبس شده جایز است.

البته بنا بر قول به خروج عین از ملک در حبسِ دائمِ آن بر جهات خیر، این تفاوت در این نوع حبس منتفی است.

ب) مدت‌زمان: در وقف، دائم بودن شرط صحت آن است؛ امّا حبس به صورت موقّت نیز صحیح است.

حبس در کنار سکنی‌، عمری‌ و رقبی‌، عنوانی مستقل در فقه است؛ هر چند تعداد زیادی از فقها بسیاری از احکام‌ آن را متعرّض نشده و به اجمال بسنده کرده‌اند.

### **3-2-2- اقسام حبس**

اقسام حبس بر دو گونه است. حبس بر جهتی از جهات خیر، مانند کعبه معظم، مساجد و مشاهد مشرفه و حبس بر شخصی معین یا عنوانی عام، مانند فقرا.

### **3-2-3- شرایط حبس**

برای هر یک از حبس، حبس کننده، مال حبسی و محبوس علیه شرایطی ذکر شده است.

* برخی، قصد قربت را شرط صحت حبس و برخی، شرط لزوم آن دانسته‌اند.
* در اعتبار قبض (تحویل گرفتن عین) نیز اختلاف است که شرط صحّت است یا شرط لزوم و یا تنها در حبس بر شخص شرط است.
* در حبس کننده، شرایط واقف - مالک عین و منفعت بودن و تام بودن ملک، به معنای متعلّق حقّ دیگری نبودن آن هم‌چون مال رهنی - معتبر است.
* شرایط مال حبس شده عبارتند از این‌که هنگام حبس موجود و معلوم باشد، عین باشد -نه منفعت و دین-قابل انتقال به محبوس علیه باشد و نیز به مقدار زمان حبس صلاحیت بقا داشته باشد.
* در محبوس علیه هم‌چون موقوف علیه، موجود و معین بودن و اهلیت داشتن برای استفاده از منفعت معتبر است.

### **3-2-4- نحوه استفاده از ابزار حبس در جهت علم‌وفناوری**

از ابزار حبس نیز مانند وقف می‌توان در مصارف خیرخواهانه از قبیل اشتغال جوانان، توسعه کشور و ... استفاده نمود. علم‌وفناوری یکی از جهاتی است که با توجه به آن زمینه ایجاد اشتغال، اعتلای هرچه بیشتر کشور، اعتبار بخشیدن به دانشمندان و صنعتگران داخلی، پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان و ... می‌شود.

یکی از موارد موردنیاز برای هر پروژه علمی و فناورانه، حمایت مالی از آن است. برای این منظور می‌توان از ابرار حبس مال جهت مالی این پروژه‌ها بهره برد. یکی از مهم‌ترین مزایای حبس این است که فرد می‌تواند، مال خود را برای مدت معلوم در اختیار پروژه‌ای قرار دهد و پس از گذشت مدت‌زمان مشخص‌شده، مال واگذارشده در اختیار مالک آن قرار می‌گیرد.

## 3-3- صدقه

در دین اسلام همان‌گونه که کسب درآمد از هر راهی مجاز نیست، خرج کردن مال نیز در هر راهی درست نیست، یکی از نیکوترین راه‌های مورد تأیید اسلام برای صرف مال، صدقه دادن آن در راه خداست، دادن مال در راه خدا را «تصدّق» و مال داده شده را «صدقه» می‌نامند.

### **3-3-1- معنای لغوی**

صدقه چیزی است که انسان آن را به قصد قربت از مالش خارج می‌کند مثل زکات، ولی در اصل صدقه در امر مستحب و زکات در امر واجب گفته می‌شود.

### **3-3-2- انواع صدقه**

صدقات دو دسته‌اند:

الف) صدقه واجب: یعنی بخشی از اموال شخصی که با شرایطی خاص به افرادی مخصوصی داده می‌شود؛ از جمله زکات، خمس و فطریه.

ب) صدقه مستحب: اندازه خاصی ندارد و انسان می‌تواند هر مقدار از مالش را که بخواهد در راه خدا به فقرا و نیازمندان ببخشد.

### **3-3-3- مصارف صدقه**

«إنّما الصَّدَقاتُ لِلْفُقَرا والمَساکینَ والعامِلینَ»

این آیه به روشنی مصارف واقعی صدقه را بیان کرده و به تمام توقعات بی جا پایان می‌دهد و آن را در هشت مصرف خلاصه می‌کند؛

1. فقرا
2. مساکین
3. عاملان و جمع آوری کنندگان زکات که آن‌چه به آن‌ها داده می‌شود در حقیقت به منزله مزد و اُجرت آن‌ها است.
4. «مُؤلِفَة قلوبُهُم» یعنی کسانی که انگیزۀ معنوی نیرومندی برای پیشبرد اهداف اسلامی ندارند و با تشویق مالی می‌توان تألیف قلب و جلب محبت آنان را نمود.
5. برای آزاد ساختن بردگان.
6. برای اداء دِین بدهکاران و آنها که بدون جُرم و تقصیر زیر بار بدهکاری‌ مانده و از ادای آن عاجز شده‌اند.
7. مصرف در راه خدا و منظور آن، تمام راه‌هایی است که بر گسترش و تقویت آئین الهی منتهی شود.
8. «وَ ابنِ سبیل» و کمک به واماندگان در راه، مسافرانی که بخاطر علتی در راه مانده و زاد و توشه کافی برای رسیدن به مقصد ندارند

### **3-3-4- شرایط صدقه**

1. آن‌گونه که از سخنان معصومین (ع) و آیات قرآن کریم استفاده می‌شود صدقه دارای شرایطی می‌باشد از جمله؛
2. قبل از هر چیز، صدقه باید از اموال حلال و خوب و سالم باشد؛ «یا أیها الَّذینَ آمَنُوا أنْفِقُوا مِنْ طَیباتِ ما کسَبْتُمْ وَ...»، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! از قسمت‌های پاکیزه اموالی که (از طریق تجارت حلال) به دست آوردید، و از آن چه از زمین برای شما خارج ساخته‌ایم انفاق کنید!».
3. بهتر است که صدقه و انفاق مخفی باشد؛ «وَاِنْ تُخْفُوها وَ تُؤتُوها الفُقَراءَ فَهُوَ خَرٌ لَکمْ»، «هر گاه آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید برای شما بهتر است».
4. این که صدقه و انفاق همراه با آزار و منّت نباشد؛ «یا أیها الَّذینَ آمَنُوا لاتُبْطِلُوا صَدَقاتِکمْ بِالمَنِّ و...»، « ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بخشش‌های خود را با منّت و آزار باطل نسازید همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم، انفاق می‌کند، و به خدا و روز رستاخیز، ایمان نمی‌آورد...».
5. انفاق و صدقه باید توأم با اخلاص و خلوص نیت باشد؛ «ینْفِقُونَ أموالَهُمْ ابتِغاءَ مَرضاتِ اللهِ»، «کسانی که اموالشان را برای جلب خوشنودی خدا انفاق می‌کنند».
6. انفاق و صدقه از اموالی باشد که آنها را دوست داریم و مورد علاقه ماست؛ «لَنْ تَنالُوا البِرَّ حَتّی تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ...» «هرگز به (حقیقت) نیکوکاری نمی‌رسید مگر این که از آن چه دوست می‌دارید (در راه خدا) انفاق کنید،...».
7. این که انفاق کننده هرگز خود را مالک حقیقی تصور نکرده، بلکه خود را واسطه بین خدا و خلق بداند؛ «وَأنْفِقُوا مما جَعَلَکمْ مَسْتَخْلِفْین فِیهِ»، «انفاق کنید از آنچه خداوند شما را نماینده خود در آن قرار داده است».

با توجه به اینکه مصرف صدقه برای جهاتی است که موجب گسترش آئین الهی شود، پس در اینصورت نمی‌توان استفاده‌ای در جهت علم‌وفناوری برای صدقه متصور شد.

## 3-4- نذر

نذر آن است که انسان ملتزم شود که کار خیرى را براى خدا بجا آورد، یا کارى را که نکردن آن بهتر است براى خدا ترک نماید.

### **3-4-1- تعریف نذر**

در انعقاد نذر باید صیغه مخصوص یعنی لله علی کذا خوانده شود. برای نذر کردن می‌توان چنین نیت کرد:

برای خدا بر عهده من باشد اگر بیمارم شفا یافت یا فرزندم در کنکور قبول شد فلان مقدار پول برای امام حسین (ع) یا حضرت ابوالفضل و در راه شادی روح آن ها به فقراء بدهم و یا برای اقامه مجلس روضه او بدهم.

### **3-4-2- تشابه نذر و توسل**

نذر در واقع یک نوع توسل به ائمه (علیهم السلام) و مردان صالح و پاک الهی است. گفتنی است که برای توسل به ائمه(ع) و رفع مشکلات و بر آورده شدن حاجات دعاها و ذکرها دستورهای فراوانی وجود دارد. توسل به اسباب و واسطه میان خلق و خالق ، اشکالی ندارد.

نذر کردن نیز یکی از این راه هاست در این صورت اگر این حاجات برآورده شد، بر انسان واجب می گردد چیزی را که بر عهده گرفته است ادا نماید. البته لازم نیست چیزی که نذر می کند حتماً پول و یا مخارج باشد بلکه می‌توانند نذر صلوات و یا نذر زیارت کنند، یعنی نذر کنند که در صورت بر آورده شدن حاجات، به زیارت فلان امام بروند و یا مثلاٌ ۱۰۰۰صلوات به روح فلان امام(ع) هدیه کنند.

### **3-4-3- شروط نذر**

برای انجام نذر شروطی قرار داده شده است که در ادامه به این موارد پرداخته می‌شود.

الف) خواندن صیغه

البته لازم نیست به عربى بخوانند، پس اگر نذر کننده بگوید: " چنانچه مریض من خوب شود، براى خدا بر عهده ی من است که فلان مبلغ به فقیر بدهم"، نذر او صحیح است.

ب) رجحان داشتن مورد نذر

اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهى را انجام دهد، یا کار واجب یا مستحبى را ترک کند، نذر او صحیح نیست.

اگر نذر کند که کار مباحى را انجام دهد یا ترک نماید، چنانچه به جا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوى باشد، نذر او صحیح نیست، اما اگر انجام آن از جهتى بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند، نذر او صحیح است (مثلا نذر کند غذایى را بخورد که براى عبادت قوت بگیرد) و نیز اگر ترک آن از جهتى بهتر باشد و انسان براى همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید، نذر او صحیح مى‌باشد. (مثلا براى این که دود مضر است، نذر کند که آن را استعمال نکند)

اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایى بخواند که بخودى خود ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، مثلا نذر کند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتى بهتر باشد مثلا به واسطه این که خلوت است انسان حضور قلب پیدا مى‌کند، نذر صحیح است.

ج) امکان انجام نذر

انسان کارى را مى‌تواند نذر کند که در توانش باشد بنابراین کسى که نمى‌تواند پیاده به کربلا برود، اگر نذر کند که پیاده برود نذر او صحیح نیست.

**3-4-4- نحوه استفاده از ابزار نذر در جهت علم‌وفناوری**

همانطور که می‌دانید نذر عهدی است که شخص عهد می‌کند در صورت برآورده شدن حاجت خود کار خیری را انجام دهد. جهت علم‌وفناوری هم یکی از زمینه‌های خیری است که اشخاص می‌توانند، برای ادای حاجت خود در آن زمینه نذر کنند.

## 3-5- زکات

زکات در لغت به معناى رشد و پاکى آمده است.

### **3-5-1- معنای زکات در اصطلاح**

زکات در اصطلاح عبارت است از صدقه‌اى که به اصل شرع- و نه با نذر و قسم- واجب شده است. زکات به حقى واجب در مال که رسیدن آن به حدّ نصاب شرط وجوب آن است؛ صدقه‌اى که در اصل به نصاب تعلّق گرفته؛ قدر معین ثابت در مال یا در ذمه براى حصول پاکی و رشد آن و اخراج بعض مال براى زیادت و نمو باقى مانده آن نیز تعریف شده است. البته اختلاف در تعبیر ناشى از اختلاف در معناى شرعى زکات نیست؛ بلکه رویکرد همه تعریفهاى یاد شده کشف اجمالى معناى شرعى آن است.

### **3-5-2- اقسام زکات**

زکات به دو قسم؛ زکات مال و زکات بدن که از آن به زکات فطره نیز تعبیر کرده‌اند، تقسیم شده است.

### **3-5-3- حکم زکات**

وجوب زکات از ضروریات دین اسلام و مورد اتفاق همه مسلمانان است و انکار وجوب آن توسط مسلمانى موجب ارتداد وى خواهد شد. زکات از عبادات به شمار مى‌رود؛ ازاین‌رو، نیت (قصد قربت) در آن شرط است

در ضرورت و اهمیت فریضه زکات همین بس که در آیات متعددى از قرآن کریم، همراه نماز بدان امر شده و در آیاتى دیگر، پرداخت آن در ردیف اقامه نماز از ویژگیهاى مؤمنان شمرده شده است، چنان که در روایات بسیارى به اهمیت، آثار و احکام آن اشاره شده است.

### **3-5-4- شرایط وجوب زکات**

۱. بلوغ؛ بدون شک، وجوب کات در درهم و دینار (نقره و طلا) مشروط به بلوغ مالک آن است و زکات آن دو بر نابالغ واجب نیست؛ لیکن در شرط بودن بلوغ نسبت به دیگر مواردى که‌ زکات به آنها تعلّق مى‌گیرد، از قبیل گاو و گوسفند، اختلاف است. مشهور، در آنها نیز شرط دانسته‌اند.

در مقابل، برخى قدما آن را شرط ندانسته‌اند.

در چیزهایى که وجوب زکات آنها منوط به سپرى شدن سال است، مانند گاو و گوسفند بنابر قول مشهور و معروف، سال از زمان بلوغ مالک آنها حساب مى‌شود. بنابر این، چنانچه نابالغ در اثناى سال بالغ شود، با پایان یافتن سال، زکات بر او واجب نمى‌شود؛ بلکه تنها با گذشت سال از زمان بلوغ و با وجود دیگر شرایط، واجب مى‌گردد؛ اما در چیزهایى که سپرى شدن سال در آنها شرط نیست، مانند گندم و جو، شرط وجوب زکات، بلوغ- در زمان تعلّق زکات به آنها- است.

۲. عقل؛ بنابر این، در مال دیوانه زکات نیست. بنابر قول مشهور، حکم دیوانه در فرض عاقل شدن در اثناى سال، حکم نابالغ است.

بنابر قول مشهور، فرد بیهوش و مست در حکم، ملحق به دیوانه نیست. بنابر این، بیهوشى و مستى در اثناى سال مانع تعلّق زکات نمى‌شود.

۳. حر بودن؛ بنابر این، به مال برده زکات تعلّق نمى‌گیرد.

۴. مالک بودن؛ ازاین‌رو، بر غیر مالک زکات واجب نیست؛ چنان که در مالى که عنوان مالکیت آن، جهت عمومى است، مانند مالِ قرار داد شده براى فقرا، نیز زکات نیست.

۵. متمکن بودن از تصرف در مال متعلّق زکات؛ بنابر این، به مالى که شخص متمکن از تصرف در آن نیست، زکات تعلّق نمى‌گیرد؛ خواه عدم تمکن، عقلى باشد، مانند مال غایب که خارج از دسترس او یا وکیلش مى‌باشد و مال به سرقت رفته یا غصب شده و یا دفن گشته در جاى نا معلوم؛ یا شرعی، از قبیل مال گرو گذاشته شده، در صورت عدم توانایى خارج کردن آن از رهن و نیز مال وقفى و مالى که صدقه دادن آن نذر شده است. در اینکه در مال رهنى در فرض توانایى بر فک رهن، زکات واجب است یا نه، اختلاف مى‌باشد. معیار در تمکن از تصرف و عدم تمکن، نظر عرف است.

۶. نصاب. هر یک از موضوعات متعلّق زکات، نصابى دارد که با رسیدن به آن، زکات واجب مى‌شود.

### **3-5-5- موضوعات متعلّق زکات**

زکات به نه چیز تعلّق مى‌گیرد: شتر، گاو، گوسفند (انعام ثلاث)؛ طلا، نقره (نقدین)؛ جو، گندم، خرما و کشمش (غلّات اربع). در غیر این نه چیز زکات واجب نیست. از بعضى قدما وجوب زکات در محصول پیمانه‌اى زمین عشریه مانند گندم، جو، برنج، ذرت، عدس و سایر حبوبات و نیز زیتون به عمل آمده از زمین عشریه، همچنین روغن آن و نیز عسل به دست آمده از زمین عشریه نقل شده است.

برخى، مال التجاره را نیز به موارد فوق افزوده‌اند؛ هرچند مشهور، زکات را در آن مستحب مى‌دانند.

تعلّق زکات به هر یک از انعام ثلاث، نقدین و غلات اربع علاوه بر شرایط عمومى، منوط به تحقق شرایطى خاص به شرح ذیل است.

### **3-5-6- مصرف زکات**

هشت صنف زیر مستحق زکات‌اند.

۱ و ۲. فقیر و مسکین: فقیر از فقر گرفته شده و به معناى نیاز است؛ چنان که مسکین از مسکنت آمده و به معناى ذلّت مى‌باشد. بنابر این، مفهوم آن دو متفاوت است؛ لیکن چنانچه هر کدام جداگانه به کار رود، شامل دیگرى نیز مى‌شود؛ زیرا فقیر به لحاظ فقرى که دارد ذلیل (مسکین) است؛ چنان که مسکین به لحاظ نیازى که دارد فقیر مى‌باشد. اما اگر هر دو باهم به کار روند- مانند آیه زکات- معنایشان متفاوت خواهد بود. در این صورت در اینکه فقیر نیازمندتر از مسکین است یا عکس آن، اختلاف مى‌باشد. مشهور قول دوم است. بنابر این قول، فقیر کسى است که براى تأمین زندگی خود نیازمند مال است؛ اما این نیازمندى به حدّ سؤال از دیگران نرسیده است؛ لیکن مسکین نیازمندى است که شدّت نیاز او را وادار به تحمل ذلّت سؤال و گدایى کرده است. البته این اختلاف، ثمره مهمى در بحث زکات ندارد؛ زیرا فقیر و مسکین، هر دو مستحق زکات‌اند؛ لیکن در اینکه نیاز تا چه اندازه مجوّز گرفتن زکات است، اختلاف مى‌باشد. بنابر قول مشهور، کسى که بالفعل یا بالقوه مئونه سال خود و خانواده خویش را ندارد، مستحق زکات است. بنابر این، دارنده اموالى که کفایت کننده زندگى او و خانواده‌اش در طول سال مى‌باشد یا کاسب و صنعتگرى که مئونه زندگى‌اش از کسب یا صنعت تأمین مى‌شود، مستحق زکات نیست.

قول مقابل مشهور، کمتر بودن دارایى شخص- اعم از مال یا قیمت آن- از یکى از نصابهاى تعیین شده در اجناس متعلّق زکات است. بنابر این، کسى که درآمدش در حدّ یکى از آن نصابها نیست مى‌تواند از زکات استفاده کند.

۳. کارگزاران: مراد از کارگزاران (عاملان) کسانى‌اند که از سوى امام علیه السّلام یا نایب او مأمور گردآورى زکات و امور مربوط به آن مى‌باشند.

پرداخت زکات به این صنف در ازاى کار آنان است. بدین جهت، فقیر بودن ایشان، شرط جواز دریافت زکات نیست.

کارگزارا زکات باید مکلف (بالغ عاقل)، مؤمن (شیعه دوازده امامی)، عادل و غیر هاشمى باشند؛ ازاین‌رو، غیر مکلّف همچون کودک و دیوانه، غیر شیعه از مخالفان، فاسق و هاشمی نمى‌توانند عامل زکات شوند. در اینکه آشنا بودن به احکام موردنیاز و آزاد بودن نیز شرط است یا نه، اختلاف مى‌باشد.

۴. مؤلفة القلوب: مراد از آن، کافرانى‌اند که دادن زکات به آنان موجب گرایش ایشان‌ به اسلام یا به جهاد در جبهه حق علیه کفّار مى‌شود و نیز مسلمانانى که از نظر اعتقادى ضعیف‌اند و دادن زکات به آنان موجب تثبیت عقیده ایشان و بقاى آنان بر آیین اسلام مى‌گردد.

برخى، «مؤلفة القلوب» را به کفار اختصاص داده و شامل مسلمانان ندانسته‌اند. این قول منسوب به مشهور است.

در مقابل، برخى آن را به مسلمانان داراى اعتقادات ضعیف که اسلام در قلبشان استقرار نیافته، اختصاص داده و گفته‌اند: زکات به جهت تقویت اراده و استوارى قلوب آنان بر باقى ماندن در دین اسلام به ایشان داده مى‌شود.

در اینکه سهم مؤلفة القلوب پس از رسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله ساقط گردیده یا نه، اختلاف است؛ چنان که در سقوط سهم یاد شده در عصر غیبت، اختلاف مى‌باشد.

۵. بردگان (رقاب): دادن زکات براى آزادی اصناف زیر از بردگان جایز است: برده مکاتبِ ناتوان از پرداخت مال الکتابه؛ برده مسلمان تحت فشار و سختى قرار گرفته و مطلق برده در صورتى که جز برده، مستحقى وجود نداشته باشد.

برخى گفته‌اند: کسى که کفاره بر عهده‌اش آمده، اما از نظر مالى توان خریدن برده و آزاد کردن آن را ندارد، مى‌تواند براى این منظور از سهم رقاب استفاده کند.

برخى نیز آزاد کردن مطلق برده را از سهم رقاب جایز دانسته‌اند؛ هرچند تحت فشار نباشد و مستحق زکات نیز وجود داشته باشد.

۶. بدهکاران (غارمان): مراد، بدهکارى است که توان پرداخت بدهی خود را نداشته و وام دریافتى را در گناه صرف نکرده باشد. بنابر این، اگر مال را در راه معصیت صرف کرده باشد، مستحق زکات نخواهد بود، مگر آنکه توبه کند، که در این صورت از سهم فقرا به او داده مى‌شود نه از سهم غارمان. برخى در صورت توبه، دادن زکات به وى از سهم غارمان را نیز جایز دانسته‌اند. برخى، تنها پرداخت زکات از سهم سبیل اللَّه را به او در صورت توبه جایز دانسته‌اند. البته اعتبار توبه در دادن زکات از سهم فقرا بنابر قول به اعتبار عدالت در فقیر است.

۷. سبیل اللَّه: مراد از آن بنابر قول مشهور، مطلق راه خیر است که مرضىّ خداوند متعال و موجب تقرّب به او مى‌باشد، مانند جهاد در راه خدا و آنچه که مصلحت اسلام و مسلمانان است، از قبیل ساختن مسجد، بیمارستان و پل، فرستادن افراد به حج، کمک به زائران، تأمین مسکن براى افراد نیازمند، تأمین هزینه ازدواج جوانان، خریدن کتابهاى دینى و وقف آنها و کفن کردن مؤمن. برخى قدما آن را به جهاد مشروع اختصاص داده‌اند.

۸. در راه مانده (ابن سبیل): مراد، مسافر در راه مانده است که با شرایطى استحقاق زکات دارد.

### **3-5-7- شرایط مستحقان زکات**

الف. ایمان (شیعه دوازده امامى بودن). بنابر این، به کافر و نیز غیر مؤمن زکات داده نمى‌شود، مگر از سهم«مؤلفة القلوب» و «سبیل اللَّه».

ب. عدالت نزد مشهور قدما. از برخى آنان، شرط بودن اجتناب از گناهان کبیره نقل شده است؛ لیکن مشهور متأخران، در مستحق زکات، عدالت را شرط ندانسته‌اند.

بسیارى از معاصران گفته‌اند: احتیاط واجب آن است به کسى که آشکارا مرتکب گناه کبیره، بویژه شراب خواری مى‌شود، زکات داده نشود. البته اگر زکات، مصداق اعانت و کمک به گناه و تشویق بر کار ناشایست باشد، بى شک جایز نخواهدبود.

بنابر اعتبار عدالت، اصناف «مؤلفة القلوب»، «سبیل اللَّه»، «رقاب»، «ابن سبیل» و «غارمان» مستثنایند و در آنها عدالت شرط نیست.

ج. واجب النفقه مالک نبودن. مستحق زکات نباید واجب النفقه مالک (زکات دهنده) باشد، مانند پدر، مادر، فرزند، زوجه و برده در صورت توانایى مالى مالک و بذل نفقه به آنان. [۱۵۲]در جواز پرداخت زکات به آنان از سوى اجنبى اختلاف است.

در اینکه مالک مى‌تواند آن بخش از انفاقهاى غیر واجب- همچون انفاق براى توسعه زندگی- را از زکات به آنان بپردازد یا نه، اختلاف است.

زکاتى که دادن آن به واجب النفقه جایز نیست، سهم فقرا و مساکین است. بنابر این، دادن دیگر سهام، همچون سهم «عاملان»، «غارمان» و «مؤلفة القلوب» به واجب النفقه مانعى ندارد و زکات دهنده مى‌تواند سهام یاد شده را به او بپردازد.

۴. هاشمی نبودن، در صورتى که زکات دهنده غیر هاشمى باشد. بنابر این، اگر زکات دهنده هاشمى باشد، گیرنده زکات مى‌تواند هاشمی باشد.

هاشمىِ نیازمندى که دسترسى به خمس ندارد یا آنچه مى‌گیرد کفاف زندگى‌اش را نمى‌دهد، براى رفع نیاز مى‌تواند از غیر هاشمی زکات بگیرد؛ لیکن در اینکه باید به حدّ ضرورت بسنده کند یا فراتر از آن نیز مى‌تواند بگیرد، اختلاف است.

**3-5-8- نحوه استفاده از ابزار نذر در جهت علم‌وفناوری**

همانطور که مطالعه کردید یکی از زمینه‌های مصرف زکات، استفاده در راه خدا می باشد. با انجام پروژه‌های علمی و فناورانه زمینه اشتغال، ازدواج، پیشرفت و توسعه کشور و ... مهیا می‌شود. پس می‌توان از زکات به دست آمده برای پیشبرد پروژه های فناورانه بهره برد تا با نتایج حاصله از اجرای این پروژه ها زمینه خشنودی خداوند متعال را ایجاد کرد.

**3-6- صکوک**


در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند اوراق قرضه، کارایی و مقبولیتی ندارد. بر این اساس دولت‌ها و شرکت‌های اسلامی و یا شرکت‌های اسلامی فعال در کشورهای غیراسلامی که بدنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین‌هایی مطابق با اصول اسلامی می‌باشند. در سال‌های اخیر رشد ابزارهای مالی اسلامی که به صکوک شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده است. تا جایی که بر اساس آمار، تا پایان سال 2006 میلادی ارزش کل صکوک منتشر شده بالغ بر50 میلیارد دلار عنوان شده است. کشورهای بحرین، مالزی، قطر و آلمان به عنوان پیشگامان در این زمینه شناخته شده‌اند. در حالت کلی می‌توان صکوک را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست.

اصطلاح «صکوک» برگرفته از واژه عربي صکوک به معناي چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهي است و به طور معمول، به عنوان «اوراق قرضه اسلامي» تعريف مي شود. تمايزي که ميان اين دو تعريف از صکوک وجود دارد، اساسي و مهم است، چرا که با تاکيد بر اين تفاوت، هدف از به کارگيري صکوک به عنوان ابزاري جديد در بانکداري اسلامي، تقليد از اوراق قرضه مبتني بر بهره در بانکداري معمول نيست، بلکه ايجاد ابزاري ابتکاري است که منطبق بر قوانين شريعت اسلام باشد.

صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالي تعريف مي شود که بايد خود داراي ارزش باشد و نمي تواند براساس فعاليت هاي سفته بازي و سوداگرانه و در واقع فعاليت هايي که بدون خلق ارزش و کار صورت مي گيرند، سودآوري داشته باشد. اوراق بهادار صکوک منابع مالي را با پشتوانه ترازنامه و دارايي هاي فيزيکي شرکت هاي خاص جذب مي کنند.


استفاده از لفظ صکوک جهت ابزارهای مالی اسلامی برای نخستین بار در سال2002 در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد. در همان حال، اوراق صکوک به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری جایگزین برای اوراق بهادار با درآمد ثابت از قبیل اوراق قرضه که در شرع مقدس اسلام حرام می‌باشند، اعلام می‌شود.

متفکران مسلمان توانستند با رعایت ضوابط شرعی و نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی طراحی کنند، این ابزارها که برخی بیش از ده سال تجربة عملی دارد و برخی در حد ایده و فکر است به سه گروه تقسیم می‌شوند.

* گروه نخست، ابزارهای مالی غیر انتفاعی که براساس قرارداد قرض الحسنه طراحی شده‌اند.
* گروه دوم، ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود معین که براساس قراردادهای مبادله‌ای طراحی شده‌اند.
* گروه سوم، ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود انتظاری که براساس قراردادهای مشارکتی طراحی شده‌اند.

**شکل 33- انواع صکوک**

هم‌ اکنون در بازارهای جهانی شاهد روند فزاینده استفاده از صکوک هستیم. به طوری که برخی از کشورهای غربی برای جذب منابع کشورهای اسلامی، اوراق بهادار صکوک را که فاقد هر گونه شبهه ربوی است، منتشر و برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود از آن استفاده می‌کنند.

حجم صکوک منتشر شده در سال 2000 حدود 336 میلیون دلار بوده که در سال 2006 بالغ بر 20 میلیارد دلار گردید. در سال 2006 ارزش بازار صکوک منتشر شده در جهان حدود 50 میلیارد دلار بوده است، (گزارش بانک توسعه اسلامی، 2006). رشد چشمگیر بازار صکوک در کشورهای اسلامی و حتی غربی گویای نقش برتر این ابزار تأمین مالی در مقابل سایر ابزارهای سنتی تأمین مالی بوده است.

**شکل 34- آمار انتشار صکوک جهانی**

### **3-6-1- صکوک مشارکت وقفی**

در مورد شرایط مال موقوف فقهای عظام عموما معتقدند مال موقوف باید عین باشد (دین نباشد)، مملوک باشد و با باقی ماندن عین آن، قابل انتفاع باشد و به تصرف دادن آن صحیح باشد (ریاحی سامانی، 69:1378). به عبارت دیگر می‌توان گفت هیچ گونه مانع یا محدودیت قانونی، قراردادی یا قضایی برای وقف دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.

بر اساس ماده 58 قانون مدنی " فقط وقف مالی جایز است که با بقا عین بتوان از آن منتفع شد، اعم از این که منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز". در مورد هزینه‌های عین موقوفه هم باید گفت اگر عین موقوفه نیاز به تعمیر یا مرمت و اصلاح داشته باشد و واقف محل درآمدی بر این امور تعیین نکرده باشد اگر عین موقوفه منفعتی داشته باشد از آن طریق هزینه های مربوط تامین می‌شود و اگر منفعتی نداشته باشد فروش قسمتی از موقوفه برای حفظ بقای مقدار دیگر آن جایز است (موسویان، 1386:158). دیگر رکن وقف، تولیت موقوفه است. معنای لغوی متولی "سرپرست املاک موقوفه، ولایت دارنده و مباشر" است. متولی کسی است که اداره امور موقوفه را به عهده گیرد (ریاحی سامانی، 1378: 91). متولی منصوص، شخصی است که در وقف نامه به سمت تولیت منصوب شده است (جعفری لنگرودی، 1378:614). ماده 75 قانون مدنی مقرر می دارد: "واقف می‌تواند تولیت، یعنی اداره کردن موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معنی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند". بنابراین واقف می‌تواند تولیت امور وقف را تا آخر عمر یا در مدت معینی خود به اختیار گیرد و نیز می‌تواند فردی یا افرادی را برای این امر برگزیند؛ که هر کدام به طور مستقل یا به صورت جمعی آن را اداره کنند. اگر واقف در وقف عام متولی تعیین نکرده باشد اداره موقوفه بر اساس نظر حاکم شرع خواهد بود. همچنین اگر امر تولیت مقید به مباشرت نباشد متولی می‌تواند برای انجام مسئولیت های خود در امور موقوفه وکیل بگیرد اما نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض نماید (موسویان 157). همچنین بر اساس تبصره 4 ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه " کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی، ناظر، مدیران و امنای موسسات و بنیادهای خیریه در حکم امین می باشند (ریاحی سامانی، 1386: 8). واقف می‌تواند از منافع موقوفه، سهمی را به عنوان اجرت یا حق التولیه برای متولی معین نماید و اگر معین نکرده باشد، متولی مستحق اجرت المثل عمل است (تحریر الوسیله 74/2؛ ماده 84 ق.م).

#### **3-6-1-1- مدل عملیاتی انتشار صکوک مشارکت وقفی**

اوراق مشارکتی که جهت ساماندهی دارایی های فیزیکی اداره اوقاف قابل انتشار است همانند سایر اوراق بهادار اسلامی دارای ارکانی است. این ارکان عبارتند از: بانی، ناشر، واسط، امین و سرمایه گذاران. البته ارکان دیگری همانند موسسه رتبه بندی اعتباری، شرکت تامین سرمایه، موسسه پرداخت کننده و... نیز بسته به نوع طراحی می‌توانند جزء ارکان انتشار این اوراق محسوب شوند.

* **بانی**

بانی در حقیقت شخص حقوقی است که اوراق بهادار اسلامی جهت تامین مالی وی یا پروژه‌های وی منتشر می‌شود. در صکوک مشارکت وقف، بانی در حقیقت سازمان اوقاف و امور خیریه است که می‌تواند وظایف خود مانند متولی بودن عین موقوفه را به شخص ثالثی منتقل نماید. البته بر اساس قانون اوراق مشارکت بانی در حقیقت ناشر است و برای تامین مالی خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت می‌نماید، لیکن در اوراق مشارکت وقفی بانی از طریق یک ناشر تامین مالی می نماید و خود ناشر نخواهد بود.

* **واسط (ناشر)**

بر اساس آیین‏ نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1377، ناشر دستگاه دولتی یا غیر دولتی است که اجازه انتشار اوراق مشارکت را دارد. لیکن بر اساس ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، ناشر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می کند. ناشر معادل کلمه واسط است. اینگونه شرکت ها دارای سرمایه اندکی در حدود 200 دلار، نیروی انسانی بسیار اندک (2 یا سه نفر) بوده و دارای طول عمر محدودی می باشند. البته اوراق مشارکتی که تاکنون منتشر شده‌اند به جزء یک مورد همگی از طرف دولت و یا شهرداری‌ها بوده و از چنین فرایندی تبعیت ننموده اند.

باید توجه داشت وجود چنین نهادی (واسط) که تقریبا در تمامی ابزارهای مالی اسلامی تقریبا مورد استفاده قرار می‌گیرد در مورد صکوک مشارکت بسیار ضروری بوده و نقش حیاتی دارد. یکی از مهمترین دلایل آن را نیز می‌توان در ماهیت اینگونه اوراق دانست. از آنجا که ماهیت اوراق مشارکت به گونه ای است که طرفین در سود و زیان شریک هستند و اوراق سود علی الحساب دارد، ازاین‌رو باید تمامی هزینه ها و سود های آن به صورت کامل و دقیق مشخص باشد و این مهم بدون وجود سیستم حسابداری و حسابرسی دقیق و مختص به طرح یا پروژه میسر نمی‌شود لذا تاسیس نهادی که فقط به منظور این پروژه تاسیس شده و هیچ گونه فعالیت دیگر غیر از آن انجام نمی دهد ضروری به نظر می‌رسد. البته وجود مواردی از قبیل تعیین رتبه اعتباری اوراق، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و سایر مورادی نیز وجود دارد که تاسیس این نهاد را اجتناب ناپذیر می نماید.

* **امین**

امین شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشارکت و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی و عملکرد اجرایی ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمراً رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید. امین در حقیقت به عنوان امین سرمایه گذاران عمل نموده و تمامی بر کل فرایند عملیاتی انتشار اوراق نظارت خواهد داشت. امین از میان بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی و یا شرکت تامین سرمایه انتخاب می‌شود. در ادامه به بررسی فرایند عملیاتی انتشار صکوک مشارکت وقف می‌پردازیم.

از آنجا که اداره اوقاف به عنوان بانی بدنبال تامین مالی است، لذا اقدامات اولیه توسط وی صورت خواهد گرفت. بانی در گام اول نخست، امین را از میان نهادهای حقوقی واجد شرایط انتخاب نموده و به سازمان بورس و اوراق بهادار (به عنوان سازمان ناظر بر انتشار اوراق بهادار) پیشنهاد می نماید. در صورت تایید سازمان، بانی با امین وارد مذاکره رسمی شده و قراردادهای همکاری با تعیین کلیه شرایط و وظایف طرفین منعقد شود.

در مرحله بعد باید واسط تعیین یا تاسیس شود. برای این کار حالات زیر قابل تصور خواهد بود:

الف- واسط توسط سرمایه گذاران تعیین شود،

ب- واسط توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شود،

ج- واسط توسط امین تعیین شود، و

د- واسط توسط بانی تعیین شود.

به علت تقدم زمانی انتخاب واسط به نسبت تجمع سرمایه گذاران حالت (الف) منطقی نیست. در صورتی که انتخاب واسط توسط سازمان بورس و اوراق بهادار را بپذیریم احتمال خدشه بر وظیفه نظارتی سازمان وجود خواهد داشت (با وجود اینکه در برخی کشورهای واسط توسط دولت یا وزارت اقتصاد یا نهادهای مشابه تاسیس می‌شود). در صورتی که امین اقدام به تعیین واسط نماید، تضاد منافع به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت. زیرا از یک طرف سازمان بورس و اوراق بهادار بر فعالیت امین نظارت کافی خواهد داشت و از طرف دیگر امین نیز چون یک نهادهای مالی معتبر و بزرگ است، حسن شهرت خود را با انجام تبانی به خطر نخواهد انداخت. البته بانی نیز می‌تواند اقدام به تاسیس واسط نماید ولی در این حالت اوراق با ریسک بیشتری مواجه می شوند که باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران خواهد شد.

در مرحله باید نوع دارایی بانی تعیین و ارزش آن به عنوان آورده وی مورد تایید ارزیاب دادگستری قرار گیرد. سهم مشارکت بر اساس ارزش دارایی و سرمایه موردنیاز تعیین خواهد شد. چون در صورتی که دارایی بیش از ارزش واقعی قیمت گذاری شود سرمایه گذاران متضرر خواهند شد بنابراین قیمت دارایی باید به تایید امین (به عنوان نماینده سرمایه گذاران) نیز برسد.

از آنجا که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان حافظ منافع سرمایه گذاران وظیفه نظارت بر بازار اولیه را دارد لذا واسط به عنوان ناشر اوراق باید در مرحله بعد اقدام به اخذ مجوز انتشار از این سازمان نماید.

همچنین چون سرمایه گذاران (خریداران صکوک) با ریسک های مختلفی مواجه هستند و از طرف دیگر زمان و تخصص لازم جهت بررسی ریسک اوراق صکوک برای تمامی آن ها ممکن نیست لذا باید اوراق توسط موسسه رتبه بندی اعتباری، رتبه بندی شود. بدیهی است میزان سود مورد انتظار سرمایه گذاران متاثر از رتبه اعتباری اوراق خواهد بود.

در مرحله بعد واسط و بانی اقدام به انعقاد قرار داد مشارکت می نمایند. در این قرارداد بانی تعهد به فراهم آوردن دارایی فیزیکی (زمین و...) نموده و واسط نیز متعهد به فراهم آوردن سرمایه لازم می‌شود. قرارداد می‌تواند برای یک دوره معین باشد که در این حالت باید استراتژی خروج برای سرمایه گذاران مشخص باشد و یا به صورت مادام العمر (بسته به نوع طرح و یا طول عمر دارایی) منتشر شود. پیشنهاد می‌شود بانی خود اقدام به تاسیس نهاد حقوقی دیگری جهت مدیریت طرح نماید. در حقیقت بانی با تاسیس یک نهاد حقوقی وظیفه مدیریت دارایی وقفی را به وی سپرده و تمامی فعالیت ها، کاملا شفاف می‌شود. به عبارت دیگر در این حالت مدیر دارایی متولی محسوب می‌شود. در شکل زیر این فرایند نشان داده شده است.

در مرحله بعد واسط خود یا شرکت تامین سرمایه ای را جهت انتشار اوراق انتخاب می نماید. در این حالت، شرکت تامین سرمایه اقدام به انتشار اوراق مشارکت به یکی از روش های بهترین تلاش یا تعهد پذیره نویسی می نماید. در صورتی که انتشار از نوع بهترین تلاش باشد، اوراق مشارکت منتشر شده و شرکت تامین سرمایه تعهدی در قبال فروش این اوراق ندارد. بنابراین واسط با ریسک عدم جمع آوری وجوه به میزان کافی مواجه است. لیکن اگر انتشار از نوع تعهد پذیره نویسی باشد شرکت تامین سرمایه ابتدا اوراق را از واسط خریداری نموده و سپس آن ها را در بازار اولیه به فروش می رساند. در این حالت بانی مطمئن است که تمامی مبلغ موردنیاز را جمع‌آوری می‌نماید. در ادامه این فرایند‌ها نشان داده شده است.

در صورتی که طرح به گونه ای باشد که حتما باید تمامی اوراق فروخته شده و مبالغ لازم جمع آوری شود باید از روش تعهد پذیره نویسی استفاده نمود ولی اگر به گونه‌ای باشد که حتی با جمع آوری بخشی از مبلغ بتوان طرح را انجام داد می‌توان از روش بهترین تلاش نیز استفاده نمود.

در مرحله بعد در صورتی که اوقاف مدیر دارایی تاسیس نموده باشد، مدیر ملزم است در سررسید های مقرر سود پروژه را مشخص نموده و از طریق امین پس از کسر هزینه های خود، سهم الشرکه هر یک از طرفین (سازمان اوقاف و سرمایه گذاران) را بپردازد.

در پایان مدت قرارداد مشارکت، سود کل پروژه محاسبه شده و به طرفین پرداخت خواهد شد. به عبارت دیگر در پایان مدت قرارداد مشارکت با انحلال واسط و مدیر دارایی، تمامی هزینه‌ها مشخص‌شده و سود واقعی اوراق تعیین می‌شود.

#### **3-6-1-2- مالیات صکوک مشارکت وقف**

مالیات یکی از موارد مهم و مورد توجه در فرایند مهندسی ابزارهای مالی اسلامی است. از آنجا که هدف اصلی طراحی اوراق صکوک، تسهیل تامین مالی شرکت ها است، لذا در طراحی اوراق باید توجه ویژه ای به هزینه های مربوط به انتشار و طراحی این اوراق داشت. اوراق صکوک باید به گونه ای طراحی شود که قابلیت رقابت با سایر روش های تامین مالی، مانند استفاده از تسهیلات بانکی (بدلیل نرخ اندک سود تسهیلات) را داشته باشد. خوشبختانه در مورد اوراق مشارکت، قانون جداگانه‌ای در کشور تصویب شده است که سود اوارق را از مالیات معاف نموده است. این موضوع سبب شده است تا انتشار این اوارق نسبت به سایر انواع صکوک مانند صکوک اجاره و استصناع از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار باشد. البته قوانین سایر کشورهای اسلامی به گونه‌ای است که با وضع قوانین مالیاتی خاص برای اوراق بهادار اسلامی، اسباب گسترش استفاده از این ابزارها را فراهم نموده است.

بر اساس ماده 7 قانون انتشار اوراق مشارکت مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد می‌باشد و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچ‏ گونه مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380، مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد موضوع ماده 7 قانون انتشار اوراق مشارکت حذف شد. همچنین بر اساس ماده 9 این قانون سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه‏های قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیات‏های مستقیم محسوب می‌گردد.

### **3-6-2- اوراق وقف**

نوع دیگری از اوراق بهادار اسلامی که می‌توان طراحی نمود اوراق وقف است. وقف از جمله مواردی است که به عنوان صدقه جاریه در طول زمان تا زمان بقای آن برای واقف ثواب اخروی دارد. هدف از طراحی این اوراق کمک به جذب سرمایه های اندک افراد در راستای ترویج فرهنگ وقف است. در حال حاضر با تغییر شرایط نسبت به قبل، افراد به دلایل مختلف از جمله عدم وجود کفایت مالی جهت وقف زمین، ساختمان و... امکان وقف از آن‌ها عملا سلب شده است. از اینرو باید بتوان سازوکاری تدوین نمود تا به وسیله آن با جمع آوری وجوه نقد اندک مردم؛ سنت حسنه وقف را ترویج نمود. یکی از بهترین روش های دستیابی به چنین هدفی استفاده از اوراق وقف است. این دسته از اوراق، در گروه اوراق اسلامی غیر انتفاعی (صکوک غیر سرمایه‌گذاری) قرار می گیرند که تاکنون دسته بندی مشخصی برای آن ارائه نشده است. برخی از اوراق مانند اوراق صدقه، هبه و وقف از این دسته اند. در حقیقت دارندگان اوراق وقف افرادی هستند که به هر دلیلی تمایل به وقف نمودن دارایی خاص با مبالغ اندک هستند. در ادامه نحوه انتشار چنین اوراقی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

اوراق وقف نیز همانند سایر اوراق بهادار اسلامی دارای بانی خواهد بود. لیکن بانی این اوراق سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد. این سازمان با تاسیس یک نهاد واسط اقدام به انتشار اوراق وقف نموده و وجوه بدست آمده را در اختیار می‌گیرد. در این نوع اوراق بانی موظف است وجوه بدست آمده را بر اساس امیدنامه منتشره هنگام فروش اوراق، صرف نماید. البته می‌توان اوراق را به گونه‌ای طراحی نمود که یکی از زیر مجموعه‌های سازمان اوقاف به عنوان بانی عمل نموده و سازمان اوقاف نقش امین را ایفا نماید.

مدیر دارایی می‌تواند خود اوراق را منتشر نموده و یا آن را از طریق شخص ثالثی انجام دهد. البته می‌توان اوراق را به کمک شرکت تامین سرمایه نیز منتشر نمود. همچنین چون سرمایه گذاران (دارندگان اوراق) بدنبال کسب منافع مادی نیستند می‌توان این نوع اوراق و تمامی اوراق غیر انتفاعی را از دریافت رتبه اعتباری معاف نمود.

مچنین سازمان‌هایی مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت درمان و آموزش پزشکی و مانند اینها نیز می‌توانند اوراق غیر سرمایه گذاری منتشر نموده به گونه‌ای که نهادی مانند سازمان اوقاف بر آن‌ها نظارت داشته و در حقیقت به عنوان امین سرمایه گذاران بر مصرف نمودن وجوه به صورت صحیح نظارت داشته باشند.

**3-6- تبدیل وضعیت موقوفات**

با توجه به شرایط مذکور برای تحقق وقف، هنگامی‌که مالی به‌صورت موقوفه درمی‌آید، اداره کردن طبق ضوابط بیان‌شده از سوی شارع و شرایط واقف در محدوده شرع، مربوط به حالت عادی است، اما با توجه به گذشت زمان و قرار گرفتن موقوفه، موقوف علیهم و غیره در شرایط خاص، اداره کردن موقوفه نیز بر اساس شرایط خاص خواهد بود و ممکن است بتوان گفت باید شرایط و ضوابط عادی را کنار گذاشته تا طبق شرایط و ضوابط جدید به اداره کردن موقوفه پرداخته شود.

در بعضی موارد از سوی واقف کنار نهادن شرایط عادی به‌وسیله شروط ضمن وقف پیش‌بینی‌شده است و در بعضی موارد هم شارع مقدس موارد خاص را بیان نموده است. به کنار نهادن شرایط عادی و اداره کردن موقوفه مطابق شرایط جدید، «تبدیل وضعیت موقوفات» گوییم.

**3-7-1- اقسام و صور تبدیل وضعیت موقوفات**

در این بخش به صورت‌هایی که برای تبدیل وضعیت موقوفات مطرح است پرداخته‌شده ک عبارت‌اند از: بیع و فروش موقوفه و استفاده کردن موقوف علیهم از ثمن آن، ابدال و استبدال، تغییر کاربری، تغییر در مصارف وقف، تغییر نوع بهره‌برداری، ادخال و اخراج، اعطا و حرمان، زیاده و نقصان، تقسیم و افراز موقوفه.

**3-7-1-1- بیع و فروش موقوفه**

یکی از مواردی که تبدیل وضعیت بر اساس آن امکان‌پذیر می‌باشد، این است که در شرایطی خاص که برای موقوف علیهم؛ همچون اختلاف شدید، نیاز و ضرورت جدی پیش می‌آید، آن‌ها به فروش مال موقوفه اقدام نمایند و سپس ثمن موقوفه را برای برآوردن نیاز بین خودشان تقسیم نمایند.

در کتب فقهی، فقها به مسئله فروش موقوفه پرداخته‌اند. هرچند که اصل در موقوفات، عدم جواز بیع و تبدیل وضعیت در شرایط عادی می‌باشد، اما هنگامی‌که شرایط خاص پیش آید و یکی از عوامل تبدیل وضعیت پدیدار شود، فروش مال موقوفه و استفاده نمودن موقوف علیهم از پول آن، یکی از راه‌های حل مشکل است که باید جواز و عدم جواز بیع موقوفه نسبت به آن عامل بررسی شود.

بحث فروش مال موقوفه پر اختلاف‌ترین مسئله وقف می‌باشد؛ فقهای امامیه مانند سایر مذاهب اسلامی، اصل را بر عدم جواز فروش مال وقف گذاشته‌اند و حتی برخی گفته‌اند عدم جواز فروش مال وقف را قطعیات بلکه چه‌بسا از ضروریات دین باشد. بااین‌وجود، در برخی موارد فروش موقوفه جایز شمرده می‌شود.

**3-7-1-2- ابدال و استبدال**

دو صورت دیگر تبدیل وضعیت، «ابدال و استبدال» عین موقوفه است. این دو واژه به دو نوع تصرف در مال موقوفه اشاره دارد.

ابدال در کاربرد فقها به معنی «فروختن عین موقوفه به سبب خریداری عین دیگری به‌جای عین اول با پول آن» می‌باشد و استبدال به معنای «گرفتن عین دوم به‌جای عین اول» است به تعبیر دیگر «عوض کردن عین اول با عین دوم» می‌باشد. لذا این دو عبارت در حقیقت یکی مستلزم دیگری است. یعنی هنگامی‌که توجه به بیع عین موقوفه داشته باشیم ابدال و هنگامی‌که توجه به گرفتن بدل داشته باشیم استبدال موقوفه اتفاق می‌افتد.

فقهای امامیه تصریح کرده‌اند، در هنگام ابدال و استبدال وقف، برای جلوگیری از تضییع حق واقف و نسل‌های بعدی، در صورت امکان به‌گونه‌ای ابدال و استبدال صورت گیرد که به صفت اول نزدیک‌تر باشد و بعضی نزدیک بودن غرض و هدف واقف را ذکر کرده‌اند. امام خمینی (ره) قائل به‌تفصیل شده‌اند که در وقف منفعت، مماثله لازم نیست، چون هدف منفعت موقوف علیهم می‌باشد، ولی در وقف انتفاع مماثله لازم است.

**3-7-1-3- تغییر کاربری موقوفات**

شیوه استفاده از املاک و اراضی به‌ویژه در مناطق شهرنشینی ثابت نیست . باگذشت زمان، کاربری املاک متفاوت می‌شود. بنابراین هم‌زمان با تغییر کاربری املاک در اطراف موقوفه ممکن است موقوفه در موقعیت مکانی مطلوبی قرار گیرد که تغییر کاربری آن به نفع موقوفه باشد. مثل‌اینکه وقف، مزرعه‌ای را وقف نموده است، تا در آن کشاورزی نمایند و منفعت آن بین فقرای همان محل تقسیم شود، اما بعد از مدتی اطراف آن مزرعه به منطقه تجاری تبدیل می‌گردد، به صورتی‌که منفعت تجاری در آنجا نسبت به منفعت محل تجاری ناچیز باشد، در این صورت یکی از عوامل تبدیل وضعیت به نام «انفع بودن» پیش‌آمده، باید بحث شود تغییر کاربری عین موقوفه از کشاورزی به تجاری جایز است یا خیر؟ یا باید مطابق دستور واقف عمل نمود و به همان منفعت اندک راضی بود؟

نمونه دیگر اینکه مزرعه‌ای در منطقه‌ای مسکونی قرارگرفته است و از طرفی موقوف علیهم برای ساخت مسکن نیاز شدید به زمین‌ دارند و پولی ندارند که بتوانند زمین برای ساخت مسکن خریداری کنند. در این صورت، تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی چه حکمی ‌دارد؟

بدین‌سان می‌توان به‌عنوان یکی از صورت‌های تبدیل وضعیت، از تغییر کاربری موقوفه به هر صورت ممکن و متناسب نام برد.

**3-7-1-4- تغییر در مصارف وقف**

بررسی وقفنامه‌ها آشکار می‌سازد که واقفان در عصر خودشان با بعضی از مسائل روبه‌رو بوده‌اند که ازنظر آن‌ها مشکلی محسوب می‌شده است، یا به هر علت دیگر که مدنظرشان بوده، اموالی را وقف نموده‌اند تا منافع آن‌ها در همان جهات مصرف گردد. مثلاً موقوفات زیادی وجود دارد که برای کاه‌گل مساجد، روغن چراغ، آزاد کردن بردگان، تأمین آب حوض انبارها، مرمت رباط‌ها و مانند این‌ها که جامعه آن روز به آن‌ها نیازمند بوده است، وقف‌شده‌اند، اما با مرور زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی و شرایط زمان، مصرف نمودن موقوفه در چنین مواردی جایگاه ندارد. حال باید اندیشید که با این‌گونه موقوفات چه باید کرد، تا هم‌نظر واقف تأمین شود و هم بتوان منافع موقوفه را در جهت صحیحی مصرف نمود.

**3-7-1-5- تغییر نوع بهر برداری موقوفات**

نوع بهره‌برداری از موقوفات در مواردی توسط خود واقف تعیین‌شده است، به‌گونه‌ای که باید طبق نظر او تا جایی که امکان دارد عمل کرد، اما در بعضی مواقع با توجه به عوامل تبدیل وضعیت، به این نتیجه می‌رسیم که باید نوع بهره‌برداری تغییر یابد، تا بتوان از موقوفه به نفع موقوف علیهم و جهت وقف بیشترین بهره‌برداری را نمود.

به‌عنوان نمونه، واقف مزرعه‌ای را وقف نموده، تا در آن گندم کشت شود و گندم آن بین موقوف علیهم تقسیم شود، یا اینکه خانه‌ای را وقف نموده است تا از اجاره‌بهای آن، هزینه‌های مسجد تأمین شود یا اموالی را وقف امور آموزشی فلان مدرسه نموده و یا اینکه کالاهایی را خریداری کرده و آن‌ها را وقف فلان مسجد کرده است، اما با توجه به شرایط و اوضاع در حال تغییر جامعه، بعضی از مواردی که واقف تعیین کرده است، امروزه ممکن است کاربرد چندانی نداشته باشد، ولی در صورت تغییر بهره‌برداری می‌توان از موقوفه استفاده مطلوب را برد. مثل‌اینکه خانه مسکونی به‌جای اجاره دادن رهن داده شود، در زمین کشاورزی به‌جای گندم‌کاری، زعفران کاری و ... غیره صورت گیرد، به‌جای مصرف درآمد موقوفه در امور آموزشی فلان مدرسه، در امور پژوهشی و فرهنگی همان مدرسه مصرف گردد یا اینکه اموال وقف بر فلان مسجد در مسجد دیگری که به همان کالا نیاز دارد استفاده گردد.

**3-7-1-6- ادخال و اخراج**

مقصود از ادخال عبارت است از «قرار دادن کسی که جز موقوف علیهم نیست در زمره موقوف علیهم و به تعبیر دیگر فردی غیر از موقوف علیهم را جز موقوف علیهم قرار دادن می‌باشد.»

مقصود اخراج این است که «فردی یا افرادی را از دایره موقوف علیهم خارج نماییم.»

در بعضی مواقع شرایط به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که واقف می‌خواهد بعضی از افرادی که خودش آن‌ها را جز موقوف علیهم قرار نداده، برای آن‌ها سهمی در نظر بگیرد یا بعضی را به سبب شرایط دیگر از دایره موقوف علیهم خارج نماید.

**3-7-1-7- اعطا و حرمان**

تقسیم منافع موقوفات، تابع شرایطی است که واقف در وقفنامه ذکر می‌نماید و همچنین شرایطی که از سوی شارع رسیده باشد، اما در بعضی موارد به این اصل عمل نمی‌شود بلکه باید بعضی از موقوف علیهم را از منافع موقوفه محروم نمود و سهم آن‌ها را به بقیه موقوف علیهم داد، به‌صورت نخست «حرمان» و صورت دوم «اعطا» می‌گویند.

به‌عنوان نمونه، واقف ملکی را بر موقوف علیهم وقف نموده است، اما بنا به دلایلی همچون فقیر بودن و نیاز شدید بعضی از موقوف علیهم و از طرفی ثروتمند بودن بعضی دیگر از موقوف علیهم و نیز کم بودن منافع موقوفه، تصمیم گرفته می‌شود که افراد ثروتمند از منافع موقوفه محروم و سهم آنان به افراد فقیر واگذار گردد.

**3-7-1-8- زیاده و نقصان**

زیاده به این معناست که هنگام تقسیم منافع وقف، بعضی از موقوف علیهم بر بعضی دیگر ترجیح داده می‌شوند و به آن‌ها بیشتر از بقیه سهم داده می‌شود، خواه این ترجیح برای یک‌بار، یا برای همیشه باشد.

نقصان برعکس زیاده است، مثل‌اینکه به بعضی از مستحقان به‌طور موقت کمتر از دیگران سهم داده می‌شود.

طبیعی است چنانچه زیاده و نقصان نسبت به بعضی از موقوف علیهم درمجموع سهام باشد در سهم بقیه نیز تأثیر می‌گذارد.

در کتاب احکام وقف در شریعت اسلام ذکرشده، «فقها هرچند به جواز زیاده و نقصان تصریح نکرده‌اند، اما کلامشان بر جواز آن به‌صورت شرط واقف دلالت می‌کند، به علت اینکه در مورد تغییر و تبدیل و ادخال آن‌ها به جواز این شرط تصریح نموده‌اند، همین خود بر جواز شرط زیاده و نقصان دلالت دارد.»

**3-7-1-9- تقسیم و افراز مال موقوفه**

یکی دیگر از صورت‌های تبدیل وضعیت موقوفه، افراز موقوفه «به معنای تقسیم کردن ملک وقف مشاع به سهم‌های مشخص که هر سهم دارای مالک مستقلی است» می‌باشد. آنچه در افراز مطرح است تقسیم کردن عین موقوفه به قسمت‌های مشخص است، نه اینکه منافع موقوفه تقسیم شود.

**3-6-1-10- صرف منافع موقوفه در کارهای عام‌المنفعه**

در بعضی مواقع، عللی همچون متعذر المصرف شدن، مجهول المصرف شدن، انقراض موقوف علیهم، از بین رفتن جهت وقف و بعضی از مصالح دیگر، اقتضا می‌کند منافع موقوفه در کارهای نیک و عام‌المنفعه مصرف شود.

از بین رفتن جهت وقف، مثل‌اینکه واقف اموالی را برای نگهداری پل روی رودخانه‌ای وقف نموده است ولی به سبب تغییر دادن مسیر رودخانه یا خشک شدن آن به پل برای عبور و مرور نیازی نیست.

مجهول المصرف شدن یعنی اینکه وقف به‌صورت صحیح واقع‌شده و در ابتدا مصرف موقوفه معین بوده، ولی بعد از مدتی بنا به دلایلی ، مصرف موقوفه مجهول شده است. مثل‌اینکه موقوفه از ابتدا به‌صورت صحیح برای مصارف معینی وقف‌شده است، اما اکنون بنا به دلایلی مانند مبهم شدن عبارات یا از بین رفتن وقفنامه مصارف آن مجهول شده است.

متعذرالمصرف ، یعنی اینکه مصرف کردن درآمد موقوفه طبق نظر واقف، ممکن است به علت مانعی، امکان نداشته باشد. مثل‌اینکه واقف مالی را بر فلان زیارتگاه در فلان کشور وقف کرده، اما بعد از مدتی به‌کلی رابطه با آن کشور قطع می‌شود که در اینصورت، صرف کردن منافع موقوفه در آن کشور امکان نداشته ندارد.

در صورت‌های یادشده و غیر آن‌ها، یکی از موارد مناسب با تبدیل وضعیت چنین وقف‌هایی، همان وجوه برای کارهای عام‌المنفعه می‌باشد. در کتب فقهی نیز به این موارد اشاره‌شده است که وجوه بر اقرب به نظر واقف می‌باشد.

ماده 91 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در موارد ذیل، منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومی‌ گردد:

1- درصورتی‌که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی موجود باشد.

2- درصورتی‌که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده متعذر باشد.»

**3-7-2- عوامل تبدیل وضعیت موقوفات**

حال می‌بایست بررسی شود که چه عواملی باعث می‌شوند، تا به دنبال تبدیل وضعیت موقوفات (که در حالت عادی دارای ممنوعیت‌هایی هستند) باشیم. عواملی که بعضی از سی شارع مقدس و بعضی از سوی واقف بیان‌شده است.

عوامل تبدیل وضعیت ناشی از شروط واقف و شرایط موقوف علیهم

**3-7-2-1- شرط کردن توسط واقف**

در مورد موقوفات ممکن است واقف شروطی را ضمن وقف ذکر نموده باشد که باید طبق قاعده «الوقف علی حسب ما یوقفها اهلها ان شا الله» یعنی وقف برحسب آن چیزی است که اهلش (صاحبانش) آن را وقف کرده‌اند و «شرط الواقف کنص الشارع» یعنی شرط واقف مثل نص شارع می‌باشد، به شروط واقف اهمیت داد و آن‌ها را اجرا نمود.

در ادامه به شرایط جایز و غیر جایز (یعنی واقف کدام‌یک از اقسام و صور تبدیل وضعیت را می‌تواند شرط نماید و کدام‌یک از اقسام را نمی‌تواند شرط نماید) از طرف واقف می‌پردازیم و سخن بعضی از فقها را که در این زمینه بحث نموده‌اند را خواهیم آورد.

تأمین نشدن غرض واقف: بی‌گمان واقف از وقف نمودن مال خود هدف و غرضی داشته است، ولی در بعضی موارد ممکن است غرض او تأمین نشود. مثلاً واقف خانه‌ای را وقف نموده تا به‌صورت اجاره دادن خانه، از اجاره‌بهای آن نیازهای طلاب فلان مدرسه تأمین گردد، اما با توجه به شرایط خاص نسبت به موقوف علیهم و نسبت به موقوفه در بعضی از موارد غرض واقف تأمین نمی‌شود، اما با کارشناسی‌های دقیق به این نتیجه می‌رسیم که در سورت تبدیل وضعیت مال موقوفه، آن هدف و غرض واقف تأمین می‌گردد.

انفع بودن تبدیل وضعیت برای موقوف علیهم: با توجه به شرایط زمان و مکان، گاهی اوقات شرایطی پیش می‌آید که تبدیل وضعیت به نفع موقوف علیهم می‌باشد، اما چون برخی محدودیت‌ها برای موقوفه وجود دارد باید بحث و بررسی شود که آیا صرف انفع بودن تبدیل وضعیت برای موقوف علیهم، مجوز تغییر می‌باشد، یا اینکه صرف انفع بودن مجوز نیست، بلکه باید قید یا قیود دیگری نیز وجود داشته باشد.

نیاز شدید موقوف علیهم: از مطالعه و تحقیق در مورد موقوفات به دست می‌آید واقف هنگامی‌که مال خود شار وقف می‌نماید، بیشتر نظر او به برطرف شدن نیاز موقوف علیهم معطوف بوده است تا به وقف کردن آن مال و صرف منافع آن، نیاز موقوف علیهم برطرف گردد. در شرایط عادی و با صرف کردن منافع و عواید موقوفه نیازهای موقوف علیهم برطرف می‌گردد، اما بعضی مواقع شرایط خاصی مثل نیاز شدید موقوف علیهم پیش می‌آید که با مصرف کردن منافع به‌طور عادی و طبیعی نیاز او برطرف نمی‌شود، بلکه باید در پی راه‌حل دیگری بود. در این صورت باید بررسی شود، نیاز شدید موقوف علیهم با کدام‌یک از اقسام تبدیل برطرف می‌شود.

اختلاف شدید بین موقوف علیهم: بی‌گمان رویه شارع به این است که قوانینی جعل نماید تا بین انسان‌ها اختلافی وجود نداشته باشد و همه با همدیگر متحد باشند، اما در بعضی مواقع بین انسان‌ها به دلایل گوناگون اختلاف پدید می‌آید و در بعضی موارد ممکن است این اختلافات به‌اندازه‌ای باشد که علم یا ظن پیدا کنیم چه‌بسا به قتل و خونریزی بینجامد.

**3-7-2-2- قابل‌استفاده نبودن موقوفه در صورت بقا به علت خرابی**

گاهی مال موقوفه به‌گونه‌ای خراب‌شده که باقی بودن آن بر حال خود هیچ استفاده و منافعی را برای موقوف علیهم ندارد. همچون حیوان ذبح‌شده، تیر شکسته، حصیر مندرس و فرسوده و ... . از طرفی هم کسی پیدا نمی‌شود موقوفه را تعمیر نماید، در اینصورت چه باید کرد؟ آیا باید مال موقوفه را به حال خود رها کرد، تا خودبه‌خود از بین برود، یا بطن موجود با اتلاف آن انتفاع ببرند و یا برای حفظ حق خداوند، حق موقوف علیهم غیر موجود و حق واقف در موقوفه تغییر و تبدیل صورت گیرد؟

کم‌فایده شدن موقوفه (قلیل‌المنفعه): منظور از کم‌فایده شدن موقوفه، صورتی است که به حد معدوم نرسد، بلکه به دلایلی همچون باقی گذاشتن موقوفه به حال خود و پایبند بودن به شرایط واقف، منفعت چندانی از موقوفه حاصل نمی‌شود. درحالی‌که تبدیل وضعیت به هر صورت ممکن باعث می‌شود موقوفه درآمد بسیار بالایی داشته باشد.

مجهول المصرف شدن: یکی از شرایط تحقق وقف، معلوم بودن مصرف وقف و موقوف علیهم می‌باشد. اما گاهی اوقات ممکن است موقوفاتی که از ابتدا به‌صورت صحیحی برای مصرف معینی وقف‌شده‌اند، بنا به دلایلی همچون از بین رفتن وقفنامه، ناخوانا شدن وقفنامه و ... «مجهول المصرف» گردند.

فقها در این موارد با تکیه‌بر روایات، مصرف موقوفه را مهمل نگذاشته‌اند، بلکه راه‌حل‌هایی مانند صرف منافع بر بریات عمومی را مطرح کرده‌اند، و معمولاً اغلب واقفان به این کار راضی هستند و در چنین مواردی اقرب به نظر واقف خواهد بود.

متعذر المصرف شدن: از دیگر مواردی که بحث تبدیل وضعیت نسبت به آن مطرح می‌باشد، «متعذرالمصرف شدن» موقوفات است، به این معنا که در بعضی مواقع ممکن است به علت وجود برخی موانع، مصرف نمودن منافع موقوفه در جهت موردنظر واقف ممکن نباشد. حال که موقوفه در چنین قرارگرفته، باید مشخص شود فقه نسبت به مصرف نمودن منافع، کدام‌یک از موارد تبدیل وضعیت را بیان نموده است.

از بین رفتن جهت وقف (باطل شدن رسم موقوفه): واقفان با توجه به نیازمندی‌های زمان خودشان اموالی را وقف می‌کنند ولی بر اثر گذشت زمان ممکن است آن نیازمندی که واقف مدنظر داشته و اموالی را برای آن وقف نموده باشد، جهت آن از بین رفته و رسم آن باطل شود، مثل‌اینکه واقف اموالی را وقف نفت چراغ مسجد، پوستین زیر پای زوار، خرید ظروف شکسته شده توسط کنیزان و غیره نموده است. در چنین مواردی برای مصرف منافع موقوفه، چه راه‌حل‌هایی از اقسام و صور تبدیل وضعیت مطرح گردد؟

زیادی منافع موقوفه: ممکن است این اتفاق بیفتد که واقف وقتی مال خود را وقف نموده است و در وقفنامه، موقوف علیهم مشخصی را ذکر نموده، آن مال دارای منافع زیادی نبوده است، ولی گاهی ممکن است مثلاً به علت قرار گرفتن موقوفه در موقعیت مکانی بسیار مطلوب، دارای منافع بسیار زیادی باشد که این منافع از حد متعارف و معمول برای موقوف علیهم بیشتر است. در اینصورت آیا می‌توان تغییر یا تبدیلی را صورت داد تا افراد بیشتری بتوانند از منافع موقوفه استفاده نمایند. مثل‌اینکه تعداد افراد موقوف علیهم را افزایش دهیم یا اینکه منافع را به همان موقوف علیهم واگذار نماییم اگرچه از حد متعارف آن بیشتر است و یا اینکه به غرض و هدف واقف توجه نماییم که نظر او چه بوده و اگر او بود الآن می‌بود، این کار را اجازه می‌داد و یا اینکه صورت‌های دیگر مطرح است که بحث و بررسی آن به کارشناسی دقیق و تأملات جدی نیاز دارد تا وضعیت موقوفه روشن گردد.

**3-7-2-3- عناوین ثانویه**

در بعضی مواقع ممکن است به دلیل شرایط خاص، همچون مصالح و مفاسد اجتماعی، ضرر رساندن موقوفه به‌واسطه نگه‌داشتن در جهت مصلحت واقف و یا موارد اضطراری جامعه، موقوفه در مسیر تبدیل وضعیت قرار گیرد، چنین مواردی تحت عناوین ثانویه مطرح می‌گردد.

حل‌وفصل چنین موقوفاتی با حاکم جامع‌الشرایط می‌باشد که باید راه‌حل مناسبی را برای تبدیل وضعیت موقوفه ارائه دهد.

**3-8- هشت شاخصه تایید طرح‌های فناورانه**


1. تولید ثروت ملی: فناوری مورد نظر از لحاظ تولید ثروت درکشور درچه جایگاهی قرار دارد و اینکه چه سهمی‌را در GDP کشور دارا است. با توجه به کم شدن قیمت نفت و کم شدن درآمد کشور، می‌توان پژوهش و طرح های فناورانه را یکی از منابع تولید ثروت در کشور دانست که می‌تواند در آینده نزدیک جایگزین نفت خام برای ارائه به جهان و تولید سرمایه ملی باشد.
2. سرریز فناوری: این شاخص به ارتباط فناوری مدنظر با دیگر فناوری‌ها توجه دارد وهمچنین ارتباط فناوری مذکور با بخش‌ها وسازمان‌های ذینفع مشخص می‌شود، در این شاخص نقش مهم معاونت به عنوان یک بخش فراسازمانی مطرح می‌شود و اینکه چه ارتباطاتی را باید در اجرایی شدن فناوری مدنظر قرار دهد.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه به دنبال دستیابی به جایگاه اول منطقه در 1404 می باشد. لذا با توجه به نقش تعیین کننده فناوری در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله (به ویژه رشد اقتصادی مستمر و با ثبت هشت درصدی) و به منظور ارائه توصیه های سیاستی مناسب به سیاست گذاران اقتصادی ضروریست عوامل توسعه و پیشرفت فناوری در نظر گرفته شود.


علاوه بر اینکه تحقیق و توسعه نقش تعیین کننده ای بر فعالیت های فناورانه دارد باید خاطر نشان کرد که از یک طرف به دلیل شتاب روند همبستگی اقتصاد جهانی و از طرف دیگر به دلیل رشد روز افزون انتشار و توزیع دانش و فناوری، ضروریست کشورهای در حال توسعه به منظور پر کردن شکاف فناوری و درآمد سرانه با کورهای توسعه یافته علاوه بر نوآوری داخلی، به انتشار و سرریزهای فناوری بین المللی توجه داشته باشند. زیرا از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار بر فعالیت های فناورانه، انتشار و سرریزهای فناوری، واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

1. اشتغال آفرینی: فناوری مطرح شده تا چه میزان می‌تواند به اشتغال‌زایی درکشورکمک کند و نکته دیگر اینکه منابع انسانی موردنیاز فناوری را نیز مورد توجه قرار دهیم تا در صورت نیاز نیروی متخصص برای فناوری مذکور را در کشور تربیت کنیم که این کار می‌تواند با ایجاد رشته دانشگاهی یا برگزاری دوره‌های تخصصی انجام شود.
2. بازار هدف فناوری: باید در به‌کارگیری یک فناوری در کشور به این نکته نیز توجه کنیم که فناوری ایجاد شده در کشور چه سهمی ‌از بازار داخلی را می‌تواند به خود اختصاص دهد و در صورت رفع نیاز بازار داخل، از واردات چه محصولاتی به کشور جلوگیری می‌کند.
3. تجارت خارجی یا صادرات: بررسی کنیم فناوری مورد نظر تا چه میزان توانایی صادرات به دیگر کشورها را دارد و چقدر می‌توانیم به صادرات آن تکیه کنیم.
4. وضعیت دانشی و تولید علم: در این بخش تولید مقالات ISI مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از منابعی که می‌توان فناور بودن یک طرح را تشخیص داد، علمی و به روز بودن پروژه می باشد.
5. زیرساخت‌های پتانسیل تحقیق و فناوری: برای اینکه توسعه فناوری شکل گیرد باید زیرساخت‌های مربوط به تحقیق وتوسعه فناوری‌ها شکل گیرد به همین دلیل باید در اجرایی شدن فناوری در کشور به این نکته توجه کنیم که چه زیرساخت‌های فناوری در کشور وجود دارد و یا برای ایجاد آن باید چه اقداماتی انجام دهیم، بدون ایجاد زیرساخت‌های تحقیق و پژوهش که در ابتدای زنجیره فناوری قرار دارند دستیابی به توسعه فناوری و تجاری سازی امکان پذیر نیست.
6. اهمیت اجتماعی فناوری: برای ایجاد یک فناوری در کشور باید به اهمیت آن در حوزه‌های مختلف اجتماعی، زیست محیطی، ایمنی و اقتدار ملی و تاثیر آن بر روی رفاه مردم توجه کنیم و فقط بخش تولید علم مدنظر نیست.

**شکل 35- هشت شاخصه طرح‌های فناورانه**



8 شاخصه تایید طرح‌های فناورانه



# فصل چهارم: مبانی فقهی و حقوقی

مبانی فقهی و حقوقی

فصل چهارم

## 4-1- کم‌فایده‌شدن مال موقوفه

مسئله اول: واقف مغازه‌ای را وقف نموده تا با اجاره دادن، مسائل مالی فلان مدرسه تأمین شود. ولی بعد از مدتی بر اثر خرابی به‌گونه‌ای درآمده است که مردم فقط برای اغراضی جزئی، اجاره اندکی پرداخت می‌نمایند، یا اینکه در گذشته و بر اثر اقبال مردم به بازاری که مغازه در آن قرار دارد اجاره زیادی پرداخت می‌شده، اما بعد از مدتی به هر دلیلی، اقبال مردم به آن بازار کم شده است، به‌صورتی که برای آن مغازه، اجاره اندکی پرداخت می‌نمایند. حال بحث در این است که در این صورت چه باید کرد

* آیا باید مال موقوفه (مغازه) را به همان قیمت اندک اجاره داد؟
* آیا می‌توان آن را فروخت و در بازار دیگری مغازه‌ای دیگر خریداری کرد؟(ابدال)
* آیا می‌توان آن را با مغازه دیگری در بازار پررونق‌تری عوض کرد؟(استبدال)
* آیا می‌توان در عنوان آن تغییر ایجاد کرد و به‌عنوان دیگری استفاده نمود؟

مسئله دوم: واقف درختانی را وقف نموده تا موقوف علیهم از میوه‌های آن‌ها استفاده نمایند، ولی بعد از مدتی به هر دلیلی درختان خشک‌شده، و از بین رفتند در این صورت چه باید کرد:

* آیا می‌توان چوب درختان را فروخت و به‌جای آن‌ها درختان دیگری خریداری نمود تا بتوانند موقوف علیهم از میوه‌های آن‌ها استفاده نمایند؟ (ابدال)
* آیا درختان مزبور را می‌توان با درختان دیگری عوض نمود؟ (استبدال)
* آیا چوب درختان مزبور را می‌توان فروخت و پول آن را بین موقوف علیهم تقسیم کرد؟
* آیا از چوب درختان مزبور می‌توان در اموری مثل تسقیف و ... استفاده نمود؟

نسبت به این‌گونه موارد باید نظر فقها را بررسی کنیم تا مسئله مورد بحث روشن شود.

آنچه در کتب فقهی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است، کم‌فایده شدن به‌صورت مذکور در فرض خرابی موقوفه می‌باشد، درحالی‌که بحث ما، کم‌فایده شدن به‌صورت مطلق می‌باشد. (چه بر اثر خرابی و چه بر اثر عوامل دیگر)؛ چنان‌که شیخ انصاری به بعد از بحث و بررسی صورت مذکور، به کم‌فایده شدن در اثر عوامل دیگری به‌جز خرابی اشاره نموده است، اگرچه ایشان فقط بیع و فروش موقوفه را که یکی از صورت‌های تبدیل وضعیت می‌باشد، مطرح نموده است.

شیخ طوسی (ره) بحث درخت از جا کنده‌شده را مطرح نموده و فروش آن را جایز شمرده است و برای جواز فروش آن چنین استدلال کرده است: «استفاده نمودن از درخت کنده‌شده جز از راه فروش ممکن نیست؛ زیرا جهتی که موردنظر واقف بوده منتفی شده است و امید به بازگشت آن نمی‌باشد. البته ایشان بیان نکرده‌اند که بعد از فروش، ثمن آن چگونه به مصرف برسد.

ابن ادریس به در صورت مذکور قائل به منع فروش شده و چنین استدلال نموده: «موارد یادشده در فرض مورد بحث فاقد انتفاع نیست، بلکه می‌توان از درختان از جا کنده‌شده، برای منافعی؛ همچون تسقیف و غیره استفاده نمود و از بین رفتن بعضی از منافع، مستلزم از بین رفتن تمام منافع آن نیست». همچنین می‌توان گفت ادله منع از جواز فروش مطلق است و چنین مواردی را شامل می‌شود و اگر هم فرض کنیم ادله منع در محل بحث، ظهور نداشته باشند، طبق اصل استصحاب، فروش آن جایز نخواهد بود.

فخر المحققین (ره) نیز در ایضاح قائل به منع فروش شده و نظر ابن ادریس (ره) را برگزیده است. ایشان چنین استدلال می‌کند: «وقف نمودن برای استمرار و تابید می‌باشد به این معنا که دوام عین موقوفه موضوعیت دارد نه دوام نوع آن، لذا تا زمانی که این استمرار ممکن باشد همه ادله و عمومات دال بر عدم جواز شامل آن می‌شوند. ضمن اینکه بین کلام شیخ مفید و ابن ادریس نه تنافی وجود ندارد؛ چون دلیل شیخ ، بر صورتی دلالت دارد که موقوفه هیچ‌گونه منفعتی نداشته باشد، ولی دلیل ابن ادریسی نه بر صورتی دلالت دارد که منفعتی برای موقوفه در فرض مذکور، وجود داشته باشد، اگرچه آن منفعت اندک باشد، و لذا بعد از فروش، به‌وسیله پول آن، مال دیگری به‌عنوان وقف خریداری می‌گردد.

شیخ انصاری قول به منع فروش را تقویت نموده است، ضمن اینکه آن را به‌ظاهر اکثر فقها نسبت داده است. البته ایشان در پایان بحث خود بیان داشته، درصورتی‌که منفعت موقوفه به علت دیگری غیر از خرابی کم شود، به‌طریق‌اولی بیع و فروش آن جایز نخواهد بود. البته ممکن است از راه دیگری؛ همچون اصلح و انفع بودن بتوان قائل به تبدیل وضعیت شد، که آن بحث دیگری است.

بنابراین می‌توان گفت دو دیدگاه در مسئله مطرح است:

۱- بیع آن جایز است که قول شیخ مفید بود.

۲- بیع آن جایز نیست، ولی تغییر در مصرف جایز است که قول ابن ادریس (ره) ، فخر المحققین (ره) و شیخ انصاری (ره) بود.

بعد از نقل اقوال فقها و روشن شدن کلام آن‌ها، ممکن است بگوییم از کلام ابن ادریس (ره) که استفاده از درختان از جا کنده‌شده را در مواردی همچون تسقیف جایز می‌دانستند، جواز تبدیل وضعیت را که مورد بحث ما است می‌توان برداشت نمود؛ چون تسقیف غیر از استفاده کردن از میوه‌های درختان است.

بنابراین در مواردی همچون خانه و مغازه که از طریق سکونت یا اجاره دادن مغازه برای کسب‌وکار نمی‌توان استفاده زیادی برد، می‌توان در عنوان وقف بودن آن‌ها با مصلحت سنجی تغییر ایجاد کرد و در آن‌ها تبدیل وضعیت ایجاد کرد، مثلاً خانه را در مواردی غیر از سکونت و مغازه را در مواردی غیر از اجاره دادن برای کسب‌وکار به دیگران واگذار نمود.

ضمن اینکه ظاهراً باید گفته شود، توجه به نظر واقف در این صورت دارای اهمیت است، چون گاهی نظر واقف، صرف درآمدزا بودن مال موقوفه است تا با درآمد بعضی از مشکلات موقوف علیهم برطرف شود. در این صورت ظاهراً تبدیل وضعیت مشکلی ایجاد نخواهد کرد چون درآمد آن کم شده، نظر واقف تأمین نمی‌شود. از طرفی هم قاعده (الوقوف على حَسّب ما يؤقفها اهلها» در این صورت بر جواز تبدیل وضعیت دلالت دارد.

محقق یزدی (ره) نیز به این مطلب این‌گونه اشاره‌کرده است:

«گاهی از حال واقف معلوم می‌شود، هدف او از وقف کردن خانه بر اولادش این بوده که خود آن خانه، که خانه پدران او و دارای ویژگی‌های خاصی بوده، حفظ شود و خانه موضوعیت داشته تا در دست فرزندانش باقی بماند. همچنین اگر قرآنی را بر فرزندانش وقف نموده، از حال او معلوم می‌شود که نیت او باقی ماندن آن قرآن که به خط خود واقف یا اجداد او نوشته‌شده، بوده و قرآن موضوعیت داشته است تا در دست فرزندانش باقی بماند؛ اما گاهی از محتوای کلام واقف یا صریح کلام و یا از خارج دانسته می‌شود که در مثل وقف فلان باغ یا مزرعه، نظر به خود آن باغ یا مزرعه نداشته است و قصد او منافع و مالیت و اصلاح حال فرزندان و تأمین زندگی آن‌ها بوده است. در این صورت به دلیل کم‌درآمد شدن موقوفه به شکل مذکور، ممکن است گفته شود، تبدیل به ملک دیگر در صورت اصلح بودن جایز خواهد بود».

بدین‌سان ظاهراً می‌توان گفت نظر واقف موضوعیت دارد، ضمن اینکه درصورتی‌که بقای وقف بر حال خودش، منفعت اندکی داشته باشد و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری بر روی منفعت کم، مساوی با ضرر خواهد بود، کارشناسان باید مصالح موقوفه و موقوف علیهم و ... را بررسی نمایند، تا بتواند از مال موقوفه در یکی از موارد تبدیل وضعیت استفاده نمایند. البته همان‌طور که اشاره شد، این مورد داخل در اصلح و انفع بودن تبدیل وضعیت خواهد بود و کم‌فایده شدن مال موقوفه را نمی‌توان دلیل بر جواز بیع و دیگر صورت‌های تبدیل وضعیت دانست.

## 4-2- مجهول المصرف شدن مال موقوفه

از دیگر عواملی که برای تبدیل وضعیت موقوفات مطرح است اینکه ممکن است موقوفه‌ای پیدا که در ابتدا برای مصارف معینی وقف گردیده، بعد از مدتی به دلایلی؛ همچون از بین رفتن تمام وقفنامه، یا قسمتی از آن، یا مبهم و مجمل بودن عبارات وقفنامه، نوع مصرف آن مجهول و نامشخص‌شده باشد. به این نوع موقوفه، «مجهول المصرف» گفته می‌شود. مسئله: واقف اموالی را بر فرزندان خود وقف نموده تا از درآمد آن خرج فلان مدرسه تأمین شود، اما بعد از مدتی فرزندان نسل اول که مصرف موقوفه را می‌دانستند همه درگذشتند و وقفنامه هم از بین رفته یا مبهم شده است و نسل جدید می‌دانند مال، موقوفه است، ولی جهت مصرف برای آن‌ها مجهول مانده است.

حال با توجه به این شرایط برای موقوفه چه راه‌حلی پیشنهاد می‌شود:

\* آیا می‌توان درآمد موقوفه را در هر راهی که صلاح بدانیم مصرف کنیم؟

\* آیا می‌توان موقوفه را به حال خود رها کرد؟ \* آیا می‌توان در آن تصرف کرد و آن را فروخت؟

\* آیا می‌توان آن را در کارهای عام‌المنفعه و بریات عمومی مصرف نمود؟

در چنین مواردی فقها سؤال از این نوع موقوفه را بدون پاسخ نگذاشته‌اند.

صاحب جواهر (ره) می‌نویسد:

«در صورت ناشناخته بودن ارباب وقف، نسبت به مصرف درآمد حاصله از وقف در وجوه «بر» تأمل نمودن سزاوار نیست، هرچند بعضی در این مورد و موارد مثل آن توقف نموده‌اند. البته این توقف جا ندارد، زیرا چنین مواردی از اموال مجهول‌المالک خواهد بود. علاوه بر اینکه در روایت ابی علی بن راشد آمده است: «... از امام (ع) سؤال کردم درصورتی‌که صاحب ملک وقفی را نشناختم چه‌کار کنم؟ حضرت فرمود: درآمد آن را صدقه بده». این روایت در آنچه ذکر کردیم تصریح دارد و حتی ازاین‌روایت صورت نسیان مصرف موقوفه و غیره معلوم می‌شود؛ چون همه این‌ها مثل همدیگر هستند.

محقق یزدی به‌تصریح می‌کند:

«درصورتی‌که به سبب جهل یا نسیان، مصرف موقوفه معلوم نباشد، به بطلان وقف حکم نمی‌شود، بلکه بعد از فحص و یأس از معلوم شدن مورد مصرف، درصورتی‌که موقوف علیهم محصور باشند، درآمد حاصله از وقف بین همه آن‌ها تقسیم و توزیع می‌شود یا اینکه بین آن‌ها قرعه زده می‌شود، ولی درصورتی‌که موقوف علیهم غیرمحصور باشد؛ مثل‌اینکه مردد هستیم مالا بر فقر، فقها، اولاد زیاد، و یا ... - وقف‌شده است، در این صورت چنین مالی حکم مجهول‌المالک را خواهد داشت که باید آن را به‌عنوان صدقه و مثل آن رد نمود. اما درصورتی‌که تردید بین جهات غیر محصور باشد؛ مثل‌اینکه نمی‌دانیم وقف بر مسجد، پل یا غیره شده است، در این صورت درآمد حاصله در وجوه «بر» مصرف خواهد شد

البته ایشان هم برای صدقه دادن درآمد حاصله به همان روایت ابی علی بن راشد که ذکر شد استدلال نموده‌اند.

میرزای قمی (ره) قائل به مصرف نمودن درآمد حاصله در وجوه «بر» می‌باشد و تصریح می‌کند که مشهور علما قائل به همین مطلب می‌باشند و روایات مذکور هم ما را به این مطلب رهنمون می‌شود.

امام خمینی به می‌نویسد:

«در مواردی که مصرف وقف معلوم نباشد، درصورتی‌که موارد مشتبه متصادقی باشند؛ مثل‌اینکه مصرف وقف بین فقها و فقرا مشتبه شده باشد، در موارد متیقن، یعنی فقهای فقیر به مصرف می‌رسد و درصورتی‌که موارد مشتبه متباین باشند، مثل مشتبه شدن مصرف در فلان مسجد یا فلان زیارتگاه و یا فقرای فلان شهر، در چنین مواردی بر طبق قرعه عمل می‌شود و اگر احتمال میان چند امر غیر محصور باشد، پس اگر میان عناوین و اشخاص غیر محصور باشد، مانند آنکه معلوم باشد مالی بر اولاد یکی از اشخاص فلان کشور وقف‌شده است و راهی برای شناسایی آن وجود ندارد، منافع وقف در حکم مجهول‌المالک خواهد بود و بنا بر احتیاط با اجازه حاکم شرع صدقه داده می‌شود و بهتر آن است که صدقه دادن از محتملات خارج نشود و اگر تردید میان جهات غیر محصور مردد باشد، منافع و درآمد حاصله از موقوفه در وجوه بر و احسان مصرف می‌شود، مشروط بر اینکه از مورد محتملات خارج نشود.

بنابراین به نظر می‌رسد مصرف نمودن درآمد حاصله از موقوفات مجهول المصرف در وجوه «بر و «احسان» به‌عنوان یکی از صورت‌های تغییر وضعیت بهترین راه‌حل است زیرا علاوه بر اینکه فقها بر این مطلب اتفاق‌نظر دارند و به و روایت ابی علی بن راشد هم استدلال نموده‌اند، این راه‌حل اقرب به نظر واقف بوده و معمولاً واقفان به چنین اموری راضی هستند و اینکه ممکن است گفته شود می‌توان برای برطرف شدن مشکل به خود واقف رجوع کرد، چنانکه نمودن مال خویش، نسبت به آن، حکم شخص بیگانه را یافته است.

## 4-3- متعذر المصرف شدن

یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در مورد تبدیل وضعیت این است که ممکن است در برخی موارد، به علت بعضی از موانع، مصرف کردن درامد موقوفه در مصلحت موردنظر واقف متعذر باشد. به این‌گونه موقوفات، «متعذر المصرف» در مقابل «میسور المصرف» گفته می‌شود. در چنین وضعیتی باید مشخص نماییم درآمد موقوفه چگونه به مصرف می‌رسد و چگونه در مصرف آن تبدیل وضعیت ایجاد می‌شود. پس از بیان مسئله، به نقل اقوال بعضی از فقها برای روشن شدن بحث خواهیم پرداخت.

مسئله: واقف ملکی را بر فلان مسجد در فلان کشور وقف نموده است تا درآمد حاصل از آن ملک خرج مصارف آن مسجد گردد، اما بعد از مدتی رابطه بین دو کشور قطع می‌شود، به‌گونه‌ای که از هیچ راهی مصرف نمودن درآمد آن موقوفه، در مسجدی کشور مربوط ممکن نیست.

حال در چنین مواردی چه باید کرد:

\* آیا می‌توان مال را به ملک واقف برگرداند؟

\* آیا ممکن است بگوییم مال در زمان تعذر مصرف در وجوه «بار» استفاده می‌شود؟

شایان یادآوری است در بعضی از کتب بعد از بیان مسئله «متعذر المصرف» شدن، مثال‌هایی را همچون از بین رفتن آب‌انبار به دلیل لوله‌کشی و بدون استفاده شدن پل برای جهت تغییر مصرف رودخانه مطرح نموده‌اند، درحالی‌که این مثال‌ها برای صورت از بین رفتن جهت وقف می‌باشد.

در مورد تبدیل وضعیت چنین موقوفاتی، همان‌طور که مطرح شد، با توجه به اینکه وقف از سوی مالک به‌درستی واقع‌شده است، برگشت آن به ملک مالک و به‌عنوان میراث، قطعاً صورت نمی‌گیرد.

اما مصرف نمودن منافع در وجوه «بر» ممکن است بهترین و نزدیک‌ترین راه به نظر واقف شمرده شود، همان‌طور که در بعضی کتب فقهی هم مطرح‌شده است:

ابن فهد حلیه (ره)، محقق سبزواری (ره)، محدث بحرانی (ره)، میرزای قمی (ره)، آیت‌الله گلپایگانی (ره)، بعد از بیان این‌گونه موقوفات، بهترین راه‌حل مصرف را در وجوه «بر» می‌دانند. امام خمینی (ره) نیز می‌نویسد: احوط، مصرف درآمد موقوفه در موارد اقرب به نظر واقف است.

دراین‌باره ممکن است بگوییم بهتر است درآمد موقوفه در مواردی که مشابه با غرض واقف است استفاده شود که هم شامل وجوه «بر» می‌شود و هم تا حدی به نظر واقف نزدیک‌تر است و چنین تغییر وضعیتی، جمع بین اقوال علما خواهد بود.

توضیح اینکه هدف واقف از وقف نمودن ملک خودش در جهت و مصلحت خاصی، منفعت رسانی و انجام دادن کار خیر بوده است. از طرفی هم داخل نمودن مجدد موقوفه در ملک واقف صحیح نیست، چون واقف این ملک را با شرایط صحیح از ملکیت خود خارج نموده و بازگشت آن به ملکیت واقف دلیل می‌خواهد که چنین دلیلی هم وجود ندارد.

بنابراین چنان‌که ذکر شد، بهترین راه برای روشن شدن وضعیت چنین موقوفه‌ای، مصرف نمودن آن منافع در موارد مشابه، نظر واقف و در صورت نبودن موارد مشابه در مطلق امور خیریه می‌باشد.

## 4-4- از بین رفتن جهت وقف

از جمله موارد تبدیل وضعیت این است که گاهی در بعضی موارد به علت به وجود آمدن شرایط جدید و پیشرفت علم و تکنولوژی ممکن است جهت مدنظر واقف از بین برود. در این صورت نسبت به منافع موقوفه چه باید کرد؟

مسئله اول: واقف ملکی را وقف کرده تا منافع آن برای مرمت پلی که روی فلان رودخانه وجود دارد، مصرف شود، اما پس از مدتی به‌کلی مسیر رودخانه عوض‌شده، پل مورداستفاده قرار نمی‌گیرد.

مسئله دوم: واقف ملکی را وقف نموده تا درآمد حاصل از آن برای مرمت فلان آب‌انبار و پر نمودن آب آن استفاده شود، اما بعد از مدتی به دلیل لوله‌کشی منازل، آن آب‌انبار به‌طورکلی، غیرقابل استفاده گردید.

مسئله سوم: واقف ملکی را وقف نموده تا از منافع آن برای خریدن شمع برای روشنایی حرم مطهر امام رضا خرید پوستین برای زیر پای زوار امام رضا (ع) استفاده شود، ولی با پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده کردن از شمع برای روشنایی و مفروش کردن زیر پای زوار توسط پوستین، جایگاهی ندارد، بلکه از چراغ‌های بسیار زیبا و فرش‌های بسیار عالی استفاده می‌شود.

مسئله چهارم: واقف مالی را وقف کرده تا درصورتی‌که از دست کنیزان ظرفی افتاد و شکست، از درآمد آن عوض ظرف شکسته شده، خریداری شود، ولی در حال حاضر کنیز و عبد منتفی شده است.

\* با توجه به مثال‌های مذکور در شرایط جدید، چه راه‌حل‌هایی به‌عنوان تبدیل وضعیت موقوفه مطرح می‌شود؟

\* آیا ممکن است بگوییم مال به ملک واقف برمی‌گردد؟

\* آیا ممکن است بگوییم مال موقوفه بین ورثه تقسیم می‌شود؟

\* آیا ممکن است بگوییم در مطلق وجوه «بر» استفاده می‌شود؟

\* آیا ممکن است بگوییم در موارد مشابه جهت منتفی شده و اقرب به غرض واقف مصرف می‌گردد؟

فقها درباره این‌گونه موقوفه‌ها مباحثی را مطرح کرده و راه‌حل‌هایی را برای مصرف نمودن درآمد موقوفه بیان نموده‌اند.

صاحب جواهر (ره) می‌نویسد:

«هیچ‌یک از فقها، برگشت دادن مال موقوفه را به واقف مطرح نکرده‌اند، چون قائل هستند که این مال با وقف نمودن از ملک واقف خارج‌شده است. لذا قطعاً دوباره به ملک او بازنمی‌گردد».

تقسیم نمودن بین ورثه نیز در بعضی کتب مطرح‌شده، ولی پذیرفته‌نشده است، چون قطعاً وقف پس از صحیح واقع‌شدن آن دوباره به ملک واقف برنمی‌گردد، تا جزء اموال او محسوب شود و تقسیم گردد.

عده‌ای از فقها همچون شیخ مفید (ره)، شیخ طوسی (ره)، شهید اول (ره). شهید ثانی (ره) و صاحب جواهر (ره) قائل هستند درآمد موقوفه در وجوه «بر» مصرف می‌شود، به‌عنوان نمونه کلام صاحب جواهر را نقل می‌کنیم:

«هرگاه مسلمان مالی را بر مصلحتی وقف نماید و به‌طورکلی جهت آن از بین برود، چنان‌که مشهور فقها بیان کرده‌اند، منافع آن در وجوه «بر» مصرف می‌گردد. ما کسی را به‌عنوان منکر این قول به‌جز محقق اول به در مختصر النافع که آن را به قول (قیلی) نسبت داده که خود، اشعار به تردید ایشان در این مورد دارد، نیافتیم».

اما فقها مصرف چنین موقوفه‌ای را در موارد مشابه آن مطرح نکرده‌اند و دلیل آن‌ها بر این مطلب چنین است: با وقف صحیح، ملک از مالکیت واقف خارج‌شده و بعد از باطل شدن جهتی وقف و بطلان مصلحت موردنظر واقف، همه موارد وجوه بر، اعم از مشابه و غیرمشابه، نسبت به این وقف مساوی هستند و باعث تقرب به‌سوی خداوند می‌شوند و مشابهت باعث هیچ‌گونه اولویتی نخواهد شد؛ زیرا اگرچه قید وقفی (مصلحت موردنظر واقف) از بین رفته است، اما اصل وقف که به سبب تقرب به‌سوی خداوند بود باقی می‌باشد و تمام موارد مشابه و غیر آن در تقرب مساوی هستند.

اما عده‌ای هم جون صاحب مفتاح الكرامه ، مصرف نمودن منافع موقوفه را در موارد مشابه و نزدیک‌تر به مصلحت و جهتی باطل‌شده قائل می‌باشند، به این بیان که واقف در مواردی؛ همچون وقف بر مسجد، سه چیز را در نظر داشته یکی از این موارد، دو مورد دیگر باقی می‌باشد و طبق قاعده فقهی «المیسور لایترک بالمعسور» و قاعده «ما لایدرک کله لایترک کله»، در همان مورد مشابه مصلحت از بین رفته، مصرف می‌گردد.

با توجه به مطالب یادشده، ممکن است بگوییم دیدگاه صاحب مفتاح الکرامه (ره) که موارد مشابه مصلحت از بین رفته شده را بیان نمودند، نیکو می‌باشد؛ چون از طرفی نظر فقهایی که وجوه «بر» را مطرح نموده بودند، تأمین‌شده است و از طرف دیگر مفاد ادله جواز تبدیل وضعیت وقف که رعایت نمودن غرضی و هدف واقف تا سرحد ممکن لازم بود، رعایت می‌شود.

## 4-5- افزایش منافع موقوفه

ملکی را بر افراد و یا جهت مشخصی وقف نموده و آن مال در زمان وقف دارای منافع زیادی نبوده است، اما بعد از مدتی به هر دلیلی موقوفه درآمدزا شده، به‌گونه‌ای که از مصرف متعارف در جهت وقف یا موقوف علیهم، بیشتر می‌شود.

مسئله اول: واقف چند مغازه را وقف نموده تا از درآمد آن پوشاک و خوراک دانش آموزان فلان مدرسه تأمین گردد. اما بعد از مدتی مغازه‌ها در موقعیتی قرار گرفتند که دارای منافع بسیار زیادی می‌باشند، به‌گونه‌ای که منافع و درآمد آن‌ها از حد تأمین متعارف پوشاک و خوراک آن دانش آموزان بیشتر است.

مسئله دوم: واقف ملکی را وقف نموده تا درآمد حاصل از آن در مرمت و بازسازی و نگهداری فلان پل مصرف شود، اما پس از مدتی آن ملک موقعیتی پیدا کرد که درآمد بسیار بالایی دارد و آن درآمد از هزینه مرمت و بازسازی و نگهداری نمودن متعارف آن پل، بیشتر است.

در چنین موقعیت‌هایی نسبت به درآمد افزوده منافع موقوفه، چه باید کرد؟

\* آیا می‌توان گفت منافع افزوده به ملک واقف منتقل می‌شود؟

\* آیا می‌توان گفت درآمد افزوده بین ورثه تقسیم می‌شود؟

\* آیا می‌توان گفت درآمد افزوده در مطلق وجوه «بر» هزینه می‌شود؟

\* آیا می‌توان گفت درآمد افزوده در موارد مشابه مصلحت موردنظر واقف هزینه می‌شود؟

آنچه نگارنده در حد توان خود در کتب فقهی تتبع نموده، به این نتیجه رسیده است که فقها در کتاب خود، چنین مواردی را مطرح نکرده‌اند، اما در تبصره ماده ۸ قانون سازمان اوقاف مصوب ۱۳۶۳ چنین آمده است:

«درآمد موقوفات متعذر المصرف و موقوفاتی که عواید آن‌ها به سبب قلّت، گرچه با پس‌انداز چند سال، برای اجرای نظر واقف کافی نباشد، با تشخیص اداره تحقیق اوقاف در موارد اقرب به نظر واقف، در محلی به مصرف می‌رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید، زائد بر مصرف متعارف باشد، حتی‌الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف می‌گردد و در صورت نبودن مورد اقرب، در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.

بدین‌سان دراین‌باره ممکن است بگوییم آنچه از مذاق شارع و هدف واقف از وقف کردن ملک خود استفاده می‌شود، همان حکمی است که در ماده‌قانونی مذکور آمده است.

## 4-6- عناوین ثانویه

یکی دیگر از موارد تبدیل وضعیت این است که گاهی اوقات برخی از موقوفات به دلیل اضطرار، مصالح و مفاسد اجتماعی و رعایت حقوق جامعه، نیازمند تبدیل وضعیت می‌باشند. سؤالی که مطرح است اینکه تصمیم‌گیری در مورد تبدیل وضعیت دادن چنین موقوفاتی به عهده چه کسی می‌باشد؟

در اینجا به‌عنوان نمونه چند مورد را ذکر می‌نماییم تا بحث روشن‌تر شود:

مسئله اول: واقف ملکی را وقف نموده است، ولی به دلیل توسعه مسیر عبور و مرور و خیابان‌کشی، ملک موقوفه در وسط خیابان قرارگرفته است، به‌گونه‌ای که نگهداری موقوفه به حال خود، مانع عبور و مرور و تردد می‌شود.

\* آیا می‌توان گفت آن ملک فروخته شود و در جای دیگر ملک دیگری خریداری شود؟ (ابدال)

\* آیا می‌توان گفت آن ملک را با ملک دیگری عوض نمایند؟ (استبدال)

\* آیا می‌توان گفت ملک مزبور در داخل خیابان باقی بماند؟

مسئله دوم: با توجه به اینکه فلان محصول در منطقه واقف وجود نداشته، واقف اموالی را وقف نموده تا هرسال مقدار زیادی از آن میوه از فلان منطقه یا فلان کشور خریداری شود و بین نیازمندان منطقه خودش تقسیم گردد، اما بعد از مدتی همان محصول در منطقه خودش کشت‌شده و قابل‌برداشت است و واردکردن آن محصول باعث ضرر رساندن به کشاورزی و اقتصاد منطقه مذکور خواهد شد. در چنین شرایطی چه باید کرد؟

\* آیا می‌توان گفت نظر واقف، رسیدن آن محصول به این منطقه و برآوردن نیاز مستمندان بوده و الان می‌توان محصول کشاورزان همان منطقه را خریداری و بین مستمندان تقسیم کرد؟

\* آیا می‌توان گفت اگرچه به کشاورزان آن منطقه ضرر وارد می‌شود، اما همان محصول باید از منطقه موردنظر واقف خریداری و وارد شود؟

مسئله سوم: واقف چندین مغازه وقف نموده تا درآمد حاصل از آن به مصرف فلان مسجد برسد، اما بعد از مدتی طرح توسعه شروع‌شده به‌صورتی‌که این مغازه‌ها مانع از اجرای یک پروژه عظیم می‌شوند.

\* در چنین صورتی آیا می‌توان به سبب یک مصلحت مهم‌تر، این مغازه‌ها را تخریب کرد و در جای دیگری، ملکی به نام همان موقوفه خریداری نمود؟ یا باید مغازه‌ها بر حال خود باقی‌مانده، پروژه طرح توسعه با مشکلات خاصی روبرو گردد؟

مسئله چهارم: واقف اموالی را برای خریدن قرآن و توزیع آن‌ها بین مردم وقف نموده است، ولی با توجه به شرایط جامعه و داشتن قرآن‌های متعدد در داخل خانه نمو به نظر می‌رسد فرهنگ قرآنی در بین بعضی افراد وجود ندارد، در چنین مواردی آیا می‌توان به‌جای خرید قرآن، به ترویج معارف قرآنی پرداخت یا نه؟

مسئله پنجم: واقف اموالی را وقف نموده تا از درآمد آن برای دانش آموزان فلان مدرسه، لوازم‌تحریر خریداری شود،

اما به‌رغم تذکر مسئولان مدرسه، دانش آموزان به موقوفه بودن اموال توجهی ندارند و لوازم‌التحریر خریداری‌شده را بدون برنامه‌ریزی حیف‌ومیل می‌کنند درصورتی‌که اگر آن‌ها همین موارد را از پول خودشان خریداری می‌کردند به این صورت اسراف نمی‌نمایند، لذا در چنین مواردی که مفسدهای همچون اسراف اموال وجود دارد،

\* آیا می‌توان درآمد وقف را در بقیه امور مدرسه هزینه نمود؟


\* آیا ممکن است بگوییم درآمد حاصله به مصرف لوازم‌التحریر دانش آموزان مدارس دیگر هم برسد، تا مقدار زیادی از لوازم‌التحریر در دست افراد نباشد، تا از آن‌ها به‌درستی استفاده نمایند؟

بی‌گمان احکام گسترده اسلام، تا زمانی که اجرانشده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمی نمی‌شوند، و در مقام اجرا، به دلیل آنکه عالم طبیعت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم می‌گردند؛ به‌عنوان‌مثال «وجوب نجات‌غریق» و بدون اجازه از ملک غیر» دو حکم شرعی‌اند که در مقام ثبوت یا هیچ‌گونه اصطکاکی ندارند، ولی در مقام عمل ممکن است دچار تزاحم شوند. در بحث مذکور نیز چنین است و دو مصلحت با یکدیگر در مرحله عمل تزاحم پیدا می‌کنند.

به نظر می‌رسد در چنین مواردی مقدم نمودن مصلحت اهم بر مهم از باب قاعده عقلی «تقدیم اهم بر مهم» لازم است؛ اما آنچه اهمیت دارد این است که مصلحت مهم و اهم را چه کسی تشخیص داده، می‌تواند در اُمور مذکور تصرف نماید.

مطابق وظایفی که بعضی از فقها در کتب فقهی برای ولی‌فقیه مطرح نموده‌اند، یکی از وظایف ولی‌فقیه، بر عهده گرفتن امور حسبیه است، که باید به این‌ها شهر منابع رسیدگی نماید و هر کاری را که به مصلحت جامعه اسلامی دید، انجام دهد.

در حال حاضر ولی‌فقیه جامع‌الشرایط، در حکومت جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تشکیلات اداره اوقاف و امور خیریه، شخصی را به‌عنوان نماینده خود در اوقاف و امور خیریه منصوب کرده و به او اجازه تصرف در موقوفاتی را که ذکر شد، با رعایت تمام موازین شرعی و مصالح و مفاسد جامعه داده است، تا هر چه سریع‌تر به چنین اموری رسیدگی شود و مشکل موقوفات مذکور به هر شکلی از اشکال تبدیل وقف که صلاح باشد، برطرف گردد.



# فصل پنجم: الگو و روش اجرایی دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری

فصل پنجم

الگو و روش اجرایی

دبیرخانه وقف علم و فناوری

## 5-1- دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری

وقف علم‌و‌فناوری سابقه‌ای طولانی در تاریخ تمدنی ایران داشته است به‌طوری‌که فرهنگ وقف و بنيادهاي خيريه وقفي از عناصري هستند که در طول تاريخ تمدن اسلامي و حتي بشري نقش ارزنده و سازنده‌ای در توسعه علم و فناوری و امر تحقيق و پژوهش داشته‌اند. موقوفات ازنظر درآمد و بهره مستمري که هميشه داشته‌اند از بهترين و پايدارترين منابع مالي و حمایت‌کننده براي انجام پژوهش‌ها و توسعه علم و دانش در جوامع اسلامي در طول تاريخ و يک قرن اخير در کشورهاي غربي در بوده‌اند. حمايت از پژوهشگران و دانشمندان و به وجود آمدن نهادهاي بزرگ علمي و تحقيقاتي و آموزشي نظير مدارس، کتابخانه‌ها، بیمارستان‌ها، نظامیه‌ها، رصدخانه‌ها در پوشش فرهنگ اصيل وقف صورت گرفت و واقفان و نيکوکاران خداجوي با ايجاد مراکز همگاني دانش و پژوهش تلاش نمودند با برآوردن نيازهاي پژوهشگران زمینه‌ای را فراهم آورند که آن‌ها بتوانند بدون دغدغه معاش و هزینه‌های زندگي به امر تحقيق و پژوهش و نگارش و توسعه علوم بپردازند. نقش موقوفات به‌عنوان پشتوانه مالي در انجام پژوهش‌ها و توسعه علم و دانش و ايجاد تمدن اسلامي ازجمله عوامل مهم رشد و شکوفايي تمدن اسلامي، نظم يافتن امر پژوهش و دانش‌آموزی و فراهم بودن امکانات تحصيلي براي دانشمندان و محققين بود و اين امکان بيشتر از محل درآمد موقوفات مدارس و اماکن علمي و آموزشي ايجاد می‌شده است.

به‌منظور پیشبرد و هماهنگی‌های فرابخشی در حوزه اجرایی‌سازی طرح وقف علم‌وفناوری، دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری با رویکرد بهره‌برداری از کارکردهای بخشی سازمان‌ها و نهادهای فعال در حوزه علم‌وفناوری ایجاد گردید.

این دبیرخانه در سطح استان خراسان رضوی و با همکاری کلیه سازمان‌های مطرح در حوزه علم و فناوری و وقف، به ریاست اداره اوقاف استان خراسان رضوی و دبیری دفتر نخبگان شهید فهمیده منطقه شمالشرق تشکیل گردید همچنین در ذیل دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری که با هدف به ثمر رساندن طرح فعالیت می‌نماید، [](http://razavi.oghaf.ir/)یک شورای راهبردی و کارگروه‌های تخصصی مرتبط با موضوع جهت پیگیری تخصصی مباحث شکل گرفت.

نمایی از سایت سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی[[13]](#footnote-13)

[](http://razavi.oghaf.ir/SitePages/view-1606.aspx)

نمایی از سایت دبیرخانه وقف علم‌وفناوری استان خراسان رضوی[[14]](#footnote-14)

### **5-1-1- مأموریت**

مأموریت اصلی طرح وقف علم‌و‌فناوری عبارت است از:

فرهنگ‌سازی و جهت‌دهی منطقی جریان موقوفات و امور خیریه در راستای توسعه فناوری‌های نوین و نیاز محور و ایجاد اشتغال و کارآفرینی دانش‌محور

در قالب‌هایی چون:

* گسترش نقش مردم و نهادهای مردمی در جریان توسعه علم و فناوری کشور
* حمایت از تحقیقات و توسعه پژوهش‌های نوآورانه با رویکرد پاسخگویی به نیازهای روز جامعه
* ایجاد اشتغال و کارآفرینی دانش‌بنیان
* حمایت از طرح‌ها و ایده‌های علمی با رویکرد نوآورانه
* به اشتراک‌گذاری نتایج و یا عواید تحقیقات و پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی با هدف کمک به جریان تحقیقاتی کاربردی و کارآفرینی
* تشکیل شبکه ارتباطی بین متخصصان و ایجاد هماهنگی برای اختصاص منابع مالی و امکانات مردمی به موضوع توسعه فناوری ملی

همچنین انواع وقف‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه طرح وقف علم‌و‌فناوری از جانب واقفین و خیرین از قرار زیر می‌تواند باشد.

* وقف کلیه اموال سرمایه‌ای و یا عواید حاصل از این اموال در حوزه فعالیت‌های وقف علم‌و‌فناوری
* وقف کلیه ابزارآلات، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی قابل بهره‌برداری در امر پژوهش
* وقف دستاوردها و نتایج پژوهش‌ها و یا طرح‌ها و یا عواید حاصله
* وقف آثار هنری و تألیفات و یا عواید حاصله
* کلیه هدایا با هدف کمک به جریان وقف علم‌و‌فناوری در کشور
* در اختیار گذاشتن دانش‌های غیر مکتوب خبرگان تجارت و کسب‌وکار

### **5-1-2- وظایف دبیرخانه اجرایی طرح علم‌وفناوری**

این دبیرخانه جهت پیگیری امور اجرایی و هماهنگی بین سازمان‌های همکار در طرح وقف علم‌و‌فناوری و راهبری اجرایی طرح با دبیری دفتر نخبگان شهید فهمیده منطقه شمالشرق با وظایف زیر فعالیت می‌نماید:

* پیگیری برگزاری جلسات منظم شورای راهبردی
* پیگیری مستندسازی و اجرایی سازی خروجی‌های شورای راهبردی
* تشکیل و مدیریت کارگروه‌های تخصصی برحسب نیاز طرح وقف علم‌و‌فناوری
* مدیریت و پیگیری کلیه ارتباطات و تعاملات بین کارگروه‌های تخصصی
* مدیریت کلان کلیه فعالیت‌های اجرایی مربوط با وقف علم‌و‌فناوری
* ****رصد و پایش مدام مسیر حرکت طرح وقف علم‌و‌فناوری و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به سازمان‌های متولی طرح

**شکل 36- دبیرخانه وقف علم‌وفناوری**

### **5-1-3- شورای راهبردی**

شورای راهبردی طرح وقف علم‌و‌فناوری متشکل از جمعی از مدیران و صاحب‌نظران حقیقی و حقوقی با همکاری و مشارکت سازمان‌های کلیدی امر وقف و فناوری، تشکیل می‌گردد لازم به ذکر است وظیفه اصلی این شورا سیاست‌گذاری و راهبری طرح وقف علم‌و‌فناوری می‌باشد

### **5-1-4- کارگروه‌های تخصصی**

این کارگروه‌ها به‌صورت نیاز محور جهت پیگیری تخصصی موضوعات طرح وقف علم‌و‌فناوری از نمایندگان سازمان‌ها و اشخاص حقیقی صاحب‌نظر در حوزه علم و فناوری و وقف تشکیل خواهد شد. این کارگروه‌ها وظیفه تولید محتوا پیگیری تخصصی موضوعات مربوط با طرح وقف علم‌و‌فناوری را دارا می‌باشند.

* **کارگروه علم و فناوری**

با کارکرد رصد و پیشنهاد فناوری‌های مناسب جهت طرح در حوزه طرح وقف علم‌و‌فناوری

* **کارگروه تولید محتوا و فقهی**

با کارکرد بررسی محتوایی طرح وقف علم‌و‌فناوری و غنا بخشیدن به طرح ازنظر محتوایی و نظارت بر نحوه صحیح پیشرفت طرح وقف علم‌و‌فناوری

* **کارگروه ارتباطات و رسانه**

با کارکرد: 1- تعامل دو طرفه با خیرین و واقفین 2- تبلیغات و ترویج موضوع وقف علم‌و‌فناوری

### **5-1-5- محورهای کاری دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری**

محورهای اجرایی‌سازی طرح وقف علم‌و‌فناوری در سه محور

**1- ترویج فرهنگ‌سازی 2- تولید محتوا 3-بهره‌برداری** تعریف‌شده است.

### **5-1-6- حوزه‌های فعالیت طرح وقف علم‌و‌فناوری**

زمینه‌های اجرایی طرح وقف علم‌و‌فناوری در سه محور زیر متصور می‌باشد:


1. وقف توسعه علم و فناوری
2. خیرین توسعه کسب‌وکار و اشتغال دانش‌بنیان
3. وقف حمایت از نخبگان و نوآوران

اهم جهت‌های وقف علم‌و‌فناوری در دبیرخانه

1- سلامت و بهداشت 2- محیط زیست 3- امنیت غذایی 4- انرژی‌های نو 5- اقتدار دفاعی

**5-2- فعالیت های دبیرخانه وقف علم‌وفناوری**

**شکل 37- فعالیت‌های دبیرخانه وقف علم و فناوری**



**فعالیت های دبیرخانه وقف علم‌وفناوری**

**دریافت و بررسی پروژه‌های فناورانه**

**تامین مالی پروژه‌ها**

**بازبینی دوباره پروژه‌ها در ابتدای هر دوره**

**ترویج و فرهنگ‌سازی وقف علم‌وفناوری**

**برگزاری همایش‌های سالانه وقف علم‌وفناوری**

**5-2-1- دریافت و بررسی پروژه‌های فناورانه**

نحوه ارائه طرح به دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری به دو صورت امکان‌پذیر می‌باشد:

الف) حضور در دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری خراسان رضوی (واقع در سازمان اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی) و ارائه مدل کسب‌وکار پروژه و مدارک موردنیاز به متصدی دبیرخانه.

ب) بارگذاری طرح در درگاه وقف علم‌و‌فناوری (به نشانی www. … . ir) به همراه تمامی مدارک موردنیاز از قبیل طرح کسب‌وکار پروژه و مجوزهای اخذشده، جوایز کسب‌شده در جشنواره خوارزمی و جشنواره‌های دیگر و ...

موارد موردنیاز در طرح کسب‌وکار (BP):

|  |  |
| --- | --- |
| شرحی از جزء موردنظر | اجزای BP |
| * + نکات مهم طرح کسب‌وکار همچون خود ايده   + دلايل مؤثر بودن ايده و امکان تبديل آن به کسب‌وکار   + توانايي تيم مجري   + بازار و نسبت‌هاي مهم مالي | 1. شرح خلاصه‌ای از فعالیت‌های مدیریتی |
| * + تاريخچه‌ي تشکيل تيم يا پروژه   + تشريح ايده‌ي جديد   + شرح فني طرح   + آينده متصور پروژه   + ريسک‌هاي مهم پیش روی پروژه | 2. شرح فعالیت‌های شرکت |
| * + تشريح بازار محصول   + بازار هدف   + تحليل رقبا و مزاياي رقابتي و نسبي   + برنامه‌هاي بازاريابي و جذب مشتريان   + پيش‌بيني آينده پروژه | 3. برنامه‌های بازاریابی |
| * + ساختار سازماني   + نفرات کليدي   + پيش‌بيني کارکنان موردنیاز و تخصص‌هاي آن‌ها   + پيش‌بيني نحوه‌ي پرداخت دستمزد و پاداش | 4. برنامه سازمان‌دهی کسب‌وکار |
| * + برنامه‌ي اجرايي   + برنامه‌ي توليد | 5. برنامه عملیاتی |
| * + هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه   + هزينه‌هاي توليد و فروش ساليانه   + منابع و روش‌هاي مورداستفاده براي جذب سرمايه   + پيش‌بيني صورت‌هاي مالي   + تحليل‌هاي مالي   + تحليل حساسيت | 6. برنامه مالی |
| هر مؤسسه ممکن است خود را مقيد به رعايت برخي از اصول، باورها، ارزش‌ها بداند که بر برنامه‌ها و عمليات او تأثير بگذارد. از قبیل:   * + ارزش‌های بنيادي اصول اعتقادي ديرپا و اساسي سازمان است.   + اهميت ذاتي دارند و نه توجيه اقتصادي، تعهد و تقيد ايجاد مي‌کنند، به‌سادگی با تغيير شرايط تغيير نمي‌کنند و حتي در صورت بروز ضرر نيز ترک نمي‌شوند.   + ارزش‌ها ناشي از تربيت، تحصيلات و زمينه‌ها و تجربيات قبلي حرفه‌اي و اجتماعي مديران است.   + و ... | 7. منشور اخلاقی شرکت |
| * + رزومه‌ي مديران و کارشناسان کليدي   + اساسنامه و ساير مستندات ثبت شرکت   + مستندات قراردادهاي بسته‌شده   + گزارش‌هاي تحقيق بازار داخلي يا خارجي | 8. ضمایم |

پس از دریافت پروژه نیاز است که دبیرخانه در ابتدا بررسی می کند که آیا پروژه در قالب پروژه‌های وقف علم و فناوری قابل تعریف می باشد یا خیر؟ پروژه‌هایی می‌توانند در طرح وقف علم و فناوری تحت پوشش قرار بگیرند که: 1-

پس از بررسی اولیه پروژه‌های دریافتی نیاز است که اولویت پروژه‌ها مشخص شود. در این مرحله طرح پس از ارسال به دبیرخانه توسط دبیرخانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و شاخص‌های هر پروژه ارزیابی می‌گردد و با استفاده از رابطه‌ی زیر امتیاز هر پروژه محاسبه می‌شود.

امتیاز هر پروژه

وزن هر شاخص\*میزان شاخص در پروژه


وزن هر شاخص عددی بین صفر و یک می‌باشد که توسط افراد خبره در این زمینه تعریف گردیده است. میزان شاخص‌ها در هر پروژه توسط کارشناس پروژه در دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری مشخص می‌شود.

پس از محاسبه امتیاز پروژه‌ها آن‌ها را اولویت‌بندی می‌کنیم. در این اولویت‌بندی، پروژه‌هایی که دارای امتیاز بیشتری ‌باشند از اولویت بالاتری برخوردار می‌باشند.

تذکر: داشتن امتیاز بالا تضمینی برای اجرایی‌شدن پروژه نمی‌باشد.

تذکر: نتیجه بررسی پروژه می بایست حداکثر پس از یک ماه به مجری پروژه ارائه شود و درصورت وجود بازبینی برای پروژه به مجری پروژه حداکثر دو هفته زمان داده می‌شود تا ایرادات موجود را برطرف نماید و پروژه را به دبیرخانه مجددا ارائه دهد.

**5-2-2- تامین مالی پروژه‌ها**



روش‌های تامین مالی

مهم‌ترین گام برای پروژه‌های فناورانه مراجعه شده به دبیرخانه وقف علم و فناوری، تأمین مالی این پروژه‌ها می‌باشد. در این مرحله از روند اجرای پروژه می‌بایست، سرمایه موردنیاز جهت پروژه تأمین شود. تأمین مالی در دبیرخانه وقف علم و فناوری به‌صورت‌های زیر امکان‌پذیر می‌باشد:

**الف) سرمایه‌های به‌دست‌آمده از انتشار صکوک مشارکت وقفی و اوراق وقفی**

همان‌طور که گفته شد، یکی از راهکارهای تأمین مالی وقفی، انتشار اوراق وقفی می‌باشد. این اوراق به‌منظور تأمین مالی طرح‌های انتفاعی و عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه، با نظارت بانک مرکزی منتشر می‌شود. سازمان اوقاف تحت نظارت بانک مرکزی می‌تواند در راستای انتشار اوراق وقفی (اوراق بدون سود) تا سقف معینی اقدام کند.

* مدل عملیاتی انتشار اوراق وقفی

دبیرخانه می بایست طرح را به طور کامل تعریف و تمامی مجوزها موردنیاز طرح را اخذ نماید. سپس این اطلاعات را در اختیار سازمان اوقاف قرار می دهد. سازمان اوقاف جهت اخذ مجوز انتشار اوراق این اطلاعات را به بانک مرکزی ارسال می کند. بانک مرکزی ضمن بررسی اطلاعات، اقدام به صدور موافقت اصولی جهت انتشار اوراق وقف می نماید. پس از صدور این موافقتنامه عوامل فروش اوراق (شعب بانک ها) باید مشخص شوند.

پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان بانی اجازه دارد تا نسبت به انتشار اوراق وقفی تا سقف ریالی از قبل مشخص‌شده در بودجه، اقدام نماید. حال اوراق وقف توسط سازمان اوقاف منتشر شده و در اختیار بان عامل قرار می‌گیرد. عموم مردم نیز با مراجعه به این بانک ها و پرداخت وجوه، اوراق وقفی را دریافت می نمایند.

پس از جمع آوری وجوه نوبت به ساخت دارایی می باشد. در این مرحله پول پرداختی از بانک عامل به سازمان اوقاف در اختیار دبیرخانه قرار داده می‌شود. حال دبیرخانه طبق برنامه از قبل طراحی شده، این سرمایه ها را در اختیار مجری طرح قرار می دهد تا بر اساس برنامه زمانبندی از قبل طراحی شده، پروژه را اجرا و به اتمام برساند.

دبیرخانه وقف علم‌وفناوری

سازمان اوقاف و امور خیریه

بانک، خیریه، موسسه و ...

واقفین

درخواست انتشار اوراق

پرداخت پول

انتشار اوراق

پرداخت پول

فروش اوراق وقف

پرداخت پول

دبیرخانه وقف علم‌وفناوری

مجری پروژه

پرداخت پول در زمان‌های معین

اجرای پروژه بر اساس برنامه

**شکل 38- مدل عملیاتی انتشار اوراق وقفی در دبیرخانه وقف علم‌وفناوری**

از دیگر فعالیت‌هایی که دبیرخانه وقف علم و فناوری می‌تواند در جهت رفع نیازهای مالی پروژه‌های فناورانه انجام دهد می‌توان به انتشار صکوک وقفی اشاره کرد. صکوک وقفی نیز همانند سایر اوراق بهادار اسلامی دارای بانی خواهد بود. لیکن بانی این اوراق سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد. این سازمان با تأسیس یک ‌نهاد واسط اقدام به انتشار اوراق وقف نموده و وجوه بدس تآمده را در اختیار می‌گیرد. در این نوع اوراق بانی موظف است وجوه بدست آمده را بر اساس امیدنامه منتشره هنگام فروش اوراق، صرفن ماید. البته می‌توان اوراق را به‌گونه‌ای طراحی نمود که دبیرخانه وقف علم و فناوری به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان اوقاف، به‌عنوان بانی عمل نموده و سازمان اوقاف نقش امین را ایفا نماید.


**ب) سرمایه‌های به‌دست‌آمده از تبدیل وضعیت موقوفات.**

یکی از روش‌های بهینه‌سازی موقوفات موجود و افزایش سودآوری آن‌ها تبدیل وضعیت موقوفات می‌باشد. همان‌طور که در فصول قبل اشاره شد ده روش برای تبدیل وضعیت موقوفات امکان‌پذیر است. با توجه به خصوصیات هر موقوفه می‌بایست بررسی کرد که اولاً کدام‌یک از روش‌های تبدیل وضعیت را می‌توان برگزید و ثانیاً اینک کدام‌یک از روش‌های ممکن بهینه‌تر می‌باشد.

یکی از خصوصیاتی که موقوفات موجود، دارا می‌باشند سرمایه‌های در اختیار، موقوفه می‌باشد. بدین معنی که هر موقوفه ممکن است خود چند موقوفه داشته باشد که برای تأمین مالی آن موقوفه از موقوفات درنظر گرفته‌شده برای آن استفاده می‌کنند. پس برای تبدیل وضعیت این موقوفات می‌توان از سایر موقوفات نیز استفاده نمود. همچنین هر موقوفه می‌تواند با توجه به سودرسانی آن در سالیان قبل دارای سرمایه انباشته‌ای

تذکر: از سرمایه‌های به‌دست‌آمده از صورت‌های مختلف تبدیل وضعیت (به‌جز ادخال و اخراج و صرف منافع موقوفه در کارهای عام‌المنفعه) نمی‌توان در جهت پروژه‌هایی که از نوع منفعتی نمی‌باشند، از قبیل پروژه‌های آموزشی و تحقیقاتی و ... بهره برد. مگر در مواردی که موضوع موردنظر یکی از جهت‌های موقوفه باشد.

تبصره: چنانچه برای تأمین مالی پروژه‌ها از موقوفات استفاده شود و امکان استفاده از چند موقوفه به‌طور همزمان میسر باشد، در این صورت دبیرخانه می‌بایست قرارداد "مدیریت طرح" (مشارکت بین چند موقوفه) را تنظیم نماید. اعیان حاصله از پروژه می‌بایست به نسبت آورده هر یک از موقوفات به آن‌ها تعلق گیرد.



**شکل 39- تبدیل وضعیت موقوفات**

تذکر: در قرارداد مدیریت طرح تنظیم‌شده می‌بایست شرح خدمات و میزان اختیار دبیرخانه به‌صراحت درج شود.

تذکر: درصورتی‌که موقوفه علاوه بر زمین میزانی از اعتبار موردنیاز پروژه را نیز تأمین کند، این اعتبار نیز به‌عنوان آورده موقوفه محاسبه می‌شود و به همان نسبت نیز سهم از سود پروژه دریافت می‌کند.

تبصره: در برآورد هزینه‌های پروژه درصدی به‌عنوان هزینه مدیریت اجرا لحاظ می‌شود.

تبصره: درصورتی‌که موقوفات دارای هزینه‌هایی باشند (از قبیل هزینه‌های رفع معارض، آزادسازی، سرقفلی و ...) دبیرخانه موظف است در این خصوص اقدام نماید و هزینه‌های مترتبه بر عهده موقوفه بوده و از آورده موقوفه کسر می‌شود.

**ج) سرمایه‌های واگذارشده توسط واقفین.**

یکی از منابعی که در اختیار دبیرخانه وقف علم‌وفناوری قرار می‌گیرد موقوفاتی است که در جهت وقف علم‌وفناوری وقف شده‌اند. دبیرخانه می‌تواند این موقوفات را در زمینه هایی که پیش‌تر مشخص‌شده است (سلامت و بهداشت، محیط زیست، امنیت غذایی، انرژی‌های نو، اقتدار دفاعی)، صرف نماید. یکی از فواید این موقوفات این است که عواید حاصله از این موقوفات نیز می‌تواند در زمینه های وقف علم‌وفناوری مصرف شود.

موقوفات وقف علم‌وفناوری، که در اختیار دبیرخانه قرار گرفته است، می‌تواند به همان صورت مورد استفاده قرار بگیرد و یا یکی از صور تبدیل وضعیت بر روی آن اعمال شود و در زمینه موردنیاز مورد استفاده قرار گیرد.

موقوفاتی که در اختیار دبیرخانه قرار می گیرند به اعتبار نوع استفاده از موقوفه به دو دسته تقسیم بندی می‌شوند.

* **موقوفات منفعتی**



موقوفاتی که به صورت منفعتی در اختیار دبیرخانه قرار می‌گیرند را می‌توان به دو صورت ار آن‌ها بهره برد. حالت اول آن است که موقوفه را به همان صورت که وجود دارد از آن بهره برد. به طور مثال یک باب مغازه تجاری (که جهت وقف آن علم‌وفناوری می باشد) در اختیار دبیرخانه قرار گرفته است. دبیرخانه می‌تواند

عواید حاصل از اجاره آن را در اختیار پروژه فناورانه قرار دهد تا از آن در جهت پیش‌برد پروژه استفاده کنند.

در صورتی که با تبدیل وضعیت موقوفه، بتوان بهره‌وری موقوفه را افزایش داد، موقوفه با یکی از صور تبدیل وضعیت موقوفات (ابدال یا استبدال، تغییر کاربری موقوفه، تغییر در مصارف موقوفه و ...)، تغییر می کند. به طور مثال پروژه به یک زمین برای اجرای پروژه نیازمند است. یک باب مغازه تجاری که در جهت وقف علم‌وفناوری وقف شده است در اختیار دبیرخانه قرار گرفته است. دبیرخانه می‌تواند با استفاده از یکی از صورت های تبدیل وضعیت (ابدال یا استبدال)، زمین موردنیاز پروژه را تهیه کند و در اختیار مجری پروژه قرار دهد.

تبصره: درصورتی‌که موقوفه غیرمتصرفی باشد، استفاده از آن در صورت موافقت متولیان بلامانع است.

موقوفات منفعتی



موقوفات انتفاعی

**شکل 40- انواع موقوفات در اختیار دبیرخانه**

* **موقوفات انتفاعی**

موقوفات انتفاعی که در اختیار دبیرخانه قرار گرفته اند را نیز می‌توان به دو صورت از آن‌ها بهره برد.

می‌توان از همان موقوفه برای استفاده در زمینه وقف علم‌وفناوری استفاده کرد. به طور مثال منزلی مسکونی در اختیار دبیرخانه قرار گرفته است، که هیچ سودی ندارد. می‌توان از این منزل به عنوان مرکزی جهت آموزش، پژوهش، تحقیقات و ... از آن بهره برد.

یکی دیگر از حالاتی که می‌توان با موقوفات انتفاعی برخورد کرد این است که موقوفه مورد تبدیل وضعیت قرار گیرد. ولی باید به این نکته توجه داشت ک تبدیل وضعیت برای تمامی موقوفات امکان پذیر نیست. به این دلیل که در برخی از موقوفات، خود موقوفه مهم بوده نه عواید آن، که این حالت بیشتر در موقوفات منفعتی به چشم می‌خورد.

از مهمترین موارد استفاده از موقوفات انتفاعی، استقرار شرکت های دانش‌بنیان به منظور تحقیق و توسعه می‌باشد.

**د) سرمایه‌های جذب‌شده توسط خیرین.**

خیرین نیز مانند واقفین می‌توانند سرمایه‌های خود را برای پیشرفت علم و فناوری کشور در اختیار دبیرخانه وقف علم و فناوری قرار دهند تا از آن برای پیشبرد پروژه‌های فناورانه ارجاعی به دبیرخانه استفاده نماید، تا هم از ثواب اخروی برخوردار شوند و هم باعث اعتلای هر چه بیشتر کشور در زمینه‌های علم‌وفناوری شوند.

**ه) سرمایه‌های موجود در حساب دبیرخانه که از درآمد پروژه‌های فناورانه کسب‌شده.**

پس از سوددهی و به ثمر نشستن پروژه‌های راه‌اندازی شده در دبیرخانه، می‌بایست سود حاصله تفکیک شود. میزانی از سود می‌بایست به مجری و دارنده پروژه برسد(بر اساس میزان آورده مجری). مقداری صرف هزینه‌های دبیرخانه وقف علم و فناوری شود. مقداری صرف موقوفات واگذارشده برای پروژه فناورانه و آنچه باقی می‌ماند می‌بایست در حسابی به‌منظور استفاده برای پروژه‌های آینده ذخیره‌سازی شود.

تبصره: درصورتی‌که دبیرخانه برای تأمین نیازهای خود نیاز به سرمایه داشته باشد می‌تواند از سرمایه‌های موجود در حساب برای رفع نیازهای خود استفاده کند.

تذکر: به‌منظور برداشت از حساب می‌بایست بیش از نیمی از اعضای دبیرخانه با آن موافقت کنند.

تذکر: حساب موردنظر می‌بایست به‌صورت حقوقی باشد.

تبصره: دبیرخانه می‌تواند با هماهنگی واحدهای اوقافی نسبت به تهاتر هزینه‌های شهرداری (صدور پروانه و ...) با مطالبات واحدهای اوقافی از شهرداری‌ها اقدام کند. بدیهی است این مطالبات به‌عنوان آورده واحدهای اوقافی در پروژه محسوب می‌شود.

پروژه‌هایی که به دبیرخانه ارائه می شوند به دو صورت زیر تامین مالی می شوند:

* **حمایتی**

برخی از پروژه‌های دریافتی توسط دبیرخانه وقف علم و فناوری نیاز به سرمایه جهت پژوهش، تحقیقات و یا ساخت نمونه اولیه دارند. این پروژه‌ها ممکن است پس از مرحله تحقیق و ساخت نمونه اولیه، امکان تجاری‌سازی برای آن‌ها فراهم باشد و به تولید انبوه برسند. بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان برای پیشبرد تحقیقات خود نیاز به سرمایه می باشند. دبیرخانه وقف علم و فناوری می‌تواند با تامین مالی این شرکت‌ها، گام بزرگی در جهت توسعه فعالیت های دانش‌بنیان داشته باشد.

دبیرخانه می‌تواند با سرمایه‌های وقفی موجود این پروژه‌ها را تحت حمایت صد درصد خود قرار دهد. می بایست به این نکته توجه داشت که اگر سرمایه موردنیاز برای این پروژه‌ها از محل موقوفات تامین می‌شود، این موقوفات باید در جهت علم‌وفناوری باشند.

زمانی که تحقیقات به پایان رسید، محصول یا ایده نهایی، نشان یا لوگو دبیرخانه وقف علم و فناوری بر آن الصاق می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

* **سودآوری یا تجاری سازی**

تعدادی از پروژه‌های ارائه شده به دبیرخانه مراحل تحقیقات و ساخت نمونه اولیه خود را پشت سر گذاشته اند و برای مرحله تولید انبوه یا تجاری سازی آماده شده اند. برخی از این پروژه‌ها ممکن است در مرحله تحقیق و ساخت نمونه اولیه نیز مورد حمایت دبیرخانه قرار گرفته باشند.

دبیرخانه می‌تواند با در اختیار قرار دادن سرمایه های خود به این پروژه‌ها باعث تولید ثروت شود. با توجه به سودآور بودن این پروژه‌ها در زمان تولید محصول، می‌توان از موقوفاتی که در جهت علم‌وفناوری نمی باشند هم برای تامین مالی پروژه‌های فناورانه بهره برد.

محصول نهایی با برچسب و نشان دبیرخانه وقف علم و فناوری عرضه می‌شود.

## 5-2-3- بازبینی دوباره پروژه‌ها در ابتدای هر دوره جهت تأمین مالی در آن دوره

با توجه به تورم متغیر در کشور و عدم امکان پیش‌بینی تورم در طی یک دوره چندساله نیاز است سرمایه موردنیاز در هر دوره برای هر پروژه مشخص شود و در صورت تغییر در سرمایه موردنیاز برای پروژه‌این تغییرات در پروژه لحاظ گردد. درصورتی‌که به هزینه بیشتری نیاز باشد، این هزینه از محل سرمایه‌های وقفی و یا خیرین تأمین گردد و میزان سود این سرمایه‌ها بر اساس میزان سرمایه در ابتدای سرمایه‌گذاری پروژه (ارزش خالص سرمایه در ابتدای دوره) محاسبه گردد. و درصورتی‌که میزان سرمایه موردنیاز از مقدار پیش‌بینی‌شده کمتر باشد این میزان سرمایه اختلافی ذخیره می‌شود تا در صورت نیاز در دوره‌های بعدازآن استفاده شود.

یکی دیگر از فعالیت‌ها در ابتدای هر دوره، بررسی مجدد آینده محصول می‌باشد. با توجه به پیشرفت تکنولوژی می‌بایست بررسی شود که آیا تولید محصول به‌صرفه می‌باشد؟ و آیا می‌بایست در تولید محصول تغییراتی ایجاد کرد یا خیر؟ و از این قبیل سوالات.

تبصره: در صورت تغییر در هزینه‌های پروژه و اقتصادی بودن آن، اقدام به تأمین مالی پروژه برای ادامه کار توسط روش‌های تأمین مالی ذکرشده، می‌شود.

تذکر: درصورتی‌که در هریک از دوره‌های بررسی مجدد پروژه، ایجاد تغییرات به‌منظور افزایش بهره‌وری و سودآوری پروژه ضروری به نظر برسد، این تغییرات می‌بایست در قرارداد مدیریت طرح تنظیم‌شده بین دبیرخانه و مجری طرح آورده شود.

تذکر: اگر با بررسی مجدد پروژه در ابتدای دوره‌ای، غیراقتصادی بودن پروژه مشخص شود، در راستای تغییر در محصول یا روش تولید آن می‌بایست اقدام شود. اگر با تغییرات انجام‌شده باز هم پروژه از لحاظ اقتصادی صرفه نداشته باشد، باید در جلسه‌ای در دبیرخانه نسبت به ادامه یا فسخ قرارداد پروژه تصمیم‌گیری شود.

**5-2-4- ترویج و فرهنگ‌سازی وقف علم‌وفناوری**

یکی از وظایفی که دبیرخانه وقف علم و فناوری بر عهده دارد ترویج روحیه وقف به خصوص وقف در زمینه علم و فناوری در جامعه می باشد. اختصاص خیرات به حوزه علم و فناوری نه‌تنها می‌تواند تأمین‌کننده سرمایه برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان برای کسب درآمد باشد بلکه می‌تواند به‌منزله دستیابی به فناوری‌هایی باشد که اثرات و خیرات آن نه‌تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی نیز ماندگار شود.

کارگروه ارتباط و رسانه با تولید پوستر، نماهنگ، فیلم های مستند و ... می‌تواند باعث احیای این سنت پسندیده شود و سرمایه های خیریه را به سمت وقف سوق دهد. وقف علم و فناوری یکی از جدیدترین موضوعات وقف می باشد و نیاز به تبلیغ و اطلاع رسانی فراوانی می باشد تا اقشار مختلف مردم را با کارکرد این نوع وقف و بازخورد آن آشنا سازد. پس نیاز جدی برای ترویج فرهنگ وقف به خصوص وقف در جهت علم و فناوری در جامعه احساس می‌شود.

**5-2-5- برگزاری همایش‌های سالانه وقف علم‌وفناوری**

یکی از وظایف دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری برگزاری همایش‌های سالانه می باشد. از مزایای این همایش‌ها گرد هم آوردن واقفین و خیرین می باشد که موجب آشنایی واقفین و خیرین با وقف علم‌و‌فناوری می‌شود.

اهم فعالیت‌ها در این همایش‌ها به صورت زیر می باشد:

* تجلیل از واقفین و خیرین وقف علم‌و‌فناوری
* تجلیل از مجریان برتر پروژه های فناورانه
* ارائه گزارش درآمدی سالانه دبیرخانه و میزان پیشرفت پروژه های در دست اجرا
* ارائه پروژه های جدید که نیاز به تامین مالی دارد

یکی دیگر از فعالیت های دبیرخانه وقف علم و فناوری، ارائه بازخورد و پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا دبیرخانه می باشد. دبیرخانه وقف علم و فناوری می‌تواند با به روزآوری سایت دبیرخانه این اطلاعات را در اختیار عموم مردم قرار دهد تا باعث شفاف سازی هر چه بیشتر فعالیت های دبیرخانه شود.



## 5-3- ساختار عملکرد دریافت پروژه تا تولید محصول نهایی

به منظور اجرایی سازی طرح وقف علم‌وفناوری در دبیرخانه وقف علم‌وفناوری استان خراسان رضوی نیاز به یک الگو و مدل قابل اجرا در قالب وقف می باشد. به همین منظور، دبیرخانه مدلی با الهام از سازوکارهای وقفی طراح کرد تا از آن برای اجرایی شدن پروژه های فناورانه بهره ببرد.

ساختار عملکرد دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری به‌صورت زیر می‌باشد:

**5-3-1- ارائه پروژه به دبیرخانه وقف علم و فناوری**

|  |
| --- |
| **مدارک مورد نیاز برای ارائه به دبیرخانه**   1. مدارک شخصی مالک پروژه فناورانه 2. طرح کسب‌وکار پروژه 3. افتخارات کسب شده توسط پروژه (درصورت وجود) 4. تائیدیه‌های علمی پروژه 5. تصویر استانداردهای اخذ شده برای محصول   و ...  **نحوه ارائه پروژه فناورانه به دبیرخانه وقف علم‌وفناوری**  حضور در دبیرخانه و ارائه BP و مدارک مورد نیاز  مراجعه به درگاه دبیرخانه و بارگذاری مدارک موردنیاز |

**5-3-2- بررسی اولیه طرح توسط دبیرخانه و محاسبه امتیاز هر پروژه**

پس از ارسال پروژه توسط مجری پروژه می بایست، پروژه توسط دبیرخانه مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه حاصله به مجری پروژه ارائه گردد. در صورت قبول پروژه توسط دبیرخانه، نیاز است اولویت پروژه مشخص و در چرخه تامین مالی قرار گیرد.

|  |
| --- |
| امتیاز هر پروژه برابر است با مجموع امتیاز هر پروژه در شاخص های تایید پروژه های فناورانه از قبیل: تولید ثروت، اشتغال آفرینی و ....  **مراحل بررسی اولیه طرح توسط دبیرخانه**  پروژه ها بر اساس امتیلز کسب‌شده به صورت نزولی مرتب می‌شوند.  تذکر: داشتن امتیاز بالا تضمینی برای اجرای پروژه نمی‌باشد. |

**شکل 41- مراحل بررسی اولیه طرح**

در گام بعدی نیاز است که تیمی از افراد متخصص از طرف دبیرخانه جهت بررسی پروژه به‌صورت دقیق مشخص شود.

## 5-3-3- ارزیابی طرح توسط کارگروه تخصصی

|  |  |
| --- | --- |
| **فعالیت اصلی کارگروه تخصصی** ارزیابی پروژه از جهت سودآوری و اقتصادی‌بودن پروژه فناورانه | |
|  | **تذکر1**: درصورتی‌که برای تأمین مالی پروژه بخواهد از محل سرمایه‌های وقفی استفاده شود حضور یکی از اعضای سازمان اوقاف و امور خیریه در کارگروه تخصصی الزامی می‌باشد.  **تذکر2**: شرط لازم برای پروژه‌هایی که می‌خواهند از موقوفات منفعتی استفاده نمایند این است که پروژه مستعد سرمایه‌گذاری باشد. (IRR>MARR)  تبصره: پروژه غیرمستعد سرمایه‌گذاری به شرطی قابل‌تعریف می‌باشد که جزء پروژه‌های تکلیفی سازمان اوقاف و امور خیریه باشد. |

در این مرحله پروژه در اختیار تیم تخصصی قرار می‌گیرد تا توسط آن‌ها پروژه موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد. مهم‌ترین زمینه‌هایی که این تیم موردبررسی قرار می‌دهد عبارت است از میزان سرمایه موردنیاز (اعم از نقدی و کالای سرمایه‌ای)، میزان سرمایه موردنیاز در ابتدای هر دوره، پیش‌بینی در مورد میزان سودآوری طرح، هزینه‌های سالیانه پروژه (اعم از زمانی که پروژه در حال راه‌اندازی می‌باشد و زمانی که پروژه در حال سودرسانی می‌باشد)، دوره بازگشت سرمایه و ... می‌باشد.

یکی از فعالیت‌های کارگروه تخصصی ارزش‌گذاری (قیمت‌گذاری) پروژه می‌باشد. این کار بدین خاطر انجام می‌شود که در زمان سودآوری پروژه، میزان سودی را که می‌بایست به مالک پروژه تخصیص داد مشخص شود.

از دیگر فعالیت‌هایی که این تیم بر عهده دارد می‌توان به پیش‌بینی آینده بازار برای محصول نهایی و ریسک‌های پیش روی پروژه می‌باشد. برای پیش‌بینی آینده محصول می‌توان به فروش گذشته محصولات مشابه پرداخت و در زمینه آینده محصول اظهارنظر نمود. یکی از برگ خریدهای پیشرفت سریع یک شرکت پیش‌بینی صحیح از آینده بازار برای محصولات نهایی شرکت می‌باشد. درصورتی‌که در پیش‌بینی بازار برای محصولات در آینده، بزرگ‌نمایی اتفاق بیفتد، شرکت با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد.

از دیگر عواملی که برای یک پروژه می‌بایست در نظر گرفته شود، ریسک‌هایی است که در آینده می‌تواند برای پروژه اتفاق بیفتد. برای این منظور باید خطراتي ناشي از مسائل قانوني، سياسي، اقتصادي درزمینه‌ی ورود به بازار، کسب سهم بازار مناسب و رشد و توسعه‌ي شرکت وجود دارد، لحاظ شود.

تبصره: در برخی موارد با توجه به به‌روز بودن موضوع پروژه می‌توان از نیروهای قابل‌اعتماد در خارج از دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری نیز بهره برد.

تذکر: درصورتی‌که برای تأمین مالی پروژه بخواهد از محل سرمایه‌های وقفی استفاده شود حضور یکی از اعضای سازمان اوقاف و امور خیریه در کارگروه تخصصی الزامی می‌باشد.

تذکر: در صورت نیاز به افرادی از خارج از دبیرخانه، هزینه استفاده از این افراد به‌عنوان هزینه‌های پروژه لحاظ شود.

تذکر: شرط لازم برای پروژه‌هایی که می‌خواهند از موقوفات منفعتی استفاده نمایند این است که پروژه مستعد سرمایه‌گذاری باشد. به‌عبارت‌دیگر پروژه باید دارای توجیه اقتصادی کلفی بوده و مطلوبیت و جذابیت لازم را جهت سرمایه‌گذاری دارا باشد. (IRR>MARR)

تبصره: پروژه غیرمستعد سرمایه‌گذاری به شرطی در قالب قابل‌تعریف می‌باشد که جزء پروژه‌های تکلیفی سازمان اوقاف و امور خیریه باشد.

## 5-3-4- تشکیل تیم تخصصی مرتبط با طرح

**تخصص‌های موردنیاز در تیم تخصصی هر پروژه**

مدیریت پروژه

تامین مالی

کارشناس فقه و حقوق

مدیریت ریسک

**مهم‌ترین فعالیت‌های این کارگروه**

1. زمان‌بندی پروژه
2. تامین نیازهای پروژه
3. بررسی میزان پیشرفت پروژه
4. محاسبه میزان زمان عقب بودن یا جلو بودن از برنامه زمان‌بندی و هزینه‌ای پروژه

و ...

حال می‌بایست گروهی از افراد متخصص دورهم جمع شوند تا پروژه را موردبررسی قرار دهند. افراد انتخابی می‌بایست دارای اطلاعاتی درباره پروژه، مدیریت پروژه، تأمین مالی پروژه و ... داشته باشند. این افراد توسط دبیرخانه مشخص می‌شوند. یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این گروه شناسایی میزان سرمایه موردنیاز برای پروژه می‌باشد.

از دیگر فعالیت‌های این تیم می‌توان به زمان‌بندی نحوه انجام پروژه اشاره کرد. یکی از مزیت‌های این زمان‌بندی شناسایی بازه‌های زمانی جهت تزریق سرمایه به پروژه می‌باشد.

## 5-3-5- تأمین مالی پروژه

مهم‌ترین گام در فرآیند تولید محصول، تامین مالی پروژه می باشد. پروژه ها بر اساس اولویت‌شان در چرخه تامین مالی قرار می گیرند. همانطور که پیش تر گفته شد، 5 روش برای تامین مالی پروژه ها وجود دارد.

## 5-3-6- تشکیل تیم نظارت و مدیریت بر پروژه

|  |
| --- |
| نظارت بر نحوه اجرای صحیح پروژه بر اساس برنامه زمان‌بندی  وظیفه  **تیم نظارت بر اجرای پروژه**  **تیم نظارت هزینه‌های پروژه**  بررسی نحوه هزینه کرد سرمایه‌ها  وظیفه  در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، این تخلف به مجری پروژه تذکر داده می‌شود و این تخلف در دبیرخانه وقف علم و فناوری موردبررسی قرار می‌گیرد و درباره آینده پروژه تصمیم‌گیری می‌شود. |

پس از تأمین مالی پروژه می‌بایست گروهی از متخصصین به‌عنوان تیم نظارت بر اجرای پروژه و مدیریت پروژه مشخص شوند. وظیفه تیم نظارتی، بررسی نحوه هزینه کرد سرمایه‌های قرار داده‌شده در اختیار مجری پروژه می‌باشد و وظیفه تیم مدیریت پروژه، نظارت بر نحوه اجرای صحیح پروژه بر اساس برنامه زمان‌بندی از قبل پیش‌بینی‌شده می‌باشد.

در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، این تخلف به مجری پروژه تذکر داده می‌شود و این تخلف در دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری موردبررسی قرار می‌گیرد و درباره آینده پروژه تصمیم‌گیری می‌شود.

تذکر: هزینه‌های تشکیل تیم نظارت و مدیریت بر پروژه به‌عنوان هزینه‌های پروژه لحاظ شود.

تبصره: تیم مدیریت پروژه می‌بایست میزان پیشرفت هزینه‌ای و زمان‌بندی پروژه را محاسبه کند و در صورت عقب افتادن از برنامه زمان‌بندی به مدیر پروژه تذکر دهد. همچنین در صورت عقب افتادن از برنامه هزینه‌ای، می‌بایست مراتب به دبیرخانه گزارش شود که در صورت نیاز به سرمایه بیشتر در طول دوره، برای تأمین مالی آن چاره‌ای اندیشیده شود.

تبصره: در صورت عدم شروع به‌موقع پروژه توسط مجری پروژه، دبیرخانه می‌تواند در صورت غیرمجاز بودن تاخیرات پس از تصویب در دبیرخانه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.

تذکر: گزارش‌های جمع‌آوری‌شده توسط تیم نظارت می‌بایست در انتهای هر دوره به دبیرخانه ارائه شود.

تذکر: مسئولیت تهیه و به‌روزرسانی توجیه اقتصادی پروژه‌ها در هر مقطع زمانی بر عهده دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری خواهد بود.

## 5-3-7- ارائه گزارش عملکرد هر دوره به واقفین، سازمان اوقاف و خیرین و ...

در انتهای هر دوره به‌منظور اطمینان بخشی به مردم برای نحوه هزینه کرد سرمایه‌های در اختیار دبیرخانه و میزان پیشرفت پروژه می‌بایست گزارشی را به مردم ارجاع داد. یکی از فواید این گزارش این است که مردم نسبت به بازخورد سرمایه‌های که در اختیار دبیرخانه قرار داده‌اند، حس رضایت می‌کنند و این سبب می‌شود که در پروژه‌های بعدی نیز شرکت نمایند. همچنین باعث می‌شود افرادی که نسبت به این پروژه‌ها دید خوبی نداشته‌اند با مشاهده این گزارش‌ها در آینده در این زمینه وقف‌های خود را انجام دهند.

در گزارش ارائه‌شده به مردم می‌بایست مواردی از قبیل میزان پیشرفت اسمی، پیشرفت برنامه زمان‌بندی و پیشرفت هزینه‌ای پروژه آورده شود. همچنین در صورت نیاز، تغییرات صورت گرفته در پروژه، مانند تغییر در محصول نهایی و ... را در گزارش گنجانده شود.

این گزارش‌ها می‌بایست در اختیار عموم قرار گیرد.

تذکر: گزارش‌ها می‌بایست کامل و عاری از هرگونه گزاف‌گویی باشد.

## 5-3-8- گزارش درآمدی پروژه پس از سودآوری پروژه

پس‌ازاینکه پروژه تکمیل شد و پروژه به سودآوری رسید نیاز است که سود حاصله به نسبت سرمایه واگذارشده از سوی موقوفات، خیرین، دبیرخانه و مجری پروژه به آن‌ها تخصیص داده شود. درآمد حاصله از هر پروژه در هر دوره بازگشت سرمایه می‌بایست طی گزارشی به اطلاع مردم برسد. این گزارش‌ها می‌بایست جهت اطلاع‌رسانی عمومی در درگاه دبیرخانه و دبیرخانه وقف علم‌و‌فناوری قرار داده شود تا میزان سود هر پروژه شفاف‌سازی شود.

یکی از مهم‌ترین فواید این گزارش‌ها (گزارش عملکرد و گزارش درآمدی)، جذب سرمایه بیشتر به سمت وقف علم‌و‌فناوری می‌باشد. زیرا با این کار واقفین و خیرین نحوه استفاده از سرمایه واگذارشده خود و بازخورد آن را می‌بینند.


در زمان بازگشت سرمایه می‌بایست به هر فرد به میران آورد آن از میزان کل، سود پرداخت شود.

تبصره: سود حاصل از آورده خیرین و موقوفاتی که جهت آن‌ها علم و فناوری می‌باشد در حساب دبیرخانه ذخیره می‌شود تا در پروژه‌های بعدی از آن بهره گرفته شود.

تذکر: سود حاصل از تبدیل وضعیت موقوفاتی که جهت آن‌ها علم و فناوری نمی‌باشد، به سازمان اوقاف تحویل داده می‌شود تا در جهت نیت واقف استفاده گردد.

تذکر: سود حاصل از موقوفاتی که دارای چندین نیت بوده (که نیت علم و فناوری را نیز شامل می‌شود) پس از کسر میزان سود برای نیت علم و فناوری، به سازمان اوقاف و امور خیریه تحویل داده می‌شود.

تذکر: میزانی از سود به‌عنوان هزینه‌های نگهداری و تعمیرات پروژه در آینده در هر دوره ذخیره می‌شود تا در صورت نیاز در آینده از آن بهره گرفته شود.



# جمع‌بندی

جمع‌بندی

پیشرفت تکنولوژی و نگاه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر باعث ظهور فناوری‌های نوین در کشور شده است. یکی از مهم‌ترین معضلات پیش روی این شرکت ها، تامین مالی پروژه های در دست اجرا این شرکت ها می باشد. عموما این شرکت ها برای پیشبرد پروژه های خود، از ابزار های مختلفی نظیر گرفتن تسهیلات از موسسه های اعتباری و پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و ... استفاده می کنند. یکی از مهم ترین خصوصیاتی که بین اکثریت این پروژه ها مشترک است، نداشتن اطمینان صددرصد در مورد به نتیجه رسیدن پروژه ها می باشد. به همین دلیل بسیاری از شرکت های دانش‌بنیان، از گرفتن تسهیلات خودداری می کنند، چون ریسک اجرای پروژه را نمی‌توانند قبول کنند.

وقف به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی می باشد که عموم جامعه می‌توانند از آن بهره ببرند. با گذشت زمان نیازهای جامعه نیز تغییر می کند. سازوکار وقف به گونه ای است که می‌تواند نیازهای جدید را نیز پوشش دهد. یکی از مهمترین نیازهای جامعه استفاده و بهره بردن از فناوری های نوین است. وقف علم و فناوری می‌تواند باعث پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر فناوری های نوین شود.

وقف علم و فناوری به دلیل ماهیت حمایتی بودن، از پروژه ها به منظور ساخت نمونه اولیه و یا تجاری سازی طرح پیشنهادی از مجری طرح تا حد امکان حمایت می کند.

در این پژوهش، ابتدا کلیاتی از وقف، علم و فناوری و مقوله جدید وقف علم و فناوری مورد بحث قرار گرفت. در فصل دوم به مرور موسسات و سازمان هایی که در امر تامین مالی و حمایت مالی از پروژه های فناورانه و تحت پوشش قرار دادن فناوران در سراسر کشور فعال هستند پرداختیم. همچنین مروری اجمالی بر موسسات خیریه در خارج از کشور و دانشگاه هایی که از محل موقوفات، هزینه های مترتبه دانشگاه را تامین می کنند پرداختیم. در فصل سوم روش های تامین مالی اسلامی که امکان استفاده از آن ها در جهت علم و فناوری بود را مورد تاکید قرار دادیم. یکی از این روش ها، وقف بود که در این فصل به طور خاص مورد توجه قرار گرفت.

در فصل چهارم مبانی فقهی و حقوقی استفاده از ابزار وقف، در جهت وقف علم و فناوری را به طور اجمالی شرح دادیم. در پنجمین قصل از پژوهش الگویی قابل اجرا در دبیرخانه وقف علم و فناوری (به منظور دریافت پروژه های فناورانه و حمایت از آن ها تا مرحله ساخت نمونه آزمایشگاهی یا ساخت نمونه تجاری) را ارائه دادیم. و در نهایت در فصل ششم، ساختار حقوقی را برای دبیرخانه ترسیم کردیم، که دبیرخانه بتوند با کارایی بیشتری به فعالیت خود در سال های متمادی ادامه دهد.

دبیرخانه وقف علم و فناوری استان خراسان رضوی به عنوان طلایه دار ترویج و به‌کارگیری وقف علم و فناوری در کشور به دنبال استفاده از این ابزار مهم به منظور حمایت از پروژه های فناورانه می باشد. دبیرخانه وقف علم و فناوری، حمایت از نخبگان و فناوران به منظور تولید محصولات دانش‌بنیان را به عنوان فعالیت اصلی خود انتخاب کرده و تمام سعی و تلاش خود را انجام می دهد تا باعث پیشرفت و اعتلای کشور در زمینه فناوری های نوین گردد. این دبیرخانه شعار اصلی خود را وقف علم و فناوری در خدمت رفاه، امنیت و سلامت جامعه قرار داده است تا با عنایت خداوند منان در این مسیر موفق بوده و باعث ترویج فرهنگ وقف به ویژه وقف علم و فناوری گردد.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم
2. نهج البلاغه
3. مجلسی، محمدباقر، بحارالنوار
4. دهخدا، علي‌اكبر، لغت نامه دهخدا، دوره 15 جلدي، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377.
5. عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، دورۀ 2 جلدي، تهران، انتشارات اميركبير، 1364.
6. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالک الإفهام، کتابخانه، بصيرتي، قم، بي‌تا.
7. طوسي، محمد ابن الحسن؛ الخلاف، انتشارات اسلامي، 1411هـ.ق.
8. طوسي، محمد ابن الحسن؛ المبسوط في فقه الاماميه‏، المکتبه المرتضويه، تهران، بي‌تا.
9. خميني، روح الله؛ کتاب البيع، انتشارات چاپخانه مهر، قم، بي‌تا.
10. خميني، روح الله؛ تحرير الوسيله ج 1 و ج2، نشر اسلامي، قم، 1379.
11. علامه حلي، حسن ابن يوسف؛ تذکره الفقهاء، المکتبه المرتضويه، قم، بي‌تا.
12. محقق الحلي؛ شرائع الاسلام، مطبعه الآداب، نجف، 1389هـ.ق.
13. الكبيسي، محمّد عبيد، احكام وقف در شريعت اسلام، مترجم احمد صادقي گلدر، مازندران، انتشارات اداره كل حجّ و اوقاف و امور خيريه استان مازندران، 1364.
14. بيگي، روح‌الله، نقش وقف در توسعه تمدن اسلامي، اسوه، 1391.
15. ميرافخمي، سعيده، آثار تربيتي و اجتماعي وقف، 1383.
16. نگاهي كوتاه به سنت نبوي وقف و ابعاد گسترده و ثمرات آن در جامعه به همراه گوشه اي از فعاليتهاي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ، تهيه و نشر سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، 1364.
17. حائري يزدي، محمدحسن، وقف در فقه اسلامي و نقش آن در شكوفايي اقتصاد اسلامي.
18. حائري يزدي، محمد حسن؛ وقف در فقه اسلامي، بنياد پژوهشهاي اسلامي، مشهد، 1380.
19. سليمي فر، مصطفي، نگاهي به: وقف وآثاراقتصادي-اجتماعي آن، بنيادپژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1370.
20. رياحي ساماني، نادر، دانش پو، علي، چرا و چگونه وقف كنيم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1388.
21. مصطفوي رجالي، مينودخت، وقف در ايران.
22. خرّمشاهي، بهاءالدين، دانشنامۀ قرآن و قرآن‌پژوهي، دورۀ 2 جلدي، تهران، انتشارات ناهيد، 1377.
23. علي دوست خراساني، نورالله، منابع مالي اهل‌بيت عليهم‌السلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1379
24. بن منظور محمّد، بن مكرم، لسان العرب، دوره 15 جلدي، قم، نشر ادب حوزه، 1363.
25. صاحبي‌فرد، علي‌اکبر، خيرات و مبرات از منظر قرآن کريم : همراه با بعضي از روايات و حکايت‌هاي شنيدني و عبرت‌آموز، نورگستر، 1386.
26. مجله وقف ميراث جاويدان، سازمان اوقاف و امور خيريه، تهران،
27. احمد ابن سلمان، ابوسعيد، مقدمه‌اي بر فرهنگ وقف، سازمان اوقاف و امور خيريه، تهران.
28. نمازخانه‌كليساي دكتر داويد اصفهان، كليميان اصفهان و مسئله وقف، ميراث جاويدان.
29. سليمي فر، مصطفي، وقف بسترساز توسعه‌ي اقتصادي، مجموعه مقالات همايش بين المللی وقف و تمدن اسلامی آبان ماه 1387 ـ اصفهان.
30. شهابي، علي‌اکبر، وقف در اسلام، انتشارات دانشگاه تهران، 1349.
31. كاتوزيان، ناصر، تحول نهاد وقف و دورنماي آينده آن، مطالعه تطبيقي، تاريخي، نقد و نظر
32. نوراحمدي، مهدي، بررسي كاركردهاي نهاد وقف در اقتصاد اسلامي، فصلنامه‌ي انديشه صادق
33. سميعي نسب، مصطفي، بررسي جايگاه نهاد وقف در تحقق عدالت اقتصادي.
34. احمد مهدي، محمود؛ نقش بانک توسعه اسلامي در بهره‌وري موقوفات، ميراث جاویدان.
35. ریاحی سامانی، نادر، وقف و سیر تحولات قانون گذاری در موقوفات، انتشارات نوید، 1378.
36. عبده تبريزي، حسين؛ سياست‌هاي سرمايه‌گذاري و تأمين مالي در سازمان‌هاي وقفي جهان، وقف، ميراث جاويدان.
37. ریاحی سامانی، نادر، بهره وری در قلمرو وقف و امور خیریه.
38. مطبعه چی، سید مصطفی، وقف کارآمد.
39. وقف، موسسات خیریه و اشتغال زایی، گزارش همایش برای نقش موسسات خیریه در توانمندسازی و ایجاد اشتغال اسفند 84 مشهد.
40. درجی، حسن، بهینه سازی موقوفات، راز ماندگاری
41. رياحي‌ساماني، نادر، نقش وقف در تامين نيازهاي روز، سفير صبح، 1382.
42. صفار، حسن‌موسي، مترجم: سفيدرو، صفر، وقف كارآمد (راه‌هاي استفاده بهينه از موقوفات)، اسوه، 1388.
43. اميديان، حسين، بهمن‌پور، ثريا سخني، ايمن‌سادات، وقف، موسسات خيريه و اشتغال‌زايي، همسايه آفتاب، 1385.
44. مجموعه مقالات و سخنراني هاي همايش وقف در بازار سرمايه 11 اسفند 1384، قم، دانشگاه علوم انسانی مفید، سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان بورس اوراق بهادار کشور، 1384
45. وقف و بهره‌مندي همگاني، موسسه‌ انتشارات‌ هجرت، 1380.
46. عبادي، صادق، شيوه‌هاي جديد بهره‌وري و سرمايه‌گذاري اموال وقف، مجموعه مقالات همايش بين المللی وقف و تمدن اسلامی 1387 ـ اصفهان.
47. سروش، ابوذر، تأمين مالي وقف با استفاده از اوراق بهادار اسلامي (صکوک)، مجموعه مقالات همايش بين المللی وقف و تمدن اسلامی 1387 ـ اصفهان.
48. پهلوان، حميد، رضوي، سيد روح‌الله، اوراق صکوک: تعريف، انواع و ساختار، مديريت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار، ارديبهشت1386.
49. سليمان‌پور، محمدجواد، قراردادهاي مالي جديد در اسلام، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، پاييز 1382.
50. نصراصفهاني، رضا، سرمايه گذاري مجدد در املاک موقوفي، مجموعه مقالات همايش بين المللی وقف و تمدن اسلامی 1387 ـ اصفهان.
51. بختياري، صادق، نگرشي بر پديده وقف در اقتصاد اسلامي و کاربرد آن در حل مشکلات اقتصاد جديد، اقتصاد اسلامي و تحولات معاصر، مجموعه مقالات، 1382.
52. فقیه، نظام‌الدین، سازمان و مدیریت: فراگرد مفاهیم و نظریه‌ها، نسیم حیات، 1383.
53. سروش، ابوذر، اوراق وقف، ابزار جمعی وقف، شرکت پیشگامان توسعه ماندگار.
54. رادفر، رضا ، خمسه، عباس، مدنی، حسام الدین، تجاری سازی فناوری عامل موثر در توسعه فناوری و اقتصاد، 1388.
55. اثنی‌عشران,مهدی، وقف سایبری، وقف، ميراث جاويدان. شماره 75.
56. مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت، انتشارات صدرا، 1384.
57. تجاری سازی، عاملی موثر در رشد بنگاه های دانش بنیان و توسعه اقتصاد ملی، پارک فناوری پردیس.
58. بیانات مقام معظم رهبری.
59. برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
60. نرم افزار چند رسانه ای احسان ماندگار، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور.
61. نقشه جامع علمی کشور.
62. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام - ISC.
63. نظام رتبه بندی موسسه بین المللی QS.
64. پایگاه اینترنتی وزارت کشور.
65. پایگاه اینترنتی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور.
66. پایگاه اینترنتی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
67. پایگاه اینترنتی ویکیپدیا.
68. پایگاه اینترنتی ویکی شیعه.
69. پایگاه اینترنتی ویکی فقه.

# پیوست 1: ساختار سازمانی دبیرخانه وقف‌ علم‌وفناوری

**مقدمه**

در ابتدای پژوهش به بررسی کلیات وقف علم و فناوری پرداختیم. سپس تعدادی از نهادها، سازمان‌ها و بنیادهای فعال در زمینه حمایت از پروژه‌های فناورانه را معرفی کردیم و عمده فعالیت‌های آنان را شرح دادیم. در فصل سوم، روش‌های تأمین مالی اسلامی را به‌طور اجمالی موردبررسی قرار دادیم. همچنین در این فصل به‌طور خاص به بررسی روش‌های تأمین مالی وقفی به‌عنوان ابزار اصلی تأمین مالی در دبیرخانه وقف علم و فناوری پرداختیم. سپس مبانی فقهی و حقوقی وقف که امکان استفاده از آن در زمینه وقف علم و فناوری وجود داشت را بیان کردیم. در نهایت الگویی اجرایی برای فعالیت دبیرخانه در زمینه حمایت از پروژه‌های فناورانه با استفاده از منابع وقفی، از مرحله تولید ساخت نمونه اولیه تا ساخت نمونه تجاری را ارائه دادیم. حال می‌بایست ساختاری حقوقی برای دبیرخانه طراحی کرد که بتوان از آن در جهت نیل هر چه سریع‌تر و بهتر به اهداف وقف علم و فناوری بهره برد.

یکی از مهم‌ترین نیازها برای هر نهاد یا سازمان، داشتن ساختار سازمانی مشخص و مدون، به‌منظور فعالیت و ادامه کار آن نهاد یا سازمان می‌باشد. در این بخش به دنبال ارائه ساختاری نظام‌مند و کارا می‌باشیم. در ابتدا به تحلیل و بررسی چند ساختار مهم و در حال فعالیت در کشور می‌پردازیم که امکان استفاده از آن‌ها در دبیرخانه می‌باشد. سپس ساختار موردنظر خود را پیشنهاد می‌دهیم و دلایل رجحان و برتری این ساختار را بیان می‌کنیم.

|  |  |
| --- | --- |
| هدف این بخش: ارائه ساختاری نظام‌مند به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود | |
|  |  |

سازمان عبارت است از یک نهاد اجتماعی مبنی بر هدف که ساخت آن به صورتی آگاهانه طرح‌ریزی‌شده است و دارای سیستم‌های فعال و هماهنگ است که با محیط خارجی ارتباط دارد.

همچنین سازمان عبارت است از الگوی منظم و عقلانی از روابطی که بین پرسنل فراهم می‌آید به‌منظور رسیدن به اهداف مشترک.سازمان عبارت است از هماهنگی معقول در فعالیت‌های تعدادی از افراد برای رسیدن با یک سلسله هدف یا منظور مشترک از طریق تقسیم‌کار و وظایف و از مجرای سلسله‌مراتب و مسئولیت قانونی.

سازمان‌ها از لحاظ سودآوری به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:سازمان‌های انتفاعی و غیرانتفاعی

سازمان‌های انتفاعی سازمان‌هایی هستند که به دنبال کسب سود تشکیل می‌شوند مانند موسسه‌های تجاری.

سازمان‌های غیرانتفاعی سازمان‌هایی هستند که معمولاً به‌جای کسب سود با اهداف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی تشکیل می‌شوند مانند موسسه‌های خیریه.

سازمان‌ها از نظر مالکیت به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند. سازمان‌های دولتی توسط دولت کنترل می‌شود مانند ذوب‌آهن.

شرکت‌های خصوصی به‌جای دولت توسط افراد یا بخش غیردولتی اداره می‌شود. سازمان‌های غیردولتی را بر اساس معیارها و ضوابطی چند می‌توان طبقه‌بندی کرد. اهم این معیارها و ضوابط که به کار شناخت بهتر و دقیق‌تر نقش و نوع فعالیت این سازمان‌ها می‌آیند مشتمل‌اند بر: جهت‌گیری، سطح و مقیاس عملیات، اندازه و حیطه موضوعی.

در ابتدا برای درک بیشتر و بهتر ساختار سازمانی دبیرخانه، چند ساختار سازمانی مهم و دارای فعالیت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

**6-1- سازمان‌های مردم‌نهاد**

سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی آن فعالیت می‌کند.

تعریف ۱) سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی آن فعالیت می‌کند.

تعریف ۲) سازمان مردم‌نهاد یا سَمَن یا [[15]](#footnote-15)NGO، یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی است. نه وابسته به دولت است و نه اثری از حاکمیت درون آن پیدا می‌شود. نه بودجه‌ای از دولت به‌صورت رسمی می‌گیرد ولی دارای اساسنامه مدون است و تشکیلاتش از قبل ثبت‌شده. یکی از مهم‌ترین خصوصیات NGO داوطلبانه بودن آن است که با توجه به نیاز جامعه ایجاد می‌شود. چند نفر دور هم جمع می‌شوند و به این نتیجه می‌رسند که به‌طور مثال با مصرف یا پخش مواد مخدر به‌صورت داوطلبانه و خودجوش مبارزه کنند. البته یک NGO مجاز است فعالیت‌های خودش را سامان دهد و اگر کارش به نتیجه برسد درآمد هم ‌کسب کند و این فقط در راه توسعه و اهداف تشکیلات خودش است و سود در NGO معنا ندارد. NGO، سازمان‌های غیردولتی، گروهای شهروندی داوطلب، گروه‌های نفع عامه یا خیریه هیچ کاری به مسئولیت دولت ندارند و در بعضی جاها از مطالبات مردم در مقابل دولت دفاع می‌کنند یعنی مجاز به انتقاد از دولت می‌باشند.

عناوین «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «موسسه» و نظایر آن می‌تواند به‌جای واژه «سازمان» در نام‌گذاری به کار گرفته شود.

**6-1-1- ویژگی سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO)ها**

1. **غیردولتی بودن (Non Governmental)**: بدین معنی که تأسیس آن‌ها بر اساس تصمیم دولتی و در چارچوب بودجه عمومی انجام نگیرد بلکه اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی مؤسس آن‌ها باشند، البته سازمان‌های مردم‌نهاد و مجموعه دولت دارای ارتباط و اثرات دوجانبه می‌باشند.
2. **غیرانتفاعی بودن (Non Benefite):** بدین معنی که دست یافتن به درآمد و سود و انجام فعالیت‌های تجاری و صنفی انتفاعی به‌منظور تقسیم منافع بین اعضاء ، مؤسسان، مدیران و کارکنان هدف سازمان نباشد، هرچند که این ویژگی، سازمان مردم‌نهاد را از دست‌یابی به درآمد برای اداره امور خود باز‌نمی‌دارد.
3. **تمایل به استقلال:** بدین معنی که سازمان مردم‌نهاد سعی می‌کند برای تحقق اهداف خود در چارچوب قوانین موضوعه تا حد ممکن از درجه استقلال بالایی برخوردار باشد و زیر نفوذ صاحبان قدرت و یا گرایش‌های مختلف قرار نگیرد.
4. **خودجوشی و نیاز طبیعی:** سازمان‌های مردم‌نهاد بنا بر نیاز طبیعی ناشی از شرایط فکری، محیطی، انگیزش‌ها، خصوصیت‌ها و آرمانه‌ای مشترک افراد و جامعه، و به‌صورت داوطلبانه و خودجوش و بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص تأسیس و اداره می‌شوند.
5. **غیرسیاسی بودن:** اهداف غیرسیاسی دربردارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد.

**ساختارهای تشکل های مردم نهاد**

تشکل های مردم نهاد دارای دو ساختار کلی می باشند:

الف) مجمع عمومی امنا ب) مجمع عمومی اعضا

در ادامه به شرح و بررسی هر کدام از این ساختار ها می پردازیم.

**6-1-2- مجمع عمومي امنا**

بیشتر سازمان های مردم نهاد از ساختار مجمع عمومی امنا به عنوان ساختار حقوقی خود بهره می برند. این ساختار به این دلیل بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که اعضای موسس سازمان پس از تاسیس آن به عنوان هیئت امنای سازمان به فعالیت خود ادامه می دهند.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مجمع عمومي امنا** | | |
| **مجمع عمومي مؤسس:** هیئت مؤسس مركز اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل قيام نموده‌ و بعد از تأسيس تحت عنوان مؤسس مسئولیتی نخواهند داشت . | | |
| **ارکان مجمع عمومی امنا** | | |
| **مجمع عمومي** | **هیئت‌مدیره** | **بازرس** |
| مجمع عمومي عادي متشكل از اعضاي هیئت‌امنا بوده و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری است كه به‌صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل می‌شود . | انتخاب اعضاي هیئت‌مدیره از وظايف مجمع عمومي امنا می‌باشد  مركز داراي هیئت‌مدیره‌ای مركب از ...... نفر عضو اصلي و ...... نفر عضو علي‌البدل خواهد بود. | انتخاب بارزسان از وظايف مجمع عمومي امنا می‌باشد.  بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات مركز انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد |
| **مدیرعامل:** مديرعامل بالاترين مقام اجرايي مركز است و در حدود اختياراتي كه از طرف هیئت‌مدیره و اساسنامه به وي تفويض می‌گردد نماينده مركز محسوب شده و از طرف مركز حق امضا دارد.  عزل مدیرعامل از اختيارات هیئت‌مدیره می‌باشد كه بايد مستند و مدلل باشد. | | |

**6-1-3- مجمع عمومي اعضا**

یکی دیگر از ساختارهای حقوقی سازمان های مردم نهاد، ساختار مشتمل بر اعضا می باشد. در این ساختار برخلاف ساختار مجمع عمومی امنا، اعضای موسس سازمان هیچ مسئولیتی در قبال سازمان پس از تاسیس آن ندارند. به همین دلیل این ساختار، توسط موسسین که به دنبال تحقق اهدفشان از تاسیس این سازمان هستند از محبوبیت و مقبولیت کمتری برخوردار هستند.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مجمع عمومي امنا** | | |
| **هیئت مؤسس:** هیئت مؤسس موسسه اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل قيام نموده‌اند و بعد از تأسيس تحت عنوان مؤسس مسئولیتی نخواهند داشت . | | |
| **ارکان مجمع عمومی اعضا** | | |
| **مجمع عمومي** | **هیئت‌مدیره** | **بازرس** |
| مجمع عمومي متشكل از كليه اعضا می‌باشد و عالی‌ترین مرجع تصميم‌گيري است كه به‌صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل می‌گردند .  مجمع عمومي عادي هر .... ماه تشكيل خواهد شد . | انتخاب اعضاي هیئت‌مدیره از وظايف مجمع عمومي می‌باشد  مركز داراي هیئت‌مدیره‌ای مركب از ...... نفر عضو اصلي و ...... نفر عضو علي‌البدل خواهد بود. | موسسه داراي .... نفر بازرس اصلي و .... نفر بازرس علي‌البدل می‌باشد كه در مجمع عمومي عادي با رأی كتبي و براي مدت یک سال انتخاب می‌گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است. |
| **مدیرعامل:** مدیرعامل بالاترين مقام اجرايي موسسه است و در حدود اختياراتي كه از طرف هیئت‌مدیره و اساسنامه به وي تفويض می‌گردد نماينده محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد . | | |

**6-2- اتحادیه‌های صنفي**

یکی دیگر از ساختارهایی که می‌توان از آن به‌عنوان ساختار دبیرخانه استفاده کرد، ساختار اتحادیه‌ها می‌باشد. در اتحادیه‌ها افرادی که امکان استفاده از خدمات آن اتحادیه را دارند به عضویت آن اتحادیه درمی‌آیند (مانند اتحادیه‌های صنفی مشاغل). حال برای اینکه بتوانیم از این ساختار برای فعالیت دبیرخانه استفاده کنیم نیاز است که این ساختار را به‌خوبی بشناسیم. در قسمت بعد به شرح ساختار اتحادیه صنفی و نحوه فعالیت آن می پردازیم.

**عضويت در اتحاديه**

کليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي پروانه کسب با فعالیت‌های مشابه يا همگن با پرداخت حق عضويت سالانه طبق مقررات به عضويت اتحاديه درمی‌آیند. براي هريك از اعضا مطابق الگوي دبيرخانه هیئت عالي نظارت كارت عضويت صادر می‌گردند. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات، عضويت افراد در اتحاديه لغو می‌گردند.

**ارکان اتحاديه**

اتحادیه های صنفی دارای ارکان زیر می باشند:

الف) هیئت‌مدیره ب) بازرس

**الف) هیئت‌مدیره**

اعضاي اتحاديه مطابق قانون و مقررات نظام صنفي، از بين خود و با رأی مخفي و مستقيم، هیئت‌مدیره را براي مدت چهار سال انتخاب مي‏نمايند. اعضاي مذکور نمي‏توانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحاديه عضويت داشته باشند.

تعداد اعضاي هیئت‌مدیره در اتحادیه‌های کمتر از هزار واحد صنفي عضو پنج نفر اصلي و دو نفر علی‌البدل و در اتحادیه‌های داراي بيشتر از هزار واحد صنفي عضو هفت نفر اصلي و سه نفر علي‏البدل خواهد بود. سمت افراد منتخب هیئت‌مدیره بر اساس ماده (۲۳) قانون نظام صنفي و تبصره‌های آن شامل يک نفر رييس،  
دو نفر نائب رييس ( اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر خزانه‌دار می‌باشد. عزل اعضاي هیئت‌مدیره وفق دستورالعمل بند (ه) ماده (۵۵) قانون نظام صنفي خواهد بود.

**ب) بازرس**

همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هیئت‌مدیره اتحاديه، اعضاي اتحاديه طبق آیین‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۲۲) قانون نظام صنفي، از بين خود و با رأی مخفي و مستقيم**،**دو نفر بازرس (اصلي و علی‌البدل) را انتخاب مي‏نمايند. شرح وظايف و نحوه پذيرش استعفا بازرس مطابق آیین‌نامه اجرايي ماده (۲۳) قانون نظام صنفي می‌باشد. انتخاب افراد مذکور به‌عنوان بازرس در ادوار بعد بلامانع است. عزل بازرس وفق دستورالعمل بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفي خواهد بود.

در ادامه ساختار چند سازمان مهم کشور و جهان اسلام را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم. یکی از مهم‌ترین فواید بررسی این ساختارهای سازمانی، مشخص بودن سطح و نوع فعالیت این سازمان‌ها می‌باشد.

**6-3- دبیرخانه جایزه مصطفی**

جایزه مصطفی (ص)، جایزه عالی علم و فناوری است که هر دو سال یک‌بار به دانشمندان برتر جهان اسلام اعطا می‌شود. این جایزه به احترام نام پیامبر اعظم اسلام (ص) و به دلیل تأکید بسیار آن حضرت به علم‌آموزی، به نام یکی از القاب ایشان، مصطفی، به معنای برگزیده نام‌گذاری شده است.

جایزه مصطفی (ص) در سال ۱۳۹۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. مطابق این مصوبه، شورای سیاست‌گذاری متشکل از دانشگاه‌ها و مراکز بزرگ علمی ایران و جهان اسلام بر روند اعطای این جایزه نظارت می‌کند و مسئولیت ایجاد دبیرخانه و برگزاری جایزه مصطفی (ص) بر عهده پارک فناوری پردیس است.

هزینه اهدای جایزه، از طریق وقف دارایی‌های مؤسسات بزرگ اقتصادی و دانش‌بنیان، صاحبان سرمایه، یا عموم علاقه‌مندان به رشد علمی جوامع اسلامی تأمین می‌شود.

یکی از دلایل انتخاب این دبیرخانه به‌منظور تحلیل و بررسی ساختار سازمانی آن، استفاده از موقوفات به‌منظور تأمین مالی هزینه‌های جایزه‌های اهدایی می‌باشد. با این دید می‌توان این‌طور متصور شد که استفاده از این ساختار در دبیرخانه وقف علم‌وفناوری، دارای عملکرد و بازخورد بهتری نسبت به سایر ساختار‌ها باشد

**ارکان**

ارکان جایزه عبارت‌اند از

الف) شورای سیاست‌گذاری ب) گروه‌های داوران

**الف) شورای سیاست‌گذاری**

این شورا، مسئولیت تصویب سیاست‌های کلان جایزه را به عهده دارد و اعضای آن عبارت‌اند از:

۱-۱- رییس شورا: معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران

۱-۲- رییس پارک فناوری پردیس عضو و دبیر شورای سیاست‌گذاری است.

۱-۳-اعضای حقوقی ایرانی عبارت‌اند از: وزیر امور خارجه؛ وزیر علوم، تحقیقات فناوری؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ رییس جامعه المصطفی العالمیه؛ رییس فرهنگستان علوم؛ رییس فرهنگستان علوم پزشکی؛ رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و روسای کمیسیون آموزش و تحقیقات و بهداشت، درمان مجلس شورای اسلامی، رییس دانشگاه تهران و رییس دانشگاه صنعتی شریف.

۱-۴- اعضای حقوقی خارجی عبارت‌اند از: رئیس بانک توسعه اسلامی، رئیس کمیته همکاری‌های علمی فناوری سازمان همکاری‌های اسلامی(کامستک) و دو نفر از روسای مسلمان دانشگاه‌های کشورهای اسلامی

**داوری**

۲-۱- متناسب با هریک از اولویت‌های علمی و فناوری جایزه، از یک گروه داوران ۷ نفره متشکل از متخصصین موضوع از ایران و سایر کشورهای اسلامی و مسلمانان سایر کشورها استفاده خواهد شد.

۲-۲- انتصاب هریک از گروه داوران با پیشنهاد رییس یا ۳ نفر از اعضای شورای سیاست‌گذاری و تصویب شورای سیاست‌گذاری خواهد بود.

۲-۳- هریک از گروه داوران وظیفه انتخاب و پیشنهاد نامزدهای دریافت جایزه به شورای سیاست‌گذاری را بر عهده‌دارند.

تبصره: ضوابط و نظام داوری بنا به پیشنهاد رییس شورای سیاست‌گذاری توسط شورای سیاست‌گذاری تصویب خواهد شد.

**6-4- بنیاد نخبگان**

یکی دیگر از سازمان‌هایی که در این بخش مورد بررسی تحلیل قرار گرفت، بنیاد ملی نخبگان می‌باشد. بنیاد ملی نخبگان از این جهت دارای اهمیت می‌باشد که دارای ارتباط مستقیم با فناوران، پژوهشگران و نخبگان کشور، به‌منظور حمایت از آنان می‌باشد. همان‌طور که می‌دانید، دبیرخانه وقف علم و فناوری نیز، یکی از مسئولیت‌های خود را تحت پوشش قرار دادن نخبگان کشور می‌داند و در این زمینه تلاش خود را می‌کند که امکان بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های آنان را فراهم سازد.

نظر به تأكيد مقام معظم رهبري در استفاده صحيح و مناسب از ظرفيت‌هاي علمي نخبگان در راستاي توسعه كشور و لزوم حركت انقلابي در مسير رفع موانع و مشكلات توليد دانش و جنبش نرم‌افزاري در جلسه ديدار برخي از نخبگان علمي كشور با ايشان در مهرماه 1383، بنياد ملي نخبگان كشور تشكيل گردید.

**هدف**

هدف از تأسيس بنياد، عبارت است از برنامه‌ريزي و سیاست‌گذاری براي شناسايي، هدايت، حمايت مادي و معنوي نخبگان، جذب، حفظ و به‌كارگيري و پشتیبانی از آنان در راستاي ارتقاء توليد علم، فناوري و توسعه علمي و متوازن كشور و احراز جايگاه برتر علمي، فناوري و اقتصادي در منطقه بر اساس سند چشم‌انداز كشور در افق 1404.

**وظايف**

1. سیاست‌گذاری و برنامه‌ريزي براي:

الف ـپشتيباني مادي و معنوي از نخبگان كشور

ب ـ شناسايي، هدايت و حمايت نخبگان به‌منظور ارتقاء توليد علم در كشور

ج ـ كشف، جذب و پرورش استعدادها و حمايت از شخصیت‌های جامع‌الشرایط علمي

د ـ حمايت از نخبگان براي انجام فعالیت‌های تحقيقاتي و كارآفريني

1. ايجاد هماهنگي ميان سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با نخبگان و نظارت بر فعالیت‌های مربوط به آنان در جهت اجراي سیاست‌ها و برنامه‌هاي مصوب
2. كمك به فراهم نمودن تسهيلات و امكانات لازم براي دسترسي محققان و نخبگان به تحقيقات جهاني و انتقال فناوري‌هاي جديد به كشور در راستاي تحقق اهداف توسعه علمي و متوازن كشور
3. كمك به فراهم نمودن تسهيلات و امكانات لازم براي حضور نخبگان در همایش‌های علمي در داخل و خارج كشور
4. تشكيل شبكه جهاني ويژه نخبگان ايراني در داخل و خارج از كشور

**اركان**

بنياد داراي اركان زیر می‌باشد

الف) هیئت‌امنا ب) رييس بنياد ج) شوراي نخبگان

**هیئت‌امنا**

هیئت‌امنا عالی‌ترین مرجع بنياد در زمينه سیاست‌گذاری و تصميم‌گيري و دارای كليه اختيارات قانوني در حدود اهداف و وظايف بنياد و اداره امور آن می‌باشد.رياست هیئت‌امنا با رئیس‌جمهوری اسلامی ايران می‌باشد.

**تركيب هیئت‌امنا**

* اعضاي حقوقي

1. رئیس‌جمهور (رئيس هیئت‌امنا)
2. معاون اول رئیس‌جمهور
3. معاون رئیس‌جمهور و رئيس بنياد
4. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
5. وزير علوم،تحقيقات و فناوري
6. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
7. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
8. وزير آموزش‌وپرورش
9. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ریزی کشور
10. رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي
11. رئيس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها
12. رئيس جهاد دانشگاهي
13. رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

* اعضاي حقيقي

نه نفر از شخصيت‌هاي خبره و نخبه علمي كشور به‌عنوان اعضاي حقيقي كه دو نفر از آن‌ها از علمای برجسته حوزه‌هاي علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم و دو نفر از بانوان نخبه علمي كشور مي‌باشند.

تبصره: احكام اعضاي فوق‌الذکر به پيشنهاد رئيس بنياد و با حكم رئيس هیئت‌امنا صادر خواهد شد.

**ب) رئيس بنياد**

رئيس بنياد (معاون رئیس‌جمهور) بالاترين مقام اجرايي بنياد است. قائم‌مقام رئيس بنياد از ميان اعضاء هیئت‌علمی و واجد شرايط زير انتخاب مي‌شود:

* داراي توانمندي علمي،پژوهشي و اجرايي در امور مربوط به نخبگان باشد.
* داراي سوابق علمي و اجرايي درخشان بوده و آشنا با جامعه نخبگان و نيازهاي علمي آنان باشد.
* آشنا به معيارهاي استاندارد بین‌المللی و سازوكارهاي بنيادهاي نخبه پرور جهان باشد.
* نسبت به نظام‌هاي علمي، اداري، مالي، اقتصادي و برنامه‌ريزي و مديريت كشور اشراف داشته باشد.

**ج) شوراي نخبگان**

شوراي نخبگان شوراي علمي بنياد است كه تركيب اعضاي آن متشكل از رييس بنياد (رئيس شورا)،قائم‌مقام و معاونان بنياد و 7 نفر عضو اصلي می‌باشد كه از ميان نخبگان با پيشنهاد هیئت‌امنا و تأیید رئيس هیئت‌امنا و حكم رييس بنياد به مدت 5 سال منصوب مي‌گردند. شرايط و ويژگي اعضاي شوراي نخبگان و وظايف آن توسط هیئت‌امنا تعيين می‌گردند.

**6-5- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی**

سنگ بناي تشكيل بنياد مستضعفان بر پایه فرمان ۹/۱۲/۱۳۵۷ رهبر كبير انقلاب و بنیان‌گذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني(ره) خطاب به شوراي انقلاب اسلامي نهاده شد.

بنیاد مستضعفان در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۵۷ زیر نظر هیئت منتخب رهبر کبیر انقلاب(ره) مركب از آقايان:حضرت آیت‌الله سيد علي حسيني خامنه‌ای،اكبر هاشمي بهرماني ،شهيد مظلوم آیت‌الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي،مير كريم موسوي كريمي(آیت‌الله اردبيلي)،احمد جلالي،علی‌اصغر مسعودي و عزت‌الله سحابي تأسیس گردید.

هیئت مؤسسین در نخستين اجلاس خود در تاريخ ۳/۴/۱۳۵۸، اساسنامه بنياد مستضعفان را در ۲۵ ماده و يك تبصره تنظيم نمود كه به تأیید شوراي انقلاب اسلامي رسيد و بنياد مستضعفان مطابق ماده ۸ آیین‌نامه اصلاحيه مؤسسات غیرانتفاعی به تاريخ ۳/۵/۱۳۵۸ با شماره ۱۹۸۳ به ثبت رسيد.

در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۵۹ لایحه قانونی اساسنامه بنیاد به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و جایگزین اساسنامه مؤسسان گردید.

**اهداف اصلی**

كمك به ارتقاي سطح زندگي مادي، معنوي و فرهنگي مستضعفان و محرومان جامعه

حداکثر نمودن ارزش ترکيب بهينه دارايی و سهام

رشد بازده کل اقتصادی رشته فعالیت‌ها

رشد سرمايه انساني و توسعه تحقيقات و فناوري كاربردي

**ارکان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی**

اركان بنياد عبارت‌اند از

الف) هیئت‌امنا ب) رئيس بنياد ج) حسابرس و بازرس (ركن نظارتي)

**هیئت‌امنا (مجمع بنياد)**

هیئت‌امنا بنياد با عضويت رئيس بنياد و چهار الي شش نفر به‌حکم مقام معظم رهبري به‌عنوان امين معظم له، وظايف مجمع عمومي بنياد را به عهده خواهند داشت.

**رئيس بنياد**

رئيس بنياد با حكم مقام معظم رهبري منصوب و به‌عنوان بالاترين مقام اجرائي بنياد، مسئول انجام و اجرای كليه امور و هدايت فعالیت‌ها و حفظ حقوق و منافع بنياد است، وي وظايف خود را در چارچوب اين اساسنامه و مصوبات هیئت‌امنا انجام خواهد داد.

**حسابرس و بازرس (ركن نظارتي)**

وظايف حسابرس و بازرس( ركن نظارتي) بنياد به عهده معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري است كه اعم از حسابرسي و كنترل‌هاي برنامه‌اي، بودجه‌اي، مقرراتي و بازرسي‌هاي موردي و نوبه‌اي می‌باشد.

**6-6- کمیته یاوران وقف**

یکی دیگر از ساختارهای سازمانی‌ای که در این بخش ساختارشان مورد بررسی قرار می‌گیرد، کمیته یاوران وقف می‌باشد. حال می‌بایست حدود اختیارات کمیته‌های یاوران وقف را مورد بررسی قرار داد و به این سؤال پاسخ داد که آیا می‌توان از این ساختار به‌منظور فعالیت دبیرخانه وقف علم و فناوری استفاده کرد.

یاوران وقف به گروهی از افراد اطلاق می‌شود که حسب علاقه شخصی به‌صورت مشترک و با همکاری هم در راستای ایجاد وقف جدید برای یک یا چند موضوع خاصی فعالیت می‌نمایند. در واقع اعضا کمیته یاوران وقف به‌صورت کاملاً داوطلبانه در زمینه **تبلیغ** و **ترویج فرهنگ وقف** و **ایجاد وقف** جدید گرد هم آمده و فعالیت می‌نمایند.

همانطور که مشاهده کردید کمیته یاوران در جهت ایجاد وقف جدید و فرهنگ سازی وقف فعالیت می کنند و هیچگونه قدرت و اختیار دیگری ندارند. در یکی از بندهای اساسنامه تشکیل کمیته یاوران وقف آمده است:

2/6/19- کمیته یاوران وقف صرفاً در جهت ایجاد وقف‌های جدید تشکیل می‌گردد و هیچ‌گونه فعالیتی خارج از حوزه وقف نخواهد داشت.

همچنین با توجه به بندهای موجود در اساسنامه کمیته یاوران وقف، سازمان اوقاف در قبال هزینه های کمیته های یاوران وقف، هی چگونه تعهدی ندارد.

2/6/21- ادارات اوقاف هیچ‌گونه تعهدی جهت تأمین هزینه‌های احتمالی یا تدارک مکان استقرار برای کمیته نخواهند داشت لیکن در حد توان و مقدورات، کمک‌های لازم را جهت پیشبرد اهداف کمیته انجام دهند.

2/6/22 - اعضاء کمیته به‌صورت کاملاً مردمی و داوطلبانه فعالیت نموده و هیچ‌گونه رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی با ادارات اوقاف نخواهند داشت.

به همبن منظور استفاده از ساختار کمیته یاوران وقف برای تشکیل دبیرخانه وقف علم‌وفناوری مناسب نمی‌باشد. ولی می توان بخشی با عنوان "کمیته یاوران وقف علم‌وفناوری" در دبیرخانه تشکلی داد که وظیفه فرهنگ سازی در جهت وقف علم‌وفناوری را داشته باشد.

**6-7- ساختار سازمانی پیشنهادی برای دبیرخانه**

پس از بررسی ساختارهای سازمانی‌ای که امکان استفاده از آن‌ها به‌منظور تشکیل و فعالیت دبیرخانه وقف علم و فناوری بود، حال نوبت آن است ساختاری را پیشنهاد دهیم که امکان پیاده‌سازی آن به‌راحتی وجود داشته باشد و همچنین از کارایی بالایی نیز برخوردار باشد. پس از بررسی ساختارهای مختلف نتیجه آن شد که از ساختاری مشابه ساختار بنیاد ملی نخبگان استفاده کنیم. دلایل این انتخاب در ذیل آمده است.

**مزایای ساختار پیشنهادی**

1. دارای ساختار سازمانی و حقوقی قوی از نظر ضریب بسیار بالای مصوبات دبیرخانه نسبت به ساختارهای مردم نهاد
2. دارای تیمی مجرب و کاردان (سعی شده از تمامی ارگان ها و سازمان های دخیل در زمینه علم و فناوری حداقل یک نفر حضور داشته باشد)
3. بهره‌مندی ساده تر از تمام ظرفیت های سازمان های شرکت کننده در این طرح

**اركان**

دبیرخانه داراي اركان زیر می‌باشد

الف) هیئت‌امنا ب) رييس دبیرخانه ج) بازرسان

**هیئت‌امنا**

هیئت‌امنا عالی‌ترین مرجع دبیرخانه در زمينه سیاست‌گذاری و تصميم‌گيري و دارای كليه اختيارات قانوني در حدود اهداف و وظايف دبیرخانه و اداره امور آن می‌باشد. رياست هیئت‌امنا در اولین جلسه ای که رسمیت داشته باشد (جلسه با حضور نصف به‌علاوه يك اعضا در بار اول رسميت يافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشكيل و رسمي خواهد بود)، از میان اعضای کاندید برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود.

**تركيب هیئت‌امنا**

* اعضاي حقوقي

1. ریاست دفتر نخبگان شهید فهمیده (رئیس دبیرخانه)
2. استاندار
3. ریاست سازمان اوقاف استان
4. شهردار
5. ریاست دانشگاه
6. ریاست دانشگاه علوم پزشکی
7. ریاست دانشگاه آزاد
8. ریاست آموزش و پرورش استان
9. رئیس خانه صنعت و معدن
10. نماینده ارتباط با صنعت دانشگاه
11. رئيس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه‌
12. رئيس جهاد دانشگاهي
13. نماینده صنایع دفاعی و علوم تحقیقاتی
14. ریاست پارک علم و فناوری


* اعضاي حقيقي

نه نفر از شخصيت‌هاي خبره و نخبه علمي استان به‌عنوان اعضاي حقيقي كه دو نفر از آن‌ها از علمای برجسته حوزه‌هاي علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه استان و دو نفر از بانوان نخبه علمي استان مي‌باشند.

تبصره: احكام اعضاي فوق‌الذکر به پيشنهاد رئيس دبیرخانه و با حكم رئيس هیئت‌امنا صادر خواهد شد.

**بازرسان**

هیئت‌امنا یک نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌کند.

****

دبیرخانه وقف علم وفناوری استان خراسان رضوی

**فرم ارائه طرح**

**فارسی:**

**انگلیسی:**

**عنوان طرح**

**مشخصات مجری طرح** (حقیقی/حقوقی)

|  |  |
| --- | --- |
| ▪ نام و نام خانوادگي:  ▪ نام پدر: | ▪ نام شرکت:  ▪ نوع شرکت: |
| ▪ شماره شناسنامه: | ▪ کد ملی: |
| ▪ تاریخ تولد: | ▪ تحصیلات و رشته تحصیلی: |
| ▪ نشاني منزل: | ▪ تلفن منزل/ تلفن همراه: |
| ▪ شغل و نشاني محل کار: | ▪ تلفن محل کار: |
| ▪ پست الکترونيک: |  |

**مشخصات طرح**

1. **آیا طرح دارای گواهی )تایید، مقام در جشنواره یا .... ) است؟**
2. **درصورت پاسخ مثبت نام ببرید:**

**الف- ثبت اختراع 🞏 ب- جشنواره های ملی 🞏 ج- سایر 🞏 (با ذکر عنوان) .........................**

1. **طرح در چه مرحله­ای از اجرا قرار دارد؟**

**الف- طرح اولیه 🞏 ب- ساخت نمونه آزمایشگاهی 🞏 ج- ساخت نمونه 🞏 چ- تولید انبوه 🞏**

1. **حوزه فناوری**

**مهندسی زیستی 🞏 فناوری اطلاعات 🞏 فناوری های دارویی- غذایی 🞏**

**تجهيزات پزشکی🞏 فناوری مواد پیشرفته 🞏**

**ساير (لطفا نام ببريد)**

1. **خروجی طرح**

**محصول فيزيکی است🞏 يک خط توليد است🞏 فرآيند بهينه شده است🞏**

**يک محصول با فناوری بالا است🞏 دانش فنی يا پتنت است🞏**

1. **مالکیت فکری: ( مستندات ضمیمه شود)**

**ثبت نشده است🞏 ثبت داخلی دارد🞏 ثبت بین المللی دارد🞏**

1. **وضعیت استاندارد فناوری (تاییدیه)**

**اطلاعاتی در دسترس نیست و نیاز به مطالعه دارد 🞏**

**هیچ استاندارد داخلی یا خارجی ندارد 🞏**

**استاندارد (تاییدیه) داخلی نیاز دارد ولی اخذ نشده است 🞏**

**استاندارد (تاییدیه) داخلی نیاز دارد و اخذ شده است 🞏**

**استاندارد (تاییدیه) داخلی یا خارجی دارد و اخذ شده است 🞏**

1. **چکیده طرح:**

......................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................... .................................................... .................................................... .................................................... ....................................................

1. **ویژگیها و وجوه تمایز طرح پیشنهادی مورد نظر نسبت به موارد مشابه را (سطح فناوری موجود در طرح) بیان نمایید:**

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

1. **موارد کاربرد و استفاده­کنندگان طرح پیشنهادی را ذکر نمایید.**

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

1. **اعضای گروه:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام و نام خانوادگي** | **شغل** | **درجه علمي** | **تخصص** | **مسئوليت در طرح و نوع همکاري** | **تلفن** | **امضاء** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**تحلیل های مالی و اجرایی**

1. **در مورد نحوه ساخت نمونه / تولید انبوه توضیح دهید:**

.................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................

1. **برنامه زمانبندی انجام طرح:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **زمان (ماه)**  **فاز** | **ماه اول** | | | | **ماه دوم** | | | | **ماه سوم** | | | | **ماه چهارم** | | | | **هزينه**  **(ریال)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **فاز 1:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **فاز 2:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **جمع** |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |

1. **اقلام و خدمات موردنیاز:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **هزینه ) ريال(** | **هزینه واحد) ريال(** | **تعداد** | **مشخصات** | **نام ماشين‌آلات/ کالا/خدمات** | **رديف** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **جمع** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **هزينه آزمايشها و خدمات تخصصي كه توسط موسسات ديگر صورت مي گيرد:** | | | | |
| **موضوع آزمايش يا خدمات تخصصي** | **مركز ارائه دهنده خدمات** | **تعداد كل دفعات** | **هزينه براي هر دفعه (ريال)** | **جمع (ريال)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | **جمع هزينه هاي آزمايشات و خدمات تخصصي (ريال):** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. جدول هزينه هاي وسايل و مواد | | | | | | | | |
| **نام وسايل و يا موادمصرفي** | **نام محل تهيه** | | **تعداد يا مقدار لازم** | **مبلغ واحد (ريال)** | | | **كل مبلغ (ريال)** | |
|  |  | |  |  | | |  | |
|  |  | |  |  | | |  | |
|  |  | |  |  | | |  | |
|  | | | | | **جمع كل (ريال)** | | | |
| 1. ساير هزينه ها | | | | | | | | |
| **موضوع هزينه** | | | **توضيح در باره كميت و يا كيفيت موضوع هزينه** | | | | **كل مبلغ (ريال)** | |
| **هزينه مسافرت** | | |  | | | |  | |
| **هزينه تايپ، تكثير، تقاضاي patent ، …** | | |  | | | |  | |
| **هزينه هاي متفرقه (داوطلبين، … )** | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | **جمع هزينه (ريال)** | |

1. **مدت‌زمان لازم جهت به نتیجه رسیدن طرح:**

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

1. **میزان سرمایه موردنیاز:**

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

1. **نرخ بازگشت سرمایه:**

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

**چشم انداز اجتماعی طرح**

1. **مشتريان**

مشتريان شما چه کساني هستند؟ چرا مشتريان به محصولات/خدمات شما نياز دارد؟ اين مشتريان تا چه مدت به اين محصولات/خدمات نياز دارد؟ رابطه بين مصرف‌کننده و خريدار اصلي به چه صورتي است؟ مشتريان شما چه ويژگي‌هايي(سن، جنس، سبک زندگي مستقل) دارند؟

.................................................................................................................................................................................................................................................

1. **اندازه بازار**

اندازه بازار را مشخص کنيد و نشان دهيد در برآورد اندازه بازار تا چه حد به عواملي از قبيل علاقه‌مندي مشتريان به محصولات/خدمات شما، سطح درآمد آن‌ها و نحوه دسترسي‌شان به محصولات /خدمات خود توجه کرده‌ايد؟

.....................................................................................................................................................................................................................................................

1. **تخمين سهم بازار**

براي محصول شما در بازار چه مقدار تقاضا وجود دارد؟

...........................................................................................................................................................................................................................................

از کداميک از روش‌هاي برآورد بازار استفاده کرده‌ايد؟ از چه منابعي براي تعيين تقاضاي بازار استفاده کرده‌ايد؟

............................................................................................................................................................................................................................................

روند تغيير تقاضا به چه صورتي است؟

.......................................................................................................................................................................................................................................

در آينده چه سهمي از بازار را به دست خواهيد آورد؟

..................................................................................................................................................................................................................................................

1. **رقبا**

رقباي بنگاه و کسب و کار شما چه کساني هستند؟

....................................................................................................................................................................................................................................................

نقاط ضعف و قوت رقبا چيست؟ رقبايتان در چه سطحي هستند؟

................................................................................................................................................................................................................................................

اگر فکر مي‌کنيد رقبايي وجود دارند که شما مي‌توانيد بخشي از بازار آن‌ها را تصرف کنيد، در مورد نحوه انجام اين کار توضيح دهيد؟

......................................................................................................................................................................................................................................................

رقباي اصلي(ساير توليدكنندگان محصول يا خدمت) شما و مشخصات مربوطه:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

* آثار اجتماعی طرح را چگونه ارزیابی می کنید؟ (آیا با عملیاتی شدن این طرح تأثیری در زندگی اجتماعی آحاد جامعه ایجاد می‌شود (لطفاً به طور مفصل این بند را توضیح دهید)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

**نام و نام خانوادگی مجری: تاریخ تکمیل فرم و امضا**

لطفاً هرگونه مستندات دیگر به پیوست ارائه گردد..

1. Enzayagir. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kedak. [↑](#footnote-ref-2)
3. عمري و سکني از انواع «حبس مي‌باشند که نيازمند ايجاب و قبول هستند و بنابراين با وقف که نيازي به «قبول» ندارد متفاوت مي‌باشند.» [↑](#footnote-ref-3)
4. ابعاض يعني اجزاء، پاره‌ها و قسمت‌ها (فرهنگ معين، ج1) [↑](#footnote-ref-4)
5. «اموالتان را که خداوند مايه قوام شما قرار داده به سفيهان مسپاريد. از آن اموال به ايشان روزي دهيد و آنها را بپوشانيد و با ملايمت و احترام با ايشان صحبت کنيد». [↑](#footnote-ref-5)
6. [www.barakatfoundation.com](http://www.barakatfoundation.com) [↑](#footnote-ref-6)
7. www.roshcharity.com [↑](#footnote-ref-7)
8. www.techngo.ir [↑](#footnote-ref-8)
9. www.uttechfund.ir [↑](#footnote-ref-9)
10. www.hitechfund.ir [↑](#footnote-ref-10)
11. www.researchfund.ir [↑](#footnote-ref-11)
12. www.xn--mgbbtdl6jl37hdab.com/#sp-about-wrapper [↑](#footnote-ref-12)
13. http://razavi.oghaf.ir/ [↑](#footnote-ref-13)
14. http://razavi.oghaf.ir/SitePages/view-1606.aspx [↑](#footnote-ref-14)
15. Non-Governmental Organization [↑](#footnote-ref-15)