شاخص‌هاي ارزيابي پيشرفت نظام اسلامي
بر اساس مطالبات رهبري

5 فروردين 1398

سياسي و امنيتي

1. **شاخص عدالت سياسي**

مسئولان بايد همّت كنند تا بتوانند اين عدالت مورد نظر اسلام را در همه ابعاد ـ در ابعاد قضايي در ابعاد اقتصادي در تقسيم منابع ثروت ملّي و فرصت‌هاي گوناگون و در همه چيزهايي كه در كشور براي انسان‌ها اهميت دارد ـ اجرا كنند

* فرصت برابر براي رقابت در انتخابات
1. **شاخص عدالت امنيتي**

مسئولان بايد همّت كنند تا بتوانند اين عدالت مورد نظر اسلام را در همه ابعاد ـ در ابعاد قضايي در ابعاد اقتصادي در تقسيم منابع ثروت ملّي و فرصت‌هاي گوناگون و در همه چيزهايي كه در كشور براي انسان‌ها اهميت دارد ـ اجرا كنند عدالت براي همه و عدالت براي همه شئون يعني عدالت اقتصادي عدالت سياسي عدالت اجتماعي و عدالت اخلاقي

* برخورد يكسان نيروهاي انتظامي با مردم
1. **شاخص ظلم‌ستيزي در انتخاب**

بايد معيارشان براي پذيرش يك حاكم و يك مسئول بالا و والاي نظام اين چيزها باشد: مبارزه با ظلم كنار نيامدن با ظالم تسليم نشدن در مقابل زورگويي حفظ حرمت انسان و انسانيت سعي در احقاق حق در همه قالب‌ها و شكل‌ها و ميدان‌هايش

* تعداد نامزدهاي رأي‌آورده با شعار ظلم‌ستيزي به كل
1. **شاخص پذيرش بين‌المللي**

تقويت همکاريهاي دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي با اولويت کشورهاي همسايه. تقويت روابط سازنده با کشورهاي غيرمتخاصم. بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي ... امام به ما ياد دادند كه جمهوري اسلامي در سطح عالم مي‌تواند و بايد از روابط سالمي با دولت‌ها برخوردار بشود ... رابطه با بقيه دولت‌ها بسته به مصالح نظام جمهوري اسلامي است و اصل بر ايجاد ارتباط است ... در زمينه مسائل جهاني جمهوري اسلامي به همكاري بين‌المللي معتقد است ما معتقديم در دنيا هم اگر ميان انسان‌هاي خيرخواه وحدتي وجود داشته باشد كار دنيا اصلاح خواهد شد ... ما با آسيا اروپا آفريقا و اكثر كشورهاي دنيا روابطمان نزديك دوستانه همراه با همكاري است ... تفاهم و همدلي ما با دنيا و سياست تنش‌زدايي كه با هر كسي درصدد تنش با ما نباشد ما با او درصدد تنش نيستيم و با هر كسي كه مي به همكاري با ما داشته باشد همكاري مي‌كنيم چيزي است كه همه دنيا اين را مي‌دانند مواضع ما مواضع روشني است

* تعداد سفراي حاضر در داخل كشور
1. **شاخص مردم‌داري مسئولين**

مسئوليت محرم دستگاه‌هاي اداري و دولتي ... در هر جا كه هستند بايد كار را با دلسوزي براي مردم انجام بدهند بايد بدون منّت انجام بدهند و مراجع خود را احترام و تكريم كنند آن‌ها را تحقير نكنند بر آن‌ها منّت نگذارند از آن‌ها توقع نكنند سلامت دست سلامت چشم سلامت زبان سلامت جيب بلكه سلامت قلب كه از همه اين‌ها مشكل‌تر است را از ما خواسته‌اند كه داشته باشيم ... اگر خداي ناكرده با اين كار مردم را ناراضي كرده باشيم اين نارضايتي مردم مثل طوفاني مي‌آيد و همه اين‌ها را در مي‌نوردد اين هيچ ارزشي ندارد ... وقتي كه عامه توده مردم خشنود و راضي باشند خشم آن گروه‌ها[ي خاص] قابل بخشايش است بايد اين را فكر كرد حكومت فقط فرمانروايي نيست حكومت نفوذ در دل‌ها و مقبوليت در ذهن‌هاست شما چگونه مي‌خواهيد محبت و اطمينان مردم را جلب كنيد؟ مردم بايد به من و شما اعتماد داشته باشند اگر ما دنبال مسايل خودمان رفتيم به فكر زندگي شخصي خودمان افتاديم دنبال تجملات و تشريفاتمان رفتيم در خرج كردن بيت‌المال هيچ حدي براي خودمان قايل نشديم مگر حدي كه دردسر قضايي درست بكند و هر چه توانستيم خرج كرديم مگر اعتماد مردم باقي مي‌ماند؟ مگر مردم كورند؟ ايرانيان هميشه جزو هوشيارترين ملت‌ها بوده‌اند امروز هم به بركت انقلاب از هوشيارترين‌هايند از هوشيار هم هوشيارترند ... نمي‌شود ما در زندگي مادي مثل حيوان بچريم و بغلتيم و بخواهيم مردم به ما به شكل يك اسوه نگاه كنند مردمي كه خيلي‌شان از اوليات زندگي محرومند در اين راه از خيلي چيزها بايد گذشت نه فقط از شهوات حرام از شهوات حلال نيز بايد گذشت ... گزارش آمده كه روحاني عقيدتي سياسي در يكي از دستگاه‌ها خودش ماشين دارد ولي ماشين دولتي سوار مي‌شود من نوشتم كه حق ندارد اين كار را بكند براي من جواب آمد كه اين كار رويه است و همه مي‌كنند ... من الآن اعلام مي‌كنم و قبلاً هم نوشتم و اين را گفتم كه آن وقتي كه آقايان امكانات شخصي دارند حق ندارند از امكانات دولتي استفاده بكنند اگر ماشين داريد آن را سوار شويد و به وزارتخانه و محل كارتان بياييد ماشين دولتي يعني چه؟ والله اگر من از طرف مردم مورد ملامت قرار نمي‌گرفتم كه مرتّب ملاحظه جهات امنيتي را توصيه مي‌كنند بنده با ماشين پيكان بيرون مي‌آمدم ... موضوع ديگر احساس تنعّم و زندگي مرفه مسئولان است من واقعاً رنج مي‌برم

* ميزان رضايت مردم از مسئولين به روايت نمونه‌هاي آمار
1. **شاخص ارتباط مردمي مسئولين**

اكثراً شما مسئولان كشور هستيد ... چه در قوه مجريه چه در قوه مقننه چه در قوه قضاييه ... آن چيزي كه پشتوانه حقيقي اين مسئوليت‌هاست همين ارتباط با مردم است اگر مي‌بينيد كه نظام حقيقتاً در مقابل تهديدهاي خارجي قوي است به خاطر اين نيست كه نظام ابزار قدرتي دارد كه از ابزارهاي قدرت مادي كشورهاي ابرقدرت بالاتر است يا يك ثروت مثلاً آن‌چناني يا يك سلاح پيچيده آن‌چناني در اختيار دارد واقعيت اين نيست ... حقيقت ولايت الهي اين است ارتباط با مردم ... جداً به آقايان توصيه مي‌كنم به اين نقاط محروم روستاها برويد و با مردم به طور روبه‌رو تماس بگيريد و در جريان كارهايشان قرار بگيريد ... ما مسئولان بدون حمايت مردم چيزي نيستيم و نمي‌توانيم كاري بكنيم ارزش و اقتدار و توانايي ما در صحنه بين‌المللي و در مقابل طوفان‌ها به پشتيباني مردم است و اين نظام بحمدالله امروز مردمي‌ترين نظام دنياست نسبت و ارتباط بين مسئولان و اين مردم ارتباط ايمان عاطفه و اعتماد است

* تعداد موارد ملاقات عمومي و از نزديك مسئولين با مردم
1. **شاخص پاسخگويي مسئولين**

بعد از آن‌كه اين نيمه اول [انتخابات] تحقق پيدا كرد نوبت نيمه دوم است نوبت پاسخ‌گويي است ... همه ما از بالاترين مسئول در اين نظام تا كوچك‌ترين كارگزار در سلسله‌مراتب اجرايي و قضايي و غيره مسئوليم هر كدام از ما مسئوليتي داريم برادران شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي منظور من فقط قوه مجريه نيست دستگاه‌هايي كه اجرا دارند يعني قوه مجريه قوه قضاييه نيروهاي مسلح و كلا كساني كه اجراي كاري به عهده آن‌هاست بايد سر پست خودشان بيدار و هوشيار و داراي احساس مسئوليت باشند ... احساس مسئوليت براي اصل اقدام و كار و وظيفه‌اي كه بر عهده گرفته بسيار مهم است ... صداقت و مسئوليت‌پذيري بايد در مديران وجود داشته باشد هنر يك مدير اين است كه مسئوليت‌پذيري داشته باشد بر مبناي يك پايه منطقي كار را انجام دهيد و مسئوليتش را هم به گردن بگيريد بگوييد اين كار را كردم مسئوليتش هم با من است از مسئوليت نبايد هراس داشت آن چيزي كه پيش خداي متعال و پيش مسئولان ارشد نظام و پيش مردم عذر واقعي شمرده مي‌شود همين است كه انسان بگويد من اين اقدام را بر اين اساس منطقي كرده‌ام ... پاسخگو بودن در مقابل مجلس و قانون يك روال معمولي دارد من مي‌خواهم از اين يك قدم بالاتر بروم مي‌خواهم بگويم هر كاري مي‌كنيد بايد طوري باشد كه براي آن استدلال و توجيه قانع‌كننده‌اي داشته باشيد اگر از شما پرسيدند چرا اين سرمايه‌گذاري را كرديد چرا آن اقدام را كرديد چرا آن اقدام را نكرديد بگوييد با اين استدلال ... پاسخگو بودن يعني اين در پيشگاه خداي متعال هم همين‌طور است ... مسئولان بلندپايه كشور قواي سه‌گانه از خود رهبري تا آحاد مأموران و مديران همه بايد پاسخگو باشند پاسخگوي كار خود پاسخگوي تصميم خود پاسخگوي سخني كه بر زبان آورده‌اند و تصميمي كه گرفته‌اند اين معناي پاسخگويي است اين يك حقيقت اسلامي است و همه بايد به آن پايبند باشيم هر انساني وقتي مي‌خواهد حرفي بزند اگر بداند در مقابل اين حرف بايد پاسخگو باشد يك طور حرف خواهد زد اما اگر بداند مطلق‌العنان است و پاسخگو نيست طور ديگري حرف خواهد زد ... مسئوليت به همين علت محترم است و به همين جهت است كه مردم براي مسئول احترام قائلند چون پشت سر كار و تصميم‌گيري او دنيايي از مسئوليت وجود دارد كه او قبول مي‌كند اگر اين شخص خود را مسئول دانست واقعاً شايسته اين تكريم و احترام هم هست اما اگر مسئول ندانست همه چيز مشكل مي‌شود

* موارد عذرخواهي رسمي مسئولين نسبت به خطاهاي روي داده
1. **شاخص فساد اداري**

از آن‌چه خلاف و گناه و نامشروع است پرهيز كنيد ... از خصوصيات و شاخصه‌هاي حكومت اميرالمؤمنين تقواست ... آن شدت مراقبتي كه انسان در اعمال شخصي خود از راه حق هيچ تخطي نكند اين معني تقواست يعني كاملا مراقب خود باشد در دست زدن به پول مراقبت كند در دست زدن به آبروي انسان‌ها مراقبت كند در گزينش‌ها مراقبت كند در طرد كردن‌ها مراقبت بكند در حرف زدن مراقبت بكند كه برخلاف حق سخني نگويد يعني شدت مراقبت

* موارد گزارش‌شده از تخلفات اداري
1. **شاخص ساده‌زيستي مسئولين**

حالا [اگر] مثل عروسي اشراف عروسي بگيريم مثل خانه اشراف خانه درست كنيم مثل حركت اشراف در خيابان‌ها حركت كنيم اشراف مگر چگونه بودند؟ چون آنها فقط ريش‌شان تراشيده بود ولي ما ريش‌مان را گذاشته‌ايم همين كافي است؟ نه ما هم مترفين مي‌شويم هر كدام از مسئولين كشور بايد سعي و تلاششان اين باشد كه آن چهره زهد اميرالمؤمنين ع را در خودشان منعكس كنند آن‌كسي كه بي‌رغبت به دنياست زاهد است ... وقتي نوبت برداشت شخصي از خزانه دنيا مي‌رسد كم برمي‌دارد اين معناي زهد است صاحبان مناصب در نظام حق ندارند خودشان را با اعيان و اشراف مقايسه كنند و بگويند چون اشراف و اعيان اين‌گونه خانه و زندگي دارند و اين‌طور گذران مي‌كنند پس ما هم كه صاحب اين منصب و اين مسئوليت در جمهوري اسلامي ... هستيم سعي كنيم مثل آن‌ها زندگي كنيم مسئول نظام جمهوري اسلامي حق ندارد به اعيان و اشراف و پولدارها نگاه كند و زندگي خود را با آنها بسنجد

* تفاوت قيمت اموال و دارايي‌هاي مسئولين با متوسط مردم
1. **شاخص اخلاق‌مداري مسئولين**

از نظر اسلام و از نظر اميرالمؤمنين تشبث به روش‌هاي غيراخلاقي به هيچ وجه صحيح نيست راه علي اين است و ما بايد اين‌گونه حركت كنيم مسئولان بخش‌هاي مختلف قواي سه‌گانه مديران مياني همه و همه بايد سعي‌شان اين باشد كه براي كارها و پيشبرد اهدافشان از روش سالم و اخلاقي استفاده كنند ... در نظام جمهوري اسلامي غير از دانايي و كفايت سياسي كفايت اخلاقي و اعتقادي هم لازم است افرادي نگويند كه اخلاق و عقيده مسأله شخصي انسان‌هاست بله اخلاق و عقيده مسأله شخصي انسان‌هاست اما نه براي مسئول من اگر در جايگاه مسئوليت قرار گرفتم و اخلاق زشتي داشتم فهم بدي از مسائل جامعه داشتم و معتقد بودم كه بايد جيب خودم را پر كنم نمي‌توانم به مردم بگويم اين عقيده و اخلاق شخصي من است و اخلاق و عقيده ربطي به كسي ندارد براي يك مسئول عقيده و اخلاق مسأله شخصي نيست مسأله اجتماعي و عمومي است حاكم شدن بر سرنوشت مردم است

* شمارش موارد بداخلاقي و بدسُخني مسئولان
1. **شاخص صداقت و راستگويي مسئولين**

اميرالمؤمنين ... داراي صدق و صراحت بود ... سياستمداري علي موجب اين نمي‌شد كه از جاده صداقت و صراحت كنار رود علي صادق و صريح بود جامعه‌اي كه مردمش راست بگويند و از مسئولان‌شان راست بشنوند آن‌چه را كه وعده مي‌دهند آن‌چه را كه مي‌گويند آن‌چه را كه به عنوان پرچم بلند مي‌كنند همان را عمل مي‌كنند

* محاسبه وعده‌هاي تخلّف‌شده و خبرهاي غيرواقعي مسئولين
1. **شاخص احساس امنيت**

ايجاد امنيت مدني و قضايي هم بسيار مهم است و بايد حتماً ملاحظه شود فراهم ساختن امنيت غذايي و خودکفايي در کالاهاي اساسي، بوسيله‌ي افزايش توليد داخلي بويژه در زمينه‌ي کشاورزي ... توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاکميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرايم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي، انتظامي

* درصد پاسخ‌دهندگان داراي احساس امنيت بر اساس نمونه‌هاي آماري
1. **شاخص مشاركت سياسي**

ما به صورت يك اصل از اوايل انقلاب روي مشاركت مردم تكيه كرديم مردم بايستي در مسايل گوناگون كشور چه مسايل اقتصادي و چه ساير زمينه‌ها در مسايل سياسي كه بحمدالله حالا هم دخالت دارند شركت و دخالت داشته باشند امروز هم همين‌طوري است بايد هم باشد

* نسبت حضور مردم در انتخابات و راهپيمايي
1. **شاخص پدافند غيرعامل**

اگر مديران کشور اهميت اين مسئله را درک نکنند و پدافند غيرعامل به‌طور شايسته توسعه پيدا نکند، کشور در معرض تهديدهاي بعضاً غير قابل جبران قرار خواهد گرفت؛ بنابراين مسئولان بخش‌هاي مختلف کشور -چه بخش‌هاي نظامي و چه بخش‌هاي غير نظامي- بايد با پدافند غيرعامل همکاري کامل و لازم انجام دهند ... گسترش پدافند غيرعامل ... حفظ ذخيره‌ي استراتژيک گندم ... تأکيد بر پدافند غيرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غيرمسلحانه که موجب افزايش بازدارندگي، کاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت‌هاي ضروري، ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي‌گردد. رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل از قبيل انتخاب عرصه ايمن، پراکنده‌سازي يا تجميع حسب مورد، حساسيت‌زدايي، اختفاء، استتار، فريب دشمن و ايمن سازي نسبت به مراکز جمعيتي و حائز اهميت بويژه در طرح‌هاي آمايش سرزميني و طرح هاي توسعه آينده کشور. طبقه‌بندي مراکز، اماکن و تأسيسات حائز اهميت به حياتي، حساس و مهم و روزآمدکردن آن در صورت لزوم. تهيه و اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل (با رعايت اصل هزينه – فايده) در مورد مراکز، اماکن و تاسيسات حائز اهميت (نظامي و غيرنظامي) موجود و در دست اجراء بر اساس اولويت‌بندي و امکانات حداکثر تا پايان برنامه ششم و تأمين اعتبار مورد نياز. تهيه طرح جامع پدافند غيرعامل در برابر سلاح‌هاي غيرمتعارف نظير هسته‌‌اي، ميکروبي و شيميايي. دو يا چندمنظوره کردن مستحدثات، تأسيسات و شبکه‌هاي ارتباطي و مواصلاتي در جهت بهره‌گيري پدافندي از طرح‌هاي عمراني و بويژه در مناطق مرزي و حساس کشور. فرهنگ سازي و آموزش عمومي در زمينه به کارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در بخش دولتي و غيردولتي، پيش‌‌بيني مواد درسي در سطوح مختلف آموزشي و توسعه تحقيقات در زمينه پدافند غيرعامل. رعايت طبقه‌‌بندي اطلاعات طرح‌هاي پدافند غيرعامل. ممانعت از ايجاد تأسيسات پرخطر در مراکز جمعيتي و بيرون بردن اين‌گونه تأسيسات از شهرها و پيش‌بيني تمهيدات ايمني براي آن دسته از تأسيساتي که وجود آنها الزامي است و ممانعت از ايجاد مراکز جمعيتي در اطراف تأسيسات پرخطر با تعيين حريم لازم. حمايت لازم از توسعه فناوري و صنايع مرتبط مورد نياز کشور در پدافند غيرعامل با تأکيد بر طراحي و توليد داخلي. به کارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در مقابله با تهديدات نرم‌‌افزاري و الکترونيکي و ساير تهديدات جديد دشمن به منظور حفظ و صيانت شبکه ‌هاي اطلاع‌‌رساني، مخابراتي و رايانه‌‌اي. پيش‌بيني سازوکار لازم براي تهيه طرح‌هاي مشترک ايمن‌سازي و ايجاد هماهنگي در ساير طرح‌ها و برنامه‌‌ها و مديريت نهادهاي مسئول، در دو حوزه پدافند غيرعامل و حوادث غيرمترقبه در جهت هم‌‌افزايي و کاهش هزينه‌ها. ايجاد مرکزي براي تدوين طراحي، برنامه‌‌ريزي و تصويب اصول و ضوابط، استانداردها، معيارها، مقررات و آيين نامه هاي فني پدافند غيرعامل و پيگيري و نظارت بر اعمال آنها.

* نسبت كارهاي انجام شده به كارهاي ضروري
1. **شاخص اقتدار دفاعي**

افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي به منظور بازدارندگي و پاسخگويي مؤثر به تهديدها، و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي، و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهره‌گيري از همه‌ي امکانات ... بهبود و تکميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزميني ... تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي کشور با تأکيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فن‌آوريهاي پيشرفته ... توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از کشور و انقلاب با تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفين ... ارتقاء توانمنديهاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاکميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه‌اي

* توازن توان دفاعي كشور نسبت به نيروهاي متخاصم
1. **شاخص حمايت از ملت‌هاي مظلوم**

حمايت از مسلمانان و ملت‌هاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين حمايت از فلسطين، انتفاضه و مبارزه با صهيونيسم و حاميانش از ارکان اصلي سياستهاي راهبردي جمهوري اسلامي ايران است ... مسأله فلسطين مسأله اول بين‌الملل اسلامي است امروز كه مبارزات ملت فلسطين در زير پرچم اسلام خواب از چشم دولت غاصب صهيونيست و حاميانش ربوده است بزرگ‌ترين وظيفه ملت و دولت ما و همه ملت‌ها و دولت‌هاي مسلمان حمايت از اين مبارزات است

* موضع‌گيري رسمي در حمايت از مظلومين به نسبت كل حوادث جهاني
1. **شاخص امنيت مجازي**

ايجاد نظام جامع و فراگير در سطح ملي و سازوکار مناسب براي امن‌سازي ساختارهاي حياتي و حساس و مهم در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنيت شبکه هاي الکترونيکي و سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي در کشور به منظور: استمرار خدمات عمومي. پايداري زيرساخت هاي ملي. صيانت از اسرار کشور. حفظ فرهنگ و هويت اسلامي- ايراني و ارزش‌هاي اخلاقي. حراست از حريم خصوصي و آزادي‌هاي مشروع و سرمايه‌هاي مادي و معنوي. توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات با رعايت ملاحظات امنيتي. ارتقاء سطح دانش و ظرفيت‌هاي علمي، پژوهشي، آموزشي و صنعتي کشور براي توليد علم و فناوري مربوط به امنيت فضاي اطلاعاتي و ارتباطي (افتا). تکيه بر فناوري بومي و توانمندي‌هاي تخصصي داخلي در توسعه زيرساخت‌هاي علمي و فني امنيت شبکه‌هاي الکترونيکي و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي. پايش، پيشگيري، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگي در مقابل هرگونه تهديد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات. تعامل موثر و سازنده منطقه‌اي و جهاني و همکاري و سرمايه‌گذاري مشترک در حوزه‌هاي دانش، فناوري و امور مربوط به امنيت شبکه‌هاي الکترونيکي و سامانه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي با حفظ منافع و امنيت ملي. تعيين نهاد متولي و هماهنگ‌کننده زير نظر دولت به منظور هدايت، نظارت و تدوين استانداردهاي لازم براي حفظ و توسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهيه پيش‌نويس قوانين مورد نياز. فرهنگ‌سازي، آموزش و افزايش آگاهي و مهارت‌هاي عمومي در حوزه افتا. رعايت موازين شرعي و مقررات قانوني مربوط به حفظ حقوق فردي و اجتماعي در اجراي اين سياست‌ها

* تعداد هك‌ها و سرقت اطلاعات و حوادث در فضاي مجازي در واحد زمان
1. **شاخص عدالت انتخاباتي**

تعيين حوزههاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتنابناپذير بهگونهاي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد. ۲ـ برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صورت دو مرحلهاي در صورت عدم كسب نصاب قانوني در مرحله اول. ۳ـ بهرهمندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي با تقسيم برابر متناسب با امكانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سيما و فضاي مجازي و ديگر رسانهها و امكانات دولتي و عمومي كشور. ۴ـ تعيين حدود و نوع هزينهها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفافسازي منابع و هزينههاي انتخاباتي داوطلبان و تشكلهاي سياسي و اعلام به مراجع ذيصلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي. ۵ـ ممنوعيت هرگونه تخريب، تهديد، تطميع، فريب و وعدههاي خارج از اختيارات قانوني و هرگونه اقدام مغاير امنيت ملي نظير تفرقه قومي و مذهبي در تبليغات انتخاباتي. ۶ـ ممنوعيت استفاده از حمايت و امكانات بيگانگان اعم از مالي و تبليغاتي توسط نامزدها و احزاب و برخورد بهموقع دستگاههاي ذيربط. ۷ـ پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و هرگونه اقدام مغاير قانون، منافع ملي، وحدت ملي و امنيت ملي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها بهويژه جرايم امنيتي، مالي و تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضد داوطلبان. ۸ـ ارتقاء سطح شناخت و آگاهي و آموزشهاي عمومي و ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه كردن آن در فرهنگ عمومي و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم به منظور افزايش مشاركت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و كمك به انتخاب اصلح. ۹ـ تعيين چارچوبها و قواعد لازم براي فعاليت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشكلهاي سياسي و اشخاص حقيقي در عرصه انتخابات مبتني بر اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران به نحوي كه رقابتهاي انتخاباتي منجر به افزايش مشاركت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود. ۱۰ـ ارتقاء شايستهگزيني -همراه با زمينهسازي مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگيهايي متناسب با جايگاه مربوط از طريق: ۱ـ۱۰ـ تعيين دقيق معيارها و شاخصها و شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان در چارچوب قانون اساسي با تأكيد بر كارآمدي علمي، جسمي و شايستگي متناسب با مسؤوليتهاي مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامي و قانون اساسي بهويژه التزام به ولايت فقيه و سلامت اخلاقي - اقتصادي. ۲ـ۱۰ـ شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبتنام به شيوههاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات. ۳ـ۱۰ـ بررسي دقيق و احراز شرايط لازم براي صلاحيت نامزدها با پيشبيني زمان كافي در چارچوب قانون هر انتخابات از طريق استعلام از مراجع ذيصلاح و پاسخگويي مسؤولانه و بهموقع آنها. ۴ـ۱۰ـ اتخاذ ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل. ۵ـ۱۰ـ تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن نامزدهاي رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان. ۱۱ـ نظارت شوراي نگهبان بر فرايندها، ابعاد و مراحل انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري از جمله تأييد نهايي صلاحيت داوطلبان، رسيدگي به شكايات و تأييد يا ابطال انتخابات به منظور تأمين سلامت انتخابات، جلب مشاركت حداكثري و تأمين حقوق داوطلبان و رأيدهندگان با: ۱ـ۱۱ـ تعيين سازوكارهاي شفاف، زمانبنديشده و اطمينانبخش و فراهم كردن حضور داوطلبان يا نمايندگان آنها در تمام مراحل. ۲ـ۱۱ـ پاسخگويي مكتوب در خصوص دلايل ابطال انتخابات و رد صلاحيت داوطلبان در صورت درخواست آنان. ۱۲ـ بهرهگيري از فناوريهاي نوين در جهت حداكثرسازي شفافيت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتايج. ۱۳ـ تعيين سازوكار لازم براي حسن اجراي وظايف نمايندگي، رعايت قسمنامه، جلوگيري از سوءاستفاده مالي، اقتصادي و اخلاقي و انجام اقدامات لازم در صورت زوال يا كشف فقدان شرايط نمايندگي مجلس در منتخبان. ۱۴ـ ثبات نسبي قوانين انتخابات در چارچوب سياستهاي كلي و تغيير ندادن آن براي مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصويب تغييرات با رأي حداقل دوسوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. ۱۵ـ پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراء مردم بهعنوان حقالناس در قانونگذاري، نظارت و اجرا و نيز رعايت كامل بيطرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطيان. ۱۶ـ ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سهگانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههاي تابعه آنها، دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمانها، نهادها و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي در دستهبنديهاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان. ۱۷ـ اجراي انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط وزارت كشور و زيرنظر هيأت اجرايي مركزي انتخابات به رياست وزير كشور، كه تركيب اين هيأت و وظايف آن و همچنين تركيب و وظايف هيأتهاي اجرايي استاني و شهرستاني را قانون مشخص ميكند. ۱۸ـ تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخاباتهاي عمومي بهگونهاي كه فاصله برگزاري آنها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوكار اجرايي آن تا حد امكان يكسان و متحد صورت پذيرد.

* تعداد افراد منتخب با كمترين هزينه نسبت به كل منتخبين
1. **شاخص شفافيت دولت**

بايد برادران اين نكات را به زبان ساده براي مردم تبيين كنند كوشش كنيد تا آن‌چه را كه به مردم ارائه مي‌كنيد حتماً در قالب‌هاي علمي و فني نباشد بلكه به گونه‌اي بيان شود كه همه مردم آن را بفهمند و بدانند كه چه اتفاقي افتاده است ... از جمله كارهاي خوبي كه انجام گرفت يكي همين نمايشگاه دستاوردهاي دولت بود كه اي كاش اين‌گونه نمايشگاهي منحصر به اين هفته نماند و مردم بتوانند به صورت عيني ببينند كه دولت خدمتگزار مسئولاني كه دم از طرفداري از مردم و خدمت براي آن‌ها مي‌زنند در مقام عمل چه كرده‌اند ... من به برادران و مسئولان محترم توصيه مي‌كنم كه مردم را در جريان كارها قرار بدهند وعده‌هايي كه عمل مي‌‌شود به مردم گفته شود ما معتقديم وعده‌ها نبايد تبليغ شود خواهيم كرد نبايد عمده و درشت شود البته مردم بايد بدانند كه دستگاه در اين صدد هست آن‌چه را كه اتفاق مي‌افتد و تحقق پيدا مي‌كند بايد به مردم بگويند كه البته در اين زمينه هم متأسفانه تبليغات ما تا حدود زيادي ناقص است ... مجدداً تأكيد مي‌كنم هم به مردم اطلاع‌رساني كنيد خبر بدهيد و پيشرفت‌ها را بگوييد هم اگر واقعاً موانعي وجود دارد آن‌ها را هم شفاف با مردم در ميان بگذاريد صرف اين‌كه ما بگوييم موانعي در كار هست مردم را قانع نمي‌كند و آن‌ها نمي‌پذيرند اگر واقعاً موانعي وجود دارد كساني هستند و جرياني وجود دارد كه نمي‌گذارد شما كار كنيد اين را شفاف و صريح به مردم بگوييد

* تعداد موارد اطلاع‌رساني رسمي به مردم در واحد زمان

ديني، فرهنگي و اجتماعي

1. **شاخص پايبندي حاكميت به اقامه دين**

هر حكومتي كه اساس كارش بر اقامه دين خدا نباشد علوي نيست اقامه دين الهي اولين شاخصه است و اين مادر همه خصوصيات ديگر زندگي اميرالمؤمنين و حكومت اميرالمؤمنين است عدالت او هم ناشي از اين است

* نسبت بودجه هدفگذاري‌شده براي مناسك ديني به كل
1. **شاخص عدالت اجتماعي**

يكي از بخش‌هاي زيباي شخصيت اميرالمؤمنين عدل است اين نقطه‌اي است كه ما بايد روي آن خيلي تدبّر كنيم تأمين آسايش مردم، فراهم كردن زمينه جامعه انساني براي شكفتن استعدادها براي تعالي انسان‌ها و براي هدايت و صلاح بني‌آدم عدالت علي ع در قلمرو جامعه يعني تأمين عدالت اجتماعي آن‌چه كه من به برنامه‌ريزان و مسئولين دولتي مؤكداً سفارش مي‌كنم اين است كه در اين برنامه توجه كنند كه هدف اصلي كمك به طبقات محروم جامعه باشد اين چيزي است كه ما را به عدالت اجتماعي نزديك مي‌كند اولين ارزش در نظام ما از لحاظ عملي بايد تأمين عدالت اجتماعي باشد اين مهم بايد در تمام برنامه‌ريزي‌ها و عمل‌ها و امثال آن مورد توجه قرار بگيرد بدون تأمين عدالت اجتماعي جامعه ما اسلامي نخواهد بود ما براي اجراي عدالت آمده‌ايم قشر محروم بلندگو و تريبون ندارند مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد تبعيض و نيز عدالت‌خواهي است اين پايه مشروعيت ماست ... اگر ما دنبال عدالت نباشيم حقيقتاً من كه اين‌جا نشسته‌ام وجودم نامشروع خواهد بود يعني هر چه در اختيار دارم و هر چه تصرف كنم تصرف نامشروع خواهد بود ديگران هم همين‌طور

* نسبت بودجه هدفگذاري شده براي ارتقاء عدالت
1. **شاخص برابري اجتماعي اقليت‌هاي ديني**

براي اميرالمؤمنين در دفاع از مظلوم و در احقاق حقوق انسان اسلام مطرح نيست مسلمان و غيرمسلمان داراي اين حق هستند حقوق بشر به معناي حقيقي را اميرالمؤمنين اين‌گونه بيان و به آن عمل كرد

* موارد عدم احقاق حقوق اقليت‌ها به نسبت كل
1. **شاخص احساس آزادي**

آزادي بايد به شكل منطقي و صحيح در جامعه تأمين شود همان آزادي‌اي كه انقلاب اسلامي و نظام اسلامي پرچمش را در دنياي اسلام بلند كرد نه آزادي به شكل افراطي تقليدي و من‌درآوردي كجا بحث آزادي در اين منطقه از دنيا مطرح بود؟ در دنياي اسلام پرچم آزادي را نظام جمهوري اسلامي بلند كرد در شعارهايش استقلال و آزادي طنين‌انداز بود ما به آزادي معتقديم اعتقاد ما به آزادي و تأمين حقوق شهروندي در مسائل اجتماعي هم ريشه‌دار و داراي مبناي ديني است حمايت از آزاديهاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت

* ميزان حس آزادي در مردم بر اساس نمونه‌هاي آماري
1. **شاخص آباداني روستاها**

سياست كلي كشور بايد اين باشد روستاها را آباد كنيد زندگي را در روستاهاي كشور آسان كنيد دسترسي روستاييان عزيز را كه قشرهاي محروم كشور هستند به امكانات زندگي ممكن كنيد براي آن‌ها وسيله ارتباط راه و جاده و امكان حمل و نقل و بقيه چيزهايي كه براي يك زندگي لازم است به طور كامل فراهم كنيد

* فاصله بهره‌مندي روستاها از خدمات نسبت شهرها
1. **شاخص رشد شهرنشيني**

سياست كلي كشور بايد اين باشد روستاها را آباد كنيد زندگي را در روستاهاي كشور آسان كنيد دسترسي روستاييان عزيز را كه قشرهاي محروم كشور هستند به امكانات زندگي ممكن كنيد براي آن‌ها وسيله ارتباط راه و جاده و امكان حمل و نقل و بقيه چيزهايي كه براي يك زندگي لازم است به طور كامل فراهم كنيد

* رشد جمعيت شهري نسبت به جمعيت روستايي
1. **شاخص معرفت ديني**

اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني و تحکيم فکري و عملي ارزشهاي انقلاب اسلامي و مقابله‌ي با تهاجم فرهنگي بيگانه‌ ... جهت‌دهي رسانه‌ها بخصوص صدا و سيما به سمت سالم‌سازي فضاي عمومي و رشد آگاهيها و فضائل اخلاقي و اطلاع رساني صحيح و تحقق سياستهاي کلي برنامه توسعه‌ ... همه سعي دولت محترم و خدمتگزار بايد اين باشد كه ارزش‌هاي اسلامي را هر چه بيشتر در جامعه زنده كند بالاترين ارزش هم تقواست ... ما در مقابل معنويات مردم هم مسئوليت داريم اگر مردم از لحاظ روحي و اخلاقي عقبگرد داشته باشند نمي‌شود بگوييم در جامعه هيچ‌كس مسئول اين نيست حالا اگر بنا شد كسي مسئول باشد مسئول كيست؟ يقيناً مسئولان كشور نمي‌توانند خودشان را بركنار بدانند هر كدام يك طور و به نحوي مسئوليت دارند پس مسئوليت معنويات مردم هم بر دوش مديران كشور در طبقات مختلف از بالا تا پايين است ... ارتقاي فرهنگ و فكر و عمل ديني است كه سرچشمه‌اي نيروزا براي همه فعاليت‌هاست اگر ايمان مردم مستحكم شد از آن‌ها موجوداتي آسيب‌ناپذير خستگي ناپذير فعال و پرنشاط به وجود مي‌آورد اما وقتي ايمان ضعيف شد همه آفت‌ها به دنبالش مي‌آيد پس تقويت ايمان مردم هم يكي از دو كار اصلي‌اي است كه دولت و رئيس‌جمهور بايد به آن همّت گمارند

* آشنايي با عقايد و احكام اسلامي بر اساس نمونه‌هاي آماري
1. **شاخص انقلابي‌گري و فرهنگ ايثار**

زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه‌ي ديني و سياسي حضرت امام خميني رحمة‌الله عليه در همه‌ي سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها، و برجسته‌کردن نقش آن به عنوان يک معيار اساسي ... اعتلاء، ترويج و تحکيم فرهنگ ايثار، جهاد، شهادت و تفکر بسيجي در جامعه و نهادينه ساختن آن در انديشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعيف کننده آن. تعظيم و تکريم ايثارگران و پاسداري از منزلت و حق عظيم آنان بر مردم و کشور و تبيين نقش برجسته آنان در انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن و دفاع مقدس و امنيت ملي. بسترسازي، ايجاد و توسعه ظرفيت‌هاي لازم در رسانه‌ها بويژه صداوسيما، نظام آموزشي کشور و دستگاه‌هاي فرهنگي هنري به منظور تحقق بندهاي يک و دو و ترويج اهداف، آرمان‌ها، وصايا و آثار ايثارگران و ارائه الگوهاي جهاد و حماسه و فداکاري و معرفي قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه. حمايت از توليد آثار ارزنده فرهنگي و هنري در جهت اشاعه فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت در جامعه. تحقيق، شناسايي و ترويج مستمر عوامل تقويت کننده فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت و مشارکت دستگاهها و ارکان نظام و لايه هاي مختلف اجتماعي در اجراي سياست هاي مربوط به ايثارگران. توانمندسازي فردي و جمعي و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمي، فني و فرهنگي ايثارگران و فرزندان آنها به منظور نقش‌آفريني فعال و موثر در عرصه‌هاي مختلف و اولويت دادن به استفاده از ايثارگران در بخش هاي مديريتي در شرايط مساوي. اولويت دادن به ايثارگران در سياست‌گذاري‌ها، برنامه‌ها، قوانين و آئين‌نامه‌هاي کشور و نيز در تخصيص و توزيع امکانات و حمايت‌هاي دولتي و فعاليت‌ها در زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور به تناسب ايثار و جهاد در راه آرمان‌هاي اسلام و اهداف انقلاب اسلامي. شناخت نيازهاي واقعي و ارائه خدمات مؤثر به ايثارگران و خانواده‌هاي آنان در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، بيمه‌اي، معيشتي، اشتغال، مسکن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزتمندي، عدالت و روحيه خود اتکايي و شؤون ايثارگري. مناسب سازي بناها و مراکز خدمات عمومي، معابر شهري، مراکز اداري، تفريحي و ورزشي و وسائط نقليه عمومي با وضعيت جسمي جانبازان و ناتوانان جسمي و حرکتي، منطبق بر معيارهاي مطلوب. توسعه مراکز علمي و پژوهشي و ارتقاء ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و فناوري‌ها و اهتمام به تأمين تجهيزات و آموزش‌ها و مراقبت‌هاي لازم براي پيشگيري، درمان و کاهش آسيب‌هاي فردي و جمعي، ناشي از جنگ و تهديدات. حمايت قضايي از ايثارگران و خانواده آنها و صيانت و حفاظت از حريم ايثارگري، با ايجاد سازوکارهاي مناسب توسط قوه قضائيه. حفظ و ترويج آثار، ارزش‌ها، حماسه‌ها و تجارب انقلاب اسلامي و دفاع مقدس با ايجاد، توسعه و نگهداري موزه‌ها، يادمان‌ها، نمادها و نشان‌هاي جهاد، مقاومت و ايثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاک شهيدان و ساماندهي و نگهداري مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگي.

* اعتقاد به ضرورت تداوم انقلاب با تكيه بر نمونه‌هاي آماري
1. **شاخص دسترسي به موادّ مخدّر**

مبارزه فراگير و قاطع عليه کليه فعاليت‌ها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پيش سازهاي آن‌ها از قبيل کشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد. تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امکانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضايي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبکه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با مواد مخدر و انواع روان‌گردان‌ها و پيش سازهاي آن‌ها. مشارکت فعال در تصميم‌سازي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مربوط. ارتقاء و اصلاح ساختار نظام مديريت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به منظور تحقق سياست‌هاي کلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليت‌ها و هماهنگي در اتخاذ سياست‌هاي عملياتي و کليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقي

* سهولت يافتن و خريد موادّ مخدر بر اساس نمونه‌هاي آماري
1. **شاخص ترانزيت موادّ مخدّر**

تقويت، تجهيز و توسعه يگان‌ها و مکانيزه کردن سيستم‌هاي کنترلي و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادي ورودي کشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با مواد مخدر، روانگردان و پيش سازهاي آن‌ها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با مواد مخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط. تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و بين‌المللي مرتبط با مواد مخدر و روانگردان با هدفمند نمودن مناسبات بهره‌برداري از تجارب و امکانات فني، پشتيباني و اقتصادي کشورهاي ديگر و سازمان‌هاي بين‌المللي فراهم نمودن زمينه اقدام مشترک در جلوگيري از ترانزيت غير قانوني مواد مخدر

* موارد شناسايي حمل قاچاق مواد مخدر در داخل كشور
1. **شاخص مصرف موادّ مخدّر**

اتخاذ راهکارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و آسيب‌هاي ناشي از مواد مخدر و روانگردان با بهره گيري از امکانات دولتي و غيردولتي با تأکيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، کار، آموزش و تربيت و مراکز فرهنگي و عمومي. جرم انگاري مصرف مواد مخدر و روانگردان و پيش سازهاي آن‌ها جز در موارد علمي، پزشکي، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و کاهش آسيب. ايجاد و گسترش امکانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير. اتخاذ تدابير لازم براي زمينه سازي حمايت‌هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به مواد مخدر و انواع روانگردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکي و حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده‌هاي آن‌ها و نيز فراهم نمودن امکانات خدمات درماني و نيازهاي حمايتي افراد مذکور. اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشارکت جدي آحاد مردم و خانواده‌ها و حمايت از تشکل‌هاي مردمي در زمينه‌هاي پيشگيري، کاهش آسيب و درمان معتادان. توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادي، کاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان و پيشگيري و درمان معتادان با تکيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي ذي‌ربط در کشور.

* تعداد مصرف‌كنندگان موادّ مخدر به جمعيت كشور
1. **شاخص ثبات خانواده**

خانواده واحد بنيادي و سنگ بناي جامعه اسلامي و كانون رشد و تعالي انسان و پشتوانه سلامت و بالندگي و اقتدار و اعتلاي معنوي كشور و نظام است و سمتوسوي حركت نظام بايد معطوف باشد به: ۱. ايجاد جامعهاي خانوادهمحور و تقويت و تحكيم خانواده و كاركردهاي اصلي آن بر پايه الگوي اسلامي خانواده بهعنوان مركز نشو و نما و تربيت اسلامي فرزند و كانون آرامشبخش. ۲. محور قرار گرفتن خانواده در قوانين و مقررات، برنامهها، سياستهاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بهويژه نظام مسكن و شهرسازي. ۳. برجسته كردن كاركردهاي ارتباط خانواده و مسجد براي حفظ و ارتقاء هويت اسلامي و ملي و صيانت از خانواده و جامعه. ۴. ايجاد نهضت فراگير ملي براي ترويج و تسهيل ازدواج موفق و آسان براي همه دختران و پسران و افراد در سنين مناسب ازدواج و تشكيل خانواده و نفي تجرد در جامعه با وضع سياستهاي اجرايي و قوانين و مقررات تشويقي و حمايتي و فرهنگسازي و ارزشگذاري به تشكيل خانواده متعالي بر اساس سنت الهي. ۵. تحكيم خانواده و ارتقاء سرمايه اجتماعي آن بر پايه رضايت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأكيد بر: - بهكارگيري يكپارچه ظرفيتهاي آموزشي، تربيتي و رسانهاي كشور در جهت تحكيم بنيان خانواده و روابط خانوادگي. - فرهنگسازي و تقويت تعاملات اخلاقي. - مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان براي فروپاشي و انحراف روابط خانوادگي و رفع موانع و زدودن آسيبها و چالشهاي تحكيم خانواده. - ممنوعيت نشر برنامههاي مخل ارزشهاي خانواده. - ايجاد فرصت براي حضور مفيد و مؤثر اعضاي خانواده در كنار يكديگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعي. ۶. ارائه و ترسيم الگوي اسلامي خانواده و تقويت و ترويج سبك زندگي اسلامي-ايراني با: - ترويج ارزشهاي متعالي و سنتهاي پسنديده در ازدواج و خانواده. - پر رنگ كردن ارزشهاي اخلاقي و زدودن پيرايههاي باطل از آن. - مبارزه با اشرافيت و تجملگرايي و مظاهر فرهنگ غرب. - اصلاح رفتار گروههاي مرجع و برجستهسازي رفتارهاي شايسته آنها و جلوگيري از شكلگيري گروههاي مرجع ناسالم. ۷. بازنگري، اصلاح و تكميل نظام حقوقي و رويههاي قضايي در حوزه خانواده متناسب با نيازها و مقتضيات جديد و حلوفصل دعاوي در مراحل اوليه توسط حكميت و تأمين عدالت و امنيت در تمامي مراحل انتظامي، دادرسي و اجراي احكام در دعاوي خانواده با هدف تثبيت و تحكيم خانواده. ۸. ايجاد فضاي سالم و رعايت روابط اسلامي زن و مرد در جامعه. ۹. ارتقاء معيشت و اقتصاد خانوادهها با توانمندسازي آنان براي كاهش دغدغههاي آينده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسكن. ۱۰. ساماندهي نظام مشاورهاي و آموزش قبل، حين و پس از تشكيل خانواده و تسهيل دسترسي به آن بر اساس مباني اسلامي-ايراني در جهت استحكام خانواده. ۱۱. تقويت و تشويق خانواده در جهت جلب مشاركت خانواده براي پيشبرد اهداف و برنامههاي كشور در همه عرصههاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و دفاعي. ۱۲. حمايت از عزت و كرامت همسري، نقش مادري و خانهداري زنان و نقش پدري و اقتصادي مردان و مسؤوليت تربيتي و معنوي زنان و مردان و توانمندسازي اعضاي خانواده در مسؤوليتپذيري، تعاملات خانوادگي و ايفاء نقش و رسالت خود. ۱۳. پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و عوامل تزلزل نهاد خانواده بهويژه موضوع طلاق و جبران آسيبهاي ناشي از آن با شناسايي مستمر عوامل طلاق و فروپاشي خانواده و فرهنگسازي كراهت طلاق. ۱۴. حمايت حقوقي، اقتصادي و فرهنگي از خانوادههاي با سرپرستي زنان و تشويق و تسهيل ازدواج آنان. ۱۵. اتخاذ روشهاي حمايتي و تشويقي مناسب براي تكريم سالمندان در خانواده و تقويت مراقبتهاي جسمي و روحي و عاطفي از آنان. ۱۶. ايجاد سازوكارهاي لازم براي ارتقاء سلامت همهجانبه خانوادهها بهويژه سلامت باروري و افزايش فرزندآوري در جهت برخورداري از جامعه جوان، سالم، پويا و بالنده.

* نسبت ازدواج و طلاق
1. **شاخص سهولت تأمين مسكن**

مديريت زمين براي تأمين مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضي و سياست‌‌ها و ضوابط شهرسازي و طرح‌هاي توسعه و عمران کشور و ايجاد و توسعه شهرهاي جديد. احياي بافت‌هاي فرسوده شهري و روستايي از طريق روش‌هاي کارآمد. برنامه‌‌ريزي دولت در جهت تأمين مسکن گروه‌هاي کم‌درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت موسسات خيريه و ابتکارهاي مردمي براي تأمين مسکن اقشار محروم. برنامه ‌ريزي جامع براي بهبود وضعيت مسکن روستايي با اولويت مناطق آسيب ‌پذير از سوانح طبيعي و متناسب با ويژگي‌‌هاي بومي. ايجاد و اصلاح نظام ماليات‌‌ها و ايجاد بانک اطلاعاتي زمين و مسکن. حمايت از توليد طرح‌‌ه‌اي، انبوه و صنعتي مسکن. اجباري کردن استانداردهاي ساخت‌و‌ساز مقررات ملي ساختمان و طرح‌هاي صرفه‌جوئي انرژي. رعايت ارزش‌‌هاي فرهنگي و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسکن. تقويت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمي در حوزه مسکن.

* نسبت ميانگين قيمت مسكن به ميانگين درآمد ساليانه
1. **شاخص شهرسازي اسلامي**

مکان‌يابي توسعه شهرها در چارچوب طرح آمايش سرزميني و بر اساس استعدادهاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي زيست محيطي و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزي، و ايمني در مقابل سوانح طبيعي و امکان استفاده از زيرساخت‌ها و شبکه شهري. تعيين ابعاد کالبدي شهرها در گسترش افقي و عمودي با تاکيد بر هويت ايراني-اسلامي و با رعايت ملاحظات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، حقوق همسايگي و امکانات زيربنايي و الزامات زيست محيطي و اقليمي. حفظ هويت تاريخي در توسعه موزون شهر و روستا با احياء بافت‌هاي تاريخي و بهسازي يا نوسازي ديگر بافت‌هاي قديمي. جلوگيري از گسترش حاشيه‌نشيني در شهرها و ساماندهي بافت‌هاي حاشيه‌اي و نامناسب موجود. رعايت هويت تاريخي و معنوي شهرها در توسعه و بهسازي محيط شهري بويژه شهرهايي از قبيل قم و مشهد. سطح‌بندي شهرهاي کشور و جلوگيري از افزايش و گسترش بي رويه کلان شهرها. رعايت نياز و آسايش جانبازان و معلولان در طراحي فضاي شهري و اماکن عمومي

* درصد تناسب شهرها با استانداردهاي اسلامي
1. **شاخص جواني جمعيت**

ارتقاء پويايي، بالندگي و جواني جمعيت با افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني. ۲- رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش سن ازدواج و حمايت از زوجهاي جوان و توانمندسازي آنان در تأمين هزينههاي زندگي و تربيت نسل صالح و كارآمد. ۳- اختصاص تسهيلات مناسب براي مادران بويژه در دوره بارداري و شيردهي و پوشش بيمهاي هزينههاي زايمان و درمان ناباروري مردان و زنان و تقويت نهادها و مؤسسات حمايتي ذيربط. ۴- تحكيم بنيان و پايداري خانواده با اصلاح و تكميل آموزشهاي عمومي درباره اصالت كانون خانواده و فرزند پروري و با تأكيد بر آموزش مهارتهاي زندگي و ارتباطي و ارائه خدمات مشاورهاي بر مبناي فرهنگ و ارزشهاي اسلامي- ايراني و توسعه و تقويت نظام تأمين اجتماعي، خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي در جهت سلامت باروري و فرزندآوري. ۵- ترويج و نهادينهسازي سبك زندگي اسلامي- ايراني و مقابله با ابعاد نامطلوب سبك زندگي غربي. ۶- ارتقاء اميد به زندگي، تأمين سلامت و تغذيه سالم جمعيت و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، بويژه اعتياد، سوانح، آلودگيهاي زيست محيطي و بيماريها. ۷- فرهنگ سازي براي احترام و تكريم سالمندان و ايجاد شرايط لازم براي تأمين سلامت و نگهداري آنان در خانواده و پيشبيني ساز و كار لازم براي بهرهمندي از تجارب و توانمنديهاي سالمندان در عرصههاي مناسب. ۸- توانمندسازي جمعيت در سن كار با فرهنگ سازي و اصلاح، تقويت و سازگار كردن نظامات تربيتي و آموزشهاي عمومي، كارآفريني، فني ـ حرفهاي و تخصصي با نيازهاي جامعه و استعدادها و علايق آنان در جهت ايجاد اشتغال مؤثر و مولّد. ۹- باز توزيع فضايي و جغرافيايي جمعيت، متناسب با ظرفيت زيستي با تأكيد بر تأمين آب با هدف توزيع متعادل و كاهش فشار جمعيتي. ۱۰- حفظ و جذب جمعيت در روستاها و مناطق مرزي و كم تراكم و ايجاد مراكز جديد جمعيتي بويژه در جزاير و سواحل خليج فارس و درياي عمان از طريق توسعه شبكههاي زيربنايي، حمايت و تشويق سرمايهگذاري و ايجاد فضاي كسب و كار با درآمد كافي. ۱۱- مديريت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سياستهاي كلي جمعيت با تدوين و اجراي ساز و كارهاي مناسب. ۱۲- تشويق ايرانيان خارج از كشور براي حضور و سرمايه گذاري، و بهرهگيري از ظرفيتها و تواناييهاي آنان. ۱۳- تقويت مؤلفههاي هويتبخش ملي (ايراني، اسلامي، انقلابي) و ارتقاء وفاق و همگرايي اجتماعي در پهنه سرزميني بويژه در ميان مرزنشينان؛ و ايرانيان خارج از كشور. ۱۴- رصد مستمر سياستهاي جمعيتي در ابعاد كمّي و كيفي با ايجاد ساز و كار مناسب و تدوين شاخصهاي بومي توسعه انساني و انجام پژوهشهاي جمعيتي و توسعه انساني.

* نسبت جوانان پويا و فعال به كل جمعيت كشور

تقنيني؛ ساختار، برنامه و بودجه

1. **شاخص عدالت تقنيني**

مسئولان بايد همّت كنند تا بتوانند اين عدالت مورد نظر اسلام را در همه ابعاد ـ در ابعاد قضايي در ابعاد اقتصادي در تقسيم منابع ثروت ملّي و فرصت‌هاي گوناگون و در همه چيزهايي كه در كشور براي انسان‌ها اهميت دارد ـ اجرا كنند عدالت براي همه و عدالت براي همه شئون يعني عدالت اقتصادي عدالت سياسي عدالت اجتماعي و عدالت اخلاقي آن‌چه كه من به برنامه‌ريزان و مسئولين دولتي مؤكداً سفارش مي‌كنم اين است كه در اين برنامه توجه كنند كه هدف اصلي كمك به طبقات محروم جامعه باشد اين چيزي است كه ما را به عدالت اجتماعي نزديك مي‌كند برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌اي كه عدالت و توزيع عادلانه ثروت را در جامعه نديده بگيرد نمي‌تواند چشم‌انداز مورد نظر ما را تأمين كند و برنامه مطلوب ما نيست ... بايستي در دستگاه‌هاي مختلف دولت توجه دقيقي بشود كه جلوي استفاده‌هاي غيرمنطقي و غيرصحيح منتهي و منجر به ثروت‌هاي كلان گرفته بشود اگر احياناً قانوني هم وجود دارد كه اين قانون از روي غفلت گذارده شده است يا مقرراتي در جايي وضع شده است كه اين نتيجه را مي‌بخشد چون اين ضرر و عيب را دارد بايد حتي آن قانون علاج بشود و مجلس شوراي اسلامي و هيئت دولت و بقيه بخش‌هاي گوناگون توجه بكنند كه اين را طوري علاج نمايند و نگذارند آن زمينه را فراهم كند آن كسي كه قانون مي‌گذارد آن كسي كه تصميم مي‌گيرد و آن كسي كه برنامه‌ريزي مي‌كند بايد ملاحظه عدالت اجتماعي را بكند

* مراعات عدالت در وضع قوانين
1. **شاخص وفاداري نمايندگان**

اميرالمؤمنين ... داراي صدق و صراحت بود ... سياستمداري علي موجب اين نمي‌شد كه از جاده صداقت و صراحت كنار رود علي صادق و صريح بود جامعه‌اي كه مردمش راست بگويند و از مسئولان‌شان راست بشنوند آن‌چه را كه وعده مي‌دهند آن‌چه را كه مي‌گويند آن‌چه را كه به عنوان پرچم بلند مي‌كنند همان را عمل مي‌كنند

* مقايسه عملكرد نمايندگان مجلس با وعده‌هاي انتخاباتي آن‌ها
1. **شاخص تبعيت از برنامه**

اگر روزي كسي خود را مأمور مي‌دانست كه به اجتهاد خودش عمل كند اين ديگر بايستي تمام بشود و از بين برود اجتهاد و تشخيص و فهم شخصي بايد در چارچوب برنامه و نه بيرون از برنامه باشد اين كار بايد يكي ارزش تلقي بشود و تخلف از برنامه ضدارزش محسوب گردد

* موارد تبعيت آئين‌نامه‌ها و قوانين از مفاد برنامه نسبت به كل برنامه
1. **شاخص انطباق برنامه با سياست‌هاي كلان**

برنامه‌ها از دل سياست‌ها مي‌جوشد ... توجه داشته باشيد كه در خلال اين برنامه‌ريزي سياست‌هايي كه از اين مراحل گوناگون گذشته دقيقاً رعايت بشود ... كه اگر برنامه در جايي موفق شد آدم بداند اين سياست درست بوده اگر برنامه خطا كرد آدم بداند سياست غلط بوده يعني بايد اين تلازم معلوم بشود

* نسبت مواد برنامه قابل استناد به سياست‌ها به كل مواد آن
1. **شاخص انطباق برنامه با چشم‌انداز**

سياست‌ها و برنامه بايد به چشم‌انداز متوجه باشد ... اين نكته مهمي است بر اساس چشم‌اندازي كه تصوير خواهد شد سياست‌هاي كلي را تنظيم كنيم مسئولان كشور از سه قوه اين‌جا هستيد بنابراين شاخص‌هايي را در زمينه اين چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي عرض مي‌كنم تا در ذهن‌ها باشد برقراري ارتباط کمي و کيفي ميان برنامه پنج‌ساله و بودجه‌هاي ساليانه با سند چشم‌انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت

* تعداد مواد برنامه منطبق بر چشم‌انداز به كل
1. **شاخص همسويي برنامه با قانون اساسي**

قانون اساسي مثل ستون‌ها و پي‌هاي يك بناست اگر ما بخواهيم عمارت بزرگ و رفيعي بسازيم پي و ستون لازم دارد تا بتواند به ساختمان شكل كلي بدهد اين پي‌ها و ستون‌ها همان قانون اساسي است ... در دنيا دولت‌هايي كه گاهي اعتراض‌هايي هم به جمهوري اسلامي مي‌كنند قانون اساسي دويست‌ساله خود را محكم نگه داشته‌اند

* موادي از برنامه كه مشخصاً در راستاي تحقق بندهايي از قانون اساسي باشد
1. **شاخص استقلال قوانين و برنامه‌ها**

برنامه خصوصياتي دارد بايد منطبق بر خصوصيات جغرافيايي تاريخي و فرهنگي كشور باشد از برنامه كشورهاي ديگر نمي‌شود تقليد كرد برنامه يك چيز تقليدي نيست

* نسبت مواد غيرتقليدي و بومي قوانين به كل
1. **شاخص سرعت اجراي قوانين**

در برنامه‌هاي اقتصادي دولت آن نقطه ضعفي كه خيلي زود به چشم انسان مي‌آيد اين است كه از لحظه شروع مقدمات تا وقتي كه دولت بخواهد به نتايج مورد نظر خودش برسد در اواسط كار به ضعفاي جامعه خيلي سخت مي‌گذرد اين كاملاً محسوس است

* ميانگين فاصله تصويب قوانين تا اجرايي‌شدن

قضايي، انتظامي و نظارتي

1. **شاخص عدالت قضايي**

مسئولان بايد همّت كنند تا بتوانند اين عدالت مورد نظر اسلام را در همه ابعاد ـ در ابعاد قضايي در ابعاد اقتصادي در تقسيم منابع ثروت ملّي و فرصت‌هاي گوناگون و در همه چيزهايي كه در كشور براي انسان‌ها اهميت دارد ـ اجرا كنند عدالت براي همه و عدالت براي همه شئون يعني عدالت اقتصادي عدالت سياسي عدالت اجتماعي و عدالت اخلاقي

* برخورد يكسان با شكات و متهمين
1. **شاخص احقاق حق**

اميرالمؤمنين ع ... فرمودند اين حكومت به قدر اين كفش ... براي من ارزش ندارد بعد فرمودند الا ان اقيم حقا مگر اين‌كه حقي را اقامه كنم

* نسبت حقوقي كه توسط نهادهاي انتظامي احقاق شده است به مواردي كه نشده است
1. **شاخص دفاع از مظلوم**

دفاع از مظلوم هميشه يك نقطه درخشان است كنار نيامدن با ظالم رشوه نپذيرفتن از زورمند و زرمند پافشردن بر حقيقت اين‌ها چيزهايي است كه هيچ وقت در دنيا كهنه نمي‌شود ما اين‌ها را بايد دنبال كنيم اصول اين‌هاست

* موارد گزارش‌شده و برخورد شده با رشوه به نسبت تخميني كل
1. **شاخص مطالبه عدالت**

در نظام جمهوري اسلامي مردم بايد از مسئولانشان مقابله با ظلم و ظالم و مفسد را بخواهند

* شمارش موارد اعتراضات عمومي براي اجراي عدالت
1. **شاخص مبارزه با ويژه‌خواري**

درباره خودت درباره دوستان و خويشاوندان و رفقاي خودت رعايت انصاف را در قبال مردم و خدا بكن يعني اختصاص و امتياز به آن‌ها نده يعني همين چيزي كه دوستان عزيز فرنگي‌مآب ما به آن رانت‌خواري مي‌گويند يعني امتياز ويژه امكان استفاده از يك شركت و يك منبع مالي را در اختيار جمع خاصي قرار دادن به مناسب اين‌كه اين‌ها دوست يا خويشاوند يا رفيق ما هستند اين فرمايش اميرالمؤمنين است ... به رفقا و نزديكان و آن آدم‌هايي كه دوستشان داري نبايد امتياز ويژه بدهي همه بايد يكسان امتياز ببرند امتيازي كه هست بايد در اختيار همه قرار بگيرد ... بايستي در دستگاه‌هاي مختلف دولت توجه دقيقي بشود كه جلوي استفاده‌هاي غيرمنطقي و غيرصحيح منتهي و منجر به ثروت‌هاي كلان گرفته بشود

* موارد برخورد با رانت‌خواران و آقازاده‌هاي فاسد نسبت به كل
1. **شاخص قاطعيت در اجراي احكام**

اميرالمؤمنين از مردم ملاحظه نكرد حتي از كساني كه از او توقع داشتند ملاحظه نكرد آن‌جايي كه ديد فساد وجود دارد با آن مبارزه كرد ... نه اين‌كه اگر دستگاهي با فاسد و مفسدي مقابله كرد باز همان اهرم‌هاي فشار به حركت در بيايند و جنجال و هياهو كنند و دست و پاي كساني را كه در اين راه حركت مي‌كنند بلرزانند البته نبايد دست و پاي كسي بلرزد بايد قاطع در اين راه حركت كنند

* نسبت موارد اجراي احكام قضايي نسبت به صاحبان قدرت به كل موارد صادر شده
1. **شاخص مبارزه با مقاسد اقتصادي**

مبارزه با مفاسد را جدي بگيريد ... از گوشه‌اي نقبي زده بشود يك شخص يا يك باند سودجو وارد ميدان بشود و همه يا بخش مهمي از چيزي را كه شما به عنوان سرمايه ملي مي‌خواهيد استحصال كنيد و به سود كشور به كار بزنيد بمكد و از بين ببرد و به سود خودش استحصال و مصادره كند اين چيز خيلي خطرناك و واقعاً نگران‌كننده‌اي است و اين وجود دارد در دوران بازسازي مسئولين كشور همكاران دولت مديران درجه دو و سه در دستگاه‌هاي دولتي تا پايين‌ترين رده‌ها بايد با دقت مراقب باشند اين است كه در اين دوران بدانند خطر رسوخ و نفوذ فساد جدي و فلج‌كننده است واقعاً فلج‌كننده است ... فساد مالي فساد كاري قرارهاي نامشروع و ناموجه در زمينه‌هاي مسائل كاري ... خيلي بايد مراقب بود من محاكمات جنجالي اين روزها را جزو افتخارات نظام مي‌دانم وجود فساد تعجب‌آور نيست مبارزه نكردن با فساد تعجب‌آور است اين محاكمات معنايش اين است كه نظام جمهوري اسلامي با هيچ كس رودربايستي و شوخي ندارد و هر انگيزه فسادي را در هر جا ببيند سركوب مي‌كند بنده باز هم با صداي بلند اعلام مي‌كنم كه مسئولان كشور چه در قوه مجريه چه در قوه قضاييه و چه در قوه مقننه بايد با فقر و فساد و تبعيض در اين مملكت مبارزه كنند اگر بخواهند وضع امنيت كشور را وضع معيشت مردم را وضع عزت بين‌المللي ما را تأمين كنند راهش مبارزه با همين‌هاست انواع و اقسام فسادها را بايد شناسايي كنند و مبارزه جدي نمايند بايد مبارزه با فساد از همه طرف دنبال بشود طوري بشود كه ان‌شاءالله مردم حركت به سمت صلاح را حس كنند ... يكي از بزرگ‌ترين مسئوليت‌هاي مسئولان كشور از جمله رئيس‌جمهوري محترم تعقيب مفاسد مالي و اقتصادي است كه بايد در برنامه دولت قرار بگيرد ... امروز يكي از مهم‌ترين مسائل ما مبارزه با فساد است اين را بايد همه مسئولان كشور بفهمند فساد يعني چه؟ يعني اين كه كساني با زرنگي با قانون‌داني با زبان چرب و نرم با چهره حق به جانب به جان بيت‌المال اين ملت بيفتند و كيسه‌هاي خود را پر كنند ... اگر با فساد اقتصادي مبارزه نشود هر سرمايه‌داري وسوسه و تشويق مي‌شود كه به جاي وارد شدن به كار پردردسر توليد و مقدمات آن و راهي‌هاي طولاني ديگر برود و مشغول بند و بست و كارهاي فسادانگيز بشود يك فاسد ديگران را هم به فساد مي‌كشاند و تشويق مي‌كند

* تعداد پرونده‌هاي به سرانجام رسيده مفاسد اقتصادي به كل شكايات
1. **شاخص نظارت بر بوروكراسي**

اين ماشين بوروكراسي چيز عجيبي است من و شما كه ده سال دوازده سال سابقه كار اجرايي داريم هنوز بوروكراسي را نشناخته‌ايم ما در سخنان ديگران كساني كه بوروكراسي‌هاي عظيم معروف پنجاه ساله و شصت ساله و صدساله را تعريف مي‌كنند بوروكراسي را مي‌شناسيم كه در بسياري از موارد با وضع خود ما هم منطبق است اين ماشين اجرايي ضمن اين‌كه يك دستگاه اجتناب‌ناپذير است اگر از آن مراقبت نكنيد چيز خطرناكي خواهد شد اين مراقبت همان چيزي است كه شما را مي‌تواند به سهولت و سرعت به اين هدف‌ها برساند اگر دستگاه اجرايي و دست‌هاي شما نباشد شما به هيچ هدفي نمي‌توانيد برسيد در عين حال همين ماشين تا وقتي كه اراده بكند مي‌تواند شما را از رسيدن به آن هدفي كه دنبالش هستيد بازدارد بسته به اين است كه تركيب و مهم‌تر از آن نظارت شما بر اين مجموعنه چگونه باشد اگر بر آن نظارت كرديد در اختيار شما قرار خواهد گرفت اگر از آن غفلت كرديد شما در اختيار آن قرار خواهيد گرفت هر چه هم خوب باشيد از عهده آن بر نمي‌آييد اي بسا سياست مسجل شده‌اي كه تأكيد مكرر بر انجام آن شده باشد و مدير مربوطه وزير و بسياري از سلسله‌مراتب به آن مهر امضا و اجرا زده باشند ولي فقط يك نفر از انجام آن كار مانع بشود شماها كه هر كدام مدتي در كار اجرايي بوده‌ايد اين را تصديق مي‌كنيد ... مراجعان به دستگاه اجرايي اين را مي‌فهمند چيزي كه وزير خواسته دولت خواسته دستور داده شده آب را هم از آن‌جا ريخته‌اند و دارند پمپاژ مي‌كنند ولي از اين لوله و اين كانال‌كشي به اين عظمت آب بيرون نمي‌آيد آن وسط ريگي در كفش كسي است و اين كانال را سد كرده است علاج آن هم فقط نظارت شماست ... به گزارش‌ها ترتيب اثر بدهيد و روي آن‌ها حساس باشيد بايد انسان شامه‌اي پيدا كند كه تا يك گزارش مي‌آيد آن نكته حق را در آن گزارش استشمام كند يا لااقل در حد بالايي اين طور باشد ... بازرسي مسأله مهمي است بايد دايم مشغول نگرش باشيد و چشم شما داخل دستگاه را ببيند يك مدير خوب اين است مدير خوب اين نيست كه زير بار پرونده‌ها خم بشود ... در كار اداري حمل بر صحّت وجود ندارد مثلا بگوييد لابد بيچاره‌ها دارند كارشان را مي‌كنند نخير البته همه برادران خوبند اما خوب معنايش معصوم كه نيست خوبند يعني خيانت نمي‌كنند اما اشتباه هم نمي‌كنند؟ تنبلي هم نمي‌كنند؟ گاهي سستي هم گريبانشان را نمي‌گيرد؟

* كاهش ميانگين مدّت انجام فرآيندها در دستگاه‌هاي دولتي
1. **شاخص قانون‌گرايي**

قانون‌گرايي كار سختي هم هست اما با وجود سختي‌هايش در كوتاه‌مدت و بلندمدت فوايدش از بي‌قانوني بهتر است وقتي كه انسان سوار ماشين است و مي‌خواهد به منزل برسد ممكن است از راه ميان‌بر ورود ممنوعي مسير خود را انتخاب كند اگر شما از اين راه رفتيد و به منزل رسيديد به نظرتان فايده نقدي وجود دارد اما خطراتي كه در اين راه هست به مراتب غيرقابل مقايسه با آن سود است تمام قوانين همين‌طورند از قانون اساسي گرفته تا قوانين عرفي و عادي و معمولي تا احياناً مصوبات بعضي از مراكز ديگر مثل هيئت عمومي قوه قضائيه تا مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ... بعضي قانون را طوري عمل مي‌كنند كه اصحاب سبت عمل كردند اصحاب سب هم عين مرّ قانون عمل كردند يعني خدا گفته روز شنبه ماهي نگيريد اين‌ها هم روز شنبه ماهي نگرفتند بله كار كوچكي كردند كه آن هم رسماً منع نشده بود و آن اين بود كه حفره‌هايي درست كردند ماهي‌ها داخل آن حفره‌ها آمدند راه آن حفره‌ها را روز شنبه بستند تا ماهي نتواند برگردد روز شنبه اين كار را كردند روز يكشنبه همان ماهي‌ها را گرفتند اين ظاهر قانون است اگر شما نگاه كنيد اين مثل همان كلاه‌شرعي‌هايي است كه يك رباي سنگين كذايي را با يك شاخه نبات جابه‌جا مي‌كردند قانون بود ظاهر شرع بود اما امام بزرگوار اين را منع كرد ... مطلقاً حيل ربا را منع كردند شما آقايان حيل قانون را هم منع كنيد و جلويش را بگيريد

* موارد مطابقت با قانون رفتار مسئولان نسبت به كل

علم و فناوري

1. **شاخص عدالت آموزشي**

مسئولان بايد همّت كنند تا بتوانند اين عدالت مورد نظر اسلام را در همه ابعاد ـ در ابعاد قضايي در ابعاد اقتصادي در تقسيم منابع ثروت ملّي و فرصت‌هاي گوناگون و در همه چيزهايي كه در كشور براي انسان‌ها اهميت دارد ـ اجرا كنند عدالت براي همه و عدالت براي همه شئون يعني عدالت اقتصادي عدالت سياسي عدالت اجتماعي و عدالت اخلاقي

* فرصت برابر آموزشي
1. **شاخص پيشرفت هسته‌اي**

تلاش‌ براي‌ کسب‌ فن‌آوري‌ و دانش‌ هسته‌اي‌ و ايجاد نيروگاههاي‌ هسته‌اي‌ به‌ منظور تأمين‌ سهمي‌ از انرژي‌ کشور و تربيت‌ نيروهاي‌ متخصص‌. گسترش‌ فعاليتهاي‌ پژوهشي‌ و تحقيقاتي‌ در امور انرژيهاي‌ گداخت‌ هسته‌اي‌ و مشارکت‌ و همکاري‌ علمي‌ و تخصصي‌ در اين‌ زمينه‌. تلاش‌ براي‌ کسب‌ فن‌آوري‌ و دانش‌ فني‌ انرژيهاي‌ نو و ايجاد نيروگاهها از قبيل‌ با دي‌ و خورشيدي‌ و پيلهاي‌ سوختي‌ و زمين‌ گرمايي‌ در کشور.

* فناوري هسته‌اي داخل كشور نسبت به ميانگين كشورهاي توسعه‌يافته
1. **شاخص بهره‌وري آموزش عمومي**

تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کيفي آن بر اساس نيازها و اولويتهاي کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحي و جسمي دانش‌آموزان ... تحول در نظام آموزش و پرورش مبتني بر فلسفه‌ي تعليم و تربيت اسلامي در جهت رسيدن به حيات طيبه (زندگي فردي و اجتماعي مطلوب اسلامي) و رشد و شکوفايي استعدادهاي فطري و ارتقاء کيفي در حوزه‌هاي بينش، دانش، مهارت، تربيت و سلامت روحي و جسمي دانش‌آموزان با تأکيد بر ريشه‌کن کردن بي‌سوادي و تربيت انسان‌هاي مؤمن، پرهيزکار، متخلّق به اخلاق اسلامي، بلندهمت، اميدوار، خيرخواه، بانشاط، حقيقت‌جو، آزادمنش، مسئوليت‌پذير، قانون‌گرا، عدالت‌خواه، خردورز، خلاق، وطن‌دوست، ظلم‌ستيز، جمع‌گرا، خودباور و ايثارگر ارتقاء جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم‌ترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولّد سرمايه‌ي اجتماعي و عهده‌دار اجراي سياست‌هاي مصوب و هدايت و نظارت بر آن (از مهد کودک و پيش‌دبستاني تا دانشگاه) به عنوان امر حاکميتي با توسعه‌ي همکاري دستگاه‌ها به‌سازي و اِعلاي منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعليم و تربيت کشور و بهبود مديريت منابع انساني با تأکيد بر: ارتقاء کيفيت نظام تربيت معلم و افزايش مستمرّ شايستگي‌ها و توانمندي‌هاي علمي، حرفه‌اي و تربيتي فرهنگيان و روزآمد ساختن برنامه‌هاي درسي مراکز و دانشگاه‌هاي تربيت معلم و شيوه‌هاي ياددهي و يادگيري براي پرورش معلمان باانگيزه، کارآمد، متدين، خلاق و اثربخش بازنگري در شيوه‌هاي جذب، تربيت، نگهداشت و به‌کارگيري بهينه‌ي نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش و بسترسازي براي جذب معلمان کارآمد و داراي شايستگي‌هاي لازم آموزشي، تربيتي و اخلاقي بعد از گذراندن دوره‌ي مهارتي اعتلاي منزلت اجتماعي معلمان و افزايش انگيزه‌ي آنان براي خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگي و تبليغي و خدمات و امکانات رفاهي و رفع مشکلات مادي و معيشتي فرهنگيان توسعه‌ي مهارت حرفه‌اي و توانمندي‌هاي علمي و تربيتي معلمان با ارتقاء کيفي آموزش‌هاي ضمن خدمت و برنامه‌ريزي براي روزآمد کردن اطلاعات تخصصي و تحصيلات تکميلي معلمان متناسب با نياز آموزش و پرورش استقرار نظام ارزيابي و سنجش صلاحيت‌هاي عمومي، تخصصي و حرفه‌اي معلمان مبتني بر شاخص‌هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و تربيتي براي ارتقاء توسعه‌ي مشارکت معلمان در فرآيند بهسازي برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي، تربيتي و فرهنگي استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص، شايستگي‌ها و عملکرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه‌بندي حرفه‌اي معلمان ايجاد تحول در نظام برنامه‌ريزي آموزشي و درسي با توجه به: روزآمد ساختن محتواي تعليم و تربيت و تدوين برنامه‌ي درس ملي مبتني بر فلسفه‌ي تعليم و تربيت اسلامي و متناسب با نيازهاي کشور و انطباق محتوي با پيشرفت‌هاي علمي و فناوري و اهتمام به تقويت فرهنگ و هويت اسلامي-ايراني توسعه‌ي فرهنگ تفکر، تحقيق، خلاقيت و نوآوري و بهره‌گيري از روش‌هاي ياددهي و يادگيري متنوع و مطلوب و ايجاد تفکر منطقي و منسجم براي تحليل و بررسي موضوعي تبيين انديشه‌ي ديني-سياسي امام خميني رضوان‌الله‌عليه، مباني جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و اصول ثابت قانون اساسي در مقاطع مختلف تحصيلي توسعه‌ي فرهنگ و معارف اسلامي و يادگيري قرآن (روخواني، روانخواني و مفاهيم) و تقويت انس دانش‌آموزان با قرآن و سيره‌ي پيامبر اکرم (صلّي‌الله‌عليه‌و‌آله) و اهل بيت (عليهم‌السّلام) و گسترش فرهنگ اقامه‌ي نماز تحول بنيادين شيوه‌هاي ارزشيابي دانش‌آموزان براي شناسايي نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خلاقيت دانش‌آموزان رعايت رويکرد فرهنگي و تربيتي در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي و درسي تقويت آداب و مهارت‌هاي زندگي و توانايي حل مسائل و عمل به آموخته‌ها براي بهبود زندگي فردي و اجتماعي دانش‌آموزان تقويت آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي اهتمام به تربيت و پرورش مبتني بر فلسفه‌ي تعليم وتربيت اسلامي؛ به‌ويژه در: ارتقاء معرفت و بصيرت ديني براي رشد و تعالي معنوي و اخلاقي معلمان و دانش‌آموزان و تلاش براي ارتقاء معنوي خانواده‌ها ارتقاء سلامت جسمي و روحي معلمان و دانش‌آموزان و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي ارتقاء تربيت عقلاني و رشد بينش ديني، سياسي و اجتماعي دانش‌آموزان و اهتمام به جامعه‌پذيري براي تحکيم وحدت و همبستگي ملي، وطن‌دوستي و مقابله‌ي هوشمندانه با تهاجم فرهنگي و پاسداشت استقلال، آزادي، مردم‌سالاري ديني و منافع ملي رشد و شکوفايي ذوق و استعدادهاي فرهنگي و هنري و تقويت روحيه‌ي نشاط و شادابي در دانش‌آموزان توسعه‌ي تربيت بدني و ورزش در مدارس تربيت و تأمين نيروي انساني توانمند و واجد شرايط براي تحقق اهداف و برنامه‌هاي تربيتي و پرورشي تحول در ساختار مالي، اداري و نظام مديريتي با تأکيد بر: بازمهندسي ساختار اداري در کليه‌ي سطوح با رويکرد چابک‌سازي، پوياسازي همراه با ظرفيت‌سازي، فرهنگ‌سازي و بسترسازي براي تقويت مشارکت‌هاي مردمي و غير دولتي، منطبق بر قانون اساسي و سياست‌هاي کلي نظام اداري و آموزش و پرورش؛ به‌ويژه ايجاد زمينه‌ي مشارکت معلمان، خانواده‌ها، حوزه‌هاي علميه، دانشگاه‌ها، مراکز علمي و پژوهشي و ساير نهادهاي عمومي و دستگاه‌هاي اجرايي در فرآيند تعليم و تربيت رعايت اولويت در بودجه‌ي مورد نياز آموزش و پرورش در لوايح بودجه‌ي سنواتي به منظور تحقق اهداف و مأموريت‌هاي مندرج در سياست‌هاي کلي بهبود مديريت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کيفيت و بهره‌وري نظام آموزش و پرورش بهينه‌سازي فضا، زيرساخت‌هاي کالبدي و تجهيزات مدارس در مسير تحقق اهداف نظام تعليم و تربيت اسلامي با تأکيد بر: ضابطه‌مندسازي، به‌سازي، زيباسازي، مقاوم‌سازي و مصون‌سازي مدارس با رعايت اصول معماري اسلامي ايراني مکان‌يابي و توزيع فضا به تناسب نيازها، طراحي و ساخت مجتمع‌هاي آموزشي و تربيتي و توسعه‌ي مشارکت مردم و نهادهاي مديريت شهري در احداث و نگهداري مدارس احداث واحدهاي آموزشي و پرورشي جديد متناسب با افزايش جمعيت و الزام سازندگان شهرک‌ها به احداث واحدهاي مورد نياز آموزش و پرورش ارائه‌ي الگو و ضابطه‌ي لازم‌الرّعايه از طرف وزارت آموزش و پرورش براي ساخت مدارس تجهيز مدارس به فناوري اطلاعاتي و ارتباطي و فراهم‌آوردن زمينه‌ي استفاده‌ي بهينه از آموزش‌هاي مرتبط با فناوري‌هاي نو در مدارس ارتقاء نقش و اختيارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموريت‌هاي مندرج در بند يک سياست‌هاي کلي و تقويت مناسبات صحيح و سازنده‌ي آموزش و پرورش با خانواده‌ها، رسانه‌ها و جامعه تقويت آموزش و پرورش مناطق مرزي با تأکيد بر توانمندسازي معلمان و دانش‌آموزان اين مناطق تأمين ثبات مديريت در آموزش و پرورش با رويکرد ارزشي و انقلابي و دورنگهداشتن محيط آموزش و پرورش از دسته‌بندي‌هاي سياسي هماهنگي و انسجام بين اهداف، سياست‌ها، برنامه‌ها و محتواي تعليم و تربيت در آموزش و پرورش، آموزش عالي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط ارتقاء جايگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص‌هاي کمّي و کيفي در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله‌ي جمهوري اسلامي ايران استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت در نظام آموزش و پرورش

* توانمندي دانش‌آموزان ايراني نسبت به ميانگين كشورهاي توسعه‌يافته از طريق آزمون‌هاي استاندارد جهاني
1. **شاخص بهره‌وري آموزش تخصصي**

تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش در افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به ۳ درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تکميلي به ۲۰ درصد. دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم ... جهاد مستمر علمي با هدف كسب مرجعيت علمي و فناوري در جهان بهينه سازي عملكرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي كشور به منظور دستيابي به اهداف سند چشمانداز و شكوفايي علمي حاكميت مباني، ارزشها، اخلاق و موازين اسلامي در نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري و تحقق دانشگاه اسلامي تقويت عزم ملي و افزايش درك اجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و فناوري ايجاد تحول در ارتباط ميان نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري با ساير بخشها گسترش همكاري و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوري با ساير كشورها و مراكز علمي و فني معتبر منطقهاي و جهاني بويژه جهان اسلام همراه با تحكيم استقلال كشور

* توانمندي دانشجويان ايراني نسبت به ميانگين كشورهاي توسعه‌يافته از طريق آزمون‌هاي استاندارد جهاني
1. **شاخص تناسب دانشگاه با صنعت**

ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و مراکز پژوهشي با صنعت و بخشهاي مربوط جامعه‌‌ وصل كردن دانشگاه و صنعت كشور به يكديگر بود كه اين كار جز در دفتر رئيس جمهوري در جاي ديگر امكان‌پذير نيست و من خواهش مي‌كنم كه اين كار را هر چه زودتر انجام دهيد

* تعداد رشته‌هاي دانشگاهي داراي صنعت فعال داخلي نسبت به كل رشته‌ها
1. **شاخص معنويت در دانشگاه‌ها**

ما از معنويت در دانشگاه‌ها بايد غفلت نكنيم هيچ لازم نيست كه من به شماها توصيه كنم خودتان مي‌دانيد كه من در همه زمينه‌ها چقدر به شماها اعتماد و اطمينان دارم منتها خوف من از اين است كه اصول مسلّم و روشن ماها مغفول عنه قرار بگيرد ... سعي كنيد كه اين ارزش‌گذاري‌هاي درون دانشگاه ارزش‌هاي معنوي حقيقتاً به شكل صحيحي انجام بگيرد ... سعي كنيد در همين مراكز تحقيق و امثال آن بچه‌هاي مسلمان خوب وارد بشوند

* تعداد افراد ملتزم به احكام اسلامي نسبت به كل بر اساس نمونه‌هاي آماري
1. **شاخص فرار مغزها**

فرار مغزها ابعاد گوناگوني دارد يك بعد بسيار زشت و بد آن اين است كه بيگانگاني مي‌خواهند بيايند از ثروت ملي انساني يك كشور سوء استفاده كنند كشوري كه انسان‌هايي را پرورش دهد و استعدادهايي را با همه عوامل به وجود‌ آورنده استعدادهاي درخشان به وجود بياورد و به قول دوستمان اين را در طبق اخلاص بگذارد و به ديگران بدهد ديگران هم بيايند با صرف پول اين ثروت را به ثمن بخس از اين ملت بگيرند و او را محروم كنند ... بعد ديگر هم وجود دارد ... اين است كه جوان نخبه‌اي احساس كند كه در محيط خارج از كشور زندگي به او راحت‌تر و خوش‌تر مي‌گذرد و دغدغه‌اش كم‌تر است

* تعداد دانشجويان مهاجر نسبت به كل
1. **شاخص كرامت معلّم**

معلمي را نبايد دست كم گرفت ... هر چه براي معلمان تلاش بشود جا دارد اين تلاش هم فقط مسأله معيشت نيست اگر چه مسأله معيشت هم ركن مهمي است كه بايد به آن توجه كرد بلكه كرامت و حرمت هم مطرح است حرمت معلمي در جامعه بايد احيا شود آن‌چنان كه اسلام براي معلم معيّن كرده است ما بايد كاري كنيم كه معلم در دل‌هاي خانواده‌ها و آحاد مردم و جوانان و دانش‌آموزان ما همان كرامت و ارزش را داشته باشد البته اين تدابيري لازم دارد بايد كارهاي فرهنگي در اين زمينه انجام بگيرد

* احترام اجتماعي معلّم مبتني بر نمونه‌هاي آماري

اقتصادي و مالي

1. **شاخص عدالت اقتصادي**

مسئولان بايد همّت كنند تا بتوانند اين عدالت مورد نظر اسلام را در همه ابعاد ـ در ابعاد قضايي در ابعاد اقتصادي در تقسيم منابع ثروت ملّي و فرصت‌هاي گوناگون و در همه چيزهايي كه در كشور براي انسان‌ها اهميت دارد ـ اجرا كنند عدالت براي همه و عدالت براي همه شئون يعني عدالت اقتصادي عدالت سياسي عدالت اجتماعي و عدالت اخلاقي هدف اصلي در كشور ما و در نظام جمهوري اسلامي عبارت از تأمين عدالت است و رونق اقتصادي و تلاش سازندگي مقدمه آن است ما نمي‌خواهيم سازندگي كنيم كه نتيجه ... اين باشد كه عده‌اي از تمكن بيشتري برخوردار شوند و عده‌اي فقيرتر شوند برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌اي كه عدالت و توزيع عادلانه ثروت را در جامعه نديده بگيرد نمي‌تواند چشم‌انداز مورد نظر ما را تأمين كند و برنامه مطلوب ما نيست مسئولان بايد دنبال عدالت و دنبال آسان كردن زندگي براي طبقات مستضعف و محروم و پابرهنه باشند مراد كساني است كه در روز خطر اين مملكت را نجات دادند ... امروز مهم‌ترين مسأله ما اين است كه بتوانيم شكاف طبقاتي بين فقير و غني را پر كنيم ... برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌اي که عدالت و توزيع عادلانه‌ي ثروت را در جامعه نديده بگيرد، نمي‌تواند چشم‌انداز مورد نظر ما را تامين کند و برنامه‌ي مطلوب ما نيست

* فرصت برابر در توليد و توزيع و سرمايه‌گذاري
1. **شاخص تساوي بهره‌مندي از بيت‌المال**

اميرالمؤمنين بين همه آحاد مردم در اعطاي بيت‌المال تساوي برقرار كرد پولي كه در بيت‌المال جمع مي‌شد ... به صورت سرانه به اشخاص مي‌دادند اميرالمؤمنين گفت هر كس متدين‌تر و مؤمن‌تر است اجرش با خداست هر كس توانايي بيشتري دارد در زندگي تلاش مي‌كند اگر دنبال مال است مال كسب مي‌كند اما من بيت‌المال را بالسويه تقسيم مي‌كنم

* فاصله دستمزدهاي حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي دولتي
1. **شاخص اسراف در بيت‌المال**

اميرالمؤمنين مانع از اين مي‌شود كه بيت‌المال به اسراف مصرف شود ... نمي‌گذارد كساني بيت‌المال مسلمين را به ناحق مصرف كنند ... امروز كساني كه با بيت‌المال مسلمين سروكار دارند بايد از مصرف و خرج كردن بيت‌المال در غيرمصارف عمومي و مردمي خودداري كنند اگر مسئولي خداي ناخواسته در امر بيت‌المال اسراف بورزد تخلف از عدل و قرار واقعي است ... اندازه نگه داريد دولت مخارجش زياد و سنگين است مخارج سنگين دولت منجر به اين مي‌شود كه مثلا در فلان بخش سوبسيد را بردارند اگر مبلغي از مخارج دولت عبارت از تغيير دكوراسيون اتاق مدير كل و معاون وزير و وزير و فلان مسئول قضايي و فلان مسئول در بخش‌هاي گوناگون ديگر باشد اين جرم و خطاست اگر يكي از مخارج دولت اين باشد كه فلان تعداد ماشين جديد بياوريم و بين دستگاه‌ها تقسيم بكنيم ما حق نداريم اين را جزو مخارج دولت حساب كنيم و به حساب آن از سوبسيد مردم بزنيم نه اين خلاف است براي اين كارها حد بگذاريد

* ميزان هزينه‌هاي غيرضروري دستگاه‌هاي حاكميتي
1. **شاخص انحراف بودجه**

بايد بيت‌المال مسلمين در همان طريقي كه قانوناً معين شده و همان مصارف عمومي و بخش‌هايي كه وظيفه‌اي از وظايف كشور را برعهده دارد مصرف شود

* نسبت بودجه‌هاي مصرف شده در غير رديف تعيين‌شده
1. **شاخص بهره‌وري بودجه**

اميرالمؤمنين ع آن روز به كساني كه مسئوليت امور كشور را بر عهده داشتند سختگيري را به اين‌جا مي‌رساندند كه به قول امروز بخشنامه مي‌كند كه ... سر قلم‌هاي خودتان را كه با آن مي‌نويسيد ريز بتراشيد هم صرفه‌جويي در قلم هم صرفه‌جويي در كاغذ هم صرفه‌جويي در مركب ... از ايجاد دستگاه‌هاي زايد استخدام‌هاي زايد و توسعه‌دادن‌هاي زايد خودداري كنيد

* نسبت بودجه پروژه‌هاي شكست خورده به كل بودجه
1. **شاخص امانت‌داري مسئولين**

اميرالمؤمنين ع مي‌فرمايد فان اموال المسلمين لايتحمل الاضرار اموال مسلمان‌ها ضرر رساندن را تحمّل نمي‌كند كه بخواهيد ولو به اين اندازه به اموال عمومي ضرر برسانيد اين يعني امانت‌دار دانستن خود و همه مسئولين بيت‌المال ... گاهي سر زدن خطاهاي كوچك از انسان‌هايي كه از آن‌ها امانت انتظار مي‌رود ضررش خيلي بيشتر از خطاهاي بزرگ ديگران است. امين بودن موجب مي‌شود كه خطاي صادر شده بزرگ باشد بايد با اين خطاها برخورد شود اين در كارايي نظام تأثير دارد ... مردم مي‌خواهند اين احساس را داشته باشند كه مسئولان كشور در سطوح مختلف نسبت به موجودي كشور امانتدار و امين‌اند اين را من از شما به طور جدّ مي‌خواهم كه مراقب باشيد اين امانت و اين روحيه امانتداري نسبت به آن‌چه كه از مردم در اختيار ماست بيت‌المال و آن‌چه كه مربوط به ثروت‌هاي عمومي كشور است اختلال پيدا نكند ... دولت بايد شعال خودش را امانت و درستكاري قرار دهد ... بالاخره نمي‌شود وزراي ما درستكار و امين نباشند

* موارد اختلاس از بيت‌المال به درآمد سرانه
1. **شاخص اميد اقتصادي**

همين طرح سامان‌دهي اقتصادي را كه اميدهايي در مردم به وجود آورد بايد تلاش بكنيد كه اقدام شود آن بخش‌هايي از برنامه كه بيشتر ناظر به زندگي مردم است بايد تلاش بكنيد كه عمل بشود ... خدا نكند كه اين اميد سستي و كاستي بگيرد

* درصد اميدواري مردم به بهتر شدن شرايط اقتصادي بر اساس نمونه‌هاي آماري
1. **شاخص رونق اقتصادي**

در زمينه اقتصادي چيزهايي كه ما به آن‌ها اهميت مي‌دهيم رونق اقتصادي و اشتغال و كاهش تورم و خودكفايي در مواد اساسي كشاورزي است يعني امنيت غذايي كشور اين‌ها مسائل بسيار مهم و اساسي است و بايد در اين دوره ما به حد مطلوب به اين اهداف نائل شويم

* اندازه‌گيري اشتغال و تورّم و خودكفايي در كشاورزي
1. **شاخص استقلال اقتصادي**

در برنامه هضم نشدن در اقتصاد جهاني رعايت شود اين را توجه داشته باشيد من يكي دوبار ديگر هم تكرار كردم پيوستن به سازمان تجارت جهاني از نظر من كاري است مثبت اما هنگامي كه ما زيرساخت‌هاي لازم را براي اين كار داشته باشيم الآن اين را نداريم الآن برداشته تعرفه‌ها و رفتن داخل سازمان تجارت جهاني يعني هضم شدن در يك اقتصاد برتر بدون امكان رقابت يعني گم شدن و غرق شدن يعني همين توليد داخلي را هم كه تا امروز با زحمت و خون دل فراهم شده از دست دادن و نابود كردن ما امروز دنبال استقلال اقتصادي هستيم ... ما بايد از لحاظ اقتصادي خودمان را به طور كامل از زير نفوذ قدرت‌ها خارج كنيم

* تعداد چرخه‌هاي توليد كالا و خدمات غيروابسته به خارج از كشور
1. **شاخص وابستگي به فروش نفت**

ما امروز دنبال استقلال اقتصادي هستيم دنبال رها شدن كشور از وابستگي به نفت هستيم امروز مي‌خواهيم در وضع اقتصادي كشور ترتيبي داده شود كه پايين آمدن فلان مقدار از قيمت يك بشكه نفت نتواند در كشور ما اين همه تأثير بگذارد اين كارها چگونه ممكن است؟ اگر ما بخواهيم خودمان را از نفت بي‌نياز كنيم غير از اين است كه به محيط كار به جامعه كارگردي به مسأله كارگاه‌ها به مسأله آموزش كارگران يك اهتمام ويژه‌اي بايد بشود؟ ... جايگزيني‌ صادرات‌ فرآورده‌هاي‌ نفت‌ و گاز و پتروشيمي‌ به‌ جاي‌ صدور نفت‌ خام‌ و گاز طبيعي‌ ... تا آن‌جا كه بتوانيم بايد كشور را از مسأله نفت جدا كنيم كه البته اين هم محسوس است كاري كنيد كه ما بتوانيم از تنوع در توليد اقتصادي و صادرات و استفاده داخلي كشور برخوردار باشيم ... من يك نگراني مختصري دارم كه مربوط به امروز هم نيست سال‌هاست اين نگراني را دارم و آن اين است كه بايد اقتصاد و ملت ايران از نفت جدا بشود ... چون متأسفانه امروز در دنيا نفت به سياست‌هاي بين‌المللي كمپاني‌ها و غارتگران بزرگ و جهان‌خواران و مستكبران وابسته است در حقيقت نفت در مشت آن‌هاست هر گاه بخواهند قيمتش را پايين مي‌آورند توليد را كم يا زياد مي‌كنند يكي را از دور خارج يا وارد مي‌كنند نفت مال ما است اما سياستش در دست ديگران است اين چنين سرمايه‌اي مايه دردسر است بنده از چند سال قبل شعار تكيه بر اقتصاد منهاي نفت را با مسئولين كشور در ميان گذاشتم آن‌ها هم انصافاً استقبال كردند

* مقدار تراز بازرگاني منفي در صورت عدم فروش نفت
1. **شاخص امنيت شغلي**

قوانين طوري تنظيم شود و سياست‌هاي اجرايي طوري ترتيب داده شود كه كارگر هم احساس امنيت شغلي كند و هم احساس كند كه ارزش كار او فهميده شده است ... از طرف ديگر هم طوري عمل نشود كه سرمايه‌گذار از استخدام كارگر احساس وحشت كند ... هم امنيت شغلي كارگر و هم دستيابي او به حقوق حقه خود

* درصد احساس امنيت شغلي كارگران و كارمندان مبتني بر نمونه‌هاي آماري
1. **شاخص اقتصاد مقاومتي**

من عرض ميکنم اينجا هم بايست ستاد مقابله‌ي با شرارتِ اين دشمن در مجموعه‌ي اقتصادي تشکيل بشود؛ وزارت خارجه بايد پشتيباني کند، بايد به‌صورت همراه کمک کند لکن بايست در مرکز اقتصادي دولت اين ستاد تشکيل بشود و اين کار را دنبال کنند. البتّه اقتصاد مقاومتي علاج همه‌ي اينها است که بايد با جدّيّت دنبال بشود ... جزو سياستهاي اقتصاد مقاومتي و خصوصيّات اقتصاد مقاومتي، درون‌زايي است؛ درون‌زايي يعني توليد ثروت به‌وسيله‌ي فعّاليّت دروني کشور انجام بگيرد؛ چشم به بيرون نباشد نگاهمان به بيرون نباشد. در طول سالهاي گذشته، در دولتهاي مختلف چندبار ميخواستند از بانک جهاني يا صندوق بين‌المللي پول، وام بگيرند بنده نگذاشتم؛ جلويش را گرفتم؛ مقدّمات را فراهم کرده بودند که اين کار را انجام بدهند. اينکه ما از بيگانه طلب بکنيم و متعهّدِ در مقابل بيگانه بشويم اين خطاي بزرگي است؛ بايد اقتصاد درون‌زا باشد ... يک مسئله‌ي مهمّي که امروز مطرح است، مسئله‌ي اقتصاد است؛ من اينجا اين را هم عرض بکنم. همه مسئولين و مطّلعين و آگاهان و آحاد مردم شايد معتقدند که امروز يکي از مسائل اصلي کشور مسئله‌ي اقتصاد کشور است. خب براي اصلاح اقتصاد کشور چه‌کار بايد کرد؟ يک راه تکيه‌ي به مردم است؛ [يعني] اقتصاد مقاومتي ... آنها تحريم ميکنند، ما بايستي اقتصادمان را دروني کنيم، درون‌زا کنيم، اقتصاد مقاومتي کنيم تا تحريم اثر نکند. اقتصاد مقاومتي را مسئولان محترم جدّي بگيرند به زبان اکتفا نکنند؛ اقتصاد مقاومتي با واردات بي‌رويّه نميسازد، با ضعف توليد نميسازد؛ توليد داخلي را قوي کنند. ادارات حکومتي و دولتي محصول داخلي را بر محصول خارجيِ مشابه ترجيح بدهند. يک خريدار مهمّ بازار، دستگاه‌هاي دولتي هستند که همه‌چيز ميخرند، همه‌چيز لازم دارند؛ آنچه توليد داخلي است، آن را ترجيح بدهند. مردم به توليد داخلي اقبال کنند. همه‌ي اينها باطل‌السّحر تحريم دشمن است ... مسئولان اقتصادي، اقتصاد مقاومتي را جدّي بگيرند. توليد داخلي، منع واردات جلوگيري از قاچاق؛ اينها آن اوّلي‌هايش است ... يکي از سياستهاي اقتصاد مقاومتي همين است؛ گسترش صادرات و گسترش طرفهاي صادراتي ما تأمين شرايط و فعال‌سازي کليه امکانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي کشور به منظور توسعه کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همکاري‌هاي جمعي و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط. پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي کشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني کشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه. محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي کار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به کارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق کشور. استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌‌وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي. سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره‌ توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، کارآفريني و تجربه. افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و کالاهاي اساسي (بويژه در اقلام وارداتي)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين کالاهاي وارداتي با هدف کاهش وابستگي به کشورهاي محدود و خاص. تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأکيد بر افزايش کمي و کيفي توليد (مواد اوليه و کالا). مديريت مصرف با تأکيد بر اجراي سياست‌هاي کلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف کالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء کيفيت و رقابت پذيري در توليد. اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌‌ي نظام مالي کشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي. حمايت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه‌ي اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج. افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسيب‌پذيري اقتصاد کشور مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأکيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترک. افزايش ارزش افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد کالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأکيد بر برداشت صيانتي از منابع. صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي کشور با تأکيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه‌ي دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد. اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي. افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت. شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، کارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه. تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتي و گفتمان سازي آن بويژه در محيط‌هاي علمي، آموزشي و رسانه‌اي و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملي. دولت مکلف است براي تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ‌سازي و بسيج پوياي همه‌ي امکانات کشور، اقدامات زيررا معمول دارد: - شناسايي و بکارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب. - رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن. - مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واکنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي. شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار. افزايش پوشش استاندارد براي کليه محصولات داخلي و ترويج آن

* ميزان عدم حساسيت اقتصاد كشور به تغييرات اقتصاد جهاني
1. **شاخص عدالت مالياتي**

اصلاح نظام مالياتي در جهت: برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد، و سرمايه‌گذاريهاي توليدي و ايجاد انگيزه‌هاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت‌ ... ماليات يك امر الزامي و شرعي است و در جامعه اسلامي دولت در صورتي كه لازم بداند بايد از درآمدها ماليات بگيرد كساني هستند كه با داشتن درآمدهاي كلان از زير اين وظيفه شرعي الزامي كه به نفع كشور و براي طبقات كم‌درآمد و در خدمت مصالح اسلامي است استنكاف مي‌كنند بايد راهي پيدا كنيد و نگذاريد اين طور بشود ... در جامعه ما بايد در همه ذهن‌ها و فكرها جا بيافتد كه منع ماليات و منع اداي حق عمومي دولت و ملت يك خلاف و يك گناه است مسئولان دولتي بايد تلاش كنند كه ماليات را بخصوص از كساني كه ثروت‌هاي زيادي دارند و ماليات آن‌ها در وضع كشور مؤثر است استنقاذ كنند

* تفاوت نسبت «ماليات به درآمد» اقشار مختلف؛ كمترين تا بيشترين
1. **شاخص واردات قاچاق**

رواج قاچاق يك معضل بزرگ است توليد داخلي را به شكست مي‌كشانند پديده قاچاق و قاچاق‌فروشي ضربه به اقتصاد و هويت ملي كشور و همه برنامه‌ريزي‌هاست اين از لحاظ شرعي يك عمل ممنوع و حرام قطعي است چون موجب افساد است جاي مقابله با فساد قاچاق فقط مرزها نيست جنس قاچاق را بايد دنبال كرد تا آن‌جايي كه در معرض فروش قرار داده مي‌شود جنس قاچاق توليد داخلي را تضعيف اشتغال ناسالم را ترويج و اشتغال سالم را محدود مي‌كند بخش بازرگاني و بخش توليد و صنعت مي‌توانند به هم كمك كنند بازرگاني كشور مي‌تواند در خدمت ترويج توليدات داخلي قرار گيرد ... قاچاقچيان كلان هم عامل تهديدند زيرا تجارت و داد و ستد سالم كشور را تهديد مي‌كنند دولت و مسئولان خود را در قبال اين مسائل موظف مي‌دانند مردم هم بايد كمك كنند ... لازمه انباشته شدن ثروت حرام در يك جا گود افتادن و خالي شدن كيسه عده ديگري است در كنار او ... بنده در اين يكي دو سال اخير تلاش مفصلي را براي وادار كردن دستگاه‌ها چه قضايي چه مجريه به مبارزه با قاچاق شروع كرده‌ام قاچاق چيز عجيبي است و همين مفاسد ازش در مي‌آيد

* نسبت واردات بدون مجوّز به كل واردات
1. **شاخص توليد داخلي**

هر جا كه مي‌توانيد در داخل كشور توليد كنيم بايستي اين را بر استفاده از مصنوعات خارجي ترجيح بدهيم هر چيزي كه در داخل كشور توليد مي‌شود براي ما مبارك‌تر از مشابه خارجي آن است حتي اندكي بهتر از آن‌كه از دست ديگري و دروازه‌اي از دروازه‌هاي كشور وارد بشود در زمينه‌هاي كار اقتصادي عمده تلاش را بايد روي توليد برد اساس مسأله توليد است ببينيد در كدام نقطه از مجموعه مقررات كشور مزاحم با توليد وجود دارد آن را علاج كنيد ... امروز حقيقتاً زمينه توليد در كشور وجود دارد و ما مديران متخصصان فناوران خوب و استعدادهاي درخشان و بالا و دل‌هاي گرم داريم

* نسبت كالاهاي داخلي موجود در بازار نسبت به كالاهاي خارجي
1. **شاخص خودكفايي كشاورزي و دامپروري**

در بخش كشاورزي و دامداري كه يكي از بخش‌هاي مهم ماست اساس توجه بايد اين باشد كه ما در محصولات اصلي مصرفي كشور به خودكفايي برسيم در باب كشاورزي و كشاورزان آنچه در كشور ما بسيار مهم است اين است كه اين ملت عزيز و سربلند در امر تغذيه و تهيه مواد غذايي اصلي خود نبايد به بيرون مرزها هيچ احتياجي داشته باشد ... دستگاه كشاورزي براي كشور ما بسيار مهم است چون امنيت غذايي براي كشوري بزرگ پرجمعيت و داراي هدف‌هاي بلند بسيار مهم است لذا بخش كشاورزي و دامداري ما يك بخش ويژه و استثنايي است و همه بايد براي آن تلاش كنند ... كشاورزي يكي از اساسي‌ترين محورهاي توسعه در كشور ماست يك چيز حاشيه‌اي نيست كشاورزي پايه و زيربنا و اساس است

* نسبت محصولات كشاورزي و دامي و لبني داخل به كل مصرف
1. **شاخص بيكاري**

مسأله اشتغال مسأله بزرگ و مهمي است حقيقتاً‌ بايستي اين بخش از دولت مورد تأييد جدي و همكاري حقيقي همه قرار بگيرد البته يك بخش هم نيست فقط وزارت كار نيست همه بخش‌هاي اقتصاد تقريباً به نحوي در مسأله اشتغال سهيم و شريكند همه بايد كمك كنند ... مسئولان بايد سالي چندصدهزار فرصت شغلي به وجود آورند تا بتوانند جواناني را كه عازم و آماده ميدان كار هستند به كار وارد كنند توليد شغل كار آساني نيست برنامه‌ريزي و تلاش و خيال راحت مي‌خواهد ... بر اثر نبودن كار و اشتغال و درآمد نبايد به حق جمع كثيري از مردم كه دچار اين آفتند ظلم شود و از خيرات جامعه محروم شوند چون بيكاري فاصله بين طبقات و فاصله بين فقير و غني را روزبه‌روز بيشتر مي‌كند عده‌اي را روزبه‌روز بيشتر به ته دره‌هاي فقر مي‌راند ... اگر هر دولتي همت بگمارد و تكيه‌گاه اصلي‌اش را مثلاً مسأله اشتغال يا سروسامان دادن به توليد صنعتي و كشاورزي قرار دهد يقيناً مردم در طول چهار سال اثرش را مي‌بينند

* تعداد افراد بدون شغل نسبت به كل جمعيت توانا براي اشتغال
1. **شاخص تأخير پروژه‌هاي دولتي**

زمان پروژه‌ها خيلي طولاني است يكي از خصوصيات دولت كار بودن اين خواهد بود كه ما تلاش كنيم زمان پروژه‌ها را كوتاه كنيم و اين مي‌شود البته هميشه ما وقتي از وزرا مي‌پرسيم چرا زمان پروژه‌ها اين‌قدر طولاني است بايد سه سال طول بكشد اما هشت سال طول مي‌كشد و اين براي كشور خسارت دارد همه تقصيرها را گردن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي مي‌اندازند و مي‌گويند اين‌ها نكردند شايد هم واقعاً حق با آن‌هاست بالاخره روز از نو و روزي از نو بايد كاري بشود كه هر چه ممكن است اين زمان‌ها را كوتاه كنيد

* ميانگين ميزان تأخير اتمام پروژه‌ها از زمان پيش‌بيني شده

انفال و محيط‌زيست

1. **شاخص عدالت زيست‌محيطي**

مسئولان بايد همّت كنند تا بتوانند اين عدالت مورد نظر اسلام را در همه ابعاد ـ در ابعاد قضايي در ابعاد اقتصادي در تقسيم منابع ثروت ملّي و فرصت‌هاي گوناگون و در همه چيزهايي كه در كشور براي انسان‌ها اهميت دارد ـ اجرا كنند عدالت براي همه و عدالت براي همه شئون يعني عدالت اقتصادي عدالت سياسي عدالت اجتماعي و عدالت اخلاقي

* فرصت برابر براي بهره‌مندي از ثروت‌هاي زمين
1. **شاخص حفظ محيط زيست**

ما بايد بتوانيم با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق با مديريت قوي و با اصرار و جديت در كار خودمان را از تضييح خسارت‌بار منابع حياتي و طبيعي مانند درخت و آب و خاك نجات دهيم براي ما مسأله محيط زيست يا حفظ منابع طبيعي مسأله‌اي تجملاتي و درجه دو نيست يك مسأله حياتي است مسأله كويرزدايي و بيابان‌زدايي بايد جزو كارهاي اساسي باشد و در برنامه جدي قرار گيرد ... تدوين برنامه‌ي جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوان‌داري و شبکه‌هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي، و حفظ کيفيت آب و مقابله با خشکسالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري ... ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه‌ي پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشارکت مردم در اين زمينه. شناسايي و حفاظت منابع آب و خاک و ذخاير ژنتيکي گياهي - جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاکها و بهره‌برداري بهينه بر اساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن. اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه‌ي آن. گسترش تحقيقات کاربردي و فن‌آوريهاي زيست‌محيطي و ژنتيکي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني

* افزايش مترمربع جنگل‌ها و مراتع و درياچه‌ها و رودخانه‌ها

بهداشت و سلامت

1. **شاخص عدالت درماني**

مسئولان بايد همّت كنند تا بتوانند اين عدالت مورد نظر اسلام را در همه ابعاد ـ در ابعاد قضايي در ابعاد اقتصادي در تقسيم منابع ثروت ملّي و فرصت‌هاي گوناگون و در همه چيزهايي كه در كشور براي انسان‌ها اهميت دارد ـ اجرا كنند عدالت براي همه و عدالت براي همه شئون يعني عدالت اقتصادي عدالت سياسي عدالت اجتماعي و عدالت اخلاقي

* بهره‌مندي يكسان از فرصت‌هاي بهداشت و درمان
1. **شاخص رشد بهداشت و درمان**

ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و توانبخشي سلامت مبتني بر اصول و ارزشهاي انساني- اسلامي و نهادينه سازي آن در جامعه. ارتقاء نظام انتخاب، ارزشيابي و تعليم و تربيت اساتيد و دانشجويان و مديران و تحول در محيطهاي علمي و دانشگاهي متناسب با ارزشهاي اسلامي، اخلاق پزشكي و آداب حرفهاي. آگاهسازي مردم از حقوق و مسؤوليتهاي اجتماعي خود و استفاده از ظرفيت محيطهاي ارائه مراقبتهاي سلامت براي رشد معنويت و اخلاق اسلامي در جامعه. تحقق رويكرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياستهاي اجرايي و مقررات با رعايت: اولويت پيشگيري بر درمان. روزآمد نمودن برنامههاي بهداشتي و درماني. كاهش مخاطرات و آلودگيهاي تهديد كننده سلامت مبتني بر شواهد معتبر علمي. تهيه پيوست سلامت براي طرحهاي كلان توسعهاي. ارتقاء شاخصهاي سلامت براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربي. اصلاح و تكميل نظامهاي پايش، نظارت و ارزيابي براي صيانت قانونمند از حقوق مردم و بيماران و اجراي صحيح سياستهاي كلي. ارتقاء سلامت رواني جامعه با ترويج سبك زندگي اسلامي - ايراني، تحكيم بنيان خانواده، رفع موانع تنش آفرين در زندگي فردي و اجتماعي، ترويج آموزشهاي اخلاقي و معنوي و ارتقاء شاخصهاي سلامت رواني. ايجاد و تقويت زيرساختهاي مورد نياز براي توليد فرآوردهها و مواد اوليه دارويي، واكسن، محصولات زيستي و ملزومات و تجهيزات پزشكي داراي كيفيت و استاندارد بينالمللي. ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائي و اجازه تجويز صرفاً بر اساس نظام سطحبندي و راهنماهاي باليني، طرح ژنريك و نظام دارويي ملي كشور و سياستگذاري و نظارت كارآمد بر توليد، مصرف و واردات دارو، واكسن، محصولات زيستي و تجهيزات پزشكي با هدف حمايت از توليد داخلي و توسعه صادرات. تأمين امنيت غذايي و بهرهمندي عادلانه آحاد مردم از سبد غذايي سالم، مطلوب و كافي، آب و هواي پاك، امكانات ورزشي همگاني و فرآوردههاي بهداشتي ايمن همراه با رعايت استانداردهاي ملي و معيارهاي منطقهاي و جهاني. تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم به شرح ذيل: توليت نظام سلامت شامل سياستگذاريهاي اجرايي، برنامه ريزيهاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها. تدارك خدمات توسط ارائه كنندگان خدمت در بخشهاي دولتي، عمومي و خصوصي. هماهنگي و ساماندهي امور فوق مطابق ساز و كاري است كه قانون تعيين خواهد كرد. افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبتهاي جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت و تأكيد بر پاسخگويي، اطلاع رساني شفاف، اثربخشي، كارآيي و بهرهوري در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق برنظام سطح بندي و ارجاع از طريق: ترويج تصميمگيري و اقدام مبتني بر يافتههاي متقن و علمي در مراقبتهاي سلامت، آموزش و خدمات با تدوين استانداردها و راهنماها، ارزيابي فناوريهاي سلامت، استقرار نظام سطحبندي با اولويت خدمات ارتقاء سلامت و پيشگيري و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشكي. ۲ -۸ - افزايش كيفيت و ايمني خدمات و مراقبتهاي سلامت با استقرار و ترويج نظام حاكميت باليني و تعيين استانداردها. ۳-۸- تدوين برنامه جامع مراقبتي، حمايتي براي جانبازان و جامعه معلولان كشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازي آنان. ۹- توسعه كمي و كيفي بيمههاي بهداشتي و درماني با هدف: ۱-۹- همگاني ساختن بيمه پايه درمان. ۲-۹- پوشش كامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمهها براي آحاد جامعه و كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان تا آنجا كه بيمار جز رنج بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد. ۳-۹- ارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توسط بيمه تكميلي در چارچوب دستورالعملهاي قانوني و شفاف به گونهاي كه كيفيت ارائه خدمات پايه درماني همواره از مطلوبيت لازم برخوردار باشد. ۴-۹- تعيين بسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بيمههاي پايه و تكميلي توسط وزارت بهداشت و درمان و خريد آنها توسط نظام بيمهاي و نظارت مؤثر توليت بر اجراي دقيق بستهها با حذف اقدامات زايد و هزينههاي غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماري تا درمان. ۵-۹- تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني. ۶-۹- تدوين تعرفه خدمات و مراقبتهاي سلامت مبتني بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي. ۷-۹- اصلاح نظام پرداخت مبتني بر كيفيت عملكرد، افزايش كارآيي، ايجاد درآمد عادلانه و ترغيب انگيزههاي مثبت ارائه كنندگان خدمات و توجه خاص به فعاليتهاي ارتقاء سلامت و پيشگيري در مناطق محروم. ۱۰- تأمين منابع مالي پايدار در بخش سلامت با تأكيد بر: ۱-۱۰- شفاف سازي قانونمند درآمدها، هزينهها و فعاليتها. ۲-۱۰- افزايش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء كيفيت در ارائه خدمات بهداشتي و درماني، از توليد ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت به نحوي كه بالاتر از ميانگين كشورهاي منطقه باشد و اهداف سند چشمانداز تحقق يابد. ۳-۱۰- وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زيانآور سلامت. ۴-۱۰- پرداخت يارانه به بخش سلامت و هدفمندسازي يارانههاي بهداشت و درمان با هدف تأمين عدالت و ارتقاء سلامت بويژه در مناطق غيربرخوردار و كمك اختصاصي به اقشار نيازمند و دهكهاي پايين درآمدي. ۱۱- افزايش آگاهي، مسؤوليت پذيري، توانمندي و مشاركت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفيت نهادها و سازمانهاي فرهنگي، آموزشي و رسانهاي كشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. ۱۲- بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن طب سنتي ايران. ۱-۱۲- ترويج كشت گياهان دارويي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و حمايت از توسعه نوآوريهاي علمي و فني در توليد و عرضه فرآوردههاي دارويي سنتي تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. ۲-۱۲- استاندارد سازي و روزآمد كردن روشهاي تشخيصي و درماني طب سنتي و فرآوردههاي مرتبط با آن. ۳-۱۲- تبادل تجربيات با ساير كشورها در زمينه طب سنتي. ۴-۱۲- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي. ۵-۱۲- برقراري تعامل و تبادل منطقي ميان طب سنتي و طب نوين براي همافزايي تجربيات و روشهاي درماني. ۶-۱۲- اصلاح سبك زندگي در عرصه تغذيه. ۱۳- توسعه كيفي و كمي نظام آموزش علوم پزشكي به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتني بر نيازهاي جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد به اخلاق اسلامي حرفهاي و داراي مهارت و شايستگيهاي متناسب با نيازهاي مناطق مختلف كشور. ۱۴- تحول راهبردي پژوهش علوم پزشكي با رويكرد نظام نوآوري و برنامه ريزي براي دستيابي به مرجعيت علمي در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشكي و تبديل ايران به قطب پزشكي منطقه آسياي جنوب غربي و جهان اسلام.

* ميانگين بهداشت و درمان نسبت به ميانگين كشورهاي توسعه‌يافته

فهرست منابع

بيانات يا ابلاغيه‌هاي مقام معظّم رهبري در تاريخ‌هاي زير:

1. 1 آذر 1368
2. 1 فروردين 1372
3. 1 فروردين 1375
4. 1 فروردين 1377
5. 1 فروردين 1380
6. 1 فروردين 1397
7. 10 ارديبهشت 1392
8. 10 تير 1380
9. 10 خرداد 1369
10. 10 شهريور 1380
11. 10 مهر 1385
12. 11 مرداد 1380
13. 12 ارديبهشت 1383
14. 12 اسفند 1370
15. 12 اسفند 1380
16. 12 آذر 1370
17. 12 آذر 1379
18. 12 بهمن 1370
19. 12 دي 1380
20. 12 مرداد 1372
21. 13 تير 1370
22. 13 شهريور 1395
23. 14 ارديبهشت 1379
24. 14 اسفند 1377
25. 14 خرداد 1371
26. 14 خرداد 1380
27. 14 دي 1382
28. 15 ارديبهشت 1378
29. 15 تير 1389
30. 15 شهريور 1380
31. 15 مرداد 1382
32. 16 آذر 1380
33. 17 دي 1371
34. 18 فروردين 1393
35. 19 دي 1380
36. 2 خرداد 1397
37. 2 شهريور 1376
38. 2 شهريور 1377
39. 2 شهريور 1378
40. 20 اسفند 1379
41. 21 دي 1387
42. 22 ارديبهشت 1382
43. 22 مهر 1382
44. 23 مرداد 1370
45. 24 مهر 1395
46. 25 آذر 1379
47. 26 اسفند 1379
48. 26 تير 1381
49. 26 فروردين 1383
50. 26 مهر 1396
51. 27 اسفند 1380
52. 27 شهريور 1375
53. 28 ارديبهشت 1380
54. 29 بهمن 1389
55. 29 بهمن 1392
56. 29 بهمن 1396
57. 29 شهريور 1393
58. 3 خرداد 1370
59. 3 شهريور 1370
60. 3 شهريور 1372
61. 3 مهر 1381
62. 30 ارديبهشت 1378
63. 30 ارديبهشت 1393
64. 30 خرداد 1371
65. 30 شهريور 1381
66. 4 ارديبهشت 1380
67. 4 اسفند 1381
68. 4 دي 1369
69. 4 دي 1378
70. 4 شهريور 1373
71. 4 شهريور 1381
72. 4 فروردين 1375
73. 5 شهريور 1380
74. 5 شهريور 1382
75. 6 ارديبهشت 1376
76. 6 آبان 1397
77. 6 دي 1372
78. 6 دي 1396
79. 7 بهمن 1379
80. 8 تير 1374
81. 8 شهريور 1374
82. 8 شهريور 1375
83. 9 بهمن 1368