

مشروح مذاکرات شورای اسلامی شهر تهران

جلسه صد و هفتاد و هفتم

177

دوره: پنجم

ساعت: 11:10 ـ9:11

نوع جلسه: فوق‌العاده

تاریخ: سه‌شنبه بیست و هشتم آبان ماه 1398 ه.ش



عناوین مندرجات

1. اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور
2. قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید
3. بیانات جناب آقای محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
4. تذکر اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران آقایان: محسن هاشمی رفسنجانی، سید محمود میرلوحی، افشین حبیب‌زاده، محمد سالاری، مجید فراهانی و خانم زهرا صدراعظم نوری
5. حضور جناب آقای سورنا ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌منظور ارائه‌ی گزارش در خصوص شهر هوشمند
6. ارائه‌ی گزارش توسط جناب آقای سید حسن رسولی خزانه‌دار محترم شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حساب‌های درآمد و هزینه‌ی شهرداری تهران در مهر ماه سال 1398
7. اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه‌ی آینده

جلسه به ریاست آقای سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورا پایان یافت.

# **1. اعلام رسمیت جلسه و قرائت دستور**

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ خب بسم الله الرحمن الرحیم. بفرما ... خب ان‌شاءالله اگر اجازه دهید جلسه الان 16 نفر شده، جلسه رسمی است، عدد داریم. کار را آغاز می‌کنیم. بفرمایید خواهش می‌کنم.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همکاران گرامی، مهمانان جلسه، کارشناسان محترم، اهالی رسانه. برنامه‌ی صد و هفتاد و هفتمین جلسه‌ی رسمی پنجمین دوره‌ی شورای اسلامی شهر تهران، ری، تجریش که به‌صورت فوق العاده در روز سه‌شنبه 28 آبان 1398 از ساعت 8:45 لغایت 11 در محل تالار شورا برگزار می‌شود به شرح ذیل اعلام می‌گردد

الف. قرائت آیاتی از کلام الله مجید.

ب. دستور جلسه.

1. حضور جناب آقای سورنا ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور ارائه‌ی گزارش در خصوص شهر هوشمند.

2. ارائه‌ی گزارش توسط آقای سید حسن رسولی خزانه‌دار محترم شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حساب‌های درآمد و هزینه‌ی شهرداری تهران در مهر سال 1398.

3. بررسی پلاک ثبتی 121/47 و پلاک ثبتی 323 با توجه به نظریه‌ی کمیسیون ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون اصلاح لایحه‌ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و قرائت گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری در مورخه‌های 9/6/98 و 9/6/98.

5. بررسی لایحه‌ی شماره‌ی 805791/10 مورخ 18/7/98 شهردار محترم تهران در خصوص تعیین مأموریت‌ها، حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق به شماره ثبت 2006/160 مورخ 18/7/98 و قرائت گزارش کمیسیون اصلی، شهرسازی و معماری به شماره ثبت 23407 مورخ 26/8/98.

6. بررسی پلاک‌های ثبتی 68/1425، 28/9 با توجه به نظریه‌ی ماده 7، آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده 1، قانون اصلاح لایحه‌ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و قرائت گزارش کمیسیون معماری و شهرسازی.

7. بررسی لایحه شماره‌ی 33/10/98/م مورخ 30/6/98 شهردار محترم تهران در خصوص معرفی 13 نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران جهت انتصاب به‌عنوان قائم مقام ذی‌حساب به شماره ثبت 17636 مورخ 30/6/98 و قرائت گزارش کمیسیون اصلی، برنامه و بودجه به شماره ثبت 22813 مورخ 20/8/98.

8. بررسی صورت‌جلسه‌های سی و چهارمین و سی و پنجمین جلسه‌ی کمیسیون نام‌گذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران به تاریخ 15/7/98.

10. بررسی پلاک‌های ثبتی سه‌گانه‌ی 131/69، 1/2/1306، 2797/69 با توجه به نظریه‌ی کمیسیون ماده 7، آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده 1، قانون اصلاح لایحه‌ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و قرائت گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری.

13. انتخاب 10 نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در شعب ده‌گانه‌ی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها و قرائت گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری به شماره ثبت 22967 مورخ 21/8/98.

# **2. قرائت آیاتی از کلام‌الله مجید**

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ در خدمت قاری محترم قرآن جناب آقای حسین بیات هستیم. ایشان متولد سال 70 و حافظ کل قرآن کریم هستند. ایشان فارغ التحصیل رشته‌ی کارشناسی ارشد قرآن و حدیث از دانشگاه تربیت مدرس بوده و در رشته‌های مختلف قرآنی از جمله قرائت قرآن به مدت 15 سال است که فعالیت می‌کنند. آقای بیات بفرمایید. در خدمتتان هستیم.

حسین بیات {قاری قرآن} ـ اللهم صل علی محمد و آل محمد.

(حضار صلوات فرستادند.)

اَعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون \* الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُون \* وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُون \* وَ الَّذِینَ هُمْ لِلزَّکاةِ فاعِلُون \* وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ \* إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکتْ أَیمانُهُم \* فَإِنَّهُمْ غَیرُ مَلُومِین \* فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِک فَأُولئِک هُمُ العادُون \* وَ الَّذِینَ هُمْ عَلی صَلَواتِهِمْ یحافِظُون \* أُولئِک هُمُ الْوارِثُون \* أُولئِک هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِینَ یرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیها خالِدُونَ \*

صدق الله العلی العظیم.

(حضار صلوات فرستادند.)

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ احسنت.

# **3. بیانات محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران**

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ خب بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه دهید که من ابتدا تشکر ویژه داشته باشم از مجلس شورای اسلامی به دلیل تصویب کلیات لایحه‌ی درآمد پایدار و همه‌ی کسانی که این موضوع را در مجلس پیگیری کردند اعم از نمایندگان محترم مجلس، نمایندگان تهران در مجلس و شورای عالی استان‌ها مخصوصاً شخص جناب آقای الویری که وقت زیادی برای این منظور گذاشتند و به نظر، حاصل بسیار مناسبی برای مدیریت شهری خواهد داشت. بله و ما امیدواریم که مراحل آخر را هم ان‌شاءالله به زودی طی کند و شاهد تصویب لایحه‌ی درآمد پایدار شهرداری‌ها باشیم که می‌شود گفت که به‌عنوان یک اثر مهم از هم دولت محترم، هم مجلس شورای اسلامی و هم شوراهای اسلامی و شوراهای عالی استان‌ها برای کشور باقی خواهد ماند.

# **4. تذکر اعضای شورای اسلامی شهر تهران آقایان: محسن هاشمی رفسنجانی، سید محمود میرلوحی، افشین حبیب‌زاده، محمد سالاری، مجید فراهانی و خانم زهرا صدراعظم نوری**

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ نکته‌ی دیگری که لازم است اینجا خدمت شما به‌عنوان یک تذکر به شهرداری تهران بدهم مسئله‌ی طرح جامع شهر تهران و طرح تفصیلی و اسناد بعدی آن است که می‌دانید از تصویب طرح بیش از 12 سال ... گذشته و هنوز، و هنوز بحث تأمین سرانه‌های ... خیلی خوش آمدید جناب آقای ستاری. لطف فرمودید. تأمین سرانه‌های خدماتی بر اساس استاندارد اقدام اساسی نشده و کمبودهایی موجود است به ویژه در بحث تخصیصات و تجهیزات شهری که برای شهر تهران بسیار مهم است اعم از سرویس‌های بهداشتی که فکر می‌کنم امروز روز جهانی سرویس بهداشتی هم هست. خوب بود که شهرداری تهران در برنامه چند چشمه سرویس بهداشتی را برای افتتاح می‌گذاشت هرچند که در کمیسیون ماده 5 این بحث مطرح شد ولی مسئله‌ی سرویس‌های بهداشتی نباید از دید مسئولین و مدیران شهری مخصوصاً جامعه که پیر می‌شود و مخصوصاً برای مردان این موضوع سرویس بهداشتی بسیار مهم است و بله همه ... ببینید چقدر مهم بود که همه تحت تأثیر قرار گرفتید. من خواهش می‌کنم خبرنگاران محترم هم به این موضوع اهتمام بورزند و مسئله‌ی سرویس‌های بهداشتی را در شهر فراموش نکنند. بحث مراکز پسماند منطقه‌ای یا ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی یا ایستگاه‌های آتش‌نشانی، مراکز اورژانس شهری و البته در خدمات هفت‌گانه بحث بهداری، این هم منظورم بیمارستان و این‌ها نیست. بحث بهداری، بحث آموزش، این‌ها همه مهم است ولی بحث تأسیسات و تجهیزات شهری در طرح تفصیلی بسیار مهم است که باید هم پایش شود و هم ارائه‌ی راهکار شود که این سرانه‌ی خدماتی تأمین شود و لازم است که بسته‌ها و پکیج‌های سرمایه‌گذاری جهت احداث این سرانه‌ها هم تأمین شود چرا که بتوانیم از بودجه‌ی مشارکت عمومی و این نقدینگی سرگردان استفاده کنیم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. تذکرها را عنوان بفرمایید.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ بله. تذکر اول آقای میرلوحی.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ بفرمایین آقای میرلوحی...

سید محمود میرلوحی {عضو شورا} ـ بسم الله الرحمن الرحیم. همان‌طور که مستحضر هستید در حوادث اخیر جامعه‌ی ما خب آسیب‌هایی دید. من اعلام همدردی می‌کنم با خانواده‌هایی که عزیزانشان در حوادث اخیر جان باختند و استدعا می‌کنم از نیروهای انتظامی که با مدارا رفتار کنند که عرض شود که آسیب‌ها کمتر باشد و همین‌طور خواهش می‌کنیم زودتر نحوه‌ی بروز اعتراضات را مشخص کنیم که درواقع شرایط فراهم باشد که متأسفانه مخلوط می‌شود اعتراضات قانونی و مدنی مردم با این داستان‌ها و آسیب‌ها گسترش پیدا می‌کند. اما همان‌طور که اشاره فرمودند جناب آقای مهندس هاشمی، امروز جهانی توالت هست و درواقع به این مس ...

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ توالت لغتش خارجی است آقای ...

سید محمود میرلوحی {عضو شورا} ـ خب ببینید حالا روز جهانی است. نمی‌توانیم این را ایرانیش کنیم که ... اگر آن می‌شود ملی ...

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ اصلش همان مستراح است چون ...

سید محمود میرلوحی {عضو شورا} ـ نه، دیگر آن وقت باید بگوییم روز ملی. ما اگر می‌خواهیم بگوییم روز جهانی باید بگوییم توالت. عرض شود که و در جهان به این مسئله به جد می‌پردازند، سال گذشته هم من در همین روز عرض کردم و خوش‌حالیم به شما عرض کنیم که از سال گذشته توجه به این بخش بیشتر شده. امروز که داریم خدمت شما صحبت می‌کنیم در تهران 9589 چشمه‌ی سرویس‌های بهداشتی بالاخره ایجاد شده. بحث ارتقای فرهنگ هم ساخت و هم بهره‌برداری و حفظ بهداشت عرض کنم که سرویس‌های بهداشتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته. من خوش‌حالم به شما عرض کنم که قرار است که ارزیابی شود عملکرد مناطق و مناطقی که در این زمینه بهتر عمل می‌کنند، اقدامات مؤثرتری دارند، بهداشت سرویس‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند، برای معلولان و توان‌یابان شرایط مساعدتری فراهم می‌کنند، این‌ها دیده شوند و همین‌جا حالا من امروز صبح هم با آقای ضرغامی صحبت کردم که همین‌جا بیاوریم و تشویق کنیم آن منطقه‌ای که در این زمینه پیشرو هست. من همین‌جا هم اعلام می‌کنم که مناطق 16، 20 و 22 از این حیث وضعیتشان بهتر است. تلاش بیشتری کردند. سال گذشته تا امروز ما درواقع 15 مجموعه را افتتاح کردند. حدود 100 چشمه اضافه شده. الان 135 تا بر اساس مکان‌یابی که همکاران ما کردند طرح داریم. همان اشاره که شما فرمودید الان دارد آماده می‌شود فراخوانش بتوانیم طوری طراحی کنیم که بر اساس استاندارد جهانی که 1100 مرد و 550 خانم را درواقع جز استانداردهاست که حالا هم از نظر فاصله‌ها و هم از نظر تعداد درواقع ایجاد می‌شود این ما الان 135 مجموعه کسری داریم که باید در تهران بسازیم. امیدواریم در سال آینده من خواهش کردم از همکارانمان در زیباسازی که مستحضر هستید زیباسازی، منابعش، درآمدش، الان به 2 جا و 2 فعالیت مهم و مؤثر دارد تخصیص پیدا می‌کند، یکی سرویس‌های بهداشتی، یکی پله‌های برقی و درواقع پل‌های عابر پیاده. من به نظرم این کار را باید مورد حمایت بیشتر قرار دهیم، در بودجه‌ی سال آینده جدی‌تر ببینیم و همین‌جا هم تذکر من به مناطق عرض شود خدمتتان که 18 و ... که مقداری متأسفانه سرانه‌اش پایین است تذکر می‌دهم. درواقع تذکر من هم تشکر از مناطق 20 و 16 و 22 بود و هم تذکر منطقه‌ی 18. من خواهش می‌کنم ...

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ نفر بعدی.

سید محمود میرلوحی {عضو شورا} ـ من خواهش می‌کنم همکاران من به این بخش بیشتر توجه داشته باشند. در سرکشی‌ها و بازدیدهای مناطق به این بخش بیشتر توجه کنند. به پارک‌ها و بوستان‌ها توجه شود. امیدواریم با امور مساجد، مذاکراتی که الان انجام شده به توافق‌نامه‌ای برسیم که بتوانیم مساجد را ما ... کمک کنیم به مساجد و مساجد هم در این زمینه حضور فعال‌تری داشته باشند و خدمات بیشتری به مردم دهند. در فضاهای عمومی، مال‌ها و ...

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ آقای میرلوحی دیگر سخنرانی شد. خواهش می‌کنم بفرمایید.

سید محمود میرلوحی {عضو شورا} ـ موفق باشید.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ خیلی ممنون.

سید محمود میرلوحی {عضو شورا} ـ ممنونم. خدا نگهدار.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ آقای حبیب‌زاده.

افشین حبیب‌زاده {عضو شورا} ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان تذکر بازگشایی خیابان شهید پاک‌نژاد. پیرو اعتراض شهروندان ... به انسداد مسیر شمال به جنوب خیابان شهید پاک‌نژاد حدّ فاصل خیابان شهید دادمان و میدان صنعت و مشکلات ترافیکی ایجاد شده برای رفت و آمد شهروندان به علت وجود کارگاه ساختمانی احداث ایستگاه متروی شهید دادمان در خط 7 متروی تهران کارشناسان معاون نظارت از محل فوق الذکر بازدید به عمل آورده‌اند و طبق بررسی‌های به عمل آمده مسدود بودن این خیابان باعث سرریز شدن خودروهای عبوری این معبر به خیابان‌های مجاور گردیده است و در بیشتر ساعات روز معابر اطراف دارای ترافیک سنگین هستند. از سوی دیگر بخشی از خیابان مسدود شده‌ی شهید پاک‌نژاد به‌عنوان محل برگزاری بازارچه‌های موقت محلی مورد استفاده قرار می‌گیرد که این امر موجب افزایش بار ترافیک مسیر جنوب به شمال این خیابان نیز گردیده است. همچنین استقرار طولانی مدت کارگاه عمرانی پروژه باعث آلودگی صوتی، بصری و زیست محیطی برای املاک مجاور این پروژه شده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع و پایان احداث ایستگاه متروی فوق الذکر موضوع به‌عنوان تذکر به شهردار محترم تهران جهت بررسی و اعلام نظر ارائه می‌گردد. متشکرم.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ ممنون. آقای سالاری.

محمد سالاری {عضو شورا} ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ضمن عرض سلام خدمت اعضای محترم شورا و خیرمقدم خدمت جناب آقای دکتر ستاری و عرض سلام و صبح بخیر به نمایندگان محترم رسانه‌های خبری. آقای رئیس فارغ از انتقاداتی که به فرآیند تصویب و نادیده گرفتن نهاد انتخابی مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش قیمت بنزین وجود دارد که ما به‌عنوان پارلمان محلی می‌بایستی به این فرآیند اعتراض کنیم، انتقادات جدی به شیوه‌ی اجرا و عدم گفت‌وگو با مردم هم وجود دارد. منتها بحث من این است و اعتراضم و تذکرم به جناب‌عالی و آقای شهردار.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ به من

محمد سالاری {عضو شورا} ـ بله. در فرآیند این تصمیم‌گیری ...

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ منظور شما به شورا ...

محمد سالاری {عضو شورا} ـ در فرآیند این تصمیم‌گیری متأسفانه غفلت جدی نسبت به تقویت حمل و نقل همگانی صورت گرفته. همواره یکی از اهداف اساسی و استراتژیک به روزرسانی قیمت سوخت توجه به حوزه‌ی حمل و نقل عمومی برای کاهش سفر، کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، افزایش درآمدهای پایدار کشور و شهرها بوده. متأسفانه در فرآیند اجرا و نحوه‌ی هزینه‌کرد منابع درآمدی هیچ‌گونه سخنی از توسعه‌ی حمل و نقل همگانی وجود ندارد. در نامه‌ای هم که جناب‌عالی اخیراً برای معاون اول محترم رئیس‌جمهور نوشتید وضعیت حمل و نقل عمومی را در شهر تهران یک تصویری از آن ارائه کردید که تصویر بسیار بسیار نابسامانی هست.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ خیلی ممنون.

محمد سالاری {عضو شورا} ـ لذا خواستم که شما و آقای شهردار در این خصوص مطالبه‌ی مدیریت شهری و مردم شهر را به سران قوا و به‌خصوص رئیس دولت اعلام کنید. بحث اصلی من آقای رئیس که مصوبه‌ی دیروز کمیسیون ماده‌ی 5 بوده که با حضور شما، شهردار محترم تهران و اعضای کمیسیون ماده‌ی 5 برگزار شد. جهت استحضار همکارانم در شورا و رسانه‌های خبری عرض کنم که از آنجایی که اساساً رویکرد کمیسیون ماده‌ی 5 از آن رویکرد صرف درآمدزایی و بارگزاری به رویکردهای کیفی‌سازی سوق پیدا کرده، دیروز لغو طرح تعریض محورهای ولی عصر، حافظ و وحدت اسلامی و محور شوش در مقاطعی، در ولی عصر، میدان راه آهن تا خیابان نوفل لوشاتو به طول تقریبی 4 کیلومتر که راسته‌ی تاریخی میراثی هست و قرار بوده تعریض جدی صورت بگیرد لغو شد. با توجه به مطالعاتی که در این خصوص انجام شده بوده و ضرورتی اساساً به تعریض وجود نداشته و به خصوص با توجه به درختان چناری که در این راسته وجود دارند و لزوماً می‌بایستی آن‌ها هم جابه‌جا می‌شدند. در محور حافظ وحدت اسلامی حد فاصل خیابان جمهوری تا خیابان شوش به طول 8/4 و کیلومتر که قرار بوده 30 متر به 35 کیلومتر برسد و اینجا هم از جمله‌ی قدیمی‌ترین خیابان‌های تهران بوده و در محدوده‌ی تهران ناصری قرار گرفته. قرار شد که این طرح تعریض هم لغو شود در راستای تحقق رویکرد انسان‌محوری و محور شوش در اصل در حوزه‌ی جنوبی حصار ناصری شهر هم که در طرح تفصیلی متأسفانه قرار بوده از 30 متر به 45 متر برسد ...

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ آقای ...

محمد سالاری {عضو شورا} ـ تمام شد.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ آقای سالاری طولانیش نکنید خواهش می‌کنم من ...

محمد سالاری {عضو شورا} ـ محدوده‌ی 7/4 کیلومتری بین خیابان‌های بعثت و فدائیان اسلام هم در اصل لغو طرح تعریض صورت پذیرفت. ضمن اینکه طرح ارتقای کیفی میادین ولی عصر و میدان نبوت هم ...

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ آقای سالاری خواهش می‌کنم. این خبر است. این تذکر نیست که. بله، بفرمایید. بفرمایید. آقای فراهانی تذکر آیین‌نامه‌ای.

مجید فراهانی {عضو شورا} ـ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی. ما از فرصت تذکرات به شهرداری تهران در این 3 تا فرصتی که وجود دارد در حداقل زمانی 3 دقیقه بنا است که فقط تذکر به سازمان‌ها، شرکت‌ها، مناطق و بخش‌های زیرمجموعه‌ی شهرداری تهران گفته شود. اینکه دوستان و همکاران من از این فرصت برای ارائه‌ی گزارش در خصوص آنچه در کمیسیون ماده‌ی 5 گذشته یا روز جهانی توالت راجع به آن گزارشی داده شود، این‌ها به نظر من تضیع حقوق اعضای شوراست برای این فرصتی که فقط برای تذکر داده شده.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ بله. تذکرتان وارد است جناب آقای فراهانی. ان‌شاءالله که اعضا رعایت بفرمایند. بفرمایید. نفر بعدی.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ خانم نوری.

زهرا صدراعظم نوری {عضو شورا} ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از ...

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ چون جامعه متشنج است من دیگر نمی‌خواهم الان اینجا را هم متشنج کنم. برای همین اجازه دادم یک دفعه شما طغیان نکنید آقای ... بفرمایید...

زهرا صدراعظم نوری {عضو شورا} ـ ضمن تشکر از تلاش‌های حوزه‌ی خدمات شهری و شهرداری‌های مناطق در خدمات‌رسانی به شهروندان در ابعاد مختلف، ای کاش که صدا و سیما همان‌طور که به برخی فرصت می‌دهد تا نقاط ضعف را برجسته کنند، به مدیریت شهری هم فرصت می‌داد که هم تلاش‌ها و خدمات مجموعه‌اش را منعکس کند و هم نقاط قوت و ضعف را. مشخصاً نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم راجع به برف روز شنبه هست که به هر حال حالا مسائل برف را نمی‌خواهیم الان به آن بپردازیم با همه‌ی نقاط مثبت و منفی، خدمات و تلاش‌ها. اما اتفاقی که به هر حال بعد از برف می‌افتد شکسته شدن درختان در سطح معابر هست که اگر به سرعت و به فوریت جمع‌آوری نشود حتماً خسارات سنگینی را برای شهروندان و بعد هم برای شهرداری به همراه دارد. تذکر من به ویژه به منطقه‌ی 1 هست که گزارش‌هایی شده که تعدادی درخت در آن منطقه شکست شده. لازم هستش با فوریت این درختان جمع‌آوری شود و در مناطق شمالی هم که به هر حال یک مقداری برف داشتیم یا باد مثلاً شدیدی بود و شکستگی ایجاد شده ان‌شاءالله رسیدگی کنند.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ خیلی ممنون. این از نوع جنس تذکر واقعی بود. بفرمایید.

# **5. حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌منظور ارائه‌ی گزارش در خصوص شهر هوشمند**

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ خب جناب آقای سورنا ستاری بفرمایید. بنده ضمن خوش‌آمدگویی به جناب آقای ستاری فرزند شهید بزرگوار جناب آقای ستاری و معاونت محترم ریاست جمهوری از ایشان خواستم که به تریبون بیایند و مسائله‌ی خود را مطرح کنند. بفرمایید.

سورنا ستاری {معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری} ـ خب بسم الله الرحمن الرحیم. من سعی می‌کنم خیلی مختصر خدمتتان صحبت کنم. من دوست دارم به این حوزه این‌طوری نگاه کنید که یک حرکت عظیمی در جوان‌ها دارد شروع می‌شود. شما یا بخشی از آن حرکت هستید یا جلوی آن حرکت هستید. اگر همراه با این حرکت باشید، حرکتی که توسط جوان‌ها دارد اتفاق می‌افتد، الان می‌توانید یک مدیریت کامل را روی این جریان اعمال کنید. اگر جلوی آن بایستید مثل اتفاقی که روی تاکسی‌های اینترنتی افتاد و خیلی‌ها جلوی این حرکت ایستادند، صاحب هیچ چیز آن نیستید. اصلاً این ماها نیستیم که این حرکت را ... این به صورت خودجوش دارد اتفاق می‌افتد. من می‌دانم که شهرداری صاحب شهر نیست. متأسفانه در ایران این‌طوری است. در خیلی از جاهای دنیا می‌روید شهرداری خب همه چیز دستش است. آب، برق، همه‌ی نظامات. حتی اجازه‌ی کار در شهر را شما از شهرداری می‌گیرید. کسب و کار در اختیار شهرداری است که دارد اتفاق می‌افتد. با نظامات فعلی که ما در کشور داریم شهرداری نمی‌تواند یک همچنین اختیاراتی را بگیرد. انواع و اقسام قانون‌های مختلف، انواع و اقسام بروکراسی‌های مختلف که در سیستم وجود دارد. یک فرصت استثنایی در اختیار شماست که صاحب شهر شوید. اگر با این حرکت همگام بشوید، چیزی که ما راجع به شهرهای نوآور یا innovative cites داریم صحبت می‌کنیم در دنیا یک همچنین حرکتی است. شهرها آقایان، خانم‌ها، عزیزان. شهرها در آینده خیلی جاهای مهمی می‌شوند. درواقع نظام آموزشی به‌طور کامل متحول خواهد شد. نظام آموزشی دیگر این نیست که شما دبستان بروید، دبیرستان بروید، دانشگاه بروید. نظام آموزشی آینده آموزش تا لحظه‌ی مرگ است که دارد اتفاق می‌افتد. همین الان شما دارید می‌بینید این را در شهر تهران و پلت فرم یک همچنین آموزشی شهرها هستند که یک همچنین پلت فرمی را ایجاد می‌کنند، زیرساختی را ایجاد می‌کنند. شما همین الان افرادی که هیچ آشنایی با اینترنت ندارند، با کامپیوتر ندارند، اصلاً شاید حتی سواد خواندن و نوشتن آن‌ها هم درست نباشد ولی دارند با این موبایل کار می‌کنند چون به آن احتیاج دارند. می‌خواهند پرداخت‌های آن‌ها را انجام دهند، می‌خواهند تاکسی بگیرند، می‌خواهند هتل رزرو کنند، می‌خواهند جا رزرو کنند، می‌خواهند بلیط بگیرند. چجوری می‌شود که این‌ها تحت یک همچنین آموزشی قرار می‌گیرند. این همان آن زیرساختی است که شهر در اختیارشان قرار می‌دهد. ما روز اول که در حوزه‌ی دانش‌بنیان شروع کردیم از یک 2 در 2 در اقتصاد شروع کردیم. ما وقتی راجع به اکوسیستم صحبت می‌کنیم اکوسیستم این چیزی است که شما در ... این وضعیت فعلی ماست. در اکوسیستم دانش‌بنیان است. این اکوسیستم الان 90 هزار میلیارد تومان فروشش است، فروش شرکت‌هایش است. ما به دانشگاه‌ها به دید تأمین نیروی انسانی نگاه می‌کنیم در اقتصاد دانش‌بنیان ولی خود دانشگاه نمی‌تواند مستقیماً وارد یک همچنین حوزه‌ای شود. 180 تا شتاب‌دهنده و مرکز نوآوری الان ما داریم در سراسر کشور. بیش از 500 هزار مترمربع فضا الان در این سیستم هست، 6000 تا استارت‌آپ داریم. این می‌شود درواقع تأمین نیروی انسانی. ما به استارت‌آپ‌ها به‌عنوان تأمین نیروی انسانی داریم نگاه می‌کنیم. استارت‌آپ‌ها خودشان نمی‌توانند ... استارت‌آپی داریم صحبت می‌کنیم یعنی یک کسب و کار نوپا. 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر کنار هم یک کاری را شروع کردند. 4600 تا شرکت دانش‌بنیان داریم 90 هزار میلیارد تومان درآمد این شرکت‌ها است و 300 هزار تا شغل مستقیم که این 300 هزار تا شغل مستقیم که داریم صحبت می‌کنیم من دارم راجع به آدم‌های حسابی صحبت می‌کنم. یعنی آدم‌هایی که تحصیل‌کرده هستند، درواقع نوآور هستند، ابتکار دارند. یعنی شما فرض کنید اسنپ که حالا دیگر این‌ها دوره‌هایش هم گذشته است دیگر. مثلاً ما تاکسیرانی که داریم صحبت می‌کنیم، تاکسی اینترنتی دیگر در دنیا هم دوره‌اش گذشته است. حالا من راجع به آن صحبت می‌کنم که آینده چه خواهد شد و اگر شما در این آینده نباشید، صاحب آن نیستید. این اتفاق خواهد افتاد در شهر ولی دیگر در اختیار شما نیست اتفاقاتی که دارد می‌افتد در آینده. فرض کنید آن الان هزار و چهارصد، پانصدتا آدم دارد ولی بیش از یک میلیون راننده دارد در سرتاسر کشور. بحث بچه‌هایی که خارج از کشور داریم. ما الان تقریباً سالی بین هفتصد، هشتصد، بعضی سال‌ها تا هزار در این دو سه سال توانستیم بچه‌ها را برگردانیم از 100 دانشگاه برتر دنیا. 100 دانشگاه برتر دنیا که داریم صحبت می‌کنیم که مشخص است که چه درواقع چیزی را دربرمی‌گیرد. بسیاری از استارت‌آپ‌هایی که شما در شهر می‌بینید را همین بچه‌ها تأسیس کردند. این‌ها را ما به‌عنوان منتور، کسانی که در گوگل کار کردند، کسانی که در شرکت‌های بیوتک خوب کردند. من فقط راجع به ICT دارم صحبت نمی‌کنم. ما داریم شهر را به‌عنوان پلت فرمی برای توسعه‌ی سلول بنیادی داریم صحبت می‌کنیم. راجع به بیوتک صحبت می‌کنیم که الان در بیوتک ما خیلی اکوسیستم فوق‌العاده‌ای داریم. بی‌نظیر هستیم در بیوتکنولوژی. بحث نظام تأمین مالی است که در سیستم اقتصاد دانش‌بنیان متفاوت است با نظام سنتی. بانک‌ها بازیگر اصلی نیستند و ما باید کامل این نظام را تغییر دهیم. یک بخشی از مبارزه‌ای که بچه‌ها دارند می‌کنند در این حوزه‌ها از بین بردن این بخش از موضوع است. بله. ما سال گذشته حدود 12 هزار میلیارد تومان درواقع بانک‌ها وام دادند در این حوزه ولی ما دنبال venture capital هستیم. سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر. ما 15 تا صندوق جسورانه داریم، خطرپذیر داریم، یک چیزی حدود 25 تا صندوق پژوهش فناوری داریم و چیزی حول و حوش 1000 میلیارد تومان هم درواقع سال گذشته سرمایه‌گذاری خطرپذیر داشتیم. سرمایه‌گذاری خطرپذیر یعنی اینکه شما الان روی این جوان سرمایه‌گذاری می‌کنید که 5 سال دیگر قرار است از توی آن یک چیزی در بیاید. برعکس بانک که می‌خواهد یک وام دهد نگاه می‌کند در جیبش چه دارد. ضمانت‌نامه می‌خواهد، باید یک پولی در بانک بگذارد یک سال بماند. از این داستان‌ها که اصلاً متناسب با یک همچنین اقتصادی نیست. این اقتصاد، اقتصاد سرمایه‌ی بخش خصوصی است که روی جوان‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. آن هم جوان‌هایی که سرمایه‌های آن‌ها در جیب‌هایشان نیست، در کله‌هایشان هست. یعنی اینجا است که ارزش آدم‌ها درواقع مشخص می‌شود. ما دوتا کارخانه‌ی نوآوری الان داریم که یکی از آن‌ها را آقای رئیس‌جمهور دو سه هفته‌ی پیش افتتاح کردند که راجع به آن هم صحبت می‌کنیم. ما دنبال پهنه‌های نوآوری شهری هستیم. آن چیزی که ما امروز یک مقدار می‌خواهیم با شما اعضای محترم راجع به آن صحبت کنیم. این اتفاقی است که سال 1400 خواهد افتاد. ما بیش از یک میلیون متر مربع فضای جدید استارت‌آپی برای داخل دانشگاه‌ها، محدوده‌ی دور دانشگاه‌ها خواهیم داشت. 200 تا شتاب‌دهنده و مرکز نوآوری داریم، 6000 تا شرکت دانش‌بنیان داریم، 150 هزار میلیارد تومان احتمالاً فروش این شرکت‌ها خواهد بود و حدود 700 هزار شغل مستقیم و بیش از 2000 تا از این بچه‌ها برمی‌گردند و بقیه‌ی مواردی که می‌بینید. 8 تا کارخانه‌ی نوآوری راه می‌افتد. حالا من بحثم این است که نواحی نوآوری چیست. ببینید عزیزان ما وقتی راجع به شهر نوآور صحبت می‌کنیم، بحثمان این است که شهرداری جلوی این حرکت می‌خواهد بایستد یا شهرداری خودش می‌خواهد شود این حرکت. اتفاقی که در تمام شهرهای بزرگ خوب دنیا افتاده است. معروف‌ترین آن درواقع شهرهایی هستند که در چین الان شما می‌بینید مثلاً یک شنزن GDP آن از بسیاری از کشورهای اروپایی بالاتر است. به زودی در دو سه سال آینده کره را می‌گیرد. یک شهر. در چین GDP آن مثلاً چه ارزشی دارد، در حد کره. الان تهران جز 50 شهر استارت‌آپی دنیا است. شما GII را نگاه کنید Global Innovation index این را تأیید می‌کند. دانشگاه‌های فوق العاده، نیروی انسانی جوان فوق العاده، بهترین دانشگاه‌های کشور، یک جمعیت 15 16 میلیونی با کرج و اطراف اگر حساب کنیم، اصلاً این فوق‌العاده است برای اینکه هر فضای درواقع innovative­ در آن توسعه پیدا کند. در شهرهای نوآور خود شهرداری‌ها شتاب‌دهنده هستند. خودشان دنبال این کارها هستند و خودشان درآمد کسب می‌کنند. شما می‌خواهید درآمد شهر را از شیوه‌های سنتی قبلی کسب کنید یا جزئی از این باشید. من حالا مرتب مثال این تاکسی‌های اینترنتی را می‌زنم نه اینکه اصلاً این حوزه تاکسی می‌دهد. نه، این مثلاً یک هزارم درصد آن هم این تاکسی‌های اینترنتی نیست ولی روز اول شما 3 سال پیش ببینید دعواها چه بود. در تلویزیون ببینید این‌ها مناظره‌هایشان چه بود. اصلاً آدم شرمش می‌گیرد الان نگاه کند. که چی می‌گفتند به این بچه‌ها. شما اگر جلوی آن بایستید که آن‌ها کارشان را می‌کنند. من همان موقع هم به دوستانمان در تاکسیرانی گفتم. گفتم که شما فکر می‌کنید مثلاً یکی از این‌ها را بزنی بیاید پایین اتفاقی می‌افتد، شب‌ها آسمان را نگاه کنید ببینید ستاره‌های آسمان چندتا است. این‌ها اینقدر هستند. اصلاً مشکلشان هم همین این است که می‌خواهید بزنید. اگر این را بزنید 2000 تای دیگر پیشتش هستند. مشکلشان این است. مشکلشان تو نیستی. اصلاً تو را حسابت نمی‌کنند. در یک زمین بازی دیگری دارند درواقع این حوزه را توسعه می‌دهند. اصلاً مشکلش تاکسی‌رانی نیست. مشکلش این است که این زودتر شروع کرده. اصلاً خوشش می‌آید تو اصلاً این را بزنی خودش بیاید بالا. ما بعد از سالیان سال، فکر می‌کنم 40، 50 سال است شهرداری با این سیستم آژانس مسئله دارد در تاکسیرانی. رفتیم تفاهم کردیم که این‌ها 5/1 درصد درآمدشان را بدهند به شهرداری. ولی شهرداری می‌توانست الان 30 درصد، 40 درصد این درآمد را داشته باشد. اگر جلوی این حرکت نایستاده بود. و شما در شهر هوشمند راجع به یک همچنین حرکتی داریم صحبت می‌کنیم. ما ده‌ها هزار ایده داریم برای اینکه متحول کنیم یک شهر را. ایده‌ها را ماها نداریم. ایده‌ها را همین بچه‌ها دارند. اگر به آن‌ها یک اجازه دهید که ایده‌هایشان را پیاده کنند و شما جز آن باشید. درآمد کسب کنید از آن. هر کدامشان که می‌آیند بالا، رویالیتی بگیرید، درآمد داشته باشید، از روی درواقع درآمدشان بتوانید شهر را درواقع اداره کنید. شما می‌توانید صاحب یک چنین حرکتی باشید. الان در یک همچنین موقعیتی هستید برای تصمیم‌گیری. ما وقتی داریم راجع به نواحی نوآوری صحبت می‌کنیم، این سیری است که ما داشتیم. ما از درواقع پارک‌های علم و فناوری که توسط دولت‌ها ایجاد می‌شوند. ما الان چهل و خرده‌ای پارک علم و فناوری در سراسر کشور داریم. در همین پردیس بغل دست شما یکی از پارک‌های بزرگ کشور است. سال گذشته فکر می‌کنم 9 هزار میلیارد تومان فروش شرکت‌هایش بوده در پردیس. من توصیه می‌کنم حتماً بازدید داشته باشید از پردیس. دارد می‌شود یک شهری برای خودش. یک اکوسیستم فوق‌العاده با آدم‌هایی که بسیاری از آن‌ها از خارج از کشور برگشته‌اند و دارند اینجا کار می‌کنند. ولی این حرکت دارد می‌رود به سمت اینکه ما برویم پهنه‌های نوآوری شهری را داشته باشیم. خود شهر یک سیستم شتاب‌دهنده‌ی استارت‌آپی است، خود شهر. بهترین جا بغل دانشگاه‌ها است. جایی که یک بچه‌ای که صاحب ایده است بتواند حتی بین کلاس‌های درسش بلند شود برود در شرکتش کار کند. جاهایی که خیلی درواقع مترو باشد، چه می‌دانم خدمات شهری زیاد باشد. بتواند آنجا کار کند. ما الان در حوزه‌ی پهنای نوآوری، یک پهنای نوآوری تعریف شده با همکاری آقای حناچی که واقعاً خیلی کمک کردند در این حوزه و شهرداری منطقه‌ی 2. هنوز این‌ها رسمی نیست ولی من می‌خواهم بگویم که اتفاقاتی که دارد می‌افتد چیست. دور دانشگاه صنعتی شریف الان بیش از 500 شرکت است. بچه‌ای که داشته می‌رفته خارج از کشور همان‌جا دارد کار می‌کند در این سیستم. 4 تا پژوهشکده و مرکز تحقیقات دولتی است، یک هاب نوآوری است در ایستگاه نوآوری شریف، 5 تا مرکز نوآوری داریم، 7 تا شتاب‌دهنده، 5 تا برج فناوری دارد آنجا ساخته می‌شود همین حالا. و حدود 5 تا سرمایه‌گذار خطرپذیر هم دارند آنجا سرمایه‌گذاری می‌کنند. 500 شرکت در ناحیه‌ی نوآوری شریف است که یک ناحیه‌ی فرضی است که در نظر گرفتیم بین اتوبان‌هایی که دور دانشگاه صنعتی شریف هست و حدود همین الان هزار و تقریباً دویست تا بچه‌ی نخبه دارند آنجا کار می‌کنند در این شرکت‌ها. کارخانه نوآوری که من باز این‌ها را همه را توصیه می‌کنم اعضای شورای شهر بازدید کنند. یک کارخانه‌ی قدیمی بوده، کارخانه‌ی الکترودسازی آما. 5 سال رهن شده توسط بخش خصوصی. این‌ها دیگر می‌گویم دیگر دولت در آن نیست. دولت هیچ جایی این‌جا نیست. یک موقع است شما راجع به یک پارک فناوری صحبت می‌کنید که دولت تأسیسش می‌کند می‌گوید بیایید در آن، یک موقع است نه، اصلاً از اول تا آخر آن دست بخش خصوصی است که دارد اتفاق می‌افتد. این الان بزرگ‌ترین مرکز استارت‌آپی منطقه است با بیش از 18 هزار متر، 20 هزار متر تقریباً فضا. حالا چون داخل سوله‌ها همه بازسازی شده. بهترین معمارهای جوان این مملکت آن‌جا رفته‌اند کار کرده‌اند. واقعاً برای بچه‌های معماری خودش یک بحث است. مثلاً خانم عراقیان کار کرده، خانم نشید نویان از هاروارد کار کرده. در داخل درواقع هر کدام از این سوله‌ها. حدود 10 تا سوله است آنجا. همین حالا ما حدود 1100 نفر اشتغال آنجا داریم. به زودی می‌رسد به 3500 نفر. شبیه station F پاریس اگر نگاه کنید که یک ایستگاه قدیمی درواقع ... یک ایستگاه قدیمی قطار بوده تبدیل شده به این موضوع. بیش از می‌گویم 18 هزار متر فضای چیزش هست چون خیلی از سوله‌ها چند طبقه شده داخلش و اتفاقات خاصی در آن افتاد که من بعد توصیه می‌کنم که. یک کار دیگر مثلاً ما با سازمان میراث فرهنگی کردیم این خانه‌ی سرهنگ ایرج ... من روز اولی که می‌رفتم در این کوچه معتادها بودند و این‌ها. بفرما هم می‌زدند از بلغشان رد می‌شدی. الان این بچه‌ها که رفتند اصلاً محیط عوض شده. همه‌ی آن‌ها رفته‌اند. در آن کوچه‌ها الان مغازه باز شده. کسب و کار راه افتاده. چون این کار یک کار 24 ساعته است. این‌ها که ساعت 8 شب، 9 شب، 10 شب تعطیل نمی‌کنند که. این‌ها بسیاری از آن‌ها شب تا صبح اینجا هستند. بالا سر کارشان هستند. خب ما پس داریم می‌گوییم که یک، درجه‌ی شهرنشینی دارد می‌رود بالا. آینده‌ی دنیا در شهرها است که دارد اتفاق می‌افتد. این می‌تواند یک فرصت باشد، یک تهدید باشد. بروکراسی زیاد می‌شود، هزینه‌های دولت زیاد می‌شود. شما یک جایی را می‌خواهید که یک روز بخواهید مثلاً در آن لاستیک دهید، روغن دهید، خودروی فرسوده جا به جا کنید یا نه، این‌ها را قرار است خود همین بچه‌ها انجام دهند. خدمات شهری را می‌خواهد شهرداری به مردم ارائه دهد یا می‌خواهند خود این استارت‌آپ‌ها ارائه دهند، ما خدمات را گران می‌دهیم و در دسترس هم نمی‌دهیم. حواسمان باشد. آن‌ها هستند که می‌توانند خدمات را در دسترس دهند و با هزینه‌ی پایین درواقع این را در اختیار مردم قرار دهند. این می‌تواند یک فرصت باشد برای حل کلیه‌ی مسائل اجتماعی. همین مسائلی هم که این روزها حتی درگیر آن هستیم، بسیاری از آن توسط همین بچه‌ها قابل حل است. نمونه‌های درواقع خارج از کشورش هست. شما می‌خواهید جزئی از این حرکت باشید یا می‌خواهید جلوی این حرکت بایستید، ما الان مثلاً یک جایی را داریم فرض بکنید مثل منطقه‌ی 2 که کاملاً همراه است، یک جایی داری که من نمی‌خواهم اسم ببرم که اصلاً از بیخ مثلاً می‌آید تا می‌فهمد یک خلاصه قلم پایشان را هم مثلاً می‌شکند ولی او که نمی‌تواند دوام بیاورد در این کار. در این مبارزه بازنده است. اصلاً دست بالا را ندارد. پس ما داریم راجع به شهری صحبت می‌کنیم که می‌تواند مهد استارت‌آپ‌ها باشد شهر هوشمند، مدیریت پسماند و ضایعات، کیفیت مصرف آب، درواقع مدیریت آلودگی هوا، ورزش و سلامت، آموزش و فرهنگ‌سازی، نوآوری‌های اجتماعی و شبکه‌ی و انرژی. و شهرهای بزرگ مهد استارت‌آپ‌ها هستند. شما پکن الان ذی پاک است. پکن، 25 درصد مساحت پکن است. شما شنزن 100 درصد آن در این حوزه است. کالیفرنیا بروید باز هم همین است. در آمریکا بروید همین است. در اروپا بروید همین است. برلین را ببینید همین است. بارسلون را بروید ببینید همین است. شهرها مهد استارت‌آپ‌ها هستند و شهرداری خودش جزئی از این حرکت است. خودش می‌تواند صاحب این حرکت باشد. این حرکتی که دارد اتفاق می‌افتد. کسب و کارهای سنتی همه‌اش ما ... چیزی که سعی کردم من در این 5، 6 سال ثابت کنم این است که هر سنتی با این‌ها درواقع درمی‌افتد، ورمی‌افتد. ما این را ثابت کردیم پشتشان هم سفت ایستاده‌ایم. مگر اینکه سنتی‌ها بیایند در این‌ها سرمایه‌گذاری کنند و این یک جریان سرمایه‌گذاری درست می‌کند که سنتی‌ها می‌آیند در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و همین اتفاق دارد می‌افتد الان. بانک‌ها به‌عنوان یک جایی که مدام داشتند شعبه می‌زدند و از این کارها می‌کردند، الان همه‌ی آن‌ها رفته‌اند دارند فین‌تک می‌خرند. همه‌ی آن‌ها دارند در این بیمه‌های فین‌تک از بیمه‌ی آنلاین، از حوزه‌های درواقع پرداخت آنلاین دارند کار می‌کنند. این‌ها، این‌ها بازیگران سنتی بازار مالی بودند. الان افتادند در این کارها. حالا تازه این یک نسلش است. نسل بعدش که اصلاً یک چیز دیگر می‌شوند چون بانک‌ها به این رسیده‌اند که بانک‌ها در آینده نابود می‌شوند ولی بانکداری سر جایش می‌ماند. ولی بانک‌ها از بین می‌روند. بانک‌ها نمی‌مانند ولی بانکداری سر جایش هست. با شیوه‌های جدید، با سیستم جدید، با کار جدید. در حوزه‌های درواقع مختلف ما ایده‌ها اصلاً فوق العاده است. ما این‌ها را چاپ کردیم. ما بسیاری از این ایده‌ها را ... ما حدود مثلاً 30 جلد کتاب است در حوزه‌های مختلف هرکسی علاقه داشته باشد. استارت‌آپ‌هایی که در دنیا گرفته کارشان حتی خیلی از آن‌ها مثلاً بیش از یک میلیارد دلار ارزش‌گذاری می‌شوند. این‌ها هستند. در حوزه‌های مدیریت شهری پسماند مثلاً. الان ما بسیاریشان این‌ها را که می‌بینید استارت‌آپ‌های داخلی هستند ولی به آن‌ها راه نمی‌دهند شهرداری‌ها. این‌ها بالاخره این سد را می‌شکنند. شما یا جزئی از این قضیه هستید، خودتان بالا سر این حرکت می‌ایستید و جزئی از این حرکت می‌شوید یا در مقابل آن می‌ایستید. خب این‌ها می‌شکنند. این‌ها بالاخره چیزی است که به مرور این اتفاق خواهد افتاد. مثلاً ما در حوزه‌ی حمل و نقل فقط رفتیم دنبال استارت آپ‌های همین‌ها که شما می‌بینید. مثلاً تاکسی‌های هوشمند. حمل و نقل هوشمند. همین الان در دنیا هزاران ایده هست راجع به آن. از مدیریت پارکینگ هست، اپلیکیشن‌های درواقع مختلف در حوزه‌های سفر هست، از خودروهایی که به هم متصل می‌شوند، اطلاعات به هم می‌دهند و انواع و اقسام سیستم‌های جدید و مدهای جدید حمل است. هنوز می‌خواهیم مثلاً با اتوبوس و تاکسی و این‌ها ملت را بچرخانیم یا اینکه نه، هزار و یک جور ایده هست برای اینکه شما چه جوری این حمل و نقل شهری را مدیریت کنید که روی آلودگی هوا تأثیر می‌گذارد و بسیاری از این مسائل. من نمونه‌اش را هم گفتم. مثلاً این همکاری که با وزارت کشور شد در حوزه‌ی تاکسی‌های اینترنتی و همراهی همه. یعنی واقعاً هم در شهرداری من جا دارد تشکر کنم از آقای مهندس آقایی که معمولاً فیگورش تند است و اخلاقش همیشه چیز است ولی واقعاً همراهی کردند در این حوزه و ما توانستیم این توافق را داشته باشیم و یک مشکلی که چند ده ساله بود در کشور. قبلاً با آژانس‌ها بود. حالا این‌ها هم عملاً یک آژانس آنلاین هستند دیگر. و این مشکل را توانستیم حل کنیم به یک توافقی برسیم در وزارت کشور که بخشی از درآمد این‌ها متوقف به شهرداری است به خاطر حق شهر ولی باز من این را تأکید می‌کنم شما می‌توانستید 30 درصد این حرکت باشید الان ولی شما الان یک و نیم درصد دارید در آن. تازه آن هم نداشتید تا دو سه هفته‌ی پیش جز درآمد شهر. این می‌تواند جایگزین تمام منابع درآمدی شما در شهر شود و نهایتاً این اسلاید آخر. ما داریم راجع به این صحبت می‌کنیم که مدیریت شهری به مثابه یک پلت‌فرم واگذاری خدمات به استارت‌آپ‌های نوآور باشد و مدیریت شهری به مثابه‌ی یک شتاب‌دهنده‌ی بزرگ باشد نه مانع، برای درواقع توسعه‌ی استارت‌آپ‌ها در داخل شهر. من مطمئن هستم اگر ما یک کارگروه فعالی خدمت شما داشته باشیم در شورای شهر، در شهرداری هم داریم واقعاً این کار را می‌کنیم ولی ببینید شهرداری درگیر کار روزمره است، هزار و یک جور مسئله دارد. این‌ها کارهایی است که ما باید بتوانیم با هم ببریم جلو. این کار همه‌اش با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود. هیچ کسی از شما پولی نمی‌خواهد که پول بگذارید در این حوزه. ما داریم می‌گوییم که بیایید درآمدش را بردارید. ولی اگر جلوی حرکت بایستید هیچی آن را ندارید. اگر بخواهم در یک جمله خلاصه کنم. شما می‌توانید درآمد شهر را از این حرکت دربیاورید. شما می‌توانید محور توسعه باشید. شما می‌توانید محور توسعه باشید، شما می‌توانید محور اشتغال بچه‌های خودتان باشید که می‌روند خارج از کشور. خودمان مقصریم. من دیروز رفتم پارک شهر. آقای مهندس هاشمی من توصیه می‌کنم حتماً پارک شهر را شما ملاحظه کنید. چیز، تئاتر شهر را ملاحظه کنید. اتفاقی که داخلش افتاد. تمام مکانیسم‌هایش را عوض کردند. یک گروه دانشگاهی از دانشگاه صنعتی شریف با چهارده پانزده نفر بچه‌ی جوان. وقتی این‌ها را شما نگاه می‌کنید، تمام آن صحنه را گرفته‌اند همه‌ی مکانیسم‌های آن را عوض کردند. کار خیلی عظیمی است. 21 متر ارتفاع آن سقف است. چندین تن است هر کدام از درواقع مکانیسم‌هایی که آنجا نصب شده. من توصیه می‌کنم به اعضای شورای تئاتر شهر را بروند ببینند. سیستم جدیدی که در آن نصب شده. ولی وقتی من به صورت این بچه‌ها نگاه می‌کردم، همین‌ها الان باید امریکا می‌بود، یک اعتماد به او می‌کردند برای اولین بار مکانیزم‌های داخل درواقع سالن‌ها را دادند به این‌ها انجام شده. شما اگر ... می‌توانیم همه‌ی ما بایستیم راجع به این چیزها صحبت کنیم. کی رفت کجا، آن یکی فلان شد، این‌ها. شما در شهر درواقع الان مسئولیت سنگینی دارید برای اینکه این کارها را دهید خود همین بچه‌ها انجام دهند. شما محور اشتغال می‌توانید باشید، شما محور نوآوری می‌توانید باشید در شهر که بخواهد این اتفاقات بیفتد. ما هم کاملاً در خدمتتان هستیم. ببخشید من یک خورده رک صحبت می‌کنم دیگر. من یک خورده زبانمان ... زبانمان تند است. من واقعاً معذرت‌خواهی می‌کنم اگر یک موقع در صحبتم جسارتی شد راجع به این مسائل. ولی آمادگی داریم راجع به نواحی نوآوری شهری که درآمد شهر از آن در می‌آید و اشتغال پایدار در آن درست می‌شود، بچه‌های نخبه ... تهران جایگاه این را دارد که بهترین بچه‌های ما از بهترین آزمایشگاه‌های دنیا بیایند در تهران کار کنند. در همین نواحی شهری بیایند کار کنند و شما درآمد میلیارد دلاری داشته باشید. چرا شما باید هی دنبال این باشید که حالا فلان ساختمان حالا عوارضش چه جوری می‌شود یا جوازش چه جوری می‌شود. شما محور درواقع درآمد شهر را کامل می‌توانید بیاورید روی نوآوری. مثال‌هایش وجود دارد. دارید می‌بینید. ببینید که مثلاً شهرهای بزرگ اروپا چجوری کار می‌کنند. در چین شهرهای بزرگ که الان دارند توسعه پیدا می‌کنند چجوری دارند کار می‌کنند. سنگاپور چجوری می‌کند، آن یکی دارد چه کار می‌کند. این‌ها که شهر را از فروش ملک در نمی‌آورند که. این شما می‌توانید محور این حرکت باشید. من هم یک وظیفه‌ی کوچکی دارم، آمادگی دارم هر جور که لازم است در دولت هماهنگی‌هایش را بکنم، کارهایش را انجام دهم به امید اینکه ما بتوانیم درواقع این راه را برویم جلو. در خدمت شما هستم. در خدمت شما هستم. در خدمت شما هستم.بله

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ می‌خواهید بنشینید خستگیتان هم در برود.

سورنا ستاری {معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری} ـ نه، نه، نه

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ بفرمایید یک چای میل کنید تا دوستان بیایند. آقای فراهانی.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ بفرمایید. بفرمایید. گوش بدهید به حرف ما. ببینید حدود تقریباً 10 نفر درخواست صحبت کردند. برای اینکه همه بتوانند صحبت کنند چون موضوع واقعاً مهمی است امروز، خواهش می‌کنم کوتاه و به اختصار صحبت بفرمایید. به سبک همان روشی که استفاده می‌کنید در توییتر، توییت بزنید به قول امروز. ببینم چجوری می‌توانید این کار را انجام دهید. بفرمایید.

مجید فراهانی {عضو شورا} ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ چون امروز هم بحث همین نوآوری و این‌ها است، ببینم امروز می‌توانید نوآوری کنید و کوتاه صحبت کنید. در خدمتم.

مجید فراهانی {عضو شورا} ـ ضمن تشکر از جناب آقای ستاری، مشخصاً انتظار و پیشنهاد من این است که ستاد توسعه‌ی فناوری شهری با محوریت خود جناب‌عالی و شهردار محترم تشکیل شود. مرتباً جلسه داشته باشیم. این گزارشی که جناب‌عالی دادید گزارش اولیه‌ی خوبی بود ولی انتظار ما این بود که در مأموریت‌های شهری، مأموریت شهرسازی، فرهنگی اجتماعی، فنی عمران، حمل و نقل، اقتصاد شهری، خدمات شهری، هر کدام از این مأموریت‌ها، گفته شود که مجموعه‌ی معاونت فناوری و مجموعه‌ی معاونت علمی چه بحث‌هایی را برای به کارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان دارند و چگونه می‌توان از محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه‌ی مدیریت شهری در این عرصه استفاده کرد. همین‌جا لازم می‌دانم اشاره کنم انتظار داشتم جناب‌عالی به مسئله‌ی قطع اینترنت به‌عنوان زیرساخت اصلی اقتصاد شهر که همه‌ی کسب و کارهای دانش‌بنیان را امروز تحت تأثیر قرار داده و دو روز هست علیرغم اینکه هیچ‌گونه مشکلی ما در شهر نداریم تعطیل است. عمده‌ی فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را تحت تأثیر قرار دهد انتظار این بود که جناب‌عالی به آن اشاره کنید. متأسفانه بخش خصوصی ما امروز تحت شدیدترین مشکلات قوانین مالیاتی، بیمه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، مسائل اساسی دارد. از کارخانه‌های نوآوری عامه و دانشگاه شریف و منطقه‌ی نو بازدید کردم اما متأسفانه در شرق شهر کمترین توجه در این حوزه صورت گرفته. در نهایت مشخصاً پیشنهاد دیگرم را تأکید می‌کنم که ستاد توسعه‌ی فناوری شهری با جلسات منظمی که با کارگروه‌های مشترک با همه‌ی مأموریت‌های شهری تشکیل می‌شود مرتباً تشکیل جلسه دهد و نتایج آن مرتباً در شورا ارائه شود.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ خانم امانی.

شهربانو امانی {عضو شورا} ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر خیرمقدم عرض می‌کنم. بخشی از سؤال من را آقای دکتر فراهانی مطرح کردند که کسب و کار نو زیرساختش اینترنت است. در این آشفته بازار اینترنت ملی را می‌خواهید جایگزین اینترنت بین‌المللی کنید. شما فرمودید که آیا می‌خواهیم در این درواقع نوآوری جهان و دانش جهان در کنار قرار بگیریم، استفاده‌ی بهینه کنیم یا می‌خواهیم در مقابلش بایستیم، اول به این سؤال ملی باید پاسخ دهید. با توجه به دانش‌آموختگی که نسل جوان دارد مخصوصاً دانشگاه شریف را فرمودید، آیا ما زیرساخت اینترنت ملیمان، همین ترکیه هم سال‌های سال اینترنت ملی‌اش را می‌خواهد درواقع نهادینه کند. آیا دانش نو ما مثل دانش درواقع اتومبیل‌سازی ما خواهد بود که هنوز نتوانستیم یک اتومبیلی که در استانداردهای نو است بتوانیم عرضه کنیم برای مردم. بعد کسب و کار نو مکان و زمان نمی‌شناسد. درست است من به اندازه‌ی شما و نسل جوان دانش ندارم ولی این را می‌فهمم که امروز زن‌های هندوستان اگر تا دیروز با صنایع دستی اقتصاد ملیشان را می‌چرخاندند امروز با ICT دارند این کار را می‌کنند در صورتی که من جای ... من نمی‌خواهم مدام تقدیر و تشکر کنم. ببینید تمرکز دانشگاه شریف است، حقش هم هست، بحق هم باید باشد ولی خب دانشگاه‌های دیگر چه، آیا اینجا هم ما می‌خواهیم انحصار ایجاد کنیم، به اضافه‌ی اینکه تمرکز در منطقه‌ی 2 است. ما این آمادگی را داریم و گفتیم که املاکی که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، مناطق ما و سازمان به اصطلاح املاک ما باید باز پس بگیرد. اگر برنامه دارید ما می‌توانیم در اختیار بگذاریم به اضافه‌ی اینکه کسب و کار نو نیاز به یک محیط خیلی خیلی بزرگی ندارد چون می‌تواند در محیط‌های بسیار کوچک و حتی home office می‌تواند تولید محصول کند و عرضه کند.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ خانم خداکرمی.

ناهید خداکرمی {عضو شورا} ـ عرض سلام دارم. ببینید بحث استارت‌آپ‌ها مهم‌ترین مسئله‌شان اطلاعات است.

رئیس{محسن هاشمی رفسنجانی} ـ 12 شد.

ناهید خداکرمی {عضو شورا} ـ وقتی ما اطلاعات درست را در اختیارشان بگذاریم مهم هست. بنابراین ما خواهش می‌کنیم که به فکر این باشیم که یک سرویس بروکری که در شهر ایجاد کنیم که هرکس خدمات و اطلاعاتی دارد به صورت استاندارد در اختیار همه بگذارد. حالا بماند که ما اصلاً از اطلاع دادن به دیگران و به خصوص به مردم همیشه ابا می‌کنیم، ... این روزها که اصلاً ما نمی‌دانیم چه خبر است، چه شده، چرا اصلاً باید اینترنت قطع باشد و همه‌ی این مسائل برمی‌گردد به اینکه ما نگران استفاده از اطلاعات هستیم که با تشکیل یک سرویس بروکر می‌توانیم این مهم را در شهر ایجاد کنیم به‌خصوص در پایتخت که خیلی اهمیت دارد ضمن این‌که ...

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ ایشان مسئول اینترنت نیستند. ایشان هم خودش استفاده کننده هستند.

ناهید خداکرمی {عضو شورا} ـ نه، نه. سرویس بروکر فرق دارد.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ آقای جهرمی هستند. یک جوان دیگری هستند.

ناهید خداکرمی {عضو شورا} ـ باشد. ایشان در دولت به‌عنوان معاون فناوری اطلاعات ....

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ می‌گویم یکدفعه اشتباه نشود چون همه تذکر می‌دهید.

ناهید خداکرمی {عضو شورا} ـ اطلاعات یعنی همین. واقعاً ما انتظار داریم برای مردم در دولت بگویید بیایند توضیح دهند در شهر چه خبر است، در ایران چه خبر است چون اینجا پایتخت ایران است و همه‌ی مردم به همه جا وصل هستند و ارتباط دارند.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ ممنون. خانم فخاری.

الهام فخاری {عضو شورا} ـ به نام خدا من با ... به نام خدا با احترام به مردم و با یادکرد از مردم که مبنای همه‌ی کارهای ما هستند آقای دکتر من به‌عنوان کسی که در زمینه‌ی ارزشیابی آموزش عالی ایران از منظر کارآفرینی کارهای پژوهشی کردم و تز دوره‌ی دکترای من بوده، ببینید یکسری واقعیت را فکر کنم باید به‌عنوان پیش‌فرض در نظر بگیریم. نوآوری پیش‌نیازها و بایسته‌هایی دارد که چه‌بسا در وضعیت فعلی ما قابل مقایسه با سنگاپور که شما مثال می‌زنید نیست. به هر حال یک اتمسفر آموزشی و بازار کار رقابتی سالم می‌خواهد نه رانتیر. آیا چنین شرایطی نه فقط در مورد شهر تهران که موضوع بحث امروز است، آیا چنین شرایطی بر بازار کار ایران حاکم هست، الگوهای گزینش و به کارگیری نیروها چه در دانشگاه‌ها و چه در سایر دستگاه‌ها آیا الگوهایی است که به نیروی نوآور امتیاز بیشتر می‌دهد، همه‌ی ما ... همه‌ی ما نه، بعضی از ما برای دانشگاه داریم کار می‌کنیم. آیا واقعاً چنین شرایطی، آیا امتیازی برای نوآوری کسی که داوطلب ورود یا داوطلب استخدام هست قائل می‌شویم چه به‌عنوان کارکنان، چه به‌عنوان هیئت علمی یا موارد دیگری امتیازآور هست. بنابراین من فکر می‌کنم با توجه به این واقعیت‌ها نگاه کنید. آیا فرایند نوآوری، از آغاز طرح ایده تا انجام ... به انجام رساندنش و درواقع پشتیبانی، امنیت فرایند نوآوری در شرایط ما مهیّا است، به هر حال ببینید شما با یک جوامعی دارید مقایسه می‌کنید زیرساخت اقتصادیش از مبنا با شرایط فعلی کشور ما که هم در تحریم هستیم، هم شرایط اقتصادی ما مشخص نیست بالاخره لیبرال است، سوسیال است، یک کدام از این‌ها درواقع باید پررنگ‌تر باشد. یک سری موانعی هم جامعه‌ی ما، جامعه‌ی ما، نه من نمی‌گویم دولت یا حتی شهرداری با آن روبه‌رو هست از جمله بروکراسی. انواعی از رانت. قدرت سلیقه‌هایی که به انتخاب خودشان تشخیص می‌دهند که چه چیزهایی باشد یا نباشد. همکاران اشاره کردند. بنابراین به همه‌ی این‌ها باید توجه کرد. از آن طرف ببینید نوآوران در شهر هستند. چه‌بسا بعضی از جمع حاضر هم از جمله نوآوران هستند. توصیه‌های خوبی هم شما مطرح فرمودید به‌عنوان به هر حال یک فرد دانشگاهی و متخصص توصیه‌های بسیار ارزشمندی هست اما شما به‌عنوان نماینده‌ی دولت امروز اینجا حضور دارید و هیچ سخنی از آورده‌ی دولت در مورد پیشنهادی که مطرح می‌فرمایید نکردید. در نکته‌ی آخر اینکه حوزه‌ی نوآوری فقط متأسفانه بر دانشگاه شریف تأکید می‌شود. البته دانشگاه شریف قابلیت‌ها و توانایی‌ها و آورده‌ی بسیار خوب و ارزشمندی دارد اما ما سرمایه‌ی دانشگاهی ما در تهران فقط به دانشگاه شریف محدود نمی‌شود و از طرفی تهران یک پایتختی با شرایط پیچیده است که اشاره کردند این روزها این پیچیدگی بیشتر می‌شود.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ خیلی ممنون. لطف فرمودید.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ آقای سالاری.

محمد سالاری {عضو شورا} ـ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر می‌کنم از مطالب بسیار ارزشمندی که آقای دکتر ستاری به آن پرداختند و این دغدغه‌سازی جدی که معطوف به حوزه‌ی مدیریت شهری داشتند. قطعاً خب آقای دکتر ستاری در تاریخ کشور ما یکی از کسانی بوده که اساساً موضوع نوآوری و همگام‌سازی ظرفیت‌ها جهت توسعه‌ی نوآوری‌های علمی و فناورانه را در کشور ما نهادینه کرد و جای سپاس از مجموعه‌ی تلاش‌های ایشان وجود دارد. منتها همان‌طوری که همکاران گفتند آقای رئیس پیشنهاداتی که معاون محترم رئیس‌جمهوری ارائه دادند بهتر است که در اصل بومی‌سازی شود در حوزه‌ی مأموریت‌های مدیریت شهری و تبدیل به یک پروپزال‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های قابل تحقق شود و نهایتاً بر اساس کمیته‌ای که همین امروز شما دستورش را دهید ان‌شاءالله تشکیل شود این‌ها پیگیری بشود. به هر حال این ...

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ یعنی هم تحقق‌پذیر شود ...

محمد سالاری {عضو شورا} ـ بله.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ هم سنجش‌پذیر.

محمد سالاری {عضو شورا} ـ بله. این زمینه به هر حال در شورای شهر تهران و شهرداری تهران وجود دارد و این استقبال قطعاً صورت می‌گیرد منتها مشروط بر اینکه این‌ها همان‌طور که شما اشاره کردید طرح‌های تحقق‌پذیری باشد. یکی از دغدغه‌هایی که ما آقای دکتر ستاری در شهرداری تهران داریم، شهرداری تهران برای اولین بار در حوزه‌ی کشورهای همسایه آمده مرکز رصدخانه‌ی شهر تهران را ایجاد کرده. تجمیع داده‌های و دیتاهای همه‌ی سازمان‌ها و نهادها آنجا صورت بگیرد برای اینکه تصمیم‌گیری‌های درست انجام دهیم، سیاست‌گذاری‌های درست انجام دهیم. متأسفانه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در به اشتراک‌گذاری دیتاهای خودشان بعد از این همه سال این اهتمام را ندارند. من یک جمله‌ای از قول آن کسی که در رصدخانه همیشه این بحث را می‌گوید. می‌گوید وقتی این نهادهای دولتی را می‌آوریم اینجا پرزنت می‌کنیم بسیار شگفت‌زده می‌شوند که یک همچنین بستری برای تصمیم‌گیری وجود دارد. وقتی برمی‌گردند به نهاد و وزارت‌خانه‌ی خودشان اولین جلسه‌ای که تشکیل می‌دهند می‌گویند ما هم اینجا یک نهادی درست کنیم. نمی‌گویند که ما دیتاهایمان را ببریم در آن نهاد شهرداری تهران به اشتراک بگذاریم. توقع از جناب‌عالی این است که این دغدغه‌سازی را در سطح دولت ایجاد کنید و به‌عنوان یک مطالبه‌ی جدی از وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی به خصوص نهادهای خدمات‌رسان در سطح شهر تهران داشته باشید گرچه هم که تعدادی از این نهادها هم این کار را انجام دادند و جای سپاس از آن‌ها هم وجود دارد. ممنون.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ خیلی ممنون.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ آقای نظری.

بشیر نظری {عضو شورا} ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ ببینید اعضا واقعاً خیلی خوب است. نشان دادند که می‌توانند زیر 3 دقیقه جمع کنند. خواهش می‌کنم. بفرمایید.

بشیر نظری {عضو شورا} ـ الان تذکر به من بود

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ نه، می‌خواستم بگویم شما ... تذکر به شما نبود ولی خوب بود تا حالا.

بشیر نظری {عضو شورا} ـ خیلی خب. بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم مغتنم می‌شمارم حضور جناب آقای دکتر ستاری را در صحن شورای اسلامی شهر تهران و فکر می‌کنم که اتفاق خوبی است. ایشان ... البته شاید این همزمانی حضور اتفاقی باشد اما دیروز هم ما روز جهانی کارآفرینی را داشتیم و این همزمانی را باز می‌شود به فال نیک گرفت.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ نه، برنامه‌ریزی شده بود.

بشیر نظری {عضو شورا} ـ برنامه‌ریزی شده بود. الحمدلله. خیلی هم خوب. خدمتتان عارضم که من فکر می‌کنم این حضور از یک جنبه‌ی دیگر هم بسیار مغتنم هست و آن هم تغییر نگاه مدیریت شهری است در این حوزه. ما متأسفانه خیلی از وقت‌ها شاهد این هستیم که خود مدیریت شهری اتفاقاً نگاه کاملاً نادرستی در این حوزه دارد. این را هم می‌شود در حوزه‌ی اجرا دید و هم در حوزه‌ی سیاست‌گذاری یعنی شورا. من اگر بخواهم یک مثالی را خیلی ساده بزنم و از آن عبور کنم ما مصوبه‌ای داشتیم با عنوان ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون که اتفاقاً یکی از دغدغه‌های همکاران ما این بود که اگر این مصوبه اجرا شود به کسبه‌ی ثابت ضربه می‌زند. یعنی همچنان نگاه، نگاه حمایت از شغل سنتی و در اجرا هم این عملاً تا الان نزدیک به یک سال است که اجرا نشده به خاطر اینکه شهرداری هم این باور را ندارد که باید تغییر کند، شهرداری هم این باور را ندارد که باید یک قدری به‌روز بشود. و من فکر می‌کنم که این حتماً باید بعد از این جلسه جدی‌تر در همان کمیته‌ای که قرار است حضرت‌عالی هم امروز آغاز به کارش را اعلام بفرمایید پیگیری شود. موضوع بعدی اینکه فکر می‌کنم برای اینکه من یک قدری از مطالب دیگر تکراری عبور کنم اما چندتا موردی داشتم که چون همکارانم اشاره کردند ازشان عبور می‌کنم اما یک نکته را فکر می‌کنم باید تأکید کنم. ما برای رسیدن به درآمد پایدار حتماً لازم داریم که مشاغل جدید را یعنی فناوری و ورود به مشاغل جدید را به رسمیت بشناسیم و از آن‌ها استفاده کنیم. این اتفاقی است که در درآمدهای پایدار باید به آن ویژه توجه کنیم اما آن بخش داستان را من هم می‌خواهم مثل بعضی از همکارانم تأکید کنم که دولت اگر به زیرساخت‌های لازم نپردازد عملاً اتفاقی نخواهد افتاد. ما از این جنبه به ایشان نمی‌گوییم که ایشان مسئول اینترنت یا دانشگاه و بحث‌های این چنینی است. از این جنبه که ایشان نماینده‌ی دولت در این جلسه هستند ما به‌عنوان نمایندگان مردم در شهر تهران باید این را یادآوری کنیم که نمی‌شود با بال‌های گنجشک، جسم عقاب را به پرواز درآورد. ما نمی‌توانیم با اینترنت ملی و با محصور کردن خودمان در ظرف جغرافیایی خودمان با دنیا رقابت کنیم. این چیزی است که شدنی نیست. امروز عده‌ای دارند در این کشور تلاش می‌کنند که وضع موجود را حفط کنند و اینترنت ملی را جایگزین اینترنت کنند. این اتفاقی است که نمی‌تواند ما را به آن اهداف والایی که امروز آقای دکتر ستاری هم اشاره کردند نزدیک کند. سپاس‌گزارم.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ خیلی ممنون.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ آقای امینی.

سید ابراهیم امینی {عضو شورا} ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیر مقدم عرض می‌کنم. فقط یک مورد را عرض می‌کنم و آن این است که معمولاً در تولید ثروت عوامل مختلفی نقش دارد، نیروی انسانی، سرمایه و ابزار کار. این بحثی را که جناب آقای دکتر ستاری مطرح کردند راجع به استارت‌آپ‌ها در حوزه‌ی حمل و نقل و اینکه سهم یک و نیم درصدی تازه یک هفته هست برای مدیریت شهری در نظر گرفته شده بسیار بسیار ناعادلانه و ناشی از عدم فهم صحیح مطلب در مورد نقشی که مدیریت شهری در فعالیت در این حوزه دارد. چرا، مثل این است که مثلاً یکی یک نرم‌افزار آماده کند بیاید در ملک شخصی من آن را کار بگذارد و بگوید چون این نرم‌افزار مال من است، نیروی انسانی را هم من خودم آوردم، شما که مالک این ملک هستید هیچ سهمی ندارید. این هیچ جای دنیا نیست. اگر استارت‌آپ‌ها در حوزه‌ی حمل و نقل فعالیت می‌کنند به برکت میلیاردها تومان هزینه‌ای است که برای زیرساخت‌ها و آماده‌سازی این اتوبان‌ها و خیابان‌ها و کوچه‌ها مدیریت شهری هزینه کرده است. حالا دوتا خارجی مثلاً این نرم‌افزار را آورده‌اند بعد تمامی منافع حاصل عاید آن‌ها شود و بخشی هم به رانندگان و مالکین اتومبیل‌ها داده شود، مدیریت شهری که بیشترین نقش را و بیشترین آورده را در تولید این ثروت دارد، صدقه‌سری حالا تازه یک هفته است مثلاً قرار می‌شود یک و نیم درصد به آن دهند. من فکر می‌کنم این تقسیم ناعادلانه ناشی از عدم برداشت صحیح از عوامل مختلفی است که در تولید ثروت در این استارت‌آپ‌ها وجود دارد و باید این واقعاً منصفانه و عادلانه سهم مدیریت شهری در این حوزه‌ها حفظ شود و ما توقع نداشته باشیم که مدیریت شهری خودش بیاید بانی کار شود تا اینکه سهم واقعی خودش را حفظ کند. متشکر.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ آقای اعطا.

علی اعطا {عضو شورا} ـ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم و من هم عرض خوش‌آمد دارم خدمت جناب آقای دکتر ستاری. من یک نکته را به اختصار عرض می‌کنم. اشاره شد به درواقع توسعه‌ی فعالیت‌های دانش‌بنیان در فضاهای شهری که خب این نکته، نکته‌ی بسیار مهمی هست و طبیعی است که هرچقدر تقاضا وجود داشته باشد برای توسعه‌ی این نوع فعالیت‌ها و شرکت‌ها در فضاهای شهری بالتبع باید این ظرفیت و زمینه فراهم شود و خب مدیریت شهری هم در این رابطه حتماً ذی‌مدخل هست و باید ظرفیت‌ها را فراهم کند. منتها یک نکته‌ای که وجود دارد و بعضاً باعث نگرانی شده، بعضاً افراطی است که در این زمینه صورت می‌گیرد و ما شاهد هستیم که گاهی قبل از اینکه یک تقاضای واقعی به وجود بیاید، به‌طور متمرکز یک عرصه‌های وسیعی را ابتدا می‌خواهند بروند مداخله‌های جدی در بافت‌ها صورت دهند برای ایجاد مراکزی برای فعالیت‌های دانش‌بنیان. نمونه‌اش اراضی پیرامون دانشگاه تهران هست که یک مداخله‌ی بسیار وسیعی که به هر حال تبعات اجتماعی خیلی جدی هم به دنبال خودش داشت پیش‌بینی شد و تعریف مسئله این بود که اینجا می‌خواهد 4000 شرکت دانش‌بنیان ایجاد شود در صورتی که خب در هیچ مطالعه‌ای اساساً مشخص نبود و روشن نمی‌شد و اثبات نمی‌شد که اصلاً چنین تقاضایی وجود داشته باشد و حتی اگر چنین تقاضایی وجود می‌داشت، مجموعه‌ای از مطالعات در همان مقطع بود و قابل اثبات هست که در خود فضاهای دانشگاهی موجود و در خود فضاهای دولتی موجود اصلاً ظرفیت درواقع تجهیز و درواقع پذیرش فضا و درواقع ارائه‌ی خدمات برای این نوع فعالیت‌ها وجود داشت. بنابراین عرض من این است که اولاً این نکته را ما در نظر بگیریم که ما قبل از ایجاد تقاضا، عرضه‌ی ساختمان نکنیم در شهر. این آسیب می‌زند به فضای شهری. نکته‌ی اول. نکته‌ی دوم اگر هم نیاز به ساختمان بود خب چرا ما از ظرفیت شهرهای جدید استفاده نمی‌کنیم، شهرهای جدید اساساً برای این است که ما در تهران تمرکززدایی کنیم. اشتغال را هدایت کنیم به آن سمت. بالاخره مجموعه‌ای از مسائلی که در تهران ایجاد تمرکز کرده هدایت شود به مجموعه‌ای از درواقع حلقه‌های پیرامونی که بالاخره کمک کند که این تمرکزی که در پایتخت ایجاد شده و منشأ مجموعه‌ای از مشکلات بعدی شده به تدریج کاهش پیدا کند. این‌ها نکاتی است که من خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر ستاری و همکارانشان حتماً بررسی داشته باشند و عذرخواهی می‌کنم بابت تصدیع. متشکرم.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ آقای الویری. خانم نوری، آقای ...

مرتضی الویری {عضو شورا} ـ تشکر می‌کنم از مطالب ارزنده‌ای که آقای دکتر ستاری اشاره کردند. اگر بگذارند آقای دکتر ستاری گوش کنند. آقای دکتر ستاری مطالبی که جناب‌عالی فرمودید خاص شهر تهران نیست. من فکر کنم بسیاری از شهرهای کشور مشمول این موضوع هستند. بنابراین ان‌شاءالله دعوتی از شما خواهیم کرد در شورای عالی استان‌ها تشریف بیاورید این مطالب را مطرح بفرمایید. در مورد خاص تهران من فکر می‌کنم دو مقوله وجود دارد که الزاماً ما را وامی‌دارد که به مسئله‌ی نوآوری‌ها بپردازیم. یکی بحث ارتقای بهره‌وری به صورت یک الزام و ضرورت به دلیل بحران مالی است که شهرداری تهران گرفتارش هست و ما الزاماً بایستی از طریق افزایش بهره‌وری این مشکل را کاهش دهیم، این یک موضوع. مسئله‌ی دوم مسئله‌ی هوشمندسازی هست که سرفصل دیگری هست که ما را وادار می‌کند. هوشمندسازی از این بابت که هم ما تسهیل کنیم برای کار شهروندان و هم مقابله کنیم با فساد موجود که به هر حال بایستی آن را ما کاهش دهیم و در نهایت به صفر برسانیم. بنابراین به این دو دلیل هست که الزاماً ما بایستی بپردازیم حالا مکانیرم آن آیا کارگروه تشکیل دهیم یا باکس خاصی را تعریف کنیم، آن شیوه‌اش را بایستی در آینده فکر کرد. آخرین مطلبی که من می‌خواهم در این زمینه اشاره کنم آقای دکتر ستاری فرمودند که منطقه‌ی 2 همکاری خیلی خوبی داشته با این مقوله در هر حالی که بعضی از جاهای دیگر اینطور نبودند. پیشنهاد من این است که اگر صلاح هستش ما یکی از مناطق را به‌عنوان پایلوت انتخاب کنیم. جایی که بستر مناسبی برای این کار وجود دارد. متشکرم.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ آقای میرلوحی.

سید محمود میرلوحی {عضو شورا} ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور جناب آقای دکتر ستاری را در این جلسه با تقارنش با روز جهانی کارآفرینی مبارک می‌دانم و فکر می‌کنم این صحبت‌ها و این گفتمان در این صحن شورا پیام ارزشمندی دارد و نشان می‌دهد که بالاخره شهر تهران و مدیریت شهری تهران صدای زنگ هشدار تحول در کسب و کار و بحث اقتصاد و منابع پایدار را درک کرده. آقای دکتر ستاری مستحضر باشند ما در برنامه‌ی سوم شهر تهران یک سوم از حیث کمیت و کیفیت هم می‌توانم عرض کنم به حوزه‌ی شهر هوشمند اختصاص دادیم. نکته‌ی دوم اینکه ما اخیراً در اصلاح دستورالعمل فعالیت شورایاری‌ها یک کارگروه فناوری و نوآوری در همه‌ی محلات ایجاد شده و امیدواریم که از کف محلات و جامعه، نوآوری و فناوری به آن پرداخته شود و این را من توصیه می‌کنم که ان‌شاءالله همین که فرمودید این ستاد و همکاری که با شهرداری تهران هست بنشینیم و ببینیم چه کنیم که درواقع همه‌ی بخش‌های جامعه آغشته شود به بحث نوآوری، به فناوری و توجه به تحول در کسب و کار که مسئله‌ی امروز کشور بالاخره اشتغال، درآمد، منابع پایدار، ایجاد امید و نشاط اجتماعی است و این‌ها از این مسیر ایمن‌تر و شدنی‌تر هست. لذا و نکته‌ی آخر هم که عرض می‌کنم اینکه از حالا بپذیریم که بالاخره بحث شهر هوشمند لامکانی است. خیلی مکان و محیط منطقه ... ولی با این وصف من فکر می‌کنم این کاری که فرمودید برای دانشگاه شریف طراحی شده می‌شود کنار بقیه‌ی دانشگاه‌ها در ... بافت فرسوده‌هایی هست، می‌شود طرح‌هایی را، ایده‌هایی را ایجاد کرد و یک امتیازاتی، یک تسهیلاتی که خود به خود این سرمایه‌گذاری‌ها برود در آن بافت‌ها و شکل بگیرد و به نظر می‌آید که نه تنها منافاتی در کار و تحول در این حوزه نیست و مدیریت شهری تهران قطعاً مقابل این حرکت نیست بلکه آرزویش این است که بتواند پیشرو، پیشگام، تسهیل‌گر و راهگشا برای این تحول باشد. من حضور حضرت‌عالی را مغتنم می‌شمارم و عرض می‌کنم که یک مکانیزم سنجش‌پذیری را به قول خانم دکتر آروین طراحی کنیم که بالاخره این اتفاق زودتر قابل عرض کنم ارزشیابی و بررسی باشد و لااقل در دو سال آینده که ما و شما در اینجا هستیم بتوانیم این کار را به یک مرحله‌ی قابل ان‌شاءالله سنجشی برسانیم. موفق باشید.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ خانم نوری.

زهرا صدراعظم نوری {عضو شورا} ـ جناب آقای دکتر ستاری ...

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ بفرمایید خانم نوری.

زهرا صدراعظم نوری {عضو شورا} ـ اگر دوستان عنایت کنند. جناب آقای دکتر ستاری محیط زیست امروز در دنیا حالش اصلاً خوب نیست و محیط زیست ایران و به ویژه محیط زیست شهر تهران بسیار وضعیتش نامناسب است و به هر حال قابل دفاع نیست. در حوزه‌ی محیط زیست به‌عنوان یک حوزه‌ی فرابخشی اگر که ما درست عمل کنیم می‌توانیم در حقیقت وضع محیط زیست را بهبود ببخشیم و مردم را درواقع به آنچه که حقشان هست و شایسته‌شان هست برسانیم. اگر در حوزه‌ی خدمات شهری، در حوزه‌ی حمل و نقل شهری، در حوزه‌ی منابع شهری که آب و مسائل این چنینی مرتبط هست، ما برنامه داشته باشیم می‌توانیم بهبود ببخشیم و نقش تکنولوژی و فناوری و وجود افراد خلاق طبیعتاً در این حوزه‌ها خیلی مؤثر است، همان‌طور که در دنیا امروز استارت‌آپ‌ها به کمک محیط زیست آمدند، به کمک مدیریت شهری آمدند و واقعاً توانسته‌اند گره‌هایی را باز کنند و بهبود ببخشند. ما در شهرداری تهران و همکاری با شورا با استارت‌آپ‌ها جلسه داشتیم در حوزه‌ی مشخصاً پسماند. حالا جلسه‌ی خوبی هم بود ولی خروجی قابل ارائه، قابل عملیات و اجرا نبود. اما می‌دانیم که این همه‌ی کار نیست. حتماً ما استارت‌آپ‌هایی داریم که بسیار خلاقانه و هوشمند به موضوع نگاه می‌کنند. من از اینجا از شما تقاضا می‌کنم که یک ترتیبی را اتخاد کنید، ما کمیسیون سلامت، خدمات شهری و محیط زیست کاملاً این آمادگی را دارد که ما بتوانیم در قالب یک کارگروهی با حوزه‌ی مدیریت شهری و تشکیلات شما ان‌شاءالله این بحث استارت‌آپ‌ها را به‌صورت جدی در حوزه‌ی خدمات شهری که سالانه مستحضر باشید میلیاردها تومان در این حوزه هزینه می‌شود که اگر ما بتوانیم از خلاقیت همین جوان‌ها و نوآورها استفاده کنیم، حتماً این هزینه‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند و کیفیت بالا می‌رود و رضایت‌مندی شهروندان بیشتر می‌شود. از این جهت من خواهش می‌کنم که این درخواست را بفرمایید که به‌صورت جدی پیگیری کنند و بتوانیم یک برنامه‌ی سه جانبه‌ی شورا و شهرداری و تشکیلات شما داشته باشیم که ان‌شاءالله اجرایی شود.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ اجازه می‌فرمایید، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای ستاری و ورودشان را به شورای شهر خوش‌آمد می‌گویم. امیدوارم که از این جلسه بتوانیم تجارب خیلی خوبی را برای شورا و شهر فراهم کنیم. آقای ستاری همان‌طور که مستحضر هستید ما درواقع منطقه‌ی 9 را به‌عنوان یکی از پایلوت همکاری مشترک بین شهرداری، منطقه‌ی 9، دانشگاه شریف و درواقع معاونت علمی فناوری انتخاب کردیم. در آنجا ساختمان علمی فناوری را هم به همت شهردار منطقه فعال کردیم. ساختمان‌های بزرگ دیگری را تحت عنوان کارخانه‌های نوآوری شناسایی کردیم اما متأسفانه به دلیل اینکه ما امکان دسترسی به آن‌ها نداشتیم، مالکیتش در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و سایر بنیادها بود نتوانستیم که این را توسعه دهیم و کارخانه‌های نوآوری را در آنجاها نشر دهیم. من حتی مذاکراتی را هم با دانشگاه شریف کردم، جلسات مشترکی برقرار شود بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم اما شما بیش از اینکه درواقع شهرداری موردنظرتان باشد در همکاری ... چون شهرداری همیشه ثابت کرده که همکار بسیار خوبی است. شما نیازمند این هستید که سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر را با توجه به جایگاهتان در، درواقع جایگاه قوه‌ی مجریه به همکاری جلب کنیم. من یقین دارم که هم آقای فتاح و هم دیگر دوستان در حوزه‌های دیگر آمادگی این را دارند که با شما همکاری کنند. وجود آن کارخانه‌های نوآوری در منطقه‌ی نو یک فرصت استثنایی برای نوسازی بافت فرسوده از یک سو و در عین حال فعال‌سازی جوانان در آن بخش هست. این یک نکته. نکته‌ی دوم که می‌خواستم عرض کنم خدمتتان در ارتباط با این است که شما کل مسائلتان روی شهر دارد انجام می‌شود ولی با شهر مثل سازمان‌های دیگر، با شهرداری مثل سازمان‌های دیگر برخورد می‌کنید در حالی که پلت‌فرم شما روی شهر است. شما روی شهر دارید کار می‌کنید. شهر آینده، شهر هوشمند، شهر دیجیتالی و غیره و غیره. اصلاً مدل برخوردی و مدل تعاملی شما باید به‌گونه‌ای باشد که اصلاً این شهر است که دارد تولید کننده می‌شود. ما سازمان آب، اداره‌ی برق، نمی‌دانم اداره‌ی پست تلگراف نیستیم. شما اصلاً این برنامه‌ریزیتان بدون شهر امکان‌ناپذیر است. پس من فکر می‌کنم باید مدل تعاملی هم با شهر متفاوت باشد. این نکته‌ی دومی که می‌خواستم عرض کنم. نکته‌ی سوم ...

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ نکته‌ی سوم را نگویید دیگر.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ خیلی سریع می‌گویم آقای هاشمی.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ آخریش را بگذارید حدس بزنند.

منشی {زهرا نژاد بهرام} ـ بله. با اجازه‌ی آقای هاشمی نکته‌ی سوم در ارتباط با این است که دانشگاه شریف یکی از دانشگاه‌هایی است که درواقع می‌شود روی آن تمرکز کرد. من می‌دانم در منطقه‌ی شرق ساختمان‌های بسیار بزرگ و فعالی برای آماده‌سازی کارخانه‌های نوآوری وجود دارد. منطقه‌ی 4، شهردار ما در منطقه‌ی 4 اعلام آمادگی کرده. متعلق به برخی از دانشگاه‌ها است. اگر که معاونت فناوری بخواهد منطقه‌ی 4 آمادگی دارد که آن ساختمان‌ها را فعال کند. متشکرم.

رئیس {محسن هاشمی رفسنجانی} ـ خب خیلی ممنون. لطف فرمودید. همه‌ی اعضا توانستند صحبت‌هایشان را بکنند. من برای اختتام این را خدمتتان بگویم. همان‌طور که می‌دانید کلیه‌ی فعالیت‌های اقتصادی همان‌طور که الان این مسئله‌ی یارانه‌ی سوخت هم می‌بینید که چقدر مسئله ایجاد کرد، متأسفانه تعدادی کشته داشتیم در سراسر کشور و پایه قرار دادن مسائل رانتی و یارانه‌ای برای هر فعالیت اقتصادی این می‌تواند در آینده سم باشد. یعنی ما یک گونه رانت‌هایی را یا یارانه‌هایی را اختصاص می‌دهیم که یک فعالیتی را گسترش دهیم، سرعت دهیم و افراد را جذب آن کنیم، بعد یک گروه زیادی جذب این فعالیت‌ها می‌شوند در یک لحظه می‌بینیم آنقدر زیاد شده، می‌خواهیم این را حذف کنیم بعد انگار که باید یک جراحی جدی کنیم و خونریزی داشته باشیم و این‌ها. لذا چون این فناوری نوین است، جناب آقای ستاری من خواهشم این است که دیگر این فعالیت اقتصادی را رانتیش نکنیم و بسیار مهم است. نکته‌ی دوم این است که می‌دانید که بیس شهر هوشمند این را سرکار خانم آروین البته باید می‌گفتند چون امروز گل به دهان گرفتند و حرف نمی‌زنند به دلیل قطعی اینترنت، من جایشان این موضوع را می‌گویم. ببینید شهر هوشمند یعنی ابتدا و پایه‌ی اصلی آن این دیتاها است که متأسفانه الان در سطح کشور همه‌ی ارگان‌ها دیتاهای خودشان را برای خودشان نگه می‌دارند و این را یک سرمایه فرض می‌کنند به هم متصل نمی‌کنند. الان ما حتی یک خیابان را می‌خواهیم بکنیم نمی‌دانیم سیم و کابل و لوله و این‌ها کجا قرار دارد. باید سنداژ کنیم بکنیم بعد قطع شود تازه بفهمیم که اینجا یک لوله‌ی گاز هم مثلاً در این نقطه وجود داشته. یا اصولاً هر ارباب رجوعی هرجا می‌رود باید نامه بگیرد دستش برود یک جای دیگر و بعد از آنجا استعلام شود بعد بیاید اینجا این طولانی شدن بروکراسی در شهر دلیلش همین است که دیتاها به هم متصل نیست و اگر ما بتوانیم این فعالیت را در دولت هماهنگ کنیم که کلیه‌ی اطلاعات شهر به‌صورت پایه‌ای زیرساخت در یک نقطه‌ای جمع شود، قابل استفاده شود، به هم متصل شود همدیگر را ... البته می‌دانید که این اطلاعات همدیگر را هم تصحیح هم خواهند کرد چون گاف‌ها و اطلاعاتی آنجا هست را بیرون می‌دهند، این موضوع می‌تواند خیلی مثبت باشد. در هر صورت ما در این زمینه حاضریم یک فعالیت بسیار جدی را با جناب‌عالی دنبال کنیم که بتوانیم یک پایه‌ی دیتابیس اساسی را برای شهر تهران ان‌شاءالله ایجاد کنیم. هرگونه شرکت شتاب‌دهنده‌ی استارت‌آپ، هر گونه فعالیتی که، کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند را معرفی کنید که ان‌شاءالله در این زمینه فعالیت کنند. اگر لازم می‌بینید که توضیحی هم دهید بفرمایید. نه، چون خیلی مهم بود فناوری امروز ...

سورنا ستاری {معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری} ـ من خیلی سریع چون ... من واقعیت این است که باید ساعت‌ها صحبت کنم اینجا راجع به مواردی که اشاره شد. اولاً تشکر می‌کنم از تمام اعضا به خاطر حسن نیتی که دارند در این حوزه. من خواستم یک نگاه جدیدی را باز کنم در حوزه‌ی مدیریت شهری خدمت شما. و اینکه می‌گویم که ما یک کمیته‌ای داشته باشیم این مسائل را برویم جلو. ببینید هم فرصت کم است. این دو سال که می‌فرمایید فرصت بسیار کمی است. با یک چشم به هم زدن می‌رود. اگر نام ما می‌خواهد درواقع در شهر ماندگار بماند با این حرکات ماندگار می‌ماند. با اهمیت دادن به جوان‌ها ماندگار می‌ماند. من چندتا نکته می‌گویم خیلی سریع. ببینید ما یک کشوری هستیم 6000 سال تاریخ داریم. تاریخ تمدن داریم، تاریخ تجارت داریم، تاریخ آقایی بر دنیا داریم، تاریخ دانش داریم، تاریخ تجارت داریم، تاریخ فناوری داریم. 100 سال است گیر نفت افتادیم. من همیشه اقتصاد نفتی را خب در تمام صحبت‌هایم صحبت می‌کنم. نفت خیلی چیزها را نابود کرد، یکی از چیزهایی که نابود کرد فرهنگ کارآفرینی بود. تمام کشورهایی که دارای منابع زیرزمینی هستند و به منبع زیرزمینی‌شان تکیه می‌کنند آدم‌هایشان را فراموش می‌کنند، بچه‌هایشان را فراموش می‌کنند. چون یک چیز مفتی رسیده و این را باید بدانیم که با فرهنگ بچه پولداری کارآفرینی درست نمی‌شود. کارآفرینی چیزی نیست که از پدر به پسر یا چیز دیگری ... نوآوری است که باعث می‌شود یک همچنین اتفاقی بیفتد. این زیرساخت‌های فکری در کشور ما در 100 سال گذشته تحت تأثیر قرار گرفته است. تمام دولت‌هایی که بر اساس منابع زیرزمینی هستند بروکراسی شدید دارند، دولت‌های چاق دارند، حکومت‌های چاق دارند، آدم در آن‌ها زیاد است، قوانین متناقض زیاد است. من روز اولی که آمدم در دولت بسیاری از وزاری قدیمی به ما گفتند این پژوهش و مژوهش از آن چیزی در نمی‌آید. ما هم جوان بودیم وقت گذاشتیم. وقتت را تلف چه می‌کنی در اینجا. من به این نتیجه رسیدم روز اول که یک دکان دو در دو در اقتصاد جدا کنم، اسمش را بگذارم دانش‌بنیان. این سیستم به واسطه‌ی جوان‌هایی که ریختند در آن مبارزه کرد با تمام آن سیستم‌های بروکراسی که در سیستم نمی‌گذاشت این‌ها کار کنند. و من فقط کارم این بود که از این‌ها حمایت کنم نبندند آن‌ها را. تعطیلشان نکنند. الان ما راجع به ICT صحبت نمی‌کنیم. ما راجع به بیوتک داریم صحبت می‌کنیم، سلول‌های بنیادی صحبت می‌کنیم، هوا فضا صحبت می‌کنیم، لیزر صحبت می‌کنیم، فتونیک صحبت می‌کنیم. راجع به کلیه‌ی این درواقع تکنولوژی‌ها داریم با هم صحبت می‌کنیم. این اکوسیستم همان چیزی که من خدمتتان نشان دادم رسیده به 90 هزار میلیارد تومان فروش، 4600 تا شرکت، 300 هزار تا اشتغال مستقیم و دارد بزرگ می‌شود. یعنی به صورت توان ما استارت‌آپ‌هایی داریم که هفته‌ای 10 درصد رشد می‌کنند. هفته‌ای 10 درصد. هر کسی آروزیش است که در آن سرمایه‌گذاری کند. من وقتی که الان استارت‌آپ دارم که در تابلوی بورس 7 هزار میلیارد تومان، 10 هزار میلیارد تومان الان قیمت‌گذاری می‌شود و سه سال پیش اصلاً وجود نداشت، خب چه می‌خواهد، چه کسی می‌خواهد درواقع در این سهم نداشته باشد. من دارم راجع به شهرداری صحبت می‌کنم که شما می‌توانستید جزئی از سهام همین شرکت‌ها را داشته باشید و درآمد شهر را از همین شرکت‌ها در بیاورید و شما هم می‌توانستید مدیریت این‌ها را داشته باشید. شما می‌توانستید یک پارک مجازی در کل شهر داشته باشید و سرویس‌هایی به این جوان‌ها می‌دادید از روز اول که واردش می‌شدند و به‌واسطه‌ی آن سرویس‌ها سهام برمی‌داشتید در، درواقع استارت‌آپ‌های شهریتان. شما الان چه اختیاری روی درواقع اتفاقاتی که در شهرداری می‌افتد. مثلاً می‌گویید تاکسی‌رانی، خب تاکسی‌رانی به شما الان یک باری است بالای شهر یا اینکه دارد یک درآمدی به شهر می‌دهد، شما الان این همه بار جا به جا می‌شود در شهر، در آن چه اختیاری دارید، اصلاً اطلاعاتش را دارید، اگر امروز یک میلیون سفر درواقع اینترنتی در شهر اتفاق می‌افتد یعنی یک میلیون دیتا. کدام سازمان دولتی یک همچنین دیتایی دارد، برای تجهیز درواقع تحلیل و تجزیه. اینکه جمعیت دانشجویی چه جوری حرکت می‌کند، اینکه کارمندها چه زمانی می‌آیند، آن یکی چه جوری می‌آید. حتی شما با هوش مصنوعی الان هر کدام از این شرکت‌ها 350، 400 تا برنامه‌نویس حرفه‌ای دارند. بزرگ‌ترین اشتباه ما این است که فکر کنیم این‌ها یک نرم‌افزار هستند، این‌ها آدم هستند. اصلاً نرم‌افزار نیستند. در آن هوش مصنوعی استفاده می‌شود، در آن هزار و یک جور کار استفاده می‌شود. آینده‌ی دنیا در هوش مصنوعی است، شما می‌توانید این سرویس‌ها را به هم وصل کنید و از آن بتوانید استفاده کنید برای مدیریت شهری. این دیتاها را چه کسی تولید می‌کند، همین‌ها تولید می‌کنند. شما الان مثلاً دیجی‌کالایی که 90 درصد فروش اینترنتی سطح کشور را دارد چه دیتایی در آن است. از نوع سلیقه‌ی مردم یا تشکیلات یا بقیه. بقیه‌شان هم همین هستند. شما ببینید این همه نرم‌افزار در حوزه‌ی فین‌تک دارید، آپ را دارید، آن را دارید، آن را دارید. خب این‌ها همه دیتا است. این‌ها اصلاً دیتاشان قابل مقایسه با سیستم دولتی نیست. چهار تا دیتایی که مثلاً معلوم نیست مال کجاست، چه جوریه، چه جوری می‌خواهد دسته‌بندی شود. این‌ها به سرعت برق و باد دارد این دیتاها تولید می‌شود در سیستم و شما می‌توانید باشید در قضیه. یعنی شما یک ... من دارم این را می‌گویم که شهرداری خودش یک پارک مجازی است در داخل شهر. شما اختیارات فوق‌العاده‌ای دارید. شما اختیارات فوق‌العاده‌ای دارید برای اینکه بتوانید درواقع از این اختیاراتتان استفاده کنید و شهر دستتان بیاید دوباره. الان دستتان نیست ولی می‌توانید اینطوری شهر را به دست بگیرید. با کمک همین جوان‌ها. پشتشان باشید. عیب ندارد می‌خواهید سهام هم بردارید عیب ندارد. از روز اول کمک کنید بیایند در این سیستم سهامشان را هم بردارید. شریک هم شوید در اتفاقی که دارد می‌افتد ولی پشتشان باشید بتوانند این کار را کنند. خیلی راجع به دانشگاه شریف صحبت شد. من خودم شریفی هستم. در شریف بزرگ شدم. لیسانس و فوق‌لیسانس و دکترا. الان هم استاد آن‌جا هستم. ولی خدا وکیلی من کمترین کمک‌ها را به دانشگاه شریف کردم. ما همین کار در پلی تکنیک داریم انجام می‌دهیم، همین کار در دانشگاه تهران است، همین کار در علم و صنعت است. من حدود یک میلیون متر مربع دارم فضای نوآوری در تمام کشور درست می‌کنم. من از قائن الان مرکز دارم که این‌ها را همه را نرم‌افزاری داریم کار می‌کنیم تا مثلاً محروم‌ترین جاها در چابهار داریم. در زاهدان ما یک پارک فوق العاده داریم که من توصیه می‌کنم اگر کسی رفت آنجا پارک زاهدان را ببیند. ببیند این بچه‌ها هرچقدر که محروم‌تر هستند نوآورتر هستند. هرچقدر که این جوان‌ها محروم‌تر هستند نوآوری‌هایشان بیشتر است و انگیزه‌هایشان برای توسعه، برای گرفتن، برای درواقع رسیدن به مراحل بالاتر خیلی خیلی بیشتر است. راه و روش و منتور و اینجور چیزها می‌خواهند. پول، پولِ بخش خصوصی است که باید درواقع در این حوزه سرمایه‌گذاری شود. آقای مهندس هاشمی فرمودند. ببینید من چیزی که به آن رسیده‌ام بارها گفته‌ام. اینکه از پژوهشی محصول می‌آید بیرون که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند در آن. پژوهشی که با پول دولت انجام شود، به خاطر ماهیت پول دولت، هر دولتی که باشد، اصلاً دولت یعنی این مملکت و مملکت دیگر ندارد. بخش خصوصی است که در پژوهش سرمایه‌گذاری می‌کند و محصول می‌دهد بیرون. ما در دولت توانایی یک همچنین کاری را نداریم. به خاطر ماهیت پولی است که داریم. من به هر حال ... ببخشید من خیلی‌ها را نتوانستم راجع به آن‌ها صحبت کنم، خیلی از موارد را. ولی من این را دارم می‌گویم خدمتتان. شما الان بله. با سازمان‌های دولتی مسئله دارید، بروکراسی زیاد است، به دیتا دسترسی ندارید. راهش این نیست که ما هی با این سازمان جلسه بگذاریم، با آن ... من تجربه‌ی شخصی خودم را می‌گویم. یک سیستمی بسازید پشت آن سفت بایستید، خودش می‌گیرد. همه‌ی این تشکیلات را. ما 5 سال پیش به یکی می‌گفتیم استارت‌آپ چیست نمی‌دانست. بگوییم پارک فناوری می‌گفت پارک بچه‌ها است دارند در آن بازی می‌کنند. به او می‌گفتیم اقتصاد دانش‌بنیان می‌گفت دانش‌بنیان چه چیزیه. حالا این چه دکانی است جدید راه افتاده. الان همه دارند راجع به آن صحبت می‌کنند. راهش این است که شما از یک جا شروع کنید یک دو در دو جدا کنید، پشت سیستمتان بایستید و این سیستم در خودش شروع کند بقیه را هضم کردن و آن موقع می‌بینید که همین سازمان‌های دولتی پشت در اتاق شماها می‌ایستند به جای اینکه شماها بروید التماسشان کنید که به شما دیتا دهند، به شما آدم دهند، به شما پول دهند برای اینکه این کار را کنید. من کامل در خدمتتان هستم. من فکر می‌کنم آن کمیته را اگر ما بتوانیم خدمت شما باشیم در شورای شهر یا شهرداری می‌توانیم درواقع این قضایا را پیگیری کنیم. ببخشید خیلی از مطالبی که گفتید راجع به قطعی اینترنت و مسائل دیگر نشد که من راجع به آن‌ها خیلی صحبت کنم. قطعاً این‌ها باید درست شود در آینده، مسائلش، تشکیلاتش. ولی می‌گویم این یک مبارزه است که ما باید ... یک مبارزه است باید ... من روز اول این قضیه را یک مبارزه دیدم با اقتصاد نفتی، با بروکراسی شدید و مطمئن هستم که ما می‌توانیم در این مبارزه موفق باشیم. خیلی ممنون.

# **6. ارائه‌ی گزارش توسط سید حسن رسولی خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حساب‌های درآمد و هزینه‌ی شهرداری تهران در مهر ماه سال 1398**

(در این هنگام آقای سید ابراهیم امینی ریاست جلسه را به عهده گرفتند)

نایب رئیس {سید ابراهیم امینی} ـ خب مثل اینکه همکاران اینجا ... خانم نژاد بهرام. دستور بعدی ارائه‌ی گزارش توسط جناب آقای سید حسن رسولی خزانه‌دار محترم شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حساب‌های درآمد و هزینه‌ی شهرداری تهران در مهر ماه سال 1398. بفرمایید جناب آقای رسولی. بفرمایید. بله، رفتند برای بدرقه برمی‌گردند. آره. این‌ها را اصلاح بفرمایید. آره. بله. بفرمایید.

سید حسن رسولی {عضو شورا} ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای اعطا.

نایب رئیس {سید ابراهیم امینی} ـ حجت است دیگر.

سید حسن رسولی {عضو شورا} ـ کتاب آیین‌نامه را از خانم امانی بگیرید من شروع کنم.

نایب رئیس {سید ابراهیم امینی} ـ بله. بفرمایید.

سید حسن رسولی {عضو شورا} ـ نه، نه. کتاب را بگیرید من جلسه را شروع کنم.

نایب رئیس {سید ابراهیم امینی} ـ بفرمایید.

سید حسن رسولی {عضو شورا} ـ بسم الله الرحمن الرحیم. حسب وظیفه گزارشی که امروز از دو حساب درآمد و هزینه خدمتتان تقدیم می‌کنم بر اساس تأکیدی که اعضای محترم فرمودند ابتدائاً گزارش یک ماهه‌ی مهر ماه است گرفته شده از حوزه‌ی مالی شهرداری و در ادامه مقایسه‌ی $\frac{7}{12}$ برای استحضار عزیزان. من از مقدمه عبور می‌کنم حساب درآمد هزینه‌ی مهرماه را عرض می‌کنم و ابتدائاً بحث درآمد را. شهرداری تهران بر اساس بودجه‌ی مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی ماهیانه‌ی خود نسبت به تأمین منابع در سقف 1568 میلیارد تومان اقدام کرده و به همین میزان مصارف خود را نیز تنظیم و تعادل بین منابع و مصارف را برقرار کند. در مهر 1398 شهرداری تهران توانسته است مبلغ 1217 میلیارد تومان معادل 78 درصد این مبلغ درآمد را تأمین و طبعاً با 22 درصد عدم تحقق درآمد روبه‌رو هستیم در مهر ماه. از کل درآمد مهر ماه که 1217 میلیارد تومان است مبلغ 1054 میلیارد تومان آن که معادل 87 درصد است نقد و 163 میلیارد تومان معادل 13 درصد آن غیرنقد است. استحضار دارید که آن قسمت از درآمدها و منابع شهرداری که بالفعل قابلیت نقدشوندگی نداشته باشند درآمدهای غیرنقد هستند. از کل درآمدهای نقدی وصولی یعنی 1054 میلیارد تومان، 53 درصد معادل 554 میلیارد تومان از جنس درآمد پایدار است. از خبرنگاران محترم خواهش می‌کنم دقت بفرمایید. بله، خبرنگارها نمی‌گذارند من از ... اینجا ایستاده‌اند دارند تظاهرات می‌کنند.

نایب رئیس {سید ابراهیم امینی} ـ لطف بفرمایید اصحاب رسانه ...

سید حسن رسولی {عضو شورا} ـ از کل درآمدها نقدی وصولی، دوباره عرض می‌کنم، 1054 میلیارد تومان، 53 درصد آن معادل 554 میلیارد تومان از جنس درآمد پایدار است.

نایب رئیس {سید ابراهیم امینی} ـ دوستان لطف کنید سکوت یک مقدار رعایت شود همهمه نباشد که ...

سید حسن رسولی {عضو شورا} ـ و 47 درصد باقیمانده‌ی رقم درآمدی معادل 499 میلیارد تومان حدود 500 میلیارد تومان از نوع درآمد ناپایدار. درآمدهای پایدار آن دسته از درآمدهای شهرداری است که از 2 خصیصه‌ی تداوم‌پذیری به معنای اینکه دارای ثبات بوده و در کوتاه‌مدت دچار تکان‌های شدید نشوند و حفظ کیفیت زندگی شهری را نیز به همراه داشته باشند. از قبیل دریافت عوارض نوسازی، توسعه و عمران، عوارض مشاغل کسب و کار، عوارض پسماند، عوارض خودرو و هکذا از سرفصل‌های درآمدهای پایدار هستند. درآمد ناپایدار ثبات ندارد. وابسته به صنعت ساخت و ساز و شرایط نامتعادل اقتصادی کشور است. عوارض ساختمانی به معنای عام از قبیل تثبیت تجاری، تخلفات ساختمانی، جرائم ماده‌ی 100 و غیره.

2. عملکرد هزینه‌ای $\frac{1}{12}$ مهر ماه. توضیحاً باز مجدداً عرض می‌کنم که این گزارش صرفاً هزینه‌های ثبت شده‌ی در دفاتر مالی شهرداری است. به معنای همه‌ی هزینه‌های واقعی نیست. شهرداری تهران در بخش مصارف تا سقف 1443 میلیارد تومان اجازه داشته است هزینه کند. 1127 میلیارد تومان تا به الان در دفاتر مالی شهرداری در سرفصل هزینه‌ها ثبت شده که نسبت به رقم مصوب ثبت هزینه‌ها 78 درصد کل را تشکیل می‌دهد. از این مبلغ 95 درصد هزینه‌ها به‌صورت پرداخت نقدی و تنها 2 درصد ... آقای دکتر مظاهریان و تنها، عذر می‌خواهم، 5 درصد هزینه‌ها به صورت غیرنقدی است. در بخش دوم گزارش و بر اساس دستوری که شورا به من داده، گزارش همین 2 حساب را در مقیاس $\frac{7}{12}$ خدمتتان عرض می‌کنم. در این 7 ماهه شهرداری موظف بوده است منابع را در سقف 10982 میلیارد تومان تأمین کند که شهرداری معادل 81 درصد این رقم یعنی 8907 میلیارد تومان کسب درآمد کرده است. طی 7 ماهه‌ی مذکور به میزان 2074 میلیارد تومان، دوستان توجه کنند، 2074 میلیارد تومان معادل 19 درصد از بودجه را ما کسری داریم. از کل درآمد 7 ماهه به رقمی که عرض کردم یعنی 8907 میلیارد تومان، 7183 میلیارد تومان آن، معادل 81 درصد نقد و 19 درصد آن یعنی 1723 میلیارد تومان از کل درآمدهای وصولی به میزان 37 درصد درآمد پایدار و 63 درصد درآمد ناپایدار بوده. من یادآوری می‌کنم در مهر ماه سال 96 رقم درآمد پایدار شهرداری کمتر از 20 درصد بود. عملکرد هزینه‌ای 7 ماهه، در این دوره شهرداری مجاز بوده است حداکثر تا سقف مصوب 10106 میلیارد تومان هزینه کند. طی دوره‌ی مذکور 7753 میلیارد تومان معادل 77 درصد اجازه‌ی مصوب ثبت هزینه در دفاتر صورت گرفته است که از این مبلغ 98 درصد به‌صورت پرداخت‌های نقدی و تنها 2 درصد از هزینه‌ها به صورت غیرنقد ثبت شده است. ردیف‌های هزینه‌ای را من خواهش کردم که دوستان روی مانیتور بیندازند. همین‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در بخش حقوق پرسنل رسمی و قراردادی نسبت اعتبار مصوبمان به عملکردمان 89 است، سازمان‌ها 112 است. افزایش نشان می‌دهد. بازپرداخت اصل سود و تسهیلات اوراق مشارکت 204 درصد افزایش، تسویه‌ی بدهی‌ها و سایر مطالبات 769 درصد افزایش نشان می‌دهد. و اما به‌صورت مقایسه‌ای، درآمدهای $\frac{7}{12}$ سال 97، 10167 میلیارد تومان بوده است که از آن مبلغ 7879 میلیارد تومانش در $\frac{7}{12}$ معادل 77 درصد رقم مصوب محقق شده است. در $\frac{7}{12}$ سال جاری رقم مصوب همین‌طور که عرض کردم 10982 میلیارد تومان بوده است. همکاران ما در شهرداری از این مبلغ 8907 میلیارد تومان معادل 81 درصد تحصیل درآمد کرده‌اند. در فصل هزینه‌ها در مقایسه‌ی $\frac{7}{12}$ امسال با سال گذشته 18 درصد ثبت هزینه‌ها در سال قبل بوده، 77 درصد در امسال که خب این افزایش امیدوار کننده است. جدول مقایسه‌ای با دوره‌ی قبل حساب درآمد را من عرض می‌کنم. در دوره‌ی $\frac{6}{12}$ که من در جلسه در گزارش قبلی خدمتتان عرض کردم رقم تحقق شده‌ی ‌ما 82 درصد بوده. اجازه بدهید من دیگر از ارقام بگذرم. الان به 81 درصد کاهش پیدا کرده. هزینه‌هایمان 75 درصد بوده و در این یک ماهه به 77 درصد افزایش پیدا کرده. حسب وظیفه‌ی ماده‌ی 79 ارزیابی و تحلیلی را به شرح ذیل خدمت عزیزان عرض می‌کنم. 1. کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 4 درصد افزایش پیدا کرده است یعنی از 77 درصد به 81 درصد رسیده است. این علامت، علامت مثبتی است. ثبت هزینه‌ها در دفاتر ....

نایب رئیس {سید ابراهیم امینی} ـ تصمیم‌گیری نداریم. حالا اجازه دهید تمام شود.

سید حسن رسولی {عضو شورا} ـ ثبت هزینه‌ها در دفاتر از 18 درصد به 77 درصد افزایش پیدا کرده است. هزینه‌ی جاری حقوق سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات مستقل همچنان نسبت به بودجه‌ی مصوب فزونی یافته است به میزان 12 درصد مازاد نسبت به $\frac{7}{12}$. 4. افزایش شاخص ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی طی دوره‌ی مشابه سال قبل به میزان 59 درصد علامت امیدوار کننده‌ای است برای تحقق انضباط مالی مورد هدف شوراها. 5. ردیف‌های بازپرداخت بدهی‌ها 769 درصد و اصل و سود تسهیلات دریافتی 204 درصد نسبت به پیش‌بینی بودجه افزایش نشان می‌دهد. البته ارقام مصوب این دو ردیف در بودجه ناچیز است. 6. سهم مصارف هزینه‌ای 65 درصد و سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان 35 درصد در 7 ماهه‌ی اول سال جاری است. 7. تحقق بودجه‌ی غیرنقد نیز در مقایسه‌ی با نیمه‌ی اول از 20 درصد به 19 درصد در مهرماه کاهش پیدا کرده است. جبران این عقب‌افتادگی در حداقل در سطح 30 درصد سهم بودجه‌ی مصوب مستلزم فعالیت‌های جبرانی عاجل و مؤثر شهرداری است. جناب آقای دکتر بنا رئیس محترم سازمان سرمایه‌گذاری اخیراً گزارش دادند که به میزان بیش از 3600 میلیارد تومان طی ماه‌های اخیر دوره‌ی تصدیشان تفاهم‌نامه‌ی تهاتر و انتقال دارایی با برخی از طلبکاران به ویژه بانک شهر مبادله شده است. عینیت یافتن این توافقات مورد انتظار می‌باشد که امیدوارم گزارش عملکرد آن را در ماه و ماه‌های آینده تقدیم کنم. 8. خواهش می‌کنم اعضای محترم شورا به این بند 8 توجه مضاعف مبذول فرمایند. عدم تحقق درآمد یک ماهه‌ی مهر نسبت به 6 ماهه‌ی اول سال جاری با 1 درصد افزایش. عدم تحقق 1 درصد افزایش دارد. یعنی از 18 درصد افزایش پیدا کرده عدم تحقق به 19 درصد. در صورت تداوم رشد این شاخص منفی در ماه‌های باقی‌مانده‌ی سال مالی جاری با کسری 20 درصدی معادل 3640 میلیارد تومان روبه‌رو خواهیم بود. از طرفی بودجه‌ی سال 98 در انطباق با اسناد و جداول درآمد هزینه‌ی برنامه‌ی پنجم مصوب دوره‌ی سوم شهرداری حداقل باید به مبلغ 25 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 40 درصد مازاد بر سقف مصوب امسال که 20 درصد کاهش تحقق داریم افزایش یابد. بر این اساس پیشنهاد می‌کنم آقای شهردار به فوریت و قبل از تقدیم لایحه‌ی بودجه‌ی سال 99 به صحن شورا با عملیاتی ساختن تدابیری که مشترکاً از سوی شهرداری و شورا در حال نهایی شدن است نسبت به تدوین و ارائه‌ی لایحه‌ی متمم بودجه، نه اصلاح بودجه‌ی 98 در مقیاس افزایش 60 درصدی شامل جبران 20 درصد عدم تحقق است که با فرض پیش‌گفته‌ی 7 ماهه عرض کردم و 40 درصد بعدی، نسبت به رقم مصوب اقدام کنند. همان‌گونه که در گزارش قبل به استحضار رساندم در غیر این صورت همگی و مسئولانه بایستی نگران اداره‌ی مناسب شهر باشیم. همکاران ارجمند، شهردار محترم تهران تصدیق خواهید فرمود. بر مبنای تصویر عملکرد درآمد هزینه‌ای $\frac{7}{12}$ از مالیه‌ی شهرداری که حسب وظیفه‌ی قانونی تقدیم کرده‌ام متأسفانه ماه‌های سختی را پیش روی داریم. تغییر رویکرد و اتخاذ تصمیمات کلیدی و مهم در این حوزه نه از جنس انتخاب و اختیار ما بلکه اجتناب‌ناپذیر است. ظرفیت‌های بالقوه‌ی درآمدزایی شهر متنوع و پرشمارند. به فعلیت رساندن این زمینه‌ها نیازمند مدیریت و تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و واقع‌بینانه است. علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد بلا ندیده دعا را شروع باید کرد. بسیار متشکر.

# **7. اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه‌ی آینده**

نایب رئیس {سید ابراهیم امینی} ـ بسیار ممنون. از صبر و حوصله‌ای که همکاران محترم به خرج دادند. چون ارائه‌ی گزارش بود من فکر می‌کنم نیازی به صحبت همکاران نباشد. فقط اگر دوستان این گزارش را احساس می‌کنند ناشی از کم‌کاری و اعمال بعضی از مجموعه‌ی مدیریت شهری است می‌توانند از این مطالب استفاده کنند بعداً در قالب دادن تذکر، سؤال و پیگیری‌های دیگری که می‌شود انجام داد. از صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید ممنون هستم. جلسه‌ی آینده روز یکشنبه سوم آذر ماه 1398 ساعت 8:45، پایان و ختم جلسه را اعلام می‌کنم.



غایبین در زمان شروع جلسه: مرتضی الویری / سیدابراهیم امینی / احمد مسجدجامعی / مجید فراهانی / بشیر نظری

مسئولان حاضر در جلسه: سورنا ستاری {معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری} / حامد مظاهریان {معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی} / حامد سلیمی {مدیرکل امور تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه معاونت شهرسازی} / علی محمد مختاری {مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز} / شهاب‌الدین صابونچی {سرپرست اداره کل تدوین قوانین و امور شورا} / محمدحسین بوچانی {رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران} / وحید عرب {مدیرکل تشخیص و وصول درآمد} / محمدرضا زارعلی {مدیرکل امور مالی و اموال}