# توفيق شاهد همه لطف خدا بود 

## رمزكثشايى از شركت شاهد

در كفتوكوبـا اولين مديرعامل

وقتـى در دهه •8 از او دعوت شـــد مديرعاملى شــركت شـــاهد را بر عهده گـيـر درد، هر گز تصور



 شـاهد آمد و كار خود را آغاز كرد. وبا شار شهريور بوّ







 مبار كى رمضان امسال در دفتر كارى سادي ساده در يكى


 است يادى شود از گذشته و و نوشته شود آنَّهِ در






 كرد و لطف پپروردگار شــامل حا حال شر كت شد. ميرمحمـــد صادقى توضيح مى دهـد اصلى كار من اين بود كه به هر فعاليت اقتصادى


 مى كنم و اعتقاد دارم اگر كارى برای شا شاهد انجام

 من كمك كرد. كفتو كو با با نخـسـتين مديرعامل شركت شاهد را از دست نبايد داد.
 نهايت •وميليون شـــد و در طول 11 ســالى كـلـي كه من مديرعامل بودم، ملبغ زيادى هم جمـع نشـ.

■ پـ


 در اختيارم بود، دفتر انديكاتورى درسـتـت كردم
 هم پيگيرى مى كردم و در واقع شــركـت در در ابتدا





 البته كم كم همكاران و و دوستانى كه از از قبل داشتمه،




 دوسـتانانم مى آمدند و ايده مى دادنــــد و يكى از از همان ايدههاى اواوليه بيشــنـهادى به من من، تأسيس فروشـعامهایاى آزاد در مبادى وروودى كشور بود


 هسـت كفتند اين كار خيلى آسان است، امـا اما من كقتم، آســان نيست، اما شلنى است است و من انـجام

میدهم.

## 戊 ماجراى ايجاد واحد اشـتغال از كجا شروع

در ارتباط با اشتغال خانواده شهدا هم كسانى را كا
 وقتم آزاد بود و شـركت شـر شاهلد فعاليت خاصى





 نماينده مردم ورامين. يكى هم آقا آقاى محزون بـا بود


 تجربه مسـئوليت دولتىام استغاده كنم و مادهاى الى
 اضافه شـــد در ارتباط با اشتغال خانوانو اده شهدا و و
 براى اشتغال خانو ادهما و فرزندان شان شهلا از محل
 همين پيشـنـناد چنـدين كارخانه و صنعت براى

متوجه شـــدم آقايان شــركت را ثبت كردهانـد و و
 اعضــاى هيئت مديره را هـــــ منصوب مري كردماند.

 افق كار در شاهد را روشن مىديدم.

■ آن موقع شــر كت شاهد شر كتى روى كاغذ بود، يا تشكيلات و ساختار مشخصى داشت؟ رآ


 و مديرعامل ســازمان اقتصادى بنياد شهيد بوده،
 و عملاً شر كت شاهد شر كت رو روى كاغانذ بوده، با


 پپرورد گار شامل حال شر شت شد. اولين فكر من
 و ســربار شركت نباشـــيم و حقوق V - ا ههزار ار تومانى خودمــان را بتوانيم تأميــن كنيم. اولين


 اقتصادى بنياد شهيد بود، مسئله دومى كه مه متو جـه
 شهجا را جمع آورى و سرمايه كذارى كرد.

 انجام شــود و ما ابزار قانونى در اختيار ندا انـتيا

 در امول او با ولى قهرى او ست و و دوم اين اينكه حق


 شد كه با دفتر حضرت امام(ره وه) مكاتباتى انجام



 تصـرف در امــوال آنها برابر بــا حـا حكم حضرت وت

 تماس گرفتتم و مســئله را مطرح كـر كـردم و ايشان
 در واقع مشكل قانونى بر سر راه شر كت را را حـ كرديم و شــروع كرديم بـم بـه شناسايايى اموالـ البته
 فرزندان شـهـها خيلى هم به كار ما نيامل، تهون

■ شما اولين و باسابقهترين مدير عامل شر كت شــاهد هســتيد، از وروودتان به شر كـت شـر شاهـد بحوييــد و اينكه قبل از آن حه مســئوليتى بر عهده داشتيد؟



 جنوب كشور بودم كه بعدها آنها را ادغان ونام كردم

 كشــاورزى وقت، كنار رفتند و آقاى زالى والى وزير

 ســال سو كه آقاى كمال گنجها انى كه در مؤسسه

 براى فرزندان شهدا ايجاد كنيم، آيا شما مى آييد
 اينـ





 - اميليون سرمايه ثبت شده داريم كه ها هاميليليون
 همزمان دو احســاس مشخص بر برايم ايـجاد شد؛ اولين احساس من اين بود كه مى شود يـى كارى

 پيشنهاد خير و خدمتى نهغته است است اما از از طرفى



 دارد.

## تصوير روشــنى از آينده شــاهد در ذهنتان

داشتيد؟
طبيعى اسـتـ، چجون صحبت از تاريخ و كذشته فعاليت شــركت شـــاهد مطر ح اســتـ، ناهِارم








 زيادى كشيد و هم در كارهاى اقتصادى، هم آن در در بنياد مســتضعنان و و هم در بنياد شهيم. از تماس اوليه با من مدتى كذشت و خبرى نشد تا اينكه

باشـــد، بتواند در فروشــعاهمهاى آزاد خريد كند




 مبادى ورودى كالا به صورت ارين ارزى ارائه كند تا تا اين تصميم پشتوانه قانونى هم داشته باشدلـ اريا يادم هســت هفت بار رفتم هيئــت دولت تا تا موضوع را پيش ببـرم و حتى رئيس بنياد شــهـيد در آن









 كشور چخنين ارزى در اختيار ندارارد. بلافاصاصله به




 به صورت امانى كالا بڭيريم و از از خارج هـ بم كالا




 احسـاس ولايت مى كردنـد و مدير يركل گمر كـ با با


 فروشـعـاه رادر مهر آبـــاد و بعاهـــــا در اصفهان،







 فروشگاهها حدود •9ميليون تومان سود كرديم

 شــركت در خيابان كوه نور است. آن موقع دور





 ساختمان ه طبقهاى را از سازمان صنايع ملى با به

آزمايـش در جـــاده دماوند گرفتيم و با توسـعـه
 لبنيات ايجاد كرديم كــهـ فكر مى كنم بعا بـد از من
 شــاهد بود. ايده ديخر و اســتراتز اتزى اوليه ما در



 رفتيم دنبال اينكه شر كت در ز زمين ريشه بـد بدوانـ
 استمرار اين بود كه خود اردمان را با به صنعت و و رشت انته خاصى محاود نكنيمه، بويزه اينكه سرمايه زيا زيادى هم در اختيار نداشتيم.

## ■ داشتيد؟

سياســت راهبردى من اين بود كه شر كت شاهـا
 كه اگر كار اقتصادى را با با صبغه سياسى مخلوط
 سرو كار داشتيم و همان موقع هم سالايق سياسى




 براى فعاليت در زمينههاى مختلف يبيدا كنم.

■ پـس از فعاليت در صنعــت لبنيات كم كم







 نتشــى كه در انقالاب داشتم همه كم و بيش مرا مرا
 كرد تا استفاده خوبى براى فرزندان شهـدا داش داشته

 شرايط بسيار ســختى، هم به لحاظ تح تحريمهوهاى





 اين فروشگاهها به صورت انـا ارزى به آن آنها بفروشيم و هر حاجى كه از كشور عربستان كالاى نخريده

شـــاهـد ايجاد شد؛ از كشـــتار كاه مرغ تا كارخانـه


 شــود كه مورٍد موافقت مقام معظم رهبرى قراد

 واحدهاى صنعتى را به بنياد مستضعنان دران داديم و و بخشى هم در كنار شاهد ماندند.

## ■ مـــاده قانونــى اشـتغالززاو راهگثــا چـــهـ <br> مى گويد؟

 تصويب مجلس شوراى اسلامى مقرر شد، مبلغ

 تعيين مى شود) به صورت قرض الحس الحسنه و ساير تسـهيلات اعطايى در اختيار بنياد شهيد انقالاب


 خريدارى شــركتهاى دولتى و تحت تـا پوشش دولت و بنياد مسـتضتغفان به قيمت كارشناسى
 به بنياد شهيد است) فقط جهت اشتغان

 بنياد شــهيد مكلف اســـت تر ترتيبى اتخاذ كند كهـ اشــخاص نامبرده در اين شر كتها و و طر مهاى






 اجر ايى اين بند به طور مشـــترى بـ به وسيله بنياد


وزيران رسيد.

■ اوليــن واحدى كه راهانــدازی كرديد، جه بود؟
به ياد دارم در همان ابتداى فعاليت شر كت شاهد، دولت وقت طرحى ارائه كرده بود، مبنى بر ارائئه



 رئيس بنياد شهيد خبر دادند فـد فلانى در بار بنياد شهيد
 سئوال كرد، كفتم بالاخره بايد خرد در بياوريم، يا نه؟ شما اجازه با بدهيد كار خار خودمان



آقــاى طبيبز اده، مسـئول اين فروشــاماهما در
 -1 أميليون تومان زمين را اخريد


دوران بعد از من انجام شد.

■ اما شما روحيه كار تجارى هم داشتيد.




 البته بعداً در شــيـالات متأســفانه براى اور او به خطا

 صادرات خاويــار را بڭيريم كه من قبول نـون نكردم


 مشـترى خارجى بيدا كــرد و و آن موقع فرش را را با واســطه يك ميليون دلار فرو ختيمـ البـيم البته فرش را •+ميليــون تومان خريد




 خيلى انعكاس پيدا كرد.

■ و پس از 11 سال خدمت در شر كت شاهد تصميم به تر ك شاهد گرفتيد. پر إ

 كردند، چون فضاى اقتصادى كشور عوض شد شده
 امكانات رسيده بود كه مى توانست در زمينههاى خاصى فعاليت داشــته باشــــد تا اينكه در ســال
 شروع كرديم به فروش سيگار و اين اقدار بـام باعث شد به منابع مالى خيلى خريّى خربى رسيديم و كم كم


مختلف توسعه دهيم.

اقتصادى حـه شو شــما در ورود بــه فعاليتهــاى سياست اصلى كار من اين بود كه به هر فر فعاليت


 براى كثــت در اختيار گرفتيم و كم كم در تمام استانها، شركت شاهد زدمـ بـه اين نتيجه رسيدم


 داشـتنا و دوست داشـتـند كمك كنند، البته در







 بود، در استان شيراز خيلى مونى موفق بود و و توانست
 اختيار بیيرد، در اصفهان آقاى صفوى، در مشان مشهد

آقاى شريفيان هم موفق بودند و...

■ داشتيد از روند فعاليتهايتان مى گفتيد.

 بود كــه از قبل انتــاباب بلاتكليــف مانــنـه بود
 كه فتـط فوندانسـيون آن ريخته شـــهـه بود. با

شـركت شـــاهد بـايد در امور و كار هايـي تمركز كند كهـ









 ورود و سرمايـهكذارى ندارند

شر كت شاهد براى آينده چچيست؟

 خصوصى برنمى آيد. حضور شــركت شاهـا در صنعـت بانك و و بيمه اقدام خوبى اســيـ و و بايد به سمت كارهاى بزر گّى، از جمله سرمايه كـذارى در بخشهماى كشـاورزى خارج از كشور بروده، در صنعتا نفت هم شــاهـا مـا متوانوراند با مشاركت سرمايهُذاران خارجى قدمهاى بزرگى برداره،
 سرمايهكذارى ويُّهاى داشر بـته باشد و ع علاوه بر توسعه كارهاى شــركـت در ابعاد بين المللى، در بعد داخلى هم وارد عرصههايايى شـود كه هـ مردم عادى توان ورود و سرمايه كَارى نـارند.

## ■ و سخن پايانى؟









 و تفريحى چتمسـتان تبديل شـود. خدا را شكر و موفق باشيد.


 تبعات بينالمللى زيادى هم برایى كشي تا اينكه بعدها هيئتى تعيين شد و و به نفع شر كـ

 ماجرا كه تا مرحله بازداشت مرد من هم ريش ريش رفت، قلبم را عمل كردم، ولى زير با بار نر نرفتم و ايستادم




 چذيرفتند. البته آقاى رحيميان تأكيد داشـيتنـد كه



 و تــا مدتى در هيئت امنــاء باقى ماند ما و و بعد از دوستان خداحافظى كردم.
■ وضنی؟یت شـركت را پس از خــروج دنبال
شركت شاهلد بعد از من دوران پر فراز و نششبيى
راطـى كرد و حتـى يک بار صحبـت انحالال
شاهد مطرح شد ولى الحمدا آله يس از طى شدن
تدريجى مشكلات در دوران آقاى پورمحممدى
عصــارى هم تا آنجا كه خبــر دارم، خيلى براى
شر كت تلاش كردند.

■ بيشــنهاد اولين و باسـابقهترين مديرعامل

إيكا
 آمدن آقاى رحيميان در سال $9 \wedge$ - كهه البته ايشان






 نيرو با ســالايق من كه از نسل اول اولنـلا انلاب بودم،




 استفعا دادم. به آقاى رحيميان كفتم كار كار كرد بردن بار با شــاهد برايم افتخار است و به قـد قدى به اين اين كار



 بــودم، هيـــجـ كار دوم و مشـــاوره و از از اين قبيل پستها قبول نكردم.

## ■ گويا در اواخر مسئوليتتان دردسرهايى هم

 برايتان درست كر دردند؟ كش و قوسِهاى سياسى برا ايمان گر فتّارى ايجاد
 رئيس وقت بنياد شـهـيد چچپ افتاده بود و پیون

 هم سياسـى بود. حتى بر ســر ماجر ايى آنقدر


