دومین پیش نشست علمی همایش «اقتصاد ایران، اصلاحات ساختاری در گام دوم» به میزبانی مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی مجلس خبرگان رهبری و با همکاری پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان **«حکمرانی اقتصادی مالکیت و مدیریت معادن»** برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر امین‌رضا عابدی‌نژاد، قائم مقام ریاست مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و عضو هیئت‌علمی جامعةالمصطفی در این نشست علمی، با اشاره به وجود سه نظریه کلی در میان فقهای شیعه درباره مالکیت و مدیریت معادن، اظهار داشت: برخی معادن را از انفال و برخی آن را از مباحات عامه و برخی دیگر نیز بنا بر تقسیمات معدن به ظاهری و باطنی و سطحی و جوفی قایل به‌تفصیل شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی مصادیق انفال و آرا فقها درباره ضابطه انفال می‌توانیم ثروت‌های طبیعی و اموال بدون مالک را دو ضابط اصلی انفال بدانیم. براین‌اساس معادن در زمره انفال قرار می‌گیرند و اذن عمومی جهت بهره‌برداری از معادن را می‌توان یا به‌حکم حکومتی امام یا ضابطه تصرف امام در معادن تعبیر کرد. همچنان که خمس به‌عنوان ضابطه تصرف در غنایم جنگی به‌عنوان انفال معرفی شده است.

عضو هیئت‌علمی جامعةالمصطفی ادامه داد: امروزه و به‌خصوص در منابع استراتژیک و با ظهور تکنولوژی پیشرفته استخراج معادن، اذن عمومی از یک سو موجب هرج‌ومرج شده و از سوی دیگر کاهش بسیار شدید بهره‌وری معادن را به دنبال دارد. همچنین اختصاص معادن به افراد، احزاب یا شرکت‌ها علاوه بر ایجاد شکاف طبقاتی موجب فرایندهای فسادزا می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه تملک، تصدی و فروش تمام مواد معدنی از سوی دولت در سیره حکمرانی اقتصادی از منابع تأمین مالی دولت اسلامی به شمار نمی‌رود، تصریح کرد: براین‌اساس می‌توان بنا بر اختیارات حاکم اسلامی نسبت به انفال یا به‌عنوان ضابط اصلی تصرف در معادن در عصر ماشین، معدن را به سه سهم عمده تقسیم کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عابدی نژاد افزود: سهم نخست از آن شرکت‌های اکتشافی و بهره‌بردار خصوصی و غیردولتی است. البته عموم مردم می‌توانند با مشارکت در سهام شرکت‌ها در سود آنها سهیم شوند. سهم دوم نیز از آن دولت است و دولت ضمن سیاست‌گذاری و نظارت دقیق بر فعالیت‌های معدنی، مالک بیست درصد از سود حاصله می‌باشد.

وی سهم سوم را از آن عموم مردم دانست و گفت: در این روش مردم سهمی از ماده استخراج شده را تملک می‌کنند و می‌توانند ضمن عقد قراردادهای مشارکتی دیگر، با پالایش یا استحصال، ارزش‌افزوده کالای معدنی را افزایش دهند.

سخنران نشست در تشریح مزایای این روش اظهار داشت: این روش اولاً تورم را بی‌معنا می‌سازد و ثانیاً با ایجاد مشارکت در استخراج و استحصال معادن و ایجاد فضای رقابتی، شکوفایی اقتصادی و تولید حداکثری را به دنبال دارد. همچنین به‌سرعت زنجیره تولید را تکمیل کرده و کشور را از خام‌فروشی نجات می‌بخشد.

شایان‌ذکر است در ادامه این نشست علمی، پژوهشگران حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌ها و سؤالات خود پرداختند که سخنران نشست در پایان به این سؤالات پاسخ داد.