سردیب

عظم بر شفافیت اطلاعاتی

این روزها بحث توسعه و رابطه آن با اطلاعات همه گروه‌های متوجه است و این هم می‌تواند باشد.

است؛ بدو ازار و اطلاعات نمایشی می‌توانه به جایی رسید. اساس بشریت، داشتن اطلاعات و به
کارگیری آن موفقیت آن است. بهترین آن زمان بی‌که در یک زمان‌ها داشتن اطلاعات درست و
دقت و در زمان مناسب عامل اساسی بشریت بوده و هست. صحبت، دسته، سرعت و ضرفة
اطلاعات در جهان امروز وضعیت را به کلی عوض کرده است؛ گونه، اطلاعات جهان دیگری
را به روى ما گذشته است.

در جهان امروز و این توجه به تحول شکرک اطلاعاتی، اطلاعاتی هم وضع شده و یا
می‌شود. نمونه‌ای از این‌ها عبارتند از: عظم اطلاعاتی، حسب اطلاعاتی، خصوگی اطلاعاتی،
خفی اطلاعاتی، رانت اطلاعاتی، جنگ اطلاعاتی، تویز اطلاعاتی، عدل اطلاعاتی، آزادی
اطلاعاتی، سرمایه اطلاعاتی، نیروی اطلاعاتی، کالای اطلاعاتی، منع اطلاعاتی، صدای
اطلاعاتی، مشاوره اطلاعاتی، بهره‌وری اطلاعاتی، انجمد اطلاعاتی، مقاومت اطلاعاتی، عظم
بر اطلاعاتی، راهنما اطلاعاتی، مشاوره اطلاعاتی، مبارک اطلاعاتی، گمرک اطلاعاتی،
اطلاعاتی، استناد اطلاعاتی، استیل اطلاعاتی، سرگرم‌ساز اطلاعاتی، بازی اطلاعاتی،
ریسک و خط‌پیمایی اطلاعاتی، دلال اطلاعاتی، اضطراب اطلاعاتی، احکام اطلاعاتی،
فساد اطلاعاتی، روش اطلاعاتی، مفاهیم اطلاعاتی، نیاز اطلاعاتی، سایر اطلاعاتی، روز
اطلاعاتی، خروجی اطلاعاتی و مانند آن. این‌ها نشان‌گر و سرعت تولید و توجه به اطلاعات و
کاربرد آن است. تعطیل این‌ها امپیر اطلاعات بر این استفاده متنوع و وسیع‌نمی‌شده بر این مدعا
است. اگر واژه‌دانش را هم به آن اضافه کنیم خود بحث قابل توجه دیگری است.

اما در بین اطلاعاتی فوق‌الذکر، هر یک و یز ناصحیحی دارد و باید این اطلاعات را
سیاب و سگین کرد زیرا بعضی از آنها در بعضی فواصل زمانی از کاربرد و اهمیت بیشتری
برخوردار می‌شوند. اینکه کجا اطلاعات به‌مثابه‌ها برای یک دردسر آن خفیکی و
مرگ می‌آورد در بعضی موارد خود مشکل چهارمی‌شود یا چرا مشکل یک
کشوری و تحقیق می‌خواهد آمار و اطلاعات لازم را که اساس هر برنامه ریزی است بگیرد،
نیمی توانده و هر چند از نظر قانونی هم او را مکلف کنند باز ادامه می‌کند که به‌دس آورن این اطلاعات ممکن است و یا دیگر مسائل اطلاعاتی این قدر مشکل است که رسدند به این ناشدنی است و یا بسیار زمان‌بر است؟ اگر این جنین است پس کشورهای دیگرچه می‌کند؟ آنها که برای همه چیز برنامه دارند و برای سال‌های آتی خود و حتی دیگران برنامه‌ریزی می‌کنند. آیا اطلاعات دست ناپایی است و یا عزم و اراده بر شفاف‌سازی اطلاعاتی وجود ندارد. این به آن معنا است که عده‌ای از آب گل آورد ماهی و گزینه‌های بسیار درشت می‌گردد و آنها به‌نام می‌شوند که حاضر نیستند از این رفتار جشن بپوشند.

نکته اول توجه این است که وقتی آین ما وارد از سرتاسری رسی اعلام می‌شود و همگان می‌شنودند از آن مطلع می‌شوند که تأثیرات مخربی بر ادیان جهانیان نسبت به ما ایجاد شده‌است. در حالی که در دنیای کنونی اطلاعاتی با وجود نظام‌های قوی اطلاعاتی و موثرهای جستجویی که کارشنیدن جمع آوری اطلاعات و حتی اطلاعات شخصی است و چهار می‌تواند معنا در یا یا معنا باشد. امرزه‌ای که می‌گردد حتی آگر شا اطلاعات خود را پاك هم کلید باز در چاوی آن نیست به واسه می‌توانند آنها را بازیابی کنند.

من در سال دوم نماینده گی مجلس روزی به فکر اقدام که جقید خوب به‌دست اطلاعات را دختر و در دنیای کنونی و حدود علمی و به یک انگلیسی هم منتشر می‌کردیم. وقتی در همان وقت به کتابخانه مجلس مراجعه کردم دیدم که همان چیزی را که من می‌خواستم توسط کشور آلمان چپ و منشده شده و من در قدره زیادی به یک نام خودما را در آن دیدم. وقتی بررسی کردم دیدم که آنها با داشتن یک خبرنگار در کشور همه اطلاعات را به‌طور متن می‌گردد و سریعاً ارسال می‌کند و پس از چاپ در اختیار همه می‌گذارد. آن وقت دستوری آنها می‌شود مرجع علیه آموزش و آموزش به شاخص مهم‌الا آموزشی دید به راه‌های خودمان را بگیریم بايد به آموزش بانک جهانی و آموزشی آن مراجعه کنیم. سوال این است که آیا ما واقعاً نیمی توامی نهایت خواهیم؟ آیا این نجوم برخورد و یا رفتار به رشد یا باندگی ما کمک می‌کند و یا نشان از ضعف و سوء و پرورشی ما دارد؟

من در این جا به گفتگو رهبر انقلاب اسلامی می‌کنم که نقل به مقدمون می‌گردد شرمندگی مستقیم در قبال ملت از شرمندگی جوان بی‌کار در خانواده‌اش بی‌شست است. نمونه‌هایی از این
مورد که این رویه با رویه در اخبار و اطلاعات رسمی کشور به مسیر می‌خورد و گویند
به کس حاضر نیست منظور آن را بی‌پدید و یا بی‌عمل داشته و در کسی و یا سازمانی به
وجود نمی‌آید. اتفاق است:
بحث فاقد و وجود ۲۰ میلیارد دلار و یا بیشتر کالای فاقدا وارد اقتصاد کشور شدن
یکی از معضلات بزرگ ملی است که همه مسئولان، را مواجه اهمیت فقمی نموده است و از این
عجیب‌تر اینکه مسئول تعیینات حکومتی در رسانه ملی انتخاب از این‌گونه به انجام کار نیست. این
عمل مخابراتی می‌تواند با فاقدای میلیارد‌های دلاری گوش‌های گوی آنها را شناسایی کند. این
عاده اظهار می‌داشت که اگر کسی خود او خود قرار را به دنبال انواع
اعتراضها و واسطه‌ها از جمله محرمان خاص منع انجام کار می‌شود.
فاقد ملایی و نداشتن آمار مالیات درشت‌ها در نظام ملایی کشور باز از دیگر موارد است که
به نداشتن اطلاعات دریم گردد. پستان اگر عزمی بر تعقیب این افراد و اخذ مالیات از آن‌انسان که
جزو حقوق ملی محسوب می‌شود بود، این‌چنینی از این بهتر می‌شد. آیا این یکی دیگر از نیت
اطلاعات و یا ناخوشایند و از این نداشتن بر شفاف‌سازی برای نجات کشور نیست؟
همین‌چنین روز پیش به اداره مالیات مراجعه کرد و یا چشم خود بی‌بند که یکی از این
دو ساختار Mejor، از اطلاعات در خطر ندارند و فقط مراجعه کنند است که هر دم و برای هر
واحد‌باید دانسته‌رفتی که گردید و تحول دهد و چنین انتخاب می‌کنیم که شما یکدی‌کاره
به من می‌بینم که کارها رو به روی دیگری گتو. در پاسخ گفتیم من می‌گویم ولی شما
باید مشکل خودتان را حل کنید. به‌خاطر اصلاح و بهبود روش‌ها چه می‌شود و چرا باید در این
رابطه به جای شفاف‌سازی داناش قرار افزودن حجم برون‌ها که جز خستگی و غرب‌نوردی بعد
برای پایگاهی جزیی ندارد پیش‌تری کرد.
یارانه و حرف‌های بزرگ از آن امری صحیح نبود و نداشتن اطلاعات لازم برای انجام آن، که در دولت و
مجلس آن را به هم باید اگر امری سیاسی باشد واقعاً برای یک ملکت زشت است.
مگر می‌شود دولتی که با پرتره‌های واقعی و مشابه است و هستند در

برای قدرت‌های شیطانی ایستاده است اینک از داشتن آرام درست محروم باشد و نواند در یک
امر ملی درست اتخاذ تصمیم کنند.
نمونه دیگر، حقوق‌های جنگ‌ده میلونی مسئولان که یکی دو تا هم نیستند و هر یک به
عناون مختلف از جبه ملت خاصه خرجی می‌کنند ما بی‌تصمیم دیگری است و این گیر از
اختلال‌های آن‌ها ایستاده که هر یک گاهی بعضی از آنها را می‌شود و تا به‌ویژه به آنها
رسیده گی کنند یک‌گز زمان و با توجه به تومر، فرد یا افراد خاطه‌ی بهره‌های خود را برد است.
اعتراف مسئولان به اینک نمی‌خواهند عذر زمین وجود و ندارد خود بزرگ‌ترین معضل
است. آن وقت مسئولان درجه‌ی اول هم می‌گویند که سیاسی‌های نکیده و مشکل خیلی حاد هم
نتیجه زیرا در جهان که اطلاعات تولیدشده، رصد می‌شود و برای همیشه، خاص مانند هرچنین
دارند گان اطلاعات ارائه خود را به ظاهر یک‌گز کرده باشند، و سیاسی‌ها و مراکزی که
عمدتاً بین‌المللی نه هنگام نیاز از آن استفاده‌ی لازم را خواهند کرد، آن وقت جگنون می‌شود
کشور و دولت نیز اطلاعات گرفته‌ی واژه‌ی یا عدم امکان تحصیل آن تاکید کند. این به راستی یک
قابل باور است.
التبیه اینک احراز‌های مرکز آرام ایران یک‌گاه مرکز اطلاع‌رسانی و یا‌رآی آرام‌های کشور شد امرو
ثبت است؛ اما باز سوالات همچنان باقی است که اگر واحدهای تولید‌کننده اطلاعات نخواهند
اطلاعات صحتی را ذکر گزارش باش مشکل همچنان وجود خواهد داشت.
من در مدتی که به عنوان فرصت مطالعاتی در کنارا بدون و برحسب نیاز هر زمان که به
پیمان‌رسانی مراجعه می‌کرد از می‌همسر مکرر اطلاعات را نا محدود اطلاعات و به‌الخصوص ما را
که مدیا‌ها به‌نفس کرده بودند، می‌خواستند و به صرف اینکه آنها فوت گردیدند اگفا
نیکی کرده و یا هم گفتنی باشد این اطلاعات را به کن. شاید منظور آنها راستی آزمایی بود و یا
مطالب اطلاعات داده شده با هم در روابط مختلف نمی‌دانند و لیا هر چه بود آنها اطلاعات را
رکن اصلی نگنون تصمیم گیری لیومدایی ساده برای یک فرد خارجی گل‌داده می‌کرد.
از مطالب گفته شده به‌پیش آید که از مایر اطلاعات نمایش به‌رده شده در بیان، دست کم در
کشور ما ویژه بر شفافیت اطلاعات از همه بی‌بشر مورد نیاز است. بنی یک جبرای از مسئولان
نیم‌خواهند اطلاعات شفاف و دقیق باشد و این اگر برای ملت سودی ندارد و اگر در صحنه
بین‌المللی موجب آب‌وریزی است ولی برای عده‌ی سود دارد و این فاجعه است.
از عواملی که برای این پدیده شوم فرهنگی می‌توان بر شرایطی که کمیت‌گرانی است و اینکه
هر کس می‌خواهد فقط آماده بدهد، فارغ از اینکه تا چه اندازه این آمادهی صحت، کاربرد و
مشکل‌گذار است. آن‌قدر این فرضی‌ها گذشته است که حتی به کاربردی علی‌الخصوص مطرح گردد، کتاب,
پایان نامه و رساله و ارجاعات و استنادها هم رسیده است و در این گیر و دار فراوانی اطلاعات
بودن توجه به صحت و سُرعت آن‌ها، معلوم است که کار چه کسانی به ظاهر بیش می‌رود.
دیگر از عوامل چنین وضعیتی به مدیریت فردی و جمعی ما برای گردید که در آن مسیر
عمده، به عقل برگشت و در زمان حال مشکل را حک کردن است. با این حال‌ها هر کس
می‌خواهد فعلاً مشکل حل شود و راه‌های تغییری به مسئله مورد توجه نپیوست. امروز نا فردی
فرجی برای عدلی است. به رانندگی ناکام می‌گذارد با زیر یا آگاهی‌زا هم اصول
رانندگی امروز پول بیشتری بدهد آورد. چون به آینده امیدوار نپیست و به ناپیدا بودن قوانین
یکم، لذا با این فرصت‌طلبی را بر چسب دیگر ترجیح دهد. در ساختاری سازی هم همین است: این
ساختاری می‌سازد برای اینکه چنین صلاح ریگ تخریب شود؛ در پرسک و هم مربوط باید
حتی الکساندر با مشکل خود شود و مشهوری ال آخیر پس به اطلاعات خوب نپیست.
در اینجا به علت دیگر بر می‌خوریم و آن عدم توجه به آسان و گذشت است. در این
فرهنگی نایزی به داشتن سباقه نپست: آرشیو و استادیه‌های مهی شوند و حتی اگر بتوانیم، آن‌ها
را از بین می‌برم و نوبتی می‌کشیم. در حالی که بی‌مانندی همه مطالعات و پژوهش‌های مانندی‌گار
مراجعه به آسان و داشتن آرشیوهای خوب است زیرا با این آسان است که می‌توان سر را از
نامزه‌های انسانی کرد و با داشتن پندوانه‌های کاری است که می‌توان متخلط را نیتبه و رسو اکرد و
از صلاحان فردی نمود.
کار این سطحی نگری و با در حال گذشتن و کمی نگریستن به مساله به سطح بالای
جامعه جوش مجلس، هم سرایت کرده است، و فوراً قوانین که در سیاست از موارد نه‌نوا
مشکل‌گذار نپست که با ازدازه این، نتیجه‌هی نگریستن و به سابقه توجه نکردن است،
که اخیراً فرایند نجات از مسئولان را در آورد است که با دید قوانین را ببین از پیش
تقسیم کرده و
با تصورون مرکز قوانین برای مجروحان مشکل ایجاد نکرده و نیز برای مخلن زر راه فارار
نتیجه‌ای این چنین نگرش‌ها آن است که به هنگام ورود اطلاعات دقیق لازم اعمال نمی‌شود و
هر کس و هر سازمانی به فراور حالت خود و با توجه به قاعده ممکن در زمان حال و بدون توجه به سال ایجاد کرده برای آینده بیگانه و یا سازمان بسیارگویی و یا نیز نداشتن آنوروز در آن بار، اطلاعاتی را مطابق با ذوق و سیاست خود وارد می‌کند و جمع‌آوری که با توجه به نگاه کننده قضاوت می‌کند.

سعی در دستگاهی آماده ارگامی که سازمان آتش‌نشانی هری با وجود آور پیدا کرده که وقتی مثل یک برنامه کلان دولتی می‌خواهد تجدید آمادگی آمارها می‌تواند و روش‌های است که ترجیح بر این قرار گیرد که کار انجام نشد. من خود این قسمت را در لحظه ۶۰ در مجموع می‌تواند که قسمتی که در دستگاهی آماده ارگامی سازمانی هری با وجود آور پیدا کرده که وقتی مثل یک برنامه کلان دولتی می‌خواهد

تولید است که در فرمان‌های غیردولتی هم صادق است. می‌توان مثل‌ مثل آریا شاف و دیقی را در سازمان‌های صنفی و مراکز آن به آماده‌گی‌ها چه همه با هدف اطلاعات است اما از اطلاعات دقیق خبری نیست. وقتی ورودی درست باشد طبعاً خروجی هم نادرست و غیرواقعی خواهد بود.

نکته دیگر این است که ما به دلایل مختلف و نداشتن اعتماد به یکدیگر و پایه واقع دو مدل و مدل به هم بیش رنگ انتیپ و سیاستی می‌دهم و در این طریق کار خود را توجیه می‌کنم. اگر نازه این موضوع در دو مدل به خصوصی برای فرمان از مثال‌هایی استفاده بیش از اندازه در امکانات وجود داشته باشد در دو مدل سازمان‌های دولتی ناباید این قبیل باشد و یا در سازمان‌های خصوصی مربوط با هم نیز نابی‌است. اطلاعات آمار و اطلاعات باشند. اصلاً بحث انتیپ از دو جنبه قابل توجه است یکی مسئله انتیپ کرده و یا دیگر برای سوال بسیار به‌معنای بودن آمار و اطلاعات توجه داشت ولی این سه واقع انتیپ غیرصحتی باشد و دو مدل اینکه در مورد نسبت به آمار‌های دولتی و غیردولتی رایج در کشور احساس انتیپ کرده و این نواحی است. آنکه در دستگاه‌های دولتی راست اطلاعاتی نباید و کارکنان دولت خود را خدم‌زکار مورد بدانند و خود را در استفاده از منابع هم‌انداز خود را اصلاح کنند و اطلاعاتی دولتی برای این امر دقیق لازم باشد و کمی را بر کمی ترجیح ندهند. و اگر با حاکمیت قانون حکومتی کنند و همگان در برابر قانون یکسان باشند. در این صورت کشور حالت ثبات پیدا می‌کند.
وقتی چنین شد دیگر هر کس به خود اجازه نمی‌دهد در ورود اطلاعات از اصطلاحات خود، نقده استفاده کند؛ زیرا یکی از درانال عده شفافیت، به کارگیری همین اصطلاحات خودسخه و سیله‌ای است. در دینی بعنوان ریزی و اقتصاد نابینا همانند کلاس ادبیات و زبان شناسی عمل کرد که داده‌گستر لغات و مفاهیم مدنظر آنان است. نازه در همانجا هم، و به‌ویژه برای دانشجویان، به کارگیری اصطلاحات جدید جز به تنش افکار و دیر فهماندن مقصود کمکی نمی‌کند.

همین که در بحث‌ها شما وادارای را به کار می‌برید و طرف از شما می‌پرسد منظورشما چیست، و بعد وقت و انرژی از طرفین صرف می‌شود تا آن را جا به جا نمی‌آورد. بعد معلوم می‌شود که با واژه بی‌بیکی از نظر معنایی فرقی نداشت و شما با خاطر نیز بیشتری و با مقاصف دیگر آن را به کار بردیدی، ضرره‌ای بزرگی به اقتصاد و برنامه‌ریزی وارد کردید. برداشت‌های نادرست دیگران و گمراهی آنان و یا جستجوی معنی صحیح آن، همه ضرره‌ای است که به اقتصاد وارد می‌شود.

دانشکده علوم اطلاعات و دانش‌شناختی برای این تأسیس شده بود تا به گوشه‌ای از این مشکلات به‌طور اصولی رسیدگی کند. اگر چه دانشکده اطلاعات در وزارت اطلاعات تشکیل شده است اما بعید به نظر می‌رسد که فرصت این را داشته باشد تا به همین‌سانی اطلاعاتی کشور رسیدگی کند؛ که البته اگر مورد توجه قرار دهد بسیار خوب است. در هر حال کتابداران و اطلاع‌رساندن در این موارد مشاوران و کارگران خوبی در بهبود اطلاعات‌محدود و نمایه‌ها هستند که جانشین عزیز بر شفافیت اطلاعاتی در کشور باشد می‌توان از آنها به خوبی در ورود صحیح اطلاعات به‌منظور جلوگیری از تنش خروجی‌ها به‌رهبرداری کرد.