عنوان:

شناسایی استعدادها؛ وظیفه مربیان و حکومت ها

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | m-t-35 |
| رده | مهارتی/تشکیلاتی/فنون/مربوط به منابع انسانی/شناسایی |
| برچسب | استعدایابی، وظیفه سنگین، مربیان، حکومت ها، امام خامنه ای |
| توضیحات |  |

مقام معظم رهبری در بیاناتی استعدادیابی و در نهایت به فعلیت رساندن استعداد را وظیفه سنگینی می‌دانند که بر عهده مربیان جوامع و حکومت ها است؛ ایشان می فرمایند:

«بايد كسانى سعى كنند اين استعدادها را به فعليت برسانند. شرط لازم هم اين است كه شما اين ماده را بشناسيد. كسى كه نداند طلا چيست يا نقره چيست، اگر در اين معدن به طلا هم برخورد كند، چون نمى‏شناسد، از آن صرف‏نظر خواهد كرد. بايد بدانيد طلا يعنى چه و چه ارزشى دارد، بعد برويد استخراج كنيد، زحمت بكشيد، طلا را استحصال كنيد. در انسان هم همين‏جور است. مربيان بشر، مربيان كودكان و بالخصوص جوانان كه مى‏خواهند از اين استعدادهاى خدادادى كه در انسانها هست، استفاده كنند، بايد اين استعدادها را بشناسند، قدر اين استعدادها را بدانند، بعد بروند دنبالش. همچنان كه ما در زمين‏شناسى مى‏رويم تحقيق مى‏كنيم، ببينيم آيا اين زمين داراى معدن هست يا نيست، معدن آن چيست، اندازه و مبلغ و حجم آن چقدر است، راهِ درآوردن آن چيست، در مورد انسانها هم همين‏جور است. بعضى، استعدادهاى برجسته و فراوانى دارند؛ بعضى، استعدادهاى كمترى دارند. نوع استعدادها هم فرق مى‏كند؛ طلا يك جا لازم است، نقره هم يك جاى ديگر لازم است؛ آنجائى كه شما از نقره بايد استفاده كنيد، اگر از طلا استفاده كرديد، به نتيجه نمى‏رسيد؛ آنجائى كه از آهن بايد استفاده كنيد، اگر از طلا استفاده كرديد، به نتيجه نمى‏رسيد؛ هر كدامى براى يك كارى لازم است.

 انسانها با استعدادهاى گوناگونشان، تأمين‏كننده‏ى نياز جوامع بشرى براى سير الى‏اللَّه و سير الى‏الكمال‏اند؛ همه‏ى اين استعدادها بايد استخراج شود. اين، وظيفه‏ى مربيان جوامع را سنگين مى‏كند؛ وظيفه‏ى حكومت‏ها را سنگين مى‏كند. استعداديابى، استعدادشناسى‏، قدر استعداد را دانستن، راه استخراج اين استعدادها و به فعليت رساندن آنها را بلد بودن، بعد با ظرافتِ تمام اين را دنبال كردن، اين آن چيزى است كه بروز استعدادها را نتيجه خواهد بخشيد؛ پيغمبران اين كار را مى‏كردند: **«ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكّروهم منسى نعمته ... و يثيروا لهم دفائن العقول»**[[1]](#footnote-1). پيغمبران خرد انسانها را برمى‏آشفتند، آنها را مبعوث مى‏كردند، آنها را به‏كار وامى‏داشتند؛ اين همان كشاندن استعداد است. بنابراين‏ **«النّاس معادن كمعادن الذّهب و الفضّة»**. به هيچ انسانى نبايد با نگاه تحقير نگاه كرد؛ نه، در او يك استعدادى هست كه اى‏ بسا جامعه به آن استعداد نهايت نياز را دارد. بله، بعضى‏ها هستند مى‏آيند دنيا، هفتاد سال، هشتاد سال هم عمر مى‏كنند، مى‏روند، اما اين استعدادشان كشف نمى‏شود؛ در واقع به اينها ظلم مى‏شود، اينها مظلوم واقع مى‏شوند. اگر استعداد او كشف مى‏شد، ممكن بود يك نابغه‏اى بشود، يك شخصيت برجسته‏اى بشود. اين، وظيفه‏ى مربيان جامعه را، از جمله روحانيون را، معلمان را، اجزاء حكومت را، دستگاه‏هاى مختلف تربيتى را زياد مى‏كند. مبادا به اين استعدادها بى‏اعتنائى شود»[[2]](#footnote-2).

1. - نهج البلاغه، خطبه‏ى یکم [↑](#footnote-ref-1)
2. - (23/ 11/ 1391)، بيانات رهبر انقلاب در جلسه درس خارج فقه(تشكر از حضور ملت در راهپيمايى 22 بهمن) [↑](#footnote-ref-2)