عنوان:

صبر و توکل در مدیر

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | m-t-4 |
| رده | مهارتی/تشکیلاتی/مبانی و اصول/مولفه های تشکیلات توحیدی/وظایف مدیر |
| برچسب | تشکیلات، مدیر، صبر، توکل، امام خامنه ای |
| توضیحات |  |

مقام معظم رهبری(مدظله العالی) یکی از وظایف مدیر را داشتن صبر و توکل می دانند. ایشان در این زمینه می فرمایند:

 «لازمه‏ى عمل هم «صبر» و «توكل‏» است. شماها مسئولان كشور هستيد در بخشهاى مختلف؛ كارهاى زيادى برعهده‏ى شما است؛ كارهاى شما، هم كار دنيا است، هم كار آخرت؛ يعنى وقتى به انجام وظيفه‏ى خود مى‏پردازيد، هم داريد دنيا را آباد مى‏كنيد، زندگى را آباد مى‏كنيد، هم داريد باطن و درون خودتان را آباد مى‏كنيد. اين عمل- كه هم عمل دنيائى است، هم عمل اخروى است- احتياج دارد به دو عنصر: صبر و توكل. آيه‏ى شريفه‏ى قرآن مى‏فرمايد: «نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ. الَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلى‏ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»[[1]](#footnote-1). صبر يعنى پافشارى، پايدارى، مقاومت، ايستادگى، هدف را فراموش نكردن. فرمود: «إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ»[[2]](#footnote-2)؛ در ميدان نبرد، در ميدان روياروئى با دشمن، اگر صبر داشته باشيد، مى‏توانيد با اين نسبت بر دشمن غلبه پيدا كنيد ... خب، كاربرد صبر و توكل، علاوه بر اعمال شخصى، در اداره‏ى كشور هم بسيار مهم است. در اعمال شخصى، هم صبر ما، هم توكل ما كاربرد دارد: در تحصيل صبر داشته باشيم، توكل داشته باشيم، پيش مى‏رويم؛ در مشاغل ادارى همين‏جور، در ورزش همين‏جور، در اداره‏ى امور خانواده همين‏جور؛ در هر كارى از كارهاى شخصى، همين‏جور. در اداره‏ى كشور و مديريت‏ كشور هم- چه مديريت‏هاى كلان، چه مديريت‏ بخشهاى گوناگون- صبر و توكل نقش دارد. بدون صبر و بدون توكل امكان ندارد انسان بتواند كارهائى را كه در زمينه‏ى مديريت‏ كشور برعهده‏ى او است، انجام دهد. با بى‏صبرى، با شتابزدگى، با بى‏حوصلگى، با تنبلى، با مأيوس شدن در مواجهه‏ى با مشكلات- كه اينها همه‏اش ضد توكل است- نمى‏شود كارهاى بزرگ را انجام داد، نمى‏شود پيشرفت كرد، نمى‏شود مسئوليت مهم پيشرفت كشور را به انجام رساند »[[3]](#footnote-3).

« خداوند متعال در اول بعثت پيغمبر چند خط اساسى را جلوى پاى رسول گرامى خود گذاشت كه با توجه به اين چند خط و چند جهت‏گيرى مهم، پيغمبر اكرم بتواند اين بار سنگينِ بى‏نظير را تحمل كند. يكى از اين خطوط، صبر بود؛ «وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ» «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ. وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ. وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ. وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ»[[4]](#footnote-4) خداوند متعال خط صبر را جلوى پيغمبر گذاشت. بايد صبر كرد. صبر يعنى پايدارى، يعنى خسته نشدن، يعنى مغلوب مشكلات نشدن. مشكلات گوناگون بر سر راه همه‏ى ما هست؛ بايد مغلوب نشويم. اين درس را هم امام بزرگوار ما در عمل به ما تعليم كرد؛ صبر كرد. آن روزى كه در اين شهر قم فرياد امام بلند شد، جز جمع طلبه‏اى در پيرامون او، كسى ياور او نبود؛ غريب بود. امام در وطن خود غريب بود، در شهر خود غريب بود؛ اما ايستادگى كرد. انواع و اقسام فشارها- فشارهاى مادى و معنوى- بر آن مرد بزرگ وارد آمد، اما ايستاد- «المؤمن كالجبل‏ الرّاسخ لا تحرّكه العواصف» - هيچ‏كدام از اين تندبادها نتوانست آن اراده‏ى پولادين، آن عزم راسخ را تكان دهد؛ ايستاد. وقتى در قله چشمه‏اى مى‏جوشد، دامنه‏ها هم سيراب مى‏شوند. صبر او از او سرريز شد، ديگران هم صبر كردن را ياد گرفتند؛ لذا ديگران هم صبر كردند. ملت بزرگ ايران هم با اين صبر توانست بر اين‏همه توطئه فائق بيايد»[[5]](#footnote-5).

1. - سوره عنكبوت: 58 و 59 [↑](#footnote-ref-1)
2. - سوره انفال: 65 [↑](#footnote-ref-2)
3. - (30/ 04/ 1392)، بيانات در ديدار مسئولان نظام در روز دوازدهم ماه مبارك رمضان 1434 [↑](#footnote-ref-3)
4. - سوره مدثر: 1- 7 [↑](#footnote-ref-4)
5. - (03/ 08/ 1389)، بيانات در ديدار طلاب خارجى حوزه‏ى علميه‏ى قم [↑](#footnote-ref-5)