از سال 1395 تا كنون، شش سال است كه هدف گذاري كلان كشور به سمت مسائل اقتصادي و توليدي رفته و شعار هرساله نيز حول محور توليد داخلي و رونق و جهش آن مطرح مي شود. واضح است يكي از مسائلي كه در اين هدف گذاري نقش داشته، اثر تحريم هايي است كه رهبري انقلاب امسال نيز از آن به عنوان يك جنايت ياد كردند. يكي از حوزه هايي كه تحريم ها اثرات منفي زيادي بر آن گذاشته و در عين حال مي تواند باعث فرصت سازي هاي بسياري شود ، حوزه كشاورزي است. اين يعني، منع وارد کردن محصولاتي که نیاز اساسي مردمان یک کشور است. گرچه ايران كشوري است كه در طول تاريخ از اقتصاد كشاورزي به اقتصاد نفتي تغيير ماهيت داده اما همچنان كشاورزي يكي از پايه هاي اصلي معيشت مردم است. از جنبه اي ديگر اما برخی از كارشناسان اين حوزه معتقدند تحریم در عين ايجاد محدوديت، باعث بروز فرصت هايي مي شود كه تولید داخلي افزايش پيدا كند. به طور مثال اگر در واردات محصولاتی هم‌چون گندم،گوجه، بذر و برنج با موانع روبرو باشيم، اين نياز در داخل به فرصتي جهت توليد بيشتر، اشتغال بيشتر و نهايتا خودکفایی تبديل می‌شود. گرچه نمي توان تحریم ها را ناديده گرفت و از مشکلاتی كه در كشاورزي و به تبع آن در صنعت ايجاد مي كند غافل شد، اما بايد ديد كدام نگاه و كدام راه كار ها، عاقلانه ترين تدابير براي برون رفت از تحريم در اين حوزه هستند؟ آن هم زماني كه مسائلي همچون منع واردات بذر به کشور و عدم مديريت درست توليد و توزيع محصولات كشاورزي همچون گياهان دارويي،ميوه و... موجب گرانی و نارضايتي مردم شده است. علاوه برگرانی خود محصولات ، در خريد تجهیزات گلخانه اي و کود و سموم نيز افزايش حدود 20 برابري قيمت ها را شاهديم. در شرايطي كه معيشت روزمره ي مردم با كشاورزي گره خورده است، نبايد منتظر بنشينيم و رفع موانع آن را به رفع تحريم هاي ظالمانه گره بزنيم. از طرفي اين مشكلات، چه در بي تدبيري متوليان امر و مديريت ناكارآمد آنان باشد و چه در زمينه توليد، ظرفيت مقابله با آن به قدري در داخل وجود دارد كه نياز اساسي به وابسته شدن به خارج كشور وجود نداشته نباشد. اين نكته كه سالانه تعداد قابل توجهي از دانشجویان متخصص کشاورزی از رشته هاي باغبانی، گیاه پزشکی وامثالهم فارغ التحصيل مي شوند كه یا صاحب شغل نیستند یا شغلی خارج از حیطه تخصصی خودشان دارند، گواه اين كمبود نگاه به ظرفيت هاي داخلي است. كشور در حال حاضر كمبود گفتمان دارد نه كمبود نيروي متخصص! گفتماني كه قائل به ورود جدي و مسئله محور دانشجويان متخصص به حوزه هاي علمي و صنعتي باشد و به جاي گره كور زدن برجام هاي بي فرجام بر معيشت مردم، باور به اينكه مشكلات كشور راه حل داخلي دارند را ترويج كند.

فارغ از كارشكني و سوء مديريت كه خود بخش عمده اي از دلايل اختلالات بازار كشاورزي گياهي است، اينكه چرا برنامه اي دقيق براي برون رفت از تحريم در اين حوزه تعريف نمي شود جاي بحث فراوان دارد. فراتر از آن،اين سوال مطرح است كه در اين برنامه ريزي و ارائه راهكار ،‌جايگاه جوانان و متخصصين دانشگاهي كجاست؟ اگر نقطه ي ظهور استراتژي مقابله با تحريم ها از درون هسته هاي نخبگاني دانشگاه نيست از كجاست؟ و اگر قرار نباشد تصميم سازي در اين موضوع توسط دانش آموختگان و كارآفرينان صورت نگيرد در كدام فرمول و بند توافق قرار است به اميد رفع تحريم بنشينيم تا مشكلات كشاورزي حل و فصل شود؟

 دور زدن تحریم ها همواره يكي از راه هاي مقابله با اين مشكلات در ساليان گذشته بوده. یعنی تلاش براي واردات محصول از راه‌ های غیرمستقیم ؛خنثی سازی نيز مسير ديگري است كه كشور را بي نياز از وابستگي و نهايتا خودكفا خواهد كرد. یعنی تولید محصولات در داخل کشور با فناوري بومي و به كارگيري علم مهندسان آن. و این مسير، تنها با توجه به الگوی کشت خوب و دقیق ،استفاده از متخصصان این امر، روی کار آمدن افراد مرتبط با اين حوزه و برنامه ريزي جهادي در دولت تحقق خواهد یافت . اگر اين محصولات وارد نشود و تحریم ها ادامه داشته باشد حل مسائل كشاورزي در داخل امكان پذير است؛ اما اگر اين شرايط باشد و همچنان به خودکفایی داخلي نيز بي توجهي شود، با وضعيتي به مراتب بدتر از آنچه كه هست بروبرو شده و معیشت مردم دچار اختلالات بيشتري خواهد شد. در ششمين سالي كه تاكيد رهبري معظم انقلاب بر تقويت توليد و اقتصاد است، جاي آن دارد تا گفتمان اتكا به داخل براي حل مشكلات را دانشجويان متخصص هر حوزه ترويج و تبيين كنند و تصميم سازي ها با جديت دنبال شود. قطعا در حوزه ي كشاورزي نيز اساتيد و دانش آموختگان، راه كارهاي موثري براي رفع خلاء هاي قانوني، به كار گيري روش هاي تخصصي و رونق بازار كشاورزي دارند كه هركدام از اين ها تنها در صورتي تحريم ها را بي اثر خواهد كرد كه سازمان هايي چون جهاد كشاورزي به عنوان اصلي ترين متولي اين امر، تصميمات درستي كه پايه ي علمي و تخصصي دارند را اتخاذ كنند.