مشکل ما علمی است که مشکلی را حل نمی‌کند

اغلب به شکاف عمقی که بین صنعت و دانشگاه یا جامعه و
دانشگاه در پیشرفت رشته‌ها و دانشگاه‌ها و وجود دارد واقعیم و تأثیر
مستقیم این معامل را بر بسیاری از امور می‌پنیم. این مشکل
است که باعث می‌شود یا باتهمهای دانشگاهی بعد از اتمام کار
و دفاع دانشجویان، به مخزون کتابخانه‌ها برود و از روزی مربع
پایان‌نامه‌ای دیگر شود و لی دانش‌موردی با صنعت و جامعه در
لیست ایرادات قرار بگیرد.

این در عمق ارتباط صنعت و دانشگاه را تا کی باید پشتیبانیم و به
هم‌دیگر نشان دهیم و خطرات آن را به هم گوشند کنیم؟ با باید
هر یک همیشه کنسرسیوم و تعداد گذار جمعی از آن، یک سازمان با آین
در را برای همیشه پر کنیم. هرچند شاید صحیح ترین کار
برکناری این به تدبیر و سیاست‌های کلان است و لی معتقدیم
اکثر هرکدام به فدرال علم و عملمان مشتی‌خان در این دره برپاییم،
هموار خواهد شد.

به جهت اهمیت این دغدغه حیاتی، ما قلم برداشته‌یم و بر آن
شکیم تا نخست دستوری بر به سوی را تا و با به‌هدی معرفی
نوامندگانی دانشجویان مقاطع مختلف رشته‌های مهندسی
مکانیک بیوسنت، مکانیک‌سازون و مهندسی ماسنریهای صنایع
غداهی به نشرینی اضافه کنیم تا آقامت دیگر برای هرچه‌نیز گستر
شدن صنعت و دانشگاه برداریم.

به این روزی که به ازای صنعت، نوامندگانی یا آگاهی تحقیقات
دانشگاه باشد و دانشگاه، بر آن‌ها موانع پیش‌روی صنعت و جامعه
چراکه صنعت دور از دانشگاه و دانشگاه دور از صنعت، ناقص است.

اللَهُمَّ اِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلٍ لا يِنفع

خدا با به نوپاه مبرم از علمی که سودی بخشند

محمد قوشچیان