BOY VA KAMBAG’OL INSONLARNING FIKRLASH

STRATEGIYASI

MAZKUR KITOB, BOY VA KAMBOG’OL INSONLARNI QANDAY FIKRLASHI, NIMA UCHUN BOYLAR BOYIB KETAVERADI , QASHSHOQLAR ESA QASHSHOQLASHIB ?? AYNAN MANASHU SAVOLGA JUDA MAZMUNLI JAVOB BERGAN DESAM ADASHMAYMAN !!!

1. Boy insonlar to’kinlikni o’ylashadi kambag’ol insonlar esa doim yo’qchilikni o’ylashadi . Kambag’ol insonlar doim nimadandur nolib yurishadi, nolib yurgani yetmaganday faqat oylikka ishkab turib, pul yetishmayotganidan nolishadi. Oladigan maoshlarini faqat muammolarini hal qilishda ishlatadi, uy joy, kamunal to’lovlar va hokazo . Shu tarafdan ham ular boy insonlardan farq qiladi .
2. Hamma narsa fikrlashdan boshlanadi, agar doim kamchilik haqida fikr qilsak , bu narsa bizni hech qachon tark etmaydi. Umumman olganda qaysidur narsani faqat yomonini o’ylasak, biz uchun yomoni kelaveradi . Boy insonlar har doim yaxshi tomonini o’ylashadi va ko’pincha har qanday muammoni bosiqlik bilan hal qilishad, ular pul yo’qotishdan qo’rqishmaydi shuning uchun ham ularning pul topishi unchalik qiyin bo’lmay qoladi.
3. To’kin – sochinlik va qalb hotirjamligi . Boy insonlar to’kin – sochinlik nima ekanligini yaxshi anglashar ekan kambag’ol insonlar esa aksdincha . Qalb hotirjamligi ham huddi shunday, ustozimiz Ibrohim Gulyamovni bir gapi yodimga tushdi “insonni boy bo’lishi cho’ntakdagi puli emas balki qalb hotirjamligi bilan o’lchanadi, ya’ni shunday insonlar borki puli yetarli bo’laturib , nimadandur havotirdaligi va yana pul yetishmayotganday tuyulishi “ degan edilar .
4. Tasavvur qilaylik, biz bir ish boshlamoqchimiz, barcha narsalar tayyor demak boshlasak ham bo’laveradi . Aynan manashu joyda biz bamisoli yerga bitta ko’chat o’tqazamiz. Daraxt bir kunda yoki ikki kunda o’sib qolmaydi, bunga ko’p yillar kerak bo’ladi. Bizning qiladigan ishimiz unga suv quyish, yaxshilab parvarishlash kabi narsalardir. Boy va kambog’ol insonlarning ham fikrlashi bu borada bir xil emas, boy insonlar bu holatni juda yaxshi anglar ekan , kambog’ol insonlar esa biror narsaga tez erishsayu va eng muhumi tekinga bo’lsa , deb o’ylashar ekan
5. Biror narsani yaxshilab tushunib olsak hayotimiz yanada yorqinroq bo’la boshlaydi . Boy insonlar bilmagan narsasini bilmayman deyishni odat qilganlar va bilmagan narsalarini o’rganishga harakat qilishadi, negaki har bir olingan bilm, ko’nikma bir kun kelib o’zini oqlashini yaxshi biladilar. Kambog’ol insonlar esa hatosi haqida gapirsak, eshitgilari kelmaydi, ular doim o’zlarining gapi to’g’ri deb bilishar va bu orqali kibrga ham berilishar ekan.
6. Hammaning yo’li bizning yo’limiz degani emas. Kambog’ol insonlar doim boshqalarni fikri bilan yuradi , boy insonlarning fikri faqat o’ziniki bo’ladi. Boy insonlar nima uchun boy ketaveradi?? Chunki bunday insonlar qatiyatli bo’ladi va bir ishni boshladimi ohirgacha qiladi . Ustozim Ilxom Begimqulov birinchi bakrot bo’lib 20 ming, keyin esa 40 ming va 60 ming jami bo’lib 120 ming dollar zarar ko’rganida, kimdur kelib pul berdimi yo’q!! bugungi holatiga chiqguniga qadar mexnat qildi , izlandi , bilim oldi. Mana haqiqiy qatiytli inson vaholanki bunday insonlar talaygina topiladi.
7. Boy va muvaffaqiyatli bo’lish hammaning ham qo’lidan kelmaydi . Boy insonlar yanada boy bo’lishining yana bir sababi, ular boshqalar yurmaga yo’ldan yuradi ,ya’ni liderlikni qo’lga oladi, javobgarlikdan qo’rqmaydi agar xato qilib qo’ysalar, keying safar xatosini to’g’itlashga harakat qiladi. Kambag’ol insonlar butunlay buning teskarisi, boshqalar qaysi yo’lda yursa, ular ham o’sha yo’ldan yuradi, xato qilish ular uchun katta fojiadek tuyiladi, shuning uchun ham ularning hayotida rivojlanish degan tushuncha deyarli yo’q.
8. Inson bilmagan narsasidan qo’rqadi. Qo’rquv aslida insonga kerakmi deb savol beradigan bo’lsak, albatta kerak negaki , agar odamlar biror narsada qo’rqmaganlarida baland joylardan o’zlarini tashlagan va xavfga qo’ygan bo’lar edi. Endi buni boy va kambog’ol insonlarni hayotida ko’radigan bo’lsak, boy insonlar qo’rquvni yengib, maqsadiga erishish uchun harakat qiladi, kambog’ol insonlarga esa qo’rquv bir bahona bo’ladi. Qo’rquv insonni masuliyatli bo’lishiga undaydi negaki bu ishni qilmasam maqsadimga erisha olmasligim aniq , degan fikr insonni miyyasida qaynaydi
9. Kambog’ol insonlar puldan qo’riqshadi, boy insonlar esa puldan qo’rqishmaydi va undan qanday foydalanishni yaxshi bilishadi. Kambog’ol insonlar pulni tezroq sariflasar-u ulardan teroq qutilsa. Boy odamlar pulini iloji boricha ko’paytirishga harakat qiladi . Agar menda 5 ming dollar pul bo’lganida nima qilar edim?? Manashu 5 ming dollar pulimni 10x yoki 20x yokida undan ham ko’roq qilishga harakat qilar edim , biror bir soxaga investitsiya qilar edim , negaki pul shunchaki joyida tursa ko’paymaydi, u doim harakatda bo’lishi zarur.
10. Boy insonlar oilasini o’ylab maqsadimga erishishim zarur , men boy bo’lishim kerak desalar, kabog’ol insonlar oiladagi muammolarni ro’kaj qilib yana ham ko’proq ishlashi kerakligini aytishadi. Inson bu dunyoda 3 holatda ketkazgan vaqti uchun javob bermas ekan , ulardan biri o’z oliasiga ketkazgan vaqti uchun .
11. Ulamolarimiz bekorga aytishmaydi, inson yoqtirgan insoniga uylanishi kerak . Bu gap bejizga aytilmganki, umrining oxiriga qadar manashu inson bilan birga bo’ladi . Erkak kishing muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsizligiga ayol sababchi bo’lishi mumkin ekan. Agar ahli ayoli unga ishonsa, qilayotgan ishida ham baraka bo’ladi , kayfiyati yuqori bo’ladi, kayfiyatning yuqori bo’lishi ishimizning samaradorligini oshirishga hizmat qiladi.
12. Boy insonlar har qanday qiyinchilikdan imkoniyat qidirishadi, kambog’ol insonlar esa buni oldidagi to’siq deb bilishadi. Amerika magnati Jon Rockfeller shunday degan edi “biznesimdagi muvaffaqiyatimning asosiy sababi – bu sabr, men hamisha har qanday fojiani yangi imkoniyatga aylantirishga harakat qilaman “. Kambog’ol insonlarni oldiga qiyinchilik yaqinlashsa, boshqalarni bunga ayibdor deb bilishadi va nolishdan boshqasiga o’tmaydi.
13. Nimdurga erishish uchun, nimadandur voz kechish kerak. Hech narsa o’zidan o’zi paydo bo’lib qolmaydi, biror narsaga erishish uchun albatta harakat qilish kerak. Maqsadga erishish uchun o’qish kerak, bilim orttirishi kerak va albatta amalda qo’llash kerak . Biz qiladigan ishimizning asosiy fundamentali bu nazarya ya’ni o’sha ishning bilimidur, qachonki biz o’sha ilmni olmas ekanmiz , natijasi 0 ga teng bo’ladi deb o’ylayman . Boy insonlar bilim olishni kanda qilmaydi , kambog’ol insonlar esa hamma narsani bilaman deyishadi, bu ham boy va kambog’ol insonlarning yana bir farqidir.
14. Boy insonlarning yana ham boy bo’lishining sababi, ular tavakkal qilishdan qo’rqishmaydi. Shunday insonlar borki tavakkaldan qo’rqishmaydi agar o’zlariga ishonsa o’ylagan ishini boshlayverishadi, tavakkal ham avvalo bilimga asoslangan bo’lishi kerak deb hisoblayman. Kambog’ol insonlar tavakkal qilgisi kelmaydi , ular tavakkalni osrtiqcha bosh og’rigi deb hisoblashar ekan
15. Boy insonlar har qanday holatni potensial deb qarashadi, kambog’ol insonlar esa muammo deb . Davlatni boy qiluvchi qatlam – Biznesmen va tadbirkorlardir, so’ngi yillardagi malumotlarga qaraydigan bo’lsak, Singapur va Yaponiya diqaat markazda bo’ldi, negaki ularda sotay hech qanday resurs yo’q va ularning birdan- bir umidi xalqi bo’lgan. Ular o’z xalqiga potensial deb qarashgan muammo emas . Demak biz ham har qanday vaziyatga to’g’ri baho berishimiz kerak ekan .
16. Agar do’konga kirsak reja qilgan maxsulorlarimizdan ko’ra ko’proq narsani sotib olamiz, sotib olgan narsalarimizni ishlatsak-u nur ustiga- a’lo nur bo’ladi lekin ulardan foydalanmasakchi?? Hozirgi kunda dunyo milliarderlari qatorida 9-o’rinni egallab turgan Uorren Buffet shunday degan edi “ agar siz o’zingizga keraksiz narsani sotib olsangiz, tez orada kerakli narsangizni sotishingizga to’g’ri keladi” . Bunday holat boylarda ham kambog’ol insonlarda ham uchrab turadi. Ustoz Saidmurod Davlatov ham huddi shu narsaga odatlanmasligizni takidlaydi.
17. Boy bo’lish va muvaffaqiyyatga erishish uchun juda ham aqilli bo’lish shart emas . Ustozim Ilxom Begimkulov shunday deydi “ aqilli insonlar zo’r ishchi bo’la oladi, lekin hamma aqilli insonlar ham lider bo’la olmaydi” ya’ni xodimlarni boshqarish salohiyati, kreativlik haqida gap ketmoqda. Atrofga qaraydigan bo’lsak aqilli insonlar juda ham ko’p lekin ularning hammasi muvaffaqiyatga erish oldimi? Albatta yo’q . Bu dunyoda faqat bilimli bo’lishni o’zi kamlik qilar ekan , eng muhimi olingan bilimni qo’llay olishda ekan.
18. Kanbog’ol insonlar qora kunlar uchun pul olib qoyishadi, boy insonlar esa pulni o’z o’rnida ishlarishadi. Yoshligimizda bazi payitlar shunday gaplarni eshitib turar edik “qora kunlar” biz bu gapni eshitib hayron bo’lar edik. Yoshimiz ulg’aygani sari bunday gaplar asta -sekin yo’qola boshladi. Qora kunlarni kutsak , u kun albatta kelar ekan , kambog’ol insonlar shunday fikr qiladi , boy insonlar esa bunday o’ylashmaydi, agar biror ko’ngilsiz vqea bo’lib biznesi yoki ishlab chiqarishida qiyinchiliklar paydo bo’lsa , buni aqil bilan hal etishga harakat qilishar ekan.
19. Kambog’ol insonlar pul hech narsani hal qilmaydi deyishadi, lekin bu ular uchun bir bahona holos. Ko’p narsani pul hal etayotgan bir zamonda , pul hech qanday kuchga ega emas deyishlik axmoqlikdir . Boy insonlar pulni nima ekanligini , uning kuchi qancha ekanligini bilishar ekan . SHu sababdan boylar pul uchun ishlamaydi aksincha pul boy insonlr uchun ishlaydi.
20. Agar odam pulga befarq bo’lsa, pul u insondan qochar ekan. Kambog’ol insonlar omadsizliklarining bir sababchisi qilib pulni ko’rsatishar ekan, lekin o’ylamaydilarki pul nimaligini, undan qanday foydalansa o’zidan-o’zi ko’payishini . Boy insonlar bu narsalarni juda ham yaxshi bilishadi, agar hayotiy bir o’ylab ko’rsak biz pulsiz nima qila olishimiz mumkin? Menimcha pulsiz ko’p ishlarni qilishdan mahrum bo’lamiz. O’ylab ko’rsak biror insonga yaxshilik qilmoqchi bo’lsak, pul ko’p bo’lsa imkoniyatlar ham oshadi , faqat pulni to’g’ri maqsadlarda ishlatish kerak deb o’ylaman
21. Kambog’ol insonlaro’z muammolariga boshqalarni ayibdor qilishadi. Kambag’al inson muammoga duch kelsa, o’zini ayiblamaydi balki davlatning hozirgi siyosatidan , atrofidagi bazi insonlardan ayibdor axtarar ekan. “19 yil yashab, juda ham kam insonlarni ko’rdimki o’zini ayibdor qiladigan, 19 yil yashab, juda ham ko’p insonlarni ko’rdimki boshqalarni ayibdor qiladigan” Sh. Abdumalik. Menda ham avvallari shunday holatlar bo’lar edi, lekin endi bunday bo’lmaydi negaki kitoblarni o’qib tushunyapmanki boshqalarni ayibdor qilib hech narsaga erishmasligimni.
22. Boy insonlar biror narsaga erisha olmasa , buning uchun o’zini ayibdor qilar ekan ya’ni, meni bilimim yetmadi shuning uchun bu ishni qila olmadi, endi xatoni to’g’irlash bilan birga bilim olishim kerak der ekan. Shu yerda Set Godinning bir gapi yodimga tushdi “to’g’ri informatsiya bu bilim, bilim bu kuch, uni qo’llash esa ulkan natijadir” degan edi. Shuning uchun ham bilim olish doimo birinchi o’rinda turgan va bundan keyin ham shunday bo’ladi. Shaxsan mening fikrim shundayki farzandimiz qanday inson bo’lishi, bizga bog’liq, agar farzandimiz bilimli, aqilli va doimo yaxshi amallar qiluvchi inson bo’lishini istasak, bizda shu unsurlar mujassam bo’lishi kerak, zero farzand otasaidan o’rnak oladi.
23. Har qanday mexnat o’zini oqlaydi, deydi ustoz Saidmurod Davlatov. Inson maqsadiga erishish uchun mexnat qiladi, qiynaladi , lekin bu qiyinchiliklar o’tkinchi , kun kelib muvaffaqiyatga erishganida, barcha qiyinchiliklarini esdan chiqarib yuboradi . 1 ni 2 quilish osonroqdir, 0 ni 1 qilishdan ko’ra , ya’ni biz qanchalik fundamentni mustaxkam qilsak, qiyinchiliklardan o’tishimiz osonroq bo’lar ekan. Shuni ham unutmasligimiz kerak ekanki Allohim mexnat qilgan insonga beradi, shunchaki o’tirib qachon o’zi kelar ekan degan insonga emas.
24. Boshqalarni fikriga quloq solmasligimiz kerak, agar biror ishni qilmoqchi bo’lsak bosha insonlani gaplariga quloq solmay faqat maqsad sari qadam tashlash lozim, negaki hamma ham bizni to’g’ri tushuhnavermaydi Mubashir Ahmadning zo’r gapi bor “sening kulib turishingni istaydigan yagona shaxs suratkashdir, lekin u ham buning haqqini oladi” degan edi. Bizni muvaffaqiyatga erishishimizni hohlamaydigan odamlar talaygina topiladi shu sababli doimo o’zimiz bilan fikr qilishimiz lozim .
25. Boy insonlar har bir ishni o’z vaqtida qilishga odatlanishgan, kambog’ol insonlar esa , ertag deb. Robert Kiyosaki shunday deydi “eng axmoq odam, ertaga so’zini ko’p ishlatuvchi odamdir”. Kambog’ol insonlar vaqti bo’lmagani uchun emas, o’sha ishni qilgisi kelmayotganliklari uchun ertaga qilarman deb qo’yishar ekan. Aslini olganda maqsad qanchalik yuqori bo’lsa hamma narsani ilojisi topiladi. Agar maqsad bizni bezovta qilib, ertalab (budulnik) o’rniga uyg’otmayaptimi , bilaylikki u biz o’ylagande katta emas .
26. Bu dunyoda shunchaki yashashni o’zi kamlik qiladi, hayotimiz davomida qo’limizdan kelganicha yaxshilik qilishimiz lozim. Olgan inson boy bo’lmaydi, bergan inson boy bo’ladi deb bekorga aytishmaydi. Hayotimiz davomida qandaydir balans qura olishimiz juda ham muhim ekan . Ota Onalarimiz bizga yoshligimizdan qanday mehribon bo’lgan bo’lsalar, biz ham ularga mehir ko’rsatishimiz zarur , zero Onani oyog’I ostida jannat, Ota esa jannat darvozasidir.
27. Boy insonlar har qanday holatni yaxshi anglay olishadi, ular bu hayotda ko’p narsalarga pul kerakligini yaxshi bilishar ekan , kambog’ol insonlar esa hamma narsa tekin bolishini, iloji boricha kamroq pul sariflasam deb hayol qilishadi va shunga intilishadi. Yaxshi va sifatli narsa arzon bo’lmasligini, boy insonlar allaqachon tushunib yetishgan, shuning uchun ham ular ko’p pul to’lashdan qo’rqishmas ekan . O’z navbatida kambog’ol insonlar qanchalik kam pul to’lasalar huddi pullari tejalayotganday tuyiladi, aslida unday emas , o’sha olgan aezon narsa hech qancha ishlamay buzuladi va yil bo’yi uni tuzatishga vaqtini ham pulini ham sariflashar ekan.
28. Kambog’ol odamlar hamma muammo pulda deb o’ylashadi. Agar boy bo’lsang muammolaring ko’payadi, odamlar seni g’iybat qilishni boshlaydi , undan ko’ra boy bo’lmaga yaxshi deyishar ekan . Yoshligimizda bazida bir gap eshitib turar edik “pulga o’rganma, pul seni buzadi” deyishar edi, aslida unday emas ekan pul insonni ko’p narsani nazoratda ushlab turishga yordam berar ekan . Kambog’ol insonlar puldan qo’rqishgani tufayli ularni ko’paytirishga urinishmas ekan.
29. Kambog’ol insonlar qo’li bilan ishlaydi, boy insonlar aqli bilan. Insonlarni kambag’ollika yetaklaydigan yana bir omil, faqat qo’l bilan ishlashdir , negaki pul unday vaziyatda inson uchun ishlamaydi aksincha odam pul uchun ishlaydi. Boy insonlar buni yaxshi biladilar, shu sababli passiv daromadni ko’paytirishga harakat qilishar ekan. Passiv daromad qanday bo’ladi deyilsa, passiv daromad- bundan inson o’zi ishlamasaham pul o’zi kelaveradi, misol uchun: uyni ijaraga berish, biror mashinangiz bo’lsa uni arendaga berish shunga o’xshash narsalar . Bunday holatda pul inson uchun ishlar ekan
30. Daromadni faqat to’g’ri yo’l bilan ko’paytirish mumkin ekan. Kambog’ol insonlarning o’ylashicha, boy oddamlar kimningdur haqqini yeb boy bo’lishgan, mehnat qilib bunday boylikka erishish mumkin emas deb o’ylashar ekan. Aslini olganda bunday emas , boy insonlar aqlini ishlatgani uchun bilim olishni kanda qilmaganliklari uchun boy bo’lishadi. Eng katta investitsiya bu, bilimga kiritilgan investitsiya ekanligini nboy odamlar yaxshi bilishadi. Daromadni yomon yo’l bilan ko’paytirish mumkin, lekin bunda baraka bo’lmaydi, baraka bo’lmadimi demak halovat ham bo’lmas ekan .
31. Pulga kelganida kambog’ol insonlar faqat o’zini o’ylar ekan, xatto o’zining yaqinlari , aka – opalari ko’ziga ko’rinmas ekan . Bunday insonlar moliyavi tarafga kelganda hudbinlikni yuzaga chiqaradi. Tanganing ikki tarafi bo’lganiday, boy insonlar bunday vaziyatlarda har tomonlama o’ulab fikr qilib keyin qaror chiqarar ekan. Haqiqiyi boy insonlar boshqalar yutkazishini, yoki boshqalarga g’arazli niyyatda bo’lmaydi bunday boy insonlarning qalbi boy bo’ladi .
32. Boy insonlar aqliga , fikriga tayanib ish tutishadi . Boy badabvlat insonlar turli sohalar bo’yicha bilimi ko’pligi chun badavaltdir, ular aynan manashu bilimlariga tayanib ish yuritishadi . Kambog’ol insonlar esa faqat o’zlariga ishonishadi, agar qo’llariga pul tushib qolguday bo’lsa biror bir foydali narsaga sariflashni o’zniga, qandaydir o’yinlarga tikib yuborishadi, bunday bulni barakasi qochadi. Kambog’ol insonlarning ko’pi kibrga berilganligi sababli boshqalarnoi hatto tan olmaydi va bazida shunday xolatlar ham uchrab turadiki, ular boshqalarni odam o’rnida ko’rishmaydi va bu ularning eng katta xatosidir.
33. Boy insonlar faqat kelajagi haqida qayg’urishadi, kambog’ol insonlar esa bugungi kunni o’ylab yashaydi. Boy insonlar doimo harakatda va izlanishda, chunki ular ertangi kuni uchun qayg’urishadi , o’zlari uchun ko’p yillik maqsad qo’yishadi va unga erishish uchun qo’lidan kelgan hamma narsalarni qilishadi. Biror biznes boshlamoqchi bo’lsa o’sha joyga borib ishchi bo’lib ishlashga ham tayyor turishadi. Napoleon Hillni bir gapi bor “olayotgan puliga qaraganda ko’proq ish qilayotganlar, tez orada qilayotgan ishlariga qaraganda ko’proq pul topsihni boshlashadi”. Demak biz kabog’ol insonlar kabi bugungi kunni emas ertangi kunni o’ylashimiz zarur ekan.
34. Kambog’ol insonlar, boy bo’lganimdan so’ng boshqalarga yaxshilik qilaman desalar, boy insonlar boy bo’lish uchun ehson qilish zarur, boshqalarga yordam berish kerak deb fikr qilishar ekan . Kambog’ol insonlar manashunday sayoz fikrlashi bilan ham kambog’ollashib ketishaveradi , boy insonlar moli bilan yordam bera olishmasa, jismoni kuchi bilan yordam berishga harakat qilishadi. Alloh yaxshilik qilguvchilarni yaxshi ko’radi va biz ham insonlarga qo’limizdan kelganicha yashilik qilishimiz zarur ekan.
35. Shu o’rinda eronlik kimyogar olim va faylasufning aqilli gaplari yodimga tushdi. “Insonni miyyasi bu kampyuter kabidir, u hammada ham bor, lekin aqil bu dasturiy ta’minotga kabidir, yaxshisi va ishlaydigani hammad ham bo’lavermaydi”. Aqilni ishlatgan inson boy bo’la oladi, aqilsiz inson hayotdan nolib o’tiraveradi. Aytishadiku boy bo’lmoqchimisan unda kallangni ishlat deb , shunchaki aqildan to’g’ri foydalana olsak biz uchun foydali bo’ladi.
36. Kambog’ol insonlar pulni tejash va olib qo’yish uchun o’zlariga vada berishadi , lekin har doim bu holat tyakrorlanaverdi, ammo nimadur sodir bo’lib bu vadalri eslaridan chiqadi . Stiven Kovvi , Muvaffaqiyatga erishgan insonlarning 7 ko’nikmasi kitobida shunday jumlani o’qigan edim, “o’zimizga vada berib uddasidan chiqishimiz, boshqalarga bergan vadani bajarishimizdan muhimroqdir” . Juda ham zo’r inside to’g’rimi?? Kambog’ol insonlar shuning uchun ham pulini nazorat qila olmas ekan.
37. Boy insonlar pulni qanday boshqarishni va qanday saqlashni yaxshi bilar ekan . Jorj Samuel Kleyson , Vavilyonlik eng bor odam kitobida pulni qanday saqlash kerak ekanligi haqida juda ham qimmatli malumot berib o’tilgan edi . Bunda : Qisqacha aytadigan bo’lsam , har qanday olinga maoshni 10% haqiqiy o’zimizni pulimiz bo’ladi va bu pulni biror joyga yashirib qo’yamiz va har oylik olganimizda 10% ulushni o’sha joyga tashlaymiz . 12 oy shunday qilganimizdan so’ng yig’ilgan pullarni sanaymiz ishontirib aytamanki yaxshigina pul yog’ilgan bo’ladi va bu pulni 10x 20x yokida bundan ham ko’proq ilish imkonimiz bo’lar ekan . O’zbekiston sharoitida bunga imkon topiladimi ?? Albatta topiladi . Mana boy insonlar qanday qilib pullarini ko’paytirar ekan.
38. Boy insonlar hamma ishni o’zi qila olmasligini yaxshi bilishadi, shu sababli boshqa insonlarni yordamidan foydalanadi. Kambog’ol insonlar hamma narsani o’zim qilaman der ekan . Ustoz Ibrohim Gulyamov aytganidek “ siz supermen bo’la olmaysiz, ya’ni hamma ishni o’zingiz qila olmaysiz” deydi . Jon Rockfeller “men biznesim davomida, 100% lik kuchimdan foydalangandan ko’ra, 100% kishini 1% lik kuchini afzal ko’rman deydi. Boy insonlar ham huddi shu yo’lni tutushar ekan .
39. Kambog’ol insonlar qanchalik ko’p ishlasam shunchalik ko’p pul topaman deb o’ylashadi. Aslida esa bunay emas ekan, inson biror joyda ishch bo’lib ishlar ekan , faqatgina ishchi bo’lib qolaveradi . Biznes qilish , tadbirkorlik qilish degan tushunchadan ancha uzoqlashib qolishadi. Agar biznes qilsa bankrotga uchrab puli ketishidan qo’rqishadi . Shuning uchun ularni boy bo’lishi qiyin masala . Kambog’ol insonlar ikita yoki undan ko’p joylarda ishlamoqchi bo’ladi va bu orqali ular boyish mumkin deb o’ylashadi , aslid esa bu hato , qanchalik ko’p ishda ishlamasin baribir ishchi bo’lib qolaverishadi.
40. Eng yaxshi ishchi bu pul, pulni ishlatishni bilsak , pul biz uchun ishlaydi. Pul ishlashdan charchamaydi, odam esa charchaydi albatta bir kun kelib charchaydi . Boy insonlar pulni qanday yaxshi ishchi ekanligini yaxshi bilishadi , shu sababli ular bilan yaxshi til topishadi. Agar biz ishchi yoki xodimni rag’batlantirsak , u yaxshi ishlay boshlaydi xuddi shunday pulni rag’batlantirish yo’llarini izlash kerak .
41. Boy insonlar pulga, maqsadiga erishish uchun kerak bo’luvchi eng katta omildek qarashadi. Bir o’ylab ko’radigan bo’lsak bu hayotda ko’p narsani pul xal qiladi va shu sababli maqsadlarga erishish uchun albatta pul kerak bo’ladi. Boy insonlar muvaffaqiyatsizlika uchrasa yana qaytada o’sha ishni bajarishga oshiqishadi , negaki ularda maqsad bor va unga nima qilib bo’lmasin erishish kerak . Genri Fordni bir gapi bor “muvaffaqiyatsizlik- bu shunchaki hammasini boshidan boshlash uchun ajoyib bir imkoniyatdir”.
42. Agar o’zi bilgan malumotlarga tayanib gapiradigan bo’lsam , pulning 4 ta oyog’I bor . Ko’p insonlar buni bilishmaydi bva pulni orqasidan yuguraverishadi, negaki odamning 2 ta oyog’I bor pulga orqasidan quvsa ham hech qachon yeta olmaymiz. Ammo pulni o’zimizga chaqiruvchi bilimni o’zlashtirsak puldan qochib qutula olmaymiz. Boy insonlar buni yaxshi tusuhunishadi va shu yovsinda harakat qilishadi.
43. Insonlarni muvaffaqiyatsizligiga 3 ta sabab bor 1) dangasalk 2) dangasalik 3) dangasalik. Agar inson dangasa bo’lsa o’ylagan maqsadiga erisha olmaydi va shu bilan birga msauliyatni ham unutmaslik lozim. Ustozim Ilxom Begimkulov ba savol berishdi : Masuliyatsiz odam boy bo’la oladimi ?? ustoz shunday javob berdi : masuliyatsiz insonlar qachonki mauliyatli bo’lsagina boy bo’lishi mumkin . Juda ham qiziqarli va ajoyib javob . Demak boy bo’lmoqchi bo’lsa shu ikkala unsurni to’g’ri yo’lda foydalana olishimiz kerak ekan.
44. Kambog’ol insonlar pul to’plasam boy bo’la olaman shuning o’zi yetarli deyishdi, lekin buni o’zi yetarli emas . To’g’ri qanchadur miqdorda pul yig’ish kerkadir lekin uni qayergadur ishlatish kerak , pul o’z joyida tursa shunchaki turadi yoki biror muammoni yechimi sifatida ishlanib ketishi mumkin ekan. Boy insonlar pulni ko’paytirish uchun qaysidur soxaga investitsiya qilishadi va shu orqali daromadlarini oshirishadi . Boy insonlar vaqtni tejash maqsadida ishchi kuchidan foydalanisha negaki ular vaqtni qadri qandya ekanligini bilishadi.
45. Ko’pchilik insonlar pulim bo’lganida biznes qilar edim, tadbirkorlik qilar edim deydi , lekin bilmaydiki bu ishlarni qilish uchun pul katta ro’l o’ynamaydi. Agar g’oya bo’lsa bajarmoqchi bo’lgan ish rejali va hisob kitoblari aniq bo’lsa, puli bo’lmasa ham sherikchilik asosida biznes qilishi mumkin . Demak bu yerdan ko’rinadiki bunday gablar bir bahona holos.
46. Boy insonlar har qanday minimum imkoniyatdan maximal darajda foydalanishga harakat qilishadi , ular pul yetmaydi pul unday – pul bunday deb nolib o’tirishmaydi, ular ko’proq insonlar bilan tanishishga va muvaffaqiyatga erishgan insonlarni davrasida bo’lishga inilishadi. Kambog’ol insonlarning atrofida o’ziga o’xshagan insonlar ko’pligi sababli biror ishni boshlashga qo’rqishadi. Demak atrofimizda qanday insonlarni yig’shimiz biz uchun juda ham muhim ekan.
47. Biznes muvaffaqoiyatli va gullab yasgnashi uchun uchta narsa kerak bo’lar ekan 1) Tanishlari ko’p inson bo’lishimiz 2) bilim va o’quvimiz bo’lishi zarur 3) kirmoqchi bo’lgan soxamizni besh qo’lday bilishimiz lozim ekan . Tanish – bilishlar har doim har qanday joyda asqotadi, agar bizga biror narsa kerak bo’lsa tanishlarimiz bilan ishimiz oson bitadi . Bilimli bo’lishimiz juda ham muhim , Jek Ma shunday degan edi “biznesdagi muvaffaqiyat bilim va donolikka bog’liq. Ilom olishingiz uchun siz o’qishigiz kerak va donolik tajriba bilan keladi”.
48. Kambog’ol insonlar juda ham ko’p o’ylashadi hattoki o’ziga kerak bo’lmagan narsalarni ham . Shuning uchun ular tez charchashadi va tez asabiylashuvchan bo’lib qolishadi. Boy insonlar keraksiz narsalar haqida o’ylashmaydi, agar ozgina yo’qotish bo’lsa bunga e’tibor berishmaydi , negaki kirim bo’lgan joyda chiqim bo’lishini ular juda ham yaxshi bilishadi. Fikrlashlarini daromadni ko’paytirishga harakat qilishadi , fikrlash juda ham muhim , fikrlash insonni yo boy qiladi yoki kamobog’ol qilar ekan .
49. Kambog’ol insonlar pulni tejash kerak deb fikr qilsalar, boy insonlar pulni boshqarish kerak deb fikr qilishadi . Boy insonlar pulni taqsimlash va qanday boshqarish kerakligini yaxshi bilishadi . Pulni qayoqqa sariflashni, undan to’g’ri foydalanish kerakligini bilishar ekan . Pulni tejash aqil bilan bo’lish kerak , bazida guvoh bo’lamiz pulni tejash maqsadida arzon maxsulotni sotib olishadi lekin olgan narsalari uzoqqa bormaydi. Demoqchimanki hamma narsani ham o’zini o’rnida bo’lgani yaxshi, shu qatori pulni tejash ham .
50. Pul qanchalik ko’p bo’lsa imkoniyatlar shuncha ortadi. Tasavvur qilaylik biznesimizni kengaytirish maqsadida , biror bir stanok yoki yer sotib olmoqchimiz, lekin bunga pul yoq mana shu joyda imkoniyatlarimiz pasayadi tayyor kelgan g’oyani amalga oshira olmaymiz . Qarabmizki relni o’sadigan narsa o’sha joyida qolib ketaveradi , nima uchun? Pul yetishmaganligi uchun . Demak pulimizning ko’p bo’lishi kattadan – katta imkoniyatlar biz uchun ochila boshlar ekan .

E’TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT