انترناسیونال ۴۵۳

بهروز مهرآبادی

روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت هوای تهران به دلیل افزایش شدید غلظت آلاینده ذرات معلق، به مرحله "اضطرار" رسید. کارشناسان وضعیت هوا را به ۵ مرحله تقیسم کرده اند: پاک، سالم، ناسالم، اضطرار و خطرناک. براساس گزارش های رسمی مقامات رژیم در یک چهارم از روز های سال وضعیت هوای تهران در وضعیت ناسالم و اضطرار قرار دارد. نه تنها در تهران بلکه در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران وضعیت مشابه است. آمار و ارقام واقعی ارائه شده از طرف رژیم قابل اطمینان نیست و بدون شک میزان آلودگی هوا به مراتب بیشتر از آن است که در گزارش های رسمی اعلام می شود. اما بر اساس همین گزارشات در بسیاری از مناطق پرجمعیت تهران وضعیت هوا همواره بین وضعیت ناسالم و خطرناک در نوسان است. اثرات آلودگی هوا برای کسی پنهان نیست. انواع امراض تنفسی، بیماری های قلبی، ناراحتی های پوستی، عوارض چشمی، انواع سرطان ها و مرگ زودرس از جمله مواردی است که رابطه مستقیم با آلودگی هوا دارد.

رژیم برای معضل آلودگی همه ساله سمینارهای مختلف می گذارد. برای آلودگی هوا دلایل گوناگونی مطرح می شود: سوزاندن زباله ها در محل های روباز، وجود وسایل نقلیه فرسوده و دود زا، کیفیت پایئن بنزین تولید شده در پالایشگاه ها، عدم وجود کنترل و ضابطه برای آلاینده های مختلف خطرناک تولید شده توسط واحد های صنعتی، از آن جمله هستند. در مورد از بین بردن عمدی پوشش های گیاهی و جنگلی توسط نهاد های دولتی و سرمایه داران، درمورد بسیاری از پروژهای خطرناک شیمایی و یا هسته ای، که مستقیما در اختیار دولت یا سرمایه داران بزرگ است و یا از بین رفتن عمدی هزاران هکتار پوشش گیاهی و جنگلی توسط آنها، در این سمینار ها چیزی گفته نمی شود اما مهمتر از همه آنچه که در این سمینار ها و جلسات ناگفته می ماند بی مسئولیتی جمهوری اسلامی در مقابل جان و زندگی میلیونها انسان است. سود پرستی و حرص سرمایه داران اسلامی محلی برای رعایت زندگی و سلامت شهروندان نمی گذارد. هر سال میلیارد ها دلار رقم دزدی های افشا شده، هزینه موسسات اسلامی و ارگانهای سرکوب رژیم است. اگر فقط بخش کوچکی از این ارقام صرف پروژه های محیط زیست شود، تغییر جدی در زندگی میلیونها نفر بوجود می آید. چنین چیزی با وجود جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. معضل آلودگی هوا و محیط زیست در شهرهای ایران را نمی توان بدون تغییر بنیادی در ساختار شهرسازی، صنعتی و اقتصادی سیاسی حل کرد و یا کمترین بهبودی در آن بوجود آورد. بر هر کدام از عوامل آلودگی هوا که انگشت گذاشته شود، نقش یکی از نهادهای وابسته به رژیم و نقش نظام سرمایه داری اسلامی، در آن ملاحظه می شود. اولین و بزرگترین مانع این تغییر وضعیت جمهوری اسلامی است. با وجود حکومت اسلامی نمی توان حتی امکان تنفس هوای سالم هم وجود ندارد.

