صفحه بازتاب هفته

انترناسیونال ۴۶۷

یاشار سهندی

**جنگ نیابتی علیه مردم**

هفته گذشته جمعی از مردم اسرائیل در محل سکونت نخست وزیر اسرائیل تجمع و بر علیه جنگ احتمالی علیه ایران تظاهرات کردند. دولت اسرائیل اما اصرار دارد که در عرض یکماه آینده به ایران حمله کند البته ظاهرا به مراکز اتمی ایران! (فرض کنید به تاسیسات پارچین تهران حمله نظامی صورت گیرد. با توجه به اینکه شهر تهران در سطح افق در همه جهت گسترده شده است این تاسیسات به واقع در داخل شهر تهران است و پیامد چنین حمله ای با توجه به گزارشات که در این تاسیسات آزمایشهای هسته ای صورت گرفته میشود میتوان تصور کرد که چه فاجعه بزرگی تهران را تهدید میکند.) این دولت اعلام کرده که مذاکرات پنج به علاوه یک با جمهوری اسلامی شکست خورده و راههای دیپلماتیک به انتها رسیده است و باید حمله نظامی صورت گیرد. مانورهای "پدافندی" نیز به مورد اجرا گذاشته است و برای مردم در برخی از شهرهای اسرائیل اس ام اس هائی ارسال شده است که حمله نظامی صورت گرفته و مردم به پناهگاه بروند. بخشی دیگر از حاکمیت اسرائیل اما معتقد است باید این حمله با مجوز امریکا باشد یعنی اینکه  امریکا باید در این حمله شرکت داشته باشد. با توجه به روابط دولت اسرائیل با دولت امریکا هر گونه تحرک نظامی اسرائیل دولت امریکا به منزله آن است که امریکا  در آن شرکت دارد بدین خاطر دولت امریکا گفته است هنوز مذاکرات شکست نخورده است و راههای دیپلماتیک بسته نشده و در عین حال به جمهوری اسلامی هشدار داده شده که زمانی بیشتری برایش باقی نمانده است. جمهوری اسلامی که این جنگ (فعلا لفظی) را مائده آسمانی میداند و دست به تحرکات نمایشی زده است و از دستاوردهای نظامی جدیدش پرده برداشته و احمدی نژاد گفته اینها بازدارنده است. از سوی دیگر خامنه ای و احمدی نژاد بار دیگر به بهانه "روز قدس" از نابودی اسرائیل گفتند و وجود اسرائیل را توهین به بشریت خوانده اند. که در پی آن اتحادیه اروپا ودبیر کل سازمان ملل از این سخنان ابراز انزجار کردند. و در عین حال نمایندگان پنج به علاوه یک طی چند روز آینده ظاهرا قرار است دوباره با جمهوری اسلامی سر میز مذاکرات بنشینند.

دشمن تراشی و شیطان ساختن یک دولت خارجی یکی از ارکان "سیاست خارجی" دولتهای حاکم در جهان است. بسته به موقعیت سیاسی داخلی یک دولت معین این دشمن بزرگ یا کوچک شمرده میشود. جنگ سرد دائمی یکی از عوامل بازدارنده است اما این بازدارندگی نه از حمله دشمن خارجی بلکه برای ایجاد رعب و وحشت در دل مردم تحت حاکمیت یک دولت معین است. دولتهایی مانند جمهوری اسلامی و اسراییل وجودشان تمام به این "تحرکات نظامی بازدارندگی" بسته است. اگر در انتهای این تحرکات به برخورد نظامی هم منجر شود این دو دولت هیچ ابایی از آن ندارند. تاریخ دولت اسرائیل شاهد این مدعا است و دولتی مانند جمهوری اسلامی اگر به جنگ نظامی مستقیم یا "نیابتی" مشغول نباشد از تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی دشمن سخن گفته است. اینها همه مستمسکی بوده تا مردم را سرکوب کنند و به خواسته های مردم توجهی نشان ندهند. دولت اسراییل در یک سال گذشته شاهد بوده است که مردم این کشور دیگر از این وضعیت خسته شده اند و دست به تظاهرات بزرگ خیابانی زدند و میادین تل آویو را میدان تحریر خواندند و خواستار تغییر اساسی در حاکمیت اسراییل شده اند برای همین این روزها این حاکمیت بیش از پیش به دشمن خارجی نیازمند است و چه بهانه ای بهتر از جمهوری اسلامی که دم از نابودی این کشور و محو آن از صحنه جغرافیایی سیاسی جهان میزند. جمهوری اسلامی  از "بی کفایتی" اش نیست که دولت اسراییل و امریکا را تحریک میکند، اینکار را همیشه آگاهانه صورت داده و میدهد و دائما هم بر شدت سرکوب مردم می افزاید. این حکومت سی و چند سال است در محاصره مردم است و قادر نیست به هیچ نیاز انسانی مردم پاسخ گوید. مانند اختاپوس به جان ثروت و زندگی مردم افتاده است برای ادامه بقای خود به این جنگهای لفظی بی پایان نیاز دارد و اگر خداوند کمک کند و تیری از غیب (از اسراییل) شلیک شود، بهترین امداد غیبی برای این حکومت است. دولت اسراییل همه نیز منتظر معجزه ای مانند دو شقه شدن نیل است تا اعتراضات مردم را سرکوب کند.

این حکومتها لازم و ملزوم یکدیگر هستند همدیگر را تقویت میکنند. اگر یکی از اینها نیز به هر دلیلی وجود سیاسی اش را از بین برود این حکومتها میگردند و دشمن دیگری پیدا میکنند. اینها نه توطئه است، نه کار فراماسونرها، و نه از بی کفایتی دولتهای حاکم؛ این دشمن تراشیدن ها یکی از ابزارهای لازم حاکمیت آنها است، بخصوص در منطقه خاورمیانه. در شرایط بحرانی جهان کنونی و بخصوص انقلاباتی که در کشورها منطقه شکل گرفته است این فضای سازیهای جنگی یا حتی به وقوع پیوستن جنگی واقعی، "جنگ نیابتی" سرمایه برای سرکوب توده مردم در کل جهان است تا آنها را وادار کنند که به ارزان بودن و خاموش بودن خود، تن دهند.