انترناسیونال ۴۶۹

بهروز مهرآبادی

**وقتی فاشیستها گزارش کارگری می دهند**

خبر گزاری مهر در روز ۱۱ شهریور در گزارشی خبر از ۵ میلیون کارگر روز مزد داد که از هیچگونه حمایت قانوی از قبیل بیمه و حقوق مشخص برخوردار نیستند. بنا بر این گزارش "این کارگران از بیمه، سنوات، عیدی، پاداش، گروه، رتبه، اضافه کاری، حقوق ثابت و مواردی از این دست محروم هستند". بیشتر این کارگران در بخش ساختمانی، کشاورزی و خدمات کار می کنند. این گزارش حاکی است که این کارگران آسیب پذیر ترین بخش کارگران هستند و از هر گونه امنیت شغلی محرومند و دستمزد این کارگران تابع هیچ ضابطه ای نیست.

خبرگزاری مهر در مورد وضعیت این کارگران با شخصی بنام حمید حاج اسماعیلی مصاحبه کرده و او را نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف معرفی می کند. حاج اسماعیلی می گوید: "متاسفانه به دلیل عدم وجود برنامه های حمایتی از نیروی کار شاغل در بخش روز مزدی، هم اکنون اتباع بیگانه به ویژه افاغنه محوریت کارها را در این حوزه به دست گرفته اند." حاج اسماعیلی بی حقوقی کارگران روز مزد را به گردن کارگران افغان می اندازد. سرمایه دار حریص ایرانی و حکومت کارگر کش اسلامی در سخنان این "ضد کارگر" تبرئه می شوند. در گزارش روزنامه مهر و اظهارات "حاج اسماعیلی ضد کارگر" کارگران افغان که دائما تحت تعقیب اوباش حکومتی هستند، مقصر قلمداد می شوند و سرمایه دارانی که از استیصال آنها استفاده کرده و در بسیاری مواقع با تهدید به لو دادن این کارگران را وادار به کار بردگی می کنند، بی تقصیر و پاک جلوه داده می شوند. کارگرانی که بویژه در بخش ساختمان و کشاورزی هزاران میلیارد سود به جیب سرمایه داران سرازیر کرده اند، مقصرند و حکومتی فاشیستی که حق تشکل، حق سلامت و درمان، حق بازنشستگی و ابتدائی ترین حقوق انسانی را از این کارگران سلب کرده و آنها را تحت پیگرد دائمی قرار می دهد، فقط نتوانسته است که "ورود جدی و مناسبی به منظور نظارت و سازماندهی نیروی کار داشته باشد" و موجب شده است که "نیروهای کار غیرمجاز خارجی به راحتی در کشور تردد و اشتغال دارند."

گزارش روزنامه مهر بخشی از تبلیغات فاشیستی جمهوری اسلامی بر علیه کارگران افغانستانی است. کارگران افغان ضعیف ترین بخش از کارگران هستند. رژیم تلاش دارد تا با فشار آوردن به آنها از طرفی سطح دستمزد آنها و در نتیجه سطح دستمزد عمومی کارگران را پائین تر ببرد. رژیم می خواهد تقصیر بحران عمیق اقتصادی خود و افزایش روز افزون بیکاری را به گردن این کارگران انداخته و کارگران ایرانی و افغانستانی را که هر دو توسط سرمایه داران و حکومتشان استثمار و سرکوب می شوند، در مقابل هم قرار دهند. این شیوه کهنه و قدیمی شده است. کارگران هوشیار تر از آن هستند که تحت تاثیر مزدورانی نظیر حمید حاج اسماعیلی و این قبیل گزارشات قرار بگیرند. آنچه که کارگران را جدا از ملیت، نژاد و زبانشان متحد و یکپارچه می کند، قویتر از آن است که این تبلیغات فاشیستی به آن خللی وارد کند. محرومیت آنها از ابتدائی ترین حقوق و خواست مشترکشان برای دستیابی به معیشت و منزلت انسانی عامل مهم وحدت آنها در مقابل سرمایه داری و حکومت اسلامی پیشتیبان آن است.