انترناسیونال ۷۱۲

اصغر کریمی

**جمهوری اسلامی بعد از انتخابات**

صرفنظر از اینکه چه کسی از صندوق انتخابات حکومت بعنوان رئیس جمهور بیرون بیاید، و صرفنظر از اینکه چه تعداد بطور واقعی پای صندوق های رای بروند یا چه تعدادی اعلام کنند، جمهوری اسلامی بعد از انتخابات ضعیف تر و شکننده تر از جمهوری اسلامی قبل از انتخابات خواهد بود.

کاندیدهای حکومت یکدیگر را افشا و محاکمه کردند، هرکاندیدی رقیب خود را متهم به فساد و اعدام و زندان و سرکوب مردم و غیره کرد. در خلال این خودافشاگری ها کلیت حکومت از دهه شصت به این سو مورد محاکمه قرار گرفت و بیش از پیش در پیشگاه مردم عریان شد. هر کدام از این کاندیدها بعنوان رئیس جمهور حکومت به جامعه معرفی شوند از قبل بعنوان یک مجرم سیاسی و اقتصادی توسط خودشان محاکمه و محکوم شده اند. یکی از مخالفین حکومت بعد از مناظره سوم کاندیدها در طنز جالبی گفته بود که الان به پلیس ۱۱۰ زنگ میزنم این شش نفر را که با سند و مدرک دزدی های هم را لو دادند بعنوان دزد دستگیر کند! کاندیدها به حد کافی به جنبش سرنگونی باروت دادند تا آتش مبارزه علیه کل حکومت را تندتر کنند.

هیچ کاندیدی کوچکترین راه حلی برای تخفیف بحران اقتصادی نداشت. هیچکدام راه حلی برای بحران منطقه ای حکومت نداشت. هیچکدام حتی وعده ای به مردم نداد. هیچکدام راه حلی برای تخفیف بحران سیاسی و تشتت در صفوف حکومت که هر روز عمیق تر میشود نداشت. برعکس خصومت باندهای حکومت به یکدیگر و ریخته شدن بیشتر پشم و پیله خامنه ای، در مقابل چشم مردم به نمایش گذاشته شد. محور تبلیغاتشان این بود که اگر روحانی بیاید وضع اقتصادی بدتر میشود و اگر رئیسی بیاید فشار سیاسی بیشتر میشود. دستشان خالی تر از این بود که درمورد آینده حکومت حتی در مقابل صفوف خود چشم اندازی مثبت ارائه دهند. این انتخابات های قلابی هم هربار برای حکومت پرهزینه تر میشود و بیشتر با بن بست مواجه میشود.

اما این افشاگری ها خود محصول اعتراضات گسترده و عمیق مردم، پیشروی جنبش سرنگونی و ناتوانی حکومت در تخفیف بحران سیاسی اقتصادی و موقعیت ضعیف تر شده منطقه ای حکومت بوده است. با انتخابات هم نه این بحران قرار است تخفیف پیدا کند و نه کوچکترین تخفیفی در معضلات اقتصادی مردم قرار است ایجاد شود. اعتراضات بنابراین با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت و بحران حکومت و تشتت در صفوف حکومت را باز هم عمیق تر خواهد ساخت. هیچ کاندیدی البته وعده نداد که فلان قانون را به نفع کارگران یا زنان یا جوانان خواهد گذراند، هیچکدامشان قول نداد که دستمزدها را افزایش دهد، یا بهبودی در وضعیت طب و تحصیل و یا بیمه های بیکاری ایجاد کند اما هرکدام با دست گذاشتن روی معضلات اقتصادی کارگران و جوانان و یا محدودیت های اجتماعی مردم و افشای همدیگر در این زمینه ها و با توجه به اینکه اظهر من الشمس است که نه میخواهند و نه میتوانند کوچکترین بهبودی در زندگی مردم ایجاد کنند، راه را برای گسترش جنبش کارگری و مردم معترض در همه زمینه ها بازتر کردند. مضحکه انتخابات عملا فراخوانی به مردم برای گسترش اعتراض و پیشروی بیشتر بود.

اصلاح طلبان میگویند رئیسی بیاید در خیابان ها هم دیوار میکشد و جداسازی ها را بیشتر خواهد کرد، بیشتر اعدام خواهد کرد و بیشتر به زندان خواهد انداخت. گویی مردمی در کار نیستند، گویی اعتراضی نیست، گویی مردم دست و پا بسته و تسلیم شده اند، گویی هر غلطی بخواهند میتوانند بکنند. آنچه میزان سرکوبگری حکومت و فشار اقتصادی به مردم را تعیین میکند مبارزات مردم است و نه گویا مردمدار بودن یک جناح و تمایل آن به کاهش سرکوب و تمایل جناح دیگر به بهبود زندگی اقتصادی مردم. هرکدام هرچه بتوانند سرکوب و اعدام میکنند و سفره کارگران و اکثریت مردم را باز هم خالی تر خواهند کرد. اما این مردمند که افسار آنها را میکشند و مانع سرکوب بیشتر میشوند. و روشن است که هرچه تعداد مردمی که رای میدهند کمتر باشد، و هرچه در چند هفته گذشته جنبش سرنگونی طلبی در مقابل اصلاح طلبان و کل حکومت فضای قطبی تری ایجاد کرده باشد، کل حکومت ضعیف تر و جبهه سرنگونی یکدست تر و قوی تر خواهد بود و توان سرکوب حکومت باز هم کمتر میشود.

مردم در خلال تبلیغات و مناظره های کاندیدها و رسانه ها و ارگانها و جبهه حامی هر کدام در حکومت، بن بست حکومت، خالی بودن دست نمایندگان مختلف حکومت، بی افقی آنها، فقدان کوچکترین راه حلی برای تخفیف اوضاع بحرانی شان در داخل و خارج و تشتت صفوف حکومت و خصومت آنها به یکدیگر را عمیق تر از قبل دیدند و شنیدند. در یک کلام حکومت بعد از انتخابات بی آبروتر، "رو سیاه تر"، متشتت تر و در مقابل مردم ناتوان تر خواهد بود و جنبش سرنگونی قدرتمندتر از قبل، حق به جانب تر، امیدوارتر و مصمم تر به پیشروی خود ادامه خواهد داد. انتخابات حکومتی ها فراخوان امیدوارکننده ای به مردم برای گسترش اعتصاب و اعتراض بود.