بازتاب هفته

**«معجزه سوسیالیستی»**

**کیوان جاوید**

از فساد در جمهوری اسلامی شروع کنیم و به معمای بوی بد تهران برسیم. جدید ترین خبر حاکی از این است که یک پرونده دیگر فساد مالی در ایران با «۱۴ هزار میلیارد تومان» بدهی به دادگاه رفت. با این همه به دلیل تکراری بودن خبرهایی از این دست سراغ خبر بعدی می رویم که مردم تهران را بخود مشغول کرده است. معمایی که ظاهرا قرار است «خیلی سریع» حل شود. خبر مربوط به «گله مندی» آقای خامنه ای از انتشار بوی بد در "مسیر فرودگاه امام خمینی" است. می گویند ایشان آنقدر از انتشار این بوی بد عصابی بوده اند که دستور داده اند مسئولین نظام و دست اندرکاران هر کار واجبی هم که دارند فورا زمین بگذارند و سریعا با شناسایی منشاء این بوی نامطبوع «تا پایان دوران کار دولت دوازدهم» یعنی دو سال نیم دیگر رفع مشکل کنند. البته ایشان تحقیقا فرموده اند مومنانی که در حال انجام وظیفه برای چپال و غارت هستند جایز نیست ترک خدمت کنند.

در آن پایین در بطن جامعه، آنجا که زندگی پای می کوبد و آشکارا مصاف می طلبد، چشم ها بسوی مبارزات معلمان و زنان و کارگران خیره شده است. در این جامعه پُرالتهاب ما شاهد تجمع هر روزه مالباختگان و اعتراض متشکل بازنشستگانیم. مبارزه و اعتراض و تجمع مشخصه آشکار فضای سیاسی ایران است. این فضا البته ادامه تعرض آشکار به کل حاکمیت اسلامی است که از دی ماه ۹۶ آغاز شده و خواب همه جانیان اسلامی را آشفته کرده است. اتفاقی که همه اپوزیسیون حکومت اسلامی را به تحرکی مضاعف واداشته است.

جریانات راست مدافع بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حیاط خلوت کاخ سفید چادر زده و برای رسیدن به بارگاه با شکوه صدارت بعد از پایان کار اسلامیون حاکم دست به دامن امامزاده ترامپ شدند تا شاید به نان و نوایی برسند. می گویند ما کار ایجاد می کنیم، از کویر برق تولید می کنیم. آب می آوریم و صنعت توریسم راه می اندازیم. مهمتر اینکه پاسدار تمامیت ارضی و مرز پر گهر و پرچم شیر و خورشید نشان می شویم. اما همانطور که خامنه ای برای پایان دادن به منشاء بوی بد دستور داده است «فورا» ظرف دو سال و نیم آینده چاره جویی شود، این یاران خوش پوش نظام جهانی سرمایه قول میدهند بعد از رفع خرابی های ناشی از حاکمیت اسلامی و بعد از سفت کردن کمربند ها و ممنوع کردن اعتصابها برای تضمین رشد و شکوفایی اقتصادی در یک دوره کوتاه ۹۹ ساله نوبت به کارگر و معلم و پرستار و جوانان جویای کار می رسد که بتوانند برای فروش نیروی کار خود دست به رقابت در بازار آزاد بزنند.

اما حزب کمونیست کارگری می گوید مسیر سعادت و خوشبختی مردم ایران با نظام استثمارگر و با بردگی مزدی سنگفرش نمی شود. تنها راه نجات، تنها مسیر سعادت و خوشبختی در ایران با «معجزه سوسیالیستی» ممکن می گردد. معجزه ای که پایانی است بر توحش کاپیتالیستی و شروعی است برای ایجاد جامعه آزاد انسانی.

\*\*\*\*

**ژست های «ترسناک» حکومتی از نفس افتاده**

**سیاوش مدرسی**

صفوفشان درهم‌ ریخته است، فشار کف‌ خیابان و مراکز کار امان و نفس‌شان را بریده است! بحران نهایی را انتظار میکشند و برای مقابله با اعتراضاتی که هر روز بی‌امانتر، هست‌ و‌ نیستشان را تهدید می‌کند، آیت الکرسی می خوانند.

سید‌علی خامنه‌ای «جوان‌گرایی» می‌کند، نشان ذوالفقار به گردن یکی از مطرح‌ترین آدمکشان و تروریستهای منطقه‌ایش قاسم سلیمانی آویزان میکند! سید ابراهیم رئیس‌الساداتی معروف به رئیسی را که از آغاز طلوع خونین این نظام ضد بشری تا به امروز در کنار اسدالله لاجوردی‌ها و حاج داود‌ها در زندانها به شغل بازجویی، شکنجه و سلاخی و کشتار آزادیخواهان و کمونیست‌ها مشغول بوده و ظاهراً تازه نفس‌تر و جوانتر از لشکر فرتوت یاران تبهکارش است به ریاست قوه قضائیه و نائب رئیس مجلس خبرگان انتخاب می‌کند! و در حاشیه فرماندهی جنگ اقتصادی را به لاف ‌زن و شیاد شناخته شده‌اش حاجی حسن روحانی میسپارد!

این تلاشهای مذبوحانه قرار است چهره‌ای ترسناک به رژیمی سفاک و از نفس افتاده بدهد! چهره‌ای که حتی مافیاهای درون حکومتی را هم به تشویش نمی‌اندازد!

این درست است که رژیم هنوز ظرفیت سرکوب دارد! اما این ظرفیت سرکوب حاکمیتی رو‌ به افول و اضمحلال و فرسوده است که روز به روز زیر فشار جنبشی است که از اعماق جامعه نوید دمیدن سپیده آزادی و برابری میدهد.

\*\*\*

**الجزایر به کدام سو میرود؟**

**داوود رفاهی**

روز ۱۱ مارس ۲۰۱۹ عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر بعد از مراجعات پزشکی خود در سوئیس به الجزیره باز گشت و بدنبال آن دولت اعلام کرد که بوتفلیقه "به دلیل پزشکی" از کاندیداتوری برای دور پنجم ریاست جمهوری صرف نظر می‌کند و انتخابات را به زمانی‌ دیگر موکول می‌کند. همزمان اعلام شد که نخست وزیر هم استعفا داده و دولت وعده اصلاحات سیاسی و اقتصادی را داده و قرار است آن را در کوتاه‌ ترین زمان به اجرا در آورد.

الجزایر در التهاب و اعتراض بسر میبرد. اعتراضات صدها هزار نفره مردم و به خصوص جوانان از ۱۸ روز پیش یعنی‌ روزی که بوتفلیقه اعلام کرد که قصد دارد تا برای پنجمین دوره رئیس جمهور بشود، آغاز شد و در ابعاد وسیع بیوقفه ادامه یافت. بوتفلیقه که ۸۲ سال دارد از سال ۱۹۹۹ برای ۴ دوره رئیس جمهور است و قصد داشت تا باز هم برای دور پنجم با وجود عدم سلامت جسمی‌، مقام ریاست خود را ابقا بکند. بدنبال اعلام خبر کناره گیری بوتفلیقه از کاندیداتوری مردم به خیابانها ریخته و پیروزی نسبی‌ خود را جشن گرفتند. ولی‌ بنظر میاید که این تنها آغاز کار مردم برای تحولات در این کشور باشد.

جوان ۳۲ ساله‌ای که در جشن خیابانی توسط یک خبرنگار مصاحبه میشود، میگوید: این تنها نصف پیروزی ماست، من روز جمعه دوباره به اعتراضات می‌پیوندم. اعتراض ما تا سرنگونی این حکومت ادامه خواهد یافت.

مردم و جوانان حکومت را یک باند دزد و ارتشا و حیف و میل اموال مردم میدانند. بیکاری گسترده و فقر که نتیجه چپاول حاکمین و کل سرمایه داران و مفتخوران است مردم را تحت فشار شدید قرار داده است. قطعا مردم به یک جابجایی ساده رضایت نخواهند داد و اعتراضات ادامه خواهد یافت. آینده الجزایر و عملی شدن آرزوهای توده مردم به گسترش این اعتراضات و وجود رهبری ای که بتواند مردم را پشت یک پلاتفرم انسانی و رادیکال سازماندهی و بسیج کند گره خورده است. پلاتفرمی که تضمین کننده رفاه و آزادی های سیاسی همه جامعه باشد.