انترناسیونال ۴۵۵

صفحه بازتاب هفته

یاشار سهندی

**خشونت کلامی با لبخند و رنگ و نور**

جنایتکاران در شهر حوله سوریه یک "جمعه سیاه" دیگر آفریدند. جمعه ای که به قول یک ترانه خوان ازابرها "خون جای بارون چکید". در روایت اهل شیعه قرار است امام موعود در یک روز جمعه ظهور کند و مقرر است که او نیز چنان کشتاری از اهالی زمین راه بیندازد که تا رکاب اسبش خون همه جا را بگیرد. در جمعه هفته قبل بیش از ۱۰۰ نفر و در طول یک سال نزدیک ۱۳ هزار نفر در در سوریه کشته شدند چرا که منافع عده ای اقتضا میکند بشار اسد همچنان سرکار بماند. هنوز گویا کشتار به آن حد نرسیده که جنایات بشار اسد "جنایت علیه بشریت" محسوب شود. چنانکه نزدیک به ده سال طول کشید تا بعضی قانع شوند که چارلز تیلور حاکم سابق لیبریا جنایتکار علیه بشریت است و در یک دادگاه بین المللی به محاکمه کشیده شود.

با وجود عکسها و فیلمهایی که جنایت در حوله را تایید میکند و تایید شده است نصف قربانیان کودک بودند، که برخی از این کودکان  سرشان بریده شده و این خبر هولناک  دنیا را تکان داد، رسانه های فارسی زبان دولتی دنیای سرمایه داری، که مدعی بی طرفی هستند، در "صحت خبر" شک میکند چرا که به گفته ایشان "رسانه های مستقل" در محل حضور ندارند که ایشان به صحت و سقم خبر مطمئن شوند و این شبهه را ایجاد میکنند که نکند "کار مخالفین" باشد! حتی وقتی که سازمان ملل هم که مورد تایید ایشان میباشد بر وقوع جنایت تاکید میکند، ایشان از "خشونتهای دو طرف" میگویند و نگران به خطر افتادن "طرح صلح شش ماده ای" کوفی عنان نماینده سازمان ملل میشوند. با پخش یک فیلم که هلی کوپتری جنگی بر فضای شهر میچرخد و شهر را گلوله باران میکند، در متن خبر میگویند "این ادعای مخالفان است که اینها نیروهای دولتی بشار اسد هستند!". دولتهای غربی تحت فشار افکار عمومی مردم مجبور میشوند که به ظاهر هم شده دولت سوریه را محکوم کرده و "سفرای و دیپلماتهای ارشد" را اخراج کنند، اما این رسانه های "بیطرف" هنوز مشکوک هستند که اصل خبر صحت دارد یا خیر. در پایان همین هفته دوباره خبری منتشر شد که حاکی از آن بود که ۱۳ نفردیگر در غرب سوریه در همان روز جمعه و به همان شیوه کشته شدند. این را نه کشتار از سوی دولت بلکه آنرا "نشانه دیگری از خشونت" در سوریه اعلام می کنند که هر دو طرف به آن دست میزنند و از زبان متخصص شان در "مسایل دنیای عرب" میگویند "معلوم نیست که طرف مخالف چقدر در این کشتار ها دست دارد!"

بی بی سی فارسی در نوع خودش شاهکاری است! این رسانه در بررسی جنایت در حوله، هشدار میدهد که اکثریت خاموش (!) ممکن است پا به میدان بگذارند اما باید توجه کنند که دولت بشار اسد هم ابزارش کشتار است و خیال کوتاه آمدن هم ندارد. اما چرا یک رسانه مدعی بیطرفی چنین ادعایی میکند؟ بر اساس کدام مدرک و سند مدعی است که اکثریت، خاموش هستند؟ این "منابع مستقل" چه کسانی هستند که با یقین وجود "اکثریت خاموش" را تایید میکنند، اما مشکوک هستند که کشتار در حوله ممکن است کار اجنه باشد! واقعیت این است  این رسانه میخواهد در دل بیینده و شنونده خود ترس بکارد که انقلاب هزینه زیادی دارد و همان طرح های مانند طرح صلح چند ماده ای کوفی عنان بهتر است. خبر جنایتهای هولناک را طوری منعکس میکنند اگر همه تقصیرات گردن "مخالفان" نباشد اما به اندازه حکومت بشار اسد مقصر هستند. یا لابلای انعکاس اخبار "بحران سوریه" از "القاعده" میگویند که گویا همه لشکرش را از عراق به سوریه گسیل کرده است! برای این خبر هم اما اصلا پایبند این نیستند که برای "صحت و سقم خبر" مدرک رو کند. این شیوه دولت سوریه هم هست که همانند دولت معمر قذافی مدعی است که مردم به جان آمده تروریستهای القاعده هستند. دولت سوریه هم مدرکی ندارد که این را ثابت کند ،اصلا هم قرار نیست این را ثابت کند، این روش همه دولتهای سرمایه داری است  که همیشه مردم را از تغییر و از انقلاب بترسانند.

به راستی اما تایید یک خبر که ده ها عکس و فیلم از آن موجود است اینقدر مشکل است؟ یا مشکل جلوه میدهند که مسئله مهمتری را بپوشانند؟ انقلابی در سوریه در جریان است که آنرا بحران مینامند. از مردم به جان آمده سوریه به عنوان "معترضان سوری" و "مخالفان مسلح بشار اسد" یاد میکنند. از انقلاب چیزی نمیگویند اما  در هر بخش خبری تاکید میکنند که سوریه به سوی جنگ داخلی پیش میرود. از "اقلیت علوی" حاکم میگویند تا "اکثریت سنی" را برجسته کنند. از "اکثریت خاموش" میگویند تا نتیجه همه کشتارها حکومت را نتیجه "شاید" زیاده خواهی اقلیتی بی مسئول جلوه دهند. یک کلام از ایشان نمیشنوید که این مردم خواستار آزادی، برابری و کرامت انسانی هستند بلکه یا مسایل قومی برجسته میشود یا مذهبی. خیلی به مخاطب خود تخفیف دهند از دموکراسی هم یادی میکنند. بسیار حساب شده کلماتی را انتخاب می کنند تا به بیننده و شنونده خبرشان حالی کنند که هزینه زیادی بابت خواست های انسانی خود باید بپردازند، پس بنشینید سر جایتان به امید اینکه روزی روزگاری دیکتاتوری سرش به سنگ روزگار بخورد. رسانه های بورژوازی از بهار عربی میگویند تا روسیاهی خودشان را نیز بپوشانند. جمله اول خبری شان این است: "امروز از سوریه خشونتهای زیادی گزارش شده است!" وقایع سوریه بار دیگر اما تاکیدی است که این انقلاب نیست که خشونت می آفریند این دستگاه دیکتاتوری معتمد سرمایه است که به هر خشونتی متوسل میشود تا صدای مردم را خفه کند کشتار حوله نمونه کوچکی از توحش دولت حاکم بر سوریه است. سوی دیگر دیکتاتوری بسیار خشن سرمایه، خشونت کلامی است که رسانه های بوژوازی بکار میبرند، خشونتی که با لبخند و رنگ و نور پوشیده میشود.