باسمه تعالی

**جریان انقلابی و ضرورت تعامل با دولت جدید**

با شهادت آیت ا... رئیسی در حادثه تلخ سقوط بالگرد حامل ایشان و همراهان در استان آذربایجان شرقی، دولت سیزدهم به صورت زود هنگام پایان یافت و با پیروزی آقای پزشکیان در انتخابات، دولت چهاردهم شکل گرفت. ایشان در زمان انتخابات تلاش کرد خود را غیرحزبی و فراجناحی معرفی کند، اما واقعیت این است که جبهه اصلاحات او را در زمره سه نامزد اصلی خود معرفی کرده و در انتخابات مورد حمایت جدی قرار داد.

همچنین پس از تشکیل دولت جدید که آقای پزشکیان آن را دولت وفاق نامیده و بر ادامه کار افراد توانمند دولت قبلی و همکاری تمامی نیروها و جریانات سیاسی تاکید می‌کند، اما واقعیت گویای حضور پررنگ چهره‌های اصلاح طلب و بازگشت گفتمان اصلاح طلبی به قدرت است. گفتمانی که طرفداران آن را طیفی از نیروها در حاکمیت تا بر حاکمیت را شامل می شود.

در همین حال امام خامنه‌ای ( مدظله العالی) رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و دیده‌بان بیدار نظام بر حمایت از همین دولت تاکید و موفقیت تمامی نظام دانسته اند.

آقای پزشکیان هم بارها بر اطاعت اعتقادی از رهبری و پای بندی به سیاست‌های کلی نظام تاکید کرده و در عرصه‌هایی چون حمایت از مقاومت، سنگ تمام گذاشته است.

همانگونه که صداقت، پاکدستی و ساده زیستی و مردمی بودن نیز در عمل رفتار وی کاملاً آشکار و قابل توجه است.

در برخورد با این وضعیت و ویژگی‌ها برخی از نیروهای انقلابی خود را مواجه با شرایطی متناقض و مبهم یافته و این سوال برایشان مطرح است که نسبتشان با دولت جدید چیست و چه نوع رابطه و تعاملی باید با آن برقرار کرد؟ این نوشتار، به دنبال پاسخگویی به این ابهام یا سوال است.

**الف: جریان انقلابی چه جریانی است و ویژگی‌های آن کدام است؟**

وقتی می‌گوییم جریان انقلابی، منظور یک حزب، جناح و گروه سیاسی نیست. جریان انقلابی، یعنی همه کسانی که مبانی، اهداف و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی را قبول داشته برای تحقق آن، از مجرای قانون اساسی و براساس تدابیر امام و رهبری تلاش می‌کنند.

در واقع جریان انقلابی فراتر از جناح‌ها و گروه‌های سیاسی است که به قطب‌بندی سیاسی رو می‌آورند و فراتر از سلیقه‌های سیاسی به حساب می‌آیند.

در حالی که در جمهوری اسلامی هم وجود و اختلاف سلیقه پذیرفته شده است. دو قطبی سازی نوعی دسته‌بندی فراتر از سلیقه است که در آن «در هر تصمیمی به جای اینکه به حق و مصلحت فکر کنیم، به جایگاه این دسته‌بندی فکر می‌کنیم، دسته ما اینجوری می‌خواهد، پس باید این بشود، حالا حق هست یا نیست، مصلحت هست یا نیست، { فرقی نمی‌کند} معنای دو قطبی این است.

امام خامنه‌ای ( مدظله العالی) 2/03/1402

حکیم انقلاب اسلامی، این دو قطبی‌ها را که معمولاً در انتخابات‌ها بسیار پررنگ‌تر شده و شیوه‌ای برای حیدری- نعمتی کردن جامعه و بهره‌گیری از تصلب و تعصب فکری و جلب ساده آراء است، نمی پسندند و جامعه حزب‌اللهی و انقلابی را از آن بر حذر می‌دارند. ایشان به صراحت تاکید می‌کنند که؛ «از دو قطبی‌های کاذب بپرهیزید. در کشور مدام دو قطبی درست می‌کنند. طرفدار زید، طرفدار عمر، طرفدار فلان فکر، طرفدار {فلان}، این حرف‌ها چیست، آن کسانی که مبانی شما را، اصول شما را، دین شما را، انقلاب شما را، ولایت فقیه را، این چیزها را قبول دارند، برادر شما هستند، حالا گیرم یک اختلاف سلیقه‌ای هم با شما داشته باشند. یکی از چیزهایی که انسان واقعاً باید از آن شکوه کند و گله کند، بعضی اظهارات در این فضای مجازی است، سر یک چیز بیخود، این به آن می‌پرد، آن به این می‌پرد، پرهیز کنید، شما که بسیجی هستید، نکنید.»

امام خامنه‌ای ( مدظله العالی) 8/09/1402

با این نگاه، جریان انقلابی را نمی‌توان به دسته‌بندی‌های سیاسی جناحی موجود تنازل داد و منطبق دانست. البته انقلابی گری و انقلابی بودن امری مشکک و نسبی که افراد در عین اشتراک در حقیقت و معنا به صورت متفاضل و برخوردار از شدت و ضعف در آن قرار می‌گیرند.

بنابراین در جریان انقلابی، طیف وسیعی از جامعه اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و غیر آن قرار می‌گیرند که وجه اشتراک آنان وفاداری به انقلاب اسلامی، ارزش‌های دینی و انقلابی ولایت فقیه و پایبندی به فرامین ولایت و تعهد به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است.

**ب- جایگاه دولت در نگاه رهبری**

در دیدار هیات دولت با حکیم انقلاب، ایشان خطاب به اعضای کابینه فرمودند: «کارهای شما اگرچه انواع مختلفی دارد، اما همه آنها در حقیقت یک کار است، مظهرش هم هیات وزیران است که دور هم جمع می‌شوید، هدایت کنند و به تعبیری که بنده تکرار می‌کنم، پلیس راهنمای این پست و چند راه، رئیس جمهور محترم است که هماهنگی ایجاد می‌کند تا بشود این کار واحد بزرگ را انجام داد و آن کار واحد بزرگ عبارت است از پیشرفت و ارتقای کشوره به سمت و سوی اهدافی که برای خودمان ترسیم کرده ایم، که همان اهداف انقلاب اسلامی است.»

با این نگاه، حکیم انقلاب اسلامی، حمایت خود را از دولت ها، حمایت از کشور می‌دانند و از این رو تاکید دارند که «همه دولت ها را ما کمک و حمایت کردیم و حمایت خواهیم کرد.»

ایشان دولت را وسط میدان اجرا و اداره کشور می‌دانند که کار سختی بوده و نیازمند حمایت است.

گرچه این حمایت به معنای چک سفید به اعضاء نیست و در تداوم حمایت عملکرد و رویکرد دولت‌ها را مد نظر قرار می‌دهند.

**ج- نگاه حکیم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور و دولت جدید**

پس از انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم و در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی امام خامنه‌ای در توصیه‌های خویش به ضرورت تعامل به عنوان یکی از کارهای مهم، فرمودند: «من توصیه موکدی که اینجا یادداشت کرده‌ام، تعامل سازنده با دولت جدید است. همه کمک کنند که رئیس جمهور محترم بتواند وظایفی را که در قبال کشور دارد انجام بدهد. اگر ما توانستیم جوری رفتار کنیم که رئیس جمهور موفق بشود، این موفقیت همه ما است. اگر او در اداره کشور، در پیشبرد اقتصاد کشور، در مسائل بین المللی کشور، در مسائل فرهنگی کشور به موفقیت دست پیدا کند، همه ما به موفقیت دست {پیدا} کرده‌ایم. پیروزی او پیروزی همه ما است، این را باید واقعاً از بن دندان باور کنیم

امام خامنه‌ای ( مدظله العالی) 31/04/1403

چنین توصیه موکدی صرفاً مربوط به شخص آقای پزشکیان نیست که حکیم انقلاب او را دارای صداقت می‌داند، بلکه کمک به کارگزاران منتسب و مورد اعتماد او را نیز وظیفه می‌داند. ایشان در دیدار با دولت چهاردهم، خطاب به آنان اعلام داشتند: «امروز همه این وزرای محترم و شما برادران و خواهران عزیزی که مورد اعتماد رئیس جمهور و مجلس قرار گرفتند، مقامات عالی رتبه این کشورید، وظیفه همه ما است که از شما حمایت کنیم- اگر احتیاج به کمک داشته باشید- و تلاش کنیم که ان شاء ا... شما در کارهایتان موفق باشید.

امام خامنه‌ای ( مدظله العالی) 6/6/1403

نگاهی به این بیانات، گویای این است که رهبری تعامل نهادها و نیروهای انقلابی و وفادار به نظام را با دولت جدید به صورت ویژه توصیه و به عنوان وظیفه مورد تاکید قرار داده اند.

از این رو از جریان انقلابی انتظار می‌رود به تعبیر ایشان تا بن دندان به آن باور پیدا کرده و عمل نمایند.

**د- چرایی تاکید بر تعامل و همکاری با دولت جدید**

امام خامنه‌ای( مدظله العالی) ضرورت تعامل و کمک به دولت جدید را با قید توصیه موکد از دیگران مطالبه می‌فرمایند که ضرورت این کمک برای پیروزی و موفقیت آن را مستلزم «باور از بن دندان» یعنی با گرایش اعتقادی و از روی باور عمیق می‌دانند.

عوامل و دلایل این نگاه، توصیه و ابراز آن به عنوان وظیفه را می‌توان در موارد زیر جستجو کرد:

1- وجود و بروز مشکلات و مسائلی که موجب پدید آمدن چالش برای کارآمدی نظام و همچنین شکل‌گیری ناترازی‌هایی شده است که گله‌مندی و نارضایتی مردم را برانگیخته و حل این مشکلات و رفع ناترازی ها محتاج همکاری و همراهی و هم افزایی تمام قوا و دستگاه‌ها است.

2- فرسایش سرمایه اجتماعی نظام و کاهش امید به آینده که پیامد آن را می‌توان بر میزان مشارکت مردم در انتخابات‌ها مشاهده کرد و بخشی از آن ناشی از دعواهای سیاسی- جناحی و رقابت‌های ناسالم به جای همکاری و تعامل است. این منازعات ناشی از رویکردی غیر عقلایی است که در مواردی صرفاً با دغدغه کسب و حفظ قدرت توسط بازیگران سیاسی دنبال می شود ولی مخرج مشترک آن با دشمنان و معاندان نظام، بی‌اعتبارسازی مسئولان و کارگزاران و به سایه افتادن زحمات و دستاوردهای کارگزاران و نظام اسلامی است.

3- طمع دشمنان و معاندان به بی‌تفاوتی مردم و شکاف بین مردم و حاکمیت که در تلاش مذبوحانه ولی همراه با اصرار آنان برای موج سواری بر امواج نارضایتی و اعتراضات اجتماعی و تبدیل آن به آشوب و اغتشاشات خشن و فرصت طلبی از زمینه‌های نارضایتی قابل مشاهده است و وقایع تلخ سال های 1401،98،96 را رقم زده است.

4- تشدید تهدیدهای دشمنان و خروج رژیم صهیونیستی از جنگ سایه به جنگ آشکار علیه جمهوری اسلامی ایران برای جبران شکست و خفت در برابر مقاومت اسلامی وضعیت پیچیده و حساسی پدید آورده است. در چنین وضعیتی، اتحاد و وحدت و استفاده از تمام توان و ظرفیت‌های داخلی برای خنثی سازی تهدید و فشار خارجی، یک ضرورت قطعی و راهبردی به حساب می‌آید.

خوشبختانه شخص آقای پزشکیان هم با تاکید بر اطاعت و پیروی از ولایت و مبنا دانستن سیاست‌های کلان نظام و همچنین اعتقاد و حمایت از مقاومت اسلامی و استقبال از همکاری با تمامی نیروهای سیاسی درون نظام و حتی رقبای سیاسی، ذیل گفتمان دولت وفاق، استعداد و آمادگی خود را برای تعامل سازنده و همکاری در امر پیشبرد اهداف نظام نشان داده و رویکرد مثبتی را دنبال کرده است.

هرچند در برخی انتصابات و زیر مجموعه‌هایی که به دولت وصل هستند، شاهد روی کار آمدن برخی افراد زاویه‌دار و بعضاً دارای سوابق حضور و همراهی با آشوبگران و حتی محکومیت امنیتی هستیم که متاسفانه گاه ادعاهای معارضه گونه و همسو با معاندان را در مسندهای جدید تکرار هم می کنند.

با این وجود در مواردی که به شخص آقای پزشکیان مربوط می شود، برخوردها و تغییراتی هم اتفاق افتاده است که گویای سوء استفاده و بی‌تدبیری هایی می توان گفت این نوع انتصابات با نگاه و رویکرد رئیس جمهور مغایرت دارد.

**ه- تعامل مثبت با و حمایت تا کجاست؟**

همانگونه که حکیم انقلاب اسلامی به صراحت فرموده اند، حمایت از دولت‌ها به معنای دادن چک سفید امضا نیست و دارای حدود و ملاحظاتی است.

با این معنا که این حمایت تا آنجا است که دولت رویکرد و عملکرد همسو با منافع ملی و مصالح نظام اسلامی داشته و منطبق بر مبنا و اصول انقلاب اسلامی داشته و به فرامین و سیاست‌های رهبری نیز پای بند و ملتزم باشد.

در شرایط فعلی دولت جدید بر اساس دیدگاه‌ها و مواضع رئیس جمهور، رویکرد مثبتی را نشان داده و هنوز امکان ارزیابی عملکرد آن فراهم نیست و باید به آن مهلت داده شود. ضمن اینکه بخشی از این عملکرد هم به نوع تعامل، همکاری و حمایت نیروهای انقلاب گره خورده که لازم است بر اساس دیدگاه و تاکید ولی امر، این حمایت در شرایط فعلی، بی‌دریغ دنبال و اعمال شود.

علاوه بر این، با به کارگیری عقلانیت انقلابی و درک شرایط، جریان انقلابی با نگاه کلان و راهبردی و اصلی- فرعی کردن مسائل و قبول اینکه دولت جدید با حمایت گفتمان اصلاح طلبانه توانسته رای مردم را به خود جلب کند، باید سلیقه و رویه سیاسی مد نظر آنان را نیز مورد توجه قرار داد. ادعاهای این جریان باید در میدان عمل محک بخورد تا میزان کارایی آن برای حل مشکلات و پاسخگویی به رای و اعتماد رای دهندگان فراهم آید.

جریان انقلابی باید اشتباه بودن انتظار برخی گروه های سیاسی برای شکست و کناره‌گیری یا سقوط دولت جدید را درک و شکست دولت را به ضرر نظام و کشور بدانند و از این رو برای جلوگیری از چنین اتفاق شوم و خسارت باری از هیچ همکاری و حمایتی دریغ ننماید.

تنها دو گروه افراطی و مدعی اصلاح طلبی و اصولگرایی در پیوند با اهداف حقیر سیاسی- جناحی خود وگرفتاری در قطب‌بندی سیاسی کذا، چنین تصوری را به نفع خود می‌دانند. تصوری که دقیقاً و قطعاً با نگاه حکیمانه و کلان حکیم انقلاب اسلامی در مغایرت و تضاد است. تعامل سازنده و حمایت از دولت جدید تا آنجایی که در رویکرد و عملکرد آن مخالفت با رهبری و فاصله از اسلام، ارزش‌های انقلابی، قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اتفاق نیفتاده و مسجل نشده باشد، یک ضرورت انقلابی، عقلانی و تکلیفی قطعی و منطبق بر تدبیر و نگاه رهبری به حساب می‌آید که می تواند به افزایش کارآمدی و سرعت بخشی به روند حل مشکلات کشور و روغن کاری ریل پیشرفت و توسعه کمک کند.