دسته: حقوقی و قضایی، اعتماد عمومی

### عنوان:

پیگیری جنایات بین‌المللی و تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه

### توضیح مختصر:

این متن بر دو محور اصلی تمرکز دارد: اول، لزوم پیگیری حقوقی جنایات اخیر در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی برای مجازات جنایتکاران، حتی اگر این فرآیند طولانی باشد. دوم، اهمیت جلب اعتماد عمومی به قوه قضائیه از طریق مبارزه با فساد، به‌ویژه فساد درون سازمانی، و تضمین حل مشکلات مردم مطابق با قانون و دقت.

با توجه به اینکه در متن ارائه شده اشاره‌ای به "جنگ 12 روزه علیه ایران اسلامی" نشده است و همچنین اطلاعاتی در مورد این جنگ در دسترس نیست، امکان ارائه پاسخ دقیق در مورد پیگیری حقوقی آن در دادگاه‌های بین‌المللی وجود ندارد. با این حال، می‌توان به طور کلی به نحوه پیگیری حقوقی جنایات جنگی و نحوه مبارزه با فساد در قوه قضائیه پرداخت.

### پیگیری حقوقی جنایات جنگی در دادگاه‌های بین‌المللی

1. جمع‌آوری مستندات: جمع‌آوری دقیق و کامل مستندات مربوط به جنایات ارتکابی، شامل گزارش‌های میدانی، شهادت شهود، اسناد رسمی، تصاویر و فیلم‌ها.

2. تحقیقات اولیه: انجام تحقیقات دقیق و بی‌طرفانه برای شناسایی مسئولان و عاملان جنایات جنگی.

3. طرح دعوا:

 \* دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC): اگر جنایات ارتکابی شامل نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی یا تجاوز باشد، می‌توان موضوع را به ICC ارجاع داد. شرط صلاحیت ICC این است که دولت متبوع متهم عضو اساسنامه رم (پیمان تاسیس ICC) باشد یا اینکه جنایت در قلمرو دولت عضو ارتکاب یافته باشد.

 \* دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ): اگر موضوع اختلاف بین دولت‌ها باشد و جنبه حقوقی داشته باشد، می‌توان به ICJ مراجعه کرد. ICJ مرجع اصلی حل اختلافات بین دولت‌ها است.

 \* دادگاه‌های اختصاصی یا موردی: در برخی موارد، ممکن است دادگاه‌های اختصاصی یا موردی برای رسیدگی به جنایات خاص تشکیل شوند.

4. همکاری بین‌المللی: جلب همکاری دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای جمع‌آوری اطلاعات، دستگیری متهمان و اجرای احکام دادگاه.

5. وکالت و نمایندگی حقوقی: استفاده از وکلای مجرب و متخصص در حقوق بین‌الملل برای نمایندگی قربانیان و طرح دعوا در دادگاه‌های بین‌المللی.

### مبارزه با فساد درون قوه قضائیه و تضمین حل مشکلات مردم

1. تقویت نظارت:

 \* ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی و مستقل برای رصد عملکرد قضات و کارکنان قوه قضائیه.

 \* توسعه سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت و پیگیری پرونده‌ها و جلوگیری از اعمال نفوذ.

 \* استفاده از ظرفیت‌های مردمی و رسانه‌ها برای گزارش‌دهی فساد.

2. شفافیت:

 \* انتشار آرای قضایی با رعایت حریم خصوصی افراد.

 \* شفاف‌سازی فرآیندهای اداری و مالی قوه قضائیه.

 \* اطلاع‌رسانی عمومی در مورد حقوق و تکالیف شهروندان در مراجع قضایی.

3. آموزش و ارتقای اخلاق حرفه‌ای:

 \* برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر برای قضات و کارکنان با محوریت اخلاق حرفه‌ای، حقوق بشر و مبارزه با فساد.

 \* تدوین و اجرای منشور اخلاقی برای قضات و کارکنان قوه قضائیه.

4. حمایت از گزارشگران فساد:

 \* ایجاد سازوکارهای قانونی برای حمایت از افرادی که فساد را گزارش می‌دهند.

 \* حفظ هویت و امنیت گزارشگران فساد.

5. بهبود معیشت قضات و کارکنان:

 \* تأمین حقوق و مزایای مناسب برای قضات و کارکنان به منظور کاهش انگیزه‌های فساد.

6. اصلاح قوانین و مقررات:

 \* اصلاح قوانین و مقرراتی که زمینه را برای فساد فراهم می‌کنند.

 \* جرم‌انگاری دقیق و شفاف رفتارهای فسادآمیز.

7. تضمین استقلال قضات:

 \* حفاظت از قضات در برابر فشارها و تهدیدهای بیرونی.

 \* تأمین امنیت شغلی قضات.

8. بهبود دسترسی مردم به عدالت:

 \* توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مناطق مختلف کشور.

 \* ارائه خدمات مشاوره‌ای حقوقی رایگان به افراد کم‌بضاعت.

 \* کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها.

9. توسعه فرهنگ صلح و سازش:

 \* تشویق به حل اختلافات از طریق میانجی‌گری و داوری.

 \* ایجاد نهادهای مردمی برای حل اختلافات.

با اجرای این راهکارها می‌توان ضمن مبارزه با فساد در قوه قضائیه، اعتماد عمومی را تقویت کرد و زمینه را برای حل مشکلات مردم در چارچوب قانون و عدالت فراهم نمود.

این متن را تحلیل نموده مثال هایی ذکر کنید و پیامدهای عدم توجه به این توصیه را بگوییدتوصیه‌ی من این است که همیشه در کنار اقداماتی که انجام گرفته، اقداماتی که انجام نگرفته و باید انجام میگرفت را ملاحظه کنید؛ یعنی یک تناسبی بین اینها همیشه برقرار کنید. گاهی انسان صد مورد کار خوب انجام داده و خوشحال است از اینکه صد کار خوب انجام گرفته؛ وقتی دقّت میکند، میبیند دویست کار خوب باید انجام میداد که آن دویست کار را انجام نداده، این خوشحالی یک مقداری کم میشود. البتّه من به هیچ وجه ادّعا نمیکنم که وضع در سال گذشته در قوّه‌ی قضائیّه این بوده؛ نه، کارهای خیلی فراوانی شده، ما هم گزارش را داریم و درست است، لکن همیشه این را در نظر داشته باشید که نسبت کارهای انجام‌گرفته را با کارهای انجام‌نگرفته‌ای که باید انجام میگرفت، ملاحظه کنید.

این متن یک توصیه مهم در زمینه ارزیابی عملکرد و پیشرفت است. بیایید آن را تحلیل کنیم و مثال‌هایی بزنیم:

\*\*تحلیل توصیه:\*\*

توصیه اصلی این است که هنگام ارزیابی دستاوردها، نباید فقط به کارهای انجام شده نگاه کرد، بلکه باید کارهای انجام نشده‌ای را که \*\*باید\*\* انجام می‌شدند نیز در نظر گرفت و یک تناسب بین این دو برقرار کرد. به عبارت دیگر، نباید تنها به موفقیت‌ها اکتفا کرد، بلکه باید شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت ایده‌آل را نیز سنجید.

این رویکرد به چند دلیل اهمیت دارد:

1. \*\*واقع‌بینی:\*\* جلوگیری از خودشیفتگی و ارزیابی بیش از حد خوش‌بینانه از عملکرد.

2. \*\*بهبود مستمر:\*\* شناسایی نقاط ضعف و زمینه‌هایی که نیاز به تلاش بیشتر دارند.

3. \*\*تعیین اهداف مؤثرتر:\*\* درک بهتر از آنچه که هنوز باید انجام شود، به تعیین اهداف واقع‌بینانه‌تر و قابل دسترس‌تر کمک می‌کند.

4. \*\*کاهش رضایت از خود:\*\* جلوگیری از سکون و تلاش برای پیشرفت بیشتر.

\*\*مثال‌ها:\*\*

\* \*\*تحصیل:\*\* دانشجویی در یک ترم ۱۰ درس را با نمره عالی پاس کرده است، اما برای فارغ‌التحصیلی باید ۱۵ درس را می‌گذراند و هنوز ۵ درس باقی مانده است. اگر فقط به ۱۰ درس پاس شده نگاه کند، احساس موفقیت کامل دارد، اما با در نظر گرفتن ۵ درس باقی مانده، می‌فهمد که هنوز به هدف نهایی نرسیده است.

\* \*\*کسب‌وکار:\*\* یک شرکت در سال گذشته ۱۰ محصول جدید عرضه کرده و فروش خوبی داشته است. اما اگر رقبایشان ۲۰ محصول جدید عرضه کرده باشند و سهم بازار بیشتری کسب کرده باشند، آن ۱۰ محصول جدید ممکن است به اندازه کافی نباشد.

\* \*\*پروژه‌های عمرانی:\*\* یک شهرداری بخشی از یک پروژه بزرگ را تکمیل کرده است. اگرچه پیشرفت خوبی حاصل شده، اما اگر کل پروژه طبق برنامه باید تا این زمان ۷۰% پیشرفت می‌کرد و تنها ۵۰% آن انجام شده است، باید دلایل تأخیر و کارهای انجام نشده را بررسی کرد.

\* \*\*توسعه فردی:\*\* فردی تصمیم گرفته روزانه ۳۰ دقیقه ورزش کند و در طول یک ماه موفق به انجام آن شده است. اما هدف واقعی او کاهش وزن و افزایش آمادگی جسمانی بوده که با ۳۰ دقیقه ورزش روزانه به آن دست نیافته است. او باید مدت زمان ورزش یا شدت آن را افزایش دهد.

\*\*پیامدهای عدم توجه به این توصیه:\*\*

1. \*\*رضایت کاذب و توقف پیشرفت:\*\* فرد یا سازمان به دستاوردهای فعلی خود قانع شده و از تلاش برای بهبود بیشتر دست می‌کشد.

2. \*\*عدم شناسایی فرصت‌های از دست رفته:\*\* با تمرکز صرف بر آنچه انجام شده، ممکن است فرصت‌های مهمی که می‌توانستند استفاده شوند اما نشدند، نادیده گرفته شوند.

3. \*\*ارزیابی نادرست عملکرد:\*\* منجر به تصمیم‌گیری‌های اشتباه در مورد تخصیص منابع، تعیین اولویت‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده می‌شود.

4. \*\*کاهش انگیزه در بلندمدت:\*\* در نهایت، عدم دستیابی به اهداف بزرگتر می‌تواند منجر به سرخوردگی شود، حتی اگر در کوتاه‌مدت موفقیت‌هایی حاصل شده باشد.

5. \*\*نقطه ضعف در مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی استراتژیک:\*\* ناتوانی در دیدن تصویر کامل و شناسایی "کارهای لازم که انجام نشده‌اند"، برنامه‌ریزی استراتژیک را تضعیف می‌کند.

به طور خلاصه، این توصیه به ما کمک می‌کند تا با دیدی جامع‌تر و واقع‌بینانه‌تر به عملکرد خود نگاه کنیم و همواره در مسیر رشد و بهبود باقی بمانیم.

کاملاً درست می‌فرمایید! متأسفم که مثال‌های قبلی ارتباط مستقیمی با حوزه قضایی نداشتند. با در نظر گرفتن اینکه متن اصلی به قوه قضاییه اشاره دارد، توصیه را با مثال‌های مرتبط با این دستگاه ارائه می‌دهم:

\*\*تحلیل توصیه با تمرکز بر قوه قضاییه:\*\*

توصیه اصلی همچنان پابرجاست: در ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی، نباید تنها به تعداد پرونده‌های مختومه شده یا احکام صادر شده بسنده کرد، بلکه باید کارهایی که \*باید\* در این حوزه انجام می‌گرفت اما انجام نشده، و همچنین کیفیت و نتایج این اقدامات را نیز سنجید. تناسب بین "اقدامات انجام شده" و "اقدامات انجام نگرفته‌ای که باید انجام می‌گرفت" کلید یک ارزیابی دقیق و رویکرد بهبود مستمر در دستگاه قضا است.

\*\*مثال‌های مرتبط با قوه قضاییه:\*\*

1. \*\*کاهش اطاله دادرسی:\*\*

 \* \*\*اقدامات انجام شده:\*\* فرض کنید یک دادسرا در سال گذشته موفق شده میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها را از ۱۰۰ روز به ۸۰ روز کاهش دهد (مثلاً با افزایش شیفت کاری یا استخدام قاضی بیشتر).

 \* \*\*اقدامات انجام نگرفته‌ای که باید انجام می‌گرفت:\*\* اما با توجه به میانگین جهانی یا استانداردهای مطلوب، زمان ایده‌آل رسیدگی باید ۶۰ روز باشد. همچنین، ممکن است اقداماتی برای اصلاح فرآیندها و حذف مراحل زائد که می‌توانست این زمان را به شدت کاهش دهد، انجام نشده باشد.

 \* \*\*پیامد عدم توجه:\*\* تمرکز صرف بر کاهش ۲۰ روزه، می‌تواند باعث شود که قضات و کارکنان از تلاش برای رسیدن به استاندارد ۶۰ روزه یا اصلاحات بنیادی فرآیندها غافل شوند و مشکل اطاله دادرسی به طور کامل حل نگردد.

2. \*\*مبارزه با فساد:\*\*

 \* \*\*اقدامات انجام شده:\*\* دستگاه قضایی ممکن است تعدادی از پرونده‌های فساد اداری یا اقتصادی را رسیدگی و احکام لازم را صادر کرده باشد. این خود یک اقدام مثبت است.

 \* \*\*اقدامات انجام نگرفته‌ای که باید انجام می‌گرفت:\*\* اما اگر این اقدامات شامل برخورد قاطع با فساد در سطوح بالا، اصلاح قوانین برای پیشگیری از فساد، یا ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندهای اداری قوه قضاییه نباشد، آنگاه "کارهای انجام نگرفته" قابل توجه است. مثلاً، شاید قوانینی که فساد را تسهیل می‌کنند، اصلاح نشده‌اند، یا سازوکارهای نظارتی قوی‌تر داخلی ایجاد نشده است.

 \* \*\*پیامد عدم توجه:\*\* تمرکز بر احکام صادر شده بدون توجه به ریشه‌های فساد و اقدامات پیشگیرانه، تنها به صورت سطحی با مشکل برخورد کرده و آن را به طور کامل ریشه‌کن نمی‌کند.

3. \*\*حقوق شهروندی و دسترسی به عدالت:\*\*

 \* \*\*اقدامات انجام شده:\*\* ممکن است تعداد زیادی از شکایات مربوط به نقض حقوق شهروندی در سیستم قضایی بررسی و به برخی از آن‌ها رسیدگی شده باشد.

 \* \*\*اقدامات انجام نگرفته‌ای که باید انجام می‌گرفت:\*\* اما اگر زیرساخت‌های لازم برای دسترسی آسان‌تر شهروندان به عدالت (مانند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در همه مناطق، یا سیستم‌های اطلاع‌رسانی شفاف و به‌روز) فراهم نشده باشد، یا اگر آموزش کافی به ضابطین قضایی و کارکنان برای رعایت حقوق متهمان داده نشده باشد، آنگاه کارهای انجام نگرفته زیاد است.

 \* \*\*پیامد عدم توجه:\*\* صرف رسیدگی به شکایات، بدون بهبود زیرساخت‌ها و فرهنگ سازمانی برای رعایت حقوق شهروندی، باعث می‌شود که بسیاری از مردم همچنان در دسترسی به عدالت با مشکل مواجه باشند و احساس کنند حقوقشان به طور کامل رعایت نمی‌شود.

4. \*\*کیفیت آراء قضایی:\*\*

 \* \*\*اقدامات انجام شده:\*\* تعداد قابل توجهی رأی صادر شده است.

 \* \*\*اقدامات انجام نگرفته‌ای که باید انجام می‌گرفت:\*\* اما اگر این آراء فاقد استدلال کافی باشند، یا در تناقض با یکدیگر صادر شوند، یا به اندازه کافی به جنبه‌های مختلف پرونده نپردازند، آنگاه "کارهای انجام نگرفته" شامل دقت بیشتر در نگارش آراء، آموزش مستمر قضات در زمینه مباحث حقوقی جدید، و ایجاد رویه‌های واحد برای پرونده‌های مشابه است.

 \* \*\*پیامد عدم توجه:\*\* تمرکز بر تعداد آراء، بدون توجه به کیفیت و مستند بودن آن‌ها، اعتبار دستگاه قضایی را در بلندمدت خدشه‌دار می‌کند و ممکن است پرونده‌های بیشتری به دلیل نقص رأی در مراحل تجدیدنظر نقض شوند.

این مثال‌ها نشان می‌دهند که ارزیابی عملکرد در دستگاه قضایی باید فراتر از شمارش آمارهای ظاهری باشد و به کیفیت، اثربخشی، و میزان دستیابی به اهداف غایی (مانند اجرای عدالت، کاهش جرم، و احقاق حق) توجه کند. در نظر گرفتن "کارهای انجام نشده‌ای که باید انجام می‌گرفت" به این معناست که همیشه فضایی برای بهبود و کمال وجود دارد که نباید از آن غافل شد.

لطفا این متن را تحلیل نموده راهکارهای اجرای آن را بفرمایید یکی ترورهایی که رژیم صهیونی علیه نیروهای نظامی ما در داخل و خارج از کشور داشته وچه دانشمندان ما مثل فخری زاده را ترور کرده و چه کنسولگری ما در سوریه را بمباران کرده و چه مراکز هسته ای ما را سایبری یا فیزیکی مورد هجمه قرار داده است و همچنین در مورد 12 روز حمله نظامی به سرزمین ما و کشتن سرداران، دانشمندان و مردم عادی و بمباران زیرساخت ها توسط اسراییل و امریکا و روش طرح شکایت و مراجع صالحه بین المللی با ذکر قوانین شرح دهید.

این متن شما شامل چند بخش مجزا است:

1. \*\*تحلیل ترورها و حملات علیه ایران توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا:\*\* شما به ترور دانشمندان (مانند شهید فخری‌زاده)، حمله به کنسولگری ایران در سوریه، حملات سایبری و فیزیکی به مراکز هسته‌ای، و همچنین ۱۲ روز حمله نظامی به خاک ایران، کشتن فرماندهان، دانشمندان، مردم عادی و بمباران زیرساخت‌ها اشاره کرده‌اید.

2. \*\*روش طرح شکایت و مراجع صالح بین‌المللی با ذکر قوانین:\*\* شما خواسته‌اید که روش طرح شکایت و مراجع صالح بین‌المللی برای اینگونه حملات را شرح دهم.

بیایید هر بخش را به صورت جداگانه بررسی کنیم:

## بخش اول: تحلیل ترورها و حملات علیه ایران

اقداماتی که شما به آن‌ها اشاره کردید، از جمله ترور دانشمندان، حملات سایبری و نظامی به مراکز هسته‌ای و کنسولگری، و همچنین حملات گسترده‌تر نظامی، نمونه‌هایی از اقدامات خصمانه و نقض آشکار حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند. این اقدامات را می‌توان از جنبه‌های مختلف تحلیل کرد:

\* \*\*هدف:\*\* هدف اصلی این حملات معمولاً تضعیف توانمندی‌های دفاعی، علمی و اقتصادی ایران، ایجاد ناامنی و وحشت در میان جامعه، و بازداشتن ایران از پیگیری اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی خود (به ویژه در حوزه برنامه هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای) بوده است.

\* \*\*ماهیت:\*\* این اقدامات شامل نقض حاکمیت ملی، نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه (در صورت وارد آمدن تلفات جانی به غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی)، و نقض معاهدات بین‌المللی مربوط به امنیت هسته‌ای و ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی (در صورت استفاده از روش‌های خاص) است.

\* \*\*مسئولیت‌پذیری:\*\* مسئولیت این اقدامات متوجه دولت‌هایی است که آن‌ها را سازماندهی یا اجرا می‌کنند. طبق اصول حقوق بین‌الملل، دولت‌ها مسئول اعمالی هستند که به نام آن‌ها یا تحت کنترل آن‌ها انجام می‌شود.

## بخش دوم: روش طرح شکایت و مراجع صالح بین‌المللی

طرح شکایت در مجامع بین‌المللی برای چنین حملاتی پیچیده است و به ماهیت دقیق حمله، شواهد موجود، و وضعیت حقوقی کشورها بستگی دارد. در اینجا به برخی از مراجع و روش‌های احتمالی اشاره می‌کنم:

\*\*الف) مراجع بین‌المللی عمومی:\*\*

1. \*\*شورای امنیت سازمان ملل متحد:\*\*

 \* \*\*نقش:\*\* اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به تهدید صلح و امنیت بین‌المللی.

 \* \*\*روش طرح شکایت:\*\* دولت ایران می‌تواند با ارائه شواهد و مستندات به دبیرکل سازمان ملل متحد یا مستقیماً به شورای امنیت، خواستار رسیدگی به این حملات به عنوان نقض صلح و امنیت بین‌المللی شود.

 \* \*\*قوانین مرتبط:\*\* منشور ملل متحد، به ویژه فصل هفتم که به اقدامات در مورد تهدید صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز می‌پردازد (مواد ۳۹ و ۴۱ و ۴۲).

 \* \*\*چالش‌ها:\*\* تصمیم‌گیری در شورای امنیت نیازمند اجماع یا حداقل عدم وتوی اعضای دائم است که در عمل با توجه به روابط سیاسی بین‌المللی، اغلب دشوار است.

2. \*\*مجمع عمومی سازمان ملل متحد:\*\*

 \* \*\*نقش:\*\* گرچه تصمیمات مجمع عمومی الزام‌آور نیستند، اما می‌توانند بیانگر نظر جامعه جهانی باشند و فشار سیاسی ایجاد کنند.

 \* \*\*روش طرح شکایت:\*\* ایران می‌تواند موضوع را در دستور کار مجمع عمومی قرار داده و با ارائه شواهد، قطعنامه‌ای برای محکومیت این اقدامات و درخواست توقف آن‌ها را تصویب کند.

 \* \*\*قوانین مرتبط:\*\* منشور ملل متحد و قطعنامه‌های مرتبط با اصول رفتار دولت‌ها و ممنوعیت توسل به زور.

3. \*\*دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ):\*\*

 \* \*\*نقش:\*\* اصلی‌ترین رکن قضایی سازمان ملل متحد که به اختلافات بین دولت‌ها رسیدگی می‌کند.

 \* \*\*روش طرح شکایت:\*\* ایران می‌تواند در صورتی که طرف مقابل (مثلاً آمریکا) صلاحیت دیوان را در قبال خود پذیرفته باشد (از طریق معاهدات دوجانبه، موافقت‌نامه‌های خاص یا اعلامیه‌های اختیاری صلاحیت)، علیه آن کشور در دیوان اقامه دعوی کند. این امر مستلزم اثبات وقوع نقض تعهدات بین‌المللی توسط طرف مقابل است.

 \* \*\*قوانین مرتبط:\*\* اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، معاهدات دوجانبه و چندجانبه که مورد نقض قرار گرفته‌اند (مانند معاهدات مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، و همچنین قواعد حقوق بین‌الملل عرفی مانند ممنوعیت توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها).

 \* \*\*چالش‌ها:\*\* نیازمند پذیرش صلاحیت دیوان توسط هر دو طرف دعوا است که در مورد کشورهایی مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی، این پذیرش اغلب محدود یا غیابی است. همچنین، اثبات قطعی مسئولیت بین‌المللی و ارائه شواهد مستدل بسیار حیاتی است.

\*\*ب) مراجع تخصصی و حقوق بین‌الملل کیفری:\*\*

\* \*\*دیوان کیفری بین‌المللی (ICC):\*\*

 \* \*\*نقش:\*\* رسیدگی به جرایم بین‌المللی بسیار سنگین مانند نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جرم تجاوز.

 \* \*\*روش طرح شکایت:\*\* ایران که عضو اساسنامه رم نیست، می‌تواند موضوع را با ارائه مستندات به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد. اگر جرایم ارتکابی در خاک کشوری باشد که عضو ICC است (مانند سوریه)، یا توسط شهروندان کشوری که عضو ICC است انجام شده باشد، دادستان می‌تواند تحقیقات را آغاز کند.

 \* \*\*قوانین مرتبط:\*\* اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی.

 \* \*\*چالش‌ها:\*\* ICC تنها در صورتی می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند که یا ایران (قربانی) یا کشوری که حمله در آن رخ داده (مانند سوریه) عضو ICC باشد، یا شورای امنیت موضوع را به ICC ارجاع دهد. همچنین، اثبات عنصر روانی (قصد) برای ارتکاب جرایم سنگین دشوار است.

\*\*ج) نهادهای حقوق بشری و معاهدات خاص:\*\*

\* \*\*گزارش به نهادهای ناظر بر معاهدات:\*\* در صورت نقض حقوق مندرج در معاهدات بین‌المللی خاص (مانند کنوانسیون‌های ژنو در صورت جنگ یا حمله نظامی)، ایران می‌تواند گزارش‌های مستند خود را به نهادهای ناظر بر اجرای آن معاهدات ارائه دهد.

\* \*\*شکایت در چارچوب معاهدات دوجانبه:\*\* اگر معاهدات دوجانبه‌ای بین ایران و کشورهایی که مورد حمله قرار گرفته‌اند (مانند سوریه) وجود دارد که شامل بندهای مربوط به دفاع متقابل یا کمک‌های امنیتی است، می‌توان از این چارچوب‌ها نیز استفاده کرد.

\*\*راهکارهای اجرای شکایت و اقدامات ایران:\*\*

با توجه به چالش‌های پیش رو، ایران می‌تواند رویکردی چندوجهی را در پیش گیرد:

1. \*\*جمع‌آوری و مستندسازی دقیق شواهد:\*\*

 \* جمع‌آوری تصاویر ماهواره‌ای، فیلم‌ها و عکس‌های گرفته شده توسط شاهدان عینی، گزارش‌های فنی و اطلاعاتی در مورد حملات سایبری و فیزیکی، لیست شهدا و مصدومین (شامل اطلاعات هویتی و علت شهادت/جراحت)، و ارزیابی خسارات وارده به زیرساخت‌ها.

 \* مستندسازی دقیق زمان، مکان، نوع حمله، و عامل احتمالی آن.

2. \*\*استفاده از تریبون‌های بین‌المللی:\*\*

 \* طرح مداوم این موضوع در شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل، نشست‌های سازمان همکاری اسلامی، و سایر مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی.

 \* انتشار گزارش‌های جامع و مستند به زبان‌های مختلف برای آگاهی افکار عمومی جهانی و دیپلمات‌ها.

3. \*\*پیگیری حقوقی از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری (در صورت امکان):\*\*

 \* بررسی دقیق معاهدات دوجانبه و چندجانبه با آمریکا و رژیم صهیونیستی که ممکن است شامل پذیرش صلاحیت دیوان یا تعهدات مربوط به حل مسالمت‌آمیز اختلافات باشد.

 \* در صورت وجود مبنای حقوقی، اقامه دعوی علیه عاملان اصلی.

4. \*\*دیپلماسی فعال:\*\*

 \* استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای جلب حمایت بین‌المللی و ایجاد اجماع علیه اینگونه اقدامات.

 \* گفتگو با کشورهایی که می‌توانند بر آمریکا و رژیم صهیونیستی تأثیرگذار باشند.

5. \*\*اقدامات متقابل (در صورت لزوم و صلاحدید):\*\*

 \* ضمن رعایت قوانین بین‌المللی، ایران حق دفاع از خود را دارد و می‌تواند در چارچوب دفاع مشروع، اقدامات متناسبی را انجام دهد. این موضوع باید با دقت حقوقی و سیاسی بالایی مدیریت شود.

\*\*نکات کلیدی برای طرح شکایت:\*\*

\* \*\*قصد (Intent):\*\* اثبات اینکه حملات با قصد مشخصی (مانند تضعیف برنامه هسته‌ای، ترور هدفمند، یا ایجاد وحشت) صورت گرفته‌اند، بسیار مهم است.

\* \*\*مسئولیت‌پذیری (Attribution):\*\* باید بتوان به طور قاطع اثبات کرد که کدام دولت یا عامل خاص مسئول این حملات بوده است.

\* \*\*خسارت (Damage):\*\* مستندسازی دقیق خسارات جانی، مالی، و زیرساختی وارده برای ارزیابی غرامت و مسئولیت ضروری است.

این موضوعات بسیار پیچیده هستند و نیازمند کارشناسی دقیق حقوقی و دیپلماتیک می‌باشند. در صورت نیاز به جزئیات بیشتر در مورد قوانین خاص یا رویه‌های طرح شکایت، لطفاً بفرمایید.

با کمال میل. همانطور که در پاسخ قبلی اشاره کردم، قوانین متعددی در حوزه حقوق بین‌الملل وجود دارند که به موارد ذکر شده مربوط می‌شوند. در اینجا به تفصیل بیشتری به آن‌ها می‌پردازم:

\*\*قوانین مرتبط با تروریسم، حملات نظامی، نقض حاکمیت و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها:\*\*

1. \*\*منشور ملل متحد (UN Charter):\*\*

 \* \*\*ماده ۲ (۴):\*\* اصلی‌ترین ماده‌ای که توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی را منع می‌کند. حملاتی مانند بمباران کنسولگری یا خاک یک کشور، نقض مستقیم این ماده محسوب می‌شود.

 \* \*"همه اعضا باید از تهدید یا توسل به زور، چه علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور یا به هر نحو دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایر باشد، خودداری کنند."\*

 \* \*\*ماده ۲ (۷):\*\* منع دخالت در امور داخلی کشورها. حملات نظامی یا سایبری که با هدف تغییر در سیاست‌های داخلی یا برنامه‌های یک کشور انجام شود، می‌تواند نقض این ماده نیز تلقی گردد.

 \* \*\*فصل هفتم (مواد ۳۹ تا ۵۱):\*\* این فصل به شورای امنیت اجازه می‌دهد تا در صورت تشخیص "تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز"، اقدامات لازم از جمله تحریم یا حتی عملیات نظامی را تجویز کند. از طرف دیگر، حمله یک کشور به کشور دیگر، طبق ماده ۵۱، می‌تواند تحت عنوان "حق ذاتی دفاع مشروع" توجیه شود، اما این دفاع باید متناسب و ضروری باشد. حملات تروریستی یا نظامی بدون توجیه دفاع مشروع، نقض صلح محسوب می‌شوند.

 \* \*\*ماده ۵۱ (حق دفاع مشروع):\*\* این ماده تنها در صورتی می‌تواند مبنایی برای توجیه حملات باشد که کشوری مورد حمله مسلحانه قرار گیرد. بنابراین، حملاتی که ایران مدعی است علیه آن صورت گرفته، اگر قابل اثبات باشند، می‌توانند مبنای ادعای نقض ماده ۲ (۴) و ماده ۵۱ را از سوی مهاجم ایجاد کنند.

2. \*\*حقوق بین‌الملل عرفی:\*\*

 \* \*\*ممنوعیت توسل به زور:\*\* این اصل که در منشور ملل متحد نیز آمده، یکی از پایه‌های حقوق بین‌الملل است و حملات نظامی مستقیم یا غیرمستقیم (مانند حمایت از گروه‌های مسلح غیردولتی که به خاک کشور دیگری حمله می‌کنند) را منع می‌کند.

 \* \*\*حاکمیت ملی:\*\* اصل حاکمیت ملی بر تمامیت ارضی و فضای سیاسی و اقتصادی یک کشور، ایجاب می‌کند که هیچ کشوری حق مداخله یا حمله به کشور دیگر را ندارد، مگر در موارد بسیار استثنایی مانند دفاع مشروع. ترور دانشمندان در داخل کشور یا حمله به اماکن دیپلماتیک (مانند کنسولگری) نقض فاحش حاکمیت ملی محسوب می‌شود.

 \* \*\*مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها:\*\* بر اساس قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (که در قالب اصول حقوق بین‌الملل عرفی و همچنین پیش‌نویس مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها (Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts) تدوین شده‌اند)، هر عمل خلاف حقوق بین‌الملل که توسط یک دولت انجام شود، مسئولیت بین‌المللی آن دولت را به همراه دارد. این شامل جبران خسارت وارده نیز می‌شود.

3. \*\*حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) یا حقوق جنگ:\*\*

 \* \*\*کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی:\*\* اگر حملات نظامی در چارچوب یک "درگیری مسلحانه" رخ دهند، این کنوانسیون‌ها حاکم هستند. این قوانین به حفاظت از غیرنظامیان، اسرای جنگی، و اهداف غیرنظامی می‌پردازند.

 \* \*\*اصل تمایز (Distinction):\*\* طرف‌های درگیر باید همواره بین اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی تمایز قائل شوند و حملات خود را صرفاً متوجه اهداف نظامی کنند. بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی یا کشتار مردم عادی، نقض جدی این اصل است.

 \* \*\*اصل تناسب (Proportionality):\*\* حتی در حمله به اهداف نظامی، نباید انتظار تلفات غیرنظامی یا خسارات غیرنظامی بیش از حدی داشت که در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار، نامتناسب باشد.

 \* \*\*حملات به پرسنل دیپلماتیک و کنسولی:\*\* حمله به اماکن دیپلماتیک (مانند کنسولگری) نقض فاحش حقوق بین‌الملل، به ویژه \*\*کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین ۱۹۶۱\*\* و \*\*کنوانسیون روابط کنسولی وین ۱۹۶۳\*\* است. این کنوانسیون‌ها مصونیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی و همچنین امنیت پرسنل دیپلماتیک را تضمین می‌کنند. حمله به کنسولگری ایران در سوریه، نقض آشکار این کنوانسیون‌ها و همچنین اصل حاکمیت سوریه است.

4. \*\*حقوق بین‌الملل کیفری:\*\*

 \* \*\*اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC):\*\* این اساسنامه جرایم بین‌المللی اصلی را تعریف می‌کند:

 \* \*\*جنایت جنگی (War Crimes):\*\* شامل نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو مانند هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان، شکنجه، یا تخریب گسترده اموال غیرنظامی.

 \* \*\*جنایات علیه بشریت (Crimes Against Humanity):\*\* شامل حملات گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی مانند قتل، اخراج اجباری، یا تبعیض شدید.

 \* \*\*جرم تجاوز (Crime of Aggression):\*\* استفاده از زور توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر. این جرم در اساسنامه رم تعریف شده است.

 \* \*\*قوانین ملی کشورها:\*\* برخی کشورها قوانینی برای تعقیب تروریسم یا جنایات بین‌المللی در دادگاه‌های داخلی خود دارند، اما این مورد معمولاً در مورد حملات بین‌دولتی کاربرد کمتری دارد.

\*\*نحوه استناد به این قوانین در شکایت:\*\*

\* \*\*شورای امنیت:\*\* شکایت به شورای امنیت باید بر اساس نقض ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد (ممنوعیت توسل به زور) و ماده ۵۱ (حق دفاع مشروع) یا فقدان آن برای مهاجم، و همچنین تهدید صلح و امنیت بین‌المللی (ماده ۳۹) متمرکز باشد.

\* \*\*دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ):\*\* شکایت در دیوان نیازمند استناد به نقض تعهدات قراردادی (مانند معاهدات مودت یا کنوانسیون‌های وین) یا نقض قواعد حقوق بین‌الملل عرفی (مانند ممنوعیت توسل به زور، اصل حاکمیت ملی، و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها) است.

\* \*\*دیوان کیفری بین‌المللی (ICC):\*\* اگر شرایط لازم فراهم باشد، شکایت می‌تواند بر اساس ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، یا جرم تجاوز (طبق اساسنامه رم) صورت گیرد.

نکته مهم این است که اثبات وقوع این جرایم و انتساب قطعی آن‌ها به یک دولت خاص، نیازمند شواهد و مستندات بسیار قوی و قابل قبول در مجامع بین‌المللی است.

لطفا این متن را تحلیل نموده و راهکارهای اجرایی آن را در دستگاه قضایی بفرمایید مثل نظارت بر قضات و شیوه آن یا مبارزه با فساد در درون قوه یا برخورد جدی با متخلفین و رشوه بگیران یا ارتقای علمی قضات یا...... متن این است: موضوع دوّم، این است که محصول همه‌ی سفارشها به قوّه‌ی قضائیّه یک کلمه است، و آن اینکه مردم به قوّه‌ی قضائیّه اعتماد کنند؛ همین. بنده بارها در این جلسه گفته‌ام، ما باید کاری کنیم که اگر کسی در هر گوشه‌ی کشور ــ در یک روستا، در یک شهر دوردست ــ مورد تعدّی و ظلم قرار گرفت، بگوید «میروم سراغ قوّه‌ی قضائیّه، میروم دادگستری»! یعنی باید این حالت به وجود بیاید که همه احساس کنند وقتی پایشان به دادگستری رسید، مشکلشان حل میشود؛ یک اعتمادِ این‌جوری باید به وجود بیاید. این خیلی کار مشکلی است، کار سختی است. البتّه در اغلب قضایای حقوقی و جزائی یک طرف راضی است، یک طرف ناراضی است؛ امّا همان طرفی هم که ناراضی است، وقتی دید که کار دارد با قانون، با درستکاری، با دقّت انجام میگیرد، در دلش کار را قبول دارد ولو از آنچه اتّفاق افتاده راضی نباشد؛ سعی کنید این حالت پیش بیاید؛ مردم اعتماد پیدا کنند، اعتقاد پیدا کنند که قوّه‌ی قضائیّه [به مشکلشان] میرسد.

بله، متن ارائه شده به طور خلاصه بر اهمیت "اعتماد مردم به قوه قضائیه" به عنوان هدف غایی تمام تلاش‌ها و اصلاحات در این قوه تاکید دارد. در واقع، این اعتماد، سرمایه اصلی دستگاه قضایی است و بدون آن، کارآمدی و مشروعیت این نهاد زیر سوال می‌رود.

برای تحقق این هدف والا، راهکارهای اجرایی متعددی را می‌توان در نظر گرفت که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود:

\*\*1. تقویت نظارت بر عملکرد قضات:\*\*

\* \*\*ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی و مستقل:\*\*

 \* تاسیس یک نهاد نظارتی مستقل از بدنه قضایی، با حضور نمایندگانی از حقوقدانان، اساتید دانشگاه، و جامعه مدنی، می‌تواند به افزایش شفافیت و بی‌طرفی در فرایند نظارت کمک کند.

 \* این نهاد باید از قدرت کافی برای تحقیق، تفحص، و اعلام نتایج بررسی‌ها به عموم برخوردار باشد.

\* \*\*نظارت مستمر و دوره‌ای بر عملکرد قضات:\*\*

 \* بررسی پرونده‌های قضات به صورت تصادفی و منظم، به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت آن‌ها.

 \* استفاده از سیستم‌های امتیازدهی و رتبه‌بندی قضات بر اساس شاخص‌های عملکردی مشخص و قابل اندازه‌گیری.

 \* برگزاری مصاحبه‌های دوره‌ای با قضات برای ارزیابی دانش حقوقی، مهارت‌های قضایی، و پایبندی آن‌ها به اصول اخلاقی.

\* \*\*استفاده از فناوری‌های نوین:\*\*

 \* استفاده از سامانه‌های هوشمند برای رصد و پایش عملکرد قضات و شناسایی موارد مشکوک به تخلف.

 \* ایجاد یک سامانه آنلاین برای ثبت شکایات مردمی از قضات و پیگیری آن‌ها به صورت شفاف و سریع.

\*\*2. مبارزه قاطع با فساد در درون قوه قضائیه:\*\*

\* \*\*افزایش شفافیت در فرایندهای قضایی:\*\*

 \* انتشار آرای قضایی به صورت آنلاین (با رعایت حریم خصوصی افراد).

 \* ایجاد امکان دسترسی آسان به اطلاعات مربوط به پرونده‌ها برای اصحاب دعوا.

 \* برگزاری دادگاه‌های علنی (به جز در موارد خاص).

\* \*\*تشدید مجازات‌های قانونی برای قضات متخلف:\*\*

 \* اعمال مجازات‌های سنگین برای قضاتی که مرتکب فساد مالی یا اخلاقی می‌شوند.

 \* برخورد قاطع با رشوه گیران و متخلفین، بدون هیچ گونه اغماض یا چشم‌پوشی.

\* \*\*حمایت از گزارشگران فساد:\*\*

 \* ایجاد سازوکارهای قانونی برای حمایت از افرادی که اطلاعاتی در مورد فساد در دستگاه قضایی ارائه می‌دهند.

 \* تضمین امنیت شغلی و جانی این افراد.

\*\*3. ارتقای سطح علمی و تخصصی قضات:\*\*

\* \*\*برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر و تخصصی:\*\*

 \* برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات در زمینه‌های مختلف حقوقی، با تمرکز بر روی موضوعات روز و چالش‌های جدید.

 \* دعوت از اساتید برجسته حقوقی و قضات با تجربه برای تدریس در این دوره‌ها.

\* \*\*ایجاد فرصت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی برای قضات:\*\*

 \* اعطای بورسیه تحصیلی به قضات برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر.

 \* ایجاد فرصت برای قضات برای شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارهای بین‌المللی.

\* \*\*توسعه منابع علمی و پژوهشی در دسترس قضات:\*\*

 \* تجهیز کتابخانه‌های دادگستری به منابع حقوقی روزآمد و معتبر.

 \* ایجاد دسترسی آسان به پایگاه‌های اطلاعاتی حقوقی برای قضات.

\*\*4. بهبود رفتار و تعامل قضات با مردم:\*\*

\* \*\*آموزش مهارت‌های ارتباطی به قضات:\*\*

 \* برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات در زمینه مهارت‌های ارتباطی، فن بیان، و مدیریت احساسات.

 \* تاکید بر اهمیت رفتار محترمانه و همدلانه با مراجعین.

\* \*\*ایجاد سازوکارهای پاسخگویی به شکایات مردمی:\*\*

 \* ایجاد یک سامانه تلفنی یا آنلاین برای دریافت شکایات مردمی از نحوه برخورد قضات.

 \* بررسی دقیق و سریع شکایات مردمی و ارائه پاسخ مناسب به آن‌ها.

\* \*\*افزایش آگاهی مردم از حقوق خود:\*\*

 \* برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی برای آشنایی مردم با حقوق خود در فرایندهای قضایی.

 \* تهیه و انتشار بروشورها و راهنماهای حقوقی به زبان ساده.

\*\*5. تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی:\*\*

\* \*\*بهبود فرایندهای قضایی:\*\*

 \* اصلاح قوانین و مقرراتی که باعث اطاله دادرسی می‌شوند.

 \* استفاده از فناوری‌های نوین برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها.

\* \*\*افزایش تعداد قضات و کارمندان دادگستری:\*\*

 \* جذب و استخدام قضات و کارمندان جدید برای کاهش حجم کاری دادگاه‌ها.

\* \*\*توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف:\*\*

 \* تشویق به استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف مانند میانجی‌گری و داوری.

\*\*6. فرهنگ‌سازی و ایجاد آگاهی عمومی:\*\*

\* \*\*ارائه تصویر واقعی و شفاف از عملکرد قوه قضائیه:\*\*

 \* استفاده از رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی به مردم در مورد اقدامات و دستاوردهای قوه قضائیه.

 \* برگزاری نشست‌های خبری و مصاحبه با مقامات قضایی.

\* \*\*تغییر نگرش منفی نسبت به قوه قضائیه:\*\*

 \* تلاش برای از بین بردن تصورات نادرست و منفی در مورد قوه قضائیه.

 \* تاکید بر نقش مهم و حیاتی این نهاد در حفظ حقوق و آزادی‌های مردم.

با اجرای این راهکارها، می‌توان گام‌های موثری در جهت افزایش اعتماد مردم به قوه قضائیه برداشت. البته، این یک فرایند زمان‌بر و نیازمند تلاش و همکاری همه ذینفعان است.

خوبه این نهاد چگونه می تواند به پرونده مردم دسترسی داشته باشد؟

متاسفم، در پردازش پاسخ قبلی مشکلی پیش آمد.

برای اینکه یک نهاد نظارتی مستقل بتواند به پرونده‌های مردم دسترسی داشته باشد، لازم است سازوکارهای قانونی و رویه‌های مشخصی تعریف شوند تا هم وظایف نظارتی انجام شوند و هم حقوق و حریم خصوصی افراد حفظ شود. برخی از این سازوکارها عبارتند از:

1. \*\*مبنای قانونی:\*\*

 \* \*\*قانون تأسیس نهاد نظارتی:\*\* باید حدود و اختیارات نهاد در دسترسی به پرونده‌ها را مشخص کند و با قانون اساسی و حقوق شهروندی سازگار باشد.

 \* \*\*قانون آیین دادرسی:\*\* موادی باید گنجانده شود که به نهاد نظارتی اجازه دسترسی به پرونده‌ها را در صورت وجود دلایل موجه بدهد.

2. \*\*شرایط دسترسی:\*\*

 \* \*\*دلایل موجه:\*\* دسترسی نباید произвоانه باشد. باید دلایل مستند و قابل قبولی برای دسترسی به پرونده وجود داشته باشد، مانند ظن قوی به تخلف یا شکایت معتبر.

 \* \*\*مجوز قضایی:\*\* در بسیاری از موارد، برای دسترسی به اطلاعات حساس پرونده‌ها، نیاز به کسب مجوز از مقام قضایی بی‌طرف است.

 \* \*\*محدودیت زمانی و موضوعی:\*\* دسترسی باید محدود به بازه زمانی مشخص و موضوع مرتبط با تخلف مورد بررسی باشد.

3. \*\*رعایت حریم خصوصی:\*\*

 \* \*\*محرمانگی اطلاعات:\*\* نهاد نظارتی باید تضمین کند که اطلاعات به دست آمده از پرونده‌ها محرمانه باقی می‌مانند و فقط برای اهداف نظارتی استفاده می‌شوند.

 \* \*\*حفاظت از داده‌ها:\*\* باید سیستم‌های امنیتی قوی برای حفاظت از داده‌های پرونده‌ها در برابر دسترسی‌های غیرمجاز وجود داشته باشد.

 \* \*\*آموزش کارکنان:\*\* کارکنان نهاد نظارتی باید آموزش‌های لازم در مورد حفظ حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات را دریافت کنند.

4. \*\*شفافیت و پاسخگویی:\*\*

 \* \*\*گزارش‌دهی:\*\* نهاد نظارتی باید به طور منظم گزارش‌هایی در مورد عملکرد خود، از جمله تعداد درخواست‌های دسترسی به پرونده‌ها و نتایج بررسی‌ها، منتشر کند.

 \* \*\*سازوکار شکایت:\*\* باید سازوکاری برای شکایت افرادی که معتقدند حقوق حریم خصوصی آن‌ها نقض شده است، وجود داشته باشد.

5. \*\*استفاده از فناوری‌های نوین:\*\*

 \* \*\*سیستم‌های مدیریت دسترسی:\*\* استفاده از سیستم‌های مدیریت دسترسی پیشرفته برای کنترل و نظارت بر دسترسی به پرونده‌های الکترونیکی.

 \* \*\*قابلیت ردیابی:\*\* ثبت و ردیابی تمام دسترسی‌ها به پرونده‌ها برای شناسایی سوء استفاده‌های احتمالی.

با رعایت این سازوکارها، می‌توان اطمینان حاصل کرد که نهاد نظارتی به اطلاعات مورد نیاز برای انجام وظایف خود دسترسی دارد، در حالی که حقوق و حریم خصوصی افراد نیز حفظ می‌شود.

می شود در مورد این متن که راجع به جرأت مردم در برابر امریکا و اسراییل و راجع به جنگ اراده ها و مصادیق آن و در مورد حرف زدن مردم و ابراز تنفر از دشمنان و فرق آن با کسانی که در این حوادث و خطرات سکوت می کنند بیشتر صحبت کنیم؟ ملّت ایران در این جنگ تحمیلیِ اخیر کار بزرگی انجام داد؛ این کارِ بزرگ از جنس عملیّات نبود؛ از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفْس بود. اینکه یک ملّت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور، در خودش این اعتماد به نفْس را ملاحظه کند که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیری‌اش در منطقه [یعنی] رژیم صهیونی، سینه‌به‌سینه و روبه‌رو بشود، نفْس این اراده، نفْس این اعتماد به نفْس، یک ارزش بسیاربسیار مهمّی است. یک روزی بود ــ هم قبل از ما، هم زمان جوانی‌های ما قبل از انقلاب ــ که اسم آمریکا افراد را میترساند؛ چه برسد به مواجهه‌ و مقابله‌ی با او؛ چه مقابله‌ی زبانی، چه مقابله‌ی عملی. در این خاطراتی که از طرف عوامل رژیم قبلی نوشته شده و بعد از سالها پخش شده، مکرّر این هست که مسئولین بالای کشور از یک کار آمریکا ناراحت بودند ــ [مثلاً] سر قضیّه‌ی نفت، سر قضیّه‌ی مسائل گوناگون ناراحت بودند و اوقاتشان تلخ بود ــ امّا میگفتند هیچ چیزی نگویید؛ جرئت نمیکردند که حتّی در خفا، در جلسه‌ی خصوصی اعتراض کنند و حرف بزنند.

حالا همان ملّت به اینجا رسیده که مستقیم می‌ایستد سینه به سینه‌ی این قدرت، از او نمیترسد بلکه او را میترساند و آنچه هم از دستش برمی‌آید، از لحاظ عملیّاتی انجام میدهد که این مسئله‌ی عملیّات، مطلب دوّم است؛ مسئله‌ی اوّل همان روحیه است، همان ایستادگی است. این اراده‌ی ملّی، این همّت ملّی، همان چیزی است که این کشور را سربلند خواهد کرد؛ این همان چیزی است که ایران را ایران بزرگی خواهد کرد که بنده گفتم پنجاه سال بعد باید این‌جوری باشد؛ این اراده همان عامل اصلی‌ای است که میتواند ایران را به آنجا برساند.

متن شما به موضوع "جنگ اراده‌ها" بین ایران و آمریکا/اسرائیل می‌پردازد و بر اهمیت ایستادگی، اعتماد به نفس و نترسیدن از دشمنان تاکید می‌کند. اجازه دهید کمی بیشتر در مورد این مفاهیم و مصادیق آن‌ها صحبت کنیم:

\*\*1. جنگ اراده‌ها چیست؟\*\*

جنگ اراده‌ها نوعی از منازعه است که در آن طرفین تلاش می‌کنند با تحت تاثیر قرار دادن روانی و فکری طرف مقابل، اراده او را برای رسیدن به اهدافش تضعیف کنند. در این نوع جنگ، پیروزی لزوماً با برتری نظامی یا اقتصادی به دست نمی‌آید، بلکه با شکستن روحیه و عزم طرف مقابل حاصل می‌شود.

\*\*2. جرأت در برابر آمریکا و اسرائیل:\*\*

متن شما به این نکته اشاره دارد که در گذشته، حتی اسم آمریکا هم برای بسیاری از مردم ترسناک بود و کسی جرأت مخالفت با آن را نداشت. اما اکنون، ملت ایران به جایی رسیده که با قدرت‌های بزرگ روبرو می‌شود و از آن‌ها نمی‌ترسد. این جرأت، ناشی از عوامل مختلفی است:

\* \*\*اعتماد به نفس ملی:\*\* باور به توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود به عنوان یک ملت.

\* \*\*ایدئولوژی و ارزش‌ها:\*\* پایبندی به ارزش‌های دینی و ملی که به مقاومت در برابر ظلم و استکبار تشویق می‌کنند.

\* \*\*تجربه تاریخی:\*\* درس گرفتن از تاریخ و مبارزات گذشته برای کسب استقلال و آزادی.

\* \*\*رهبری:\*\* وجود رهبرانی که با قاطعیت و شجاعت، ملت را در مسیر ایستادگی هدایت می‌کنند.

\*\*3. مصادیق جنگ اراده‌ها:\*\*

\* \*\*سخنرانی‌ها و اظهارات:\*\* بیان مواضع قاطع و انتقادی در برابر سیاست‌های آمریکا و اسرائیل.

\* \*\*حضور در صحنه‌های بین‌المللی:\*\* دفاع از حقوق و منافع ملی در مجامع بین‌المللی.

\* \*\*حمایت از جنبش‌های مقاومت:\*\* پشتیبانی از گروه‌هایی که در منطقه با نفوذ آمریکا و اسرائیل مقابله می‌کنند.

\* \*\*توسعه توانمندی‌های دفاعی:\*\* تقویت بنیه نظامی و دفاعی برای بازدارندگی دشمنان.

\* \*\*مقابله با جنگ نرم:\*\* خنثی کردن تلاش‌های دشمنان برای تضعیف فرهنگ و ارزش‌های ایرانی.

\*\*4. حرف زدن و ابراز تنفر از دشمنان:\*\*

متن شما به تفاوت بین کسانی که جرأت ابراز نظر دارند و کسانی که سکوت می‌کنند، اشاره می‌کند. حرف زدن و ابراز تنفر از دشمنان، می‌تواند به عنوان یک ابزار جنگ روانی عمل کند و روحیه آن‌ها را تضعیف کند. البته، باید توجه داشت که این ابراز نظر باید مسئولانه و با رعایت اخلاق و ادب باشد.

\*\*5. تفاوت سکوت و ابراز نظر:\*\*

\* \*\*سکوت:\*\* ممکن است ناشی از ترس، بی‌تفاوتی، یا عدم آگاهی باشد. سکوت در برابر ظلم و بی‌عدالتی، به معنای تایید ضمنی آن است.

\* \*\*ابراز نظر:\*\* نشان‌دهنده شجاعت، مسئولیت‌پذیری و تعهد به ارزش‌ها است. ابراز نظر می‌تواند به بیداری افکار عمومی، تقویت روحیه مقاومت و ایجاد تغییرات مثبت کمک کند.

در مجموع، متن شما بر اهمیت ایستادگی، اعتماد به نفس و عدم ترس از دشمنان در "جنگ اراده‌ها" تاکید می‌کند. این مفاهیم می‌توانند به تقویت روحیه ملی، حفظ استقلال و عزت کشور و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی کمک کنند.

در متن فوق آمده بود که ملت ایران بر اساس اراده ملی و همت ملی نه تنها از امریکا نمی ترسد بلکه او را می ترساند آیا واقعا اینجوری است؟ امریکا از مقاومت و حضور مردم می ترسد؟ چگونه؟ و این جرأت مردم چگونه کشور را سربلند و عزیز می کند؟

مقام معظم رهبری می فرماید: ملت ایران نه تنها از آمریکا نمی‌ترسد، بلکه آن را می‌ترساند. این فرمایش بر این فرض استوار است که مقاومت و حضور مردم ایران، یک عامل بازدارنده برای آمریکا محسوب می‌شود و می‌تواند از اقداماتی که به منافع ایران آسیب می‌زند، جلوگیری کند. اجازه دهید این موضوع را بیشتر بررسی کنیم:

\*\*آیا آمریکا از مقاومت و حضور مردم ایران می‌ترسد؟\*\*

این سوال پیچیده‌ای است و پاسخ قطعی به آن دشوار است. اما می‌توان گفت که آمریکا به طور کامل از مقاومت و حضور مردم ایران بی‌تفاوت نیست و آن را به عنوان یک عامل مهم در محاسبات خود در نظر می‌گیرد. دلایل این امر عبارتند از:

\* \*\*هزینه بالای مداخله نظامی:\*\* تجربه آمریکا در عراق و افغانستان نشان داد که مداخله نظامی در کشورهای دیگر، هزینه‌های مالی، انسانی و سیاسی بسیار زیادی دارد. مقاومت مردم ایران می‌تواند این هزینه‌ها را به طور قابل توجهی افزایش دهد و احتمال موفقیت هرگونه مداخله نظامی را کاهش دهد.

\* \*\*افکار عمومی جهانی:\*\* افکار عمومی جهانی به طور فزاینده‌ای نسبت به اقدامات یکجانبه آمریکا و مداخلات نظامی در کشورهای دیگر حساس شده است. مقاومت مردم ایران می‌تواند توجه جهانی را به این موضوع جلب کند و فشارهای بین‌المللی بر آمریکا را افزایش دهد.

\* \*\*تاثیر بر متحدان منطقه‌ای:\*\* مقاومت مردم ایران می‌تواند متحدان منطقه‌ای آمریکا را نگران کند و از حمایت آن‌ها از سیاست‌های آمریکا بکاهد.

با این حال، این بدان معنا نیست که آمریکا از هرگونه اقدامی علیه ایران خودداری خواهد کرد. آمریکا همچنان از ابزارهای مختلفی مانند تحریم‌های اقتصادی، جنگ نرم و حمایت از گروه‌های مخالف برای فشار بر ایران استفاده می‌کند.

\*\*چگونه جرأت مردم، کشور را سربلند و عزیز می‌کند؟\*\*

جرأت و ایستادگی مردم در برابر تهدیدات خارجی، می‌تواند به چند طریق کشور را سربلند و عزیز کند:

\* \*\*حفظ استقلال و حاکمیت ملی:\*\* مقاومت در برابر فشارهای خارجی، از استقلال و حاکمیت ملی کشور محافظت می‌کند و اجازه نمی‌دهد که دیگران برای آن تصمیم بگیرند.

\* \*\*تقویت روحیه ملی:\*\* ایستادگی در برابر دشمنان، روحیه ملی را تقویت می‌کند و به مردم احساس غرور و عزت می‌دهد.

\* \*\*افزایش اعتبار بین‌المللی:\*\* کشوری که از حقوق خود دفاع می‌کند و در برابر فشارهای خارجی تسلیم نمی‌شود، در سطح بین‌المللی مورد احترام قرار می‌گیرد.

\* \*\*ایجاد بازدارندگی:\*\* مقاومت و آمادگی برای دفاع از کشور، می‌تواند دشمنان را از هرگونه اقدام تجاوزکارانه منصرف کند.

\* \*\*الهام‌بخش دیگران:\*\* مقاومت مردم ایران می‌تواند الهام‌بخش دیگر ملت‌ها برای مبارزه با ظلم و استکبار باشد.

در نهایت، باید توجه داشت که "جنگ اراده‌ها" یک نبرد مداوم است و پیروزی در آن نیازمند تلاش و هوشیاری همیشگی است. ملت ایران باید با حفظ وحدت، تقویت توانمندی‌های خود و ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی، به سربلندی و عزت کشور کمک کند.

بر اساس این متن بفرمایید چگونه دشمنان می توانند در اینکه جنگ 12 روزه علیه جمهوری اسلامی را اول شروع کردند یا در کوبندگی واسخ ما به جنایت آن ها تشکیک کند؟ متن نظر رهبری این است: در این حادثه‌ی اخیر، ما از جنگ استقبال نکردیم؛ این را همه بدانند. بله، ما رژیم صهیونیستی را سرطان میدانیم، رژیم آمریکا را هم به خاطر پشتیبانی از او، جنایت‌کار میدانیم، امّا ما از جنگ استقبال نکردیم، ما به پیشواز جنگ نرفتیم؛ ولی وقتی دشمن حمله کرد، پاسخ ما کوبنده بود. این را باید همه توجّه داشته باشند، بدانند؛ چون این مطلب مسلّمی است که دشمن میخواهد تشکیک کند در این.

پاسخ:

رهبر انقلاب در این بیانات بر چند نکته کلیدی تاکید دارند که دشمنان ممکن است در آن‌ها تشکیک کنند:

1. \*\*عدم استقبال از جنگ:\*\* دشمنان تلاش می‌کنند القا کنند که جمهوری اسلامی ایران، آغازگر جنگ و درگیری بوده است و از آن استقبال می‌کند. هدف از این تشکیک، تحریف واقعیت و قرار دادن ایران در موضع تهاجمی و مقصر است.

2. \*\*کوبندگی پاسخ ایران:\*\* دشمنان ممکن است سعی کنند میزان و تاثیر پاسخ ایران به تجاوز را کم‌اهمیت جلوه دهند. هدف از این کار، تضعیف روحیه مردم ایران، ایجاد تردید در توانایی‌های دفاعی کشور و القای این نکته است که پاسخ ایران موثر نبوده است. لذا مقام معظم رهبری فرمودند:

«ما در جنگ محکم وارد شدیم؛ دلیلش هم این است، یعنی دلیل واضحش این است که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود، مجبور شد به آمریکا متوسّل بشود. اگر خم نشده بود، اگر به زمین نچسبیده بود، اگر احتیاج نداشت، اگر قادر بود از خودش دفاع کند، این‌جور متوسّل به آمریکا نمیشد. به آمریکا متوسّل شد؛ یعنی دید از عهده‌ی جمهوری اسلامی برنمی‌آید. البتّه این مربوط به رژیم صهیونیستی است، در مورد آمریکا هم همین‌جور؛ آمریکا هم که حمله کرد، ضربه‌ی متقابل ما به آمریکا ضربه‌ی خیلی حسّاسی بود؛ حالا ان‌شاءالله مقداری میگذرد، چند ماه یا چند سال [بعد]، سانسورها برطرف میشود، بعد معلوم میشود ایران چه کار کرده. آن مرکزی که مورد تهاجم ایران قرار گرفت، مرکز فوق‌العاده حسّاس آمریکا در این منطقه بود. ضربه، ضربه‌ی بزرگی بود، البتّه از این بزرگ‌تر هم میتوان ضربه به آمریکا و به دیگران وارد کرد؛ ان‌شاءالله. خب، این حالا مربوط به عملیّات و به این چیزها بود»

\*\*چگونه دشمنان تشکیک می‌کنند؟\*\*

\* \*\*تحریف واقعیت‌ها:\*\* با ارائه روایت‌های نادرست و گزینشی از رویدادها، سعی می‌کنند ایران را به عنوان آغازگر جنگ معرفی کنند. به عنوان مثال، ممکن است به برخی اقدامات یا اظهارات ایران قبل از درگیری اشاره کنند و آن‌ها را به عنوان نشانه‌هایی از تمایل ایران به جنگ تفسیر کنند.

\* \*\*بزرگنمایی خسارات:\*\* با بزرگنمایی خسارات وارده به طرف مقابل و کم‌اهمیت جلوه دادن خسارات خود، تلاش می‌کنند نشان دهند که پاسخ ایران موثر نبوده است و در نهایت، به ضرر ایران تمام شده است.

\* \*\*ایجاد شکاف و اختلاف:\*\* با ایجاد شکاف و اختلاف در داخل جامعه ایران و بین مقامات، سعی می‌کنند انسجام ملی را تضعیف کنند و توانایی ایران برای پاسخگویی به تهدیدات را کاهش دهند.

\* \*\*استفاده از رسانه‌های بین‌المللی:\*\* با استفاده از رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی، روایت‌های نادرست خود را به طور گسترده منتشر می‌کنند و سعی می‌کنند افکار عمومی جهانی را علیه ایران بسیج کنند.

\* \*\*حملات سایبری و اطلاعاتی:\*\* با حملات سایبری و اطلاعاتی، سعی می‌کنند به اطلاعات حساس دسترسی پیدا کنند و با انتشار اطلاعات نادرست، افکار عمومی را گمراه کنند.

\*\*راهکارهای مقابله با تشکیک دشمنان:\*\*

\* \*\*تبیین واقعیت‌ها:\*\* ارائه روایت صحیح و مستند از رویدادها و تاکید بر اینکه ایران آغازگر جنگ نبوده و تنها در پاسخ به تجاوز دشمن، از خود دفاع کرده است.

\* \*\*نمایش توانایی‌های دفاعی:\*\* نشان دادن توانایی‌های دفاعی کشور و تاکید بر اینکه پاسخ ایران به تجاوز، قاطع و کوبنده بوده است.

\* \*\*تقویت وحدت ملی:\*\* حفظ وحدت و انسجام ملی و عدم اجازه دادن به دشمنان برای ایجاد شکاف و اختلاف در داخل جامعه.

\* \*\*استفاده از رسانه‌ها و فضای مجازی:\*\* استفاده از رسانه‌ها و فضای مجازی برای انتشار اطلاعات صحیح و مقابله با تبلیغات دروغین دشمنان.

\* \*\*آگاهی‌بخشی به مردم:\*\* آگاهی‌بخشی به مردم در مورد روش‌ها و اهداف دشمنان و تشویق آن‌ها به تفکر انتقادی و عدم پذیرش اطلاعات نادرست.

با اتخاذ این راهکارها، می‌توان از تشکیک دشمنان جلوگیری کرد و از تحریف واقعیت‌ها و تضعیف روحیه ملی جلوگیری کرد.

 این متن رهبری را بیشتر توضیح دهید و با توجه به منابع معتبر خارجی مثال بزنید

پاسخ:

با کمال میل، سخنان رهبری در مورد جنگ اخیر و واکنش ایران را با جزئیات بیشتر و با استناد به منابع معتبر خارجی بررسی می‌کنم:

\*\*تفسیر سخنان رهبری:\*\*

رهبر انقلاب در این بیانات، چند نکته اساسی را مطرح می‌کنند:

1. \*\*عدم استقبال از جنگ:\*\* ایران تمایلی به آغاز جنگ و درگیری نداشته است. این بدان معناست که ایران به دنبال تنش‌زایی و ایجاد درگیری نبوده، بلکه همواره خواستار حل اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز بوده است.

2. \*\*ماهیت رژیم صهیونیستی و آمریکا:\*\* رهبر انقلاب، رژیم صهیونیستی را "سرطان" و آمریکا را به دلیل حمایت از آن "جنایت‌کار" می‌دانند. این بیانگر دیدگاه ایشان نسبت به سیاست‌های این دو بازیگر در منطقه و جهان است.

3. \*\*پاسخ کوبنده:\*\* ایران در صورت حمله دشمن، پاسخی قاطع و کوبنده خواهد داد. این نشان‌دهنده عزم و اراده ایران برای دفاع از خود و منافع ملی است.

4. \*\*تشکیک دشمن:\*\* دشمنان تلاش خواهند کرد در این واقعیت‌ها تشکیک کنند و ایران را به عنوان آغازگر جنگ و مقصر جلوه دهند.

\*\*مصادیق و مثال‌ها با استناد به منابع خارجی:\*\*

برای روشن شدن این نکات، به مصادیق و مثال‌هایی با استناد به منابع معتبر خارجی اشاره می‌کنم:

\* \*\*عدم استقبال از جنگ:\*\*

 \* \*\*گزارش شورای روابط خارجی آمریکا (Council on Foreign Relations):\*\* در گزارشی در مورد سیاست خارجی ایران، این شورا تاکید می‌کند که ایران به دنبال درگیری مستقیم با آمریکا نیست، اما در صورت تهدید منافع خود، پاسخ خواهد داد.

 \* \*\*تحلیل موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS):\*\* این موسسه در تحلیلی در مورد توان نظامی ایران، به این نکته اشاره می‌کند که استراتژی نظامی ایران، دفاعی است و بر بازدارندگی تکیه دارد.

\* \*\*ماهیت رژیم صهیونیستی و آمریکا:\*\*

 \* \*\*گزارش سازمان ملل متحد:\*\* گزارش‌های متعددی از سوی سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی منتشر شده است.

 \* \*\*مقالات نشریات معتبر:\*\* مقالات متعددی در نشریات معتبری مانند "فارن افرز" (Foreign Affairs) و "فارن پالیسی" (Foreign Policy) در مورد نقش آمریکا در حمایت از سیاست‌های رژیم صهیونیستی و تاثیر آن بر منطقه منتشر شده است.

\* \*\*پاسخ کوبنده:\*\*

 \* \*\*خبرگزاری رویترز:\*\* پس از حمله به کشتی‌های نفتی در خلیج فارس و متهم شدن ایران از سوی آمریکا، خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایران تهدید کرده است در صورت هرگونه اقدام نظامی، پاسخی قاطع خواهد داد.

 \* \*\*گزارش اندیشکده کارنگی:\*\* این اندیشکده در گزارشی در مورد توان موشکی ایران، به این نکته اشاره می‌کند که ایران توانایی هدف قرار دادن منافع آمریکا و متحدانش در منطقه را دارد.

\* \*\*تشکیک دشمن:\*\*

 \* \*\*مقالات رسانه‌های غربی:\*\* پس از هرگونه درگیری بین ایران و نیروهای آمریکایی یا متحدانش، رسانه‌های غربی به طور معمول سعی می‌کنند ایران را به عنوان آغازگر درگیری معرفی کنند و نقش آمریکا و متحدانش را کم‌اهمیت جلوه دهند.

 \* \*\*اظهارات مقامات آمریکایی:\*\* مقامات آمریکایی به طور معمول ایران را به عنوان یک بازیگر بی‌ثبات‌کننده در منطقه معرفی می‌کنند و سعی می‌کنند ایران را مسئول تمامی مشکلات منطقه جلوه دهند.

\*\*چگونگی تشکیک دشمن:\*\*

دشمنان از روش‌های مختلفی برای تشکیک در واقعیت‌ها استفاده می‌کنند:

1. \*\*تحریف اطلاعات:\*\* ارائه اطلاعات نادرست و گزینشی برای گمراه کردن افکار عمومی.

2. \*\*بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی رویدادها:\*\* بزرگنمایی اقدامات ایران و کوچک‌نمایی اقدامات خود و متحدانشان.

3. \*\*ایجاد شکاف و اختلاف:\*\* تلاش برای ایجاد شکاف و اختلاف در داخل جامعه ایران و بین مقامات.

4. \*\*استفاده از رسانه‌های بین‌المللی:\*\* انتشار اطلاعات نادرست از طریق رسانه‌های بین‌المللی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی.

\*\*نتیجه‌گیری:\*\*

رهبر انقلاب با اشاره به این نکات، بر اهمیت هوشیاری و آگاهی در برابر تلاش‌های دشمنان برای تحریف واقعیت‌ها تاکید می‌کنند. برای مقابله با این تلاش‌ها، لازم است واقعیت‌ها را به درستی تبیین کنیم، توانایی‌های دفاعی خود را به نمایش بگذاریم، وحدت ملی را حفظ کنیم و از رسانه‌ها و فضای مجازی برای انتشار اطلاعات صحیح استفاده کنیم.

با توجه به تحلیل هایی که برخی افراد داخل و خارج از کشور نسبت به دوری گزینی مردم ایران به ویژه جوانان از انقلاب داشتند بعد از حمله اسرائیل و امریکا خلاف آن از اکثر مردم و جوانان دیده شد! با توجه به تأیید این مطلب از سوی رهبری با توجه به منابع داخلی و و خارجی که ذکر می فرمایید تحلیل شما چیست؟ متن سخن رهبری: در تلویزیون، اظهارات افراد مختلف را مشاهده کردید دیگر، که با ظاهرهای گوناگون، چهره‌های گوناگون، لباسهای گوناگون که هیچ به نظر هم نمی‌آید اینها حاضر باشند این‌جور فداکارانه حرف بزنند؛ البتّه حرف با عمل فاصله دارد امّا خود نفْس حرف زدن، آن انگیزه‌ای که موجب میشود انسان حرف بزند، وجود دارد؛ این خیلی مهم است. کسی باور نمیکرد و شد و اتّفاق افتاد. این افراد، همه با جهت‌گیری‌های سیاسی گوناگون، با جهت‌گیری‌های سیاسیِ گاهی متقابل، با وزن مذهبی کاملاً متفاوت، در کنار هم ایستادند و این وحدت بزرگ را، این اتّحاد عظیم ملّی را به وجود آوردند.

حرف من این است که این را حفظ کنید؛ همه این را نگه دارند؛ روزنامه‌نگار یک جور، قاضی یک جور، مسئول دولتی یک جور، روحانی یک جور، امام جمعه یک جور. هر کسی یک وظیفه‌ای دارد در قبال این حالت؛ این را نگه دارند. این با اختلاف سلیقه‌ی سیاسی منافات ندارد، با اختلاف وزن مذهبی منافات ندارد. این، در کنار هم ایستادنِ برای دفاع از یک حقیقت است؛ دفاع از کشور است، دفاع از نظام است، دفاع از ایران عزیز است....

پاسخ:

بله، نکته بسیار مهمی را مطرح کردید. تحلیل‌ها درباره‌ی دوری‌گزینی مردم، به‌ویژه جوانان از انقلاب، همواره وجود داشته و دارد، اما واکنش گسترده و متحد مردم پس از حملات اخیر اسرائیل و آمریکا نشان داد که این تحلیل‌ها لزوماً دقیق و جامع نیستند. بیانات رهبری نیز این موضوع را تأیید می‌کند و بر اهمیت حفظ این وحدت و انسجام ملی تاکید دارد.

برای تحلیل این پدیده، می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:

\*\*1. احساس تهدید ملی:\*\*

\* حملات خارجی، به‌ویژه حملاتی که مستقیماً امنیت و تمامیت ارضی کشور را هدف قرار می‌دهند، باعث ایجاد \*\*احساس تهدید ملی\*\* می‌شوند. در چنین شرایطی، اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک به حاشیه رانده شده و \*\*حس وطن‌پرستی و دفاع از کشور\*\* برجسته می‌شود.

\* \*\*منبع داخلی:\*\* بیانات رهبری به وضوح بر این نکته تاکید دارد که دفاع از کشور، دفاع از نظام و دفاع از ایران عزیز، فراتر از اختلافات سیاسی و مذهبی است.

\* \*\*منبع خارجی:\*\* \*\*مطالعات مرکز مطالعات افکارسنجی پیو (Pew Research Center)\*\* نشان می‌دهد که در کشورهایی که با تهدیدات خارجی مواجه هستند، میزان اتحاد و همبستگی ملی افزایش می‌یابد.

\*\*2. ناکارآمدی رسانه‌های بیگانه:\*\*

\* رسانه‌های بیگانه و مخالف نظام، همواره سعی در القای این موضوع دارند که مردم ایران از انقلاب و نظام ناراضی هستند و به دنبال تغییر هستند. اما واکنش مردم پس از حملات اخیر نشان داد که این رسانه‌ها در ایجاد \*\*تصویر واقعی\*\* از جامعه ایران ناکام بوده‌اند.

\* \*\*منبع داخلی:\*\* حضور گسترده مردم در راهپیمایی‌ها و تجمعات پس از حملات اخیر، گویای این واقعیت است که بدنه اجتماعی انقلاب همچنان فعال و پویا است.

\* \*\*منبع خارجی:\*\* \*\*گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز (Reporters Without Borders)\*\* در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی با محدودیت‌هایی مواجه هستند، اما این بدان معنا نیست که این رسانه‌ها هیچ تاثیری بر افکار عمومی ندارند.

\*\*3. سوء برداشت از نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی:\*\*

\* نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران واقعی است و نمی‌توان آن را انکار کرد. اما نباید این نارضایتی‌ها را به معنای دوری کامل مردم از انقلاب و نظام تلقی کرد. بسیاری از مردم همچنان به ارزش‌های انقلاب پایبند هستند و معتقدند که مشکلات موجود، قابل حل هستند.

\* \*\*منبع داخلی:\*\* نظرسنجی‌های مراکز معتبر داخلی نشان می‌دهد که اکثریت مردم ایران، خواهان اصلاحات در نظام هستند، نه تغییر کامل آن.

\* \*\*منبع خارجی:\*\* \*\*تحلیل‌های شورای آتلانتیک (Atlantic Council)\*\* در مورد وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران نشان می‌دهد که نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی، الزاما به معنای دوری از انقلاب و نظام نیست.

\*\*4. نقش رهبری:\*\*

\* رهبری همواره بر اهمیت وحدت و انسجام ملی تاکید داشته‌اند و در شرایط بحرانی، نقش مهمی در بسیج مردم و ایجاد اتحاد داشته‌اند.

\* \*\*منبع داخلی:\*\* بیانات رهبری در مورد حفظ وحدت و انسجام ملی، نشان‌دهنده درک ایشان از اهمیت این موضوع برای مقابله با تهدیدات خارجی است.

\* \*\*منبع خارجی:\*\* \*\*مقالات نشریات معتبر:\*\* مقالات متعددی در نشریات معتبری مانند "اکونومیست" (The Economist) در مورد نقش رهبری در حفظ ثبات سیاسی در ایران منتشر شده است.

\*\*تحلیل نهایی:\*\*

به طور خلاصه، واکنش گسترده و متحد مردم ایران پس از حملات اخیر، نشان داد که تحلیل‌های مربوط به دوری‌گزینی مردم از انقلاب، لزوماً دقیق و جامع نیستند. احساس تهدید ملی، ناکارآمدی رسانه‌های بیگانه، سوء برداشت از نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی و نقش رهبری، از جمله عواملی هستند که در این پدیده نقش داشته‌اند.

\*\*نکات مهم:\*\*

\* حفظ وحدت و انسجام ملی، یک وظیفه همگانی است و همه افراد جامعه، از روزنامه‌نگار و قاضی گرفته تا مسئول دولتی و روحانی، در قبال آن مسئول هستند.

\* اختلاف سلیقه سیاسی و مذهبی، نباید مانع از دفاع از کشور و نظام شود.

\* باید تلاش کنیم تا تصویر واقعی از جامعه ایران را به جهان نشان دهیم و اجازه ندهیم رسانه‌های بیگانه، افکار عمومی را گمراه کنند.

سؤال این است که آیا احساسات وطن دوستی و حمایت از نظام و انقلاب عمیق است یا زودگذر؟ دلایل آن چیست؟

پاسخ:

این سوال بسیار مهمی است و پاسخ به آن نیازمند بررسی عمیق‌تر عوامل مؤثر در شکل‌گیری و تداوم این احساسات است. به نظر من، نمی‌توان با قاطعیت گفت که این احساسات صرفاً عمیق یا زودگذر هستند؛ بلکه ترکیبی از هر دو جنبه در آن وجود دارد و میزان پایداری آن به عوامل مختلفی بستگی دارد.

\*\*دلایل احتمالی عمق این احساسات:\*\*

1. \*\*هویت ملی و تاریخی:\*\*

 \* ایرانیان دارای هویت ملی و تاریخی غنی و ریشه‌داری هستند که به دوران باستان بازمی‌گردد. این هویت، حس تعلق عمیقی به سرزمین و فرهنگ ایران ایجاد می‌کند.

 \* \*\*منبع:\*\* کتاب "ایران بین دو انقلاب" اثر یرواند آبراهامیان به بررسی نقش هویت ملی در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و تحولات پس از آن می‌پردازد.

2. \*\*تجارب مشترک:\*\*

 \* تجارب مشترک تاریخی مانند جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی و فشارهای خارجی، باعث ایجاد حس همبستگی و اتحاد در بین ایرانیان شده است. این تجارب، اهمیت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور را برای مردم برجسته می‌کند.

 \* \*\*منبع:\*\* مقالات منتشر شده در "فصلنامه مطالعات راهبردی" به بررسی تاثیر جنگ تحمیلی بر شکل‌گیری هویت ملی ایرانیان می‌پردازند.

3. \*\*ارزش‌های انقلاب:\*\*

 \* بسیاری از ارزش‌های انقلاب اسلامی مانند استقلال، عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و دفاع از مظلومان، همچنان برای بخش قابل توجهی از مردم ایران جذابیت دارد.

 \* \*\*منبع:\*\* کتاب "تشیع علوی و تشیع صفوی" اثر دکتر علی شریعتی به بررسی ریشه‌های فکری و اجتماعی انقلاب اسلامی و ارزش‌های مورد تاکید آن می‌پردازد.

4. \*\*رهبری:\*\*

 \* رهبری همواره نقش مهمی در بسیج مردم و ایجاد اتحاد و همدلی در شرایط بحرانی داشته‌اند.

 \* \*\*منبع:\*\* تحلیل‌های مربوط به نقش رهبری در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن در "مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری" قابل دسترسی است.

\*\*دلایل احتمالی زودگذر بودن بخشی از این احساسات:\*\*

1. \*\*مشکلات اقتصادی و اجتماعی:\*\*

 \* مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، گرانی و فساد، باعث ایجاد نارضایتی در بین مردم شده و می‌تواند حس تعلق به نظام و انقلاب را تضعیف کند.

 \* \*\*منبع:\*\* گزارش‌های "مرکز آمار ایران" و "بانک مرکزی ایران" در مورد وضعیت اقتصادی کشور و نظرسنجی‌های مربوط به رضایت مردم از عملکرد دولت.

2. \*\*فاصله بین نسل‌ها:\*\*

 \* نسل جوان که پس از انقلاب متولد شده‌اند، تجربیات و دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به نسل‌های قبل دارند. این تفاوت‌ها می‌تواند باعث ایجاد فاصله بین نسل‌ها و کاهش حس تعلق به انقلاب شود.

 \* \*\*منبع:\*\* مقالات منتشر شده در "فصلنامه جوانان و جامعه" به بررسی مسائل و چالش‌های مربوط به نسل جوان در ایران می‌پردازند.

3. \*\*تاثیر رسانه‌های بیگانه:\*\*

 \* رسانه‌های بیگانه با استفاده از تکنیک‌های مختلف تبلیغاتی، سعی در القای این موضوع دارند که مردم ایران از انقلاب و نظام ناراضی هستند و به دنبال تغییر هستند. این تبلیغات می‌تواند بر افکار عمومی تاثیر بگذارد و حس تعلق به انقلاب را تضعیف کند.

 \* \*\*منبع:\*\* گزارش‌های "سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)" در مورد فعالیت رسانه‌های بیگانه و تاثیر آن‌ها بر افکار عمومی.

4. \*\*عملکرد مسئولان:\*\*

 \* عملکرد مسئولان در زمینه‌های مختلف مانند مبارزه با فساد، بهبود وضعیت اقتصادی و حل مشکلات اجتماعی، تاثیر مستقیمی بر میزان اعتماد و رضایت مردم از نظام دارد.

 \* \*\*منبع:\*\* گزارش‌های "دیوان محاسبات کشور" و "سازمان بازرسی کل کشور" در مورد عملکرد دستگاه‌های دولتی و نظرسنجی‌های مربوط به اعتماد مردم به مسئولان.

\*\*نتیجه‌گیری:\*\*

احساسات وطن‌دوستی و حمایت از نظام و انقلاب در ایران، ترکیبی از احساسات عمیق و پایدار ناشی از هویت ملی، تجارب مشترک و ارزش‌های انقلاب، و احساسات زودگذر ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، فاصله بین نسل‌ها و تاثیر رسانه‌های بیگانه است.

\*\*برای تقویت و تداوم این احساسات، لازم است:\*\*

\* مشکلات اقتصادی و اجتماعی به طور جدی پیگیری و حل شود.

\* فاصله بین نسل‌ها کاهش یابد و به دغدغه‌های نسل جوان توجه شود.

\* با تبلیغات رسانه‌های بیگانه مقابله شود و تصویر واقعی از جامعه ایران به جهان نشان داده شود.

\* عملکرد مسئولان بهبود یابد و اعتماد مردم به نظام افزایش یابد.

با توجه به این عوامل، می‌توان امیدوار بود که احساسات وطن‌دوستی و حمایت از نظام و انقلاب در ایران، نه تنها در شرایط بحرانی، بلکه در بلندمدت نیز پایدار بماند.

سؤال:

لطفا این سخن رهبری را با توجه به پیشینه سخنان ایشان و وضعیت کشور بیشتر توضیح دهید. سخن رهبری: یک کارهایی لازم است، یک کارهای مضر است. «تبیین» لازم است؛ رفع مغالطه‌هایی که گاهی انجام میگیرد لازم است؛ امّا ایرادهای غیر لازم را به میان کشیدن و درباره‌اش بحث کردن و بر روی مسائل کوچک جنجال کردن، مضر است؛ اینها با هم فرق دارد. همان ابطال مغالطه‌ای هم که عرض کردیم، آن را هم با انواع مختلفی میشود انجام داد؛ با آن بهترین شکلش باید آن را انجام بدهند که مشکلی برای کشور به وجود نیاید.

وفاداری به نظام در زبان، در اظهار، چیز لازم و مفیدی است؛ هم لازم است، هم مفید است. یا همه، سیاستهای کلّی نظام را در همین زمینه‌ی مورد بحث تأیید کنند و حمایت کنند و مورد قبول قرار بدهند، این لازم است امّا اینکه یک اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد بین افراد، اینها را غلیظ کنند که این مال فلان جناح است، این مال فلان جناح است، این حرفش این‌جوری است، نه، این مضر است. بنابراین یک کار، لازم است، یک کار، مضر است؛ ما اینها را از همدیگر باید تفکیک کنیم.

شور و هیجان عمومی مردم لازم است. امروز ملّت ایران یک شور و هیجانی دارد، بخصوص جوانها شور و هیجان دارند؛ این چیز خیلی خوبی است، این چیز خیلی لازمی است، امّا بی‌صبری مضر است. اینکه بی‌صبری کنند، دائم پا به زمین بکوبند که آقا چرا نشد، چرا نکردید، چرا اقدام نشد و مانند اینها، این مضر است. یعنی بدانیم که کدام کار، کار درستی است، کدام کار، کار مضرّی است. بنابراین، اینها مطالب و توصیه‌هایی است که من عرض میکنم....

پاسخ:

بله، سخنان رهبری که نقل کردید، در بردارنده نکات ظریف و مهمی است که با توجه به پیشینه سخنان ایشان و وضعیت کشور، می‌توان آنها را به شرح زیر توضیح داد:

\*\*1. تبیین و رفع مغالطه، ضروری؛ جنجال و پرداختن به مسائل کوچک، مضر:\*\*

\* \*\*پیشینه:\*\* رهبری همواره بر اهمیت "تبیین" و روشنگری در مورد مسائل مختلف تاکید داشته‌اند. ایشان معتقدند که تبیین درست، می‌تواند جلوی سوءتفاهم‌ها و برداشت‌های نادرست را بگیرد. در مقابل، ایشان بارها از "جنجال‌آفرینی" و "پرداختن به مسائل حاشیه‌ای" انتقاد کرده‌اند و آن را عاملی برای تضعیف وحدت و ایجاد تفرقه در جامعه دانسته‌اند.

\* \*\*وضعیت کشور:\*\* در شرایط کنونی کشور که با چالش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است، تبیین درست مسائل و رفع ابهامات، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. در عین حال، جنجال‌آفرینی و پرداختن به مسائل کوچک، می‌تواند باعث انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی و تشدید اختلافات شود.

\* \*\*هدف:\*\* رهبری با این سخنان، قصد دارند یک معیار و چارچوب برای تشخیص کارهای "لازم" و "مضر" در فضای عمومی کشور ارائه دهند. ایشان معتقدند که باید از هر اقدامی که به تضعیف وحدت و ایجاد تفرقه منجر می‌شود، پرهیز کرد و در مقابل، بر تبیین درست مسائل و رفع ابهامات تمرکز نمود.

\*\*2. وفاداری به نظام، لازم و مفید؛ غلیظ کردن اختلافات جناحی، مضر:\*\*

\* \*\*پیشینه:\*\* رهبری همواره بر اهمیت "وحدت ملی" و "انسجام اسلامی" تاکید داشته‌اند. ایشان معتقدند که وفاداری به نظام و ارزش‌های آن، یک عامل مهم برای حفظ وحدت و پیشرفت کشور است. در مقابل، ایشان بارها از "جناح‌بازی" و "غلیظ کردن اختلافات سیاسی" انتقاد کرده‌اند و آن را عاملی برای تضعیف کشور و ایجاد تفرقه در جامعه دانسته‌اند.

\* \*\*وضعیت کشور:\*\* در شرایط کنونی کشور که با تهدیدات خارجی و فشارهای داخلی مواجه است، حفظ وحدت و انسجام ملی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. غلیظ کردن اختلافات جناحی، می‌تواند باعث تضعیف کشور و سوء استفاده دشمنان شود.

\* \*\*هدف:\*\* رهبری با این سخنان، قصد دارند به فعالان سیاسی و رسانه‌ای یادآوری کنند که وفاداری به نظام و حمایت از سیاست‌های کلی آن، یک امر ضروری و مفید است. در عین حال، ایشان تاکید دارند که نباید اختلافات سیاسی را به حدی غلیظ کرد که به تضعیف کشور و ایجاد تفرقه در جامعه منجر شود.

\*\*3. شور و هیجان عمومی، لازم؛ بی‌صبری، مضر:\*\*

\* \*\*پیشینه:\*\* رهبری همواره از "شور و هیجان جوانان" و "انرژی و انگیزه مردم" استقبال کرده‌اند. ایشان معتقدند که شور و هیجان، یک عامل مهم برای پیشرفت و تحول در جامعه است. در مقابل، ایشان بارها از "بی‌صبری" و "عجله" انتقاد کرده‌اند و آن را عاملی برای شکست و ناکامی دانسته‌اند.

\* \*\*وضعیت کشور:\*\* در شرایط کنونی کشور که با چالش‌های مختلف مواجه است، شور و هیجان عمومی و انگیزه جوانان، یک سرمایه بزرگ است. در عین حال، بی‌صبری و عجله می‌تواند باعث شود که تصمیمات نادرستی گرفته شود و تلاش‌ها به نتیجه نرسد.

\* \*\*هدف:\*\* رهبری با این سخنان، قصد دارند به مردم و به ویژه جوانان یادآوری کنند که شور و هیجان، یک امر ضروری و مفید است، اما باید با صبر و حوصله و با برنامه‌ریزی دقیق، از این انرژی استفاده کرد. ایشان تاکید دارند که بی‌صبری و عجله، می‌تواند باعث شود که فرصت‌ها از دست برود و تلاش‌ها به نتیجه نرسد.

\*\*به طور خلاصه:\*\*

سخنان رهبری، یک نقشه راه برای عبور از چالش‌های کنونی کشور است. ایشان با تاکید بر اهمیت تبیین، وفاداری به نظام و شور و هیجان عمومی، و در عین حال، هشدار در مورد جنجال‌آفرینی، غلیظ کردن اختلافات جناحی و بی‌صبری، قصد دارند یک فضای سازنده و همدلانه در جامعه ایجاد کنند تا بتوان با استفاده از ظرفیت‌های موجود، به حل مشکلات و پیشرفت کشور کمک کرد.

سؤال:

 این جمله رهبری را بیشتر توضیح دهید و مثال بزنید: رفع مغالطه‌هایی که گاهی انجام میگیرد لازم است؛

پاسخ:

بله، حتماً. جمله "رفع مغالطه‌هایی که گاهی انجام می‌گیرد لازم است" به این معناست که باید تلاش کنیم تا استدلال‌های غلط، اطلاعات نادرست و تفسیرهای مغرضانه‌ای که گاهی در فضای عمومی مطرح می‌شوند را شناسایی و برطرف کنیم. این کار، به روشن شدن حقیقت و جلوگیری از گمراهی افکار عمومی کمک می‌کند.

برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به چند مثال اشاره کرد:

\*\*مثال 1: مغالطه تعمیم ناروا\*\*

\* \*\*شرح مغالطه:\*\* تعمیم ناروا به این معناست که یک یا چند نمونه محدود را به کل جامعه یا یک گروه بزرگ تعمیم دهیم.

\* \*\*مثال:\*\* "چند نفر از مسئولان دولتی مرتکب فساد شده‌اند، پس همه مسئولان فاسد هستند."

\* \*\*رفع مغالطه:\*\* باید توجه داشت که فساد در هر سطحی مذموم است، اما نباید با مشاهده چند مورد، همه مسئولان را متهم کرد. باید به دنبال راه‌حل‌هایی برای مبارزه با فساد بود، نه اینکه با تعمیم ناروا، اعتماد عمومی را از بین برد.

\*\*مثال 2: مغالطه پهلوان پنبه\*\*

\* \*\*شرح مغالطه:\*\* پهلوان پنبه به این معناست که یک استدلال ضعیف و تحریف‌شده را به عنوان نظر مخالف ارائه دهیم و سپس به آن حمله کنیم.

\* \*\*مثال:\*\* "منتقدان دولت می‌گویند که نباید هیچ‌گونه تعاملی با کشورهای خارجی داشته باشیم." (در حالی که منتقدان دولت، معمولاً از تعامل با کشورهای خارجی بر اساس منافع ملی سخن می‌گویند، نه قطع کامل روابط.)

\* \*\*رفع مغالطه:\*\* باید تلاش کنیم تا نظرات مخالفان را به درستی درک کنیم و به استدلال‌های واقعی آنها پاسخ دهیم، نه اینکه با تحریف نظرات آنها، یک استدلال ضعیف را به عنوان نظر مخالف ارائه دهیم و به آن حمله کنیم.

\*\*مثال 3: مغالطه توسل به احساسات\*\*

\* \*\*شرح مغالطه:\*\* توسل به احساسات به این معناست که به جای ارائه استدلال‌های منطقی، سعی کنیم با تحریک احساسات مخاطب، او را متقاعد کنیم.

\* \*\*مثال:\*\* "اگر از این قانون حمایت نکنید، به خون شهدا خیانت کرده‌اید."

\* \*\*رفع مغالطه:\*\* باید توجه داشت که حمایت از یک قانون یا سیاست، باید بر اساس استدلال‌های منطقی و بررسی دقیق آثار آن باشد، نه صرفاً بر اساس تحریک احساسات.

\*\*مثال 4: مغالطه علت شمردن همزمانی\*\*

\* \*\*شرح مغالطه:\*\* این مغالطه زمانی رخ می‌دهد که دو رویداد همزمان را به اشتباه، علت و معلول یکدیگر فرض کنیم.

\* \*\*مثال:\*\* "از زمانی که دولت جدید روی کار آمده، قیمت دلار افزایش یافته است، پس دولت جدید عامل افزایش قیمت دلار است."

\* \*\*رفع مغالطه:\*\* باید توجه داشت که عوامل متعددی در تعیین قیمت دلار نقش دارند و نمی‌توان صرفاً با مشاهده همزمانی، دولت جدید را عامل افزایش قیمت دلار دانست. باید به بررسی دقیق عوامل مؤثر در تعیین قیمت دلار پرداخت.

\*\*اهمیت رفع مغالطه‌ها:\*\*

رفع مغالطه‌ها به دلایل زیر اهمیت دارد:

\* \*\*روشن شدن حقیقت:\*\* مغالطه‌ها، مانع از درک درست مسائل می‌شوند و باعث گمراهی افکار عمومی می‌شوند. رفع مغالطه‌ها، به روشن شدن حقیقت و درک درست مسائل کمک می‌کند.

\* \*\*تصمیم‌گیری درست:\*\* تصمیم‌گیری درست، نیازمند اطلاعات دقیق و استدلال‌های منطقی است. مغالطه‌ها، باعث می‌شوند که تصمیمات نادرستی بر اساس اطلاعات غلط و استدلال‌های غیرمنطقی گرفته شود. رفع مغالطه‌ها، به تصمیم‌گیری درست کمک می‌کند.

\* \*\*تقویت فضای گفت‌وگو:\*\* مغالطه‌ها، باعث می‌شوند که گفت‌وگوها به جای تبادل نظر و رسیدن به تفاهم، به مجادله و درگیری تبدیل شوند. رفع مغالطه‌ها، به تقویت فضای گفت‌وگو و تبادل نظر سازنده کمک می‌کند.

\* \*\*حفظ اعتماد عمومی:\*\* مغالطه‌ها، باعث می‌شوند که اعتماد عمومی به رسانه‌ها، مسئولان و نخبگان کاهش یابد. رفع مغالطه‌ها، به حفظ اعتماد عمومی کمک می‌کند.

\*\*چگونه مغالطه‌ها را رفع کنیم؟\*\*

برای رفع مغالطه‌ها، می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:

\* \*\*افزایش آگاهی:\*\* باید تلاش کنیم تا آگاهی خود و دیگران را در مورد انواع مغالطه‌ها و روش‌های تشخیص آنها افزایش دهیم.

\* \*\*تفکر انتقادی:\*\* باید مهارت تفکر انتقادی را در خود تقویت کنیم تا بتوانیم استدلال‌ها و اطلاعات مختلف را به دقت بررسی کنیم و مغالطه‌ها را شناسایی کنیم.

\* \*\*گفت‌وگو و تبادل نظر:\*\* باید در گفت‌وگوها و تبادل نظرها، به دنبال یافتن نقاط ضعف استدلال‌ها و شناسایی مغالطه‌ها باشیم.

\* \*\*استفاده از منابع معتبر:\*\* باید برای کسب اطلاعات و تحلیل مسائل، از منابع معتبر و بی‌طرف استفاده کنیم.

سؤال:

لطفا راجع به جهت گیری که چیه و چگونه باید رعایت شود که مقام معظم رهبری به مسئولان نظامی و سیاسی حفظ جهت گیری را توصیه فرمودند. جمله ایشان: به خصوص در عرصه‌ی دیپلماسی جهت‌گیری خیلی مهم است؛ جهت‌گیری‌ها کاملاً‌ مراعات بشود، دقّت بشود، کار بشود و انجام بگیرد ان‌شاء‌الله.

ممکن است کسی در یک قضیّه‌ی مربوط به نظامی یا دیپلماسی یا غیره به یک مسئولی اعتراض داشته باشد، ما نمیگوییم اعتراض را نگویند؛ چرا، منتها اوّلاً‌ لحنی که برای بیان اعتراض و بیان انتقاد انتخاب میشود لحن قابل قبولی باشد؛ ثانیاً بعد از تحقیق باشد، بعد از اطّلاع‌یابی باشد. گاهی اوقات در روزنامه‌ها و بعضی جاهای دیگر، یک چیزهایی را من میبینم، بعضی یک حرفهایی میزنند، اعتراضهایی میکنند که ناشی از بی‌اطّلاعی است، نمیدانند چه کار انجام گرفته یا چه کار باید انجام میگرفته و نشده و مثلاً [باید] انجام بگیرد؛ ناشی از بی‌اطّلاعی است. اطلاع درست به دست بیاورند و با لحن مناسب نظراتشان را ابراز کنند. آن مسئولین هم با قوّت تمام، با روحیه‌ی کامل ان‌شاء‌الله به کارهای خودشان ادامه بدهند.

پاسخ:

بله، در اینجا منظور از "جهت‌گیری" همان راستای کلی و اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی تعریف شده است. حفظ این جهت‌گیری به معنای آن است که در تمام تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات، این اهداف و ارزش‌ها باید در اولویت قرار گیرند و نباید از آنها منحرف شد.

در مورد توصیه‌های رهبری به مسئولان نظامی و سیاسی در خصوص حفظ جهت‌گیری، می‌توان نکات زیر را مورد توجه قرار داد:

\*\*1. تعریف "جهت‌گیری"\*\*

\* \*\*مبانی ایدئولوژیک:\*\* جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اسلام ناب محمدی (ص)، استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، حمایت از مستضعفان و مبارزه با استکبار جهانی تعریف می‌شود.

\* \*\*اهداف کلان:\*\* اهداف کلان نظام شامل حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، توسعه اقتصادی و اجتماعی، ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان، و حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش است.

\*\*2. اهمیت حفظ جهت‌گیری\*\*

\* \*\*حفظ هویت نظام:\*\* حفظ جهت‌گیری، به حفظ هویت و اصالت نظام کمک می‌کند و از انحراف آن از مسیر اصلی جلوگیری می‌کند.

\* \*\*تحقق اهداف انقلاب:\*\* حفظ جهت‌گیری، شرط لازم برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام خمینی (ره) است.

\* \*\*حفظ اعتماد مردم:\*\* حفظ جهت‌گیری، باعث افزایش اعتماد مردم به نظام و مسئولان می‌شود و از ایجاد شکاف بین مردم و حکومت جلوگیری می‌کند.

\*\*3. مصادیق حفظ جهت‌گیری در عرصه‌های مختلف\*\*

\* \*\*عرصه سیاست داخلی:\*\* در عرصه سیاست داخلی، حفظ جهت‌گیری به معنای اجرای عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، تقویت نهادهای مدنی، و حفظ وحدت ملی است.

\* \*\*عرصه سیاست خارجی:\*\* در عرصه سیاست خارجی، حفظ جهت‌گیری به معنای حفظ استقلال و عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی، حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش، و تلاش برای ایجاد یک نظام عادلانه بین‌المللی است.

\* \*\*عرصه اقتصاد:\*\* در عرصه اقتصاد، حفظ جهت‌گیری به معنای توسعه اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی، حمایت از تولید داخلی، و مبارزه با رانت و فساد اقتصادی است.

\* \*\*عرصه فرهنگ:\*\* در عرصه فرهنگ، حفظ جهت‌گیری به معنای ترویج فرهنگ اسلامی-ایرانی، مقابله با تهاجم فرهنگی، و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان فرهنگی متعهد است.

\*\*4. چگونگی حفظ جهت‌گیری\*\*

\* \*\*آگاهی و شناخت:\*\* مسئولان باید آگاهی کاملی از مبانی و اهداف نظام داشته باشند و با شناخت دقیق از مسائل و چالش‌های کشور، تصمیم‌گیری کنند.

\* \*\*مشورت و هم‌اندیشی:\*\* مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌ها، با نخبگان و کارشناسان مشورت کنند و از نظرات مختلف استفاده کنند.

\* \*\*نظارت و ارزیابی:\*\* باید سازوکارهای مناسبی برای نظارت بر عملکرد مسئولان و ارزیابی میزان انطباق اقدامات آنها با جهت‌گیری نظام وجود داشته باشد.

\* \*\*انتقاد سازنده:\*\* انتقاد سازنده، می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و اصلاح مسیر کمک کند. اما انتقاد باید با لحن مناسب و بر اساس اطلاعات دقیق باشد.

\*\*5. مثال‌هایی از انحراف از جهت‌گیری\*\*

\* \*\*وابستگی به قدرت‌های خارجی:\*\* انعقاد قراردادهای ناعادلانه با کشورهای خارجی، می‌تواند به وابستگی اقتصادی و سیاسی منجر شود و استقلال کشور را به خطر اندازد.

\* \*\*بی‌توجهی به عدالت اجتماعی:\*\* سیاست‌هایی که باعث افزایش فاصله طبقاتی و تضییع حقوق محرومان می‌شوند، با عدالت اجتماعی مغایرت دارند.

\* \*\*تبعیض و فساد:\*\* تبعیض و فساد، باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام می‌شوند و وحدت ملی را تضعیف می‌کنند.

\* \*\*ترویج فرهنگ غربی:\*\* ترویج فرهنگ غربی و ارزش‌های غیر اسلامی، می‌تواند به هویت فرهنگی کشور آسیب برساند.

\*\*سخنان رهبری در مورد اعتراض و انتقاد:\*\*

رهبری در این سخنان، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ جهت‌گیری، بر حق مردم در انتقاد و اعتراض نیز تأکید می‌کنند. اما ایشان معتقدند که انتقاد باید با لحن مناسب و بر اساس اطلاعات دقیق باشد. همچنین، ایشان از مسئولان می‌خواهند که با روحیه‌ی کامل به کارهای خود ادامه دهند و به انتقادها توجه کنند.

\*\*خلاصه:\*\*

حفظ جهت‌گیری به معنای پایبندی به مبانی و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در تمام عرصه‌ها است. مسئولان باید با آگاهی، شناخت، مشورت و نظارت، تلاش کنند تا اقدامات خود را با جهت‌گیری نظام هماهنگ کنند. انتقاد سازنده، می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و اصلاح مسیر کمک کند، اما باید با لحن مناسب و بر اساس اطلاعات دقیق باشد.

سؤال:

 با توجه به وعده الهی به یاری مؤمنین در مورد این تأکید رهبری مستند توضیح دهید؟

پاسخ:

بله، با توجه به وعده الهی به یاری مؤمنین، تأکید رهبری بر حفظ جهت‌گیری را می‌توان با استناد به آیات قرآن و روایات اهل بیت (ع) به شرح زیر توضیح داد:

\*\*1. وعده نصرت الهی به مؤمنین:\*\*

\* \*\*آیه:\*\* "إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ" (محمد: 7)

 \* \*\*ترجمه:\*\* "اگر خدا را یاری کنید، خدا هم شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌دارد."

 \* \*\*تفسیر:\*\* این آیه، یک وعده صریح از جانب خداوند به مؤمنین است. اگر مؤمنین در راه خدا تلاش کنند و از دین او دفاع کنند، خداوند نیز آنها را یاری خواهد کرد و در برابر دشمنان، پیروزشان خواهد کرد.

\* \*\*آیه:\*\* "وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ" (روم: 47)

 \* \*\*ترجمه:\*\* "و یاری مؤمنان، بر عهده ماست."

 \* \*\*تفسیر:\*\* این آیه، تأکید می‌کند که یاری مؤمنین، یک حق الهی است و خداوند حتماً مؤمنین را در برابر دشمنانشان یاری خواهد کرد.

\* \*\*روایت:\*\* "مَن اَخلَصَ لِلّهِ اَربَعینَ صَباحاً جَرَت یَنابیعُ الحِکمَةِ مِن قَلبِهِ عَلی لِسانِه"

 \* \*\*ترجمه:\*\* هرکس چهل روز برای خدا اخلاص ورزد، چشمه‌های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می‌شود.

\*\*2. شرط نصرت الهی: یاری دین خدا و حفظ جهت‌گیری\*\*

\* \*\*تفسیر:\*\* از آیات و روایات فوق می‌توان نتیجه گرفت که نصرت الهی، مشروط به یاری دین خدا و حفظ جهت‌گیری است. به عبارت دیگر، اگر مؤمنین در راه خدا تلاش نکنند و از دین او دفاع نکنند، نمی‌توانند انتظار داشته باشند که خداوند آنها را یاری کند.

\* \*\*تأکید رهبری:\*\* تأکید رهبری بر حفظ جهت‌گیری، در واقع تأکید بر همین نکته است. ایشان معتقدند که اگر می‌خواهیم از نصرت الهی برخوردار شویم، باید در تمام عرصه‌ها، از دین خدا دفاع کنیم و از اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی منحرف نشویم.

\*\*3. انحراف از جهت‌گیری، عامل شکست و خواری\*\*

\* \*\*آیه:\*\* "وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا" (اسراء: 16)

 \* \*\*ترجمه:\*\* "و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم، به متنعمانش دستور می‌دهیم تا در آن به فسق بپردازند، پس عذاب بر آن شهر لازم آید و آن را به سختی درهم کوبیم."

 \* \*\*تفسیر:\*\* این آیه، نشان می‌دهد که انحراف از مسیر حق و فساد، می‌تواند عامل نابودی یک جامعه باشد.

\* \*\*روایت:\*\* "اِذا تَغَیَّرَ السُّلطانُ تَغَیَّرَ الزَّمانُ"

 \* \*\*ترجمه:\*\* هرگاه حاکمان تغییر کنند، زمانه تغییر می‌کند.

\*\*4. حفظ جهت‌گیری، مصداق یاری دین خدا\*\*

\* \*\*تفسیر:\*\* با توجه به توضیحات فوق، می‌توان گفت که حفظ جهت‌گیری، یکی از مصادیق یاری دین خداست. وقتی که مسئولان یک نظام، در تمام تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود، به اهداف و ارزش‌های الهی پایبند باشند، در واقع از دین خدا دفاع می‌کنند و زمینه را برای تحقق وعده‌های الهی فراهم می‌کنند.

\* \*\*تأکید رهبری:\*\* تأکید رهبری بر حفظ جهت‌گیری، در واقع دعوت به یاری دین خدا و فراهم کردن زمینه برای تحقق وعده‌های الهی است.

\*\*5. مثال‌هایی از یاری دین خدا و نصرت الهی در تاریخ\*\*

\* \*\*پیروزی انقلاب اسلامی:\*\* پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مصادیق بارز یاری دین خدا و نصرت الهی است. امام خمینی (ره) و مردم ایران، با تکیه بر ایمان و توکل به خدا، توانستند رژیم طاغوت را سرنگون کنند و یک نظام اسلامی را برپا کنند.

\* \*\*پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه:\*\* پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه، نمونه دیگری از یاری دین خدا و نصرت الهی است. حزب الله، با ایمان و شجاعت، توانست در برابر ارتش اسرائیل مقاومت کند و پیروز شود.

\*\*خلاصه:\*\*

تأکید رهبری بر حفظ جهت‌گیری، با وعده الهی به یاری مؤمنین کاملاً سازگار است. اگر می‌خواهیم از نصرت الهی برخوردار شویم، باید در تمام عرصه‌ها، از دین خدا دفاع کنیم و از اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی منحرف نشویم. حفظ جهت‌گیری، یکی از مصادیق یاری دین خداست و زمینه را برای تحقق وعده‌های الهی فراهم می‌کند.

**چکیده متن فوق**

**در این یادداشت خلاصه‌ای از سخنرانی مقام معظم رهبری با مسئولان قضایی کشور را با تأکید بر نکات اصلی و ارائه راهکارهای عملی تقدیم می نمایم:**

**پیگیری جنایات بین‌المللی و تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه**

**سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری مدظله العالی در مورد قوه قضائیه بر دو موضوع حیاتی متمرکز است: پیگیری حقوقی جنایات بین‌المللی و تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه. این دو موضوع، ستون‌های اصلی عدالت و ثبات در هر جامعه‌ای هستند.**

**پیگیری حقوقی جنایات بین‌المللی**

**در دنیای امروز، شاهد جنایاتی هستیم که صلح و امنیت جهانی را به خطر می‌اندازند. چه حملات نظامی و ترورها و چه نقض حاکمیت کشورها، همگی نیازمند پیگیری جدی و قاطع هستند. چرا پیگیری این جنایات ضروری است؟ به این دلایل؛ مجازات عاملان: برای اینکه عاملان این جنایات نتوانند از عدالت فرار کنند. جبران خسارات: برای حمایت از قربانیان و جبران آسیب‌های وارده. بازدارندگی: برای جلوگیری از تکرار اینگونه اقدامات درآینده. سؤال دیگری مطرح است که چگونه می‌توان این جنایات را پیگیری کرد؟**

1. **جمع‌آوری و مستندسازی: مهم‌ترین گام، جمع‌آوری دقیق و کامل شواهد و مستندات شامل گزارش‌های میدانی، شهادت شهود، اسناد رسمی، تصاویر و فیلم‌ها است. بدون مدارک مستدل، هیچ اقدام حقوقی نتیجه نخواهد داد.**
2. **تحقیقات بی‌طرفانه: انجام تحقیقات دقیق برای شناسایی مسئولان و عاملان جنایات.**
3. **از طریق مراجع بین‌المللی:**
	* **شورای امنیت سازمان ملل: مرجع اصلی برای رسیدگی به تهدید صلح و امنیت بین‌المللی.**
	* **دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ): برای حل اختلافات حقوقی میان دولت‌ها، به شرطی که طرفین صلاحیت آن را پذیرفته باشند.**
	* **دیوان کیفری بین‌المللی (ICC): برای رسیدگی به جرایم سنگینی چون جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، اگر شرایط صلاحیتی آن فراهم باشد (مثلاً جرم در قلمرو یک دولت عضو رخ داده باشد یا توسط شهروند آن دولت انجام شده باشد).**
	* **استفاده از کنوانسیون‌های ژنو و کنوانسیون‌های وین: این معاهدات بین‌المللی به ترتیب به حقوق جنگ و حفاظت از غیرنظامیان و همچنین مصونیت اماکن و پرسنل دیپلماتیک می‌پردازند. حمله به یک کنسولگری یا ترور دانشمندان، نقض فاحش این قوانین است.**
4. **همکاری بین‌المللی و دیپلماسی فعال: جلب حمایت دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای جمع‌آوری اطلاعات، دستگیری متهمان و اجرای احکام دادگاه، و استفاده از تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک.**

**این اقدامات باید با دقت حقوقی و سیاسی بالایی انجام شوند تا بتوان به نتایج ملموسی دست یافت.**

**تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه**

**مردم زمانی به قوه قضائیه اعتماد می‌کنند که مطمئن باشند مشکلاتشان مطابق قانون، با درستکاری و با دقت حل می‌شود. همانطور که گفته شد، "محصول همه سفارش‌ها به قوه قضائیه یک کلمه است، و آن اینکه مردم به قوه قضائیه اعتماد کنند."**

**چرا این اعتماد حیاتی است؟**

**این اعتماد، مشروعیت و کارآمدی قوه قضائیه را تضمین می‌کند. حتی اگر یک طرف پرونده ناراضی باشد، با مشاهده انصاف و دقت در فرآیند، عدالت را درک و قبول خواهد کرد.**

**راهکارهای اجرایی برای تقویت اعتماد:**

1. **مبارزه قاطع با فساد، به‌ویژه فساد درون سازمانی:**
	* **تقویت نظارت: ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی و مستقل، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت و پیگیری پرونده‌ها، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و رسانه‌ها برای گزارش‌دهی فساد.**
	* **شفافیت: انتشار آرای قضایی (با رعایت حریم خصوصی)، شفاف‌سازی فرآیندهای اداری و مالی، و اطلاع‌رسانی عمومی درباره حقوق و تکالیف شهروندان.**
	* **حمایت از گزارشگران فساد: ایجاد سازوکارهای قانونی برای حمایت از کسانی که فساد را گزارش می‌دهند و حفظ هویت و امنیت آن‌ها.**
	* **برخورد جدی با متخلفین: اعمال مجازات‌های سنگین و بدون اغماض برای هرگونه فساد مالی یا اخلاقی در دستگاه قضا.**
2. **ارتقای سطح علمی و تخصصی قضات:**
	* **آموزش مستمر: برگزاری دوره‌های آموزشی مداوم با محوریت اخلاق حرفه‌ای، حقوق بشر، آخرین تحولات حقوقی و فنون دادرسی.**
	* **حمایت از مطالعات پژوهشی: فراهم آوردن فرصت‌ها و منابع لازم برای تحقیق و به‌روزرسانی دانش قضات.**
3. **بهبود دسترسی مردم به عدالت و کاهش اطاله دادرسی:**
	* **توسعه خدمات الکترونیک: گسترش دفاتر خدمات قضایی الکترونیک در سراسر کشور.**
	* **کاهش زمان رسیدگی: اصلاح قوانین و فرآیندها، افزایش کارایی و چابکی سیستم برای جلوگیری از طولانی شدن بیهوده پرونده‌ها.**
	* **روش‌های جایگزین: تشویق به حل اختلافات از طریق میانجی‌گری و داوری.**
4. **تضمین استقلال قضات: حفاظت از قضات در برابر هرگونه فشار و تهدید بیرونی و تأمین امنیت شغلی آن‌ها، تا بتوانند فارغ از هرگونه نفوذ، بر اساس قانون قضاوت کنند.**
5. **بهبود معیشت قضات و کارکنان: تامین حقوق و مزایای مناسب برای کاهش انگیزه‌های فساد و افزایش انگیزه خدمت.**

**اهمیت ارزیابی واقع‌بینانه: "کارهای انجام شده در برابر کارهای انجام نشده"**

**در ارزیابی عملکرد، تنها به کارهایی که "انجام شده‌اند" نباید اکتفا کرد. بلکه باید همواره این سوال را پرسید: "چه کارهایی باید انجام می‌گرفت ولی انجام نشده است؟"**

**چرا این رویکرد مهم است؟**

* **واقع‌بینی و جلوگیری از رضایت کاذب: این نگاه به ما کمک می‌کند تا از خودشیفتگی پرهیز کرده و دائماً در جستجوی راه‌های بهبود باشیم.**
* **شناسایی نقاط ضعف و فرصت‌های از دست رفته: با این دیدگاه، می‌توانیم شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت ایده‌آل را شناسایی کرده و برای پر کردن آن تلاش کنیم.**
* **بهبود مستمر: این رویکرد، موتور محرک پیشرفت و کمال است و ما را از سکون باز می‌دارد.**

**مثال در دستگاه قضایی:**

**فرض کنید در یک سال، قوه قضائیه موفق شده است میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها را از ۱۰۰ روز به ۸۰ روز کاهش دهد (کار انجام شده). این دستاورد خوبی است. اما اگر استاندارد مطلوب ۶۰ روز باشد، و اقداماتی مانند اصلاح بنیادی فرآیندها که می‌توانست این زمان را به ۶۰ روز برساند، انجام نشده باشد (کار انجام نشده)، آنگاه ما با چالش‌های اساسی‌تری روبرو هستیم که باید به آن‌ها پرداخت.**

**جنگ اراده‌ها و نقش مردم**

**در مواجهه با دشمنان و توطئه‌ها، آنچه بیش از عملیات نظامی اهمیت دارد، "جنگ اراده‌ها" است. همانطور که متن اشاره می‌کند، ملت ایران در حوادث اخیر "کار بزرگی از جنس اراده و عزم" انجام داده است. این اراده شامل جرأت مردم در برابر دشمنان، ابراز تنفر از آنها و سکوت نکردن در برابر خطرات است.**

* **جرأت مردم: به این معناست که مردم از تهدیدات دشمن نمی‌هراسند و ایستادگی می‌کنند. این جرأت و جسارت، ریشه در اعتماد به نفس ملی و ایمان به توانایی‌های درونی دارد.**
* **ابراز تنفر از دشمنان: یعنی مردم به وضوح موضع خود را در برابر ظلم و تجاوز اعلام می‌کنند و اجازه نمی‌دهند دشمنان احساس برتری یا مشروعیت کنند. این ابراز موضع‌گیری عمومی، نیروی محرکه مقاومت است.**
* **فرق با سکوت‌کنندگان: کسانی که در برابر این حوادث و خطرات سکوت می‌کنند، در واقع به دشمنان کمک می‌کنند. سکوت می‌تواند به معنای رضایت یا بی‌تفاوتی تلقی شود و اراده عمومی برای مقابله را تضعیف کند. فعال بودن و ابراز نظر، به تقویت اراده ملی و همبستگی اجتماعی منجر می‌شود.**

**این اراده جمعی، قدرتی عظیم است که می‌تواند بر هر تهدیدی فائق آید و کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت یاری رساند. این امر، مستلزم آن است که مردم احساس کنند قوه قضائیه، حامی و مدافع واقعی حقوق آنهاست و با قاطعیت در برابر هرگونه ظلم و فساد ایستادگی می‌کند.**

**در پایان، باید بگوییم که تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه و پیگیری قاطعانه جنایات بین‌المللی، دو روی یک سکه هستند. هر دو نیازمند تلاش بی‌وقفه، شفافیت، و پایبندی به اصول عدالت و قانون هستند. بیایید با هم برای تحقق این اهداف والا گام برداریم.**