چکیده

برنامه‌های سیاسی در کشورهای عربی که از آن‌ها به عنوان بهار عربی یاد می‌شود، به تناها به استقرار حکومت‌های دموکراتیک در منطقه ختم نمی‌شود؛ بلکه منجر به پیاده‌بردن و گسترش قدر مطلق سلیفی در کشورهای منطقه می‌گردد. این گروه‌ها، از شمال و شرق آفریقا تا آسیای مرکزی در کشورهای منطقه به‌دیدار گشته‌اند و به جذب نیرو برداختند. با توجه به اینکه سوریه و عراق در کانون این برنامه‌های ترویجی قرار گرفته‌اند، تهدید‌های ایران رورپستی به‌بینش برای جوامع نمایان گستر. بنابراین عوامل گوناگونی به عنوان علت اصلی این تهدید‌ها مطرح شدند. مهم‌ترین پرسش بروز نسخه‌ای این است که: علت اصلی تهدید‌های سلیفی - تکفیری بر حسب امنیت ج.1. چیست؟ فرضیه بروز نسخه‌ای ج.1. از چارچوب مفهومی امنیت، هستی شناختی، ایگونه به بررسی علت‌بری پاسخ می‌دهد که تأثیر هستی شناختی، علت اصلی تهدید‌های سلیفی - تکفیری بر حسب امنیت ج.1. روا بند (Routine) است. زیرا رشد قدر مطلق سلیفی - تکفیری با پیام رویهای سیاست خارجی ج.1. در منطقه، امنیت هستی شناختی ج.1. را با تهدید روبه‌رو ساخته است.

واژگان کلیدی: امنیت، هستی شناختی، تهدید، گروه‌های سفی، تکفیری، جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی

* تاریخ دریافت مقاله: 1395/10/21
* تاریخ پذیرش نهایی: 1394/8/15
* نویسنده عهدنامه مکاتبات: r.nicknam@gmail.com
مقدمه

از آغاز بحران‌های توریستی در سوریه، از سال ۲۰۱۱ میلادی، بیش از ۵۵۴۶ گروه توریستی خلافت حکومت بشارالاسد اعلام موجودیت کرده است. برخی از این گروه‌ها، دست به اتفاقات زده و جبهه‌ای برگزاری را تشکیل داده‌اند. از مهم‌ترین آنها می‌توان به داعش (Islamic Front) یا جبهه اسلامی (ISIS)، جبهه انقلابیون سوری (Jaysh al-Mujahedeen) و جبهه المجدیدین (Syrian Revolutionaries’ Front) اشاره کرد. (The Carter Center, 2014)

علاوه بر وجود اتفاقی این گروه‌ها که بر مسائل تکشیلاتی و اولویت‌های مبارزاتی آنها متمرکز می‌سود و به مرور زمان گسترش یافته و تداوم آنها به واسطه این جنایت‌ها، برخی از این گروه‌ها به دلیل تهدید به آنها، در صدد مقابله با آنها آماده به نیروهای ایران و چهارم با اینکه به صورت فردی نیز با اینکه به صورت کاملاً اولیه بوده، ایننکه از منظر کدام روشکردن اینیتی به این مشکل بگیرم، اختلاف نظر وجود دارد.

همزنمان با پیادیش گروه‌های توریستی سلفی - تکفیری در کشورهای عراق و سوریه، که به خشک مبسته از موضوع مقاومت محسوب می‌شوند و از اهمیت ویژه‌ای برای ج. (جمهوری اسلامی ایران) برمی‌خورند. در نتیجه افزایش آنها افزایش یافته. این گروه‌ها به یک، بهترین و بهترین استراتژی، با این وجود، درباره اینکه به چه دلیل، گروه‌های سلفی - تکفیری در زمرو تهدیدات امنیتی ج.، محسوب می‌شوند، بسته به اینکه از منظر کدام رویکرد امنیتی به این مشکل بگیرم، اختلاف نظر وجود دارد.

پرورش حاضر تلاقی می‌کند با یکی از این مشکلات محسوب امنیتی و شنایا که از روشنایی سیاسی سیاست به حوزه روابط بین‌الملل وارد شده است به این پرسش پاسخ دهد. بنابراین اگر نباشد بررسی سیر تحول مشکلات امنیتی شنایا، به یک روشکردن امنیتی خواهد برداشت. سپس شرایطی که یک کشور خوش را از نظر هستی شنایا، امن یا نامن یا یکی را در نظر خواهد گرفت. آنگاه با بررسی روابط سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و پاداش، خشک- هایپولیتیک پیادیش و گسترش گروه‌های توریستی سلفی - تکفیری برای آنها ایجاد کرده است را بحث و بررسی و در نهایت به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌پردازد. اما بیش از ورود به بحث لازم است به برخی از آنها مشابه در این حوزه اشاره شود و جنبه‌های نوآورانه این مقاله ذکر شود.

بررسی تهدید گروه‌های سلفی - تکفیری از وجوه مختلف شکل گرفته است. عبایس قیداری در بازداشت این آیآ ایران نگران تهدید داعش در مرزهای تداوم قبلاً در تالیفی مرزهای ایران برداخته و به ضعف‌های دفاعی ایران برای مقابله با چنین تهدیدی اشاره کرده است. (Qaidaari, 2015) این تهدیدات در مقاله کنونی شناخته می‌شوند، تهدیدهای امنیتی ملی جمهوری اسلامی ایران به یکی از اصلی‌ترین تهدیدهای اصلی فراوری چ. در سال‌های اولیه انقلاب و دوران
جنگ تحمیلی برخاسته است. به همین دلیل، ضمن اینکه تهدیدهای را به دو دسته کلی; تهدیدهای سخت بر ضد ساختار سیاسی و تهدیدهای نرم برای فرسایش ملی تقسم می‌کند، اما هنوز بررسی در خصوص تهدید امنیتی گروه‌های تروپیستی سلیفی - تکنیکی انجام نشده است. (متن، ۱۳۸۹، ص ۲۸) ایران ملی و مسعود محمد حسینی در مقاله فرصت‌ها و اهداف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قبال دولت‌های سازمان‌های آمریکا در عراق، با استفاده از مفاهیم امنیتی موجود در نظریات جریان اصلی روابط بین‌الملل همجوین رئالیسم، لبرالیسم و جهان سوم سعی می‌کند. فرصت‌ها و تهدیدهای حاصل از سرگرمی در مواقع مختلف جدید در این کشور برای امنیت ملی ک.را. مورد بررسی قرار دهند. (متنی و محقق‌سنجینی، ۱۳۸۱، ص ۹۶-۹۷) محمد رحمت عیوضی در مقاله جهانی شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی می‌کوشد تا تأثیر جهانی شدن را از این امنیت تپند. (عویضی، ۱۳۸۲، ص ۱۵۱-۱۵۶) کیهان برزگر در مقاله/ ایران خارجی‌شانه و امنیت بین‌المللی به بررسی جایگاه ایران در نظام امنیت منطقه و بین‌المللی می‌پردازد و با انتخابه ساختاری زیر بیشتر در عراق، تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای پس از ۱۱ سپتامبر، جایگاه زنده‌گیری و ایدئولوژیکی ج.ا. به این ترتیبی می‌رسد که فرصت مناسبی برای تبادل مد نظر اپوزیسیون ایران فراهم آمد است. (برزگر، ۱۳۸۷، ص ۶۶-۶۷) کیهان برزگر و مهدی قاسمی در مقاله استراتژی تهیه و جنگ اسرائیلی و امنیت ملی ایران بهدلیل ریشه‌های اخواص استراتژی تهیه وجود خواندن ایران از سوی اسرائیل و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران هستند. بدبین مثل نظریه‌های سازگاری و رویکردهای امنیتی موجود در رئالیسم دافعی و توافقی بهره می‌گیرند. (برزگر و قاسمی، ۱۳۹۲، ص ۱۴۹-۱۵۰) مقصود رنجر در مقاله تهیه‌ای دفاعی امنیت جمهوری اسلامی ایران، این تهیه‌سازی را به دو سطح تهیه‌سازی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌کند و عوامل جهان سیاسی، نظامی، تبه‌بخش و روابط استراتژیک اسرائیل با امریکا و کشورهای همسایه ایران را در آنها قرار می‌دهد. (رنجر، ۱۳۸۱، ص ۲۵۰-۲۵۳) این مقالات با اینکه به مسأله امنیت ج.ا. برخاسته اما به این دلیل که از مفاهیم فیزیکی امنیت بهره جستند، با مقاله پیشرو از نظر چارچوب مفهومی مورد نظر تفاوت دارند.

با این حال، استفاده از چارچوب مفهومی امنیتی هستی شناختی برای بررسی موضوعات امنیتی نیز پیش از این صورت گرفته است. سید جلال دهقانی فیروزآبادی در مقاله بیان عنوان؛ امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، انگیزه و علت اصلی رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مورد مطالعه قرار داده و تلاش می‌کند تا دلیل انگیزه رفتار سیاست خارجی ج.ا. را بر مبنای نظریه امنیتی هستی شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. سپس به این ترتیب می‌رسد؛ علت این رفتار، نگرانی از بافت حفظ هویت ج.ا. به عنوان یک دولت اسلامی است. (دهقانی فیروزآبادی، ۱۳۸۸، ص ۶۲-۶۴) سید جلال دهقانی فیروزآبادی
۴/ تأثیر تهدفه‌های گروه‌های سلفی - تکفیری بر امینت هستی‌شناسی جمهوری اسلامی ایران

و وحید نوری در مقاله امینت هستی‌شناسی در سیاست خارجی دوران اصولگرایی به بررسی عنوان تغییر در رویکرد سیاست خارجی چ.ا. اورشلیم اصولگرایی و دیلماسی‌های انتقالی در این دوره می‌پردازد. این یوزارا و بدين نتیجه‌گیری می‌رسد که فاصله گرفتن از آرمان‌های اولیه انتقال و ارزش‌های اسلامی طی شانزده سال پیش از دوران اصولگرایی زمینه‌های نامنی‌هایی سیاست- گذاران اصولگرای را فراهم آورده و این تغییر رفتار را ایجاد کرده است. (دهقانی فیروزآبادی و نوری، ۱۳۹۱، صص. ۱۸۰-۱۴۹)

دهقانی فیروزآبادی و و هاشم‌پور در کتاب امینت هستی‌شناسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی/ ایران نیز از بررسی چارچوب نظری امینت هستی‌شناسی، به مولفه‌های هویت‌ساز برای چ.ا. می‌پردازند. سیاست این چارچوب، روشنی را از مواردی جون رفتار سیاست خارجی چ.ا. در دوران دفاع مقدس، منازعه ایران و آمریکا، سیاست هستی‌های ایران و سیاست خارجی چ.ا. را بررسی می‌کند. (دهقانی فیروزآبادی و و هاشم‌پور، ۱۳۹۲) سعدی ساسانیان در پاداش‌نشینی باعث انتقال مقوله منطقه از منظر امینت هستی‌شناسی گیتسنر، نژادگرایی و بررسی را به مقاله می‌پیش رو. به نظر چارچوب مفهومی و جهان از نظر حوزه مطالعات انجام داده است. (پا در حال باداشت و به بررسی دقیق چارچوب مفهومی امینت هستی‌شناسی در حوزه مطالعات امینت گردیده است و تئوری‌ها نیروی کوچکی مفهوم امینت هستی‌شناسی را از سطح فردی به سطح اجتماعی تعیین داده، اگرچه کمک به است. از سوی دیگر با اینکه موضوع مورد مطالعه این باداشت، منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا که منطقه بر حوزه رشد گروه‌های سلف - تکفیری است، اما ساسانیان با بررسی این گروه‌ها و تکفیری‌ها آنها نیز باداشت و به خطر افتادن مسائل هویتی کشورهای منطقه را به عنوان اصلی ایشان در واکنش به دولت‌های اسلامی مکرر قرار می‌دهد. (ساسانیان، ۱۳۹۰) با این وجود، این آثار نیز از آنین بادانت که به تهدید گروه‌های سلفی - تکفیری از منظر امینت هستی‌شناسی می‌پردازند، باید مورد تاکتیک اساسی در نظر گرفته شود.

به دلیل گوناگونی ویژگی از این نظر که برای نخستینبار از چارچوب مفهومی امینت هستی/ شناختی به نظارت هستی‌شناسی امینت گه‌وهای سلفی - تکفیری می‌پردازد، دارای نوآوری است. اما مقالات بیشتری از منظر امینت فیزیکی به تهدیدهای امینت گه‌وهای سلفی تکفیری بادانته و آن‌ها نیز در گذشته، این دو آنها هستی‌شناسی بر اساس امینت هستی‌شناسی به عنوان یک رشته مطالعاتی یک تاریخ پنهانه سالهای دارد و از ورود آن به مطالعات امینت یک از چهار دهه می‌گذرد. اما سرچشمه آن از روی روزشتهایی است. گرچه جند بررسی به عنوان یک جاش شناسی در مورد بررسی قرار می‌گیرد، با این پرسش‌ها عباراتاند

امینت هستی‌شناسی
افراد ممکن است مقتضیات علمی و فکری و تغییرات انسانی تا اینجا تأیید و نشان دهنده هیچ چیزی نباشد. این نگرانی‌ها ممکن است در شرایط معاصر از طریق تکنولوژی و رسانه‌های جامعی تشکیل شوند. ریل، کسی است که واقيت اجتماعی را به عنوان یک پیوستار
درک می‌کند، واقعیت که بیشتر یک سری از حوادث است که به روابط یو‌ویک‌شده‌اند و هویت‌ها را به عنوان مقوم داخلی و گاهی منفصل کننده بر می‌سازند. (Hayles, 2005)

همانطور که مشاهده می‌شود، مفهوم امتیزه‌نشانی‌ها از سطح فردی که در کارهای لاینگ بدان پرداخته شده است به سطح اجتماعی منقل گردیده است. این مهم بیش از هر فرد دیگری به آثار گیتزن بر می‌گردد. از این رو، با‌های‌های سازندگی مفهوم ام‌تی‌خ نشانی‌های که گیتزن آن را به کارهای اریکسون به علت گرفته است، بوسیله آر، دی، لینگر، روانشناسی اختراع شده است. از نظر گیتزن، کودک در اولین گام رو به جلوشی در زندگی، در خصوص دیگری اعتماد بکار می‌برد و بی‌در بی‌نگرانی‌ها یا یک‌گاه‌ها اکنون می‌کنند. به همین صورت، سیاست‌ها نیز «منبع انگیزه عومومیت یافته اغلب برخوردار انسانی» را تأسیس می‌کند. (Giddens, 1991, P54)

به‌صورت اجتماعی توسعه معرفي مفهوم ام‌تی‌خ نشانی‌های فرمول‌بندی می‌کند. به‌طور معمول زندگی روزمره ... درگیر یک امتیزه‌نشانی‌ها است که یک خود-پیروی از یک‌گاه بدنی منطق با روی‌های رویالمند قابل پیش‌بینی دلالت می‌کند. (Giddens, 1991, P50). همانطور که گفته شد. تمرکز جهت تأثیرات اجتماعی بر فرد، در توضیحات جامعه‌نشانی گیتزن توسه‌بیافت. برای گیتزن امتیزه‌نشانی زمانی بوجود آمده است که انسان‌ها قادرند به اینکه می‌توانند همه انواع احتمالات نگرانی‌ها مشابه هم را از بین ببرند، اعتماد کنند. بنابراین آن‌ها می‌توانند بر یک هنجر اجتماعی تکه کنند؛ یک بیشینی‌بی‌پذیری. (Giddens, 1991, P37)

بنابراین مطالعات ام‌تی‌خ نشان‌ها به عنوان یک حوزه میان‌روشتهای خود را به نشان داده است. برای مثل؛ در مطالعات موزه، جای راندز اینکه چنین مردم از نمایش‌ها برای انجام "یک کار" استفاده می‌کند تا یک روابط شخصی را به‌منظور نگهداری و تقویت ام‌تی‌خ نشانی‌های سازنده و دقت کننده از معنی‌های رود (Rounds, 2006) می‌تواند. در اینجا از معنی‌های رود-شناختی به عنوان یک مفهوم کلیدی برای درک راه‌های مختلف مدیریت موضوعات غامض سلامت روانی استفاده کرده است. (Padgett, 2007) نوبت، موضوع موطن و ام‌تی‌خ نشانی‌های سازنده نیز بر مورد بررسی قرار داد، اما از نظر مهاجرت و مخاطرات نزدیک‌سازی آن در استرالیا، (Noble, 2005) هیسکاکه، مکنتیر، کرنس و اکرن در مطالعاتی به‌منظور کسان فرد تنها ام‌تی‌خ‌ها ممکن است برای افراد که به آن‌ها دسترس‌تنه دارند، ام‌تی‌خ نشانی‌های مضحک‌را می‌گانند و اینکه ممکن است کلاه مالکان اتومبیل‌ها در کنار خودرو خوش‌هستند، سالمریر باشد. (Hiscock, 2002)

(کرای گیتزن در یك مطالعه نظری و عملی، شیوه (Crossley, Kearsy and Ellaway, 2002) تأثیرات جدی بیماری بر روی ام‌تی‌خ نشانی‌ها از آزمون گذشته است.

1. Identity Work
در این راستا، امیت هستی پاناکتی در میان رشته‌های بیزسکی، سیاست اجتماعی و روانشناسی گسترش یافته و در حال تبدیل شدن به یک نقطه مرجعی در تحقیقات میان‌رنسانس است. شاید همان‌گونه که گفته شد یکی از این زمینه‌های مطالعاتی، تأثیر تکنولوژی‌های معاصر در جوامع‌های رسانه‌ای که در حال تسهیل نگرانی‌های مدیریت هواهای درونی، برنی و جنگ‌گانه است. همین نگرانی‌ها است که تکنولوژی‌های معاصر را به یک موضوع برای بررسی در حوزه‌های امیت هستی پاناکتی تبدیل کرده است. (Hayles, 1999)

با این حال در رشته روابط بین‌الملل و مطالعات امتیازی که برای مقاله بیشتر حائز اهمیت است نیز از جارچوب مفاهیم امیت هستی - شناختی استفاده شده است.

مطالعات امتیازی و امیتی هستی شناختی

همانطور که می‌دانیم، گیج‌فردو اشتراوتی از زمینه فرد درون اجتماعی اینگونه به قدرت و اجتماعی موفق دارد. اما به‌طور مشخص، مطالعات دانشگاهی روابط بین‌الملل، این ادعا اجتماعی را به دو رویکرد و روابط بین‌الملل مرتبط کرد. شاید برای نخستینبار در روابط بین‌الملل از سوی جف هوسینس (1989) (Huysmans, 1999)، ویلی مک‌سوئینی (1999) (McSweeney)، شد و دیگران با تحلیل های قابل توجه بیشتری از آن پیروی کردند. به طور قابل توجهی افرادی از (Berenskotter & Giegericke, 2008)، برنسکوتتر و گیج‌فردو (2010)، جون استیل (Mitzen, 2006) و با روش متافیک کروولگویسکی (2008) (Krolowski)، و کینول (Kinnvall, 2004) فلایکس برنسکوتتر و بارنستی گیج‌فردو استدلار می‌کنتند که دولت‌ها حس امیت هستی شناختی خود را با توسعه و ادبیات گذاری در سازمان‌های بین‌المللی افزایش می‌دهند. تا ایجاد نشانه و روح روی (Berenstotter & Giegericke, 2010) مقاله امیت هستی شناختی در سیاست بین‌المللی؛ هیوی دولت و معمای امتیازی جنری میزنت نیز از کارهای مهم صورت گرفته بر فهم امیت هستی شناختی در حوزه روابط بین‌الملل است. کاری که ادعای دارد، می‌توان از سطح فردی و گروهی که در کارهای لاینگ و گیدنژ وجود دارد به‌سمت سطح دولتی حکمران کرد. (2006) (Mitzen, 2006) استدلار می‌کند این امتیازی امیت هستی شناختی است. مدل آنرپی این نوع امیت انجام روابط بین‌الملل است، اما این رویه می‌تواند به دقت یا نسبت انجام شود. رویه رویه دیگر، رویه رویه بارزی است. آن‌قدر بارزند برای خویشتن که ممکن است دولت‌ها، رویه رویه دیگر برای ارزش‌هایی همچون راهبی از روابط منازعه‌ای افزایش هزینه درگیری فیزیکی محتمل باشد. گیج‌فردو به خوانندگان این امکان را نیز دهد تا بیندی جنونه مفاهیم امیت هستی شناختی می‌تواند از سطح فردی، مورد نظر قرار گیرد، به سطح اجتماعی مورد نظر گیرد، تا سطح ملی و بین‌المللی جابجا شود.
در این راستا، برنت جی. استیل تلاش می‌کند تا تمازی میان امنیت هستی شناختی و سایر انواع سننی امنیت ایجاد کند. (Steele, 2005) در حالیکه امنیت فیزیکی به طور قابل ملاحظه‌ای برای دولت‌ها مهم است. امنیت هستی شناختی مهمتر است، زیرا اتمام انتخاب آن گواهی و موردنخود - هویت (self-identity) یک دولت است. به این دلیل که امنیت هستی شناختی نه تنها وجود فیزیکی دولت را تصدیق می‌کند، بلکه مؤید این است که نخست، یک دولت چه نگاهی به خودش دارد و یک می‌خواهد که دیگر دولت‌ها چه نگاهی به او داشته باشند. دولت – ملت‌ها به دنبال امنیت هستی - (consistent self-concepts) شناختی می‌گرندند. زیرا آنها می‌خواهند مفاهیم استواری از خود (Self) داشته باشند و «خود» دولت‌ها از طریق روانیکی که به فعالیت‌های سیاسی خارجی روابط (Steele, 2008) حیات می‌بخشد، تأسیس و حفظ شده است. از نظر استیل استدلال می‌کند که امنیت هستی شناختی از طریق ساختاری که در آن یک دولت توانایی اصول‌های خوش‌رفتار کند، می‌تواند با یک جاهای روبرو و شود. در برخی شرایط، یک حس شرندگی که منجر به بازبینی هویت یا سیاست‌ها می‌شود. وجود ورود به اتفاق هویت در «واقعی بحرانی» (critical situations) پی‌کارچگی (self-integrity) احتمالاً است که شکاف‌هایی بتواند اقدامات بازیگران و خودشان پی‌کارچگی شان باشند. این یک جهانیوبی است که توسط دیگران مورد استفاده قرار گرفته است. زارکول در مقاله‌ای به عنوان هستی شناختی و انجام جایزه تاریخی دولت: زاین و ترکیب (Zarakol, 2010, pp23) از نظر استیل امنیت هستی شناختی حسی‌ای از ادای زندان باشد و نظم در اتفاقات است. برای امنیت بودن در منظر هستی شناختی، داشتن یک سرای سوالات به‌نیا و وجود چنین در طول زندگی بشر همواره به‌وجود می‌آید. ضروری است. این برداشت از امنیت، اهمیت امنیت فیزیکی و نیازهای اجتماعی را ارائه می‌نماید. اما نیروی محرك یک در بالای کردن این تلاش‌ها را در تلاش برای حفظ کردن هویت خود می‌داند. به یک دیگر، جستجوی امنیت صرفه‌ای در پاسخ به کشته‌های خارجی و مادی در نتیجه است که با اکثریت کنونی به مدت از آن تلاش می‌کنند. روابط را که از خود دارند محفوظ نمی‌کنند. دولت‌ها در خود می‌توانند یک دولت از دولتی به دولتی و از زمانی به زمان دیگر فرق می‌کند. بنابراین دولت‌ها و انگیزه نیاز، کشتراکی نه دارد. خود دولت‌ها از طریق روابط می‌تواند به روابط سیاست خارجی و حتی داخلی شکل می‌دهد. قوام می‌یابد و حفظ می‌شود. بنابراین دولت‌ها سعی می‌کنند، روابط روان‌مندی را که به هویت آنها شکل می‌دهند، حفظ کنند. از این رو، استیل استدلال می‌کند که تلاش برای حفظ روابط روان‌مند سیاست خارجی و حفظ هویت، یک اقدام خورده به حساب می‌آید و از این جنبه کاملاً معنی‌دار است. ذکر یک نکته ضروری است: امنیت هستی شناختی است که در پی باطل کردن سایر نظیره‌ها درخواست رفتن سیاست خارجی نیست بلکه سعی می‌دارد تا به‌طور کامل، اینکه
دولت‌ها تحت جهان‌هایی تصمیم‌گیری می‌کنند تا ایجاد کنند. در اینجا، روایت، کلیدی ترین می‌باشد که دولت‌ها را قادر و یا محدود به یک گروهی سیاست‌های خاصی می‌کند. بازیگران باید معناً خاصی برای رفتارها و کنش‌هاشان ایجاد کنند تا با هویت آنها سازگار باشند. (Steele, 2008)

در واقع افراد تحت یک روایت خاص از خویش به ایجاد هویت‌های اقدام می‌کنند. از این رو، دولت‌ها به این دلیل جدال حساسیت می‌روند که برداشت‌های آنها از خودشان که درون یک روایت ساخته شده است، گذشته است. حال و آینده را به هم ریخت می‌دهد. بنابراین، هرگونه وضعیتی که رویه‌های روالمند نهادیه نشده‌ای افراد و یا دولت‌ها را به خطر اندازی، یک وضعیت بحرانی خواهد بود. بنابراین، اکتشافی افراد و دولت‌ها در اینجا اقدام علی‌حدف این وضعیت بحرانی خواهد بود. هنگامی که اتفاقات و کنش‌های افراد یا محیط‌ها، حس هویت آنها از خویش را بر آورده‌اند، برآشفتگی ایجاد خویش شده شد. دولت‌ها که توانایی است یک روایت خواندن و هرگونه رفتار و کنش متفاوت از داخلی یا خارجی را که بتوندهای برای هویت رفتار آنها از خود ایجاد کند به عنوان تکنیک‌های سیاسی سیاست‌ها می‌کنند. هم‌اکنون گفته شود، این برآشفتگی گاهی به حس خجالت منجر می‌شود. یکی از دلایلی که حس خجالتی را داشتن هویت‌های مسیحی داشته باشند، داشتن توانایی‌های مادی می‌باشد. در اینجا، روایت اقدام مناسب است. دولت‌ها با داشتن توانایی‌های مادی اکثریت برای هویت رفتار خواندند. از کارهای خوش شو مسلمانان خوانده بود. اینکه دولت‌ها بعضی سیاست‌های اجرایی شده در زمان‌های گذشته را یادآوری ۲۰۰۸، جان دیلن است که آن سیاست‌ها حس هویت آنها را در بستر روایت کننده برآورده نمی‌کنند. (Steele, 2008)

با این که چارچوب فرهنگی، به سراغ بررسی اصول ای از بروز می‌رویم، عمل احساس خطر جمهوری اسلامی ایران از ناحیه گروه‌های سلفی - تکفیری جست? برای پاسخ به این سؤال ابتدا لازم است، رویه‌های روالمند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنیم. سپس نشان می‌دهیم که چگونه ظهور و گسترش گروه‌های نرویستی سلفی - تکفیری جگونه این رویه‌های روالمند را به مخاطره انداخته است.

رویه‌های روالمند سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

1. وحدت در جهان اسلام

پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، وحدت در جهان اسلام به یکی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران تبدیل شد. است که بیشتر به ماهمای اسلامی رژیم برآمد. از این انقلاب برای گردد. زیرا که جهان بینی این مکتب تقسیم‌هایی باید گردد. عملی بین‌المللی جنگی، بین‌المللی و بین‌مللی دولت -ملت و در نظر

گرفتن می‌توان به این مکتب تقسیم‌هایی باید گردد. عملی بین‌المللی جنگی، بین‌المللی و بین‌مللی دولت -ملت و در نظر

تلقی
کرده و سطح ام ار ایران تحقیق خود را ویران کرد. گروه‌های جایگزین آن می‌کند. (دشتی، ۱۳۹۰) در این منظومه فکری به آیات شریفه فرآیند کریم در خرداد و وحدت انتشار می‌شود. در این راستا، می‌توان به آیه ۹۲ سوره آیه‌بندی که می‌فرماید: «إن هذى أمانكم أهلك و و آن أرکم فاغتیًون، اینست مدرک امانی یگانه است و هم برودرگان شما پس مرا بمرسیتند.» آیه ۱۹ سوره يونس که می‌فرماید: «ما کان الناس إلاأن أهلك و وافقیًون، و امر جزیر که اینت واحد و هودوند اما اختلاف پیدا کردن...» و آیه ۳۳ سوره الف عمران که می‌فرماید 'وʻاوعصیمیو بجَبِلَ اللَّهِ جَمِيعًا و لا تقرروا و همکی چنگ به وسیله الهی پریند و یارکنده تشوندی.' ایناره کرده که همکی بر این و لزوم وحدت توجه دارند. از این رو وحدت را می‌توان از مؤلفه‌های کانوئی ایدئولوژی جمهوری اسلامی دانست. افزون بر این، وحدت در میان مسلمانان یکی از ترفق‌های مذهبی تأمین کننده منافع ایران نیز می‌باشد. به عبارت دیگر؛ تفریق و دووز دارد وحدت علیه بر اینکه یک تهدید ایدئولوژیک محسوب می‌شود، تهدیدات دیگری را نیز در بر خواهد داشت. توجه و تاکید صرف به دسته- بندهای غیر از امت همچون زبان، مذهب و حتی دولت - ملت و تقسیمات سیاسی برآمده از چنگ‌های جهانی، باتوجه به جغرافیای سیاسی ایران می‌تواند سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در شکاف‌های عیاقبی جوون ایران - ادغال و شیعه - سی انقر دهد که به خود روند توانایی قابل توجهی در ایجاد اجماع منطقه‌ای بر ضد ایران ایجاد کند. به عنوان مثال؛ اگر به ترکب جمعیتی ۱.۶ میلیاردی مسلمانان جهان توجه کنیم، در خواهیم بافت هک تناز مذهبی (Pew Research Center, می‌تواند جمعیتی ۱۵٪ شیعه را در مقابل جمعیتی ۸۵٪ سنی قرار دهد. (۲۰۱۱)، با توجه به اینکه در منطقه خاورمیانه تنها ایران و ترکیه کشورهای غیرعرب محسوب می‌شود و تنه افیشی در سوریه و عراق کریم هستند، تشکیل بندی قومی نیز اوجاعی به مراتب بدت، برای ایران رقم خواهد زاد. به همین دلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی همراه به دنبال تقرب میان مذهب اسلامی و ایجاد وحدت مسلمانان بوده و بر روی مشترکات میان مسلمانان تنظیم می‌شود. تاحdí که همیت جمهوری اسلامی را به پیگیری و حدید در جهان اسلام گذر زده و این امر به روش‌های روال‌سند تبدیل شده است. شکل ۱ ترکب جمعیت مسلمانان جهان

1.6 BILLION
MUSLIMS IN THE WORLD
85% SUNNI
15% SHA

از این رو است که لزوم وحدت را می‌توان در آرايی بياني‌گزار و رهبري كنوني جمهوري اسلامي
به‌وضوح مشاهده كرد.

ما با مسلمين اهل تين سنن یکي هستیم؛ واحد هستیم كه مسلمانان و برادر هستیم. اگر كسي كلاني
بگويده كه باعت تفرقه بين ما مسلمانها بشود، بدانيد كه یا جاهل هستند یا از كسانی هستند كه
مي‌خواهند بين مسلمانان اختلاف ببندند. قضيه شيعه و سنى اصلا در كار نیست، ما همه با هم
برادریم.» (خمينی، 1378، ج 6، ص 132)

یک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دسته‌ای از مسلمانان سنی؛ یک دسته حنفی و یک
دسته حنبیلی و دسته‌ای اخباری هستند؛ اصل۴ طرح این معنا از اول درست نبود. در یک
جامعه‌ای که همه می‌خواهند بی اسلام خدمت کنند و برای اسلام باشند، این مسائل نابی‌طبیعه
شد. ما همه برادر هستیم و با هم هستیم؛ منتها علمای شما می‌دسته‌فتوه را یک چیز دادن و
شما تقلید از علمای خود کردنی و شنیدن حنفی؛ یک دسته فتواه شافعی را عمل کردن و یک
دسته دیگر فتوای حضرت صادق را عمل کردن، اینها سنندق شیعه، اینها دليل اختلاف نیست، ما
نابیا با هم اختلاف و یا یک تضاد درانت باشیم، ما همه با هم برادریم. برادران شیعه و سنی
بايد از هر اختلاف احترام كنند.» (خمينی، 1378، ج 13، ص 54)

نظور ما از وحدت جنبست؟ يعني همه مردم یکسان فکر کنند؟ نه. يعني همه مردم یک نوع
سلیقه سياسی داشته باشند؟ نه. يعني همه مردم یک چیز را، یک شخص را، یک شخصیت را
یک جناب را، یک گروه را بخواهند؟ نه؛ معناي وحدت اینها نیست. وحدت مردم، يعني نبودن
تفرقه و نافاق و ددرگری و کمشکش. يعني دو جماعتی که از لحاظ اعتقادات دینی مثل هم نیستند،
می‌توانند احترام داشته باشند؛ می‌توانند کار هم باشنند؛ می‌توانند دعوت نكنند» (خامنهای,
۱۳۷۹) «قرآن ما را به وحدت توصیه كرده است. قرآن ما را به هدایت کرده است که اگر اتحاد و همبستگی
خودتان را از دست بدیده، آبرو و هویت و قدرت شما تابود خواهد شد.» (خامنهای، ۱۳۸۲)

شعر اتحاد اسلامی، یک شعر مقدس است. امروز اگر یکبار مکرم اسلام (صلی الله عليه و
اله) در میان ما بوده، به اقتضای آیه شریفه «عزیز علیه ما عنم‌تم حرصی علیکم با مؤمنین رئوف
رحمیم» ما را به اتحاد دعوت می‌کرده‌اند از ایجاد اختلافات اینچنین جلوگیری می‌کرد. ما اگر
چنان‌چه علاقه‌مند به نیبی مکرم اسلام هستیم، باید این خواسته‌قتلی آن بزرگوار را تحقیق ببخشیم.»
(خامنهای، ۱۳۹۱)

یکی از دستورات قرآن این است که آحاد امت اسلامی با یکدیگر متحد باشند؛ دست در دست
یکدیگر بگذارند: «و اعتمدوان بیش از الله جمعه و لا فقروا». این خطاب به کیست؟ خطاب به ما
است، خطاب به ملت ایران است، خطاب به ملت‌های مسلمان کشورهای اسلامی است، خطاب به
همه مؤمنین به اسلام در سراسر دنیا است. ما به این عمل می‌کنیم؟ نظمه مقابل این آموزش
قرآنی، آموزش استعماری است: اختلاف میان مسلمانان، یک عده، یک عده دیگر را تکفیر کنند.
لن مکنند، خود را از آن‌ها بی‌پدیدانند. این چیزی است که امروز استعمار می‌خواهد؛ برای اینکه ما با هم نباید." (خانم‌های، الف 1392)

بنابر چنین دیدگاهی، بیگزیر وحدت در جهان اسلام به یکی از روح‌های روانالند سیاست خارجی بدلیل شده است و هر گاه بازیگری که سعی در برهم زدن این روهی داشته باشد و به ایجاد تفریح و جنگ‌های مذهبی در جهان اسلام پردازد، امپراتوری شیعیان جمهوری اسلامی را با تهدید مواجه خواهد کرد، زیبا هوست آن را به مخاطره می‌اندازد. از انجایی که داعش یا دولت اسلامی مبارزه با شیعیان را در اولویت فعالیت‌های ترویجی خود قرار داده و هویتی را در شکاف میان سنت و شیعه برسخاست از آن‌ها برای شیعیان است. یکی از سایر روح‌های ترویجی ضدشیعی، یکی از خود همچون نسل‌های اول و دوم همکاری به ایند و هدف جهان اسلام خداحافظ کره است. لذا حمله به شیعیان از اختلافات مهم میان روح‌های ترویجی جهادی است که سلفی‌ها آن‌ها را "صوفی‌ها رافضی" خطاب می‌کنند. (رافضی به معنی "فراری" یا "خارج شده" بوده و یک صفت توهین آمیز برای شیعیان است. صوفی نیز به سلسه صوفیه اشاره‌دار که از 1501 تا 1724 م بر ایران و بخش‌هایی از جنوب آسیا، آسیا منطقه می‌کردن). این راستا، دیگر سلفی – جهادی‌ها شامل برخی از رهبران القاعد در پاکستان، گاهی اوقات یک خط مشی منطقه‌ای است که نسبت به شیعیان اخضاح کردند، هرندی که آن‌ها نیز عمیقاً متند شیعیان به حساب می‌آیند. (Ayman al-Zawahiri، 2013) برای مثال، ظاهری در نامه‌ای به ابوصمب الزرقوایی توضیح می‌دهد که هرندی تشخیص مکتبی مذهبی "برای افراط و دروغ " است، اما هدف قرار دادن آن‌ها موجود فلج کردن حمایت‌ها از القاعدید می‌باشد. در میان جامعه گستره‌ای مسلمانان در عراق خواهد شد." آیا این موضوعی است که اجتناب نابیض است؟" یا این امری است که می‌توان تا زمان تقویت جنبش مجاویدان در عراق آن را به تأخیر انداخت؟ "(2005) بنا به Zawahiri، وجود اقدامات برئت شیعیان در میان رهبران القاعدید در عراق و سوریه، اکثر روح‌های سلفی- جهادی بر جهاد مسالمانه پرورد آن‌ها متمرکز نیستند. اما این مسئله برای گروه ترویجی داعش متفاوت است.

در میان سلفی- جهادی‌ها، رهبران داعش مکتی شیعیان را هدف حملات خود قرار دادند. آن‌گونه که ابوصمب الزرقوایی، رهبر سابق القاعدید به عراق و استاد ابویکر البغدادی می‌گوید: "آن‌ها موانع غیزانی بی‌بیان، مار در کمین عقرب حیله‌گر و بندان، مسیر جاسوس و زهری نافذ ساختند. ما در انجا در حال وود و به نبردی در دو نیل هستیم, یکی آتشکد و واقع که با یک دم چشم مهاجم و کفر آشکار است. و دیگری یک جنگ دشوار و خشن با یک دم چشم جلیدگر است که لباس دوست به‌شيوهای و خواهان دوستی است، اما دارای سوء نیت است و شری را پیج و تاب می‌ده. خطر آن‌ها میزان برچگی مانده از گروه‌های باطنی است که در طول تاریخ اسلام وجود داشته و زخم‌هایی را بر چهره اسلام بر چای گذاشته‌اند که زمانی نمی‌تواند آن‌ها را نیام
امکان مذهبی شیعیان شامل کته، مساجد، حرم امامان معصوم و امامزادگان است. این امکان، مقدس محسوب شده و هنگام حرمت به آنها مرخص است. در این حضور، تخریب صمود حتی بهره‌گیری باعث آن نیز ممکن نیست. (پاپاگاه اطلاعیه سیاسی در امان معظم دربی) این موضوع او اعتراف عمومی برای شیعیان بوده و از مهم‌ترین خط خرمشنه آنان است. به‌گونه‌ای که تخریب قرن‌ها یکی از آنها در واقع به‌دست آمده است. (خوشنویسی در ۱۹۲۵ میلادی) همچنین حمله‌های سعودی‌ها و هواپیما به جنگجویان و کریلا به‌منظور تخریب مقبره‌های امام علی (ع) در سال‌های ۱۲۱۶ و ۱۲۲۲ هـ. و امام حسن (ع) در ۱۲۲۲ هـ. که به جنگجویان میان شیعیان و سنی‌ها تندرو تبدیل شده، منجر به عقب‌نشینی و هواپیما گریدی، هنوز هم مورد توجه ایشان است. (خوشنویسی، ۱۳۷۷ ص ۱۱۴۸) هم‌اکنون که بسیاری از سپاه، این مسئله برای جمهوری اسلامی ایران نیز حائز اهمیت است، زیرا با قرار گرفتن ولايت فقهی در کانون دعوتی این بی‌بیگر مقدسات اسلام و مذهب تشیع منطقی به نظر می‌رسد. فراتر از این اصل دوازدهم قانون اساسی، با حفظ حقوق "مذهب قبیح" شیعه را مذهب قبیح اعلام کرده است. به همین دلیل، در سیاست خارجی ایران از سال ۱۳۷۷ هـ. به بعد بارا شاهد موضع‌گیری در خروج هنگام حرمت به امامان مقدس هستیم که مهم‌ترین آنها به موضع‌گیری امام حسن خمینی در سال ۱۳۵۸ هـ. در واقع به هنگام حرمت ابراهیمی‌های مسجدالاقصی و مبارزات جنوب لبنان و اعلام آخرين جمعه ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس بر می‌گردد. روز قدس فقط روز قومی است؛ روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامی است. روزی است که مادر جمهوری اسلامی در سراسر کشورها بر قرار برافراشته شود. روزی است که باشد ابرقیان و هم‌هنگ‌هایدا، یک همان نمی‌توانند در مسائل اسلامی پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می‌دانم، و روزی است که
بايد ما تمام قوانی خودمان را مجزه كنیم (خمینی، ۱۳۷۸، ج. ۹، ص. ۲۸۴). این مسئله در واکنش به موارد مشابه تكرار شده است. در اعتراض به نبی قهرم و عنوان، توسط جمهورية السفر، مراجع علمی و تقلید حوزه‌های علمیه قم و تاج اشراف، دروس حوزه‌های علمیه سراسر كشور را در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۲ ه.ش. تعطیل کردند. رهبر انقلاب نیز از این واقعه با عنوانی که حادتی بسیار تلخ و غم‌انگیز به پایه گذارد، «حرفیه تکفیری» را، یکی از مصائب اسلام، دستهمبی نمود. (خامنه‌ای، ۱۳۷۲) وزیر امور خارجه ایران نیز به ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و مدیر کل سازمان شهید، نصیحه تریبی، نیز نامه‌ای که حمله مازار حج و عید به تبار قرده واقعی را محکوم کرد. (جامب، ۱۳۹۲) رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با صدور پیامی همکاری محکوم به مقدس‌بخشی مسلمانان را پس از این واقعه محکوم کرد. (الازهاری، ۱۳۹۲) از این رو حمایت از امکان مذهبی، یکی از روبروهای روالند سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

گروه ترویجی جهانی، که در اعلامیه‌ای که پس از این تخریب منتشر کرده، مدعی است: در راستای تطبیق شرع خداوند در زمینه و سبیله سیاسی رحمت، به شهرما و فضل خدا از یکی از ادوات شرک به خداوند خلاصی یافتن بود و مردم مازار حج و عید بودند، منتقد گردید. این کار تطبیق شرع خداوند است که ساخت مزارها که موجب شک به پوردرکار و عبادت قربت می‌شود را خراب کرده است. ... مراحل ما در سرزمین مبارز شام، شرایط و سنت‌نمونه‌ها قاعده برای احیای حق قرار می‌دهند؛ لذا باز هم اقدام به تخریب تمامی بیوت شرک در شام عزیز خواهند نمود.» در این خصوص، ابراهیم الفارسی علیه فقهی‌های سلفی – تکفیری جهانی، تکفیری چه‌جهالت نصیر در تولیدش می‌نویسد: ۱. قبیل حضرت [پسر] سلام الله علیها ملیت الهام شیعیان جهان است؛ به همان دلیل آن را پریز در زندگی خدا خراب کنید. با این کار، سلسله‌ای به تن بهانه می‌بیند که پروری در جنگ می‌داند. جنگ هوآن پریز نمی‌کند. ۲. سپس حرم حضرت زینب سلام الله علیها را کانون شرک می‌خوانند.» (۱۳۹۲) بر همین اساس، حملات به حرم پیامبر (ص) به‌صورت بسیگذاری و شیک خصیب، طی سه سال گذشته تکرار شده است. (خویزاری صدای سیما، ۱۳۹۲)

در فروردین ۱۳۹۳، به‌درخیب مزایا موسی قریشی و ایبی بن قیس از باران امام عليها (ع)، عمار بازر و وابسته به معبد النظامی از صاحبان بکری (ص) در رقه کرد. این اقدامات به سویه به‌سرعت محدود نمی‌شود و مزارها سلفی - تکفیری در سایر نقاط نیز این روحیه را تکرار کرده‌اند. به عنوان مثال؛ در لیبی شاهد تخریب مقره‌های امامزادگان و صاحب‌های پیامبر (ص) هستیم؛ تخریب حرم امامزاده عبدالله السلام‌الاسمر با قدمت ۸۰۰ ساله واقع در شهر زلیتین لیبی، در شهریور ۱۳۹۱، به‌درخیب مزایا شیعیان، تخریب ضریح امامزاده الشهاب
۳. حمایت از مستضعفین در قبال مستکبرین

ایران در دوره محمود رضا شاه بیکی از بزرگترین همیپن‌مان بلوک غرب در دنیا تبیید شده بود. ایالات متعدد سعی می‌کرد، با دریافت وام، کمک‌های مالی و فنی از ایران پس از جنگ دوم جهانی، یک آغوش سرمایه‌داری در مقابل جمهوری‌های سوسپلیستی شرق بسازد. این مسئله در کنار مهم‌ترین ایران با اتحاد جماهیر شوروی یک بهشت تا حسابنی امیرکیاها به ایران نسبت به گذرش بهتر شد. (فردا، ص ۳۷۶، ص ۸-۵-۹۰) از این جهت در نگاه امیرکیاها، ایران همواره در سراسر این ضدمونیستی، خطر مقدم محسوب شده و در استراتژی‌های گوناگون از مقابل همه‌جانه ترومن گرفته تا کنونی - بکنناداران تقدیم دخالت را متحمل بوده و باید نبایش حفظ متی (نیوزیلند) ۱۹۸۵، ص ۳۷۶، ایران که گسترده‌تر گردیده، از کودتا بر ضد مصداق تا اجرای نظام اقتلاع سفید. (بهنوردی، ۱۳۷۷) ایران به سیاسه در دخالت بیگانگان شرقی و غربی در امور داخلی خوش بود. در آستانه اقتلاعی فرار گرفت که مارزوکدی با دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور به بی‌معنی و شعارگذاری مهم اقتلاع اسلامی ۱۲۵۷ ه.ش. تبیید شد. تا حدی که شعار نه شرقی و نه غربی به عضوی اصل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر سردار وزارت خارجه ایران نقش بست، ایران را از کشورهای بلک غرب در پیمان سنتو جدا و وارد عدم تعهد کرد. (ازجنگی، ص ۱۳۸۴، ص ۳۸۲) سفارت آمریکا در ۱۲ آبان ۱۳۵۸ ه.ش. از سوی «دانشجویان مسلمان پیرو امام» اشغال، روابط سیاسی با ایالات متعدد قطع شد (ظاهری، ص ۱۳۸۲، ص ۳۸۳، ص ۵۴-۶۴) و هی‌آنی نیز برای ایلاغ نامه رهبر اقتلاع و ارشاد میخایل گوربچف در ۱۲ دی ۱۳۶۲ ه.ش به مسکو اعزام گردید. (شنگهای، ص ۱۳۸۲، ص ۳۲۶، ص ۳۱-۳۱) امام خمینی (ره) در این خصوص در ۱۶ مرداد ۱۳۶۲ ه.ش. می‌فرماید: کدام بنت از شیطان باز آمریکایی چهان خوار وشوری ملی متوجو بازگردد؟ وكدم طاغوت

و طاغوتی از طاغوت های زمان ما بالاترند؟ (خمینی، ۱۳۷۸، ص ۸۸) از نظر رئیسی سياسی جديد در ايران، مبارزه با قدرت های سلطانگر و "حمايت از مستضعفين در برابر مستکبرين" محدود به مرهزه سياسی ايران نبوده و "حق همه مردم جهان" محسوب می‌شود. این مسئله به صورت فصل دهم قانون اساسی آمده است:

"سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفتی هرگونه سلطنت جوی و سلطه بديري، حفظ استقلال همجانی و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر
قدرت‌های خارجی سلطه‌گر و روابط صلح آمیز متقابل با دولت‌های اسلامی است.\" (اصل یکصد و پنجاهم و دو)

"جمهوری اسلامی ایران، سعی دارد انسان در کل جامه به‌شیری را ارمنی خود می‌داند و استقلال آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. با برنامه در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبادرت حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستبرکین در هر نوع از جهان حمايت می‌کند.\" (اصل یکصد و پنجاهم و چهار)

بنابراین حمايت از مستضعفین در برابر مستبرکین به سه صورت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بی‌گیرشان شد. نخست، تحقیق این آرمان اسلامی به جدیدترین اسائلی در یک نظام موحد بود. دوم، گویت به مبارزه با ناماهای استکبار می‌ردد که ایالت‌های آمریکا و اسرائیل به عنوان بزرگ‌ترین شریک منطقه‌ای آن، در این دسته قرار می‌گیرند. در این راستا، حمایت از محور مقاومت در سوریه و لبنان نیز به عنوان دوی صورت حمایت از مستضعفین مورد توجه سیاست خارجی قرار گرفت و تبدیل به یک رویه شد.

۴. تجدیدنظرطلبی در نظم رقابت‌آمیز منطقه‌ای

این مسئله که چرا سیاست‌های تحویل‌خواهانه، ج.ا. در منطقه غرب آسیا به یک رویه روال‌مند تبدیل شده است را باید در نوع نظام موجود در این منطقه جستجو کرد. نظمی که جمهوری اسلامی آن را محسوب نفوذ استکبار جهانی در منطقه می‌داند. از دیدگاه انقلاب اسلامی مرتبط با سیاست موجود در کشورهای اقیانوسی غربی ایران، نتیجه تحمیل نفوذ اکثریت‌ها به غربی‌شاخی عمانی است که تشکیل نماینده ملت‌ها از یکدیگر نیست. از این جهت، کشورهای منطقه بهبیش تر و بر نقاط افراکس ساختنی، می‌توانند بر نقاط اشتراک‌کننده که همان اسلام است، رجوع کنند و در مقابل استکبار جهانی دوی ایالت‌های متحد و اسرائیل با بستند. (کارگر رضایی، ۱۳۸۲، ص ۵۵)\)

اما واقعیت‌های موجود حاکم بر منطقه، تقسیمات سیاسی برآمده از مواجهات نامه ساپکس-ییکس (Sykes–Picot Agreement)(1916) (بریتانیا) است. (2015) اسرائیل در ۱۴ می سال (Britannica, Cavendish, 1998) در ۱۹۴۸ م در سرزمین‌های فلسطینی تأسیس شد. (1949) در عضویت سازمان ملل عام. امید، مصر، اسرائیل، عربستان سعودی و بحرین را خلیج فارس پرچرخانه است. شورای همکاری خلیج فارس نیز در سال ۱۹۸۱ م به برای توافق برای در عراق کامل‌الاقابی، صراع استقلال‌های اسلامی، کشورهای آفریقا و نموده است.\)

شده، بود، با فروپاشی نظام بعث در عراق کامل‌الاقابی در مقابل ایران قرار گرفت تا به شکل جدی نظر به وحدت در جهان اسلام را ریز سوال بپردازد. این شورا که متشکل از عربستان، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، عمان و قطر است، سیاست‌های خصماندازی را بر ضد ایران و حتی شیعان
در سایر نقاط منطقه همچون بحرین و یمن در بیشتر جرده است. (مجله‌نامه، 1379، صص 132-133)

عربستان به عنوان یکی از دو تن‌درین کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و محور این شورا، روابط گسترش‌دهنده با آمریکا دارد. ترکیبی نیز با اینکه پس از روز کار آمدن اسلام‌گرایها، جنگ‌های غیرنظامی و ناپدید کارهای اطلاعاتی انجام داده، همچنان عضو ناتو بوتله و روابطش را با اسرائیل را حفظ کرده است. با این حال، ایلام‌های افرازیونی همگرا به یکی از اصلی‌ترین مناظره‌های علیه اسلام‌گرایها با کشورهای اسلامی منطقه، نوک بی‌پیکان اتنلکتیف‌های را به عنوان مستقل و منافق ایلات منتهده در منطقه نظیر شد. در این راستا به گسترش روابط با عربستان سعودی بین سال‌های 1999 تا 2003 م دست زد. (بهار، 1393، مناسبات را با ترکیب پس از روز کار آمدن اسلام‌گرایها در آن کشور افرازیون داد (شاکری، 1392، ص 4) و حتی با طرح منطقه "شامگان" ترکیبی که شامل کشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه می‌شود در سال 1389.ش. مواکبت کرده. (اکبرزاده، 1389)

این موارد برای تغییر نظام موجود منطقه‌ای صورت گرفت. تنظیم که اساساً به‌صورت رقابتی آمیز بوده و صورت‌دهنده عدده جون ایران، ترکیه، عربستان و اسرائیل را به پیشنهاد می‌زد. بر این وجود پس از وقوع اولین اعتراضات در سوریه، عربستان و قطر به عنوان شورای همکاری خلیج فارس از معترضین حمایت کرده. (Nakamura, 2013, p3) اتحادیه عرب، عضویت سوریه بشار الاسد را به تعقیب درآورد (خبرگزاری فارس، 1394) ترکیبی نیز به صورت مخالفان اسد پیوست. (شاکری، 1392، ص 4) به این صورت تنش میان عربستان و ترکیه از پی در پی ایران به عنوان حامی سوریه بشار الاسد از تسوی‌گرایی، ادغام و اقتصادی همکاری‌های تیره‌تر شد.

با ادامه‌دادن ایجاد اعتراضات عربستان و ترکیه از گروه‌های سلفی - تکفیری سیاسی مخالف حکومت اسد، حمایتی کرده‌اند. از این جهت، ظهور گروه‌های سلفی - تکفیری که با کسب‌های ترکیه و عربستان موفق به ایجاد نامی و جنبش‌های گسترش‌دهنده در عراق و سوریه شدند، امیدها برای تغییر در نظام رقابتی آمیز منطقه‌ای به نظمی که بر مبنای اتحاد کشورهای اسلامی برپایه اسرائیل باشد را از بین برده. شکف‌های میان تهران با آنکارا و ریاض را عمق‌تر کرده و توجه را از اسرائیل به درگیری‌های داخلی مسلمانان معطوف داشت.

از این رو یک روبه رواندن دیگر است. روبه رویالندی که بر تغییر نظام موجود منطقه‌ای علیه آمریکا و اسرائیل استوار بود. لذا گروه‌های سلفی - تکفیری با ایجاد درگیری داخلی میان خویشنده‌ای اسلامی مانند از حکمت به سوی تغییر نظام رقابتی آمیز در منطقه غرب آسیا به نظیم همکاری جویانه بر پایه اسرائیل و آمریکا شدند و امید به نهایت شناختی ج.1ا را به مخاطره انداختند.
5. پیگیری آزادی قدس و تهدید اسرائیل

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های شکل‌دهنده به سیاست خارجی ج.ا. پیگیری آزادی قدس و عدم شناسایی اسرائیل است. این مسئله از ابتدا پیروزی انقلاب مورد توجه بوده است. تا جایی که اولین هیاتی که برای تریک انقلاب وارد ایران شد، یک‌اسیر عفرات، رئیس تشکیلات خودگران فلسطینی بود. (جام‌چم، ۱۳۹۳) اهمیت آزادسازی قدس و مبارزه با اسرائیل به حدی در سیاست خارجی ج.ا. جدید است که به‌دبایترین ایران از رسمیت شناختن اسرائیل سر باز زده است بلكه ورزش‌کاران ایرانی، حاضر به روپارویی با حرف‌نامه‌ای صادق‌نامه‌ی اسرائیلی نمی‌شوند.

جمهوری اسلامی با برگزاری روز قدس، همواره سعی داشته است تا توجه مسلمانان و ساکن‌مردم جهان را به موضوع قدس و اقدامات اسرائیل علیه مسلمانان مطروح کند. با این وجود، گسترش فروغ‌های سلفی- تکنیکی در عراق و سوریه که بر ترویج شیعه و سنی در منطقه دانسته می‌شود، توجه و حساسیت جهانی رو از موضوع فلسطین با اقدامات اسرائیل بر ضد فلسطینیان کم کرده است. از این جهت، یکی دیگر از روی‌های روال مند سیاست خارجی ج.ا. با گسترش فروغ‌های ترویجی با تهدید مواده شده است که این مسئله متون دیالوپی درباره فلسطین ایجاد کند و امنیت هستی شناختی ج.ا. را به جا آورد.

6. حمایت از محور مقاومت در سوریه، لبنان و فلسطین

نمونه‌اندیشکار و عینی حمایت از مستضعفین عالم در برادرمستکبرین برای ج.ا. پیش‌تن‌بانی از محور مقاومت در برادر اسرائیل است. زمینه‌های این حمایت به سه‌جمله‌ی پیش از انقلاب و ابتدا انقلاب اسلامی ایران برمی‌گردد. می‌توان گفت اولی‌اشکالی جنگ جریان و محصلی مخصوصی در لبنان به آموزش تمرین‌های شعبه لبنان برای مقاول در بروین را راه اندیشیده‌اند از اراضی لبنان برداشته‌اند. در این جهت، جنگ اخیر در لبنان شکل گرفت، سپس با تأسیس حزب الله لبنان حمایت‌های گسترده‌تری از آن صورت گرفت. این حمایت‌ها منجر به استقلال لبنان‌ها و خروج اسرائیل از جنوب لبنان در سال ۱۳۷۹ (۱۳۴۰) شمسی حزب الله توانست.

در جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ م اسرائیل را نماز می‌سپارد به تفاهمنهای آتش‌برای نخستین بار در طول تاریخ مناظرات اعراب با اسرائیل تمام. (خمام، ۱۳۹۱، صص ۱۸۳–۱۳۴) در فلسطین نیز با توجه به اینکه فتح در دفاع از مصالحه با اسرائیل در آمد و جنگ حمص بر مبارزه با اسرائیل تأیید داشت: مورد حمایت ج.ا. در طول گرفت. (دهقانی، ۱۳۸۶) حمایت با حمایت‌های ایران توانست با وجود فشارهای مضاعف اسرائیل به نوار غزه، طی جنگ‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ م در برادر رزیم صهیونیستی باپسند. (سالم مکی، ۱۳۹۲)
به نظر می‌رسد ج.آ. با کمک به لبنان و فلسطین و محدودسازی اسرائیل به مرزهای، توانتست به بخشی از شعرآرایی در سیاست خارجی و داخلی جامه عمل بیشانند. در این راستا، سوریه به‌دلیل همسایگی با لبنان و اسرائیل و نزدیکی جغرافیایی با غزه از یک جایگاه رژوستراتیک در محور مقاومت برخوردار است. علاوه بر این؛ حکومت سوریه نیز در جنگ علیه اسرائیل همواره پیشینه بوده و در جنگ ۶ روزه ۱۹۷۳ م، بخشی از خاکش را در بلندی‌های جولان را از دست داده است. بنابراین ج.آ. همواره سوریه را به عنوان یکی از مهم‌ترین کاندیدهای مقاومت مورد توجه قرار داده است. (آجورلو، ۱۳۹۱) لذا به‌دنبال است گروه‌های سلفی - تکفیری در سوریه و استقرار آنها در این کشور که از ارکان اساسی مقاومت محسوب می‌شود، افزون بر اینکه مستقیماً منافق مادی ج.آ. ایران را هدف قرار داده است، از این حيث که منجر به تضعیف مقاومت گردیده، به روابط سیاست خارجی اطراف وارد کرده و موجبات تامین هستی- شناختی ج.آ. ایران را فراهم اورده است.

نتیجه‌گیری

پیاده‌سازی گروه‌های سلفی - تکفیری در محوطه مقاومت، امنیت ج.آ. را با تهدیدهای جدی روابط ساخته است. در حالیکه روزگاردهای نظری متدال در حوزه مطالعات امنیت اغلب بر عواملی جون توزیع توانمندی‌ها یا سطوح مختلف مناسبات و مفاهیم دخیل توجه می‌کنند؛ امنیت هستی شناختی به بررسی آن نسبت به تهدیدهایی می‌بردارد که با برهم زدن روابط روابط دو‌ویسی آن می‌شود. این نامنی هستی شناختی برای ج.آ. ایمی‌گونه به وجود آمده است که رشد و گسترش این گروه‌های ترویجی با پر هم زدن روابط سیاست منطقه‌ای ج.آ. از جمله، تحقق ایده وحدت در جهان اسلام، حفظ حرمت اماکن مذهبی، حمايت از مستعفیان در مقابل مستکبرین، تجدیدنظرطلبی در نظام رقابت آمریکا منطقه‌ای، بیگانه او آزادی قدس و تحکیم اسرائیل و حمایت از محوطه مقاومت در سوریه و لبنان، سبب تشویش و دلواپیش هویت برای ج.آ. گردیده. از این منظر رشد گروه‌های سلفی - تکفیری، تهدیدی بر ضد هویت سیاست منطقه‌ای ج.آ. محسوب می‌شود. به‌عبارت دیگر؛ این پروژه با استفاده از این روش کنر نظری، علت اصلی تهدیدهای امنیتی حاصل از پیاده‌سازی گروه‌های سلفی - تکفیری در عراق و سوریه را ایجاد نامنی هستی شناختی برای ج.آ. می‌داند.
کتاب نامه


2. ازغندی، علیرضا (۱۳۸۴). روابط خارجی ایران-۱۳۸۵. تهران: قومنس.


4. اکبرزاده، علی (۱۳۸۷). شاگرد نشم خاورمیانه‌ای شینگن، ۶ اسفند. (دسترسی در ۱۹ شهریور)

5. الکلید (۱۳۸۷). جنگ غافلگیری‌ها و تدبیرها. ترجمه مریم السادات امیر ناکرمی. تهران: مرکز استاد اقلیم اسلامی.

6. برزگر، کیان (۱۳۸۷). ایران، خاورمیانه و امنیت دنیا. میلاد، فصلنامه روابط خارجی، شماره ۸۴. پاژیز، ص ۶۶۶-۸۷۷.

7. برزگر، کیان و قاسمی، مهدی (۱۳۸۷). استراتژی تهدید وجود اسرائیل و امنیت ملی ایران، روابط خارجی، سال ۵، شماره ۱۷، بهار، ص ۱۴۷-۱۹۸.

8. بنی حسینی، سید صادق (۱۳۷۳). ادیان و مذاهب جهان، قم: ناشر مؤلف، قم، ص ۴۲۸.

9. بهار، حبیب (۱۳۹۴). بررسی ایران و عربستان از اول انقلاب تا به حال، (دسترسی در ۷ مهر ۱۳۹۴).


11. جامچم، داوود (۱۳۹۲). واکنش مراجع تقلید به جنبات تروریست‌ها در سوریه. (دسترسی در ۲۲ مهر ۱۳۹۴).

12. یوسف، جماری (۱۳۹۲). عرفات اولین مه‌مان خارجی انقلاب. (دسترسی در ۱۰ تیر ۱۳۹۴).


14. خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۷۹). متن کامل بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران.

15. خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۷۹). بیانات مقام معظم رهبری، ۶ اردیبهشت، ۲۴ فروردین، (دسترسی در ۲۲ مهر ۱۳۹۴).
16. خامنهای، سیدعلی (۱۳۹۴)، بیانات در دیدار مستقلاً نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی، پایگاه اطلاعیه رسانی دفتر، مصیبی معتقد به دستورالعمل تازه، ۱۰ بهمن (دسترسی در ۲۲ مرداد ۱۳۹۴).

17. خامنهای، سیدعلی (۱۳۹۴)، بیانات در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین‌المللی رقان کریم، پایگاه اطلاعیه رسانی دفتر، مصیبی معتقد به دستورالعمل تازه، ۱۸ خرداد (دسترسی در ۲۲ مرداد ۱۳۹۴).

18. خامنهای، سیدعلی (۱۳۹۲)، بیانات در دیدار دست اندر کاران برگزاری انتخابات، پایگاه اطلاعیه رسانی دفتر، مصیبی معتقد به دستورالعمل تازه، ۱۶ اردیبهشت (دسترسی در ۲۲ مرداد ۱۳۹۴).

19. خبرگزاری صدا و سیما (۱۳۹۲)، حمله خمیارهای ایرانی ترویست ها به حریم حضرت زینب (س)، (دسترسی در ۲۲ مرداد ۱۳۹۴).

20. خبرگزاری فارس (۱۳۹۴)، تجاوز به فرودگاه مسکنکن و اتخاذ انحیاء عرب در بیرم سریانی، (دسترسی در ۱۵ مهر ۱۳۹۴).

21. دلشاد، ابرعلی (۱۳۹۰)، تحولات خاورمیانه، پیاداری اسلامی و احیای گفتگو، انتخابات اول، (دسترسی در ۲۰ مرداد ۱۳۹۴).

22. دهقانی، محمدرضا (۱۳۸۸)، فرهنگ جدایی کهنی بررسی در گرایه‌های اخیر بین فلسفه و حکمت، مرکز تحقیقات استراتژیک مجامع مصحت نظام (دسترسی در ۱۵ مهر ۱۳۹۴).

23. دهقانی، فریدوآبادی، سید جلال (۱۳۸۸)، "{"مهمت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، سال اول، نشر چهارم، صص ۴۷-۴۹.

24. دهقانی، فریدوآبادی، سید جلال و نوری، محسن (۱۳۹۱)، امتیاز هستی شناختی در سیاست خارجی دوران اصولگرایی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۱۷، ایران، صص ۱۴۰-۱۴۹.

25. دهقانی، فریدوآبادی، سید جلال و هاشمی، موسوی (۱۳۹۲)، امتیاز هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: ژورین‌سک نشر مطالعات راهبردی.

26. رنجبر، مصطفی (۱۳۸۴)، تهیه‌دادن اسرائیلی‌های گزیده ملی جمهوری اسلامی ایران، انتخابات حاکمیت ایران، شماره ۴، تابستان، صص ۲۳۳-۲۳۴.

27. ساسانی، سعید (۱۳۹۰)، تحولات منطقه از منظر امتیاز هستی شناختی گیتی، مرکز تحقیقات انتخابات اسلامی (دسترسی در ۱۶ شهریور ۱۳۹۴).
28 سال مکی، رقیق (۱۳۹۲)، حمایت های ایران موجب استدغاق و مقاومت ملت فلسطین است، ایرنا، (دسترسی در ۲۰ مرداد (۱۳۹۲))

29 شاهروی، رضا (۱۳۹۲)، تأثیر حزب عدل و توسعه بر ترکیب ایران و روابط ایران و ترکیه، کانات، http://kaenat.ir/1392/07/08/Files/PDF/13920708-1903-9-6.pdf (دسترسی در ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۲)

۳۰ شاهجویي، محمد امین (۱۳۸۴) بیان مصوص امام خمینی قدس سره در بیان و بیان حضرت آیت الله جوادی آملی، قم: اسرا.

۳۱ طاهری شیمیرانی، صفه الله (۱۳۸۹)، سازمان ملل و تسخیر سفارت آمریکا، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و چهارم، شماره ۲، تابستان.

۳۲ عوضی، محمد حسین (۱۳۸۴)، جهانیان شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی، اندیشه اقلام اسلامی، شماره ۶، تابستان، صفحه ۱۵۱-۱۶۱.

۳۳ فوران، جان (۱۳۷۷) مقاومت شکنندگان: تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

۳۴ کارگر، رضا (۱۳۸۲)، صدور اقلام ایران: سیاست اهداف و وسایل، در جان. ال اسپوزیتو، اقلام ایران و پابلوت جهانی آن، ترجمه محسن مدیری‌شاهری، تهران: مرکز پژوهش‌های اسلام و ایران.

۳۵ لاریجانی، علی (۱۳۹۲)، لاریجانی هنگ حرم مقدس مسلمانان در سوریه را محکوم کرد، همشهری آتلاین، ۴۷۲۱۲۳۵۴۷۴۷ (دسترسی در ۱۶ مرداد ۱۳۹۴)

۳۶ لاریجانی، محمد جواد (۱۳۶۹)، مقاومت در استراتژی ملی، انتشارات اقلام اسلامی، تهران، ۱۳۶۹، صفحه ۵۳-۵۰.

۳۷ متفقی، ابراهیم (۱۳۸۹)، گونه‌شناسی تهدیدهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، آفاق امنیت، شماره ۸، پاییز، صفحه ۱۴-۵.

۳۸ متفقی، ابراهیم و محمد حسینی، مسعود (۱۳۹۱)، فرضیه‌ها و تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قبال دوچرخه‌سواران آمریکایی، سیاست‌های دفاعی، شماره ۸، پاییز، صفحه ۷-۶.

۳۹ مفرش، (۱۳۹۳)، جنایات تکفیری‌ها در تخیربندی مقدس اسلامی، ۲۷ خرداد، (دسترسی در ۲۲ خرداد ۱۳۹۴) http://www.mashreghnews.ir/fa/print/318352

۴۰ هدایتی، عبدالرحیم (۱۳۷۷)، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، (دسترسی در ۱۳۶۷-۱۳۵۷)، تهران: نشر پیکان.


