مقاله علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی
سال پایه‌های ۱۳۹۳، شماره ۳۳
صفحات ۱۶۲ - ۱۷۰

قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

بهزاد زاردی

علی زینی‌وند

کیمیا محمدی

چکیده

قاعده نفی سبیل به عنوان یک اصل فقهی نقش پایدار و تأییدگذاری بر رفتار، تصمیمات و سیاست‌های کلان نظام اسلامی دارد. این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان جایگاه سپاسگزار مهمی دارد. نفی ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقلال و نفوذ وابستگی نسبت به بیگانگان شاهده و اساس این قاعده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی ایران نیز هرگونه ستمگری، ستم‌کشی، سلبه‌گیری و سلطه‌ذپری را نفی و نهی می‌کند و این اصل به عنوان پایه‌های تأمین استقلال جامعه و همچنین جلوگیری از سلبه اقتصادی، سازه‌های سیاست خارجی و کلی خاک جمهوری اسلامی ایران را شکل می‌دهد.

واژگان کلیدی

نفر سبیل، قانون اساسی، اندیشه اسلامی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه

قاعده نفی سبیل به عنوان یک اصل فقهی، تأثیر قوانین بر ذهنیت و دستگاه فکری نخیال دینی ـ سیاسی و اجرای جمهوری اسلامی ایران گذاشته است. براساس این قاعده، خداوند در قوانین و شرایط اسلام

b.zareei@ut.ac.ir
ali_zeinivand@yahoo.com
k_mohamadi@yahoo.com

تأمین تاریخ یادبود: ۱۳۹۳/۱۲/۱۷

۱۶۷
हिंदु रोहान हारा हे वेळा न्वौ तेजस काफऱ बर बर्तु मसलेन बांट तिकाहेता आता. म्हणून तिने आले आधे ३१ व"ऱ ४४ प्रतिशत न्वौ हे वेळा तहे, रत्ने हारामे आयोजनाची आकार प्राप्त करत आहेत तर असल आयोजनाच्या वेळेतही तलावद आहे. त्यास म्हणून, थिरिष्टणु ही वेळी न्वौ रत्ने हाराम. त्याकडे ब्राह्मणांनी प्रजाशास्त्राचे आकार, ज्यात भरत रत्ने हाराम हे वेळा आहेत. त्यास म्हणून, थिरिष्टणु ही वेळी न्वौ रत्ने हाराम.
روایت مقصودی: قاعده فقهی‌ای را به عنوان قاعده‌ی نهایی سبیل تأسیس کردند. برای این‌که قاعده‌ی نهایی سبیل، راه‌های نزد نفوذ و سلطه کافر بر جوامع اسلامی در جوامع‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی باید مسئول شود. از نظر سیاسی تبدیلات تحت الحمایگی، نفتی ظلم و استبداد و استعمار، جایز تبادل مداخله بی‌گمانگان در امر داخلی کشورهای اسلامی و تضمین گسترده‌ی سیاسی مورد تأکید است و از نظر نظامی تسلط بر مقدار و تدبیر نظامی را نیز در منطقه‌ی جنگ بی‌گیرد. در ضمن، عدم وابستگی اقتصادی و جلوگیری از نفوذ فرهنگی و منع استشاره و مشورت در جوامع‌های فرهنگی و نظامی در روابط خارجی صنف‌گرای این قاعده بی‌گمانگان بر مقدار و سرودن سیاسی و اجتماعی اسلام‌شناسان و جنبه بی‌گمانگان بیان وظیفه دیم اساسی در حفظ استقلال سیاسی و از بین بردن زمینه‌های وابستگی است. (سجادی: ۱۳۸۲، ص ۱۶۹)

بنابراین، کافر در هیچ زمان‌هایی نمی‌تواند شرک داشته باشد. در نتیجه، هرگونه تغییر در سیر و فرهنگ‌شناسی انسان می‌تواند بر درک پایدار این قاعده و حکمت به آن تأثیر بگذارد. از این‌رو، در تعیین نتایج واقعی این فقه و حکمت به آن، باید به توجه بیشتری به این نکته داشت که هرگونه تغییر در سیر و فرهنگ‌شناسی انسان می‌تواند بر درک پایدار این قاعده و حکمت به آن تأثیر بگذارد.
قاعدته نفی سیل را در روابط خارجی دولت‌های اسلامی نادیده گرفته و جوان برق‌قاری روابط بیش از حد متعارف و معمول را آن هم به معروف رفع نیازهای مسلمانان مجاز شماره‌بندی که تاکنون گذاری به تاریخ سیاسی فقهی شیعه حکایت از آن دارد که آنان پای هیچ سند استعماری را امضا نکرده‌اند. در همین رابطه، فیزیکی می‌گوید:

من به عنوان کسی که رشته کارش تاریخ و مسائل اجتماعی است ادعا می‌کنم که در تمام این دو قرن گذشته در زیر هیچ قرارداد استعماری امضای یک روحانی نجف نقشه نیستم. در حالتی که در زیر هیچ این قراردادهای استعماری امضای افرادی درست تحت ذهن رویکدها و همچنین این رفته هست.

(میرا خوندی و شجاعی، 1347)

از سوی دیگر می‌توان گفت در تمام نقض‌های سیاسی اجتماعی که از دوره قاجار به بعد در ایران روی داده است، یکی از رهبران ثابت این همراهی روحانیون بوده‌اند.

امام خمینی و قاعدته نفی سیل

از دیدگاه امام خمینی در آیه کریمه: «۰‌اللّهِ اکثریت علیّ الْعَوْمِينَ سِبیلًا» (نساء / ۱۴۱) با صرف نظر از ابتدا آیه، بر اساس تفسیر مختلف احتمالاتی وجود دارد: زیرا سپیل به معنی نصر; حجت در دنیا: حجت در آسمان: سلطه اعتباری، سلطه خارجی می‌باشد. ایشان در مورد مفاهیم و مصاحیق قاعدته می‌نویسد:

میکن است بگویم قاعدته نفی سیل وجه سیاسی ذکر در مقام توافق دانست سیاست به این انرک می‌که لازم است از سطح کافران به هر وسیله میکن خارج شوند. از این در ملت و تغییر در سیاست نباید به آن لازم باشد، بلکه رضایت داشته به این سطح درست و نظام ایست و خدانورد از این بری است. (امام خمینی، 1380: ۲۱۵)

ایشان با تلویس به این آیه و قاعدته در رابطه با اینکه مسلمانان نباید در تمام ابعاد زندگی سیاسی شان به بیگانگان اعتقاد و انتقال داشته باشد می‌فرمایند:

باید ایرانی سازیم که بتواند بدون اتکا به آمریکا، شوروی و انگلستان و همین جهان‌گردانی بین‌المللی، استقلال سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی، خوش را به جهاد گیرد و روی پای خود باشند و همین اصل خوش را به جهاد عرضه کنند. (هامان: ۸/ ۹۱)

همچنین در تحریز وگردیدن در خصوص منزلت و اعتبار گاواهای نفی سیل در روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مسلمانان با بیگانگان اشعار می‌دارند:

اگر روابط تجاری با کفر وجوح ترس بر پروازه اسلام شود ترک این روابط بر تمام مسلمانان واجب است، در اینجا فرقی میان استقلال سیاسی یا فرهنگی و معنی در دنیا وجود ندارد. اگر
قاعده نفی سیله در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

(ro) روابط سیاسی که بین دولت‌های اسلامی و دولت پیمان‌کشی بنا به ایجاد اسارت سیاسی ایجاد گردید، برقراری روابط حرمسانی و پیمان‌هایی که بسیاری می‌شود باطل است و بر همه سلمان واجب است که روابط سیاسی این چنینی هر چند با مبارزه منفی باشد. (همان: 1) ۱۸۵

امام خمینی(۰) ضمن بر همکاری این اصل به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی در استثبات آموزه‌های اسلام اسلام، آن را از دو جنبه سیلی و ایجابی مورد اهمیت قرار می‌دهد. (ده‌نوری، ۱۳۸۳: ۱۲۰) جنبه سلی این قاعده به معنا نیست سلطه اجتناب و عدم جواب مداخله آنان و جنبه ایجابی آن به مفهوم بیان می‌شود است که سیاست منفی مبتن بر آن منکی است تا از مهندس راه‌پردازی، دولت اسلامی مورد نقد و تحقیق راه دخلت بیگانگان قابل یافتد.

قاعده نفی سیله و سیاست خارجی دولت اسلامی

از آنجا که ایدئولوژی عمل مهمی در سیاست خارجی محسوب می‌شود، در سیاست خارجی دولت اسلامی نقش مکتبر اسلامی اصل و ارزش‌های ایجاده‌ای از آن دیدگاه‌های همبستگی و ادیب‌شناسان اسلامی در این خصوص تعبیر کننده است. همان‌گونه که خصوصیات فرهنگی و ایدئولوژیک ممکن است در سیاست خارجی هر کشور تأثیرگذار باشد، هر دولت اسلامی نیز به دنبال تحقق ارزش‌های مکتبی و توحیدی در چارچوب و اهداف سیاست خارجی خود است. (افق‌وردی، ۱۳۸۳: ۹۱)

شاید در قرآن کریم یکی از موضوع جدایی در سیاست خارجی دولت اسلامی، بر هر مسئله سیاسی دیگری نظر نیافته باشد. ولی، علاوه بر مسلمانان، بر مسلمانان تأکید نشده باشد، این اصل مهم و حاکم بر سیاست و روابط خارجی دولت اسلامی با غیر مسلمانان تلقی می‌شود. این اصل سیستم راه نفوذ و سلطه فکری بر مسلمانان و پردازب بر استقلال آنان در اباد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظارت بر مسعود نماید. (خیلی، ۱۳۸۳: ۱۱۸)

همچنین هدف نهی و نکات دامی و همیشگی سلط کافرا و جوامع اسلامی، حفظ عزت و احترام مسلمان است. اسلام، سلام و جامعه اسلامی، از بالاروندین منزلت و عزت و عزت خداوند بر خوددارن که مسلمانان نباید در روابط و مناسبات اجتماعی، آن را محدود سازند. به طوری که خداوند مطلع در قرآن کریم عزت سلامان و مؤمنان را هم ردید عزت خود را پیام کرده است. (دکتری فیروزاباده، ۱۳۸۳: ۱۳۱)

استقلال و عدم واستگی در همه اباد و جوامع ملل و دولت اسلامی می‌تواند از قاعده نفی سیله منتج شود. دولت اسلامی بر اساس آموزه‌های دین مبتنی اسلام به زیر بار ظلم می‌رود. به‌دنبال سلطه بر دولت‌های دیگر است و هن سلطه قدرت‌های بزرگ را کودتا یا بر دولت‌های دیگر مسلمان یا غیر مسلمان جهان سوم، مستوفی‌پسی جهان) می‌پردازد.
آن گونه که پیاده‌سازی یافته‌های امام خمینی(س) نسبت به قدرت‌های سطح‌گر تا پروری اقلام اسلامی ایران مربوط به کشور ایران بود. اما بعد از آن، بیشتر سخنان و توصیه‌های ایشان به سمت قدرت‌های غربی و شرقی جهان اسلام سمت و سو می‌یابد و به دنبال نیز استفاده داخلی و استعمار خارجی در قلمرو دارالاسلام بود. ایشان بر این امید بود که با روش‌گری‌های خود بتواند مسلمان را بی‌بازاری و آن را از سلطه قدرت‌ها بی‌تنهایت، لذا تاکید می‌کرد:

ما ایده‌اریم که همه ملت‌های اسلام با بیداری و با توجه به یا خیزند و این دسته‌ها مبینی دقیق به همه ملت‌های اسلام را تحت سلطه ابرقدرت‌ها قرار دهد، آنها را سرجای خودشان بنشاند. (فصلنامه علمی - پژوهشی اقلام اسلامی، 11، بهار 93، شماره 36)

به نوعی این اذعان کرد که قاعده‌هایی سبیل می‌تواند هر نوع میانگین و یکسان ناپایدار را مخالف اثرات و گمان لیک در کنار و روابط خارجی اسلام حکم و توها دارد. بنابراین نیز سبیل یکی از اصول و ارکان حاکم بر دیپلماسی و روابط بین ملل اسلامی در راه اندازی و گسترش نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی محسوب می‌شود. (شکری، 1376، 287)

ناگفته نگذشته که فن تلفیق‌کننده دو هزینه مالی برای برقراری روابط با قدرت‌های پر قدرت یا بیرقاصد و یا نظامی منطقه‌ای یا جهانی نیست. امروز رابطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران با چین، روسیه، اروپا، حتی اتحادیه اروپا که در بیشتر مواقع به لحاظ اقتصادی تنها نیمی از این نتیجه را تایید می‌کند. زیرا لولاً اسلام آنِ فطرت می‌باشد و هرگز با احساسات طبیعی و انسانی به سر ناسازگاری ندانسته است. بنابراین، اکثریت اسلام به این نکته اساسی توجه دارد که همه‌شان در جوی آرام و ملایم از نگاه، بهتر یا توانایی یافتن ناقص‌های مخفیانه خود به صحبت و گفتوگو نشست و بیان آزادی‌بخش این دین ایها را به گوش آنها رساند. (حقیقتی، 1376: 185)

اما این قاعده محور برقراری رابطه جهان اسلام با دیگر کشورها و قدرت‌ها را تا بدانجا درست و منطقی می‌داند که به سلطه بیگانگان بر امور و سرنوشت کشورهای اسلامی خنثی نشود. لازم به ذکر است که این موضوع فقط مربوط به روابط سیاسی جهان اسلام با دیگر دولت عالم نیست. آنچه سلطه بیگانگان را در این کشورها تا زمانی که به سرتاسری اقتصادی و تناولی این کشورها بر سرنوشت اقتصادی خود است، بنا به آن امرز در جهان اسلام بیش از آنچه نگران سلطه سیاسی قدرت‌ها باید باشد، نگران سلطه اقتصادی آنان بر سرنوشت مسلمانان باشیم.

به نظر مرسید با توجه به وضعیت موجود، سلطه اقتصادی غلبه‌ای اقتصادی جهان همچنان بر یک‌پره جهان اسلام سیستمی کند و واگستگی اقتصادی آنان همچنان و باستگی سیاسی و فرهنگی را برابریان به ارگمان تبدیل نموده و به ارگمان آورد. اگونه‌که در طول تاریخ شاهد و ناظر چنین در تبدیل نموده‌ایم.

مجموع آنچه پیروان قاعده‌نی فنی سبیل در رابطه با سیاست‌های دیپلماسی دولت اسلامی کنست‌ما را به این
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهایت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران را پدیدآورنده و ضوابع اسلامی است. تحقیق تا امکان‌پذیر که در قانون اساسی ایران به سیاست‌ها اشاره کرد: «نفی هرگونه ستمگری و استیکشی و سلطه‌های دولتی از نفود اجابت». اصولی که در قانون اساسی به انتقال قانون به سیاست‌ها نفی‌بندی و متأثر از تنگرو فقها و روحانیان و سیاسی، نمایشگاهی قانون اساسی تدوین شده است، نشک تأثیرگذار و پایدار در سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های ملی ایران اسلامی داشته و دارد.

در ادامه، همین اصل با صرفاً بیان می‌دارد: "استفاده کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است". مثلاً، این اصل می‌گوید: "با تضمین مجلس شورای اسلامی" اصل ذکر شده را به نوعی می‌توان بعد از عناصر قانونی و نهایت‌های فرهنگی و سیاسی از اهمیت و اختلاف باالایی و ضوابع اسلامی جمهوری اسلامی با سایر دولت‌های غیر اسلامی برخورد نماید.

اصولیکن و نپچاهه مردم می‌دارد:

سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نهایت‌های سیاسی و سلطه‌های دیپلماتیک و سیاست‌های غیر اسلامی برخورد نماید.

فمته نهایت سیاست‌های سیاسی و سلطه‌های سیاسی، موجب احتمال‌برداری و روابط صلح‌آمیز منطقی با دولت‌های اسلامی است.
بر اساس اصل یکصد و دوم در هر یک از این دو اصل، جمهوری اسلامی ایران به موجب سطحی بیانگر بر منابع نظامی، اقتصادی، فرهنگی و ارتباطی دیگر گردد. ممنوع است. اصل یکصد و دوم در اینجا به مبارزه مسئولان از مبادرات اولیه مبنای مناطق قانونی تغییر دارد. در هر نطق از جهان به‌محوری می‌کنند. در ضعف قانون اساسی نیز اگر توجه ویژه‌ای به این نطق بپردازند. اسلامی ایران از این نطق در تراکم شدن و تقویت کرد. به‌خوبی از مبادرات روابط بین، مبادرات متقاضی که در این نطق قانون اساسی سیاسی و فرهنگی و … بدون توجه به توان و قدرت موجود ملت ایران طراحی و تدوین شده است و پیشرفت بر پایه‌های سیاسی که جنبه آرمانی دارد توجه کرد. تا هسته‌ها واقعیت‌ها و توان جامعه ایران.

یکی دیگر از نتایج قضاوت نفوذ سیل‌در در این دو قدرت‌های بزرگ خواهش می‌شود، مسائل مشترک و استرشاد است. طبق این قاعده مسلمانان نیاز به ارتباط عصبانی به‌وجود می‌آید. اولیه مبادرات کمک‌رسانی نظارتی نظامی خارجی مطلقاً نموده و مسائل دیگر نظامی را مسئولی به موجب جلسه شورای اسلامی که در است» پیگیری مطلب شایان ذکر است که هر گرفتار مسلمانان از غیر مسلمانان (عمت از فرد، جامعه، دولت) در مسائل فنی و صنعتی، مانند پزشکی، صنعت، زراعت و فنون زراعی … اشکال ندارد، مشروط بر اینکه کی خود اینه مقدمه سلطه تفکینی و سیاسی بیگانگان نشود. (محمدمی، ۱۳۷۷:۲۳۳)

تأثیرنگی سیله بر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران

یکی از اصول مهم و اولیه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بوده که اندکی در این دو قدرت‌های بزرگ خواهش می‌شود، مسائل مشترک و استرشاد است. طبق این قاعده مسلمانان نیاز به ارتباط عصبانی به‌وجود می‌آید. اولیه مبادرات کمک‌رسانی نظارتی نظامی خارجی

مبتلایی بر سطح‌داری و سطح‌گری اجتناب کند.

تردیدی نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، خشکی از نظام جمهوری اسلامی و وجیه‌ای از

کل سیاست گسترش است که بر بستگی موارد اسلامی با نهاده است. جمهوری اسلامی ایران اساساً در این زمینه و عمل مبتلایی بر ویا تعبیر به‌پرداز، تفسیر ویا است. معاون دیده‌بان آن نیز استند به دین و پذیرش مرجعیت

دینی در زندگی سیاسی است. از دید امام خمینی (ره) دولت اسلامی دولتی است که «حفاظ و مجزی شریعت» و

آموزه‌های اسلامی در جامعه است. ایران معتقد بودند:
فاعله نیس مربوط به ادیانه اسلامی و به‌عنوان تاریخ جهانی اسلامی ایران 175

مالت اسلام بر روی مکتبی است که بر اساس آن مکتب خلاصه‌ای از علل و امکانات اسلام را ارائه می‌دهد. از این مهم است که سلطه‌کننده با توجه به این و ناب‌پا سلطه‌کننده این سلطه کفایت را به

با این تفاهمنまずは می‌کرد نظام اقتصادی اسلام برای کارگزاران ان حرکتی مشابه از کارکرد نظام

می‌تواند از نظر می‌رسد نظام اقتصادی اسلام برای کارگزاران ان حرکتی مشابه از کارکرد نظام

می‌تواند از نظر می‌رسد نظام اقتصادی اسلام برای کارگزاران ان حرکتی مشابه از کارکرد نظام

می‌تواند از نظر می‌رسد نظام اقتصادی اسلام برای کارگزاران ان حرکتی مشابه از کارکرد نظام

بینالمللی و نیز موثریت ایران در قبال سایر دولت‌های توسط می‌دهد. برهمین اساس و با پشتونه اندیشه‌ای

اسلام برخی رفتارهای این بینالمللی مورد طرف و انکار واقع می‌شود و یارایی‌های گونایی به نفع مورد تفسیر مجدد

قرار می‌گردد که با نظام اقتصادی حاکم بر جامعه نمی‌گردد. به هر حال نظام اقتصادی باعث نتیجه‌ام در

سیاست‌گذاری‌های مالی در تا اندازه که می‌توان گفت هر اندکی نمی‌توان به کارکرد نظام اقتصادی جامعه مانند برایشی ثابت، سیاست

خارجی از نتیجه‌ی برخوردی است. (قلم، 1381:120)

نفی سپلی و جهانی از مستضفه‌ی جهان

به نظر می‌آید جاگاه‌های گفته نفی سپلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تهیه مطابق به خود نبوده

است. بلکه این اصل زمینه‌ای که تا دفاع از جهان اسلام و به طورکلی مستضفه‌ی جهان بسیاری شده و در

قالب زمین‌ساختاری مبتدی با استکبار جهانی و موافقت با به‌عنوانی‌های موجود در عرصه بین‌المللی نمود

می‌یابد. امام خمینی(ره) اولین شخصیت قطعی سیاسی در ایران است که خواهان رهبری مستضفه‌ی از زیر

بیش‌تر از سایر انتخاباتی است. انشاون اظهار می‌دارد:

ما از تلاش کشورهای زیر سلطه مستضفه‌ی جهان است. (مستضفه‌ی جهان) برای به دست آوردن آزادی و استقلال

کاملی پیشنهادی می‌نماید. و به آن اصلاحی که گویی که حق گرفتنی است. قیام کنید و

بر قدرت‌ها را از صحتار وزارت برنداردیده می‌رسد. این بدانند که کرک

شرق ستم کشیده و آفریدی به جنگ دیگر ناتوانی‌ها، نا انگار فرمانده. این به‌افراپا و شرق

زیر سلطه و تلاش کشورهای تحت سیاست اخیر می‌که متحد نشود و است امرکای ناتای

کرک را از سرزمین‌های خود خلع کنید. (امام خمینی، 1380:147 /12 /13)

ایران‌خانم‌ها، رییس جمهور وقت ایران نیز در سال 1366 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نظام

سیاست‌های جهانی از تلاش اقتصاد اسلامی و نفی سپلی را (نفی سپلی) بر سرنشست ملل جهان خواهان و خواستار

است. ایجاد اظهار می‌دارد:

پیام ما به همه ملت‌ها و دولت‌های که می‌خواهند مستقل و باعث‌اند و اراده

سیاست‌های زمینه‌ای و بازگردهای بی‌پیشانه‌ی این است که از آن ترسرود و به خود و ملت خود ایجاد کنند.

بنا ایجاد مشترک، جهان به دو بخش سلول‌زد و سلول‌زد تکمیل‌شده است و باسی باز و خود را

مالک سرنشست بخش دوم می‌داند. نظام سیاست عبارت از وجود همین روابط نامه این دو
بخش از جهان است. نظام سلطه، به میل خود، انقلاب‌ها را فتی و پر از شیوه‌های انقلابی مشکل شناخت می‌کند. نظام سلطه، پر از این تحصیل تا مقیاسی که برای خود تجربه می‌کند و آن را بر طبق مصالح خود تغییر می‌دهد و همه امکانات خود را برای جا اندخواند، به کار می‌برد. نظام سلطه، مانند سلطه گونا گونا، مطلق و موجب ناپدیده انگاشته منافع دیگران می‌شود.

دولت جمهوری اسلامی ایران به بی‌پروا از اصول اعتقادی خود مبنا بر حمایت از میزان حق طلبه‌های مستعفی در بربر مستبرگان از اولین روزهای پیروزی انقلاب، کلیه روابط سیاسی و اقتصادی با این دولت‌ها را قطع کرد. (بیانات مقام معظم رهبری، ۳۱/۶/۱۳۶۶)

آقای احمدی نژاد رئيس جمهور سابق ایران در مهر سال ۱۳۸۸ در مجمع عمومی سازمان‌های در رابطه با

چایگاه و عملکرد نظام سلطه در جهان و نفو چین نظامی، اظهار می‌دارد:

از دو جنگ منافع‌دهی که یکی بر اساس ترجیح منافع‌دهی مادی خود بر دیگران است، با به‌صورت ناپذیر و
ستم قرار و محرمان در تصمیم‌گیری‌ها، ضمانت و اشکال‌های فیزیکی و عقلایی می‌کند. به هیچ مطالعات بر جهان تحمیل اراده خود بر منافع‌دهی است فردی و در نتیجه نامناسب و ایزمن نهایی‌تری که در بربر بشریت ترسیم می‌نماید. شرایط فعلی نامطلوب و در جهان مورد حکایتی نهاده و خلق جهان و

انساد است. (سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان‌های ملل، مه‌ماه ۱۳۸۸)

از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، اصلاح محیط بین‌المللی بر اساس دو اصل نفی سیلی و دعوت به هر

دو جزء اصول سیاست خارجی اسلام و ایران محسوب می‌گردد می‌شود. اصول دفاع از مستعفیان
جهان و میزان، به مستبرگان و نیز سیاست نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی و دعوت نه به تشکیل
دین اسلام را پایه همکاری و به‌صورت اصولی بنیاد و دعوت دانست. بنابراین، دفاع از محروم‌ها و
مستعفیان، ظلم و قتل‌سیری و برقراری عدالت به طور طبیعی اجبار می‌کند که آنها این مسئول را بسیار
فران و نزدیکی به جهان اسلام، مطرح کند. راهی که انتقال اسلامی پیش بیندگی دیلمانی خویش قرار داده، آن برای همکاری که مستعفیان جهان از زیر بار مستبرگان خارج شوند. بنابراین منظور برای شکل جویی فردیت اسلام اسلامی - انسانی و سیاست از جهان اسلام پرا سروی

پایه‌گذاری جهان توصیه می‌گردد.

براساس همین و پیشتر از این پیش‌بینی و پیش‌بینی این که امام خمینی% سیاست «نه شرقی، نه غربی» را پیش

فرض و می‌تواند تمام روابط خارجی جمهوری اسلامی با شیوه‌های جهان محسوب می‌شود. سیاست «نه شرقی، نه غربی» یعنی نیافتن کامل پذیرش سلطه کنار و یعنی به میل به قاده‌های نفی سپر در سیاست خارجی

جمهوری اسلامی ایران است. (مام خمینی، ۱۳۸۰/۴/۲۰)
دیدگاه نظریه دوم روابط خارجی ایران

دیدگاه نظریه دوم روابط خارجی ایران به دیدگاهی است که از طریق مصرف از منابع ایرانی و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های بزرگ، کشور ایران قادر به اخذ مزایایی از روابط خارجی خواهد بود. این دیدگاه بهترین راه برای رشد و توسعه اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود.

دیدگاه نظریه دوم روابط خارجی ایران به دیدگاهی است که از طریق مصرف از منابع ایرانی و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های بزرگ، کشور ایران قادر به اخذ مزایایی از روابط خارجی خواهد بود. این دیدگاه بهترین راه برای رشد و توسعه اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود.

امام خمینی (ره) پیروامن مناسبات و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسلامی معتقد است:

کوشش داشته باشید در بهتر کردن روابط با کشورهای اسلامی، ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی در هر حال مهم هستند. ما دست برداری به تمام مملکت‌های اسلامی می‌دهیم و از تمام آنها برای رشد به هدف‌های اسلامی استفاده کنیم. برنامه ما همه اسلام است و هدف کلی‌الملی است تحت مالکیت اسلامی است. برادری با هم عادی متصل است. در تمام نقاط عالم همیشه با تمام دوام اسلامی است در رسانه‌های (مهمان)

به نظر می‌رسد اولویت‌های اولیه دیدگاه ایران با کشورهای اسلامی (حاجی) در درجه نخست اولویت روابط خارجی قرار دارد. حمایت از مسلمانان و ملل اسلامی مصلوب و مستضعف به ویژه ملت فلسطین و تلاش برای حمایت شیعه مسلمانان کشورهای اسلامی، امکان بستن یا پایبند روابط خارجی ایران از طریق سیاست‌های ملک نظام است که از ابتدا تاکید داشته اند. کشورهای بی‌طرف که هنگام درگیری جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها از هیچ‌کدام جانبه‌ای نمی‌کنند در دوره اولیه روان‌سازی ایران در این زمینه است. از نظر جمهوری اسلامی ایران دولت‌های مسلمان بی‌طرف، آنها هستند که اگرچه از نظر اخذ مزایا بین‌المللی با جمهوری اسلامی هم‌هانگی ندارند ولی از اخذ مزایا خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران
نگرفته پیداکردن که این روش سیاسی نه تنها در زمان جدان امام خمینی(س) میان روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با بهترین آنها ازد. انتخاب این سیاست به اینکه کمیک خواهد کرد تا
سیاست‌های مستقل‌تری را در پیش گرفت. (محمودی، ۱۳۷۲: ۳۴)

جامعه اسلامی ایران در مناسبت‌ها و روابط خارجی خویش، ارتباط با کشورهای کافی غیر متخصص‌که

هنجام درگیری بین کشور اسلامی و کشورهای دیگر در موضوع بی‌طرفی قرار دارد و همچنین ارتباط با

دولت‌های که هنگام نزاع و درگیری اسلامی اسلامی با مالکی دیگر، موضوع بی‌طرفی در پیش می‌گیرند در

جهان‌نامه درجه اولوتیت قرار می‌دهد. (دهشیری، ۱۳۸۸: ۱۳۳) توییت روابط سازندگی کشورهای غیرمتخصصی,

اصلي است که توسط ابتکار و فرامرزی تغییر اقتباس در طرح برنامه‌ای اخیر ایجاد سه عنوان سیاست‌های کلی

(www.asriran.ir)

نظام برای تنظیم برنامه‌های بنگی ساله به دولت ابلاغ شده است.

بنا براین، جهت جمع‌آوری اéal جمهوری اسلامی ایران از کشورهای مستقل‌بر اساس قانون اساسی و در مجتمع

بین‌المللی نیازی یافته نیست توجه و تحمل است. به نظر می‌آید جمهوری اسلامی ایران از بد نفی سپپ و

ببه‌گاه افرادی دولت‌های غیر اسلامی جهان سوم را به سه گروه دسته‌بندی و اولویت‌بندی می‌کند:

الف) دولت‌های اقتلاعی و دارای سیاست مستقل از قدرت‌های استعماری که در میان توهم‌های مید

سرزمین خود نیز دارای بی‌پایه و سیاستی است که جمهوری اسلامی ایران با این گروه روابط خونه و صمیمانه

برقرار کرده و در جهت پایداری چنین سیاستی آنها را تشویق و ترغیب می‌کند: کشورهای همچون کوبا,

و گوانتانامی در حال حاضر و نیکاراگوئه در هدف کشته شده.

ب) دولت‌های که از دیدگاه سیاست‌های اسلامی و نیز سر عدالت نداشتند و مایل به دشنت روابط خونه با ایران می‌باشتند. با توجه به اینکه اکثر دولت‌ها به علم

فقر و اوضاعی شدید اقتصادی و سیاسی مجذوب و منجر به دولت‌های استعماری هستند گسترش روابط

تجاری و اقتصادی به اینها کمک می‌کند، بنابراین با حرکت درزا سیاست مستقل‌تری در برای استعمار جهانی را به

دست اورده. تأملی کشورهای آفریقای جنوب صحرا، کبیر، آسیای جنوبی، الجزایر و آمریکای لاتین

در این دست‌های قاعدتاً خیلی نفی سپپ، جمهوری اسلامی را به برقراری رابطه با این کشورها به منظور

دوری جستن از سلطه قدرت‌های استعماری و استکباری فرا می‌خواند. بنابراین روابط دیلمانیک و

مناسبت‌های خونه با این گروه از کشورها نزدیک است.
 Jae }

(ج) دولت‌های معادل و تازدیسترس که با از لحاظ اتخاذ سیاست‌های بین‌المللی به جمهوری اسلامی در نداد

بوده و یا اینکه با توجه به سیاست‌های تازدیسترس اصولاً وجود آن دولت‌ها در جهان سوم ساخته و پرداخته

قدرت‌های استکباری است. مانند دولت اشغالگر فلسطین (اسرائیل) و دولت تازدیسترس سابق آفریقای جنوبی.

جمهوری اسلامی نه تنها این نوع دولت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد بلکه تمام تلاش و توان خود را در جهت

انزواء و تضعیف آنها به کار می‌برد (محمدی: ۱۳۷۷: ۶۲-۶۱)

بنابراین عدم قراری رابطه مودت‌اموز با کشور، چه در سطح فردی و چه در سطح دولت‌ها به معنای نمی‌باشد.

ارتباط با آنها نیست. دولت‌های سلمانی بر اساس موازین و اصول اسلامی می‌توانند به گروه‌بندی سیاسی و

بی‌سیاسی داشته باشند. همین گونه ارتباط‌هاست که می‌تواند زندگی دوست و تبیین دین سیاسی اسلام را از

یک سو و به‌هم‌هندی ملل اسلامی از علوم و فنون جدید از سوی دیگر فراهم آورد. رابطه جمهوری اسلامی

ایران با کشورهای چین، کره شمالی، کوبا، انگلیس و شوروی قبل از فروپاشی و روسیه کنونی در همین راستا

و تفکر قابل تحلیل است. امام خمینی(ره) نزد این اصل صحه گذاشته و می‌فرمود:  

اگر رابطه، انسانی است، روابط انسانی با هیچ جا نمی‌دارد. روابط ما بر اساس اختلاف متقابل

است و ما با حفظ استقلال، با تمام کشورها روابطی دوستانه خواهیم داشت. (مامام خمینی،

۱۳۸۰: ۴۰ و ۴۱، ۱۵۷-۱۵۶، ۱۳۸۰)

در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران با اساس قاعده مذکور از میان بیش از ۱۳۳ کشور مستقل عضو

سازمان ملل متعدد با آمریکا به دلیل رفتار استکباری، مداخله زیاد جرایح و نسبت‌های با ایران مناسبات مستقیمی

ندارد و برزگری رابطه دیپلماتیک خود را با این کشور منوط به تغییر رفتار سیاسی و احترام به حقوق بشر با

ایران و دولت‌های دیگر بیشتر می‌داند. همچنین ایران به دلیل ماهیت غیر محض و غیر مشروط رژیم

جمهوری‌سیستمی و جنگ و تجاوز و تضعیف آن به سرزمین فلسطین با این رژیم ارتباطی ندارد. (نحو قانون اساسی)

مناسبت و تعاملات ایران با سایر دولت در جهان، اولویت‌های اولیه تلاش به دست بوده و پوسته

در دستور کار دیپلماسی کشور قرار دارد.

موضوع تئوری سیاسی و جایگاه آن در فرهنگ انحراف کننده در تحلیلات سیاسی و روابط خارجی ایران با

پیرامون انقلاب اسلامی یکی از اصول ثابت و مستند بیشتر تصمیم‌گیری‌های کلان کشور بوده است; به

گونه‌ای که تمام سیاست‌های کل نظام جمهوری اسلامی که پرداخته‌های نجس ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی

و فرهنگی کشور بر اساس ان دووی نظارت و تنظیم می‌شود هم‌هاور در بخش سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی به

نفی سیاست اختصاص می‌باید. به عوان نمونه سیاست‌های کلی پردازه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و

فرهنگی توسط آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۸ و سیاست‌های کلی پردازه پنجم در

سال ۱۳۸۰ (یک دهه پس از آن) که عمداً بر اساس این قاعده تدوین شده است و ثبات در رفتار سیاسی و
عملکرد دستگاه دیلماسی کشور را نشان می‌دهد، نقش مهم‌نامه‌ای سیاست خارجی ایران به خوانده می‌نمایند. در سیاست‌های کلی برنامه سرمایه‌ای سیاست خارجی چینه‌ای امده است:

- تبادل در سیاست‌های برجام اصول: عزم، حمایت و مصادر و تعقیب هدف‌های ویژه:
  - گسترش همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی;
  - ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیرمرتبط;
  - بهره‌گیری از روابط بین‌المللی از راه‌آهنی;
  - مقابله با افزایش و افزایش اقتصادی در روابط خارجی;
  - تلاش برای راهبردی منطقه‌ای از حضور نظامی بیگانگان;
  - مقابل‌های با تکفیفی چند جهان;
  - حمایت از سلمانیان و ملت‌های مظلوم و مستعفی;
  - تلاش برای ایجاد تجزیه اصلی ایران سازمان ملل.
(www.hodarayaneh.org)

همچنین سیاست‌های کلی برنامه پنج (آخرين برنامه) در سال 1388 به دو هفته اتره شده و بخشی از قاعده نیز در تاریخ قدرت‌های برتر منطقه‌ای و جهانی در آن به چشم می‌خورد، به شرح زیر است:

- امور سیاسی، دفاعی و امنیتی:
  - جهت‌دهی جراین سیاسی به پاینده‌ای به ارزش‌های اسلامی - اقتصادی، دفاعی از منافع‌ملی،
  - دست‌بزی، قانون‌یابی و اصول اخلاقی.
- اعتراض‌های، موکوم، انتقاد و نشان‌های سیاسی اسلامی ایران در منطقه و نظام بین‌الملل به منظور تحکیم امنیت ملی و پیشرفت منافع ملی با تأکید بر نقش روابط سازنده با کشورهای غیرمرتبط;
- مقاله‌بای افزون خواهی و اقدام منطقه‌ای در روابط خارجی;
- تلاش برای راهبردی منطقه‌ای از حضور نظامی بیگانگان;
- حمایت از سلمانیان و ملت‌های مظلوم و مستعف(www.hodarayaneh.org)

نتیجه

نتیجه حاکمیت سلطه به سیاست‌های پایداری کشور در قلمروهای جغرافیایی و سیاسی‌های آن از قطعیت ارزش‌های اسلامی می‌باشد و افراد هیچ‌گاه جامعه‌ای با برخورداری از توان و نیروی لازم برای دفاع از کیان خودی، دخالت‌گیر را در امور و سرشناس خود بر نمی‌تابیدند.
اندیشمندان و فقهای اسلامی برای حفظ کیان اسلام، وزت و عظمت سلمانیان با استناد به آیات قرآن کریم (سوره‌های نساء و ...) و روابط معصومین قاعد قرآنی‌ای را به عنوان قاعده نقی سبیل تأسیس کرده‌اند. به‌اساس قاعد قرآنی‌های نفی سبیل، راه‌های نوع قوّت و تسلیت کفّار بر جوامع اسلامی در جوهر‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی باید مسند شود. از نظر سیاسی نفی سبیل بر نیزی و یا تحت‌الحمایه نفی نظام و استعمار، جایی به‌نوبت مداخله بی‌گانگی در امور داخلی و خارجی کشورهای اسلامی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی قدرت‌دار تأکید است.

شاید در قرن کریم پس از موضوع جهاد در سیاست خارجی دولت اسلامی هیچ مسئله سیاسی دیگری نظیر نفی ولایت غیر سلمانیان بر سلمان تأکید نشده باشد. از بعد سیاست خارجی اسلام همواره بر عزت و استقلال سلمان‌تان تأکید ورزیده و چنین در ایران نیز کافی بر سرنوشت و مقدار سلمانیان مسلط و مستقلی شده. تاریخ تجلات سیاسی و معاصر ایران وارد نقش فیزیاقندی قامه قبیل سبیل در زندگی سیاسی ایرانیان بوده است که به عنوان نمونه می‌توان از تحریم تنباکو توسط آیت‌الله شیرازی و سیاست کاتیوالیسم توسط امام خمینی اشاره کرد.

به نظر می‌رسد امروز قاعده نقی سبیل در قانون اساسی دیدگاه‌های امام خمینی و سیاست‌های کلی برخورد به کشور چگونه وارد یا به‌اندیشی داده و به‌دست‌رول اصل برای سیاست خارجی کشور تبدیل شده است. علاوه بر این، روسی‌ها کلی رفرانس سیاسی و روابط عضوی جمهوری اسلامی ایران از این سو دهه که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید به‌دست‌رول‌های کشورها در مناسبات سیاسی بوده است. کمتر قرآن از قاعده نقی سبیل توانسته است گام برد. این اصل تاکنون به دنبالی و ابزاری دنبای رای دفاع از جهان اسلام، جهان سرمایه و به طور کلی مستضعفان جهان تبدیل شده و در حال حاضر، البته با استکبار جهان و مواجهه با یک عادی‌های زیادی موجود در عرصه بین‌المللی نمود یافته است.

منبع و مأخذ:
1. قرآن کریم.
2. آیت‌الله آریامه، پروانه، ۱۳۸۴، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گلالحمدی و محمد اسلامی‌زاده فناحی، تهران.
3. آیت‌الله میرزاوحشی‌زاده، ۱۳۸۹، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمد اسلامی‌زاده فناحی، تهران.
4. آیت‌الله خمینی، میرحسین موسوی، ۱۳۸۰، کشف الاضرار، تهران. تاریخ مؤسس تظیم و تاریخ آثار امام خمینی.
5. آیت‌الله جعفر شیرازی، ۱۳۸۰، صحیفه نور، تهران. تاریخ مؤسس تظیم و تاریخ آثار امام خمینی.
فضلانه علمی - پژوهشی انقلاب اسلامی، س. 11، بهار 93، ش 36

6. انصاری، مرتضی، 1365، المکاسب، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
7. بجنوردی، محمد، 1375، توافق خلیفه، قم، نشر تبلیغات اسلامی.
8. حقیقت، سیدیادی، 1376، سنوی‌های توأمی دولت اسلامی، تهران، نشر مطالعات راهبرد.
9. مبانی انقلاب اسلامی، تهران، سمت.
10. دهشیری، مهدوی، 1386، مقدمات بر انقلاب اسلامی امام خمینی، تهران، نشر مرکز انقلاب اسلامی.
11. دهقانی فروز آبادی، سید، جلال، 1388، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، سمت.
12. روحانی، سید حمید، 1365، بررسی و تحلیل نهضت امام خمینی، تهران، نشر راه امام.
13. شکوری، امیریافشاد، 1375، فقه سیاسی اسلام، قم، نشر دفتر تبلیغات اسلامی.
14. صفوی، سید بجنی، 1387، وحدت جهان اسلام، تهران، نشر گرگ.
15. طباطبایی، سید محمدرحمان، 1342، پیام، لیمان، نشر بروت.
16. عابدزاده، عباسعلی، 1376، قانون اساسی اسلام، تهران، ایران کیمیا.
17. غفوری، محمد، 1378، اصول دیپلماسی در اسلام و رفتار پیامبر، تهران، نشر مهاجر.
18. فرخی، داوود، 1372، نظام سیاسی در دولت اسلام، تهران، سمت.
19. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1388، تهران، نشر میزان.
20. قناری، سید عبدالعلی، 1381، سیاست بین‌المللی و سیاست خارجی، تهران، سامت.
21. محمدی، مرتضی، 1377، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر دانشگر.
22. مولانا، حمید و محسن محمدی، 1387، سیاست خارجی ایران در دولت احمدی‌نژاد، تهران، نشر دانشگر.
23. نجفی، غلامرضا، 1374، تاریخ سیاسی پیام و پیام ساله ایران، تهران، نشر رضا.
24. ولانی، علی ابوکیر، 1376، دیدگاه‌های جهانی ایران، چهل و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، تهران، نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.