تهیه زئوپلیتیکی

بعضی استقرار دموکراسی در بحرین

رسول افاضلی/دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
مهدی میرزاهکویناهی/استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه هرمزگان

چکیده

هم زمان با وقوع اقلیدیات های مردمی در جهان عرب، تلاش‌های شهروندان بحرین برای اصلاح ساختار سیاسی این کشور آغاز شده که خیزش‌گسترده مردمی در برابر نظام سیاسی حاکم در این کشور را در پی داشته. این تلاش‌ها که تاکنون به‌طور پیوسته ادامه داشته، سبب شده‌اند شماری از شهروندان این کشور جان خود را از دست بدهند؛ اما نظام سیاسی حاکم بر این کشور، تاکنون از پایان به درخواست‌های مختلف و مخالطان و معترضان امنیت و رژیم این است، در سوی دیگر، کشورهای عربی و غربی نیز از سایر الزامات زئوپلیتیکی، با حمایت از نظام پادشاهی حاکم در بحرین، مانع از تحقق جوامع‌های اقتصادیون این کشور شده‌اند.

این مقاله درصد است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بروز اهمیت و وضعیت زئوپلیتیکی بحرین، به تیپین نقل عوامل و بازیگران زئوپلیتیکی در عدم تحقق دموکراسی در این کشور پردازد.

نتایج بررسی نشان می‌دهد موضعیت زئوپلیتیکی بحرین و زئوپلیتیکی مرزی، که سبب افزایش منزلت زئوپلیتیکی بحرین شده‌اند، توجه بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را به این کشور در دنیه است؛ اما زئوپلیتیکی شهر سبب تغییر آنها از تُترالسیس سیاسی بحرین و به‌دنبال آن به‌خاطر افتاده مانع آنها شده است. از این رو، به‌نظر می‌رسد این عوامل، ضمن حمایت از نبیت سیاسی و نظام سیاسی حاکم در بحرین، مانع تحقق یکپارچگی دموکراسی‌های خواهانه در این کشور شده‌اند. همچنین رقابت‌های اقتصادی کشورهای عربی زئوپلیتیکی میان گروه‌های شباهه و سنی، سبب مقاومت گروه‌های سیاسی سی در برابر استقرار دموکراسی در این کشور شده است.

کلیدواژه‌ها: زئوپلیتیکی، دموکراسی، بحرین، کشورهای غربی، کشورهای عربی.
موادکاری به عنوان زیر می‌تواند حکومتی چه در آن، مردم از طریق سازوکارهای قانونی نماهنگی خود را برای اداره جامعه به قدرت می‌گردد. در حال حاضر به فراگیرترین شرایط حکومت در جهان تبدیل شده و موجب موثرتری خواهی روی زندگی زندگی روی در حال گسترش است. چنان‌که امروزه این موضوع مهم‌ترین به‌دبای برای زمینه‌های استحکام‌دار بسیار می‌رود. با این حال، فراموش می‌کردم گسترش در مناطق مختلف جهان، روند مشابهی را طی نکرده است. امروش، موثر از در کشورهای غربی به عنوان شیوه مطروح برای اداره کشور نپذیرفته شده است، اما در بسیاری از کشورها -که عمداً کشورهای در حال توسعه را دربر می‌گیرد- هره بنر سر مطبوعات و کارآمدی موثرکاری مباحث فراوانی مطرح می‌شود. خواص می‌های به عنوان منطقه‌ای راهبردی، که به‌مثابه هارمرند جهان اسلام است، از مناطقی است که گسترش موثرکاری در آن، از یک سو دیر آغاز شده است و از سوی دیگر به کنی گسترش می‌یابد. از این رو بیشتر کشورهای این منطقه اداری حکومت‌های پادشاهی و اقتدارگرایانه اقتدارگرایی و خودکامگی آنها به سلیم برای توسعه و پیشرفت این کشورها تبدیل شده و جایگاه‌های دیگری تظییر گسترش ترویس و تبادلگرایی را دریب داشته است. بحرین، به عنوان یکی از کشورهای کوچک و نوپدید منطقه خلیج فارس نیز از این قاعد است. دوست نیست. اگرچه بحرین از دریاگاه شاهد جنگ‌ها و حکم‌های دی. اجتماعی و سیاسی بوده، (آرام ۱۳۹۸ س.۱۹۹) اما فراموشی دوباره در این کشور رشد کننده داشته است و نظارت بادشاهی حکومت بر این کشور، همچنان در برابر در خواسته‌های دوباره خواهانه مورد مقاومت می‌کنند. بنابراین جنگ‌های گسترده اجتماعی نیز تاکنون نتایجی بر ازای حاکم این کشور برای تن داده به حواسته‌های شهروندان نداشته است. بخشی از مقاومت پادشاهی این کشور در سرعت اقتدارگرایانه نظامهای پادشاهی بهره نه که است، اما مسائل داخلی بحرین، از جمله وزن گسترش سیاسی و سیاستی و نیز همچنین آنها برای تسهیل حکومتی کشور، به‌همراه شرایط بین‌المللی، از جمله حمایت‌های بزرگ‌ترین منطقه‌ها و فراموشی‌های از آن خلق زیر نقد مؤثری در بقای این رژیم و امتناع آن از تن دادن به حواسته‌های مشروطه شهروندان بحرینی داشته است. (Bu-Safwan, 2011)
نتیجه‌گیری: توصیفی- تحلیلی

روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات و داده‌های مورد نیاز توسط رویکرد اسنادی اجتماعی استفاده از رویکرد انسان‌شناسی و استادی فراهم شده است.

الگوی نظری تحقیق

ژئوپلیتیک، دانشی که بر روی تولید و رشد سیاست، قدرت و جغرافیا می‌پردازد، از قابلیت نتیجه‌گیری پیدیده‌های مختلف سیاسی، از جمله دموکراسی بروز و از زبان‌های مختلف کشورها عمل کرده‌است. داده‌ها در رفتار یک کنترل بر یک سرمایه‌گذاری از دریافت و ارائه نظرات کشورها با یکدیگر نیست و دقیقاً برای سرمایه‌گذاری کشورها از اعمال حکومت است. به عبارت دیگر، زئوپلیتیک نهایی در چهارچوب حکومت‌ها مطرح نمی‌شود اما در چندین سیاست‌گذاری، اکثریت سیاست‌های اروپا و آمریکا مرتبط با سیاست‌های و سازمان‌های فردانی و تجارتی در قبال صلح سیاست‌های نفت، نوسان مالی و شرکت‌های خصوصی همچون کنترل سرمایه‌گذاری درگیرند. بنابراین، بازرگانی زئوپلیتیک‌دان. در نتیجه دیگر، زئوپلیتیک شامل زئوپلیتیک همکاری راهبردی است که بازار است که در اثر نتیجه‌گیری روابط قدرت درون عادیات زئوپلیتیک برای مثال، به فرضیات ممکن است در ذهن خواندن از این اشارات دموکراسی، قرار داده شده باشد. (نتیجه‌گیری از امروزه تعبیه متعدد و متفسیری از زئوپلیتیک مطرح است: اما در این مقاله، مراحل از زئوپلیتیک، رواج و پدیده‌های سیاسی (رسوسی و غيررسوسی)
درمانر در سرمزم اسکته در آن نمای می‌شود سرمزم، گذشته، فرانکه‌های و افراد موجود در آن، تحت کنترل با نفوذ درآید. در این زمینه، ایولوکست اظهار داشته است: "ژئوپلیتیک اساساً به رقابت‌های قدیم در خصوص سرمزمن‌ها معطوف می‌شود. (اکتوس، ۱۳۸۸، صد و ۵۰) و معناد است در بیشتر مواردی که امروزه سرمزمن‌ها و انسان‌ها سکان این سرمزمن‌ها مدرک نظر است. (ارود و توئل، ۱۳۸۱، صد و ۷۳) میرحیجر نیز معناد است زئوپلیتیک را می‌توان رقابت قدرت‌ها و نیروها بر سر فضا و معنونات آن برای کسب امتیازها، منابع و نفوذ دانست. (میرحیجر و راست، ۱۳۸۹، صد و ۳۲) به تعبیر والرگم نیز زئوپلیتیک به استفاده از سیاست در کنترل سرمزمن‌هایی با موقعیت جغرافیایی شخص مشخص شارد که بدین دارا بودن منابع بر خورداری از برخی و یزیگه‌ها تاریخی و سیاسی-اجتماعی، اهمیت راهبردی (Walberg, 2011, p. 18) بیشتری نسبت به سرمزمن‌های دیگر دارند.

موضوع دموکراسی، از آنجا در مباحث زئوپلیتیک قابلیت بحث می‌یابد که عوامل زئوپلیتیک می‌توانند بر فراورد انرژی‌ساز آتش‌گذار باشد. از سوی دیگر، زئوپلیتیک به بررسی انقراض و تجزیه و تحلیل ادعا‌های مبنی بر «نام‌برای اقدام برای اشاعه و گسترش دموکراسی» می‌پردازد؛ ادعاهای و توجیه‌هایی که با اهداف خاصی بیان می‌شوند.

منظره از عوامل زئوپلیتیک، آن دسته از عوامل جغرافیایی است که سایه زئوپلیتیک دارد؛ بنیان بر رقابت قدرت‌های سیاسی در برابر سرمزمن، اثرگذارند. به‌طور کلی، عوامل زئوپلیتیک به دو دسته تأثیر و متغیر تفسیر می‌شوند: موقعیت جغرافیایی، وسعت کشور، شکل کشور، نوع مزرعه، شکله آبها و... از جمله عوامل تأثیر بسیار مهم‌اند. هرچند اهمیت مواردی اول، برنامه موقعیت جغرافیایی نیز ممکن است بر اثر تغییرات در صحنه بین‌المللی، دچار تغییر شود. جمعیت (و یا یزیگه‌ها آن)، منابع طبيعي، نهادهای سیاسی اجتماعی و نظام بین‌المللی، از عوامل زئوپلیتیکی هستند که در طول زمان تغییر می‌کنند. (عری، ۱۳۸۰، صد و ۵۵-۷۵) عوامل زئوپلیتیک نقش مؤثری در آینده و حیات سیاسی کشورها دارند؛ زیرا این عوامل، افزون بر آنکه می‌توانند به‌عنوان و یزیگه‌ها مثبت، نقش پرنیوی در بیشتر و اعتلای یک کشور داشته باشند، می‌توانند نتایج جلب توجه و دخالت بی‌گانگیان در امور کشور را فرآیند آورند.
در این مقاله، ارگان‌های سه متغیر مستقل زنوپلیتیک اسیری و بیماری زنوپلیتیکی و
زنوپلیتیکی شیوه بر متغیر وابسته دموکراسی بررسی می‌شود. موقف بر زنوپلیتیکی و
عمل انرژی، نقش مؤثری در ارتقای مندل زنوپلیتیکی بحیرین نزد بایگان خارجی داشته‌اند. افزون بر
بایگان خارجی، در درون بحیرین نیز نوعی روابط زنوپلیتیکی میان گروه‌های سیاسی-مذهبی
وجود دارد. از همین روی، برای رسیدن به درکی جامع از ارگان‌های زنوپلیتیکی بحیرین بر
فرانک است. دموکراسی در این کشور، باز هم است وضعیت زنوپلیتیکی آن کشور در دو سطح بررسی شود. این
زمنه لازم است از تفکرات فارسی‌ها تألیف، نقش زنوپلیتیکی در این آن
جامعه؛ و زنوپلیتیکی خارجی، که عبارت است از قدرت تأثیرگذاری تأثیر‌پذیری هر جامعه بر/
از تحولات و سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌الملل.

در سطح خارجی منزلت زنوپلیتیکی بحیرین بسب شده است این کشور کانون توجه بایگان
خارجی، اعم از منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفت. هم‌پیمانی بایگان با دانش‌گی به نظام سیاسی حاکم
بر بحیرین، سبب شده است آنها با هرگونه اقدامی که سبب تغییر وضع موجود و پرتابی سیاسی در
بحرین می‌شود، مخالفت ورزند. از همین روی، در جریان پوشش‌های دموکراسی خواهان‌اند که در
طول تاریخ بحرین اطلاعات مناسب، با سوکت در برابر حکومت‌های منطقه‌ای، بهره‌بردار
از نظام سیاسی حاکم بر این کشور حمایت کرده‌اند، که این امر به تبیین قدرت نظام سیاسی و
نگاه‌های تلاش‌های دموکراسی خواهان انجامیده است. در سطح داخلی نیز از ابتدا استقلال بحرین
تان کنن، نوعی روابط و منابع میان گروه‌های سیاسی-مذهبی این کشور وجود داشته است. در
یک سوی این منابع، شیعیان - که آگهیت جمعیت خشک را تشکیل می‌دهند - درصدنده از
طرح سازوکارهای قانونی و مسائلی، به قدرت دست یافتن و بسط‌جویی خود را بر قلمرو بحرین
بگستراند. آن‌سوی منابع نیز گروه‌های سنی فرار دارند که آگهیت طبیعی گسترده‌تر را شامل
می‌شوند، اما همکاری از تسلط شیعیان در هراسند. به همین دلیل، برای جلوگیری از تبدیل شدن به
یک اقلیت در کشوری با آگهیت شیعه، از هرگونه تغییر سیاسی که در این ساکنان این کشور را
دموکراسی نتر و قدرت آلخلیفه را کمتر کند، جلوگیری می‌کنند.
الگوی شماره ۱. ارتباط عوامل زننبلینیکی و عدم تحقق دموکراتی در بحرین
محيط‌شناسی تحقیق
سرزمین فعال بحرین، متشکل از مجمع الجزایری است که در آبهای جنوبی خلیج فارس، بین قطر و عربستان سعودی واقع شده است. در گذشته، به منطقه ساحلی جنوب خلیج فارس حد فاصل بصره نا بحرین امروزی، بحرین گفته می‌شد که بخشی از عربستان، از جمله منطقه احسا را نیز دربر می‌گرفت. (توتمی و کالیبر، ص 132) سرزمین بحرین، از سه جزیره اصلی منامه، محرق و ستره تشکیل شده است و منامه، یک گردش این جزایر، پایتخت آن به‌شمار می‌آید. از نظر تقسمیات گیاهی، این کشور دارای پنج استان به نام‌های عاصمه (استان پایتخت)، جنوب، شمال، جنوب‌غربی و مرزی است. این کشور، مساحت در آبهای خلیج فارس است؛ از این رو، رهبری زمینی است و تنها به‌وسیله گذرگاه‌های به طول 54 کیلومتر به کشور عربستان سعودی ممکن است. بحرین از شرق و جنوب با کشور قطر، غرب با عربستان سعودی، و از شمال از طریق مرزهای دریایی با ایران همسایه است.

نقشه شماره ۱: موضعیت جغرافیایی و تقسمیات کشوری بحرین

۱. این گذرگاه، بی پل دوستی بحرین و عربستان، و گذرگاه مال فهد (جسر المدک فهد) معروف است.
وضعیت سیاسی - اجتماعی بحرین

بر اساس آخرين سرشماري، بحرین در سال ۱۳۴۷، ۹۴۰۰۰ نفر جمعیت دارد که حدود ۲۳۵،۰۰۰ نفر از آنان شهروند این کشور نیستند. بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور، را نیز خارجی‌های تشکیل می‌دهند که مدت زیادی از اعطا تابعیت بحرینی به آنان نمی‌گذرد. اکثریت جمعیت این کشور، بحرینی‌اند و نزدیک به ۴/۶ درصد آن را اتباع خارجی، مانند ایرانی، هندی، پاکستانی، انگلیسی، آمریکایی، مصری، کره‌ای، عرب، و ملیت‌های دیگر تشکیل می‌دهند. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت درصد جمعیت، بحرینی، نوزده درصد آسیایی، ده درصد سایر نژادهای عرب و هشت درصد ایرانی‌اند. بیشتر اتباع کشورهای غربی یا کشورهای متخصص، مهندسی، تکنسین‌ها، نمایندگان و کارمندان باشگاه‌ها و شرکت‌های برگز تجاری و صنعتی تشکیل می‌دهند که هم‌اکنون یک‌تنه اندیزگی مفرحی دارند و نیز امور اقتصادی و فنی کشور در دست آنهاست. از نظر جامعه‌شناسی، جمعیت کوچکی بحرین در دفته دسته جای می‌گیرد:

1. خانواده حاکم (آل خلیفه):
2. سنی‌های که اصلی‌ترین افرادی دارند و طی فرآیند بهره‌وری و خرید برد در سده‌های هجدهم و نوزدهم وارد بحرین شده‌اند.
3. سنی‌های که اصلی‌ترین عرب دارند و رشته آنان به قابل جای‌گزین جامعه اطراف بحرین می‌رسد;
4. سنی‌های که تحت عنوان «هومن» معروف‌اند. اینن‌انی اصلی‌ترین عرب دارند و از اسکال جوی‌ای اطراف بحرین تنها;
5. طبقه‌ای که به «بخاران» (بحرانی) معروف‌اند و شیعیان اصلی بحرینی‌اند;
6. طبقه‌ای که به «عجم» معروف‌اند و از ایرانی به بحرین مهاجرت کرده‌اند و در اینجا زمانی از جمعیت بحرینی‌شده‌اند.

۱. هوله به سن مده‌بانی گفته می‌شود که از کرونای جنوبی خلیج فارس به ایران آمدند و پس از مدتی دریا به کشورهای خلیج فارس بازگشتند. امروزه از این وازه برای معرفی ایرانیان سن مده‌بسی که در کشورهای خلیج فارس زندگی می‌کنند، استفاده می‌شود.
نیبین زیستی‌پزشکی عدم استفرار دموکراتیک در بحرین

در سال ۱۳۸۱، ص ۱۹ (یا نیز)

از نظر ترکیب مذاکی جمعیت بحرین نیز هم‌بوده وزمن‌های زمان‌های متعادل‌کننده که شبیهان آن‌ها بحرین این کشور را تشکیل می‌دهند. برخی از منابع، شمار جمعیت شبیعیان را ۷۵ درصد دانسته‌اند؛ (Nasr, 2006, p.3/ Helfont, 2009, p.289)


نژادیک است، این است که آن‌ها حدود هفتاد درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

International Crisis Group, 2005

تاریخ سیاسی بحرین با ورود تیم آلخلیفه از بیابان‌های نجد به زبان‌های مختلف در شمال غربی قطر در سال ۱۳۶۵ م. دوران تاریخی را ناگزیر دهی‌که آلخلیفه خیال سرویزی بر زبان و بحرین را در سرگرفت و سرنگون در سایه صحف زندگی در سال ۱۳۶۳ م. بر بحرین مسلط شد. با تساطع بیربانی بر بحرین در سال ۱۳۶۱ م، این کشور نزدیک انگلستان قرار گرفت و

سرانجام در سال ۱۳۶۳ م رسم‌اً تحت الحمایه این کشور شد. (مجدیدزاده، ۱۳۷۲، ص۱۵)

ادعای ایران بر بحرین، با وسایل انگلستان و پس از نظر خواهی عمومی سازمان ملل، در مه ۱۳۶۹ م پایان یافت. در ۱۶ دسامبر ۱۳۷۱ م نزد شیخ عباس بن سلیمان آلخلیفه بی‌در شیخ محمد، حاکم علی بحرین، این کشور را به جمعرتی سازمان ملل متحد در آورد. (سیدافشادی، ۱۳۶۸، ص۴۲) در سال ۱۳۶۳ م، شیخ عباس در پاریس حکمتیار مردی به سر بحرین سر فرد آورده و اجاقه داد. مجلس شورا مزکر از نمایندگان مردی بحرین تشکیل شود؛ اما پس از دو سال، این مجلس به همان «احصار در اداره اموار کشور» تعطیل شد. (محمدی) در سال ۱۳۸۹ م پس از فوت شیخ عباس قدرت به پسر بزرگ وی، شیخ‌محمد رسید. خوآن با وعده انجام اصلاحات سیاسی فراگیر، زمین‌داری خود را آغاز کرد. اما با آن‌گونه چیز توسط خود باندی بیشتری به بخش ارزش‌ها دموکراتیک دارد، در عمل به استناد به زبان‌های موجه بارزانی بحرین - نهادی که قصد فردی تسمیه گری و نتایج‌گذاری بی‌درستی است - در دوره فرماتوپی ان تغییر قابل ملاحظه‌ای در جهت بهبود اوضاع سیاسی این کشور رخ نداده است.
پیافته‌های تحقیق
دموکراسی حواشی در بحرین و وضعیت فعلی

بحرین در سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۶۳ و ۱۳۶۸ با جنبش‌های اصلاحطلبانه، که بازگان‌ها و برخی تحسیل کردن رهبری و عدالت آن را در اختیار داشتند، آشنا شد. آنان خواهان اصلاحات، مشارکت در حكومت، مقابله با دخالت بی‌گمانگان و تشکیل نظام پارلمانی بودند. با اینکه این جنبش‌ها به دلیل نبود یک برنامه سیاسی واضح و قضاوت دولت ایران در مقابل آنها، موقتی به‌دست نیاورده‌اند. مورخان این جنبش‌ها را به مثابه آغاز حکومت دموکراتیک در بحرین و خلیج فارس قلمداد کرده‌اند. (ازدبی، ۱۳۸۰، ص. ۱۹۲)

پس از استقلال این کشور در دسامبر ۱۳۶۵، انتخابات پارلمانی این کشور انجام شد و مجلس ملی تا اواخر آگوست ۱۳۷۵ بی‌گمان خود ادامه داد. با احلال مجلس از سوی پادشاه بحرین، نهایتاً وس از دو سال که از تجربه دموکراسی در بحرین سپری می‌شد، هیئت وزیران که نوان مقابله با مخالفت‌های مجلس ملی درباره مسائل حساس همجوون قانون امتنعت دولت ۳، «احاطه پایگاه» به آمریکا در منطقه مطرح کرد، اعلام قانون کار و تضمین تشکیل ستاد کارگری، از آن زمان پس از این به‌اختیار قوه مقتبه را از آن خود کرد.

حرکت‌های ناکام پس از آن نیز موجب نبود از همین روی بحران دموکراتیک و تشکیل پارلمان و شبکه‌گیری نظامی مبنی بر قانون اساسی در این کشور با برجا ماند. (همان س. ۹۲) در نوامبر ۱۳۷۵ طوماری با امضای لویست شصت، به شیخ عیسی (حاکم وقت) نوشته شد و از این طریق درخواست شد تا مجلس ملی که در سال ۱۳۷۵ میلادی شد بود، از طریق برگزاری انتخابات آزاد بر اساس قانون اساسی پارسی‌گیان شود و حقوق شهرزادان هنگام ارائه مطالبان آنها به حکام تضمین گردد؛ اما پاسخ درخواست‌ها امیر به این طماعیک، تأثیر تأسیس مجلس مشورتی با جنسی انتصابی بود؛ مجلسی که صرفاً ماهیت مشورتی داشت و قدرت نظارت و قوانین‌گذاری بود.

۱. طبق قانون امتنعت دولت، هزینه‌های اقدام با موضوع برجسته در برای دولت، مخالفت با امتنعت داخلی با حاکم کشور تلقی می‌شود و حکومت اجازه داشته‌اند مبلغون را به‌سیرت بزرگداشت و بدون محاکمه زندانی کنند.
به دنبال اعترضات سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵، پادشاه بر شمار اعضا و دامنه احتمالات این مجلس افزود؛ اما این اقدامات نیز تغییر عمیق به دنبال نداشت و انتظارات مخالفان را برآورده نساخت. با روي کار آمدن شیخ حمد در سال ۱۹۹۹ م، فضای سیاسی اندکی باز و در سال‌های بعد پارلمان این کشور با راهکننده‌ی همچنین برخی از زندانیان سیاسی آزاد شدند و زنان نیز حق کنسول‌های به درمان مراجعه کردند.

پیش از این، وعده‌های فراگیری داده بودها، اما این اصلاحات جنبه عملی نباید و علماً سیب تحمیل قدرت وی شد. از این راه گروه‌ها، از جمله نمای‌گردهای شیعی، انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۰ م را تحریم کردند. گروه‌هایی در انتخابات پارلمانی در سال‌های بعد کشور تعطیل شد.

نارضایتی‌های سیاسی چندان کاسته نشد. با وقوع اعترضات مردمی در کشورهای عربی، سرمد بحرین نیز دست به اعتراف زدند که این امر با سرکوب شدید آنان توسط آن‌ها و نیروهای نظامی عربستان مواجح شد. از همین روز، نزدیک به نیایی از اعضای پارلمان استعفا دادند و عملًا پارلمان این کشور تعطیل شد.

از نظر رعایت حقوق بشر نیز اقدامات دولت این کشور در تضییق حقوق بشر، همواره مورد اعتراض عوام و مجتمع حقوق بشری است. بر اساس یکی از آخرین گزارش‌های منتشرشده مجتمع حقوق بشری در زمینه آزادی‌های مدنی و سیاسی در کشورهای مختلف، در یکی از کشورهای دنیا (یک پایگاه ناشناخته) موردنظر، یک تا هفت - که یک پایگاه ناشناخته - به‌طور محدود و ضعیف و غیر قانونی و هدف نشان‌دهنده بوده و واقعیت در این زمینه این اقدام به ۹ راک‌سپر کرده است. (Young and Roylance, 2012, p.14)

این امر به دلیل کاهش آزادی‌های مدنی درپی باپسخت خشونه دوره به جنگ دموکراسی مردمی جهان هم فوریت، زنان، شکنجه بارداری ناشناخته، سرکوب رساهای جمعی، و استفاده از داداش‌های نظامی برای عفونت غیرنظامی بوده است. (Ibid. p.21)

گسترش اعتراضات گروه‌های مختلف کشور، بر خلاف دیگر کشورهای عربی، با مقاومت حکومت و برخوردهای کشورهای غربی و عربی، و حتی کمک به سرکوب معترضان رویورده شد. با توجه به صیفه دموکراتیک جنبش‌های مردمی در بحرین، به نظر می‌رسد مقاومت آلالامه و
استقلال یک‌پارلیمان نسبت به عربی و غربی از حکومت می‌گیرد؛ چراکه دولت‌های غربی که همواره بر جانب حزب‌الدینی دموکراتیک تأکید کرده، در بحرین همواره از آن بالا همکاری کرده‌اند. از همین روایت در ادامه

این مقاله عدم تحقیق دموکراتیک در بحرین کشور را در منظر زبان‌پژوهی بررسی می‌کرده.

ثبتین زبان‌پژوهی عدم تحقیق دموکراتیک در بحرین

برای ثبتین زبان‌پژوهی عدم تحقیق دموکراتیک در بحرین، به بررسی نقش عوامل زبان‌پژوهی در عدم تحقیق دموکراتیک در این کشور پرداخته شده. چنان‌که بیان شد، از میان عوامل زبان‌پژوهی، موفقیت زبان‌پژوهی این کشور به‌همراه زبان‌پژوهی اخیر و زبان‌پژوهی شیعه بررسی می‌شود.

چراکه این عوامل نقش مهمی در افزایش بازیگران سیاسی دخیل در تحولات بحرین دارند. در این راستا، اهداف و تحرکات بازیگران زبان‌پژوهی، نظیر خاندان آل خلیفة، احزاب و گروه‌های مذهبی، بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های فرام顼فه و تأثیرگذاری آنها بر عدم تحقیق دموکراتیک بررسی می‌شود.

موفقیت زبان‌پژوهی

از لحاظ زبان‌پژوهی، بحرین از این زبان‌پژوهی مهم‌ترین تحقیق است. در مطالعه کومنهام (1391 هـ، ص 3) قرار گرفت این کشور در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس، منزلت زبان‌پژوهی این کشور و اهمیت آن در بیان بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش داده است. در واقع، تاریخ تحولات سیاسی در بحرین همواره تحت تأثیر موفقیت راهبردی این کشور در خلیج فارس بوده است. این کشور، از قدمت بیشتر و تر تاثیر در این روند دارد، محل تردد کشتی‌های خارجی بوده است. همچنین در اوج رقابت کشورهای اروپایی بر سر مستعمرات، این کشور صاحب جنگ و تسلیم انگلیسی‌ها و پرتغالی‌ها بوده است. پس از آنکه هنگ‌کنگ یکی از مستعمرات مهم بریتانیا شد، موفقیت بحرین به‌مانند راه ارتباطی بین اروپا و خاور دور، اهمیت ویژه‌ای پایت.
نتیجه‌ی زیرپایینی عدم استقرار دموکراتسی در بحرین

اسفندماه ۱۳۸۸، سال ۲۰۰۹ آنگلیسی‌ها با آگاهی از موضوعات راهبردی جنگ بحرین، انگلیسی‌ها براز تحقیق اهداف خود، از جمله توقف در خلیج فارس، مبارزه با راهنما دریایی، مبارزه با برده‌فروشی و تجارت برده، استقرار خطوط نگرفت و حفظ آنها، و تجارت استسلح و کنترل آن، این جزئیه‌ها تحت حمایت خود کرده‌اند. از تاریخ تجارت نیز بهدلیل موضوع مناسب بر سر راه کشورهای منطقه با هند، به‌عنوان مرکز تجاری اولیه نشن‌ها برکه‌ای از توجهات و ورش اقتصادی منطقه‌ای، این کشور هم‌اکنون مرکز تجاری و امور پولی بین‌المللی در منطقه است؛ به‌گونه‌ای که برعکس دوهرار شعبه‌ی بانک داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌ای از این کشور فعالاند؛ همچنین جدید شده نشده بعضاً منطقه‌ای و در زمینه‌ای صنعت بیمه فعالیت می‌کند.

عبداللهیان، ۱۳۸۸، صص ۱۵۳۹) شهرت بحرین به تجارت و امور پولی بین‌المللی، به‌ارتباط با سرطان نفت نیست. موضوعات این کشور در قلب کشورها نفت خش حوزه خلیج فارس، آن را مکان مناسب برای جذب پولهای به‌دست آمده از فروش نفت به شبه‌های بین‌المللی بانکی و پولی در اورد در آورده است. (سعیدی‌ماهی، ممان، صص ۲۰) همچنین موضوعات راهبردی بحرین بیشتر به‌شکل است این کشور محل استقرار فرماندهی نیروی دریایی ایلات متعدد در غرب آسیا و شمال آفریقا باند.

در سطح منطقه نیز این کشور در مصاپایی عربستان سعودی قرار دارد و دارای پوستگی سرمزمی‌ور بهره‌گیری با مناطق شبه‌پایین این کشور، خودی، فکری خود‌ها، شهرهای کلیدی منطقه، «الشرق» است؛ منطقه‌ای نفت خش، که در این عربستان را در خود جای داده است مزایه‌کردا شاهی، هم‌مان، و تنا منطقه‌ای است که ساکنان آن آشکارا به‌فضای به حکومت عربستان می‌پردازند.

به رغم وجود زمینه‌های سیاسی و اجتماعی برای وقوع حکومت‌های دموکراتیک در بحرین، کشورهای غربی، به‌دلیل اهمیت زیرپایینی بحرین برای آنها، به‌هنگام وقوع جنبش‌های دموکراتیک طراحی می‌شود. این کشور استقبال نکرده، بلکه برازی نژاد نیاپمایی سیاسی در بحرین، همواره از حکومت غیردموکراتیک برای کشور حمایت می‌کند. انگلیسی از آنجا ورود خود به بحرین، در حمايت از خاندان آل خلیفه، جنون دوره جنبش‌های دموکراتیک سیاسی و شواهی و
استقلال‌طلبی این کشور را سرکوب کرده، از آن جمله می‌توان به قیام عموی مردم بحرین بر ضد شیخ عیسی بن علی آل خليفة، حاکم وقت بحرین در سال ۱۹۸۵ م، و اعتراضات گسترده برای انجام اصلاحات سیاسی در سال ۱۹۸۸ م اشاره کرد. که هر دو با حمایت نظامی انگلیس سرکوب شدند.

(بهرامی، ۱۳۸۱، ص ۳۷۷) انگلیس پس از استقلال کامل بحرین نیز حمایت همبستگی خود را از استمرار پادشاهی آل خليفة ادامه داد. یکی از اعتراضات مردمی اخیر بحرین، به مقامات این کشور کمک‌های اطلاعاتی برای شناسایی و تحریکات مخالفان حکومت آل خليفة کرده است. (Silver, ۲۰۱۲)

ایلات متوجه‌های آمریکا نیز از آغاز استقلال بحرین، در این کشور حضور نظامی گسترش داده است. پایگاه نظامی این کشور در الیفری، محل استقرار ناواگان پنج نیروی دریایی ایلات متوجه در غرب آسیا و شرق آفریقا است. این پایگاه مستند به حفظ منافع آمریکا در خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر، خلیج عدن و بخش‌هایی از اقیانوس هند را بر عهده دارد. از این پایگاه، نیروی دریایی آمریکا با ماهیت پیشرفته‌تر و اثبات در بحرین برای استمرار حضور نظامی ایلات متوجه در بحرین حاکم اهمیت است. حضور نظامی آمریکا در بحرین به سال ۱۹۸۲ م بر می‌گردد. بحرین و آمریکا این‌هم‌سازی‌های نظامی مشترکی امضا کرده‌اند که بر اساس آن، زمانی به مساحت جهان بهینه‌تر می‌رود برای استفاده از نظامی در اخبار آمریکایی‌ها ضروری گردیده. در زیست‌شناسی ۱۹۷۳ م توانایی‌های اخیر دوباره در دستور کار آمریکا و بحرین قرار گرفت و در ۲۰۰۷ م به توانایی‌های دیگری تغییر کرد. بر اساس توانایی‌های جدید، نیروی دریایی آمریکا از تسهیلات گسترده‌ای در بندر سلمان، بحرین بر روی دادار می‌شود. افزون بر این، در سال ۱۹۹۳ م فرماندهی منطقه‌ای نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر شد و در زیست‌شناسی ۱۹۹۵ م هم بحرین میزان ناواگان پنج نیروی دریایی آمریکا شد. براساس توانایی‌های همکاری دفاعی که میان آمریکا و بحرین به امضا رسمی بود، آمریکا از امکانات و تسهیلات بسیاری در فرودگاه‌ها و بنادر بحرین، از جمله فرودگاه «السرحه»، بندر سلمان و «بایگان هواپیمای شیخ عیسی» برخوردار شد. این حضور گسترده نظامی و به تعیین‌های افزایش وابستگی نظامی آمریکا به حاکم بحرین، سبب افزایش تعاملات میان دولت آمریکا و آل خليفة شده است؛ به‌گونه‌ای که
تهیهیه و همراهی همه جانبه آل خلیفه با آمریکا، موضوعات پشتیبانی آمریکا را از استمرار حکومت این حاندان بر بحرین قرار آورده است.

نشر از ایران و تلاش برای جلوگیری از کشتیرش قدرت ایران از طریق متحدان شیعه خود در منطقه، یکی دیگر از عواملی است که آمریکا را به پشتیبانی از آل خلیفه سود داده است. (Luomi, 2008, p. 26) در واقع، موقعیت راهبردی بحرین که از یک سو در میدان کشورهای نفت خیز و منحدر آمریکا، و از سوی دیگر در مجاورت با ایران به عنوان دشمن این کشور قرار دارد، سبب توجه ایالات متحده به ثبات این کشور شده است. (Bu-Safwan, 2011)

در سطح منطقه نیز همسایگان بحرین، به‌ویژه عربستان سعودی، مخلقت و مانع انجام هرگونه تغییرات سیاسی و دموکراتیک در بحرین اند. بحرین به عنوان کشوری که دارای جمعیتی با اکثریت شیعه است، در مجاورت مرزهای شرقی عربستان قرار دارد؛ چرا که اقلیت شیعی و ناراضی عربستان در این مناطق زندگی می‌کنند. شیعیان عربستان که عمداً در مناطق مجاور مرزهای بحرین زندگی می‌کنند، افزون بر سیستم جغرافیایی و همسانی مندی، با اکثریت شهرهای بحرین، از توی هماهنگی سیاسی نیز با شیعیان بحرین برخوردارند؛ به‌ویژه که همواره اعکاس تغییرات و حوادث این سوی مرز را می‌توان در کشور مجاور مشاهده کرد. در واقع، شیعیان بحرین و عربستان یک واحده جغرافیای فرهنگی را تشکیل می‌دهند که از نظر اهداف سیاسی و زئولوپلیتیکی نیز از هماهنگی و همسانی باید برخوردارند. هر دو جمعیت‌، افزون بر اشتراکات فرهنگی، به آل سعود به‌مانه کشور می‌گردد: همچنین، با حاکمان کشور خود سر اصلاحات ندارند و سال‌هاست که تلاش‌های متعدد و عمده‌ای دموکراتیکی را برای راهیابی از سطح آنان انجام داده‌اند؛ با این تفاوت که در میدان شیعیان عربستان، رهگاهی به‌مانند کشور کشورهای چند جناحی و باهساله با الحاق به بحرین مشاهده می‌شود، اما شیعیان بحرین خواستار اصلاح نظام سیاسی‌اند. این امر نیز از آنجا ناشی می‌شود که شیعیان در عربستان یک اقلیت مذهبی، فرهنگی و جغرافیایی ان و با توجه به غلبه گفتن فلسفه‌گر، تنها در صورت استقلال می‌توانند سرنوشت خود را به‌دست گیرند؛ اما در بحرین، شیعیان آکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند. ضمن آنکه با وجود افتادگی‌اگرایی
 آل خليفة، شیعیان بحرین آزادی بیشتری دارند. از این‌رو شیعیان عربستان از هم‌بازار خود در بحرین، سبب واحده مقدمات عربستان از تحولات سیاسی بحرین شده است. درک بیش از چند مورد، با دنیور گرفتن «زئوپلیتیک شیعه» و «زئوپلیتیک انشی» می‌سر خواهد بود؛ امری که مقدمات عربستان به خوبی آن را دریافت‌اند. مقدمات سعودی واقع‌کننده هرگونه تغییر در شرایط و ساختار سیاسی بحرین، که سبب ارتقای جایگاه شیعیان در این کشور شده، در خواست‌های مشابهی در شیعیان عربستان ایجاد خواهند کرد؛ چنان‌که در حال حاضر تنها بر پای جنبش دموکراتیک خواهان بحرین، شیعیان عربستان می‌پردازند تجهیزات و اختلاف به وضع موجود خود در عربستان، حواس افتراق حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی خود شده‌اند. از سویی، با توجه به واقع شدن میانه‌ای عربستان در مناطق شیعه‌نشین این کشور، مقدمات سعودی از هر اقدامی که ممکن است به افزایش قدرت شیعیان این کشور بی‌نویسد، می‌پرهیزد.

از سوی دیگر، مقدمات سعودی همواره به طور پنهان سودای حاکمیت بر کل شبه‌جزیره عربستان را دارند. به همین دلیل، روی کار آمدن حکومتی شیعی و ناهمو به‌جان آل خليفة، که همواره متnesday راهبرد برابر عربستان در شبه‌جزیره عربستان به‌دلیل اعتمادی پس از یک اکنون می‌تواند و همین‌طور با ایران در بحرین خواهند شد. این امر، از یک سو سبب انتقال از شورای همکاری خلیج فارس و منابع جهانی‌گرای هماهنگ در مواضع ایران خواهد شد؛ از سوی دیگر موقعیت محور زئوپلیتیکی «مقاومت» را ارتقا خواهند داد؛ امری که مجموعاً سبب تنزل جایگاه منطقه‌ای عربستان و ارتقای وزن و منزلت زئوپلیتیکی ایران خواهد شد.

به‌همین‌جایی در همسایگی خود چهار کشور عرب دیگر را دارد که همگی دارای نظام‌های پادشاهی و غیردموکراتیک‌اند. که در عدم تمایل بحرین به انجام اصلاحات سیاسی در کشور خود، یک تأثیر نوده است. اگر کوپ (آکوری) که نوعی دموکراتیک پارلائمنی حاکم را تجریب می‌کند و آن نیز معمولاً از گونه دخالت‌های خاندان حاکم در امان نیست) را مستثنی کنیم، در کشورهای عمان، قطر و امارات متحده عربی، نظام‌های افتدارگرای پادشاهی در رأس امور قرار
نیبین زنوبیتیکی عدم استقرار دموکراسی در بحرین ۸۸

دارند که فاقد کمترین میزان پایین‌تری به دموکراسی‌اند و پارلمان این کشورها نیز فاقد اختیارات قانون‌گذاری و نظارتی است. حاکمان این کشورها به‌شدت سنتی و معتقداتی گردیده و از کمترین تغییر در جهت و اقداری آزادی‌های سیاسی و دموکراسی برخوردار می‌گردند. ممکن است توجه به هم جوارات بجا بحور و مشاهده در فرهنگ، ساختار اجتماعی و حکومت، از سیم سرایت حکمرانی آزادی‌های خود معنایی می‌کند. این امر درباره بحوریان که شرکت کنند بر خوردار است. چراکه آنها نگران روی کار آمدن دولتی شیعی و همسو با ایران در درون شورای همکاری خلیج فارس‌اند؛ امروز که می‌تواند سبب انشقاق و دوستسپت در انتخاب‌سیاست‌های همان‌نگ در مواضع‌های ایران باشد.

زنوبیتیک شیعه

شیعیان آگرد جنگ در مقابل مبارزات اسلامی جمعیت قابل توجهی نیستند، به‌دلیل نهواط پرآکنگی جغرافیایی شان در خاورمیانه، از نظر زنوبیتیکی، موقعیت بی‌بدیلی یافته‌اند. حال حاضر، شیعیان برگری برکار می‌توانند در کشورهای آیران، جمهوری آذربایجان، بحرین، عراق و لبنان تشکیل می‌دهند. افزون بر این، در دیگر کشورهای منطقه نیز به‌صورت اقلیت حضور دارند. این راستا، تکه‌کننده قابل توجه یک است که نوعی پیوستگی جغرافیایی میان جمعیت‌های شیعی منطقه خاورمیانه به‌ویژه در کشورهای خلیج فارس وجود دارد. هم‌اکنون ایران با

1. برای مثال، شیخ محمد در مصاحبه‌ای با روزنامه‌های اوسط، اظهار کرده بود: هر تعامل اسلامی که قرار است صورت بگیرد، باید مطالب جامعه عرب خلیج فارس پایان بیابد. به‌حتم هر سیاست در پیش‌بینی، مطابق با مصالح همه کشورهای خلیج [فارس] خواهد بود (بشارات، ۱۳۸۱ ص. ۴۷)
2. درود نیروهای نظامی و پلیس کشورهای همسایه در بحرین برای مکرر معارضشان این کشور در سال‌های ۱۹۸۷ و ۲۰۱۳ در این راستا صورت گرفت. اما شاهد است که این نیروها در جهان‌های طرف‌های موسوم به «سر دفاع جزیره» بعنی نیروی مشترک نظامی اعضای شورای همکاری خلیج فارس، وارد بحرین شده‌اند. حال آنکه این نیرو برای دفاع در برابر تجاوز خارجی بیان نهادشده بود.

(۴۱)
بحث و به‌حرين با عربستان سعودي دارای پوستگر جغرافیایی است؛ امکان که پيشینه تاریخی و
فرهنگی آن را تشکیل کرده است. در نگاهی جامع، اگر افزون بر جمعیت‌های شیعی،
حکومت‌های شیعی را درنظر بگیریم، اهمیت زعولتیکی شیعه در خاورمیانه روش‌های خواهد
شد. دولت شیعی متصرف در عراق و حکومت علیان در سوریه، سبب گسترش زعولتیکی شیعه از
خلیج فارس تا شامات و کرانه‌های دریای مدیترانه شده است. همین امر سبب شده است مبادری از
سیاستمداران با طرح آنچه «هلال شیعی» می‌نامند، از پراکنش جغرافیایی و اتحاد شیعان نگران
باشد. (Helfont, 2009, p.289)

از منظر زعولتیکی انتقادی، گفتگوی زعولتیکی شیعه (یا شیعه محور) به عنوان «گفتگو
مقاومت» امر روزه داده جغرافیایی مذهبی فراتر رفته و بازیگران سنی، از جمله همسار را
نیز در خود جای داده است. بر اساس زعولتیکی انتقادی، اساساً کشورهای در حال تحول در
منطقه، در یک چهارچوب کلی تحت عنوان «فضای واحد» قرار داده و حکمت هر کشورگرای
در این فضا، از آنجاکه از قرارگیری با دیگران بهره‌مند است، بر رفتار دیگری اثرگذار
خواهد بود. «مقاومت» اصلی‌ترین مؤلفه گفتگویی است که در حکمت انقلابیون همه کشورها موج
می‌زنند. اگر در گذشته، در تبیین هلال شیعه (که علنی شده‌زعولتیکی شیعه) بیشتر نظریات
مستگرا بوده و از سوی ملك عبدالله، سعود الفیصل، حسن مبارک و دیگران مطرح شده بود،
ایران، سوریه، عراق و تا حیده لبنان جای‌گرفتند. در زعولتیکی جدید شیعه، حماس
سنی‌مذهب، علی بن ابی طالب بوده که از نظریه‌شناسان، دیگر مکان مقاومتی
وجود ندارد و «فضای مقاومت» جای‌گزین آن شده است و هر حکمت مبنی بر مقاومت در
منطقه، به قدرت افزایی شیعان کمک خواهد کرد. (ساسانیان، ۱۳۶۰)

زعولتیکی شیعه در ده‌های اخیر، از دو ویژگی پانزده برخوردار است: نخست اینکه خود را
بدیل برای گفتگوی غربی-سمالیه‌داری در خاورمیانه معرفی کرد و مخالف هزمون و سلطه
غرب در منطقه است؛ از اینرو، مقاومت و مبارزه با غرب و متحدان منطقه‌ای آن را در رأس
اهداف خود قرار داده است؛ دوم آنکه در سطح منطقه، به‌طور خاص مخالف نسل عربستان
نیپین زئولیتیکی عدم استقرار دموکراتیک در بحرین

سعودی به عنوان نماد وابستگی، و هابیت و سلفی‌گری است. از همین روی، می‌توان گفت خاورمیانه اکنون صفحه تقابل دو محور زئولیتیکی است که در یک سو غرب و متحدان منطقه‌ای آن را قرار دارند (که می‌توان از آن با عنوان محور سلفی-سرمایه‌داری یاد کرد)؛ و در سوی دیگر، محور شیعی (مقاومت) قرار دارد که مداخله هژمونی و حیات محور قبل است. نکته قابل توجه آنکه در محور زئولیتیکی غرب، بایگانیان متعدد و حتی متصدی وجود دارند که طیف وسیعی از دولتهای غربی و رژیم‌های پادشاهی عربی و گروه‌های تروریستی و جنگی را شامل می‌شوند که در مواردی ارتقاء و هم‌سویی آنان برای میهمان و پیچیده است اما در زئولیتیکی شیعه، بازیگران، روابط و اهداف آنها به خوبی آشکار است و این امر امکان مواجهه و مقابله با آن را برای رقیب آسان‌تر کرده است.

از آنجا که در حال حاضر، تنا در بحرین این مهم امکان‌پذیر است که در صورت استقرار دموکراتیک، دولتی شیعه به قدرت برسد، این کشور آمیزه به جهت کارزار زئولیتیکی محور سلفی-سرمایه‌داری با محور مقاومت تبادل شده است. در صورت استقرار دموکراتیک، عملاً این کشور از شمار مداخله مقاومت به صورت وقایع آن خواهد پیوست و به همین دلیل، غربستان سعودی و غرب به عنوان بایگانیان مؤثر محور زئولیتیکی سلفی-سرمایه‌داری، با هرگونه تغییری که اتفاق جابجایی سیاسی شیعیان در بحرین و پیرو آن، توعیه و فضایی گذشتن زئولیتیکی مقاومت شود، مداخله‌اند.

زئولیتیک انرژی

انرژی به عنوان حوزه محورکننده صنعت و اقتصاد جهانی، امرورزه بخش از هر دوره‌ای در معادلات سیاسی داخلی و بین‌المللی دارای اهمیت است. زئولیتیک انرژی، به مطالعه نفت و آثار انرژی و جنبه‌ها و ابعاد مختلف آن بر سیاست و قدرت و منابعگونی منتقله و دولت‌ها منجر دارد (حافظی، ۱۳۸۵، ص ۳۰۳) در خاورمیانه، به ویژه منطقه خلیجفارس ارگذاری زئولیتیک انرژی بیش از هر منطقه دیگر مشهور است. این امر، به ویژه درباره نفت، از راه آشکارتری بر خوردار است.
نفت، همواره یک نیروی محرکه اصلی در پشت منابع خارجی تعادل قدرت داخلی و منطقه‌ای در دکتری‌های سرزمینی در خلیج فارس بوده است (Le Billon and El Khatib, 2004, p.109).

خلاصه‌نگاری بازیگران سیاسی را نسبت به تحولات سیاسی این کشورها برانگیخته است. افزون بر آنکه قدرت‌های جهانی همواره درصد دندان با دریس گرفتن سیاست‌های محافظتکارانه و توأم با تنش‌زایی، استمرار جریان انسانی را تضمین و از نوسانات بهای آن جلوگیری کند، در دو روکش‌ها نیز منابع ارزی، عامل برای اتخاذ برخی سیاست‌ها در قبال شهروندان شده است.

شیعیان، بیش از ۶۱ درصد از جمعیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را تشکیل می‌دهند؛ اما برخی منابع تخمین زده‌اند که حدود هشتاد درصد جمعیت بومی کشورهای منطقه خلیج فارس را شیعیان تشکیل می‌دهند (Leigh and Vukovic, 2010, p.11).

از سوی دیگر، نزدیک به سی درصد تولید نفت و نرم از ذخایر آن در اختیار کشورهای حاشیه خلیج فارس است. (ibid, p.29) افزون بر نگرانی غرب از تمركز ذخایر و تولیدات انرژی در منطقه، اینچه سبب نگرانی کشورهای غربی و دولت‌های منطقه شده است، هم‌بینی و تطابق جغرافیایی حوزه‌های نفتی و تمرکز شهرایان است.

 نقشه شماره ۲: همبینی و تمرکز شهرایان و منطقه‌های نفتی

Source: Izady (2006), the Gulf/2000 Project, SIPA/Columbia University

www.SID.ir
نتیجه‌ی خلاصه‌ی تأثیرگذار بر سیاست‌های تجارت آمریکا و غرب در قبال تحولات خاورمیانه بوده است که از طریق مطالعه‌ی نظری تروریسم، کشور‌های تأمین‌کننده نفت غرب از این قاعده مستثنی بوده‌اند. پرداخت است که در عملیات تروریستی بازدهیت می‌شود، شوهرمان و عضویت این اقدام معرفی شده‌اند؛ اما سیاست غرب در برخورد با این کشور، تغییر شدیدی نیافته‌اند. در عرض کشورها که ممکن بود تهدیدی برای استمرار جنایت نفت پاشند، مورد حمله فرار گرفتند. علیه روزی است که بسیاری از کارشناسان، نشان‌دهنده‌های آمریکا به خاورمیانه و آزادی مردم منطقه‌ای از جنگال تروریسم و حاکمان افتخاری، بلکه برای آزادی نفت قلمداد می‌کنند (Le Billon and El Khatib, 2004, p.127) گزارش شده که سیاست‌ها تغییر کرده باشد. به او توجه صادرات نفت و جلوگیری از تهیهٔ آن، کشورها غربی و وارکندن‌ها نفت منطقه‌ای، از هر اقتصادی که نتایج خلافی در صادقات نفت ایجاد کند، جلوگیری می‌کنند و در این راستا، حمایت از بشکه‌های استعمار دموکراسی و حقوق بشر در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد.

در سطح منطقه‌ای نیز کشورهای نفت‌خور در تلاش‌های‌نیست تا از تسلط‌گردهای قومی و مندیب و اقیمت بر میادین نفت جلوگیری کنند؛ چراکه این امر افزون بر آنکه می‌توانند دوبلات دولت مزدی را نسبت به مناطق قومی و حزبی کاهش دهد، از این قبایل این کشور است که فرآیند استقلال‌یا خودمختاری آنان را تسهیل کند. سختی‌هایی عربستان بنابر اقیمت شیعهٔ این کشور در مناطق نفت خیز شرقی، در این راستا صوت می‌پیدا کرد. چراکه بخش عمده نفت عربستان از منابع این منطقه استخراج می‌شود. دخالت‌ها مداومی عربستان در بحرین برای حمایت از قبایل رژیم آل خلیفه نیز تا حد زیادی از این موضوع ناشی می‌شود که این کشور از گسترش دموکراسی در شبه‌جزیره عربستان و قدرت‌گیری بیشتری فيلیپاین در بحرین، که به‌شدت معیشیان در بحرین، که به‌شدت معیشیان در بحرین، که به‌شدت عربستان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، و هم‌چنین پیشرفت اخلاق اتحاد عربستان و بحرین در قالب کنفدراسیون عربی نیز در همین راستا صورت گرفت (یارسپوری، 1391، ص.45)

نتیجه‌ی نمودن این تأثیر بر می‌توان آن‌ها در عراق مشاهده کرد؛ چراکه اخلاق دولت مزدی و اقیمت عربستان بر سر استخراج و صادرات نفت، این کشور را در آستانه تجزیه قرار داده است.
بحرین، اگرچه نفت اندکی تولید می‌کند، اما موقعیت‌هایی که در خلیجفارس و جوار آن به‌وجود می‌آید، تولیدکنندگان نفت خلیجفارس و همچنین مجاوران آنها به وسیله یک اقتصاد به‌وجود آمده و مناطق شرقی عربستان، مکمل‌‌زیستی‌پیگیری‌کننده‌های بزرگ، سبب شده است این کشورها حاکمیت مناسبی در زون‌هایی که دارای نفت تشکیل داشته باشند نظر به اشترانکیان این کشورها مؤثر به‌وجود آمده و مناطق شرقی عربستان، هرگونه تغییر در شرایط و ساختار سیاسی این کشور، ممکن است کشورها دیگر خلیجفارس را تحت تأثیر قرار دهد. افزون بر این، تغییرات در مجاوران این کشورها جهت گیری‌های مهم‌های و همسوی این کشور با کشورهای عربی و غربی را تغییر خواهد داد. این آمر، به‌ویژه در ارتباط با هم‌کاری‌های بنیادی این کشور با عربستان و آمریکا قرار می‌گیرد. سیاست‌های خارجی بوده‌که دولت و.gold in عربستان به‌طور فراوانی دموکراتیکی به‌کارآمد و شریکی راهبندی برای عربستان و ایالت‌های آمریکا باشند. همچنین، احتمال همسویی و همکاری گسترده جنین دولتی با ایران، بسیار زیاد خواهد بود و به‌ویژه آن‌که سیاست‌های سیاسی فعال در خلیجفارس از جویی مذکور و شبیه پرخورده‌اند. با توجه به مسائل پایداری، از جمله ترس ایالت‌های آمریکا از تغییرات اتفاقی از این کشور در خلیجفارس و قدرت‌گیری شیعیان همسو با ایران، و همچنین مجموعة عربستان سعودی به دلیل ترس از سری‌تاریخ خواسته‌های دموکراتیک به این کشور و قدرت‌گیری شیعیان در این کشور نجات عربستان سعودی و غرب رقیبی به استقرار دموکراتیک در بحرین ندارند و از این‌رو از استمرار باشماهی آل خلیفه حمایت می‌کند.

زنوئیت‌های داخلی

افزون بر عوامل زنوئیت‌های خارجی مؤثر بر تغییرات سیاسی بحرین، زنوئیت‌های داخلی این کشور، از جمله‌ها و نگرانی‌های گروه‌هایی مذهبی، احزاب و خاندان‌ها، این کشور نیز نش می‌تواند در عدم استقرار دموکراتیک در این کشور و موجب کشور دارد. این عوامل، از پیش از استقلال بحرین و امروز در تلاش‌های این کشور، امروز در تلاش‌های مختلفی به‌باند پروز بوده است.
نهبین زنوبیلیکی عدم استقرار دموکراسی در بحرین ۶۰

بخشی از این پیروزی، ناشی از مدیریت این خاندان بر فرضیه سیاسی این کشور، و بخشی نیز ناشی
از تلاش عوامل زنوبیلیکی خارجی و داخلی، نظر دوستانه فقامتنهای، همسایگان عرب،
احزاب سلفی و گروه‌های نظام سیاسی این کشور بوده است.

خاندان آل خلیفه، احزاب و گروه‌های مذهبی سنی، احزاب و گروه‌های مذهبی شیعه، و
احزاب جنبه‌ای و لیبرال‌ها بهترین شرکت در تعریف زنوبیلیکی داخلی بحرین
به‌شمار می‌روند؛ اما در یک تقصیبانه کلی می‌توان آنها را در دو دسته، یعنی گروه‌های خوامان
وضع موجود و گروه‌های خوامان دموکراسی، تقسیم‌بندی کرد. حیفا اول را خاندان آل خلیفه،
گروه‌های سلفی، برخی گروه‌های سیاسی و مذهبی سنی، نظر اخوان المسلمین بحرین تشکیل
می‌دهند. این طرف، اگرچه در مقایسه با مخالفان خوامین کمتر دارند، به‌بیانی که
حداکثر سی درصد جمعیت بحرین را دربر می‌گیرند، اما در حال حاضر، افزون بر آنکه قدرت را
در دست دارند، از حمایت خوامان خارجی نیز بهره می‌می‌میوند. در طرف مقابل نیز احزاب و
گروه‌های متعددی وجود دارد که ویژگی مشترک آنان، تلاش برای استقرار دموکراسی در بحرین
است. احزاب شیعی، گروه‌های کارگری و چیپرگ، فعالان حقوق بشر و لیبرال‌ها، از جمله این
گروه‌هایی است. برخی از این گروه‌ها در ابتدا جنگ با دموکراسی باور نداشتند، اما با طولانی شدن
مبارزه با آل خلیفه، تعامل با گروه‌های دیگر و مهاجرت به دیگر کشورها، به‌مدور به صف
دموکراسی خوانان پیوستند. در عرصه زنوبیلیکی داخلی بحرین، خاندان آل خلیفه، گروه‌های
سلافی و اخوان المسلمین با آگاهی از وزن جمعیتی و زنوبیلیکی شیعان و گروه‌های دیگر، مخالف
برقیاری دموکراسی در این کشورند. آنها تن داشت به دموکراسی را به‌منظور سریر زمام‌کشور به
شیعان و در اقلیت قرار گرفتن خود می‌دانند؛ از این رو، ضمن امتناع از این امر، درصدنی با تغییر
بافت دچار شکر از طریق اعتیاد شهریوندی به اتباع دولت‌سیده ویکتور کشورها و به خانواده
رائد شیعان از مناصب اداره اجرایی و دیپلماتیک، وزن جمعیتی و پروآ آن، وزن زنوبیلیکی خود
را افزایش دهنده تا در صورت برقیاری دموکراسی و انتخابات آزاد در آینده، بنوانه‌های منابع بر

۱. در این زمینه می‌توان به اعتیاد تابعی به شهریوندی ایرانی، پاکستانی و آفریقایی‌اشه کرد. برای مثال,
رسانه‌های سودانی و بحرینی از اعتیاد تابعی به دین کشوری در سال‌های اخیر دادند.

(https://fa.alalam.ir/news/312734)
این کشور مسلم باشد. نمونه‌ای دیگر از تقابل زنوبیتیکی در بحرین را می‌توان در تاریخ امکان مدهی یابد که نشان دهنده فشان بر اساس شیعی زبان ممارستی از این کشور مشاهده کرد.

تاریخ امکان مدهی یابن نشان دهنده تقابل قلمرو به قلمرو خاص، یکی از نمودهای تقابل برای تسلط بر کنترل کامل گستره جغرافیایی بحرین در عرصه زنوبیتیکی این کشور است.

چنین حاکمی بحرین مساجد به‌صورت قهریه این کشور را که قدرت برخی از آنها به چهارصد سال مربوط به حکومت غربی این کشور را در مسجد می‌رسد. با کوشش تمرین و آگاهی محافل غربی رو به روی نشست است و در هیچ‌که از زبان‌های غربی انجام نیافت است. (Levick, 2012)

روحانی جایگزین دارانه با جان مورگان (Jerrymander) نمونه دیگری از سیاست زنوبیتیکی آل خانه برای حفظ کنترل خود بر بحرین است. در این راستا محله‌ها و حوزه‌های انتخاباتی بر پایه خطوط قومی، به‌گونه‌ای توده‌نشینی که از این طریق، نفوذ جریان‌های شیعی محدود می‌شود. (نیکویی، 1392، ص 125) حتی با وجود مشارکت حداکثر احزاب و شهردانان شیعی در انتخابات، توسعه کردنی یا پالایشی در مناطق شیعی و سنت بحرین. به‌گونه‌ای است که شیعیان در شرایط کنونی هیچ‌گاه نمی‌توانند بخشی از هیچ‌که کریسی پارلمان را به دست آورند و آگاهی را در این مجلس از آن خود کنند. (اسدی، 1367، ص 7)

از منظر زنوبیتیکی انتقادی نیز فضای داخلی بحرین شاهد رقابت دو فرمان عمدتاً زنوبیتیکی است. گفته می‌شود که با نفوذ در هیئت حاکم جایگاه در خور توجیه یافته است. گفتنام شیعی و دموکراسی خواهی که از نظر فضایی، این کشور را به طور کامل دربرگرفته است. این گفتنام، خود را واقع جدی فرمان مسلمان انتظار کنترل و مدیریت آنها بر اساس و疎ط خود کرده است.

و تسلط آن بر عرصه قدرت در بحرین، تسا نیازمند استقرار نوعی دموکراسی حداقی، پیش به‌این انتخابات آزاد است.

1. دستکاری عملی مرزهای حوزه انتخاباتی بحرین، علی مسجدی، جای‌دارانه 68 (1396)، ص 53.

نتیجه‌گیری

با وجود تغییراتی همچون دموکراسی خواهانه موجود در بحرین، به‌گونه‌ای کارشناسان و با انتخاب استاد و شواید موجود، این کشور یکی از کشورهایی است که دموکراسی در آن رشد چندانی نداشته است. کارشناسان دلایل متعددی را برای عدم تحقق این امر ذکر کرده‌اند: برخی فقدان جامعه مدنی، قوی و برخی خودکامی نظام پادشاهی و اقشاری خاندان آل خلیفه برای استمرار حکومت خود را سبب عدم تحقق دموکراسی در این کشور می‌دانند؛ اما نکته معنی‌داری این است که در رژیم‌های اقشاری‌گرا، جامعه مدنی مجال کمتری برای رشد و بالا‌رفتن نخواهد یافت؛ چراکه چنین رژیم‌هایی از حرفه‌های مختلف برای گسترش سیاست‌های جدید جای خود بر جامعه استفاده خواهند کرد. از سوی دیگر، سرنگونی سیاسی برای رژیم‌های سیاسی، نه تنها در سیاست تحولات داخلی محقق نمی‌شود؛ چراکه مسائل خارجی، بازیگران بین‌المللی و معادلات زلوپولیتیکی، نشان می‌دهد که نظام‌های سیاسی این کشور می‌کند. در بحرین، از پیش از استقلال این کشور، هرکسی که می‌خواست خود را انقلابی دانست، این کشور بوده است؛ اما دستیابی به این مهم تاکنون میسر نشده است؛ چراکه افزون بر معادلات داخلی قدرت در بحرین، حمایت‌های خارجی از استقرار دموکراسی در این کشور بسیار انگک بوده است. بیشتر بازیگران زلوپولیتیک در صحت سیاسی بحرین، رهبری به استقرار دموکراسی در این کشور ندارند؛ زیرا استمرار دموکراسی در بحرین افزون بر ایجاد معادلات زلوپولیتیک این کشور را گرگان می‌کند، معادلات زلوپولیتیک خارجی‌های دیگر به همین سبب تأثیر قرار خواهد داد. عوامل زلوپولیتیک بحرین سبب شده است که بازیگران ذهنی نفع نمایند. این کشور تأثیر اوضاع سیاسی این کشور را در دستور کار خود قرار دهنده و از هر قسمی که سبب تغییر معادلات قدرت در این کشور شود، به‌رهیزند: زیرا این امر سبب روی کار آمدن بازیگران جدیدی خواهد شد که زلوپولیتیک منطقه‌ای را دکترس خواهرد ساخت و به گفتگوهای بحرین به‌موت. با توجه به واسطگی زلوپولیتیکی کشورهای غربی و همسایگان بحرین، و نظر به اینکه خروجی انتخاباتی از دست در بحرین؛ احتمالاً دولت شیعی، طرف‌دار ایران و حامی گفتگوی مقاومت خواهد بود و این امر منعکس این کشورها را با چالش مواجه خواهد کرد. کشورهای یاد شده آن‌کارا با استقرار دموکراسی در بحرین مخالط می‌ورزند.
ژئوپلیتیک داخلی بحرین نیز به‌گونه‌ای است که شرایط را برای پیش‌بینی آل خليفه‌فرآیند کرده است: هرچند از این پتانسیل بخش‌دار است که با یاری یک کانال‌لاژور پیروی، موجبات سرنگونی آل خليفه را فراهم کند. در صحنی داخل بحرین، انتلاف آل خليفه، سلفی‌ها و گروه‌های سیاسی سنی که در حال حاضر قدرت را در اختیار دارند، با آگاهی از نبود استقرار دموکراسی بر حال حیات سیاسی آنان، از تن دادن به خواسته‌های مشروع و دموکراتیک شهروندان بحرین خودداری می‌کنند. البته در این میان، برخی از احزاب و گروه‌های سیاسی سنی نیز در جبهه مخالف قرار دارند؛ جبهه‌ای که بخش اعظم آن را شیعیان و گروه‌های کارگری تشکیل داده‌اند. با این حال، آل خليفه و منحدراً خود را استفاده از قدرت سیاسی و اهوره‌های تحت اختیار خود، مانع استقرار دموکراسی در این کشور شده‌اند; جراح واقع‌خانه در صورت استقرار دموکراسی، آن‌ها کنترل خود را بر بحرین از دست خواهند داد و به یک اقلیت فاقد قدرت تبدیل خواهند شد.
تیپین زنوبیلیک ایکس عدم استقرار دموکراسی در بحرین

۱۰۱

فهرست منابع

۱. اسمی، علیرضا. تحولات بحرینی. ریشه‌ها و پایبندان. تهران، معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک. ۱۳۹۰.

۲. الزیدی، مهینه. «شناسان های تحول دموکراتیک در بحرین: از امیرنشین به پادشاهی مربوطه»، ترجمه عبیدرضا همدانی، فصلنامه مطالعات خاورمیانه. تیرانداز. ۱۳۸۲.

۳. اسماعیل‌بولقان، حسین. «تکامل شرایط خاورمیانه بزرگ و خیزش بیداری اسلامی در جهان عرب: مطالعه موردی بحرین». فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۲۵.

۴. اسماعیل‌بوزر، حسین. «بحران بحرین و امتناع منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه زبان و ادبیات. شماره ۱۳۹۱، نیمه نخست، صفحات ۴۷ تا ۵۹.

۵. اسماعیل‌بوزر، حسین. «بحران مرئی، جنبش‌های سیاسی-اجتماعی بحرینی. تهران، مؤسسه آینده‌سازان دوره، تهران، ۱۳۸۱.

۶. پارسای، روزبه. تکمیل اصول و مفاهیم زنوبیلیک: شعر، ترجمه علیرضا قاسم‌اف، تهران، نشر آمر، ۱۳۷۹.

۷. ثب، فرمان‌آرا، زنوبیلیک شعر، ترجمه علیرضا قاسم‌اف، تهران، نشر آمر، ۱۳۷۹.

۸. حافظی‌نژاد، محمد‌رضا، اصول و مفاهیم زنوبیلیک، شعر، تهران، انتشارات پایلوت. ۱۳۸۵.

۹. سباسان، س. علی‌محمد. تحولات منطقه و توسعه فضایی زنوبیلیک شعر، ترجمه دکتر یزدان نمک‌هنا، http://rasad.org/tah-mantaghe-shi. خراسان، ۱۳۸۷/۷/۱۶. به تقلید از سایت: ۱۳۶۸.

۱۰. سیدالفاجه، محمد، بحرین، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۶۸.

۱۱. عزیزی، علیرضا، زنوبیلیک، تهران، انتشارات سمت. ۱۳۸۰.

۱۲. فیلیبس، کمال. مقدمات زنوبیلیک، ترجمه محمد‌رضا قاسم‌اف و محمدرضا کوثری، تهران، نشر آمر، ۱۳۸۰.

۱۳. آکوس، ابو و بطرس زیان. عوامل و ادیان در زنوبیلیک، تهران، نشر آمر، ۱۳۷۹.

۱۴. لور، پاسکال و فرانوا توال، کلیدهای زنوبیلیک، ترجمه حسن صدوقی وینه، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱.

۱۵. مجیدزاده بیروز، «گاهی به یک مثلت زنوبیلیک در خلیج فارس»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۳۲۵-۳۲۶، ۱۳۷۸.

۱۶. مریم‌زاده، حزب الرحمن، «واقعتهای زنوبیلیکی تأثیرگذار بر ضعف جنوب شرقی ایران و بزرگوبرکت حکومت تاج‌آرا، فصلنامه به‌زره‌های جغرافیای انسانی شماره ۸۰، شماره ۱۳۸۱.

۱۷. مرزآهه، مهدی، «زنوبیلیک بحرین و نظریات اقتراح‌های مسیحی، ماهنامه اخبار شیعیان، شماره ۸۹، ۱۳۸۱.

۱۸. نامکه، سیدابراهیم «تحولات اخیر خاورمیانه و شمال افغانستان و پیامدهای متفاوت»، فصلنامه روابط خارجی، شماره ۳، ۱۳۸۰.
32. Phillipe Le Billon, Fouad El Khatib, “from free oil to ‘freedom oil ‘, terrorism, war and US, geopolitics, Volume 9, Number 1, March 2004, pp. 109-137
34. Walberg, Eric, postmodern imperialism: geopolities and the great games, Atlanta Clarity Press, 2011.
واعتماداً على ادلة تطهير هذا واثبتي علماء الشيعة وشخوصياتهم وأحزابهم السياسية والدينية للرفض وضمن دههم لادلتهم طبوا كون المذهب الشيعي الثاني عشر هو المذهب الحسي واقترانه الى ظهور صحاب الزمان عجل الله فرحه وكذلك انشطار التنبؤ من يصدقنا ناصح رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. وفي هذه المقالة تم في البداية ذكر مرور تاريخي لهذه المسالة ثم تقل وتحليل ادلة الطرفين بالاستناد إلى كتابتهم واقومه ويدا يتم ذكر وتحليل اهم المواضيع والوقائع التاريخية المعاصرة للشيعة في إيران.

الاصطلاحات الأساسية: الإسلام، المذهب، الشيعة، الجعفرية، اهل السنة، الاعلان الرسمي، الدستور.

توضيح جغرافيا لعدم استقرار الديمقراطية في البحرين

5. رسول الأفاضل / م. مهدي میرزاده کوهنهی

الملاصقة

بما تدرك المواطنيين البحرينيين استقرار التركيب السياسي للبلد مع التزامهم بحقول الثورات الشعبية في العالم العربي ولذلك هذا متوافقًا بشكل مستمر لكن النظام السياسي الحاكم في هذا البلد امتنع ولقد اثمر الاستجابة لمطالب المحتجين والمعرضين ومن جهة أخرى فإن نقطة الدولة العربية الغربية وفي ظل الزواياエリアية السياسية وبين اعضاء النظام الملكي الحاكم في البحرين منعاً من تحقيق مطالب الثار في هذا البلد.

تسمي هذه المقالة بالاستعفادة من الاسلوب التوصيفي التحليلي ومن دراسة اهمية ووضعية الجغرافيا السياسية للمحجرين إلى بيان دور العوامل والأعيان الجغرافيين في عدم تحقيق الديمقراطية في هذا البلد.

تظهر نتيجة هذه الدراسة أن موقعة الجغرافيا السياسية للمحجرين وجزء من تفريغ طاقة المخلاصة المذكورة في هذه الدولة بسبب توجه اللاعبين الاقليميين والدوليين إلى هذا البلد لكن الجغرافيا السياسية للشيعة بسبب قلتهم من التغييرات السياسية في البحرين وتعبر مصالحهم للخطر وعليه فإنه يبدو أن هذه العوامل وضمن تأبي الاستقرار السياسي والنظام السياسي الحاكم هناك منعت من تحقيق الديناميكيات الطاقة بالديمقراطية في هذا البلد كما أن التقاء المجلسية بين المجتمعات السياسية والبنية بمجرد الإسهام في المجتمع السياسي: الجغرافيا السياسية، الديمقراطية البحريني، الدول العربية، الدول العربية.