**شهید سردار سلیمانی و محور مقاومت**

**هاشم قلی پور1، جواد اصغری راد2، محمد لعل علیزاده3.**

1دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی،دانشگاه پیام نور قوچان، قوچان،ایران.

2 دکتری، علوم سیاسی،دانشگاه پیام نور قوچان، قوچان،ایران.

3 دکتری، علوم سیاسی،دانشگاه پیام نور قوچان، قوچان،ایران.

# چکیده

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی شخصیتی بسیار برجسته در جبهه مقاومت و از یادگاران دوران دفاع مقدس بود نقش حاج قاسم سلیمانی در پیروزی های جبهه مقاومت در مبارزه با استکبار جهانی، ارتجاع منطقه یک نقشی اثرگذار می باشد که موجب شد خلافت خودخوانده داعش در عراق و سوریه از بین رود و از وی به عنوان نمادی از مبارزه به تروریسم در جهان مطرح شود. این تحقیق به روش مروری با هدف بررسی نقش سردار سپهبد قاسم سلیمانی در محور مقاومت با استفاده از جستجوی اینترنتی و مرور سایر منابع مرتبط صورت پذیرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که فرمانده شجاع و دلاور نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با داشتن تفکری نظامی، اندیشه استراتژیک و به مانند یک دیپلمات زیرک، به عنوان نیروی فعال در سیاست خارجی کشورمان نقشی مهم ایفا می کرد. علاوه بر آن تحولاتی در سطح منطقه از جمله حضور مستشاران در منطقه، ایجاد هسته های مقاومت در سطح منطقه و ... رخ داد. قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی تنها یک فرمانده نظامی نبود، او نماد «محور مقاومت» بود که پایه های جمهوری اسلامی بر آن بنا شده است.

**کلید واژگان**: سردارسلیمانی، نیروی قدس سپاه، امریکا، تحولات منطقه، تروریسم

# 1- مقدمه

واژه مقاومت برای نخستین بار در آیات قرآن کریم بیان شده است که خداوند منان در واقع دستور مستقیم به پیامبر اکرم(ص) میدهند که پایداری نماید. در شکل جدید، امام خمینی (ره) با خلوص و اعتقاد به خداوند و اعتقادات خود به عاشورا و اهل بیت (علیهم السلام)، پایه گذار فرهنگ جدید مقاومت بودند. این فرهنگ آمیختگی دین و سیاست، دنیا و آخرت است و در روشی که در انقلاب راهنمای ملت ما بود، عشق به خدا، عشق به ولی خدا و حضور مؤثر در صحنه تمرین شد. این حضور، دشمن را از بین برد. محور مقاومت با جبهه مقاومت، به مجموعه ای از کشورها و همچنین گروه های نظامی مسلمان و شیعه گفته می شود که هدف آنها پایان دادن به تسلط غرب در منطقه خاورمیانه، مبارزه با رژیم صهیونیستی و دفاع از آزادی فلسطین است. دولت های ایران، سوریه و عراق، حزب الله لبنان، گروه های مقاومت در فلسطین مانند جهاد اسلامی و حماس و همچنین گروه انصارالله یمن، محور مقاومت دانسته می شوند. شکل گیری محور مقاومت با الهام از شعارهای انقلاب اسلامی ایران مبنی بر مقاومت در برابر قدرتهای جهانی تحلیل شده است. به باور سید حسن نصرالله، سید علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب، رهبر محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران)، قلب و پایه اصلی محور مقاومت است]3.[

یکی ازمعضلات جهان کنونی پدیده تروریسم است که حیات انسانها را تهدید می کند، روابط دوستانه میان کشورها را در معرض خطر قرار می دهد، امنیت دولتها را مخدوش می کند و یکی از موانع جدی و اساسی برای دستیابی بشر به صلح و امنیت است و از طرفی، اگرچه تروریسم به طور گسترده به عنوان یک رویکرد عملی مورد استفاده گروه های مختلف قرار میگیرد اما نباید آن را یک پدیده مجرد و غیر وابسته به سایر علل و عوامل دانست؛ برای ّ فهم بهتر این پدیده لازم است آن را در ساختار مجموعه ای که در آن واقع میشود مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و در همین راستاست که در اقصی نقاط دنیا، تروریسم نه یک تاکتیک بلکه یک استراتژی است. موضوع مقابله با تروریسم از معدود موضوعاتی است که اکثر کشورها و ملتها بر روی آن اجماع نظر دارند. البته این اجماع نظر کلی و اجمالی است، دولت ها و ملتهای مختلف برداشتی خاص خود را از این پدیده دارند؛ به طوری که به رغم گذشت بیش از 60 سال از طرح موضوع تروریسم در سطح بین المللی و خلق آثار فراوانی(کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای) در شناخت و مبارزه با آن، هنوز نظر قاطعی درباره مفهوم تروریسم، تعریف و مصداق دقیقی از آن در نزد افکار عمومی، اصول و مصادیق مبارزه با آن در سطح بین الملل و افکار عمومی وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که پدیده تروریسم با امنیت ملی آن پیوند خورده و به شکل دوگانه ای از تروریسم آسیب دیده است. ایران از سویی جزء اصلی ترین قربانیان تروریسم در تاریخ استقلال خود به شمار میرود و از سویی دیگر در مواجهه با اتهام حمایت از تروریسم، بهای استقلال خود را میپردازد. در چنین شرایطی بدیهی است که دولت ایران بیش از هر دولتی از مبارزه و مقابله با تروریسم، به معنی عام کلمه، سود می برد و در راستای اهداف و سیاستهای بشردوستانه خود در پرتو آموزه های اسلامی و انسانی، در رابطه با تروریسم و سازوکارهای مقابله با آن در صدد تعبیه سازوکارهای داخلی و همراهی با سازوکارهای بین المللی مقابله با تروریسم است]4.[

در تاریخ 3 ژانویه 2020، مصادف با چهاردهم دی 1398 سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران به همراه «ابو مهدی مهندس جانشین فرمانده الحشد الشعبی و سایر همراهانشان، در نزدیکی فرودگاه بغداد، پایتخت عراق، مورد هدف پهباد آمریکایی قرارگرفته و به شهادت رسیدند. در پی این ترور، مقامات آمریکایی علت این اقدام را دستور صریح رئیس‌جمهور این کشور اعلام نمودند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا نیز با مطرح کردن ادعاهای بی‌پایه و اساس علیه سردار سلیمانی مدعی شد. ژنرال قاسم سلیمانی هزاران آمریکایی را در برهه‌ای از زمان کشته یا به‌شدت مجروح کرده بود و در حال برنامه‌ریزی برای کشتن تعداد بیشتری بود و ایالات‌متحده آمریکا باید مدت‌ها قبل او را از میان برمی‌داشت]6.[

ازآنجاکه اصل ترور سردار شهید سلیمانی و از میان‌بر داشتن وی و همراهانش، به یکی از مباحث مهم حقوقی، بین‌المللی قابل‌توجه در جهان و منطقه تبدیل‌شده است. براین اساس تحقیق پیش رو به دنبال بررسی ارتباط شهید سلیمانی با محور مقاومت می باشد.

# 2-زندگینامه سردار سلیمانی

حاج قاسم سلیمانی سرلشکر شهید قاسم سلیمانی در سال ۱۳۳۵ در روستای کوهستانی و دورافتاده قنات ملک در شهرستان رابر استان کرمان به دنیا آمد. وی در ۱۲ سالگی، پس از پایان تحصیلات دوره ابتدایی، زادگاه خود را ترک کرد و مشغول به کار بنایی در کرمان شد و چندی بعد نیز به عنوان پیمانکار در سازمان آب مشغول به کار شد و در همان سال ها نیز فعالیتهای انقلابی خود را آغاز کرد. وی که پس از پیروزی انقلاب، به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد. او در ابتدای جنگ فرماندهی دو گردان از نیروهای کرمانی را برعهده داشت تا اینکه با پیشنهاد شفاهی سردار شهید حسن باقری، تیپ جدیدی از نیروهای کرمان را تشکیل داد که اندکی بعد در زمستان سال ۶۱ به لشکر ۴۱ ثارالله ارتقا یافت که شامل نیروهایی از کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان میشد]7.[

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ همزمان با پیمانکاری در اداره آب کرمان به صورت افتخاری به عضویت سپاه کرمان درآمد. پیش از آغاز دفاع مقدس و با شورش کرد‌ها به مناطق غرب کشور رفت. در حوادث انقلاب اسلامی ایران با روحانی مشهدی به نام رضا کامیاب آشنا شد که او را وارد جریانات انقلاب کرد. سهراب سلیمانی برادر شهید می‌گوید که او یکی از گردانندگان اصلی راهپیمایی‌های کرمان در زمان انقلاب بود]9.[

هنگامی که عراق در سال ۱۳۵۹ به ایران حمله کرد، حاج قاسم سلیمانی چندین گردان از کرمان را آموزش داد و به همراه آن‌ها راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شد. او حتی در دوره‌ای فرماندهی سپاه آذربایجان غربی را نیز برعهده داشت. سرانجام سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی پس از عمری مجاهدت سرانجام توسط موشک‌های لیزری پهپاد آمریکایی در بامداد روز ۱۳ دی ماه 1398 به همراه شهید ابومهدی المهندس نائب رئیس حشد الشعبی، سردار پورجعفری رئیس دفتر شهید سلیمانی، شهید وحید زمانی نیا و شهید هادی طارمی و شهید محمدرضا الجابری رئیس تشریفات حشد الشعبی در پی حمله پهپادی نیرو‌های آمریکایی به کاروان آن‌ها در فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند.

# 3-بیداری ملتها در پی ترور سردار

یکی دیگر از تاثیرات ترور سردار بر منطقه بیداری ملتهای منطقه گردید. در کنار این تحولات، کنشگران جدیدی در عرصه‌ منطقه در حال به وجود آمدن هستند. شاید تا پیش از این، امریکا قدرت‌پیش‌بینی این مسئله را نداشت. نیروهای حشدالشعبی در عراق، شکل‌گیری جبهه‌ای موسوم به مدافعان حرم از بسیاری از کشورهای منطقه برای دفاع از سوریه و افزایش قدرت و پایگاه اجتماعی انصارالله یمن، نشانه‌های واضحی از شکل‌گیری این کنشگران جدید منطقه هستند؛ کنشگرانی که مدل عمل سیاسی آنان به الگوی مبارزاتی و عمل سیاسی انقلاب اسلامی شباهت‌های زیادی دارد و حتی می‌توان آنها را مولود انقلاب اسلامی دانست.

تا پیش از بیداری اسلامی، حزب‌الله لبنان و گروه‌های فلسطینی با پیروزی‌های خود در برابر اسرائیل، منطق جمهوری اسلامی در منطقه را که همانا حمایت از امنیت منطقه‌ای بود، بر اسرائیل تحمیل می‌کردند. تحولات سال‌های اخیر، بازیگران جدیدی را نیز به این عرصه وارد کرده است که کشورهای غربی به‌شدت از آنها هراس دارند. گزارش‌های محرمانه حاکی از آن است که اسرائیل و عربستان همکاری‌های تنگاتنگ اطلاعاتی برای مقابله با حزب‌الله، انصارالله و حشدالشعبی دارند]2.[

# 3-1-راهپیمایی مردم عراق به نشانه اعتراض در پی ترور سردار

مردم عراق با تجدید میثاق احترام یکپارچه خود به سرداران بزرگ شهید مقاومت، که در بغداد و شهرهای مختلف اتفاق افتاد، حماسه جدیدی را رقم زدند. خروشی که از هر کوی و برزن عراق به صورت خودجوش و از سر عشق و علاقه مفرط به سپهبد شهید حاج «قاسم سلیمانی»‌، سردار بزرگ «ابومهدی المهندس» و دیگر رزمندگان مقاومت، رخ داد، یکبار دیگر مایه دلگرمی کل جبهه مقاومت و وحشت سران کاخ سفید و متحدانش شد. در واقع، چیزی که پس از شهادت سرداران اتفاق افتاد، نقطه مقابل ذهنیت مقامات آمریکایی و جبهه صهیونیسم است؛ آنها قصد داشتند که با این ترور، بر اسلامخواهی، مبارزه علیه رژیم صهیونیستی و استقلال‌طلبی در منطقه، نقطه پایان بزنند و به زعم خودشان، بستر را برای پذیرش خاورمیانه جدید آماده کنند. اما، چیزی را که در عمل شاهدش هستند، این است که هزاران و بلکه میلیون‌ها حاج قاسم و ابومهدی در کل منطقه و حتی جهان سر بر آورده‌اند. به عبارت دیگر، همان طور که پیش‌بینی می‌شد، خون حاج قاسم از خود حاج قاسم، برای آمریکا، مهلک‌تر و خطرناک‌تر شده است. به اعتقاد کارشناسان، این خون نظم آمریکایی را در کل جهان به چالش کشیده است و به نظر می‌رسد که افول این قدرت متکبر روی دور تند رفته است.

در تظاهرات میلیونی بغداد، اقشار مختلف مردم در حالی که پرچم عراق و تصاویری از سرداران شهید در دست داشتند، شعار می‌دادند؛ «هرگز هرگز آمریکا»، «هرگز هرگز اسرائیل»، «هرگز هرگز آل‌سعود» و «الله اکبر، آمریکا شیطان بزرگ است»، «آمریکا از عراق برو». عراقی‌های شرکت‌کننده در این تظاهرات بزرگ، علیه «مصطفی کاظمی» نخست‌وزیر، نیز به خاطر تعلل در اجرای مصوبه پارلمان، مبنی بر خروج هر چه سریع‌تر نیروهای خارجی از عراق، شعار می‌دادند و فریاد می‌زدند:«ای کاظمی ترسو،‌ای مزدور آمریکا»

پارلمان عراق دو روز پس از شهادت سرداران مقاومت، یعنی روز 15 دی 1398، خروج آمریکایی‌ها از عراق را تصویب کرده بود. اما، کاظمی نه تنها این مصوبه مهم را اجرا نکرده است، بلکه قصد ندارد که آن را به اجرا در آورد.

# 3-2-مشارکت اقلیت‌ها در تظاهرات

علاوه‌بر شیعیان و مردم اهل سنت، هزاران نفر از اقلیت‌های مذهبی عراق، از جمله ایزدی، مسیحی، ترکمانی و شبکی، از مناطق مختلف عراق، به ویژه «تل عفر» و استان «نینوا»، خود را به بغداد رساندند و در تظاهرات بزرگ سال 1398 شرکت کردند. آنها نیز همچون دیگران، نقش حاج قاسم و المهندس در مبارزه با داعش و حمایت از اقلیت‌ها را ستودند.

# 4- نقش راهبردی سردار سلیمانی در منطقه و محور مقاومت

از ابتدای شروع بحران در سوریه، جمهوری اسلامی ایران راهبرد اصلی خود را بر پایه حفظ و بقای بشار اسد در قدرت تعریف نمود و از سوی دیگر جبهه مخالف یعنی امریکا و هم پیمانان منطقه ای آن، راهبرد خود را بر پایه سرنگونی بشار و حذف او از قدرت تعریف کردند؛ اصلی ترین دشمن در جبهه سوریه بر پایه اصل بشارزدایی تعریف می شد و علیرغم وجود اختلافاتی میان هم پیمانان منطقه ای آمریکا در تعامل با پرونده سوریه، این کشورها در یک مقوله و آن هم حذف بشار اسد از قدرت کنار یکدیگر قرار گرفته بودند و در سوی مقابل جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از حامیان اصلی نظام بشار اسد وارد این کشور شد و در مسیر حمایت از نظام حاکم در عرصه های مختلف، نظامی - امنیتی، سیاسی، اقتصادی و رسانه ای گام برداشت و در این مسیر به دنبال تحقق مجموعه ای از اهداف راهبردی از جمله بقای بشار اسد و حفظ سوریه در محور مقاومت بود.

بعد از قدرت گرفتن گروهای معارض تروریستی در پرتو حمایت منطقه ای و بین المللی از این گروهها و تزریق عناصر تروریستی از خارج به داخل سوریه، موازنه نظامی در عرصه میدانی با توجه به حمایت و پشتیبانی غرب و حوزه عربی به نفع گروههای معارض بر هم خورد و تا سال ۲۰۱۵ بیش از ۷۰ درصد جغرافیای سوریه در اختیار جریان های مخالف نظام حاکم قرار گرفت. پس از آن جمهوری اسلامی ایران طی یک اقدام ابتکاری با مدیریت و محوریت شخص سردار سلیمانی وارد یک توافق نظامی - امنیتی با روس ها شد و در پی آن هر دو کشور یک ائتلاف نظامی با تقسیم وظایف معین و مشخص جهت مقابله با گروههای معارض و تروریستی در خاک سوریه تشکیل دادند. این ائتلاف طی ماههای نخست موفق شد تغییرات چشمگیری را در عرصه معادلات نظامی - امنیتی سوریه ایجاد کند و به مرور زمان صحنه معادله را به نفع نظام حاکم تغییر دهد و زمینه را برای استمرار و تداوم این ائتلاف در عرصه های غیر نظامی در پرتو پیروزی های بزرگ میدانی همچون آزادسازی حلب و به تبع آن شکل گیری فرایند آستانه و جذب ترکیه به سمت این ائتلاف فراهم سازد]9.[ نقش سردار سلیمانی در مجاب کردن روس ها برای ورود نظامی مستقیم به بحران سوریه از اهمیت بسزایی برخودار می باشد چرا که تا پیش از آن، روسها تمایل چندانی برای ورود نظامی مستقیم به پرونده سوریه نداشتند و در پرتو مذاکرات سردار سلیمانی با شخص پوتین توافق دو جانبه میان دو کشور جهت انجام مأموریت نظامی مشترک بر اساس الگوی تقسیم وظیفه محقق یافت به گونه ای که بعد از آن روس ها در عرصه هوایی و جمهوری اسلامی ایران به همراه ارتش سویه و گروههای مقاومت در عرصه زمینی به ایفای نقش پرداختند، ان یکی دیگر از شاهکارهای سردار سلیمانی در مدیریت پرونده سوریه که از آن می توان به عنوان یک پیوست بعد از شکل گیری ائتلاف راهبردی میان ایران و روسیه نام برد و به موجب آن زمینه برای تقابل حداکثری با گروههای تروریستی و مهار آنها در عرصه نبردهای میدانی فراهم شد؛ قدرت ایشان در شبکه سازی نیروهای محلی و بومی می باشد که در پرتو آن محور مقاومت توانست زمینه را برای مقابله با گروه های تروریستی و اعاده حاکمیت دمشق بر بخش اعظمی از جغرافیای از دست رفته خود فراهم سازد به گونه ای که در حال حاضر و پس از گذشت ۸ سال از بحران سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور همچنان قدرت را در این کشور در اختیار دارد و این مساله در نگاه اول بیانگر شکست دشمن در اجرای راهبردهای خود و پیروزی جمهوری اسلامی ایران یا به تعبیر دیگر محور مقاومت در عمل بخشیدن به راهبردهای خود در سوریه می باشد که این امر به طور کامل مرهون تدبیر هوشمندانه فرمانده نیروی قدس سپاه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی می باشد. از دیگر دستاوردهای برجسته سردار سلیمانی در پرونده سوریه، آزادسازی شهر بوکمال در استان دیرالزور از عناصر داعش و در گام بعدی بازگشایی گذرگاه مرزی «یو كمال - القائم » می باشد. با بازگشایی این گذرگاه گام بسیار مهمی برای بازگشت شرایط به قبل از شروع بحران در سوریه و عادی شدن تردد روزمره میان عراق و سوریه و همچنین ایران صورت گرفت. از بعد اقتصادی، بازگشایی این گذرگاه تأثیرات و پیامدهای ویژه ای را برای نظام سوریه به همراه دارد به خصوص با توجه به اینکه در شرایط کنونی نظام سوریه در معرض تحریم های شدید اقتصادی از سوی آمریکا قرار گرفته و این گذرگاه می تواند ضمن شکستن حصر اقتصادی، زمینه را برای صادرات محصولات کشاورزی و خوراکی سوریه به کشور عراق و احیای مناسبات تجاری و اقتصادی میان دو طرف فراهم سازد. در واقع، بازگشایی این گذرگاه در شرایط فعلی به منزله ایجاد راه تنفس اقتصادی برای نظام سوریه و شکل گیری یک منبع اقتصادی مهم برای این کشور می باشد، تا جایی که انتظار می رود ترانزیت کالا و خدمات به تا بیش از ۳۰ درصد بین دو کشور افزایش یابد. طبق آمارهای موجود، حجم تبادل تجاری میان دو کشور عراق و سوریه در سال ۲۰۱۱ و پیش از آغاز بحران در این کشور، بیش از ۲ میلیارد دلار بوده و صادرات سوریه به عراق حدود ۴۶ درصد از کل صادرات این کشور به حوزه عربی را در سال ۲۰۱۲ را شامل می شده است و در شرایط کنونی با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های این گذرگاه در تسهیل تبادل تجاری میان دو کشور به خصوص در حوزه وارات و صادرات امکان افزایش سطح تبادلات اقتصادی میان دو طرف و به تبع آن بهبود ارزش ليره سوریه انتظار می رود. همچنین بازگشایی این گذرگاه نه تنها منجر به افزایش تبادل تجاری میان عراق و سوریه خواهد شد بلکه زمینه را برای بهبود مناسبات اقتصادی میان ایران و سوریه نیز فراهم خواهد ساخت به گونه ای که طبق گفته رئیس کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه، بازگشایی گذرگاه بوکمال هزینه ترانزیت را برای هر کانتینر حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار یعنی معادل ۵۰ درصد کاهش می دهد. علاوه بر این بازگشایی این گذرگاه، زمینه را برای رونق صنعت گردشگری و افزایش سفرهای زیارتی و همچنین درمانی شهروندان عراقی به سوریه فراهم خواهد ساخت به خصوص با توجه به اینکه کشور سوریه در حوزه ارائه خدمات پزشکی در سطح مطلوب تری از کشور عراق قرار دارد. جدای از اینها، بازگشایی این گذرگاه نقش حیاتی را در تأمین سوخت و فراورده های نفتی کشور سوریه ایفا خواهد کرد به خصوص با توجه به اینکه بخش اعظم ذخایر نفتی نظام سوریه خارج از کنترل نظام حاکم قرار دارد و امریکا از این مساله به عنوان یک اهرم فشار علیه نظام حاکم استفاده می کند. بر همین اساس، بازگشایی این گذرگاه، نقش ویژه ای را در برطرف کردن کمبود فرآورده های نفتی در سوریه و همچنین کاهش بهای سوخت در این کشور ایفاء خواهد کرد. دستاوردها و شاهکار های سردار سلیمانی در پرونده سوریه آنقدر گسترده می باشد که بخش اعظم آن در این قلم نمی گنجد اما مهم ترین این اقدامات که از آن می توان به عنوان بخشی از میراث ایشان در سوریه نام برد، به قرار زیر می باشد

* عینیت بخشی به راهبرد حفظ و بقای نظام سوریه و شخص بشار اسد
* شکل گیری ائتلاف و شراکت راهبردی میان ایران و روسیه در عرصه نظامی – امنیتی
* شبکه سازی نیروهای محلی و بومی (زینبیون، فاطمیون، حیدریون، دفاع وطنی)
* مهار تروریسم
* تشدید تنگنای امنیتی و ژئوپلیتیک برای رژیم صهیونیستی
* بازگشایی گذرگاه راهبردی و استراتژیک بوکمال - قائم. (تحولات جهان اسلام)

# 5-پیامدهای شهادت سردار سلیمانی

شهادت سردار قاسم سلیمانی پیام ها و پیامدهایی را در پی خواهد داشت. در تاریخ معاصر کشورمان، هر زمان که وحدت و همبستگی ملی ما بر اثر عدم مسئولیت شناسی و بی تفاوتی نخبگان، سوء تدبیر و بی کفایتی بعضی مسئولان و غفلت شان از توطئه بیگانگان و نفوذی های آنها دچار ضعف و فتور شده، دچار خسارت های سهمگینی در حد از دست دادن اصلی ترین سرمایه های ملی در عرصه های فرهنگ و سیاست، دفاع و امنیت و میدان نبرد شده ایم. فقدان سرمایه های نمادینی چون امیر کبیر، مصطفی چمران يا صياد شیرازی و اکنون قاسم سلیمانی که پرچمدار استقلال، شرف و افتخار ملت ما بوده اند، جبران ناپذیر بوده و خواهد بود. سیاست آمریکا در جهان اسلام با ترور سردار سلیمانی فرو پاشید و از هم گسسته شد. نتیجه، اثر و پژواک طبیعی ترور حاج قاسم، شکل گیری یک انرژی جدید در جغرافیای وسیع به صورت خودجوش، آتش به اختیار و مصمم برای یک انتقام گیری سخت و راهبردی، هم در جغرافیایی وسیع هم در طول زمان، با تأثیرات تعیین کننده خواهد بود که به طور قطع به حضور آمریکا در این منطقه خاتمه خواهد داد. جبهه مقاومت هرگز با رفتن سردار سلیمانی آسیب نخواهد دید، بلکه قوی تر خواهد شد، همچنان که بر اساس فرمایش سردار سلامی، ترور سردار سلیمانی نقطه آغازی برای پایان حضور آمریکا در این منطقه است، این عبارت ثبت بشود، بعدها همه خواهند دید]5.[

##### 6- اقدامات شهید سلیمانی و محور مقاومت

#### 6-1-تهدید در سطح خارجی- غیر­عراقی

یکی از نگرانی­های ایران از حمله آمریکا به عراق، حضور نظامیان آمریکایی در مجاورت مرزهایش بود. آمریکا همه مؤلفه­های تهدید از منظر والت، از جمله قدرت کلی، مجاورت جغرافیایی (حضور نظامی گسترده در عراق)، قدرت تهاجمی و نیات تجاوزکارانه نسبت به ایران را دارا بود. به علاوه مقامات ایرانی برداشتی تهدیدآمیز از تهاجم آمریکا به عراق و حضور گسترده نظامی در این کشور داشتند. در ادامه به سیاست خارجی آمریکا در این سال­ها در قبال ایران و تلاش جمهوری اسلامی در ایجاد توازن و کاهش نقش آمریکا در تحولات این کشور خواهیم پرداخت.

با به قدرت رسیدن نومحافظه­کاران در کاخ سفید، برخلاف دولت کلینتون که از ژوئن 2000 مواضع نرمی در قبال ایران اتخاذ کرده بود، دولت بوش از همان آغاز ورود به کاخ سفید، مواضع و اظهارات تندی علیه ایران اتخاذ کرد؛ و ایران را به عنوان یک دولت سرکش معرفی کرد ]11.[

حسن دانایی­فر سفیر پیشین ایران در عراق لحاظ شدن ملاحظات ایران در توافق را تأیید و اظهار می­دارد:

«بله طبیعتاً همان بندی که در توافق­نامه امنیتی آمده است، پیشنهاد ایران بوده و طبیعتاً ما این نگرانی­ها را داشتیم. نگاه کنید که در دوره مبارزه معارضین عراقی با  حکومت صدام هیچ یک از کشورهای اروپایی یا امریکا و یا کشورهای عربی به غیر از سوریه اجازه نمی­دادند معارضین عراقی وارد آن کشورها شوند. در آن زمان اکثر این معارضین چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب وارد ایران شدند و پایگاه، سازماندهی، آموزش و حمایتشان در ایران بود. لذا اینها رابطه بسیار مستحکم و ویژه­ای با ما داشتند و قطعاً نگرانی­های ما را درک می­کردند و در مذاکرات­ خود، نگرانی­های ما را هم اعمال می­کردند و یا تلاش می­کردند اعمال کنند]10.[

### 6-2-تهدیدات در سطح عراقی

در سطح عراقی، ایران بعد از سال 2003 با تهدیداتی مواجه بود که ظهور دوباره یک دولت تهدید­ساز و دشمن در بغداد یا وابسته به آمریکا و تجزیه این کشور از جمله آن بودند. ابتدا به بحث از تهدید در سطح ملی عراق، سپس تجزیه عراق خواهیم پرداخت. در سطح ملی، عراق با توجه به نزدیکی جغرافیایی، توان و امکانات بالقوه اقتصادی و نظامی، نیات تهاجمی که همیشه در بین برخی از رهبران و حکومت­های سابق این کشور نسبت به ایران وجود داشت، همواره منشأ تهدیدهای امنیتی جدی برای ایران بود و مؤلفه­های تهدید از منظر والت را دارا بود.

یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی ایران بعد از سال 2003، جلوگیری از شکل­گیری دولتی تهدیدساز به مانند گذشته یا وابسته به آمریکا، از طریق حمایت از یک دولت دوست در بغداد بود. ایران در این راستا با حضور مؤثر در عرصه سیاسی عراق، از همان ابتدا سعی کرد که قدرت از نیروهای ائتلاف به یک دولت منتخب مردم عراق واگذار شود و در نزدیک کردن احزاب و گروه­های سیاسی شیعه و کرد به همدیگر و تقویت موضع آن­ها در انتخابات­های سال 2005 نقش مهمی داشت.

### 6-3- تهدیدات ناشی از تجزیه عراق برای ایران و حضور سردار در پی ظهور داعش و وضعیت اقلیم کردستان و تاثیرات آن

بخشی از راهبرد اصلی سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق، حفظ تمامیت ارضی عراق بود که با ظهور داعش و همه­پرسی اقلیم کردستان با چالش مواجه شد. در پایین به تهدید داعش و واکنش ایران به آن پرداخته می­شود، سپس به بحث از استقلال­طلبی کردها خواهیم پرداخت. شکل‌گیری یک دولت سنی‌گرا در مناطق مرکزی عراق با ظهور داعش، عملاً عراق را در معرض فروپاشی قرار داد. این دولت، بالقوه می‌توانست پایگاهی برای ناسیونالیست‌های عرب و اسلام­گرایی  سنی افراطی باشد، که رویکردی خصمانه به ایران  دارند.

داعش همچنین، به واسطه گرایش­های  شیعه­ستیزانه، نیات تجاوزگرانه نسبت به ایران، نزدیکی جغرافیایی، قدرت نظامی و تهاجمی، یک چالش عمده­ای برای ایران و متحدینش در عراق از جمله کردها و شیعیان یا دولت متحد ایران در بغداد ایجاد کرد. در صورت تحکیم خلافت داعش، کل پروژه ایجاد دولت دوست و متحد ایران در عراق و دغدغه حفظ تمامیت ارضی عراق، با شکست کامل مواجه می شد. ایران در این مساله از طریق شکل دادن ائتلافی از اقلیم کردستان و دولت عراق دست به ایجاد توازن و مقابله با تهدید مشترک کرد.

6-4-ظهور داعش و فروپاشی آن توسط سردار سلیمانی

ظهور و پیشروی­های خیره کننده داعش در مناطق مختلف عراق در سال 2014، تمامیت ارضی عراق را با خطر جدی مواجه ساخت. داعش با استفاده از تسلیحات پیشرفته و کمک­های لجستیکی و نظامی کشورهای منطقه و فرامنطقه­ای توانست به سرعت در کشورهای عراق و سوریه نفوذ کند و مناطق وسیعی را تحت کنترل خود درآورد. این مسائل باعث شد که دولت­های شیعی عراق و سوریه در معرض فروپاشی قرار بگیرند و با این کار محور مقاومت در معرض فرسایش و تهدید می­گرفت. با حمله داعش به عراق موجی از فرقه­گرایی و تفرقه شکال گرفت و فشارهای دیپلماتیک علیه شیعیان و سیاست خارجی ایران افزایش یافت و با اقدامات بی­سابقه­ای از جمله قتل و عام شیعیان در عراق، تهدیدات مربوط به امنیت و منافع ملی ایران عینیت یافت.

با پیشروی داعش و زمزمه­های حمله به بغداد، لحن مقامات ایرانی و نگرانی­های آن­ها از به قدرت رسیدن دوباره گروه­های جهادی در عراق با همکاری بعثی­ها یا تجزیه این کشور بیشتر شد. ایران در کمک به نیروهای کرد و عراقی در مقابله با داعش، از همان آغاز تردیدی به خود راه نداد و فعالانه آن­ها را تشویق به مبارزه با این گروه کرد. با اینکه نیروهای سیاسی کرد به ویژه حزب دموکرات کردستان عراق و نیروهای اسلامگرای کرد، در ابتدا مخالف درگیر شدن با داعش بودند و مقامات کرد صراحتاً اعلام کردند که ما وارد جنگ مذهبی تحت لوای جنگ ترور نمی­شویم. اما بعد از حمله داعش به چند شهر کردها از جمله شنگال و به خطر افتادن پایتخت اقلیم کردستان (اربیل) تصمیم به جنگ با داعش را با تمام قوا اتخاذ کردند. ایران اولین کشوری بود که جهت مبارزه با داعش به حکومت اقلیم کردستان بنا به گفته «مسعود بارزانی» کمک تسلیحاتی کرد ]8.[

سپاه پاسداران و سردار سلیمانی در سازماندهی و تشکیل نیروهای حشد­الشعبی، آموزش و ارائه مشاوره در خلال جنگ و آزادسازی موصل و سایر شهرهای اشغال شده از سوی این گروه افراطگرا نقش مهمی داشتند. برخی از مقامات حشد­الشعبی به این مسأله اذعان کرده­اند ]12.[

#### 6-5- استقلال­خواهی کردستان عراق و بازگشت خطر تجزیه

همه­پرسی در کردستان عراق نیز، در زمره وقایعی بود که راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران را در عراق با چالش مواجه می­ساخت. نگرانی­های ایران دارای سه بعد داخلی ایرانی- عراقی، منطقه­ای و بین­المللی بود. در سطح داخلی ایرانی، مقامات ایران از تأثیرات این مسأله بر امنیت ملی ایران و تشدید گرایش­های  ملی­گرایانه کردی و دامن زدن به خواست­های واگرایانه در کردستان ایران نگران بودند. در بعد امنیت داخلی عراقی نیز، تجزیه کرستان عراق، امکان چند پاره شدن عراق و تجزیه مناطق سنی نشین را دامن می­زد. در صورت چنین سناریویی، این مناطق حوزه نفوذ رقبای منطقه­ای ایران و نیروهای عربگرا و سنی­گرایی می­شد، که می­توانست در آینده تهدیداتی را متوجه ایران سازند]12.[

نگرانی منطقه­ای ایران در بعد منطقه­ای، به حمایت اسرائیل از تأسیس دولت کردی باز می­گشت. تهران از طرح­های ژئوپولتیکی اسرائیل در منطقه شمال عراق نگران بود،که اسرائیل با حمایت عمومی از همه­پرسی، در پی پاسخی به سال­ها حضور ایران- حزب الله در مرزهای شمالی­اش باشد. در بعد بین­المللی نیز، سوءظن مقامات تهران نسبت به سیاست آمریکا در عراق و احتمال تبدیل چنین دولتی به متحد غرب، اسباب نگرانی دیگر ایران بود.

نقش مهم ایران در اعمال فشار بر اقلیم کردستان و کمک به نیروهای عراقی جهت تضمین تمامیت ارضی این کشور در تحولات فوق به ویژه تصرف شهر کرکوک و مناطق دیگر باعث شد، که برخی از ناظران خارجی، برنده تحولات فوق را ایران تفسیر کردند و از گسترش نفوذ بیشتر ایران در آینده عراق سخن به میان آورند. جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط کنونی منطقه، که ناامنی و بی‌ثباتی مشخصه‌ بارز آن است، نسبت‌ به برگزاری این همه‌پرسی نگاهی دوراندیشانه‌تری داشت و با وجود اینکه عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر همواره یکی از اصول سیاست خارجی ایران بوده است. اما برخی از موضوعات داخلی کشورهای همسایه با توجه به پیوستگی آن با مناطق دیگر نمی‌تواند صرفاً به‌عنوان یک مسئله‌ داخلی تفسیر شود. مسئله‌ کردها نمونه‌ای از مسائل داخلی با تأثیرات منطقه‌ای و بین‌المللی است]1.[

ازاین‌رو ایران اعلام کرد که برگزاری این همه‌پرسی در شرایط کنونی باعث بی‌ثباتی خواهد شد. ایران با توجه به روابط دوستانه‌ای که با اقلیم کردستان دارد، در شرایط کنونی برگزاری این همه‌پرسی را باعث نوعی بی‌نظمی سیاسی- امنیتی در منطقه می‌داند. دلیل این مسئله نیز به بین‌المللی بودن مسئله‌ی کردها برمی‌گردد. اجرای همه‌پرسی و شروع فرایند استقلال کردستان عراق می‌تواند بر موضوع کردها در ایران، ترکیه و سوریه اثرگذار باشد. این مسئله نیز ناگزیر به تشدید بی‌ثباتی در خاورمیانه منجر خواهد شد و نظم کنونی را دچار تغییراتی خواهد کرد. ضمن اینکه شرایط سیاسی- امنیتی عراق در شرایط کنونی نیز به ‌گونه‌ای است که برگزاری همه‌پرسی می‌تواند باعث تنش‌های سیاسی گسترده­ ای،که زمینه‌ساز تنش‌های امنیتی خواهد بود؛ شود. به همین دلیل نگاه ایران به این مسئله تابعی از شرایط امنیتی و نظم منطقه‌ای بود.

##### 7- جمع بندی و نتیجه گیری

باتوجه به ایدئولوژی و نظام ارزشی حاکم بر مبانی فکری جمهوری اسلامی ایران، موضوع درگیری و مبارزه با نظام سلطه و استکبار جهانی، با توجه به ذات خیانت بار و آلوده و منحوس آن، یکی از اصول و راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. چرا که انقلاب اسلامی برگرفته از مکتب وحیانی اسلام است، این نظام خدامحور و نظام استکباری، مادیگرا و انسان محور است و در مکتب وحیانی اسلام هیچگاه، مادی گرایی، اصالت سود و حکومت مستکبر، جایگاهی نداشته و نخواهد داشت و همین امر مبارزه و استمرار آن را به یک امر مبنایی در انقلاب اسلامی و ایران بدل کرده است. مقام معظم رهبری بارها و بارها در فرمایشات خود با اشاره به موضوع مبارزه با کفر و طاغوت، منطق مبنایی و مکتبی برای این امر قائل شده و مبارزه با طاغوت که اعظم آنها آمریکا می باشد را لازمه ایمان بیان فرموده اند. «امروز طاغوت اعظم در دنیا، رژیم ایالات متحده آمریکاست؛ زیرا صهیونیسم را او بوجود آورده است و آن را تأیید می کند. امریکا جانشین طاغوت اعظم قبلی یعنی انگلیس است. امروز تجاوز رژیم ایالات متحده و همفکرانش و همکارانش، دنیای اسلام را در وضعیت دشواری قرار داده است و دنیای اسلام در پیشرفت خود، در موضعگیری خود، در ترقی مادی و معنوی خود، زیر فشار آمریکا و همکاران و همفکران اوست.

لذا ذات نظام سلطه دشمنی با جمهوری اسلامی ایران می باشد، چرا که منافع آنها با همدیگر ۱۸۰ درجه متفاوت می باشد و تمامی موارد مطروحه از جمله مذاکره و مسائلی مانند هسته ای و موشکی و غیره بهانه ای بیش برای نفوذ بیشتر و استحاله فکری و ساختاری انقلاب اسلامی و نهایتأ سیطره تمام قد بر ایران و منطقه نمی باشد. آنها اهل جنگ افروزی، خیانت، ایجاد و سازماندهی گروههای تروریستی، سرکوب کردن گروه های آزادی خواه، فشار آوردن بر ملتهای مظلوم مانند فلسطین و غیره می باشند. در چنین شرایطی و با داشتن چنین دشمنان قسم خورده ای که به چیزی کمتر از نابودی ما در افکار خود نمی اندیشند، جهاد و مبارزه امری غیرقابل اجتناب بوده و زیر ساخت آن هم مکتب، تفکر و روحیهای انقلابی و جهادی برآمده از آموزه های تاب توحیدی و بر مبنای اندیشه های راهبردی می باشد. این حرکت و اقدام در قالب جبهه ای به نام جبهه مقاومت، با حضور و جانفشانی افرادی همچون سردار سلیمانی هاء تمامی معادلات و برنامه ریزی های نظام سلطه را برهم زده و موازنه قدرت در منطقه را کاملا تغییر داده است بطوریکه امروز هم مانند آغاز انقلاب با چالش های مستکبران روبه رو هستیم اما با تفاوتی کاملا معنیدار. اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمال بیگانه با تعطیلی سفارت رژیم صهیونیستی در تهران با رسوا کردن لانه جاسوسی بود، امروز چالش بر سر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا و حمایت جمهوری اسلامی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین های اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته حزب الله و مقاومت در سراسر این منطقه است و اگر آن روز، مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود، امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سلاح های پیشرفته ایرانی به نیروهای مقاومت است تمامی این پیشرفت ها و عزت و شرف والای ما در جهان مرهون مکتبی الهی که در قالب انقلاب اسلامی ظهور و بروز یافته و ماحصل آن پرورش و تربیت افرادی همچون سردار سلیمانی می باشد که با تفکری انقلابی و با داشتن خصائصی مانند شناخت موقعیت ها، هوشیاری، دشمن شناسی و بصیرت، قوت و صلابت، کار و تلاش مضاعف، سلامت اقتصادی و ساده زیستی، ترس از خدا و مهار هوای نفس، ولایت پذیری از امام جامعه و پیروی از راه او، دلسوزی در امر مسلمانان، مهرورزی بر مردم و سختگیری بر مستکبران و دشمنان نقش بسزایی در شکل گیری و تقویت جبهه مقاومت و مدیریت راهبردی آن ایفا نمود به طوریکه با شهادتش هم نه تنها توقف نیافت بلکه سرعت کنشگری مقاومت و واکنش ها به شدت افزایش یافته و با نسل جدیدی از محور مقاومت در مسیر هدف های ترسیم شده هستیم. آنگونه که بسیاری از فرماندهان و کارشناسان معتقدند، میدان نبرد با تهدیدات از مرزهای ایران به سواحل مدیترانه منتقل شده و این نتیجه کارنامه ۲۰ سال فرماندهی قاسم سلیمانی بر نیروی قدس سپاه و زحمات او در جبهه مقاومت می باشد. مقاومت، ساختار مند، سیستماتیک و در حقیقت یک حیات طیبه و یک زیست اجتماعی شده است. شهادت فرمانده محور مقاومت در بغداد نه تنها دستگاه محاسباتی مقاومت را دچار چالش نساخت بلکه موجب هوشمندی و همراهی بیشتر افکار عمومی با ساختار و سیاست های آن شد. راهپیمایی های چند میلیونی و تشییع بزرگ شهیدان سلیمانی و المهندس نشان داد که مقاومت فرای شخص یا شخصیت حاکم بر آن است و در حقیقت در آغاز پنجمین دهه انقلاب اسلامی امروز می توان گفت یکی از میوه های انقلاب، رسیدن بلوغ اجتماعی و سیستماتیک شدن تفکر مقاومت در منطقه است. امروز بر ضرورت ایستادگی و مقاومت و تنها راهکار عملی آن تأکید می شود و می توان گفت «مقاومت به عنوان یک اصل اصلی پذیرفته شده است.» لذا نهایتا می توان نتیجه گرفت که برای زمینه سازی جهت نیل به جامعه آرمانی مهدوی، باید در تقویت جبهه مقاومت کوشید و در این راستا وجود افرادی همچون سردار سلیمانی که با تفکر ناب و اقدامات خود در جبهه مقاومت برای مقابله و نابودی نظام سلطه، جانفشانی نموده و زمینه ساز تحولات شگرف در این عرصه گردیده است، انکارناپذیر بوده و باید نسبت به تربیت سلیمانی ها در لایه لایه سطوح مدیریتی و راهبردی انقلاب اسلامی همت مضاعف و جدی بکار گرفته شود.

### منابع و مآخذ

منابع فارسی

1. سیمبر ، رضا ، روابط بین الملل و دیپلماسی صلح در نظام متحول جهانی ، تهران : انتشارات سمت، 1391
2. غالی، پترس.1389: «سازمان ملل متحد و اقدامات جامع حقوقی براي مبارزه با تروریسم بین المللی.» ترجمه طیب ، تهران، مجد
3. کاظمی قمی، حسن(1397)، سفیر پیشین ایران در عراق، مصاحبه شخصی توسط نگارنده.
4. کاظمی، علی اصغر (1378)، روابط بین الملل در تئوری و عمل، تهران: نشر قومس
5. کریمی، ابوالفضل،(1399) نقش ج.ا.ایران در هویت بخشی به مجموعه امنیتی محور مقاومت، تهران، مقاومت
6. منتظران، جاوید، حمله به حشد الشعبی، نقض توافقنامه امنیتی عراق- آمریکا، 1398
7. مزد آبادی ، علی اکبر، حاج قاسم؛ جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی، تهران، نشر الزهرا، 1394
8. هالستی، کی.جی (1373)، مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه: بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
9. محمدی فراسویی، 1399: محور مقاومت اسلامی، ابعاد و مؤلفه ها ، تهران، مجد
10. یزدان فام، محمود(1390)، چشم انداز مناسبات نظامی- امنیتی عراق و آمریکا، در چشم انداز عراق آینده، بررسی روندهای داخلی و خارجی، به اهتمام غلامرضا خسروی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

منابع لاتین

11- Kamrava, Mehran(2008), The United States and Iran: A Dangerous but ContainedRivalry, Middle East Institute,No. 9.

12- Roggio, Bill and Caleb Weiss(2015), Iraqi Shiite militia leader says he would overthrow government if ordered by Iran’s supreme leader,available.