
اولويّت‌هاي تقنيني مجلس شوراي اسلامي  
در عرصه فرهنگ

29 شهريور 1403

# اهميّت فرهنگ

حضرت امام خميني (ره) در سال 1361 پيامي براي ملّت ايران و مسئولين نظام نوشتند و در آن هفت تذكر دادند كه يكي از آن‌ها به صورت خاصّ درباره فرهنگ است:

«درباره فرهنگ هر چه گفته شود كم است مي‌دانيد و مي‌دانيم اگر انحرافي در فرهنگ يك رژيم پيدا شود و همه ارگان‌ها و مقامات آن رژيم در صراط مستقيم انساني و الهي پايبند باشند و بر استقلال و آزادي ملت از قيود شيطاني عقيده داشته باشند و آن را تعقيب كنند و ملت نيز به تبعيت از اسلام و خواسته‌هاي ارزنده آن پاي‌بند باشد ديري نخواهد گذشت كه انحراف فرهنگي بر همه غلبه كند و همه را خواهي نخواهي به انحراف كشاند و نسل آتيه را آنچنان كند كه انحراف به صورت زيبا و مستقيم را راه نجات بداند و اسلام انحرافي را به جاي اسلام حقيقي بپذيرد و بر سر خود و كشور خود آن آورد كه در طول ستمشاهي و خصوصاً پنجاه سال سياه بر سر كشور آمد. و مجلس و‌‎ ‎‌ملت و متفكران متعهد بايد اين حقيقت را باور كنند و اصلاح فرهنگ و از آن جمله‌‎ ‎‌اصلاح مدارس از دبستان تا دانشگاه را جدي بگيرند، و با تمام قوا در سد راه انحراف‌‎ ‎‌بكوشند.»

*(صحيفه امام، ج 17، ص322)*

مقام معظّم رهبري (حفظه‌الله) نيز در ديدار خود با رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت در سال 1395 اهميّت فرهنگ را اين‌طور بيان فرمودند:

«اولويت بسيار مهمّ كشور، فرهنگ است. فرهنگ از ادبيات و هنر تا سبك زندگي تا فرهنگ عمومي تا اخلاق تا رفتار اجتماعي، شامل همه‌ي اينها است؛ ما در اين زمينه‌ها تكليف داريم، مسئوليت داريم؛ دستگاه‌هاي فرهنگي ما واقعاً مسئوليت دارند در اين زمينه. … ما در زمينه‌ي فرهنگ، هم در مورد آفند ضعيف عمل ميكنيم، هم در مورد پدافند ضعيف عمل ميكنيم؛ به نظر من بايست در اين زمينه‌ها كار كرد. فرهنگ با جوهر دين، با جوهر انقلاب، اساس كارهاي ما است كه بايستي واقعاً به آن بپردازيم. … بنابراين من، هم معتقدم روحيه‌ي آزادانديشي وجود داشته باشد، [هم] برنامه‌ريزي عادلانه بايد وجود داشته باشد. نه بي‌برنامه‌گي و ولنگاري فرهنگي، نه جزم انديشي و تحجّر و استبداد فرهنگي؛ هيچ كدام از اين دو طرف قضيه را بنده قبول ندارم. راه صحيح اين است كه برنامه‌ريزي كنيم، هدايت كنيم، كمك كنيم به رويش‌هاي خوب، و جلوي ضربه‌ها و حملات و مانند اينها را بگيريم؛ يعني هم آفند، هم پدآفند.»

*(بيانات در ديدار رئيس‌جمهور و اعضاي هيأت دولت، 3/6/1395)*

پرداختن به مقوله فرهنگ و حفظ و اصلاح آن به قدري مهم است كه اگر انحراف در آن پديد آيد، با آن‌كه مسئولان و مردم همه مي‌خواهند اسلام پياده شود، اما نظام كشور به دوره طاغوت باز مي‌گردد و همان رويدادها دوباره تكرار خواهد شد و طاغوت در زير لباس اسلام و به نام نظام اسلامي باز خواهد گشت.

# گستره فرهنگ

فرهنگ مانند هوايي است كه همگان در آن تنفّس مي‌كنند، همه اعضاي يك جامعه. اگر اين هوا آلوده باشد، به همه آسيب مي‌زند. سياست، فرهنگ دارد، اقتصاد، فرهنگ دارد، آموزش، پژوهش، توليد، نظام حقوقي، قضايي، نظارتي، اداري، همه و همه در مقوله فرهنگ مي‌گنجند و فرهنگ خاصّ خود را دارند.

براي تعيين اولويّت‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي، ابتدا بايد «نظام فرهنگي» شناخته و طراحي شود. يك سيستم و دستگاه فرهنگي يكپارچه و منسجم كه تمامي ابعاد فردي و اجتماعي را در بر گيرد.

# محور فرهنگ

مهم‌ترين شعار و محور انقلاب اسلامي «استكبارستيزي، حمايت از مستضعفان و وحدت كلمه» بوده است كه از سوي امامان انقلاب پيوسته بر آن‌ها تأكيد شده و مبناي موضع‌گيري‌ها و تصميمات آنان قرار گرفته است. اين شعار محور فرهنگي تمامي رفتارهاي نظام بوده و روند تكامل و امتداد انقلاب را در گام دوم آن شكل مي‌دهد.

«استكبارستيزي و حمايت از مستضعفان» در تمامي شئون و ابعاد اجتماعي بايد حضور داشته باشد و در هر بخش از آن به شكلي خود را نشان مي‌دهد. در سياست خارجي در قالب استقلال، آزادي و حمايت از ملّت‌هاي مظلوم و مبارزه با دولت‌هاي جهان‌خوار. در سياست داخلي در قالب حذف مسئولان فاسد و حمايت از مردم ضعيف و بي‌پناه. در اقتصاد در قالب مبارزه با ثروت‌اندوزان و رانت‌خواران و حمايت از فقرا و مستمندان. در نظام آموزشي و پژوهشي در قالب مبارزه با علوم انساني غربي كه انسانيت را به جسم مادي و دنيوي او محدود مي‌كنند. در خانواده در قالب حمايت از زنان و كودكان. در فرد در قالب ارتقاي معنويت و اخلاق و مبارزه با هواهاي نفساني و وساوس شيطاني.

«عدالت» محصول و ثمره سيطره شعار استكبارستيزي بر تمامي ابعاد زندگي بشر است؛ ابعاد فردي و اجتماعي كه اگر مسير انقلاب امتداد يابد و شعار آن حفظ شود، عدالت نيز تحقّق خواهد يافت كه آرمان محوري نه فقط انقلاب اسلامي كه بعثت تمام انبيا در طول تاريخ بوده است.

# نظام تقنين

مجلس شوراي اسلامي كه به فرموده امام راحل (ره) «عصاره فضائل ملّت است»:

«شما كه وكيل از جانب ملت هستيد، و عصاره فضايل ملت هستيد، بايد در آنجا همان معنايي كه مأمور او شديد از طرف ملت، همان معاني باشد. ملت يك ملت اسلامي است و اسلام را مي‌خواهد و احكام اسلام را مي‌خواهد. شما وكيل نيستيد كه برويد آنجا بنشينيد و حسابهايي كه خودتان با هم داريد صاف كنيد. اگر يك همچو كاري بشود، اين انحراف است و غصب است آن محل براي شما. شما بايد - ان شاء الله همين‌طور هم هست - شما بايد در آنجا معلم اخلاق باشيد از براي همه كشور؛ براي اينكه مطالب شما به همه كشور بسط پيدا مي‌كند. وقتي كه همه مردم در تمام كشور ديدند كه اين وكلايشان با راستي و صداقت در خدمت كشور هستند و در خدمت اسلام هستند، و مناظره‌هايي كه مي‌كنند مناظره‌هاي اسلامي است، و بحث و تفتيشي كه مي‌كنند بحث و تفتيش اسلامي است، اين يك تعليمي مي‌شود به همه افرادي كه در اين كشور هستند، و به آنجايي كه اين موجها مي‌رسد در خارج كشور. ما بايد همه قشرها را تربيت كنيم. شماها بايد در مجلس كه مي‌رويد علاوه بر اينكه، مسائلي كه طرح مي‌شود كه مورد احتياج ملت است، بايد آنها را در آن طرح كنيد، با سلاح اخلاق اسلامي وارد بشويد، و با آن سلاح مردم را تربيت كنيد كه وقتي چند سال از مجلس گذشت، در مردم آثار گفتگوهاي شما و مناظرات شما پيدا باشد. از مجلس منعكس مي‌شود كارهاي شما.»

*(صحيفه امام، ج 12، ص345)*

و اين فرمايش امام (ره) را مقام معظّم رهبري (حفظه‌الله) چنين شرح و تبيين فرمودند:


«امام فرمودند كه مجلس، عصاره‌ي فضايل ملّت است؛ اين نكته، نكته‌ي مهمّي است؛ توجّه كنيد: عصاره‌ي فضايل، نه عصاره‌ي همه‌ي خصلتها! بعضي از خصلتها جزو فضايل نيست. مجلس بايستي عصاره‌ي فضايل ملّت باشد. فضايل اين ملّت هم خيلي زياد است. مجلس نبايد نماد ترديد باشد، نماد خودكم‌بيني باشد؛ نبايد نماد يأس و نوميدي يا نماد عدم اعتنا و عدم مبالات به مسائل كشور باشد. نبايد مجلس نشان بدهد كه نگاهش به ظرفيتها و توانايي‌هاي ملّي، نگاه مأيوسانه است؛ اين فضايل ملّت كه بايد اينجا عصاره‌ي آنها جمع بشود، اين چيزها است.»

*(بيانات در ديدار نمايندگان و كاركنان مجلس شوراي اسلامي، 30/3/1397)*

امام (ره) به اين مجلس با اين شرايط و اوصاف وصيت كردند:

«و به مجلس و دولت و دست اندركاران توصيه مي نمايم كه قدر اين ملت را‌‎ ‎‌بدانيد و در خدمتگزاري به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمديدگان‌‎ ‎‌كه نور چشمان ما و اولياي نعم همه هستند و جمهوري اسلامي رهاورد آنان و با‌‎ ‎‌فداكاريهاي آنان تحقق پيدا كرد و بقاي‌‎ ‎‌آن نيز مرهون خدمات آنان است،‌‎ ‎‌فروگذار نكنيد و خود را از مردم و آنان را از خود بدانيد و حكومتهاي طاغوتي‌‎ ‎‌را كه چپاولگراني بي فرهنگ و زورگوياني تهي مغز بودند و هستند را هميشه‌‎ ‎‌محكوم نماييد، البته با اعمال انساني كه شايسته براي يك حكومت اسلامي‌‎ ‎‌است.‌»

*(وصيت‌نامه سياسي الهي امام خميني (ره)،صحيفه امام، ج 21، ص412)*

استكبارستيزي و حمايت از مستضعفان، بلكه خود را خدمتگزار محرومان دانستن، اولويّت اصلي و محور تمامي فعاليت‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است.

# اولويّت اول فرهنگي تقنين

بنابراين نخستين گام مجلس در فرهنگ، اصلاح فرهنگ مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان ملّت است. اگر فرهنگ قانون‌گذاري اصلاح شود، اين فرهنگ به روش آبشاري و در اصطلاح غربي آن «trickle down» در تمامي قوانين فروريخته و نفوذ مي‌كند.

شيوه هزينه بيت‌المال در امور داخلي مجلس، در ساختمان‌سازي، در بناهاي اشرافي، در توزيع قدرت و ثروت، در شيوه مديريت داخلي و اداره جلسات، در گفتگوها و مباحثه‌هاي تقنيني، در نحوه ارتباط و تعامل نمايندگان با مردم، در تمامي فعاليت‌ها، مجلس نياز به يك تحوّل فرهنگي عميق، ريشه‌دار، انقلابي و پيوسته دارد. اين قدم اول براي اصلاح نظام تقنيني است. اگر نظام قانون‌گذاري اصلاح شود و فرهنگ آن اسلامي باشد، اين فرهنگ در داخل قوانين رسوخ كرده، قوانين به سمت و سوي فرهنگ اسلامي پيش خواهند رفت.

# اصلاح فرهنگي آئين‌نامه داخلي مجلس

فرهنگ مجلس شوراي اسلامي امروز بايد به گونه‌اي بازسازي شود كه شعارهاي فرهنگي انقلاب اسلامي تبديل شود به محور فعاليت‌هاي نمايندگان. نمايندگان بايستي خود را خادمان مستضعفان حسّ كنند و در تمامي قوانين؛ چه سياسي، چه اقتصادي، چه فرهنگي؛ چه مربوط به روابط بين‌المللي و چه مسائل و امور داخلي كشور، ضوابطي حاكم شود كه ناگزير شوند محوريّت «استكبارستيزي، حمايت از مستضعفان و تقويت وحدت» را لحاظ نمايند. اين شعارهاي انقلابي لازم است «سياست محوري» و «اصول موضوعه» همه قوانين قرار گيرد.

اين اتفاق نمي‌افتد مگر آن‌كه اصلاحات بنياديني در آئين‌نامه داخلي مجلس صورت گيرد. شعارهاي انقلاب بايد در ضمن آئين‌نامه و در شرح وظايف مضبوط باشد، به نحوي كه نشود از آن‌ها تخطي كرد.

مجلس بايد آن چنان نسبت به اعضاي خود سخت‌گير باشد كه دنيادوستان رغبت نكنند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نامزد شوند. نمايندگي را عملي شاق و فوق طاقت خود بدانند كه به رفاه و زندگي دنيوي و مادي آن‌ها ضربه مي‌زند. وكيل مردم چنان بايد ناگزير به افزايش فعاليت و كاهش مصرف باشد، چنان بايد در معرض كنترل و نظارت باشد، چنان بايد زير نظر نهادها و جلوي چشم مردم، خود و خانواده او، تا تنها انسان‌هاي انقلابي و ايثارگر حاضر شوند خود را براي نمايندگي در معرض انتخاب مردم قرار دهند، تنها افرادي كه دنياي خود را فداي آخرت خويش مي‌كنند. آن‌هايي كه خالصانه قصد خدمت دارند.

اگر اين اصلاح فرهنگي در داخل قوّه مقننه اتفاق افتد، شاهد كاهش چشمگير نامزدهاي مجلس خواهيم بود. تنها تعداد اندكي ثبت نام مي‌كنند و دنياپرستان قيد وكالت مجلس را از ابتدا مي‌زنند و طمع نمي‌كنند. اين گام اول براي اصلاح فرهنگ يك كشور است.

# نمودار محورهاي فرهنگي تقنين

سياست‌هاي اصلي تقنيني مجلس در راستاي ارتقاي فرهنگ نظام اسلامي در نمودار زير قابل مشاهده است. اين سياست‌ها بر محورهاي فوق‌الذكر مبتني شده است، بر اين اساس كه: يك استكبار در بيرون مرزها موجود است، يك استكبار در داخل كشور موجود است، يك استكبار هم درون هر انساني. مبناي فرهنگ انقلاب اسلامي مبارزه با هر سه نوع از استكبار است كه بايد مورد توجه مجلس قرار گيرد.

