**بسمه تعالی**

**آزمون همکاری دولت و ملت در مقابله با ویروس کرونا**

**چکیده**

        بررسی همکاری دولت و ملت در مقابله با ویروس کرونا به عنوان آزمونی بزرگ، از ضروریات علمی می باشد. این مطالعه با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری و با نگرشی سیستمی به « همکاری دولت - ملت» به شکل یک سیستم متأثر از فرهنگ عمیق اسلامی- ایرانی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد این بیماری، در عین حال که درد بزرگی برای جامعه بشری است، اما فرصت‌هایی را ایجاد کرده که بیانگر تداعی‌کننده روحیه ایثار، همکاری، از خودگذشتگی و کسب تجربیات گوناگون در مواجهه با این بحران و اتخاذ تدابیر و تدوین برنامه‌ریزی‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های گوناگون دولتمردان می‌باشد. از سویی دیگر راه‌اندازی پویش‌ها و حرکت‌های مردمی تحت عنوان " رزمایش مواسات، همدلی و کمک‌های مؤمنانه" برای کمک به خانواده‌های نیازمندی که دچار آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی گردیده‌اند و بستر مناسبی برای تحقق نیت‌های خیرخواهانه و حس‌همنوع‌دوستی و هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دولت و ملت در مدیریت جامعه ‌می باشد.

**کلید واژگان: "*دولت، ملت"،" کرونا"، "رزمایش مواسات"،" همدلی و کمک‌های مؤمنانه همکاری"،" سیستم همکاری دولت و ملت"***

**طرح مساله**

در شرایط کنونی، کرونا موجب بروز چالش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بسیاری از کشورهای جهان شده و کشور ما هم از آثار و تبعات منفی آن بی‌نصیب نمانده است. توجه به آثار منفی بیماری کرونا که آسیب‌های مختلف مخربی را بر جامعه تحمیل کرده است ضروری بوده و بایستی مورد توجه اندیشه‌ورزان قرار گیرد. همانگونه که مقام معظم رهبری در فرمایشات 21 فروردین سالجاری می‌فرمایند: در مورد این حادثه‌ رایج کشور که حادثه کرونا است؛ خب این یک ابتلای عمومی است، یک آزمون است؛ آزمون برای دنیا است؛ هم برای دولت‌ها، هم برای ملّت‌ها؛ دولت‌ها هم در این حادثه امتحان می‌شوند، ملّت‌ها هم در این حادثه امتحان می‌شوند؛ آزمون عجیبی است (21 فرودین 1399، سایت خبری تسنیم https://www.tasnim.news (.

آنچه موجب نگارش مقاله حاضر گردید مشاهده یکسری دیدگاه‌های غیرواقع‌بیننانه برخی تحلیل‌گران، سیاستمداران و کارشناسان در چندماه اخیر بعد از ورود ویروس کرونا به کشور می‌‌‌باشد. متاسفانه برخی با بیانی غیرمنصفانه و زیرسوال بردن همه چیز از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و مذهب، پرده‌ای تاریک؛ بر زیبایی‌ها، ایثار، فداکاری‌ها، تلاش‌های عرصه مدافعین سلامت، مدیران و ملت دلسوز کشور کشیده و با نگرشی منفی به استرس‌های اجتماعی دامن زده و بر نگرانی‌های مردم می‌‌افزایند.

**همکاری** **دولت و ملت در اندیشه‌های سیاسی- اجتماعی**

همکاري به معناي هم‌پيشگي، ياري کردن و ... آمده است( دهخدا، ).**همکاری؛**يكي از پديده‌هاي اجتماعي كه سابقه آن را مي‌توان به بلنداي زيست اجتماعي انسان دانست. انسان هيچ‌گاه قادر نبوده و نيست كه بتواند به صورت فردي و بدون همكاري ديگران به زندگي خود ادامه دهد؛ به همين لحاظ جامعه را تشكيل داده و با استفاده از اصل همكاري و تعاون به رفع نيازهاي خود پرداخته است. از ابتداي تاريخ، ضرورت‌هاي زندگي اجتماعي انسان‌ها را به همکاري واداشته است. همکاري در ابتداء ساده و خودجوش بود ولي با گذشت زمان، به تدريج، پيچيده و دشوار شد و با آگاهي توأم گرديد. انسان‌ها براي محافظت از خويش و مقابله با نيروهاي خصمانه، به همان اندازه براي رفع نيازهاي مشترک با يکديگر به همکاري و اشتراک مساعي پرداختند و به مرور اين درس ابتدائي را آموختند که از طريق همکاري گروهي بيشتر از مواقعي که منفرد و تنها هستند مي‌توانند کار موثر انجام دهند. بنابراين، کار و فعاليت مشترک، شيوه‌هاي منظم کار کردن را پديد آورد و همکاري تابع نظم و ترتيب شد (علاقه بند،1377: 4).بدين ترتيب واژه همکاري «cooperation » عنوان يک اصطلاح عمومي شکل مي‌گيرد و آن یکی از کنش‌های متقابل پیوسته[[1]](#footnote-6)می‌باشد که در جهت یگانه‌ای صورت می‌گیرد (طالب، 1386: 3-1).

همکاري و تعاون به عنوان يک ضرورت انکارناپذير در جامعه اسلامي، نقش اساسي در قدرت‌يابي مسلمانان به طور کلي دارد. همکاري، از جريان‏ها و اركان اساسي در زندگي انسان است و شرط اساسي در هر وضع و موقعيتي از عرصه‏هاي اجتماعي و سياسي به‏ شمار مي‏رود. لذا همکاري و وحدت هدف، تقسيم كار و قبول مسئوليت از عناصر اصلي كارهاي جمعي هستند كه يك جامعه و گروه اجتماعي را حفظ و پايدار مي‏سازد با نگاهی اجمالی به آیات قرآن و احادیث ضرورت این امر، بخوبی دیده می شود:

وَ تَعاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَ التَّقْوي‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ .(مائده/ 2)

« و در نيكوكاري و پرهيزكاري با يكديگر همکاري كنيد، و در گناه و تعدّي دستيار هم نشويد».

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا. ( ال عمران/103)

و همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد، و پراكنده نشويد.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَه فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ( حجرات/10)

جز این نیست که همه مؤمنان باهم برادرند، بنابراین [ در همه نزاع ها و اختلافات]ميان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنیدو از خدا پروا نمایید، اميد كه مورد رحمت قرار گيريد».

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (حجرات/13)

اي مردم، ما شما را از یک مرد و زني آفريديم، و شما را ملّت‌هاو قبيله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسيد. بی‌تردید گرامی‌ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست. یقیناً، خداوند دانا و آگاه است.

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ.( توبه/71) .

و مردان و زنان با ايمان، دوستان يكديگرند، كه به كارهاي پسنديده وا مي‏دارند.

در مورد تعاون و همکاری اجتماعی به عنوان نمونه می توان به آیات زیر اشاره کرد: نساء/ 86 و 148؛ انعام/150؛ اعراف/33؛ لقمان/ 18و 16؛ فاطر/10؛ فصلّت/ 34و 35 ؛ حجرات/ 10 تا 12 ؛ توبه/71؛ مائده/2؛ بلد/17؛ آل عمران/ 200؛27و بقره/ 149؛ انفال/1؛ نور/27و 61 ؛ فرقان/ 63 ؛ عنکبوت/ 46 ( زاهدی اصل،1387: 146).

بدین ترتیب در فرهنگ اسلامی، همکاری و تعاون یکی از اصول اخلاقی مهمی است که در قرآن با صیغه امر به آن اشاره شده و همین امر نشانگر اهمیت و ارزشمندی آن است. در ادامه به برخی از احادیثی اشاره می گردد که به همکاری و تعاون به عنوان یک ارزش نگاه می کند:

پيامبر اکرم(ص) می فرماید:

« لايَزالُ النّاسُ بِخَيرٍ ما أمَرُوا بِالمَعرُوفِ و نَهَوا عَنِ المُنكَرِ و تَعاوَنُوا عَلَي البِرِّ وَالتَّقوي» ( *شیخ طوسی ،تهذيب الأحكام*، ج ۶ ، 181 ).

**«**مردم هميشه در خير خواهند بود تا وقتي كه امر به معروف و نهي از منكر مي‏كنند، و در نيكي و پرهيزكاري يكديگر را ياري مي‏رسانند.

امام علي (ع) در خصوص همکاری می فرماید:

مِن واجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَي العِبادِ النَّصيحَةُ بِمَبلَغِ جُهدِهِم وَ التَّعاوُنُ عَلي إقامَةِ الحَقِّ بَينَهُم( *نهج البلاغه* ، خطبه ۲۱۶).

از حقوق واجب خدا بر بندگان، خيرخواهي به اندازه توان و ياري كردن يكديگر براي برپايي حق در ميان خود است.

بهرحال، هدف همکاری و تعاون در اسلام، ایجاد احساس مشترک در مردم از طریق توجه به خدا، ایمان وعمل صالح و نیکی و همکاری متقابل در امور اجتماعی بر اساس ارزش های اخلاقی و اسلامی(تقوا) است( الفی، 1396: 35) .

بررسی مفهوم دولت یکی از معضل‌ترین مفاهیم سیاسی در طول تاریخ بوده است( وینسنت،1371: 18). از دولت ‌قرائت‌های مختلفی وجود دارد ولی در تحقیق حاضر، دولت شامل کلیه کارگزاران نظام و مجموعه حاکمیت می‌باشد. به تعبیر دیگر؛ دولت در مفهوم کلی آن کلیة کارگزاران و مجموع تشکیلات، نهادهای سیاسی، اداری، قضایی و دیگر نهادهایی قانونی در کشور را شاملمی‌گردد نه صرف قوه مجریه. بنابراین مقصود از دولت در این تحقیق، فراتر از قوه مجریه است، بلکه «مجموعه‌‌‌ای از افراد و نهادهایی که قوانین فائقه در یک جامعه را وضع و با پشتوانه قدرت برتری که در اختیار دارند، اجرا می کنند( رنی، 1374: 13).

ملت[[2]](#footnote-7) ترجمه‌‌‌‌‌ای است از واژه**«**Nation **»** که در زبان های اروپایی از ریشه لاتین« Natio**»  و«** Nascere**»**به معنی «زایش» و « تولد» می‌‌آید (برتون ،1380:242). بنابراین ملت یک مجموعه بزرگ انسانی که در یک پهنه جغراف

یایی، تحت یک مدیریت سیاسی اداره می شود. این مدیریت سیاسی خود از سوی آن مجموعه انسانی تعیین می شود» ( برتون، 1380، ص228).

با عنایت به مباحث فوق، همکاری دولت و ملت عبارت است از: حرکت هماهنگ، منسجم و هدفدار دولت و ملت جهت پشتیبانی همدیگر برای رسیدن به اهداف و آرمان ها مشترک می باشد( الفی، 1398: 351).

در حوزة علوم انسانی، دو نگرش متفاوت در خصوص همکاری دولت و ملت وجود دارد که عبارتند از: رقیب محوری[[3]](#footnote-8) و یار محوری[[4]](#footnote-9).

**یک- نگرش رقیب محوری**

در این نگرش، مردم بعنوان رقیب دولت نگریسته می شوند و دولتمردان از همکاری با ملت در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واهمه دارند. از این‌رو دولت جامعه را بی‌نیاز از مشارکت مردم دانسته و تصور می‌کند ملت نمی‌فهمند و دولت عقل کل است و تنها منابع تشخیص دهندة مصلحت، شخص شاه است(Alfer Bome,1955:60). در این نگرش قوة ابتکار و خلاقیت از مردم گرفته شده و مردم جزء اطاعت محض از حاکمان سیاسی وظیفه‌ای ندارند. بنابراین این عامل، زمینه‌ساز بی‌انگیزگی و بی‌تفاوتی مردم نسبت به سیاست شده و ملت تمایلی به همکاری با دولت در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ را ندارند.

**دو- نگرش یار محوری**

با توجه به تغییر و تحولات سیاسی-اجتماعی در جهان، بالاخص بعد از رنسانس و وقوع انقلاب‌های متعدد علیه دولت‌های تمرکزگرا و بسط و گسترش افکار دموکراسی‌خواهی و تاکید بر حقوق طبیعی[[5]](#footnote-10)، حقوق‌اساسی، قوانین اساسی موضوعه و مدون، حاکمیت سیستم پارلمانتاریسم[[6]](#footnote-11) و تفکیک قوا و ایجاد محدودیت برای پادشاهان توسط اندیشمندانی همچون جان لاک[[7]](#footnote-12)، ژان ژاک روسو[[8]](#footnote-13)، منتسکیو[[9]](#footnote-14) و دیگران مطرح گردید. در طول قرن بیستم و به خصوص در نیمه دوم این قرن، یکی از موجبات توسعه اندیشه حقوق طبیعی و حقوق بشر بوده است و با تأکید بر واحدهای حقوق بشر، در متن معاهدات و قوانین ملی کشورها بعد از دهة 1960 معمولاً زیر دو عنوان «حقوق مدنی و سیاسی» و « حقوق اقتصادی و اجتماعی»، بشر خواهان پایان تمرکزگرایی گردید(عالیخانی،1381: 84-83).

بنابراین در سایة تلاش اندیشمندانی ملت خواهان تحقق مردم‌سالاری یعنی نظارت کامل مردم بر امور عمومی شدند و خواهان پاسخگویی دولتمردان در برابر مردم و استقرار تشکیلات قانونی گردیدند. همچنین با تشکیل نهادهای مردمی و مشارکت سیاسی- اجتماعی و ایجاد فضای رقابتی سالم سیاسی، به همکاری دولت و ملت به عنوان یاری‌گر هم تأکیدکردند.

**آثار و تبعات کرونا در ایران**

از اوایل ژانویه سال 2020 میلادی وقتی خبر شیوع ویروس کرونا در شهر نُه‌میلیونی ووهان چین منتشر شد، بسیاری تصور نمی‌کردند که این ویروس بتواند ظرف مدت چند هفته از مرزهای ووهان و چین به بیش از یکصدوهفتاد کشور صادر شود! این بلای همه‌گیر؛ با انتشار گسترده‌اش، نه‌تنها توانست جای خود را در صدر [اخبار](https://www.tasnimnews.com/" \t "_blank) تمام خبرگزاری‌های مهم و غیرمهم دنیا اعم از رسمی و غیررسمی  بگیرد، بلکه حجم بالایی از تبادلات فضای مجازی، گفت‌وگوهای فضای حقیقی در محیط‌های کاری و خانواده‌ها و حتی تصاویر ذهنی و عالم رؤیای انسان‌ها را در بر گرفت. تأثیراتی که این ویروس بر تمام ابعاد زندگی بشر گذاشته؛ یکی از مسائل مهمی است که در قرن حاضر زندگی بشر را به چالش کشانده است. از این‌رو جا دارد آثار و تبعات مثبت و منفی آن و چگونگی مواجهه با آن از سوی محققان تمامی رشته‌های علمی اعم از علوم انسانی، تجربی و فنی و مهندسی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج و دستاوردهای علمی بشر در اختیار آیندگان قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید بخشی از چالش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کرونا در ایران می‌باشد.

**1.بعد سیاسی:**

**الف. تعطیل شدن جلسات علنی مجلس:**

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس[مجلس دهم]، تعطیلی جلسات علنی را غیرقابل توجیه دانست و گفت: در این شرایط بحرانی و برهه‌هایی که کشور بیشترین نیاز به مجلس را دارد، رییس مجلس می‌توانند تدابیری بیندیشد تا مجلس مقتدرانه نقش اصلی خود را در مشکلات موجود ایفا کرده و پاسخگوی مطالبات بحق مردم باشد. همچنین۴۲ نماینده اصلاح‌‌طلب عضو فراکسیون امید نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی، خواستار برگزاری جلسات مجلس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محل مجلس یا فضای دیگر با استاندارد‌های بهداشتی شدند تا با تشکیل دوباره جلسات مجلس، آسیبی به انجام وظایف نهاد تقنینی کشور وارد نشود( حاجی بابایی، 1399: (https//:tabnak.www..

**ب. فوت و آلوده شدن برخی از سیاستمداران و تحلیل‌گران سیاسی**[[10]](#footnote-15)

در حالی شیوع ویروس کرونا در ایران سیر صعودی به خود گرفته که شمار نسبتا زیادی از مقامات و سیاستمداران این کشور به این بیماری مبتلا و حتی تعدادی نیز جان خود را در اثر آن از دست داده‌اند. سرایت این بیماری به شمار نسبتاً زیادی از مقامات و سیاستمداران ایرانی از نکات قابل توجه در خصوص روند شیوع کرونا در ایران بوده است. تاکنون در هیچ یک از کشورهای درگیر با ویروس کرونا، ابتلای این تعداد از مقامات و سیاستمداران به بیماری گزارش نشده است. ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت و دبیر ستاد ویژه مدیریت پیشگیری ویروس کرونا، محمود صادقی نماینده مجلس[مجلس دهم] و مرتضی رحمان‌زاده، شهردار منطقه 13 تهران، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران[مجلس دهم] از دیگر سیاستمداران ایرانی هستند که طی چند روز گذشته به کرونا گرفتار شده اند. از سوی دیگر؛ رسانه‌ها دیروز از درگذشت سید هادی خسروشاهی[[11]](#footnote-16) از چهره‌های مطرح حوزه علمیه قم به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان مسیح دانشوری در سن 81 سالگی خبر دادند. مجتبی فاضلی، مسئول دفتر و مسئول اجرایی و مالی آیت الله موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید شیعه ایران چند روز پیش به علت ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داد. بر اساس اعلام نوه آیت الله شبیری زنجانی، خود این مرجع تقلید نیز از هفته گذشته تاکنون به دلیل احتمال ابتلا به کرونا در منزلش استراحت می‌کند.

محمدرضا قدیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در هفته اول ورود کرونا به ایران، به این بیماری مبتلا شد. قدیری نخستین کسی بود که وجود مبتلایان به کرونا در قم را تایید کرد.

ابوالفضل حسن‌بیگی، از نمایندگان مجلس ایران[مجلس دهم] دیروز پنجشنبه به خبرگزاری «ایلنا» گفت که چند نماینده مجلس آلوده به ویروس کرونا هستند و حال احمد امیرآبادی فراهانی[مجلس دهم]، بسیار بد است( 28/2/2020،(<https://www.aa.com/tr/fa>.

**ج. اتهام پنهان‌‌کاری و عدم مسئولیت‌پذیری دولتمردان از سوی همدیگر:**

احمد علیرضابیگی نماینده تبریز[مجلس دهم] به رویداد۲۴ می‌گوید: روال کار و تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا متوجه دولت است. آقای رئیس‌جمهور به قرنطینه فرد معتقد است، اما به قرنطینه جغرافیا اعتقاد ندارد. این‌که چرا قرنطینه شهر‌هایی که موارد اولیه ابتلا به ویروس کرونا در آن دیده شد رخ نداد، استراتژی دولت بوده است. تشخیص دولت به‌عنوان ستاد بحران که در رأس آن رئیس‌جمهور است، استراتژی مقابله با بحران را قرنطینه جغرافیایی نمی‌دانسته است. دولت در این زمینه کار را به وزارت بهداشت و درمان تفویض کرد، گویا آن‌ها عادت کرده‌اند که مسئولیت‌های خود را به‌صورت پنهانی به دوش یک گروه کوچک‌تر بیندازد. آمار مبتلایان به کرونا در حال افزایش است، اما متاسفانه شاهد تصمیمات یک‌دست در جهت مبارزه با این ویروس نیستیم(علیرضا بیگی،1398: https://sarpoo ).

اختلاف نظر برخی مقامات سیاسی در خصوص آمار واقعی بیماران کرونا، موجب سوء تفاهماتی بین مقامات و مردم کشور شده است. به طور مثال، احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم روز دوشنبه پنجم اسفند شمار قربانیان ویروس کرونا در این شهر را حدود 50 نفر اعلام کرده و گفته بود: "قم از نظر شیوع ویروس کرونا وضعیت خوبی ندارد و به نظرم عملکرد دولت در کنترل این ویروس ناموفق بوده است".

ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت و دبیر ستاد ویژه مدیریت پیشگیری ویروس کرونا ساعاتی بعد اظهارات نماینده قم درباره شمار زیاد قربانیان را تکذیب کرد. همچنین ابتلا یا مرگ چند تن از کادر پزشکی و پرستاری در اثر کرونا که در بیمارستان‌های محل مراقبت از بیماران مبتلا به این ویروس کار می‌کنند نیز تایید شده است.قائم‌مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: البته گاهی سوء‌تفاهم ایجاد می‌شود و امکان دارد کسی علائم آنفلوآنزا داشته باشد و فوت کند که مانند علائم کروناست. برخی افراد فکر نکنند اگر مسائل را تشدید یافته بگویند مسئولان از خواب بیدار می‌شوند و اقداماتی انجام می‌دهند. در همین قم چند نفر از مسئولان‌ وزارت بهداشت مستقر بودند و حتی تست کرونای رئیس دانشگاهمان مثبت شده است،28/2/2020،(<https://www.aa.com/tr/fa>.

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی با هشتگ #کرونا، # امنیت ملی و # حق الناس نوشت: دیروز از دادستان کل کشور خواستم که اظهارات آقای امیرآبادی نماینده مردم شریف قم در مجلس را در مورد تعداد مبتلایان و فوت شدگان کرونا در قم، صحت سنجی و نتیجه را به مردم اعلام کند. انتشار اخبار غیرواقعی و پنهان‌کاری هر دو مخل امنیت ملی و زائل کننده سرمایه اجتماعی است ( پیراسته فر،1398 :1).

**د. شایعه‌‌سازی و دروغگویی شبکه‌های معاند و بیگانه برای ایجاد شکاف سیاسی در کشور**

یکی دیگر از آثار و تبعات منفی کرونا از نظر سیاسی می توان به بی‌اعتمادی بخشی از مردم ناشی جو تبلیغاتی شبکه‌های مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای بیگانه و معاند از جمله بی‌‌بی‌سی فارسی[[12]](#footnote-17)، ایران اینترنشنال[[13]](#footnote-18)، ، دویچه‌وله، رادیوفردا، صدای آمریکا، ایندیپندنت فارسی، العربیه و شبکه من‌و‌تو، در پخش شایعات، سیاه‌‌‌‌‌‌نمایی، دروغ‌پردازی[[14]](#footnote-19) و سوءاستفاده از برخی آشفتگی‌ها و شتابزدگی‌های طبیعی از تصمیمات مدیران به جهت نوپدید بودن، فقدان و کمی تجربه در مدیریت، کنترل و مهار بحران و قطع انتقال زنجیره بیماری کرونا در کشور به طور مثال سایت بی بی سی فارسی، در مقاله‌ای با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران، نتوانست خوشحالی خود از وقوع این بحران در ایران کتمان کند و نوشت: آیا کرونا به لحاظ تاثیرات اجتماعی که به دنبال خواهد داشت می‌تواند به منحصر به فردترین بحران در طول تاریخ حیات جمهوری اسلامی بدل شود و پایان یا دگردیسی کامل این نظام سیاسی را به دنبال داشته باشد یا جمهوری اسلامی این بحران را هم پشت سر خواهد گذاشت؟ این رسانه لندنی با ابراز امیدواری برای مبتلا شدن میلیون‌ها نفر در ایران به این ویروس افزود: «در صورت فراگیری غیرقابل انتظار این ویروس و ابتلای میلیون‌ها نفر به آن، بخش‌های مختلف و گا‌هاً حساس نظام فلج خواهد شد. با این اوصاف جمهوری اسلامی، این بار تحت تاثیر و مغلوب ویروسی شود که شاید "ویروس برانداز" تاریخ نام بگیرد. 2 اردیبهشت 1399، (<https://basirat.ir>.

همچنین رسانه انگلیسی ایران اینترنشنال برای ایجاد بحران مشروعیت، مخدوش نمودن دولتمردان نظام جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به حزب، جناح و گرایش سیاسی و نیز ایجاد شکاف سیاسی بین دولت و ملت؛ در مطلبی مدعی شده که بر اساس اطلاعاتی که به دست آن‌ها رسیده است حسن روحانی،‌ رییس‌جمهوری ایران،‌ در جلسه روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین شورای عالی امنیت ملی گفته که حتی اگر دو میلیون نفر جان خود را در اثر ابتلا به کرونا از دست بدهند،‌ به دلیل وضعیت اقتصادی نمی‌توان کشور را تعطیل کرد 19 فروردین 1399، <https://farsnews.ir>).

در بررسی رسانه‌های اپوزیسیون و معاند به ‌ویژه بی‌بی‌سی فارسی، دویچه‌وله، رادیو فردا، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال، العربیه و شبکه من‌و‌تو و... در چند روز اخیر، حاکی از تلاش و تکاپوی منسجم آنان در محور‌های زیر است:

- انتشار آمار جعلی درباره تعداد جان‌باختگان کرونایی؛

- خبرسازی درباره مرگ و میر در زندان‌های ایران بر اثر شیوع کرونا؛

- ایجاد تشکیک در آمار‌های ارائه‌شده از سوی مسئولان درباره تعداد مبتلایان و قربانیان و متهم کردن مسئولان به پنهان کاری؛

- ادعای بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت و تحریک مردم به تخطی از تصمیمات مسئولان برای مبارزه با کرونا؛

- مخدوش‌سازی اقدامات نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی در مقابله با کرونا؛

- بحران‌سازی و هراس‌‌افکنی در جامعه با برجسته‌سازی شایعات مربوط به قرنطینه تهران و دیگر شهر‌ها؛

- ادعای ناکارآمدی ج. ا در کنترل کرونا با مقایسه اقدامات ایران با دیگر کشور‌ها؛

- متهم کردن ایران به «نقش اساسی» در شیوع کرونا به‌دلیل عدم لغو پرواز‌ها به چین، 2 اردیبهشت 1399، (<https://basirat.ir>.

**2.بعد اقتصادی:**

در گزارش حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس دهم به همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع " ارزیابی اثرات شیوع ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف در 30 اردیبهشت 1399 می گوید:ویروس کرونا با تبدیل شدن به یک ویروس همه‌گیر جهانی، پیامدهای اقتصادی بسیاری در پی داشته و تقریباً همه کشورهای دنیا از آن متأثر شده و بنابراین انتظار می‌رود تا اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۰ را با یک رکود قابل توجه سپری کند. در این میان، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها درگیر این همه‌گیری جهانی شده و در نتیجه از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می‌برد. شیوع کرونا ویروس جدید( کووید -۱۹) از انتهای سال ۱۳۹۸ و تدوام آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران ( و به طور کلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متأثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل، هم به واسطه کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که منجر به شیوع بیشتر ویروس می‌شوند (مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و...) تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است. در کنار موارد فوق، نااطمینانی در مورد مدت زمان تداوم بیماری، بر ابهام شرایط اقتصادی پیش‌رو می‌افزاید. صرف‌نظر از سناریوسازی‌های مختلف در مورد مدت زمان تداوم بیماری، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد تحت سناریوهای مختلف بین ۵/۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلین فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد( فولادگر، 30 اردیبهشت 1399 ، خبرگزاری مهر).

**الف. کاهش میزان تولید و عرضه و تقاضا در کشور**

مرتضی بکی حَسکویی مدیر دفتر مدل سازی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به نتایج مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با کسب و کارهای مختلف ایران تا اوایل فروردین 99 گفت: متاسفانه 65 درصد صنایع و فعالیت ها و کسب و کارها و اصناف ابراز کردند که وضعیتشان از حیث تولید محصول نسبت به قبل بدتر شده و از این میزان 42 درصد هم اعلام کردند که تولیداتشان تا حد خیلی زیادی کاهش یافته است. بخش دوم تاثیرات اقتصادی کرونا مربوط به کاهش میزان خرید و تقاضای مصرف‌کنندگان و همچنین کاهش درآمد و بیکاری افراد است. و از سوی دیگر بر لزوم طبقه‌بندی کسب و کارها، برآورد میزان خسارات وارده و تخصیص منابع مالی به آن‌ها، توجه ویژه به کسب و کارهای کوچک و نیز جبران بیکاری خانواده‌ها ناشی از تعدیل نیروی کار جامعه با تهیه بسته‌های حمایتی تأکید کرد( بکی حسکویی، 1399: 2).

اسماعیل لـله گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در نشست کمیته بحران این بانک ضمن تبیین شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران اظهار داشت: از آثار و تبعات این ویروس در ایران می‌توان کاهش قیمت نفت، کاهش صنعت توریسم، کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش مصرف آب، کسب و کارهای کوچک و بر وضعیت بنگاه های اقتصادی کوچک تاثیر بسزایی داشته و آن‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است( لـله گانی ،1399 :https://www.mojnews.com).

براساس پیش بینی کارشناسان اقتصادی کشور و گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اثر شیوع ویروس کرونا، در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت، زیرا برخی افراد که مستقیماً با بیماری درگیر شده‌اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش خواهند داد. بنابراین به‌نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۹ با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود. فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده‌اند به‌شدت کاهش خواهد یافت. کاهش فعالیت این کسب‌وکارها می‌تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست‌‌فروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسب‌وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به‌کاهش ظرفیت‌های مالیات‌ستانی از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب‌وکارها و افراد آسیب‌دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. با توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی، روند صعودی به خود خواهد گرفت (بت‌شکن- عبداللهی‌پور، 1399: 3).

**ب. اثرات ویروس کرونا بر تجارت خارجی ایران**

براساس گزارش‌های بین‌المللی، شیوع ویروس کرونا، صادرات ایران به کشورهای همسایه را محدود کرده است. براین اساس، درحالی‌که گفته می‌شود بیش از نیمی از درآمد کشور از محل کانال‌های تجارت منطقه‌ای تحقق می‌یابد، همسایگان ایران، یکی از پس از دیگری مرزهای خود را با کشور بسته‌اند. بنابراین، صادرات ایران به‌شدت کاهش می‌یابد. از آنجا‌که اولین شریک تجاری ایران چین است، بعد از اولین گزارش شیوع ویروس کرونا در ووهان چین در ماه دسامبر، ایران نسبت به محدودکردن سفرها به چین و بالعکس بی‌میلی نشان داد چراکه حدود ۲۳ درصد از صادرات غیرنفتی کشور (بیش از ۸ میلیارد دلار) در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ به چین بوده است. در شرایطی که صادرات نفت ایران به کمترین میزان خود در ۴ دهه گذشته رسیده بود، حفظ تجارت با چین دور از انتظار به‌نظر نمی‌رسید. اقدامی که اگر موقتاً متوقف می‌شد شاید سطح بحران فعلی از حیث تبعات اقتصادی و انسانی آن به مراتب کمتر بود و چه ‌بسا نیاز به استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول برای کنترل شیوع این ویروس در کشور احساس نمی‌شد. همچنین بر اساس گزارش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت و کاهش محصولات صادراتی کشور در کنار اختلال در تجارت با چین، از مهم‌ترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور هستند (بت‌شکن- عبداللهی‌پور، 1399: 1).

از طرف دیگر بودجه سال ۱۳۹۹ کشور با نرخ ۵۰ دلاری فروش هر بشکه نفت تهیه شده است. در این بین، شاهد کاهش قیمت نفت سنگین ایران به زیر ۱۵ دلار در همین ابتدای سال هستیم. براساس پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه موجود، نرخ هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۰ بین ۱۷ تا ۴۲ دلار در هر بشکه خواهد بود. اتفاقی که باعث می‌شود میانگین قیمت نفت در این سال بین ۲۰ تا ۲۵ دلار باشد. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد کسری بودجه از این محل می‌تواند خود باعث اختلالات قابل‌توجه در اقتصاد داخلی ایران شود. کسری که بخش عمده‌ای ازآن براساس بودجه ۱۳۹۹، باید توسط انتشار اوراق مالی توسط دولت پوشش داده شود. درواقع تحلیلگران معتقدند، انزوای اقتصاد ایران و فاصله از بازارهای سرمایه بین‌المللی، ایران را به سمت تامین مالی داخلی سوق خواهد داد که می‌تواند منجر به افزایش نرخ‌ وام‌دهی و فشار بیشتر بر بودجه به‌ دلیل تورم غیرقابل کنترل شود. طبق پیش بینی اقتصاددانان، به‌طور کلی اگر شیوع این ویروس در سه ماهه ابتدای سال به‌طور کامل به اتمام برسد، می‌توان انتظار داشت که تولید به شرایط قبل خود بازگردد و در ۶ ماهه ابتدای سال در کنار یک تورم حدود ۲۵ درصدی، رشد اقتصادی مثبت نزدیک به صفر دور از انتظار نخواهد بود. اما اگر این شیوع طولانی‌تر شود، تحلیل‌های فوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. به ‌نظر می‌رسد کشور وارد رکود اقتصادی خواهد شد و در ۶ ماهه ابتدای سال رکود تورمی را شاهد باشیم. کما اینکه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تورم ۳۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ داشته است. برآورد اقتصاددانان آن است که در شرایط بدبینانه، احتمال سقوط تولید داخلی ایران به دوسوم میزان فعلی( کاهش ۳۳ درصدی) و کسری بودجه حدود ۱۰ میلیارد دلاری در سال‌جاری وجود خواهد داشت ( بت‌شکن- عبداللهی‌پور، 1399: 2).

**3.اجتماعی:**

شیوع ویروس کرونا در کنار پیامدهای سیاسی و اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مختلفی نیز به دنبال داشته که به نظر می‌رسد پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن بیشتر باشد. پیامدهای این بیماری دارای جنبه­ های مثبت و منفی است؛ برخی پیامدهای منفی مانند ایجاد گسست‌های اجتماعی و افزایش فردگرایی و انزوای اجتماعی بیش از پیش افراد جامعه را از هم دور و روابط را بیش از پیش حسابگرانه و غیرعاطفی می‌کند و این همان چیزی است که معیارهای مهرورزی و نوع­دوستی را تحت تأثیر قرار می­دهد. بر اساس توصیه‌های پزشکی این روزها افراد به منظور کاهش شیوع بیماری کرونا که به شدت واگیردار است در قرنطینه خانگی قرار گرفته‌اند و ارتباطات اجتماعی بیرون از خانه به کمترین میزان خود رسیده است. حتی شیوه­های ارتباطات انسانی مانند روبوسی و دست دادن در این روزها تغییر یافته‌اند. این‌ها همه نشان می­دهند هنجارهای جدیدی در حال شکل دادن به ارتباطات انسانی و اجتماعی افراد جامعه هستند. علاوه بر حذف برخی ارزش­های اجتماعی، هنجارهای جدیدی شکل می‌گیرند که حتی پس از برطرف شدن اوضاع همه­ گیری همچنان دوام خواهند داشت. فضای مجازی نیز در این روزها در اوج فعالیت خود قرار دارد به این صورت که مطالب و فایل­های چندرسانه­‌ای بسیاری در مورد کرونا در فضای مجازی به اشتراک گذاشته می‌شود که  افراد برای کسب اطلاعات  از رسانه‌های متفاوت که گاهی متناقض هستند و در برخی موارد با شایعه‌سازی ترکیب شده است، نوعی به هم­ ریختگی رسانه‌ای را تجربه می‌کنند. این به هم­ریختگی خود پیامدهای روانی و اجتماعی همچون ترس و اضطراب، وسواس فکری، هراس اجتماعی، کاهش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی و به طور کلی کاهش سلامت اجتماعی را به دنبال دارد( مروتی، 1398: <https://hamshahrionline.ir>).

1. **فکری- فرهنگی - مذهبی**

شیوع ویروس کرونا در کشور علاوه بر تهدید مستقیمی که در شرایط فعلی به سلامت مردم وارد کرد به اعتقاد متخصصان و کارشناسان؛ دارای آثار ملموس سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و غیره بوده که از دید صاحب‌نظران دور نمانده است. ولی آنچه که غیرملموس بوده و حتی اندیشمندان خیلی محتاطانه از کنار آن رد شده و می شوند مسائل فکری آن می باشد. شاید بارزترین یا یکی از موارد بارزی که از همان هفته‌های اول گسترش ویروس، عموم انسان‌ها را اعم از غیرمتدین یا متدین به دینی آسمانی یا غیرآسمانی، پیر یا میانسال یا جوان و حتی کودک، زن یا مرد و تمام نژادها را فراگرفت، ایجاد اپیدمی فراگیر «ترس از مرگ» بود. تقریباً عموم مردم، بدون حتی لحظه‌ای اندیشیدن در این‌که اگر زنده بمانیم، چه کار مهمی انجام می‌دهیم یا کدام وظیفه جهانی‌ای را داریم، فقط ترس دارند از مردن بر اثر ابتلا به این ویروس( دولتی، 1399: https://www.tasnim.news ).

همچنین از نظر فکری بشر تا همین اواخر فکر می‌کرد عمده راهی را که باید برود رفته و کار چندانی باقی نمانده ولی حالا یک ویروس پیدا شده و همه دارایی ها، آمال، آرزوها و ادعاهای انسان مدرن را در معرض آزمونی بی‌سابقه قرار داده است. علم مدرن که به مرتبه مقدسات ارتقا داده شده بود، با وجود ابتلای بیش از ده میلیون نفر در جهان، هنوز حتی درست نمی‌تواند بگوید که این ویروس در هوا می‌ماند یا روی زمین می‌نشیند. کرونا نشان داد بشری که مدعی بود انسان غربی متمدن‌ترین انسان‌هاست و هر چه هست غرب است ولاغیر، ولی با شیوع ویروس کرونا خلق و خوی اصلی خودش را نشان داد. همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند: متقابلاً، فرهنگ و تمدّن غربی هم محصول خودش را نشان داد؛ آنچه در کشورهای غربی، در اروپا و آمریکا اتّفاق افتاد -که خب بعضی از آنها را تلویزیون ما گفت، لکن بعضی از آنها هم در تلویزیون گفته نمی‌شود و اطّلاعاتی است که به ما می‌رسد و ما می‌دانیم- محصول تربیت خود را نشان داد. یا مردم هر روز در ظرف مدّت کوتاهی، در ظرف یک ساعت یا دو ساعت فروشگاه‌ها را تخلیه کنند، حرص بزنند برای خرید بیشتر که بروند یخچال‌ها و فریزرهای خانه‌ خودشان را پُر کنند و دکّان‌ها خالی بشود که قفسه‌های خالی را در تلویزیون‌های دنیا نشان دادند، و تلویزیون ما هم از آنها نقل کرد؛ یا کسانی برای چند دستمال توالت به جان هم بیفتند، یا کسانی برای خرید اسلحه صف بکشند، نشان داد که مردم صف کشیده‌اند بروند اسلحه بخرند، چون احساس خطر می‌کنند در این ایّام که باید اسلحه داشته باشند؛ یا برای بیمارها اولویّت قائل بشوند، بیمار پیر را معالجه نکنند؛ می‌گوید لزومی ندارد ما زحمت بکشیم و با این محدودیّت، بیمار پیر و از کارافتاده و دچار مشکلات اساسی را معالجه کنیم؛ این‌ها حوادثی است که در آنجا اتّفاق افتاده. بعضی‌ها از ترس کرونا خودکشی کرده‌اند، از ترس مرگ خودکشی کرده‌اند؛ این‌ها رفتارهایی است که برخی از ملّت‌های غربی از خودشان نشان داده‌اند. این البتّه نتیجه‌ منطقی و طبیعی فلسفه‌ حاکم بر تمدّن غربی است؛ [یعنی] فلسفه‌ فردگرایی، فلسفه‌ مادّیگری‌، فلسفه‌های غالباً بی‌خدایی که اگر اعتقادی هم به خدا هست، آن اعتقاد توحیدی صحیحِ عمیقِ معرفت‌زا نیست این هم یک مسئله است. من اینجا این را هم عرض بکنم که یکی از سناتورهای غربی در همین چند روز گفته بود که غربِ وحشی زنده شده؛ این حرف آنها است. وقتی که ما می‌گوییم در غرب یک روح وحشی‌گری وجود دارد که با ظاهر آراسته و ادکلن‌زده و کراوات‌بسته‌اش منافاتی ندارد، بعضی‌ها تعجّب می‌کنند و انکار می‌کنند؛ این را حالا خودشان می‌گویند که این، نماد زنده شدن غربِ وحشی است (خامنه‌ای، 1399: https://www.tasnim.news).

با عنایت به آنچه بیان شد مطالب فوق بخش کوچکی از بحران فکری بشر در خصوص اندیشه‌های سیاسی- اجتماعی در جهان امروز است. در ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و تحقیقاتی، از دیگر پیامدهای مهم فرهنگی ویروس کرونا است، تعلیق همه فضاهای جمعی و حضوری و الگوهای سنتی و پیشین نهادهای اجتماعی بود. تعطیلی دانشگاه‌ها، بخش عمده‌ای از مراکز آموزشی عالی جهان مصداق و نماد تامی از این تعلیق است. بهرحال دانشگاه، در الگوی نسبتاً کلاسیک پیشین مقتضی تجمع کارگزاران دانشگاهی( استاد، دانشجو و کارمندان) در پردیس‌های دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری است. حالا، بحران کرونا همه این مناسبات را بی‌موضوع کرده و شیوه‌های پیشین آموزش و حتی شیوه‌های پژوهش را بی‌اعتبار ساخته است( میرزایی، 1399: 13-12). بنابر آمار دریافت شده از وبگاه یونسکو در ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹، ۱۶۵ کشور تعطیلی سراسری مؤسسات آموزشی را در دستور کار قرار داده‌اند که این تعداد، آموزش بیش از ۵.۱ میلیارد فراگیر را برای تحصیل در همه مقاطع آموزشی شامل می‌شود. در ایران نیز بر اساس سیاست ستاد ملی مبارزه با کرونا، از نخستین روزهای اسفندماه ۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی در سال ۹۹ تعطیلی سراسری همه آموزش‌های حضوری اعلام شد(12 فروردین1399، <https://www.birjand.ac.ir>).

شایان ذکر است که غیر از مراکز تعطیلی مدارس و ایجاد وقفه در روند آموزشی کشور، از نظر فرهنگی- مذهبی عدم برگزاری مراسمات مذهبی از جمله نمازجمعه‌ها، هیئت‌های مذهبی، تعطیلی حرمین و امامزاده‌ها و مساجد که محل تجدید روحیه معنوی انسانهاست اثرات روحی و روانی بر انسان ها دارد، بناچار طبق مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا متوقف می شود. به دلیل کاهش ریسک آلودگی، حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد، حرم حضرت معصومه(س) در قم[[15]](#footnote-20)، حضرت شاهچراغ(ع)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، امامزاده صالح(ع) غیرقابل دسترسی و زیارت و ادای سلام و احترام با عبور از صحن متبرکه این بزرگواران با زدن ماسک و شست و شوی دست قبل از ورود و با هدایت خدام بدون توقف امکان پذیر باشد. در زیارتگاه‌های دیگر استان‌ها که به تشخیص رئیس دانشگاه علوم پزشکی و ستاد استانی دارای شرایط خاص می‌باشد طبق روال فوق عمل می‌شود. در دیگر نقاط کشور نیز سازمان حج و زیارت کلیه دستورالعمل‌های بهداشتی و آموزشی جهت ورود زائرین محترم را اعمال نماید( خبرگزاری آنا، 10 اسفند1398) .

همچنین در حوزه های فرهنگی – ورزشی، نخستین جلسه کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به ریاست دکتر مونسان و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو از جمله وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی، نیروی انتظامی در روز شنبه 10 اسفند 98 در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد. ولی تیموری معاون گردشگری کشور در ادامه افزود: «گردشگری یکی از حوزه‌هایی بود که بیشترین تأثیر را از ویروس کرونا با توجه به درگیری بیش از 40 کشور داشت.

وی با بیان اینکه بعضی از فرهنگ‌ها آمیخته با زندگی روزمره هستند و اجتناب ناپذیرند، گفت: کرونا بر فرهنگ معنوی تأثیر زیادی نگذاشته اما اثرات آن بر فرهنگ مادی قابل مشاهده است؛به عنوان مثال شیوع این ویروس بر روند غذایی ما تأثیرگذار بوده به طوری که در برخی موارد محدودیت‌هایی درنظر گرفته‌ایم و از مواد غذایی که احتمال می‌دهیم آلوده به ویروس است کمتر استفاده می‌کنیم همچنین صرفه‌جویی در خرید ملزومات زندگی مانند خوراک و پوشاک نیز دیده می‌شود. وی با تاکید بر تعطیلی کلیه مراکز تجمع فرهنگی از قبیل سینماها، کنسرت‌ها و برگزاری مسابقات ورزشی بدون تماشاگر تا تاریخ26/۱۲/1389 تمدید گردد(10 اسفند 1399، <https://mcth.ir/news>).

**آزمون همکاری دولت و ملت در غلبه، کنترل و مهار ویروس کرونا**

از آنجا که شیوع بیماری کرونا در شرایط کنونی موجب بروز بزرگترین چالش‌های سیاسی، اقتصادی و مخاطرات اجتماعی و فرهنگی در قرن حاضر و در بسیاری از کشورهای جهان شده، کشور ما هم از برخی آثار و پیامدهای آن بی‌نصیب نمانده است. ولی در این چالش‌های ذکر شده مهم‌تر از آن، نوع رفتار دولتمردان و ملت‌ها در مقابله با این بیماری است. اخبارهای متفاوتی از گوشه و کنار جهان از نحوه برخورد دولت‌ها و ملت‌ها بازگوکننده نوع تفکر و سیستم حاکم شده بر جوامع انسانی را نشان می دهد.

از نظر اندیشه سیاسی کرونا درس بزرگی که به بشریت آموخت این است که: دولت‌های بزرگی که تا دیروز بر سر این که کدامشان باید کل جهان را اداره کنند در نزاع بودند، حالا یک دولتی ماسکِ متعلّق به یک دولت دیگر را، دستکشِ متعلّق به یک دولت دیگر را سرِ راه مصادره کند و به طرف خودش ببرد که این در مورد چند دولت در اروپا و در آمریکا اتّفاق افتاد. یا مردم هر روز در ظرف مدّت کوتاهی، در ظرف یک ساعت یا دو ساعت فروشگاه‌ها را تخلیه کنند، حرص بزنند برای خرید بیشتر که بروند یخچال‌ها و فریزرهای خانه‌ خودشان را پُر کنند و دکّان‌ها خالی بشود که قفسه‌های خالی را در تلویزیون‌های دنیا نشان دادند، و تلویزیون ما هم از آنها نقل کرد؛ یا کسانی برای چند دستمال توالت به جان هم بیفتند، یا کسانی برای خرید اسلحه صف بکشند، نشان داد که مردم صف کشیده‌اند بروند اسلحه بخرند، چون احساس خطر می‌کنند در این ایّام که باید اسلحه داشته باشند؛ یا برای بیمارها اولویّت قائل بشوند، بیمار پیر را معالجه نکنند؛ می‌گوید لزومی ندارد ما زحمت بکشیم و با این محدودیّت، بیمار پیر و از کارافتاده و دچار مشکلات اساسی را معالجه کنیم؛ این‌ها حوادثی است که در آنجا اتّفاق افتاده. بعضی‌ها از ترس کرونا خودکشی کرده‌اند، از ترس مرگ خودکشی کرده‌اند؛ این‌ها رفتارهایی است که برخی از ملّت‌های غربی از خودشان نشان داده‌اند. این البتّه نتیجه‌ منطقی و طبیعی فلسفه‌ حاکم بر تمدّن غربی است؛ [یعنی] فلسفه‌ فردگرایی، فلسفه مادّیگری‌، فلسفه‌های غالباً بی‌خدایی که اگر اعتقادی هم به خدا هست، آن اعتقاد توحیدی صحیحِ عمیقِ معرفت‌زا نیست. این هم یک مسئله است. من اینجا این را هم عرض بکنم که یکی از سناتورهای غربی در همین چند روز گفته بود که غربِ وحشی زنده شده؛ این حرف آنها است. وقتی که ما می‌گوییم در غرب یک روح وحشی‌گری وجود دارد که با ظاهر آراسته و ادکلن‌زده و کراوات‌بسته‌اش منافاتی ندارد، بعضی‌ها تعجّب می‌کنند و انکار می‌کنند؛ این را حالا خودشان می‌گویند که این، نماد زنده شدن غربِ وحشی است( خامنه‌ای، 1399: https://www.tasnim.news).

با تأملی در فرمایشات مقام معظم رهبری می‌توان نوع تفکر حاکم شده در غرب را به خوبی مشاهده کرد. ویروس کرونا، هنوز در سراسر جهان تاخت و تاز می‌کند و هر روز جان انسان‌های بیشتری را می‌گیرد. همچنین، کرونا خسارت‌های هنگفتی به بسیاری از کشور‌ها تحمیل کرده و می‌کند. امری که به گفته بسیاری از صاحب‌نظران به تغییر نظم جهانی منجر خواهد شد. اما در کنار خسارت‌های مادی، کرونا تغییرات بزرگی در سبک زندگی و افکار مردم ایجاد کرده است. برخی نظریاتی که در گذشته نه چندان دور، مسلم و بدیهی به نظر می‌رسیدند، حالا دیگر به شدت زیر سوال رفته‌اند. نظریه پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما[[16]](#footnote-22)، که از قبل با چالش‌های زیادی مواجه بود، از جمله این نظریات است. فوکویاما در سال ۱۹۹۲، با نوشتن کتابی تحت عنوان «پایان تاریخ و انسان واپسین»[[17]](#footnote-23) نظریه معروف خود دربارة پیروزی نهایی لیبرال دمکراسی غربی را مطرح کرد. او در این کتاب اعلام کرد که با صعود شیوه حکمرانی لیبرال دمکراسی غربی بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تاریخ بشر متوقف شد. فوکویاما در این نظریه معتقد است که ظهور لیبرال دمکراسی غربی به معنای پایان تحول ایدئولوژیکی بشر و جهانی‌سازی لیبرال دمکراسی غربی به عنوان شکل نهایی حکمرانی بشر است. اما در سال‌های اخیر، به موازات صعود جریان‌های سیاسی راستگرا در اروپا و آمریکا، ضربات سهمگینی به پیکر نظریه فوکویاما وارد شد به نحوی که وی را به تجدیدنظر در آن وادار کرد. فوکویاما در سال ۲۰۱۸، کتابی تحت عنوان «هویت»[[18]](#footnote-24) نوشت و برجسته شدن جنبش‌های سیاسی هویتگرا را تهدیدی برای نظام لیبرال دمکراسی در جهان دانست. افزون بر این، فوکویاما در مخالفت با این گونه جنبش‌ها، مقاله‌ای در نشریه «فارین آفرز» نوشت و از «بحران دمکراسی» در غرب سخن گفت. در ادامه ضربات به نظریه فوکویاما، کرونا شیوع پیدا کرد و این نظریه را بیش از پیش زیر سوال برد. شیوع این بیماری، انتقادات بسیاری را متوجه نظریه فوکویاما کرد. چرا که از دیدگاه منتقدان، لیبرال دموکراسی غربی که از دیدگاه فوکویاما بهترین دستاورد بشر در حوزه حکمرانی بود، نتوانست جلوی شیوع کرونا را بگیرد. این در حالی است که برخی کشور‌های غیردمکراتیک و اقتدارگرا [چین] عملکرد بهتری در مقابله کرونا نشان دادند. غربی‌ها حتی در مهار کرونا هم از کشور‌های غیردمکراتیک عقب افتادند. و به شکل شگفت‌انگیز و بي‌سابقه‌اي کار به راهزنی بین‌المللی ماسک و دیگر اقلام بهداشتی در فرودگاه‌ها، خطوط دریایی و فرودگاه‌ها میان دولت‌های بزرگ نیز انجامید( سنایی، 1399: <https://asriran.com>)

ویروس کرونا باعث یک شوک عظیم فکری، سردرگمی و غافلگیری در مواجه با بحران به بشریت وارد ساخت. بدین معنی که در این شرایط بحرانی کرونا؛ با سه واقعیت موازی مواجه‌ايم: دولت‌ها، ملت‌ها و احساس خودآگاهی عمومی نخبگان که جلوه‌های متفاوتی را به نمایش گذاشتند.

عموم دولت‌ها در برخورد با بحران کرونا ابتدا وارد یک دوره شوک عظیم شدند و به سرعت روش انزواجویی را پیش گرفتند و برای خروج از بحران، رویکرد رقابت، تعارض و گاهی اتهام زنی به دیگر کشورها را انتخاب كردند. به شکل شگفت انگیز و بي‌سابقه‌اي کار به راهزنی بین‌المللی ماسک و دیگر اقلام بهداشتی در فرودگاه‌ها، خطوط دریایی و فرودگاه‌ها میان دولت‌های بزرگ نیز انجامید. پدیدار شدن کرونا ضرورت وجود نهاد دولت منسجم، نیرومند و کارآمد را به همگان گوشزد کرد و كارت برنده‌اي در اختیار دولت‌های مقتدر و متمرکزي قرار داد که از توانمندی بیشتری در تصمیم‌گیری و کنترل بحران برخوردارند.ملت‌ها اما جز در موارد معدودی - در ابتدای بحران ناشی از شوک اولیه تصمیم دولت‌ها برای قرنطینه - راه مسالمت‌جويانه و همکاری را انتخاب كردند كه از نشانه‌هاي آن مي‌توان به احساس همبستگی مردم و بروز عواطف انساني‌شان نسبت به يكديگر در بالکن‌های خانه‌هایشان از خيابان‌هاي رم تا تهران اشاره كرد.

بحران كرونا باعث پدید آمدن طوفان ذهني در ميان نخبگان جهان در زمینه ضرورت وجود "حکومت جهانی "[[19]](#footnote-25)، " سازمان کارآمد بین المللی" یا "سازوکار موثر حل و فصل بحران" در عرصه جهانی شده است. این ضرورت و احساس نیاز از یکسو ناشی از خودآگاهی درباره اين حقیقت بود که با وجود همه پیشرفت‌ها و رشد چشمگیر تکنولوژی، هنوز بشر در مواجهه با بحران‌های ناشناخته می‌تواند غافلگیر و سردرگم شود؛ از سوی دیگر این واقعیت که بحران کنونی جهانی است، اما راه حل‌ها ملی و سرزمینی است، بر ابهامات مي‌افزاید و یک پارادایم پارادوکسيكال را پیش چشم ناظران می‌گذارد. احساس ضرورت در مورد همكاري‌هاي بين‌المللي اذعان به این واقعیت است که اکنون چنین ساختار یا سازوکار موثری در عرصه جهاني وجود ندارد ( سنایی، 1399 :https://www.asriran.com).

شایان ذکر است رهبر معظم انقلاب اسلامی، با نگاهی جامع نگر و سیستمی، دولت و ملت را در کنار هم قرار داده و با دعوت به رزمایش "مواسات، همدلی و کمک های مؤمنانه به نیازمندان" به ادامه راه تشویق و ترغیب نموده و می‌فرمایند: مسئولان در ستاد ملّی [مبارزه با کرونا] به طور جدّی مشغول کارند و گزارش‌هایش به ما داده می‌شود و اطّلاع پیدا می‌کنیم. و برای برخی از قشرهای ضعیف هم فکرهایی کرده‌اند که من توصیه می‌کنم، تأکید می‌کنم که این برنامه‌هایی را که مسئولین دولتی برای برخی از قشرهای ضعیف در نظر گرفته‌اند، هر چه سریع‌تر، هر چه بیشتر، هر چه بهتر ان‌شاء‌الله به اجرا در بیاورند؛ لکن در کنار این، مردم هم وظیفه دارند. عدّه‌ای هستند که در این شرایط و در این اوضاع حقیقتاً زندگی‌شان بسختی قابل گذران است و نمی‌توانند زندگی معمولیِ عادیِ خودشان را اداره کنند؛ مردمی که دستشان باز است و توانایی دارند بایستی در این زمینه فعّالیّت وسیعی را شروع کنند. در صلوات شریف «شَجَرَةُ النُّبُوَّة» می‌خوانیم: وَ ارزُقنی مُواساةَ مَن قَتَّرتَ‌ عَلَیهِ مِن رِزقِکَ بِمَا وَسَّعتَ عَلَیَّ مِن فَضلِکَ ... وَ اَحیَیتَنی‌ تَحتَ‌ ظِلِّک؛(۱۴) یعنی این یکی از کارهای لازمی است که بایستی انجام بگیرد؛ بخصوص که ماه رمضان در پیش است. ماه رمضان، ماه انفاق است، ماه ایثار است، ماه کمک به مستمندان است؛ چه خوب است که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا که این اگر اتّفاق بیفتد، خاطرة خوشی را از امسال، در ذهن‌ها خواهد گذاشت. ما برای اینکه ارادتمان به امام زمان ثابت بشود، بایستی صحنه‌ها و جلوه‌هایی از جامعة مهدوی را خودمان به وجود بیاوریم که عرض کردیم، جامعه‌ مهدوی، جامعه‌ قسط و عدل است و جامعه عزّت است، جامعه‌ علم است، جامعه‌ مواسات و برادری است؛ این‌ها را بایستی ما در زندگی خودمان تحقّق ببخشیم، به قدر امکان خودمان؛ این ما را نزدیک می‌کند( خامنه‌ای، 1399: https://www.tasnim.news).

تشویق و ترغیب دولت و ملت به عنوان یک سیستم هماهنگ و یکپارچه از سوی رهبر معظم انقلاب و احساس وظیفه دولت و ملت از سوی دیگر ریشه در عمق فرهنگ اسلامی- ایرانی دارد که موجب تحرکات گسترده و بی‌نظیر در سطح کشور و جهان گردیده است. قشرهای مختلف مردم با حس نوع دوستی؛ در گروه‌های داوطلبانه جهادی در بخش‌های مختلف، برای مقابله با بیماری کرونا به میدان آمده‌اند. در شرایط کنونی که این کشور نیاز به مدیریت جهادی دارد. با تدابیر مناسب، در این شرایط بحرانی و برهه‌هایی که کشور به بیشترین همکاری و همدلی دارد با تدبیر مقام معظم رهبری تحت عنوان" رزمایش مواسات و همدلی" با بسیج نیروهای مردمی و مردم نهاد و سازمان‌های دولتی به کمک اقشار کم‌درآمد آمده‌اند. اثرات بسیار مثبتی که این رزمایش داشت، این پویش‌ها در عین حال که بستر مناسبی برای تحقق نیت‌های خیرخواهانه مردم فراهم کرده، موجب هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و موسسات خیریه شده و موجب خوش درخشیدن دولت و ملت ایران در آزمون مقابله این بیماری مدرن است. با نگاهی به همکاری دولت و ملت در کنترل ویروس کرونا و کمک های انسان دوستانه، [رئیس جمهور در دیدار جمعی از فعالان سیاسی](https://www.mashreghnews.ir/news/1074083/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85) در ارتباط با موفقیت‌های بدست آمده و خوش درخشیدن دولت و ملت می گوید: [بدون حمایت رهبر انقلاب از دولت و ستاد مبارزه با کرونا، نمی‌توانستیم به موفقیت کنونی برسیم](https://www.mashreghnews.ir/news/1074083/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85)( روحانی، 1399: htpp:// www.mashreghnews.ir ). همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در مجلس شورای اسلام ( مجلس دهم): یکی از عوامل اصلی موفقیت ما تاکنون حمایت‌های مقام معظم رهبری از برنامه ملی مقابله با کرونا بوده که ایشان حمایت‌هایشان بی‌نظیر بوده است. همچنین دولت و دستگاه‌هایی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، نیروی انتظامی، بسیج و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک‌های بسیار زیادی کردند تا ما به یک نقطه مطلوب رسیدیم( نمکی، 1399: kayhan.ir/fa/news. ).

ناگفته نماند که "رزمایش مواسات و همدلی" پاسخ محکمی است به کسانی که با وارونه نویسی، وارونه‌گویی، سیاه نمایی، دروغ‌پردازی به تحقیر فرهنگ اسلامی- ایرانی پرداخته، این در حالیست که در این باره رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرمایند:یک نکته این است که ملّت ایران در این آزمون، خوش درخشید؛ ملّت ایران در آزمون کرونا، در این بیماری عمومی که در واقع باید گفت این وبای مدرن، خوب درخشیدند. اوّلاً اوج این افتخار ملّی متعلّق است به مجموعه‌ درمانی کشور که من بارها گفته‌ام، باز هم باید تکرار کنم عظمت کار این‌ها و ارزش فداکاری‌ این‌ها را؛ چه پزشکان، چه پرستاران، چه متخصّصین علوم آزمایشگاهی، چه رادیولوژی، چه بِهوَرزانِ خانه‌های بهداشت، چه بخش‌های خدمات، چه بخش‌های تحقیقات، چه مدیریّت‌هایی در خودِ وزارتخانه و حول ‌و ‌حوش وزارت بهداشت که در این زمینه فعّالند؛ اوج این افتخار، متعلّق به این‌ها است؛ این‌ها جان خودشان را و سلامت خودشان را در خدمت مردم قرار داده‌اند؛ این خیلی بااهمّیّت و باعظمت است. ... در این دوره، جامعة پزشکی و پرستاری و جامعة درمانی کشور از خودش یادگار خوبی و خاطرة خوبی را به جا گذاشت. در کنار این‌ها، داوطلبان، آن کسانی که جزو مجموعه‌های درمانی هم نبودند، امّا داوطلبانه آمدند وارد این میدان شدند؛ طلّاب جهادی، دانشجویان جهادی، هزاران بسیجی پُرتلاش در بخش‌های مختلف کشور و آحاد مردم، خدمات باارزشی را که واقعاً از توصیف بالاتر است ارائه کردند که انسان را حقیقتاً خرسند می‌کند از سویی و ممنون و متشکّر می‌کند از سوی دیگری.در کنار این‌ها نیروهای مسلّح که انصافاً نیروهای مسلّح از همه توان سازندگی خود و ابتکار خود استفاده کردند؛ حتّی در زمینه علمی، حتّی در زمینه مسائل کشفیّات و ساخت‌ و ساز و تولید امکانات بهداشتی و درمانی ــ از بیمارستان‌ها تا نقاهت گاه‌ها تا بقیّه‌ وسایلی که در اختیار نیروهای مسلّح بود ــ بهترین بخش‌های خود را در خدمت این کار گذاشتند؛ توان سازندگی‌شان، توان ابتکارشان را در عرصه علم و عمل [گذاشتند]. بعد ظرفیّت‌های جدیدی کشف شد، پیدا شد؛ معلوم شد ظرفیّت‌های بسیار زیادی در داخل نیروهای مسلّح و همچنین بیرون نیروهای مسلّح وجود دارد که این ظرفیّت‌ها را ما نمی‌شناختیم. این جوان‌هایی که می‌آیند در تلویزیون توضیح می‌دهند کارهایی را که کرده‌اند، چیزهایی را که ساخته‌اند، این‌ها را غالباً ما نمی‌شناختیم؛ این ظرفیتّ‌های کشف‌ شده‌ جدید است. و مردم؛ انصافاً مشارکت‌های مردمی هم، مشارکت‌های بسیار زیبا و صحنه‌های جالب و شگفت‌انگیزی را به وجود آورده که در همه جا هست. من چند مورد را بخصوص اسم می‌آورم. این به معنای این نیست که این چند مورد اختصاص دارند؛ نه، حالا این‌ها به بنده گزارش شده، این‌ها را من عرض می‌کنم: مثلاً در سبزوار، طرح «هر محلّه یک قربانی» شروع شده؛ اهل محل جمع می‌شوند یک گوسفند قربانی می‌کنند، به نیازمندان همان محل گوشت می‌دهند؛ ... در یزد مادر شهیدی با همکاریِ جمعی از بانوان که همراه کرده با خود عدّه‌ای از بانوان را، خانه‌های خودشان را تبدیل کرده‌اند به خیّاط‌خانه که در این خیّاط‌خانه‌ها ماسک تولید می‌کنند و مجّانی در اختیار مردم می‌گذارند. یا در نهاوند، گروهی از بانوان که در زمان دفاع مقدّس نان می‌پختند و برای جبهه می‌فرستادند، فعّال شده‌اند برای مهار بیماری کمک می‌کنند. در خوزستان، طلّاب قرارگاه تشکیل داده‌اند و حتّی داخل خانه‌های مردم را هم ضدّعفونی می‌کنند. در شیراز، معتمدین محلّی با صاحبان املاک - صاحبان خانه‌ها و مغازه‌ها- صحبت می‌کنند که اجاره نگیرند یا تخفیف بدهند یا مهلت بدهند و کمک بشود به کاسب. در تبریز، رئیس حوزة علمیّه خودش وارد شده و به شکل میدانی مشغول فعّالیّت است. در یکی از شهرها، نامزد حزب‌اللهی‌ای که در انتخابات رأی نیاورده، ستاد خودش را تعطیل نکرده و نگه داشته و فعّالان را در خدمتِ حرکتِ جهادی و مبارزة‌ با کرونا سازمان‌دهی کرده. این‌ها البتّه گزارش‌های محدودی است که بنده حالا علی‌العجاله در اختیار داشتم؛ ولیکن صدها مورد شبیه این، بلکه هزارها مورد شبیه این در سرتاسر کشور به شکل‌های گوناگون وجود دارد که من به بعضی از این‌ها هم در صحبت قبلی اشاره کرده‌ام. این مهم است که توجّه کنیم این‌ها نشانة عمق فرهنگ اسلامی و رسوخ فرهنگ اسلامی در مردم ما است، در دل مردم ما است. بر خلاف خواسته و ادّعای کسانی که بخصوص در این یکی دو دهة اخیر متأسّفانه تلاش کردند که فرهنگ ایرانی تحقیر کنند، فرهنگ اسلامی ـ ایرانی را تحقیر کنند، برای اینکه مردم را متوجّه فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی بکنند، خوشبختانه این احساس تفکّر اسلامی و فرهنگ اسلامی و زنجیرة ارزش‌های اسلامی در مردم بسیار احساس قوی و راسخی است( خامنه‌ای، 1399: https://www.tasnim.news).

با عنایت به آنچه بیان گردید با نگاهی به شیوع ویروس کرونا در جهان، بالاخص در غرب متمّدن و مواجهه دولت‌ها، ملت‌ها و نخبگان با این بحران نوظهور و با تأملی به نگرش سیستمی مقام معظم رهبری در خصوص همکاری دولت و ملت در قالب پویش‌های مردمی و کمک همدلانه و مؤمنانه، دولت و ملت ایران خوش درخشیدند و حماسه‌ای ماندگار، شبیه آنچه در دفاع مقدس و سایر صحنه‌های حساس نظام سیاسی- اجتماعی خلق کردند. این عمل در جایگاه خود ستودنی است و در تاریخ ایران زمین، به عنوان مظهری از اتحاد اسلامی- ایرانی و همکاری دولت و ملت ثبت خواهد شد.

**نتیجه**

شیوع ویروس کرونا به عنوان یک پدیده پیچیده و گسترده که اثرات بزرگی بر کشورهای جهان و جامعه ایران از جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گذاشته است. ولی فرصت‌هایی را نیز ایجاد کرده که متاسفانه برخی فقط از زاویه‌ای به آن می‌نگرند که جزء تاریکی و سیاهی در آن چیزی قابل مشاهده نیست. این امر طبیعی است با شکل گیری یک بحران، به جهت جو روانی حاکم بر جامعه و وجود اضطراب‌ها و استرس‌ها‌ در دولتمردان و مردم؛ و نیز التهابات ناشی ازآن، نقایص، آسیب‌ها و نارسایی‌هایی بوجود آمده و بروز می کند. در این حالت؛ لازم است اندیشمندان و اندیشه‌ورزان با یک دید تحلیل‌گر و واقع‌نگر به کمک دولتمردان و مردم آمده و با ارائه نظریات و راهکارهای اساسی به رفع بحران جامعه کمک نمایند. ولی متاسفانه برخی اندیشمندان به جای کمک به حل بحران جامعه، ناخودآگاه و یا آگاهانه به جهت برخی ملاحظات سیاسی- اجتماعی، نقاط ضعف را برجسته کرده و استرس‌های اجتماعی را افزایش می دهند. بنابراین لازم است در راستای کمک به جامعه و با یک رفتار منصفانه و بدور از تعصبات سیاسی- اجتماعی و با دیدگاه علمی، اندیشمندان ابتداء با نگرش کلی‌نگر و سیستمی به مشاهده بحران پرداخته سپس با نگاهی جزء نگر برای درک عمیق و شناخت جزئیات آن و ارائه نظریات و راهکارهای علمی و عملی برای حل و مدیریت بحران به کمک دولتمران و ملت بشتابند تا استرس‌ها و اضطراب‌های جامعه کاهش یابد. بدین ترتیب آنچه موجب نگارش مقاله حاضر شده، مشاهده یکسری دیدگاه‌های غیرواقع‌بیننانه برخی تحلیل‌گران، سیاستمداران و کارشناسان در این ایام کرونایی بعد از ورود ویروس کرونا به کشور می‌باشد. متاسفانه برخی با بیانی غیرمنصفانه و زیرسوال بردن همه چیز از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و مذهب، پرده‌ای تاریک؛ بر زیبایی‌ها، ایثار، فداکاری‌ها، تلاش‌های ، مدیران و ملت دلسوز کشور و عرصه مدافعین سلامت کشیده و با نگرشی منفی به استرس‌های اجتماعی دامن زده و بر نگرانی‌های مردم می افزایند.

ناگفته نماند در مطالعاتی که در آثار و تبعات این بیماری بوجود آمد این است شیوع بیماری کرونا در شرایط کنونی؛ موجب بروز بزرگترین چالش‌های سیاسی، اقتصادی و مخاطرات اجتماعی و فرهنگی در قرن حاضر و در بسیاری از کشورهای جهان شده وکشور ما هم از برخی آثار و پیامدهای منفی آن بی‌نصیب نمانده است. ولی در کنار این چالش‌های ذکر شده مهم‌تر از آن، نوع رفتار دولت‌ها و ملت‌ها در مقابله با ویروس کروناست. اخبارهای متفاوتی از گوشه و کنار جهان از نحوه برخورد دولت‌ها و ملت‌ها بازگوکننده نوع تفکر و سیستم حاکم شده بر جوامع انسانی را نشان می دهد. بهرحال در بررسي‌های بعمل آمده در خصوص آزمون همکاری دولت و ملت و فرصت هایی که با ورود ویروس کرونا به کشور بدست آمده این نتايج و يافته‌ها قابل احصاء می باشند که عبارتند از:

1. آزمون همکاری دولت و ملت در مقابله با ویروس کرونا، يکي از دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي و به عنوان مظهری از اتحاد ملی که ریشه در فرهنگ عمیق اسلامی- ایرانی دارد؛
2. همکاری دولت و ملت به عنوان یک سیستم در آزمون مقابله با کرونا، بیانگر عمق نگرش تفکرات رهبران انقلابي در ایجاد و سازماندهی حرکت‌های جهادی، همگرایی، همدلی و همزبانی بر پايه مباني و آموزه‌هاي ديني می باشد؛
3. آزمون همکاری دولت و ملت در مقابله با ویروس کرونا با هدایت و حمایت مقام معظم رهبری در قالب پویش‌های مردمی و کمک همدلانه و مؤمنانه، بیانگر تداعی‌کننده روحیه ایثار، همکاری، همدلی، از خودگذشتگی دولت و ملت ایران در جهان بوده است. و نیز زمینه خلق حماسه‌ای ماندگار، شبیه آنچه در دفاع مقدس و سایر صحنه‌های حساس نظام سیاسی- اجتماعی، موجب درخشش خوش دولت و ملت ایران در جهان گردید؛
4. راه‌اندازی پویش‌ها و حرکت‌های مردمی با استفاده از فرمایشات رهبری تحت عنوان " رزمایش مواسات، همدلی و کمک‌های مؤمنانه" برای کمک به خانواده‌های نیازمند و آسیب‌ دیده از کرونا، بستر مناسبی برای تحقق نیت‌های خیرخواهانه و حس‌همنوع‌دوستی بوده و موجب هم‌افزایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دولت و ملت به شکل یک سیستم منسجم در مدیریت جامعه ‌می باشد؛
5. آزمون بزرگهمکاري دولت و ملت موجب ارتقاء اقتدار ملی ایران در سطوح منطقه ای و جهانی شده است.
6. همکاري هماهنگ، مستمر و یکپارچه دولت و ملت به صورت یک سيستم در آزمون مقابله با ویروس کرونا، موجب تزريق روحيه انقلابي، خودباوری و جهادي و ايجاد انگيزش براي دفاع و سازندگي از کشور در شرایط بحرانی کشور شده است؛.
7. همکاری دولت و ملت به صورت یک سيستم در آزمون بزرگ مقابله با کرونا ، موجب ارتقاء اعتماد عمومي به نظام سیاسی و تقويت ثبات سیاسی کشور در زمان‌هاي حساس و تهديدآميز برخلاف سیاه نمایی و دروغ پردازی دشمنان سرزمین ایران اسلامی و انقلاب اسلامی می باشد؛
8. همکاری دولت و ملت به صورت یک سيستم در آزمون بزرگ مقابله با کرونا، موجب ظهور و بروز استعدادهای بالقوه و بالفعل نیروهای خدوم، زحمتکش و تلاشگر درمانی کشور که تحت عنوان "مدافعین سلامت" در کشور شده است؛
9. همکاري دولت و ملت به صورت یک سيستم در آزمون مقابله با بیماری کرونا، ضمن فراهم‌سازي بستر مناسب براي تحولات مثبت، مسير را براي برخي پيشرفت‌ها و تعالي علمی بالاخص تحقیقات علمی در زمینه پزشکی و تلاش برای کشف و تولید واکسن و داروهای ضد کرونا و تجهیزات بهداشتی و درمانی کشور شده و نیز موجب شکوفایی استعدادها و ظرفیت‌های علمی و فنی نهفته را درکشور باز کرده است؛
10. همکاري دولت و ملت به صورت یک سيستم در آزمون مقابله با بیماری کرونا و رزمایش "مواسات و همدلی و کمک‌های مؤمنانه " و حرکت عزتمندانه واکنشی به یاوه گویی دولت‌های استعماری جهانی از جمله آمریکا و ایادی آنها در خاورمیانه و کسانی بوده چندین دهه با وارونه نویسی، وارونه‌گویی، سیاه‌نمایی، دروغ‌پردازی به تحقیر فرهنگ اسلامی- ایرانی می پردازند.
11. همکاري دولت و ملت به صورت یک سيستم در آزمون مقابله با بیماری کرونا وکسب تجربیات گوناگون در چگونگی مواجهه با بحران، مدیریت و اتخاذ تدابیر و تدوین برنامه‌ریزی‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های گوناگون برای دولت و ملت.

**منابع و مأخذ**

1. قرآن کریم؛
2. نهج البلاغه؛
3. آناتولی، ***شمار زیادی از مقامات و سیاستمداران ایرانی به کرونا مبتلا شدند*** ،28/2/2020،<https://www.aa.com/tr/fa> ؛
4. ابهری، مجید،(1399)، ***از عنبرنسارا تا روغن بنفشه؛ شاهکار‌های کرونایی***، سایت خبری، تحلیلی راهبرد معاصر، 9 فروردین 1399، <https://www>. rahbordemaser.ir.؛
5. الفی، محمدرضا، (1398)، ***موانع همکاری دولت و ملت و تأثیر آن بر پایداری و تداوم انقلاب اسلامی ایران***، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال بیست و سوم، تابستان 1398؛
6. الفی، محمدرضا، (1396)، ***همکاری دولت و ملت و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران***، فصلنامه علمی- پژوهشی انقلاب اسلامی، سال چهازدهم، زمستان 96، شماره 51؛
7. الفی، محمدرضا، عیوضی- محمدرحیم( 1396)، ***موانع همکاری دولت و ملت و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران***، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های انقلاب اسلامی؛
8. وينسنت، اندرو ‌،(1371)، *نظريه‌هاي‌ دولت‌*، ترجمة‌ حسين‌ بشيريه‌،تهران‌،انتشارات‌ نشرني‌؛
9. بت شکن، محمدهاشم - عبداللهی‌پور، محمدصادق،(1399)، ***اثر کرونا بر اقتصاد ایران،***روزنامه دنیای اقتصاد،4884، یکشنبه 21 اردیبهشت 1399،https://donya-e-eqtesad.com؛
10. [***برگزاری مجدد جلسات علنی مجلس، منتظر مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا***](https://www.tabnak.ir/fa/news/969696/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7)  https//:tabnak.www.؛
11. بکی حسکویی، مرتضی،(1399)، ***افت شدید تولیدات در 65 درصد صنایع و کسب و کارها***، رادیو گفت و گو، 19 فروردین 1399،www.radiogoftogoo.ir؛
12. پیراسته فر( 1398)، ***پزشکان و پرستاران و علمایی که در ایران کرونا گرفته و فوت کردند***، سه شنبه 6 اسفندماه 1398، pirastefar.blogfa.com/post/5221
13. حاجی بابایی، حمیدرضا، (1399)، [***برگزاری مجدد جلسات علنی مجلس، منتظر مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا***](https://www.tabnak.ir/fa/news/969696/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7)  https//:tabnak.www. ؛
14. حجاریان، سعید، (1398)،***کرونا مستبد است نه دموکرات***، سایت روزنامه همشهری، 26 اسفندماه 1398، https://www.hamshshri.online.ir ؛
15. خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی(آنا)، ***۹ مصوبه چهارمین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا تأیید و ابلاغ شد***، 10 اسفند1398، <https://ana.ir؛>
16. خبرگزاری ایرنا***، آخرین آمار وضعیت کرونا در جهان***، 29 خرداد 1399، [www.irna.ir/news؛](http://www.irna.ir/news؛)
17. خبرگزاری ایرنا***، آخرین آمار وضعیت کرونا در جهان***، 22 مرداد 1399، [www.irna.ir/news؛](http://www.irna.ir/news؛)
18. دانشگاه بیرجند، ***تصمیمات ۲۰گانه وزارت علوم برای ادامه فعالیت دانشگاه‌ها در دوران کرونا***،12فروردین1399، <https://www.birjand.ac.ir>؛
19. دولتی، کریم،(1399)،***کرونا،تغییر سبک زندگی در عصر مدرنیته***، 5 فروردین 1399، <https://www.tasnim.news؛>
20. روحانی، حسن، ***مبارزه با کرونا***، 29 اردربهشت 1399 ، مشرق نیوز htpp:// www.mashreghnews.ir؛
21. رولان، برتون (1380)، ***قوم شناسی سیاسی***، ناصر فکوهی، تهران، نشر نی؛
22. رنی، آستین،(1374)، ***حکومت: آشنایی با علم سیاست***، ترجمه لیلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی؛
23. رهبر، فاطمه، (1398)، ***فاطمه رهبر نماینده مجلس بر اثر ابتلا به کرونا فوت کرد***، سایت خبری شمانیور15 اسفندماه 1398، <https://www.shomanews> ؛
24. زاهدی اصل، محمد؛ (1387)، ***مقدمه ای بر خدمات اجتماعی در اسلام***، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی؛
25. زاهدی اصل، محمد، ***تعاون و همکاری اجتماعی***، سایت راسخونwww.rasekhoon. net ؛
26. سایت استانداری آذربایجانشرقی، 27 فروردین 1399، <https://www.ostan-as.ir/News/1526> ؛
27. سایت خبری شمانیور، [***فاطمه رهبر نماینده مجلس بر اثر ابتلا به کرونا فوت کرد***](https://www.shomanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-4/940103-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3)

، 17/12/1398، <https://www.shomanews> ؛

1. سایت وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ***نخستین جلسه کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا برگزار شد***،10 اسفند 1399، <https://mcth.ir/news>.
2. سایت خبری موج نیوز 20 فروردین1399، https://www.mojnews.com ؛
3. سایت خبری نسیم، 21 فروردین 1399، http://www.nasimnews؛
4. سنایی، مهدی، (1399)، [***نظام بین الملل پس از کرونا چگونه می شود؟***](https://www.asriran.com/fa/news/724038/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF)روزنامه تحلیلی عصر ایران، 30 فروردین 1399،

https:// [www.asriran.com؛](http://www.asriran.com؛)

1. شریفی، عطاء، (1389)، ***ویروس کرونا***، 14 بهمن 1389، سایت نسخه،https:// www. noskhe .com ؛
2. *شیخ طوسی ، تهذيب الأحكام*، ج ۶ ، 181، <http://hdith.com> ؛
3. علیرضا بیگی، احمد، ***سایت خبری سرپوش***،https://sarpoo
4. عالیخانی، محمد، (1381)، ***حقوق اساسی***، تهران، انتشارات: دستان؛
5. علاقه بند، علي، ***مقدمات مديريت آموزشي****، تهران*، انتشارات: مرکز چاپ و انتشارات پيام نور، 1377؛
6. عميد، حسن، ***فرهنگ فارسي****،*چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات اميرکبير، 1380؛
7. طالب، مهدى،( 1376)،***اصول و انديشه هاى تعاونى***، تهران، انتشارات دانشگاه تهران؛
8. فارس نیوز، ***واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس به دروغ‌پردازی‌ درباره آمار کرونا در ایران***، 25 اردیبهشت 1399، <https://farsnews.ir؛>
9. فولادگر، حمیدرضا، ***تأثیرات کرونا بر اقتصاد و مشاغل کشور***، 30 اردیبهشت 1399 ، خبرگزاری مهر (<https://mehrnews.com>
10. قاسمی، محمد، (1399)، ***واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس به دروغ‌پردازی‌ درباره آمار کرونا در ایران***، 25 اردیبهشت 1399، <https://farsnews.ir> ؛
11. قدس آنلاین، ***اولین ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در دوم فرودین سال ۹۹ عنوان شد*** <http://qudsonline.ir>؛
12. لـله گانی، اسماعیل،(1399)، سایت خبری موج نیوز 20 فروردین 1399،https://www.mojnews.com؛
13. میرزایی، حسین، (1399)، ***جستارهایی در آموزش عالی، علم و بحران کرونا در ایران***، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری؛

# نمکی، سعید، [***حمایت‌های بی‌نظیر رهبر معظم انقلاب از ستاد ملی مبارزه با کرونا***](http://kayhan.ir/fa/news/185283/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7)، kayhan.ir/fa/news؛

**49** - Almond,” *Political Devolopment*”,New York,Princton University,1965;

**50**- Alferd Bome, “ State and Economices in the Middle East, London,Bradford,Lund Hanphries,1955;

wikipeda, coronavirus,2020. 51-

***Test of State -Nation cooperation against coronavirus emphasizing the orders of the Supreme Leader***

**Abstract**

It is a scientific necessity to study the cooperation of the State and Nation against the coronavirus as a great test. Inspired by the orders of the Supreme Leader and with a systematic approach, this study deals with "State -Nation cooperation" as a system influenced by the deep Islamic-Iranian culture. The results of research show that this disease, while a great pain for human society, but has created opportunities that express the spirit of self-sacrifice, cooperation, self-sacrifice and gaining various experiences in the face of this crisis and adopting measures and formulating plans, strategies. And the various tactics of the rulers. On the other hand, launching popular movements and movements under the title of "Exercising Compassion, Empathy and Faithful Assistance" to help needy families in economic and social hardships is.

***Keywords****:, Corona, Exercise of Compassion, Empathy and Religious Cooperation ,Nation, State, State -Nation Cooperation System.*

1. 1-Associative Interaction [↑](#footnote-ref-6)
2. 1- National [↑](#footnote-ref-7)
3. 2-rival-centerdness [↑](#footnote-ref-8)
4. 3-peer- centerdness [↑](#footnote-ref-9)
5. 4-Rights of natur [↑](#footnote-ref-10)
6. 5-Parliamentarianism [↑](#footnote-ref-11)
7. 6-John Locke [↑](#footnote-ref-12)
8. 7-Jean Jacques Rousseau [↑](#footnote-ref-13)
9. 8-Montesquieu [↑](#footnote-ref-14)
10. - فاطمه رهبر، 15/12/1398، <https://www.shomanews>). همچنین فوت دو تن از تحلیگران سیاسی و مسائل خاورمیانه می توان **سید محمد میرمحمدی** عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، **حسین شیخ‌الاسلام**، نماینده سابق مجلس، دیپلمات سابق ایران درسوریه، مشاور وزیر امور خارجه و معاون بین‌الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی اشاره کرد. [↑](#footnote-ref-15)
11. - این روحانی متولد تبریز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سفیر این کشور در واتیکان و همچنین برای مدتی رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در قاهره بود. تاسیس مرکز «فرهنگی اسلامی اروپا» در رم و چاپ و نشر ترجمه قرآن و نهج‌البلاغه به زبان ایتالیایی نیز از دیگر فعالیت‌های خسروشاهی بوده است. [↑](#footnote-ref-16)
12. -سایت بی‌‌ بی‌سی فارسی، "ویروس برانداز" »سایت بصیرت،2 اردیبهشت 1399، (https://basirat.ir. [↑](#footnote-ref-17)
13. - **از شایعه تا واقعیت** 19 فروردین 1399، <https://farsnews.ir>). [↑](#footnote-ref-18)
14. 3- واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس به دروغ‌پردازی‌ درباره آمار کرونا در ایران، 25 اردیبهشت 1399، <https://farsnews.ir>). [↑](#footnote-ref-19)
15. - بر اساس مصوبه امروز (۵ اسفند ۱۳۹۸) شورای تامین استان قم نمازهای جماعت و مراسمات مذهبی حرم حضرت معصومه(س) تعطیل شد. [↑](#footnote-ref-20)
16. 2-Yoshihiro Francis Fukuyama [↑](#footnote-ref-22)
17. 3*-*The End of History and the Last Man [↑](#footnote-ref-23)
18. 4- Identity [↑](#footnote-ref-24)
19. 1- [World government](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=World_government&oldid=771125007) [↑](#footnote-ref-25)