تحلیل تهیه‌های دولت و جامعه‌ی پاکستان

علیه امیتی ملی جمهوری اسلامی ایران

دکتر محمود غفوری

محمد داوند

چکیده

تحلیل‌گران همواره در بررسی تهیه‌های دولت و نیروهای اجتماعی پاکستان عليه امیتی ملی ایران، دیدگاهی حداکثری داشته و اصرار به تهیه‌ها یکی از دو حوزه‌ی دولت یا جامعه‌ی یکی کشور ویژه‌نامه‌های ایران یا تهیه‌های امیتی دولت و نیروهای اجتماعی پاکستان، تهیه‌هایی که ناشی از کنش و واکنش دو حوزه‌ی میزبان‌های، تهیه‌هایی که مربوط به بازی‌ها، بازار و مداخله در موضوع از جمله این مسئله بوده و در شکل پیاده‌گیری اسلامی و تجزیه‌ریزی، به امیتی ملی ایران پراز می‌کند، بررسی می‌شوند. سپس بر اساس نظریه ی نوردیک، مسئله ناشی‌دهنده که مناقع متعارض دولت پاکستان با ایران، منجر به تسهیل حضور نیروهای نظامی آمریکایی و ناپدر در منطقه، شده و همچنین خطرات امیتی ناشی از تسهیل‌های انجام این کشور برای ایران، قابل ملاحظه‌ی نبوده. در پایان، با تعریف و نظارت بر مشکلات اصلی ترتیب‌های عام سیاست‌ها مبنا بر تعلم اجرا یک سیستم تهیه‌هایی می‌باشد که اثربخشی از نظرات و مسائل ناستی‌های منفی افغانستانی که حاصل همگرایی دولت و جامعه زندگی پاکستان عليه امیتی ملی ایران بوده، تحلیل می‌گردد. به‌طور کلی، نشان می‌دهد که بررسی تهیه‌های ایران، مسائل ناشی‌دهنده پی‌های خاص محیط اجتماعی و سیاسی این کشور است.

کلیدواژه‌ها: امیتی ملی، ایران، دولت پاکستان، جامعه‌ی پاکستان، تهیه‌های دوسره.

Email: m.ghafouri@mail.uk.ac.ir
Email: davand.uk.ac.ir@gmail.com

انتشار گروه علمی سیاست دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشکده کارشناسی ارشد دیپلماسی و سیاست‌های بین‌المللی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ پذیرش: 93/11/02
تاریخ دریافت: 93/11/02

مقاله

بخشی از متن روابط بین امریکا و عربستان سعودی با تأثیر از افزایش اطلاعات و ارتباطات در کاهش نقش عامل جغرافیا در عرصهٔ روابط بین‌الملل تأکید می‌کند. با وجود این، عامل جغرافیا و به ویژه همبستگی هم‌چنان بی علت ماند. در روابط کشورها نقش آفرینی می‌کند و بدون در نظر گرفتن روابط کشورها با همسایگان، از پانزده همسایهٔ آن ها، امری غیرممکن است. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از یک همسایهٔ یرشی و درب‌ایبی، حوزه‌ی بزرگی از همسایگان متفاوت با توانایی‌های متفاوت در کنار خود دارد. روابط با همسایگان، خواسته‌ی با ناخواسته، دوستانهٔ با خصمانه، تأثیرات تعیین نمودهٔ امتداد و تمام‌ت‌ندی اراضی هر کشوری دارد. (جوادی ارژند و دیگران، ۱۳۹۱:۵۴۲) در این ارتباط و اعاظی به نقل از ریچارد هاس می‌نویسد: "موضعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران از هماهنگی و نیز منطقه‌ای که در آن واقع شده است، تهیه‌های بالقوه و بالفعل مختلفی را در مقابل این قرار می‌دهد. ایران از منطقهٔ خاورمیانه واقع شده که یکی از بیشترین مناطق دنیا به شمار می‌آید، منطقه‌ای که به دلیل موقعیت، زمین‌چسبانیک آن و دختال و رقابت قدرت‌های بزرگ، هم‌واره در معرض کشمکش، آشوب و خشونت بوده است و دیگر تهیه‌ها و عظیم‌ترین راه‌های پیشروی آن در کشورهای ممتلک نمی‌رود، بلکه راهی از تحلیلگران این احتمال را مطرح می‌نموده‌اند که آیندهٔ ی این منطقه، تاریک‌تر از گذشته‌ها خواهد بود" (واژگو، ۱۳۹۰:۱۳۹۰) از طرفی شناخت دقیق و صحیح فرصت‌ها و تهدید‌های فاروی نظام جمهوری اسلامی ایران، در کنار بررسی ضعف‌ها و قوت‌های آن، توانایی لازم را برای جلوگیری از فعالیت‌های منافع ملی فراهم و به بالا بردن توان امتداد ملی کمک می‌نماید. شکست‌ها و ناکامی‌ها در عرصهٔ داخلی و خارجی، عدمتاً به تحلیل نادرست از فرصت‌ها و تهدیدهای برهم‌گردد. (بشر‌مردان، ۱۳۸۹:۱) به طور کلی ایران، از لحاظ منطقه‌ای، از ۵ ناحیه در معرض تهدیدهای امتداد قرار دارد:

۱. تهدیدات امتدادی کشورهای حوزه خلیج فارس برای ایران;

۲. تهدیدات امتدادی عراق برای ایران;

۳. تهدیدات امتدادی ترکیه برای ایران;
4. تهدیدات امنیتی آسیای مرکزی و قفقاز برای ایران;

5. تهدیدات امنیتی پاکستان و افغانستان برای ایران.

در مقاله ی پیش رو به چند علت از بررسی تهدیدهای چهار منطقه ی نخست به همراه کشور افغانستان صرف نظر نموده و به پازناتی تهدیدهای امنیتی پاکستان علیه امیت ملی جمهوری اسلامی ایران بسند شده است. این علل به این شرح است: یکم، با توجه به این که سطح روابط ایران و پاکستان در بعضاً از حوزه‌ها افزایش یافته است، نیازی به بررسی و تحلیل دو کشور به این جهت دارد. در واقع با افتتاح سفارت در کابل، ایران به عنوان یک کشور تهدید آفریقان، ریشه ی داشته و جنبه‌های مالی شامل تجارت و سرمایه‌گذاری، نمود. به جمله می‌توان مطلع کرد که این امر در زمینه‌های تهدیدهای امنیتی پاکستان علیه ایران به عنوان یک کشور تهدید آفریقان، ریشه دارد.

پژوهان علم سیاسی و روابط بین‌المللی، در داخل و خارج از ایران محسوس است؛ چرا که بررسی ماهیت تهدیدهای مزبور، مستلزم دنیورشادن تحولات اجتماعی و فرهنگی پاکستان از یک سو و رصد سوابق اقدامات نخستگان سیاسی این کشور در قبال ایران از سوی دیگر است. سوم، پاکستان تنها کشور همسایه‌ی ایران است که دارای تسهیلات امنیت است و ایران همسایه‌ی شبه قاره بوده و نمی‌تواند از تحولات امنیتی این منطقه، از جمله از پیامدهای نظامی- شدن برنامه‌های هسته‌ای پاکستان تأثیر تبریزد. (سجاد‌پور و قهرودی، 1390: 228) چهارم، پاکستان به همراه افغانستان، تنها همسایگان ایران هستند که در زمینه ی تطبیق مواز و محد، تهدیدهای منحصر به فردی را موجه می‌شود. حال جمهوری اسلامی ایران می‌نویسد و نجوم این که، شرایط مناسب برای رشد و رазвای اسلامی و بین‌المللی سیاسی در پاکستان، زمینه‌های مساعدة را برای مداخله در انتقالهای هسته‌ای، مانند حضور نظامی‌های ناتو در منطقه جهت مبارزه با افرادی که به‌نور شهرت نموده است که این عامل، مغایر با اهداف امیت ملی ایران است.

پیشنهاد مطالعه برای محاسبه

در ارتباط با این پژوهش، تحقیقاتی هرچند غیرمستقیم اما سودمندی، صورت بذر شد است که هر چند با ابعاد خاصی از تهدیدهای پاکستان علیه امیت ملی ایران RA ذکر نمودند. مقاله‌ی "پاور و تهدیدهای ناشی از پیمان که افغانستان و پاکستان" نوشته‌ی محسنی واعظی
بررسی و تحلیل تهدیدهای دولت و جامعه ی پاکستان، علیه امتیت ملی جمهوری اسلامی ایران

از جمله ی این آثار است. در این مقاله نویسنده دو کشور همسایگی شرقی ایران، افغانستان و پاکستان را به دلیل داشتن مشکلات امنیتی، تهدیدات بالقوه و بالفعل علیه امتیت ملی و توسعه ی جمهوری اسلامی ایران می داند. (واعظی، ۱۳۹۰:۱۵-۲۵)

مقاله ی دیگری تحت عنوان "افزایش و نشیب روابط ایران و پاکستان" از رقابت تا همکاری" نوشته ویلی کوزگر کالجی در این ارتقاء قابل ذکر است. نویسنده، تقوی اقلام اسلامی ۱۹۷۹ در ایران را مقایسه ی پایانی بر مناسبات مستحکم پادشاهی ایران با کشور پاکستان و آغاز فصل نازدیک از روابط میان اسلام ای و جهان می داند که موجب شد طرف گسترده‌ای از رقابت و همکاری میان دو کشور آغاز گردد. (Kouzehgar Kaleji, 2012:178-414)

مقاله ی شاه عالم نیز با عنوان "روابط ایران و پاکستان: ابعاد سیاسی و استراتژیک" روابط این دو کشور در واقع باید از دو جهت نظرهای مختلفی از جهانی می دانند. (Alam, 2004:456-526)

هارش پاندیز، در مقاله‌ای تحت عنوان "روابط غیرکارکردی ایران و پاکستان"، عده‌ایی که روح خود را به همکاری در این موضوع نموده است که تا زمانی که دفاع از منافع فرقه‌ای شیعه و سنی از جانب دولت‌های ایران و پاکستان ادامه داشته باشد، نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو قادر به تامین ثبات در افغانستان نخواهند بود. (Pant, 2009:53-40)

در تمامی آثار یاد شده، تهدیدهای پاکستان علیه امتیت ملی ایران، دستمایه و تحلیل تگردیده است. به این معنی که گالیا مرز بین تهدیدات دولت و نیروهای اجتماعی پاکستان خلج و محو کردیده است. این مسئله علاوه بر این که امکان یک تامل بررسی جامع و نتیجه‌گیری را از بین می برده، بررسی علمی برای انتخاب تهدید‌های دولت و جامعه پاکستان را نیز نسبت به امتیت ملی ایران بی‌همت می‌سازد. بر این اساس در این نوشته، در پی پاسخ به این سوال هستیم که چه تهدیدهایی از سوی دولت کشور پاکستان علیه امتیت ملی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال در عین تفکیک مؤلفه‌های تهدید‌زا از سوی جامعه و حکومت پاکستان، تلقیه تهدیدهای این دو حوزه نیز مدل نظر است. از این طرіق، مسیر بر آنست که هم مخاطب با تمامی ابعاد و اضلاع تهدیدهای مزبور آشنا گردد و هم این که وضعیت بازکردن نمی‌رسد در این باب در آثار موجود، پوشش داده شود. در ضمن، نوع تحقیق حاضر توصیفی است. تحلیلی و شیوه تجزیه و تحلیل یافته‌ها نیز، شیوه تحلیل کیفی است.
فصل یازدهم: تهدیدنیروهای اجتماعی پاکستان علیه امتیت ملی ایران

در مقابل رهایی‌های دولت مورخ، تأکید سازمان‌های نیروی کرده است. شرایط اجتماعی و مطالعات اقتصادی، توجهات را به سوی روابط اقتصادی و مدیریت آنان در بروز منافع جنگ کرده است. سازمان‌های معتقدند دولت‌ها و بی‌رویهای اجتماعی، بر اساس هزینه‌های آن‌ها، رقبا و دوستان خود را در این فاصله، هر چه در تعیین و باز تعریف می‌نمایند. آن‌ها بر اساس انتظارات که از دوستان دارند، رفتارشان را تنظیم می‌نمایند (پسرهای ایران، ۱۳۹۱:۶۳۳). سازمان‌های سرچشمه‌های اقتصادی و تهدید‌ها را در نجوم خاص به دریافت‌های نسبت به پدیده‌های و موضع‌های خصوصاً باعث شده و تهدید‌ها می‌دانند و ادعا از این است که بر عوامل مادي قدرت متناوب باشد، بر میزان فهم و درک مشترک بازیگران از یکدیگر قرار دارد. آن‌ان به‌نظر همیت در شکل‌گیری کنش اهمیت بسیاری می‌دهند و معتقدند، هر چه‌گونه در نوع، شکل، میزان موفقیت کنش‌ها، افزایش نقش می‌نمایند (عباسی، قناعی و فرشی، ۱۳۸۸:۱۸۷). 

با واکاوی مفروضات مراجعه پنج‌گانه ای امتیت (فرد، رژیم، جامعه، حکومت و جامعه جهانی) (اصقلی پور و دیگران، ۱۳۹۰:۲۰۲-۲۳۲)، تهیه‌های جامعه‌ای (به عنوان یکی از مراجع امتیت) پاکستان علیه امتیت ملی ایران، با مؤلفه‌های سازمان‌داری و مطالعات نظری دارد. این ارتباط از آنجایی که سازمان‌های ایران به نقش فرهنگ در روابط بین سال‌های مورد تأکید می‌وزند (مشترکه، ۱۳۹۰:۲۳۶) به همان ترتیب دیدگاه جامعه‌محوری به جای تکیه بر انتقاد یا قدرت، امتیت اجتماعی، هر چه‌گونه را جانشینی آن می‌سازد و تحقیق امتیت را در گرو تئوری و تقویت عقاید، هنرها و ارزش‌های اجتماعی و خلاقیت از صورت‌های که گوشی، فرهنگ، آداب و رسوم و... می‌دانند و تهیه‌های امتیت نیز، زمانی حادثه می‌شود که عوامل درونی یا اقتضایات محیط بیرونی، حفظ گوشی، ساختارها و هر چه‌گونه یادشده را در معرض مخاطره قرار دهد. رابرت ماندل در این باره، توصیع ی ابعاد امتیت را در متغیرهای حفظ همیت مردم، جامعه محوری و امتیت فرهنگی می‌داند (اصقلی پور و دیگران، ۱۳۹۰:۲۲۲). آن‌چه مهم است این که اگرچه در بررسی اقتضای‌گرایی در پاکستان، باید میان مردم از یک سو و گروه‌های افراطی مذهبی از سوی دیگر تفکیک قائل شد؛ اما به این دلیل که اولاً
تعداد مدارس مذهبی دربندهای به مراتب بیشتر از مدارس مذهبی پیروی‌های ثانیاً نمی‌توان محدوده ی جغرافیایی خاصی برای پروز افرادگیری در پاکستان مشخص کرد و نهایتاً تا وعده ی گستردگی مدارس مذهبی دربندهای به عنوان مبلغ و مروج تندروی در سراسر پاکستان، همه ی این سرمزمین در معرض افرادگیری قرار داشته و با شدت و ضعف آن را تجربه کرده است. (شیخی و قلی خان، 1389:5-11) می‌توان گروه‌های افرادی را بر خلافه از بین جامعه ی پاکستان دانست. بنابراین منظره از تهدید‌های افرادگیری اجتماعی کشور پاکستان در این تحقیق، تهدید‌های افرادی این کشور است که شامل طبق گسترده‌ای از مکاتب، احزاب، گروه‌ها، افراد، قابل و... است. برای تجزیه و تحلیل تهدید‌های افرادگیری اجتماعی پاکستان علیه ارتباط ملی ایران در چارچوب نظیره ی سازمان‌گری، در تهدید بنیادگرایی اسلامی در پاکستان و تجزیه‌طلبی در چارچوب مسائل هویتی، قابل تبدیل هستند.

1.1 گروه‌های بنیادگرای (افرادی) پاکستان

عموماً بنیادگران به آن دسته از افرادی یا گروه‌ها اطلاق می‌شود که برای تحلیل عقاید، بارورواورزش‌های چالش‌های خود به دیگران، دست به دامان خشوتان می‌شوند (Baql, 2011). در فرهنگ نوعی سیاسی آکسفورد، ازبنیادگرایی اسلامی برای توصیف یک حرکت گر که خواهان اجرای کامل و چند و چند اموزش‌های ایران و شریعت باشد، استفاده شده (Mclean, 1996:251). در همین ارتباط، سازمان‌های دینی و مذهبی سیاسی فعال در پاکستان از لحاظ سازوکار و وجودی، فعال ساختار مناسب با اهداف خود هستند. از این رو، توانایی ساختار و سیاست‌های آن‌ها عمدتاً برای خود خود است. ساختار گروههای اسلامی یک کشور ساختار فرهنگی است که بر مبنای اعتقادات و بارورواورزش‌های خصمانه ی مذهبی خاص استوار شده است. بنابراین فرهنگی جامعه و نیز غلیبه ی فرهنگ مذهبی به فرهنگ سیاسی در محالابدنی و تودهای تبدیل یکدیگر درونی به سیاسی و سیاسی به مذهبی را به شدت تسخیر کرده است. (عکسی، 1389:152) در این کشور، اموزش‌های رادیکالیسم در بستر ایدئولوژی حاکم بر اندیشه‌های اهالی است که در این شهر مستقل گرفته است و هم‌هم‌هستی کامل می‌باشد. وجود دارد. (احمدی و بیدالدخدایی، 1391:26) از طرفی رشد فزاینده ی نامی در پاکستان، این گروپ ی و ذهنیت
ربای تغییر و اصلاح وضعیت موجود از سوی آن نیم رود (مسعودی نجفی، 1390: 92). بنابراین، مجموع عوامل؛ روابط غیرکارکردی حوزه‌های سیاسی و مذهب گروه‌های اسلامگرای پاکستان بعلاوه وجود اندیشه ی واهیت و همچنین ناکارآمد بودن دولت در ایجاد امنیت، جمعیت این کشور در قالب انواع تهدیدها علیه امنیت ملی ایران شده است. به طوری که برخی از تحلیل‌گران، مهم‌ترین عامل اختلاف بین ایران و پاکستان را متفاوت فرقه‌ای و هویتی شیعه و سنی می‌دانند (Pant 2009: 50-43). برای فهم دقیق تهدیدهای مزبور، آشنایی با مبانی عقیدتی ضروری است. تریت گروه‌های رادیکال پاکستان (سیاسی صحابه و لشکر جنگه‌رو)، اجتناب نابدید است.

الف- سیاپ صحابه: این گروه در بهار اول از انجمن سیاسی صحابه؛ نام داشت و یکی از فرقه‌های سنی مذهب پاکستان است که ادعایی باشد به طور مستمر، درگیرهای خشونت بار علیه جامعه ی شیعه پاکستان را در اولویت کار خود قرار داده است. سیاپ صحابه یکی از پنج گروه است که در 12 زانویه 2002 به سیاپ صحابه کاندیدای انتخابات شد. این گروه پس از منفعت به ملت اسلامی پاکستان تغییر نام داد. یکی از برانامه‌های سیاپ صحابه تبیلد دولت پاکستان به یک دولت سنی است. در همین ارتباط مولا راضی القیسپی، یکی از رهبران برخی شده ی سیاپ صحابه در روزنامه‌های مربوط به اعلام کرد، دولت به شیعیان بیش از حد اهمیت می‌دهد. چرا که آنها در همکاری متعددی در عرصه بهداشت، در رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و پستهای کلیدی که این سیاپ نامید کننده است. سیاپ صحابه، شیعیان و عثمانیان نمایندگی دادند و به عنوان واکنش در مقابل انقلاب شیعه ایران تأیید شده است.

علت اینکه از قوی‌ترین گروه‌های افراطی پاکستان شناخته‌مرد شدند این گروه موفق به عنوان یکی از قوی‌ترین گروه‌های افراطی پاکستان شناخته می‌شود. این گروه موفق به
 Filipino نگرش و تحلیل تهدیدهای دولت و جامعه ی پاکستان عليه امتدت ملی جمهوری اسلامی ایران

تأسس ۵۰۰ دفتر و شعبه در تمام ۳۴ ناحیه ی پنجاب گردهامه است و حدود ۱۰۰۰ هزار کارگر استفاده در پاکستان دارد. سیاسه صحابه همچنین ۱۷ شعبه در کشورهای خارجی همچون آمریکا، بریتانیا، جمهوری اسلامی ایران و انگلستان ایران نموده است. (Kamran, 2008: 9)

ب- لشکر جنگه‌ی: برخی نقل می‌کنند که لشکر جنگه‌ی در سال ۱۹۹۶ به وسیله ی اعضا ارشد سابق سیاه صحابه کسانی که معقل بودند، سیاه صحابه از آنها اولیه ضد شیعی خود دور شده، تأسیس شده است. (South Asian Terrorism Portal, 2012)

معنی نیز مدعی هستند که لشکر جنگه‌ی تأسیس شده در وستی ی هرهباپا سیاه صحابه، به عنوان یک شاخه ی نظامی فعال و جدا از جنگ‌های سیاسی تأسیس شده است به شکل اهداف اخلاقی سیاسی به‌طور سیاسی سیاه صحابه از طریق ادامه‌ی اقدامات خشونت‌بار وارگانیه، کمک نماید. (Jamal, 2012: 7-5)

لشکر جنگه‌ی اهداف خود را در شرک اعلام داشته: ایجاد باکستان سنی مذهبی؛ از طریق روشهای خشونت‌بار آموزش و اعلام ناسلامی شیعیان و ازمان بپادخته بیروان دیگریان به خصوص به‌هویان دراینجایی دور تهدید‌عمده‌ی Australian National Security website, 2012

سامی‌های و هندها، گروه‌های بنیادگرای پاکستان علیه امتدت ی سیاه‌چرخی ایران اشاره می‌شود.

۱.۱. مقابله با افزایش نفوذ ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی

از زمان انقلاب ایران، بسیاری از شیعیان پاکستان به ایران به عنوان یک رهبر معنی و سیاسی می‌نگردند. (Zambelis, 2006: 1) همین باعث شد تا شکوه‌های عرب منطقه برای جلوگیری از نفوذ عقیدتی تشیع، سرمایه‌گذاری زیادی بر تبلیغ مسائل مذهبی کنند. کشور پاکستان به دلیل جمعیت زیاد و فقر مضاعف، یکی از بهترین محیط‌های سرمایه‌گذاری برای مقابله با نفوذ ایران بود. ظهور نیروهای ضد شیعی از جمله مبلغان سیاسی و اهل حديث، به دلیل مقابله با نفوذ ایران در منطقه به وجود آمده‌جویده‌اردیدن و... (Qamishli, 1996: 5) و این چه به سبب شده تا فعالیت‌های این گروه‌ها تأثیر سوء بر روابط ایران و پاکستان داشته باشد. درخواست‌های ضد ایرانی - مشترکه ای آن هاست که می‌تواند بر پدیداری‌های سطحی و افزایش از آموزه‌های سیاسی است. (Kouzehgar Kaledji, 2012: 151)

این آموزه‌ها عمداً از طریق مدارس دینی به گروه‌های مزبور منتقل می‌شود. مدارس دینی دارای در پاکستان، یکی از منابع عقیدتی گروه‌های افراطی
جهت مقابله با انقلاب شیعی ایران است. چهار عامل اساسی که در رشد مدارس دینی در پاکستان نقش داشته‌اند، عبارتند از: 1- قدرت‌های زرال ضیاءالحق؛ 2- بحران کشمیر؛ 3- بحران افغانستان؛ 4- انقلاب اسلامی ایران. (علاوه بر 1382، نمود رشد مدارس دینی به وضوح در آموزه‌های سیاه صاحب منعکس شده است. این گروه در جوزه‌های تمام افشاگری جهانی علیه اسلام است. انقلاب خمینی اولین نمای حمایه‌ای شیعیان برای کشتار شیعگری (شیعسم) در سراسر اروپا از طریق ترکیه تا روسیه و از طریق کشورهای مسلمان آسیای میانه و تا سربالیکا از طریق پاکستان بود ... این سایر در ایران تحت آزار و شکنجه هستند ... دانشجویان اهل سنت در دانشگاه‌های ایران مجبور به خواندن متن شیعی هستند؛ لذا دولت پاکستان با یک کشور را یک کشور سنی و شیعیان را نیک مسلمان اعلام کند» (شمخی، و در قلیچ خان، 1389: 25-26).

۲.۱.۱. ترس از ایرانیان در پاکستان و تجاوز به خاک ایران

و همان‌طور که ماهیت آن در سیر تحولات سنت سلفی گری است، با پیروی انقلاب اسلامی و ارتقای موقعیت شیعیان در سطح منطقه و جهان، در مسیری حکمت کرد که موقعیت خود را در پاکستان علیه گروه‌های مخالف پیروی شیعیان تقویت نمود. این امر منجر به درگیری‌های خونینی در این کشور شده است. به هر حال پیروی انقلاب اسلامی، آنان را در تعقیب اهداف سلفی‌گرانه‌های خود در پاکستان و در سطوح گوناگون پیوسته در سطح عمومی تشوش نمود. در این میان گروه‌های تبلیغی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی در این جریه قرار می‌گیرند. تا جابه‌که ملا مصباح عمر، رهبر طالبان اعلام کرد که شیعیان باید بین گذر و مسلمانان هستند و می‌توان آنان را برای عقاید مذهبی گرد آزار و اذیت قرار داد. این روابط خواهه‌ای ایران را به عنوان یک گروه شیعی سیاه جهان و پدرخوانده شیعیان به پاکستان ارسال کرده‌اند. (رشیدی و شهاب قلعه، 1391/110: 1391/110) در نظر داشته در متن‌های تعمیدی‌های گرفته شده در جلسات اجتماعی شیعیان سیاه صحابه و سایر گروه‌های افراطگرای یا در جوزه‌های توزیع شده به وسیله‌ی این گروه‌ها، همواره نام تعدادی از مسئولان خانه‌های فرهنگی یا
دبیلیمات‌های ایران به عنوان افراد مهدورالدوم و کسانی که نام‌ها در فهرست ترویت قرار دارد، ذکر شده است. در همین فضاست که واشتگاه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای لاهور و ملینان، صادق گنجی و محمدعلی رحمی، در سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۶ به دست عوامل سابقه ترویت شدند و به شهادت رسیدند. همچنین دو مهندس ایرانی که در یک پروژه پیلسازی شهر کراچی مشغول به کار بودند به وسیلهٔ عوامل افراطگر ترویت شدند. در اقدامی دیگر پنجهٔ دانشجوی خلبانی سایهٔ پاسداران که در راولپنڈی، یک دوره ی آموزشی را طی می‌کردهند، هنگام تردد در شهر به دست عناصر سایهٔ صحابه ترویت شدند.

(شفیعی و قلی‌خان، ۱۳۸۹:۱۷) همچنین با توجه به هم‌مرز بودن ایران و پاکستان، در چند سال آخر مناطق خود مختار قبایلی پاکستان، پناهگاه و محل امن آموزش و تردد گروه‌های تروریستی شده است که در نقاط مرزی عیوب ایران فعالیت می‌کنند. این گروه‌ها که اکثر آن‌ها در مراتع اطرافی کشور فعالیت می‌کنند، در مناطق قبایلی ایرانی آموزش می‌بینند. با افکار پیادگرایی ی آن‌ها تأثیر می‌پذیرند و برای انجام اقدامات تروریستی در ایران برنامه‌ریزی می‌کنند. (احمدی و بیدل‌ددخانی، ۱۳۹۱:۳۲) از این رو با توجه به نفوذ مناسبی که گروه‌های افراتی پاکستان در نواحی مرزی و اقامت‌هایی در مرز در استان سیستان و بلوچستان برخوردارند، می‌توانند در شرایط بحرانی، تهدید‌های جدی را از داخل خاک جا می‌شود. این امر در زمان حمله‌های آمریکا به افغانستان، کاملاً قابل مشاهده بود که این گروه‌ها با نفوذ خود به درون ایران، تأمین‌هایی را باعث کرده‌اند که یکی از عمده‌ترین موارد آن حمله به کنسول‌گری پاکستان در زاهدان بود. (خیبری، ۱۳۸۱:۳۲-۳۰)

۲.۲.۱. بلوچستان پژرگ

قوم بلوج ایران با بلوج‌های پاکستان در سه منفی‌تر مذهب زبان و فرم‌های تجاری دارد.

ترکب این سه منفی‌تر هومنو برهم‌گرایی دو بخش بلوج نشین ایران و پاکستان تأثیر گذاشته و آرمان سیاسی بلوچستان پژرگ را در قابل تلاش برخی نخبگان بلوج برای کسب هزینه مستقل سیاسی بلوچستان آزاد، پدید آورده است. (حافظی‌نیا، ۱۳۸۱:۱۷۵) ارتباط بین پاکستان و گروه‌های رادیکال که ثبات در داخل و خارج از ایران را به همراه می‌کنند، یک منبع
تنشِ بين ایران و پاکستان در گذشته بوده است و ممکن است موجب سردری روابط این دو کشور در آینده شود (Robert and others, 2011: 16). در این سال نخبگان حاکم پاکستان «حزب ملی» ایالت کلات (خانات کلات از قرن 16) مرکز مهم حکومت محلی بلوج بوده است. رئیس‌جمهور بلوج به می‌ترسیده‌ای به نام «اوستمان گال» (حرب مردم) تشكیل داده و پرستشندگان شروع کردند. این حرب پرچم سه ستاره داشت که بین‌البنگی بلوج های پاکستان، افغانستان و ایران بوده و هدف آن بود تشكیل بلوجستان برگزاری اعلام شد. روس‌نشینی بلوج در پاکستان و بعدها در ایران، با کسب حمایت نخبگان سیاسی طلباهای، برای ایجاد تصویر ملی بلوج، فعالیت‌های خلق ادبیات مربوط است. این ها از طریق تفسیر و بازگردانی متن تاریخ باستانی، نیاز شرق نشانهای غربی، آثار کلاسیک فارسی و اسلامی، ادبیات بوهمی ریشه‌های زنادی، میراث فرهنگی منحصر، سنت مقام‌های محلی و تداوم تاریخ سیاسی خود را بازشناسی و کشف کردند (آقمهدي، 1368: 1378).

از طرفی پاکستان عمدتی به وسیله ی پنجابی ها اداره می‌شود. در این کشور به بلوج ها روی خوشی نشان داده شده که سوابق تاریخی، فقر، ناتوانی دولت پاکستان در رسیدگی به منطقه ی بلوجستان، سبب عقب‌ماندگی این ایالت شده است. این عوامل موجب پدایش خیزش‌های جدایی‌طلبانه کرده که در گروه‌های مسلمان‌های 1972–1973 (ماری)، درآمیزی می‌شود. روزنامه «حرب» در مناطقی که ملی‌گرایان بلوج سکونت دارند، دارای نفوذ زیادی است که از طریق آن بسیاری از سردمداران قوم بلوج پاکستان، خواستار توجه بشر به زبان و ادبیات بلوجی در ایران شدند. استقرار طولایی بلوج در فاصله ی مرزهای سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان به نحو طبیعی یا برای نمایش تفاهم و هماهنگی سه جانبه، برای کنترل استراتژیک قلمرو بلوج، نیاز شد (حافظ نیا و کاوالی، 1368: 1379).

در این میان، پیوستنی های قومی و قبیله‌ای به خود بلوج و پیروی برخی از گروه‌های افراطی آنها است سلیقه گری مورد حمایت طالبان و قبایله در این منطقه، می‌تواند تهدیدهایی جدی‌تری امتیاز ملی ایران پدید آورد. خیزش‌های جدایی‌طلبانه مسلمان‌های قومی حملات
ایدایی چرخی و بسیاری از جنگ‌های جهادی، از جمله تهدیدهای خط‌نهایی علیه امینت قومی استان‌های مجاور مزدهای شرقی ایران به شمار می‌روند. نفوذ عوامل تولیدنی و تفکر طالبمسیم در پرداختن به جنبه‌های قومی بلوج، می‌تواند بعنوان تبادل گروه‌های تروپیسی، شبکه‌های جناجی سازمانی نماید. اجرای ناسوق‌نوازینسی افرادی، بهترین راه برای تبدیل جبهه‌های سیاسی نظام برای جمهوری اسلامی ایران در استان‌های مجاور بلوج به کنده از آنجایی که نامنده‌های می‌کند که به مسائل و تحولات این منطقه پس از تحولات 11 سپتامبر بیشتر توجه شود، بیضی از مقامات ارشد دولتی ایران معتقدند که گروه جنادالله، تحت تأثیر تفکرات طالبمسیم است. (پیشگاه‌هادیان، 1386:1-2)

گروه جنادالله مدعی بود که 1000 مبارز در اختیار دارد و 400 سرباز ایرانی و تعداد بیشتری از غیرنظامیان ایرانی را به قتل رسانده است. نام این گروه در ابتدای جنادالله بود؛ اما پس از مدتی به "جنگی مقاومت مردمی ایران" تغییر نام داد. این گروه همچنان ارتباط نزدیکی با ناسوق‌نوازینسی‌های بلوج دارد و سازمان‌هایی از اقامت‌گاه‌های بلوج و عضویت در سازمان‌های تروپیسی، دیگر "انصار" در سیستان و بلوجستان و "جنگ العدل" اعلام موجودیت کرده‌اند که مناطق مرزی پاکستان و ایران محل انتقادات اصلی گروه‌های اهل‌السیر است.

روشن است که اقدامات گروه‌های تروپیسی با شهادت، نسان خطی سیاسی آمیخته و رفتار انتخابی مردم استان سیستان و بلوجستان در سال‌های اخیر، مکمل به شکست بوده است؛ اما به اعتراض حافظانی و کاسیانی، آباده ی بلوجستان پاکستان، بر استان سیستان و بلوجستان به وزیر خانه میانی‌ها سرخدار در نتیجه، بر ت잡یه ارضی و وحدت ملی ایران تأثیر خواهد گذاشت.

2. ناسوق‌نوازینسی به‌نامی از آن علیه امینت ملی جمهوری اسلامی ایران

از آن جا که دیدن‌نیاپلیسم، دولت‌ها در صفحه‌ی رواج‌بین‌المللی بایگانی‌هستند، از این رهافت می‌توان برای تبیین و تحلیل تهدیدهای دولت پاکستان علیه امینت ملی جمهوری اسلامی ایران بهره‌گرفت. یکی از این بخشنامه‌های دولت پاکستان به مفروضات نظریه‌ی ناسوق‌نوازینسی، به مهم‌ترین این تهدیدها اشاره می‌شد.
1.2 برخورداری دولت پاکستان از تسلیحات هنگام مشترکه، به تقلیدی از واقعیت می‌توید. در نظام بین‌المللی توزیع و توانمندی‌های در میان واحدها، عامل تمایل‌های است و تعمین می‌کند به‌همراه یک چهار، از توانمندی‌ها از نظر عملکرد، دارای شایانهی هستند.

۱۳۹۱: ۱۱۴۱ با وجود این که دولت از نظر عملکرد، دارای شایانهی هستند، در زمینه‌ی توانایی‌ها به هم تفاوت‌هایی درون‌بینی دارد. توانایی‌ها در عرصه‌ی دینی برای پایداری و پایداری میان دولت‌ها تفسیر شده است و در عین حال این بعد دارای تحول است و همیشه توزیع توانایی‌ها در عرصه‌ی دینی البرزی یک شکل باقی نمی‌ماند.

(۳۵۵۰:۱۳۸۵) برای این مهمات، نگرانی از اگرچه تسهیلات هنگام پاکستان به دنبال توان هند در آزمایشات هنگام سال ۱۹۷۴ که خود پاسخی به آزمایشات هنگام چین بود، پدیدار شد. (۶: ۲۰۰۵) بین نگرانی با توانایی پاکستان برای این بردن اهداف نظامی و غیرنظامی خارج از کشور با استفاده از سلاح‌های هنگام، هواپیما و موشک- های بالستیک، دوچندان شده است. افزون بر این، کارشناسان مرکز تحقیقات کنگره‌ی آمریکا معتقدند که پاکستان در ۲۴۲۸ سلاح هنگام دارد. (۱۲-۱۰۳:۲۰۰۳)

همین سبب برخورداری دولت پاکستان از تسهیلات هنگام، از جهات مختلف برای امیت میلی ج.۱۳۹۱ پدیدار است.

در این زمینه، بسیاری از تحلیلگران نگران ناتوانی دولت پاکستان در کنترل تسهیلات هنگام ایشان است. در پی بی‌سابقه‌ی سیاستی مداول در این کشور هستند و از این می‌ترسد که با روی کار آمدن یک دولت افراطی در پاکستان، آن ها به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند. (۱۶: ۲۰۱۳) این فرصت با ادعای شاونگ گریکوری، استاد دانشگاه برادفورد بریتانیا که معتقد است به شیعه نظامیان از سال ۲۰۰۷ سه بار به تأسیسات هنگام پاکستان حمله کرده‌اند (سجادپور و وهرودی، ۱۳۹۰:۲۳۱) قوت می‌یابد. بنابراین نضعیف کنترل دولت مرکزی بر رویدادهای کشور و محدود آن به دولتی ورشکسته، این احتمال را به وجود می‌آورد که کنترل تسهیلات هنگام پاکستان به دست عناصر افراطی به ویژه ایادی القاعده
۲. حمایت دولت ایالات متحده آمریکا از حضور نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در منطقه

نواحی گرایی سرتخت نظام بین‌المللی را نقطه‌ی عریب‌ت نموده و آن‌ارشی در نظام بین‌المللی به معنای این است که هر یک از واحدهای تشکیل دهنده نظام، مسئول ایجاد خود مستند و هر دولت آزاد است تا هر طور که مناسبتر می‌باشد، به تحقق اهداف داخلی و خارجی خود متحمل گمرک. در عنوان حال، اهداف و منافع دولت‌ها لرموتاً با هم همسو نیستند. تعارض در منافع، به تعارض در اهداف منجر می‌شود. این تعارضها ممکن است از طریق مصالحه حل شود و یا به مرحله‌ی توسل به وزر برسند. (تریف و دیگران، 2002:۱۲۸) براساس این برداشت، دولت پاکستان همواره از کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا بهره‌مند شده است: به طوری که بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰، ۱۲۱ میلیارد دلار کمک مالی اعطا نموده که ۱۰ درصد این مبلغ به منظور کمک به توسیع اقتصادی پاکستان بوده و ۷۵ درصد این کمک نظامی به این کشور اختصاص داده شده است. (AkbarZaidi, 2011:۵) اختلاف درمنافع و اهداف و متعاقباً تعارض در اهداف پاکستان و ایران از طرف حضور نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در منطقه، ریشه در واستگی‌های چندجانبه ناکامی بوده که آمریکا دار. برای نمونه، بعد از سپتامبر ۲۰۰۱ که حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در کشورهای افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی روند افزایش داشت و جرح بوش در راه‌پیمایی سال ۲۰۰۲، ایران را قسمی از محور شرکت نامیده، حمایت دولت پاکستان از سیاست‌های آمریکا در افغانستان و حضور نظامیان آمریکایی در پاکستان، در حالی بود که ایران خود را در محاصراه ی ایران می‌دید. همین مسئله باعث سوءفکنان شدیدی در پیشانی دیدگاه روابط اضطراب با پاکستان شد. (Alam, 2004:۵۳۷)

به این ترتیب حمایت پاکستان از حضور نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در منطقه، از دو منظر برای ایران تهدیدزا است: اول این که نفس حضور این نیروها در همسایگان ایران، با توجه به نوع روابط ایران با آمریکا، نوعی تهدید بالقوه عليه ایران محسوب می‌شود و
نتیجه‌ی مانع از استقرار نتایج دانش‌سیاسی ایران

| تهدیدات جامعه | تهدیدات دولت | تهدیدات تولیدات تسیلات هسته‌ای | تهدیدات ایران و پاکستان در نظام بین‌الملل | حمایت دولت پاکستان از حضور نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در منطقه | نتایج دولت پاکستان در نظام بین‌الملل | تهدیدات سازمان‌های ملی و بلوچستان یزدگر | تهدیدات منافکت تسیلات هسته‌ای پاکستان علیه ایران | نمایندگان کمیته بین‌المللی ملت | تهدیدات بین‌المللی ایران و پاکستان در نظام بین‌الملل | تهدیدات ایران، پاکستان، آمریکا و دیگر کشورهای اقتصادی اسلامی | تهدیدات سازمان‌های ملی و بلوچستان یزدگر | تهدیدات منافکت تسیلات هسته‌ای پاکستان علیه ایران | نمایندگان کمیته بین‌المللی ملت |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| تهدیدات جامعه | تهدیدات دولت | تهدیدات تولیدات تسیلات هسته‌ای | تهدیدات ایران و پاکستان در نظام بین‌الملل | حمایت دولت پاکستان از حضور نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در منطقه | نتایج دولت پاکستان در نظام بین‌الملل | تهدیدات سازمان‌های ملی و بلوچستان یزدگر | تهدیدات منافکت تسیلات هسته‌ای پاکستان علیه ایران | نمایندگان کمیته بین‌المللی ملت | تهدیدات بین‌المللی ایران و پاکستان در نظام بین‌الملل | تهدیدات ایران، پاکستان، آمریکا و دیگر کشورهای اقتصادی اسلامی | تهدیدات سازمان‌های ملی و بلوچستان یزدگر | تهدیدات منافکت تسیلات هسته‌ای پاکستان علیه ایران | نمایندگان کمیته بین‌المللی ملت |

3- نظریه‌ی عام سیستم‌های تهدیدهای نیروهای اجتماعی و دولت پاکستان علیه امتیاز ملی ایران

واقع نظریه‌ی عام سیستم‌ها برتابانی بوه که در دهه ۱۹۵۰ مشاهده‌ی درون خود را آن خود را به کمک‌آگاهی کرد (نقیب‌زاده:۱۳۸۹) سیستم‌ها می‌توان مجموعه‌ای از واحد‌های مشخص دانست که با کناره‌گیر در تعاون واند و کلی بدن کارا و راه را تشکیل می‌دهد. برتابانی، سیستم‌ها به عنوان مجموعه‌ای از واحد‌های آن از خود ارتباط متقابل دارند. تعیین کرده‌است (دوران:۱۳۸۱) یک ترتیب نظام از سیستم در دوران خود از یک ساختار بروزدار است و از طریق خروجی‌های برپا می‌گذارند و خروجی‌ها در پرتابون با داده‌ها و عناصر و نظام‌های دیگر بروزداده کرده و پرتابون تأثیرات، خود را از طریق ورودی‌ها به نظام منتقل می‌سازد. (نقیب‌زاده:۱۳۸۹) برای تجزیه و تحلیل تهدیدهای دو سطح نیروهای اجتماعی و دولت پاکستان علیه امتیاز ملی ج.1. در چارچوب نظریه نام سیستم‌ها، لازم است ضمن شناخت عوامل ریشه‌های ای، دو سطح در یک سیستم تهدیدآفرین، بازخورد عوامل و عناصر تهدید‌آفرین مشترک در دو سطح مزبور برمی‌آید. ملی ایران سنجیده شود. یکی از زمینه‌هایی که باعث تداوم نظام(start) تهدیدهای دو عرصه‌ی
بررسی و تحلیل نهایتهای دولت و جامعه در پاکستان علیه امتیاز‌های جمهوری اسلامی ایران

دولت و نیروهای اجتماعی پاکستان علیه امتیاز ملی ایران می‌شود. بین بحث‌های بسیاری و مداخله‌ی نظامی این کشور در عرصه‌ی سیاست است. حکومت در پاکستان، معمولاً از تعلیم نظامان، سیاست‌مداران سکولار و اسلام‌گرایان شکل می‌گیرد و در واقع این سه گروه، صحت‌گردن سیاست در پاکستان هستند. از این رو، هم‌روهی رقابت میان این گروه‌ها برای مستقیماً به قدرت وجود داشته است. انتخاب سیاست‌مداران سکولار و نیروهای اسلامی، به نهایتی نمی‌تواند برای مدت طولانی قدرت را در اختیار داشته باشد؛ لذا هم‌روهی برای برقراری اخلاف با سایر نیروهای مؤثر، جهت کسب یا استمرار قدرت در پاکستان تلاقی می‌کند. (واعظی، 1386:1-2) در این میان، پاکستان نمونه‌ای از کشورهای در حال توسعه معرفی می‌شود که در آن نظامان در سیاست، نفوذ گسترش‌دهی داشته‌اند و تماشای دانش ناک از حاکمیت آن در صنعت سیاسی کشور خود را داشته باشند. (اطلاعی، 1386:1327) در همین راستا، هم ارزش و مردم اطلاعات و امتیاز پاکستان (ISI)، از دیدگاه‌ی اسلامی برای Oakley and Gady، (2009:1) پیشنهاد داده‌اند که در عرصه‌ی داخلی و خارجی، استفاده‌ای کند. (1:1)

بنابراین با دخالت نیروهای نظامی و شیعه نظامان پاکستان در سیاست، آن‌ها به‌کار گرفته‌اند. مشروطه‌ای برای نیروهای اجتماعی و سیاسی کشورهای دنیا، یک رابطه‌ی مستقل برقرار کرده‌اند. به همین ترتیب، بین بحث‌های بسیاری، فضایی مناسب برای رشد نیروهای بین‌سادگرایی در پاکستان پدید آورده و می‌تواند برای نیروهای مدنی بسیار نتایج کرده است. (دهشامی، 1389:189) بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در جامعه پاکستان و سازمان‌های دنیا از قبل ارزش و آس آسای، بازیگران اصلی صحت‌های سیاست در پاکستان هستند که محصل زندگی‌های بسیاری آن‌ها علاوه بر تعیین تحولات سیاسی و اجتماعی این کشور، در سیاست‌های خارجی پاکستان مؤثر است. از این رو یک مهم می‌شود که واعظی می‌نویسد: «شبیه افراطی‌گرایی در پاکستان در ترکیب با دولت ضعیف، آینده‌ی ناملوگی را پیش روی این کشور می‌گذارد. برخی بیش‌ترین‌ها از جمله بیش‌ترین سازمان اطلاعات مركب آمریکا، حاکی از سقوط پاکستان به وراثه‌ی دولتی بی‌پناه، ظرف دهه‌ی آینده است. در صوت وقوع چنین اتفاقی، نتیجه‌گردد که آن، دانسته‌گر همسایگان این کشور از جمله ایران خواهد شد. برای اساس می‌توان گفت وجود دولتی بی‌پیمان در مرزهای شرقی ایران، می‌تواند تهدید‌هایی
را در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، متوسط توسعه و امتیاز کشور نماید.

(واعظی، 1390: 27) در زیر به برخی از این تهدیدها اشاره می‌شود.

1.3. مسئله ی افغانستان

در روند تکوین تهدیدهای دولت- ملت پاکستان علیه امتیاز ملی جمهوری اسلامی ایران، کشور افغانستان به عنوان یک متفق مهم امتیاز حضور دارد. نقش افغانستان در این میان به دلیل مشترکت فراوان فرهنگی، قومی و دینی با هر دو کشور ایران و پاکستان، بر رنگ است. گرایش نسبی فرهنگی برخی از اقوام افغانستان (اکثراً متعلق به قوم تاجیک، هزاره و قزاقها) به ایران و گراپش برخی دیگر (اکثراً بلوچها و پشتونها) بیشتر به پاکستان است. همین موضوع سبب شده است که در کشور همسایه، بسترهای نفوذ قابل انتقال به دست اورند و در مواضع نیز افغانستان، حوزه‌ی رقابت و نفوذ بیشتر این دو کشور باشد.(جوادی رحمان و دیگران، 1390: 63) قاچاق ایران و پاکستان در افغانستان با استمرار دولت طالبان در افغانستان، شکل تهیه در برابر ایران به خود گرفت و با حمایت دولت و نیروهای اجتماعی پاکستان از طالبان این کشور در حال حاضر نیز، یکی از تهدیدهای موجود برای ایران است؛ چرا که از یک سو، اکثر اعضای تشکل دهده ی طالبان از مسیر فکری پاکستان تأثیر پذیرفته‌اند. آرامان ایجاد نظام اسلامی، هدف اکثر گروه‌های اسلامی در پاکستان بوده است. ناکامی ایجاد نظام اسلامی در پاکستان و سرخردگی گروه‌های اسلامی باعث شد که آن‌ها از مسیر داخلی پاکستان، نامیبیا، قوزوکو و آرامان خود را در کشور همسایه (افغانستان) جست و جو کنند.(احمدی و پیدا، 1391: 22) و از دیگر سو، بسیاری از تحلیلگران خواهان آسیا یا اس آسیا از طالبان را بسیاری شدید توصیف می‌کنند. به طوری که جان چک روند معدود است که 180 گزارش مستند متوقف اساس که نشانگر دیدارهای افراد رده بالای آسیا یا آسیا با فرماندهان ارشد طالبان، آموزش بمب‌گذاری به طالبان و حتی سازمان‌دهی عملات پیچیده برای آن هاست. به علاوه مدارک در دست بررسی سند که نشان می‌دهد چگونه نیروهای آسیا یا آسیا، برخی از مقامات طالبان را تشکیل می‌دهند. (Quinlan، 2012: 6) با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، روابط تهران و
اسلام آباد، بیش از گذشته بیش شد. پاکستان به همراه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، تاکید کشورهای بزرگ و حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بودند. ایران این شرایط را تهدیدی یاده مانع و امتیاز ملی خود و در راستای سیاست‌های کلان ایالات متحده برای مهار اقتلاع اسلامی در منطقه تفسیر می‌کرد. به نظور مقابله با این شرایط، ایران از گروه‌های مختلف طالبان از جمله برخی از کناره‌گیران رای‌گیری که کمک‌کننده رئیس جمهور قانونی وقت افغانستان محروم می‌شد و نیروهای ائتلاف شمالی تحت فرماندهی احمد شاه مسعود، علیه طالبان در جنگ داخلی افغانستان پشتیبانی کرد. در این مسیر، ایران همگام با سیاست‌های روسیه، رهبر کشورهای آسیای مرکزی حرفه حرکت نمود تا بتواند با نفوذ روزافزون پاکستان در افغانستان، از طریق جریان طالبان مقابله کند؛ اما که به طور مستقیم بر روابط ایران و پاکستان اثر منفی خود را پرداخت کند. شهادت هشت دیلمات و یک خبرنگار ایرانی در سرکسولتی‌گری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف در ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ (۸ آوت ۱۹۹۸) و یک هزاران شهید افغانی به دست گروه طالبان و دیگر جریان‌های افراطی در این مقطع صورت گرفت که در همه ی موارد، ایران دولت پاکستان را مستند مستقیم این حوادث طالبان با حمایت پاکستان درصد است. با تأکید مسیحی معاشرت مرزهای شرقی ایران، امتیاز ملی جمهوری اسلامی ایران را در مذاهب قرار دهد. آمریکا که نسبت به این گروه، علی رغم نقض صریح قوانین بین‌المللی با سکوت همراه با رضایت، موضوع حمایت اتخاذ نمود است، تلاش اینکه با باهجا آشوب در مرزهای شرقی ایران، جمهوری اسلامی را در نگاه قرار دهد و نگهداری با فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی این کشور در منطقه ی آسیای میانه، نفوذ روزافزون این کشور را موجب گردید.

(سجادی، ۱۳۷۷:۱۲۵۲-۲۴۶۲۷) این در حالی است که ایران، گروه طالبان را یک جریان متحرک می‌داند که با حمایت دستگاه‌های اطلاعاتی برخی از کشورهای منطقه و قدرت‌های برگ، با تفسیر افراطی از آموزه‌های دینی و اقتادات خشونت‌آمیز، تحریخ چهارفته و اقدامات اسلامی و مهار سیاست‌های ایران را در سطح منطقه دنبال می‌کند. این امر، موازات همرسی اسلامی پاکستان با نیروهای ائتلاف مستقر در افغانستان، به‌ویژه در سطح ایالتی جدید دولت اوباما در قبال افغانستان و پاکستان، ادامه ی اقدامات گروه‌های بیدارگری و اعمال اقدامات ترویجی
 عليك شیکان و اتباع ایرانی، کشت و ترانزیت مواد مخدر ورقابتهای کشور در افغانستان برای نفوذ در آسیای مرکزی، از جمله قابل های مهم ایران و پاکستان در صحن حلافات افغانستان به شمار می‌رود (Kouzehgar, 2012:158-159).

ویژن توسیع فعالیت مواد مخدر در پاکستان مواد مخدر همواره از دوست‌های جدید و اساسی برای ایران بوده است. حال آن که دولتمرد افغانستان و افغانستان به دلیل وجود مشکلات و صنایع های سیاست داخلی، کمتر به آن بردایه‌اند و تاکنون مبارزه با این معالی های اساسی در سیاست‌گذاری این کشورها برخورد نیزه است. صدور مواد مخدر از شرق و جنوب شرق جمهوری اسلامی ایران برای مصرف داخلی و انتقال آن به پاکستان جهانی بی وزه اروپا، در رخداد مهم‌ترین منابع نامنی و برخور در این مدت به کشور است. (کریمی‌پور, 1379:150) حتی برخی عالمان معتقدند، مهمترین عامل افزایش فعالیت مواد مخدر از طریق پاکستان، عدم اعتقاد و پاک‌بندی جدی مسئولان پاکستانی در مقام‌های سیاسی، قضایی و پلیس و دیگر دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. (محمودی و غنچی, 1381:120-110)

از سوی دیگر، رابطه‌ی معنادار و مستقیمی بین میزان درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر و فعالیت‌های گروه‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. مصرف مواد مخدر و سود ناشی از آن زندگی می‌کنند؛ (واعظی, 1376:37) به طوری که یکی از منابع مالی طالبان، فعالیت مواد مخدر و ارتباط با شبکه‌ی تجاری‌های مخابراتی مواد مخدر است. (احمدی و پیشاپوری‌خانه, 1391:23) بنا براین هیچ جای تعجبی باقی نمی‌ماندکه ایمنی کشور به عنوان جولانگان قاچاقیان قربان ی و بین‌المللی شناخته می‌شود. وجود مناطق قابلی خود، مختار و خاک‌تراوری مانند "شهره، سرحد" و "بیشه" باعث شده تا انقلاب‌های متعددی برای تولید و تبدیل مواد مخدر در این کشور فعل باشد. این شرایط موجب به وجود آمدن تهدیدهای برای امنیت ملی ایران شده است. به گروگان گرفته شدن تعداد 9 نفر از سرداران ناجا در اوایل دی 1384 در مرز شرقی به وسیله‌ی اشراط وابسته به القاعده و انتقال آنان به پاکستان، از نمونه‌های بارز آن بودن این کشور برای اشکال و قاچاقیان است. افزرون بر آن،
عدم صداخت دولت پاکستان با ایران، درشنبه‌ای و دستگیری عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر که هم‌مرکز در خاک پاکستان رفت و آمد دارند، از جمله چالیش‌های این کشور از به این تهیه‌ها دامن می‌زنند. ضمن این که میانبین اطلاعاتی در اسلام آباد که با عوامل FBI همکاری دارد، گفته‌اند ضمن دست داشتن افراد دولتی پاکستان بیوزه سرویس‌های اطلاعاتی در کار قاچاق هروئین، در آمد‌های غیرقانونی ناشی از قاچاق هروئین از سال ۱۹۹۰ افتاده بوده این کشور را.

فعالیت نه درخسته و از سقط آن جلوگیر کرده است. (mahmudi و غنچی،1381-1385،100-105).

علاوه بر این، حضانت تمام تعداد قاچاق مواد مخدر بی‌انتباه ملی ایران از سوی کشورهای پاکستان و افغانستان را از جهت اجتماعی و اقتصادی در مواردی جون افزایش تعداد درگیری‌ها و تلفات در مرزها، افزایش هزینه‌های کنترل مرز، آلودگی این مواد مخدر که تهیه شده و ناامنی از سوی قاچاقچیان، نامی بودن فضاهای شرق و جنوب شرق کشور، جهت سرمایه‌گذاری و ور آور سرمایه، می‌داند. (حق‌نامه، ۱۳۷۷-۱۳۸۰،۱۵۵-۱۵۱)،(از لحاظ سیاسی نیز از دیدگاه ی، طی سال های دیده ۶۰-۷۰ گروه‌های کیهانی چنین طلب بلوج، مورد حملات برخی از کشورهای منطقه، ضمن اعتراض به حضور متفکرانه ی نظام و مقاوم به قاچاق مواد مخدر، حاکم بر قاچاق‌ها و زندان‌های ایران را در اولویت قرار دادند. از این رو با هدایت و حمایت خارجی قاچاقچیان در ایران، اشکار معروفی مانند حمایت نهاد نظامی غربی و دیگر)

الدین سالارزهی با دعوتهای حمایت از حقوق سیاسی و مذهبی مسلمانان اهل سنت ایران، در سطح منطقه به تبلیغات و ایجاد شرارت و ناامنی پرداختند. همچنین برخی از گروه‌های افراطی از جمله طالبان، حمایت از گروه‌های قاچاقچی در ایران را تشکیل کردند و به کمک آن ها، درصد ایجاد نامی در عمق کشور و دامن زدن به تعاملات سیاسی و مذهبی به ویژه در مناطق مرزی هستند. حمایت از گروه‌های موسوم به الفرقانی ویکی از اشکار و قاچاقچیان معروف بلوجستان به نام مولانا آذرخانی که موسوم به مولانا و در همین جهت صورت گرفت. گروه بزرگی از قاچاقچیان در سال ۱۳۷۶ در شهرستان ایرانشهر، مورد حمله به نیروهای نظامی می‌باشد. استناد درون گروه به دست آمده، ارتباطات آنها با طالبان
و مقاصد گفتگوهای آنان تأیید می‌کند. (حقیفانه، 1367-1368) شکل زیر برآیند

تهدیدهای دولت و جامعه پاکستان، علیه امینی جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد.

نتیجه

در این مقاله ضمن بهره‌گیری از برخی مبانی مفهومی سه نظریه اسلام‌گرایی، نوری‌الیسم و نظریه عالم سیستم‌ها سعی شد ابعاد و اضلاع تهدیدهای دولت-ملت پاکستان علیه امینی جمهوری اسلامی ایران (کشور، 1368) بررسی گردد. لذا همان گونه که گفته شد، از دید سازگاری نیروهای اجتماعی بر اساس هویت نهاد، دشمنان و دوستان خود را از هم بیان می‌شناختند. برهمین اساس، به موازات گسترش افراطی گری و شیعه‌ستیزی در بین گروه‌های ضایع ایرانی در پاکستان، علیه پاکستان که تهدیدهایی متواری از ایران در این کشور، در جنگ سال‌های اخیر شده است، زمینه‌های مناسبی
برای تجاوز به خاک ایران و حرکت‌های تجزیهطلبانه مهیاً گردیده است. از طرفی، نظریه ی تئوریالیسم با همسودانشن توانایی‌ها و منافع دولت‌ها در نظام آمریکایی بین‌المللی، موجبات تحلیل تهدیدهای دولت پاکستان علیه امیتی ملی ایران را فراهم می‌آورد. بدین ترتیب که توانایی دولت پاکستان در ساخت و تکه‌داری تسلیحات هسته‌ای از یک سو، این تئوری را در پی خواهید داشت که در صورت دسترسی به عده‌ای افرادی از قبیل سیاه‌پوستی در انتظار کشور شیعه نشین ایران خواهد بود است. این تشکیلات، چه سربازی در انتظار کشور یکتا شده‌اند که بنابر این کشور ایجاد کرد توانایی دولت پاکستان در قبال حضور نظامی نیروهای آمریکایی و ناتو در منطقه، موضوع حماوتی اتخاذ نماید که این خودم برای ایران انتی آماده نماید. به انتقاد که بالبرد نظریه ی عاد می‌گسترشده است. به جهت نسبی و شناخت تهدیدهایی که به علاوه، کاربرد نظریه ی عاد می‌گسترشده است. به جهت تبیین و شناخت تهدیدهایی که به علاوه، کاربرد نظریه ی عاد می‌گسترشده است. به جهت نسبی و شناخت تهدیدهایی که به علاوه، کاربرد نظریه ی عاد می‌گسترشده است. به جهت نسبی و شناخت تهدیدهایی که به علاو
منابع
1- احمدی، حمید، قومیت و قومیت گراپی در ایران. تهران: نشرن، 1377.
2- احمدی، حمید و نیکلا کوکان، آرش. طالبان پاکستان: علی پدایش، ماهیت و چالش‌های امتداد؛ فصلنامه سیاست، شماره 24، صص 31-37 و 1391.
4- بشر، ایسماعیل. امتداد افغانستان چالش در حوالی تشکید. فصلنامه ی راهبرد، شماره 28، صص 30-37 و 1387.
5- بهمنیار، احمد. فراهم‌آورندگان، تهدیدات و فرصت‌های بین المللی فراروی نظام جمهوری اسلامی ایران. 1389.
6- یشیگه هادیان، حمید. امتداد مرزهای شرقی ایران، معاونت پژوهش های سیاست خارجی/ گروه مطالعات استراتژیک. صص 1-5 و 1386.
7- ترابی، قاسم. اصلاحات شورای امتداد: زمینه‌ها و موانع. فصلنامه ی راهبرد، شماره 21.
8- تریف، تری و دیگران. مطالعات امتداد نوین، ترجیحات و علی‌رضا طبیب و محمد پژرگی. تهران: پژوهشکده ی مطالعات راهبردی، 1382.
9- جوادی، رحمتی و محمد حسن زرگری، تحلیل ضرایب اقتصادی روابط ایران و پاکستان با تأکید بر عامل امتداد، فصلنامه ی مطالعات بین‌المللی. سال 4، شماره 12، صص 37-61 و 1391.
10- حافظی، مجید. حساب‌رسی‌ها در سازمان‌های ملی. مجله ی علوم انسانی دانشگاه اصفهان جلد 20، شماره 1، ص ص 15-64 و 1385.
11- حقی، گلچه. قرارداد و تأثیر آن بر امتداد ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی. پیش شماره دوم، صص 120-128 و 1377.
12- خالیقی، کاهک. منگریان موجود در روابط ج.1 و پاکستان. گاهنامه سال 11 شماره 2.
13- دوران، دانل. نظریه ی سیاست‌ها، ترجیحات و محمد پژرگی. تهران: علمی و فرهنگی، 1378 و 1379
14- رسولی، احمد. شاهد، صفر الله، مبانی فکری درسیت «طالبان» پاکستان با شیعیان.

فصلنامه مطالعات جهان اسلام، سال 1، شماره 2، صفحات 112-123 و 123.

15- سجادی، کاظم و کریمی فرهدی، مایده. رقابت هشت‌های هند و پاکستان و پامدهای آن برای امتی اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 14، شماره 3، صفحات 262-276.

16- سجادی، عبدالقادر، طالبان، ایران و پاکستان: مطالعه و سیاست خارجی ایران، پاکستان و عربستان درباره افغانستان از سقوط مزار تا کنون. نشریه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، سال 1، شماره 2، صفحات 22-274 و 274.

17- شفیعی، نوهد و قلی‌خان، غلامرضا. تاثیر تأثیر رادیکال‌های اسلامی بر روابط ایران و پاکستان، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، سال 11، شماره 24، صفحات 33 و 33.

18- عباسی، مهدی و فرخی، مرتضی. چارچوب تحلیل برای امتی اسلامی از منظر سازگاری. فصلنامه مطالعات سیاسی، سال 2، شماره 6، صفحات 49-66.

19- عارفی، محمدکریم. چرخه‌های اسلامی پاکستان، بررسی عوامل تأکید در ایجاد نظام اسلامی. مقدمات: انتشارات بوستان کتاب، صفحات 138-138.

20- کریمی، پور، پداله، ایران و همسایگان تهران: جهاد دانشگاهی تریپت معلم. صفحات 1379.

21- لطفی‌زاده، سعید. مداخله‌های نظام‌های در سیاست خارجی اسلامی. فصلنامه علوم سیاسی، دوره 39.

شماره 4، صفحات 250-275.

22- محمدی، حمیدرضا و غنچی، محمد. چالش‌های زیوپلتیکی مواد مخدر در جنوب غرب آسیا. فصلنامه زیوپلتیک، سال 2، شماره 1، صفحات 112-123 و 123.

23- مسعودی، حسین و نجفی، داوود. عوامل مؤثر در تکوین و رشد پیاده‌گرایی در پاکستان. فصلنامه مطالعات شیب‌قاره، سال 3، شماره 2، صفحات 116.

24- مشیرزاده، حمیره. تحول در توجه‌های روابط بین‌المللی تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاه ها (سمنت). صفحات 1389.

25- نیک‌پور، احمد. درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی. تهران: انتشارات سمنت، 1389.

26- واعظی، محمود. ایران و تهدیدات ناشی از پیتای او افغانستان و پاکستان. مجله‌ی کانون های بحران در آسیا، مرکز تحقیقات استراتژیک، صفحات 45-125.
41 - Pant, Harsh V. Pakistan and Iran's Dysfunctional Relationship. Middle East Quarterly, Spring, Volume xvi: Number2, 2009.
42- Oakley, Robert B. and Gady Franz - Stefan. Radicalization by
Choice: ISI and the Pakistani Army. Strategic Forum, No. 247, 2009

References:


