# كاخ سفيد عليه چاوز؛ چرا؟

 تد رال[[1]](#footnote-2)⚫

####  چكيده:

#### شكل‏گيري حكومت‏هاي مردمي در آمريكاي لاتين و به ويژه در ونزوئلا، به چالشي اساسي براي حكومت‏هاي ليبرال غربي و در رأس آن ايالات متحده تبديل شده است. تحول در شرايط زندگي مردم اين كشور و رويكرد بشردوستانه اين حكومت به ديگر جوامع، انتقاد دولتمردان و رسانه‏هاي آمريكايي را به همراه داشته است. بي‏شك تداوم اين موفقيت‏ها نه تنها حكومت‏هايي از اين دست را در بين جوامع مختلف محبوب‏تر مي‏سازد بلكه ناكارآمدي حكومت‏هاي ليبرال را بيش از پيش عيان مي‏نمايد.

#####

#####

 هنگامي كه حاكمان خودكامه كشورهايي چون برخي كشورهاي عربي خليج فارس سرمايه‏هاي ملي كشورهايشان را به غارت مي‏برند و پول حاصل از فروش نفت را به حساب‏هاي شخصي خود در بانك‏هاي سوئيس منتقل مي‏نمايند و حتي بخشي از آن را صرف حمايت از تروريست‏ها مي‏نمايند، سياست‏مداران آمريكايي آن‏ها را به عنوان دوستان و متحدان مورد اطمينان خود مورد ستايش قرار مي‏دهند؛ اما هنگامي كه رئيس‏جمهور مردمي ونزوئلا كه در انتخاباتي كاملاً دمكراتيك به اين سمت انتخاب شد، از سود نفت براي بهبود وضعيت زندگي فقرا بهره مي‏برد، با زشت‏ترين القاب مورد اتهامات همين سياست‏مداران آمريكايي قرار مي‏گيرد.

 زماني كه اروپا و آمريكا الگوي اقتصادي‏اي را دنبال مي‏كنند كه نتيجه آن تقويت بيش از پيش شركت‏هاي تاراجگر و فقيرتر شدن فقرا مي‏باشد، الگوي اقتصادي دولتمرداني چون هوگو چاوز، بيش از پيش در بين جوامع آمريكاي لاتين كه از مشاهده رهبران راست‏گراي فاسد خود كه حتي به بهاي ريخته شدن آبرويشان بر ثروت و قدرت خود افزوده‏اند، خسته شده‏اند، مورد توجه قرار مي‏گيرد. در همين دوره كوتاه است كه دولت‏هاي مردمي در كشورهاي آرژانتين، برزيل، كلمبيا، اكوادور، پاراگوئه، پرو و اروگوئه به قدرت رسيده‏اند.

 رسانه‏هاي غربي با هدف تخريب چهره چاوز از نوعي زبان رياكارانه و مضحك استفاده مي‏كنند. در چهارم آوريل امسال، نيويورك تايمز در مقاله‏اي از ژوان فودرو اين مسأله را دوباره تكرار كرد كه استفاده چاوز از عوايد حاصل از فروش نفت به اين شكل، غيرعادلانه و حتي فريبكارانه است. نويسنده در اين مقاله مدعي شد كه در سال گذشته اين كمك‏ها با 32% رشد همراه بوده است. حتي چاوز از اين عوايد جهت عمل جراحي چشم مكزيكي‏ها، برپايي مراسم سنتي در برزيل و نيز تأمين سوخت خانواده‏هاي فقير در فيلادلفياي آمريكا استفاده كرده است. برخي برآوردها بيانگر آن است كه اين مبالغ به حدود دو ميليارد دلار رسيده، يعني معادل مبلغي كه ايالات متحده به مقابله با مواد مخدر در آمريكاي جنوب غربي اختصاص داده است.

 در ادامه اين مقاله، چاوز به عنوان فيدل كاستروي ديگري معرفي مي‏شود كه در بين مردم يك قهرمان تلقي مي‏شود و با نيات و عملكرد ايالات متحده مخالف است. بله! كشوري ثروتمند كه از سرمايه خود براي گسترش نفوذ خود در كشورهاي ديگر بهره مي‏برد. نگروپونته در مطلبي در نشريه نيويورك تايمز با اعتراض به چاوز اعلام نمود كه وي در حالي مبالغي هنگفت صرف زندگي سياسي و اقتصادي ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين و حتي كشورهاي ديگر مي‏كند كه كشورش نيازمند كمك‏هاي اجتماعي و اقتصادي است.

 اين انتقادها به يادآورنده مثل معروف «ديگ به ديگچه مي‏گويد رويت سياه» است. سياست‏مداران ما بهتر است به جاي پرداختن به اين بحث‏ها، به يك ميليارد دلاري بپردازند كه هر هفته در عراق به هدر مي‏دهند و اين در حالي است كه مردم كشور خودمان به واسطه كمبود امكانات بهداشتي جان خود را از دست مي‏دهند و نظام آموزشي‏مان نيز سخت نيازمند كمك و توجه مي‏باشد. شايد چاوز بتواند به جاي پرداخت كمك به برگزاري رژه‏هاي ريودوژانيرو در برزيل، راه‏هاي بهتري براي كمك بيابد، اما حداقل آن است كه اين پول صرف بمباران و آزار و اذيت افراد در بند در شكنجه‏گاه‏ها نمي‏شود.

 در حالي كه در سال 2005، پات روبرتسن خواستار ترور چاوز شد، رسانه‏هاي وابسته به هيئت حاكمه آمريكا به انتقادي ملايم بسنده كردند و دليل آن هم اين مطلب بود كه اصولاً قتل رهبران ديگر كشورها، نقض قانون آمريكاست!

 در ادامه اين رفتارها بود كه رايس، چاوز را متهم به عوام زدگي در آمريكاي لاتين نمود و مدعي شد كه اين رفتار وي، كشورها را به نابودي و تضييع منابعشان مي‏كشاند. اما به راستي كدام كشور؟ بي‏شك چنين ادعايي براي ونزوئلا صادق نيست؛ كشوري كه توليد ناخالص داخلي‏اش با رشد دوبرابري همراه بوده است و ساخت و ساز در آن به نحوي بي‏سابقه رونق گرفته و همه ساله ده ميليارد دلار براي انجام برنامه‏هاي مقابله با فقر پس‏انداز مي‏شود. در حال حاضر در گوشه و كنار اين كشور شاهد گسترش مدارس و تقويت نظام آموزشي هستيم.

 هم اينك هيچ ناظر بين‏المللي‏اي در اين مسأله شك ندارد كه چاوز در انتخاباتي دمكراتيك به پيروزي رسيده و ايالات متحده نيز در كودتاي سال 2002 نقش داشته است. در داخل جامعه ونزوئلا، 82% مردم عملكرد چاوز را موفقيت‏آميز مي‏دانند كه اين ميزان دو برابر ميزان، تأييد جامعه آمريكا نسبت به عملكرد بوش است. اما به راستي چرا واشنگتن با اين لحن با ونزوئلا برخورد مي‏كند؟

 پاسخ اين سؤال را مي‏توان در گزارش اخير شبكه سي‏ان‏ان جست: «هم‏اكنون دولت ونزوئلا ميلياردها دلار درآمد حاصل از فعاليت شركت نفت دولتي‏اش را صرف تأمين و ارتقاء مسكن، آموزش و خدمات بهداشتي مي‏نمايد و در اين شرايط است كه زندگي مردم اين كشور روز به روز بهتر مي‏شود.»

 بله! در اين شرايط است كه صحبت از بركناري چاوز از سوي دولتمردان آمريكا؛ شگفت‏انگيز نمي‏باشد.

 WWW.commondreams.org منبع:

1. - Ted Rall: نويسنده و روزنامه‏نگار آمريكايي. [↑](#footnote-ref-2)