تجارت آزاد و آزادی مطبوعات در مکزیک

 باید گفت که نامگذاری جدیدترین روزنامه‏ پایتخت مکزیک یعنی(رفرما)به شایستگی صورت‏ گرفته است.با وجود این که بسیاری از روزنامه‏ها گزارش تقلب در انتخابات بیست و هشتم نوامبر ایالت یوکاتان را در صفحات داخلی چاپ‏ کرده‏اند،رفرما با درج مقاله‏ای با تیتر درشت‏ در صفحه اول دولت فعالیت می‏کنند ولی‏ الجاندرو دلارگا با 50 میلیون دلار سرمایه‏گذاری‏ به عنوان ناشری مستقل از افشای حقیقت هراسی‏ ندارد.

جالب این است که رفرما در ایجاد نوع جدیدی‏ از مطبوعات در مکزیک پیشرو می‏باشد.همانطوری‏ که تجارت آزاد،اقتصاد هر کشور را بازسازی‏ می‏کند،مکزیکی‏ها نیز خواستار و جریان آزادتر اطلاعات هستند.دستیابی به چنین امری آسان‏ نیست.دولت مکزیک می‏گوید اجرای اصلاحات‏ سیاسی برای ایجاد فضای بیشتر دمکراسی در کشور است.ولی خبرنگاران ایستگاههای رادیوئی‏ و تلویزیونی که شدیدا تحت کنترل دولت قرار دارند هنوز هنگام مصاحبه با رهبران مخالف‏ دچار دردسر می‏شوند.دولت در مورد چاپ‏ مطالب در مطبوعات سخت‏گیری نمی‏کند زیرا تنها 15 درصد از مکزیکی‏ها-یعنی اشخاص برگزیده‏ سیاسی و اقتصادی-روزنامه و مجله می‏خوانند.

محافظه کاری

رسانه‏های مکزیک سالهاست که رابطه ناسالم‏ و بعضا توطئه‏آمیزی با دولت داشته‏اند.

صاحبان ایستگاههای رادیوئی و تلویزیونی از انتقاد در مورد خط مشی‏های دولت خودداری‏ می‏کنند،زیرا امتیاز خود را به آسانی از دست‏ خواهند داد.این افراد اغلب به منظور کسب‏ پول بیشتر بیش از حد قانونی آگهی منتشر می‏کنند حتی اگرچه این کار ممکن است به دولت اجازه‏ دهد تا به بهانه سیاسی بودن تبلیغات مجوز آنها را باطل کند.در مطبوعات کارهای‏ ناشایسته‏ای هم صورت می‏گیرد:برای مثال گزارشگران کم‏درآمد پاکتهای حاوی وجه نقد را از سازمانهای دولتی و یا احزاب سیاسی دریافت‏ می‏کنند تا خبر مشخص و مناسب آنها را چاپ‏ کنند.سردبیران نیز درصدی از آگهی‏های رسمی‏ را دریافت می‏کنند.حتی امروز،دولت نیز برای‏ درج مطالب در بسیاری از روزنامه‏ها پول می‏پردازد که این مبلغ برای صفحه اول همراه با نام‏ نویسنده بیش از 30 هزار دلار تمام می‏شود.در بسیاری از موارد بیش از نیمی از درآمد تبلیغات‏ از جانب دولت پرداخت می‏شود.رافائل ردریگوز کاستاندرا،مدیر مسئول روزنامه پروسسو می‏گوید: "نشریات به قدری به درآمد آگهی‏های دولتی‏ وابسته‏اند که با کاهش آن می‏توان تبلیغات را به‏ راحتی تحت نفوذ درآورد."

اما این وضع می‏تواند تغییر کند.افزایش‏ سرمایه‏گذاری بین مرزی تحت پوشش نفتا می‏تواند منابع جدید خبری مهمی برای مکزیک به وجود آورد.به عنوان مثال،در هفته‏نامه‏"رفرما" مجموعه‏ای از آگهی‏های تجاری فروشگاههای‏ تگزاس به چاپ می‏رسد.استقلال مالی امکان‏ استقلال سردبیر را میسر می‏سازد.رایموند ریوا پالاسیو،سردبیر خبری روزنامه مالی ال‏ فایننسیرو می‏گوید:"اصلاحات سیاسی در کشورهای دیکتاتوری از قبیل مکزیک نظام را ضعیف می‏کند و فرصت را برای اعمال قدرت‏ سایر منابع به وجود می‏آورد".

مقداری از استقلال جدید رسانه‏های مکزیک‏ به خاطر ابتکار دولت صورت گرفته است.سال‏ گذشته،دولت سالیناس(رئیس جمهور مکزیک)، پرداختهای نقدی فدرال به روزنامه‏نگاران را ممنون و اعلام کرد که هزینه مسافرتهای آنها را که با رئیس جمهور همراه هستند،دریافت‏ می‏کند.گابریل گرا،معاون ریاست جمهوری‏ در امر مطبوعات می‏گوید:"هدف ما این است‏ که رابطه بین دولت مطبوعات روشن‏تر شود."

به‏هرحال پرداخت پول به گزارشگران هنوز در کلیه سطوح محلی و دولتی به چشم می‏خورد. پدرو فریز دکن مجری اخبار رادیو می‏گوید: "ما بایستی به روزنامه‏نگاران پول بیشتری‏ بپردازیم،اگر آنها حقوق مکفی دریافت کنند دیگر نیازی به بخشش دولت ندارد."

انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آزمایشی‏ جدی برای نشان دادن آزادی مطبوعات مکزیک‏ خواهد بود.در ماه سپتامبر،میگوئل انگل‏ گرانادوس چاپا،مفسر برجسته پس از مصاحبه‏ با کاروناس کاندیدای مخالف ریاست جمهوری‏ ما که بسیاری عقیده داشتند برنده واقعی‏ انتخابات 1988 می‏باشد،اجرای برنامه رادیوئی‏ خود را از دست داد.گرانادوس می‏گوید برای‏ دولت بسیار مهم است که بداند شنوندگان رادیویی‏ به چه اخباری گوش فرا می‏دهند،چرا که دولت‏ از طریق رادیو می‏تواند بیشترین آراء خود را بدست آورد.

مبارزه طولانی

با وجود اینکه گرانادوس برنامه رادیوئی‏ خود را از دست داد ولی چند هفته بعد یک‏ ایستگاه تلویزیونی تازه خصوصی شده ترتیب یک‏ مصاحبه با کاردناس را داد.از سال 1988 به بعد این نخستین بار بود که به او اجازه شرکت در تلویزیون مکزیک داده می‏شد.پس از این مصاحبه، شبکه عظیم تلویزیونی‏"تله ویزا"که بی‏تردید حامی دولت است مصاحبه کاردناس را به‏طور کامل با سئوالات طعنه‏دار و تفسیری بسیار زننده‏ پخش کرد.

آزادسازی رسانه‏های مکزیک،فرایند بسیار طولانی خواهد بود.جانکو در روزنامه مونتری‏ بیش از 20 سال است که نسبت به اقدامات‏ کنترلی دولت از جمله مصادره زمینهای کشاورزی‏ تاملی کردن بانکها سرمقاله می‏نویسد.ولی ابزار این نظرات باعث شد تا دولت به ستوه آید و برای مدتی او را تبعید کند.اما روزگار تغییر می‏کند.جانکو حیرت‏زده می‏گوید:"ما راهی‏ بسیار طولانی طی کرده‏ایم،چند سال پیش حتی‏ تصور هم نمی‏کردم بتوانیم یک روزنامه جدید را که مخالف دولت باشد در مکزیک منتشر کنیم: اکنون سئوال اینجاست که مقامات کشور با موج‏ فزاینده تفسیرها چگونه برخورد خواهند کرد؟

مأخذ:بیزینس ویک،دسامبر 1993