مناسبت های تیر ماه و قیام ملی 30 تیر

دکتر مهدی حایری یزدی که توانایی‏های علمی خود را در سطح جهانی و در دانشگاه‏های خارج به اثبات رسانده بود، در ایران پس از انقلاب به«مهره‏ی سوخته»یی تبدیل گردید که هرگونه فرصت تأثیر گذاری از او سلب شد.حال،نکته‏ی‏ مهم آن است که بدانیم این عدم توفیق،دلیل ضعف و ناتوانی‏ مدیریتی استاد حایری یا استادان مشابه او نبوده و نیست. دکتر کریم سنجابی در مورد سرپرستی استاد حایری یزدی در سفارت ایران در ایالت متحده،عدل توفیق او را دلیل‏ بی‏کفایتی و ناتوانی مدیریتی او قلمداد کرده است.اما غافل‏ مانده است که کم ظرفیتی عامه،انقلابی‏گری و سوء انتخاب‏ مردم و عدم پشتیبانی دستگاه‏های قدرتمند هم در این عدم‏ توفیق دلیل بوده است.محمد رضا شاه سال‏ها هرکی را که‏ سابقه و تجربه‏یی در اقتصاد،سیاسیت و مدیریت داشت، مطرود و ملعون شمرد.پس بی توفیقی کسانی مانند استاد حایری یزدی در تأثیر گذاری در جامعه‏ی ایران چه پیش و چه‏ پس از انقلاب،تا حدود زیادی به اختیار خود ایشان نبوده و نیست.

پی‏نوشت‏ها

(1)-امین،سید حسن،«یادی از شادروان دکتر مهدی حایری یزدی»، مقالات و بررسی‏ها(فصلنامه‏ی دانشکده‏ی الهیات دانشگاه تهران)، دفتر 65(تابستان 1378)،صص 7-20.

(2)-باهری،دکتر محمد،«نامه»،ره آورد،شماره‏ی 62،ص 324.

(3)-جعفریان،رسول،جریان‏ها و جنبش‏های مذهبی-سیاسی‏ ایران،1320-1357،تهران،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه،1381،ص‏ 132.

(4)-حایری،یزدی،مهدی،«نامه‏ها و اظهار نظرها»،ایران‏شناسی،سال‏ هشتم،شماره‏ی سوم(پاییز1375)،صص 646-649.

(5)-نیکو همت،احمد،یادنامه‏ی استد سید علینقی امین،تهران، 1380.

(6)-امین،سید حسن،«مقدمه»،شواهد النبوة،عبد الرحمن جامی، تهران،1379.

(7)-حایری یزدی،مهدی،خاطرات،به کوشش حبیب لاجوردی،تهران، نشر کتاب نادر،1382،صص 34-36.

(8)-همو،خاطرات،صص 46-47.

(9)-همو،خاطراتؤصص 128-132.

(10)-بازرگان،مهدی،انقلاب در دو حرکت،تهران،1363،چاپ اول، ص 89.

(11)-سنجابی،کریم،امیدها و ناامیدی‏ها،لندن،1368،چاپ اول، صص 352-353.

(12)-حایری یزدی،چاپ امریکا،ص 107،چاپ تهران،ص 101.

(13)-سنجابی،همان‏جا،صص 353-355.

(14)-حایری یزدی،چاپ تهران،همان‏جا،صص 108-114.

(15)-حایری یزدی،مهدی،حکمت و حکومت،لندن،انتشارات شادی، 1995،ص 215؛نیم روز،لندن،15 مرداد1369/6 اوت 1990.

مناسبت‏های تیر ماه و قیام 30 تیر

دوم تیر 1278:به توپ بستن مجلس شورای ملی به دستور محمد علی شاه قاجار.

سوم تیر1278:اعدام میرزا جهانگیر خان شیرازی مدیر روزنامه‏ی‏ صور اسرافیل و سلطان العلماء خراسانی مدیر روزنامه‏ی روح القدس

چهارم تیر 653:درگذشت خواجه نصیر طوسی

هشتم تیر 1214:قتل میرزا ابو القاسم قائم مقام فراهانی به دستور محمد شاه قاجار.

12 تیر 1303:ترور میرزاده‏ی عشقی شاعر و مدیر روزنامه‏ی قرن‏ بیستم در غوغای جمهوریت به دستور سردار سپه.

14 تیر:جشن تیرگان،روز قلم.

18 تیر 1378:سرکوب جنبش دانشجویی دردولتـ

21 تیر 1314:سرکوب تظاهر کنندگان در مسجد گوهر شاد به دستور رضا شاه پهلوی.

22 تیر 437:زادروز حجت الاسلام ابو حامد غزالی.

-30 تیر 1331:قیام 30 تیر 1331 از روزهای افتخار آفرین تاریخ‏ سیاسی ماست.ماهنامه‏ی حافظ برای پرهیز از تکرار،خوانندگان را به مراجعه به‏ شماره‏های سال گذشته توصیه می‏کنیم و به جای آن خاطره‏یی ناگفته از آخرین روزهای زندگی زنده یاد دکتر محمد مصدق پیشوای نهضت ملی‏ ایران به قلم آقای دکتر اسماعیل یزدی(عضو پیوسته‏ی فرهنگستان علوم‏ پزشکی و استاد پاتولوژی فک و دهان دانشگاه تهران)را به خوانندگان‏ ارمغان می‏کنیم.

در تیر 1331 مصدق،آگاه از نتایج دخالت‏های ناروای ارتش د رانتخابات‏ دوره‏ی هفدهم مجلس شورای ملی که برای امثال به انتخاب دکتر سید حسن امامی(امام جمعه‏ی شیعه‏ی مقیم تهران)از مهاباد(از شهرهای‏ سنی نشین کشورمان)منجر شد،از محمد رضا شاه پهلوی درخواست کرد که‏ اجازه دهد مصدق،پست وزارت جنگ را شخصا بر عهده بگیرد.شاه در مقام‏ فرمانده‏ی کل قوا با این درخواست مخالفت کرد،مصدق استعفا داد،مجلس‏ هفدهم به ریاست دکتر سید حسن امامی به قوام رأی تمایل داد و شاه‏ آن‏که از قوام بیش از مصدق می‏ترسید،فرمان نصب قوام به نخست‏وزیری‏ را امضا کرد.قوام،اولتیماتوم شدید اللحن خود را با مصرع معروف«کشتنیان‏ را سیاستی دگر آمد»توسط رضا سجادی از رادیو خواند،اما قیام 30 تیر 1331 موجب بر جای ماندن مصدق شد.سرانجام چون مجلس در مقام‏ استیضاح مصدق برآمد،به پیشنهاد مصدق،بیست و پنج نفر از نمایندگان‏ جبهه‏ی ملی(به اضافه‏ی 25 تن دیگر از نمایندگان مستقل)از نمایندگی‏ مجلس استعفا دادند و بدین ترتیب مجلس به واسطه‏ی فقدان حدّ نصاب، قادر به تشکیل جلسات نشد و سرانجام هم مصدق با توسل به رفراندوم در مرداد 1332 آن را منحل نمود.