مقاله پژوهشی: راهپیمایی بسیار جامعی آمریکا علیه امیت ملی جمهوری اسلامی ایران

اصغر افتخاری و عباس خیراتی

تاریخ پذیرش: 1398/04/08

چکیده

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توافقی ذیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود که در 12 زویه ۵۲ پس از امضای وزرا خارجه ایران و کشورها ۵۵۱ به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید. علی رغم اجرای کامل تعهدات این توافق از سوی ایران، دولت آمریکا بر اساس استراتژی خود از برجام خارج گردید و جالش جدیدی را در این حوزه برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی فراموش نمود. در این مقاله با هدف کمک به تصمیم‌گیران جهت ارتقای امیت ملی کشور از طریق شناسایی راهبردهای آمریکا برای خروج از برجام، پس از بیان رویکرد دو کشور به موضوع برجام با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی، از طریق ایجاد «کارگروه تخصصی» و تکنیک مصاحبه عمیق، به تحلیل و استخراج راهبردهای آمریکا در خروج از برجام علیه امیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

بر اساس ترتیب به دست آمده منطقی با رویکرد آمریکا در خروج از برجام، راهبردهای اصلی این کشور در شش حوزه شامل: وادار به تسلیم نموندان جمهوری اسلامی ایران از طریق اعمال تحمل‌های شدید اقتصادی، برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران از طریق ایجاد بی‌ثباتی و تغییر رژیم، مهار ایران از طریق محدودسازی برنامه‌های ملی جمهوری اسلامی ایران، حل جالش محلی جنوب غرب آسیا از طریق بازارهای قدرت و کاهش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، انزوای ایران از طریق وادار نموندان جمهوری اسلامی ایران به نقطه برجام و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به مرز از برجام از طریق نقطه قطعه‌های ۲۸۳ شناسایی و دسته‌بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها: برجام، پس‌برجام، آمریکا

Eftekhari@isu.ac.ir

1. استاد علوم سیاسی دانشگاه معروف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) –
2. دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی یا دانشگاه غیرعطال دانشگاه عالی دفاع ملی (نوسانه مستند) –
abbas.kheyrat@gmail.com
مقدمه:

ایران پیش از توافق هسته‌ای، زیر فصل هفتم منشور ملی متحد قرار داشت. در چارچوب این فصل، قطعنامه‌های تحریم‌یابی جمهوری اسلامی ایران که به اتفاق فشارهای اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک علیه تهدید‌کننده، نقض کننده یا متجاوز به صلح بین المللی مربوط است، صادر و بر اساس آنها طیف گسترده‌ای از تحریم‌ها در پی یافته‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال گردید. این تحریم‌ها علاوه بر تأثیر بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، جمهوری اسلامی ایران را به منشأهای امنیتی در نظام بین‌الملل تبدیل نموده بوده که فضای امنیتی علیه ایران به شکل بی سایقی تشکیل و روند آن صعودی گردید. تجاوز چنین فضایی می‌توانست نیازهای نامناسبی برای جمهوری اسلامی ایران در بی‌داسته باشد. ولی باید به هر حال گفته شود که موضوع را پیگیری و با وجود تمام فرار و نشیب‌ها و تمدید‌های چندباره گفتگوها بلافاصله پس از تفاهم‌سازی بر سر راه‌حل‌ها میان طرفین علیه ایران و ۵+۱ نهایتاً ماراتن مذاکرات هسته‌ای در وین و در ۱۴ زویه ۲۰۱۵ (تیرماه ۱۳۹۴) به نتیجه رسید (افراسیابی و همکاران، ۱۳۹۵:۱۸). Ba تغییر دولت آمریکا و بر اساس سیاست خارجی جدید این کشور، علم‌گزارش‌های مکرر آغازین بین‌المللی انرژی اتمی مبتنی بر اجرای کامل تعهدات پراجام از سوی ایران، کارشناسی در این توافق با ایجاد مجموعه‌ای از نقض، بدعنوان، تأخیر، تعلیق و تحقیق از اجرای پراجام، به‌طور ممکن، جهانی به پیش‌گیری در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفت، به‌طور نهایی که آمریکا از تأیید پایبندی جمهوری اسلامی ایران به مفاد پراجام، خودداری و از آن جهت که ناتوانای این توافق در جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای خواهان شد در هم‌هادار آری‌پیشبسته، ماه ۱۳۹۷ از این توافق خارج گردید. در شرایط جدید به وجود آمد اثر تحلیل گران و صاحبه، نظر جهانی روابط بین‌الملل از جنبه‌های متفاوت به تحلیل روابط ایران و آمریکا برداخته، که به‌پایه آن‌ها که به‌پایه کلیه آن‌ها، یک روشی را برای این روابط مستقر نیست. در این شرایط تردیدی نیست که خروج آمریکا از پراجام در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی و اقتصادی و... قابل ارزیابی است لیکن شامل تمام‌دیده‌ای آمریکا عليه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در این تحقیق بررسی خواهد شد.

۱-Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
در باب اهمیت موضوع یاد تأکید کرد که تیپین راهبردهای دولت آمریکا در خروج از برجام بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند ضمن شناسندن جالب‌ها و تهدیدات ضرور در محیط منطقه‌ای و جهانی، امکان نقش اقتصادی مؤثر یا حتی برتری کشور را در گستره محيط امنیتی ایجاد نماید. ضمن اینکه این امکان را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌سازد تا راهبردهای کش متقابل علیه تهدیدات امنیت ملی را بهره‌گیری از تمامی طریفه‌ها در موضوع برجام تیپین و تدوین نماید. در باب ضرورت موضوع نیز می‌توان گفت که با خروج آمریکا از برجام هندسه جدیدی در فضای امنیتی جهانی موضوع برجام شکل گرفته است که به تعیین مقام معظم رهبری (مذهبی-سیاسی) از آن به دشمنی مستمر، عمیق و برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها نه با اینجانبی با دیگر مستندات کشور بکه خصوصاً با مجموعه نظام اسلامی و ملی که این نظام را انتخاب کرده و در راه آن حورت می‌کند، تعبیر می‌شود (رهب معظم انقلاب، ۱۳۹۷/۰۹/۲۹).

لذا عدم اهتمام به بررسی شرایط جدید برجام و شناسایی راهبردهای بازیگر می‌تواند موجب شود که به‌تدریج گزین امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این حوزه کاهش یابد. با توجه به توضیح ارائه شده، سوال اصلی تحقیق آن است که راهبردهای آمریکا در خروج از برجام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ با توجه به سوال فوق سوالات فرعی این گونه طرح می‌شود که اولاً اهداف آمریکا در خروج از برجام چیست، ثانیاً میزان توانمندی آمریکا در این راهبرد برای رسیدن به اهداف خود چگونه است، سیاست اولویت آمریکا از اهداف و توانمندی‌های ایران در این موضوع چیست، رابطه تقاضا ضعف و قوت آمریکا جهت نیل به اهداف در خروج از برجام چه خواهد بود.

هدف اصلی تحقیق «کمک به تصمیم گیران جهت ارتقای ضریب امنیت ملی کشور از طریق شناسایی راهبردهای آمریکا برای خروج از برجام» بوده و اهداف فرعی نیز شامل این موارد می‌گردد: شناسایی اهداف آمریکا در خروج از برجام در فضای ایجاد شده علیه رگم وجود مخالفت سایر کشورهای اروپایی عضو برنامه جامع اقتصاد مشترک: چگونگی بهره‌برداری دولت آمریکا از ظرفیت‌های خود برای رسیدن به اهداف مورد نظر در خروج از برجام با وجود نقص فعل کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگری منحصر به فرد در سطح بین‌المللی؛ بررسی برآورد دولت آمریکا از توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمان و بررسی چگونگی دستیابی آمریکا به اهدافش در خروج از برجام با شناسایی نقاط ضعف و قوت این کشور.»
مباني نظری:
در اربیاط با موضوع برجام، با توجه به اهميت كاربردي آن در جامعه علمي و عملی كشور،
ديدگاه‌های مختلف و متعدد ارائه گردیده که در این خصوص شاهد انشطار حجم بالایی از
مطالب هسته‌ی، از منظر مقاله حاضر که ناظر بر راهبرد آمریکا است، می‌توان معلوم را به
گروه اصلی فیسبوکی نمود:
الف) دستاوردها، یادداشت و اثرات برجام: در این دسته از منابع، محرور اصلی، بررسی و تحلیل
دستاوردها، یادداشت و تحلیل آثار ناشی از برجام برای کشور در حوزه‌های مختلف این است. یکی از
پژوهش‌های که توسط جمعی از اعضای هیئت علمی پژوهش‌کده مطالعات راهبردی و مرکز
پژوهش‌های استراتژیک ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۵ صورت گرفته است، کتاب «برجام،
سیاست‌ها، دستاوردها و الامات» می‌باشد که نویسندگان در این کتاب به شناخت دستاوردهای
برجام با یک هدف به‌همن‌ندی بهره‌ی از آنها، یادداشت هزینه‌ی برجام با هدف مدیریت و تحقیق آنها
و همچنین شناخت الامات اجرای شدن برجام پرداخته‌اند (جمعی از نویسندگان، ۱۳۹۵، ۸).
همین روزکرده عموماً در منابع دیگر نیز دنبال شده و نویسندگان با تمرکز بر حوزه و بازارهای
خاصی به بیان آثار مختلف برجام در این محرور پرداخته‌اند. برای مثال: پیامدهای منطقه‌ای برجام
برای جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴)، پیامدهای راهبردی برجام (فرستوده و تهییده) (۱۳۹۴)،
پیامدهای منطقه‌ای و بين المللی برجام، رویکرد استراتژیک (۱۳۹۵)، روابط میان ایران و اتحادیه
اروپا در دوران پسربانی (۱۳۹۴)، اثرات برجام بر حوزه پولی و مالی کشور (۱۳۹۵)، اثرات برجام
بر تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵)، تأثیر برجام بر چاپگاه و منزلت منطقه‌ای و
بين المللی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵).
ب) ابعاد حقوقی برجام: در این دسته از منابع، محرور اصلی، بررسی و تحلیل آثار و ابعاد
حقوقی ناشی از برجام می‌باشد. علی‌فتحی زفرنده (۱۳۹۴) در گزارش پژوهشی تحت عنوان
atural حقوقدان برجام در نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع برجام را از منظور ابعاد حقوقی,
حدود صلاحیت‌های نهادهای داخلی و نحوه انتقال به مبانی حقوقی صورت گرفته بر اساس نظام حقوقی
جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده است. نویسندگان با طرح این سوال به توانای صورت
گرفته (برجام) میان ایران و کشورهای ۱+۵ از منظر حقوقی چه ماهیتی دارد. سعی کرده‌است به
موضوع ماهیت حقوقی برجام و تبعیدات مندرج در آن پردازید. این رویکرد در برخی منابع دیگر نیز
دنبال شده و نویسندگان با تمرکز بر این حوزه به بیان آثار و ابعاد حقوقی برجام در این محرور
پرداخت‌های اتحاد مشترک اولیه و نظارت بر پراجیام در این دسته از منابع، محوّل اصلی بحث، بررسی آثار پراجیام در حوزه امینی و نظامی و در محوّل منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد. مهندی میرزاده کوهش‌ها (۱۳۹۵۵) در مقاله «برجام‌های منطقه‌ای و فرآیندی نظامی و امینی ناشی از پراجیام» با طرح این سؤال که حصول توافقات هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۵+۱ چه تأثیراتی بر کنگره‌کردن ایران در تحولات و برجام‌های منطقه‌ای داشته است به مرور تحولات و بحراویه امینی منطقه و ارتباط پراجیام بر این تحولات پرداخته است. رویکرد فوق در برخی مباحث دیگر نیز به تمرکز بر این حوزه و بقیه شده و نویسندگان به بیان آثار و ابعاد امینی و نظامی پراجیام در این محوّل پرداخته‌اند. برای مثال: برجام و امینی نظامی ایران در محوّل منطقه‌ای (۱۳۹۴۵)، برجام برای مهارت کافی نبوده توانست از تسلیم منطقه‌ای ایران است (۱۳۹۵۵)، منافع اجرای برجام برای ایران و جهان (۱۳۹۴۵)، پیام‌های نظامی، دفاعی و امینی پراجیام (۱۳۹۴۵).

وزیکی بشتر یزده‌های انجام شده بیرام موضوع پراجیام غالباً متأثر از طرف‌های انجام شده بیرام، برای مثال، دستاوردهای پراجیام و همچنین فرآیندی سیاسی اسلامی ایران در ابعاد مختلف مناسبات جمهوری اسلامی ایران (حقوکی، سیاسی، نظامی و...) در سطوح محوّل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ناشی از توافق پراجیام پرداخته و کمتر نگاهی به آثار و تبعات عدم پایین‌دنی کشورهای عضو به توافق تاای خصوصی دوست آمریکا داشته و این دیدگاه به نوعی بدون نظر گرفتن رویکردی این‌ها یا روش‌های می‌باشد و مغول واقع شده است. از آنجا که هم اکنون فضایی برجام در قابل جداگانه از رفتارها و کشورهای بین‌المللی پدیدار شده است؛ لذا این تحقیق می‌کوشد راهبرد آمریکا را در نقطه عملية تعهدات این کشور در موضوع پراجیام و خروج از آن در فضای امینی ملی جمهوری اسلامی ایران، هم‌سازی و معرفی نماید.

"Stratus" راهبرد: "راهبرد برجگیره از وازه ژنوئین"*که مربوط از دو وازه "Strategos" به معنی "قشون و ego" به معنای رهبر می‌باشد و این بدان معناست که فرامندهان و زنرال‌های ارتش مسئولیت بودند، بهترین راه ترکیب، چینش و حرکت نیروهای خود را اعماق انسانی و مادی به گونه‌ای مورد استفاده قرار دهد که مرجع به پیروزی در جنگ‌ها شود. در زمان نابیلون راهبرد،
علم حركت‌ها و فکری‌های نظامی تعریف می‌شود و کلاژ ویژگی‌های راهبرد را فن هدایت، تطبیق و هماهنگ ساختن نیروها برای نیت به هدف‌های جنگی و نظامی تعریف کرد. هنری میدزیپرگ معین است وازه راهبرد به گونه‌های مختلف بکار می‌رود و تعریف گوناگونی دارد. بی‌کی از این تعریف دلایل بر تداوم راهبرد در مفهوم برنامه دارد. در این حالت راهبرد به همراه اقداماتی گفته می‌شود که به شکل آگاهانه و به منظور رسیدن به هدفی خاص اتخاذ می‌گردد (حسن‌بیگی، ۱۳۹۵:۲۴-۲۹) از آنجا که دوست آمریکا بر اساس روندی برنامه‌ریزی دیده نشده طبقاً سیاست‌های داخلی خود از برجام خارج گردیده است لذا در این تحقیق این مفهوم از راهبرد به عنوان یکش های اصلی دولت آمریکا در خروج از برجام مد نظر قرار دارد.

امینت: پیشینه مطالعات امینتی به صورت گسترده به پس از جنگ جهانی دوم مربوط می‌شود. در این برهه زمانی گفتگوی امینتی دچار تحول عمده شده است. گفتگوی «امینت منفی» نخستین گفتگوی شکل گرفته در مباحث امینتی بود که از بعد سالی به مسئله امینت می‌پرداخت. در گفتگوی سالی امینت با نیروی تهدید تعریف می‌گردد (افتخرا، ۱۳۸۰:۱۴). گفتگوی «امینت ایجابی» دومین گفتگوی مطالعات امینتی بود که از رهگذر نقد گفتگوی سالی شکل گرفت. در این گفتگوی، افراد بر نیروی تهدید، وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف و خواسته‌های ملی نیز مد نظر است. طرفداران این دیدگاه برای امینت، ماهیت تأسیسی قاتل اند و بر این باورند که امینت تها در وضعیت وجود دارد که آن جامعه به سطح قابل قبولی از اطمنان برای تحصیل و پاسداری از منافع ملی دست یافته باشد. بر این اساس جامعه‌ای که در عین نیروی تهدید داخلی یا خارجی، توان لازم را برای دستیابی به منافع ملی خود نداشته باشد، در وضعیت امینت نیست و نامه ارزیابی می‌شود (همنان، ۲۴). به‌جهت تبیین بهتر موضوع تحقیق، گفتگوی امینتی امینت به عنوان عنصر متقابل راهبرد بازیگر ذیل اهداف تحقیق مد نظر قرار دارد.

امینت ملی: وژه امینت ملی مفهومی است که بعد از جنگ جهانی دوم جعل و درباره آن تیره بردازی شده است تا راه‌ها و شیوه‌های تحقیق امینت در چارچوب دولت-ملت برای انسان‌ها به ارمعان آورده شود. با اندکی تسامح، امینت ملی را می‌توان توان‌نوازانی یک نظام سیاسی در حفظ و تقویت ارزش‌های اساسی و حیاتی انجام داده و لذا می‌توان بر فرا اساسی برای امینت ملی هر کشور قائل شد: یکی، بعد سالی به دلایل بر رفع و تقلیل تهدیدهای موجود دارد و دیگری، بعد

---

۱-Henry Mintzberg
مقاله ی پژوهشی: راهبردهای پس‌برجامی آمریکا علیه انتی ملی جمهوری اسلامی ایران

ایجادیه که حکایت از ارتقاء و بهبودیانی وشیب‌پوشی موجب جوامع در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و ... دارد (کریمی مله، 1383: 127).

دیدگاه‌های تحلیل: با رجوع به دیدگاه‌های ارائه شده از سوی دولت‌های آمریکا و ایران مشخص می‌شود که هر یک از این دو بازیگر رویکرد تحلیلی متفاوتی را نسبت به برجام در دستور کار قرار داده‌اند که توجه به آن می‌تواند در فهم بهتر از اقدامات ایشان برای خروج و یا بقاء در برجام مؤثر باشد، لذا در ادامه این رویکردها تبیین می‌شوند.

رویکرد دولت آمریکا به برجام: دولت آمریکا در اکتبر 2017 در گزارش متن استراتژی جدید و جامع خود را علیه ایران ذیل مطرح‌سازی مختلف اعلام کرد که یکی از محرورهای اصلی آن موضوع برجام بود. در این گزارش دولت آمریکا علیه تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای تصريح می‌کند در صورتیکه در مورد برجام با متفقین و کنگره به توافق نرسیم، این توافق‌نامه لغو خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در نشست با خیرگزاران پس از اعلام این استراتژی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا یک بلاغ به برجام خارج نمی‌شود، می‌گوید: «من روند دو مرحله‌ای را دوست دارم. هر وقت خواهیم می‌توانم برجام را از بین برم. در مدت کوتاهی خواهیم دید که آیا کنگره به این موضوع عمل می‌کند یا نه اگر نکنند برجام را به هم می‌زنم.» (ترامپ، 10/17/2017) آنچه در این استراتژی و در بخش مربوط به برجام توسعی دولت آمریکا اعلام گردیده است، عبارتند از:

(تایبادک، 2017، 7/21)

اول، اعمال‌های دولت ایران، همه تأثیرات مشتی را که قرار بود برنامه جامع اقدام مشترک از جهت امتنعت و صلح بین‌المللی به پا بودهند، از بین برده است.

دوست و درباره خود برجام، دولت ایران اگر در دفاعی رفتاری آشفته‌ای نشان داده و به دنبال سوء استفاده از مفردهای این توافق و محک زدن عزم جامعه بین‌المللی بوده است.

سوم، سرای نظامی ایران علم‌آموزی در مورد کره‌نامه که اجرا از نظر امریکا، آمریکا به ایران، این امریکا امریکایی انتی انتی از سایت‌های نظامی این کشور را نخواهند داد. این اظهارات در تقابل شکست ایران چنین برجام و پروتکل الحاقی قرار دادند. همین سازمان‌ها در گذشته‌های نه‌چندان دور تأسیسات هسته‌ای را در سایت‌های نظامی پنهان کردند.

چهارم، این رفتار را نمی‌توان تحلیل کرد؛ توافق رفتاری با یاد به دقت اجرا شود و آنانس با یاد.

از اختیارات برای پاس‌برجام استفاده کرد.
این راهبرد با توجه به روندهای موجود و ظرفیت‌های نهفته برای آمریکا و نیز هر ماه، بازیگران منطقه‌ای و فرماتقیه‌ای نشان می‌دهد که ماهیت آن جزئی سویه از روند کلی آمریکا به‌طور کلی نیز به جد پیگیری می‌شود. نبوده است (تاربخ، ۱۴۹۵). بر این اساس با توجه به برداشت دولت آمریکا از افراش عوامل قدرت‌ساز جمهوری اسلامی ایران در منطقه در فضای پسابجام در روند خاورمیانه‌ای خود، رئیس جمهور آمریکا با خواندن این توافق به عنوان بودن توافق تاریخ آمریکا، با اعلام اینکه می‌خواهد دنبالی از اقداماتی برای جلوگیری از استیاقی ایران به سلاح هسته‌ای مطلع نماید، از توافق پرسام خارج می‌شود (ترامب، ۱۴۹۵:۰/۳۸۰). 

روپکرد دیگر جمهوری اسلامی ایران به پرسام: در فضای پس از توافق پرسام، به دلیل تغییر روند، غرب نسبت به ایران، فضا برای تحولات انطباقی ایران بیشتر شده و از حسابیت غرب نسبت به کنش‌های امتدادی ایران تا حد زیادی کام‌شده. در این فضا، ایران تنونست با مدیریت و مبارزه با تأمین‌ها و بحران‌های موجود در منطقه، ضمن رفع تهدیداتی که امتدام می‌کشور را به مخاطره می‌انداخت، نقش مؤثری را در ایجاد ثبات در منطقه ایفای کند. به بین‌المللی دیگر بستر لازم برای کنش‌های عقلایی و هوشمندانه با هدف تأمین منافع و امتدام می‌کشور در دوره پسابجام بیشتر می‌شود (مرزده و کوهشامه، ۱۴۹۵:۰/۳۸۰).

برجام با خارج کردن پرونده ایران از شورای امنیت و رفع تحريم‌های سازمان ملل و تحريم‌های آروپایی؛ گام برگزی برای رشد و شکوفایی مجدد ایران برداشت؛ اما نزدیک به سه سال هرگونه نلاشی‌های دیپلماتیک ایران و علاقه‌مندان بین‌المللی آن تنوانست آمریکا و خصوصاً دولت جدید این کشور را به منفی که نوشته و امضا کردند، نزدیک نماید. مقام معظم رهبری (مظفرالعالی) پس از خروج آمریکا از پرسام در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و معلمان فرمودند: این مستندن گفتنی قبل از هر قرار داد از طرف مقابل تضعیف‌های واقعی و مبهم رهبری می‌تواند نکند. یکی از این صرعت، تضعیف کتیبی و امضا رئیس جمهور وقت آمریکا مبنی بر برداشت هشدار تحریم‌ها بود، این مسئولان محترم تلاش کردند اما تنوانستند و تنهاش این شد که بعد از دو سال و نیم عمل کردن ایران به همه تعهدات، رئیس جمهور آمریکا ضمن خروج از پرسام، ملت ایران را تهدید هم گرداند. و در فرازی دیگر می‌فرمایند: مسئولان در معرض از هرون بزرگ قرار دارند که آیا عزت و اقدام این ملت را حفظ خواهند کرد یا نه. باید عزت و منافع ملت به معنی واقعی کلمه تأمین شود؛ (رهبر معظم انقلاب، ۱۳۹۷/۰/۱۹).
مقاله پژوهشی: راهبردهای پس‌اندازی آمریکا عليه امتیاز ملی جمهوری اسلامی ایران

روش تحقیق:
با توجه به اهداف پژوهش تحقیق حاضر از نوع توسعی - کاربردی می‌باشد و نهایت داده‌ها از طریق تعمیق دانش در موضوع به تقویت تحلیل‌ها کمک نمی‌نماید. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تربیتی است. بندهای منظور، سعی می‌شود در بخش‌های تبلیغات، شرایط و بیان روابط‌های از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شود. در مرحله بعدی و در بین راهبردها از طریق ایجاد کارگروه نخیگانی و تکنیک مصاحبه عمیق استفاده می‌گردد. جامعه آماری این تحقیق را به ترتیب موضوع، محققانی تشکیل می‌دهند که دارای متن تحلیلی منتشر شده در موضوع تحقیق در قابلیت هر یک از اشکال منون علمی منتشر شده و همچنین دارای مدرک دکتری در یکی از رشته‌های علوم سیاسی و یا روابط بین الملل باشند. بر این اساس جامعه آماری بالغ بر ۲۵ نفر شناسایی شده‌اند که نسبت به مصاحبه با این شان اقدام شده است. با توجه به رسیدگی به حد اشباع نظری و تکرار دیدگاه‌ها، مصاحبه‌ها در هفت نفر پنج به پایان رسیده است.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: در این تحقیق از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده شده است. به‌دین طرح که نظر بر شناسایی راهبردها ابتدا سوالات در پنج بخش کلی (شکل شماره ۱) برای مصاحبه تنظیم و پس از مشخص شدن جامعه خیرگی، از طریق مصاحبه نیمه‌پاسخ‌ای دریافت شده است. نتایج مصاحبه‌ها مطابق جدول شماره (۱) به‌صورت هم‌زمان و طی فراوانی مطابق شکل شماره (۲) تحلیل گردیده‌اند. با توجه به حجم بالای جداول تحلیل، در ادامه مطابق جدول نمونه، صرفاً نتایج تحلیل‌ها ارائه شده‌اند.

شکل شماره (۱): عوامل مؤثر در شناسایی راهبردهای خروج آمریکا از پرجام

شکل شماره (۲): عوامل مؤثر در شناسایی راهبردهای خروج آمریکا از پرجام
جدول شماره (1): نموده جدید فرآیند کدگذاری و تحلیل نتایج

<table>
<thead>
<tr>
<th>کد</th>
<th>مقوله استنباطی</th>
<th>دلالت</th>
<th>مفهوم/واژه محوری</th>
<th>متن</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A-1</td>
<td>کنترل ایران از طریق اعمال تحریم</td>
<td>کنترل ایران برای ایجاد اقامت کرده است.</td>
<td>فشار اقتصادی</td>
<td>کنترل ایران از طریق</td>
</tr>
<tr>
<td>B-1</td>
<td>تغییر سیاست ایران</td>
<td>تغییر سیاست ایران با افزایش سیاست و مطالعه ای شاگرد جدید به توانایی غرب وادار می‌شود.</td>
<td>فشار اقتصادی</td>
<td>تغییر سیاست و رفتار ایران در مطالعه و گرفتن امتیازات بهبود در رفتار اهداف و منابع خود با افرادیکن جذابیت اقتصادی</td>
</tr>
<tr>
<td>B-2</td>
<td>امتیازگیری ایران</td>
<td>امتیازگیری ایران از این اقامت می‌شود. لذا از برجام خارج شده است و به ایران و از این اقامت می‌شود. لذا از برجام خارج شده است</td>
<td>فشار اقتصادی</td>
<td>مهارت ایران از طریق تحریم اقتصادی</td>
</tr>
<tr>
<td>C-1</td>
<td>مهارت ایران</td>
<td>مهارت ایران اقامت نمایان برجام خارج شده است</td>
<td>فشار اقتصادی</td>
<td>فشار اقتصادی بر</td>
</tr>
<tr>
<td>سیاست‌های آمریکا</td>
<td>منطقه‌های آمریکا</td>
<td>ایران در راستای سیاست‌های منطقه‌ای</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>-------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مهار کشورهای ایران</td>
<td>با توجه به توقیف ایران در منطقه، آمریکا برای مهار نمودن ایران نسبت به خروج از برجام اقدام نموده تا بهترین فشار به ایران وارد نماید.</td>
<td>مهار ایران در منطقه با انجام تحریم‌های شدید.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

تحلیل: مصاحبه شوندگان به ترتیب مهار منطقه‌ای ایران، کنترل ایران از طریق تحریم، تغییر سیاست‌های آمریکا، امتیازگیری از ایران و تحقق سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا را به عنوان اهداف اصلی آمریکا در خروج از برجام بیان نموده‌اند. با توجه به اهداف برگزاری شده و گسترش آمریکا اعتقاد دارد که کنترل ایران در منطقه از طریق سازوکارهای هم‌دستی و تحریم‌های شدید اقتصادی حاصل می‌شود. لذا آمریکا در راستای تحقق سیاست‌های منطقه‌ای خود و به منظور ایجاد آسیب‌پذیری و کاهش اقدام‌های داخلی و خارجی ایران با هدف مهار ایران در منطقه از برجام خارج گردید.

در ادامه با توجه به فرآیند ایجاد شده در بالا و بر اساس سوالات استخراج شده ذیل عوامل مؤثر در شناسایی راهبردهای آمریکا در خروج از برجام نسبت به تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه‌ها، اقدام شده است.

سوالات ناظر بر اهداف آمریکا در خروج از برجام:

سؤال 1: به نظر شما اهداف اصلی آمریکا در خروج از برجام کدامند؟

تحلیل: آمریکا به منظور تغییر در سیاست‌های منطقه‌ای، امتیازگیری، ایجاد آسیب‌پذیری و کاهش اقدام داخلی و خارجی نظام با هدف مهار و کنترل ایران در منطقه از طریق سازوکار فشار و تحریم‌های شدید اقتصادی از برجام خارج گردیده است.

سؤال 2: مزایا و منافع دولت آمریکا در خروج از برجام چیست؟

تحلیل: آمریکا معتقد است خروج از برجام امکان فشار حداکثری بر ایران می‌بخش را تغییر رفتار را فراهم نموده و آن را دستاورد بزرگی برای خود می‌داند. لذا تلاش می‌کند با ایران هراسی، ضمن قرار دادن ایران در موضوع چانزی در شرایط ضعف و ایجاد زمینه لازم برای کاهش نقش ایران در
قسمت اول: سال‌های، شماره سی و سوم، پاییز ۱۳۹۸

محیط منطقه‌ای، در راستای سیاست‌های مبنی بر تغییر و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران به نوعی مستقل جمهوری اسلامی ایران را حفظ نمی‌نماید.

سؤال ۳۴: آیا آمریکا با خروج از برجام می‌تواند جامعه جهانی را به سیاست‌های خود در قبال ایران همراه سازد؟

تحلیل: دولت آمریکا در توجه رفتار خود در خروج از برجام و چنگال‌گری از دستبای ایران به اهداف توافق به نوعی عمل می‌نماید تا بتواند ایران را به شرایط قبل از توافق ببرند، در این راستا با توجه به برخورد دیگر این کشور از قدرت زمین‌ساز در سطح بین‌الملل برای سایر کشورها تلاش می‌کند. سایر کشورها عضو برجام را به نوعی در وضعیت ایجاد عدوم همکاری با ایران قرار دهند تا آن‌ها نیز از برجام خارج شوند. لیکن تاکنون در این زمینه موفق نگردیده‌اند.

تمامی زمینه‌های خود برای دستیابی به این هدف استفاده می‌نماید.

سؤال ۴: خروج آمریکا از برجام چه تأثیری بر امینت ملت جمهوری اسلامی ایران دارد؟

تحلیل: آمریکا با خروج از برجام تلاش می‌نماید تا با فلج‌سازی اقتصاد ایران از طریق وضع تحریم‌های شدید و ایجاد فشار راهبردی بر میزان درآمد جامعه و سرمایه اجتماعی حکومت، ضمن تضعیف و برنامه‌ریزی نظام از طریق ایجاد آسیب‌زاپیدی و نامی‌داخلی، سیاست خارجی ایران را نیز به چالش کشیده و با تاکید جلوه دادن مفاهیم توافق در محمود‌سازی برنامه‌های همکاری ایران را مجدداً به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت منطقه و نظام بین‌الملل معرفی نماید.

سؤال ۵: خروج آمریکا از برجام چه ارتباطی با توان نظامی ایران علی الخصوص برنامه موشکی دارد؟

تحلیل: دولت آمریکا معتقد است برجام به‌عنوان نمونه استوانمندی‌های موشکی ایران را محدود نماید، ولیکن در دوران پس از برجام نوان موشکی ایران افرنیش نیز یافته است. آنها انتظار داشتند پس از برجام به‌طور کلی ایران در منطقه محدود و مهار شود لذا به میزان افتادار منطقه‌ای نظامی و موشکی بازاداری ایران، پاره‌ای تلاش نمودند ذیل مفاهیم قطع‌نامه ۳۲۳۱ برنامه موشکی ایران را هم‌رسی با توسه قابلیت‌های حمل کلاه‌های هسته‌ای جلوه‌داده و مرتبط نمایند.

سؤالات ناظر بر توانمندی‌ها و منابع آمریکا در خروج از برجام

سؤال ۶: آمریکا در رسیدن به اهداف خود در خروج از برجام از چه منابع و توانمندی‌های سخت‌افزارانهای برخوردار است؟
مقاله چوئه‌ی راهبردی‌های پس‌بروجام آمریکا علیه ایران می‌باشد.

تحلیل: از آنجا که دولت آمریکا از لحاظ نظری، هنوز قدرت برتر نظامی جهان است لذا این ظرفیت را دارد که مناسببا توافقی سخت، افزایش قابل توجهی در حوزه نظامی اقدام نماید.

البته عدم توقف در اقدامات نظامی اخیر خود در عراق و افغانستان و همچنین به لحاظ حفظ وجوه بین المللی و از هم مهمتر مباحث اقتصادی مرتبط با جنگ باعث شده است تا آمریکا به جای استفاده از حمله نظامی مستقیم به جنگ‌های نیابتی ریو آورد.

سؤال ۷: آمریکا در رسیدن به اهداف خود در خروج از برجام را چه منابع و توانمندی‌هایی نرم‌افزاری برخوردار است؟

تحلیل: دولت آمریکا با استفاده از نفوذ گسترده و تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک خود نشان می‌نماید تا سایر کشورها را برای همراهی جهت فشار بین المللی بر جمهوری اسلامی ایران مقاعد با مجدب نماید. در این راستا از طریق جنگ روانی و هجمه رسانه‌ای و سعی با اقدام ایران بر مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ از منظر درون متنی مناسب با پنددهای غربی برای بحث مجدد به دیدن ایران برای امتنع منطقه، حواسی بین‌المللی گسترش داده را علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده است. یا این حال، به نظر می‌رسد سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه دولت جدید آمریکا در تعاملات سیاسی با سایر کشورها علی‌خصوص سایر اعضای توافق باعث کاهش قدرت نرم‌افزاری آمریکا در برخوردار با جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

سؤال ۸: آیا آمریکا توائی‌های بازگرداند ایران به شرایط قبل از توافق را دارد؟

تحلیل: اگر دولت آمریکا بتواند از طریق فشار و اجتماع بین‌المللی جانان عمل نماید که جمهوری اسلامی ایران از برجام خارج شود با رفتن خاصی انجام دهد. ممکن است بتواند ایران را در وضعیت دشواری نسبت به قیل از توافق قرار دهد. لذا در این شرایط نوع رفتار و دوره‌سازی ایران باید مقابل با این سیاست آمریکا بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد بود.

سؤال ۹: آیا آمریکا توائنی‌های لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به مزایای برجام را دارد؟

تحلیل: دولت آمریکا پس از خروج از برجام از طریق فشار بین‌المللی و اعمال تحریم‌های شدید به نوعی توائنت است ایران را از دستیابی به دشواری به خشش قابل توجهی از مزایای برجام باز دارد. در این راستا می‌توان به استنکف شرکت‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در ایران و عدم پایبندی به توافقات خود به جهت قرار نگرفتن در لیست تحریم‌های دولت آمریکا عنوان نمود.
سوالات ناظر بر پروسه آمریکا از جمهوری اسلامی ایران در خروج از برجام

سوال 10: از نظر آمریکا مهم ترین اهداف ایران برای بقاء در برجام چیست؟

تحلیل: در بینین اهداف ایران در بقاء در برجام یکی از موضوعات اساسی رشد و ارتقای ظرفیت اقتصادی ایران پس از توافق برجام است. در این راستا می‌توان به حضور گسترده شرکت‌های بین‌المللی در ایران و همچنین انعقاد قرار داده‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و همچنین حضور شرکت‌های ایرانی در بازار کشورهای مختلف اشاره نمود. علاوه بر آن می‌توان به توسعه توامن‌هایی و ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران و همچنین تقویت قدرت دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی از طریق گسترش نفوذ منطقه‌ای اشاره نمود.

سوال 11: از نظر آمریکا توامن‌های و منابع ایران برای رسیدن به اهداف از منظر سیاسی در بقاء در برجام چیست؟

تحلیل: توافق برجام و همکاری نزدیک ایران با سایر اعضای توافق علی الحمص اتحادیه اروپا، چین و روسیه توانته است ظرفیت همکاری ایران با این کشورها را بهبود بخشیده و منجر به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی گردید. در این راستا می‌توان به حضور مؤثر ایران در سازمان اوپک و ایجاد شرایط مناسب برای انفایش صادرات نفت اشاره نمود. یافتن این توافق و پذیرش ایران به‌عنوان عضو در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی منجر به تغییر افکار عمومی بین‌المللی نسبت به ایران شده است با نحوی که هم اکنون شاهد عدم همراهی سایر اعضای ۵+۱ با آمریکا در به‌نیت به سر سازد اهداف این دولت و منزوی جهانی آمریکا پس از خروج از برجام و همچنین خروج کشور عمده خریدار نفت ایران از لحیث تحریم‌های آمریکا در صادرات نفت ایران به آن‌ها می‌باشیم.

سوال 12: از نظر آمریکا توامن‌های و منابع ایران برای رسیدن به اهداف از منظر امنیت در بقاء در برجام چیست؟

تحلیل: پذیرش ایران هسته‌ای و همچنین رفع تحریم‌های آمریکا توسط قطعنامه ۲۳۳۱ پس از توافق برجام علاوه بر افزایش قدرت، بهبود جایگاه و تأثیر گذاری منطقه‌ای ایران باعث انرژی آمریکا در عرصه بین‌الملل و صحنه شرایت آمیزی سازمان ملل پس از خروج از برجام و بهره‌مندی از ظرفیت همکاری و حمايت سایر اعضای توافق گردیده است به نحوی که ارتقای توان اطلاعاتی و امنیت ایران در عرصه داخلی و تأثیر گذاری آن بر امنیت منطقه‌ای را در پی داشته است. همچنین
مقاله پژوهشی: راهبردهای پاسخگویی آمریکا علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

ایران توانسته است در بهره‌مندی از این ظرفیت ایجاد شده به دیلماسی و دادخواهی‌های حقوقی از ایجاد امنیتی سازی گسترده از سوی آمریکا جلوگیری نموده و انزوای پیش از پیش آمریکا را ایجاد نماید.

سوال 12: از نظر آمریکا توانمندی و منابع ایران برای رسیدن به اهدافش از منظر ظرفیت داخیل در بقاء در برجام چیست؟

تحلیل: رهبری آگاهانه مقام معظم رهبری، حضور ممؤثر مردم در عرصه‌های ملی در حمایت گسترده‌ای از نظام و همچنین شناخت آگاهانه مردم از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و بیان در شرایط تح Rif الی ایجاد انقلاب تاکون، این ظرفیت داخیل را ایجاد نموده است که بتواند دولت آمریکا را در رسیدن به اهدافش در موارد خروج از برجام ناکامی بگذارد.

سوال 14: از نظر آمریکا توانمندی و منابع ایران برای رسیدن به اهدافش از منظر منطقه‌ای در بقاء در برجام چیست؟

تحلیل: از نظر آمریکا توافق برجام یک راهبردی ایران است که به حضور و اقتدار منطقه‌ای و هدایت مؤثر محرز مقامات در منطقه غرب آسیا در برابر سیاست‌های آمریکا و همکارانش پایه شود. ضمن اینکه حضور مؤثر ایران در جهت مبارزه با ترویج گفتی، و ارتقاء توانمندی‌های بیشتر آمریکا و مشکل در ابزار توانسته است جمهوری اسلامی ایران را در کنار همکاران منطقه‌ای خود به عنوان یک قدرت فرامنطقه‌ای مطرح نماید.

سوالات ناظر بر عوامل مؤثر اقدم آمریکا در خروج از برجام:

سوالات 15، 16، 17 و 18: همکاری و روابط ایران با کشورهای روسیه، چین، ترکیه و اتحادیه اروپا پس از توافق، چه تأثیری بر خروج آمریکا از برجام داشته است؟

سوال 19: حضور تأکیدگذار ایران در صحنه سازمان ملل پس از توافق، چه تأثیری بر خروج آمریکا از برجام داشته است؟

بر اساس دسته‌بندی پاسخ سوال‌های بالا مشخص گردیده همکاری و روابط ایران با کشورهای روسیه، چین، ترکیه و اتحادیه اروپا و همچنین حضور مؤثر ایران در صحنه سازمان ملل، تأثیری بر خروج آمریکا از برجام نداشته‌اند.

سوال 20: رژیم صهیونیستی چه میزان در خروج آمریکا از برجام نقش داشته و مؤثر بوده است؟
سؤال 21: دوْت عربستان و برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس (امارات، بحرین و...) جهت نفث و تأثیر در خروج آمریکا از برجام آمریکا داشته‌اند؟
با توجه به افزایش قدرت منطقه‌ای ایران، حمایت مستقیم از مردم مظلوم فلسطین و رودرویی جمهوری اسلامی ایران با رژیم صهیونیستی از طریق تقویت و هدایت می‌یابد. گروه‌های محور مقاومت در منطقه، این رژیم به‌یکی از مشوه‌های اصلی و دوبل عربستان سعودی و برخی از کشورهای عربی منطقه نیز در مقام عدم پذیرش ایران قدرتمند به عنوان رهبر جهان اسلام در خروج آمریکا از برجام پیمان تأثیر دارند. لازم به توضیح است همسو با بازیگران خارجی، نهادها و گروه‌های مختلف داخلی ایران، ناسیونالیسم‌های رادیکال و لایه‌های ضد ایرانی و همچنین گروه‌های نو‌محافظه کار، فرودار و توریگدان‌ها نیز به عنوان بازیگران داخلی در خروج آمریکا از برجام مؤثر بوده‌اند.
سؤالات ناظر بر شرایط محیطی اقدام آمریکا در خروج از برجام
سؤال 22: با توجه به شکست هزیم آمریکا در منطقه (سوریه) از طریق اقدامات مؤثر ایران در مقابله با داعش، آیا این موضوع ارتباط مؤثری با خروج آمریکا از برجام دارد؟
سؤال 24: چه ارتباطی بین اقتصاد داخلی آمریکا و خروج آمریکا وجود دارد؟
سؤال 25: آیا تحولات درونی کشور آمریکا پس از روز کار آمدن دولت جدید ارتباطی با خروج از برجام دارد؟
سؤال 26: آیا ارتباطی بین قدرت عظیم فرهنگی ایران که منجر به نفذ‌مؤثر در منطقه غرب آسیا شده است با خروج آمریکا از برجام وجود دارد؟
بر اساس دستماینی پایش‌ها مشخص گردید، شکست هزیم آمریکا در منطقه (سوریه) از طریق اقدامات مؤثر ایران در مقابله با داعش، اقتصاد داخلی آمریکا و قدرت عظیم فرهنگی ایران در منطقه غرب آسیا، بطور مستقیم تأثیری بر خروج آمریکا از برجام نداشته است. همچنین به دلیل عدم تغییر سیاست دولت‌های آمریکا در ادوی متفاوت نسبت به جمهوری اسلامی ایران، تحولات درونی کشور آمریکا در دولت جدید و خروج از برجام نیز در راستای همان سیاست‌ها تعیین می‌گردد و چنانچه دولتی از دموکرات‌ها نیز روي کار می‌آمد، قطعاً شکل دیگری از تحولات‌های اقتصادی مرتبط با موضوعات مختلف در راستای سیاست‌های اصلی کشور آمریکا اتفاق می‌افتد.
تجزیه و تحلیل داده‌ها:

با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل‌ها و همچنین میزان فراوانی هر کدام از کنده‌ای استخراجی در مصاحبه‌ها در پنج موضوع الاف (اهداف)، ب (توانمندی‌ها و منابع) پ (برآورد از ایران)، ت (عوامل مؤثر بر اقدام) وث (شرايط محیطی اقدام). پبراساس نمودار فراوانی زیر مشخص گردید که در مفاهم مرتبط با موضوع تحقیق و منطقی با فراوانی مربوط به هرکدام، به ترتیب 6 عامل شامل: فشار و تحريم اقتصادی با 29 درصد، تغییر رفتار ایران با 24 درصد، محمودسازی برنامه نظامی و موسکی با 19 درصد، کاهش نفوذ و مهار ایران در منطقه با 14 درصد. نقش برجامی توسط ایران با 9 درصد و جلوگیری از تفاوت ایسی ایران به امتیاز برجام با 5 درصد جزء مؤثرترین عوامل در تیپین راهبردهای دولت آمریکا علیه ایران در خروج از برجام می‌باشد.

شکل شماره (۳): نمودار فراوانی عوامل مؤثر بر راهبردهای خروج آمریکا از برجام روبروی کرد دولت جدید آمریکا با خروج از برجام نشان داد اگرچه میان دولتهای مختلف ایالات متحده در اتخاذ روش مقابله با جمهوری اسلامی ایران تفاوت تاکنون تغییری نموده است. در این راستا دولت تأمین تلاش می‌نماید تا براز تغيير نظام مدیريت جهان و تبدیل آن به نظام تکقابلي، الغوي آمریکایي هزمونی غرب را مجدداً احیا و پیادهسازی نماید. مناسب با این کنش و رفتار یکجانبه دولت آمریکا با موضوع برجام و در تیپین اهداف، درک و ارزیابی راهبردهای خروج آمریکا از برجام بر اساس دسته‌بندی تحلیل‌های انجام شده و به ترتیب اولیت، می‌توان راهبردهای این کشور را عليه امتیاز ملی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت زیر دسته‌بندی نمود.
راهبرد ۱. وادار به تسلیم نمونه جمهوری اسلامی ایران از طریق اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی در عرصه روابط بین‌الملل، هنگامی که میان قدرت‌های کوچک و بزرگ در اثر تقادم و اختلاف منفی تقابل می‌گردد، یکی از استراتژی‌های اساسی قدرت بزرگ و ارتباط با قدرت کوچک‌تر، سیاست تحریم و اعمال فشار اقتصادی است. قدرت بزرگ با تحریم و اعمال فشار اقتصادی که یک فرآیند تدریجی است، به دنبال فرسایش تدریجی قدرت و قابلیت‌های چشمشور است.

دولت آمریکا در مقال یک قدرت جهانی و جمهوری اسلامی ایران در مقام یک قدرت منطقه‌ای و ایدئولوژی‌پس از بی‌پروزی اقلیت اسلامی به دلایل مختلف در مقابل هم قرار دادن. در اثر این تقابل است که آمریکا سیاست اعمال فشار و تحریم اقتصادی را علیه ایران در نظر گرفته است.

دولت آمریکا اعتقاد دارد که تسلیم جمهوری اسلامی ایران در منطقه از طریق سازوکارهای همکاری فشار و تحریم‌های شدید اقتصادی حاصل می‌شود، بنابراین به منظور تغییر در سیاست‌های منطقه‌ای، امتیاز‌گیری، ایجاد آسیب‌پذیری و کاهش افتتاح داخلی و خارجی نظام با هدف مهار، کنترل و تسلیم نمونه جمهوری اسلامی ایران از برجام خارج گردیده است.

مقاله مهم‌ترین جنگ اقتصادی آمریکا با ایران در دیدار خود با کارگران نیویورک تایمز: "بهبودی عزیزان من! دشمنان ما فهمیده‌اند و دست‌نخورده که در جنگ سخت نظامی طرفی نخواهند بست. راهی که چیزی کردند، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی و مانند این‌ها است. حالا بحث فرهنگی به کنار، [اما] امروز آنچه مطرح است برای دشمنان ما، جنگ اقتصادی است. اقتیاق جنگ آمریکا علیه ما عبارت است از وزارت خزانه‌داری آمریکا که همان وزارت اقتصاد و دارایی شان است؛ آنها اتفاق جنگ با ما است" (مقدمه معمول رهبری، ۱۰/۱۳۹۷/۲۰)

بر این مبنای مشاهده می‌شود که تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی نیز به‌طور مداوم در حال افزایش است. به گونه‌ای که نمی‌توان حد خاصی را برای آن تعیین کرد. در سال ۲۰۱۷ دولت آمریکا در راهبرد جدید خود علیه ایران اعلام کرد که برای قطع منابع مالی حکومت ایران و همچنین قطع تمامی مسیرهای ایران به سلاح‌های هسته‌ای اقدام خواهند کرد (تابنکا، ۱۳۹۶/۰۷/۲۱). این اشکال است که در این مسیر اوایل و مهم‌ترین ابراز آمریکا برای رسیدن به این اهداف، تحریم‌های اقتصادی شدید است (مراحمی، ۱۳۹۷/۰۷/۳۸). تا این‌جا سازی ایران در منطقه و جهان و ایجاد فشارهای تحریمی ثانویه و فراگیر علیه جمهوری اسلامی ایران، از این طریق تنه‌گاه‌های اقتصادی بر مرم ایران را افراشیده (بردن فام، ۱۳۹۷/۰۲۴).
مقاله پژوهشی: راهب‌دیهای پس‌بازی‌های آمریکا علیه امیت ملی جمهوری اسلامی ایران

این رفتار به‌واسطه انتظاری است که آمریکا از تحريم‌ها دارد، یعنی، تحريم‌های اقتصادی می‌تواند مانع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی ایران شود که این خود به‌دين معنی است که دولت مردان کاخ سفید تصویب می‌کند در صورت شکست تحريم‌های اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران اتمی خواهد شد. از آنجایی که آمریکا تحريم‌های اقتصادی را راهی کم‌هزینه برای مقابله با ایران می‌داند، طبعی است به‌منظور شکست نتایج اندازه‌گیری که مانند کمی و کیفی تحریم‌های ایران بیشتر شود، زیرا به‌غم آن‌ها، هر اندازه‌تحريم‌های اعمالی شدید و سخت باشد، به همان اندازه امکان تسلیم کردن جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. پس برای این که تحریم‌های گذشته به شکست منجر شود، می‌باشد تحريم‌های جديد به صورت مداوم تقویت گردد. در این وضعیت مشاهده می‌شود که از منظر اقتصادی خروج از برجام بر بودن در این سند برای دوئل آمریکا ارجحیت دارد.

راهبرد (۲) برندازی جمهوری اسلامی ایران از طریق ایجاد پیشتازی و تغییر رژیم

ادبیات تغییر رژیم یکی از مهم‌ترین مفاهیم مورد استفاده مقامات کاخ سفید در مواجهه با موضوع ایران است به‌نحوی که دولت آمریکا اعتقاد دارد خروج از برجام امکان فشار حداکتری بر جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. بنابراین، رفتار را تغییر رفتار را در ایران راهم‌ساز، ضمن قرار دادن ایران در موضوع جان‌زنی در شرایط ضعیف و ایجاد زمینه لازم برای کاهش نقش ایران در محیط منطقه‌ای، در راستای سیاست خود می‌توان ایجاد پیشتازی، تغییر و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران از درون به نوعی مشابه جمهوری اسلامی ایران را برای همیشه حل نماید.

اساساً این موضوع نشأت گرفته از آن است که جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، یک چالش اساسی و مهم در سیاست خارجی آمریکا بوده است. ایران که در گذشته در مرکز نقل سیاست خارجی آمریکا قرار داشت با وقوع انقلاب اسلامی، تمامی مختصات راهبردی آمریکا در خارج‌ممانه را با چالش جدی روبرو ساخت. سیاست‌مداران آمریکایی پس از انقلاب اسلامی در ایران راهب‌دیهای گوناگونی در سیاست خارجی خود برای مقابله با ایران به کار برند که یکی از بارزترین این فشارها عليه ایران به بهانه مشعله‌های ایران بود (عبدالمطلب، ۱۳۹۲).
ایران از دیدگاه دولت‌های آمریکایی، رهبر اسلام انقلابی در جهان است. در محدوده ایران هسته‌ای دولت آمریکا با اعمال سیاست‌های ایران‌هواست درصد بازدارندگی و مداخله ایران است (سپتامبر ۱۳۸۹). در حال حاضر به گذشته سیاست خارجی آمریکا شامل اعمال فشار، تهدید نظامی و تحریم علیه ایران، دچار تغییر عمده‌ای نسبت به ایران نشده است و این دولت می‌کوشد همواره با ایران فشار و تحمیل زور به ایران رویارویی کند. دلیل این مدعاً سیاست‌های جدید و جامع دولت جدید آمریکا علیه ایران است که در اکتبر ۲۰۱۷ منتشر گردید. در این استراتژی، خشونت‌زا نفوذ ایران در منطقه به عنوان یکی از اهداف سیاسی مطرح گردیده است (تاریخه ۱۳۹۷/۰۷/۲۱).

در واقع هدف سیاسی آمریکا در خروج از برجام قرار از تواقُعی به تام پرچم است. از آن‌جا که آمریکا نمی‌تواند ایران را به عنوان یک قدرت معنی‌دار در منطقه غرب آسیا تحمل کند و ایران را مهمترین منبع در مسیر خود برای سلطه بر منطقه و خلیج فارس می‌داند لذا به دنبال پیاده‌سازی رژیم جدید جهانی مورد نظر خود در منطقه بوده و در این مسیر می‌کوشد منطقه با اهداف سیاسی دولت‌های گذشته آمریکا، به دنبال عملی کردن ایده تغییر رژیم در ایران باشد.

rahberd (۲) مهار ایران از طریق محدودسازی برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران

اقتداد نظامی کشورها در سال‌های قدرت نظامی آن‌ها ایجاد می‌گردد و قدرت نظامی به عنوان ملی محسوس می‌شود و سنت ترین شکل قدرت ملی جایگاه مهمی در پیشرفت اهداف و تأمین منافع ملی کشورها دارد. مقام معظم رهبری در بازداشت نمایشگاه صنعت دفاعی و دیدار با مسئولان و متخصصان وزارت دفاع با اشرافیه بوضع رهبری جمهوری اسلامی ایران و همچنین حساسیت منطقه غرب آسیا و طعم داری قدرت‌های سلطه‌گر در خصوص ضرورت ارتقاء قدرت نظامی و توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران می‌فرماید: «برای تأمین امنیت ملی، کشور و آینده، بازداشت بر توان دفاعی، توان تهاجمی نیز افراش داد» (مقام معظم رهبری، ۱۳۹۵/۰۷/۱۰) این توان دفاعی بازدارنده علی الخصوص در بحث موشکی، یکی از چالش‌های بزرگ دلواپس آمریکا بوده و این کشور از منطقه راهبردی، آن را تهدیدی جدی پیش روی اهداف و منافع خود می‌داند. از منظر دولت آمریکا برنامه‌های توانمندی‌های موشکی ایران را محدود نماید بلکه در دوران پس از برجام این توان موشکی‌افراش نیز یافته است. آن‌ها انظار داشتنید پس از برجام بهطور کلی ایران در منطقه محدود و مهار شود؛ لذا به منظور کاهش این اقتدار نظامی منطقه‌ای از طریق محدودسازی موشکی بازدارنده ایران، با راه تلاش نمودند ذیل مفاهیم قطعاه‌مانهای ۱۳۸۱، برنامه
موشک‌ی ایران را همسو با توسعه قابلیت‌های حمل کلاهک هسته‌ای جلوه داده و اقدام نظامی ایران را در راستای اهداف خود در منطقه، کاهش دهنده. آمریکا نگران است که ایران با توانایی موشک‌ی خود، منطقه غرب آسیا را دچار تشکیل را به منطقه تهدید نشان دهد. آمریکا بر این باور است که ایران موشک‌ی تهدیدی جدی علیه شریک راهبردی خود در غرب آسیاست. در واقع دولت آمریکا می‌تواند در تقلیل تقریب با ایران، توان نظامی ایران را تضعیف کند (عبدالمطلب، 1392:114).

از آنجا که موضوع نظرات، کنترل و محدودسازی برنامه موشک‌ی جمهوری اسلامی ایران در سند برنامه مطرح گردیده و این توانمندی در حثی است که امرز قابلیت‌ی اعتنایی ایران را به آن وجود داشته و دارای قدرت بازار‌داردگی برای جمهوری اسلامی ایران شده است، لذا مقدماتی می‌شود که دولت آمریکا با ایران نزدیکی آن موضوع در بخشی از دکترین هسته‌ای جدید خود به تحت عنوان سند برسی وضعیت هسته‌ای 2018 می‌کند. موضوع نظامی و برنامه موشک‌ی ایران را نیز هدف قرار می‌دهد. در سند اخیر این برنامه به سرلشگری گذاری در برنامه موشک‌ی خود ادامه می‌دهد. این برنامه، نزدیک ترین برنامه موشکی در خاورمیانه است و اگر قرار باشد ایران بعد از انقضای برنامه، با نقض این پتی و تعهدات خود، به عنوان اشاعه تسخیصی به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کند، این برنامه می‌تواند به سلاح‌های هسته‌ای مجهز شود. ایران همچنین در حال توسعت سیاب توانمندی‌های نظامی در زمینه‌های غیرهسته‌ای است که از آن جمله می‌توان به سامانه موشک‌های کروز و توانمندی‌های جنگ سابیری برای عملیات‌های تهاجمی اشاره کرد. این سند همچنین اضافه می‌کند: اقدام ایران در توسعت موشک‌های بالستیک پیشرونه و دقیق به این کشور توانمندی لزوم برای تهدید نیروهای آمریکا و منطقه از کشوران این کشور در داخل و خارج منطقه را می‌دهد. (راصد معاصر، 11/12/1397) در واقع حساسیت موضوع در حمایت است که دولت آمریکا در منطقه استراتژی جدید و جامع خود نیز این موضوع را با همیث ویژه‌ای مبنی‌دار و اعلام می‌کند: ما با تهدید‌های ناشی از موشک‌های بالستیک و سیاب سلاح‌های ناتمام، مبناً ایالت‌های منطقه و دوستانه مقابله خواهیم کرد. (اندیشه‌ها، 1396، 6/8/2006)

همچنین در زمینه مرتبط به برنامه این استراتژی به طور مشخص به عدم اجازه به یکرسان آرزون این المللی انرژی اینه به سایت‌های نظامی و همچنین گسترش فعالیت تولید موشک‌های

1- Nuclear Posture Review (NPR)
آماره‌ای جمهوری اسلامی ایران

از منظر آمریکا توافق برجام و پذیرش ایران‌هسته‌ای منجر به حضور و اقتدار منطقه‌ای و هدایت مؤثر محور مقاومت در منطقه غرب آسیا در برای سیاست‌های آمریکا و هم‌پیمانانش علی الخصوص رژیم صهیونیستی شده است، ضمن اینکه حضور مؤثر ایران در جهه مبارزه با ترویج تکفیری و ارتقای توانمندی‌های پادشاهی دشمن در موقعیت‌های مطرح نماید. از آنجا که مستقل خاورمیانه و جنوب غرب آسیا با حضور دو بازیگر مورد تؤسیع بعینی رژیم صهیونیستی و عربستان پاکشی آشیل آمریکا در سیاست خارجی است؛ لذا دولت آمریکا تلاش می‌کند تا با مهارت ایران، این منطقه برای همیشه پاژاردی‌ای شود. از منظر آمریکا حل پایدار مستقل خاورمیانه به معنا تغییر وضعیت و تغییر رفتار بازیگران اصلی آن از جمله جمهوری اسلامی ایران در این منطقه خواهد بود. تلاش آمریکا برای فروش تسليحات به رژیم عربستان و از سوی دیگر حمایت مستقیم از سیاست‌های رژیم صهیونیستی در منطقه و همچنین تأثیرگذاری این دو بازیگر اصلی در منطقه در حمایت از خروج دولت آمریکا از برجام را می‌توان در این راستا تفسیر نمود. چراکه:

اول‌اً رژیم صهیونیستی پس از توافق برجام با داعش خطر دیدن موجودیت‌خود از طریق نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در منطقه در مقابله مستقیم با سیاست‌های این رژیم تلاش می‌نماید. بنابراین گزاره راهبردی را تقویت کند. این احساس خطر رژیم صهیونیستی ناشی از میزان رفتار مستقل ایران است. مستقل‌های که همواره اصلی ترین گزاره اسرائیل در کسب انواع منافع در صحن‌های بینالمللی بوده است (ناظمی اشکی، ۱۳۹۷/۰۸/۲۹). ۱۳۹۷/۰۸/۲۹.

دلوند حمایت دولت عربستان از این گزاره راهبردی به‌صورت موازی با رژیم صهیونیستی است.

چراکه ضمن هرس از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه، آن را هم‌راسدا با جشن‌انداز آینده خود می‌بند. رقابت قدرت میان ایران و عربستان در منطقه، اگرچه دارای قدمتی طولانی است، اما
در دوران حضور داعش شدت گرفت و با آغاز دوران پساداعشی می‌تواند در قالب‌های دیگری بازتلود شود. به این ترتیب عربستان تلاش خواهد کرد تا هم نفوذ ایران در منطقه کاهش یابد و هم از توانمندی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تبدیل ایران به قدرت بزرگ منطقه‌ای کاسته شود. از نظر عربستان تحقیق برجام می‌توانست زمین‌های رشد سریع اقتصادی و فناورانه ایران در منطقه شود، به این ترتیب همسو با رژیم صهیونیستی با خروج آمریکا از برجام ایران خشونت نمود و با آن تأثیرگذار بود.

به این ترتیب آمریکا تلاش می‌کند پس از خروج از برجام ضمن کاهش میزان نفوذ ایران در منطقه به‌کلیه کار منطقه‌ای با بازیگران اصلی از طریق مواده قدرت و مهار چندگانه دست یابد. در این وضعیت گام کلیدی کاهش مناطق تحت نفوذ ایران و حذف ایران از بازیگری در منطقه است. در مقابل پیگیری موازی جهت تقویت و حمایت شدید از رژیم صهیونیستی و عربستان در جهت بازیبینی و مواده قدرت منطقه‌ای است که قدرت آنها به‌واسطه شکست داعش روح به کاهش گذاشته است.

راهره(۴) انزوای ایران از طریق وادار نمودن جمهوری اسلامی ایران به نقش برجام ترجمه تلاش می‌کند با القای ایران بر مفاد قطعنامه ۱۳۳۱ از منظر درون‌مندی متناسب با بندهای غروب برجام با استفاده از فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر سایر کشورهای عضو توافق و جامعه جهانی، ایران را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت منطقه و نظام بین‌الملل معرفی نموده و از این طریق با اجماع‌سازی جهانی علیه ایران، جمهوری اسلامی ایران را به دوران پیش از برجام بازگردنان. پر اساس این راهبرد، اصل‌ترین سیاست‌های آمریکا در قبال ایران عبارتند از: نشان دادن غیرقابل اعتماد بودن ایران، تحکیک برای نقش برجام و ایجاد اجماع علیه ایران (ناظمی اشته، ۸/۶/۱۹۹۳).

به منظور دستیابی به سیاست‌های فوق، نهایی یک راه وجود دارد که می‌تواند آمریکا را به آن‌ها نزدیک کند: نقش برجام توسط ایران به همین دیل تحکیک ایران برای پسر برجام یک تاکتبیک اصلی برای این راهبرد کلیدی آمریکا است. پیش‌فرض آمریکا در اجرای این تاکتبیک تکه بر یک پیش‌فرض قدمی در میان دولت‌های این کشور است. دوگانگی حاکمیت در ایران به این ترتیب آنان این فرصت را دنبال می‌کنند که دوست‌گان در میان حاکمیت ایران، امکان نقش برجام توسط ایران را افزایش می‌دهد، پس بهتر است ایران برای نقش هرچه سریع‌تر برجام تحکیک شود.
رابطه‌ای تحقیقی این راهبرد، تلاش خواهند کرد تا از طریق براتیگختن احساسات عمومی و اقدام به فعالیت‌های تحریک‌آمیز طرفداران نقض برجام، احتمالا نقض برجام توسط ایران را افزایش دهد.

راهنمای ۲۷ (ج): جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به مزایای برجام از طریق نقض قطعه‌نامه ۲۳۶۱

دولت آمریکا پس از خروج از برجام با اعمال تحریم‌های شدید به نوعی توانسته است ایران را از دستیابی به قبض قابل توجهی از مزایای برجام باز گرداند. در این راستا می‌توان به استناد شرکت‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در ایران و عدم پایبندی به توافقات خود به جهت قرار نگرفتن در لیست تحریم‌های دولت آمریکا عونان نیز، با توجه به این سیاست دولت آمریکا، ایران عمل‌اورانشتد است به طور کامل از مزایای اقتصادی برجام بهره‌مند شود. در این راستا باید گفت برجام متعلق به آمریکا و یا ایران نیست، بلکه توافق بین‌المللی است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در قالب قطعه‌نامه ۲۳۶۱ آن را ثبت کرده‌اند. این در حالی است که آمریکا با نقض تعهدات خود سایر کشورها را نیز به دلیل پیروی از آن مجازات می‌کند. دولت آمریکا تلاش می‌کند به هر نحو ممکن ایران را از دستیابی به بخش قابل توجهی از مزایای برجام باز گرداند.

نتیجه‌گیری:

برجام یک توافق بسیار حساس و پیچیده برای حل یک موضوع مهم در عرصه بین‌المللی بود که شورای امنیت سند آن را به قطعه‌نامه تبدیل کرد و آن را به سیاست‌های و سیاست‌های دیپلماسی و استراتژی‌های داخلی خود، از پس از انجام تعهدات از سوی ایران، در روزیک در یک گام به حرکت افتاد. در این راستا تحقیق حاضر با طرح پرستش اصلی از راهبردهای آمریکا در خروج از برجام علیه ایران ملی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحلیل چرا بروی موضوع پس از بررسی دو بارگیر اصلی توافق علیه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نسبت به برجام، با استفاده از تکنیک‌های مصاحبه عمق در پنج حوزه اصلی به تبیین موضوع پرداخته است.

بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که می‌توان به ترتیب اولویت، راهبردهای دولت آمریکا را پس از خروج از برجام علیه ایران ملی جمهوری اسلامی ایران در شش حوزه اصلی شامل: وادار به تسهیل نمودن جمهوری اسلامی ایران از طریق اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی.
مقاله پژوهشی: راهبردهای پس‌برامی آمریکا علیه امیت ملی جمهوری اسلامی ایران

براندازی جمهوری اسلامی ایران از طریق ایجاد بی‌ثباتی و تغییر رهی(excuse) مهار ایران از طریق محدودسازی برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران، حل جالش منطقه جنوب غرب آسیا از طریق بازاریابی قدرت و کاهش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، انزوای ایران از طریق وارد نمودن جمهوری اسلامی ایران به نقض برجام و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به مزایای برجام از طریق نقض قطعنامه ۱۳۲۱، دسته‌بندی و تحلیل نمود.

در نهایت آن‌ها را که می‌توان از راهبردهای پرورش‌دهای شده نتیجه‌گیری این است که اولاً روبروی امریکا دو کشور مهاجم از این‌گونه اتفاق‌نَه‌رانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییری نداشتند. در دومین مرحله ارگونمی آمریکا نقش به مصداق بیانات مقام معظم رهبری (مدل‌العلی) که در دانشگاه فرهنگیان فرمودند: بارا گفته بودیم: "آمریکا اعتماد نکنید"، این هم نتیجه‌گیری (رهبر معظم انقلاب)، ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ هرگونه اعتماد به دولت‌های آمریکایی.

به‌طور کلی دولت جدید آمریکا تغییر به‌هورهای برای ایران هدایت به منطقه غرب آسیا از هیچ منظوری برای آمریکا و محدود‌شدن منطقه قابل پذیرش نبوده و دشمنی دائمی آن‌ها با این نظام تمامی ندارد بلکه تمامی آن‌ها باین است که با توانایی و دارای موقتی راهبردی تسلیم یابند.

پیشنهاد: بنا توجه به نتایج و دستاوردهای تحقیق می‌توان پیشنهادات زیر را به‌پیمان نمود:

- از آنجا که شرایط محیطی در منطقه به‌بین مناسب با وضع موجود و خروج آمریکا از برجام در حال تغییر است، لذا ضرورت دارد سازواری و تطبیق با این تغییرات از سوی ایران در راستای ارتقای ظرفیت‌های ملت در تمامی جنبه‌های آن محدودیت قرار گرفته و در اولویت باشد.

- از آنجا که برجام توانست هدف کوتاه‌مدت ایران را برآورد سازد و اشتیاق محاسباتی و عدم توانایی در دستیابی به اهداف ترسیم شده می‌تواند به پاسخ آشیان حرفی منجر شود، لذا مناسب با شرایط حساس کشوری ضرورت دارد با تدبیر در فرامی‌شات مقام معظم رهبری در ارتباط با شیطان ایران و درد آموختگی از بینان ارزش‌های ایمنی در ارتقای با موضوع پژوهش، توانایی‌ها و مقدورات کشور و نظام با امکان‌سازی مجدد مورد بازیابی قرار گرفته و بر اساس اولویت‌بندی در جهت دستیابی به اهداف و مقابله با توقف طرف مقابل به نحوی اقدام شود که ضمن حفظ انسجام و اقتدار ارکان نظام، عزت و منافع ملی نیز تأکید شود.
فصلنامه امین ملی، سال نهم، شماره سی و سوم، پاییز ۱۳۸۸

۱۳۸۸

مباحث:

- امام خامنه‌ای (مذهبیالعالمی)، مجموعه بیانات (سخنرانی در دانشگاه فرهنگیان-۱۳۸۷/۱۹۸۷/۲۰۱۹)،
  www.khamenei.ir

- امام خامنه‌ای (مذهبیالعالمی)، مجموعه بیانات (سخنرانی در دوره با کارگران-۲۰۱۲/۲۰۱۶)،

- امام خامنه‌ای (مذهبیالعالمی)، مجموعه بیانات (سخنرانی در دیدار با مسئولان و متخصصان وزارت
  دفاع-۱۳۹۵/۲۰۱۶)

افتخراً، اصغر (۱۳۸۰)، امین جهانی: روبکردگی و تنظیم‌ها، تهران: پژوهشکده مطالعات
  راهبردی.

افراسایینی، کار: انقلاب، نادر: جعفری، سعیدی; فقهی، روح الله، (۱۳۹۵)، مشارکت‌های مستقل
  (از سلسله‌ای تا کیبیورگ)، تهران: نشر قویس.

جمعی از نویسندگان، (۱۳۹۵)، برجام: سیاست‌ها، دستاوردها و الگمات، تهران: پژوهشکده
  مطالعات راهبردی.

خلیلی، رضا (۱۳۹۵)، تأثیر برجام بر جایگاه و منابع ملت‌های و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران,
  تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

خلیلی، رضا (۱۳۹۵)، بیان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برجام: رویکردی استراتژیک، فصلنامه
  مطالعات راهبردی، سال نوزدهم، شماره ۲، تابستان.

خلیلی، رضا، رضا، (۱۳۹۴)، بیان‌های نظامی، دفاعی و امینی برجام، ماهنامه به‌آورد، سال سوم، شماره ۳.

رضایی پیش‌ریاضی، صالح، (۱۳۹۵)، دستاوردهای حقوقی برجام، تهران: پژوهشکده مطالعات
  راهبردی.

سمیعی، رضا (۱۳۸۹)، سیاست خارجی آمریکا و تحکیم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران,
  دانش سیاسی، سال ششم، شماره ۲، پاییز و زمستان.

عبدالمطلب، عبدالرحیم (۱۳۹۲)، راهبرد سیاست خارجی آمریکا در تقابل اسلامی ایران: تداوم یا

نگرایی، پژوهشکده انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره ۶، تابستان.

فتحی زفارنده، علی، (۱۳۹۴)، برجام ابعاد حقوقی برجام در نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران:
  پژوهشکده شهرای تکنولوژی.

کریمی ملی، علی (۱۳۸۳)، تأثیر معرفت‌شناسی در مسئله امین ملی از نگاه امام خمینی (ره)،
  فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره ۴، زمستان.

میراحمدی، فاطمه‌سادات، (۱۳۹۷)، خروج آمریکا از برجام و بیان‌های آن، ماهنامه راهبردی
  دیده‌بان امین ملی، شماره ۷۴، خرداد.
مقاله پژوهشی: راهبردهای پس از جامعه آمریکا علیه امیت ملی جمهوری اسلامی ایران

میرزاهی کوهن‌شاعری، مهدی (1395)، بحران‌های منطقه‌ای و فرست‌های نظامی و امیتی تانی از برجام، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

یزدان فام، محمود (1395)، برجام بدون آمریکا: گزینه‌ها و راهبردها، ماهنگار راهبردی دیدبان امیت ملی، شماره 74، خرداد.

یزدان فام، محمود (1397)، آمریکا و برجام: گزینه‌ها و راهبردها، ماهنگار راهبردی دیدبان امیت ملی، شماره‌های 72 و 73 اردیبهشت.

پایگاه اطلاع‌رسانی تابنک (1396/8707)، متن استراتژی جدید و جامع آمریکا علیه ایران، قابل https://www.tabnak.ir

دسترسی در: خرم، علی (1394/11/10)، مناقع اجرای برجام برای ایران و جهان، قابل دسترسی در: http://www.irdiplomacy.ir

راهبرد معاصر (1396/11/16)، نگاهی به دکترین حکم‌های آمریکا و آنچه درباره ایران در این سند منتشر شده است، قابل دسترسی در: https://www.rahbordemoaser.ir

ناظمی‌اشتی، امیر (1396/8/29)، آینده ترمیم و ایران، قابل دسترسی در: http://www.css.ir

یزدان فام، محمود (1395/5/26)، پیامدهای منطقه‌ای برجام برای جمهوری اسلامی ایران، قابل https://www.tabnak.ir

دسترسی در:
فصل‌نامه امنیت ملی، سال تهم، شماره سی و سوم، پاییز ۱۳۹۸