**آقای روحانی، این قرار ما نبود/برنامه جامع معلولان را بخش بخش نکنید**

بهار 92 که فرا رسید، کم کم تب و تاب انتخابات مجدداً بر کشور ما سایه افکند.  
شعار تدبیر و امید، در بین مردم جا باز میکرد.  
فردی که خود را نه اصلاح طلب و نه اصولگرا میدانست، با شعار تغییر و اعتدال به روی کار آمد.  
بله. در نهایت در 25 خرداد سال 92، دکتر حسن روحانی با 18 میلیون و 600 هزار رأی، به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد.

اما آقای روحانی. این قرار ما نبود.  
بسیاری از جوانان ایران زمین که از بی تدبیری های دولت گذشته به تنگ آمده بودند، با شعار تدبیر و امید، به شما رأی دادند.  
هنوز یادمان نرفته در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست جمهوری گفتید: آنچه گذشت، تنها یک انتخابات نبود، تنها یک حضور نبود، اعلام اعتماد بود.  
بله آقای روحانی. به گفته خودتان رأی ما به شما یک اعتماد بود.  
اما شما تا چه اندازه پاسخ این اعتماد، خاصه برای جامعه معلولان کشور را داده اید؟  
اکنون که دو سال از حضور شما در این جایگاه عظیم می گذرد، چه گام های مثبتی در جهت بهبود سطح زندگی معلولان برداشته اید؟  
واقعیت این است که تمام تمرکز دولت شما بر مسائلی چون روابط بین الملل، خاصه مذاکرات هسته ای، مسئله نفت و تا حدی اقتصاد و بهداشت معطوف بوده است.  
از این رو و مبتنی با این سیاست، وزیران قوی و کارامد شما تنها در این حوزه ها به کار گرفته شدند.  
اما قولتان به جوانان ایران زمین، قولتان به معلولان و بهبود زندگی آنها و برابری حق شهروندی کجا رفت؟  
وزیر علوم و آموزش و پرورش پیشنهادی شما با مقاومت مجلس، رأی نیاورد.  
وزیر ورزش و جوانان شما هم به همچنین.

عملکرد دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو سال گذشته نیز نشان داده که ایشان نتوانستند در این حوزه چندان موفق ظاهر شوند و عملکرد ضعیفی داشتند.  
با این حساب، فکر می کنم خود شما هم تصدیق می فرمایید که در وزارت خانه هایی که به نوعی مرتبط با جوانان و بهبود سطح اجتماعی زندگی آنها است، یا وزیر های مورد علاقه شما رأی نیاوردند، یا افراد نا کارامدی در این بخش ها به کار گرفته شدند.  
دکتر ربیعی به عنوان متولی اشتغال و رفاه اجتماعی، به هیچ عنوان توجهی به معلولین نداشته اند.  
حتی رئیس سازمان بهزیستی دولت گذشته، تا چندی پیش هنوز بر سر کار بود و هیچ نهادی پاسخگوی عملکرد ضعیف دکتر همایون هاشمی در سازمان بهزیستی نبود.  
آقای روحانی. ریاست محترم جمهور.  
بی توجهی های دولت شما نسبت به اقشار مختلف معلولین، دیگر این افراد را به تنگ آورده است.  
معلولان ایران زمین، تنها به اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دلبسته بودند.  
اما متأسفانه هر روز، برنامه جامع حمایت از حقوق معلولان دستخوش تغییرات می شود.  
علیرغم تذکر های پی در پی فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی، هنوز شما این لایحه را به مجلس نفرستاده اید و روز به روز بخش های مختلف آن را دچار تغییرات می کنید.  
اگر این تغییرات در جهت مثبت و به نفع معلولان می بود، ملالی نبود.  
اما افسوس که هر چه به پیش می رویم، همان بند هایی که اقشار مختلف معلولین به آن دلبسته بودند، تعدیل می شود.  
آقای روحانی. قرار ما و شما، تدبیر و امید بود!!!  
اما دو بخش کردن برنامه جامع حمایت از حقوق معلولان، چیزی خلاف تدبیر است.  
افراد صاحب نظر و حقوقدان، دو بخش کردن برنامه جامع معلولان را لطمه ای بزرگ و آسیب جدی به این برنامه قلمداد کرده اند. تا جایی که دکتر علی صابری عضو شورای شهر تهران، اعتقاد دارد در مقطع فعلی، بهتر است برنامه جامع معلولان به مجلس ارسال نشود. چون با توجه به دو بخش کردن برنامه جامع، در نهایت قانون خوب و محکمی از آن بیرون نخواهد آمد.  
جمعبندی همه ی این مسائل، جامعه معلولان ایران زمین را بسیار نگران و نا امید کرده است.  
مگر غیر از این است که معلولین هم جزئی از مردم این کشور هستند؟  
مگر غیر از این است آنها هم از حق شهروندی مثل سایر مردم برخوردارند؟  
مگر غیر از این است که آنها هم حق اشتغال و ازدواج دارند؟  
پس چرا کسی توجهی نمیکند؟  
چرا کسی فریاد نمایندگان جامعه معلولان را نمیشنود؟  
در سال های اخیر، همواره یکی از مهمترین مشکلات پیش روی معلولین، معضل اشتغال بوده است.  
تا جایی که بر اساس آمار موجود، بیکاری در بین معلولین، چهار برابر سایر افراد جامعه تخمین زده شده است.  
در ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16 اردیبهشت سال 83، قوانینی در جهت اشتغال معلولان وضع شد.  
اما هیچ یک از آنها در عمل، اجرایی نشد.  
قرار بود دولت، در جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول، تسهیلات مختلفی را فراهم کند.  
پس از گذشت 11 سال از ابلاغ قوانین مرتبط با اشتغال معلولان به دستگاه های اجرایی کشور، در عمل مشاهده شد هیچ قدمی در جهت اشتغال این قشر آسیبپذیر برداشته نشده است.  
آقای روحانی. معلولین این کشور، برای دستیابی به شغلی مناسب، به بازنگری و در واقع اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دلبسته اند.

قوانینی که گفته میشود این بار ضمانت های اجرایی بالایی برای آن در نظر گرفته شده تا در عمل، اجرایی شود.  
اصلاحیه ای که به صراحت در ماده 37 از فصل پنجم آن آمده بود: کلیه دستگاه های مشمول، مکلفند حداقل پنج درصد مجوزهای استخدام نیروی انسانی خود را شامل رسمی، پیمانی، قراردادی و سایر عناوین مشابه) به افراد دارای معلولیت واجد شرایط و دارای توانمندی کار در پستهای مشمول مجوزهای مذکور اختصاص دهند.

حتی این اصلاحیه در دهم خرداد ماه سال جاری، در جلسه ای که خود شما هم در آن حضور داشتین،به تصویب هیأت وزیران رسید و نام برنامه جامع حمایت از حقوق معلولان به آن اطلاق شد.

متن این برنامه در تمامی خبرگزاری ها منتشر شد و معلولان را یک قدم دیگر در جهت نزدیک شدن به آرزو های خود امیدوار کرد.  
همان امیدی که شما پیش از انتخابات، وعده آن را داده بودین.  
اما 16 روز بعد، سهیل معینی، مدیر عامل شبکه تشکل های نابینایان و کمبینایان ایران اعلام کرد: در جلسه هیأت دولت که در تاریخ 26 خرداد ماه برگزار شد، بخش هایی از این برنامه دستخوش تغییرات شده است.

معینی کاهش قانون 5 درصد اشتغال معلولان به همان 3 درصد سابق و حذف معافیت های مالیاتی را از مهمترین تغییرات این برنامه در جلسه هیأت دولت نام برد.  
اما مهمترین مسئله ای که در این جلسه توسط سهیل معینی رسانه ای شد و در حال حاضر پاشنه آشیل برنامه جامع معلولان نیز محسوب می شود، دو بخش کردن برنامه جامع در قالب ابلاغ دولتی و ارسال لایحه به مجلس است.  
آقای روحانی. ریاست محترم جمهور;  
با این شرایط، اگر دولت های بعدی از اجرای بخش هایی از این برنامه که قرار است توسط دولت شما ابلاغ شود، طفره بروند، چه کسی پاسخگوی معلولان این کشور خواهد بود.  
اگر وزیران و مسئولین امر دولت آتی در زمینه برنامه جامع معلولان سلیقه ای عمل کنند، چه کسی پاسخگوی بی تدبیری دولت شما در این ارتباط خواهد بود؟  
به هر حال با توجه به این که هنوز تغییرات لحاظ شده در برنامه جامع حمایت از حقوق معلولان پس از جلسه هیأت وزیران مورخ دهم خرداد ماه توسط هیچ سایت و خبرگزاری منتشر نشده است، نمیتوان به صورت شفاف در خصوص این برنامه و بند های مختلف آن قضاوت و اظهار نظر کرد.

باید منتظر ماند و دید خروجی متن برنامه که شامل ارسال لایحه به مجلس و ابلاغ برخی مواد آن به دستگاه های ذی ربط برای اجرا است، چه زمانی اتفاق می افتد تا با قاطعیت بیشتری آن را نقد و تحلیل کرد.

اما امیدواریم با عنایت مسئولین امر از جمله دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش از ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی، تدبیری اندیشیده شود تا برنامه جامع معلولان به صورت یکپارچه به همراه تمامی مواد و تبصره های آن به مجلس ارائه شود و شاهد خروجی محکمی از این لایحه باشیم.

تنها در این صورت است که نگرانی های پیش روی جامعه معلولان تا حدی برطرف می شود.  
در غیر این صورت، باید گفت: آقای روحانی، این قرار ما نبود.

**امضاء، امیر سرمدی**