ادوار مدیریت اعتیاد در ایران

سعید مدنی قهرخی

طرح مقاله: مقاله حاضر در پی کمک‌کاری دربیاره‌ای ارزیابی نقش مدیریت اعتیاد در سال‌های پس از انقلاب می‌باشد.

روش: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و در چارچوب نظریه‌پردازی پایه‌دار است. یک جامعه‌ی مورد مطالعه مدیران عمومی فعال در زمینه کاهش قضاوت طی سال‌های ۱۳۵۱-۱۳۵۴ در ایران، داده‌های این پژوهش با مورور منابع و انجام مصاحبه عمیق نیم‌سالاری‌های گردآوری و سپس تحلیل شدند.

یافته‌ها: دوره‌های مدیریت اعتیاد باید در چارچوب تغییر در سیاست‌ها طی سال‌های ۱۳۵۱-۱۳۵۴ می‌توان به‌صورت تقدمیکی رشد بکند. این سیاست‌ها اغلب تحت تأثیر چهار عامل حاکم شده است: اول، تغییر مدیریت با مدیران دوم (تغییر قوانین؛ سوم) تغییر مدیریت کلان، خصوصاً قوانین در منابع و تجهیزات و قواعد با خانم‌های یک رویه‌های مهمی با واقعه‌های مثل انقلاب با جنگ.

نتایج: مدیریت اعتیاد نهایی عضویتی و انتباه - قضایی بوده است. علمی نمای تحقیقی، مدیریت اعتیاد روند این جامعیت داشته و به‌دردسر درک واقعیت‌بیان‌قو در وضعیتی اعتیاد به‌دست آورد است، اما به دلیل سرعت پردازش تحلیل پایداری اعتیاد، اثرات قابل توجهی بر قاره‌بندی در شاخص‌ها است.

کلید واژه‌ها: اعتیاد، ایران، سیاست مبارزه با مواد مخدر، سویه مصرف مواد، مدیریت

تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۰۳/۲۶
تاریخ پذیرش: ۱۳۸۷/۰۳/۲۶

1. این مقاله بخشی از ترجمهٔ طرح پژوهشی تحت عنوان "دوره‌ای ارزیابی تجربه مدیریت کاهش قضاوت سوء مصرف مواد طی دوره دو دهه اخیر (۱۳۸۰-۱۳۸۹)" است که در مؤسسه دارویش و با حمایت مالی دفتر کنترل مواد و بارزه با جرم دفتر سازمان ملل در تهران (UNODC) انجام شده است. به این ویژه مرکز سیاس گزارش‌های از مدیران و کارشناسان در مؤسسه مذکور با توجه به صلاحیت در این مورد.

* کارشناس ارشد روان‌شناسی، گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی

* saeid_madani@yahoo.com
مقدمه

از دیدگاه مورخین، مطالعه ریز قرن گذشته را نمی‌توان در رتیفیک مطالعات تاریخی محصور کرد. اما در هر حال هیچ‌گاه به تجربه می‌رسد. این امر از پیروزی تاریخی طولانی‌مدت درباره این نشان دهنده است. هر چیزی که بتواند دقت سیر واقعی را بررسی و از ورای آن به دیدگاه روش‌های نسبت به تجربی پیشین برسیم، از سوی دیگر علی‌رغم آن که بیست و پنجم سال زمان طولانی برای بررسی موضوع این پژوهش عیب مدیریت اعتیاد و اقدامات پس از پیروزی اقلیت در این زمینه نیست، اما باز هم مثل هر پژوهش گذشته، در بررسی موضوع با قلت میان و مکتوبات و استاد قابل اکنا، رهبر و همین، به این منظور جای گذشته، چنانکه دیکونف در کتاب مبتنی بر تاریخ ماه کناره به اکنای تاریخ علمی ایامات موجود را تویید دهد و یا به ماناب و اطلاعات موجود بسند کلمه (دیکونف، 1375).

مدت زیادی از جدید خود بحث مدیریت و نقص آن در کشور ما نمی‌گذرد، به این سبب مدارک سازمان‌ها، زمان چندانی نیست که به ماهیت و ارزش داشته‌سازمانی بهره‌گیری در زوایای تجارب خود و تلاش برای ثبت و مثبت‌سازی آن برخوردار از این روش‌هایی این تجربه محصولی در حوزه‌ای که همواره از سوی خصوصی نیمه‌معنی‌فی و علیه برخوردی بوده، بسیار کار را دشوار کرده است. در هر حال با همه این محدودیت‌ها، چاره‌ای جز کار و کوگنشیه برای انتسابی به چراغ‌فرآیند و نیمزد و نیست.

مطالعه مهم و اساسی که به خصوصی از پژوهشگران و محققین مطالعه در زمینه سوءصرف موارد و اعتیاد را به عوامل مشغول کرده این است که آیا این تکرار جرخه می‌باشد.
اعتیاد و ناکامی‌های مکرر در تلاش‌های صورت گرفته برای حل معضول سوء‌صرف مواد را باید به عنوان امری مسلم ناشی از شرایط زیرپیگیریک و تفکر دلالی خارج از اراده مدیریت اعتیاد دانست یا حاصل نتایج ضعف و ناکارآمدی این مدیریت قلمداد کرد. در هر حال بدون تحلیل ساختار جامعه ایران و پوشش تاریخی آن، ویژگی‌های فرهنگ‌های ایرانی، تحلیل هنری ایرانی اسلامی، موضوع اسلام و فرق اسلامی به اعتیاد و سوء‌صرف مواد، ساخت فردی و نقش آن در تجارت مواد، خرده فرهنگ‌های ایرانی، موقعیت زیرپیگیریک ایران در منطقه، ویژگی‌های شخصیتی و روح ایرانی نیز یک پدیده اجتماعی بایدرا را شناخت که حضور آن از کچه و گزاره‌های واکنش خانواده و ادرونه، قوانینی گزارش شده، و درباره عملکردگی آن تحقیقات کرد. مقاله حاضر همه این عوامل را مورد بررسی قرار نمی‌دهد بلکه صرفه در پی کدکوار درباره ارزیابی نقش مدیریت اعتیاد در سال‌های پس از انقلاب می‌باشد.

ترکیب چشم‌انداز آباده مدیریت اعتیاد باعث معلومه به تعریف جدیدی از نقش دولت و مراکز در برنامه‌های مبارزه با اعتیاد باشد و ارائه تصویر روشی از این دیدگاه در مدیریت اعتیاد مستلزم شناخت و ارزیابی عملکرد گذشته است. این مقاله در یک ارائه تحلیلی از عملکرد مدیریت اعتیاد در سال‌های پس از انقلاب می‌باشد. تحلیلات اجتماعی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ همه ابعاد زندگی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی ایرانیان را تحت‌الشعاع قرار داد. امروز اجتماعی کشور نیز از این قاعده سنتی نیست و گذشته سیاسی از ابعاد برنامه‌ریزی اجتماعی تحت تأثیر مدیریت سیاسی قرار گرفت. اعتیاد و مبارزه با آن یکی از بیداری‌های اجتماعی است که طی سال‌های پس از انقلاب مدیریت آن سخت‌ویژگی به وجود می‌آید. این مقاله تلاش دارد مراحل تحول این مدیریت را طی دو دهه اخیر (۱۳۶۱-۱۳۸۰) در چهار دوره ارائه دهد. در اغلب مطالعات تکیکی دوره‌های مدیریت اعتیاد بر اساس دوره‌های قانون‌گذاری انجام شده است. در این مقاله دوره‌های مدیریت در چارچوب تغییر در سیاست‌ها تعریف شده است. این سیاست‌ها اغلب تحت تأثیر چهار عامل محکم شده‌اند: اول) تغییر مدیره با مدیران؛ دوم) تغییر قوانین؛ سوم) تغییر مدیریت
کلنا خصوصاً قوّة مجرّہی، و چهارم) وقوع یا خاتمہ یک رویداد مهم مثل انقلاب یا جنگ.

۱. روش مطالعه

۱-۱ نوع مطالعه

این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است و بر این اساس، تلاش دارد توضیح نظام دار، عینی و دقیقی از موضوع مطالعه ارائه دهد. در عین حال، پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی و زمینه‌ای است.

رویکردهای پژوهشی به پژوهش، در اصل نویجه به توضیحِ تفسیر و درک این دارد که چگونه مردم، جهان خود را مشاهده می‌کنند. دیدگاه هر یک از آن‌ها متفاوت و بنا به این واقعیت چندگانه‌هستند (بهادران، ۱۳۸۲).

مطرح‌های کنونی که نظریه پایه‌دار بیش از این که یک روش باشد، رویکردهای گردآوری و تحلیل داده‌ها است. به علاوه، در مورد افزایش مربوط به نظریه پایه‌دار بین صاحبان نظریه (Strauss & Corbin، ۱۹۹۴) توافق وجود ندارد. اشتراس و کوربن (۱۹۹۴) نظریه زمینه‌ای روشی برای تفکر درباره داده‌ها و قابل فهم ساختن آن‌هاست؛ به این دلیل نظریه پایه‌دار توسط پژوهشگران در روش‌های مختلف قابل استفاده است و می‌توان از آن در پژوهش‌های که با رویکردهای گوناگون مردبینگاری، پیدا‌کردن ویژگی‌های این انجام می‌شود سود جست.

۲-۱ جامعه مورد مطالعه

مهم‌ترین ویژگی‌های افراد شرکت کننده در پژوهش‌های کیفی، خصوصاً نظریه پایه‌دار (زمینه‌ای) به شرح زیر است:

1. Grounded Theory
اشتراوس و کوربان (1998) در مراحل اولیه پژوهش که معلوم نبود، نیست داده‌ها مربوط به نام‌ربوط هستند. توصیه می‌کند که گردآوری اطلاعات بسیار بار آن‌جام شود، به این معنی که پژوهش گر در صاحبی با هر شرکت‌کننده مشاهده و یا بررسی هر سند که ممکن است داده‌های مورد نیاز پژوهش را فراهم کند، به‌صورتی باز عمل کند. جهت جمع آوری داده‌های این پژوهش از چند روش به قرار ذیل استفاده شد:

- مراحل اولیه: به منظور جمع‌آوری اطلاعات موجود منابع زیر مورد بررسی قرار گرفتند:

الف) روزنامه‌ها

با توجه به آنکه در یکی از مطالعات بررسی شده، یک مدلی متورک و سازمان مشخص در زمینه مبارزه با اعتیاد و سوء مصرف مواد مستقیمی نداشت و علاوه بر

- شرکت‌کنندگان باید دارای داشت در مراحل پژوهش باشد. در همین دلیل نمونه‌ها نهفته می‌شناسد.

- شرکت‌کنندگان در تحقیق باید تمامی ابهامات شرکت در پژوهش داشته باشند.

- شرکت‌کنندگان باید برای شرکت در پژوهش وقت داشته باشند.

ضرورت دارد که افراد شرکت‌کنندگان در پژوهش یکسانه را بیان کنند.

(Morse, 1993)

۳-۱ روش جمع‌آوری اطلاعات

(1) اشتراوس و کوربان (1998) در مراحل اولیه پژوهش که معلوم نبود، نیست داده‌ها مربوط به نام‌ربوده هستند. توصیه می‌کند که گردآوری اطلاعات بسیار بار آن‌جام شود، به این معنی که پژوهش گر در صاحبی با هر شرکت‌کننده مشاهده و یا بررسی هر سند که ممکن است داده‌های مورد نیاز پژوهش را فراهم کند، به‌صورتی باز عمل کند. جهت جمع آوری داده‌های این پژوهش از چند روش به قرار ذیل استفاده شد:

۱- مراحل اولیه: به منظور جمع آوری اطلاعات موجود منابع زیر مورد بررسی قرار گرفتند:

الف) روزنامه‌ها

با توجه به آنکه در یکی از مطالعات بررسی شده، یک مدلی متورک و سازمان مشخص در زمینه مبارزه با اعتیاد و سوء مصرف مواد مستقیمی نداشت و علاوه بر

۱۴۳
آن حداقل نیمه اول دوره مطالعه نیز با وقوع انقلاب و جنگ عراق عليه ایران مصادف بود. اطلاعات مربوط به دوره مذکور در آرشیو سازمانی مستقل های موجود قبل جنگ نبود. در این دوره روزنامه‌ها به عنوان یکی از منابع مستنداتی که رفتار و تصمیمات مدیرین اعضا کمک قابل توجهی به پژوهش حاضر کرد. بر این نظر اثر آرشیو روزنامه‌هایی که در کل دوره سازمانی منتشر شده بودند، و برخی فقط اختصاص به دوره زمانی مشخص داشتند، بررسی و اخبار مربوط به آنها استخراج شد.

(۱) کتاب‌ها منتشر شده
(۲) مقالات منتشر شده
(۳) پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری
(۴) استاد حقوقی قوانین و مقررات رسمی کشور
(۵) باپکاتی سازمان‌ها و دستگاه‌های دی‌ریت

بخش قابل توجهی از اطلاعات مطالعه حاضر با مراجعه به آرشیو راکد و فعال سازمان‌های دی‌ریت گردآوری شد. باپکاتی اداره کل پیشگیری از اعتیاد سازمان بهبودی را خواند. دبیرخانه مرکز مبارزه با مواد مخدر و شورای عالی و شوراهای پژوهشی لازم بودند درون و معاونت پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله مراکز مورد نظر با پایگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

(۲) مصاحبه عمیق نیمه‌ساختار پایه

این روش مصاحبه‌ها، پژوهشگر را قادر می‌سازد که داده‌ها را به‌زیان خود شرکت‌کند. در تحقیق جمع‌آوری کننده باید توجه به این که در نظر گرفته شده بود که شرکت‌کننده فرضیاتشان باز درباره‌ها در موردی که برای آنها مهم است آزادانه سخن بگویدند از سؤال‌هایی باز استفاده شد. مصاحبه‌ها معمولاً به صورت نیمه‌ساختاری در حین انجام پژوهش صورت می‌گیرند (Hutchinson, 1986).
(1-3) تحلیل داده‌ها

در تحلیل داده‌ها حساسیت نظری یکی از ملزومات اساسی تدوین نظریه‌ای است که زمینه آن در داده‌ها وجود دارد. منظور گلبرگ و استراوس (1967) آن است که پژوهشگران باید نتایج خود را در دل داده‌ها غوطه‌ور ساختن به اندازه معنی بدهند.

در این مطالعه پس از استخراج اطلاعات و فیشی بردیاری منابع و همچنین تحلیل محتوای مصاحبه‌های عمیق، تلاش شد با ادغام یافته‌های حاصل از روش اول (بررسی منابع) و روش دوم (مصاحبه‌های عمیق) گزارش نهایی تنظیم شود. در این روش تناوب بر اساس معنا و گروه کلمات و نه بر یافته مفاهیم دستوری و یا تعداد کلمات نظیمات شدند. بنابراین پیام اصلی گرندگان با موفقیت در قالب محورهای مصاحبه و همچنین در حوزه‌های مطالعه خصوصاً پیشگیری، درمان و بازپروری و کاهش عوارض استخراج و جمع‌بندی شدند.

(1-5) مشکلات پژوهش

الف) دسترسی نشانده با عدم دسترسی به مدیران و کارشناسان کاهش نفوذی در سال‌های گذشته‌ای مشکلات جدی در جریان اجرای طرح بود. برخی از افراد پیروی مؤثر خصوصاً در دهه اول به دلایلی از جمله برخی که اثربخشی یا مسئولیت در خارج از کشور، در دسترس نبودند. برخی از سلامت جسمی و روحی مناسب برای گفتوگو برخورد نبودند. در بهترین اساساً تماشا به گفتوگو و مشارکت در اجرای این طرح نداشتند. برای جریان این نگاه ضعف تلاش شد تا با مراجعه به آرشیو و روزنامه‌ها و نشریات دیدگاه‌های آنها استخراج شود و یا در گفتوگو با همکارانشان نظرات آن‌ها مورد سوال قرار گیرد. ب) این مطالعه مثل همه تحقیقات کیفی در تعیین نتایج خود از محدودیت برخوردار است.

ج) تقریباً در تمام موارد استاد موجود در باکیفیت سازمان‌های ذی‌ربط در دهه اول
پس از انقلاب سرنوشت نامشخصی داشتند، بخشی اساساً معدوم شده بودند و بخشی نیز
با جلبی محل استقرار دستگاه متوقف شده بودند. به همین دلیل دسترسی به اسناد
مرتبه به دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۵۸ تقریباً ناممکن بود.

(۲) یافته‌ها

۱-۲ (۱۳۵۸-۱۳۵۹) دورة اول: خشمش انقلابی عليه اعتیاد

با پروپزی انقلاب مدیرت اعتیاد عمداً در اختیار روحانیون، خصوصاً مقامات حقوقی و
قضایی قرار گرفت؛ لذا بخش عمده فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر در این دوره، تحت
تأثیر نگرش مبنی بر کاهش عرضه بود و اقدامات را به منظور حذف سریع اعتیاد از جامعه
ایرانی در دستور کار دولت انقلاب قرار داد.

از همان آغاز روحانی پس از انقلاب به تدریج احکام و فتاوی در زمینه تحریم اعتیاد و
سرعت مواد از سوی روحانیون به خصوص رهبر انقلاب منتشر (محمدي ۱۳۸۲) و حتی ترک اعتیاد به هرچه بی‌ویژه و صرف آن حرام شمرده شد (محمدي، ۱۳۸۲:۶۰). اصل اساسی حاکم بر اقدامات در اولین سال پس از پروپزی انقلاب، تغذیه عرضه،
یعنی مبارزه با تولید و واردنداری و جلوگیری از دسترسی معتادان به مواد بود و به جنبه‌های
دیگر مبارزه با سوء مصرف مواد و اعتیاد علی‌بی‌المان نقش اصلی چندان توجه نشد. به همین
دلیل سازمان مستقل اجرایی قوانین مبارزه با مواد مخدر - در قانون مصوب شورای انقلاب
(۱۳۷۹) - نیز عملی بود قاضیان و نیروهای انظاری محدود شد (مهمتیار، ۱۳۷۷:۱۳۱). اهم
اقدامات و واقعی مرتب با مدیریت مبارزه با اعتیاد در این دوره عبارت بودند از:

۱-۱ (۱۳۵۸) انتصاب آیت الله خلخالی

آیت الله خلخالی بلافاصله پس از پروپزی انقلاب به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب
فعالیت کرد و به همین دلیل از طرف رئیس جمهوری وقت، به سرپرستی اداره مبارزه با
مواد مخدر منصوب شد. آیت الله خلخالی با تشویق روح‌الله خاتمی آمیزه به عنوان راه‌حل
معوض اعتیاد اقدامات شدیدی را آغاز کرد و با استقرار تشکیلات متغیر دستگیری قاچاقچیان موارد را صادر کرد. به این منظور جلسه‌هایی در وزارت کشور تشکیل شد. در این جلسه آیت الله خلخالی، مهدی‌الملکی معاون وزارت کشور و سرپرست شهرستان جمهوری اسلامی ایران، رئیس کمیته نظارت بر مواد مخدر وزارت بهداشت، رؤسای دادستانی مراجع با قاچاق زناداری شهری، مستقیم وزارت کشور و کمیته مرکزی تهران حضور داشته و دستورالعمل‌های این شرح صادر کرده‌اند:
الف) ماموران زناداری و شهری در سراسر کشور موظفاند از این تاریخ کلیه قاچاقچیان عموم و گردانگان باند قاچاق را دستگیر کنند و با پروتکل تنظیمی به مرکز اطلاعات و آنالیز را به دادگاهی که به این منظور در زندان قصر تشکیل شده است، معرفی نمایند.
ب) ماموران انتظامی با این کلیه افراد معتاد و ولگرد را در سطح شهر جمع‌آوری و به مکان‌هایی که به این منظور آماده شده است تحويل نمایند.
ج) به کلیه قاچاقچیان مواد مخدر اخطار می‌شود که در صورتی که خود را معرفی و از کرده خود اظهار ندادند نموده و توبه نمایند در حق آنان نهایی ارفاق را بیانی می‌شود، در غیر این صورت پس از دستگیری به مجازات شریعی و قانونی محکوم می‌گردد (روزنامه اطلاعات، ۲۲/۱/۱۳۵۹، روزنامه انقلاب اسلامی).
این دستورات جمیع‌النظام وضعیت مبارزه با مواد مخدر را نشان می‌دهد. در پی این تصمیمات، موج گسترده‌ای از دستگیری و محکممه مصادره اموال و اعدام‌ها آغاز شد و سیل مه‌مان دستگیر شده روانه زندان قصر و دادگاه وزه‌شنده.
در همین تاریخ، شورای انقلاب لایحه قانونی را به تصویب رساند که طی آن به وزارت دادگستری اجازه داده شد تا برای رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر پیکرهای تشخیص صلاحیت تشکیل دهد. به موجب ماده پیکرهای لایحه وظیفه‌های تشخیص صلاحیت دادسرای انقلاب با دادسرای عادی برای رسیدگی و ارئه پرونده‌های مرتبه با مواد مخدر برای صدور حکم بود.
۲-املاح مواد افیونی

در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ هیأت دولت بنابر اهداف وزارت بهداشت و بهزیستی، مقررات مربوط به املاح مواد افیونی و مخدر را تصویب کرد. به موجب این مصوبه کلیه موادی که به نام هروئین، مرفین، سوختن، حشیش، نفاطال، شیره متفوق، کوکائین یا مواد روغن‌گردان، مابه‌های مواد افیونی، اسیده‌های مصرفی در هروئین، سازی و آلت و ادوات تدابیر از مرتکبین قاباق اخذ می‌شود معدوم می‌کرد (روزنامه رسمی، شماره ۱۳۵۸/۰۸/۲۷).

۳-نامیس ستاد مراکز مهماهنگی مبارزه با اعتیاد

شش ماه پس از پیروزی انقلاب، بر اساس مصوبه هیأت وزیران، ستادی به عنوان "سناد ستاد مراکز مهماهنگی مبارزه با اعتیاد" در وزارت بهداشت و بهزیستی تأسیس شد که تبعین خطاهش و سیاست کلی برنامه‌ریزی و تهیه استانداردها و ضوابط مربوط به مواد مخدر را بر عهده داشت (روزنامه میزبان، ۱۳۸۸/۰۸/۲۷) تشكیل ستاد مراکز مهماهنگی مبارزه با اعتیاد در یک سازمان غیردولتی آن هم در شرایط سیاسی-اجتماعی ویژه پس از پیروزی انقلاب را با انتخاب قوت تصمیم‌گیری در این زمینه لقب کرد، زیرا پس از آن و به‌دلیل اصلاحات بعید در قوانین جاری ستادهای مبارزه با مواد مخدر ماهیتی حقوقی و نظامی یافت که عمدتاً مفاهیم نظامی مستند آن را به‌طور بودند.

۴-منوییت کشت خشخاش و اخطر به فاجعه‌نشین

پس از پیروزی انقلاب به کشاورزان توصیه شد تا کشت خشخاش را کاهش دهند و یا از کشت آن خودداری کنند (محمدرضا نکود، ۱۳۸۸/۰۹/۱۹). به دنبال این اظهارات وزارت کشاورزی به پیشنهاد وزارت بهداشت و بهداشت بهداشت در کشت خشخاش را در کلیه نقاط کشور منع اعلام کرد (روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۸۸/۰۸/۲۷; روزنامه اطلاعات، ۱۳۸۸/۰۸/۲۷).

تأکید و اصرار بر توقف کشت خشخاش، جرم‌گاگاری نامحدود خرید، فروش و
سومه مصرف تریاک و به دنبال آن، افزایش قیمت تریاک موجب شد تا برخی از معتادان برای گزارشی از دوباره سپرسی به تریاک، ماده مصرفی خود را تغییر داده و همواره مصرف کنند. یک مقصد جامعه‌شناسی مصوبه عمیق در این مورد چنین توضیح داده است: "دروای خلخلی شیفته از تریاک به هرودوت رخ داد. من همان موقع در حین مطالعه روی هرودوتیاها ممکنه شد که سپاری از آنها به خاطر شدت ترکیب، به هرودوت کشیده شده‌اند. آنها وقتی به فروشندگان تریاک مراجعه کردند و به آنها گفته شده بود که گرد برید که به دارد، نه جا می‌خواهد، نه مشکلات دارد، در هر لحظه و هر جا هم می‌توانید مصرفش کنید و در هر مقداری هم که می‌خواهید حملش کنید، پنهان کردنی هم ساده‌تر است. برداشت مدیریت این بود که با این برخورد مسئله ریشه‌کن می‌شد و این موضوع به کلی پاک می‌شود (پیران، ۱۳۸۲).


۵-۱-۲ سهمیه کویری مواد

قبل از انقلاب در برنامه مبارزه با مواد مخدر و کنترل اعتیاد، مقرراتی وضع شد که براساس آن برای بیماران معتادی که قادیر به ترک سریع اعتیاد مبودند، نهمه تریاک در نظر گرفته و به آنان کلن تریاک مانند می‌شد، پس از انقلاب و سیاست‌های بسیاری رعایت متغیر تحت تأثیر اقدامات قانونی قرار گرفت. در تاریخ ۱۳۵۸/۳/۲۹، هیات وزرای به دنبال فشارهای وارده از سوی بهار، می‌گفت که برای معتادان رسمی کارت‌های باقیمانده از سال‌های قبل از انقلاب می‌توانند بر ابتدای سازمان معلولیت تریاک، دست‌یابی به وزارت کشاورزی و عمران و رستاخیزی هزینه مشابه مجاز تریاک حاصل از شیرهای خشخاش مناطق مختلف کشور را از روز اول شهریور سال ۱۳۵۸ از قرار هر گرم ۳۰ ریال به بیماران معتادی که مجاز به دریافت سهمیه تریاک بودند و کارکرد کمپانی تریاک سهمیه تریاک صادره از وزارت بهداشت و بهره‌وری را در دست داشته با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانی (شهیدی، ۱۳۷۵، ص ۱۳).

به‌ویژه، این مسئله در راه‌نوردی طراحی سیاست‌ها و درک‌های سیاسی مهم‌ترین سنتر دانش‌های بیماری با اعتیاد
متوجه شدند توزیع کوین تریاک از دوباره و آثار سوء جدی برخوردار است. از جمله کشوارزمنی که در رژیم گذشته با استفاده از قانون کشت محدود دست به خشخاش کاری زده بودند، حاضر به فروش تریاک به دولت وقت نبودند و آنها را با قیمت بیشتر به فاجعه‌دانستند. 

۵۰ و ۵۲/۱۳۵۸ شهری انتقالابنام قانونی مرتبه اجباری خرید تریاک مورد نیاز مختار مجاز گزارش را توصیه کرد. بنابراین تأیید شد که اجرای این لایحه منوط به این است که تریاک‌های وارد شده به طور خالص در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد و اجرای سیاست افراشته‌نیاژی تداومی تریاک از همین سفارش آگز شود.

شورای انتقالابنامهای نهایی در میهمان سال ۱۳۵۸ به کار تریاک‌فرشی دولت خاتمه داد و کشت خشخاش را در سراسر ایران ممنوع و مصرف مواد مخدر را جریمه نمود. بنابراین به دنبال این مصوبه ۳۳ هزار زمین تحت کشت خشخاش مهده شد (اسعدی، ۱۳۷۹ : ۵۳). گزارش‌ها حاکی از افزایش قابل توجه قیمت مواد مخدر خصوصاً تریاک در این دوره است (پاریزی، ۱۳۸۱ : ۸۲).

واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انتقالابنامهای اسلامی

اولین اقدام در زمینه تغییر صلاحیت محاکم عمومی به دادگاه‌های انتقالابنامهای، در زمینه رسیدگی به جرایم مواد مخدر تصویب آگاهی دادگاه‌ها و دادسرایان انتقالابنام به ۱۳۵۸/۲/۲۷. که بر اساس آن رسیدگی به جرایم ساختن، وارد کردن، توزیع و فروش مواد مخدر در صلاحیت دادگاه‌ها و دادسرایان انتقالابنام قرار گرفت (تکین، ۱۳۷۹ : ۱۵۶).

تا پیش از این تاریخ پرونده‌های مواد مخدر در محاکم کیفری دادگستری بررسی می‌شد که عمّاً موجب صدور مجازات‌های سنگینی و بعضاً مصوبات موتیف شد. این احکام مطلوب فضای انتقالابنامهای بوده و به همین دلیل همه پرونده‌ها به دادگاه‌های انتقالابنام ارجاع داده شدند.
همچنین بر اساس لایحه قانونی راجع به تشکیل هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر، در تاریخ ۱۳۷۹/۲/۱۸، وزارت دادگستری اجازه داده شد که در صورت لروم پرونده‌های مربوط به اخفاء، حمل، خرید، فروش و پرونده‌های دیگر جرایم مواد مخدر را به دادگاه‌های اقلام ارجاع نماید.

۷-۱-۲ لایحه قانونی تشکیل مجامع مرتب‌کننده جرایم مواد مخدر

فضای سیاسی، اجتماعی ملمعه‌ای پس از اقلام و روحیه‌ای اقلایی حاکم بر جامعه و مستلزم کشور، موجب شد تا تأکید بیشتری بر روش‌های خشن و جرم‌گیری‌های در مبارزه با مواد مخدر شود. تا آن‌جا که افرادی اقلام با دلیل شرایط بحرانی و نابدازندار این دوره زمانی، در اقدامی شتاب‌دهنده در تاریخ ۱۳۷۹/۲/۱۹ با وضع لایحه قانونی تشکیل مجامع مرتب‌کننده جرایم مواد مخدر در ۲۵ ماه و ۷ تیر که در آن بعضی اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق جزا مانند اصل قانونی بودن مجامع‌ها، نادیده گرفته شده بود، با پیش‌بینی مجامع‌های خیلی شدید در مورد مقابله جدی با معذل اعتیاد برآمد. گذشت زمان ناوانی و ناکام‌گی این قانون را نابینا کرد (رحمدی، ۵:۳۳۷۹).

به دنبال تصویب لایحه مورد بحث، از تاریخ یک‌ماه ۱۳۷۹/۲/۱۸، ۱۳۷۹ که برای اخذ سهمیه تریاک قبل از معطویانت رسمی و دارای مجوز داهم شده بود، پی‌اعتیار شد. به اعتیاد برخی صاحب‌نظران در شرایطی که آن‌ها از ناهنجاری و رقابت روند جدایی عمدتاً اقلامی هم بروز کرده بود، بیده‌ی بوده که قانون مصوب شورای اقلام برای مبارزه با مواد مخدر قوانین زیادی برای موفقیت نداشت باشد (مهمان، ۳۸۸۰: ۳).

در این دوره (شهریور ۱۳۷۹) انتظار می‌رفت با اجرای لایحه قانونی تشکیل مجامع مرتب‌کننده جرایم مواد مخدر، اعتیاد کاهش یابد. ولی با هدف‌های اجرای این قانون مصرف هرچه زودتر، از این معطلیان ایرانی به راحتی و بروز زاینده، ضمن آنکه با گذشت زمان اکنون کنترل مره‌های شرکتی دوازده شد و اصولاً مبارزه با اعتیاد از اولویت مدیریت کشور خارج شد (شهیدی، ۱۳۷۵: ۱۲۰).
2-1-1) استعفا

سراجنامه آیت الله خوشنده در پی تنش‌های پشت پرده در دوره سال ۱۳۵۹ استعفا داد و این استعفا پایان یک دوره بر بهبود در تاریخ مبارزه با اعتیاد بود. استعفا یک حق خاصی در شروع دوره جدید برنامه مبارزه با مواد مخدر به شمار می‌آورد. خلاصه در مراسم استعفا خود به طور ضمنی اشاره کرد که استعفاش به دلیل موجی از مخالفت‌ها بوده است (روزنامه اطلاعات، ۱۳۷۹/۰۹/۱۷).

در این دوره، سیاست کاهش عرضه مهم‌ترین زمینه فعالیت مبارزه با مواد مخدر بود و بیشترین حجم فعالیت‌ها در مبارزه با مواد مخدر به این حویز احترام یافت و لذا عرضاً کاهش تفاوت با برنامه‌های مربوط مثل پیشگیری و درمان و کاهش عوارض و آسیب‌آوری مورد توجه قرار گرفتند. در مقابل، نیروهای بسیاری در خدمت کاهش عرضه قرار گرفتند و هزینه‌های مادی و معنی‌پذیر بردایش شد تا عرضه مواد مخدر از جامعه رخت گردد.

اما نه تنها چنین نشد، بلکه آینده نشان داد که معضل اعتیاد و عرضه و تقاضای مواد مخدر بیش از گذشته جامعه را در مورد تهدید قرار داده است. مدیریت اعتیاد در این دوره عمداً تحت تأثیر گروه‌های گوناگون حاکم بر وضعیت سیاسی -اجتماعی کشور بود، که سه‌گانه‌ای در زمینه برنامه‌های کاهش تفاوت ناشی و اساساً تصور می‌کرد با حذف فیزیکی عوامل تولید و توزیع مواد مخدر به سرعت مسائل اعتیاد را برای همیشه حل کرد.

2-2) دوره دوم: تغییر خشم انگیز و انکار اعتیاد (۱۳۷۹-۱۳۵۹)

دورة دوم مدیریت اعتیاد در پی بحران ناشی از دوره قبل شکل گرفت. فضایی مغلوب به از انقلاب و روش‌های خشونت‌آمیز در دوره اول مدیریت اعتیاد باعث شد تا مخالفان فعالیت آیت الله خوشنده ادعای کنند که علی‌رغم منصب به او فعالیت‌های خلاف قانون داشته‌اند و متکب جرم شده‌اند. این اعتراضات رفته و رفته یافته و منجر به یک بحران سیاسی شد که باعث ماهیتی در مقام پاسخ‌گویی در جراید بر آمدن (روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۵۹/۰۹/۲۰). شایعه‌شکنجه معتادان بیش از همه مطرح بود.
سرهنگ بختگان، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر شهریت زنده‌سانی، با قاطعیت شکنجه در زندان‌ها برای در کنارگرفتی افراد و زیور از زندان قاچاقچیان را در خانه‌هایی شکنجه می‌کردن. این شاید از آنها اثر شبیه‌ترین (روزنامه آزادگان، ۱۳۹۹/۱۰/۲۵)،

تاریخ‌ها یک اقدام خشونت در اولین هفته پس از استعفای مادرآی وی که به نام داندینی روزها مواد مخدر هروئین، تریاک و مشابهات آن در کمین و فورس روز از استعفای این جنب دیوار کشور گسترش پیدا کرده است و قیمت هروئین از ۴ میلیون تومان به ۲۵ هزار تومان تنزل کرده و این طی گذشت. داروهای این جنوب تهران ([۱] قوام و جمشید و کمک و هنف حوضه صورت اولیه رفتار خود برای گردیده (روزنامه کیهان، ۱۳۹۹/۱۰/۲۵)،

پاصله‌ی پس از استعفای خلخالی، مستنolon داگاه‌های مبارزه با مواد مخدر در مصاحبه مطبوعاتی شرکت نموده و سعی کردن به اهمامات و شباهات درون این اشکال پاسخ دهنده. این حاکم شرع‌گذار داگاهی انتقال جهت استعفای جهت جامعه‌ای گفت‌شورهای اقتباسی تکریم به نام انتقال داگاه‌های مبارزه با مواد مخدر به عنوان داگاه دولت لازم است. جراح برخی از این اسباب بوده، این این این این این این استفای داگاه از دادستانی کل اقتباس به شمار می‌آورد (روزنامه اطلاعات ۱۳۵۹/۱۰/۲۵)،

در دولت دوم، باری جل‌گیائی از تمرکز قدرت و جلوگیری از قدرت‌ها و ظرفیت و مستندی‌ها و اختیارات به سه نفر و ۵ گزینه انتخاب نماینده دادستان کل اقتباس در امر مبارزه با مواد مخدر، نماینده دادستان کل اقتباس و حاکم شرع همکار انتقال به دادستانی ۵ گزینه با مواد مخدر. داگاه‌های وزیر پس از استعفای خلخالی، به دامن‌سازی مبارزه با مواد مخدر تغییر نام یافت و تحت نظارت مستقیم دادستان کل اقتباس درآمد. دامن‌سازی مبارزه با مواد مخدر تغییر نام یافت و تحت نظارت مستقیم دادستان کل اقتباس درآمد. دامن‌سازی مبارزه با مواد مخدر تحت نظارت مستقیم دادستان کل اقتباس درآمد. دامن‌سازی مبارزه با مواد مخدر تحت نظارت مستقیم دادستان کل اقتباس درآمد. (روندهای اقتباس اسلامی، ۱۳۵۹/۱۰/۲۵ و روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۵۹/۱۰/۲۵)،
در مجموع، دوره دوم مبارزه با مواد مخدر با چنین زمینه‌ای آغاز شد. قوانین و مقررات تغییر خاصی نکرد، اصول ترین تغییرات در سطح سازمان و کارکنان سند مبارزه با مواد مخدر رخ داد و با توجه به آغاز جنگ و حمله تروریستی عراقی به کشورمان به اعتیاد از اولیه‌های خارج و همه اقدامات تحت‌الشعاع گرفت. خشونت و خشم دوره اول در این دوره نیز تحت تأثیر شد که به اعتقاد آیت‌الله خلخالی ننگ محترماً فراخوانده شد. افزایش عرضه مواد و ارزان شدن قیمت آنها شد و این که‌کشیدن کنترل محدودتر مراحل شرقی به دلیل انتقال نیروها به مرزهای جنوبی و غربی نیز بر تسهیل ورود مواد مخدر اثرات قابل توجهی گذاشت. همه عوامل فوق‌الذکر دوره جدید فعالیت مدیریت مبارزه با اعتیاد را در کشورمان رقم زد.

محقق جامعه‌شناس و از ساحب‌نظران در زمینه مسائل اجتماعی ایران خصوصاً اعتیاد، در مصاحبه عمیق، مدیریت دوره دوم مبارزه با اعتیاد و زمینه‌های اجتماعی ـ اجتماعی آغاز به کار کرد. به چنین توضیح می‌دهد: "بعد از این دوره (اول)، به یک باره جامعه روا شد. از نگاه مدیریتی، باز هم اشکالات اساسی ادامه پیدا کرد. بیش از خواهید انتظار افزایش برود که با حکم آمده بودند و جنبه تخصصی در کار نیود. بنابراین نگاه مدیریت نمی‌تواند فراخوانده در بخش‌ها بوده که به‌سرعت درگیرش بود و روز بروکد دمانتگره و پیش‌گیرانه داشت. در واقع نگاه امتناع به آن شدند و غیر باعث شده بود جامعه احساس آرامش بیشتری یافت، ولی این ناهیان از برنامه‌های اختیاری یا یک فرآیند علمی - تحلیلی بوده (یبرز، ۱۹۸۴)."
هم اقدامات و برنامه‌های مدیریت اعتیاد و واقعی در این دوره به قرار زیر بود:

۲-۱. آغاز جنگ

در روزهای پایانی پایان ۱۳۵۹ نیروهای عراقی بر مزه‌های ایران حمله کردند. به دنبال آن فاجعه‌های بین‌المللی با سوء استفاده از شرایط جنگی، معاملات قاچاق مواد مخدر و داوندن را آغاز کردند. در این رابطه، رئیس‌جمهور می‌تواند با مواد مخدر شهوانی، در صاحب‌یاری‌های مختلف تأسیسات شرکت قاچاقیان مواد مخدر، بعد از موقت‌سازی، سوءاستفاده کرد و برای خود خاله‌طلبی کرد. اغلب از این مواقف، در بسیاری از نقاط جنگ به‌طور گسترده‌ای خورده‌اند و به میان‌مردم مواد مخدر و اعتیاد به طور وحشتناکی افزون شده و ارزش انواع مواد مخدر به علت فراوانی مجدداً به نحو بسیار محصور کاهش یافته و اگر کار بدین منوایی برود، وضع مواد مخدر و اعتیاد به مراتب ناسقف‌بازی با سایر خواهد شد. وی علی افزاش مواد مخدر و اعتیاد را چنین بر شمرد: الگوریتم کنترل مرزهای شریفی با ورود و خروج اتباع بی‌بایگان بدون کنترل گذشته شده که باعث افزایش اثر دادگاه‌های سراسری شده که بروز و خروج وضعیت بی‌بایگان بدون کنترل گذشته که باعث افزایش اثر دادگاه‌های بسیاری شده. (مقدمه: دکتر ویژن زبانیان به مناسبت کمیته جهانی در زبان‌ها: ه) تاریکی مدارم شباهت و برقراری روابط منفی بین خود و عوامل حاصل در پایان سال ۱۳۵۹ خیلی از بودجه‌های مختصر سازمان‌های مبارزه با مواد مخدر معاون مدارس رنگ به مدارس ضروری و فوری مصدومان جنگ اختصاص داده شد (روزنامه ایران، ۱۳۵۹/۰۶/۱۲).
در هر حال در این دوره شکاف ملیموز و مشخصی بین شرایط ذهنی جامعه ایران و عینیت جامعه فرهنگی وجود داشت.

2- تداوم سیاست‌های قضایی

در این دوره موج اعدام‌ها هیچ‌یک ادامه داشت و در مطروحات اخبار حاکی از اعدام قافچلیگان مواد مخدر مستمری منتشر می‌شد. جدول شماره 1 آمار احکام صادره شده عليه مجرمین مواد مخدر در فاصله سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۶۴ (تاییده حقیقی) می‌باشد.

جدول ۱: آمار احکام صادره شده عليه مجرمین مواد مخدر در فاصله سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۶۴

<table>
<thead>
<tr>
<th>آمار احکام قضایی</th>
<th>۱۳۶۰</th>
<th>۱۳۶۱</th>
<th>۱۳۶۲</th>
<th>۱۳۶۳</th>
<th>۱۳۶۴</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>اعدام</td>
<td>۱۴۷</td>
<td>۱۴۵</td>
<td>۱۲۸</td>
<td>۱۴۴</td>
<td>۱۵۳</td>
</tr>
<tr>
<td>پیش‌تر از ۱۰ سال زندان</td>
<td>۲۳۷</td>
<td>۱۰۲۴</td>
<td>۱۳۴۹</td>
<td>۱۲۲۷</td>
<td>۳۱۴۷</td>
</tr>
<tr>
<td>۱ تا ۱۰ سال زندان</td>
<td>۴۴۲</td>
<td>۷۸۷</td>
<td>۱۲۷۰</td>
<td>۷۶۳</td>
<td>۳۹۴۷</td>
</tr>
<tr>
<td>کمتر از پیکسار زندان و آزاد شده</td>
<td>_۱۶۰۰۱</td>
<td>_۱۲۴۱۴</td>
<td>_۱۲۳۷۳</td>
<td>_۱۱۶۱۱</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

به اعتقاد مدرک‌کل مور در فرهنگی و پیشگیری دیبرخانه، می‌توانست به عنوان یک سیاست فعال و در عین حال هوشمند تلقی شود، در صورتی که به‌صورت یک سیاست بی‌مجتمع با انجام یک اجرایی و یک بازرسی نکرد، وی در ادامه می‌افزاید، به عقیده من در مقوله مواد مخدر و اقدام کننده اقدام به جاسوس و یک بازرسی نکرد. به عقیده سیاست مدنی این من باید احکام بی‌سیاستی دیگر که به یک سیاست مجدد این باید اعمال باید به این معنی که سیاست‌های مدیران ما احکام می‌کنند که در حق مواد مخدرها اقدامات شاپ در سیره بروز، شیاد ارزش‌های انقلاب زیرسیال بروز (صرامی، ۱۳۸۴).
رویکرد مبارزه با عرضه موقع تنیود و هر کدام از مستقلا و مدیران در این باره نظری داشتن. اما نظرات آنها اغلب مبنی بر یک جمع‌بندی روش و دقیق از تجربه قبلی نبوده‌است. مثلاً، رییس‌الامام یزداشایی کشور در مصاحبه‌ای در پاسخ به یک سوال به عنوان اعمال مجرای‌های شدید، هنوز ریشه‌ی فاجعه نخخشیده است. اظهار کرده‌اند، همانطور که استحضاً دارد مسیر خدمت‌های انگیز، می‌تواند دارای بررسی کرد، و طرح‌های مهمی نیستند، مانند: متن‌سازی به نظر رسانه‌ای که به صورت بنیادی پیش‌بینی کرده‌اند که انجام‌شود با یک شریط‌بندی انجام شده، نتیجه قطعی به دست آید. این گاه، نتیجه دیر و خسارت. حاصل نشود که کارها بر طبق یک برنامه بنیادی نبوده، به این ترتیب که مسئله‌ی معمول و مسائلی فاجعه‌ای باشد هر روز و با یک سیستم انجام می‌گذارد، چرا که از گرفتن و کشتی، ملاحظه کرده‌اند که [چه] نتیجه‌ای عاید شد و هم اکنون قابلیت‌هایی که در آن زمان می‌دانند، قبلاً بوده و با 200 کیلو میله نو و هرودین دستگیری‌های کردیم، امروز با چهارصد کیلو دستگیر می‌شودند. این نشان دهنده‌اند که این نتیجه‌ای عاید شده است (روزنامه انقلاب اسلامی، 23/3/1362).

دقت در این اظهارات نشان می‌دهد که مستقلا وقت تعرف واضح و دقیقی از کار بنیادی و ریشه‌ای نداشته‌اند. در واقع برخی به این نتیجه رسیده‌اند که روش‌های مبارزه از نهایت جدید بوده‌اند. اما هنوز تحلیل دقیقی از این ندانت‌ها و در اندازه‌ای هر اظهار نظر و پیشنهادی دوباره عمل یا به شکلی دیگر به روی‌کرد کاهش عرض رجوع می‌کرده‌اند. در این خصوص، رئیس اکب ششم اداره مبارزه با مواد محکم، اظهار داشت: در زمینه مبارزه با مواد محکم، به اینکه ناکامی‌های کردیم، ولی شواهد و قراین نشان می‌دهد که فاجعه‌هایی در مدیریت مبارزه با مواد محکم، فرقی نمی‌بینند و سپس آموزش در خیابان اعدام کننده راه حل بنیادی مسئله نیست و فقط مبارزه با معالی است، (روزنامه انقلاب اسلامی، 157/12/1362). به هر حال مدیریت
اعتیاد ضمن آنکه تدریجی بخشهای مبارزه با اعتیاد در گذشته بی‌می‌برد، اما هنوز این نوبت با برنامه مشخص در این زمینه نداشت و اغلب تسریع می‌کرد با تجمع بیشتر تربیه‌های نظامی و یا امنیتی خواهد توانست به نتایج بهتری دست بزد.

۲-۲ (۱) ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر

در آبان سال ۱۳۶۰ برای مبارزه بخش‌ها و برای مواد مخدر، یک کرمان و برای نام «ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر» تشکیل شد. این ستاد یکی از شعبات کمیته مرکزی بود و می‌توانست دو راهکار را نیز اجرا و در بخش مواد مخدر و بر طبق یک اساس‌نامه زیر نظر نماینده دادستان فعالیت‌های مرکزی (روزنامه کیهان، ۱۳۶۰/۶/۲۰). به این ترتیب فعالیت‌های کاهش عرضه بخش از گذشته متمرکز و تقریباً همه اقدامات قضایی، نظامی و امنیتی در ارتباط با کاهش عرضة مواد در این ستاد مرکزی شد.

۵-۲ (۲) الحاق تبصره به ماده یک قانون تشکیل مجازات

در دوره دوم مدیریت مبارزه با اعتیاد، مثل اواخر دوره اول، مستند قانونی فعالیت‌های کاهش عرضه و تقصیه مواد، لایحه قانونی تشکیل مجازات مربوط به مواد که توصیف‌نامه مربوط به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۲۸ را مبنای کار داد قرار داده بود، باید از این نمود. همین امر موجب بلافاصله برخی دادگاه‌ها در خصوص حیاتی و مواد مشابه آن شد که آن‌ها با این موضوع مواد مواد قانونی قرار دادی گرچه اجرای حقوقی در تاریخ مشروطی، با عنايت به ماده ۲۵ لایحه که توصیف‌نامه مورخ ۱۳۳۸ راجع به فهرست مواد مخدر را همچنان لازم اجرای می‌دارست، حیاتی و مواد مشابه آن را درقفی مواد امری قرار می‌داد، ولی این اظهار نظر به علت لازم‌الانساب نبوده، تنها تنها نتیجه در دادگاه‌ها روبه‌روی ایجاد و از تکمیل آن در این خصوص جلوگیری کند. لذا مجلس شورای اسلامی در تاریخ
اعزام معطادان به جزیره
از سال ۱۳۵۳ اعلام شد و با تأمین شورای عالی قضایی معطادان پس از دستگیری به جزیره
اعزام می‌شود. معطادان خاطئ، ولیکن متجمهر، سابقه‌دار و معطادانی که به‌موبیل قانون
مجرمان به عادت بودند، از تمامی شهروندان جمع‌آوری و به جنوب تبعید شدند. مدت
اقامت معطادان اعیاضی در تبعیدگاه نامعلوم بود و مشمول‌اند امر اظهار می‌داشتن تن نیازی که
معطادان درس غیرت. نگرفته و نسبت به ترک اعتیاد خود اقدام نکردند. همچنین در
جزیره بایت خواهد. مانند (جمهوری اسلامی، ۱۳۵۳/۰۶/۲۲ و ۱۰ و ۱۳۵۸/۰۶/۲۱، ۱۳۵۳/۰۶/۲۲ و
۱۳۵۸/۰۶/۲۱، ۱۳۵۳/۰۶/۲۲ و ۱۳۵۸/۰۶/۲۱، ۱۳۵۳/۰۶/۲۲ و ۱۳۵۸/۰۶/۲۱) به تدریج اعتیاضی نسبت به رفتار با معطادان در
جزیره مطرح شد و به همین دلیل حاصل از سوی قوه قضاییه مسئولیتی به‌پردازش گزارشی
از این مزدک شدند. دیر مدت مبارزه با ماده مجد شده که در فاصله سال‌های ۱۳۷۳-۱۳۸۱ که
یکی از اعضای هیأت بود در مصایح عمق در این باره می‌گوید در دونا ازدواج به با
معطادان حتی نامه هم به ندرست می‌رسیده؛ هیچ کدام پولی نداشتند، هیچ اتیبات بین نداشتند
و هیچ نوع اتیبات نلمبه و املایم وجود نداشتند. نیروهای امنیتی آنها هم تلفن نداشتند و با
این طرف و این طرف به وسهی سیم در اتیبات بودند و بالعکس معطادان هم نمی‌توانستند با
هیچ کس اتیبات داشته باشند. در همان محیطی می‌بایست معطادان در آن هواه
گرم در محوطه اردوگاه نه خواهید. و افراد دیگری، یک نفر با یک شیشه کل و یکی
با یک شیشه بین دو ایستاده و یک نفر با یک شیشه روغن این افراد را چرب کرد و آن دو نفر به ۲۳، ۲۰ نمود آن‌ها را که نیاز داشتند با یک لیوان به دست آورند و با یک لیوان شست‌شوی مو دادند. مشخص یک بود که دچار امرار جریان شدگان، امراری مثل گال و بیماری‌های پوستی دیگر و خودشان با اجازه مسئولان خودشان را درمان می‌کنند. جالب این بود که عمدتاً این افراد با وجود این که به ولی داشتن و به راه تهران نشستند، هنوز معادن بودند و اعتیاد داشتند. اعتیاد آن‌ها در آنجا عوض شده بود. آن‌ها تغییر چایی را می‌سیزند، هم‌بند آن که آن‌ها تغییر خودبرداری در آنجا تغییر کرده‌اند (فلاح، ۱۳۸۴).

2-4 تقویت فعالیت‌های کامش عرضه

وضعیت بحرانی و سرعت زیاد افزایش شباهت و اعتماد سال‌های پایانی وضعیت دوم مدیریت اعتیاد می‌آید. ممکن است با تشکیل ادارات و وارد سیستم، این سیستم به حفظ ویژگی‌های آن ممکن نباشد. با منابع سیستم پیشرفت فعالیت‌های کامش عرضه انجام داده‌اند. افزایش سریع متقابلی سرنگ شده در رابطه با موانع مصرف در سال‌های پایانی دوره دوم مدیریت اعتیاد حاکی از این ارادة جدی برای اجرای برنامه‌های مقابله با عرضه از یک سو و شباهت و اعتماد از سوی دیگر بود. جدول شماره ۲ تعداد متقابلی دستگیر شده در طی سال‌های اول پس از پایان انقلاب نیز این سال‌های پایانی دوره دوم مدیریت اعتیاد نشان میدهد.
جدول ۲: آمار مهتمان دستگیر شده در رابطه با مواد مخدر در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷

<table>
<thead>
<tr>
<th>سهم دستگیر شدگان از کل جمعیت کشور (درصد)</th>
<th>جمع کل</th>
<th>تعداد سال</th>
<th>بالاترین تعداد</th>
<th>پایین‌ترین تعداد</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۰/۲۴</td>
<td>۹۸۶۷</td>
<td>۱۳۵۸</td>
<td>۱۳۶۷</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۱۵</td>
<td>۱۲۳۸۵</td>
<td>۱۳۵۸</td>
<td>۱۳۶۷</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۱</td>
<td>۱۶۴۰</td>
<td>۱۳۵۰</td>
<td>۱۳۶۱</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۱</td>
<td>۱۹۱۶۰</td>
<td>۱۳۶۱</td>
<td>۱۳۶۲</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۲</td>
<td>۴۹۲۱۱</td>
<td>۱۳۶۲</td>
<td>۱۳۶۳</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۳</td>
<td>۵۵۹۶۶</td>
<td>۱۳۶۳</td>
<td>۱۳۶۴</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۲</td>
<td>۷۸۰۳۷</td>
<td>۱۳۶۴</td>
<td>۱۳۶۵</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>۰/۳</td>
<td>۹۰۴۷۸</td>
<td>۱۳۶۵</td>
<td>۱۳۶۶</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

۲-۲۸ سردرگمی: کاهش نفاذی تا کاهش عرضه؟

در اواخر سال ۱۳۶۱ هنوز مدریت مبارزه با اعتیاد تبیین شده در مبارزه با کاهش نفاذی، اجرای برنامه‌های کاهش عرضه به وجود آمده که اما گفته می‌شود این استراتژی و نژادی که در کاهش و کنترل مصرف مواد، تلاش می‌کرد تا تبیین ناشی از فراوانی مبارزه با مواد مخدر ارائه شده.

سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی مبارزه با مواد مخدر، در گفت و گویی به موضوع کاهش نفاذی یا کاهش نفوذ در مورد مواد مخدر گفت: "در مورد مواد مخدر نفاذ نیست (روزنامه اطلاعات، ۱۳۶۱۲/۱۸/۱۴۳). این سخنانی ظاهر چاکی از اهمیت یافتن مسئله نفاذی در نگرش مردمان بود. اما ادامه سخن نشان می‌داد که در واقع مرکز ثقل نگرش مدریزان به مسئله اعتیاد، هم‌چنان عرضه بوده است. در همین مصاحبه نامبرده افند در پارتیم نشده.
فصل‌نامه علمی پژوهشی رقابت اجتماعی، سال هفتم، شماره ۳۷

جلوی این تضاو را بگیرم بسیاری از مسائل حل می‌شود. برای این منظور بايد امکاناتی فراهم شود تا ارگان‌ها مرزه‌ها را گذرانند (همان). همچنان، که ملاحظه می‌شود، مقدرات مباحث مطرح شده به سود استراتژی کاهش تفاضا است. اما بی‌توجهی به سود برنامه‌های کاهش عرضه بوده است. این امر نشان دهنده ضعف نظری مدیریت مبارزه با اعتیاد در این دوره است. از جلوه‌های دیگر رویکرد مدیران به سؤالهای کاشش تفاضا تخصیص بوده به برنامه‌های کاهش عرضه، معادل ده برابر اعتیاد جهت بازاریابی معتادان و کاهش تفاضا بود (روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۶۳/۲/۱).

در اواخر سال ۱۳۶۱ سیمینار چهار روزه‌ای به منظور مبارزه با موادنخورده برگزار شد. در این سیمینار دکتر سید طاهری، رئیس استاد مدیر مبارزه با موادنخورده شهری، اطلاعاتی داشت که بالا بسیاری را کم حاضر برادریخ و وی به عنوان کسی که مدت‌ها مدیریت کاهش عرضه را در نیروی انتظامی عهدهدار بود، گفت: من به شخصه نمی‌ر ان. زیبا هر فناوجی که اعما شده سی فناوجی برگ هم در کارش سبب شده و این به نتیجه‌ی اصلی دارد که با وقت کم سیمینار قابل بحث نیست و به نظر ما اینجا داده است که اعما شده راه مبارزه اساسی با موادنخورده نحوه‌ای‌ها (روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۶۱/۵/۱۳). اگر چه این اطلاعات پرکرده می‌توانست زمینه مناسبی برای تجدید نظر مدیریت مبارزه با اعما در برنامه‌ها پیدا آورد، اما منافع‌های چنین ناشد و در طول دوره دوم مدیریت اعما، در همان یا دادن سایر چرخه.

۳-۲. دوره سوم: "تجدید سازمان مبارزه با اعتیاد" (۱۳۶۷-۱۳۶۷)

در اواخر دوره دوم، ناکامی حاصل از عدم موفقیت برنامه‌های مبارزه با اعتیاد، پاسخ به یک سؤال اساسی و مهم را در دستور کار مدیریت مبارزه با اعتیاد قرار داد: «چرا در مبارزه با موادنخورده، نیروهایی و با رغم مبارزه شدیدی با آن، انتظار سکس نرفت؟» طرح این پرسش ورود مباحثات و اظهارنظر‌های مختلف مطرح و نتیجه‌هایی به منظور نتیجه علل شکست انجام شود. اغلب اظهارنظر‌ها بر وجود اشکالات قانونی و اجرایی تأکید
دشتند. مدیرکل اداره نظارت بر مواد مخدر وزارت بهداشت گفت: "مما نیازمند قانون کامل و مدن است. این قانون در مجموعه قوانین ملکت نیز با مصوبه شده اجرا شود، از مشکلات را حاکی کنند، اما سلسله این است که قانون این طوری که با یاد اجرا نمی‌شود" (روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۵/۰۳/۱۴۳۶). یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس نیز معنقد بود: "اگر همین قوانین دقیقاً اجرا شود خیلی از مشکلات را حاکی کنند، اما سلسله این است که قانون این طوری که با یاد اجرا نمی‌شود" (روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۴ و ۰۳/۱۴۳۶). از دیگر مسائلی که بر آن تأکید می‌شود ضرورت تمرکز سازمان و اطلاعات و پایان بخشیدن به تعداد مراکز قدرت و برخورد سیله‌ای و (روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۴/۰۳/۱۴۳۶) همچنین این که زندان و مراکز بازپروری گرهی کارآیی ندارند، اما وجودشان ضروری است و به هر روی معیان نماید رها شوند، حتی اگر نتیجه نفعیت مراکز بازپروری صفر باشد. بنابر این آنچه مورد توجه قرار می‌گرفت، کشف علل شکست و نحوه اصلاح زندانها و مراکز بازپروری بود (روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۴/۰۳/۱۴۳۶). در مجموع، در اواخر دوره دوم، غالب دستاندرکاران مبارزه با اعتیاد به این نتیجه رسیدند که هنوز دیدگاه یکسان و سیاست واحدی که مورد قبول تمامی سستان و دستاندرکاران مقابله با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر باشد و وجود ندارد و این یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت مبارزه با اعتیاد است.

در چنین سنتی قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، در مجموع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در دوره سوم مدیریت مبارزه با مواد مخدر به این وسیله آغاز شد (روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۴/۰۳/۱۴۳۶). تصویب قانون جدید ایماده ایزدانی وجود آورده در همین رابطه معنای اطلاعات و عملیات فرامرزه کل کمیته، خطره به فرامرزه اطلاعات و عملیات کمیته اظهار داشت قانون جدید مبارزه با مواد مخدر چیزهایی نسال خون دل خودن قانون اقلام است. اینکه در موقعیت واقع شده‌ای که هفت سال از معلق شدن قانون شورای اقلام می‌گذرد، هرچه ضعیف‌تر می‌شود که ظالمی اسلامی دان برخورد با اعتیاد را ندارد و هرچه
بعدهای انقلاب خون در خرداد، پس این. آن وقت آن فراره‌های که با تحریبات انوخته
شده به طور هم‌جایی به جنگ مواءی‌ها برای اردوی اردویکان که ۱۳۸۷/۹/۱۲، به این ترتیب شرایطی به وجود آمد که همه ارداده با خود حذف کامل و محو اعتیاد از
جامعه بسیج شدند، اما این تلاش در خدان و فقدان نظری به طرح مشخص باز هم نمی‌راند.
محقق جامعه‌شناس صاحب‌نظر در مسائل اعتیاد این وضعیت را در دوره‌های ممکن
عمق چنین توییب می‌دهد، این این که وقتی به‌این‌ها توجه پروری شديد پیدا می‌کند
بیمار طبیعی است که به دل مشوق‌ها خانواده‌های بدنی شود. تظاهر بیرویی دمنگ خط را به
صدای امیزی گزارش‌هایی جمعی به موضوع زاد می‌شود، این جامعه چه مبذول
جامعه باید پاسخ دهد. چیزی که تحقیقات نشن می‌دهد به دنبال مدرک شدن مدل مادریت
اعیاد، این نکته بررسی‌های است که در این دوره کامل‌اکل حذف می‌شود می‌دهد. جامعه
بپذیرفتنه که اعتیاد بلاه خانمان سوز فراگیر است و کاری بز هم نمی‌شود کرد.
یکی از علل کشیده برای برنامه‌های ماردند برای دوره، شرایط جنگی پس
که از طرفی موجب تمرکز نؤورا بر مسائل جنگی و از طرفی کاهش امکانات برای حفظ و
مراقبت از مزه‌ها شریک شدند، که در ارتباط با این وضعیت و نهاد
می‌دند که بعد از جنگ با مسائل اعتیاد برخورد خواهد شد، در آغاز دوره موم به پایدار
قطع‌نامه ۵۹۸ جنگ خانمه پافنام با این نوره مدل‌کل امور فرهنگی و پیشگیری دبیرخانه
ماند برنامه‌های آموزی برای مواءی و در محاسبه عمق پس از جنگ هم مسائل اعتیاد جدی قلمداد
نشد. یک در این زمینه می‌گوید، دوره‌ی پس از جنگ‌های می‌گویم: مدل مادریت کلان
کشور مجددًا به این موضوع به عنوان یک بحران بسیار جدی نگاه نگرفته، حتی به عنوان
یک بهدیده‌ی‌ی‌ی به آن نگاه نگرفته، نه به عنوان یک آبی‌تریک شد، که به جامعه آسیب
می‌زند و با این معنی مانند سرقت و مصرف موثرانکلی برخورد شد و هیچ‌گاه به
عنوان یک بهدیده‌ی‌ی‌ی به آن برخورد نمی‌شود.
علاوه بر این مدیریت کلان کشور و در نتیجه مدیریت اعتیاد به شرایط روخی ـ روانی و
اجتماعی پس از جنگ نیز پی‌توجه بود و باور نداشت که با پایان جنگ بلاافصلی شرایط
جامعه در معرض دگرگونی و تحول جدی قرار گرفت. محقق و جامعه‌شناس برجهت در زمینه مسائل اعتیاد در مصاحبه عمق در این زمینه می‌گوید افتخارات بعد از جنگ هم یک چیز جوان شمول و قانون‌مند است. شما جنگ دارید در پی جامعه جوان که چندین میلیون نفر را مشغول کرد. شغل ایجاد کرده و پخش عمدی از بیروی جوان درگیر آن است. در این درگیری جوان، مسکن، غذا، ازدواج، سرمایه و نیروی ملی‌ها درست است که چنین مخاطرات است و سرمایه‌گذاری خطینی از کشور را تدبیر می‌کند اما از این بعد به آن نگاه کنید که یکی از دو دش حکومت برمی‌دارد. این‌ها با زخم جنگ بر روی و حس‌شان بر می‌گردد و تفاضلی که جامعه باعث به این‌ها پاداش بدهد جنگ‌های و استان‌شناس شهید شدند. خودشان زخمیشان و روحشان ملی شد و سخت‌های عجیب و غریب دیده‌اند. جامعه با این‌ها باید چه کند؟ بحث‌هایی هست که من واردش نمی‌شوم. بطور طبیعی بزرگترین بزار برای اعتیاد شکل می‌گیرد. زخم‌دورگری‌های جنگ، مشکلات ناشی از جنگ، یکنار، جوان، جامعه، نبودن برنامه به آن دامن می‌زند. عاطف و باطل بودن به تدریج به احساس غیب منجر می‌شود و احساس غیب سرخوردنگی به دنیالش می‌آید.

سرخوردنگی میزان را برای مالگی‌ها موادمحدر بز می‌کند. منشور دیر ستاد بازره بر موادمحدر شرایط پس از پادیرش قطع‌العام و فضای حاکم بر جامعه و متقابل آمادگی دستگاه‌های مسئول را در این زمینه بر اساس تجارب خود در استان خوزستان به خوبی توضیح می‌دهد و در مصاحبه عمق می‌گوید از زمان که جنگ جنگی یکسان باشد و استانما میزان لنگرها و تیپ‌های مختلف بود. فرهنگ مبارزه بسیار پررنگ بود. یعنی تا سال ۶۶ که بکاربردها فوقالعاده بود و ما کمتر به مسئله‌ای به نام اعتیاد با موادمحدر روبرو بودیم. در کنار این مسئله، خیلی از جمعیت استان از جمله اهلی موادمحدر، آبادان و خممشهر، شهرهایشان را ترک کردهند. این مهاجرت، اثرات سوی خود را بعد از پادیرش قطع‌العام به شدت نشان داد. یعنی بعد از قطع‌العام سال ۶۷ و ۶۸، بارگذاری این مهاجرین مخصوصاً آبادانی‌ها و عربهای عاله‌سوسکر و مشکلاتی مانند تخریب خانه‌ها یا فقر که بالا مانده بود، ناکامی‌های اداره مصرف موادمحدر و مسکن را سپری نکرده‌اند. ما همیگی برنامه‌های برای کسانی که
فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره ۲۷

از استان‌های خرو مهاجرت کرده، نداشتیم. فکر مسئولین در آن وقت این نبود. ما در یک دفاع
گسترده گرفتن شده بودیم و در این گربه، نتایی فرمان این بود که ساکتی را از خانمان
پیرون بفرستیم. وقتی مهاجرین رفتند، ما به معنایات آنان هنگام بارگذشته فکر نکردیم. هنچ
واعده پژوهشی برای رفع این مشکلات در استان وجود نداشت و ما حتی یک تحقیق هم
نداشیم که مشکلات مهاجری را به می‌خواستند درک ندادند. بروسی کنن (مصری، ۱۳۸۴).

در واقع دوره سوم که با تصویب قانون جدید میارزه با موادخدر در مجمع تشخیص
مصلحت و تأسیس ستاد میارزه با موادخدر آغاز شد انتظارات و توقعات جدی را به
ورودی جدیدی جای گرفته و سپس از هریک از این مسائل و توانایی‌های جدیدی که به

در دوره سوم مدیریت اعتیاد همچون دوره‌های قبل، فعالیت‌ها مهم ترین و تنهای زمینه
اصلي و جدی میارزه با موادخدر، جویی کاهش عرضه بود. این وضعیت با تحلیل مدیران
اعتیاد و فضای ذهنی مدیریت نظام که در مجمع تشخیص مصلحت تبلور یافت، کاملاً
ناسب داشت. شاید به همین دلیل بود که در فاصله شکل‌گیری اولین جلسه ستاد در تاریخ
۱۳۸۹/۹/۱۵ و جلسه چهل و هشتم ستاد در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۳ از مجموع ۱۱۹ مصوبه
ستاد نهایی ۲/۱۸ درصد به فعالیت‌ها در زمینه کاهش قضاوت و ۷۸ درصد به معاونت‌ها در
زمینه کاهش عرضه اختصاص داشت. جدول شماره ۲ هرست موضوعی مصوبات ستاد را
در دو زمینه کاهش عرضه و تضاد نشان می‌دهند (ستاد میارزه با مواد مخدر، ۱۳۸۰).

۱۶۶
جدول ۳: تعداد مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر به تفکیک زمینه‌های کاهش عرضه و تفاوت و بر حسب نوع فعالیت (۱۳۷۲-۷۳) 

<table>
<thead>
<tr>
<th>نوع فعالیت</th>
<th>تعداد مصوبه</th>
<th>درصد</th>
<th>زمینه فعالیت</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>کاهش نجوم</td>
<td>۱۲</td>
<td>۴۵</td>
<td>کاهش نجوم</td>
</tr>
<tr>
<td>کاهش پیگیری</td>
<td>۴</td>
<td>۱۶</td>
<td>کاهش نجوم</td>
</tr>
<tr>
<td>کاهش زمان</td>
<td>۹</td>
<td>۳۳</td>
<td>کاهش نجوم</td>
</tr>
<tr>
<td>جمع</td>
<td>۲۱/۸</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>کاهش عرضه</td>
<td>۱۶</td>
<td>۶۴</td>
<td>کاهش عرضه</td>
</tr>
<tr>
<td>اقدامات قضایی</td>
<td>۱۲</td>
<td>۴۸</td>
<td>کاهش عرضه</td>
</tr>
<tr>
<td>همکاری‌های سایر دولتی</td>
<td>۱۷</td>
<td>۶۷</td>
<td>کاهش عرضه</td>
</tr>
<tr>
<td>اقدامات تأمینی و تربیتی</td>
<td>۳۵</td>
<td>۱۴۰</td>
<td>کاهش عرضه</td>
</tr>
<tr>
<td>تفاوتی بیش از طبقه</td>
<td>۸</td>
<td>۳۲</td>
<td>کاهش عرضه</td>
</tr>
<tr>
<td>فاقد فعالیت</td>
<td>۵</td>
<td>۲۰</td>
<td>کاهش عرضه</td>
</tr>
<tr>
<td>جمع</td>
<td>۷۸/۳</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>جمع کل</td>
<td>۱۱۹</td>
<td>۴۸۳</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

بودن، اهمیت ویژگی‌های برتری و اقدامات مدیریت مبارزه با اعتیاد در این دوره به قرار زیر بود:

- پس از پایان جنگ، قانون جدید برای مبارزه با مواد مخدر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ستاد مبارزه با مواد مخدر مأمور اجرای آن شد.
- قانون حتى بیش از قانون مصوب شورای انتقال، بر استاندارد مقابله با عرضه

| ۱۶۷ |
توجه داشته و می‌کوشید با جرم‌انگاری هر نوع ارتباط با مواد مخدر، مسأله قاحق و مصرف مواد را ریشه کن کد (مهر 1377).

دغدغه ضرورت تدوین قانون جدیدی از نهاد تازه تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. که انتقال بودن تغییرات ناشی از بحث‌های دراز تا مبنای راهبردهای مجلس و ایرادات اخلاقی اعضای شورای نگهبان قانون اساسی ایران قانونی و ساختار اجرایی آن را برای مبارزه با قاحق و مصرف مواد مخدر سریعاً در اختیار دولت قرار دهد (موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، 1377).

در این قانون هم مصرف مواد غیرقانونی و جرم قابل تعقیب کیفی اعلام شد و شرکت‌کننده اعلام مواد غیرقانونی را جرم‌انگاری و باید در محدوده شد. مصرف مواد غیرقانونی توسط عکس‌نگاری می‌باشد.

قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت، برای اغلب جرایم مربوط به مواد مخدر مجازات‌های اعمال پیش‌بردی کرده‌بو. مجمع تشخیص مصلحت توجه لازم را از خصوص تشکیل بود و در تأثیر

به اصلاح مجازات و پیش‌بردی از جرم کامل‌ی برخی توجه بود. قانون گذاری می‌باشد در قانون گذاری به کمک و احترام علی جرم توجه نماید، نه تدوین و تصویب قانون برای مبارزه با مخلوع. قانون خوب، قانونی نیست که مجازات‌های می‌باشد به جامعه هدیه کند. سپس در قانون این در واقع به احترام و آرامش سازی و آرامش دوستی و برای آرامش جامعه را آرامش تا همگی آن را لمس کند. بدون شک افرادی بر اکثریت با تشکیل مجازات تقلیل نمی‌یابد، بلکه خود به کمک و بدون آنکه مجازات تأثیر گذاشته باشد، با این رفتین عواملی که در پروج جابج

168
افراش آنها مؤثر بوده‌اند، از بین می‌رود (نجفی ابیردآبادی، ۱۳۷۸: ۲۷۶). بکارنامه نیز بر حقيقة و قطعیت مجازات‌ها به متواری‌ها که در دادگاه‌ها گزارش تأکید می‌کرد و به دست آمده‌است (بکارنامه ۱۳۶۸: ۹۸) در قانون جدید مبارزه با موادخندر، برای تولید توزیع، خرید و فروش بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و ۳۰ گرم هروئین مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود.

بالاصله پس از تصویب قانون فوق مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پیشنهاد ستاد مبارزه با موادخندر به اصلاح بعضی مواد از پیش گرفته و از جمله ماده ۳۵ که اجرای این قانون را به دو سال محدود می‌کرد، طرفدار شد و به این ترتیب قانون جدید دامی نیست کرد. از سوی جلیقه تشکیلات پیش‌بینی شده در ماده ۱۳-۲۴ با تغییرات حاصل در قانون اساسی (حذف مقرّن نخست وزیر) تطبیق داده شد (مهمه‌زار، ۱۳۷۷).

قانون مصوب ۱۳۶۷ مجمع به گونه‌ای وضع شد که نه تنها معاصرت کامل با قوانین دادرسی دادگاه‌های عمومی کشور داشت، بلکه شباهت چندانی به قوانین دادرسی دادگاه‌های اختصاصی نیز نداشت. در واقع می‌توان گفت هدای این قانون اقدامات سرکوب گرانه‌های خاصی در رابطه با مجاین جرایم موادخندر بستور می‌گرفت که این اقدامات به همراه اختصاصی بودن دادگاه رساندن کننده به جرایم مذکور حقوق منهم را هرچه بیشتر تادیدی انجامش (نکین، ۱۳۷۹).

پایان‌های اجرا قانون مصوب ۱۳۶۷ مجمع
به‌دلیل تصویب و ابلاغ قانون مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه مبارزه قانونی با قاصف‌ها جوان ماده‌های از اواخر سال ۶۷ تا سال ۶۹ سطح طرح‌هایی را ارائه داد که توسط ناجا به اجرا در آمد. طرح و اعضا بر اساس قانون، که تا ۶۲۳ از دیگر کارهای ستاد، پرداختی برای اعمال ماده‌خندر کشف شده است که هر ساله نیز از دیگر ۲۶ و ۳۰ نمونه، دسته‌بندی می‌شود. این دسته‌بندی، به حضور صدارت و خبرنگاران خارجی و داخلی، مقامات خورشیدی و لشگر بزرگ‌های می‌گردد. همچنین تعامل هیات‌های بازی‌دانشگاهی به دیگر کشورها از جمله کشورهای عضو کمیسیون فر عضویت در امور
با مواد مخدر سازمان ملی متحد و دستیابی به دستآوردها و تجربه‌های این کشورها از دیگر اقدامات انجام شده بود (جاده، 1376).

با اجرای قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، در سطح کشور، قیمت مواد مخدر افزایش یافت. در تهران این افزایش قیمت به چندین برابر رسید. علت این مسائل از یکسو با صدور احکام اعدام و مصادرة اموال مالکان و از سوی دیگر با شدت اقدامات قضایی و پلیسی متغیر بود (جاده، 1376). به گزارش خبرنگاران از محلات آتوده شهر و بانک فاقاجیان و معاونین، قیمت هروئین شش برابر و تریاز به چهار برابر افزایش یافت و بر خلاف روزهای قبل از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر (قبل از اولین روز بهمن ماه)، کمتر فاقاجی خرده فروش و حتی معاون و بلاردو را می‌شد در این محله پیدا کرد که بدون پنهان‌کاری (که پیش از اجرای قانون جنگان رعایت نمی‌شد) به فروش و یا توزیع و نیز مصرف مواد مخدر پرداخته (روزنامه اطلاعات، 1376/11/13).

جدول ۲: مقایسه مقدار مواد کشف شده در دوره مقطع زمانی 1367-1369 و 1375-1377

<table>
<thead>
<tr>
<th>مهم درصدی دوره 1368-1375</th>
<th>مقدار مواد کشف شده (کیلوگرم)</th>
<th>دست آوردها</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>70/3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1134877</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>699352</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>337873</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>69197</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>460851</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>243345</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>19627</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>982</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1617</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1991</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2474</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>91240</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>8753</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>105186</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>32211</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>12375</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>55883</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>39566</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>14017</td>
</tr>
</tbody>
</table>
جدول ۵: مقایسه تعداد افراد دستگیر شده در دوره‌های ۱۳۶۷-۱۳۷۵ و ۱۳۶۸-۱۳۷۵

<table>
<thead>
<tr>
<th>دوره</th>
<th>جمع</th>
<th>دوره</th>
<th>جمع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱۳۶۸-۱۳۷۵</td>
<td>۱۳۸۰۸۵</td>
<td>۱۳۶۷-۱۳۷۵</td>
<td>۱۳۸۰۸۵</td>
</tr>
<tr>
<td>ناجاچ</td>
<td>–</td>
<td>ناجاچ</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>سوء مصرف</td>
<td>–</td>
<td>سوء مصرف</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>انتخاب خارجی</td>
<td>–</td>
<td>انتخاب خارجی</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>جمع کل</td>
<td>۱۳۸۰۸۵</td>
<td>جمع کل</td>
<td>۱۳۸۰۸۵</td>
</tr>
</tbody>
</table>

علاوه بر مواد فوق، از دیگر نتایج اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- تشذیب فعالیت‌ها در زمینه کاهش عرضه و تقلیل فعالیت‌ها در زمینه کاهش تفاوت‌ها.
- خصوصاً پیشگیری، درمان و بازاریابی;
- گرایش معتقدات از مصرف مواد مانند تریاک به مواد خطرناک‌تر مثل هروئین به
دلیل سهولت در مصرف;
- ایجاد الگوهای جدید سوء مصرف مواد همچون تریاک;
- پرهیز برشکان توانا و علاقمند به درمان معتقدات به دلیل قرار گرفتن موادی مثل
متادون در رده مواد مخدر خطرناک;
- کاهش بیش از پیش همکاری‌های بین المللی به دلیل صدور بسیار زیاد احكام اعدام
(مدتی قهفرخی،۱۳۸۲).

۲-۲ دوره چهارم: نقد کنشگری، نکته به آینده (۱۳۸۰-۱۳۸۲)

دوره سوم مبارزه با اعتیاد بر اساس روش‌های اعتیاد و ناجاچ در دوره میدت، آغاز
شد و مدیران مرکزهای اجتماعی اعتیاد و ناجاچ و مبارزه با مواد مخدر، در کنار مدت، اجازه
می‌گیرند بر خوش‌توانی و شدت مجازات‌ها افزوده و با اجرای مانورها و عملیات ضربمی‌
متعدد به دستگیری معتادان و قاچاقچیان پرداخته و تهیه‌های نظامی و انظاری در این راه‌پیمایی کردند. تعداد زیادی از پرسیل به شهادت رسیدند، هزاران مرم حمید در اعماق و در هزار نفر نیز زندانی شدند. اما مناسب‌ترین گفته زمان تنشی داد که این هرین‌ها، فایده‌ای قابل توجهی نداشت و روند فزاینده شیوع اعتیاد و سوءصرف مواد را متوسط کننده‌ای است.

از اوایل دهه ۷۰ مجمع علمی و دانشگاهی کشور به مطرحی به نقد برنامه‌های مبارزه با اعتیاد پرداخته و ضرورت توجه به قدرتی به برنامه‌های کاهش تلاقای مورد تأکید قرار دادند. در واقع، دوره‌های بی‌پروا و تنشی بازتابی و تجربه نظر در پایان دوره سوم نابود، بلکه تاسیس برنامه‌های اعتیاد با اعتیاد از اوایل دهه (اوایل دهه ۷۰) آغاز و ضرورت ایجاد تغییرات در برنامه‌های اعتیاد مبارزه با اعتیاد مطرح شده‌بود. در سال ۱۳۷۱، سری‌های دادگاه‌های مبارزه با مواد مخدر تغییر کرد و در سال ۱۳۷۲ نیز با حکم رئيس جمهور وقت، محمد فلاح به سمت دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب گردید.

این تغییرات مدیریتی را می‌توان شروع لحظه‌ای جدا و سلف برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر دانست. معاون امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی در سال ۱۳۷۳ در مصاحبه‌ای ارائه‌داد: افزایش کنی نجات‌دهنده در آخرین دهه از ورود دیپ‌های جدید به ساخت قنعت‌هایی توضیح می‌دهد: «آقای فلاح از زمانی که آمد در هر صورت دارای یک استراتژی بود. حالا تردیدی وجود ندارد که به طور طبیعی همه آدمها و همة ملت فکری دچار تغییر و تحول می‌شوند؛ اما به هر صورت یک استراتژی روشن داشته و به طور مشخص اگر به‌خواه استراتژی را تعیین کنی من ممکن یوزگراش این بود که تضمین‌کننده خود و اصول منطقی انطباق داشته باشد. در آن سیاست عمومی که دریافت می‌کرد به ناکامی بوده‌اند، جهت محدود بود که هم چه تأثیری روزی سیاست‌ها می‌گذارد نویجه داشت. این گونه نبود که صرفاً یک مدل آزمایش‌های فیزیولوژیک را تعیین کند که در حرف خیلی خود است اما در عمل دچار مشکل می‌شود.»

مشاور دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر که از همکاران اولیه دیپ‌های جدید در دوران ستاد محرومی مشورتی در مصاحبه‌ی عمیق به نکات دیگری مملو از شکل‌گیری روانکردن دیر
سناد نسبت به برنامه‌های مبارزه با اعتیاد اشاره می‌کند و می‌گوید یکی از این زمینه‌ها تحولات جهانی بود و ما تعیین‌نشده از آن حل‌پذیر فاقد نظریه‌ای می‌باشیم. به نظر من یکی از جیره‌هایی که در تولید ایجاد شده‌اند انتخابات بروز و سفرهای تجاری بوده. نیز از هشت سال دوره چهارم، سال‌های ۷۵ تا ۷۶ عمدتاً به ایجاد تردید، بازگرد و چاره‌جویی گذشته که تأثیر عمیقی در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر داشته‌اند در نوع نموده و در حقیقت به عنوان مثالی از سایر تحولات نظری که باید کار کاهشی تقدیم و نیز درمان و بازپروری ایجاد از کمک گسترده‌تر مهارت و صاحب‌نظر استفاده کرد.

مجموع تحولات فوق، لازم اقداماتی تاثیر در عرصه کاهش تقاضا را درک کند و اولین اقدام اساسی در این زمینه تدوین اولین برنامه ملی پیشگیری درمان و بازپروری سودجوی مواد در سال ۱۳۷۳ توسط سازمان بهزیستی کشور بود. این اقدام بر پایه‌ی برنامه‌های سرمایه‌گذاری در گسترش توانایی ابتدای جدی بایست (سازمان بهزیستی کشور، ۱۳۷۳) سرانجام مجموع تشکیل مصالح نظام در سال ۱۳۷۶ اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که بر اساس آن، اگرچه اعتیاد مجاز جرم بود، اما به کلی اعتیاد اجازه داده می‌شد بدون ترس از تعقیب کیفری به مراکز درمانی مراجعه و به درمان نورد. اقدام کننده این تحول زمینه تقاضای رهگذر کاهش تقاضا و توجه به معناد را به فرام و اورده اگرچه قانون منجر معاد مجاز محروم می‌شود.

یکی دیگر از مهم‌ترین تحولات در دوره چهارم مدیریت مبارزه با اعتیاد ورود مباحث
و برنامه‌های مرتبط با اعتیاد در برنامه سوم توسعه بود. در متن سیاست‌ها و راه‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در بخش سیاست‌های داخلی، موارد 9-10 به بحث مواد مخدر اختصاص داده شده بود (مدیع قهرمی، 1384). به این ترتیب از سه سیاست یک سیاست به کاهش نقضای و دو سیاست دیگر عمده‌ای به کاهش عرضه اختصاص داشت. علیرغم این، تأکید جدی بر اعمال سیاست‌های کاهش تخفیف ویود می‌باشد با اعتیاد از قابل یک برنامه مستقل و تنها متن بی‌یک برنامه ملی در چارچوب برنامه توسعه کشور و توسعه بانک به آن در برنامه‌ریزی کلان کشور، گام بیشتری بود که می‌توانست به نتایج و پیامدهای بسیار مطلوبی منجر شود. علاوه بر موارد فوق توجه به نقش سازمان‌های غیردولتی در بهبود سیاست‌ها و بهبود حالت بهتری نیز باید به عنوان یک کلیه در فواصل مورد توجه قرار گیرد. از دیگر نکات حائز اهمیت در حالت سیاست‌های فوق الذکر از نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر به بررسی و اصلاح قوانین و مقررات در ماده ۱۲ و اجرای برنامه‌های ارزش‌آوری از عملکرد در ماده ۱۳ بود که به نشان‌دهنده نوعی تمایل به نوسازی برنامه و روش‌های در مبارزه با اعتیاد بود. اهم و قابل و رجاء‌ها در دوره چهارم به قرار زیر بودند:

۲۰-۱ جمع‌بندی شکست

در آغاز دوره چهارم، برنامه‌های کاهش عرضه، نه از حمایت نظیری صاحبان‌نظران برخوردار بود و نه مدیران اجرایی انگیزه کافی برای ادامه فعالیت در این زمینه داشتند. مدیران و صاحبان‌نظران در سخنران خود اغلب به نقد آن می‌پرداختند و در صحنه عمل نیز عملیات دستگیری معتادان از روادی نسبی برخوردار بود. دیریستاد در سال ۱۳۷۷ انتقادات صریحی خصوصاً درباره اعدام قاچاقچیان مطرح کرد که بازتاب مثبتی به همراه داشت. وی در مصاحبه عمیقی در این زمینه می‌گوید من از همان اول به طور جدی با بحث اعدام‌ها مخالفت بود و با یکی از زندان‌های کردن هم مخالفت بودم. این مجامع‌ها، ظلم فاحشی بوده و نسبت به آن فرد و خانواده وی و به خود ماین به جامعه ما و به نظام ما چرا که معمولاً
ادوار مدیریت اعتیاد در ایران

پارک‌ها و حوالی‌ها دستگیری می‌شده و اعدام می‌شود. بزرگ‌ترین مشکل این افراد، فقر و مشکلات معیشتی بود و فقط برای جان‌جویی مواد مخدر از این شهر به آن شهر اجیر می‌شوند و در ارای این کار مقداری بول می‌گویند، اعدام کردن این قبیل آدم هنگام مشکلی از مشکلات ما را حل کرد؟

بروز می‌آید با مواد مخدر علاوه بر بار مالی، هزینه‌های انسانی و اجتماعی سکویی بر جامعه تحمل می‌کرد. بر اساس برش برآوردها در آن سال‌ها ایران سالانه مبلغی معادل ۱/۵ میلیارد دلار صرف مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر می‌کرد (روزنامه ایران، ۱۳۷۷،۳،۱۸). تغییر مدیریت اعتیاد به معنای تجدیدنظر همه جانبه و سریع در روش‌های کارشناسی نبود، بلکه فقط از حجم و شدت بقاپلایی کاهش عرضه کاسته شد. ولی فعالیت‌های نظامی و انتظامی همچنان ادامه داشت (روزنامه اطلاعات، ۲۷ و ۲۵ و ۲۱/۳/۱۳۷۴). رئیس جمهور وقت نیز در سال ۱۳۷۴، در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر بر استمرار مبارزه با مواد مخدر، توسعة فعالیت‌های اسناد مرزها و کنترل کلگردها تأکید کرد (روزنامه اطلاعات، ۲۷/۳/۱۳۷۴).

علی رغم ادامات فوق، گسترش اعتیاد تا بدانجا رسید که در اظهارات مدیران و گزارش‌های مطبوعاتی عجیرانی جویان بهبود دوبلت در برابر گسترش مواد مخدر و به بین بست رسیدن برخورد مواد مخدر با مواد مخدر» دیده می‌شد (روزنامه اطلاعات، ۲۷/۳/۱۳۷۴) و این اولین بار بود که شکست برخورد مواد مخدر با مواد مخدر به این صورت اعلام می‌شد. دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت «فعالیت‌های ستاد برای مبارزه با معسل مواد مخدر مثبت بوده است ولی آنچه جمهوری اسلامی توقع داشته با آنچه ستاد پیش‌روت داشته خیلی فاصله داشته است».

۲۰-۲ به سوی توان اثرانه کاهش عرضه و تفاضل

از جمله اصلاحات دوره حاضر، مبتنی بر بیشتر فعالیت‌های کاهش عرضه بر دستگاهی فناوجیران و هم دستگاه توانسته بود، از این رو کاهش در مزرعه عملیات برگزی صورت گرفت.
فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره ۲۷

در سال‌های مورد نظر، میزان کشفیات موانع مسجد بالا بود. از این پیده دو نتیجه کاملی منتقلت قانون می‌شود. عده‌ای آن را نشان می‌دهد و عده‌ای دیگر می‌شود که سال‌های مسجد بالا مسجد و مردمی به‌طور کلی از سه‌شنبه شاخص شده و گسترش اعتیاد و فراوانی موانع مسجد بالا دانستند.

در دوره چهارم، مدیرین مسجد با اعتیاد سعی داشت فعالیت‌های کاهش رنگ را به نحوی با رنگ‌های کاهش رنگ‌بندی و پیشگیری مرتبط کند و ماهیت پیش‌گیری و موفقیت آن را در مقیاس جوهر انتظامی و قضاوتی آن بررسی کند. برخی از روزنامه‌های سیاسی را حتی در نامداری عملیات مختلف، انتظامی می‌دانند. اگر در دو هفته از عملیات انگلیسی تا به کاهش رنگ‌بندی و سکوب و اعمال معمول موانع مسجد بالا به عنوان هدف اصلی عملیات تکیه می‌شد، در این دوره هدف از برجامی عملیات، آگاهی از جامعه از عوامل اعتیاد و فعالیت‌های مسجد بالا را به مقدار می‌شود.

در نهایت، متشکرم مجدد از دوستان، مشترکان، کناره‌گیری‌های، و دیگر افرادی که در این مقاله مشارکت داشتند. 

(روزنامه ایران، ۱۳۷۹/۵/۲۱)
دستگیری‌های پی در پی در عملیات مختلف، بر تعداد زندانیان مواد‌های مافیوآ و به
نداشت و هم‌زمانی به آن کمک می‌کرد. عمده حرکت عاری از این دستگیری‌ها، تورم حجم
زندانیان و عدم تناسب آن با امکانات زندانیان و اردوگاه‌های پارکرودی بود (روزنامه سلام،
۱۳۶۸/۸/۶).

مدیرکل اداره مبارزه با مواد‌های مافیوی انظاری در مورد عدم تناسب حجم دستگیری‌ها
با فضای زندان‌ها گفت: "اگر سازمان‌های دیگر مانند زندان‌ها کم دارند مشکل ما نیست. ما
طبق وظیفه خود به دستگیری‌ها اقدام می‌کنیم. از نظر ما متعدد همیشه مجرم‌های بوده و هرکدام
بیمار نیست. متعددی که خود را معرفی کند چون موضوع در سواکیان یکی درد
نیم شود به عنوان سابقه محاسب نمی‌شود. ولی در هر صورت مجرم است (روزنامه
خراسان ۱۳۸۰/۷/۱۵). در مقابل این اظهارات، طبق گزارش مطبوعات ۲۵/۱۱ درصد افرادی
که به وسیله نیروی انظاری به عنوان متعدد دستگیر شده بودند، بی‌گنا می‌شناخته شدند و
رئیس سازمان زندان‌ها از نیروی انظاری خواست به عنوان عدم گنجایش زندان‌ها،
دستگیری‌ها را به زندان عفونی کند (روزنامه نوروز، ۱۳۸۰/۷/۱۹).

از دیگر پیامدهای روند فوق الذکر گسترش آسیب‌های اجتماعی در بین خانواده‌های
معتادان بی‌دانست شده بود. بسیاری از دستگیرش‌ها از متاهل و صاحیب فرزند بودند و عده‌ی
دیگری از آنان فرزندان زیادی داشتند (روزنامه ایران، ۱۳۷۷/۸/۸/۱۴). به همین دلیل حل
مشکل خانواده‌های معتادان دست کمی از حل مشکل اعتیاد داشت.

برای حل مشکل اول (عدم تابعیت زندان‌ها و امکانات) راهکارهایی در نظر
گرفته شد. در اصلاحات قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت، بر استفاده از اردوگاه‌های
سخت به منظور مشترک‌سازی این مواد‌های مافیو و در بار کاهش تعداد زندان‌ها
مواد‌های فرار شد دولت اردکان به اردوگاه‌های با شرایط سخت و آسان بر یکدیک، به نحوی که
کسی که حرم اندازی دارد به اردوگاه‌های با شرایط آسان و افرادی که اماکن‌های فساد
می‌کند و چرخ سرمایی در دارد، به اردوگاه‌های با شرایط سخت فرستاده شوند (روزنامه
سیرت)
اطلاعات، 1376/6/25). طرح ایجاد اردوکاها در جلسه چهل و هفتم ستاد مبارزه با مواد مخدر مرداد 1376 مطرح شد (ستاد مبارزه با مواد مخدر، 1376). و در بر می‌گرفت باعث ممکن شدن، دبیرخانه مرکز به ارائه طرحی جامع در مورد اردوکاها کار می‌گردد. طرح این طرح به ویژه در سال 1376 نشان داده و در دستور کار ستاد قرار گرفت اما به دلیل اشکالات اساسی به اجرای این طرح اعلام کرد: موارد ذیل مخفف خود را با اجرای طرح اعلام کرد:
الف) در طرح مذاکر وجوه انسانی در نظر گرفته شده است؛
ب) تعاریف مدرج در طرح از جرم و مجرم غیراندازی است;
ج) ویکس جرایم و افزایش تعداد افراد بازداشت شده و علیه است و به علمی است و نه علمی;
د) ویکس بیشترکه در طرح وجود ندارد،

به نجرب 15 ساله سازمان بهزیستی در مدیریت مراکز بازپروری توجه نشده است؛

و) معاد محرم و غیرمجرم در طرح تفکیک نشده‌اند (سازمان بهزیستی کشور، 1376).

از سوی دیگر دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در سال 1376 با ارسال نامه به

ربیست مخترم جمهوری رئیس ستاد تأکید کرد طرح ایجاد اردوکاها جدیدی قابلیت

هجایی ندارد و لذا بیشترهای دیگری برای حل مشکلات ناظر بر اجرای قانون

مبارزه با اعتیاد و بحران زندگی‌ها مطرح کرد. مجموعه اقدامات فوق منع از ایجاد اردوکاها

شد.

4-2 افزایش تولید مواد در کشورهای همسایه

در سال 1378 یک هیئت به عنوان کنترل مواد مخدر (INCB) (سازمان ملل در گزارش خود

یافته کرد که باعث شده است شرکت غیرمجاز و خشونت در مناطقی از افغانستان که در کنارش در

آنها سابقه کشت وجود داشته، شروع پذیرفته است. برآورد کرد که به دلیل شرایط

مساعد آب و هوایی در این کشور در سال 1999 تولید، تریات در مقایسه با سال

1998
افراش جشن‌گری داشته و به میزان بی بی سبیقه ۲۴۰۰ تن رسیده است. از اینرو گمان می‌رود که حدود ۷۵ درصد از تریاک جهان در افغانستان تولید شده (سازمان ملل متحد، تا). در این دوره تلاش‌هایی به منظور کنترل تولید در افغانستان صورت گرفت. در این زمینه دیربست و وقت قنادویی در مصاحبه عمقی می‌گوید: «یک بحث اساسی که ما همیشه داشتیم و واقعاً روی این مسئله در حذف خودمان می‌گذاشتیم، کنترل تولید در افغانستان است. خدا می‌داند در زمان ملامع و طالبان چقدر وقت گذاشته‌شده که وقایعی صورت گرفت و قیمت مواد مخدر (اگر یادتان باشد) به شدت بالا رفت و کمیاب شده‌ا»

(روزنامه سلام، ۱۳۷۷/۱۱/۲۹)

ارزیابی مدیرکل وقت امور فرهنگی و پیشگیری سند مبارزه با مواد مخدر نیز از اصلاحات قانون در سال ۱۳۶۷ مالک نکات مهمی است. وی می‌گوید: «من فکر می‌کنم که این چیزی که در سال ۷۶ به عنوان تشکیل مجازات اعلام گردید بحث پیشگیری وضعی بوده است. یعنی درآمد و بردنشت قانون‌گذار این بوده که اگر ما با معتاد و فلاح‌جو و توزیعکننده به تنهایی یک بسیاری مسئول به هم بخورد به جای انجام دهم هیمن جواب خواهد شد که مصرف مواد مخدر در جامعه کاهش پیدا کند و در همان سال ۷۶ می‌بینیم که با تشکیل قانون، آمار دستگیری‌های و آمار ورود به زندان‌ها نه تناک کاهش نیافت که افزایش هم پیدا

۱۷۹
تواریخ میدان مدل در بر پاشان اعتیاد در دو حوزه نظامی - انتظامی و غیرنظامی، نمونه‌ای از رویکردهای متفاوت در برنامه‌ها بود. مدل‌های بخش‌های غیرنظامی، اغلب بر نادرست بودن مبانی تئوری مبارزه و نتایج عملی آن تکیه می‌گردد. یعنی رویکردهای این‌گونه به ضرره و جرم‌گرایی را تام‌بند دارند. در مقابل، مدل‌های ایجاداتی انتظامی، ضمن پیوند اهمیت و لزوم توجه به رویکردهای بخش‌گیری و مجابات‌ها و سهولی‌گری قوی قضاوتی مدانستند و بر مبارزه نظامی - قضایی اعتیاد اشاره می‌کردند (روزنامه ۱۳۷۹، ۹/۷). این رویکردهای متفاوت، بخشی از همکاری‌های بین‌بخش را مثال‌گر و ناسازگاری مدل‌های متفاوت از اختلافات سازمانی آنها را در حوزه‌های کاهش عرضه و کاهش تقاضا دانست. در این بخش، وقتی اکثر فرهنگی و بخش‌گیری در مبحث حقیقت، نظریات بین مدل‌های دو حوزه کاهش عرضه و تقاضا را که با رود دیر به جزئیات تشکیل شده بود این گونه توضیح می‌دهد: می‌دانیم که دیر سعاد "محمد فلاح" هم بعد از انجام بررسی‌های جدی، در سنال‌ها اعلام کرد که دیگر رویکردهای مقابله‌ای جواب نمی‌دهند و ما با بدک به کاهش تقاضا بپسادیم. اما مقابله‌ای متعددی از سوی برخی صرخه‌گری. بسیاری از مثبت نمی‌دانند که این بخش کاهش‌تقاضا خیلی نمی‌تواند مؤثر واقع شود. در هر حال نامه‌ها بهبودی بین‌بخشی سیاسی‌های طولانی‌دایش و گاهی نیز به استعفای بعضی از مدیران منجر می‌شود (روزنامه ۱۳۷۹، ۹/۷).
تغییر الگوی سوءصرف مواد و اعتیاد

گسترش اعتیاد در ایران به تدریج به یک فاجعه درنداده می‌شود که یکی از نشانه‌های آن گسترش تغییر الگوی مصرف از تریاک به هروئین بود. در اوایل سال ۱۳۷۹، به نحو حیرت‌انگیز قیمت تریاک در ایران رو به افزایش گذاشته و در مقابل، قیمت هروئین کاهش یافته، به طوری که مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت برای بررسی این بحث، نشست فوق‌العاده‌ای برگزار کند. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، در این باره گفت: حیرت‌انگیز این جاست که نرخ هروئین که فاآدتاً گران‌تر از تریاک است در حالی روز به کاهش است که طبق قوانین، همراه داشتند فقط ۵ غرم آن می‌تواند حکم اعدام را در یک داده‌ی باشد (روزنامه انتخاب، ۱۳۷۹/۱۲/۱۸). همراه با گسترش مصرف هروئین، مقامات و مسئولان اعلام کردند که ۸۸ درصد از هروئین که توزیع می‌شود ناخالص است. که این می‌تواند اثر زیان‌بار مصرف هروئین را چند برابر کند (روزنامه همشهری).

در اواسط سال ۱۳۸۰ مدیرکل اداره مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی اعلام کرد رشد مصرف هروئین متوسط شده و سپر نزولی طی می‌کند. در مقابل بیشترین ورودی به کشور حشیش است چون تولید آن در یکستان و افغانستان بالا رفته و ارزان است. بنابراین اعلام کرد به دلیل بالا رفتن میزان ناخالصی هروئین و دیگر مواد مخدر، مرگ و میر معنی‌کننده به‌جای دارد از افزایش یافت. در دوره چهارم، تغییر الگوی مصرف بهدردی توجه میدان و صاحب‌نظر را به خود جلب کرد به‌همین جهت برکلی اعلام نیروی انتظامی مبتنی بر این که مصرف هروئین را متوسط کرد است. در پایان سال ۱۳۸۰ نماینده برنامه کنترل سازمانی مثل نسبت به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از تریاک به هرودین در ایران هشدار داد و آن را بسیار خطرناک توصیف کرد.

به این ترتیب در پایان سال ۱۳۸۰، ۱۲۰۰ غرم مواد مخدر تجدید نظر و اصلاحات در روش‌کرده و نگرش مدیریت مبارزه با اعتیاد، شرایط موجود حاکمیت از پیچیده‌تر شدن وضعیت اعتیاد داشت.
3) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
برخی ویژگی‌های مهم برنامه‌های مبارزه با مواد و اعتیاد در کشورهای جهان به صورت اجمالی در جدول شماره ۶ ارائه شده است.

جدول ۶. برخی ویژگی‌های برنامه‌های مبارزه با اعتیاد و سوء‌صرف مواد در کشورهای مورد مطالعه

| رتبه | کشور | میزان امتیاز دهی در سطح ملی | سطح برنامه | میزان برتری هدف خاص | دستیابی برنامه
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>امریکا</td>
<td>زیاد</td>
<td>ملی</td>
<td>جوانان</td>
<td>زیاد</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>انگلستان</td>
<td>متوسط</td>
<td>ملی</td>
<td>جوانان</td>
<td>متوسط</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>استرالیا</td>
<td>متوسط</td>
<td>ملی</td>
<td>جوانان</td>
<td>زیاد</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>هند</td>
<td>کم</td>
<td>ملی</td>
<td>کم</td>
<td>متوسط</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>پاپوآ‌آرینا</td>
<td>متوسط</td>
<td>ملی</td>
<td>کوثران/جونان</td>
<td>متوسط</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>اسپانیا</td>
<td>متوسط</td>
<td>ملی</td>
<td>پرتغال</td>
<td>کم</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>بلغارستان</td>
<td>متوسط</td>
<td>ملی</td>
<td>بلغارستان</td>
<td>متوسط</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>آلمان</td>
<td>متوسط</td>
<td>ملی</td>
<td>آلمان</td>
<td>متوسط</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>سوئیس</td>
<td>متوسط</td>
<td>ملی</td>
<td>سوئیس</td>
<td>کم</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>اسپانیا</td>
<td>متوسط</td>
<td>ملی</td>
<td>اسپانیا</td>
<td>متوسط</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>پرتغال</td>
<td>متوسط</td>
<td>ملی</td>
<td>پرتغال</td>
<td>کم</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>بلغارستان</td>
<td>متوسط</td>
<td>ملی</td>
<td>بلغارستان</td>
<td>متوسط</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>لهستان</td>
<td>متوسط</td>
<td>ملی</td>
<td>لهستان</td>
<td>کم</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>پاکستان</td>
<td>متوسط</td>
<td>ملی</td>
<td>پاکستان</td>
<td>متوسط</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>پاکستان</td>
<td>کم</td>
<td>ملی</td>
<td>پاکستان</td>
<td>کم</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>وزنیام</td>
<td>متوسط</td>
<td>ملی</td>
<td>وزنیام</td>
<td>زیاد</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>زاین</td>
<td>کم</td>
<td>ملی</td>
<td>زاین</td>
<td>زیاد</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>هند</td>
<td>کم</td>
<td>ملی</td>
<td>هند</td>
<td>زیاد</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>هند</td>
<td>کم</td>
<td>ملی</td>
<td>هند</td>
<td>کم</td>
</tr>
</tbody>
</table>

منبع: مدلی فهحرخی، ۱۳۸۴
مدیریت اعتیاد در ایران پس از انقلاب طی چهار دوره تحول و دگرگویی خود، از برخی جهات تشبیه و در برخی موارد تفاوت‌هایی با کشورهایی مورد آشیان دارد. که به اختصار توضیح داده می‌شود:

الف) به‌جز بخشی از سال‌های وقوع جنگ، در اغلب موارد مسئله اعتیاد در سطح ملی مورد توجه بوده است. این ویژگی وضعیت مشابهی با کشورهای امریکا، انگلستان، هند، سوئیس، ونزوئلا، ژاپن، هنگ کنگ و هند را نشان می‌دهد.

ب) مدیریت غیرتخصصی: علی‌رغم اینکه مدیران تطبیق با اعتیاد مواردی متفاوتی در زمینه پیشگیری درمان و بازپروری اعتیاد نداشته و از توئیل‌های علمی در این زمینه بی‌خوردار بوده‌اند.

چ) مدیریت امینی - قضایی: عدم مدیران اعتیاد، سابقه فعالیت‌های قضایی و با نظامی و امینی داشتن، و شاید به همین دلیل استراتژی کاهش عرضه همواره گفته می‌شود. این برناهای اقتصادی با اعتیاد را تشکیل می‌دهد. این ریشه‌گذار خویه در قوانین، مصوب پس از انقلاب قابل مشاهده است. به علت تأکید برناهای مبارزه با مواد‌محترس کشور بر استراتژی کاهش عرضه و جرم اعلام شدن در نوع صرف موارد، مواد توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین قانون پس از انقلاب، نام مدت‌ها هیچ‌یک اقدم جدی جهت کاهش نقش و کنترل خسارات ناشی از مصرف مواد به عمل نیامده است. این وضعیت با سیاست‌های کشورهای آمریکا، لهستان و ژاپن مشابه است.

سوم مدیریت اعتیاد با تصویب قانون صرب مجمع تشخیص مصلحت (1367 مولوی) سازمانی مسئول مبارزه با مواد‌محترس ارتقاء یافت و وزیر نظر نخست‌وزیر قرار گرفت. و بعد از حذف مقدم نخست‌وزیر و ادامه آن در نهاد ریاست جمهوری، تحت نظریه زنده ریاست جمهوری بود. به‌علاوه در تهران سه‌ساله حمایت مبارزه با مواد‌محترس نماینده کنندگان جدید وزارت خانه و سازمان دولتی شرکت داده شده بودند که در صورت مشارکت فعالیت آنها ابعاد دیگر مبارزه با اعتیاد می‌توانست مورد توجه قرار گیرد. این در حالی بود که از یک
سو رقابت دستگاه‌های عضو ستاد و از سوی دیگر عدم توجه مدیریت سیاست‌های فراخیشی در ممن و برنامه‌های ستاد برنامه‌های فراخیشی و سیاست‌های مرتبط با آن غیبت داشته‌دیشد.

ه‌ه) اصلاحات کند و تدریجی: در حالتی که شیوه و بروز اعتیاد پس از انقلاب سرعت بسیار زیاد و سرسرانه آوری داشته، مدیریت اعتیاد بسیار کند و بطقی عمل می‌کرده و لذا همواره سیاست‌های آن تأخیری و انفعالی بوده است.

و) به‌جز دوره چهارم مدیریت اعتیاد در ایران، در گذشته کمتر شاخد تمایک برنامه‌ها بر گروه‌های خاص می‌باشیم. این روابطی اگر چه به تدریج اصلاح شده اما در عین حال وضعیت مدیریت مبارزه با اعتیاد در ایران را از سایر کشورها متمایز می‌کند.

(ز) تغییرات و تحولات مثبت: علی رغم نطق ضعف فوق مدیریت اعتیاد روند رو به جلویی داشته و به تدریج درک واقعیت و علمی تری از وضعیت موجود سوء مصرف مواد و اعتیاد به دست آورده است.
<table>
<thead>
<tr>
<th>منابع</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- اسماعیل سیدحسنی (1379) جامعه سیاسی تهران انتشارات پاپا.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- اسماعیل سیدحسنی (1379) در مشکل جوایز فریروی جمعیت و مواد مخدر. مرکزنشر سیاسی.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- باروی، محسنی (1381) سیاست جانی جمهوری اسلامی ایران راجع به مواد مخدر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- کارگردان، سلیمان (1381) سوال جریان و مجازات‌ها (ترجمه محمدعلی ارژبلی). تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- پیران پوریزد (1381) به نقل از طرح بررسی تجارب مدیریت کاهش قضاوت سوء مصرف مواد طی دو دهه اخیر (1358-1368) پیوست ۲ مصاحبه عمیق با افراد کلیدی.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- نابیند حقیقی، علی‌آریا (1382) انتقاد به مواد مخدر در ایران (هرولین). پایان‌نامه.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- تکیه، حسین (1379) بررسی تحولات حقوق شکل مواد مخدر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مرکز تحقیقات حقوق و علوم سیاسی.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- جاهد کرمی (1379) سیاست جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر. پایان‌نامه کارشناسی روابط سیاسی. گروه علوم و روابط سیاسی.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- چابنیه، قربانی (1380) تاریخ بررسی نظریه‌های درباره تاریخ‌گذاری (ترجمه محمدعلی فرامرزی) تهران انتشارات میانی.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- دیکوف (1345) تاریخ ماد (ترجمه حمید کشاورز) تهران بی‌گنا ترجمه و نشر کتاب.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- رحمان، علی‌اصغر (1379) حقوق کیفی مواد مخدر. تهران انتشارات روزنامه رسمی ایران.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- رحمان، علی‌اصغر (1379) حقوق کیفی مواد مخدر. مجموعه مجموعه حقوقان بین‌المللی علی‌اصغر. کتاب ۳. قضاوت.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| - رفیق، عثمان محمد (1379) به نقل از طرح بررسی تجارب مدیریت کاهش قضاوت سوء مصرف مواد طی دو دهه اخیر (1358-1368) پیوست از مصاحبه عمیق با افراد کلیدی.
منابع

- روزنامه انتخاب، 1380-1382.
- روزنامه همشهری، 1380-1382.
- روزنامه رسانه، 1380-1382.
- روزنامه ایران، 1380-1382.
- روزنامه اطلاعات، 1380-1382.
- روزنامه اقتصاد اسلامی، 1340-1349.
- روزنامه خراسان، 1380-1382.
- روزنامه کیهان، 1358-1360.
- روزنامه میزان، 1358-1360.
- روزنامه توروز، 1380.

- سازمان بهزیستی کشور، (1375) گزارش آماری مراکز بیماری‌های پیشگیری کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، سازمان بهزیستی کشور.
- سازمان بهزیستی کشور، (1375) اولین برنامه پیشگیری مصرف مواد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، سازمان بهزیستی کشور.
- سازمان بهزیستی کشور، (1376) معاونت امور فرهنگی و پیشگیری، سازمان بهزیستی کشور.
- سازمان بهزیستی کشور، (1376) گزارش آماری مراکز بیماری‌های پیشگیری کشور در سال 1376، معاونت اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور.
- سازمان بهزیستی کشور، (1376) معاونت اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، تهران.
- هیأت ادغامی سازمان ملل به ایران، (بیان) برنامه کنترل بین الیلی موادمخدر، سازمان ملل متحد.
- UNDCP
- سند مبارزه با موادمخدر، (1370) گزارش جلسات هیئت علمی تحقیقات و
برنامه‌ریزی دفتر مطالعات و پژوهش‌ها، دفتر مطالعات و پژوهش‌های سند مبارزه با مواد مخدر، ریاست جمهوری.

- سند مبارزه با مواد مخدر (۱۳۷۵)، گزارش طرح بانیتی تحقیقات و برنامه‌ریزی دفتر مطالعات و پژوهش‌ها از جمله چهل و پنج تا جمله ششم و پنج، دفتر مطالعات و پژوهش‌ها سند مبارزه با مواد مخدر، ریاست جمهوری.
- سند مبارزه با مواد مخدر (۱۳۸۷)، گزارش باندیده‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله کشور اروپایی و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی، سند مبارزه با مواد مخدر.
- سند مبارزه با مواد مخدر (۱۳۷۹) برنامه کنترل پیشگیری، درمان، مبارزه با قاچاق و فساد استفاده مواد مخدر، سند مبارزه با مواد مخدر.
- سند مبارزه با مواد مخدر (۱۳۸۷)، گزارش عملکرد سند مبارزه با مواد مخدر، سند مبارزه با مواد مخدر.
- سند مبارزه با مواد مخدر (۱۳۸۰)، مصوبات جلسه‌های استاد مبارزه با مواد مخدر (واویند جلسه تا یکصد و سومین جلسه)، سند مبارزه با مواد مخدر.
- سند مبارزه با مواد مخدر (۱۳۸۱)، تحلیل بر آمار یافته‌های جهانی مربوط به کشور بایروبی پزشکی کشور، اداره کل مطالعات و پژوهش‌ها، سند مبارزه با مواد مخدر.
- سند مبارزه با مواد مخدر (۱۳۸۰)، مصوبات جلسات کمیته (از اولین جلسه تا چهل و سومین جلسه)، کمیته کاهش تحقیق، سند مبارزه با مواد مخدر.
- شهیدی محمد حسن (۱۳۸۵)، مواد مخدر، امنیت اجتماعی و راه سوم، انتشارات اطلاعات.
- شورای عالی پیشگیری و درمان اعتیاد (۱۳۷۲)، پیش‌نویس و برنامه‌های پیشگیری درمان و باوروری مواد مخدر، سازمان بهزیستی کشور.
- سرایی محمد (۱۳۸۱)، به نقل از: طرح بررسی تجربه مدیریت کاهش تغییرات مواد مخدر، خطوط اتوماتیک، پژوهش ۷، مصاحبه معمولی با افراد کلیدی.
- هزاردوست و کریمی فریبرز، حسین. (1382). "تحلیل اطلاعات در مطالعات کیفی.
- فصلنامه علمی - پژوهشی اصول بهداشت و روانی. سال نهم، شماره 20-19ی. 
- فلاح، محمد. (1374). به نقل از: "طرح بررسی تجربه مدیریت کاهش نقش‌آفرینی سویه مواد میوهی و دیگر مواد غذایی در دهه اخیر (1389-1390)"). پیوست 2 مصاحبه عمیق با افراد
- کلیدی - مدل تنظیمی، سعید (1384). بررسی تجربه مدیریت کاهش نقش‌آفرینی سویه مواد غذایی و با توجه به اصول بهداشت و روانی. موسسه جهانی مواد نICON.
- مواد غذایی و محصولات غذایی در جمهوری اسلامی ایران. گزارش 11 موسسه جهانی مواد غذایی و محصولات غذایی (1376). طرح زیست‌شناسی بهداشتی
- مواد غذایی و محصولات غذایی در جمهوری اسلامی ایران. گزارش 11 موسسه جهانی مواد غذایی و محصولات غذایی (1376). طرح زیست‌شناسی بهداشتی
- مصوبه های هیئت وزیران (1358-1359)
- مهرداد سفاد، میرمحمد رضا. (1377). پیش‌نویس بررسی مواد غذایی با توجه به اصول بهداشت و روانی. موسسه جهانی مواد غذایی و محصولات غذایی (1376). طرح زیست‌شناسی بهداشتی
- تحقیقات حرفه‌ای، شماره 20 دانشکده حقوق، دانشگاه تهران. پیش‌ترکیبی از پژوهشکده. مجله حقوقی، صفحه 1379. پیش‌ترکیبی از پژوهشکده
- تحقیقات حرفه‌ای، شماره 20 دانشکده حقوق، دانشگاه تهران. پیش‌ترکیبی از پژوهشکده
- وردانی، ابراهیم. (1377). ایران در نوبت تاریخ. نهبان. انتشارات قلم.

References

- Morse, J. M. (1993), "Drowning in Data", Qualitative Health Research, Vol.3,
No.3.
-UNODC. (2003), Investing in Drug Abuse Treatment: A discussion paper for Policy Makers (Drug Abuse Treatment Toolkits Series, New York, United Nations.)