**اعتراض ها و روياها در آستانه روز جهاني ايدز**

**اميدهاي زيبا به كشور «عاري» از ايدز**

بنفشه سام‌گيس

هرازگاهي، در آستانه يك مراسم ملي يا جهاني، برخي مسوولان چنان جوزده مي‌شوند كه روياهاي خود را به جاي واقعيت‌ها به عرصه كلام مي‌آورند و مواجهه با اين كلمات كه موجبات فرح و لبخند را فراهم مي‌كند، از اين منظر باعث تاسف است كه اين مسوولان كه پست‌هاي كليدي را هم در اختيار دارند تا چه حد از واقعيت‌هاي موجود و عيني جامعه فاصله دارند. روز گذشته هم در چهارمين سمينار كشوري ايدز كه در آستانه روز جهاني ايدز برگزار شد، مسعود مرداني؛ دبير علمي اين همايش علمي ابراز اميدواري كرد كه: «مي‌توانيم كشور بدون ايدز داشته باشيم.» وي اين جمله را در اثناي اين اظهارات خود عنوان كرد: «متاسفانه الگوي ابتلا به ايدز در كشور به سمت انتقال جنسي در حركت است. ميزان ابتلا در بين زنان و حتي نوجوانان افزايش پيدا كرده است اما در صورت همكاري همه مسوولان و متخصصان علوم اجتماعي، اينكه كشوري عاري از ايدز داشته باشيم دور از دسترس نيست و با اينكه شاهد حذف روز ايدز از تقويم ملي كشورمان هستيم اما همچنان مصرانه براي تبديل شدن ايران به كشوري عاري از ايدز تلاش مي‌كنيم و آن روز، روز دوري نيست.»

ابراز نظر اين مقام مسوول آن هم در يك سمينار علمي، بايد از اين بابت زير سوال برود كه ساير مسوولان وزارت بهداشت در عرصه كنترل و پيشگيري از ابتلا به ايدز، طي سه سال گذشته همواره نسبت به تغيير الگوي انتقال ايدز، ورود موج سوم ايدز و شيوع انتقال بيماري از طريق روابط جنسي پرخطر هشدار داده‌اند و آمارهاي سه ماهه وزارت بهداشت درباره وضعيت شيوع و انتقال، نمايه مستندي از تغييرات تدريجي اما قطعي الگوي انتقال بيماري است و كافي است كه مسوولاني كه مدينه فاضله «كشور بدون ايدز» را در ذهن خود به تصوير مي‌كشند، پيش از ايراد هر سخنراني، سري به آمارهاي رسمي و منتشره نهاد متبوع خود بزنند. آخرين آمار وزارت بهداشت از وضعيت شيوع و ابتلا در ايران، كه نتيجه رصد روزهاي پاياني سال 90 است تفاوت معناداري درباره وضعيت شيوع و الگوي انتقال به دست مي‌دهد. چنان كه آمار منتشره فروردين‌ماه 91 كه وضعيت سال‌هاي 65 تا 90 را رصد كرده، حكايت از افزايش 10 درصدي مبتلايان از طريق رابطه جنسي داشته و آمار تجميعي همين مدت زماني اعلام مي‌كند كه 6/69 درصد از مبتلايان بر اثر استفاده از سرنگ مشترك براي تزريق مواد مخدر و 1/10 درصد بر اثر رابطه جنسي غيرايمن، آلوده شده‌اند. اين افزايش در شرايطي اتفاق افتاده كه ميزان اطلاع‌رساني، به زعم مسوولان مكفي بوده و حتي شرايط اجتماعي، بهداشتي و فرهنگي جامعه هم، جمعيت سالم را در جهت پيشگيري از ابتلا مورد حمايت قرار مي‌داده است.

امروز، در حالي كه مصرف مواد محرك به عنوان اصلي‌ترين عامل ارتكاب به روابط جنسي پر خطر، در جامعه جوان كشور رو به گسترش بوده و افزايش تعداد معتادان به آمفتامين‌ها به نگراني جدي متوليان مبارزه، درمان و مقابله با مواد مخدر تبديل شده و همچنين، قيمت وسايل جلوگيري طي هشت ماه گذشته افزايش حدود دو الي چهار برابري داشته، به نظر مي‌رسد كه نقش موثر آموزش‌ها براي برقراري رابطه جنسي ايمن و مصون ماندن از مصرف مواد مخدر، بسيار كمرنگ‌تر از آن شده كه متوليان سلامت بتوانند از فراگيري اين آموزش‌ها و تاثير آن براي پيشگيري از ابتلا به بيماري اطمينان خاطر داشته باشند. در كنار اظهاراتي كه مفرح و براي نشاط ضروري است، گاهي هم مي‌توان شنونده نظرهايي بود كه نشان از دغدغه جدي برخي مسوولان نسبت به معضلي دارد كه امروز از نظر تمام اعضاي جامعه پزشكي كشور به يك «مشكل بزرگ » تشبيه شده است. با مرور اخبار مي‌توان دريافت كه در فاصله تغيير دو دولت، «ايدز» به يك «معضل» تغيير ماهيت داده است زيرا دكتر كامران باقري‌لنكراني، وزير بهداشت دولت نهم، در ابتداي دوران وزارت خود در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرد: «ايدز معضل كشور ما نيست.»

امروز كه به گفته دكتر مينو محرز، رييس مركز تحقيقات ايدز، هنوز غير از 25 هزار بيمار شناخته‌شده، حدود صدهزار بيمار هنوز ناشناخته باقي مانده‌اند، بايد اين سوال را از وزير بهداشت سابق پرسيد كه «بيماران امروز، افرادي هستند كه در دوره وزارت ايشان مرتكب رفتارهاي پرخطر شدند و امروز علائم بيماري نمودار شده است. ريشه پررنگ ارتكاب به رفتارهاي پرخطر در ناآگاهي، فقدان آموزش و فقدان دسترسي به روش‌ هاي ايمن و محافظت‌كننده از آحاد سالم جامعه است. آيا همچنان اعتقاد بايد بر اين باشد كه در اثناي سال‌هاي 1384 تا 1388، ايدز معضل كشور نبوده است آن هم در حالي كه آمار منتشره از سوي وزارت بهداشت در همان دوران گوياي آن است كه هشدارها نسبت به انتقال و تغيير الگوي بيماري در دل آمارهاي جمع‌آوري شده نهفته بوده است؟» هر چند كه نمي‌توان صرفا يك وزير يا يك مقام مسوول را هدف انتقادات و كم‌كاري‌ها قرار داد زيرا مقامات مسوول هم به فراخور داشته‌هاي مادي و معنوي مي‌توانند باني گشايش مسير اقدامات پيشگيرانه، درماني و حمايتي باشند. چنان كه امروز هم دكتر مرضيه وحيددستجردي در مسند وزارت بهداشت حضور دارد و نخستين وزير پس از پيروزي انقلاب است كه در سال نخست وزارت خود، حمايت‌هاي درماني از زنان تن‌فروش را با استناد به نتايج تحقيق انجام‌شده در وزارت بهداشت درباره آلودگي زنان تن‌فروش شهر تهران، با ابراز اين جمله «هر زن آسيب‌ديده هشت الي 10 نفر را در طول سال آلوده مي‌كند» يك ضرورت دانست آن هم نه از باب ترحم براي اين زنان بلكه از منظر نگراني براي ميليون‌ها نفر از مردان سالم جامعه كه در معرض خطر جدي آلوده شدن از طريق رابطه با اين زنان قرار دارند.

با وجود هشدار وزير اما روز گذشته، دكتر سيدحسن ابوالقاسمي، رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، مسوولان كشور را از باب بي‌توجهي به اهميت شيوع بيماري ايدز در ايران خطاب قرار داد و گفت: «ايدز يكي از بحران‌هاي جهاني است كه طبقه فقير را بيشتر درگير مي‌كند اما مسوولان كشور هنوز اهميت اين معضل را كه از طريق روابط جنسي در حال گسترش است، جدي نگرفته‌اند. كنترل اين بيماري، فقط وظيفه وزارت بهداشت نبوده بلكه اقدام بين‌بخشي را مي‌طلبد. اما امروز نگراني ما، انتقال ايدز از طريق روابط جنسي است. داروهاي درماني در اين زمينه گران هستند و البته درمان قطعي هم براي اين بيماري وجود ندارد و درمان بيماري بخش عمده‌يي از هزينه‌هاي سلامت را مي‌بلعد. با وجود اين هشدارها چرا مبارزه جدي را در دستور كار خود قرار نمي‌دهيم.» محمود نبوي، معاون مركز بيماري‌هاي واگير وزارت بهداشت هم روز گذشته در اين همايش حضور داشت اما هشدار مهم وي مي‌توانست پاسخ جامعي به ابراز اميدواري دبير علمي همايش درباره كشور عاري از ايدز باشد وقتي نبوي اعلام كرد: «معتادان، از روش‌هاي تزريقي به سمت مصرف آمفتامين و شيشه رفته‌اند و سكس بدون مراقبت را در پيش داشته كه همين امر، ميزان انتقال ايدز از طريق روابط جنسي را زياد كرده است. در عين حال، در بين زنان آسيب ديده، بيشترين ميزان ابتلا هم 5/4 درصد محاسبه شده است. در مردان مبتلا 70 درصد از طريق تزريق و در زنان 70 درصد به علت مسائل آميزشي به HIV مبتلا شده‌اند.» بايد ديد كه طي روزهاي آتي و با افزايش اين هشدارها، باز دست اندركاران روياپرداز مي‌توانند در همايش‌هاي علمي و جدي، تخيلات خود را به جاي اهداف واقعي و در دست پيگيري مطرح كرده و زمينه تفريح شنوندگان را فراهم آورند؟

روزنامه اعتماد، شماره 2554 به تاريخ 8/9/91، صفحه 13 (جامعه