بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 26 شهریور 1392

هيچ كس در چشم اين دشمنان منفورتر از چهره‌ي درخشان و آفتاب فروزان امام بزرگوار ما نبود؛ برايش احترام قائل بودند، امّا از ته دل دشمنش بودند؛ به‌خاطر اينكه ايستاده بود، به‌خاطر اينكه امام با دو خصوصيت بي‌نظير «بصيرت كامل» و «قاطعيت تمام» - هم خوب ميديد و درست ميفهميد، هم قاطع مي‌ايستاد - سدّي بود در مقابل پيشرفت اينها و در مقابل ناخن زدن و نيش زدن و ضربه زدن اينها؛ لذا با او دشمن بودند. البتّه عرض كرديم برايش احترام هم قائل بودند، ميفهميدند عظمت او را، امّا هرچه عظيم‌تر، از چشم آنها مبغوض‌تر؛ امروز هم همين‌جور است؛ هر كسي كه در پايبندي به اين ارزش اصولي و اصلي، يعني ارزشي كه هويت سياسي انقلاب را معين ميكند - لا تَظلِمونَ وَ لا تُظلَمون - پايبندتر باشد و بفهمد كه فهرست مشكلات توليدشده و ايجادشده‌ي دشمنان عليه نظام اسلامي در اين چهارچوب ميگنجد - هركسي با يك چنين بينشي و با ايستادگي در اين راه باشد - همان‌قدر براي آنها مبغوض است. البتّه عالَم ديپلماسي، عالَم لبخند زدن است؛ لبخند هم ميزنند، مذاكره هم ميكنند، درخواست مذاكره هم ميكنند، خودشان هم ميگويند. به يكي از اين سياستمداران غربي چند روز پيش از اين گفته بودند شما كه ميخواهيد مذاكره بكنيد با ايران، خب دشمن است ايران؛ گفته بود خب، آدم با دشمن مذاكره ميكند ديگر! يعني اقرار به دشمني با ايران؛ صريح ميگويند. علت دشمني اشخاص نيستند، علت دشمني اين حقيقت و اين هويت است. همه‌ي آنچه كه ميگويند در اين چهارچوب بايد تفسير و تحليل بشود، در اين چهارچوب بايد فهميده بشود.

ما مخالف با حركتهاي صحيح و منطقي ديپلماسي هم نيستيم؛ چه در عالم ديپلماسي ، چه در عالم سياستهاي داخلي. بنده معتقد به همان چيزي هستم كه سالها پيش اسم‌گذاري شد **«نرمش قهرمانانه»؛** نرمش در يك جاهايي بسيار لازم است، بسيار خوب است؛ عيبي ندارد، اما اين كشتي‌گيري كه دارد با حريف خودش كشتي ميگيرد و يك جاهايي به دليل فنّي نرمشي نشان ميدهد، **فراموش نكند كه طرفش كيست؛ فراموش نكند كه مشغول چه كاري است؛ اين شرط اصلي است؛ بفهمند كه دارند چه‌كار ميكنند، بدانند كه با چه كسي مواجهند، با چه كسي طرفند، آماج حمله‌ي طرف آنها كجاي مسئله است؛ اين را توجّه داشته باشند.**