بيانات در ديدار مردم آذربايجان1392/11/28

**بعضي از مسئولين و دولتمردان - دولتمردان آن دولت، بعد هم دولتمردان اين دولت - فكر ميكنند در قضيه‌ي هسته‌اي ما با آمريكايي‌ها مذاكره كنيم [تا] موضوع حل بشود؛** گفتيم خيلي خب، اصرار داريد شما، در اين موضوعِ بالخصوص برويد مذاكره كنيد؛ ولي در همان سخنراني اوّل امسال گفتم من خوشبين نيستم؛ مخالفتي نميكنم امّا خوشبين نيستم. ببينيد مرتّب پي‌درپي اظهارات سخيف آمريكايي‌ها را؛ سناتور بي‌آبروي آمريكايي از صهيونيست‌ها پول ميگيرد تا برود در مجلس سناي آمريكا به ملّت دشنام صريح بدهد، نه اينكه اهانت كند؛ دشنام ميدهد. رؤساي كشورشان هم همين‌جور، در سطوح مختلف به ملّت ايران [اهانت كند]. البتّه تودهني را روز بيست‌ودوّم بهمن از مردم خوردند. يكي از علل اجتماع گرم‌تر مردم امسال همين بود كه مردم ديدند كه چطور مسئولين آمريكا گستاخ، پررو، زياده‌طلب، بددهن، بي‌ادب روبه‌رو ميشوند؛ غيرت ديني مردم آنها را به ميدان كشاند تا به دشمن بگويند: اشتباه نكن، ما هستيم. ملّت ايران در اين راهپيمايي بيست‌ودوّم بهمن به همه‌ي ما - به اين حقير، به مسئولين گوناگون، به زحمت‌كشاني كه دارند در امور اداره‌ي كشور حقيقتاً زحمت ميكشند؛ چه آنهايي كه در باب سياست خارجي كار ميكنند، چه آنهايي كه در باب سياست داخلي كار ميكنند - خواستند بگويند: خاطرتان جمع باشد، ملّت ايران ايستاده است، در صحنه است، **در مواجهه‌ي با دشمن احساس ضعف نكنيد؛** يكي از پيامهاي بزرگ ملّت ايران اين بود.