**اینترنت طبقاتی: غیرانسانی و خطرناک**

بحث درباره \*\*اینترنت طبقاتی\*\* در ایران به شدت در حال گسترش است. این مفهوم به معنای تفاوت در دسترسی به کیفیت و کمیت اینترنت برای گروه‌های مختلف اجتماعی است. به عنوان مثال، اساتید دانشگاه و وکلا ممکن است از اینترنت با سرعت بالاتر و بدون فیلتر برخی وب‌سایت‌ها بهره‌مند شوند، در حالی که سایر افراد جامعه از این امکانات محرومند.

این نوع دسترسی غیرانسانی و خطرناک تلقی می‌شود، زیرا باعث ایجاد شکاف دیجیتال و نابرابری‌های عمیق‌تر در جامعه می‌شود. این شکاف نه تنها دسترسی به اطلاعات را محدود می‌کند، بلکه به تبعیض‌های اجتماعی دامن می‌زند. همچنین، این سیاست‌ها ممکن است به عادی‌سازی فیلترینگ کمک کنند و دسترسی عمومی به اینترنت را دشوارتر سازند.

انتقادها به این طرح بر این اساس است که چرا باید برخی افراد از مزایای اینترنت بهره‌مند شوند در حالی که دیگران از آن محرومند؟ آیا دسترسی به اینترنت حق هر شهروند نیست؟ بنابراین، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اینترنت طبقاتی نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه آنها را تشدید می‌کند.

اینترنت طبقاتی همچنین می‌تواند بر روی آموزش و یادگیری تاثیر منفی بگذارد. دانش‌آموزان و دانشجویانی که به اینترنت با کیفیت پایین دسترسی دارند، در مقایسه با همتایان خود که از اینترنت پرسرعت بهره‌مندند، در یادگیری و تحقیق با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد. این موضوع می‌تواند به نابرابری‌های آموزشی منجر شود که در آینده بر روی فرصت‌های شغلی و اجتماعی آنها تاثیر خواهد گذاشت.

در نهایت، این سیاست‌ها با اصول عدالت اجتماعی و برابری در تضاد هستند و باید مورد بازنگری قرار گیرند تا همه افراد جامعه بتوانند به طور برابر از امکانات اینترنت بهره‌مند شوند. ایجاد یک اینترنت عادلانه و فراگیر نه تنها نیازمند تغییرات ساختاری در سیاست‌های دولتی است، بلکه نیازمند آگاهی‌رسانی عمومی درباره حقوق دیجیتال نیز می‌باشد.

در مجموع، اینترنت طبقاتی نه تنها یک تهدید برای حقوق بشر محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند آینده‌ای نامعلوم برای جامعه ایجاد کند. بنابراین، ضرورت دارد که تمامی افراد جامعه برای دستیابی به یک اینترنت عادلانه و برابر تلاش کنند.

کلمات کلیدی:اینترنت طبقاتی، شکاف دیجیتال، نابرابری اجتماعی، فیلترینگ، عدالت اجتماعی

\*\*منابع:\*\* زومیت