**باسمه تعالی**

**آسیب‌های پیش‌روی فضای صمیمی در میان مسجدیان، راه‌کارها و ظرفیت‌های پیش روی امام درمسجد برای ایجاد فضای برادری**

مولف: مرتضی عزیزی

azizimorteza28@yahoo.com

حضور زنان و مردان از اقشار مختلف در مسجد وجويا شدن از احوال هم، تنها بخشي از ظرفيت بزرگي است كه مساجد دارند. در اين مكان‌ها، مؤمنان فرصت مي‏يابند از بين اهل مسجد، برادران يا خواهران مناسبي، از حيث ديني، براي خود بيابند كه از نظر دين و عبوديت با آنان هم‌رنگ هستند و توان ايجاد گروه‌هاي اجتماعي هماهنگی را دارند. این پیوند، فضایی صمیمی برای مسجدیان به وجود می‌آورد.

امام صادق عليه‏السلام می‌فرمایند: « لا يَرْجِعُ صاحِبُ الْمَسْجِدِ باَقَلّ مِنْ اِحْدي ثَلاثِ خِصالٍ... وَاِمّا اَخٌ يَسْتَفيدُهُ فِي اللّه‏ِ؛ اهل مسجد به كمتر از يكي از سه امتیاز از مسجد بر نمي‏گردد [كه يكي از آنها] دوستي است كه از او در مسير خدا استفاده مي‏كند.» (وسائل الشيعةج5 ص193)

مؤمنان در مسجدكنار هم قرار گرفته، ضمن انجام اعمال عبادی از حال يكديگر نيز باخبر مى‏شوند و با هم تشريك مساعى مى‏نمايند و در صورت عدم حضور یکی از مومنان ، سراغ او را مى‏گيرند و با اطلاع از بروز مشکلی برای او، به کمک او می‌شتابند. از رهگذر این ارتباطات فضایلی چون: روحیه ایثار، انفاق در راه خدا، توجه به محرومین و هم‌دلی در میان اهل مسجد پرورش می‌یابد.

اما در این میان به جهت رعایت نکردن برخی اصول و غفلت از برخی آداب و ضوابط معاشرت، فضای مسجدیان دچار آسیب‌هایی می‌شود که صمیمیت و یک‌دلی آنان را به مخاطره می‌اندازد. در برخی از مساجد دیده شده به دلیل وجود اختلافات و دلخوری‌ها جوّ کدورت و بدبینی فضای نمازگزاران راآلوده کرده و روابط آنان به تیرگی گراییده است. در چنین موقعیتی آن‌چه به سردی روابط می‌انجامد، بی‌اعتمادی اشخاص به يكدیگر و در معرض تهمت قرار دادن دیگران است. افراد گمان می‌کنند کسانی هستند که در صدد به هم زدن جو ارزشی مسجد و تخریب چهره‌های مورد اطمینان آن هستند. دو دسته‌گی و به وجود آمدن رقابت‌های ناسالم، درگیری‌های لفظی، قهر و کناره‌گیری‌های نابخردانه، از آسیب‌هایی هستند که در صورت مدیریت نکردن تنش‌ها و کنترل نکردن اختلافات زمینه بروز پیدا خواهند کرد. مسجد این جایگاه الهی و پایگاه معنوی مردم، اما در این میان به هیچ عنوان سزاوار به دوش کشیدن بار گران این آسیب‌ها نیست. همه باید تلاش کنند تا اولا زمینه‌های شکل‌گیری چنین مسائلی پیش نیاید و ثانیا در صورت بروز، با درایت هر چه تمام‌تر برای اصلاح وضعیت، به طور جدی تلاش کنند. امام صادق(ع) مي‏فرمايند: « تواصلوا و تبارّوا و تراحموا و کونوا إخوة أبرارا کما أمرکم الله عزّوجلّ؛ به هم بپيونديد و با هم نيكي كنيد و به هم مهرباني ورزید و برادران یکدیگر باشيد، چنان كه خداي عزّوجل به شما فرمان داده است.» (وسایل الشیعه، جلد 8، ص 552، حدیث 3)

در این میان امام جماعت مسجد می‌تواند نقش اساسی در سالم‌سازی فضای مسجد و رفع اختلافات اهل آن ایفا کند. با توجه به مقبولیتی که امام جماعت در میان نمازگزاران دارد، می‌تواند با تدابیری حکیمانه در راستای ایجاد برادری و صمیمیت در میان اهل مسجد قدم برداشته و دل‌های آنان را به هم نزدیک کند. در زیر تلاش شده راه‌کارهایی جهت این امر که حاصل تجربیات موفق در این زمینه است ارائه گردد.

1. آموزش اخلاق معاشرت اسلامی: امام جماعت با استفاده از فرصت منبر و سخنرانی و با برنامه‌ریزی می‌تواند با آموزش اخلاق معاشرت اسلامی و آداب برخورد با سلایق گوناگون، زمینه‌های تنش و اختلاف را از میان برداشته، راه استحکام روابط و یک‌دلی را هموارسازد. این امر، عمل به فلسفه رسالت و سیره پیامبر(ص)است. رسول اکرم (ص) فرمودند: « انما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق؛ به راستى كه من براى به كمال رساندن مكارم اخلاق مبعوث شده‌ام.» (كنزالعمال،ج13، ص151، ح36472) نیز فرمودند:« بالتعليم ارسلت؛ برای آموزش، به پیامبری برگزیده شدم.»( بحارالانوار، ج 2، ص 97)
2. الگو بودن امام جماعت: آن‌چه از روحانی مسجد انتظار می‌رود خودساختگی و خویشتن‌داری در رفتار و گفتار است. امام مسجد، تکیه‌گاهی است که باید سرمایه استواری اخلاقی خود را به خوبی حفظ نماید. نمازگزاران از سبک رفتاری و گفتاری امام، خواسته یا ناخواسته الگوگیری می‌کنند. امام على (ع) می‌فرمایند: «مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنّاسِ اِماما فَليَبْدَأ بِتَعْليمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْليمِ غَيْرِهِ وَلْيَكُنْ تَاْديبُهُ بِسيرَتِهِ قَبْلَ تَأْديبِهِ بِلِسانِهِ؛كسى كه خود را پيشواى مردم قرار داده، بايد پيش از آموزش ديگران، خود را آموزش دهد و پيش از آن‏كه ديگران را با زبان، ادب بياموزد، باكردارش ادب آموزد.» (غرر الحكم، ح 7016)
3. ارتباط صمیمانه امام با اهل مسجد: انس و الفت وصمیمیت امام جماعت با نمازگزاران و سرکشی به خانواده‌های آنان، نقطه عطف ایجاد وحدت و یکپارچگی و عامل مهمی در جهت پیوند افراد به شمار می‌آید. این راه‌برد به هنگام بروز مشکل نقش حلقه وصل را ایفا می‌کند. پیوند مستمر نمازگزاران و امام، سبب برطرف شدن بسیاری از زمینه‌های سوء‌تفاهم‌ها و اختلافات است. فرموده‏اند: «من شرائط الايمان حسن مصاحبة الاخوان؛ از شرايط ايمان نيكويى مصاحبت با برادران است.»( غررالحكم و دررالكلم، ص 422، ح 9682)
4. ایجاد رفاقت و الفت میان اهل مسجد: امام با درایت، همیشه در پی تعامل مسجدیان و ایجاد تشریک مساعی همه آنان در سایه دوستی و صمیمیت است. او از ظرفیت پیوستگی و در ارتباط بودن مرتب نمازگزاران در جهت نزدیک کردن دل‌های آنان و ایجاد روح برادری به خوبی بهره می‌گیرد.امام در صدد برمی‌آید تا ارتباط حسنه را در میان آنها بر پایه ایمان ایجاد نماید تا آین آموزه قرآنی را نهادینه کند که: «به عصر سوگند، كه انسان‌ها همه در زيانند. مگر كسانى كه ايمان آورده، و اعمال صالح انجام داده‏اند و يكديگر را به حق سفارش كرده، و يكديگر را به شكيبايى و استقامت توصيه نموده‏اند.» هم‌چنین در روايتى آمده است:« كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله یُقبِلُ بِوَجهِهِ وَ حَديثِهِ عَلى أشَرِّ القَومِ ؛ يَتَأَلَّفُهُم بِذلِكَ! ۲ پيامبر صلى الله عليه و آله چنان با چهره باز و روى خوش با بدترينِ مردم برخورد مى‌كرد كه آنان با همين برخورد، صميمى مى‌شدند.» ( الشمائل المحمّدية : ص ۱۸۶ ح ۳۳۹)
5. میانجی‌گری حکیمانه: تدبیر بجا وتلاش در جهت رفع تنش‌ها و اصلاح ذات‌البین وظیفه هر مسلمان در هنگام بروز اختلافات است. آموزه قرآنی این است که: «اهل ایمان برادر یکدیگرند. [اگردچار اختلاف گردیدند] میان برادرانتان صلح و آشتی ایجاد کنید.» (حجرات-10) پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم فرمودند:«مَن شَفَعَ شَفاعَةً يَدفَعُ بها مَغرَما أو يُحيِي بها مَغنَما، ثَبَّتَ اللّه‏ُ تعالى قَدَمَيهِ حِينَ تَدحَضُ الأقدام؛ كسى كه با ميانجي‌گرى خود زيانى را دفع، يا سودى را احيا كند، خداوند تعالى، در روزى كه قدم‌ها مى‏لغزد، قدم‌هاى او را استوار بدارد.» (كنز العمّال : 6496 منتخب ميزان الحكمة : 298) امام مسجد با توجه با جایگاه خود می‌تواند در بهترین تراز به این مهم اقدام ورزد.