**مسجد خانه‌ای برای همه**

راهکارهای تبدیل شدن مسجد به پایگاه مشاوره اجتماعی

علیرضا جمالی(دانش‌آموخته سطوح عالي حوزه)

انسان برای بقا و رشد نیازهايی دارد که تأمین مجموعه این نیازها در بستر اجتماع تحقق می‏یابد. از این رو انسان موجودی اجتماعی است. جامعه عبارت است از مجموعه‏ای از انسان‌ها که در جبر یک سلسله نیازها و نفوذ یک سلسله عقیده‏ها و آرمان‌ها در یکدیگر ادغام شده، در یک زندگی مشترک غوطه‏ورند.[[1]](#footnote-1)

این مجموعه انسانی در درون خود دچار برخورد آرا و اندیشه‏های مختلف خواهد شد؛ زیرا انسان موجودی متفکر است. در نتیجه در درون این جامعه یک نوع از جهان‏بینی و یک اندیشه خاص بر سایر آرا و اندیشه‏ها غلبه خواهد کرد و آن جهان‏بینی خاص آرمان‌ها، عقیده و مسیر حرکت به سوی آینده را برای افراد جامعه مشخص می‏کند. با توجه به ظرفیت و افق‏هايی که این جهان‏بینی به روی بشر می‏گشاید، تأثیرگذاری آن بر زندگی انسان‌ها متغير است؛ يعني به هر اندازه که این جهان‏بینی کامل‏تر و با آفرینش انسان سازگارتر باشد، میزان جهت‏دهی و تأثير آن در همه شئونات زندگی انسانی نیز بيشتر می‏شود.

جامعه‏ای که جهان‏بینی آن بر اساس اسلام است با توجه به نگاه همه جانبه‏ای که اسلام نسبت به بشر دارد، مي‌تواند تمام شئونات زندگی انسانی در این جامعه تحت تأثیر قرار دهد.

**مسجد مرکز آشنايی با جهان‏بینی اسلام**

آشنايی با جهان‏بینی اسلامی باید از طریق اسلام‏شناسان باشد. اسلام‏شناس کسی است که محکمات و متشابهات کتاب خدا را بشناسد، تفسیر آیاتش را بداند و با روایات و سیره امامان معصوم که مفسران حقیقی قرآن و دین الهی هستند، آشنا باشد.

حضور این اسلام‏شناسان و علماي حقیقی دین در متن جامعه می‏تواند نیازهای فکری و روحی جامعه را برطرف کرده، افراد جامعه را به سمت آرمان‌ها و اهداف اسلام رهنمون سازد. از این‏رو باید پایگاهی وجود داشته باشد تا مردم با مراجعه به آن به راحتی بتوانند با این اسلام‏شناسان ارتباط برقرار کرده، با جهان‏بینی اسلام بیشتر آشنا شوند و چه پایگاهی بهتر از مساجد که هم در هر کوی و برزن مناره‏های آن برافراشته است و هم سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی (علیهم السلام) در هدایت‏گری و روشن‏گری استفاده از این پایگاه مهم بوده است.

با نگاهی به تاریخ صدر اسلام خواهیم دید که مسجد به‌عنوان تنظیم‏کننده همه شئونات انسانی جامعه آن روز مدینه شناخته می‏شد. تصمیمات و معادلات سیاسی جامعه اسلامی، بلکه تمام شبه جزیره، در مسجدالنبی شکل می‏گرفت. حلقه‌هاي درس و موعظه و کانون پاسخ‏گويی به اندیشه‏ها و مشکلات مختلف آن روز مردم مدینه مسجد بود.

**آموزش کارکرد مهم مسجد**

 در جامعه امروز هم مسجد می‏تواند پایگاهی باشد که بینش افراد جامعه را ارتقا بخشیده، مشکلات فکری، روحی و حتی خانوادگی و اجتماعی آنان را برطرف سازد. پیوند مردم و مسجد که از سفارش‏های مؤکد امامان معصوم و پیامبر خاتم (ص) بوده، در زندگی خانوادگی و اجتماعی افراد جامعه بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

در حقیقت حضور سه وعده‏ای مردم برای برپايی نماز به‌عنوان رکن اسلام و ایمان و استفاده امامان جماعت از این فرصت برای تبیین جهانی‏بینی اسلام می‏تواند جذب مردم را به مسجد استحكام بخشد. مسجد می‏تواند پاسخ‏گوی بسیاری از مشکلات مردم باشد؛ زیرا بسیاری از مشکلات خانوادگی و یا اجتماعی و درگیری‏های افراد با یکدیگر به علت عدم آشنايی با دستورات اسلامی است. از این رو ابتدا باید به نقش آموزشی مسجد در هدایت افکار انسانی به سمت جهان‏بینی اسلامی اشاره کرد و آن را مورد توجه قرار داد و مسجد را به‌عنوان مشاوره اجتماعی برای مردم مطرح كرد. در اين صورت بسیاری از درگیری‏هایي که به محاکم قضائی ختم می‏شود و بسیاری از آسیب‏های ناشی از تهاجم فرهنگی را مي‌توان در مسجد فيصله بخشيد.

**راه‏کارها**

حال باید دید چگونه می‎‏توان مسجد را کانون مشاوره اجتماعی در میان مردم مطرح کرد؟

از جمله راهکارها، تبدیل شدن مساجد به قطب فرهنگی منطقه است. مساجد با برگزاری برنامه‏های متنوع و منظم دینی و با جهت‏گیری‏های هدفمند می‏توانند، اقشار مختلف را به سوی خوبی جذب کنند و بستر مناسبی را جهت حضور مردم فراهم کند.برای نمونه امروزه در مساجد برنامه‏هايی چون سخنرانی، قرائت ادعیه خاص هر روز و مراسم عزاداری برگزار می‏شود که متأسفانه به علت تکراری شدن و نداشتن جهت‏گیری مناسب و تنوع در قالب، باعث شده تا از تبدیل شدن به مرکز مشاوره اجتماعی منطقه، باز بمانند؛ اما اگر سخنرانی‌ها و برنامه‌هاي مساجد هدفمند شده، به موضوع مورد نیاز مردم پرداخته شود و از طرفی با تبلیغات مناسب مردم از برگزاری چنین جلساتی آگاه شوند جلسات بسیار پربارتر و پرشورتر خواهد شد.

اگر چه خواندن ادعیه وارده در هر روز مانند زیارت عاشورا و یا دعای کمیل لازم است؛ اما پرداختن و آشنا کردن مردم با معارفی که در این ادعیه نهفته است هم لازم است. استفاده از رسانه‏های جدید مانند نشریه و یا هفته‏نامه جهت تغذیه فکری اقشار مختلف با محوریت امام جماعت مسجد می‏تواند نقش مؤثری در تأثیرگذاری مسجد بر معادلات اجتماعی منطقه داشته باشد. برخورد اسلامی و اخلاقی امام جماعت و هیئت امنا با مردم و جویا شدن از احوال آنان در جهت رفع مشکلات آنان به تقويت جايگاه مسجد كمك مي‌كند. برای مثال با برگزاری جشن‏های خیریه به خانواده‏های بی‏بضاعت کمك کرده، حس همکاری و تعاون اجتماعی را در میان افراد محل زنده کند. در صورت بیماری افراد محل به همراه نمازگزاران به عیادتش بروند و یا در هنگام مصيبت از آنها دل‏جوئی کنند. مجموعه این اعمال باعث پیوند مسجد و مردم می‏شود که نتیجه‏اش رونق فرهنگی مساجد و آشنايی مردم با جهان‏بینی اسلامی خواهد بود.

1. . (مقدمه‏ای بر جهانی بنی‏اسلامی، جامعه و تاریخ ص12. [↑](#footnote-ref-1)