**مسجد محل آماده‌باش نیروهای انقلابی عصر ظهور**

**محمد حاتمی**

 **پژوهشگر عرصه دفاع مقدس**

**مسجد، پايگاه تجميع نيروها در جامعه اسلامي**

در تمام ادیان و مذاهب، عبادتگاه‌هايي وجود داشته است كه شاهد حضور و تجمع مردم به مناسبت‏های مختلف و در زمان‏های خاص بوده‏اند. این واقعیت تاریخی بیان‌كنندة یک حقیقت انکارناپذیر است که احساس نیاز به پرستش و ضرورت برقراری پیوند و رابطه میان آدمی با خالق خویش، امری فطری است که در نوع بشر وجود داشته و خواهد داشت.

اگرچه ادیان و مذاهب و یا اقوام مختلف، هر یک برای خویش معبدی با نام‌های گوناگون داشته‏اند، اسلام «معبد» خویش را «مسجد» نام نهاده است؛ نامی که یادآور اوج کرنش، خضوع و بندگی است و به همین جهت «مسجد» و «نماز» همزاد هم و هماره تداعی کننده یکدیگر بوده‏اند؛ زیرا از میان عبادات، عبادتی چون نماز است که در آن آدمی به سجده می‏رود و در برابر عظمت معبود و مسجود سر بر خاک می‏ساید و بندگی خویش را به نمایش می‏گذارد.

هدف از تأسیس مسجد، عبادت است؛ اما در بررسي اين موضوع بايد به این نکته نیز توجه کرد که در فرهنگ اسلامی، تمامی فعالیت‏های انسان در وضعیت خاص می‏تواند رنگ عبادی به خود بگیرد و اساساً عبادت از مسائلي مانند سياست، تربيت و فرهنگ جدا نيست.

مي‌توان گفت عبادت يك مفهوم خاص دارد كه در نماز، روزه، حج و مانند اينها خلاصه مي‌شود و يك مفهوم عام دارد كه حتي مي‌تواند امور به ظاهر مادي را نيز دربربگيرد.

شواهد تاريخي بسياري وجود دارد كه مسجد در صدر اسلام صرفاً مكاني براي عبادت نبوده، بلكه پايگاهي براي تحكيم حكمراني و افزايش ثروت‌هاي اجتماعي جامعه اسلامي محسوب مي‌شده است. طبق تاريخ، پيامبر (ص) هنگامي كه به مدينه وارد شد، به عنوان نخستين گام براي تأسيس حكومت اسلامي، مسجد قبا را بنا كرد.

**مديريت مساجد و ايفاي نقش‌هاي ضروري آن**

مسجد در قرآن شرافت از خاصي برخوردار است و آياتي از قرآن صراحتاً دربارة كساني كه مي‌توانند در جامعة اسلامي مديريت مساجد را به عهده بگيرند، هشدارهايي داده است. طبق آيات قرآن قداست مسجد ایجاب می‏کند که فقط مؤمنان واقعی تأسيس و اداره آن را به عهده بگيرند: «انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر و اقام الصلاة و آتی الزکاة و لم یخش الا الله...؛1 کسی می‏تواند مساجد خداوند را آباد کند که به خداوند و روز واپسین ایمان آورد، نماز را بپا دارد، زکات بپردازد و جز از خداوند نهراسد».

بنابراين مديريت مساجد به عنوان پايگاه‌هاي تعهد، ايمان و تقوا اهميت فوق‌العاده‌اي دارد و مسئوليتي نيست كه بتوان آن را به عهده هر كسي گذاشت. به همين علت، پیامبر اکرم مسجد ضرار كه به دست منافقان ساخته شده بود، تخريب کردند.

در جامعة انقلابی ما نيز مسجد پايگاهی بلامنازع است كه هيچ‌گاه نمي‌توان از نقش آن در مناسبات مختلف سياسي و اجتماعي غافل شد.

**مسجد ايفاکنندة نقش تشكل‌هاي سياسي**

نقش تشكل و تجميع نيروهاي يك جامعه براي پيروزي و موفقيت در حركت‌‌هاي اجتماعي، مسئله‌ای نيست كه كسي بتواند آن را انكار كند. تلاش‌هاي اجتماعي و سياسي، هرگاه با سازماندهي و نظام همراه باشد، مي‌تواند مفيدتر واقع شود. مسجد در زمان پيامبر اکرم چنين نقشي را به خوبي ايفا مي‌كرد و مسلمانان هر روزه در مسجد گرد پيامبر جمع مي‌شدند و ضمن كسب آگاهي‌هاي لازم از وضعيت جامعه، از وجود آن حضرت كسب فيض مي‌كردند.

همچنين در آن زمان مسجد مكاني براي بروز استعدادها و مشاركت‌هاي سياسي و اجتماعي مردم در امور جامعه اسلامي بود. پيامبر اسلام در اين محيط با ظرفيت‌هاي مسلمانان آشنا مي‌شد و به فراخور موقعيت و ظرفيت، مأموريت‌هايي را به آنان واگذار مي‌كرد.

پیامبر (ص) با سوق دادن امور به سمت مساجد، ظرفیت بالای این مرکز دینی را به مردم نشان می‏داد و بر تک بُعدی بودن دین اسلام عملاً خط بطلان می‏کشید. پذیرش هیئت‏های نمایندگی و سران اقوام مختلف و فرستادگان قبایل در مسجد انجام می‏گرفت. پیامبر خدا کنار یکی از ستون‏های مسجد که به «استوانة الوفود» معروف بود، می‏نشست و آنان را به حضور می‏پذیرفت و دربارة امور مختلف با آنان گفت‌وگو می‏کرد.

امروز نيز مسجد مي‌تواند همان كاركردها را به منصه ظهور برساند. مؤمنان به شوق مناجات با پروردگار خود در مسجد حضور مي‌يابند؛ اما در اين گرد هم ‌آمدن‌ها صلاحيت‌ها و شايستگي‌هاي افراد روشن مي‌شود و افراد براي پذيرش نقش‌هاي سياسي و اجتماعي آماده مي‌شوند. از اين‌رو مسجد اين ظرفيت را دارد كه بدون نياز به امكانات ويژه، شرايط را براي ايجاد يك تشكل كاراي اجتماعي و سياسي فراهم كند كه به دليل ويژگي‌هاي خاص اين نهاد ديني، آسيب‌هاي چنين تشكلی نسبت به ديگر احزاب و تشكل‌ها بسيار كم خواهد بود. چراكه مسجد محل تردد مؤمنان و پرهيزكاران است و اين تشكل به طور مداوم در معرض امر به معروف و نهي از منكر خواهد بود.

امام خمینی (ره) با توجه به همین کارکرد مسجد در صدر اسلام بود که هشدار می‏داد:

«سعی کنید مساجد ما به حال مساجد صدر اسلام برگردد و توجه داشته باشید که عزلت و کناره‏گیری در اسلام نیست. همیشه در صدر اسلام مسجد مرکز حرکات و جنبش بوده است».2

**مسجد، مقر فرماندهی و بسیج نیروهای نظامی**

 پیامبر اعظم (ص) در بسیاری از موارد، مشاوره‏های مربوط به جنگ را در مسجد انجام می‏داد. سپاهیان اسلام نیز به هنگام اعزام برای غزوات، در مسجد تجمع می‏کردند. برابر گزارش تاريخ، آماده شدن سپاه اسلام برای جنگ احد، هنگامی بود که پیامبر نماز عصر را در مسجد خواند و مردم مسلح در میان حجره و منبر پیامبر خدا، آمادة اعزام به جنگ بودند.

اين تجربه را ملت ايران در زمان هشت سال جنگ تحميلي داشته و موفقيت آن را نيز تجربه كرده است. در آن زمان كه كشور در وضعیت بحراني قرار داشت، مساجد به طور خودكار جايگاه ويژه‌اي در كنترل و تجميع نيروهاي انقلابي ايفا كردند.

اين تجربه موفق اين حقيقت را به ما ثابت مي‌كند كه مساجد سنگر هستند و وجود جوانمردان شهادت‌طلب و پاسداران كيان اسلام در اين مكان‌ها فضايي فراهم كرده كه جهاد اصغر و جهاد اكبر را با هم همراه كند.

**اما و اگرهاي حضور پايگاه‌هاي سياسي و اجتماعي در مساجد**

مساجد پايگاه ديانت و پرستش خدا هستند و اسلام ديني است كه مسائل سياسي و اجتماعي را هيچ‌گاه از مسائل سياسي جدا نساخته است. البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه سياسي بودن به معناي اختصاص مسجد به يك جناح خاص نيست. حضور بسيج در مساجد اگر درست به آن نگاه شود، يك فرصت است؛ اما در عين حال بسيج بايد به موقعيت خطير خود در اين زمينه واقف بوده و تلاش كند تا نقش وحدت‌آفريني را در اين فضا داشته باشد. اگر نحوة مديريت در مساجد به گونه‌اي پيش برود كه فقط افراد خاص با طرز فكر خاص در اين مكان‌ها فرصت بروز استعدادها و همكاري در برنامه‌ها را داشته باشند، ديگر نمي‌توان آن كاركردها را براي مساجد انتظار داشت.

تمام اين مطالب نشان‌دهنده اين موضوع است كه مديريت مسجد در يك جامعه اسلامي، يكي از مهم‌ترين مطالبي است كه نخبگان فكري و فرهنگي بايد براي آن اهميت قائل شده و مطالعات فكري عميق روي آنها صورت دهند تا مساجد بتواند به كاركردهاي حقيقي و مورد انتظار خود برسند.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. توبه:18.

2. صحيفه نور؛ ج17، ص54.

منابع:

1. نوبهار، رحيم؛ *سيماي مسجد*؛ ج2.

2. عشرتي‌نيا، عباس؛‌ *مسجد گوهري بي‌همتا*؛ قم: نشر معروف.