ضميمه پرونده 3: مقايسه سازمان روحانيت كاتوليك و تشيع  
گزارش منتشر شده BBC درباره ضعف تشكيلات حوزه‌هاي علميه شيعه

25 مهر 1397

حنا شيخ پژوهشگر اديان ابراهيمي ـ 15 اوت 2018 - 24 مرداد 1397

حنا شيخ، پژوهشگر اديان ابراهيمي در يادداشتي براي صفحه ناظران به شباهت ها و تفاوت هاي سازمان روحانيت شيعه و كاتوليك پرداخته است.

مسيحيت كاتوليك و اسلام شيعي از جريان‌هاي اصيل و تاريخي در دو دين بزرگ مسيحيت و اسلام به شمار مي‌روند كه از سازمان روحانيت نسبتا منسجمي در مقايسه با ديگر مذاهب مسيحي و اسلامي برخودارند. اين نوشته در صدد مقايسه نظام سازماني اين دو مذهب در بخش آموزشي، اداري و اقتصادي است.

واتيكان دولت‌شهري مستقل است كه در درون شهر رم در كشور ايتاليا جاي دارد. واتيكان محل اقامت پاپ، رهبر كاتوليك‌هاي جهان و مركز كليساي كاتوليك است. واتيكان با مساحتي در حدود ۴۴ هكتار، كوچكترين كشور دنيا و با جمعيتي در حدود ۸۰۰ نفر، كم‌جمعيت‌ترين كشور مستقل دنيا محسوب مي‌شود. شهر رم براي قرن‌هاي متمادي مقر پاپ بود؛ اما از سال ۱۷۸۰م كه رم پايتخت ايتاليا شد، مقر پاپ و حوزه رياست وي به همان ناحيه واتيكان محدود ماند.

در مقابل، مسيحيت كاتوليك و اسلام شيعي از جريان‌هاي اصيل و تاريخي در دو دين بزرگ مسيحيت و اسلام به شمار مي‌روند كه از سازمان روحانيت نسبتا منسجمي در مقايسه با ديگر مذاهب مسيحي و اسلامي برخودارند. اين نوشته در صدد مقايسه نظام سازماني اين دو مذهب در بخش آموزشي، اداري و اقتصادي است.

# نظام آموزشي:

مدارس ديني مسيحي در آغاز به شكل مجموعه‌هاي مخفي در نقاط مختلف امپراتوري روم حضور داشتند. اين مدارس كه پيش از به رسميت شناخته شدن مسيحيت به صورتي مخفيانه فعاليت مي‌كردند، از نظام و سازمان ويژه‌اي برخوردار نبودند. هشتاد سال پس از فرمان كنستانتين و اعلان مسيحيت به عنوان يكي از اديان مجاز امپراتوري روم، اين دين به آيين رسمي امپراتوري روم تبديل شد، مراكز آموزشي كليساها به صورت مدارس رسمي وابسته به كليسا در آمده و در سرتاسر سرزمين‌هاي روم مقدس منتشر شدند.

كليساي كاتوليك در راستاي ساماندهي و يكپارچه‌سازي سيستم‌هاي آموزشي در نقاط مختلف مسيحي در سال ۱۵۸۸ ميلادي، مجمعي را جهت برنامه‌ريزي درسي و نظارت بر تعاليم و كنترل حوزه‌هاي علمي و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي كاتوليك تأسيس كرد. پاپ پل ششم، در سال ۱۹۶۷ ميلادي، اين نهاد را بازسازي كرد، و عنوان مجمع مقدس انستيتوهاي كاتوليك بر آن نهاد، و اداره‌اي جهت نظارت بر مدارس كاتوليك به اين مجموعه اضافه كرد. اساسنامه اين مجمع در سال ۱۹۸۸ ميلادي توسط پاپ ژان پل دوم بازسازي كلي گرديد، وعنوان آن به مجمع تربيت كاتوليكي تغيير يافت.

مراكز آموزش عالي وابسته به كليساي كاتوليك را مي‌توان در سه گونه مختلف دانشگاه‌هاي پاپي و دانشگاه‌هاي كليسايي و دانشگاه‌هاي كاتوليكي تقسيم كرد. تمام دانشگاه‌هاي كليسايي كه ادامه سميناري‌ها در سطوح عالي هستند، دانشگاه پاپي به شمار مي‌روند، ولي تنها تعداد اندكي از دانشگاه‌هاي كاتوليكي، دانشگاه پاپي هستند. دانشگاه‌هاي كاتوليكي، نوعي از مراكز آموزش عالي هستند كه زير نظر كليساي كاتوليك يا بنيادهاي مذهبي اداره مي‌شوند. طبق سرشماري مجمع تربيت كاتوليكي مستقر در واتيكان، ۱۳۵۸ دانشگاه كاتوليكي در سراسر جهان فعاليت مي‌كنند. اتمام تحصيل در دانشگاه‌هاي پاپي براي برخي سمت‌هاي كليساي كاتوليك ضروري است، به ويژه اسقف‌ها كه از ميان افرادي به خدمت گرفته مي‌شوند كه مدرك دكترا در حقوق كليسايي يا تئولوژي دريافت كرده‌اند، و قاضيان و وكيلان كليسا حتما بايد مدرك كارشناسي ارشد در حقوق كليسايي را دريافت كرده باشند.

آموزش در حوزه‌هاي علميه شيعه، برخلاف ساختارهاي رايج واتيكان، بيشتر به صورت كاملاً آزاد انجام مي‌گيرد و طلاب در انتخاب استاد و مواد درسي اختيار كامل دارند. دروس حوزه، غالبا كتاب‌محور هستند و كتاب‌هاي درسي نيز غالبا به درخواست عده‌اي ازشاگردان انتخاب مي‌شوند.

هم‌اكنون در نظام تدريس حوزه‌هاي علميه، سه مرحله درسي براي طلاب پيش‌بيني شده است. اين مراحل درسي زمان‌بندي چندان دقيقي ندارند، و هر طلبه‌اي بنا بر استعداد و توانايي خود، اين مراحل را در مدت زمان‌هاي متفاوتي طي مي‌كند. مواد درسي در اين مراحل نيز تفاوت چنداني از نظر موضوعي با يكديگر نداشته،‌ تنها از نظر محتوايي، سنگين‌تر و عميق‌تر مي‌شود. طلاب نخست دوره مقدمات، شامل مباحث مقدماتي مانند: ادبيات عرب و منطق و احكام شرعي را در حدود سه سال مي‌گذرانند. سپس در دوره سطح به مطالعه وسيع فقه و اصول فقه و كلام شيعي و كمي تفسير قرآن و دانش‌هاي حديثي مي‌پردازند. سرانجام دوره بحث خارج است كه مباحث فقه و اصول در آن به شكل عميق و گسترده، به صورت كاملاً استدلالي، مورد بحث قرار مي‌گيرند و طلاب براي رسيدن به مرحله اجتهاد آماده مي‌شوند.

# نظام اداري:

سلسه مراتب روحاني در مسيحيت اهميت ويژه‌اي دارند. انتصاب يا دست‌گذاري، عملي است كه به موجب آن، شخص صلاحيت احراز مناصب كليسايي (اسقفي، كشيشي و شماسي) را پيدا مي‌كند. طبق قوانين كليساي واتيكان، هر كشيش موظف است تحت نظارت و حمايت سلسه مراتب كليسايي قرار بگيرد و اين وابستگي مي‌تواند نسبت به يك كليساي به خصوص يا مؤسسه مذهبي وابسته به قلمرو اسقف باشد.

شخص پاپ در رأس هسته مركزي تشكيلات و ساختار كليساي كاتوليك موسوم به ديوان كليساي رم قرار دارد و بر واتيكان حكومت مي‌كند. ديوان كليساي رم، دستگاه و تشكيلاتي است كه پاپ از طريق آن كليساي جهاني را اداره مي‌كند. در حال حاضر، دبيرخانه واتيكان، مهم‌ترين بخش دولت است كه در صدر آن، دبير دولت يا همان نخست وزير قرار دارد. واتيكان به مفهوم امروزي خود داراي وزير و وزارتخانه نيست، اما تشكيلاتي در دو قالب «مجامع مقدس» و «شوراهاي پاپي» دارد كه همان كار وزيران و وزارتخانه‌ها را انجام مي‌دهند.

حوزه علميه تشيع، بر خلاف روحانيت كاتوليك، هسته منسجم اداري ندارد و بيش‌تر به فعاليت‌هاي آموزشي و تبليغي مشغول هستند. هرچند در سال‌هاي اخير، نياز به تأسيس نهادهايي براي برنامه‌ريزي و مديريت فعاليت‌هاي علمي و مذهبي و تبليغي به شدت احساس شده است و حركت‌هاي زيادي صورت گرفته است. حوزه علميه قم در اين زمينه پيش‌گام است و در حوزه علميه نجف نيز پس از سقوط صدام، تلاش‌هاي قابل توجهي شده است.

مديريت جامع و كلي‌نگر تا پيش از سال‌هاي اخير، جايي در حوزه‌هاي علميه شيعه نداشته است. اما حوزه علميه قم در سال‌هاي اخير، از لحاظ اداري منظم‌تر شده است، تا جايي كه همه مراحل اداري يك طلبه از بدو ورود تا آخرين وضعيت تحصيلي‌اش به شكل الكترونيك ثبت مي‌شود، اما حوزه نجف اشرف شاهد تغييرات اندكي از لحاظ اداري بوده است. در حال حاضر، ساماندهي حوزه‌هاي علميه قم بر عهده شوراي مديريت حوزه‌هاي علميه با هفت معاونت مختلف است: معاونت آموزش، معاونت پژوهش، معاونت امور حوزه‌ها، معاونت مالي و اداري، معاونت تهذيب، معاونت آمار و بررسي، معاونت تبليغ و آموزش‌هاي كاربردي. شوراي مديريت حوزه‌هاي علميه،‌ زير نظر شوراي عالي حوزه‌هاي علميه فعاليت مي‌كند و مدير آن، از سوي شوراي عالي انتخاب مي‌شود.

# دادگاه‌هاي ديني:

دادگاه‌هاي ديني مسيحي در تاريخ به جهت انجام اعمال تفتيش عقايد و شكنجه و قتل افراد از شهرت بسيار بدي برخوردار هستند. اين دادگاه‌ها اكنون صرفا به اختلافات اداري واتيكان و امور مذهبي خاص پرداخته و داراي اختيارات قانوني سابق نيستند. دادگاه‌هاي كاتوليك در دو حوزه متفاوت فعاليت دارند. حوزه نخست، مسايل مذهبي مربوط به مسيحيت كاتوليك مانند حكم به صحت يا بطلان ازدواج است. حوزه دوم، مشكلات داخلي مربوط به سلسله مراتب كليسايي و تعارض صلاحيتهاي مراكز و ادارات واتيكان است. عمده فعاليت سيستم قضايي كاتوليك، رسيدگي به تعهدات و سوگند‌هاي كشيشان و قضاوت درباره آنها، بررسي ارتكاب اعمال خلاف شأن كليسا توسط كشيشان، پيگيري جرايم اسقفان و اختلافات اداري و مالي خليفه‌گري‌ها (اسقف‌نشين‌ها)، رسيدگي به شكايات سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با واتيكان و بررسي جرايم مختلف سيستم اداري كليسا، ايجاد وحدت رويه قضايي و ارايه نظرات مذهبي و حقوقي كليسا است.

در نقطه مقابل به استثناي دوره اخير در قم، حوزه‌هاي علميه داراي نهادي معادل دادگاه‌هاي ديني كليسا نبوده است. حوزه نجف تا كنون چنين سازماني ندارد و تخلفات روحانيان به طور يكسان همانند تخلفات ديگر شهروندان در دادگاه‌هاي مدني بررسي مي‌شوند. اما در حوزه قم پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نهادي با عنوان دادگاه ويژه روحانيت تاسيس شد كه به تخلفات روحانيان به طور خاص و ويژه رسيدگي مي‌كند. اختيارات اين دادگاه‌ها در مقايسه با نمونه مشابه آن در واتيكان بسيار وسيعتر هستند.

# نظام مالي و اقتصادي:

درآمد واتيكان از دو منبع اصلي تامين مي‌شود. مهمترين منبع مالي واتيكان، زكات ساليانه‌اي است كه به پاپ تعلق دارد. پيش از سال ۱۸۷۰م، برخي كشورهاي اروپايي چون ايتاليا موظف بودند كه ساليانه مبلغي را جهت كمك به واتيكان به رم بفرستند. اين امر اكنون به صورت فردي و نه دولتي و از سرتاسر جهان صورت مي‌گيرد. مؤمنان مسيحي كاتوليك در سرتاسر دنيا به واتيكان كمك مي‌كنند. مسيحيان كاتوليك ايالات متحده آمريكا، بيش از همه به واتيكان كمك مالي مي‌كنند. پس از آن، كانادا و جمهوري آفريقاي جنوبي در رتبه بعدي قرار دارند و در اروپا، اسپانيا و فرانسه و بلغارستان در مقام‌هاي بعدي هستند.

دارايي‌ها وهزينه‌هاي واتيكان توسط نهادي به نام "اداره امور اقتصادي سرير مقدس" مديريت مي‌شود. اين اداره به مثابه وزارت اقتصاد و دارايي واتيكان عمل مي‌كند و نقش كنترل و نظارت بر تمام اموالي را دارد كه به شهر مقدس تعلق گرفته است. اين اداره از سوي كميسيوني كه از سه كاردينال تشكيل شده، نظارت مي‌شود و با همكاري آن‌ها بر تمام دارايي‌هاي شهر مقدس در سرتاسر دنيا نظارت دارد. همچنين اين نهاد گزارش‌هاي مربوط به درآمد و هزينه‌هاي بودجه‌هاي متفاوت و اموال كليسا را به طور دقيق دريافت مي‌كند.

هزينه‌هاي واتيكان شامل اداره امور دادگاه‌هاي پاپي، نيروهاي مسلح پاپ، اداره و كاخ‌هاي وابسته به پاپ، كالج مقدس كاردينال‌ها؛ حق‌الزحمه تمامي كاركنان ديوان كليساي رم، هسته مركزي دولت كليساي كاتوليك، كه شامل هيأت دبيران و كارمندان دفتري شهر واتيكان نيز مي‌شود؛ نماينده‌ها و سفيران پاپ در اقصي نقاط جهان، و همچنين هزينه گرداندن سفارت‌خانه‌ها در آن كشورها، موزه‌ها و گالري‌هاي واتيكان، ديگر مكان‌هاي وابسته به پاپ و كليساهاي بزرگ رم است. افزون بر اين موارد بودجه قابل ملاحظه‌اي براي امور خيريه پاپ در نظر گرفته مي‌شود كه شامل تعداد زيادي مدرسه و برنامه‌هاي عمراني احداث كليساهاي جديد در رم مي‌شود.

روحانيان كاتوليك براي امرار معاش همانند طلبه‌هاي حوزه‌هاي علميه تشيع، حقوق ماهيانه دريافت مي‌كنند؛ اما شيوه دريافت و مقدار حقوق فرق مي‌كند. در سازمان روحانيت كاتوليك يك كشيش از طرف مسؤول بالاتر از او، يعني اسقف، حقوق ماهيانه دريافت مي‌كند. اين مبلغ غير از هداياي دريافتي كشيش از طرف مؤمنان در مناسبت‌هاي مختلف، مانند انجام غسل تعميد يا اجراي مراسم ازدواج وتدفين و... است. حقوق و دستمزد كشيشان در هر نقطه از جهان،‌ بسته به طول خدمت و جايگاه خود در نظام كليسايي‌ متغير است.

روحانيت كاتوليك و كليساي وابسته به آن، از ساختاري تا حدودي يك‌دست، هماهنگ و دقيق برخوردار است. گردش مالي آن به مقدار قابل اعتنا شفاف بوده و درآمدها و برآمدهاي آن به شكل آشكار اطلاع‌رساني مي‌شود. بنياد اين سازمان بر مبناي آموزش‌هاي مسيحي نهاده شده است، و تمام فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، اجتماعي و فرهنگي در جهت آن سامان مي‌يابد. همچنين سازمان روحانيت كاتوليك به مثابه نهاد ديني مسيحي، در عرصه بين‌الملل نيز به شدت فعال است. اين نهاد عضو يا عضو ناظر بسياري از سازمان‌هاي بين‌المللي است، و با بيش از ۱۶۰ كشور جهان مبادله سفير كرده است.

نظام اقتصادي روحانيت شيعه از تشكيلات سازماني بسيار كمتري برخوردار است و بيشتر توسط افراد معدودي وابسته به بيت مراجع تقليد اداره مي‌شود. مهم‌ترين راه تامين مالي حوزه‌ها علميه در طول تاريخ خمس بوده است. همچنين مردم از طريق موقوفات در تامين هزينه معيشت طلاب حوزه‌ها و امور ديگر مربوط به آن مانند ساخت مساجد، كتابخانه‌ها و مدارس ديني مشاركت دارند.

عدم برخورداري از ساختار سازماني، سبب پيدايش آسيب‌هايي در حوزه علميه گشته است. حوزه‌هاي شيعه از آن رو كه سازماني شكل‌يافته به معناي دقيق آن نيست، حضور بين‌المللي كم رنگي هم دارد، و جايگاه نمايندگي حوزه شيعه در بسياري از مجامع رسمي و علمي بين‌المللي خالي است.