زنان شوهر بسنده

11 تير 1391

# نماي اول

كارش به طلاق كشيده است. مرد اكنون به مشاوره آمده و از دلايل خراب شدن زندگي خود مي‌گويد. او خود را مقصر نمي‌داند: «هزينه‌هاي زندگي در تهران زياد است. ترافيك هم خيلي زياد است. هر روز صبح زود بايد مي‌رفتم و شب ديروقت باز مي‌گشتم». صبح خيلي زود از خانه خارج مي‌شود، قبل از آن‏كه زن از خواب برخيزد. نهار را در محل كار مي‌خورد، در يك شركت خصوصي و عصرها هم براي اضافه كار مي‌ماند. شب‌ها دير به منزل مي‌آيد. او معتقد است اگر زنش او را نمي‌خواهد و اصرار به جدايي دارد، تقصير ماهواره است: « حوصله‌اش سر مي‌رفت در خانه، به همين خاطر ماهواره گرفتم كه سرش گرم شود».

آمارهايي كه در رسانه‌هاي خارجي منتشر مي‌شود نيز از نارضايتي زنان غربي حكايت دارد: «دو سوّم زنان مشكلات زناشويي دارند»(1) . چرا در گذشته زنان بيشتر به شوهر خود بسنده مي‌كردند و امروز كمتر؟ چه رخ داده كه پاره‌اي زنان شوهردار از ارتباط با شوهر خود ابزار نارضايتي مي‌نمايند و چشم به نقطه ديگري مي‌دوزند؟

مي‌گويد: «وقتي من خسته و كوفته به خانه مي‌آيم، حوصله صحبت كردن با زنم را ندارم.» مرد از راه رسيده است. پس از يك روز پُركار، بدني عرق‌كرده، سر و وضعي ناآراسته، فقط به خواب فكر مي‌كند، تا بتواند براي كار در روز بعد آمادگي داشته باشد: «امّا ماهواره مردان را بسيار آراسته‌تر نشان مي‌دهد، همان‌طور كه زنان را».

او تنها مردي نيست كه به دليل اشتغال پرزحمت و براي ـ به قول خودش ـ در آوردن لقمه‌اي نان، فرصت ندارد به زن و زندگي بيشتر رسيدگي نمايد. او خود را براي زن نمي‌آرايد! مرحوم كليني(ره) نقل مي‌كند: «مردي امام كاظم(ع) را ديد كه موي سر و صورت را رنگ كرده بود. گفت: فدايت شوم، رنگ كرده‌ايد؟! امام فرمود: بله، آراسته(2) بودن از آن چيزهايي است كه عفت زنان را زياد مي‌كند و به ترك آراستگيِ شوهران است كه زنان عفت را ترك مي‌كنند.»(3)

# نماي دوم

چادر بر سر دارد، مانتو پوشيده است، يا هر نوع حجاب ديگر. خود را از نگاه مردان حفظ كرده است و گمان مي‌كند ديگر در معرض بي‌عفّتي نيست. عينك دودي زده و چشمانش را كسي نمي‌بيند: «احساس مي‌كنم اين‌طور بيشتر حجاب خود را رعايت كرده‌ام». يك طرف حجاب را گرفته و طرف ديگر را رها كرده است؛ «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِن‏»(نور:31). اين آيه از قرآن را انگار تا به حال نخوانده و نشنيده هيچگاه.

چشم‌چراني در زن‌ها را اگر آمار بگيرند، شايد از مردها كم‌تر نباشد. بعضي عوامل محيطي كمك كرده است در سنّت‌هاي فرهنگي ما كه هميشه نگاه به نامحرم از سوي مرد نكوهش شود. نگاه زنان به نامحرم چندان مورد توجه نيست. زنان ما كم‌تر سوره نور را مي‌خوانند، سوره‌اي كه رسول خدا(ص) و اميرمؤمنان(ع) به آن سفارش كرده‌اند: «به زنان سوره نور را بياموزيد»(4).

# نماي سوّم

كم‌تر زنش را در خانه مي‌يابي. از مرد پرسش مي‌شود: «مگر تو متأهل نيستي؟ چرا به جاي گشتن با رفقا به خانه نمي‌روي و نزد همسر نمي‌ماني؟» و او در پاسخ مي‌گويد: «زنم در خانه نيست، رفته است بيرون».

گاهي «خريد» دليل بيرون رفتن از خانه مي‌شود. گاهي سر زدن به اقوام و آشنايان و دوستان. گاهي اشتغال و رفتن به سر كار. زندگي دشوار شده است در كلان‌شهرها و زنان نيز پابه‌پاي مردان كار مي‌كنند. زن ديگر در خانه نمي‌تواند قرار يابد، انگار احساس خفگي مي‌كند، خانه‌ها هم تنگ و تاريك شده، از گراني زمين و مصالح و هزار مشكل اقتصادي ديگر، تا فرصتي و مجالي فراهم شود بيرون است. بازار رفتن تبديل شده است به گشت و گذار در بازارچه‌ها، پاساژها و همه اين‌ها جاي خود را به فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مي‌دهند. مرد ديگر براي زن چندان جذاب نيست. زن، مردان ديگري را در محيط زندگي مي‌بيند.

اينترنت آمده است. فضايي كاملاً حقيقي كه به اشتباه مجازي مي‌خوانند. همين تصوّر مجازي بودن زن را فريب مي‌دهد و اصلاً متوجه نمي‌شود در اين ارتباط‌ها مسير خطايي را مي‌پيمايد. مي‌پرسند: «چه تفاوتي بين زن و مرد هست كه مرد در جامعه باشد نيكوست و زن از جامعه دور بهتر؟!» تفاوت را آن كسي بهتر مي‌فهمد كه هر دو را خلق كرده و فرستاده‌اش كه هرگز از نزد خود چيزي نمي‌گويد و به غير رضاي خدا عمل نمي‌كند و همه قول و فعلش يا وحي است يا برگرفته از وحي: «رسول خدا (ص) به فاطمه(س) فرمود: چه چيزي براي زن بهتر و نيكوتر است؟ فاطمه(س) گفت: اينكه او مردي را نبيند، و مردي نيز او را نبيند. پيامبر خدا(ص) از اين پاسخ خشنود گرديد»(5).

بايد همگي تدبير كنيم كه در اين وانفسا، زنان را «شوهربسنده» نگهداريم، تا عفت آنان خدشه‌دار نشود و بنيان‌هاي نظام اجتماعي از هم نگسلد.

## -------------------------------------------------------

(1) Michael Woodhead, Two thirds of women have sexual problems, 28 June 2012

(2) «المراد من التَّهْيِئَةِ إصلاح الرجل بدنه من إزالة الشعر و الوسخ و وضع الطيب و نحو ذلك، فإن الزوجة إذا رأت ذلك قصرت الطرف على زوجها فتعففت، و لا يخشى عليها ترك العفة و الإلحاق بالفواحش‏» (مجمع‌البحرين، ج1، ص484)

(3) «قَالَ نَعَمْ إِنَّ التَّهْيِئَةَ مِمَّا يَزِيدُ فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ وَ لَقَدْ تَرَكَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْكِ أَزْوَاجِهِنَّ التَّهْيِئَةَ ثُمَّ قَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنْ تَرَاهَا عَلَى مَا تَرَاكَ عَلَيْهِ إِذَا كُنْتَ عَلَى غَيْرِ تَهْيِئَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ ذَاكَ ثُمَّ قَالَ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ التَّنَظُّفُ وَ التَّطَيُّبُ وَ حَلْقُ الشَّعْرِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ» (الكافي، ج5، ص567)

(4) «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ» و «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: عَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ النُّورِ فَإِنَّ فِيهَا الْمَوَاعِظَ» (الكافي، ج5، ص516)

(5) «وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَهَا أَيُّ شَيْ‏ءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ قَالَتْ أَنْ لَا تَرَى رَجُلًا وَ لَا يَرَاهَا رَجُلٌ فَضَمَّهَا إِلَيْه‏» (زندگاني حضرت زهرا(س)، محمد روحاني، ص388)