صبوري ِ مثال‌زدني مادران

19 ارديبهشت 1391

قابل باور نيست، گذشت از محبّتي كه هميشه نماد نهايت ِ عشق و علاقه بوده است. عشق و علاقه‌ و محبّتي كه هيچ توقّعي در آن پنهان نيست. عشق و علاقه مادر به فرزند چگونه مي‌تواند ناديده انگاشته شود؟!

ما انسان‌ها وقتي يك‌ديگر را دوست بداريم، هميشه اين دوستي و علاقه را مقيّد مي‌كنيم به توقّعاتي كه از طرف مقابل خود داريم. اگر چند بار ازخودگذشتي تو را با بي‌توجهي پاسخ دهد، اگر در مقابل تمام فداكاري‌ها، حاضر نباشد از خواسته‌هاي خود بگذرد و متقابلاً براي تو ازخودگذشتگي نمايد، اين دوستي سرانجامي نخواهد داشت و به زودي پايان خواهد پذيرفت. عشق و علاقه‌هاي بشري معمولاً عاري از توقّع و خواسته‌هاي متقابل نيست. اما عشق مادر علاقه‌اي بدون بازخواست است.

عشق مادر به فرزند، از همين رو، هميشه سمبل عشق متعالي و پايدار بوده است. وقتي بخواهند محبّتي را مثال بزنند كه ايثار در آن نمايان باشد، به علاقه مادري تشبيه مي‌كنند. اما چگونه مي‌شود همين مادر كه حاضر نيست خاري به دست فرزند رود، به شهادت او در راه خدا راضي مي‌شود و افتخار مي‌كند. مادران شهدا چگونه تمام عشق خالص خود به فرزند را فداي دين مي‌كنند؟!

اصلاً قابل باور نيست، براي تمام آناني كه تا به حال مادر نبوده‌اند، باور كردن اين‌كه مادر نه تنها در فراق فرزند شهيد خود نمي‌گريد كه با شكوه و عظمتي وصف‌ناشدني، بدون اين‌كه كمر خم كند، از رشادت فرزند سخن مي‌گويد و فرياد مي‌زند: «اي كاش باز هم پسر داشتم كه فداي اسلام كنم!». اين جمله را بسيار از زبان مادران شهدا شنيده‌ايم. صحنه‌اي را به خاطر مي‌آورم كه مادر، سر پسر خود را كه دشمن از تن جدا ساخته، به ميدان جنگ مي‌اندازد كه «ما آن‌چه را در راه خدا داده‌ايم، بازپس نمي‌گيريم». در كربلا چنين صحنه‌هايي ديده شده و نقل شده است.

صبر بر مصيبت تنها در پناه عشق است كه ميسّر مي‌گردد. عشقي قوي‌تر از ناگواري پديد آمده. عشق مادران شهدا به خدايي كه آنان را در خلقت خود شريك گردانيده. فقط مادران اين را مي‌توانند درك كنند، اين‌كه خداوند چه تفضّلي بر آنان نموده كه قدرت خلق بشر بدان‌ها داده است! عشق به فرزند را تنها در برابر عشق به خداوند مي‌توان نديده گرفت و بر فراق آن صبر نمود.

روز زن است و دوباره نام و آوازه زنان نامدار بر سر زبان‌ها. سخن از زنانگي و عظمت اين مخلوق الهي و صحبت از كرامتي است كه خداوند به زن‌ها نموده و مادري را در قواره آن‌ها قرار داده. اما شكوه و كبريايي خداوند را در صبر و شكيبايي مادران شهدا مي‌تواند نمودار كرد و اين بار روز زن را با صبوري اين مادران جشن گرفت.

امروز و هر روز براي انسان مسلمان روز جنگ است، چه نبرد نظامي باشد، چه فرهنگي، چه شهيد در ميدان مبارزه نظامي باشد و چه فرزندي كه در راه اعتلاي دانش و اقتدار اسلام تلاش كرده و قرباني تروريسم دشمنان خدا شده است. شهداي هسته‌اي هم شهيداني هستند والا و مادراني دارند كه پس از همه تلاش‌هاي شبانه‌روزي، كودك را به چنين عرصه‌هايي رسانده و ناگهان با مصيبت از دادن فرزند مواجه مي‌شوند. امروز هم مادران همچنان عشق به فرزند را مي‌توانند در پرتو عشق الهي ناديده گرفته و با اخلاص و از جان گذشتگي صبوري كنند.

اين پيامي براي تمامي ما زنان مسلمان است. صبوري مادران شهدا كه شهادت هنوز راهي فراخ دارد و تا دشمن هست و كساني كه خدا را انكار مي‌كنند و بر شيطنت خود پاي مي‌فشارند، زن مسلمان حاضر است بر تمام مصيبت‌ها صبر نمايد. اين بار به صبوري مادران شهدا روز زن را پاس مي‌داريم.