زنان ِ ما را چه مي‌شود؟!

17 دي 1390

پيامبر(ص) چقدر به «ابن جبير» تأكيد كرد كه تنگه را رها نكند؟! «چه ما شكست بخوريم و چه پيروز شويم»1. تنگه «عينين» وسط كوه «احد» قرار داشت. سپاه اسلام كه رو در رو با كفار مي‌جنگيد، بايد از پشت سر مطمئن مي‌بود، مبادا كفار كوه را دور بزنند و از دره قيچي كنند. نداي پيروزي كه بلند شد، همين مسلمانان ِ نگهبان تنگه، سفارش رسول خدا(ص) را رها كردند و براي جمع كردن غنيمت به ميدان شتافتند. سپاه 700 نفري اسلام قيچي شد و 74 نفر به شهادت رسيدند؛ يك‌دهم سپاه اسلام، يعني 10% تلفات!

امروز ما هم قيچي شده‌ايم. سپاه اسلام در جنگ نرم، اسير غفلت نگهبانان پشت سر شده است. جامعه از زحمت‌كشان خود قدرداني مي‌نمايد و آنان را ارج مي‌نهد. زنان ِ ما احساس غَبن و شكست كرده، به طمع غنيمت، خانه‌ها را رها كرده‌اند. چه شده است كه امروز هر بانويي تمنّاي «هويّت اجتماعي» مي‌كند و براي دستيابي به آن هر سدّي را مي‌شكند. امروز مردان ما در جنگ نرم قيچي شده‌اند، براي اين‌كه زنان پشت‌شان را خالي كرده‌اند.

از هر موفقّي كه دليلش را بپرسي، اگر صادق باشد و دورغ نپردازد، نمي‌تواند تربيت دوران كودكي خود را پنهان نمايد. زن و مرد هم ندارد، همه امروز ِ خود را مديون پرورش ديروز در خانه هستيم. اگر كسي مدّعي ِ تلاش خود هم باشد، نمي‌تواند پنهان نمايد كه «تلاشگري» را از مادر آموخته، وقتي كه هنوز الف را از باء نمي‌توانسته تشخيص دهد و دست راست را از چپ نمي‌شناخته. «كودك در 5 و 6 سالگي، نسخه كوچكي از جواني است كه بعدها خواهد شد»2.

چهره‌هاي ماندگار را پاداش مي‌دهند، رسانه‌ها بزرگان علم و ادب و هنر را ارج مي‌نهند، بازيگران و بازيكنان، عرصه‌هاي ورزش و هنر، همه و همه غنائمي است كه تا مدتي پيش در قبضه مردان بيشتر بوده و امروز زنان را به هوس انداخته. غنيمت‌هايي كه زنان را به خود جذب كرده است. امروز هر دختر و بانويي را كه مي‌پرسي، در تكاپوي تكسّب چنين غنيمت‌هايي است، ديگر حتي زاد و ولد را هم به تأخير مي‌اندازند، بلكه اكتسابي درخور از اجر و قُرب اجتماعي، اگر نه بيشتر از مردان، كه در حدّ آنان، فراهم‌شان شود.

يك چيز را اما هر دو گروه فراموش كرده‌اند؛ نگهبانان تنگه احد و زناني كه خانه را براي غنائم اجتماعي ترك كرده‌اند: حكم شرعي غنيمت در اسلام را. «هنگامي كه غنيمت به دست آمد، تكليف اين است به مقداري كه امام معصوم صلاح مي‌داند به مصرف معيني برسد جدا نمايند، سپس يك‌پنجم از بقيه را خمس دهند و باقي را بين تمام كساني كه در جنگ شركت داشته‌اند تقسيم نمايند»3. «رسول خدا غنيمت‌هاي جنگي را در همان ميدان جنگ تقسيم مي‌كرد. در جنگ خيبر بعد از انجام جنگ، دستور داد تا غنيمت‌ها را در همان جا گرد آورده و تقسيم كنند»4. آري شگفت‌آور است. اگر نگهبانان تنگه بر جاي خود استوار مي‌ماندند، هيچ غنيمتي را از دست نمي‌دادند، زيرا پس از پايان، رسول خدا(ص) چونان غنايم ساير جنگ‌ها، بر اساس عدالت و مساوات تقسيم مي‌نمود.

اگر مردان مدارج اجتماعي را دريافت مي‌كنند و تشويق‌ها و مدال‌ها را مي‌ربايند، غنائمي نيست كه براي خود برداشته باشند. اين عزّت همسران و مادران است. همه با هم در اين موفقيت شريكند. «اين‌كه ما مثلاً در زبان فارسي جمعيت را ميگوييم مردم؛ از مرد مي‌گيريم، نميگوئيم زنُم؛ اين نشانه اين نيست كه غلبه فرهنگ مردانه آن را به وجود آورده؛ اين عوامل ديگري دارد. در داخل خانواده، مرد نماي بيروني است و زن نماي داخلي. اندكي ذوقي‌تر: مرد پوست بادام است، زن مغز بادام»5. اگر خانواده «سلول» جامعه است، هر مدال افتخاري در اجتماع، متوجّه خانواده خواهد بود. موفقيت‌هاي مردان جامعه نيز به خودشان منتسب نيست، از آن ِ خانواده است.

ما امروز در جنگ نرم قيچي شده‌ايم و زنان ِ جامعه ما براي كسب غنائمي كه تصوّر مي‌كنند فقط مردها از آن بهره‌مندند، خانه‌ها را فوج‌فوج رها مي‌كنند، از سدّ كنكور مي‌گذرند و پس از دانشگاه، بازار كار را پُر مي‌نمايند، با غفلت از اين نكته كه: «اگر مادري بچه را در خانه تربيت نكرد، هيچ كس ديگر نمي‌تواند اين كار را بكند؛ نه پدرش و نه به طريق اولي‌ ديگران. اما آن شغل بيرون، ده نفر ديگر آنجا ايستاده‌اند و آن كار را انجام خواهند داد. اولويت با كاري است كه بديل ندارد؛ تعيّن با اين است»6.

اگر جامعه را آحاد مي‌سازند، و شخصيت افراد در كودكي شكل مي‌گيرد، آيا مي‌توانيم بگوييم منشأ وضعيت بد فرهنگي امروز جامعه ما «بانوان» هستند؟! «مادراني» كه بايد باشند، ولي نيستند!

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

1. محمدمهدي توكلي، محمد پيامبر خداوند

2. اكرم حسين‌زاده، مراحل تربيت كودك، ماهنامه طوبي، اسفند 1384

3. جمعي از نويسندگان، اصطلاحات نظامي در فقه اسلامي

4. علي كرجي، سيره پيامبر در بيت‌المال، ماهنامه كوثر، بهار 1380

5و6. مقام معظّم رهبري، نشست انديشه‌هاي راهبردي، دي 1390 [با اندكي تلخيص]