وحدت جامعه جهاني ، زمينه شكل گيري حكومت امام زمان (عليه السلام(

حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني

 اجتماعات دنيا همواره در تحول و تغيير است و اوضاع اجتماعي ملل دائماً عوض مي‌شود؛ روابط بين ملل پيوسته در حال توسعه و گسترش است؛ چنان چه گسترش يافته است.

 از زندگي و اجتماع خانواده به اجتماع قبيله و از اجتماع قبيله به اجتماع منطقه‌اي و كشوري و بالأخره به اين جا رسيده است كه وحدت جهاني جامعه را مطرح كرده است.

 يك روز يك خانواده تحت رياست يك فرد بود، جلوتر كه آمد يك قبيله تحت سرپرستي يك رئيس اداره شده و امروز صدها ميليون نفر در تحت يك حكومت و يك قانون اداره مي‌شوند. فاصله‌هاي فرهنگي متعدد به تدريج از بين مي‌روند و دنيا به سوي وحدتي اجتماعي حركت مي‌كند.

 امت اسلام، امت واحده است و همه بايد خدا را پرستش نمايند و تعدد جوامع و امم و پرستش افراد و خداياني غير خدا و معبودهاي متعدد براي خود برگزيدن موجب شرك به خداي واحد شده و موجب تشتت و سردرگمي افكار و به بطلان خويش نزديك مي‌شوند.

 قرآن براي همه‌ي مردم جهان نازل شده و كعبه اولين خانه‌اي‌[1] است كه براي مردم بنيان گذاشته شده است و پيغمبر اكرم (صلي اللّه عليه وآله) براي‌[2] جهانيان فرستاده شده است و امامت‌[3] نيز كه زمامداري و تنظيم و تدبير امور جامعه است پيشوايي و رهبري مردم و جوامع بشري است.

 جهان يك خدا دارد و لذا داراي نظامي واحد است. جامعه نيز بايد واحد باشد يعني خدا در آن حاكم باشد و با نظام الهي و قانون الهي، به سوي خدا حركت كند.

 عقيده به ظهور بقيةالله الاعظم(عليه‌السلام)، يعني عقيده به محقق شدن حكومت جهاني بر اساس عدل و حقيقت. هر كس چنين عقيده‌اي دارد، هيچ گاه براي نفع يك جامعه، جامعه ديگر را استثمار نمي‌كند و براي سياست يك گروه، گروه‌هاي ديگر را برده خود نمي‌سازد و براي خاطر نژادي، نژاد ديگر را از حقوق انساني اش محروم نمي‌سازد. چنان كه يهود، خود و نژادش را "حزب برگزيده‌ي خدا" مي‌شمارد و تمام افراد ديگر را كه نژادشان اسرائيلي نباشد بنده و برده و خادم يهود مي‌داند.

 از نظر معتقد به ظهور امام زمان(عليه‌السلام) بدترين جوامع و حكومت‌ها جوامع استعمارگر و استضعاف طلب است كه مردم جهان را بي ارزش و برده خود مي‌دانند لذا بايد با آن‌ها مبارزه كرد و فكر و هدفشان و سازمان و رفتارشان را كوبيد اين جوامع درست در قطب مخالف جامعه‌ي مورد انتظار حضرتش هستند. اين‌ها (منتظرين ظهور امام(عليه‌السلام)) جهان را براي همه مي‌خواهند اما آن‌ها جهان را و همه را براي خود. اين‌ها براي همه خوشبختي و سعادت مي‌خواهند و آن‌ها براي ديگران بدبختي و فقر. اين‌ها بيداري و رشد فكري بشر را دوست مي‌دارند و آن‌ها از بيداري و رشد فكري بشر بيمناكند و تا بتوانند از آن جلوگيري مي‌نمايند ولي در هر صورت سرانجام ستمگران نابود مي‌شوند و پيروزي با اهل حق است (چرا كه افكار جهانيان در حال بيداري و توجه به حقيقت است.)

 ديوارها و فاصله‌هاي جغرافيايي و فرهنگي، فكري يكي پس از ديگري از ميان برداشته مي‌شود و شرك به مظاهر گوناگونش كه در اجتماعات متعدد و مختلف به صورت وطن پرستي، نژادپرستي، فرد پرستي جلوه دارد به توحيد تبديل مي‌شود و سرانجام، آن موحد حقيقي يگانه، وارث ابراهيم بت شكن، فرزند عزيز پيامبر، امام زمان (عليه‌السلام)، حق و عدالت را در جهان استقرار مي‌دهد.

 آينده هرچه بشود، هرچه اتفاق افتد، جنگ يا صلح، به سوي اين هدف، نزديك‌تر و نزديك‌تر خواهد شد (چرا كه خداوند عزوجل جهان را بيهوده نيافريده و مسير كلي حركت بشر را به سوي آن چه خود مي‌خواهد و به صلاح بندگان خويش است جهت مي‌دهد؛ لذا خاندان رسالت (عليهم‌السلام) اين جهت گيري و هدف نهايي را چنين بيان فرموده‌اند كه:)

 “اذا قام القائم المهدي، لايبقي أرض الا نودي فيها شهادة ان لااله الا الله وأن محمداً رسول الله”: ”وقتي حضرت قائم(عليه‌السلام) قيام فرمايد: زميني باقي نمي‌ماند مگر آ ن كه در آن ندا مي‌شود به شهادت (لااله الا الله و محمداً رسول الله)”. [4]

 نظام امامت امام معصوم (عليه‌السلام)،

 از هر ظلم و ستمي به دور است

 امامت يگانه نظامي است كه استثمار و استكبار و استعمار و استفاده‌هاي نامشروع را كه موجب فاصله‌ها و تقسيم بندي‌ها و توزيع‌هاي غير عادلانه است از بين مي‌برد و قسط و عدل را برقرار مي‌سازد و از افراط و تفريط جلوگيري مي‌نمايد.

 در اين نظام كه امامي معصوم در رأس آن قرار دارد هم قوانين و هم حاكم جامعه و هم قوه‌ي مجريه، هيچ گاه از طريق عدل منحرف نمي‌گردند. و اين از مشخصات اين نظام است كه استقرار آن، عدل مطلق و خير و احسان برقرار مي‌كند و اموال و مواد مورد نياز و مشاغل و مناصب را به قسط و عدل توزيع و تقسيم مي‌نمايد و غرائز فطري و جسمي انسان را اشباع و سركشي آن‌ها را مهار مي‌كند چنان كه به اين مطلب بعضي آيات و احاديث نظر دارند مانند اين آيه شريفه كه خداي تعالي مي‌فرمايد: “الَّذِينَ إنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ”. [5]

 ياوران نظام امامت و دولتمردان حكومت جهاني آن امام معصوم، كساني هستند كه وقتي قدرت و امكانات جهان را در اختيار آنان قرار بدهيم، جز برپايي نماز و اداء زكات و امر به معروف و نهي از منكر (كه به برپايي همه‌ي خوبي‌ها در آن است) برنامه ديگري ندارند.

 [1]- “إنَّ أوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًي لِلْعَالَمِينَ”؛ سوره آل عمران، آيه 96

 [2]- “و أرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا”؛ سوره نساء، آيه 79

 [3]- “إنّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إمَامًا”؛ سوره بقره، آيه 124

 [4]– ينابيع المودة، ص 421

 [5] – سور