دومین دور گفت و گوی اسلام و کلیسای ارتدوکس روسیه

جلسه گفت و گوی ادیان با حضور حضرت آیت الله تسخیری، "متروپلیت کریل"، رئیس بخش امور خارجی کلیسای ارتدوکس مسکو، جناب آقای صفری و دیگر اعضای هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران، ساعت 14 بعدازظهر روز جمعه 14 خرداد آغاز شد. " متروپلیت کریل" ضمن ابراز خرسندی از تشکیل این جلسه اظهار نمود:

گفت و گوی میان اسلام و مسیحیت ارتدوکس در حالی صورت می گیرد که جهان معاصر به این گفتمان بسیار نیازمند است. بزرگترین مشکل دینداری در دنیای کنونی، نحوه سازگاری آن با شرایط صنعت، تکنولوژی و مدرنیته است و ما امیدواریم که ادیان الهی با کمک همدیگر، راههای مناسبی را برای آشتی دین و مدرنیته پیدا نمایند.

من فکر می کنم این دیالوگی که ما آغاز کرده ایم، نشان داد که ما هیچ گونه تضادی بین این دو ادیان نمی بینیم و زمینه ای برای مناقشه وجود ندارد. ارزشهای معنوی و اخلاقی ای که کلیسای ارتدوکس به آن معتقد است، در بعضی موارد بسیار نزدیک به اسلام است و ما با داشتن این مشترکات، می توانیم همکاری، حسن همجواری و دوستی را بین دو کشور تقویت کنیم.

اسقف کریل در ادامه، با اشاره به نقش کلیسای ارتدوکس در ایجاد صلح در منطقه بالکان، افزود:

نقش کلیسای ارتدوکس در روسیه فزاینده است و ما در راستای ایجاد صلح در منطقه بالکان تلاشهای زیادی را به کار برده ایم. برای اولین بار این کلیسا بود که ابتکار صلح را با «میلوسویچ » به کار گرفت و من در سفری که به کوزوو داشتم، در این زمینه گفت و گوهای طولانی با وی داشتم.

در واقع، آنچه را که تا کنون ویکتور چرنومردین، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور یوگسلاوی، برای ایجاد صلح در منطقه پیگیری می کند، همان راهی است که برای اولین بار از سوی ما عرضه شد.

برخی تلاش نمودند که جنگ بلگراد را با کوزوو، به عنوان نزاع مسلمانان و مسیحیان جلوه دهند، اما این دروغی بیش نیست.

حضرت آیت الله تسخیری پس از معرفی همراهان و همکاران خود، سخنان مبسوطی در زمینه گفت و گوی اسلام و مسیحیت، اهتمام جمهوری اسلامی ایران به این موضوع و ابتکار ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در زمینه گفت و گوی تمدنها، پذیرش پیشنهاد ایشان مبنی بر اعلام سال 2001 به عنوان سال گفت و گوی تمدنها از سوی سازمان ملل متحد، ایراد نمودند.

ایشان در بخشی از سخنانشان یادآور شدند:

بنده مفتخرم که با همکاری جناب آقای متروپلیت کریل، این دور از گفت و گوها را هدایت کنیم و به اینجا برسانیم. بنده صراحتا عرض می کنم که ما استفاده هایی از این جلسه کردیم و تا کنون نیز به نتایج خوبی رسیده ایم.

ما معتقدیم که رهبران دینی در سراسر جهان برای سیراب نمودن عطش معنویت مردم، وظیفه ای الهی بر دوش دارند و باید زمینه های برقراری صلح و عدالت را در جامعه مهیا کنند. این گفت و گوهای ادیان می تواند به این اهداف، کمک بسیار مهمی نماید.

ما معتقدیم که بشریت باید به یک آینده معنوی و اخلاقی برسد و این مساله مورد توافق اسلام و مسیحیت است.

حضرت آیت الله تسخیری در ادامه سخنانشان با اشاره به اثرات مثبت وحدت و همدلی میان ادیان افزودند:

اسلام و مسیحیت شرقی هزار سال است که با هم همکاری می کنند و برادر هم هستند و همکاری بین آنان می تواند بسیار مهم و سرنوشت ساز باشد. به عنوان مثال، همکاری اسلام و مسیحیت در کنفرانس قاهره، اثرات مثبتی داشت که همه ما شاهد آن بودیم. در آن کنفرانس شاهد تهاجمی عظیم علیه نظام خانواده بودیم که همکاری اسلام و مسیحیت، این تهاجم را خنثی کرد.

امیدوارم که این گفت و گوها گام بلندی باشد در راه گسترش معنویت و اخلاق در سطح جهان. پس از آن، حضرت آیت الله تسخیری، سخنرانی خود را در زمینه صلح و عدالت در اسلام عرضه نمودند.

این جلسه بعداز ظهر جمعه با ارائه تعدادی از مقالات ادامه یافت.

لازم به ذکر است که پیش از گشایش این دور از گفت و گوها، جناب آقای میردامادی، دبیر گفت و گوی ادیان و نیز معاون محترم پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سابقه مختصری از گفت و گوی میان جمهوری اسلامی ایران و کلیسای ارتدوکس روسیه و نیز گفت و گوهای انجام گرفته در دوره های پیشین را مورد اشاره قرار دادند.

بیانیه

از تاریخ چهارم لغایت هفتم ژوئن 1999 میلادی، مطابق با چهاردهم لغایت هفدهم مرداد 1378 هجری شمسی و مطابق با ایام دهمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) - که احیاگر سنت دیرینه اسلامی گفت و گوی بین ادیان در دوران انقلاب اسلامی است - دومین اجلاس کمیسیون مشترک گفت و گوی بین ادیان اسلام و مسیحیت ارتدوکس روسیه در شهر مسکو تشکیل گردید.

در این نشست که نمایندگان هیات علمی جمهوری اسلامی ایران به ریاست «آیت الله محمد علی تسخیری »، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کلیسای ارتدوکس روسیه به ریاست عالی جناب «متروپلیت کریل »، رئیس بخش امور خارجی کلیسای ارتدوکس مسکو، حضور داشتند، شرکت کنندگان موضوع «صلح و عدالت » در ابعاد «الهی، دینی، اجتماعی و بین المللی » را مورد بحث و بررسی قرار دادند. طرفین پس از استماع سخنرانیها و بحث و تبادل نظر، به نتایج زیر دست یافتند:

بنیانهای اندیشه ای هر دو دین بر ارتباط متقابل و پیوسته صلح و عدالت، اخلاق و قانون و حقیقت و عشق استوار است. تعبد سبت به حقیقت لایتغیر ابدی، اولین وظیفه ما می باشد. تاثیرات انسانی، تصمیمات و قوانین بشری نبایستی مانع انجام این وظیفه شوند. در عین حال، این تعبد به نقطه کمال خود نمی رسد، مگر اینکه با عشق و محبت، بخشش و تلاش در راه آشتی و توافق و رحمت نسبت به گمراهان، آمیخته گردد.

باید در نظر داشت که ما هرگز نمی توانیم با اعمال گناه آلوده و نیات شیطانی، از در آشتی درآییم و با درک این که خداوند متعال، انسان را آزاد آفریده، ولی هیچ قانونی نمی تواند نافرمانی از اوامر الهی را توجیه نماید; زیرا ما معتقدیم که گناه در پیشگاه خداوند قابل توجیه نبوده، نواقصی در زندگی و سلامت انسان ایجاد می نماید و او را در معرض مخاطره جدی قرار داده، اخلاق اجتماعی را به نابودی سوق می دهد و البته بایستی این گناه توسط ملتها و به تبع آن دولتها محکوم گردیده، با آن برخورد نمایند.

ما برخورد عادلانه نسبت به هر انسان و هر جامعه انسانی را در ارتباط تنگاتنگ با ارزشهای اخلاقی و معنوی سنتها سازنده تلقی می نماییم و عدول از این ارزشها و یا تجاوز به آنها می تواند نظام اجتماعی عادلانه و به تبع آن، صلح، سلامت و ثبات اجتماعی را در ملتها مورد تهدید قرار دهد.

تاریخ بیانگر آن است که تخریب بنیانهای اخلاقی برای مردم، مرگ، بحران هویت، عداوت و دشمنی و پوچی درونی را به همراه می آورد. به این دلیل است که ما وظیفه مقدس خود را در تایید همه جانبه اصالتهای اخلاقی جوامع خود و در کل جهان می بینیم که به واسطه آموزش، اطلاع رسانی عمومی و اعلام مواضع مدنی پدیدار می گردد.

عدالت همچنین اساس روند موزون و صلح آمیز جریانات سیاسی جهانی می باشد.

هر ملتی می بایست حق تحقق رسالت تاریخی خود را با شیوه های مختص به خود داشته باشد و بتواند منافع خودش را در چهارچوب جامعه جهانی اعلام و از آن دفاع نماید. ما قاطعانه مخالف هر گونه تلاش جهت تحمیل اراده بیگانگان نسبت به ملتها هستیم و هر گونه تسلط یک جهان بینی بر جهان بینی های دیگر را که از راه توسعه طلبی اقتصادی، دینی، فرهنگی و نظامی انجام می گیرد، نفی می کنیم.

نظام موجود حقوق بین الملل به عنوان تنها اساس حل و فصل مناقشات که عواقب آنها از مرزهای یک کشور فراتر می رود، باید حفظ و تقویت گردد. البته تنها ساختارهای بین المللی، که در آنها منافع مشروع همه طرفهای ذیربط لحاظ می گردد، می تواند تصمیمات لازم الاجرا برای کشورها اتخاذ نماید. در عین حال، در چهارچوب سازمانهای بین المللی باید مکانیزمی ایجاد گردد که به میزان قابل ملاحظه ای حساسیت نسبت به سنتهای فرهنگی - معنوی که بر اراده سیاسی ملتها تاثیر اجتناب ناپذیر می گذارد، رعایت گردد.

تمام تمدنها بایستی در مورد سرنوشت آینده بشریت به گفت و گو و همکاری بپردازند. بدین ترتیب می توان از مناقشات جدید جلوگیری نمود و صلحی را ایجاد نمود که عادلانه، مستحکم و استوار باشد.

شرکت کنندگان در اجلاس، ادامه گفت و گوی دو جانبه را که موجبات توسعه ارتباطات علمی و تحقیقاتی متقابل را در هت شناخت همدیگر، فراهم می نماید و بنیان عمیق همکاری همه جانبه و برادرانه را بین ملتهای ایران و روسیه و پیروان دو دین وحیانی «اسلام و مسیحیت ارتدوکس » ایجاد می نماید، مفید و ضروری می دانند.

در پایان، طرفین موافقت نمودند نسبت به برگزاری سومین دور گفت و گوهای اسلامی - مسیحی خود تحت عنوان نقش گفت و گوهای بین ادیان در روابط بین الملل در سال آینده در تهران اقدام نمایند.

هیات ایرانی با شرکت در کنفرانس بین المللی نقش مسلمانان در احیای معنوی روسیه که طی روزهای پنجم و ششم ژوئن، یعنی مصادف با دهمین کنفرانس اسلامی - مسیحی در مسکو برگزار شد، از آزادی دینی و همکاری مسؤولان دولتی و کلیسای روسیه با مؤسسات و سازمانهای اسلامی تشکر و قدردانی نمود و انتظار دارد این روند همچنان مستحکم و مستمر تداوم یابد.

منبع:

سفارت ج. ا. ا - مسکو