جايگاه زنان در شريعت نبوى صلى الله عليه وآله وسلم‏

قسمت دوّم‏

ناظر حسين زكى‏

10 - نقش زن در خانه‏

تلاش و فعاليت زن در منزل، نقش به‏سزايى در رشد و تكامل خانواده از نظر تربيتى، فرهنگى، اخلاقى و اقتصادى دارد. متأسفانه در گذشته تلاش زنان به اثر تحقير و نگاه طفيلى، ارزش و قيمتى نداشت. رسول خدا - صلى الله عليه وآله - با توجه به نقش عمده و حياتى زن در سعادت خانواده، به تلاش زن، چنان ارزش و قيمت داد كه در رديف ارزش و قيمت پيكار مجاهدان فى سبيل الله قرار گرفت؛ آن حضرت فرمود:

«مهنة احداكنّ فى بيتها تدرك جهاد المجاهدين ان شاء اللّه.»(1)

«فعاليت هريك از شما زنان در خانه خويش، ان شاء الله پاداش جهاد مجاهدان را دارد.»

چنين نگاهى به ارزشمندى فعاليت زنان، حكايت از جايگاه والاى زنان در نزد خداوند سبحان و رسول برگزيده او دارد.

11 - تلاش مردان براى خانواده، همپاى جهاد در راه خداست.

پيامبر اكرم - صلى الله عليه وآله - خانواده را، كه زن ركن مهم آن است، چنان ارزشمند مى‏داند كه از تلاش مرد براى حفاظت و خدمت به خانواده به عنوان جهاد در راه خدا ياد كرده است:

«الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله.»(2)

«كوشش مرد در راه تأمين نيازمندى‏هاى خانواده، همانند پيكار مجاهد در راه خداوند است.»

كار و فعاليت مردان براى تأمين رفاه و رفع نيازمندى خانه با چنين نگاهى كه همسرش ركن اصلى آن را تشكيل مى‏دهد، حكايت از جايگاه و ارزشمندى زن در آموزه‏هاى پيامبر گرامى - صلى الله عليه و آله - دارد.

12 - رفتار نيكو و عادلانه با زنان‏

در زمان جاهليت زنان بيشترين ستم را از ناحيه همسرانشان در خانواده تحمل مى‏كرده‏اند، تا جايى كه در برخى قبيله‏ها، با ديد تحقيرآميز به زنان نگاه مى‏شد؛ عدالت و رفتار خوب با زنان چندان مفهوم نداشت، و مردان با زنان به عنوان «دارايى و اموال منقول و غير منقول» نگاه مى‏كردند، و به خود حق مى‏دادند كه هرگونه مى‏خواهند با آنها رفتار كنند.

در شريعت نبوى، با اين افكار غلط و انديشه‏هاى باطل مبارزه شد، و از رفتار عادلانه در امر زناشويى و نظام خانواده سخن رفته است.

در گذشته به دختران يتيم و زنان تهى‏دست و بى‏كس، پس از ازدواج با آنها ظلم مى‏شد، تمام دارايى آنها در اختيار همسرانشان قرار مى‏گرفت، و مردان به خود اجازه مى‏دادند كه هرگونه كه مى‏خواهند در دارايى آنها تصرف كنند. در نظام دينى و شريعت نبوى، با چنين رفتارها و سنت‏هاى باطل مبارزه شد و پيامبر - صلى الله عليه و آله - با تلاوت آياتى درباره رعايت عدالت درباره زنان، جايگاه واقعى آنان را نماياند و اين آيه نورانى براى زنان آن روز همچون نسيم روح بخشى بود كه به زندگى آنان طراوت غير قابل باورى داد:

«وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا»(3)

« اگر مى‏ترسيد از اين كه [به هنگام ازدواج با دختران يتيم ]درباره آنها عدالت را رعايت نكنيد [از ازدواج با آنان صرف نظر كنيد و] با ديگر زنان پاك ازدواج كنيد، دو يا سه يا چهار همسر، و اگر مى ترسيد عدالت را [درباره همسران متعدد] رعايت نكنيد تنها به يك همسر قناعت كنيد و يا از كنيزهايى كه مالك آنها هستيد، استفاده كنيد. اين كار به ظلم نكردن (عدالت) نزديك‏تر است.»

همان‏طور كه در شأن نزول اين آيه آمده است، پيش از اسلام رسم بر اين بود كه بسيارى از مردم حجاز، دختران يتيم را براى سرپرستى، به خانه خود مى‏بردند، و بعد با آنان ازدواج كرده و صاحب اموال آنها مى‏شدند و هنگامى كه اندكى از آنها ناراحت مى‏شدند، آنان را رها مى‏كردند و حتى مانند همسر معمولى هم با آنان رفتار نمى‏كردند.

در اين‏باره آيه بالا نازل شد و به سرپرستان يتيمان دستور داد، در صورتى مى‏توانند با دختران يتيم ازدواج كنند كه عدالت را به طور كامل درباره آنها رعايت كنند، و در غير اين صورت از آنها چشم پوشى كرده و همسران خود را از زنان ديگر انتخاب كنند. همچنين در اين آيه درباره حفظ اموال آنها دستور داده شده كه اگر نسبت به حقوق زناشويى و دارايى دختران يتيم، نمى‏توانيد عدالت را رعايت كنيد، به سراغ زنان ديگر برويد.(4)

نيز در احاديثى كه درباره اين آيه نقل شده، به رفتار عادلانه با ساير همسران دستور داده شده است. در حالى كه پيش از اسلام رفتار نيكو و عادلانه‏اى نسبت به زنان وجود نداشت. از اين نگاه، زنان توانستند در مكتب نبوى، جايگاه خوبى نسبت به رفتار عادلانه و انسانى، هم نسبت به خود و هم نسبت به دارايى و اموال خود، به دست آورند.

پيامبر اكرم - صلى الله عليه وآله - زنان را داراى حقوقى دانسته و به مردان دستور داده است كه اين حقوق را رعايت كنند. حضرت در بخشى از خطبه طولانى‏شان در «حجة الوداع» فرمود:

«... انّ لكم من نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً...»(5)

«... شما بر زنانتان حقى داريد و زنان شما بر شما حقى دارند...»

در شريعت نبوى، دستور صريح آمده است كه با زنان به نيكى رفتار كنيد؛ آنجا كه خداوند سبحان فرموده است:

«وعاشروهن بالمعروف»(6) «با زنان به خوبى رفتار كنيد.»

چنين حق معقول و انسانى‏اى كه مكتب رسول خدا - صلى الله عليه و آله - با بيان گويا وكوتاه در نظر گرفته بى‏نظير است. رسول خدا - صلى الله عليه و آله - بهترين مردان را كسى دانسته كه با همسرانش رفتار نيكو داشته باشد، و كسى را محبوب‏ترين فرد در نزد خداوند معرفى كرده است كه نيكوترين رفتار را با خانواده‏اش داشته باشد: «... وأحب العباد الى الله تعالى أحسنهم صنعاً اِلى أُسرَتِهِ.»(7)

رسول خدا - صلى الله عليه و آله - معيار خوبى مرد را، خوش رفتارى با همسر قرار داده است، و رفتار خودش را نسبت به همسرانش، از همه بهتر معرفى كرده و فرموده است:

«ألا خيركم خيركم لنسائه، و أنا خيركم لنسائى.»(8)

نيز آن حضرت فرموده است:

«بهترين شما كسى است كه خوب‏ترين رفتار را با خانواده‏اش داشته باشد، و من نسبت به شما بهترين رفتار را با خانواده‏ام دارم. زنان را جز انسانهاى با كرامت، گرامى نمى‏دارند، و كسى جز فرومايگان با آنان بدرفتارى نمى‏كند.»(9)

از كلام رسول خدا - صلى الله عليه وآله - مى‏توان نتيجه‏اى منطقى گرفت و آن اين كه رسول خدا - صلى الله عليه وآله - از همه انسان‏ها بهتر است؛ زيرا رفتار آن حضرت از همه انسان‏ها، نيك‏تر و پسنديده‏تر بوده است. پس مى‏بينيم كه در سيره و آموزه‏هاى پيامبر، خوش‏رفتارى با زنان معيار و ملاك خوبى مردان قرار گرفته است، پس مسلم است كه بدترين مرد كسى است كه با همسرش بدرفتار باشد.

رسول خدا - صلى الله عليه و آله - نيك رفتارى با زنان را سفارش و توصيه خداوند سبحان خوانده و فرموده است:

«انّ الله تعالى يوصيكم بالنساء خيراً فانهنّ امّهاتكم و بناتكم و خالاتكم»

«خداوند سبحان شمارا به نيك رفتارى با زنان سفارش مى كند؛ زيرا آنان مادران، دختران يا خاله‏هاى شما هستند.(10)»

رسول خدا - صلى الله عليه وآله - از بدرفتارى با خانواده به شدت نهى و نكوهش كرده و آن كس را كه نسبت به خانواده‏اش ستم روا مى‏دارد و حقوق آنها را ضايع مى‏كند، ملعون خوانده و فرموده است:

«مَلعونٌ مَلعونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ.»

«ملعون است، ملعون است كسى كه حق خانواده‏اش را ضايع كند.»(11)

13 - زن بهترين يار و پشتيبان‏

رسول خدا - صلى الله عليه وآله - زنان را بهترين ياور و پشتيبان براى مردان دانسته و رفتار نيك را نسبت به آنان سفارش كرده و فرموده است:

«استوصوا بالنساء خيراً فانهنَّ عوانٌ عندكم».(12)

«با زنان رفتار شايسته‏اى در پيش گيريد؛ زيرا آنان يار و پشتيبان شما هستند.»

در اين نگاه، زن ياور مرد خوانده شده است؛ و بد رفتارى انسانها باياور خويش شايسته و پسنديده نيست.

14 - پاس داشتن حرمت زنان‏

پاس داشتن حرمت و عفت زنان، در مكتب رسول خدا - صلى الله عليه و آله - امر حياتى به شمار رفته و پيامبر فرموده است:

«وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم.»(13)

«نسبت به زنان مردم عفت ورزيد، تا زنانتان عفيف و پاكدامن بمانند.»

15 - زن مايه خير و بركت‏

بر خلاف سنت‏هاى خرافى گذشته كه زنان را مايه شرارت و نكبت مى‏دانستند، رسول خدا - صلى الله عليه و آله - زن را مايه توانگرى و بركت خوانده و فرموده است:

«تزوّجوا النساء فانهنّ يأتين بالمال.»(14)

«ازدواج كنيد؛ زيرا زنان [به همراه خود] دارايى مى آورند.»

16 - دوست داشتنى بودن زن

زن در پاره‏اى از فرهنگ‏ها، موجود منفور به حساب مى‏آمد، ولى رسول الله - صلى الله عليه و آله - زن را چنان دوست داشتنى خوانده كه از ميان آنچه كه در دنيا وجود دارد چيزى به پاى محبوبيت زن نمى‏رسد؛ چه آن كه تنها بوى خوش توانسته است در كنار محبوبيت او قرار گيرد. آن حضرت فرموده است:

«حبّب الى من دنياكم النساء و الطيب و جعلت قرّة عينى فى الصلاة.»(15)

«از دنياى شما دو چيز را دوست مى دارم؛ يكى زنان، وديگرى بوى خوش، و روشنايى چشمم در نماز قرار داده شده است.»

از نظر عاطفى ، كرامت و شخصيت بخشى رابطه نزديك با عنصر محبت دارد. در كلام رسول خدا - صلّى اللَّه عليه وآله - روى عنصر محبت زنان چنان تكيه شده است كه مقدار و اندازه ايمان به خداوند سبحان را محبت زنان قرار داده و فرموده است :

«كلما ازداد الايمان عبداً ازداد حُبّاً للنساء.»

«هر زمانى كه به ايمان بنده افزوده شود، محبت او نسبت به همسرانش نيز افزايش مى يابد.»

همچنين حضرت فرموده: محبت به زنان يكى از عطيه هاى الهى به اهل بيت است.

بنابراين محبت، احترام و تكريم شخصيت زنان، جزء سيره و رفتار رسول خدا - صلّى اللَّه عليه وآله - بوده است، و با الگو قرار دادن رفتار و آموزه هاى آن حضرت، كرامت و شخصيت زنان حفظ مى شود.

بهترين و بدترين زنان‏

خداوند سبحان زن و مرد را موجود مختار آفريده، و پيامبرانش را براى هدايت و ارشاد هردو، فرستاده است. زن و مرد مى‏توانند راه هدايت و سعادت يا راه شقاوت و گمراهى رابرگزينند.(16) لذا همان‏طور كه مردان مى‏توانندبهترين و بدترين باشند؛ زنان نيز چنين هستند. از اين رو زنان با همه جايگاه ارزشمندى كه در آموزه‏هاى شريعت نبوى دارند، مى‏توانند با برگزيدن راه رشد و سعادت بهترين باشند، و نيز مى‏توانند با انتخاب راه شقاوت، بدترين باشند.

رسول گرامى - صلى الله عليه وآله - بهترين و بدترين زنان را معرفى كرده است كه به عنوان نمونه، به چند مورد از سخنان آن حضرت اشاره مى‏شود:

الف - بهترين زنان

جابر يكى از اصحاب نامدار رسول خدا - صلى الله عليه و آله - مى‏گويد: در مجلس رسول خدا - صلى الله عليه و آله - درباره فضيلت و برترى زنان صحبت مى‏كرديم، رسول خدا - صلى الله عليه و آله - فرمود:« آيا مى‏خواهيد كه از بهترين زنان به شما خبر دهم؟» همه گفتند: « بله يا رسول الله!» حضرت فرمود:

«بهترين زنان، زنى زايا و مهربان است، در خانواده‏اش با حجاب، عفيف و عزيز، و در برابر شوهرش تسليم، نرم و خوشخو باشد؛ با آرايش و زينت و نمايش در برابر همسرش ظاهر شود، و زينتش را از غير شوهرش مى‏پوشاند؛ به سخنان همسرش گوش دهد و فرمان برد، و هنگامى كه با او خلوت كند، هر چه شوهرش از او بخواهد، دريغ نكند.»(17)

حضرت على - عليه السلام - از رسول خدا - صلى الله عليه وآله - روايت كرده كه آن حضرت فرمود:

«بهترين زنان، زن زاياى مهربان است كه هرگاه به او نگاه افكنى شادابت كند، و در غيابت، حافظ و نگهبانت باشد.» (18)

بنابراين، زنان نيكو از ديدگاه رسول خدا - صلى الله عليه وآله - و امير مؤمنان - عليه السلام - زنانى با اين ويژگيها هستند: 1- زايا؛ 2- مهربان؛ 3- پوشيده و با حجاب؛ 4- پاكدامن؛ 5- عزيز و سرافراز در خانواده و خويشانش؛ 6- تسليم و نرم خو در برابر شوهر؛ 7- آراسته و با زينت در مقابل شوهر؛ 8- زينتش را از غير شوهرش بپوشاند؛ 9- فرمانبر گفتار شوهر؛ 10- پذيراى آنچه را كه شوهر در خلوت از او خواستار است؛ 11- نگاه به سيماى او مسرت آور باشد؛ 12- در غياب همسر حافظ و نگهبان او باشد.

ب - بدترين زنان‏

خوب‏ترين زنان در كلام رسول خدا زنانى هستند با ويژگيها و اوصاف دوازده‏گانه‏اى كه ذكر شد، و بى گمان بدترين زنان، زنانى هستند كه فاقد آن ويژگيها باشد.

1- رسول خدا - صلى الله عليه و آله - در جمعى از اصحابش چنين فرمود:

«بدترين زنان شما، زنى است كه در ميان كسانش رام، نرم و مطيع است، ولى در برابر شوهرش، مغرور و گردن‏فراز، [بدترين زنان، زن‏] نازا و كينه‏توز است كه در غياب شوهرش از هيچ‏گونه رفتار زشتى كه باعث جلوه‏گرى شود پروايى ندارد، ولى در برابر شوهرش همانند مركب سركشى است كه حاضر به هيچ گونه بهره‏دهى نيست، و زنى كه هيچ‏گونه عذرى را از همسرش نمى‏پذيرد، و از هيچ لغزش او نمى‏گذرد.»(19)

پس به تعبير رسول خدا - صلى الله عليه و آله - بدترين زنان: 1- زن نازا؛ 2- كينه توز؛ 3- سركش در برابر شوهر؛ 4- خودآرا و جلوه‏گر در برابر غير همسر است.

متأسفانه امروز زنانى با خصلت‏هاى ناپسند، نسل انسانيت را تهديد مى‏كنند و باعث آلودگى جامعه و از بين رفتن كيان مقدس خانواده مى‏شوند؛ و بر عكس زنانى با ويژگى‏هاى نيك و پسنديده، باعث رشد و كمال انسانيت و نظام مقدس خانواده‏اند.

نتيجه‏

بنابر آنچه گذشت به خوبى معلوم شد كه زنان در مكتب حيات‏بخش حضرت محمد - صلى الله عليه و آله - در تمام عرصه‏هاى زندگى، از نگاه فكرى، فلسفى، حقوقى، فرهنگى، اجتماعى و خانوادگى در جايگاه طبيعى و ارزش‏هاى اصلى و فطرى خويش قرار گرفته‏اند؛ چنان كه در عصر جاهلى زنان، موجود پست، و در رديف حيوانات قرار گرفته و در حد اموال و اشياء سقوط كرده بودند.

در عصر شكوفايى خرد و دانش نيز زنانى هستند كه بر اثر افراط بيش از حد، كرامت، منزلت و جايگاه طبيعى و انسانى خويش را از دست داده و در سراشيبى سقوط و نابودى قرار گرفته‏اند و نظام مقدس خانواده را برباد داده‏اند. تا جايى كه در پاره‏اى از كشورها زن به عنوان ابزار تجارت در خدمت نظام سرمايه‏دارى قرار گرفته، و وسيله خوش‏گذرانى مردان، و كالاى درآمدزاى شركت‏هاست.

زن در پوشش آزادى و تساوى با مرد مجبور شده است كارهاى سخت و جان‏كاه را در كارخانه‏ها و مزرعه‏ها تحمل كند، و با رنج و عذاب، هزينه خود را تأمين نموده، يا به تن‏فروشى تن دهد؛ و اين چنين زنان، هنگامى كه پير و فرسوده شوند، مى‏بينند نه توان كار دارند، و نه كسى سراغشان مى‏آيد، و نه بستگان و فاميل دارند تا از آنان دلجويى كنند. اين گونه زنان با از دست‏دادن نيروى جوانى، متوجه مى‏شوند كه همچون كالاى از رده خارج و حتى ارزش كالا بودن خود را نيز از دست داده‏اند.

از مطالعه اسف‏بار زندگى زنان در گذشته و امروز به خوبى در مى‏يابيم كه تنها راه نجات زنان، بازگشت به سوى خورشيد شريعت تابناك حضرت محمد - صلى الله عليه وآله - است كه مى‏تواند آنان را از گرداب خوارى و زندگى مرگ‏بار نجات دهد و به جايگاه طبيعى و انسانى‏شان رهنمون سازد، و زنان امروز، تنها در سايه آموزه‏هاى شريعت محمدى - صلى الله عليه و آله - مى‏توانند جايگاه اصلى‏شان را به دست آورند.

پي نوشت ها:

1) روضة الواعظين، محمد فتال نيشابورى، قم، منشورات رضى، ص‏376؛ مجمع الزوائد، نورالدين هيثمى، بيروت، دارالكتب العلمية، 1407ق، ج‏4، ص‏304.

2) فقه الرضا، على بن بابويه، مؤسسه آل البيت، ص‏208؛ الهداية، شيخ صدوق، قم، مؤسسه امام هادى، 1418، ص‏60؛ اصول كافى، كلينى، دار الكتب الاسلامية، ج‏5، ص‏88.

3) سوره نساء (4) آيه 3.

4) ر.ك: تفسير قمى، على بن ابراهيم، دار الكتب، 1404 ق، ج‏1، ص‏130؛ التبيان، شيخ طوسى، ج‏3، ص‏103؛ تفسير نمونه، ج‏3، ص: 252 - 253.

5) نيل الاوطار، محمد شوكانى، دار الجليل، بيروت، بى‏تا، ج‏6، ص‏346.

6) سوره نساء (4) آيه 19.

7) وسائل الشيعة، حر عاملى، قم، آل البيت لاحياء التراث، ج‏20، ص‏171، ج‏14، ص‏122.

8) همان.

9) خيركم خيركم لأهله، و أنا خيركم لأهلى. ما أكرم النساء الا كريم، و لا أهانهن الا لئيم.» الجامع الصغير، جلال الدين سيوطى، بيروت، دار الفكر، 1401، ج‏1، ص‏632؛ كنز العمال فى سنن الأقوال و الأفعال، متقى هندى، بيروت، مؤسسة الرسالة، ج‏16، ص‏371.

10) نهج الفصاحه، ترجمه مرتضى فريد تنكابنى، تهران، دفترنشر فرهنگ اسلامى، ص‏358.

11) وسائل الشيعة، ج‏20، ص‏171.

12) مستدرك الوسائل، ج‏14، ص‏253.

13) من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق، قم، جامعه مدرسين‏1404 ق، ص‏21.

14) نهج الفصاحه، ص‏355.

15) همان.

16) سوره انسان (76) آيه 2 - 3.

17) ان من خير نساؤكم الولود الودود، الستيرة العفيفة العزيزة فى أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها الحصان مع غيره، التى تسمع قوله و تطيع أمره، و اذا خلا بها بذلت له ماأراد منها.» من لايحضره الفقيه، قم، جامعه مدرسين، 1404 ق، ج‏3، ص‏389؛ بحارالانوار، بيروت، مؤسسه وفا، 1403 ق، ج‏100، ص‏235.

18) عن على - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و آله - : « خير النساء الولود الودود التى اذا نظرت اليها سرتك و اذا غبت عنها حفظتك.» مسند زيد بن على، بيروت، دارالاحياء، ص‏302.

19) ان من شر نساؤكم، الذليلة فى أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود التى لاتتورع من قبيح، المتبرجة اذا غاب بعلها، و اذا خلا بها بعلها تمنعت منه تمنع الصعبة عند ركوبها، و لاتقبل منه عذراً و لاتغفر له ذنباً.» بحار الانوار، ج‏100، ص‏235.