گردهمایی پیروان ادیان مختلف در واتیکان

سعد اله مسعودیان

گردهمایی پیروان ادیان مختلف در واتیکان توسط آرینزه برگزار شد. وی در سخنرانی خود بر لزوم همکاری ادیان مختلف از جمله در زمینه دفاع از عدالت اجتماعی و خانواده و مبارزه با فساد و افراط گرایی مذهبی تاکید کرد. فیتز جرالد نیز از همکاری بین مسلمانان و مسیحیان در پاکستان برای مبارزه با انحرافات قانون درباره قانون توهین به مقدسات اسلامی تمجید کرد. رئیس اتحادیه بین المللی مطبوعات کاتولیکی، خانم ترزا اچوی نیز به گسترش فساد، خشونتها، خود خواهیها و سقوط ارزشهای اخلاقی و نقشی که ادیان می توانند برای مبارزه با این پدیده های منفی ایفا کنند، اشاره کرد و افزود: برخی پیروان ادیان مختلف، چه مسیحیان و مسلمانان و چه یهودیان و هندوها و غیره، متاسفانه مرتکب بدترین وحشی گریها شده اند، در حالی که هیچ دینی خشونت را توصیه نکرده و قبول نمی کند. پس لازم است بین اعتقادات دینی واقعی و انحرافات کسانی که به نام دین مرتکب چنین خشونتهایی می شوند، تمایز قائل شد.

تعداد شرکت کنندگان از 12 دین مختلف بالغ بر 230 نفر، کاتولیکها 72 نفر، مسیحیان غیر کاتولیک 27 نفر، مسلمانان 42 نفر، یهودیان نفر، بوداییان 23 نفر، هندوها9 نفر، زرتشتی ها 2 نفر وبهاییان 2 نفر بودند.

شرکت کنندگان به هشت گروه تقسیم شدند و موضوع همکاری بین الادیان در آستانه هزاره سوم را مورد بررسی و تحقیق قرار دادند. شرکت کنندگان از شهر آسیزی دیدار کرده، در مراسمی که توسط پاپ برگزار شد، شرکت کردند. اعلام شد که دالایی لاما نیز در این مراسم حضور خواهد یافت. (اونیر -26 اکتبر)در بیست و هشتم اکتبر مراسم اختتامیه پیروان ادیان مختلف در حضور پاپ برگزار شد. در این مراسم تقریبا 50 هزار نفر حضور داشتند. پیروان ادیان، قبل از برگزاری مراسم، در مکانهای ویژه، براساس اعتقادات خود دعا کردند. کاردینال ارینزه و کاردینال اچگرای در سن پیترو به شرکت کنندگان مراسم درود فرستاد و عده ای از نمایندگان ادیان، از جمله خاخام اعظم پاریس، سیراک، امام الدین محمد از نیویورک، یک خانم بودایی و یک انگلیکن سخنرانی کردند. در مراسم مذکور متن بیانیه نهایی شرکت کنندگان اجلاس پیروان ادیان قرائت شد. دراین بیانیه بر لزوم همکاری بین ادیان در خصوص رد افراطی گری، تعصب و رقابت تاکید و اظهار گردید: فقر، نژاد پرستی، آلودگی محیط زیست، مادی گرایی، جنگ، جهانی سازی، ایدز و تبعیض از مواردی هستند که برای مبارزه با آن، همکاری بین ادیان ضروری است.

در بخش دیگری از بیانیه از همه مسؤولین جهان خواسته شد تا استفاده از دین را به عنوان وسیله ای برای ایجاد کینه و خشونت محکوم کنند و از رهبران مذهبی درخواست شد تا برای ایجاد گفت و گو بکوشند.

در پایان بیانیه، امضا کنندگان تعهد کردند که از اشتباهات مرتکب شده (توسط گذشتگاه همکیش خود) طلب بخشش کنند و برای استقرار صلح و آشتی بکوشند.

پاپ در سخنانی در این مراسم از حضور پیروان ادیان گوناگون ابراز خوشحالی کرد. وی بر نقش رهبران دینی در ایجاد صلح و عدالت تاکید کرد و اظهار نمود: دستاویز قرار دادن دین برای توجیه خشونت محکوم است و دین نباید بهانه ای برای راه اندازی جنگ شود. (اونیره -29 اکتبر)

واتیکان در یک ابتکار عمل ویژه حدود 240 نفر از نمایندگان و رهبران ادیان و مذاهب مختلف دنیا را از تاریخ 24 تا 28 اکتبر (2 تا6 آبان 1378) گردهم آورد.

این افراد از چهل و هشت کشور مختلف بودند. تمام افراد دعوت شده به عنوان نمایندگان و افراد وابسته به دین یا مذاهب (بدون وابستگی به دولتها) معرفی شدند و تنها از نمایندگان ایران و ترکیه و الجزایر به عنوان نماینده دولتهای این سه کشور یاد شد. در فهرست اسامی مدعوین، نام آیت الله تسخیری از جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد که به جای ایشان، حجت الاسلام نعمانی دراین اجلاس شرکت کرد.

برگزاری این گردهمایی که با تبلیغات گسترده ای از سوی واتیکان همراه بود، توسط دو کاردینال معروف واتیکان، آرینزه (رئیس شورای پاپی گفت و گوی بین الادیان) و اچگرای (رئیس کمیته برگزار کننده مراسم سال ژوبیله) افتتاح و اداره شد.

نمایندگان مذاهب مختلف که از قبل اسامی آنان مشخص شده بود، به فراخور، هر کدام بین 1 تا3 دقیقه با عنوان درود فرستادن به پیروان و نمایندگان مذاهب، سخنان کوتاهی بیان می کردند. لازم به یادآوری است که در این قسمت از برنامه سمینار، نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجت الاسلام نعمانی، از دبیر اجلاس تقاضا نمود که وی نیز سخنان کوتاهی ابراز نماید. فیتز جرالد با معرفی کردن ایشان به عنوان نماینده شیعیان، وی را به پای تریبون دعوت کرد. آقای نعمانی در ابتدا پس از این که خود را نماینده نه فقط شیعیان که عضوی از جامعه بزرگ اسلامی بلکه نماینده مسلمین معرفی کرد، تاکید نمود که با وجود نحله های مختلف در آیین اسلام نباید گمان کرد که هر کدام از نمایندگان مذاهب و فرق اسلامی حرف خاص خود و متمایز از دیگران دارند، بلکه در دیدگاه کلان، افتخار همه ما این است که مسلمانیم و پیرو حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) هستیم. سخنان آقای نعمانی تقریبا طولانی ترین سخنرانی بخش «درود فرستادگان نمایندگان مذاهب » در اجلاس بود که البته با تشویق مناسب حضار روبرو گردید.

این گردهمایی به عنوان اولین برنامه مهم واتیکان در پیش درآمد سال ژوبیله برنامه ریزی شده بود. با توجه به تشکیلات گسترده، توانایی اجرایی بالا، هویت مشخص رسمی جهانی واتیکان، کاتولیسیزم شاید منحصر به فردترین مذهب موجود دنیا برای برگزاری چنین اجلاسهای همه جانبه ای باشد. اجلاسی که شرکت کنندگان ادیان مختلف در سطوح مذهبی و دولتی بالا در آن حضور یافتند.

در کنار نکات مثبتی که برای نمایندگان ادیان مختلف با شرکت در اجلاس مذکور متصور است، نباید فراموش کرد که مهمترین بهره برداریهای ممکن را کلیسای کاتولیک از ابعاد مختلف این گردهمایی می نماید و اگر به این نکته توجه شود که بین نسبت بهره برداری کلیسای کاتولیک از این اجلاس و حضور هرچه متراکمتر و بیشتر پیروان ادیان در این گونه گردهماییها، ارتباط مستقیم وجود دارد، این نتیجه گیری بدیهی خواهد بود که مذاهب و نمایندگان آنان، خواسته و یا ناخواسته، در جهت تامین اهداف و مقاصد خاص برگزار کنندگان قرار می گیرند، هرچند که برخی اهداف متصور از برگزاری این اجلاس ممکن است فرادینی تلقی شود، ولی حسب برخی استدلالها، اهداف خاص واتیکان، به مراتب در بعد کمی و کیفی بیشتر است، مانند موارد زیر:

1- در جلسه افتتاحیه که در حضور پاپ و با شرکت مردم در فضای باز و بدون محدودیت حضور همه افراد، برگزار شد، تقریبا همه نمایندگان ادیان برای دست دادن با پاپ (و در حقیقت تبریک جستن از پاپ به زعم و نگاه مشاهده کنندگان) در صف طویلی ایستادند، این امر بیانگر نوعی کرنش، اذعان برتری و معنویت بیشتر رهبر کلیسای کاتولیک، انتظار دهها هزار پیرو و کلیسا و دسته های توریستی فراوانی از کشورهای مختلف دنیاست. کلیسای کاتولیک با توجه به موضع انفعالی شدید که طی سالهای گذشته بخصوص در برابر پروتستانیزم (در آمریکای مرکزی و جنوبی)، اسلام (در آفریقا، آسیا و اروپا) و بودائیسم (در اروپا) داشته و بنا به اعتراف مقامات کلیسایی، روزانه هزاران نفر از آیین کاتولیک به کسوت دیگر ادیان و مذاهب درمی آیند (1) و با مشاهده این واقعیت تلخ، تخم تردید و تشویش کاشته می شود. احتیاج مبرم به تزریق اکسیر «اعتماد به نفس »، احساس قوت و توانایی در پیکر خود و روان پیروانش دارد. ایجاد صحنه های پرشوری که سخنرانان مذاهب مختلف در یک گردهمایی بین المللی از پاپ تجلیل می کنند، دستش را می بوسند و روح حاکم بر فضای برگزاری مراسم، حاکی از محوریت کلیسای کاتولیک است و مسجد و دیر و کنیسه و... برگرد این محور در حال چرخش اند، یکی از مناسبترین روشهای ایجاد تقویت و اعتماد به نقش اصحاب کلیسا و پیروان آن است.

همان طور که در بیانیه پایانی مشاهده شد، کلیسا با مدیریت چنین اجلاسهایی، در پی تعمیم خواستها و برنامه های خود به دیگر ادیان برمی آید. آن قسمت از بیانیه که از قول شرکت کنندگان اجلاس می گوید که «ما از اشتباهات و گناهان گذشته در دین خود عذرخواهی کرده و از خدا طلب بخشش می کنیم »، هم مهر تاییدی بر رفتار مالوف چند ساله گذشته پاپ است و هم تبعیت از آن راه را در ذهن و فکر پیروان دیگر ادیان زمینه سازی می کند.

اگر چه «ژوبیله » در مسیحیت، بهانه ای برای ابراز یک امیدواری فراتر و گسترده تر به فضل و رحمت الهی است و بخودی خود ممدوح است، اما بی شک برنامه ریزی دراز مدت و پرتشریفات کلیسای کاتولیک برای برگزاری این سال (سال 2000) در راستای فعالیتهای تنصیری کلیسا در لباس و رفتار دیگری است. با مرور برنامه های بین المللی واتیکان در برپایی مراسم این سال، حضور و استفاده گسترده از غیر مسیحیان نظیر مهاجرت سمبلیک نمایندگان ادیان از بین المقدس به رم به نشانه یادآوری مهاجرت پطرس از خاورمیانه به اروپا، برای ترویج آیین مسیحیت است (که در ماه مارس 2000 انجام می شود)، از این نوع می باشد.

منبع: سفارت ج. ا. ا - واتیکان

پی نوشت:

. رئیس دانشکده پاپی برزیلی در دیدار با نگارنده گزارش در سال 1996 اقرار کرد که تنها در آمریکای لاتین روزانه به طور متوسط هشت هزار کاتولیک به پروتستانها می پیوندند.