عنوان:

تشکل توحیدی؛ آسان کننده سیر الی الله

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | m-t-70 |
| رده | مهارتی/تشکیلاتی/مبانی و اصول/ماهیت تشکیلات توحیدی |
| برچسب | تشکیلات، خودسازی، عبادت، سیر الی الله، شهید بهشتی |
| توضیحات |  |

شاید بتوان گفت اصلی‌ترین اثری که یک تشکیلات توحیدی روی اعضای خود می‌گذارد مربوط به مسائل خودسازی تربیتی است. میزان و ترازوی سنجش یک تشکیلات در رابطه با اینکه آیا این تشکیلات، توحیدی می‌باشد یا نه، این است که چقدر سیر الی الله را برای فعالینش محقق ساخته است؟ چقدر توانسته است تشکیلات را به جای معبود، معبد کند؟ چقدر توانسته است نگاه مستقل لهوی به فعالیت را از دید فعالین تشکیلات بزداید؟ و چقدر توانسته خودسازی را برای اعضایش آسان کند و بستری برای خودسازی شود؟

شهید بهشتی نیز معتقدند تشکیلات باید آسان کننده‌ی خودسازی باشد و فرد در کار تشکیلاتی احساس عبادت داشته باشد:

«تشکّل سازنده باشد. باید آسان کننده‌ی خودسازی و کمکی به سیر الی الله برای شرکت کنندگان در این تشکّل باشد. هروقت یکی از ما یا جمع ما به تشکّلمان مشغول و سرگرم شدیم، چنین تشکّلی «لهو» می‌شود و باید از او پرهیز کنیم، زیرا ما را از خدا دور می‌کند. اگر همه‌اش به فکر تشکیلاتمان باشیم، اگر تشکیلات برای ما آنقدر محبوب شد که جانشین خدا و حق شد، حالت لهو پیدا میکند و آدم را از یاد خدا غافل می‌کند. چه وقت ما می‌فهمیم که تشکیلات برای ما لهو و سرگرمی نشده و لعب و بازی روزانه نشده؟ وقتی که ببینیم در این تشکیلات داریم ساخته می شویم. آن وقت که کار تشکیلاتی ما حالت عبادت دارد».[[1]](#footnote-1)

1. - حزب جمهوری اسلامی، صفحات 211 و 212 [↑](#footnote-ref-1)