**کرونا، ادیان، پیشگیری و مبارزه**

قاسم متقی­نیا

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پژشکی لرستان

**خلاصه**

بحران فعلی کرونا، علاوه بر این که یک بیماری همه‌گیر است، از یک مسئله پزشکی، بهداشتی و محلی به سرعت به مسئله­ای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شده است. از جمله حوزه­هایی که امروزه مباحث و مجادلات بسیاری را برانگیخته است، پیامدهای شیوع کووید 19 بر دین و دینداران است و مباحث مربوط به آن است. این مقاله با استفاده از نوشته­ها و تحلیل­هایی که در این باره به رشته تحریر درآمده است، به بررسی چالش ها و تحلیل­هایی که بر اثر شیوع کرونا بر حوزة دین و دین داری وارد شده، پرداخته است. تعطیلی مراسمات دینی، آداب و رسوم محلی و ملی و همچنیین اماکن مذهبی، بحث برانگیزترین تأثیرات شیوع کرونا بر حیات دینی برشمرده شده است. تعلیق مناسک دینی منجر به طرح ارایه دو فرضیه شده است؛ فرضیه­ای که از بحران عظیمی در حیات دینی سخن به میان آورده است و در مقابل فرضیه­ای که از بازگشت دین و تقویت دین­داری سخن به میان آمده است. آنچه که از نتیجه بررسی منابع مختلف در این مقاله مشخص گردید این بود که، اگرچه بحران فعلی کروناچالش‌های مالی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و فرهنگی ایجاد کرده که مردم حق دارند بترسند و وحشت کنند و سؤال بپرسند، اینها همه احساسات طبیعی است، اما در مورد شیوه تعامل با چنین بحرانی بازگشت به خداوند متعال و تکیه بر روشی که قرآن کریم برای ما تشریع کرده است، بهترین روش مبارزه به‌ شمار می‌رود.

**کلمات کلیدی:** کرونا، دین، دینداری، رهبران دینی، اماکن مذهبی

**Corona, religions, prevention and struggle**

Qasem Mottaqi Nia

Faculty member of Lorestan University of Medical Sciences

**Abstract**

The current coronary crisis, in addition to being a pandemic, has quickly evolved from a medical, health and local issue to a social, political, economic and cultural issue. One of the areas that has caused a great deal of controversy today is the consequences of the Quid 19 epidemic on religion and religious people, and related issues. This article uses the writings and analyzes that have been written in this regard to examine the challenges and analyzes that have arisen due to the prevalence of corona in the field of religion and religiosity. The closure of religious ceremonies, local and national customs, as well as religious sites, have been cited as the most controversial effects of the corona outbreak on religious life. The suspension of religious rites has led to two hypotheses; A hypothesis that speaks of a great crisis in religious life, and a hypothesis that speaks of the return of religion and the strengthening of religiosity. What was clear from the review of various sources in this article was that, although the current crisis has created financial, economic, military, security and cultural challenges that people have the right to fear and panic and ask questions, these are all natural feelings, but Regarding the way of dealing with such a crisis, returning to God Almighty and relying on the method that the Holy Qur'an has legislated for us is the best way to fight.

**Keywords:** Corona, religion, religiosity, religious leaders, religious places

**مقدمه**

مفاهیم بهداشت و بیماری ریشه عمیق در اعتقادات مذهبی با تعدد رفتارها دارد، که باید دائماً مورد بررسی قرار گیرند، به ویژه در طی یک بیماری همه­گیر که رفتارهای افراد ممکن است به طور مثبت یا منفی بر کنترل بیماری تأثیر بگذارد. بررسی این موضوع که دین تا چه حد می­تواند بر فرهنگ تأثیر بگذاردمهم است. همچنین درک مفاهیم سنتی که ادیان را با بیماری پیوند می­دهند ضروری است، زیرا این مفاهیم ممکن است در پاسخ برخی از گروه­های دین­دار در زمان بحران سلامتی تأثیر بگذارد.

در یهودیت، بیماری به عنوان عدم رعایت احکام الهی تلقی می­شود و بنابراین نتیجه محافظت ضعیف از شخص در رابطه با پیشگیری و درمان است و باید به عنوان بخشی از طبیعت فرد و به عنوان اثبات ارسال شده توسط خداوند پذیرفته شود.

این مفهوم در مسیحیت نیز تغییر نمی­کند، زیرا در دین مسحیت روح مهم­ترین فاکتور حیات بود و تاثیرات توجه به روح برای همه موفقیت­های پزشکی دیده می­شود.

از نظر اسلام، پیشگیری اساس کار در مقابله با بیمارهاست است، زیرا بیماری گواهی دهند وضعیت عدم تعادل است، بنابراین ابزاری برای انتقاد از خود و انگیزه برای پیشرفت معنوی و جسمی است.

در ادیان هندوها، رفاه نتیجه هماهنگی فرد است، نه تنها در سطح فردی بلکه در رابطه با محیطی که در آن زندگی می­کنند، در حالی که بیماری محرکی برای بازیابی مجدد این هماهنگی است.

برخی از قوانینی که ادیان برای پیروان خود در نظر می­گیرند، ممکن است در مواردی خاص برای مداخلات پزشکی جلوگیری به عمل ­آورد برای مثال سیک­ها تراشیدن موی محل جراحی را منع کرده­اند این در حالی است برای کنترل عفونت باید موها محل جراحی را تراشید. همچنین در دین سیک قوانین مذهبی برای پایان زندگی، دفن ، کالبد شکافی یا اهدای عضو وجود دارد. برای هندوئیسم، سوزاندن بدن باید بلافاصله پس از مرگ صورت گیرد ، در حالی که برای مسیحیان ادونتیست ، بدن تا قرار گرفتن در گور نباید لمس شود. از نظر هندوها اضطراب طولانی شدن زندگی تا حد ممکن ، انکار مرگ قریب الوقوع نتیجه ای بدون شک از توهم جاودانگی است. یک بیمار هندو ترجیح می دهد در حالت آگاهانه و شفاف با مرگ روبرو شود ، بنابراین اغلب از تجویز داروهایی که می توانند ذهن را کدر کنند خودداری می کند. کالبد شکافی معمولاً پذیرفته نمی شود. اسلام مریض­ها را که توسط خداوند از پیش تعیین شده است، درک می کند و در نتیجه مرگ و بیماری را به عنوان یک مسیر طبیعی زندگی می پذیرد. اسلام زندگی انسان را مقدس می داند ، بنابراین خودکشی و اتانازی ممنوع است، اما اگر بیمار در شرایطی قرار بگیرد که هیچ امید به زندگی نداشته باشد، قطع خدمات درمانی مجاز است. از نظر یهودیان، مقدسات زندگی هر نوع اتانازی را که توسط آیین بودایی نیز محکوم شده و از نظر کلیسای ارتدکس غیرقابل قبول است، منع می کند. شاهدان یهوه خودکشی را قبول نمی کنند و از همه تلاشها برای افزایش زندگی پشتیبانی می­کنند، اما ترک درمان در مواردی که مرگ به وضوح قریب الوقوع است یا اجتناب ناپذیر است، منجر به نقض قانون خدا نمی­شود. در صورت بیماری، گاهی اعتماد به نفس اساسی نسبت به طب غربی مشهود است، به ویژه در گروه­های متعلق به ادیان شرقی که همچنان داروهای سنتی کشورشان را دنبال می کنند یا آنها را با درمان­های مبتنی بر شواهد در دستورالعمل­های مدرن مرتبط می­کنند. در حالت دوم ، اعتماد کمتر به "طب غربی" می­تواند نگرش این افراد برای دسترسی به خدمات بهداشتی را مختل کند و منجر به عدم استفاده از تمام منابع ارائه شده توسط سیستم­های بهداشتی شود.

آنچه مهم است که، ادیان می­توانند بر نگرش­های مثبت نیز تأثیر بگذارند: برخی از آنها با نگرش­های سالم تری مانند سو مصرف مواد مخدر و الکل، زندگی سالم­تر و فعالیت بدنی منظم در ارتباط هستند.

به طور کلی، اعترافات مختلف مذهبی بدون شک مشکلات خاص جنسیتی را نشان می دهد، درهم آمیختن با فرهنگ مبدا، که رابطه با متخصصان بهداشت را دشوار می­کند (8 ، 11). به عنوان مثال ، ممکن است اتفاق بیفتد که مردان در صورت بیماری نمی­خواهند درخواست کمک کنند، زیرا این یک ضعف در رابطه با نقشی است که جنسیت آنها در گروه اجتماعی بازی می کند. همچنین مشخص شده است که زنان هندو عموماً تمایلی به مراجعه به پزشک و معاینه ندارند و اگر باردار باشند، فقط در صورت نزدیک بودن زایمان به پزشک مراجعه می کنند (8). زنان بودایی ترجیح می­دهند توسط کارکنان زن ارزیابی شوند، در حالی که راهبان توسط یک پزشک زن قابل ارزیابی نیستند (10). مردم برخی از کشورهای مسلمان نمی­پذیرند که توسط پزشکان یا سایر پرسنل بهداشتی که از یک جنس نیستند معاینه یا معالجه شوند. در این زمینه، مهم است که آگاه باشیم که رابطه جنسی خود تعیین کننده سلامت و استفاده از آن برای منابع بهداشتی است.

این ارتباط عمیق بین بیماری و مذهب چگونه با بیماری همه گیر COVID-19 که ما تجربه می کنیم ارتباط دارد؟ اگر در نظر بگیریم که بیماری­های عفونی از نظر تاریخی بسیار بیشتر از سایر بیماری­ها به نشانه­هایی از قدرت خداوندی هستند، این یک سوال مهم است. بیماری­های عفونی، که جذام نمونه­ای کاملاً کلاسیک است، به طور سنتی نشانه ناپاکی قلمداد می­شد و دلیلی بر مجازات الهی و طرد اجتماعی بود. اگر در نظر بگیریم که چگونه COVID-19 تمام توجه رسانه­ها و افکار عمومی را کاتالیز می کند و بیشتر منابع سیستم­های بهداشت ملی را به این سمت سوق می­دهد، بهتر می­توان تصور کرد که چگونه ادیان می­توانند رفتارهای انسانی را در طی بیماری­های همه گیری توجیه کند.

**روش پژوهش:**

روش پژوهش بر اساس مطالب اسنادی است اما نظر به اینکه هنوز ادبیات تخصصی و علمی این مضمون به دلیل تازگی رخداد واقعی مضمون در جهان عینی، ساخته و پرداخته نشده است، بنابراین نویسنده نوشتار، ناگزیر به ادبیات نسبتا تخصصی و عمومی این مضمون که در فضای رسانه­ای در دسترس است متکی شده از این رو منابع نوشتاری نیز گزارش­های ژونالیستی، داده­های اینترنتی و همچنین برخی تحلیل­های مندرج در وب نوشته­های نویسنده در شبکه­های اجتماعی است. هرچند در حد مقدورات از برخی از مقالات و گزارش­های کارشناسی مرتبط با موضوع و نیاز استفاده شده است.

**کرونا، دین و خطرات**

وقایع واجد شرایط به طور سنتی توسط انبوهی از مردم که در یک محیط خاص برای دعا یا مراقبه گردهم می­آیند، مشخص می­شود. غالباً، این وقایع در فضاهای بسته ماندگار و طولانی مدت هستند. برخی از رفتارهای اجتماعی مانند دست دادن در جوامع و ادیان مختلف از لحاظ نظری، خطر قابل توجهی برای گسترش SARS-CoV-2 در جامعه دارند. شیوع بیماری­های قبلی به ما نشان داد که این خطر امکان پذیر است. در طی شیوع آنفلوانزای H1N1 A و سندرم تنفسی کرونا ویروس کرونا ویروس (MERS-CoV) در سال 2009 ، استفاده از ماسک صورت در بین زائران کم بود و جالب است که شیوع آن همزمان با مراسم حج بود(13).

در آلبانی، SARS-CoV-2 بیش از 100 نفر را که برای تشییع جنازه رفته بودند، آلوده نمود. زائران ایرانی در بازگشت از عربستان منبع اولیه گسترش SARS-CoV-2 درجامعه بودند (17). به محض شروع شیوع بیماری همه گیر، پادشاهی عربستان سعودی ، در 27 فوریه 2020 ، برای اولین بار در هشت دهه از تاریخ زیارت مسلمانان ، سفرهای عمره ورودی را محدود کرد (18). در ایران پس از سال­ها زیارت اماکن مذهبی تعطیل شد. همچنین پاکستان در آغاز مسافران مذهبی را متوقف نکرد. در 24 مارس سال 2020 ، پاکستان 990 مورد را گزارش کرد که 60 درصد آنها زائرانی هستند که به ایران سفر کرده اند (19). همین امر در ایران اتفاق افتاد، جایی که چندین مورد در داخل کشور و ده کشور همسایه با وقایع اصلی زیارت مرتبط بوده است (20 ، 21). در یونان ، 48 نفر از 53 (90.5٪) زائر که در 19 فوریه از بیت المقدس بازدید کردند آزمایشان در رابطه با بیماری کرونا مثبت بود(22). در گوانگجو، چین، عفونت SARS-CoV-2 در شش مسافر که از زیارت در یک مسجد در پاکستان بازگشتند ، تشخیص داده شد.

در مالزی، بیش از 19000 نفر از ملیت­های مختلف در اجتماع سری پتالینگ شرکت کردند، یک جنبش تبلیغی مسلمان در مارس 2020 در کوالالامپور 1701 نمونه آزمایشان در رابطه با بیماری کرونا مثبت بود و بعداً 35٪ موارد جدید COVID-19 گزارش شده در کشور به این گردهمایی مرتبط بوده است (24).

در ایتالیا، بیش از 100 کشیش در اثر COVID-19 درگذشتند و تعداد بیشتری نیز در بیمارستان بستری شده اند. سناریوی دیگری که باید در طی همه گیری در نظر گرفته شود، که هنوز هم مربوط به اعمال مذهبی است، این است که چگونه روزه داری می­تواند بر شدت عفونت SARS-CoV-2 تأثیر بگذارد. در حال حاضر ، در حالی که اثرات مثبت روزه داری متناوب بر افراد غیر سالم نشان داده شده است (35) (36) )، سوتغذیه می­تواند در بیماریهای حاد ویروسی خطرناک باشد (36). برخی از نویسندگان رویکرد عملی را پیشنهاد می کنند که روزه داری را مطابق با شرایط پایه بیماران روزه می گیرد یا نه (37)، و نیاز به مطالعات آینده برای پرداختن بهتر به این موضوع را برجسته می کند. بنابراین، با توجه به شدت وضعیت اپیدمیولوژیک فعلی بیماری روشن کردن تاثیر جنبه­های برگزاری مراسمات مذهبی بر بیماری کرونا در اولویت است.

**تعقل و دینداری در مبارزه با بیماری کرونا**

بحث ما در این مقاله درباره تعقل، تفکر و ایمان در مقابله با بیماری­ها یا مشکلات است که با فطرت انسان همخوانی دارند و بدون تردید همگی در این بحران­ها با معنویت و ایمان به خداوند متعال و خالق هستی پناه آورده‌اند تا از این بحران نجات یابند. حديثی از امام رضا (سلام الله عليه) نقل شده است که؛ [صَدِيقُ كُلِّ امْرِئٍ عَقْلُه وَ عَدُوُّهُ جَهْلُه](https://hawzah.net/fa/Article/View/97261/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84#Text304310)[[1]](#footnote-1)‏؛ دوست هر فرد و ملّتي عقل آن فرد يا ملّت است، دشمن هر فرد يا ملّتي جهل آن ملّت است.

امروز ما درباره عقل سخن می‌گوئیم در دوران پیش از کرونا، طبقه‌بندی و دسته‌بندی بسیاری در موضوع عقل وجود داشت، ولی اختلافاتی در مکاتب کلامی در موضوع عقل وجود دارد و اینکه عقل در صدور حکم مستقل است یا خیر؟ در این خصوص باید گفت که عقل مورد اشکال نیست و حتی در منازعات بین متکلمان و مکاتب مختلف آنها، عقل محل نزاع نبوده، بلکه به دلایل سیاسی و یا برخی گرفتاری‌ها چنین اختلافاتی میان آنها ایجاد شده، ولی مسئله این است که از زمان آغاز تجدد، نوعی فشار و دروغ درباره عقل مطرح شده است و از همان زمان افراد در برابر عقل تسلیم شده‌اند. در مکاتب انتقادی، عقل همزمان مقید و تعبدی است؛ عقلی که دکارت از آن سخن گفته همان فطرت سلیم بوده، نه مفهومی که در تمدن‌ها و در هر دوره از زمان مورد نظر است. عقلی که از آن سخن می‌گوئیم، همان عقلی است که با آن حکم صادر می‌کنیم و گاهی آن را ضمن اصول شریعت قرار می‌دهیم؛ این عقل با وجدان، فطرت سلیم و پاک سخن می‌گوید. چنین عقلی مشروط بوده است. عقل با اراده کار می‌کند. عقل امروزه، عقل ابزاری است؛ همان عقلی که درون آزمایشگاه‌هاست. همان عقل ابن‌سینا، و ما در تمدن اسلامی از این عقل بهره زیادی برده‌ایم. ما از ابوریحان بیرونی و ابن نفیس سخن می‌گوئیم.

آیه 56 سوره ذاریات می­فرماید؛ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ؛ (آیه) جن و انس را نیافریدم مگر آن که عبادت کنند. امام صادق (ع) مفهوم این آیه را تفسیر می‌کند و می‌فرماید؛ مقصود از عبادت یعنی اینکه تعقل کنند. به این معنا که عقل و عبادت هر دو از نظر ماهیت، نتایج و اهداف با یکدیگر شریک هستند و بر همین اساس است که در حدیث قدسی از جانب خداوند متعال آمده است که هنگامی که خداوند متعال عقل را آفرید، او را به زبان آورد و به او گفت که بیا و آمد و سپس فرمود برو و رفت، سپس فرمود به عزت و جلالم قسم که مخلوقی عزیزتر از تو نیافریدم، و تو را تنها در کسانی که دوست دارم به صورت کامل قرار دادم، بنابراین من تو را امر و نهی می‌کنم و براساس تو مجازات می‌کنم و پاداش می‌دهم[[2]](#footnote-2).

حضرت امیر مؤمنان)ع(در خصوص تعقل به صبر فرمود: ابتلاء برای مؤمن امتحان و برای کافر یا ستمگر تنبیه و برای انبیا رتبه به شمار می‌رود. وقتی به فلسفه این بلای فراگیر و جهانی نظر می‌اندازیم خواهیم دید که فلسفه‌اش ساخته دست همان انسان است[[3]](#footnote-3).

ویروس کرونا نخستین بلا از این گونه بلایا در تاریخ بشر نیست. در گذشته هم انواع و اقسام این پدیده‌ها را داشته‌ایم، در آینده هم خواهیم داشت. فرقی هم نمی‌کند این وقایع در جوامع اسلامی رخ دهند یا در جوامع مسیحی یا بودایی. اینکه ما انسان‌ها همواره از ماورا الطبیعه به نوعی کمک می‌خواهیم، امری است که از دیرباز در طبع بشر بوده و ماندگار خواهد بود. انتظاری وجود ندارد که بحران کرونا تاثیری بر عقاید مذهبی ملل بگذارد. اما بررسی­ها نشان داده که در کشورها مانند، کره جنوبی، ژاپن، چین و تایلند تا حدودی تاثیر منفی در عقاید دینی داشته، است. در ایران کرونا موجب افزایش اعنقادات شده است. دلیلش هم این است که در این چهل سال اخیر، در جامعه ایران اعتقاداتی رایج شد که قبل از انقلاب حتی از سوی برخی علما کفر تلقی می‌شد. این اعتقادات در جمهوری اسلامی عین دین و مذهب تلقی شدند**.**

شیوع کرونا بحث خردمندی دینداری را بیش از پیش در زندگی بشر جدی کرده است. اموری مثل دعا کردن و شفا خواستن در زیارتگاه‌ها، در سایه کرونا بیش از پیش با انتقاد منتقدین دین مواجه شده است.

ویروس کرونا نخستین بلا از این گونه بلایا در تاریخ بشر نیست. در گذشته هم انواع و اقسام این پدیده‌ها را داشته‌ایم، در آینده هم خواهیم داشت. فرقی هم نمی‌کند این وقایع در جوامع اسلامی رخ دهند یا در جوامع مسیحی یا بودایی. اینکه ما انسان‌ها همواره از ماورا الطبیعه به نوعی کمک می‌خواهیم، امری است که از دیرباز در طبع بشر بوده و ماندگار خواهد بود. بنابراین برخی محققین بیان می­کنند که انتظار نمی­رود بحران کرونا تاثیری در عقاید مذهبی بگذارد. اما منتقدان دین می‌گویند وقایعی مثل طاعون و زلزله لیسبون و آنفولانزای اسپانیایی و کرونا تدریجا از شمار دینداران کم کرده است.

**دعا و بیماری­ها**

در همه وضعیت­­های روحی و روانی باید ارتباطمان را با خداوند بیشتر کنیم. دُعا، طلب و درخواست بندگان از خدا یا آنچه معبود می‌پندارند، برای رسیدن به خواسته‌هاست. در متون دینی همه ادیان، دعا به عنوان یکی از راه‌های ارتباط با خدا و برترین عبادت‌ها تأکید و با تعابیری مانند سلاح مؤمن و نور آسمان و زمین توصیف شده است[[4]](#footnote-4). ما یاد گرفته‌ایم که اسلام دینِ ایمان همراه با عمل است. در حال حاضر نیازمند همبستگی بیشتر و کنار گذاشتن اختلافات و مشکلاتی که از آنها رنج می‌بریم هستیم، نه فقط مشکل احزاب و نه فقط مشکل جماعت‌ها و گروه‌ها. بزرگترین مشکل مشترک در شرایط کنونی در همه جهان، بیماری کروناست که همکاری همه افراد را برای برطرف کردن این مشکل می‌طلبد.

انتشار ویروس کرونا فرصتی را به احاد جامعه جهانی داده، تا بار دیگر روی به سوی خدا آوریم و بدانیم که خداوند از ما می‌خواهد تا با یکدیگر برادر باشیم و برای خدمت به یکدیگر تلاش کنیم، همان‌گونه که در آیه ۱۵۵ سوره بقره می‌فرماید؛

وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ"با این­مضمون که البته شما را به پاره‌ای از سختی‌ها چون ترس، گرسنگی، نقصان اموال، نفوس و آفات زراعت بیازماییم و صابران را بشارت و مژده بده.

اگر بلا را نتیجه خشم الهی بدانیم، باید این سوال را مطرح کنیم که آیا خدا بر ما خشمگین است؟ بله البته خشمگین است، ولی این بلا فراگیر بوده و امتی نسبت به امت دیگر استثنا نشده، بلکه جهان را فرا گرفته است. این بلا با زلزله، آتشفشان و طوفان‌هایی که یک امت را به طور کامل فرا می‌گیرد، تفاوتی ندارد.

در آیه ۱۵۶ سوره بقره آمده است که؛

«الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ؛ همان کسانی که چون بلا و آسیبی به آنان رسد گویند: ما برای خدا هستیم و یقیناً به سوی او باز می‌گردیم» ما نیز باید در این شرایط به سوی خدا بازگردیم. محبت از آن خداوند است و او، این موهبت را در دل‌های ما قرار می‌دهد. خدا از ما می‌خواهد با یکدیگر با محبت و انسانیت رفتار کنیم و خودخواه نباشیم. انسان خودخواه نمی‌تواند رضایت الهی را به سوی خود جلب کند. دنیای مادی که غرب منادی آن است دیگر جذابیت خود را ندارد. غرب متوحش چهره واقعی خود را نشان داد که چگونه در این بلا و مصیبت به جان یکدیگر افتاده‌اند. این ویروس، سربازی کوچک از سربازان خداست تا اندیشه‌های مادی را فرو ریزد و انسان‌ها را به ضعف خود واقف و نیازشان به خدا را گوشزد کند. باید از این ویروس درس بگیریم که نه فقط در بحران‌ها به یاد خدا باشیم، بلکه همیشه او را در نظر داشته باشیم و به جای کشتن دیگر انسان‌ها به آنها خدمت کنیم که خدا نیز به ما توفیق دهد.

**کرونا و تقاضای شفاعت در ادیان**

وقتی شما در اضطرار هستید و هیچ راه خردمندانه‌ای هم برای حل مشکلتان وجود ندارد، به چیزی متوسل می‌شوید. آن چیز گاهی یک شخص است، گاهی یک درخت است که به آن دخیل می‌بندند، گاهی اعتقاد به خداست و گاهی استخاره. وقتی کسی بیمار است و علم راه حلی برای بیماری‌اش ندارد، او ممکن است به چنین اموری متوسل شود برای کسب بهبودی.نیلز بور، فیزیکدان برجسته در مکانیک کوانتوم، بالای در اتاقش یک نعل اسب آویزان کرده بود. در اروپا اعتقاد دارند که نعل اسب خیر و برکت می‌آورد. به نیلز بور گفتند تو که اعتقاد نداری، چرا این نعل را آن‌جا آویزان کرده‌ای؟ او گفت: «می‌گویند خیر و برکت می‌آورد. چه اشکالی دارد آن‌جا نصبش کنم؟خرافه، چیزی است که ما می‌دانیم غلط است ولی همچنان قبولش می‌کنیم. وقتی ما می‌دانم اگر در ایام شیوع کرونا به اماکن مذهبی بروم، به احتمال بسیار زیاد مبتلا به کرونا می‌شوم، در صورتی که بگویم این‌ مکان را شفاخانه می‌دانند و به همین دلیل من در این‌جا به کرونا مبتلا نمی‌شوم، قطعا در حال ارتکاب اشتباهم. یک متخصص علوم طبیعی چنین کاری نمی‌کند. کسی که این کار را می‌کند، در واقع خرافاتی است. ولی وقتی که گزاره‌های علمی هیچ کمکی به شخص نمی‌کنند، ممکن است یک متخصص علوم طبیعی هم بگوید فلان کار را انجام می‌دهم بلکه اثر مثبت داشته باشد. در ماجرای کرونا، گزاره‌های علمی به ما کمک می‌کنند. یعنی می‌گویند از هم فاصله بگیرید و در مدرسه و مسجد و سایر مکان‌ها جمع نشوید. در این شرایط، اگر کسی بگوید ما در مسجد یا در حرم امام رضا مبتلا به کرونا نمی‌شویم، به وادی خرافات درافتاده است. ولی اگر علم پزشکی به یک فرد بیمار بگوید از دست من دیگر کاری برایت ساخته نیست و بهبودت با روش‌های علمی ناممکن است و احتمالا یک سال دیگر می‌میری، اگر آن شخص به خودش تلقین کند که با عبادت یا ورزش کردن می‌تواند بیش از یک سال زندگی کند، این کار لزوما خرافات نیست. چون در این مرحله دیگر از علم کاری برای آن فرد ساخته نیست. ولی در ماجرای کرونا، علم به افراد توصیه می‌کند این کارها را بکنید و نکنید تا از ویروس در امان بمانید.

**ایجاد الگو­های جدید دینی در جهان**

مشکلی که پیش از کرونا و به دلیل سرکشی، استکبار و انحصار قرار دادن معرفت به وجود آمد، موجب شد تا با کثرت و وحدت را به عنوان حقیقت قرار دهیم و موجود را کنار بگذاریم و در فضای وجود مفقود شویم. در نهایت در وضعیتی معلق به سر می‌بردیم؛ اینجاست که مکر و حیله طبیعت کار خود را انجام می‌دهد تا تمام اشکال دیگر مکر و حیله را مبهوت کند. نظام سرمایه‌داری که این دوران را در خود محاصره کرده بود به در بسته برخورد کرده و در حال لجبازی است. این نظام در شرایط ناکارآمدی درونی قرار دارد و فرض بر این بود که پیش از این زمان سرنگون شود، ولی به دلیل لجبازی سرنگون نشد و در حال حاضر نوعی از روش تاریخی را تشکیل می‌دهد که وظیفه‌اش به پایان رسیده است.

جهان هم اکنون در حال طی کردن دوران زایش الگویی جدید است؛ ترکیب آن مهم نیست، مهم این است که دوران ظلم و استکبار پایان یافته است. الگویی دیگر در راه است، شاید چندان نمونه نباشد، ولی دوره‌ای دیگر از زندگی خواهد بود و مسئله‌ای که درباره آن سخن می‌گوئیم مبنی بر اینکه نظام سرمایه‌داری از الگو بودن خارج شده، درست مانند آن است که درباره ایجاد حوادثی در تاریخ سخن بگوییم؛ چنین رویکردی دیگر الگو نیست، ولی سعی می‌کند که خود را از طریق قدرت و روش‌های سیاسی، نظامی‌گری و خودخواهی سر پا نگاه دارد؛ به این معنا دیگر الگو نبوده و ملت‌ها به اندازه کافی با تجربه شده‌اند تا بتوانند الگوی جدیدی را مطالبه کنند. باید بگویم که مشکل ما این است که باید به وحدت عقل، وظایف و تجلیات آن بنگریم. عقل را خداوند برای خدمت به انسان مسخر کرده است و آن هم باید متصل به فرد باشد و نه جدای از آن.

**کرونا، دینداری عامیانه و دینداری عالمانه**

در عوام تفکراتی وجود دارد نزدیک به خرافات. مثل همان اعتقاد به قدرت پیشگویی منجمان در جهان قدیم. اگر منظور از دینداری چنین چیزی است، این جور دینداری در اثر شیوع کرونا قطعا کاهش پیدا می‌کند. اما اگر دینداری به معنای خدا باوری و انجام بعضی مناسک باشد، هیچ دلیلی ندارد کرونا به آن لطمه بزند. در آینده دور هم خدا باوری و انجام بعضی مناسک دینی در زندگی بشر باقی خواهد بود. باید خرافات را از دین تفکیک کنیم ولی دینداری عامیانه و عالمانه را از هم تفکیک نمی‌کنم. البته خرافات ممکن است در متخصصان هم دیده شود ولی با درصدی کمتر از غیر متخصصان. این طور نیست که ساینتیست‌ها اعتقادات خرافی نداشته باشند. فقط ممکن است درصد این اعتقادات در آن‌ها کمتر باشد و نیز درصد کمتری از آن‌ها چنین اعتقاداتی داشته باشند. این امور همیشه وجود داشته و هیچ وقت به صفر نخواهد رسید. قطعا رویدادهایی مثل کرونا در طول تاریخ در کاهش برخی اعتقادات تاثیر داشته ولی سبک زندگی در اروپا نیز در این زمینه موثر بوده است. ضمنا نباید فراموش کنیم که کاهش عقاید دینی در اروپا طی چند صد سال اخیر، فقط ناشی از رویدادهای طبیعی مثل طاعون و زلزله نبوده است. فشار کلیسا بر آزادیخواهان عامل موثرتری در این زمینه بوده است.

**نقش رهبران دینی در بحران کرونا**

با آنکه هزاران مراسم دینی در سرتاسر جهان به خاطر شیوع کرونا لغو شده است اما رهبران ادیان مختلف مرتباً با دعا و سخنان دینی می‌کوشند به پیروان خود آرامش ببخشند و از آنان در برابر اضطراب و استرس ناشی از این بیماری حمایت کنند. به‌تازگی پاپ از پیروان خود خواست تا برای افرادی که بخش خدمات عمومی در رم را فعال نگهداشته‌اند، دعا کنند.

آیت‌الله سیدعلی سیستانی، مرجعیت عالی شیعه عراق، نیز به‌تازگی گفت: کادر پزشکی به اندازه افرادی که از مرزهای میهن خود دفاع می‌کنند، مهم هستند و از مردم این کشور خواست برای کادر درمانی دعا کنند. همچنین مجمع خاخام‌های اروپایی به کنیسه‌ها در مورد چگونگی پاسخ به شیوع این بیماری توصیه‌هایی کرد و از مردم خواست که آرامش خود را حفظ کنند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر رعایت توصیه‌ها و دستورالعمل‌های مسئولان در خصوص پیشگیری و جلوگیری از آلودگی، افزودند: از این دستورها نباید تخطی شود، چرا که خداوند ما را موظف کرده است در قبال سلامت خود و دیگران احساس مسئولیت کنیم، بنابراین هر چه به سلامت جامعه و جلوگیری از شیوع این بیماری کمک کند، حسنه و هر چه به شیوع آن کمک کند، سیئه است.

رهبر انقلاب اسلامی در توصیه‌ای دیگر همگان را به توسل و توجه به پروردگار فراخواندند و گفتند: البته این بلا آنچنان بزرگ نیست و بزرگ‌تر از آن نیز وجود داشته است اما بنده به دعای برخاسته از دل پاک و صاف جوانان و افراد پرهیزگار برای دفع بلاهای بزرگ بسیار امیدوارم، چرا که توسل به درگاه خداوند و طلب شفاعت از نبی مکرم اسلام و ائمه بزرگوار می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

ایشان افزودند: دعای هفتم صحیفه سجادیه دعای بسیار خوب و خوش‌مضمونی است که می‌توان با این الفاظ زیبا و با توجه به معانی آن با پروردگار سخن گفت.

حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین همه دستگاه‌های کشور را به همکاری و در اختیار قرار دادن امکانات مورد نیاز وزارت بهداشت که در صف مقدم مقابله با بیماری قرار دارد، توصیه کردند و گفتند: نیروهای مسلح و دستگاه‌های مرتبط با دفتر رهبری نیز به انجام این کار موظف شده‌اند.

**کرونا و ایده انتظار مهدویت**

انتظار مفهومی دیرینه است که به دلیل شرارتی که در گروه و افراد دیده می‌شود، صاحب ایده عدالت، تحقق آن را به تعویق می‌اندازد، اما دکترین عدالت باید محقق شود حتی اگر در دنیای دیگری باشد.

این همان ایده خلاص و رهایی در مسیحیت است که در شخصیت حضرت مسیح (ع) متجلی شده و در اسلام به فرهنگ انتظار معنی شده است که در زمین پس از آن که از ظلم و ستم پر شد، ‌ عدالت می‌گستراند و منجر به ظهور حضرت مهدی موعود می شود.در مناقشه رهایی از کارزار کرونا، فلسفه انتظار و تدبیر را می‌بینیم که بر سطح تفکر فعلی انسان متمرکز است، بنابراین برای نجات آسمانی از این بحران، تدبر و مدیریت جهت برون‌رفت از این دوران اپیدمی با کمترین ضرر و زیان ممکن، چه در سطح اقتصادی و چه از نظر معنوی انتظار می‌کشیم.اگر تأثیر منفی اپیدمی را در ایجاد فاصله‌گذاری اجتماعی بپذیریم، با این حال، نمی‌توان روابط خانوادگی و همدلی انسانی ایجاد شده در این شرایط را منکر شد.

خداوند متعال در آیه ۵ سوره قصص می‌فرماید: «و نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ: و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست‌ شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان [مردم] گردانیم و ایشان را وارث [زمین] کنیم»، بنابراین خداوند بر کسانی این منت را می‌گذارد و جامعه‌ای آمادگی ظهور را پیدا می‌کند که در زمینه علم و اخلاق و... پیشرو باشد.

**کرونا، محدودیت­های بشری و نقش دین**

مارتئوفیلوس جورج صلیبا، کاردینال سریان ارتدوکس در منطقه جبل لبنان و طرابلس در سخنانی گفته است: انسان مخلوق و آفریده خداوند متعال است و حق تعالی نعمات زیادی در اختیار وی قرار داده و انسان همچنین خلیفه و جانشین حق تعالی بر زمین است، اما انسان از صلاحیت و امتیازات آنچنان که شایسته است، استفاده نکرده است.

کرونا ضعف انسان و محدودیت بشر را نشان داد، اما ما در دین، اخلاقیات و رسالت مسیحی خود ایمان داریم که خداوند برای هر رنج و مصیبت راه نجاتی ارائه می‌دهد. انسان با وجود این که عقل، دانش و معرفت علمی زیادی کسب کرده و به افق‌ها و بخش‌های زیادی از جهان رسیده است و این پیشرفت حتی به حضور در سیارات دیگر و کهکشان‌ها رسیده است، اما تمامی این دستاوردها از آن خداوند و از نعمات و مواهب الهی است و باید تأکید کنیم که هر آنچه انسان به آن دست یافته لطف خداوند متعال است.صبر، روزه، دعا، صدقه و صداقت از ارکان مهم در اسلام و مسیحیت است که انسان را رهایی می‌دهد و باعث نجات انسان می‌شود و اگر انسان بر خداوند توکل کند و ایمان داشته باشد، نجات پیدا می‌کند. بهترین راه برای مقابله با کرونا پناه بردن به خداوند است و حضرت داود(ع) در کتاب مقدس خود «زبور» بر پناه بردن به خداوند در هنگام سختی‌ها و مصیبت‌ها تأکید دارد.مسلمانان در ماه رمضان، روزه خود را مطابق عادات و سنت‌های خود به‌جا می‌آورند که فضیلتی بزرگ و مسیری مبارک است و ما حلول این ماه را به مسلمانان تبریک می‌گوییم.

با بررسی تاریخ دینی بشریت می‌فهمیم که انسان به اشکال مختلف و متنوع در معرض گرفتاری‌های بسیاری قرار گرفته، اما نتیجه تعامل انسان با آن تا حدی یکی است به‌خصوص در مرحله ناتوانی نهایی و به‌ویژه از نظر محتوا یا ملاحظه متافیزیکی.

**تأثیرپذیری مراسم دینی از کرونا**

بسیاری از نهادهای دینی در حال بستن مکان‌های عبادت یا محدود کردن اجتماعات عمومی هستند. در یک اقدام فوق‌العاده، عربستان سعودی ورود افراد خارجی را ممنوع اعلام کرد و سفر به مکه و مدینه را برای عمره متوقف کرد. عربستان همچنین به‌طور خلاصه مسجدالحرام در مکه و مسجدالنبی(ص) را در مدینه برای ضدعفونی کردن بست. بسیاری از مساجد، اقامه نماز جمعه را لغو کرده‌اند و کشورهایی مانند کویت و مالزی و ایران و ...از مردم خواسته‌اند فعلاً در خانه نماز بخوانند. همچنین جشن‌های سال نو بودایی که طی آن، معمولاً هزاران نفر برای مراسم آب‌بازی و دیگر مراسم جمع می‌شوند در سراسر آسیای جنوبی لغو شده است. سیاری از مراسم دینی شامل دست دادن و یا بوسیدن اشیاء مقدس است. برخی مقامات دینی برای پیشگیری از شیوع این بیماری راه‌حل‌هایی اتخاذ کرده‌اند. مثلا کلیسای کاتولیک رم پخش تلویزیونی دعای روزانه پاپ و موعظه یکشنبه او را به‌طور زنده آغاز کرده است. همچنین پخش زنده مراسم مذهبی کلیسای ملی واشنگتن، ۲۵ هزار بیننده را به خود جلب کرد.

**تأثیرپذیری مراسم دینی از بیماری کرونا در آینده**

این امکان وجود دارد که حج امسال لغو شود. در حالی که چنین تصمیم احتمالی که تقریباً سه میلیون مسلمان را که امسال قصد سفر را داشتند، غمگین می‌کند اما این اتفاق، بی‌سابقه نیست. مراسم حج تا کنون چهل بار از جمله به خاطرشیوع وبا و طاعون به حالت تعلیق در آمده است. جشن‌های هفته مقدس مانند همایش «پالم ساندی» و راهپیمایی مراسم جمعه خوب (GoodFriday) برای اولین‌بار در تاریخ مدرن بدون حضور جمعیت انجام خواهد شد هر چند ممکن است این مراسم به‌طور زنده از تلویزیون پخش شود.مراسم عید پاک و ماه رمضان که با فاصله چند هفته در ماه آینده رخ می‌دهد، به دلیل سیاست‌ فاصله‌گیری اجتماعی با تغییرات بزرگی روبه‌رو خواهند شد. به عنوان مثال، زائرانی که امیدوارند از مکان‌های مقدس مسیحی، یهودی و اسلامی در بیت‌المقدس دیدن کنند، باید آماده شوند تا دو هفته قرنطینه را تحمل کنند زیرا احتمالاً محدودیت‌های سفر به سرزمین‌های اشغالی همچنان برقرار است.همچنین در ماه رمضان، احتمالاً مراسم‌های افطاری عمومی در جوامع اسلامی در گوشه و کنار جهان لغو خواهد شد.

**نتیجه گیری**

در اینجا می‌توان گفت که این مسئله چهار عنوان اصلی متغیر است که عبارتند از:

۱ـ فردی که به درگاه خداوند مناجات می‌کند و به درگاه خداوند ندا سر می‌دهد همچنان که در آیه ۷۶ سوره انبیاء آمده است: «وَ نُوحًا إِذْ نَادَی مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّیْنَاهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْکَرْبِ الْعَظِیمِ: و نوح را [یاد کن] آنگاه که پیش از [سایر پیامبران] ندا کرد پس ما او را اجابت کردیم و وی را با خانواده‌ اش از بلای بزرگ رهانیدیم.

۲ ـ فردی که در تلاش برای درک رحمت خداوند است مانند وضعیت حضرت آدم (ع) و حواء در آیه ۲۳ سوره اعراف: «قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ: گفتند پروردگارا ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی قطعاً از زیانکاران خواهیم بود.

۳ ـ بازنده‌ای که همچنان امید و آرزو دارد، همچنان که در آیه ۹۹ و ۱۰۰ سوره مؤمنون آمده است: «حَتَّی إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ: تا آنگاه که مرگ یکی از ایشان فرا رسد می‌گوید پروردگارا مرا بازگردانید» و «لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَکْتُ کَلَّا إِنَّهَا کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ: شاید من در آنچه وانهاده‌ام کار نیکی انجام دهم نه چنین است این سخنی است که او گوینده آن است و پشاپیش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند شد.

۴ ـ بیچاره محروم: همچنان که در آیه ۷۷ سوره زخرف آمده است: «وَ نَادَوْا یَا مَالِکُ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّکَ قَالَ إِنَّکُمْ مَاکِثُونَ: و فریاد کشند ای مالک [بگو] پروردگارت جان ما را بستاند پاسخ دهد شما ماندگارید.

بحران فعلی کرونا، علاوه بر این که یک بیماری همه‌گیر است، چالش‌های مالی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و فرهنگی ایجاد کرده که مردم حق دارند بترسند و وحشت کنند و سؤال بپرسند، اینها همه احساسات طبیعی است، اما در مورد شیوه تعامل با چنین بحرانی بازگشت به خداوند متعال و تکیه بر روشی که قرآن کریم برای ما تشریع کرده است، بهترین روش مبارزه به‌ شمار می‌رود.

منابع:

1- Giovanni C, Pagano MT, Dupuis ML, Malorni W, La Rocca C. Salute, Genere e Religioni.

ISBN 978-88-255-xxxx-x. DOI 10.4399/97888255xxxxx11

2- Nedelmann B, s.v. Ruoli maschili e femminili, in Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, Roma, 1997.

3- Biale D. Eros and the Jews: from biblical Israel to contemporary America, Basic Books, NewYork 1992.

4- Dorff E. The Jewish Tradition: religious beliefs and healthcare decisions, The Park Ridge

Center, Illinois 2002.

5- Salute e identità religiose. Per un approccio multiculturale nell’assistenza alla persona.

Induismo–Buddhismo–Ebraismo–Cristianesimo– Islam, s.l. 2017.

6- Health Care Providers’ Handbook on Muslim Patients, Division of the Chief Health Officer,

Queensland Health, Brisbane 2010. Accessed on https://www.health.qld.gov.au/\_\_data/assets/pdf\_file/0034/155887/islamgde2ed.pdf.

7- Harakas SS. The Orthodox Christian Tradition: Religious Beliefs and Healthcare Decisions,

The Park Ridge Center for the Study of Health, Faith, and Ethics, Chicago 1999–2000.

8- Health Care Providers’ Handbook on Hindu Patients. Division of the Chief Health Officer,

Queensland Health, Brisbane 2011. Accessed on

https://www.health.qld.gov.au/\_\_data/assets/pdf\_file/0024/156255/hbook-hindu.pdf

9- Health Care Providers’ Handbook on Sikh Patients. Division of the Chief Health Officer,

Queensland Health, Brisbane 2011. Accessed on

https://www.health.qld.gov.au/\_\_data/assets/pdf\_file/0019/156042/hbook-sikh.pdf.

10- Harvey C. A Buddhist perspective on health and spirituality, in «Scottish Journal of

Healthcare Chaplaincy», 2006, 9, I, pp. 33–35.

11- Du Bose E. The Jehovah’s Witness Tradition: religious beliefs and healthcare decisions,

ThePark Ridge Center for the Study of Health, Faith, and Ethics, Chicago 2002.

12- Murrelli F. (a cura di), Salute e spiritualità nelle strutture sanitarie, Roma 2017. Accessed

onhttp://www.volontariato.lazio.it/documentazione/documenti/79527952saluteSpiritualitaN

elleStruttureSanitarie\_Pubblicazione.pdf

13- Ebrahim SH, Memish ZA. COVID-19: preparing for superspreader potential among Umrah

pilgrims to Saudi Arabia. Lancet. 2020 Mar 14;395(10227):e48. doi: 10.1016/S0140-

6736(20)30466-9.

14- https://www.scientificamerican.com/article/how-superspreading-events-drive-most-covid-19-spread1/; accessed on October 2nd, 2020.

15- https://www.scientificamerican.com/article/how-superspreading-events-drive-most-covid-19-spread1/; accessed on October 2nd, 2020

16- James A, Eagle L, Phillips C, Hedges DS, Bodenhamer C, Brown R, Wheeler JG, Kirking H.High COVID-19 Attack Rate Among Attendees at Events at a Church - Arkansas, March

2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 May 22;69(20):632-635. doi:10.15585/mmwr.mm6920e2. PMID: 32437338.

17- Memish ZA, Ahmed Y, Alqahtani SA, Ebrahim SH. Pausing superspreader events for

COVID-19 mitigation: International Hajj pilgrimage cancellation. Travel Med Infect Dis.

2020 Jul-Aug;36:101817. doi: 10.1016/j.tmaid.2020.101817.

18- Ebrahim SH, Memish ZA. Saudi Arabia's drastic measures to curb the COVID-19 outbreak:temporary suspension of the Umrah pilgrimage. J Travel Med. 2020 May 18;27(3):taaa029.doi: 10.1093/jtm/taaa029.

19- Badshah SL, Ullah A, Badshah SH, Ahmad I. Spread of Novel coronavirus by returning

pilgrims from Iran to Pakistan. J Travel Med. 2020 May 18;27(3):taaa044. doi:

10.1093/jtm/taaa044.

20- Quadri SA. COVID-19 and religious congregations: Implications for spread of novel

pathogens. Int J Infect Dis. 2020 Jul;96:219-221. doi: 10.1016/j.ijid.2020.05.007. Epub 2020

May 7.

21- https://www.newyorker.com/news/our-columnists/how-iran-became-a-new-epicenter-of-thecoronavirus-outbreak. accessed on October 2nd, 2020

22- Pavli A, Smeti P, Papadima K, Andreopoulou A, Hadjianastasiou S, Triantafillou E, VakaliA, Kefaloudi C, Pervanidou D, Gogos C, Maltezou HC. A cluster of COVID-19 in pilgrimsto Israel. J Travel Med. 2020 Aug 20;27(5):taaa102. doi: 10.1093/jtm/taaa102.

23- Gu Y, Lu J, Yang Z. Pilgrimage and COVID-19: The risk among returnees from Muslim

countries. Int J Infect Dis. 2020 Jun;95:457-458. doi: 10.1016/j.ijid.2020.04.066. Epub 2020

Apr 30.

24- Che Mat NF, Edinur HA, Abdul Razab MKA, Safuan S. A single mass gathering resulted in massive transmission of COVID-19 infections in Malaysia with further international spread.J Travel Med. 2020 May 18;27(3):taaa059. doi: 10.1093/jtm/taaa059.

25- https://www.nbcnews.com/news/world/least40-000-quarantined-india-after-single-priestspread-coronavirus-n1171261. accessed on October 2nd, 2020

26- https://www.nst.com.my/news/nation/2020/04/581317/tabligh-gathering-cluster-contributeshighest-positivecovid-19-figures. accessed on October 2nd, 2020

1. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج‏1، ص11. [↑](#footnote-ref-1)
2. تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۱۰۰ثواب الأعمال، ص۱۱۵/ نورالثقلین/ البرهان [↑](#footnote-ref-2)
3. احياء علوم‏الدين، محمدبن محمدالغزالى، چاپ اول، دارالهادى،بيروت/ 1412 ه . ق [↑](#footnote-ref-3)
4. مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۹۰، ص۳۵۸، ۳۷۳؛ ابن فهد حلی، عدة الداعی، ۱۴۰۷ق، ص‍۱۳۹. [↑](#footnote-ref-4)