احساسات شاعرانه در ستایش اهل بیت (ع)

سبحانی، جعفر

ابراز مودت به خاندان رسالت مایه تکامل‏ دوستداران و سبب تربیت و پرورش صحیح‏ می‏گردد زیرا علاقه به خاندان پاک و معصوم سبب‏ می‏شود که انسان از گفتار و رفتار آنان پیروی کرده‏ و برنامه زندگی خود را با دستورهای آنان تنظیم‏ کند.زیرا محبت دو روح متغایر را به صورت یک‏ روح متشاکل درمی‏آورد و عاشق را بر خلاف تمام‏ عوامل درونی،به پیروی از منویات محبوب‏ وا می‏دارد.و سرانجام وی،شخصیتی دیگر و روحی به گونه معشوق پیدا می‏نماید،و در حقیقت‏ این نوع علایق پاک انسانی،حیات آفرین و زندگی‏ ساز است و باعث می‏شود که ارادت ورز،با محبوب هم شکل و هم فکر شده و جلوه و پرتوی‏ از او گردد.نوشتار زیر احساسات شاعرانه را در ستایش اهل بیت بازگو می‏کند.

دوستی خاندان رسالت یکی از اصول اسلام‏ است که احدی از مسلمانان در این اصل شک و تردیدی ندارد،گذشته بر سفارش‏های مکرر پیامبر گرامی(ص)،آیه مودت شاهد گویای این اصل‏ است.

دعوت پیامبر(ص)به مودت خاندان خویش‏ از انگیزه شخصی او سرچشمه نمی‏گیرد،بلکه هدف‏ از آن بهره‏گیری مسلمانان از علوم و دانش اهل بیت‏ (ع)و راه روش آنهاست.

قرآن مجید می‏فرماید:

«قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی‏ القربی»

.(1)

\*عمر بن ادریس:ای خاندان‏ رسالت،دوستی شما فریضه‏ای‏ است که خداوند در قرآن به آن‏ دستور داده است.در عظمت مقام‏ و موقعیت شما این بس که‏ هر کس در نماز بر شما درود نفرستد،نماز او صحیح نیست.

«بگو من در راه تبلیغ رسالت خود مزد و پاداشی‏ نمی‏خواهم جز مودت به خویشاوندان».

این آیه از روز نخست یکی معنی بیش نداشته و آن‏ این که پیامبر خواستار پیوند محبت با«ذی القربی» شده است،مفسران عالیقدر و محدثان اسلامی و ادبا و شعرا،از این آیه یک معنی بیش نفهمیده و آن دوستی‏ خویشاوندان پیامبر است.

ادبای عرب زبان که عربیت آنان آلوده به شبهات‏ نشده از این آیه جز درخواست مودت ذی القربی‏ چیزی دیگر درک نکرده و احیانا برداشت‏های خود را در قالب شعر ریخته‏اند که برخی را یادآور می‏شویم:

1-محمد بن ادریس شافعی که در سال 150 دیده‏ به جهان گشوده و در سال 204 دیده از جهان بربسته‏ است فهم خود را از آیه در قالب شعر ریخته و با احساسات پاک خود،درباره فریضه مودت چنین‏ می‏گوید:

یا اهل بیت رسول الله حبکم‏ فرض من الله فی القرآن انزله

کفاکم من عظیم القدر انکم‏ من لم یصل علیکم لا صلاه له(2)

«ای خاندان رسالت،دوستی شما فریضه‏ای‏ است که خداوند در قرآن به آن دستور داده است. در عظمت مقام و موقعیت شما این بس که هر کس‏ در نماز بر شما درود نفرستد،نماز او صحیح نیست».

2-این نه تنها امام شافعی است که مفاد آیه را در قالب شعر ریخته است بلکه پیش از او«سفیان بن‏ مصعب عبدی کوفی»که از یاران و تلامذه حضرت‏ صادق(ع)بود،مضمون آیه را در یکی قصاید خود آورده است،در عظمت و موقعیت این مرد همین‏ بس که حضرت صادق(ع)به شیعیان خود دستور می‏داد که شعر او را به فرزندان خود تعلیم دهند.(3)

وی در یکی از قصاید خود چنین می‏گوید:

فولاهم فرض من الر حمان فی القرآن واجب(4)

«دوستی آنان،فریضه‏ای است که از طرف‏ خداوند رحمان در قرآن وارد شده است».

3-«ابن حجر»در صواعق،ص 101 می‏گوید: شیخ شمس الدین ابی العربی پیرامون لزوم مودت اهل‏ بیت دو شعر زیر را سروده و دریافت خود را از آیه‏ در قالب این بیت ریخته است:

رایت ولائی آل طه فریضه‏ علی رغم اهل البعد یورثنی القربی

فما طلب المبعوث اجرا علی الهدی‏ بتبلیغه الا المودة فی القربی

«من دوستی اولاد طه را واجب می‏دانم، بر خلاف گمان گروهی که از آنان دورند.دوستی آنان‏ مایه نزدیکی به خدا است،پیامبر برانگیخته خدا، برای کار خود اجر و پاداشی نخواست،جز مودت‏ در قربی».

4-«ابن صباغ مالکی»در کتاب فصول المهمة ص 14 دو شعر زیر را از گوینده‏ای نقل کرده است:

هم العروة الوثقی لمعتصم بها مناقبهم جائت بوحی و انزال

مناقب فی شوری و سوره هل اتی‏ و فی سوره الاحزاب یعرفها التالی

«آنان دستگیره‏های محکم و استواری هستند برای‏ کسی که به آن چنگ بزند،و فضایل آنان از طریق‏ وحی و قرآن به ثبوت رسیده است.

فضایل آنان در سوره‏های شوری(مقصود آیه‏ مورد بحث است)و هل اتی،احزاب نازل شده و هر کس قرآن را تلاوت کند به این حقیقت پی‏ می‏برد».

5-شاعر دیگری نیز می‏گوید:

موالاتهم فرض و حبهم هدی‏ و طاعتهم ودّ و ودّهم تقوی

«دوستی آنان،فریضه و مایه هدایت است، اطاعت آنان دوستی،و دوستی آنان پرهیزگاری‏ است».

6-«شبلنجی»در کتاب«نور الابصار»،ص 13، بیت زیر را ضمن چند بیت دیگر به«ابی الحسن جبیر» نسبت داده است:

موالاتهم فرض علی کل مسلم‏ و حبهم اسنی الذخائر للاخری

«دوستی آنان،بر هر مسلمانی لازم و مودت آنان‏ بهترین ذخیره آخرت است.

اشعار و سروده‏ها در این قسمت بیش از آن است‏ که در اینجا درج گردد،و مقصود از نقل اشعار گذشته‏ این است که امت اسلامی و در میان آنان ادباء که‏ همگی عرب زبان بودند و زبان عربی زبان امی و مادری آنها بود،از آیه مورد بحث همان معنی را فهمیدند که قاطبه دانشمندان شیعه،و بسیاری از مفسران و محدثان اهل تسنن آن را فهمیده‏اند و این‏ مطلب در قرون اسلامی آنچنان مسلم بود که گاهی‏ شعراء از آن الهام گرفته و آن را چاشنی شعر خود قرار می‏دادند.

گذشته از این احادیث اسلامی و روایات هر دو گروه،مطلب را آن‏چنان مسلم گرفته است که وجود هر نوع احتمال دیگر را در آیه مردود می‏شمارد.

اکنون وقت آن فرا رسیده است که به تفسیر خود آیه بپردازیم.

اینک متن آیه:

قل لا أسألکم علیه أجرا الاّ المودة فی القربی

«بگو من اجر و مزدی در برابر این کار(تبلیغ‏ رسالت و راهنمایی مردم)نمی‏خواهم،جز مودت‏ در قربی».

قبلا لازم است لفظ«مودت»و«قربی»از نظر لغت عرب تفسیر شود.زیرا آشنایی با معانی مفردات‏ به فهم مطالب کمک می‏کند.لفظ مودت در فرهنگ‏ عربی به معنی«محبت»است و احیانا در محبت همراه‏ با تمنی به کار می‏رود.

«ابن فارس»می‏گوید:

«این لفظ حاکی از محبت است،گفته می‏شود: «وددته»:«احبتته»یعنی او را دوست داشتم و نیز می‏گویند:«وددت أن ذلک کان»:«اذا تمنیته»یعنی‏ دوست داشتم که این کار بشود یعنی آرزو کردم این‏ کار انجام بگیرد و نیز می‏گوید:«ودّ»به معنی محبت‏ است و در تمنی«وداد»گفته می‏شود».(5)

مؤلف قاموس می‏گوید:«الود»و«الوداد»: «الحب»وی بدون این که به معنی تمنی اشاره کند مطلب را تمام می‏کند.در هر حال این لفظ در معنی‏ محبت و دوستی و گاهی توأم با تمنی به کار می‏رود.

لفظ«قربی»مصدری است بر وزن«بشری»و «زلفی»به معنی قرابت یعنی خویشاوندی،و این‏ حقیقتی است که بزرگان ادب بر این مطلب تصریح‏ کرده‏اند.بزرگترین لغت‏شناس عرب می‏نویسد: «القربة و القربی:«القرابة»(6)«قربت و قربی به معنی‏ خویشاوندی است».

«زمخشری»در کشاف می‏گوید:«القربی مصدر کالزلفی و البشری بمعنی القرابه و المراد اهل‏ القربی».(7)

یعنی قربی مصدری است بر وزن«زلفی»به معنی‏ قرابت و خویشاوندی و مقصود از آن در آیه‏ خویشاوندان است».

مؤلف المنجد می‏نویسد:«القربی و القربة(بضمّ‏ راء)و القرابة:«القرابة فی الرحم».

یعنی«این سه لفظ به معنی پیوند خویشاوندی‏ میان دو نفر است.»

طبق گواهی فرهنگ‏نویسان عرب و به شهادت‏ موارد استعمال آن در قرآن روشن می‏گردد که مقصود از«قربی»پیوند خویشاوندی است که دو طرف را به‏ هم نزدیک می‏سازد و این لفظ در لغت عرب جز در همین معنی استعمال نشده و اگر هم فرضا در معنی‏ دیگری به کار رفته باشد معنی غیر معروف است که‏ هرگز نباید قرآن بر آن حمل شود.

گواه روشن بر این مقصود«از قربی»همان پیوند خویشاوندی است.این است که این لفظ در قرآن‏ جز در همین معنی،در معنی دیگری به کار نرفته‏ است.چیزی که هست در آیه مورد بحث بدون‏ ضمیمه«مضاف»به کار رفته و در آیات دیگر به‏ ضمیمه مضاف استعمال شده است.اینک به برخی‏ از آیاتی که لفظ قربی در آنها وارد شده است،اشاره‏ می‏شود:

«و بالوالدین احسانا و ذی القربی و الیتامی»

(بقره:83)

«به پدر و مادر نیکی کنید،و همچنین به‏ خویشاوندان و یتیمان».

«و اتی المال علی حبه ذوی القربی و الیتامی»

(بقره:177).

«مال را در راه خدا به خویشاوندان و مساکین‏ بدهید».

«ما کان للنبی و الذین آمنوا أن یستغفروا للمشرکین و لو کانوا أولی قربی»

(توبه:113).

«هرگز بر پیامبر و افرادی که ایمان آورده‏اند روا نیست درباره مشرکان طلب آمرزش نمایند،هر چند با آنان دارای قرابت و پیوند خویشاوندی باشند».

خلاصه این که این لفظ در قرآن غیر از آیه مورد بحث،پانزده بار وارد شده است و در تمام این موارد در معنی بستگی و پیوند خویشاوندی به کار رفته است‏ حتی در آیه

«الجار ذی القربی»

(نساء:36)که‏ مقصود،همسایه‏ای است که پیوند خویشاوندی نیز داشته باشد.

آیا یک چنین استعمال،گواه بر آن نخواهد بود که مقصود از این لفظ در مورد بحث نیز همان‏ خویشاوندی است؟

سرانجام باید توجه کرد که مقصود از خویشاوندان،بستگان خود پیامبر است نه محبت‏ هر کس به بستگان خود،زیرا سؤال کننده مودت در آیه،خود پیامبر است،چنانکه می‏گوید:

«لا اسألکم»

طبعا باید مقصود،بستگان او باشد.

علاوه بر این روایات متواتر از پیامبر بر این مطلب‏ گواهی می‏دهد و محدثان اسلامی آنها را در جوامع‏ حدیثی خود آورده‏اند،و ما نیز بخش اعظم آنها را در کتاب«تفسیر صحیح آیات مشکله»آورده‏ایم.

(1)-شوری:23

(2)-شرح مواهب،نگارش زرقانی،ج 7،ص 7 و صواعق،تألیف ابن حجره، ص 87 و مشارق الانوار،ص 88،حمزاوی مالکی و«اتحاف»،ص 29، بشراوی و«اسعاف الراغبین»،ص 119،صبان.

(3)-رجال کشی،ص 254.

(4)-الغدیر،ج 1،ص 275،ط نجف.

(5).مقاییس،ج 5،ص 80.

(6).مقاییس،ج 5،ص 80.

(7).کشاف،ج 3،ص 81.