قرآن و دوستی اهل بیت (ع)

قریشی، علی اکبر

آیه 23 از سوره شوری چنین است

«قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی و من یقترف‏ حسنة نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور

ای پیامبر به امت خود بگو:من برای رسالت‏ خودم مزدی از شما نمی‏خواهم مگر مودت و دوستی نزدیکان و اهل بیت خودم را،هر کس چیز خوبی کسب کند خوبی را بر آن می‏افزاییم،حقا که‏ خداوند غفور و اجر دهنده است.

این آیه می‏گوید:اجر رسالتم همانست که‏ خویشاوندانم را دوست بدارید و اگر آن دوستی را به دست آورید بر رونق آن خواهم افزود.

منظور از«القربی»چه کسانی‏اند و منظور از «حسنة»چیست؟

حافظ حسکانی حنفی از ابن عباس نقل کرده: چون آیه«مودت»نازل شد گفتند:یا رسول الله‏ آنهایی که خداوند ما را به دوستی آنها امر فرموده، کیستند؟فرمود:علی و فاطمه و دو پسر آن دو.آن‏ وقت حافظ حسکانی با شش سند دیگر آن را نقل‏ کرده است.«شواهد التنزیل»ج 2 ص 189-196

جار الله زمخشری در«تفسیر کشاف»ذیل آیه‏ \*اهل بیت علیهم السلام همان‏ صراط مستقیم خدا هستند و این‏ یک حقیقت بدیهی و فهمیدنی‏ است.

شریفه«مودت»،مضمون حدیث فوق را نقل کرده‏ است.

فخر رازی در تفسیر خود،این حدیث را از کشاف آورده و اضافه کرده است با نقل متواتر، ثابت شده که رسول خدا،علی و فاطمه و حسن و حسین را دوست می‏داشت و علیهذا بر همه امت، دوست داشتن آنها واجب است.

حافظ نیشابوری در تفسیر خود بدان اشاره کرده‏ است.

5-و نیز آن را ابو البرکات فسفی در تفسیر خود در حاشیه تفسیر«خازن»ج 4 ص 101،شبراوی‏ در کتاب«اتحاف»ص 25،ابن صباغ مالکی در «فصول المهمه»ص 13،ابن حجر در«صواعق‏ محرقه»ص 168،ابن طلحه شافتی در«مطالب‏ السؤال»ص 8 و ده مؤلف دیگر در کتب خود نقل‏ کرده‏اند و در«الغدیر»ج 2 ص 307 از هجده کتاب‏ معتبر اهل سنت روایت شده است.

در تفاسیر و روایت آمده است:منظور از آیه‏ شریفه،اقربا و اهل بیت الرسول صلی الله علیه و آله است،بدون ذکر نام شخصی معین.

بخاری در«صحیح»خود-ج 6 ص 29-از سعید بن جبیر نقل کرده که گفت:«قربی آل محمد صلی الله علیه و آله»آن را طبری نیز در تفسیر ج 25 ص 14 نقل کرده است.

حاکم در مستدرک ج 3 ص 172 طبع حیدر آباد دکن نقل کرده بعد از شهادت علی علیه السلام،امام‏ حسن علیه السلام به مردم خطبه خواند تا فرمود«انا من اهل البیت الذی اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا و انا من اهل البیت الذی افترض الله مودتهم علی کل مسلم فقال تبارک و تعالی»

لنبیه:«قل لا اسئلکم علیه اجرا لا المودة فی القربی»و در«صواعق ابن‏ حجر»ص 168 نیز آمده است:

حاکم حسکانی در«شواهد التنزیل»ج 2 ص 209 از عمرو بن‏ شعیب نقل کرده:«قال فی قرابة رسول الله صلی الله علیه»و در سند دیگر:قال قربی النبی.

حسنه چیست؟

منظور از حسنة در«و من یقترف‏ حسنة»مؤدت اهل بیت علیهم السلام‏ است و در این رابطه روایات و اقوال‏ زیادی داریم که به بعضی از آن‏ها اشاره‏ می‏شود:

1-این حجر در«صواعق»ص‏ 168 ذیل آیه 14 از آیاتی که در شأن‏ اهل بیت علیهم السلام نازل شده از امام مجتبی علیه السلام نقل کرده که‏ فرمود:«و اقتراف الحسنة مودتنا اهل‏ البیت»

2-حاکم حسکانی در«شواهد التنزیل»ج 2 ص 212 از سدی نقل‏ کرده:«فی قوله تعالی و من یقترف‏ حسنة»قال:«المودة لال محمد»و در حدیث‏ دیگری از ابن عباس نقل کرده که گفته است«و من‏ یقترف حسنة قال:المودة لال محمد صلی الله علیه‏ و آله و سلم»این حدیث را با چهار سند دیگر نیز نقل کرده است.

3-فخر رازی در تفسیر خود ج 27 ص 167 نوشته است:انها«اقتراف الحسنة»لما ذکرت‏ عقیب ذکر المؤدة فی القربی دل ذلک علی ان‏ المقصود التأکید فی تلک المودة»

4-جار الله زمخشری در«کشاف»ج 3 ص 82 گوید:«و من یقترف حسنة»عن السدی انها المودة فی آل رسول الله صلی الله علیه و سلام»

نتیجه این که قرآن مجید،مسلمانان را به‏ «مودت»اهل بیت علیهم السلام دعوت کرده و آن‏ را اجرا رسالت رسول خدا(ص)قرار داده است و کسی که آنها را دوست دارد به فرموده قرآن عمل‏ کرده و کسی که دوست ندارد و در مودت آنها نباشد،از دستور قرآن خارج شده است.برای مزید اطلاع به کتاب«الغدیر»ج 2 از ص 307 تا 310 و کتاب«احقاق الحق»ج 3 ص 2 تا 33 رجوع شود.

صراط مستقیم،یعنی اهل بیت(ع)

لازم است به این حقیقت اشاره کنیم که اهل بیت‏ علیهم السلام همان صراط مستقیم خدا هستند و این‏ یک حقیقت عجیب و فهمیدنی است.توضیح این‏ که آیه

«قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی»

می‏گوید:بگو:من هیچ چیز از شما نمی‏خواهم‏

مگر مودت قرابتم را،زیرا نکره در سیاق نفی،مفید عموم است و هر اجری را جز مودت نفی می‏کند.

از آن طرف آیه 57 از سوره فرقان می‏گوید:

«قل ما اسئلکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی‏ ربه سبیلا»

من هیچ اجری نمی‏خواهم جز اتخاذ راه‏ خدا.اینجا نیز نکره در سیاق نفی مفید عموم است‏ یعنی جز اتخاذ راه خدا هیچ چیز نمی‏خواهم پس‏ باید مودت اهل بیت و اتخاذ راه خدا یکی باشد وگرنه سازش میان دو آیه به وجود نخواهد آمد و در آیه سوم فرموده:این اجر هم فایده‏اش مال خود شماست

«قل ما سئلتکم من اجر فهو لکم ان اجری‏ الاعلی

سوره سباء آیه 47

این مطلب را در دعای معروف ندبه چنین‏ می‏خوانیم:«ثم جعلت اجر محمد صلواتک علیه‏ و آله مودتهم فی کتابک فقلت:

قل لا اسئلکم علیه‏ اجرا الا المودة فی القربی و قلت ما سئلتکم من اجر فهو لکم و قلت ما اسئلکم علیه من اجر الا من شاء ان‏ یتخذ الی ربه سبیلا فکانوا هم السبیل الیک و المسلک الی رضوانک»

و در زیارت جامعه کبیره که موسی بن عبد الله‏ نخعی از امام هادی(ع)نقل کرده، می‏فرماید:«انتم الصراط الاقوم‏ و السبیل الاعظم».این شواهد همان‏ حقایقی‏اند که در بالا بیان کردیم،و برای هر مسلمان یادآور حدیث متواتر ثقلین است که رسول خدا(ص) فرمود:«انی تارک فیکم الثقلین‏ کتاب الله و عترتی اهل بیتی»

مودت اهل بیت علیهم السلام از نظر اهل سنت

لازم می‏دانم در ادامه مبحث، حدیثی را که جار الله محمود زمخشری‏ در تفسیر«کشاف»ج 3 ص 82 آورده و فخر رازی آن را در تفسیر خود ج 27 ص 166 پذیرفته است نقل می‏کنم.

رسول خدا(ص)فرمود:«هر کس‏ در محبت آل محمد بمیرد،شهید از دنیا رفته است.»

بدانید:هر کس که در مودت آل‏ محمد بمیرد،آمرزیده از دنیا رفته‏ است.

بدانید:هر کس در محبت آل محمد بمیرد،توبه‏کار از دنیا رفته است.

بدانید:هر کس در محبت آل محمد بمیرد،مؤمن و کامل الایمان از دنیا رفته‏ است.

بدانید:و هر کس در مودت آل محمد بمیرد، ملک الموت به او مژده بهشت می‏دهد و سپس نکیر و منکر به او بشارت بهشت می‏دهند.

بدانید:و هر کس در محبت آل محمد بمیرد، به بهشت برده می‏شود چنانکه عروس به خانه‏ شوهرش برده می‏شود.

بدانید:و هر کس در دوستی آل محمد از دنیا برود،خداوند دو درب در قبرش به طرف بهشت‏ باز می‏کند.

بدانید:و هر کس در محبت محمد آل محمد بمیرد،خداوند قبر او را زیارتگاه ملائکه رحمت‏ گرداند.

بدانید:و هر کس در محبت آل محمد بمیرد، در طریقه رسول خدا و جماعت مسلمین از دنیا رفته‏ است.

بدانید:و هر کس در بغض و دشمنی آل محمد بمیرد،در روز قیامت به عرصات محشر می‏آید در حالی که در پیشانی او نوشته شده،این شخص از رحمت خدا ناامید است.

بدانید:و هر کس در دشمنی آل محمد بمیرد، کافر از دنیا رفته است.

بدانید:و هر کس در دشمنی آل محمد بمیرد، بوی بهشت را نخواهد بوئید.»

در حدیثی آمده است:برای دشمنان آل محمد در روز قیامت،نجات نیست و آنها اهل جهنم‏اند، ابن حجر در«صواعق،ص 238 باب التحذیر،من‏ بغضهم و سبهم»از رسول خدا(ص)نقل کرده: «هر کس در میان رکن حجر الاسود و مقام ابراهیم‏ بایستد و نماز بخواند و روزه بگیرد حال آن‏که آل‏ محمد(ص)را دشمن می‏دارد،اهل جهنم خواهد بود.»این حدیث در شواهد«التنزیل»حاکم‏ حسکانی ج 2 ص 203 از ابی امامة باهلی از رسول‏ خدا(ص)چنین نقل شده است«خداوند،انبیاء را از ریشه‏های مختلف آفریده.ولی من و علی بن‏ ابی طالب از یک درخت و از یک ریشه آفریده‏ شده‏ایم،من تنه آن درخت و علی شاخه آن و حسنین میوه‏های آنند.اگر بنده‏ای میان صفا و مروه‏ هزار سال خدا را عبادت کند و مانند مشک خشکیده‏ و پوسیده گردد،و مودت ما را درک نکند خداوند او را بر بینی‏اش به آتش افکند».و سپس آیه مودت‏ را تلاوت کرد،این حدیث را شبراوی نیز در «اتحاف»ص 18 به لفظ«صواعق»آورده است.از آن حضرت نقل شده که فرموده است:هر کس اهل‏ بیت مرا دشنام دهد به خدا مرتد شده و از اسلام‏ بیرون رفته است،هر کس مرا درباره عترتم اذیت‏ دهد لعنت خدا بر او باد،هر کس مرا درباره عترتم‏ آزار دهد خدا را آزار داده است،خداوند بهشت را حرام کرده بر کسی که اهل بیت مرا ظلم کند یا با آنها بجنگد یا دشمن آنها را اعانت کند یا آنها را دشنام‏ دهد.

«من سب اهل بیتی فانما یرتد عن الله و الاسلام،و من آذانی فی عترتی فعلیه لعنة الله و من‏ آذانی فی عترتی فقد آذی الله،ان الله حرم الحنة علی‏ من ظلم اهل بیتی او قاتلهم او اعان علیهم او سبهم» «صواعق»ابن حجر ص 238

و نیز فرموده:اهل بیت را دوست نمی‏دارد، مگر مؤمن متقی و دشمن نمی‏دارد،مگر منافق‏ شقی.

«لا یحبنا اهل البیت الا مومن تقی و لا یبغضنا الا منافق شقی»«صواعق»ابن حجر بن 230- «اتحاف»شبراوی ص 18

و باز فرمود:یک روز مودت آل محمد از عبادت یک سال بهتر است چنانکه این حجر در «صواعق»ص 230 و ابن صباغ مالکی در«فصول‏ المهمه»ص 10 نقل کرده است.لفظ حدیث چنین‏ است.حب آل محمد یوما خیر من عبادة سنة

نیز از آن حضرت نقل شده که فرموده‏اند:اولاد خود را با سه خصلت ادب و تربیت کنید با دوست‏ داشتن پیامبرتان و عشق ورزیدن به اهل بیت(ع)و خواندن قرآن.

«اوبوا اولادکم علی ثلاث خصال:حب نبیکم‏ و حب اهل بیته و تلاوة القرآن«صواعق»ابن حجر ص 170

گردآوری روایات مودت اهل بیت(ع)از کتب‏ اهل سنت بیش از یک کتاب خواهد شد و از این‏ جهت است اهل سنت،دشمن اهل بیت را کافر \*اهل البیت در زبان رسول‏ خدا(ص)علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین‏ علیهم السلامند،کلام آن حضرت‏ ما را از همه گفت‏وگوها بی‏نیاز کرده و مطلب را به طور واضح و روشن بیان کرده است.

می‏دانند و دوست داشتن آن‏ها را واجب.در پایان‏ اشعاری را از محمد بن ادریس شافعی فقیه شافعیه‏ نقل می‏کنیم:

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

کفاکم من عظیم القدر انکم‏ من لم یصل علیکم لا صلوة له

«ای اهل بیت رسول خدا(ص)مؤدت شما از طرف خداوند واجب شده و آن را در قرآن نازل کرده‏ است،در عظمت مقام شما همان بس که هر که در نماز بر شما صلوات نفرستد،نماز او باطل است». شعر اول را ابن حجر در«صواعق»خود ص 173 باب 11 نقل کرده و شعر دوم نیز از شافعی است‏ در«الغدیر»از«مسند احمد»ج 6 ص 323 روایت‏ شده است.

فخر رازی در تفسیر خود ج 27 ص 166 می‏گوید:دعا به آل رسول خدا،مقام والایی است‏ که در تشهد نماز قرار داده شده«اللهم صلی علی‏ محمد و علی آل محمد و ارحم محمدا و آل‏ محمد»این تعظیم در حق غیر آل محمد جایز نیست،زیرا حب آل محمد واجب است.شافعی‏ گفته است:

یا راکبا قف بالمحصب من منی‏ و اهتف بساکن خیفها و الناهض

سحرا اذا فاض الحجیح الی منی‏ فیضا کما نظم الفرات الفائض

ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی

«ای سواره در سنگلاخ«منی»بایست و به آنانکه‏ در مسجد خیف‏اند یا حرکت کرده‏اند،فریاد بکش. وقتی که حاجیان مانند جریان نهر به طرف«منی» حرکت می‏کنند(فریاد بکش و بگو)اگر دوستداری‏ آل محمد رافضی بودن است،جن و انس گواه‏ باشند که من شافعی رافضی‏ام.»

در«صواعق محرقه»ص 168 ذیل آیه 14 از آیاتی که در شأن اهل بیت(ع)نازل شده از شمس الدین ابن العربی نقل کرده که گفته است:

رایت ولائی آل طه فریضة علی رغم اهل البعد یورثنی القربا

فما طلب المبعوث اجرا علی الهدی‏ بتبلیغه الا المودة فی القربی

«ولایت و مودت آل طه را واجب یافتم،به رغم‏ اهل دوری،آن بر من تقرب می‏آورد،پیامبر مبعوث‏ بر هدایت بندگان،اجری جز مؤدت قرابت خود را نخواسته است.»

اهل البیت کدامند؟

اهل البیت در زبان رسول خدا(ص)علی بن‏ ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین علیهم‏ السلامند،کلام آن حضرت ما را از همه‏ گفت‏وگوها بی‏نیاز کرده و مطلب را به طور واضح‏ و روشن بیان کرده است.همه مورخین و محدثین‏ و مفسرین و محققین که درباره نزول آیه تطهیر سخن‏ گفته‏اند،اتفاق نظر دارند بر این که:رسول‏ خدا(ص)اشاره به آن چهار نفر گفت:«اللهم هولاء اهل بیتی»

ابن حجر در«صواعق»ص 141 ذیل آیه اول از آیاتی که در شأن اهل بیت(ع)نازل شده‏اند، می‏گوید:به صحت رسیده که پیامبر آنها را در زیر عبا قرار داده و گفت:«اللهم هولاء اهل بیتی و حامتی»و در حدیث دوم:«اللهم ان هولاء آل‏ محمد...»

ابو عیسای ترمذی در صحیح خود ج 5 ص‏ 663 کتاب«المناقب»حدیث 3787 نقل‏ کرده:رسول خدا(ص)عبا را بر سر علی،فاطمه، حسن و حسین کشید و گفت:«اللهم هولاء اهل‏ بیتی»

ابن کثیر نیز در تفسیر خود ج 3 ص 484 نقل‏ کرده وقتی حضرت عبا را بر سر آن چهار نفر کشید، گفت«اللهم هولاء اهل بیتی»

خازن بغدادی در تفسیر خود ج 3 ص 499 نقل‏ کرده که حضرت با اشاره به آن چهار نفر،گفت: «اللهم هولاء اهل بیتی»