پرتو خاندان پیامبر (ص) در آثار دانشمندان اهل سنت

غفوری، عبدالله

شرافت و بزرگی و سیادت و طهارت اهل بیت‏ رسول الله(ص)بنا به قوانین توارث و غرایز فطری‏ ارثی است و خاندان پیامبر گرامی اسلام(ص)به علت‏ آنکه در بیت نزول وحی،تربیت و رشد یافته‏اند صاحب مقام والا هستند.پس بر مسلمانان،احترام‏ و تکریم اولاد پاک فاطمه زهرا(س)واجب است، زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص)در شأن صدیقه‏ طاهره،علی و حسنین فرموده«من احبنی و احب‏ هذین و اباهما و امهما کان معی فی الجنته».«هر کس‏ مرا دوست داشته باشد و محبت حسن و حسین و علی‏ و فاطمه را در دل داشته باشد،با من در بهشت خواهد بود.

در ادامه این بحث،به اصل مطلب-جایگاه‏ اهل بیت پیامبر(ص)در قرآن و سنت نبوی و آثار بزرگان-می‏پردازیم.

کلمه«اهل»در قرآن مجید علی الظاهر دوبار آمده‏ است:1-اهل بیت حضرت ابراهیم(ع).«رحمة الله‏ و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید»

(هود آیه 73)

2-در شأن و منزلت اهل بیت رسول الله(ص) آیه مبارکه تطهیر:

«انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس‏ اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»

. (احزاب آیه 33)

اما کلمه«آل»در کتاب خدا به کرات بیان شده‏ است همانند آل ابراهیم و آل عمران و اما در سنت و حدیث قول اصح آن است که-اهل بیت-حضرت‏ علی،حضرت فاطمه و حضرت حسن و حسین(ع) هستند.این قول ابو سعید خدری و جماعتی از تابعین‏ است.

و امام فخر رازی می‏فرماید:بهتر آن است که‏ بگوییم اهل بیت:اولاده و ازواجه و الحسن و الحسین و علی منهم.حضرت علی از اهل بیت است‏ و همسر حضرت فاطمه،و ملازم رسول الله بوده‏ است.

و در کتاب شیخ شعرانی و جمعی کثیر از محدثین‏ از جمله صحابی جلیل القدر-زید بن ارقم-روایت‏ شده:قال رسول الله(ص):«انشدکم الله فی اهل‏ بیتی»

سه بار سفارش اهل بیت را تکرار فرمود و آنان را مورد تجلیل قرار داد.و شیخ سیوطی(ره) فرموده:اینها-اهل بیت(ع)-حقیقتا اشراف و بزرگان‏ امت‏اند.مفسر کبیر شیخ رازی معتقد است علی، فاطمه،حسن و حسین(ع)جزو اهل بیت‏اند.شیخ‏ زمخشری در تفسیر کشاف می‏فرماید:وقتی آیه‏ مبارکه

«قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی»

نازل شد.از پیامبر(ص)پرسیدند نزدیکان شما چه‏ کسانی‏اند که محبت و مودت آنها بر ما واجب است؟ رسولخدا در جواب فرمودند:علی و فاطمه و حسنین(ع).در پی این قضیه،حضرت علی(ع)نزد رسول خدا شکایت کرد که جمعی به من حسادت‏ می‏ورزند،پیامبر فرمودند:آیا راضی و خشنود نیستی‏ که اول از چهار نفر باشی که داخل بهشت می‏شوی. اول کسی که داخل بهشت می‏شود من و شما و حسنین‏ هستیم،همراه با همسرانمان.پیامبر(ص)فرمودند: همچنین بهشت حرام باشد بر کسانی که به اهل بیت‏ من ظلم می‏کنند و عترتم را آزار می‏دهند.

شیخ آلوسی در تفسیر خود ج 21 ص 19 می‏نویسد:مراد از اهل بیت،کسانی‏اند که علاقه‏ فراوان و نسبت خویشاوندی نزدیک با پیامبر داشته‏ باشند.و این‏ها جزو اصحاب اهل کساءاند.و علی‏ (کرم الله وجهه)از اهل بیت است و محل زندگی او در بیت رسول خدا بوده است.

پیامبر(ص)درباره آیه تطهیر فرمودند که آن بر پنج‏ نفر نازل شد بر من،علی،فاطمه و حسنین(ع).شیخ‏ بیضاوی در تفسیر خود ذیل همین آیه می‏گوید: حدیث مشهور خرج رسول الله(ص)ذات غداة و علیه‏ مرط مرجل من شعر اسود»

صبحگاهان،پیامبر(ص)می‏رفت و بر دوشش‏ نوعی عبا داشت،بر روی زمین نشست و حضرت‏ فاطمه نزد او آمد،پیامبر دخترش را زیر عبا برد،سپس‏ علی و حسنین(ع)وارد شدند،پیامبر(ص)عبا را بر سرشان انداخت و این آیه مبارکه را تلاوت کرد:

«انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم‏ تطهیرا»

به نوشته صاحب تفسیر المراغی اهل بیت‏ کسانی‏اند که ملازم پیامبر(ص)بوده‏اند،اعم از

مردان،زنان و بستگان.این مفسر نقل می‏کند ابن عباس(رضی الله عنه)فرمود:ما اصحاب حضور داشتیم،پیامبر اسلام هر روز صبح به در خانه حضرت‏ علی(ع)می‏رفت و سلام می‏کرد و خطاب به خاندان‏ اهل بیت،آیه مبارکه تطهیر را قرائت می‏کرد.

همچنین اکثر مفسرین اهل سنت در ذیل آیه مباهله‏ 61 آل عمران،آن را به اهل بیت اطهار اختصاص‏ داده‏اند.در تفسیر کشاف زمخشری آمده است: حضرت رسول(ص)حسنین را آورد و علی و فاطمه‏ به دنبالش آمدند پیامبر فرمود:«اذا انا دعوت فأمنوا» هرگاه من دعا کردم،شما اجابت کنید و آمین بگویید. اسقف نجران گفت ای معشر نصاری،من‏ شخصیت‏های شایسته‏ای را می‏بینم که اگر خداوند بخواهد این بزرگواران قادرند کوه‏ها را از بن درآورند و ریشه‏کن کنند.(توصیه می‏کنم)دست از مباهله‏ بردارید وگرنه از بین خواهید رفت.پیرامون فضایل‏ و مناقب اهل بیت رسول الله،حدیث مشهور کساء را نقل می‏کنند و با تأکید بر شأنیت خاص به خاندان‏ آل عصمت و طهارت بدانان عشق می‏ورزند.

امام فخر رازی در«تفسیر کبیر»می‏نویسد:این‏ آیه در شأن و منزلت(امام)علی(ع)و خانواده جلیل‏ آن حضرت نازل شده است.و صاحب کشاف‏ می‏فرماید که حسنین بیمار بودند و علی و فاطمه و فضه برای شفای حسنین نذر کردند.شیخ بیضاوی‏ هم می‏فرماید:از ابن عباس نقل شده که حسنین،آن‏ سبطین رسول الله و سید الشباب اهل الجنة،بیمار شدند و جد بزرگوارشان از آنها عیادت و به همراه‏ ابا الحسن حضرت علی و فاطمه(ع)و فضه سه روز روزه برای سلامتی حسنین نذر کردند که بحمد الله‏ سبطین شفا یافتند.و در پایان حضرت جبرئیل با سوره‏

«هل اتی علی الانسان»

به پیامبر وارد شد و خطاب به‏ رسول خدا گفت:هناک الله فی اهل بیتک.

شیخ آلوسی در تفسیر بزرگ«روح المعانی»همین‏ حدیث را به طور مفصل در توضیح این آیه چنین نقل‏ کرده است:در عیادت سبطین،حضرت ابو بکر و عمر(رضی الله عنهما)،پیامبر(ص)را همراهی‏ می‏کردند.و همه مفسرین این حدیث را در تفسیر خود بیان داشته‏اند.

پیامبر(ص)ضمن اشاره به حسنین فرمودند:این‏ دو فرزندان من هستند و فرزندان فرزند من.خدایا تو شاهد باش من این‏ها را دوست دارم و تو آنها را دوست داشته باش و دوست دارم کسی که آنها را دوست دارد.پیامبر بزرگ اسلام در شأن امام‏ حسین(ع)گفته‏اند:«حسین منی و انا من حسین» حسین از من است و من از حسین.در جای دیگر، آن حضرت تأکید کرده‏اند«احب الله من احب حسینا» خداوند دوست داشته باشد کسی که حسین را دوست‏ دارد.و باز فرمودند:«الحسن و الحسین ریحانتی‏ فی الدنیا و الجنة»حسنین دو گل ریحان خوشبوی منند در دنیا،و سید اهل الجنه و آقای اهل بهشتند.رسول‏ خدا همچنین درباره نوه گرامی‏اش گفته است:کسی‏ که حسین را دوست داشته باشد به اهل بهشت نگاه‏ کند تا بیابد او را.و حسین را بر دوشش گرفت و گفت:خداوندا من حسین را دوست دارم،تو هم او را دوست داشته باش.

یک شاعر عرب زبان چه زیبا سروده است:حب‏ حسنین،حب من،بغض آنها،بغض من است. رسول خدا خطاب به حضرت فاطمه(س)و حضرت‏ علی و حسنین(ع)فرمود:من اعلان صلح می‏کنم با کسی که با شما اهل صلح است و جنگ می‏کنم با کسی‏ که با شما سر ستیز دارد.به قول امام شافعی و مقتدای‏ خود عمل بکنیم از هیچ کس نهراسیم که فرمود:

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

یکفیکم من عظیم الفخر انکم‏ من لم یصل علیکم لا صلاة له

قرآن مجید،فرض و واجب کرده است که‏ دوستدار اهل بیت رسول الله باشیم.این عظمت و افتخار بس است برای کسی که نماز اقامه می‏کند و باید بر شما صلوات بفرستد وگرنه نمازش باطل‏ است.در دیوان امام شافعی ص 85 آمده است:

«ای آنکه بر سنگلاخ‏های منی سوار شده‏اید و بر خیف و ناهض نشسته‏اید بامدادان که حاجیان مانند امواج خروشان دریای متلاطم فرات روانند،بانگ‏ بزن و بگو اگر دوستی خاندان محمد،نشانه برگشتن‏ از دین است،پس جن و انس گواهی دهند من‏ بی‏دینم.

یا در جای دیگری از این دیوان اشاره کرده است:

گفته که مرتد شدی گفتم هرگز،ارتداد و برگشت‏

از دین،آیین و اعتقاد من نیست اما بدون شک‏ حضرت علی را که بهترین امام و راهنماست دوست‏ دارم و عشق او را در دل دارم.

شاعر دیگر این چنین زیبا سروده است:

مجد و عظمت در سه مطلع،نور افشانی می‏کند و خانه فاطمه چقدر عالی و بزرگ است.فاطمه دخت‏ کیست،مادر کیست و زوج کیست.به اندازه‏ پدر بزرگوارش دارای فخر و افتخارست،فاطمه اسوه‏ همه مادران است.گامهای او راه درخشان را ترسیم‏ می‏کند.«تنویر القلوب»

قطعه زیر به یکی از سبطین در کتاب«صواعق‏ المحرقه»منتسب است:

«من فرزند علی،فرزانه‏ای از آل هاشم هستم جدم‏ رسول الله،بزرگترین انسانهاست.حضرت فاطمه‏ مادرم،که سلاله احمدی است.برای من بسی افتخار است که خانواده‏ام چراغ روشن خداوند در بین مردمند عموی من حضرت جعفر ملقب به-ذو الجناحین- است.در خانه ما-کتاب الله-براستی نازل شد و در هدایت ما،وحی می‏آید.حضرت ابو بکر صدیق‏ (رضی الله عنه)فرمود:قسم به ذات حق که نفس من‏ در قبضه قدرت اوست،نزدیکی و قرابت رسول الله‏ پیش من محبوبتر است تا نزدیکی با خویشان.مراقب‏ باشید و خانواده محمد(ص)مورد نظرتان باشد. «صواعق المحرقه»

پیامبر بزرگوار اسلام در شأن دخت گرامی خود حضرت فاطمه(س)که گاهی او را ام ابیها خطاب‏ می‏کرد،فرمودند:«دخترم حضرت فاطمه پاره تن‏ من است،هر کس او را اذیت و آزار دهد،مرا اذیت و آزار داده.«حدیث مسلم مجلد 8 ص 2»

و در یک حدیث مفصل خطاب به فاطمه(س) فرمودند:

آیا خشنود و راضی نیستی سیده همه زنان عالم‏ باشی به جز مریم.یا سیده زنان مسلمان باشید.یا سیده زنان امت من،یا سیده زنان اهل بهشت.

در کتاب حدیث تاج الاصول ج 3 آمده است:

رسول گرامی فرمودند:دو چیز گران قیمت و سنگین‏ را در میان شما بجا گذاشتم،اگر به آنها چنگ زنید و تمسک کنید هرگز گم نخواهید شد.یکی از آنها از دیگری بزرگتر است کتاب الله که حبل المتین کشیده‏ از آسمان به زمین است و دیگری عترت و خانواده من. در روایتی به جای لفظ عترت،لفظ سنت به کار رفته‏ و این دو شئ گرانبها و ارزشمند از یکدیگر جدا نخواهند شد و با همند تا روز قیامت در سر حوض‏ کوثر.توجه داشته باشید که بعد از من نسبت به این‏ دو شئی قیمتی چه موضعی دارید.این مقام و فضیلت‏ الهی را کسی منکر نیست مگر حاسدان و زندیقان‏ دین.

بر اساس احادیث مندرج در کتاب جامع«سنن‏ ترمذی»ج 5 ص 655،مجد و بزرگواری آل بیت‏ اطهار و خاندان شریف رسول گرامی اسلام به‏ صراحت بیان شده است و به ما مسلمانان تذکر داده‏ که این وارثان حقیقی رسول خدا را مورد احترام و تمجید قرار دهیم و همیشه بر آنها درود بفرستیم و به‏ ندای قرآنی لبیک گوییم.