فلسفه مودت

شیرزادی، ماموستا مصطفی

عبادات اربعه شامل قلبیه،قولیه،فعلیه و مالیه، بر هر انسان مکلف واجب است.عبادت قلبیه، اساس عبادت‏های واجبه و مستحب است.

محبت خدا اساس تمام عبادتهاست و لازم به‏ ذکر است که محبت اولیاء خدا و اهل بیت و اهل‏ طاعت و عبادت از محبت الله و بلکه کمال توحید محسوب می‏شود.

خداوند متعال فرموده است که مودت و محبت‏ و دوستی اهل بیت از تحدث به نعمت الهی و پاداش‏ زحمات نبی اکرم(ص)به حساب می‏آید و مودت‏ و محبت نسبت به اهل بیت و خاندان عصمت و طهارت،پاداش رسولخدا در تبلیغ رسالت است.

سعید بن حبیر مفسر بزرگ قرآن می‏گوید: قربی،آل محمد است.او از ابن عباس نقل می‏کند وقتی آیه«مودت»نازل شد اصحاب پرسیدند یا رسول الله(ص)،محبت و مودت چه کسانی بر ما واجب است،فرمودند:علی و فاطمه و اولادشان.علی بن ابی طالب گفت شکایت‏ حسودانم را نزد پیغمبر بردم،فرمودند،آیا راضی‏ نیستی که تو یکی از چهار نفر باشی که جلوتر از همه‏ وارد بهشت می‏شوند،من و تو،حسن و حسین، همسرانمان از طرف راست و چپ و اولادهایمان‏ پشت سر مادرانشان حرکت می‏کنند.

بر کسی پوشیده نیست که مودت و محبت اهل‏ بیت،اجر رسالت محمدی و حب و بغض از برای‏ رضای خدا،مکمل ایمان و از بزرگترین اعمال‏ است.(1)

هر که دوستی و مودتش،بغض و دشمنی است‏ اعطا و منعش،حرکات و سکناتش برای خدا باشد. دارای ایمان راسخ و عقیده کامل خواهد بود.(3)

با غور و بررسی در حدیث مطول ثقلین‏ درمی‏یابیم که توصیه اکید منجی عالم بشریت‏ حضرت محمد بن عبد الله(ص)به امت اسلامی، عمل به قوانین و دستورات آسمانی و محبت و انس‏ با اهل بیت و اطاعت از-قرآن کریم-فرامین آنان‏ است.

عشق ورزیدن به اهل بیت راه‏های کمال به‏ سمت عروج و دست یافتن به مقام شهید را هموار می‏کند.استمرار محبت به خاندان رسالت تا آخرین‏ لحظه حیات مشمول عفو خداوندی از گناهان و توفیق توبه هنگام موت و باعث تکمیل ایمان‏ می‏گردد.محبین اهل بیت موقع مرگ و بعد از آن، مژده بهشت می‏گیرند و در عالم برزخ،جای خویش‏ را در بهشت می‏بینند.قبور محبین ذوی‏ القربی،زیارتگاه ملائکه رحمت می‏شود.ظلم و بغی از اهل بیت(ع)محاربه با خدا و پیامبر اکرم‏ (ص)در روز قیامت است و بغض و حقد از اهل بیت‏ عصمت و طهارت،سبب دوری از رحمت خداوند می‏شود بغض از آل محمد باعث عدم استشمام بوی‏ بهشت،دوری از آل محمد و محرومیت از شفاعت‏ حضرت رسول(ص)است.

مودّت اهل بیت در سرنوشت انسان چه در دنیا و چه در آخرت تأثیر بسزایی دارد و به طور کلی‏ نزدیکی به خاندان محمدی،رحمت ایزدی و غفران مغفرت ابدی در پی دارد.در سال هفده‏ام‏ هجری،حضرت عمر(رض)تصمیم گرفت از طریق ازدواج با دختر حضرت علی(ع)روابط خود را با آن حضرت مستحکم سازد لذا-ام کلثم-را از آن حضرت خواستگاری کرد.

در این رابطه،وی اظهار کرد از پیامبر شنیده‏ام‏ که فرمودند:«هر خویشی و نسبتی در روز قیامت‏ قطع می‏شود،مگر خویشی و نسبت دامادی با من».هر چند می‏خواهم به وسیله ازدواج با دختر پیامبر،در روز قیامت رستگار شوم.حضرت‏ علی(رض)در جواب عمر کم سنی دخترش را مطرح می‏کند اما به گفته ابن کثیر،آن حضرت پس‏ از مشورت با ام کلثوم(رض)و جلب رضایت وی، او را به عقد عمر درمی‏آورد که نتیجه این ازدواج دو فرزند به نام زید و رقیه شد.(4)مودّت و توسل به‏ اهل بیت از ویژگی‏های دینی بزرگان اهل سنت بوده‏ است.امام شافعی رحمة الله علیه،محمد بن‏ ادریس از ائمه اربعه اهل سنت و رئیس و مجتهد اعظم فرقه شافعیه متولد 150 هجری متوفی 204 هجری آنقدر به خاندان رسول الله علاقه‏مند بود که‏ به او نسبت رافضی دادند.او چنین می‏سراید:

ان کان رقضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافض

اگر به سبب محبت آل پیامبر،کسی رافضی‏ بشود پس انس و جن عموما گواهی می‏دهند که من‏ رافضی هستم.

قالوا ترفضت قلت کلا ما الرفض دینی و لا اعتقادی

و لکن تولیت دون شک‏ خیر امام خیر هادی

ان کان حب الولی رفضا فانی ارفض العباد

گفتند تو رافض شده‏ای،گفتم خیر،به‏ هیچ وجه.رافض بودن دین و اعتقاد من نیست، ولی بی‏گمان دارای تولی و اخلاص شدید هستم‏ نسبت به کسی که بهترین امام و هدایت دهنده بوده‏ است.اگر محبت ولی،رافضی بودن به شمار آید پس بی‏گمان من از تمام بندگان خدا رافضی‏ترم.(5)

حضرت عبد القادر گیلانی(قدس سره)رئیس‏ طریقه قادریه متولد 470 هجری متوفی 561 که‏ دارای پیروان کثیر و تألیفات بی‏نظیر و از اولاد امام حسن مجتبی است،ضمن اظهار محبت نسبت‏ به اهل بیت اشعار ذیل را تحت عنوان«من‏ محمدیم»،سروده است:

غلام حلقه بگوش رسول ساداتم‏ زهی نجات نمودن حبیب آیاتم

کفایت است ز روح رسول و اولادش‏ همیشه در دو جهان جمله مهماتم‏ ز غیر آل نبی حاجتی اگر طلبم‏ روا مدار یکی از هزار حاجاتم

دلم ز حب محمد پر است و آل مجید گواه حال من است این همه حکایاتم

چو ذره شود این تنم با خام لحد تو بشنوی صلوات از جمیع ذراتم

کمینه خادم خدا و خاندان توام‏ ز خادمی تو دائم بود مباهاتم

سلام گویم صلوات با تو هر نفسی‏ قبول کن بکرم این سلام و صلواتم

گناه بی‏حد من بین تو یا رسول الله‏ شفاعتی بکن محو کن خیالاتم

علامه سید عبد الرحیم تاوگوزی معروف به‏ مولوی کرد از علما و شعرای برجسته اهل سنت و از پیروان طریقه نقشبندیه است.اشعار عرفانی و پرمغز و محتوی وی در مدح و ثنا و فضیلت نبی‏ مکرم(ص)و اهل بیت(ع)،نشانگر مودت و محبت به خاندان رسالت است.وی به زبان کردی‏ می‏گوید:

ئاگات له خوت بی‏قدریان بزان‏ بغضهم نفاق حبهم ایمان

ئیمان به بی حوب ئال پیغه‏مبر ناکا به دلی هیچ کس داگزر

مه شره بت ئه‏گر به انصافیه‏ انی تارک فی کم کافیه

علامه محمود از عرفای مشهور کرد،در مدح‏ و شرح فضایل و جایگاه معنوی اهل بیت علیهم‏ السلام می‏فرماید:

ده خلیت بم نه رنجینی دلی ئه ولاد پیغه‏مبه‏ر له دنیا و قیامت خوت نه‏که‏ی رسوای پیغه‏مبه‏ر

رسول الله و عاجز کردنی ئه‏ولادی ئه‏و،هیهات‏ معاذ الله له گردی خاته‏ری مینای پیغه‏مبه‏ر

زبانت بگره تا پاپوری ئیمانت سه لامه‏ت بی‏ په‏نا به خواله گیژی حیددتی ده ریای پیغه‏مبه‏ر

ئه بیته مانگی گیرا و تائه به دروره شه‏ئه بی‏بی الله‏ به وه‏رچه‏ر خاندنی روی روژی حه‏شر ئاوای پیغه‏مبه‏ر

که ئمرو کنده بوی ئه‏ملاک و خانوی عیتره‏تی ئه‏وبی‏ سبه‏ی چون ئه‏چی ته‏ژیر سایه همائاسای پیغه‏مبه‏ر

به‏شاره‏ت بی جه‏هنهه‏م جیگه‏ته اباغیضی سادات‏ به تو بای قامه‏ت و روی جنته الموای پیغه‏مبه‏ر

«قربان تو گردم مبادا دل اولادان پیغمبر را بیازارید.در دنیا و قیامت مطیع اوامر رسولخدا باشید و خود را برتر از او ندانید.رنجانیدن‏ رسول الله و اولادش!افسوس پناه بر خدا از آزردن‏ آنان،زبانت را نگهدار تا کشتی حیات تو سالم‏ بماند.به خدا باید پناه برد از خشم پیغمبر بمانند ماه که در خسوف رود تا ابد روسیاهی برایت‏ می‏ماند.چنانچه در روز حشر آوای رسل از رخسار روگردان شود که امروز جغد ویران‏گر خانه عترت‏ باشی،فردای قیامت چگونه در زیر سایه هماآسای‏ پیغمبر مأوا می‏گزینی.

تو تا کی نغمه مخالفت با سادات را سر می‏دهی.راستی نمی‏ترسی ز قهر حیدر و دخت‏ پیامبر.

ای که بغض سادات دارید،قسم به طوبی و جنت ماوای پیغمبر،به تو مژده می‏دهم که جهنم‏ جایگاه توست.

در جایی که قرآن به فضل و ثنای اهل بیت‏ می‏پردازد،عقل و زبان بشر در توصیف و تمجید خاندان رسالت بی‏نهایت قاصر خواهد بود.

(1)-تفسیر القرطبی ج 16 ص 22-21.کشاف ج 4 ص 220-219

(2)-جامع الاصول ح 5 ص 78

(3)-التاج الجامع الاصول ج 3 ص 350-348

(4)-ابن کثیر،البدای و نهایه ج 6 ص 81.و امیر المومنین‏ اسوه وحدت ص 248.و علی بن ابی طالب و تقریب بین‏ مذاهب ص 212.و بحار النوار ج 42 ص 97.و مناقب ابن‏ شهر آشوب ج 3 ص 304.تاریخ طبری ج 2 ص 564 حیات‏ الصحابه ج 2 ص 67.الاستعاب فی معرفه الاصحاب ج 8 ص 464

(5)-الامام الصادق-اسد حیدر-مجلد ثانی و ثالث ص‏ 251-249.و الامام شافعی-شکعه-ص 55-51 تجزیه‏ و تحلیل زندگانی امام شافعی ص 302-300