زن، انتظار، ظهور(3)

سيده ارغوان حيدرى

نقش زن در حكومت مهدوى:

حكومت عدل الهى با هدايت منجى بشريت، با يارى سيصد و اندى اصحاب خاص (به عنوان كارگزاران تشكيل حكومت) در جهان برقرار مى‏گردد. اين سازمان حكومتى از عناصر مختلفى تشكيل گرديده است كه در اين مشاركت، زنان نيز به سان مردان سهيم‏اند. امام باقر(عليه‏السلام) مى‏فرمايند:«به خدا سوگند سيصد و اندى نفر خواهند آمد و پنجاه زن در ميان آنان است».(1)

مفضل بن عمر مى‏گويد: امام صادق(عليه‏السلام) فرمودند: «همراه حضرت قائم، سيزده زن هست. عرض كردم، آنان چه نقشى خواهند داشت؟ فرمودند: زخمى‏ها را مداوا مى‏كنند و از بيماران پرستارى مى‏نمايند. آنچنان كه همراه رسول خدا (صلى‏الله‏عليه‏وآله) بودند».(2)

روايات ديگر هم وجود دارند كه تعداد زنان را چهارصد زن،(3) و برخى، تعداد آنان را 7800 (4) نفر معرفى مى‏كند. دسته ديگرى از روايات نيز وجود دارد كه تنها به همراه بودن زنان با حضرتش اكتفا كرده و تعدادشان را ذكر نكرده است .

اما چيزى كه مسلّم است حضور زنان در اين تحول عظيم مى‏باشد و بدين ترتيب بانوان مسلمان با پيروى از مادر ائمه، حضرت زهرا(عليهاالسلام) در كنار لشگريان فرزندش، مهدى موعود، قرار خواهند گرفت و اين لطفى است كه خداوند به وجود مقدس فاطمه زهرا(عليهاالسلام) در زمان ظهور، به زن عنايت كرده است.

اما در يك تقسيم‏بندى كلى، اين ياوران امام(عليه‏السلام) را مى‏توان به دو گروه تقسيم كرد:

1- زنانى كه در همان دوران قيام حضرت مهدى(عج) زندگى مى‏كنند و به هنگام ظهور آن حضرت در شمار ياران ايشان قرار خواهند گرفت؛

2- بانوانى كه قبل از ظهور مولايشان از دنيا رفته‏اند و اين لياقت را دارند كه در ركاب بقية الله الأعظم باشند و به هنگام قيام حضرت، به دنيا رجعت خواهند نمود.

اين زنان؛ يا با لياقت‏ها و شايستگى‏هايى كه در زمان‏هاى قبل در دفاع از حريم دين به اثبات رسانده‏اند، جزو ياران حضرت قرار مى‏گيرند، يا اين‏كه انتظار فرج امام را داشته و با اين آرزو از دنيا رحلت كرده‏اند، كه به گاه ظهور به دنيا باز خواهند گشت و به يارى امام خويش خواهند شتافت.

زنان عصر ظهور، ياوران حق

اولين گروه از زنانى كه به محضر امام زمان(عج) مى‏شتابند آنهايند كه در آن ايام زندگى مى‏كنند. آنان همانند ديگر ياران امام، به هنگام ظهور در حرم امن الهى به خدمت حضرت مى‏رسند و آمادگى خويش را براى يارى امامشان اعلام مى‏دارند.

ام‏سلمه، همسر گرامى پيامبر اسلام(صلى‏الله‏عليه‏وآله)، از رسول مكرم روايت كرده است كه فرمود:

«پناه برنده (مهدى (عج)) به حرم پناهنده مى‏شود، پس مردم به سوى او جمع مى‏گردند مانند پرندگانى كه دور آب گردآيند در حالى كه قبلاً متفرق بوده‏اند آنان 314 نفر هستند كه در بين آنان زنانى وجود دارند، پس ايشان بر هر ظلم و ظالم زاده‏اى پيروز خواهند شد».(5)

در روايت ديگرى از امام محمد باقر است كه فرمودند:«به خدا سوگند سيصد و اندى نفر مى‏آيند كه پنجاه تن ايشان زنانند كه بدون هيچ قرار قبلى در مكه گرد آيند و اين است معناى آيه شريفه «اينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً...».(6)

آرى، آن‏گاه كه منادى، مژده ظهور مولا را به گوش جهانيان برساند، ياران حقيقى امام عصر(عج) از گوشه و كنار جهان، به خواست پروردگار، در كنار كعبه گرد هم آيند و به هر فرمان رهبر قيام، شكوه دوباره اسلام را رقم زنند. ايشان نخبگانى هستند كه در امتحانات الهى سربلند بوده و لياقت خويش را براى يارى امام زمان(عج) به اثبات رسانيده‏اند. در اين ميان، زنان با ايمان و اخلاص نيز همدوش ساير ياران امام با تأسى از مقتداى خويش، در تحول عظيم مهدوى شركت خواهند جست و اين را ثابت خواهند نمود كه در رسيدن به قرب الهى، زن و مرد هر دو يكسانند.

نكته مهم و قابل توجه اين‏كه علاوه بر زنانى كه ياريگر امام عصر(عج) هستند زنان مومنه‏اى نيز در آن زمان يافت مى‏شوند كه هر چند خود توانايى حضور در قيام امام زمان را ندارند اما مشوق پدران، برادران، همسران، و فرزندان خويش براى شركت در قيام خواهند بود. و اين خود نقشى است بس بزرگ در يارى رساندن به امام عصر(عج) و جهادى ديگر براى غلبه حق بر باطل.

امام باقر(عليه‏السلام) در اين زمينه مى فرمايند: «هنگامى كه جبرئيل به اسم قائم و نام پدرش ندا مى‏دهد، زنان محجبه اين ندا را در مى‏يابند و پدران و برادران خود را براى حضور در قيام تشويق مى‏نمايند».(7)

حل يك شبهه

در اينجا شبهه‏اى كه ممكن است ايجاد شود اين مى‏باشد كه در بين رواياتى كه درباره ياران حضرت ولى عصر، وارد شده و آنان را با نام معرفى كرده‏اند، از زنان، اسمى برده نشده است و تنها حديثى كه درباره آن‏ها آمده روايت امام محمد باقر است كه فرمودند: «سيصد و اندى مردمى مى‏آيند كه پنجاه تن از ايشان زنانند».(8)

بنابراين اين روايات با حديث بالا منافات دارند. مگر اين كه، اين را نيز قبول نماييم كه زنانى كه جزو ياران حضرت هستند به غير از اصحاب خاص ايشانند كه در بيعت اول با آن حضرت همراهند.

نويسنده شهير، كامل سليمان، نيز همين نظر را قبول مى‏كند و مى‏فرمايد:«در احاديث مربوط به ياران حضرت ولى عصر، صحبت از زن، به جز حديث امام محمد باقر، نشده است، چون در جنگ‏هاى اسلامى از طبقه بانوان جز براى خدماتى در سطح پانسمان استفاده نمى‏شود، چنانكه در مورد جنگ‏هاى حضرت ولى عصر نيز روايتى از امام صادق آمده است:«سيزده زن همراه قائم خواهند بود كه مجروحين را مداوا كنند و از بيماران پرستارى نمايند»،(9) اين حديث خيلى نزديك به ذهن است كه در غالب اوقات براى معالجه مجروحين از زن‏ها استفاده مى‏شود. ولى آنچه مسلم است در بيعت اولى هيچ زنى شركت نمى‏كند و از ظهور آن حضرت آگاه نمى‏شوند، مگر بعد از آن كه ياران حضرت بقيةالله در مكه گرد آمده و با او بيعت كنند و ظهور آن حضرت را اعلام نمايند».(10)

جواب: در ابتدا بايد خاطرنشان ساخت كه، روايتى كه از امام محمد باقر(عليه‏السلام) نقل گرديده، روايت معتبرى است و هيچ عالم و دانشمند و محدثى آن را رد ننموده و در سند آن اشكال نكرده است بلكه در اكثر كتب حديثى وقتى درباره امام زمان(عليه‏السلام) و يارانش بحث گرديده، اين روايت نيز آمده است. دوم اين‏كه اين روايت، تنها روايتى نيست كه در اين مورد وجود دارد بلكه احاديث ديگرى كه مفضل بن عمر از امام صادق(عليه‏السلام) نقل كرده و يا حديثى كه ام‏سلمه از رسول خدا(صلى‏الله‏عليه‏وآله) روايت نموده و ساير احاديث كه در ابتداى بحث بيان گرديده؛ همه نشان دهنده اين مطلب است كه مسأله وجود زنانى پاك و كمال يافته در صف ياران ولى عصر(عج) از امور مسلّم و قطعى است. مطلب ديگر آن‏كه اگر در رواياتى، اسامى مردان ياور امام(عليه‏السلام) ذكر گرديده در يك روايت از امام صادق(عليه‏السلام) نيز نام تعدادى زن برده شده است كه جزء ياران امام مهدى(عليه‏السلام) مى‏باشند.

از مفضل بن عمر نقل گرديده كه امام صادق(عليه‏السلام) فرمودند: «همراه حضرت قائم سيزده زن هستند. گفتم آن‏ها را براى چه كارى مى‏خواهد؟ فرمود: به مداواى مجروحان پرداخته و از بيماران پرستارى مى‏نمايند. گفتم: آنان كيانند؟ فرمود: قنوا دختر رشيد، ام‏ايمن، حبابه والبيّه، سميه مادر عمار ياسر، زبيده، ام‏خالداحمسيه، ام سعيدحنفيه، صيانه ماشطه، ام‏خالدجهنّيه».(11)

نكته ديگر اين‏كه، با وجود تمام احترامى كه به دانشمند توانا جناب آقاى كامل سليمان داريم، در جواب نظر ايشان بايد گفت: اولاً طبق مداركى كه در دست هست، در جنگ‏هاى اسلامى، بانوان، علاوه بر پانسمان مجروحين، كارهاى مهم ديگرى نيز انجام مى‏داده‏اند كه از آن جمله، شركت در جنگ هاى دفاعى، تشويق رزمندگان اسلام براى نبرد، تهيه دارو، تعمير تجهيزات و... بوده است. (12)

به علاوه، اين امور در جاى خود از اهميت بسيار فراوانى برخوردار بوده است و اگر نبودند زنانى با شهامت و با اخلاص، قطعاً اسلام به رشد و شكوفايى نمى‏رسد.

درست است كه زن بنابر خلقت لطيف و روحيه حساسى كه دارد نمى‏تواند و معاف است كه در جنگ شركت نمايد، اما اولاً در شرايط استثنايى زنان زيادى در عرصه نبرد حق عليه باطل جنگيده‏اند. ثانياً قيام حضرت صاحب الامر(عليه‏السلام) تنها به جنگ و نبرد با اسلحه عليه دشمن نخواهد بود بلكه قيام حضرت با توجه به جهانى بودن، عرصه‏هاى مختلفى را شامل مى‏شود كه زنان مى‏توانند در هر كدام از اين عرصه‏ها حضور فعال داشته باشند.

مطلب ديگر اين‏كه به طور قطعى نمى‏توان گفت كه زنان در بيعت اولى شركت ندارند زيرا طبق روايات، ياران امام 313 نفرند كه در مكه كنار خانه خدا گرد هم آيند و در بعضى روايات مانند روايت امام محمد باقر(عليه‏السلام) و... از حضور زنان در رديف اولين ياران امام زمان و كادر اوليه قيام ياد گرديده است.(13) لذا حضور زنان در كادر اول انقلاب مهدى امر بعيد و يا غير ممكن نيست، بلكه باتوجه به روايات ممكن و حتى مسلم است.

رجعت زنان

ديگر گروه از ياوران حضرت حجت(عليه‏السلام) از زنانى هستند كه خداوند به بركت ظهور امام زمان(عليه‏السلام) آن‏ها را زنده خواهد كرد و بار ديگر به دنيا رجعت خواهند نمود.

رجعت در لغت به معناى باز گشت(14) و در اصطلاح عبارت است از بازگشت عده‏اى از مؤمنان خالص و حقيقى و بعضى از منافقان و كافران حقيقى به اين دنيا بعد از مرگشان و قبل از قيام قيامت.

رجعت جزو اعتقادات و ضروريات مذهب شيعه مى‏باشد و آيات قرآنى و روايات معصومين(عليه‏السلام) اين حقيقت را به صورت روشن و شفاف بيان كرده‏اند.

دانشمند عاليقدر، سيد مرتضى علم‏الهدى در مورد رجعت مى‏فرمايد: «عقيده شيعه اماميه آنست كه خداوند، هنگام ظهور امام زمان(عج) قومى از شيعيان را كه پيش از قيام آن حضرت از دنيا رفته‏اند باز مى‏گرداند تا او را كمك و يارى رسانند و دولت كريمه او را مشاهده نمايند. همچنين گروهى از دشمنان حضرتش را زنده مى‏كند تا از ايشان انتقام بگيرد و آنان ظهور حق را بنگرند و ذليل و خوار گردند».(15)

آرى، روزى فرا خواهد رسيد كه جمعى از مؤمنان به اذن الهى سر از خاك بر خواهند تافت تا در ركاب مولايشان قرار گرفته در راه استقرار حكومت مهدوى با مشركان و منافقان به ستيز بپردازند.

در اين ميان، افتخار رجعت به هنگام ظهور امام زمان(عليه‏السلام) نصيب عده‏اى از زنان مؤمنه و فداكار نيز خواهد شد. اين زنان دو دسته‏اند: برخى با نام و نشان، از زنده شدنشان در روايات خبر داده شد و برخى ديگر فقط از آمدنشان سخن به ميان آمده است.

الف: در منابع معتبر اسلامى، نام تعدادى زن وجود دارد كه به هنگام ظهور قائم آل محمد(صلى‏الله‏عليه‏وآله) زنده خواهند شد و ياريگر حضرت خواهند بود. در روايتى كه مفضل بن عمر از امام صادق نقل كرده نام تعدادى زن آورده شده كه جزو همان 313 نفرند و آنان عبارتند از: «قنواء دختر رشيد، ام ايمن، حبابه والبيه، سميه مادر عمار ياسر، زبيده، ام‏خالد احمسيه، ام‏سعيد حنفيه، صيانه ماشطه، ام‏خالد جهنيّه».(16)

در كتاب «منتخب البصائر» از دو زن به نام‏هاى «وتيره» و«احبشيه» نام برده شده است.(17) و در كتاب خصايص فاطميه از زنى به نام «نسيبه»(18) دختر كعب مازينه ياد شده است كه به هنگام ظهور امام مهدى(عج) به دنيا رجعت خواهند نمود تا به مولاى خود يارى برسانند.

در اين قسمت به معرفى اجمالى برخى از اين بانوان مى‏پردازيم: «صيانه ماشطه» در زمان حضرت موسى(عليه‏السلام) مى‏زيسته است. او همسر حزقيل پسر عموى فرعون و آرايشگر دختر فرعون بوده است كه ايمان خود به حضرت موسى(عليه‏السلام) را پنهان مى‏كردند. وقتى فرعون از ايمان او آگاه شد او و فرزندانش را در تنور سوزاند. خداوند در اثر صبر و فداكارى آن زن، او را در دولت مهدى زنده مى‏گرداند تا هم به آن حضرت خدمت نمايد و هم انتقام خويش را بازستاند.(19)

«زبيده»، همسر هارون‏الرشيد و از شيعيان بود. هنگامى كه هارون از عقيده او آگاه گشت سوگند ياد كرد او را طلاق دهد، و او صد كنيز داشت كه همگى حافظ قرآن بودند. او خدمات بسيار زيادى براى شيعه انجام داد.(20)

«سميه مادر عمار ياسر»، هفتمين نفرى بود كه به اسلام گرويد، و شكنجه‏هاى فراوانى را تحمل كرد.(21) پيامبر(صلى‏الله‏عليه‏وآله) درباره خاندان ياسر فرمود: اى خاندان ياسر صبر كنيد كه وعدگاه شما بهشت است. او اولين زن شهيد در اسلام است.(22)

«ام ايمن»، از زنان پرهيزگار و خدمتگزار پيامبر(صلى‏الله‏عليه‏وآله) بود. او در كنار زنان مجاهد در جبهه جنگ به مداواى مجروحان مى‏پرداخت (23) و در ماجراى فدك، حضرت زهرا(عليه‏السلام) او را به عنوان شاهد معرفى كرد.(24)

«حبابه والبيه»، از زنان والامقامى است كه دوره زندگى هشت امام معصوم را درك نموده است. در دو نوبت به وسيله امام زين العابدين و امام رضا(عليه‏السلام) جوانى به او بازگشت، و اوست كه هشت امام معصوم(عليه‏السلام) بر سنگى كه به همراه داشت، با خاتم خود، نقش بستند.(25)

بانوان ديگر نيز همه جزو مجاهدان راه خدا بودند. ايشان دل‏سوختگانى بودند كه با رشادت‏هاى فراوان، ثابت كردند كه مى‏توانند گوشه‏اى از بار سنگين حكومت جهانى مهدى(عج) را بر دوش گيرند. آنان، به آن درجه از اخلاص و ايمان رسيده‏اند كه افتخار رجعت و ياريگرى امام عصر(عج) را پيدا كرده‏اند و اين افتخارى است بس بزرگ.

ب: دسته دوم از زنان رجعت كننده، بانوانى هستند كه فقط از زنده شدنشان سخن به ميان آمده است و آنان زنان منتظرى مى‏باشند كه آرزوى درك دولت حقه امام مهدى(عج) را در دل داشته‏اند و با اين آرزو از دنيا رحلت نموده‏اند.(26)

به هنگام ظهور بقيةالله(عج) فرشتگان به ايشان ندا مى‏دهند كه امام تو ظهور كرده است اگر مايلى مى‏توانى رجعت كرده به دنيا باز گردى، سپس به اراده پروردگار زنده خواهند شد.

بدين ترتيب، بانوان منتظر و با ايمان كه با اعتقاد كامل، آرزوى فرج امام زمان را داشته‏اند، به دنيا باز مى‏گردند تا شاهد تحقق وعده‏هاى الهى باشند، حكومت عدل الهى را درك كنند و به يارى امامشان برخيزند.

«بار خدايا! ما را در زمره ايشان قرار ده»

پى‏نوشت‏ها:

1) بحارالانوار، علامه مجلسى، ج 52، ص 223.

2) همان، ج 89، ص‏225.

3) كنز العمال، علاء الدين هندى، ج‏14، ص‏338.

4) چشم‏اندازى از حكومت مهدى، نجم‏الدين طبسى، ص 74.

5) معجم احاديث الامام‏المهدى، موسسه معارف اسلاميه، ج‏1، ص 500.

6) بحارالانوار، علامه مجلسى، ج 52، ص 223.

7) همان، ج‏52، ص 231.

8) همان، ج 52، ص 223.

9) همان، ج 89، ص 225.

10) روزگار رهايى، كامل سليمان، ج 1، ص 423.

11) اثبات الهداة، شيخ حر عاملى، ج‏3، ص 575.

12) چشم اندازى از حكومت مهدى، نجم الدين طبسى، ص 81.

13) معجم احاديث الامام المهدى، مؤسسه معارف اسلاميه، ج‏1، ص 500.

14) لغتنامه دهخدا، على اكبر دهخدا، حرف ر، ص 294.

15) بحارالانوار، علامه مجلسى، ج 53، ص 138.

16) اثبات الهداة، شيخ حر عاملى، ج 3، ص 575.

17) بيان الائمه، محمد مهدى نجفى، ج 3، ص 338.

18) رياحين الشريعه، ذبيح الله محلاتى، ج 5، ص 41.

19) رياحين الشريعه، ذبيح الله محلاتى، ج 5، 153.

20) تنقيح المقال، مامقانى، ج 3، ص 78.

21) اسدالغابة، ابن اثير جزر، ج 5، ص‏433.

22) رياحين الشريعة، ذبيح الله محلاتى، ج 4، ص 353.

23) زنان در حكومت امام زمان، محمد جواد طبسى، ص 29.

24) چشم اندازى از حكومت امام مهدى، نجم الدين طبسى، ص 77.

25) تنقيح المقال، مامقانى، ج 3، ص 75.

26) زنان در حكومت امام زمان، محمد جواد طبسى، ص 30.