زن، انتظار، ظهور (4)

قسمت آخر

سيده ارغوان حيدرى

زن بعد از ظهور

دنياى پس از ظهور، دنيايى است سرشار از امنيت و آرامش، دنيايى است بهشت گونه براى مردمان آن عصر، چرا كه در آن دوران همگان در زير سايه حكومتى الهى زندگى مى‏نمايند. در اين بين، زنان نيز به رشد عالى علمى و معنوى نائل مى‏گردند و از اقتصاد شكوفاى آن عصر بهره برده، و به چنان امنيتى مى‏رسند كه احدى اجازه تعرض به آنان را به خود نمى‏دهد. و اين به بركت وجود دردانه آفرينش، حضرت صاحب الزمان (عليه‏السلام) و حكومت عدل وى، تحقق خواهد يافت.

حيات فرهنگى زنان در عصر امام مهدى (عليه‏السلام)

در عصر درخشان حكومت امام مهدى (عليه‏السلام)، حيات فرهنگى، به گونه‏اى شكوفا و بارور مى‏گردد كه در سراسر تاريخ، نمونه‏اى نخواهد داشت. در زمان حكومت حضرتش، علم، دانش و فرهنگ، به ويژه فرامين عالى اسلام، با سرعت وصف ناپذيرى در عالم گسترش مى‏يابد، و بدين ترتيب، تحولى عظيم و شكوهمند در زندگى فردى و اجتماعى بشر رخ مى‏دهد.

دانشمند گرامى حضرت آيت‏الله قزوينى در كتاب امام مهدى از ولادت تا ظهور مى‏فرمايند: «در زمان حكومت امام عصر، كتب فقه و حديث، رجال، تفسير، قرائت‏هاى مختلف قرآن، اصلاح و نوسازى مى‏شوند و خلاصه اين كه دانش و بينش و آگاهى و شناخت صحيح، مفيد و سازنده و كارگشا، در هر خانه گسترش مى‏يابد و حلقه‏هاى درس و بحث براى زن و مرد از كران تا كران جامعه بشرى بر قرار مى‏شود.»(1)

در اين ميان زنان نيز، از اين خوان گسترده، بيشترين استفاده را خواهند نمود و به آن چنان رشدى دست خواهند يازيد كه در خانه‏هاى خود، حكيمانه مطابق كتاب خدا و سنت پيامبر (صلى‏الله‏عليه‏وآله) عمل مى‏نمايند. و اين خود نشان از انقلابى بزرگ در دانش و فرهنگ مردمان آن زمان دارد.

امام باقر (عليه‏السلام) در اين رابطه مى‏فرمايند: «به مردم عصر حكومت مهدى (عليه‏السلام) دانش و بينشى ارزانى مى‏گردد كه زن در كانون خانه خويش بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبرش عادلانه داورى مى‏كند.»(2)

اقتصاد زنان پس از ظهور

يكى از مهمترين مشكلات حيات انسان، مشكل اقتصادى و معيشتى مى‏باشد. وضعيت اقتصادى بسيار ضعيف قبل از ظهور باعث مى‏گردد كه زنان براى امرار معاش به سوى ادارات، كارخانه‏ها، بازارها و... هجوم آورند، يا تن به پست‏ترين كارها بدهند. لذا از جمله اصلاحات گسترده امام مهدى (عليه‏السلام) در زمان ظهور، حل مشكلات اقتصادى جامعه است كه اجراى اين برنامه بزرگ، با پياده كردن مقررات عادلانه اقتصادى اسلامى محقق خواهد شد.

در زمان حضرتش آن چنان اقتصاد شكوفا مى‏گردد كه هيچ نيازمندى در جامعه يافت نمى‏شود. پيامبر گرامى اسلام در زمينه رشد اقتصاد در عصر ظهور مى‏فرمايند:

«به مهدى بشارتتان مى‏دهم. او ثروت‏ها را درست و به طور مساوى تقسيم مى‏كند و به بركت او، غنا و بى‏نيازى دل‏هاى امت محمد (صلى‏الله‏عليه‏وآله) را لبريز مى‏سازد و عدالت او همه را در برمى‏گيرد، تا آن جايى كه دستور مى‏دهد، ندا كننده‏اى ندا دهد كه هان اى مردم! هر كس نيازى دارد، بيايد و هر چه مى‏خواهد بگيرد. جز يك نيازمند كسى نمى‏آيد. آن يك نفر مى‏آيد و امام مهدى به او مى‏فرمايد: نزد خزانه دار برو، تا آن چه مى‏خواهى به تو بدهد. او نزد خزانه دار مى‏رود و خزانه دار مى‏گويد: آن چه مى‏خواهى برگير و او آن قدر زر و سيم برمى‏دارد كه نمى‏تواند ببرد. مقدارى از آن را برمى‏گرداند. اما وقتى از خزانه دار دور مى‏شود، پشيمان شده و مى‏گويد: گويى من حريصترين فرد از امت محمد (صلى‏الله‏عليه‏وآله) هستم. همه براى دريافت مال دعوت شدند، اما جز من كسى نيامد. از اين رو، نزد خزانه‏دار برمى‏گردد و سيم را پس مى‏دهد، اما خزانه دار نمى‏پذيرد و مى‏گويد: ما چيزى را كه بخشيديم، پس نمى‏گيريم.»(3)

اين لطف و احسان امام، شامل زنان نيز خواهد گرديد، و هيچ زنى از حيث مالى مشكل و كمبود نخواهد داشت؛چرا كه به بركت وجود امام (عليه‏السلام)، زمين نعمات الهى را مى‏روياند و آسمان آن را آبيارى مى‏نمايد و گنج‏هاى زمين آشكار مى‏گردد.

امير مؤمنان ضمن روايتى طولانى مى‏فرمايند:

«هنگامى كه قائم ما قيام كند، آسمان باران رحمت خويش را فرو ريزد و زمين روييدنى‏هاى خود را مى‏روياند، تا آن جا كه زنى ميان عراق تا شام مى رود و پاى خويش را جز بر گل و گياه نمى‏گذارد؛ در حالى كه جواهرات خويش را بر سر و سينه دارد.»(4)

امنيت زنان پس از ظهور

در جهان معاصر، جوامع انسانى، از نظر فقدان امنيت و آرامش، در ابعاد گوناگون حيات،در شرايط سخت و طاقت فرسايى زندگى مى‏كنند. سرقت، راهزنى، آدم ربايى، باج‏گيرى و... از نمونه‏هاى بارز فقدان امنيت مالى و جانى در جامعه انسانى است.

عدم امنيت و آرامش، در عصر كنونى، براى كودكان و زنان نمود بيشترى دارد كه اين مسأله ريشه در فقر و ندارى، ضعف ايمان، ضعف و سوء مديريت حكومت‏ها و... دارد.

اما در عصر حكومت امام مهدى (عليه‏السلام)، تمامى عوامل ناامنى محو و نابود مى‏گردد و همه در اوج رفاه، آسايش و امنيت روزگار مى‏گذرانند.

طبق فرمايش حضرت آيت‏الله قزوينى در كتاب امام مهدى از ولادت تا ظهور: «در جامعه عصر ظهور، بر اثر شيوه‏هاى تربيتى و سازندگى ويژه‏اى كه آن پيشواى راستين توحيد و عدالت در ابعاد گوناگون بكار مى‏گيرد، ايمان و اخلاص در كران تا كران دل‏ها نفوذ مى‏كند و قلب‏ها مركز ايمان مى‏گردد، و به بركت ايمان سرشار و تزلزل‏ناپذير، جرم و گناه و ناامنى از جامعه بشرى رخت بر مى‏بندد.»(5)

آرى، طبق برنامه بزرگ و انسان ساز مهدوى، وجدان‏ها بيدار و دل‏ها مركز و كانون ياد خدا مى‏گردند، بدين سبب جرم و جنايت نيز محو مى‏گردد. همچنين حكومت مقتدر امام زمان، از بروز ناامنى در شهرها و راه‏ها جلوگيرى كرده، عناصر فاسد را به كيفر مى‏رساند. بى نيازى مردم از پول و ثروت و نبود فقر و محروميت نيز باعث مى‏گردد، كسى چشم به مال و ناموس ديگرى نداشته باشد.

در اين ميان، زنان كه تا قبل از ظهور از حيث امنيت بسيار ضربه‏پذير بوده‏اند، در زمان ظهور، به آرامش و آسايش مى‏رسند.

امام باقر (عليه‏السلام) مى‏فرمايند: «در آن زمان، زن سالخورده و ناتوان، از شرق تا غرب عالم مى‏رود، بى آن كه از هيچ كس و يا هيچ چيز احساس ناامنى كند و هيچ كس او را جلوگيرى نخواهد نمود.»(6)

بنابراين، در ظل حكومت آن اصلاح گر بزرگ، آن چنان امنيت برقرار مى‏گردد كه زنان بدون هيچ واهمه و هراسى به تنهايى به مسافرت مى‏پردازند و هيچ گونه اضطراب و نگرانى در زمينه تعدى به خود، از سوى اشرار ندارند.

اين گونه است كه على (عليه‏السلام) مى‏فرمايند: «در عصر حكومت امام مهدى (عليه‏السلام) يك زن راه ميان عراق تا شام را مى‏پيمايد... در حالى كه جواهرات خويش را به همراه دارد؛ نه درنده‏اى او را خواهد ترساند و نه ناامنى و خطرى او را تهديد خواهد كرد.»(7)

يك پرسش

گاه اين سؤال ذهن را به خود مشغول مى‏دارد كه آيا قاتل امام عصر (عليه‏السلام) يك زن است؟ و اگر او يك زن است، به چه نحو خواهد توانست دست به اين عمل پليد بزند؟

جواب: در ميان عالمان و محدثان شيعه اين سخن پيامبر شهرت دارد كه فرمود:

«خلافت و جانشينى مرا يازده امام از نسل على و فاطمه (عليهماالسلام) به عهده خواهد گرفت و از ما نيست، جز اين كه به وسيله سم يا شمشير به شهادت خواهد رسيد.»(8)

بنابراين حضرت مهدى (عليه‏السلام) نيز به طور طبيعى جهان را بدرود نمى‏گويد. بلكه با شمشير ستم يا به وسيله سم به شهادت مى‏رسد. در «الزام الناصب» در مورد نحوه شهادت حضرت آمده است:

«هنگامى كه سال هفتاد به پايان آيد، زنى به نام سعيده از طايفه بنى تميم ايشان را به شهادت مى‏رساند. آن زن، بسان مردان مو بر چهره دارد. او از بالاى بام هنگامى كه حضرت در حال عبور است، سنگى به سوى ايشان پرتاب مى‏كند و آن حضرت را به شهادت مى‏رساند، چون حضرت رحلت مى‏نمايد، امام حسين (عليه‏السلام) مراسم غسل و كفن و دفن آن حضرت را عهده دار مى‏شود.»(9)

البته طبق نظر محققين و دانشمندان، جز در اين كتاب، جاى ديگرى به چگونگى شهادت حضرت مهدى (عليه‏السلام) اشاره نشده است.

علامه قزوينى در اين باره مى‏فرمايد: «به هر حال به نظر ما اين مطلب سربسته و نارسا و بدون دليل است و از اين رو، پذيرفتن شهادت آن حضرت بدين صورت مشكل مى‏باشد. شهادت ايشان به وسيله سم نيز در روايات تصريح نشده است. بنابراين چگونگى رحلت آن گرامى را تنها خدا مى‏داند و بس.»(10)

البته در اين جا بر آن نيستيم تا شهادت امام را به دست يك زن كاملاً نفى يا اثبات نماييم؛ چرا كه مدركى در دست نداريم كه ما را در اين زمينه به يقين كامل برساند.

لذا درباره نحوه شهادت حضرت و اين كه قاتل ايشان يك زن است يا خير، نمى‏توان به يقين سخن گفت. بنابراين طبق فرمايش علامه قزوينى، نحوه شهادت امام عصر و اين كه قاتل ايشان چه كسى است را فقط ذات بارى تعالى مى‏داند و بس.(11)

پى‏نوشت‏ها:

1) علامه قزوينى،امام مهدى از ولادت تا ظهور، ص 736.

2) علامه مجلسى، بحارالانوار، ج 52، ص 352.

3) معجم الاحاديث الامام المهدى، مؤسسه معارف اسلاميه، ج 1، ص 240.

4) علامه مجلسى، بحارالانوار، ج 52، ص 319.

5) علامه قزوينى، همان، ص 760.

6) معجم احاديث الامام المهدى، مؤسسه معارف اسلاميه، ج 5، ص 29.

7) بحارالانوار، ج 52، ص 319.

8) بحار الانوار، ج‏43، ص‏363.

9) على يزدى حائرى،الزام الناصب، ص 190.

10) نجم الدين طبسى، چشم اندازى از حكومت مهدى، ص 240 ؛ علامه قزوينى، امام مهدى از ولادت تا ظهور، ص 785.

11) علامه قزوينى، همان، ص‏785.