خورشید نبوت

ترجمة فارسی
الريحان المختوم

مؤلف:
شيخ صفی الرحمن مبارکفوری

برگردان:
دکتر محمدعلی لسانی فشارکی

۱۳۸۱ ش = ۱۴۲۲ ق = ۲۰۰۲ م
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ِ إنَّ الْدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلَامُ

«قرآن كريم»

أيُّهَا النَّاسُ، مَنْ خَذَّلَ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَبَارَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَال آخِرَةِ، فَلَا يِنْتَظِرُنَّهُمْ الْلَّهُ وَالَّذِينَ مَسِخَّرُوا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ.»
پخش اول: خاستگاه و محيط نشو و نمای حضرت محمد-صلى الله عليه وسلم-

---

فصل اول: جغرافیای عربستان و تاریخ قوم عرب-

عربستان...

قسم عرب...

عرب عاربه...

غرب مستعربه...

فصل دوم: حکومت ها و امارات های عربی...

تمهید...

پادشاهان یمن...

دوره اول - از 1300 تا 620 پیش از میلاد...

دوره دوم - از 620 تا 115 پیش از میلاد...

دوره سوم - از 115 پیش از میلاد تا 300 میلادی...

دوره چهارم - از 300 میلادی تا ورود اسلام به یمن...

پادشاهان جبر...

پادشاهان سرزمین شام...

امیران حجاز...

دیگر حکومت های عربی...

وضع سیاسی عربستان (خلاصه)...

فصل سوم: ادیان و آیین های قوم عرب...
تمهیدا
بت ها و یکنده‌ها
رديابي شرك در عهد جاهلیت
مراسم و مناسک بت پرستان
آداب و رسوم قوم عرب
بقای دین و آیین ابراهیم (عیله السلام)
ادب و مذاهب دیگر
اوضاع دینی عربستان (خلاصه)
فصل چهارم: سماجی جوامع عربی
اوضاع اجتماعی
اوضاع اقتصادی
اوضاع اخلاقی
فصل پنجم: دودمان و خاندان محمد -صلی الله عیله و سلم-
سلسله نسب آن حضرت
خاندان آن حضرت
حفظیه چاه زمزم
مراجع اصحاب فیل
فصل ششم: ولادت و کودکی و جوانی پیامبر
ولادت و نامگذاری
دوران شیرخوارگی
با قیله پیس سعد
مراجع شوق صدر
پسی مادر مهربان

منابع

*
در پنجه نیای مهربان
تخت کفالت عمومی دلسوز و مهربان
ابرهای آبی روی باران می‌بارند
پجرای راهب
نرد خوئینی فجار
حرف الفصول
در پی کسب و کار
ازدحام با خدیجه
نای کعب و قضیه حکمیت
زندگی‌نامه حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- پیش از نبوت (خلاصه)
بخش دوم: مکا مكرمه کانون نبوت و دعوت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-
تمید
فصل اول: کیفیت بعثت
در غار حراء
جبرئیل امین و حی
قرت و حی
انواع کوناگون و حی
فصل دوم: دعوت مخفی
مرحلة اول دعوت، سه سال دعوت پنهانی
مسلمانان پیشاز
تشريع نماز
فصل سوم: دعوت علی
نخستین فرمان انداز جمعی
دعاوی خوشاوندان ................................................................. 165
پر فراز کوه صفا ................................................................. 167
نخستین رایزنی قربان برای مبارزه با آنین جدید ......................... 171
فصل چهارم: جهه گیری مخالفان دعوت ..................................... 175
شیوه‌های گوناگون کارشکنی .................................................. 175
فصل پنجم: برخورد مشارکان با رسول خدا ............................... 177
هیأت اعیاضی قربان نزد ابوطالب .................................................. 177
تشهید ابوطالب از سوی سران قربان ............................................. 177
مراجعه مجدد هیات اعیاضی قربان به ابوطالب ............................... 178
ازدیت و آزار قربان ................................................................. 178
خانه ارقم ................................................................................. 179
فصل ششم: حجرت به حشیه و پیامدهای آن .................................... 197
حجرت اول به حشیه ................................................................. 197
بازگشت مهاجران ................................................................. 197
حجرت دوم به حشیه ................................................................. 201
نبرد قربان به مهاجران ........................................................ 201
سوه قصد به جان رسول خدا ..................................................... 202
اسلام آوردند حمزه ............................................................. 202
مسلمان شدن عمر بن حَطَب ..................................................... 207
نماینده قربان نزد رسول خدا .................................................. 207
گفتگوی سران قربان با رسول خدا ............................................. 207
تصمیم قطعنامه ایوجهل بر قتل پیامبر ...................................... 209
مصالحه و عقب‌نشینی ............................................................. 210
موقutex\یت چشمگیر

بیع\ت علی\یه ثانیه

آغاز گرفتن و مذاکره

مواد بیمان نامه

تأکید بر اهمیت بیع

چگونگی بیعت

دوآزاده نمایندگه

افشای بیمان علی\یه

آماد\گی انصار برای حمله به قرش

اعتراض قرش به انصار

تبعیق بیعت کند\گان

فصل یازدهم: مقدمات هجرت

مهاجران پیش‌نیاز

در پارلمان قرش

رآی ظالمانه دارالدژه به قتل پامبر

فصل دوازدهم: هجرت پامبر

تدبیر خداوند سبحان

محاوره خانه پامبر

غزیت پامبر اکرم

در غار ثور

دو پار غتز

در راه مدینه

ورود به قیام
ورود به مدت‌های

بخش سوم: مدت‌های کانون دعوت و جهاد پیامبر اکرم-صلی الله عليه و سلم-

تمهید

مراحل دعوت و جهاد در عهد مدتی

فصل اول: بنیان‌گذاری جامعه اسلامی

ساختن مدتی و اوضاع و احوال آنان به هنگام هجرت

بنای مسجدالله

پیمان برادری میان مسلمانان

پیمان نمای همبستگی اسلامی

انگذاری معنویت در جامعه

پیمان با بهواد

فصل دوم: برده‌ای خوئین

کارشکنی های قربش

بستن راه مسجدالحرام

تهدید مهاجران

رویاد کارزار

نخستین سرا و غزوات

1. سریہ سیف‌البحر

2. سریہ راغ

3. سریہ خرّار

4. غزوة آبوا (یا: ودان)

5. غزوة بَواط

6. غزوة سفَوان

7

8

9

10

11

12
8 غزوه ذى العَمَّهُر ................................. 412
8 سریة نِخله ........................................ 413
فصل سوم: جنگ بدر .................................. 421
غزوه بدر کُری ......................................... 421
انگیزه جنگ ............................................. 421
سامان و سازمان لِشکر اسلام .................. 422
حرکت لِشکر اسلام به سوى بدر .................. 422
جارچی خطر در مَگَه .................................. 423
آماده شدن اهل مَکه برای جنگ ............... 424
سامان لِشکر مَکه ..................................... 424
مسئله قبایل بني بكر ............................. 425
حرکت لِشکر مَکه ..................................... 426
رهايی كاروان تجارتي قرشب ..................... 426
دو دستگي در لِشکر مَکه ......................... 427
تنگاتي سياسى نظامي لِشکر اسلام ............ 427
شوراي عالي فرماندهي .............................. 428
ادامه مسير لِشکر اسلام ......................... 429
عمليات اكتشافی شخصي پامیر ................ 429
اطلاعات مهم درباره لِشکر مَکه ............. 430
باران مُعجز آسآا ................................. 431
استقرار لِشکر اسلام ............................... 431
سند فرماندهي .......................... 432
آماده باش لِشکر.................................. 433
دودستگی و انشعاب در لشکر مکه
رویارویی دو لشکر ..........................................
ساعت صفر................................................................
چگی تن به تن .........................................................
پورش همگانی .........................................................
راز ونیاز رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ........................
فرود آمدن فرشتگان .............................................
فرمان بازکردن ......................................................
عقب مشینی ابلس ....................................................
شکست قطعی لشکر مکه ............................................
پایداری ابوجهل ......................................................
کشته شدن ابوجهل ..................................................
حماسه‌های خدایابوری ............................................... کشته‌های دو طرف .....................................................
پازتاب خبر شکست قرش در مکه ........................................
پازتاب خبر پروزی در می‌بانه ......................................
ورود لشکر پیامبر به می‌بانه ..................................
مراسم استقبال از پیامبر ....................................
اسیران چنگی ............................................................
چنگ بدر به روایت قرآن ...........................................
فصل چهارم: از بدر تا اخذ ........................................................................
بازتاب چنگ بدر ......................................................
غزو بی‌بی سلیم .....................................................

9
توطنه قتل پیامبر
غزوة بني قیطاع
پیمان شکنی بین قیطاع
محاصره و تسليم و آوارگی
غزوة سویق
غزوة ذي أرم
قتل خضر بن ابراه
غزوة بحران
سریه زید بن حارثه
فصل پنجم: جنگ اخیر
آماده باش قربش برای انتقام حویبی
سازماندهی لشکر قربش
حرکت لشکر مکه و خیر باقرت بیمار
آماده باش دانی مدينی
لشکر مکه پشت باروی مدينی
تشکل شورای عالی دفاع در مدينی
سازماندهی لشکر اسلام
سال دیزن لشکر
پپوته در انتای راه
سریچی عباید الله بن آبی و هوادارانش
روپاروی لشکر اسلام با دشمن
نقبة دفاع
قهرمان پروئی بیامیر
طلوع دستیار پیامربا
آخرين حمله مشرکین
پیامبر در شعب اخذ
شمانت ابوسفان
قرار جنگ به دی در بدر
خیرگیری پیامبر از وضعیت مشرکان
رسیدگی به شهدای مجروحین
گردآوری وخاراکس شهدای
دعا وثنای پیامبر
در واه بازگشت به مسیح
پیامبر به مسیح
شمار کشتی شدگان طرفین
 حالت آماده باش در مسیح
 غزوة حمراء الاسد
گزارش تحلیلی قرآن کریم از جنگ اخیر
 دستاوردهای ولالای جنگ اخیر
فصل ششم: از اخیر تا احزاب
پازتاب جنگ اخیر
سریه ابو سلمه
سریه عبدالله بن آبی
سریه زیهج
سریه بضر معونه

588

غزوة بنی نصر

592

غزوة بدر

600

غزوة بدر ثانی

602

غزوة دومه الجنبد

603

فصل هفتم: جنگ احزاب (خندق)

606

از سر گیری تحریکات یهود

606

فصل هشتم: پس از جنگ خندق

629

غزوة بنی قريشه

629

کشتی شدن سلام بن ابي الحقيق

639

سریه محمد بن مسلمه

641

غزوة بنی آلحبان

644

سریهای دیگر

645

فصل نهم: غزوة بنی المصطلح

650

زیبی و انگیزه و قواع جنگ

650

عملکرد دهای مناقصان پیش از این غزوه

653

عملکرد دهای مناقصان در غزوه بنی المصطلح

658

سریهای پس از غزوه مُرسیع

667

فصل دهم: صلح خدیبیه

671

غمره خدیبیه و انگیزه آن

671

حرکت مسلمان به سوی مکه

672

ممانعت قرشی از رفت مسلمان به زیارت خانه خدا

673

پرهیز پیامبر از نبرد خونین
میانجیگری یادبود عطر: نام پیامبر و نقش

فرستاد گان قریش نزد پیامبر

نامه‌های ویژه افراد زن

عثمان بن عفان سفیر پیامبر

بیعت رضوان و انتگری آن

مواد صلح‌نامه...

پازگرداندن ابوجندل

گشودن اجرام عمره

خوددادی پیامبر از پازگرداندن زنان مهاجر

دستوردهای مقداد صلح حذیفه

تردید سلمان در موقعیت صلح حذیفه

حل مشکل مستضعفان

اسلام آوردن چند تن از فهمانان قریش

فصل پازدهم: مرحله نوین دعوت و جهاد

تمهید...

الف- فعالیت در میدان دعوت و تبلیغ: نامه‌های برای پادشاهان و فرمانروايان...

1. نامه به نجاشی پادشاه حبشه

2. نامه به موقیس پادشاه مصر

3. نامه به خسرو پادشاه ایران

4. نامه به قیصر روم

5. نامه به مِندر بن ساوا

6. نامه به هود بن علی فرمانروای پیامه

7. نامه به حارث بن ابی شمر غسانی فرمانروای دمشق
8 نامه به فرامرزی غمان

ب. فعالیت‌های نظامی و رزمی مسلمانان

فتح خیر

انگیزه جنگ

عزیمت پیامبر بسوی خیر

آمار لشکریان اسلام

جاسوسی منافقان برای پهلویان

در راه خیر

رویدادهای بین راه

لشکریان اسلام پشت بارو‌های خیر

قلعه‌های خیر

اردوگاه لشکریان اسلام

آماده باش رزمی و مؤدی پروزی

آغاز جنگ و فتح قلعه‌های نظامی

فتح قلعه صعب بر معاذ

فتح قلعه زیر

فتح قلعه آبی

فتح قلعه نزار

فتح ناحیه دوم شهرک خیر

مذاکرات صلح

قتل پسران ابوالحَقیق به خاطر پهلوان شکنی

تقسیم غنائم

ورود جعفریان ابیطالب و اشکانیان
ازدواج پیامبر با صفیه
ماجرای گوسفند پریان زهر آلود
آمار کشیشگان دو طرف در جنگ خیبر
فتح فرک
نبرد وادی القری
فتح تیمور
پاز گشت به مدینه
سریه ابان بن سعد
غزوه ذات الرفاع
عمره القضاء
چهار سریه دیگر
جنگ موتئه
انگیزه نبرد
امیران سهیه اسلام
وداع پیامبر با سهیه اسلام
حرکت سهیه اسلام
تظاهر شورای مشورتی
پیشروی سهیه اسلام بسوی دشنم
آغاز نبرد و چایگری فرماندهان
رایت جنگ در دست یکی از شمشیرهای خدا
پیان نبرد
کشیشگان طرفین
بازتاب نبرد موتئه
سریه ذات السلاسل ................................................................. 778
سریه آبوقاته ................................................................. 780
فصل دوازدهم: فتح مکه ...................................................... 780
اهمیت این غزوه ................................................................. 780
انگیزه این غزوه ................................................................. 781
ملاقات ابوسیفان با پیامبر ................................................... 784
آماده باش رزمی همره با استنار اطلاعات ................................ 787
حرکت سیاه اسلام بسوی مکه ................................................ 789
سیاه اسلام در مرآللهاران .................................................. 791
ابوسیفان در محضر پیامبر .................................................. 793
عزیمت سیاه اسلام به سوی مکه ............................................. 796
حمله ناگهانی سیاه اسلام به قریش ....................................... 797
سیاه اسلام در طولی .......................................................... 799
ورود سیاه اسلام به مکه ..................................................... 800
ورود پیامبر به مسجد الحرام ............................................. 801
نمازگزاران پیامبر در خانه کعبه و ایراد خطابه در برابر قریش 802
پازگیران کلید خانه کعبه به کلیددار سابق آن ........................ 804
آذان گویی پرل بر بام کعبة .................................................... 805
نماز فتح با نماز شکر ......................................................... 805
حکم اعدام جنايت پیشگان .................................................... 806
مسلمان شدن صفوان بن امیه و فقیهان بن عیمر ..................... 808
خطابه پیامبر در روز دوم فتح مکه ...................................... 809
هراس انصار از اقامات پیامبر در مکه ................................. 810
بیعت مردم مکه با پیامبر
عملکرد و رهنمودهای پیامبر پس از فتح مکه
سره‌ها و سری‌ها
فصل سیزدهم: جنگ خُتُن
سوّمن مرحله جهاد و دعوت پیامبر
انگیزه جنگ
دشمنان اسلام در اوطاس
پیشه‌داد پیامبر جنگ آزموده
جاسوسان دشمن
نیروهای اطلاعاتی پیامبر
عزمت پیامبر از مکه به خُتُن
غافل‌گیر شدن سپاهان اسلام
فرایخان سپاهان و گروه شدن تنور جنگ
شکست سراسری سپاه دشمن
عملیات تحقیق و گریز
میزان غنایم جنگ خُتُن
غزوه طائف
تفسیر غنام در جراحه
خم گرفتن انصار بر پیامبر
ورود نمایندگان هوازن
ادای عزمه و بازگشت به مدينه
اعزام بعهدها و سری‌ها
الف - بعهدها
ب- سره‌ها
فصل چهاردهم: غزوه تبوک

انگیزه و نوع جنگ

آمادگی رومیان و غسانیان برای کارزار با مسلمانان

گزارش‌های ویژه بحران جنگ

تصمیم قاطعانه پیامبر

اعلان جنگ با رومیان

سبقت گرفتن مسلمانان بر یکدیگر

حرکت سپاه اسلام بسوی تبوک

لشکر اسلام در تبوک

پاژگشت به مدينه

ماجرای بر جای ماندگان

پازتاب غزوه تبوک

نژول آیات قرآنی پرازون غزوه تبوک

دیگر رویدادهای مهم سالهمههجرت

حج گزاردن ابوبکر

مروری بر غزوات پیامبر

فصل پانزدهم: عادموفود

تهمینه

ووفود، هیأت‌های نمایندگی

فصل شانزدهم: کارنامه پر ارج پیامبر

پازتاب پیروزی دعوت اسلام

فصل هفدهم: حنیه الوداع
انگیزه این سفر ................................................................. 909
آخرین سریه اعضا پیامبر ................................................. 919
فصل هجدهم: آخرین بخش زندگانی پیامبر ................. 922
زمزمهای بدروم .............................................................. 922
پیامری پیامبر ................................................................. 923
هفته آخر ................................................................. 924
پنج روز مانده به آخر .................................................... 928
چهار روز به پایان ......................................................... 930
سه روز بیش از وقت .......................................................... 931
یکی دو روز مانده به وقت پیامبر .................. 931
یک روز مانده به پایان عمر پیامبر .................. 932
آخرین روز زندگانی پیامبر ........................................ 935
اول الزام‌الاعلى .......................................................... 936
رگیار غم و اندوه .......................................................... 937
واکنش غم ................................................................. 937
واکنش ایوبکر .............................................................. 939
خاک سياری پیکر یاک پیامبر ............................................. 942
فصل نوزدهم: خانواده پیامبر ....................................... 942
پیامر و خدمت پیامر ...................................................... 943
دیگر همسران پیامبر ...................................................... 944
فصله‌تعریف زوجات پیامبر .............................................. 948
پاتاب ازدواج پیامر با زنبیبخت پیامر ...................... 950
رفتار پیامر با همسرانشان ............................................. 955
فصل بيضتم: مكارم اخلاق پیامبر............................................................................ 957
و إنك لعل الله خلق عظيم.................................................................................. 957
شمال زیبای پیامبر ......................................................................................... 958
کمالات نفسانی پیامبر .................................................................................. 966
مقدمة مؤلف (١)

الله جليل القدر، الذي أرسل رسوله بهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهداً و مثيراً و داعياً، وداعياً إلى الله باذنه و سراجاً منيرة، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والإيام الآخر وذكر الله كثيراً. الله و بارك عليه وعلى آله و صحبه ومن تعهم بإحسان إلى يوم الدين، وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيراً. جاي بسي خرسندى و شادمانى است كه رابطة العالم الإسلامى. در پی برگزاری کنگره سیره نبی، در پاکستان. در ماه ربيع الأول سال ١٣٩٧ هجري تمرى فراخوانى داد مینى بر اینکه یک مسابقه علمی جهانی به منظور شناسایی و معرفی بهترین پژوهش در موضوع سیره نبی- که بر صاحبہ هزار هزار دروذ و سلام و تحت باد- ترتیب خواهد داد؛ تا نویسندگان بر سر کار آیند، و دستاوردهای انگیزه و دانش خود را سامان دهند. من فكر می‌کنم که این کار از آنجان ارزش بالایی برخورد اور است که شايد بیان از عهدة وصف آن برئای: زیرا، سیره نبی و أسود محمدى- که بر صاحبہ درود و سلامی شايان و باسته باد- هرگاه به دیده بیش و سنجش در آن بیان، یگانه چشمی فیاضی است که چشم‌های اور جویبارهای آب حیات در جهان اسلام، و خوشبختی و کامیابی جامعه بشری در سراسر جهان، از آن بر جویباره است.

برای من هیأت خوشی و خوش اقبالی است که با تدارک و تقدیم پژوهشانمایی، بتوانم در چنین مسابقه پربرکت، شرکت جویم؛ اما من کجا خواهم توانست و کیستم که بتوانم بر زندگی‌نامه سید و سالار اولین و آخرين- که درود و

٢٢
سلام خداد یکتا بر او باد - پرتوی بیافکن! نهایت، من خود پیاده‌ای پای در راه نهاده‌ام که تمامی خوشبختی و رستگاری را برای خوشبختی من آن می‌یابند و می‌دانند که از پرتو انوار آن حضارت ضایعی برگردند تا در ظلمات شب دیگر زندگانی از پای در نیستند؛ به عنوان فرده آست او بررس بررد، و به عنوان فرده آست او بپیماید، و خداد یکتا با شفاعت او گنابانش را پیمانزد.

گذشته از آنچه در فراخوان مزبور آمد است، جوایز کار من در این کتاب آن بوده ست که میانه‌روی و اعتقاد را پیشه کرده‌ام، و از اطلاع ملائت بار و ایجاد اختلال‌آور پرهیز داشته‌ام. همچنین، به رغم آنکه متناب سبیر در ارتباط با بسیاری از حوادث و وقایع آنان‌ان با یکدیگر اختلاف دارند که قابل جمع و توجیه نیست؛ من شیوه ترجیح و گزینش را اتخاذ کرده‌ام، و در موارد اختلاف، آن روایت و مطلبی را که پس از مطالعه دقیق و نظریه نزدیک به مرحله بوده است اختیار کرده‌ام، و در کتاب آورده‌ام، و بر شمردن ادله و وجوه را ونها‌هام؛ زیرا در غیر اینصورت، متن کتاب به گونه‌ای ناخواسته و نامطلوب به درازا می‌کشید.

در ارتباط با رده و قبول روایت، یکسره از نوشته‌های یکسان نکته‌سان در علوم و فنون اسلامی بهره گرفته‌ام، و به احکام صادره از سوی ایشان داریم بر «صحيح» با حسن» یا «ضعیف» بودن روایات، اعتماد ورژیده‌ام؛ زیرا برای درک شدن در این میدان زمان کافی در اختیار نداشتیم.

گاهی‌گاه در مرحله مواردی، به بعضی از دلایل و توجیهات نیز اشاره کرده‌ام، و این، در مواردی بوده است که خوف آن داشته‌ام که خوانندگان کتاب، مطلب درنظرش
عجيب و غريب جلوه كند. يا در برخى موارد ديگر كه از صدر تا ذيل، همگان را به نوعى همدست و همسخن برخلاف حق و صواب يافتارم؛ والله ولى التوفيق.

اللّهُمَّ قُدِّرْ لي الخيار فی الدّنْيَا والآخرة. إنك الغفور الودود، ذو العرش المجيد.

بئارس، هند

[جمعه مبارك كه 24 ق = 23/7/1977 م] 0

صفى الرحمن مباركوري

كلمات داخل [ ] از جانب نخستین رابطه العالم اسلامی، مکه مکرم، 1400 ق/ 1980 م افتد و شده است.
در راستای تدارک شروطی که رابطه العالم الاسلامی برای محققان در موضوع سیره تبوی قرار داده است، آنچه از زندگانیام به یاد دارم، و در طول سالیان با آن همراه بوده‌ام، در این پیوست می‌آورم.

اصل و نسب: صلی اللّه علیه وmunhammed علیه مرحوم بن عبدالمؤمن بن فقیراللّه مبارکیکی عظمی.

دودمان و خاندان: دودمان مابه دودمان انساریان شهرت دارد، و طایفه انسار یکی از بزرگترین طوایف مسلمانان هند است که در همه نواحی آن گسترده یافته و مسلماً به شده است، و عموم متنبین به این طایفه چنین می‌پندارند که از فرزندزادگان صحابی جلیل القدر ابوبکر انساری -رضی اللّه عنه- میزبان رسول اکرم -صلى اللّه علیه وسلم- اند.

حکایت آن است که این طایفه به دو قسم تقسیم می‌شود: گروهی از آنان از فرزندزادگان این صحابی جلیل القدرند، و حتی برخی از آنان شجاعه‌نامه خود را پیوسته به او نگاهداشته‌اند. که این گروه بسیار معدود و اندکی‌اند. گروه دیگر، قطعاً از فرزندان این صحابی جلیل القدر نستند، بلکه از ساکنان در زمان لیثی سرزمین هندوستانان و شیخ آنان در اینقدر گپورداد فتوحات اسلامی مسلمانان شدند، و از روزی تشبه ایشان به انسار می‌شنید با عنوان انسار شناخته شدند، با آن‌که به دست

---

- این انتباه گزارشی را مؤلف به خصوص در خصوص رابطه العالم الاسلامی، ضیمه مقدمه کتاب قرار داده، و
- ما آن‌ها از چنین نخستین کتاب نقل می‌کنیم: مؤلف این شرح حالت مختصر خود را «جایی کمی عرفن‌یا» عنوان نگاه به است. م.
بعضی از انصار اسلام اختیار کردند. و نسبت‌مان با انصار نسبت و لواه‌سالی است.
نَه نسبت خویش‌شناسی؛ و من نمی‌دانم خاندان من از کدام‌کُن این دو قسماند.

ولادت: ششم زوئن ۱۳۴۳- چنانکه در مدارک من نوشته شده است - به نیا آمد؛ درده‌کاری از توان مبارک‌پور. که در حال حاضر حسین‌آباد نام دارد. و در استان اعظم کده از ایالت اوتراپادش واقع شده است.

تحصیلات و تحقیقات: در کودکی بخشی از قرآن کریم را نزد پدرپز و عموماً در آموزش، سپس در سال ۱۳۴۸ م به مدرسه دارالتعليم در مبارک‌پور پیوستم و در انجا شش سال تحصیلی را گذرانیم. و دوره ابتدایی را به پایان رسانیدم و برخی از کتاب‌های فارسی را نیز آموختم. در زوئن ۱۳۵۴ به مدرسه حیات‌العلوم در مبارک‌پور نقل‌پذیری و در آموزش زبان عربی و صرف و نحو و قواعد آن پرداختم و نیز بعضی فنون دیگر را فراگرفتم؛ و پس از دو سال، به مدرسه دیگری که یکی از مهم‌ترین دانشگاه‌های شیرین در این منطقه به حساب می‌آید، متوصل شدم؛ مدرسه فیض‌العام. در شهر متوسطی و نیز کیلومتری شهر مبارک‌پور؛ در ماه مه ۱۳۵۶ م به این مدرسه پیوستم و نیز سال در آنجا به فراگیری زبان عربی و قواعد آن و علوم شرعی یعنی تفسیر و حديث و فقه و اصول و غیره پرداختم. و در ماه زانویه ۱۳۶۱ از آن دانشگاه فارغ‌التحصیل شدم و گواهینامه فارغ‌التحصیلی آن را که معادل فوق لیسانس در شریعت و علوم است و اجازه تدريس و قضا را نیز شامل است، دریافت کردم، و از خوش‌آبایی در تمامی امتحانات با نمرات بالا رتبه اول در کل دانشگاه، یا دست کم در مبانی همکلاسیم به دست می‌آوردم.

همزمان برای شرکت در امتحانات کمیسیون دولتی تحت نظارت فرم‌دانداری اوتراپادش (هند) که به «هیئت امتحانات علوم شرقي در الله آباد» معروف است،
آماده می‌شدم، در فوریه ۱۹۶۰ در امتحان «مولوی» شرکت کردم، و در فوریه ۱۹۶۰ در امتحان «عالم» شرکت کردم، و در هر دو امتحان با نمره «بیسیار خوب» موافق شدم. روال کار هیئت مزبور چنین بود که به هیچکس نمره عالی نمی‌دادند، مگر آنکه با چنان رتبه‌ای در میان افراد مشهور بوده باشد. این هر دوگاه‌هیمانها را نیز از هیئت ممتحنه دریافت کردم.

با گذشت فاصله زمانی بن طولانی در سال جاری نیز، در امتحان دیگری، از همان امتحاناتی که هیئت مذکور، نظر به اوضاع و احوال فعّال مدرسان برگزار می‌کند، در امتحان تصمیم مدرسان در ادبیات عربی در فوریه سال جاری- ۱۹۷۶ م- شرکت کردم، و بحمدالله با نمره «بیسیار خوب» موافق شدم.

در میان معلم و زندگی: از دانشگاه فیض عام که فارغ‌التحصیل شدم، به تدریس و خطابه اشتغال پیدا کردم، و به ایراد کنفرانس در مجتمع مسلمانان در استان‌الله‌آباد و ناکور پرداختم. دو سال بعد در ماه مارس ۱۹۶۳ ربیست مدرسه فیض عام ما برای تدریس در آن‌جا دعوت کرده، در آن دانشگاه بیش از دو سال سپری نکردم، و اوضاع و احوال ما ناگیر از قطع همکاری گردید. مدت یکسال نیز- به طور قراردادی- در دانشگاه رشد، در اعظم که تدریس کردم، و پس از آن به مدرسه دارالحکمت شهر مینه، در ماه فوریه ۱۹۶۶ دعوت شدم، و سه سال در آن‌جا به تدریس مشغول بودم، و امور آموزشی و داخلی مدرسه را نیز به نیابت از رئیس مدرسان اداره می‌کردم، تا آن‌که در میان اعضاً هیئت ارجمندی مدرسه اختلافاتی رخ داد که نزدیک به تعطیل مدرسه منجر گردید، و من برای دوی گزیدن از چنان اختلافاتی، از تدریس در آن مدرسه استعفا کردم.
في طول اين سالان، به دنبال جنگ بنجم خزیران 1967 م، به دو تن از قهرمانان
بناه جهان اسلام ملقات کرد. به سیوهایشان اگرمه و دلیانشان لبرز بود از جهاد
طلبی بر علیه فشارهايی چه پوسه ویای بک مسلمانان وارد مید شد، و بر علیه نیروها
و ملت‌هايی که به نبردگان و توطنهای زندگی را در کام مسلمانان تعلق گردانده بود.
اين جهاد در تمام سطوح بود. و در همه میدان‌های فکری و فرهنگی و رزمی و
غیره؛ من نیز به این دور قهرمان پیوستم، و سوئی آنان شدم.
پیداست صحب وا شام، در این زمینه‌ها مانندی‌کننده؛ و بالاخره جوانان مسلمان را
به آماده سدن برای جهاد بر علیه اسرائیل، اولاً؛ و بر علیه تمامی دشمنان اسلام و
انسانیت، ثانیاً؛ فراخوانیم. تفاضلاتی پاییز از سوی جوانان مسلمان به دست ما
می‌رسید که در آنها عزم خود را بر جوان‌ها و ابزاری در این راه تا آخرین قطره
خون خویش، تاکید و اعلام می‌کردند. از میان آنان، با گروه، دو هزار نفر را
مشکل گرداندیم و به آموزش نظامی آنان پرداختیم. هرچه روزها، کنارگر فلسطین
در اگوست 1967، در دهلی، نو بگرزر شد، و ما به نمازی‌گذی از تشکل جوانان
مسلمان در آن کنگره حضور یافتیم و سپس بر سر کار خویش پاگشتشم.
نبردگان و توطنهای، یک پس از یکدیگر. پشت سر ما در داخل و خارج شکل
گرفت. تا چایی که اوضع و احوال درگروه گردید، و چون شرط حمی و احیا می‌ان
دیدن که کار خود را با آن روالی که داشت رها کنیم. و از راه دیدیگر مسر خود دوم
ادامه دهیم. دیبری تماشایی به دست قضا و قدر الهی ما مان سه تا یکدیگر جدا کرد.
و هم‌چنین به شهری دوردست کچ کردیم، و دوستان صحیمی به فراق یکدیگر می‌تلا
شدند. خلاصه، در پی استعفا از مدرسه دارالحدیث در شهر می، چند روزی نگذشته
بو در زانویه ۱۹۶۹ در شهر سبیونی ایالت مادیاپرادش راه اندازی گردید. در این دانشگاه فیزیک به‌طور کلی به‌طور کلی در مجموعه کنفرانسی می‌باشد. و هم‌اکنون، با استفاده از این اسلام‌خوانی، تعدادی از اسلاسم و مصافندان طرز تبلیغ اسلام بودند، از جمعیت نواحی هندوستان دست‌اندرکار تبلیغ اسلام بودند. ملاقات گردید و از رهبردهی سازندگان و تجربی ارزش‌های بهره جستم.

در آنجا کمیته‌های تشکیل داده می‌کنند و اوضاع و احوال و امور مسلمانان را تحت‌نظر می‌گرفت و به‌راهنمایی را به آنان می‌نمود و به‌حکم، در تمام‌جوانی‌های زندگی دیگری و فکری و فرهنگی و بازرسی، تأثیر بسزایی داشت و در ایجاد وحدت کلمه مسلمانان جهان بپیشینه آن خود نشان داد و آنان را از شر بادعت ها و خرافات نگاه داشت و در جهت‌ها و خواص‌های به دین تشویق کرد.

چهار سال تحصیلی تمام را در آنجا بر می‌رسد. زمانی که در اواخر سال ۱۹۷۲ میلادی به زادگاه خویش پا‌گشت، همیشه ریشه مدرسه دارالتعليم در مبارزه عصر و زیستی دبیرستان در آن مدرسه و اداره امور آموزشی آن را به عهده گرفت و در نوازه‌بر ساختن من نوزده، در مستندی جدید، در ارتباط با مدرس‌های خوانکاری نخستین آموزشگاه محل تحقیقی و یادگیری از طریق نوای راهنمایی و همینه که دو سال تحصیلی را در آن مدرسه به پایان رسانده، ریاست‌دارشگاه سلیمی.
بنارس از ریاست مدرسه دارالتعليم در خواست کرد که نسبت به او لطفی بکند، و
با انتقال ممن به جامعه سلفی موافقت به عمل آورد. وی نیز، با خاطر رعایت مصلحت
دانشگاه مذکور، و روابط گوناگون و همیستگی‌هایی که با یکدیگر داشتند، پیشنهاد و
در خواست مزبور را پذیرفت، و من در ماه اکتبر 1974 به دانشگاه سلفی بنارس
انتقال یافت، و تا امروز، همچنان به انجام وظایف مربوطه مشغول هستم.
تألیفات: در این مدت طولانی که از فارغ التحصیلیام می‌گذرد، هیچ‌گاه جانب
نگارش و تألیف را فرو نگذاشته‌ام، و پیوسته اندکی اندک، به هر انتظار، به وقت و
 فرصت من اجابت می‌کرده‌ام، می‌توانستم. روز هم رفته، تاکنون، هشتم تألیف و
ترجمه داشته‌ام، و چندین مقاله نیز از من در مجلات و روزنامه‌ها منتشر گردیده
است. آن هشتم فقره تألیف و ترجمه عبارتند از:
1) شرح ازهارالعرب (به زبان عربی) سال 1962 م. "ازهار العرب" مجموعه‌ای
است با حجم متوسط از اشعار گزیده‌های عربی، گرداوری: محمدبک يوسف السورتي
(چاپ نشده).
2) ترجمه رساله "المصابيح في مسألة التراويح" از سبزواری (به زبان اردو) سال
1963 م (چاپ نشده).
3) ترجمه "الكلم الطيب" از ابن تيمیه (به زبان اردو) سال 1966 م (چاپ نشده).
4) ترجمه "الاربعين التیوعی" با شرح و توضیح (به زبان اردو) سال 1969 م.
5) بشارتهای ظهور محمد در کتاب‌های به‌هم و تصاری (به زبان اردو) سال
1970 م (چاپ نشده).
6) شرح حال شيخ الإسلام محمود بن عبد الوهاب تيميمی نجدي، ترجمة رسالة شيخ أحمد بن خجّر قاضی محکمة شرع در قطر، كه تاريخ كامل آل سعود را بر آن افزوده، 1372 م (چاب شده).

7) حاشیهی متوسط بر بلغ المرام ابن حجر عسقلانی (به زبان عربی)، 1374 م (چاب نشده).

8) قادیانیه و قهرمان اسلام شیخ ثناءالله امرتسر، 1376 م (به زبان اردو). هم اینک دستاںدرکار ترجمة آن به زبان عربی هستم (زیر چاب).

پر این ان نوشتر تحقیقاتی که آن را به رابطه العالم الاسلامی تقید میدارم نّهمین کتاب و رساله‌ای است که ترجمه و تأليف کرده‌ام و الله‌الموّفق و آرّضّه‌الامور کلها بیده. رّتّنا تقبلّه مان بقبول حسن، و انّبته بیانا حسنًا.

صنف الرحمان میارکوری
مقدمة مؤلف (۳)*

ابن کتاب، همان کتابی است که با آن در مسابقه جهانی سیره نبوی،
که از سوی رابطه العالم الاسلامی تدارک شده بود، شرکت جشن.
فرخوئان ابن مسابقه به دنبال برگزاری نخستین کنگره سیره نبوی، از
سوی دولت پاکستان، در ماه ربيع الاول سال ۱۳۹۶ هجری قمری، داده
شد. خداوند معمال مقدر فرموده بود که این کتاب با خسن قبول مواجه
گردد. در حالتی که به هنگام نگارش و تدوین آن هر چندن امیدی را
نداشتیم. ابن کتاب، در مسابقه مزبور، مقام اول را به دست آورد و
خواص و عوام، چنان به این کتاب روز اوردن که مورد غبطه و
حرمت دیگران واقع شد.

از سرگذشت ابن کتاب، گفتی است که من به موقع از فرخوئان
مسابقه مذرکور وبای خبر نشدند. زمانی هم که مدتی از آن فرخوئان گذشت
و از بای خبر شدند، تمایل به شرکت در آن مسابقه نداشتند، و حتی این
پیشنهاد را به جزرم و قطع رئی کردند؛ اما قضا و قدر کار خودش را کرد.
آخرین مهلت دریافت آثار شرکتکنندگان در مسابقه از سوی
برگزارکنندگان اول ماه محرم سال آینده، ۱۳۸۷ هجری قمری بودند; یعنی
نهم ماه از زمان فرخوئان، که چند ماه آن را نیز از عمل از دست داده
بودند، و مدت زمان تمام مانده هرگز و نه تنها به تداوم چنین کتابی
کنایه نمی کرد. در عین حال، وقتی بر این کار عزم جزرم کردند از
خداوند سمحانه و تعالی استعانت جشن، و دست و آستین جذبیت با لا
زدم، و سرانجام، در موعد تعیین شده آماده و ارسال گردید.

*این مقدمه را می‌توان به چاب جدید و تجدیدنظر شده کتاب (متصدر، مصر، ۱۳۴۰) ق/ ۱۹۹۹ م) به‌عنوان وکلار کلیه حقوق تألف و چاپ و نشر اثر به نشر بانک مصر، نگاشته است که در آغاز چاب مذكره با عنوان «بین پدید این کتاب» درج شد.

*این مقدمه را می‌توان به چاب جدید و تجدیدنظر شده کتاب (متصدر، مصر، ۱۳۴۰) ق/ ۱۹۹۹ م) به‌عنوان وکلار کلیه حقوق تألف و چاپ و نشر اثر به نشر بانک مصر، نگاشته است که در آغاز چاب مذكره با عنوان «بین پدید این کتاب» درج شد.
علاوه بر تنگی وقت و اشتغال به کارهای دیگر، از کمی متن‌بندی نجی می‌بردم. و حتی از مراجعه به همه متن‌بندی که در دسترس داشتم، ناتوان بودم. به ویژه، دقت در نگارش مطالب، همراه با پرهمیت از حشو و زواند، و پرداختن به تمام جواب‌های موضوعاتی که هدایت‌های سخت مطلوب من و منتظر من بود. آن زمان، به مواضعی برخورداری که در آنها حفره‌ها و شکافه‌های محسوس بود، و می‌باشت نکاتی بر آنها افزوده می‌شد. اما، در آن اوضاع و احوال، چنین کاری در توان من نبود. نهایت، همین امکان وجود داشت که مطالب و گردآمدها و نوشته‌های موجود را شتاب‌دهنده تدوین کنم، و بدون مراجعه و تنقیح، به نسخ و استنادی آنها پردازم.

البته، همواره تمایل و اشتباق داشتم که بعداً آن شکافه‌ها و حفره‌ها را کارسازی کنم، و برخی افزوده‌های آزم را برای کتاب بیانزایم؛ اما، روزها و سالها گذشت، و چنان فراگلی برایم دست نداد. تا چنین که از آن تحصیلات بعدالمهد شدم، و زمین تألیف و تدوین کمالی از کلمه برفت. باوجود این، گهگاه، در نسخه‌ای از کتاب که در اختیار داشتم چیزهایی می‌نوشتتم، و چه بسا مطالب و نکاتی را پیش و پس می‌کردم، یا می‌افزودم با تعدل و تکمیل می‌کردم. این کوشش محدود، هرچند که عبیتاً آنچه در اوان تألیف کتاب به خود و عده داده بودم، نبوده و نیست! انشاءالله، در بهبود این کتاب سبره از اهمیت و فائدة بسیار برخوردار خواهد بود. همچنین، به بعضی متن‌بندی قدیمی دست یافت که با نسبت بالایی از طریق متن‌بندی جدید به آنها ارجاع داده بودم، و اینک همه آن متن‌بندی اول را در این چاپ جدید، به توقف الهی، ارجاع داده‌ام.

ناگفته ماند که انتظار داشتم نقده‌ای ارزشمندی را از کتاب خود دریافت کنم، و در متن بعضی از ابواب و فصول کتاب از آنها بهره جویم؛ ولی، بالا‌دادن‌ها و نقده‌ها که به دست من رسیده، به متن و
محوری کتاب و گوهر اصلی تحقیق در سیره نبوی مربوط نمی‌شد، و
نهمی با برخی مسائل جانبی پرداخته بود که چیزی را کم و زیاد
نمبود. از این گذشته، بیشتر آنها آشکارا نادرست، بلکه حاکی از
دست و باید زندگی‌های شگفت‌بود که مانند آن از نوع کتاب‌خوانان انتظار
نمتافت، دیگر چه رسد به کارشناسان و متخصصان.

این چپ جدا، که اضافات و تغییرات یاد شده‌اد را دریادارد،
انشاء‌الله، بهتر و بتر و سودمندت‌تر از چاب‌های پیشین این کتاب خواهد
بود؛ و این، نه‌این کتاب و قانونی کتاب با آن تجدیدنظرها و
اضافات است. پیش از این، کتاب حاضر از سوی رابطه‌العالم الإسلامی
چند بار چاب شده؛ برخی از برادران از اجازه مولف آن را به چاب
رسانیده‌اند؛ اما دیگر چاب نیز از این کتاب صورت گرفته است که همه
غیر قانونی بوده اند، و ناشران با سوء استفاده از شهرت کتاب، بدون
این اجازه مولف و حتی بدون اطلاع وی، دست به انتشار آنها یازده‌اند.

گستاخی بعضی از این ناشران تا جایی رسیده است که تمامی حقوق
مربوط به کتاب را نیز برای خود محفوظ داشتند! خداوند یکتا آنان را
بسوی حق و حقیقت هدایت فرماید، تا حق را به حفاظت پرسند. پیش
از آنها روزی فراردی به دیگر دادستان و دوستی در کار نباید.

وسلی‌الله علی خیر خلقه مهد. و علی آله وصیب. وبارک وسلام.

الجامعة الإسلامية، مدینه‌مشرّه

۱۸ ربيع الاول ۱۴۱۵ = ۲۶ آگوست ۱۹۹۴

صفی الرحمم مبارک‌فروی
بخش اول
خاستگاه و محیط نشو و نمای
حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم-

تمهید
سیره نبوی- که بر صاحب‌ش درود و سلام بسیار باد- در حقیقت،
عبارات است از رسالتی که رسول خدا با قول و فعل و تکریر و
کردار و زبان و رهنمودها و عملکرد‌های خوشی، در ارتباط با جامعه
بشری ادا کرد؛ و با ادای این رسالت، معیارهای زندگی را دوگان
ساخت؛ نیکی را به چای بدنی نشانید؛ و در پرتو انوار این رسالت
غزمی، میدان را از تاریکی ها بسوی روشنایی رهمنه شد، و از بردن
بندگان به بندگی خداً یکتا رساله‌ای، خصت سیر تاریخ را اعتیاد بخشید، و
جراح زندگی را در جهان برای انسان دوگانه دوگانه. این رو،
سیماها چشمگیر و دل انگیز این رسالت، تا در صورت قابل ترسیم
خواهد بود که محیط اجتماعی پیش از رسالت حضرت خمی مرتبت را
با نخستین محیط‌ها و جوامع اسلامی که دستاورد این رسالت آسانی
است، مقایسه کنیم. بدهی است، چنین نگرش منتقدی، آن است که
هرچند با ایجاد انیاب، طی چند فصل و چند عنوان، به اقوم عرب، و
تاریخ پرنیشی و فرازی که پیش از اسلام بر آنها گذشته است، پیروی از
و حکومتها و اماراتها و نظام‌های قبیلی که در آن روزگار برقرار
بوده‌اند، پارشانی و به تصویرکشی روشنی از دین و آیین و آداب و
رسوم و اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی قوم عرب، در دوران
جامعه پیش از اسلام دست یابیم. این فصول را به همین منظور، و
برای رسیدن به این دستاوردگی گشوده‌ایم...
فصل اول
جغرافیای عربستان و تاریخ قوم عرب

عربستان

کلمه «عرب» از صحراها و یابانهای بی آب و علف سخن می‌گوید؛ سرزمین‌های شورزار و سنگلشکی که نه آبی در آن یافته می‌شود. نه یافته دارد، از این رو، این کلمه و این نام را از دیرباز بر جزیره‌العرب نهادند. همچنین قومی را که در آن سرزمین سکونت گزیده‌اند، و آن یابانها و صحراها را وطن خویش قرار داده‌اند، عرب نامیده‌اند.

عربستان گربه‌ای محدود است به دریای سرخ و شبه جزیره سیبیا؛ شرق‌ا یا محدود است به خلیج فارس و قسمتی از جنوب عراق. جنوبی یا محدود است به دریای عرب که انتهای دریای هند است؛ و شمالی محدود است به سرزمین شام و قسمتی از سرزمین عراق، البته با دنیا گرقتن اختلافاتی که بر سر این حد و مرزها وجود دارد. مساحت عربستان را از یک میلیون مایل مربع تا سیصد هزار مایل مربع گنگه و نوشته‌اند.

جزیره‌العرب، از جهت موقعیت طبیعی و جغرافیایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در اندرونی، از هر سوی در محاطه صحراها و سنگلرایسته و به خاطر همین وضعیت شبه جزیره عربستان در آن زمان به صورت دژ مستحکم در آمده بود که بیگانگان نتوان اشغال و فتح آن، سیطره یافت، این آن و نفوذ کردند. در آن را نداستند. به همین جهت، می‌بینیم که ساکنان جزیره العرب از دوران‌های بسیار درییبه در همه امور آزاد بوده‌اند. با آنکه در مجاورت دو امپراتوری پرزگ زندگی می‌کرده‌ند، و اگر این سنگ برا در این‌گونه بوده‌ن، هرگز نمی‌توانستند هجمه و حمله پیوسته و دمادم آنها را دفع کند.

در بیروت، عربستان در میانه قاره‌های معروف در جهان قدیم واقع شده، و از راه خشکی و دریا به هم‌های آنها دسترسی دارد. ناحیه شمال
قوم عرب
میرخان اقوام و طوایف عرب را، برحسب دودمانهاي كه به آنها
منسوبند، به سه دسته تقسيم كرده‌اند:

1- عرب هنده: عرب‌های دیرینه‌نگ که به کلی متفرق شده‌اند، و
امکان دستیابی به اطلاعات بسده و گستردگی بیراوان تاریخ آنان وجود
ندارد؛ مانند: عاد، ثمورود، طسم، جدیس، عریقات، آمیم، جرهم، حضرور،
وبار، جاسم، حضرعامه، و دیگران.

2- عرب عاربه: عرب‌های هستند که از تبری شجیب بن عریب بن
قطتان‌نگ، و "عرب‌های قطان‌نگ" نیز نامیده می‌شوند.

3- عرب مصلحه: عرب‌های هستند که از صلیب اسماعل -علی
السلام- اند، و "عرب‌های عدنانی" نیز نامیده می‌شوند.

عرب عاربه
"عرب عاربه" هم‌انگار عرب قطان‌نگ. سرزمین‌نشان بلاد یمن است.
قبل‌ها و طوایف ایشان با گستردگی بی‌پای در دل شده‌اند، و از
فرزاندان ستایی بن شجیب بن عرب بن قطان‌نگ. دو قبیله میان اینها
شهرت بیشتری دارد: حمیرین سبأ، که‌لان بن سبأ. قبائل و طوایف
دبیر قوم سبأ که یازده یا چهارده طایفه‌اند، به آنان سبأ نوین (سپانیا)
گفته می‌شود، و قبائل و طوایف ایشان عنوان‌های ویژه‌ای ندارند.
الف) مشهورترین طوایف قبیله حمیر عبارتند از:
1. فضاعه; شام: پُره‌های بُلُبی، نَبی، کُلب، غذره، ویرہ
2. سکاسک: فرزندان زید بن وائل بن حمیر؛ لقب زید «سکاسک»
بوده است. ایان غیر از طایفه سکاسک کنده‌اند که در طوایف بیشتر
که‌لان بر شرمرده خواهند شد.
3. زید الجزهمه; شام: حمیر اصغر، سبأ اصغر، خضور، دواصیح.
ب) مشهورترین طوایف که‌لان عبارتند از: همدان، آل‌هان، آشور،
طبی، مذحج (شامل: غنس و نَخْع)، لخم (شامل: کنده؛ کنده شام: بنی
معاویه، سکان، سکاسک)، جُذام، عامله، خولان، مشافر، آنمار (شامل:
خَفْم، بَذَلِیه; بَذَلِیه شام: اَحْمس)، آزد (شامل: اوس، خَوْرَج، خزاعه،
فرزندان جَفْنَه، پادشاهان معروف شام: آل غُنْسان).
بنی که‌لان از یمن مهاجرت کردند، و در نواحی مختلف عربستان
پراکنده شدند. گویند: هجرت عمدتاً آنان اندکی پیش از سرل غرم بود
که بازرگانی آنان تحت فشار رومیان و بر اثر سیطره یافتن آنان بر
راه‌های بازرگانی دیگری، و از میان بردن راه تجارت خشکی با اشغال
سرزمین‌های مصر و شام، ورشکسته گردید. برخی نیز گویند: پس از
سیر غرم، که زراعت و خانمان‌ساخت بیش از آن نزدیک، شکست بازرگانی شد و بودند، و دیگر تمامی اسباب و وسایل زندگی
را از دست داده بودند، مهاجرت کردند. روند بیان قرآن نیز این
گزارش اخیر را تایید می‌کند (سوره سبأ، آیه‌های 15–19).
افزون بر آنچه اوردید، چگونه شکسته نخواهند بود که نوعی رقابت و
درگیری نیم‌ایین طوایف که‌لان و طوایف حمیر پدید آمده باشد، که
منجر به آوارگی کهلان شده باشد؛ چنانکه برجای مانده حمیر پس از جلال وطن کهلان به این نکته اشارتی دارد.

مهاجران طولیف کهلان را می‌نوین به چهار دسته تقسیم کرد:

۱- آزاد؛ که هجرتشان مطابق رأی سرور و سالارشن عثمان بن عمرو مزیقیاء بود. اینان در سرزمین یمن از این سوی به آن سوی کوه می‌کردند و بشقاواتان می‌فرستادند. و از آن پس، راه شمال و مشرق را پیش گرفتند. سپس و تفصیل اماکنی که در نهایت پس از کوه‌های پس از آن استقرار یافته‌اند چنین است:

* عثمان بن عمو و در غمان پار افکندند، و خود او و فرزندانش در آنجا سکنا گزیدند؛ اینان آزاد غمان؛ نام دارند.

* بنی نصیر بن ازد در ته‌امه اقامت کردن؛ اینان آزاد شونه‌ه؛ نام دارند.

* تعلیم بن عمرو مزیقیاء به سمت حجاز عنوان گردانید، و مابین تعلیم و ذی قار رحل اقامت افکند؛ آنگاه، وقتی فرزندانش ده‌گنگ شدند و مکاتب و قوّتی یافت، راه می‌دیدن را پیش گرفتند، و در آن‌جا اقامت گزید و می‌سخیه را وطن قرار داد. که اوس و خزرچ، پسران حارثه بن ثعلبی از فرزندان همین ثعلبی‌اند.

* حارثه بن عمو- که همان خرّاعه باشد- با فرزندانش مناطق قابل سکونت حجاز را در نور دیدند. تا در مرالظفران پار افکندند. آنگاه حرم را پس کردند، و در مکه سکونت اختیار کردن. و ساکنان پیشین آن، چراهمه را اواره گرداندند.

* جقه‌ی بن عمرو بسوی شام راه گرفتند. و خود و فرزندانش در آنجا اقامت گزیدند. وی بدر پادشاهان آل غسان است. "غسانیه" این نام را از باب انشاب به آبیگی در حجاز، معرفی به "غسان" به خود گرفته‌اند. که نخست پیش از کوه کردن به شام در کنار آن فرود آمدند. بودند.
* طوایف کوچکتر نیز، به این قبایل پیوستند، و به سوی حجاز و شام هجرت کردن‌د مانند: کعب بن عمرو، حارث بن عمرو، و عوف بن عمرو.

۲- لحیم و جذام: به شرق و شمال کوچ کردن‌د، و نضمن رویه این

منازره، پادشاهان حبره، از همین لحیمان‌ند.

۳- بنی علمی: با کوچ کردن آزاد به سمت شمال، به راه خود ادامه دادند تا بالاخره در کوهرها های آجأ و سلمی اقامت گزیدند، و این دو کوه به کوه‌ها طیه شهرت یافتند.

۴- کنده: در پرحین فرود آمدند، آنگاه ناآگاه شدند آنجا را ترک بکنند، و در حضرموت بار فکندند، در آنجا نیز همان بر سر شان آمد که در پرحین آمده بود. آنگاه در تجد فرود آمدند، و در آنجا فرامرزیاپی باشکوهی ترتیب دادند؛ اما، خیلی زود تابه شدند و آثارشان از میان رفت.

یکی دیگر از قبایل حبیر، که در انتساب آن به حبیر اختلاف است، قبیله خداوند. از بین مهاجرت اختیار کرد و در پی بیان سماوی در حوضه عراق اقامت گزید. بعضی از طوایف آنان نیز در اطراف شام و مناطق شمالی حجاز شکن کردن‌د.

---

۱- برای تفصیل سرگذشت این قبایل و کوچ‌هایشان، بنگردید به: نسب معدو یمن الكبير، جمهور لنسب، العقد الفردی، قلناد الجمی، نهایه الارتیب، تاریخ ابن خلدون، سبک‌نگار، و درگذشتن کتاب نسب، و کتاب‌های مربوط به تاریخ عرب پیش از اسلام، منابع در مقام نبین زمان این کوچ دنیا، و مهاجرت آن قرار اخلاق دارند، و راه‌ها بسیار قطع و یابین در این ارتباط به است. ما پس از آنکه همه قوانین و شواهد را از نظر گذرنامه‌ایم، گزارش‌هایی را که دلیلی بافت‌نامه در متن کتاب آوردیم، و آن‌ها اعم بالصور.
قرب مستحیه

زاغ‌ها نیاز بزرگ و جدّی اعیان‌ان، سیدنا ابراهیم -علیه السلام-، سرزمین عراق بود؛ شهری که آن را «اور» می‌نامیدند، بر ساحل غربی شطّ فرات، در نزدیکی کوفه، امروزه کاوهرا و حلفارهای باستان‌شناسان اطلاعات گسترده‌ای را در ارتباط با این شهر همچنین، خاندان ابراهیم -علیه السلام-؛ و اوضاع و احوال دینی و اجتماعی این سرزمین، به دست آورده‌اند.

مشهور است که ابراهیم -علیه السلام- از این شهر نامبرده به حاران یا حوران مهاجرت کرد و از آنجا به فلسطین و خیبر گردید و، انجا را پایگاه دعوت خوشی قرار داد. سفرهایی نیز به اطراف و اکناف آن سرزمین و دیگر سرزمین‌های دور و نزدیک داشت. در یکی از همین سفره‌ها بود که ابراهیم -علیه السلام- به دربار یکی از سلسلین جبار وارد شد و همسرش سارحه همراه او بود؛ و سارحه یکی از زیبائی‌ترین زنان زمان خوشی بود. آن پادشاه جبار خواست به سارحه نیرگی پزند؛ اما، سارحه به درگاه خداوند متعال دعا کرد و خداوند سیحان نیرگی وی را بر سیاه خود او کوبد، و آن ستمگر دریافت که سارحه زنی صالحه است، و نزد خدا مقامی و بالا دارد. از این رو، به پاس فضیلت سارحه، یا از ترس خدا، هاجر را به کنیزی به او بخشید. سارحه نیز هاجر را به ابراهیم -علیه السلام- تقدیم کرد۱.

۱- مشهور آنتس که این پادشاه ستمگر یکی از فرعون‌های نامدار مصر بوده است و هاجر کنیز او برده زرخاریه او بوده است. اما، نویسنده برای او به نام ابراهیم -علیه السلام- است سلیمان مقصر بریوی (ره) ترجیح را بر آن نهاده است که وی زنی آزاد، و دختر فرعون مصر بوده است. استناد ایشان برای این ترجیح، به مطابق است که محکفان به‌طوری که می‌خوانند، مسلمان یکی از اشراف می‌باشد (یکی این مطالب، نک: رحمةeworlds؛ ج.۲ ص.۳۵۷، ۳۶۸). انجا که گفته‌هایی نیز دیده می‌شود، علیه، که عاص (رضی الله عنه) و گروهی از مصریان را گزارش می‌کند. آورده است که
ایبراهیم - علیه السلام - به پایگاه دعوت خوشبختی در فلسطین بازگشت. آنگاه خداوند متعال از هاجر فرزند پسری به نام اسماعیل به او روزی فرمود، و این رویاد موجب حсадت ساره گردید؛ و کار به جایی رسید که ابراهیم را وادار کرد تا هاجر را با پسر شیرخوارش اسماعیل به جایی دور دست ببرد. ابراهیم - علیه السلام - آن دو را به سرزمین حجاز برد، و در پیامین بی آب و علف درمجاورت بیت‌الله الحرام - که در آن روزگار، هنوز آثاری از آن بجز قسمتی برآمد از زمین همانند یک تپه مشهود نبود، و سیلابها همینکه به آن تپه می‌رسیدند، از جمعی رست آن می‌گشتند نکا داد. هاجر و اسماعیل را زیر سایه درختی بالای چاه زمزم مشرف بر مسجد الحرام مستقر گرداندند. در آن روزگار در مکه اقدام سکوت نداشت و در مکه آب نبود. همبستگی پر از خرما و مشکی پر از آب نورد آنان نهاد. و خود به فلسطین بازگشت. چند روزی پیش نگذشت که آب و آذوقه تمام شد، و در آن وضع و بحرانی بود که چاه زمزم به فضل خداوند بر شکافت و جوشید، و تا مدت‌ها و سویله تأمین قوت و آنا و گذران ایشان گردید؛ که داستان آن طولانی است و مشهور. 

یکی از قبائل بیمن، به نام چرُهم دوم سر رستادن. و با اجافه مادر اسماعیل ساکن مکه شدند. گویند: ایتیان پیش از آن، در پیامین های

مصیران به او گفتند: هاجر همسر یکی از بادشاها سرزمین ما بود. میان ما و اهلی عین شمس چنگها و رخ داد. در یکی از آن چنگها پیروزی با آنان بود. پادشاه ما را کشتند، و هاجر را اسر کردند، و از آن طرفی به پدر شما ابراهیم رسید. (تاریخ ابّن خلدون، ج. ۱/۱، ص. ۷۷.)

۱- برای تفصیل اصل دادستان، نک: صحیح بخاری، ج.۲۳۱۷، ۲۶۳۵، ۳۲۷۵، ۳۲۵۸.
۲- نک: صحیح بخاری، کتاب الامام، ح.۳۲۶۵، ۳۲۶۴.۳۲۶۵.
اطراف مكة سكنون داشندة. روايت بخارى بر اين مطلب تصريح كرده است كه قبيلة جرهم يس از اقامه ماذين اماميل در مكة، «بيش از آنکه وي به سن جوانى برست در مكة رحل اقامه الفكندن. سايناً ايشان هرازگاهي از سباين مكة گذشتند. 1

ابراهيم - عليه السلام- وقت به وقت، به مكة سفر كرد، تا در انجا به خانواده و دارایي اش سرکشى كند. تعداد اين سفرها به دقت معلوم نيست. منابع متغير جمعاً چهار فقره از اين سفرها را برای ما ثبت كرده‌اند:

1 - خداوند متعال در قرآن كريم یادآور شده است، ابراهيم را خوابناً فرموده كه مشغول سربريدن اماميل است. ابراهيم نيز فرمان را دريافت و عزم بر امثال آن جزم كرد.

فلما أسلمت وقِل بِلَهَ ﴿والذى تمييزه ﴾ فإنه هذا لغز الابناء الميمين ﴿واقيتاه بدين وعظ﴾.

کلذک نجیب المحسنين ﴿إن هذا له زر الابناء الميمين ﴾ وقیتاه بیہد وعظ.

در سفر تكوین [نوات] آدمه است كه اماميل سيزده سال بزرگر از اسحاق بوده، و زمينه بيان داستان بر آن دلالات دارد كه بيش از ولادت اسحاق روي داده است؛ زيرا، مؤده ولادت اسحاق پس از آنکه داستان بطور كامل آورده مي شود، مي آید.

ابين داستان دست كم يكي ازسرعهای ابراهيم به مكة راهي از رسيدن اماميل به سنين جوانى، دربندارد. سه سفر دیگر را بخارى با طول تفصيل به روايت اين عباس از حضرت رسول اكرم -صلى الله عليه وسلم- نقل كرده است. ملخص آن روايات چنان است:

2 - اماميل - عليه السلام- به سن جوانى رسيد، و زبان عربى را از جرهم فراگرفت؛ و مورديسند و قبول ايشان افتاد، و زني از قبيله خود
را به همسری اسامیل در آوردند. مادرش مرد. ابراهیم بر آن شد که بار دیگر به دیدار خانوادهش برود. وقتی که به مکه رسید، اسامیل را نیافت. از همسرش حال او را پرسید و از اوضاع زندگانی آنان جویا گردید. همسر اسامیل از سختی روزگار و تنه‌گیری می‌شست گلایه سرداد. حضرت ابراهیم -عیله السلام- به او سفارش کرد، به اسامیل بگوید که آستانه خانه‌اش را چاپ‌جا کندا! اسامیل مراد پدر را دریافت؛ همسرش را طلاق داد، همسر دیگری گرفت. پیشتر مورخان بر آن اند که این همسر دوم، دختر مضافت بن عمو، بزرگ و رئیس قبله چرخه، بوده است.

۳ بار دیگر، ابراهیم -عیله السلام- به مکه آمد. اسامیل همسر این‌گونه اختیار کرد. بود. ابراهیم -عیله السلام- در این سفر نیز اسامیل را ندید، اما پیش از بازگشت به فلسطین احوال او را از همسرش پرسید و وضع زندگانی آنان را جویا شد. وی حمد و تثنیه الهی به جای آورد و ابراز خرسندی کرد. حضرت ابراهیم نیز توسط او برای همسرش اسامیل پیام داد و سفارش کرد که به همسرش بگوید، آستانه در خانه‌اش را استوار گرداند.

۴ یک بار دیگر نیز، ابراهیم -عیله السلام- به مکه آمد. اینبار اسامیل را در حالی که زیر سایه درختی نزدیک چاه زمم مشغول تراشیدن نیز برای خود بود، ملاقات کرد. همین‌که آن حضرت را دید، پیش یاب ایشان برخاست، و چونان پدری با پسری با پدر، یکدیگر را در آغوش کشیدند. این ملاقات، به دنبال فرتری‌سی طولانی دست می‌داد که کبرت یکدیگر سالخوردگی و پرخاطره و مهربان و دلسردی در ارتباط فرزندش، و کبرت فرزندی نیکوسرت و شایسته و درستکار در ارتباط با پدرش، توان شکیبانی و تحتال آن را دارد. طی همین سفر بود که ابراهیم و اسامیل -عیله السلام- که به را بنا نهادند، و یاد بهای
آن را برافراشته و ابراهیم، پنا به فرمان خداوند سبحان فراخوان حجَّ داد.

خداوند از دختر مضاش دوازده فرزنده پسر به اسماعیل-علیه السلام- روزی در کرد، به نام‌های: نابی (با: نابی‌نی)، قیامدار; ادب‌الکل، میشا؛ دما؛ میشا؛ حمد؛ تیمی؛ تیمی؛ قیام‌دکا; و از این فرزندان دوازده قیله متشعپ گردد که همه آن‌ها برهمای از زمان را در مکه ساکن بوده‌اند و وسیله عمده گذراش زندگی آنان در آن روزگاران بازگانی از سرزمین یمن تا سرزمین شام و مصر بوده است. بعد‌ها، این قبیله‌ها در اطراف و اکناف عربستان و حتی بیرون آن، پراکنده گردیدند. و تاریخ سرگذشته‌ی زندگانی آنان در اعمال تاریک زمان ناپدید شد. مگر فرزندان نابی و قیام‌دکا.

تمدن تابیان، فرزندان نابی، در شمال حجاز شکوفا گردد، و حکومتی نیز و یمن تشکیل دادند که پایتخت آن پرده- شهر پاسانتی کهن و مشهور در جنوب آرا - بود و اهلی اطراف، بکسره به فرمان این حکومت گردن نهادند. و هیچکس تاب سبیز با ایشان نیاورد، تا زمانی که رومیان آمدند و آنان را ریشه‌کن ساختند.

گروهی از محققان و اهل علم و آشیانه به انساب به این سوی متمایل شده‌اند که پادشاهان آل‌حسن و نیز انصار، اوس و خزرج، از خاندان نابی این اسماعیل و بتای این دودمان در آن سامان بوده‌اند.

امام بخاری (ره) نیز در صحیح به همین سوی متمایل بوده است؛ زیرا، پاییز گشوه است تحت عنوان «نسبة الیمی الی اسماعیل-علیه السلام» و بر این مطلب به بعضی احادیث استدلال کرده است. حافظ این حجر
نيز در شرح صحيح بخارى ترجيح بر آن نهاده است كه قحطانىان از
دودمان نابت بن اسماعيل -عليه السلام- اند.1

همچنین، قیصر بن اسماعیل، پیوسته فرزندانش در مکه می‌زیستند و
نسل وی در آنجا گسترش می‌یافت، تا آنکه عدنان و فرزندش مهد
بدید آمدنند، و از عدنان به بعد، اعراب عدنانی سسله نسب خویش را
مخفوی داشتند؛ و عدنان نیای بیست و یکم حضرت رسول در سلسله
نسب آن حضرت است: چنانکه در حديث نبی وارد است که آن
حضرت هرگاه به نسب خود اشتهار می‌کردند و به عدنان می‌رسیدند
توقف می‌فرمودند و می‌گفتند: (کذب التّباقون): اهل انساب
در وحودگوندا و از او نمی‌گذشتند. در عین حال، عدایی از علمای
اسلامی بالاخره بردن نسب پیامبرکر را فراتر از عدنان جای دانستند.
و حديث مورد اشتهار را ضعیف تلقی کردند؛ اما در این قسمت از
نسب نبی آنچنان اختلاف‌نظر دارند که جمع میان المواقفان ممکن
نیست. محقق پزغم، علاء‌الله فاضل محمد سلیمان منشور پوری (ره)
سخن ابن سعد را که طبری و مسعودی و دیگران در عداد اقوال دیگر
آورده‌ند، ترجيح نهاده‌ند. مبنی بر اینکه میان عدنان و ابراهیم -عليه
السلام- پنا به تحقیق دقیق جهل واسطه بوده است؟ چنانکه خواهد
آمد.

1- صحيح بخارى، كتاب المناقب، باب نسبة اليمن إلى اسمايل، ج 4، ص 221-222،132، تاريخ ابن خلدون، ج 1، ص 242-243.
2- نک: تاريخ الطبري، ج 2، ص 276-277.
3- الطبقات الكبير، ابن سعد، ج 1، ص 276-277، تاریخ الطبري، ج 2، ص 276، مرور الذهب، مسعودی، ج 2، ص 274-275، تاريخ ابن خلدون، ج 2، ص 198.
4- نجج البایر، ج 1، ص 298، رحمه للعالیمن، ج 2، ص 7، 8، 9-14، 17-18.
تیره‌های مختلف دودمان معده از طریق فرزندش نزار گسترش یافت.

کفتن‌های: گفت شهر و فرزند دیگری نیاشته است. اما نزار چهار پسر داشته است که چهار قیبله بزرگ به نام‌ها: ایاد، آنمار، شبیع، مُضر از آنان پدید آمده‌اند. به ویژه، از ربعه و مضر تیره و طاویف‌های فروآوان پدید آمده‌اند و گسترش یافت‌هاند. از ربعه، شبیعه، و آمد؛ خندها و جدی‌های: از جدیلا، قبائیل بسیار مشهور، مانند: قیس، نمار، و بنی‌وائل، که بکر و تعلیم از آنان‌ها، و از بنی‌بكر، بنی قیس و بنی شیبان و بنی حنیفه و طاویف دیگر. آل سعود، پادشاهان عربستان سعودی، امروزه از دودمان عزیزه هستند.

قیبله‌های مضر به دو شبه بزرگ تقسیم شدند: قیس عیلان بن مضر، و طاویف الیاس بن مضر؛ از قیس عیلان، بنی سلیم، بنی هوازن، بنی ثقفی، بنی صصعع، بنی غطفان؛ از غطفان، عبس ذیبان، اشجع، اعصر؛ و از الیاس بن مضر، تمیم بن مَرَّه، فیلی بن نمکه، بنی آسم بن خُرْیم، و طاویف کنانه بن خزیمه؛ و از کنانه، قرشی، که فرزندان فهرین مالک بن نضری بن کنانه‌اند.

قرشی نیز به قبائیل چند تقسیم می‌شندند. که مشهورترین آنها عبارتند از: جنّک، سهم، غنّی، مخزوم، تیم، زرمه و طاویف علی بن کلات، که عبارتند از: عبداللهان بن قُصّی، اسمن بن عبدالله‌العزَی بن قُصّی، و عبداللهان بن قُصّی. از عدنانی چهار تیره پدید آمده‌اند: عبدالله، نوفل، مطلّب، حاشم و خاندان هاشم همان است که خداوند سبحان از آن خاندان، حضرت محمد بن عبدالله بن المطلّب بن هاشم را برگزید:

صلى الله عليه وسلم.

حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- می‌فرمود:
إن الله اصطفى من ولد إبراهيم اسماعيل؛ واصطفى من ولد اسماعيل بني قريش، واصطفى من قريش بني هاشم.

وكانوا من بني هاشم.

وقد يُذكر جماعة من بني هاشم، وهم فرسان من بني هاشم.

وقد يُذكر جماعة من بني هاشم، وهم فرسان من بني هاشم.

وقد يُذكر جماعة من بني هاشم، وهم فرسان من بني هاشم.

وقد يُذكر جماعة من بني هاشم، وهم فرسان من بني هاشم.

 Есть последовательный список ссылок на источники:

1 - صحيح مسلم، كتاب الفضائل، «باب فضل نسب النبي»، ج. 2، ص. 1782، ح. 1.
2 - سنن ترمذي، كتاب المناقب، «باب فضل النبي»، ج. 5، ص. 444، ح. 3605، و به هم.
3 - سنن ترمذي، كتاب المناقب، «باب فضل النبي»، ج. 5، ص. 545، ح. 4607، ح. 3608.
وقتى فرزندان عدنان فرواون شندند، در اطراف و اکتفاً مناطق مختلف عربستان پراکنده شندند، و این سوی و آن سوی، رد پای ناپارس باران و روش گیاهان را دنیال می‌کردن:

* عبدالله، و تیره‌هایی از بکر بن ولیل، و تیره‌هایی از تیمی به بحرین مهاجرت کردن و در آنجا اقامت گزیدند;

* بی‌هیچه بن علی بن بکر بسوی یمامه کوچ کردن، و در حجر قصبة یمامه، سکتی گرفتند، و دیگر تیره‌های بکرین ولیل در امتداد آن سرزمین، از یمامه تا بحرین، تا سیف کاظم، تا دریا، اطراف سواد عراق، تا آلله، تا هیئت سکونت گزیدند;

* تغلب در جزیره فراتیه ایاقت کردن، و بعضی از تیره‌هاشان با بی‌بک همکنیه شندند؛ و بینی تیمی در بیابان بصره ساکن شندند;

* بینی سلم در نزدیکی مهنه، از وادی القی ره‌ی خیر، تا شرق مدنه تا حدالجبلین، تا زمین‌هایی که به حر بته متهی می‌شود، سکونت اختیار کردن;

* بینیاسد در سمت شرق نیامه و سمت غرب کوفه، سکا گزیدند، که از یک سوی با تیمی در سرزمین بجتر از طبقه، و از سوی دیگر با کوفه، مسافت پنجم روزه راه فاصله داشتند;

* دیوان از نزدیکی نیامه تا حوران سکونت اختیار کردن، و تیره‌های کتانا در تهالمه برچای ماندند، و در مگه و حومه آن طواویف قریش اقامت گزیدند، و از هم پراکنده زندگی می‌کردن، تا زمانی که فصیب من کلاب در مین آنان ظهور کرد و طواویف قریش را گرد آورد، و برای آنان وحدتی پدید آورد که قدر و منزلت قریشیان را پسی بالا برد.۱
فصل دوم
حكومة‌ها و امارت‌های عربی
توضیح
حاکمان عربستان هم‌زمان با ظهور دعوت نبی امام بر دو نوع بودند:
1. پادشاهان تاجدار، که در حقیقت مستقل بودند;
2. رؤسای قبائیل و عشایر، که از جهت حکومت و مراپوردگی اجتماعی
دست کمی از پادشاهان تاجدار نداشتند؛ بیشتر این فرمانرواها دارای
استقلال تام بودند، اما، برخی از آنان از یک پادشاه تاجدار تبعید
می‌کردند.
پادشاهان تاجدار، عبارت بودند از پادشاهان پهن، و پادشاهان توابع
شام (یعنی آل غسان) و پادشاهان خیره؛ دیگر حاکمان عربستان تاج
دشتند. در این فصل تاریخچه‌ای از فرمانرواها این پادشاهان عرب، و
رؤسای حکومت‌های عربی خواهد آمد.

پادشاهان لبنان
قدیمی‌ترین قوم عرب که از نواحی عرب عاریه در یمن شهرت
داشتند، قوم سبأ هستند. در حفاظتی از تاریخ‌های قدمی‌ای از اورآتان که
به بیست و هفتم قرن پیش از میلاد مربوط می‌شود، دست یافته‌اند. آغاز
شکوفایی تمدن و شوکت و سلطنت و گسترش قلمرو مکه پانزده قرن
پیش از میلاد بوده است. دوران‌های پادشاهی سلاطین پیم را می‌توان
به ترتیب ذیل تقسیم کرد:

دوره اول - از ۱۳۳۰ تا ۱۲۷۰ پیش از میلاد
حكومة مشیمت در این دوره از عنوان معیطیان شهرت یافته است که
در "جوی" یعنی دست واقع شده، فرماین نجران و حضرموت، ظهور
کرد، و پیوسته نشو و نما پاخت، و وسعت گرفت و برشیطره و
دورة دوم- از ۴۲۰ تا ۴۳۸ پیش از میلاد

حکومت یمن در این دوره به عنوان پادشاهی سبا مشهور شد، و فرمانروایان یمن لقب مکرب را از آن‌ها وارد می‌کردند. با عنوان «ملوک سبا» شهرت یافته و مکرب را به جای صرواح پایتخت خود قرار دادند. که ویران‌های مکرب در فاصله ۱۹۲ کیلومتری شرق صنعا هم‌جان باقیست. ۲

---
1- سورة فرقان، آیه ۸۸.
2- الیمن عبر التاريخ، ص ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶; تاریخ العرب قبل الإسلام، ص ۱۰۱- ۱۱۳.
3- الیمن عبر التاريخ، ص ۷۷، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶; تاریخ العرب قبل الإسلام، ص ۱۰۱- ۱۱۳.
دوره سوم - از ۱۱۵ بیش از میلاد تا ۲۰۰ میلادی

کشورت یمن در این دوره با عنوان «دودت حمایتی اولی» شناخته شده‌اند. زیرا در این دوره قبایل حمایت در مملکت سباه و استقلال یافت، و پادشاهان این دوره با عنوان «ملوک سباه و ذی ریدان» شهرت یافتند. این پادشاهان، شهر ریدان را به‌جام شاه مارب پایینگ خود قرار دادند. ریدان به نام ظفر نیز مشهور است، و ویرانه‌هایی در دانه کوهی کغلی‌شده در نزدیکی یکی یافته می‌شود. در این دوره، عوامل سقوط و انحطاط در میان آن‌ها، باعث خروج‌کردن یکی‌یک گروه یکسانه‌ای از زندگی در شمال گسترانده بودند: ثانیاً، رومیان راه برگری در دیپایی این در شمال عراق و سوریه و شمال حجاز تا تحت‌نفوذ خود درآوردند، در اختیار خود گرفتند؛ ثالثاً، یک‌پاره با یکدیگر سخت رقابت داشتند. این عوامل موقعیت پراکنده‌ای شدند به‌طوری آل قحطان، و مهاجرت ایشان به سرزمین‌های این‌دست گردید.

دوره چهارم - از ۲۰۰ میلادی تا ورود اسلام به یمن

کشورت یمن در این دوره با عنوان «دودت حمایتی دوم» شناخته شده‌اند. و پادشاهان این دوره را «ملوک سباه و ذی ریدان و حضرموت و یمنی» می‌نامیده‌اند. در این دوره از پادشاهی یمن، ناسامانه‌ها و حوادث تازه‌پاتی‌های دری در پی به‌رهه‌پیوست، و شورش‌ها و جنگهای داخلی یکی پس از دیگری پادشاهان این دوره را تحت فشار قرار داد، و حکومت آنان را پایین‌های در دست بیگناگان قرار داد، و بالاره همین امر موقعیت از دست رفتن استقلال ایشان گردید. در این دوران بود که رومیان به عدن باع‌تنهادند، و با پشته‌ای آنان حشیشان برای نخستین بار در سال ۳۴۰ میلادی یمن را اشغال کرده‌اند، و از رقابت دو
قبله همدان و حمیر بهره جستند، و این اشغال تا سال ۳۷۸ میلادی ادامه یافت. آنگاه یعنی استقلال خود را بازیافت، اما هرمز مان با این پیروزی، سوراخهایی در سد مأرب پدید آمد. که با آنکه آن سیل عظیم که در قرآن کریم با عنوان «سیل العزم» مذکور افتاده است، در سال ۴۵۰ تا ۴۵۱ میلادی به وقوع پیوست، و بر اثر این فاجعه پز شد، آبادی های یمن به وراثه تبدیل شده، و طوایف مختلف این منطقه این سوی و آن سوی پراکنده شدند.

در سال ۵۳۲ میلادی، ذوبواس به هدویی دورشی سخیت کارساز را بر علیه مسیحیان نجران آغاز کرد، و درصدی بردند که با جریان و نشان اهلی نجران را از آین مسیحیت بازگرداندند و چون اما کردند و نجاتی گرفتند، گودالهای پر از آتش برای آنان درست کرد، و مسیحیان نجران را در آتش افتادند. این قضیه همان است که قرآن در سورة بروخ مورد اشاره قرار داده و فرموده است: «فل التّابع الیّ ورود». 

ابن حدایه، حسن انتقاد مسیحیان را برانگیخت، و آنان را به انجام فتوحات و توسعه طلبی هایی تحت رهبری امپراتوران روم در بلاد عرب واداشت. رومیان حیشیان را بر این کار تشییع کردند و برای آنان نیروی دربایی ترتیب دادند. در سال ۵۳۵ میلادی، هفتاد هزار زنده از حبش شرایر شدند و میان را برای پا دووم اشغال کردند. فرماندهی این حمله با اربط بود. اربط از سوی پادشاه حبشه فرمانروا یمن بود، تا زمانی که یکی از فرماندهان لشکر کش، ابرهای بن سابح اسرم، در سال ۵۴۹ میلادی، او را به تخت رسانید، و پس از راهی کرد پادشاه حبشه و جلب رضایت او، خود را پادشاه یمن گردانید. ابرهای همان کسی است که به قصد ویران ساختن کعبه لشکر کشی کرد، و خود و

1- سورة بروخ، آیه ۴.
لشکریاتش به‌اشخاص «اصحاب الفیل» معروف شدند. خداوند ای‌رهه را پس از بارگشت به صنعا به دنبال ماجراجه قیل، هلاک گردیدند، و پرسش یکسوم، و سپس پسر دوم او، مسروق، جانشین او شدند، و چنانکه گویند، این دو بدتار از پدرشان بودند، و سپرین پلیدتر از او داشتند و اهالی بیمن را سخت تحت فشار قرار دادند و پیچاره کردند، و خوار گردیدند.

از سوی دیگر، اهل یمن، به دنبال ماجراجی قیل، از پارسیان کمک گرفتند و در برای حبشیان استادگی کردند، و مقاومت از خود نشان دادند، و بالاخره آنان را از سرزمن خویش راندند و در سال ۵۷۵ میلادی به‌وهی مدعیکر سیفین ذی‌یزن حمیری به استقلال رسیدند، و او را پادشاه خود قرار دادند. مدعیکر گروهی از حبشیان را کشاو خود نگاه داشته بود که اگر خدمات می‌کردند و در رکاب او راه می‌رفتند. روزی از روزها، آن حبشیان کار وی را یکسره کردند، و با مروگ یی، پادشاهی از خاندان ذی‌یزن بیرون شدند، و یمن به صورت مستعمره‌ای از مستعمرات پارسیان درآمد، و والیان و دستنشاندگان ایرانی نوازید، یکی پس از دیگری، بر یمن حکومت کردند؛ نخست، و‌هرز، سپس مزرعان پسر و‌هرز؛ سپس پسرش تینجان؛ سپس خسرو پسر تینجان؛ سپس پادشاه؛ که وی آخرين والی ایرانی یمن بود، و در سال ۲۸ میلادی اسلام آورده و با اسلام آورده و قدرت و نفوذ پارسیان در یمن یاپان بدیع‌رفته است.

پادشاهان هیره

سرزمین عراق و اطراف آن را، از همان اوان که کورش کبیر (۵۵۷-۵۲۹ ق.م.) آنگا را سامان و سازمان بخشید، پارسیان بر آن سرزنشانی حکومت می‌کردند و هیچکس با آنان کشمکش و خصومتی نداشت.

در سال ۳۲۶ پیش از میلاد، اسکندر مقدونی قیام کرد، و دارا، شاه ایران، را شکست داد و پارسیان را درهم شکست، به قدرت و شوکت آنان پایان داد. سرزنشانهای پارسیان تجزیه شد، و ملوکالطوفان فرمانروایی قسمت‌های مختلف آن را در اختیار گرفتند.

این پادشاهان همچنان جدایا، بر مناطق مختلف ایران فرمان می‌راندند. تا به سال ۳۳۰ میلادی، و در عهد همین پادشاهان ملوکالطوفان، قحطی‌های مهاجرت کردن، و بخشی از تحمل عراق را اشغال کردن؛ سپس مهاجران عدنانی به آنان پیوستند، و با آنان به کشمکش پرداختند. تا بالاخره، در بخشی از جزیره فراتیه ساکن شدند.

نخستین پادشاه خیره از این مهاجران عرب، مالک بن فهم تنویخ از آل قحطان بود، و محل اقامت او شهر ابیار یا در نزدیکی ابیار بود. پس از وی، برادرش عمرو بن فهم، به روابطی و جذبیتی بن مالک بن ملقب به «آریش» و «ویضا» به روايت دیگری، جانشین وی شدند.

در عهد اردشیر پسر بابک، دوباره، قدرت به پارسیان بازگشت.

اردشیر مؤسس سلسله ساسانیان بود، که به سال ۳۳۳ میلادی پیروگذار این سلسله گردید. وی پراکنده‌ها و نابسامانی‌های امور پارسیان را به سامان آورد، و بر عرب‌های مقيم مناطق تحت سیطره خویش چهار را

---
1- تاریخ الظریف، ج. ۳، ص. ۵۴۰. ابن خلدون در کتاب تاریخ خود همین روایت را پذیرفته است (ج. ۲، ص. ۲۳۸). و برآن است که پس از عمرو بن فهم جذبیتی به حکومت رضیده انت که پردازه‌ها مالک بن فهم پرده داشت.
2- یعقوبی، ج. ۱، ص. ۱۶۹. مسعودی، ج. ۲، ص. ۹۰.
و همین امر، موجب کوش کردن قضاعه به شام گردد، و اهل حیره و انباز به فرمان او گردن نهادند.

در عهد ارشدنش پایان ولایت و حکومت جذبهمی وضاح بر حیره، و نیز حکومت و ولایت دیگر عرب‌های ربعه و مضر که در سرزمن عراق و عربستان فرمانی را ارائه داده. ارشدنش معتقد بود که محال است بتواند مستقیماً بر عرب‌ها حکومت بکند، و نگارده که آنان مناطق تحت فرمان او را غارت کند، مگر آنکه فریدي را از میان عربها پادشاه آنان گرددند که از یک سوی حکومت ساسانیان را تآیید کند و دستیار و پاسدار حکومت مرکزی باشد؛ و از سوی دیگر، این امکان را به او بدهد که بتواند به کمک آنان در پادشاهان روم را پیش نماید. که سخت از اینشان در هر سو بود: و در پادشاه عرب‌های مقیم شام که دست پروردگه پادشاهان روم بودند، عرب‌های مقیم عراق را در پادشاهان قرار دهد، و همواره در مقر پادشاه حیره یک تب از لشکریان ایران را آماده نگاه می‌داشت تا به مدد آنان بر عرب‌های پادشاهنشین که بر علیه حکومت او خروج می‌کردند، پرورز آید. جذبهمی حدود سال ۲۷۸ میلادی از دنبای رفت.

پس از مزگ جذبهمی، عمروی عدن بن نصر لخمی (۲۹۳–۲۸۸) فرمانروای حیره شد. وی نخستین پادشاه از لخمیان و نخستین فرمانروایی بود که حیره را مقر حکومت خوشی داد. وی هم عصر خسرو شاپور پسر ارشدنش پایان بود. از آن پس، پیونده لخمیان بر ولایت حیره پادشاهی می‌کردند، تا زمانی که قیام پسر فیروز (۴۴۸–۴۳۱ میلادی) فرمانروای ایران گردد. در عهد وی، مزدک ظهور کرد، و دعوت به راهی از شریعت و قانون را اغاز کرد. قیام به اتفاق عده فراوانی از مردم ایران آیین او را پذیرفتند. قباد پیکی نزد پادشاه حیره؛ مذکرین ماهالسماء (۵۱۲–۵۵۵م) فرستاد، و او را به اختیار کردن آن
آینین پلید فراخوانید. ممانن از روز خود پرورگانی و غیرت و تعصب عربت، پیشنوازه و را تذکره می‌کند. قباد نیز او را بپنگاس کرد. و حارث بن عمر بن حجر کننده را، که دعوت او به آینین مزدک را پذیرفته بود، چایگزین او گردید. خسرو اندویروان (۵۷۸-۶۳۱ م) جانشین قباد شد. وی را آین مزدک پس از پذیرش مذهب نارگیهند افتاده بود. از این رو، مزدک را همراه با عده‌ای از پیروان آینی وی کشت، و مانند را به نهایت پادشاهی حیرت بازگردانید، و حارث بن عمر رو احضار کرد. اما، وی به نزد پنی کلب گریخت، و در میان آنان بماند تا مرد.

پادشاهی پس از بیش‌ترین ماءالسماء در نسل وی پوسته برقرار بود، تا نویی حکومت به نعمان بن مذر (۶۸۳-۶۵۵ م) رسید. خسرو اندویروان بر اثر سعاوت و سخن چنین زیدین علی عبادی بر او خشم گرفت. نزد نعمان فرستاد و او را احضار کرد. از حیرت پرون شد، و پنهانی بر هانی بن مسعود سرور و سالار آل شیبان درآمد، و خانواده و داراییش را به او بهره‌مند، انتقال به خسرو ایران رهسپار گردید.

خسرو اندویروان نیز او را زندانی کرد، تا از دنیا رفت.

به جای منذر، شاهنشاه ایران، ایاس بن قبصة طالی را فرامرزاوی پخشید، و به او فرمان داد که نزد هانی بن مسعود بفرستند، و از او پیگیری که هرچه نزد است تحول دهد. هانی را حیفت عربت از پذیرفت چنین پیشنهادی بازداشت، و هانی به پادشاه جدید حیرت اعلان جنگ داد. دیری نپایید که مرزبانان خسرو ایران همراه با قشون رزمیانگان ایرانی در رکاب ایاس بر سر او بیفتند، و در مکانی قرار میان دو گروه کارزاری سهمگین شکل گرفت، که در انتها آن بین شیبان پیروز شدند، و پارسیان شکست سخت خوردند، و این
بادشاهان سرزمش شام
در همان دورانی که موج هجرت‌ها و کوچ قبایل مختلف همچنین فراگرفته بود، تیره‌هایی از فضاهای نیز به نواحی اطراف شام سفر کردند.

۱- این مضمون را به عنوان حديث نبی خلقی بن خطاب در مستند خویش آورده است (۲۴ ص، این سعد ج. ۷۷ ص)
۲- تفصیل این مطالب را طبیعی و مشعوش واین قلمه واین خلدون ویلادزروی واین اثر و دیگران آورده‌اند.
و در آنجا رحل اقامت افتقدند. این مهاجران از نن سبز بن حلوان بودند. که بنی ضمیم بن سبز، معروف به (ضجاعم) از آنان دن. رومیان آنان را دست نشاندند خود گردانیدند. تا عرب باده را از کارشکنی پازدارندند. و از آنان پشتونهای بر عليه پارسین برای خود بسازندند. و از میان آنان پادشاهی بر آنان گماشتن، و سالها این پادشاهی استمرار یافت، و یکی از مشهورترین پادشاهان ایشان زیادین خیله بوده است، و زمان حکومت آنان را از اواخر قرن دوم میلادی تا پایان آن- تقریباً - برآورد کردهانند. با ورود آلغشاره به سرزمین شام، پادشاهی ایشان منفعت گردید. آلغشاره بر ضجاعمه چهرب شدند، و بر هرآنچه در اختیار آنان بود دست یافتند، و بر آنان پرون آمدند. امبراطوری روم نیز آنان را به عنوان پادشاهان عرب بر سرزمین شام مسلط گرداندند. این خاتم این پادشاهان شهر بصری بود. غسانه به‌پایی با عنوان پادشاهان سلاطین روم بر سرزمین شام حکومت می‌کردنند. نا آنکه در سال سیزدهم هجرت واقعه برای توقف اتفاق افتاد، و آخرين پادشاه آل غسان به نام جله بن ابیهم در عهد امبراطور شیبیم خطراب -رضي الله عنه- به فرمان اسلام گرده نهاد...\[\text{امیران هجاز}\]

اسماعیل - عليه السلام - در سراسر زندگی، زعیم مکه و ملکی که بوهم و یکصد و هفت ساله، بوهم به دنیا آمد. پس از وی، یکی از پرسننه، به قولی دو تن از پرسننن. نخست نان حتی، سپس قیادار، جانشین او شد. بعضی نیز این ترتیب را به عکس گفتند. بعد از این...

1- تفصیل مطالب، را می‌توانند، نزد طبیعی، مسعودی، این قبیله، این خلاصه، این برادر، بن‌اثیر و دیگران یافت.

2- سفر تکیه، ۱۷۸، تاریخ اسلامی، ج۱، ص۳۱۴.(۱۸۲۷) به‌پایان به‌روایتی از طبیعی و نیز یعقوبی، ج۱، ص۲۲۷.(۱۸۲۷) و دیگران، یکی به هنگام وفات یکصد و سی‌سال داشته است.
دو، مظاعض بن عمرو جَرْحِمی، پدریزرگ مادری آنان فرمانرواگی مکه را برده‌گرد گرفت، و به این ترتیب، پیشوا و فرمانرواگی مکه به نیب‌های جَرْحِمی انتقال یافت و در دست آنان ماند؛ اما همچنان فرزندان اسماعیل جایگاهی و این داشتند، زیرا، پدرشان در بنای خانه کمی سهمی بودند; در عین حال، در حکومت هیچ سهمی نداشتند.

روزگاران و دوران‌ها گذشت، و فرزندان اسماعیل نام و عنوانی که قابل ذکر باشد نداشتند؛ تا آنکه اندکی پیش از ظهور بختخصر جُرْحِمیان روه به ضعف گذشتند، و ستاره عدنانیان در آسمان سبیل عربستان درخشیدن گرفت و از آن زمان کوکب بخت عدنانیان از افق مکه طالع گردید. دلیل این دگرگونی اوضاع، آن بوده که در پورش بختخصر در ذات عرق بر علیه اعراب، پیشوا و رزمی‌گان عرب در آن ماجرا از جَرْحِم نبود، بلکه شخص عدنان بود.

در حمله دوم بختخصر (به سال 587 ق.م) فرزندان عدنان بسیار یمن متفرق شدند و برخی هنگام برمی‌پیام به سوی اسرائیل- معدن فرزندان عدنان [را به حران شاه برد، همینکه فشار و تهدید بختخصر از مکه مرتفع گردید. معدن به مکه بارگشت و از جَرْحِمیان کسی را جز جوش بن جُلْحْم نیافت. با دختر وی مَعِنَّه ازدواج کرد، و از او صاحب فرزند پسری به نام نزار شد.

از آن پس، کار جِرْحِمیان در مکه به بَدَی و زشتی گرایید و روزگار بر آنان سخت شد؛ و دست ستم بر سر زائران خانه خدا بلند کردند; و

---
1- سیره ابن هشام، ج 1، ص 111-113 و 111-112؛ ابن هشام فقط از حکومت نااية از اولاد اسماعیل (علیه السلام) سخن گفته است.
2- تاریخ الطبري، ج 1، ص 559.
3- تاریخ الطبري، ج 1، ص 559-560 و 561، ص 717-771؛ فتح الباری ج 6، ص 542.
اموال کمیتی را بر خویشتن خلاص گردانیدند؛ و همین مسئله به خصوص، کینه عدالتی را بر علیه آنان برانگیخت، و آنان را بر سر غیظ آورد. وقتنی خریده در مراظه‌ها فرود آمدند، و ناکامی‌سندی عدالتیان را از جراحه دیدند؛ از این مسئله سوءاستفاده کردند، و به کمک یکی از طواقف عدالتیان، بنی‌بیکر بن عبدالله بن کنانه، به جنگ با جرمیان برخاستند، و آنان را از مکه آواره ساختند، و در اواست قرن

دوم میلادی زمام حکومت مکه را به دست گرفتند.

زمانی که جراحه خود را نگذیرز از جلای وطن دیدند، دهانهٔ چاه زمزم را مسدود گردانیدند، و موضع آن را به خاطر سپردن، و چندین شریت گران‌ها را در آن مفیدن ساختند. این اسحاق گوید: عدم بین حارث بن مُضح‌جُرحیٰ دو آهوری کعبهٔ را همراه با حجارالاسود با خود برداشت، و در چاه زمزم مفیدن ساخت، و خود با همراهانش، که دیگر جرمیان بودند، بسوی یمن رهسپار گردید. آنان از اینکه مکه را دیدند که را کنند و پرودند، و از اینکه پادشاهی مکه را از دست داده‌اند، سخت اندهش‌گی شده‌بودند. در این ارتباط، عمرو چنین سروه است:

کان لن بیکن پی این الحجون الی الصفا انسب، ولم يمسر بكه سامار

1- تاریخ الطبیع، ص 246-284.

2- این مضحه غیر از مضح جرحی اکبر است که سرگذشت او در داستان

اسماعیل(علیه السلام) گذشت.

3- مسعودی گوید: در آن روزگاران پشیبان، پارسیان به کمیت جوهر و املاک را اهدا می‌کردند. از جمله ساسان پسر بایک دو آهوری طلایی را همراه با جواهرات و یک شمشیر و طلای قروان اهم کرد، و لی عمرو آن هدايا را در چاه زمزم افکند. پیش از مسئله گذشته تاریخ و سیره و دیگران برآمدن که این دو آهوری زرین از آن جرمیان بوده است، زمانی که در مکه پسر میرده‌اند، اما جرمیه‌ها، هنگامی دارایی و اموالی نداشته‌اند، تا چنین نسبت بهتین صحیح بهده باشند. اختلاف دارد که از این قبایل دیگر

بوهد است؛ وله اعلم(مروج الذهب، ج 1، ص 242-243).
بی‌شب، نخن‌کن‌های‌های‌فاقدان، صروف الیما و جدید‌العوارث

تو گویی که دیگر، از حجوت گرفته شده‌اند، دیگری برچاله می‌مانند است، و دیگری، در مکه پرندگان پرندگان؛ ما بودیم.

ساکنان دیرینه ماکه؛ اما فراز و نشیب روزگار، و بخت یک

ادباد، ما را بر باد دادیم

زمان زیست حضورت اسماعیل، علیه السلام- را در مکه، بیست قرن پیش از میلاد برآورد کرده‌اند. بناباین، مدت اقامت چرهم در مکه تقريباً بیست و یک قرن خواهد بود، و مدت حکومتشان را بر مکه می‌توان حدود بیست قرن دانست.

خزاعه با کمال استبداد، حکومت مکه را در اختیار گرفتند، و برای بان برک سهمی در حکومت قبائل نشنند; جز آن‌گونه‌ها است باز دیل را برای قبائل مضر در نظر گرفتند:

1) بردن مرم داری از غرفات به مزیله، و «اجازه» یعنی روانه کردن-

مردم در «یوم‌النُفر» از مینی. این سیمبت پیش از آن، از آن پی غوث بن مروت، یکی از طوانین الیاس بین مضربود که آنان را «صروفه» می‌گفتند.

معناً این «اجازه» آن بوذه است که در یوم‌النُفر (روز دوازدهم دی بیجه) مردم زمین جمرات را شروع نمی‌کردن تا آن‌گونه مرمی از طایفه صوفه رمی جمرات را انجام بدهد. آن‌گاه، وقتی که مردم از زمین جمرات فارغ می‌شندند، می‌خواستند از سرزمین‌منی‌ها به یون برون، صوفه دو سوی جمره غافله را می‌گفتند. و نمی‌گذاشتند هیچ‌کس برود.

تا وقتی که پنبه غوث بن مروت، تا آخرین نفر بگذرند، آنگاه راه مردم را باز می‌گذاشتند. پس از انتراض صوفه، پنبه سعد بن زید بن منه‌ی ملیه از قبائل

تیم وارث این مقام شدند.

2) حرکت دادن حاجیان از مزیدفه به مینی در بامداد عید قربان، که این امتیاز از آن جنب عدون بود.
به تأخیر اندلعت مناهی حرام، که این اسمت از آن بینی قیمت‌بین
عده‌ای از بینی کنانه بود.
فرمانروا، خزاعه بر مگه سیصد سال استمرار یافت. در دوران
حکومت انان، عدالت‌نیان در نجذ و اطراف عراق و بحرين پراکنده شدند
و تنها در اطراف مگه تیره‌هاي از قرب به صورت «حلول» و «صلم»
دور از یکدتی برچای مانندند؛ همچنین، خاندان‌هایی از قرب، به
صورت پراکنده در ميان قوم خودشان بینی کنانه، بسی مبینند، و در
کار مگه بیت الحرام هیچ مدخلتی نداشتند، تا آنها قصی بین کلاب
روی کار آمد.

درباره قصی مگوند: وقتی پدرش از دنیا رفت، وی در آغوش
مادرش بود. مردی از بی‌عذره، به نام ریسه بن حرام، مادر از را به
همسری گرفت، و او را به اطراف شام برده. قصی جون به سنین
جوانی رسوید، به مگه پازگشت، ویلی مگه در آن هنگام خليل بن حبشیه
از خزاعه بود. قصی دختر خليل را که حمی نام داشت از وی
خواستگاری رد. خليل نیز به او علاقه‌مند شد و دخترش را به همسری
او درآورد. پس از مرگ خليل، ميان خزاعه و قربی جنگی درگرفت.
و سرانجام، به پیروزی قصی منجر گردید. و قصی زمام امور اجتماعی و سیاسی مکه را به دست گرفت، و متولی خانه خدا گردید.

علت بروز این جنگ به سه نحو در روایات تاریخی آمده است:

روایت اول: آنکه قصی، وقتی که فرزندانش بسیار شدند، و تروت فراوان به دست آورد و موقعیت اجتماعی وی بالا گرفت، و حیله از دنیا رفت، چنان یافت که از خزانه و بنی بیکر به تولیت که خاک و زمامداری مکه سر می‌زید، و قریش سران آل اسما ملک بنا و اصل و بنیاد این خاندان اند. از این رو، با تنی که نه در این قریش و بني كنوه در ارتباط با اخراج خزانه و بنی بیکر از مکه صحیح کرد، و آن رأی و نظر او را تأیید کردند. 

روایت دوم: خزانه معتقد بودند که حیله به قصی وصیت کرده است که تولیت که را بر عهده بگیرد. و زمام امور مکه را نزی به دست بگیرد. اما خزانه از اجرای این وصیت خودداری کردند و به تولیت و امامت قصی تن در ندادند. در نتیجه، جنگ فیلما بین طرفین درگرفت.

روایت سوم: حیله تولیت بیت الحرام را به دخترخ بخشیده بود، و ابوغیشان خزانه را وکیل قرار داده بود. بنابراین، ابوغیشان پرده‌داری خانه که را به تاثیر از حیط عهد دادند. از آن طرف، ابوغیشان دچار نقص عقل بود. همین‌طور حیله از دنیا رفت، قصی به او

است نه حیثی (برای تفاوت معنای این دو ضبط، رجوع شود به پارویش ص... درباره) «حیثی (م.)».

1- سیره ابن هشام، ج. ۱ ص۱۱۷-۱۱۸، تاریخ الاعظم، ج. ۲ ص۲۵۵-۲۵۶.
2- سیره ابن هشام، ج. ۱ ص۱۱۸، الاعظم الاعظم، ج. ۱ ص۱۴۲.
3- تاریخ ابوغیشان، حضرت (یا: سلایم) بن عمرو بن بهاء است. نهج الباری، ج. ۶ ص۶۳۳، الاعظم الاعظم، ج. ۱ ص۱۴۲.
نبرنگ زد و تولیت بیت‌الله را به بهای چند قطاع شتر یا خمره‌ای پر از شراب خیرداری کرد. خزاعه به این دادوستد رضایت ندادند و در بی آن برآمدند که قصی را از خانه خدا بپذیرند. قصی نیز عده‌ای از رجلان فرش و بین کنانه را گردآورد تا خزاعه را از مگه اخراج کند. و آنان دعوت وی را اجابت کردند. ۱

به هر حال، وقتی خلیل از دنیا رفت، و صوفه کماکان به اجرای مراسم سالنیاه پیش برداختند؛ قصی با هماراهانش، که عده‌ای از فرش و عده‌ای از کنانه بودند، نزد آنان رفت و گفت: ما به این سمت و موقعیت از شما سزاواریم! صوفه با او از سر جنگ درآمدند. قصی بر آنان پیروز شد و هر آنچه را در اختیار آنان بود، در اختیار گرفت. خزاعه و بنبکر در برابر قصی جبهه گرفتند; قصی با آن بنای جنگ نهاد و گروهی را برای جنگ‌گذاری با آنان گردآورد. طرفین در برابر یکدیگر صف‌آرا بودند و سخت به کارزار برداختند. و کشتگان طرفین بسیار گردید. سرانجام، با یکدیگر بنای صلح و سازش گذاشتند.

و که تماس بلع را از بنبکر حکم قرار دادند. وی نیز چنین داوری کرد که قصی برای تولیت کعبه و امارات مکه از خزاعه سزاوارتر است. همچنین، حکم کرد به اینکه خون‌هایی از سوى قصی ریخته شده است. از دیه معاف است، و قصی همه آن خون‌ها را زیر پاهایش پاییاما (شکر) خواهد کرد؛ اما، خون‌هایی که از سوى خزاعه و بنبکر ریخته شده است، دیه دارد؛ و همگان موافقان کعبه را در اختیار قصی پذیرانند. از آن زمان، عمر را «شداخ» نامیدند. ۲

---

۱- تاریخ الطبقی، ج ۱، ص ۱۲۴، فتح الباری، ج ۵، ص ۳۴۴; مروج الذهب، ج ۲، ص ۵۸.

۲- برای تفصیل مطلب، نک سیره این هشام، ج ۱، ص ۱۲۳-۱۳۴; تاریخ الطبری، ج، ص ۲۵۵-۲۵۸.
دوران تولید کتب‌های از سوی خزانه سیصد سال به طول انجامید، و آغاز تولید و امارت قصی، اواسط قرن پنجم، به سال ۴۴۰ م بود. ۱ با این ترتیب، سرور و سیادت تام و نفوذ گلمه در مکه برای قصی، سپس برای قریش تثبیت گردید و قریش پیشوا مذهبی و رهبر دینی زاران شیطان الحرام شدند. که از جمله، طوایف مختلف عرب، از همین گروه و کتاب جزیره العرب به زبان آن می‌آمدند. از کارهای مدیرانه و بن سابقه قصی آنکه همی قریشان را از مناطقی که در آن اقامت داشتند، به مکه فراغت و در آنجا گردآورد، و اراضی مکه را به قطعات زیادی تقسیم کرد و هر گروه از قریش را که به هر قطعه فرد آمدند، همان‌جا سکنی داد و منتصبان تغییر ماهیاب حرام و نیز آل صفوان و عدوان و مره بن عوف را در مناصب خودشان باقی گذاشتند نیز آن مقامات را عبارت از سمت‌های دئیحی دانست که تغییر دادن آنها از جمله منافقات که برای قصی در تاریخ قوم عرب ثبت شده است، یکی آن بوده است که وی «دارالندوه» را در قسمت شمال مسجد الحرام در وضعیت تأسیس کرد که در آن به مسجد الحرام پای منشی دادن‌ندوه محل تجمع سران قریش بود و در آنها امور سیاسی و اجتماعی را حل و فصل می‌کردند قریش را به دارالندوه بسیار مبدو وانیدند زیرا سال‌ها متمادی وحدت کلمه آنان و حل مشکلات ایشان را به نحو احساس عهده‌دار بوده است. ۳

مقامات و احترامات و منصوبات های قصی از این قرار بود:

۱- فتح الباری، ج ۶ ص ۵۳۳ مروج الذهب، ج ۲ ص ۷۸ قلب جزیره العرب، ص ۲۳۲.
۲- سیرات این هشام، ج ۱ ص ۱۴۱-۱۴۲.
۳- سیرات این هشام، ج ۱ ص ۱۴۲۵، اختیارالکرام بی‌احترام المسجد الحرام، ص ۱۵۴.
(1) ریاست دارالنذوره بی‌معنای آن‌که تمامی مشورت‌های سران قریش در باب مسائل مهم مربوط به جامعه مکه و امور سیاسی و اجتماعی عربستان تحت نظر او انجام می‌برد. فریشان مراسم ازدواج دخترانشان را نیز در آنجا اجرا می‌کردن.

(2) لواء و رایت: به این معنا که به‌هیچ وجه لواء و رایت برای چنگ به پیگانگان پسته نمی‌شود. مگر به دست او یا به دست یکی از پسران او، در محل دارالنذوره.

(3) قیدات: به معنای اماتر کاروان‌های تجاری و غیرتجاری؛ چنان‌که هیچ مکتب یا کاروانی به منظور تجارت یا کارهای دیگر، از دست درده. این اقدام نمی‌شود و نمی‌افتد. مگر این‌که اماتر او یا یکی از پسران او.

(4) حجابت: وی «حجاب کبید» بوده در خانه کبید را جز او هیچکس نمی‌گردد و او متولی همة خدمات و پرداختار خانه کبید بوده.

(5) سقاوت حجاب: به این معنا که در موسم حجاب، حوض‌هایی را برای حاجیان پر از آب می‌کردنند. و با کمی خرما و کمش آن حوض‌های پر از آب را می‌آرایند و مردم به هنگام ورود به مکه از آن آب‌ها می‌اشامیدند.

(6) رفادات حجاب: به معنای بار عمام برای اطعام حاجیان به شکل ضیافت و مهمانی. قصه بر همه افراد قبیله قریش سرانهای مقرز کرده بود که به‌هگام موسم حجاب از اموال خودشان به قصه می‌پرداختند. و قصه از محل این سران‌ها ضیافت منفی‌لی در طول موسم حجاب برای حجاب ترتیب میداده که حاجیان فاقد تووه و غذا از آن بخورندار می‌شدند.
عیدمناف، جد رسول خدا، و پس از وی، پرسشش یکی پس از دیگری این منصب را به عهده‌دار بودند. تا آنکه اسلام ظهور کرد، و این مقام به عباس رضی. پرکی نیز گویند: قسمی؛ خود منصب مذکور را میان پرسشان تقسیم کرده بود، و پس از آن، فرزندان آنان، به تفصیلی که گذشته، این مقامات را به ارث بردند؛ Allah علم. ۱ 
قریشیان، جز آنچه گذشته، منصب دیگری نیز داشتند، که میان خودشان تقسیم می‌کردند، و در مجموع، با مناصب و مقامات مزبور، دولت کوچکی بکه به تعبیر درستتر، یک‌شکده دولت دموکراتیک ترتیب داده بودند، و در آن روزگاران، ادارات و تشکیلات حکومتی داشتند که بسیار هم‌مانند تشکیلات پارلمانی و دیگر تشکیلات سیاسی امروزی است. فهرست این مناصب دیگر چنین است: 
۱) ایساز: یعنی تولید جمعه‌های فالگیری (استقامت) که در پیشگاه بنان نصب می‌گردد؛ این مقام از آن پیش جمع بود.
۲) تحجیر اموال: یعنی سازماندهی و برنامه‌ریزی هدایا و نذراتی که به بی‌هدا اهدام شد؛ همچنین حل و فصل دعاوی و مرافعات مردم;
این مقام از آن پیش‌سهم بود.
۳) شورا: که از آن پس اسد بود.
۴) آشنا: یعنی سازماندهی دیات و غرامت‌ها؛ این مقام از آن پیش تیم بود.
۵) غلاب: یعنی حمل رایت و برچمار قریش؛ این مقام از آن پیش آمیزه بود.
۶) نیمه: یعنی، سازماندهی نظامی و رزمی، شامل پرورش و نگهداری اسبان کارآمد، این مقام از آن پیش مخزوم بود.

۱ - سیره‌ای‌هشام. ج. ۱، ص ۱۴۳، ۱۴۳، ۱۳۷ و ۱۴۳، ۱۷۴-۱۷۹؛ نیز، نک تاریخ
البعوضی. ج. ۱، ص ۲۴۱
۷) سفارت: که از آن بی‌عفوه بود.

ديگر حکومت‌های عربی

پیش از این، هجرت قبائل قحطانی و عدنانی را باز گفتیم، و دیدیم که مهاجران عرب سرزمین عربستان را چگونه میان خودشان تقسیم کرده‌اند. آن قبایلی که در نزدیکی هجره اقامت داشتند، تابع پادشاه عرب نزاد حیرت بودند: قبایلی که در باضایه شام می‌زیستند، تابع غساله بودند؛ اما، این تابعی‌ها اسمی بودند، نه رسومی. قبایلی نیز که در سرزمین‌های داخل جزیره‌العرب زندگی می‌کردند، مطلق‌اً آزاد بودند.

حقیقت آنست که این قبایل هر یک برای خودشان رئیس قبیله‌ای تعیین می‌کردند و سروری و سالاری اورا در هم‌مریز اور می‌پذیرفتند؛ و قبیله، خود یک دولت و حکومت کوچک بود، و کیان اساسی سیاسی قبیله را حمیت و عصیت قبیله‌گی تشکیل می‌داد و مصلحت‌ها و منافع متقابل و مشترک در رستای حفاظت از سرزمین‌های مبارزه با دشمنان، پشتونه آن بود. جایگاه اجتماعی رؤسای قبایل در میان قومی خودشان، درست همان جایگاه پادشاهان بود. تمامی افراد قبیله در جنگ و صلح تابع رأی و نظر رئیس قبیله بودند، و به هیچ چه، در فرم‌بازاری اور کوتاهی نمی‌کردند؛ و رئیس قبیله از نظر قدرت و نفوذ و استبداد فردی، همانند یک دیکتاتور قدرت‌مند عمل می‌کرد؛ تا چیزی که بعضی از این رؤسای قبایل چنان بودند که هرگاه رئیس بر سر خشم می‌آمد، هزاران شمشیر خشمگین از نیام‌ها برمرد آمده، و هیچ‌ای یا هیچ‌پرسیدند که از چه چیز به خشم آمد؟ این‌ها رقابت در سیاست و سروری فیماپی اعموزادگان آنان را وامی داشت که با مردم مدارا کنند و بخشان.

۱- تاريخ ارض القرآن، ج. ۲، ص. ۱۰۴، ۱۰۶، مشهور آنست که علمداری قریش، حق بی‌عفوان بوده است؛ چنانه گذشت؛ و قبایل عمومی حق پیام‌های بوده است.
و دهش داشته باشند. و مهمانداریکنند. و کرامت و مانند نشان دهند. و شجاعت و شهامت از خویشتن نمایندند. و از غیرت و حمیت خویش دفاع کنند. تا بتوانند چشمان ثنا و سناش مرمد را به خود جلب کنند؛ و به خصوص، شاعران را بسیاب خود فراخوانندند. که در آن روزگار، زبان قبیله بودند. و با این کارها همواره در پی آن بودند که نسبت به رقباهمان یک پله بالاتر بنشینند.

شیوخ و رؤسای قبائل حقوق ویژه‌ای نیز داشتند؛ از جمله آنکه از غناجت چنگی «مرباع» و «صفعه» و «نشیطه» و «فضول» می‌گرفتند. شاعر می‌گوید:


(ﺧﻼﺻﻪ)ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ


موارد و فضول.

مرباع» عبارت بود از یک چهارم کل غنیمت‌ها؛ «صفعه» عبارت بود از هرآنچه از غنائم که پیش از تقسیم، رئیس اراده کند، برای خودش برگیرد و بردارد؛ «نشیطه» عبارت بود از غنایمی که در میان راه و پیش از آنکه به دست رزمی‌گزان برسد، به چنگ رئیس بیندهند؛ «فضول» نیز عبارت بود از غنایمی که مقدار و تعدادشان چنان نیاشد که بر تعداد رزمی‌گزان بدرستی تقسیم‌پذیر باشد. مانند شتر و اسب و امثال آن.

اوضاع سیاسی عربستان (خلاصه)

حکومت‌ها و امارتهای دیرین عربستان را بازنشسته‌اند؛ اینک باید به ذکر شبه‌ای از احوال و اوضاع سیاسی قوم عرب بردازیم تا صحتهای تاریخی آن روزگاران به روشنی گردد.

سی‌منظقاتی که همسایه بیگانگان بودند. اوضاع سیاسی آنها از نابسامانی فراوانی رنگ می‌برد و در سراسری سقوط بسیار است. در این مناطق، مرمد به عده‌های محدودی ارتباط و عده‌های زیادی برگان تقسیم شده
بوذند، که گروه اول همواره حاکم بودند، و گروه دوم پیوسته محکوم.

ارباپان (سادات) به خصوص بعضی از آنان که عرب نواز بودند، از همه مزیای برخوردار بودند، و بردگان (عیبی) به همه گرفتاریها و دردسرها دچاری و به عبادت روش‌نر، رعايا به مثابه کشتزارهایی بودند که محصولات آنها به نفع حکومت‌ها درو و برداشت می‌شدند و حکومت‌ها، آنان را درجه‌بند کامیابی‌ها و شهوترانی‌ها و نماهنگ‌ها و زورگویی‌ها و تعهد و تجاوز‌های خویش استفاده می‌کردند. مردم نیز، با افت و خیزهای کورکورانه خود سرگرم بودند، و ستم‌ها و حق‌کشیدها از هر سوی بر سر آنان فرو می‌ریخت، و حتی قوانی استادیت نیز نداشتند؛ و پیوسته، ستم‌ها و بی‌قانونی‌ها و شکنجه‌های گوناگون و رنگارنگ را تحمیل می‌کردند؛ زیرا، حکومت کاملاً استبدادی بود و حقوق فردی و اجتماعی مردم اصلاً به حساب نمی‌آمد.

قبل‌الهی‌سازی این مناطق، به گونه دیگری، به‌سمان بودند، و تنبدای به‌هم‌سازی و غرض‌ها آنان را به این سوی و آن سوی می‌کشانید: گاهی زمره اهل عراق درمی‌آمدند؛ و گاهی، در عداد اهل شام به حساب می‌آمدند!

درون چرب‌العرب نیز، اوضاع و احوال قبل‌الهی از هم پاشیده بود و زمام امور شان را در گیری‌های قبل‌الهی و اختلافات نزا و دینی در دست داشت: تا چاپی که سخن‌گوی آنان چنین سردی:

وما انا ایام از غزه؛ ان غورت غورت وان ترشد زرده ارشد

باری، من چیزی جز چنگ نیستم؛ اگر به پیروه رود، من نیز به پیروه می‌روم؛ و اگر به راه راست برود، من نیز سر به راه خواهم بودیا!»
اهل جزیره پادشاهی نداشتند. که پشتیبان استقلال آنان باشند. یا ملیکا و مرجعی باشد که بتواند به آن مراجعه کندن، و در هنگام
سختی‌ها و گرفتاری‌ها تکیه‌گاهی مورد اعتماد برای ایشان بوده باشد.

حکومت حریز را قوم عرب با دیده سیاست و احترام می‌گردند.
و حاکمان حریز را پیشوازان و صاحب منصبان مرکز دینی مکه می‌دانستند. و آن حکومت، در حقیقت، آمیخته‌ای از زمامداری دنیایی و حکومتی و پیشوازی و رهبری دینی بود که در میان قوم عرب بود. به نام رهبری دینی حکومت می‌کردند.
بر حرم و متعلقات آن به عنوان تشکیلاتی که امور زنان بیست‌آت للحرم را سامان می‌دهند، و احکام شریعت ابراهیم را اجرا می‌کنند. حاکمیت داشتند و چنانکه پیش از این گفته، ادارات و تشکیلات بسیار همانند تشکیلات پارلمانی اروپایی داشتند. اما با این همه، حکومتی ضعیف بود که کاب و توان تحمل فشارهای زیاد را نداشتند؛ چنانکه در ماجراجویی بیشی احباب، این ضعف آشکار گردید.

فصل سوم
ادیان و آئین‌های قوم عرب

تمهید

بیشتر قوم عرب به دین ابراهیم -علیه السلام- پایبند بودند. و از آن زمان که دومان ابراهیم در مکه نشود و نما یافتندا و در سراسر جزیره‌العرب پراکنده شدند. و در اطراف و اکتفا عربستان رحل اقامت افکندند. خداوند یکتا را می‌پرستیدند و به شواهد دین حنفی ابراهیمی ملت‌زم بودند. دوران‌های دیرین بر آنان گذشتند. و اندک اندک، نسوا حظا ما ذکروها بده دین و آئین‌های پیشین را که به آنها پایبند و از آثار و برکات آنها بخوردار بودند. کتاب گذاشتند و فراموش کردند.

مع الوصف، اصل توحید و تعدادی از شعائر دین حنفی ابراهیمی.
بیت ها و پنچه‌ها

عبرهه بن لهی، در اوج شهرت به دینداری و دین‌شناسی، به شام سفر کرد و در آنجا مشاهده کرد که مردم بی‌های برای خود ساکت‌اند. و آنها را می‌پرستند. در نظرش حق جلوه‌های کرد، و مورد پنده قرار گرفت: زیرا، در آن روزگار، سرزمین شام، مرکز رسالت و موطنه کتاب آسمانی محض می‌گردید. بت هیل را با خود به حجاز آورد، و آنها درون خانه که قرار داد. و اهل مکه را. رسمالا. به شرکت بالله فراخوانید: مردم نیز دعوت او را اجابت کردند. طولی نکشید که تمامی اهل حجاز نیز از مکیان نبیعی کردند: زیرا، مخلیان بیست و اهل حرم امن اهلی بودند.

هل بی، از عقیق سرخ به صورت انسان ساخته شده بود، و دست راستش شکسته بود. قریش هیل را در همین وضعیت دریافتند. و برای او دستی از طلا ساختند، و به این ترتیب، هیل تخم‌سنگ و بزرگ‌ترین و مقدس‌ترین بت در نزد مشرکان گردید.\1

یکی دیگر از کهن‌ترین بت‌های قوم عرب، ماند بود که از آن هدیه و خزاعه بود. و در مشل‌های عالی در کرانه‌های سرخ به موازات قدری قرار داشت. مشل دامنه‌کوهی بود که از آنجا به سوی قدمت

---

1 - کتاب الاصنام، این کلیه، ص 28.
سرازیر می‌شدند: پس از آن، لات را مردم طالب به خداان گرفتند، و
ابن بت از آن ثقف بود. که جایگاه آن مکانی است که بعدها مناره
سمت چپ مسجد طالب در آنجا برافراشته شده است! از آن پس،
عیزی را در وادی نخل شامی، بالاتر از ذات عرق، مستقر گرداندند;
ابن بت از آن قربش و بنی کنانه و چندین قبیله دیگر بود. این
ابن سه بنی نخستین و یزدگرین بت‌های قوم عرب بودند; از آن
پس، دامنه هیزم در میان قوم عرب گسترش یافت، و در هر ناحیه از
عربستان بت‌های فراوانی ظهور گردند.

گویدن: عمروی بن حماد می‌گفت از جناب داشت. همزاد جنی وی برای
او بازگشت که بت‌های بزرگ‌های نوح، ود و سواع و بیوق و بیوق و
نسر، در جده مصدفاند. عمرو را پیش به جدیده رفت و مقبره آن بیت را
برشکافت، و آنها را به شام آورد و. چون موسوم حفظ فرا رسید، آن بنها
را میان قبایل عرب توزیع کرد، و آنان بت‌های مذکور را به منازل و
افغان‌هاهای خودشان برندند.

ود، از آن قبیله کلب گردید و در جرش واقع در دومه الجنبد، در
سرزمین شام به سمت عراق، استقرار یافت؛ سواع، از آن قبیله هدیل بن
مدربه گردید، و در مکانی به نام رهاط، در سرزمین حجاز، سمت
ساحل، در نزدیکی مکه مستقر گردید. یگوت، از آن قبیله بین طلیف از
بنی مراد گردید، و در جرف، سرزمین قوم سب سوار بافت. یکو، از آن
قبیله همدان گردید، که می‌گفت خیوان را، در سرزمین من‌مقر آن قرار
دادند. خیوان نام شاخدای از قبیله همدان نیز هست؛ نسر نیز، از آن

---

1- صحيح البخاري، ج 3، ص 739، ج 8
2- كتاب الاصلم، ابن كليب، ص 16
3- همین، ص 19، 16، ج 8، ص 601، تفسیر القرآن، ج 17، ص 99.
سعد تایبادی از بن عذر بنی داشتنک که به آن شمس ۱ می گفتند و بین خولان نزیتی داشتنک که عیمانی نام داشت. ۲
به این ترتیب، بیاها و برقدها سردار عربستان را فرا گرفته بود و ابتدای قبیله، و بعداها هر خاندانی از خاندانهای یک قبیله یک بیت اختصاصی داشت. مسجدالحرم را نیز از پتهای فراوانی آنکه ساختم بودند، حاضرین همین رسول خدا مکه را قبر کرد، در اطراف خانه که
سیصد و شصت بیت چیده شده بود. آن حضرت با جویدنی به آنها میزند، و تا همه آن پتی روز زمین افتادند. سپس دستور دادند آنها را از مسجدالحرم برون ببرند، و آتش زندند. در داخل که نیز بیاها و تصویرهاي وجود داشت، از جمله بیا بود به شکل حضرت ابراهیم، همچنین بی دیگری بود به شکل اسماعیل- علیه السلام- که
ازلام در دست داشتنک. این پتی از مسجدالحرم برون بردند، و
این تصویرها نیز در روز قبر مکه محروش بیشیند. ۳
مردم به این بیارته روی همیتان ادامه می دادند. تا آنها که ابروچار
عطرداری(رض) گوید: بسیار می شد که قطعه سنگی را مدتی پرستش می کردیم؛ همینکه قطعه سنگی از آن بهتر می یافتیم، آنرا می انداختیم و
این یک را بری گرفتیم. هر وقت زنی که قطعه سنگی نمی یافتیم، مشتی خاک فراهم می آوریدم و شیر گوسفندا را روی آن می دوشیدیم، و
گردادگرد آن به طواف می پرداختیم. ۴
خلاصة مطلب اینکه شرک و یک یکو دو مشخص مهم دین و آیین
مردم دوران جاهتی بوده است که می پنداشته است متدین به دین
حضرت ابراهیم(ع) هستند.

---
1- تاریخ البغوزی، ج. ۱ ص. ۲۵۵.
2- سیرت ابی هشام، ج. ۱ ص. ۸۰.
3- صحیح البخاری، ج. ۱۶۱۰، ۲۷۸۷، ۳۳۵۱، ۴۲۸۸، ۴۲۸۷، ۳۳۵۲، ۲۷۸۶، ۴۷۲۰.
4- همان، ج. ۴۳۷۶.
ردیابی شرک در عهد جاهلیت

آین شرک و بپرستی از آنجا در میان قوم عرب شکل گرفت که
دبند فرشتگان و انبیا و رسول و بندگان صالح خدا و اولالی و انقی و
نیکوکاران، از همه آفریدگان خدا به او نزدیکترند. و نزد او رتی و
منزلی بالاتر و واقعی دادند، و برخی کرامات و حوادث به
دست آنان جاری می‌گردید؛ پنداشتند که خدادای یکتا به آنان
بهره‌ای از قدرت خداوندی را داده است که در پرتو آن می‌توانند
کارهایی را که اختصاص به خداوند سیاحان دارد انجام بدهند. به خاطر
همین کارهای خداوندی که می‌توانند انجام بدهند، نیز به خاطر جاه و
مقامی که نزد خداوند مکاتبه دارند، استحکاق آن را دارند که واسطه‌های
فیماک‌ان خداوند - سیحانه و تعالی - و علوم بندگان رسولیان و از
احدی را سراوت نیست که حاجتش را بر خواهی یکتا ضرعه کند، مگر
به واسطه آنان؛ زیرا آنان نزد خداوند شفاعت می‌کنند. به خاطر جاه
و مقامی که دارند. خداوند شفاعت آنان را رد نمی‌کند. همچنین
سراوت نیست به پرستش خداهای یکتا پیاده‌اند، مگر با واسطه آنان؛
زیرا آن شفیعان به موجب منزلت و رتبهای که نزد خداهای یکتا دارند،
بندگان خدا را به او نزدیک می‌گردند.

وقتی این گمان در اذهان ایشان چاپ گرفت، و این اعتقاد در
قلوشنان رسیده‌یافت، آنان را «ولیاء» عیان و سیحانه و واسطه‌هایی میان
خودسان و خداهای یکتا - سیحانه و تعالی - فرار دادند، و به هر ترتیب
که به ذهن‌شان می‌رسید، درصد نزدیک گردیدند خودسان به آنان
برآمدند: از جمله برای پیشران آن ولیاء الهی چهرها و تمثالهای
تراشیدند. گاه آن چهره‌ها و تمثالها حقيقة بود. و با چهره‌ها اصلی
آنان مطابقت داشت؛ گاه نیز چهره‌ها و تمثالها خیالی بود. و با تخلیه‌ات
و تصویرهای ذهنی آنان در اذهان پرستنگاه‌سان مطابقت داشت،

"اصنام" جمع «صنع» عنوانی بود که با همین چهره‌گاری‌ها و
مجسمه‌سازی‌ها تحقق پیدا می‌کرد.

بعضی اوقات، برای اولیای الهی چهره‌گاری‌ها مجموعه‌سازی
نیست کردن؛ اما آرایگاه‌های آنان و ضریح‌هاشان و مقر زندگی آنان، یا
جاهایی را که فروند آنده بودند و استراحت کرده بودند، به اماکن
مقدس تبدیل می‌کردن، و تذکرات و قربانی‌های خود را به آن اماکن
تقدیم می‌کردن، و در باربر آن اماکن به عبادت و طاعت می‌پرداختند.

"آوانت‌" جمع "آوتن" عنوانی بود که به این ضریح‌ها و جایگاه‌ها و
مواضع و اماکن مقدس داده می‌شد.

مراسم و مناسک بپرستن

بپرستن عرب برای پرستش اصنام و اولان خوشین آداب و رسوم
و اعمالی داشتند که پیشرفت آنها را عمروی لحی بهدبند نهاده بود و
مردم معتقد بودند که مراسم و مناسک پیشنهادی عمروی لحی همه
بدعه‌ای حسن‌هستند و تغییر و ترفیع آن‌ها برای ایام -علیه السلام-
به حساب نمی‌آیند. موارد ذیل از جمله آن‌ها: یا این است که برای
پرستش اصنام و اولان خوشین داشتند:

1) در جوار آنها اعکاف می‌کردند و به آنها پناهندگی می‌شدند، و نام
آنها را فریاد می‌کردند، و در گرفتن‌ها از آنها فراورده می‌شدند و
برای رفع نیاز‌هایشان در باربر آنها نیازی می‌کردند، و معتقد بودند که
آنها نزد خدا شفاعتشان را می‌کنند، و خواسته‌هایشان را برآورده
می‌سازند.

2) بسوی آن اماکن و نزد آن بنا حج می‌گزارند. و اطراف آنها
طواف می‌کردند، و در باربران گرنش می‌کردند و به خاک می‌افتادند.
3. أنواع قربانى، ها را برای خوشاهم آنها تقدیم می‌کردن. قربانی‌ها گاه به این صورت بود که در آستانه آن اصنام و اوتان (نصب‌انصاب) قربانی می‌شدند، و گاه به این صورت بود که در هر مکان دیگری به نام آن صنم یا وقن قربانی می‌کردن. این دو نوع را خداوند متعال در قرآن کریم یاد کرده است:

»وُمَا ذَٔيْحٞ عَلَى النَّصْبِ» ۱.

»وَلَا تَأكُلوا مِنْهَا ۖ لَا يَذْكَرُ اسْمُ اَللٰهِ عَلَيْهِ» ۲.

(به موجب این آیات خوردن گوشت حیواناتی که در آستانه بت‌ها، یا به نام آنها قربانی شده باشند، حرام شده است).

۴. از جمله اعمالی که به واسطه آن به اصنام و اوتان تقریب می‌شستند، این بود که بخشی از خواهرکیها و آشامیدنی‌های خود را به هر میزانی که به دلشان می‌اندازد، به بان اخصاص می‌دادند؛ همچنین، بخشی از محصولات کشاورزی و دام‌پوری خودشان را به تبت‌ها اخصاص می‌دادند. جالب از این آنکه برای خدا یکتا-«اللٰهَ» نیز سهمی درنظر می‌گرفتند. آنوقت، ترتیبات داشتند که به موجب آنها سهم خدا یکتا را به بعدها منتقل می‌کردند، اما، هیچگاه ترتیبی را معمول نمی‌دادند که سهم بانان به خدا منتقل بشود. خداوند متعال می‌فرماید:

»وَحَجَأُوا لِلٰهِ صَدًىٰ مِنّ الْحَرْثِ وَالْأَمْثَالِ ۖ فَقَالُوا هَذَا لِلٰهِ مَزَمَّرْهُمْ ۖ وَهَذَا لِشَرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشَرَكَائِنَا فَلَا يُصِلُّ إِلَى اللٰهِ وَمَا كَانَ لِلٰهِ فَهُوَ يُصِلُّ إِلَى شَرَكَائِهِمْ سَاءً مَا يَحْكَمُونَ" ۳.

---
۱- سورة مائد، آیه ۳.
۲- سورة انعام، آیه ۱۲۱.
۳- سورة انعام، آیه ۱۳۶.
و برای خدای یکتا نیز از آفریده‌های خودش، کشتناره و دامها سهمی قرار داده‌اند و گفته‌اند: این از آن خدایتست- به گمان خودشان- و این از آن خداگونه‌های ماست؛ آن وقت، به سهم خدا گونه‌هاشان به خدای یکتا نمی‌رسد، اما سهم خدای یکتا به خداگونه‌های ایشان می‌رسد! چه بد حکم می‌کنند!

(۵) یکی دیگر از اعملی که به واسطه آن به اوتان و اصطبل تقرب می‌جستند، نادر کردن کشتناره و دامن‌هاشان برای یکتا بود. خداوند متعال می‌فرماید:

"و قائلینا هذل آلمع و حرفت حجرت لا نطقبها إلا من نشانه برغمهم و آلمع حرم تظهرها و آلمع لا بذکرون اسم الله عليهم الفراء علیهم سماجوبهم"،

و گفتنده: این دامها و این کشتناره ممنوعاتاند، نباید از آنها برخوردار شوند مگر کسانی که ما می‌خواهیم- به گمان خودشان- و این دامها سوایی گرفتنشان حرام است؛ و بعضی جاری‌پایان را قربائی می‌کنند و به هنگام ذبیح آنها نام خدا و نمی‌برند! اینها همه را به خدا افترا می‌زنند.

(۶) "بحره" و "ساسه" و "وصله" و "حماه". عیسی بن سیبی گوید:

"بحره" دام‌هایی بودند که شیریان به بیان اختصاص داده می‌شد، و دروشیدن آنها برای آحاد مردم ممنوع بود؛ "ساسه" دام‌هایی بودند که آنها را به خاطر خداگونه‌هاشان برای چریدن رها می‌کردن، و بر گرده آنها باری نمی‌نهادند؛ "وصله" ناقص‌های نازه‌بایی بودند که نخستین بار اشر ماده به دنیا می‌آوردند و دومن بار نیز که می‌زاییدند اشر ماده می‌زاییدند. چنین ناقص‌های را که دو ماده شتر پیایی می‌زاییدند و در فاصله آندو شتر نرم نمی‌زایید، به خاطر بی‌هاشان برای چریدن رها می‌کردن!"
ابن اسحاق گوید: «بحيرة بن سانیه» شتر ماده‌ای است که به دل ناقص پایی زایده و در آنها شتر نری نزایده است. این نافع را سابه می‌گردانند و براو چریدن رها می‌کنند؛ و کسی بر گرده‌ان سوار نمی‌شود، و پیشه‌هاي او را نمی‌چیند؛ و شیر آن را جز مهمان کسی نوشد. از آن به بعد، هرچند شتر ماده‌ای که براو گوش‌های آنها را می‌شکافند، و آنها را همراه مادرشان رها می‌کنند تا بچرند. و دیگر کسی بر گرده‌ان سوار نمی‌شود، و پیشه‌هاي آنها نیز چیده نمی‌شود، و شیر آنها را جز مهمان کسی نوشد: «وصیله» گوسفندی است که در پنجه شکم پایی ده ماده بصرفوت دوقلو بزاید، و در فاصله آنها نرینه‌ای نزایده؛ می‌گویند: «قدوسته» به معنی: پایی ماده‌اند آوردا و آن را «وصیله» به حساب می‌آورند. از آن پس، هرچه بزاید، از آن پیران و مردان است نزان و دختران، مگر آنکه در شکم حیوان مرده باشد، که در آن صورت پیران و دختران و زنان و مردان مشترکاً می‌توانند گوشت آن را بخورند: «حامی» شتر نری است که از یک به طور پایی ده ماده شتر به عمل آمده باشد، و میان آنها شتر نری نیامده باشد. [گویند: «حیی ظهره» به معنی: دیگر گرده‌ای که حیوان داغ شده است! از آن پس، دیگر بر پشت او سوار نمی‌شوند، و پیشه‌های او را نمی‌چیند،
و در میان اشتران او را رها می‌کنند، و فقط برای باردار کردن اشتران
ماده از او کار می‌گیرند، و منفعت دیگری از او نمی‌برند. در این
ارتباط، خداوند متعال این آیات را در قرآن کریم نازل فرمود:

١. «ما جعل الله من بحرة ولا سببية ولا حم و لكن الذين
کفروا يبصرون على الله الكتب وأركموه لا يعقلون». 

٢. خداوند نه بحیره قرار داده است و نه سانیه، و نه وقیله و نه
حاقی؛ و لی کشف تویگان بر خداوند دروغ می‌بدند، و
بیشتر اتان درنمش‌یابند.»

نزی:

١. «قالوا ما في نزول هذه الآلهام خائصة للذکورونا ومحرم على أزواجنا
وإن يكن ميتة فهم فيه شركاً سيجزيهم وصفتهم الله حكيم علیم». 

٢. وگفتند: آئنا در شکم این دامست، خاص پسران و مردان
ما است، و بر زنان ما حرام است؛ اما اگر مرده باشد، مرد و
زن در آن شریکاندا!

درباره این چهار فقره دام‌های ویژه در دوران جاهلیت، مطالب دیگر
نزی آورده‌اند. پیش از این آوردهای که سعیدبن مسیب می‌گفت: این
دام‌ها را از آن طاغوت‌های‌شنان - عنی بت‌هاشان - می‌داشتند.
در صحیحین آنده است که نبی‌کرام - علی الله علیه وسلم -
می‌فرمود:

١. (رآیت عمر بن عامر بن لحی الخراطی بحر قصبه در النار، لانه
اول من غير دین ابراهیم، فنصب الاوثان، و سبب الساکنی، و بحر
البحیرة، و وصل الرقصة، و حقم الحاقی).»

***

١- سورة مائده، آیه ١٠٣.
٢- سورة انعام، آیه ١٣٩.
٣- سیرتابین هشام ج، ص ٩٠ -٩٨، ٣٢٨-٣٢٩.
٤- نبی، نک متمق، آیه حیبیص، ص ٣٧٨.
٥- نبیه، نک متمق، آیه حیبیص، ص ٣٧٨.
عمروين عامر بن لحي خزاعي را ديدم كه شكميه خود را به
آتش مي كشيدا زيرا، وی نخستين كسي بود كه دين ابراهيم را
تغير داد، و بت پرستي را رواج داد، و سانه را سانيه گردانند،
و بحرة با بحرة گردانند، وصله را وصيله گردانند، و حامي
را حامي گردانند.

۱- صحیح البخاری، ح. ۱۲۱۲، ۱۵۲۱، ۴۶۲۳؛ فتح الباري، ج. ۳، ص. ۹۸، ص. ۴۳۳، ص. ۴۸۔
۲- ذيل حديث را حافظ ابن حجر در فتح الباري، ج. ۶، ص. ۴۹۳ از ابن اسحاق نقل کرد.
است، همچنین ابن الكلبي در كتاب الاصنام، ص. ۸ و ابن حبيب در كتاب المنطق، ص.
۲۳۸ قسمتی از این عبارات در صحیح البخاری منسوبي به پیامبر (صلى الله عليه
وسلم) گردیده است، و قسمت دیگر آن را حافظ ابن حجر به صحیح مسلم ارجاع داده
است که در آنجا به روایت از ابوهمرهآمده است. تکر: فتح الباري، ج. ۸، ص. ۲۸۵۔
۳- سورة زمر، آیه ۳.
۴- سورة يونس، آیه ۱۸.
آداب و رسوم قوم عرب
در میان قوم عرب "استقسام به ازلام" رواج داشت. «ازلام» جویه تبری را می‌گفتند که پیکان نداشت. این "ازلام" بر سه نوع بودند:
نوع اول، مجموعه‌سی تبر بود. یکی از آن سه "نعم" (آری) بود;
دومی "لا" (نه) و سومی "غفل" (مبادنه). هر کاری را که می‌خواستند انجام بدهند، از قبل سفر و ازدواج و امثال آن، با این نوع از ازلام استقسام می‌کردند. اگر "نعم" درمی آمد، آن کار را انجام می‌دادند؛ و اگر "لا" درمی آمد، برای آن سال از آن کار منصرف می‌شدند. تا بار دیگر به زیارت بیزگ بیایند؛ و اگر "غفل" درمی آمد، دور مرتبه استقسام می‌کردند. تا یکی از آن دو تبر "نعم" یا "لا" دریابد.
نوع دوم، آبها و کشتارها و دیه‌ها در آنها نوشته شده بود.
نوع سوم، مجموعه‌ای بود از ه세 تبر "منکم" (خودی)، «من غیرکم» (بیگانه)؛ "ملخص" (وایسته). هرگاه درباره آصل و نسب یکی از افراد قبله شک می‌کردند، او را نزد هبل می‌برندند، و یکصد درهم همراه با یک شتر جویه به متصدی آن تیرهای ازلام- "صاحب القداه"- می‌دادند. اگر "منکم" درمی آمد، او را یک فرد اصلی (وسط) می‌شناسختند؛ و اگر "من غیرکم" درمی آمد، او را یک هپیمان (حلف) می‌شناسختند؛ و اگر "ملخص" درمی آمد، همچنان جایگاه او نزد آنان محفوظ می‌ماند، اما، و هنگام، و نسبی برای او قابل می‌شوند، و یا او را هپیمان خود می‌دانستند.

1 - نک: ناحیه بالاری، ج. 8، ص. 377؛ سیره ابن هشام، ج. 1، ص. 152-153.
در عهد جاهلیت، مردم به گفته‌های کاهتن و عراوان و منجمان ایمان داشتند. «کاهن» از حوادث و واقعات مربوط به زمان آینده خبر می‌دادند و ادعای مکه که به اسیر اولانست بعضاً از کاهتن، به گمان خودشان، هم‌زمانی از چنین داشتند. و بعضاً از آنان مدعی بودند که به وسیله فهمی که به او داده شده است، از غیب با خبر است. بعضاً از آنان نیز، ادعای داشتند که مسائل را از طریق زمین‌ها و شواهد و قرائن بازمی‌شانستند و از لایلای سخنان با رفتار یا احوال مخاطبانشان به فهم مسائل موردنظر دست می‌یابند. این نوع از کاهتن را «عاف» می‌نامیدند. «مادئ کسی که مدعی بودند می‌توانند مال دزدیده شده و مکان سرت و حیوان گمشده و امثال آن را بازشانند.» منجم به کسانی می‌گفتند که به سُترگان و کوکب‌آسمان مینگریستند، و سپر و حرکت آنها و زمان طلوع و غروب و چابه‌ها شدن آنها را محاسبه

1- یعقوبی در تاریخ خود این مطلب را شرح و بسط داده است: ج1، ص 259، 261. و در بعضاً جزئیات با آنچه در متن آورده‌ایم اختلاف دارد.
می‌کردند. تا به واسطه آن محاسبات، اوضاع و احوال آینده و حوادثی را که بعدها روبی خواهد داد، بازنشستند.

پذیرفتند گفته‌های منجمان در حقیقت عبارت‌ست از ایمان به نجوم و در راستای همین ایمان به نجوم و تأثیر ستارگان آسامان در زندگی انسان، به ‘‘انواع‘‘ ایمان داشتند، و می‌گفتند: ‘‘تحت تأثیر بلان و فلان نوء‘‘ از بارش باران برخوردار شدید.

۱- طوره نیز در دوران جاهلیت پیام راپیم بوی، و عبارت بود از اینکه به چیزهای مختلف قائل بود بی‌پنگ. اصل و بنیاد این پدیده فرهنگی آن بود که بر سر راه پرندی یا آهوی قرار می‌گرفتند، و او را از سر راه خود می‌راندند؛ اگر به سمت راست می‌رفت، به دنبال کاری که نمی‌کردند. آن کار را نیکو تلقی می‌کردند؛ اما اگر به سمت چپ می‌رفت، از انجام کاری که در پی آن بودند، صرفنظر می‌کردند، و قال بی مزند. همچنین، اگر به راهی می‌رفتند و پرنه‌ها حیوانی سر راه آنان قرار می‌گرفت، به آن قال بی مزند.

در همین ارتباط بوده است رسم ظویان کردن استخوان قوزک پای خرگوش و اینکه به برخی روزها و ماهها و برخی از جانوران و برخی از خانه‌ها و برخی از زنان فال بی مزندند و آنها را به‌تشکیل می‌دانستند. همچنین، اعتقاد به ‘‘عوری‘‘ و ‘‘هانه‘‘ که معتقد بودند کسی که به قل می‌رسد و روشن آرام نمی‌گیردند زمانی که برای او خون‌خشکی شود و انتقال خون او گرفته شود، و روی خشکی مقتول به صورت هانه –یعنی جند- در می‌آید و در دشت و بیان به پراز درمی‌آید؛ و مو گردید: ‘‘تشهار بای: آیم دهد! آیم بدهید! وقتي انتقام خون او گرفته می‌شود، آرام می‌گیرد و آسوده می‌شود.’’

۱- نک: صحیح البخاری، ص ۸۴۶، ۱۰۳۲، ۱۰۳۴، ۸۵۰، ۸۳۱ مسلم، ج ۱، ص ۸۱
۲- نک: صحیح البخاری، ح ۵۷۶، ۵۷۷۵ و حراشی محققان هندي بر آن.
بقايا دين و آيین ابراهیم (عليه السلام)

قوم عرب - چنانکه دهید، پیش از ظهور اسلام در جاهلیت بسر می‌بردند؛ اما، در عین حال، بقا ویین از دین حنفی و آیین حضرت ابراهیم (عليه السلام) در فرهنگ و جامعه آنان وجود داشت، و دین ابراهیم را به کلی ترک نکرده بودند. از جمله بیت‌الله الحرام را همچنان بزرگ می‌دانستند؛ دور آن را طواف می‌کردند؛ حج می‌گزاردند، عمره بجای می‌آوردند؛ وقف به عرفات و وقف در مزدفه داشتند؛ و شتران قربانی را در منی نحر می‌کردند؛ جز آنکه این موارد یاد شده را با بدعه‌ای درآمیخته بودند:

1) قره می گفتند: ما فرزندان ابراهیم واهل حرم هستیم، و مولانا خانه خداو ساکنان مکه؛ از میان قوم عرب هیچکس این چنین حق و منزلنی ندارد که ما داریم، و خودشان را "خمس" می‌نامیدند. و براساس آن، می گفتند: ما را سزاوار نیست که از محدوده "حرم" بیرون برویم و به منطقه "حل" (خارج از حرم) پای بگذاریم! از این رو داده عرفات وقف نداشتند، و هم‌اند مردم از عرفات به مشعرالحرم سرازیر نمی‌شدند؛ بلکه به طور اختصاصی از مزدفه به دیگر حاجبان می‌پوستند؛ چنانکه خداوند متعال خطاب به آنان این فرم را فرستاده است:

"قد فیضوا من حبّ أفاع الناس". "آنگاه سرازیر شوید از همان جایی که مرم مسرازیر می‌شوند!

2) و نیز قره می گفتند: "حمس" را سزاوار نیست که سرشیر درسک نکند، یا از شیر روفن بگیرند. در حالی که محرم‌اند؛ همچنین،
نباید داخل خیمه‌ای بشوند که از موزی چارپیان درست شده است؛ و

------------
1 - سوره‌بقره آیه 199
نیز نباید زیر باید زیر سایبان بگردد در حالی که محروم‌های مادران و گرگ بخواهد زیر
سایبانی بگردد. یا در خیمه‌هایی سپرده بگردد که از چرم ساخته شده
باشد. ۱

۲ هم آنان می‌گفتن: ‟اهل حل‌یا عنوان اهل حرمسازوار
نیست از خوراکی‌هایی که از منطقه حل به محدوده حرمسازوار، در
حرم بخورند، هرگاه حج می‌گردد با عمره به جای می‌آورند.۲

۳) قرشیانه به عنوان اهل حرمسازوار، اهل حل (دبیر مردم) را امر
می‌کردن که وقتی وارد حرمسازوار می‌شوند، برای نخستین بار، که به آن
طوف ان نکند مگر در جامعه ‟حسسی“؛ و در اجرای این امر، افراد پیش‌بینه
قرشی مردم را تحت وقوع و مراقبت می‌گرفتند: مردم جامعه‌ای بر مرد
می‌داد تا آن طوف ان کند، و زن جامعه‌ای را به زن می‌داد آن طوف ان کند
و جامعه را بر گرداند. حال آگر بعضی از جنگ‌گران دستشان به جامعه
نیم رسید، مردان یا یک طوف ان می‌کردن و آن‌ها یک نیم نه توبا می‌پوشیدند و با آن
طوف ان می‌کردن، و در حین طوف ان چنین می‌سروند: امروز قسمتی از آن یا تمامی آن همی‌گردد، و هر اندام ان
از آن که همی‌گردد، من بر کسی حلال نمی‌کنم!»

خداوند سبحان بر این ارتباط، در قرآن کریم چنین فرماد داد: اما بین آدم خذّرا رَبِّكَةَ بَيْنَ مَسْجِدٍ وَ مَسْجِدٍ‌ۡۡ. ۲ «به هنگام رفتنه به
مسجد آراپیس های خود را با خود داشته باشید.»

بر پایان این بدعت، هرگاه مرد سی یا زنی تن به اجرای حکم مزبور
نیم داد، و با جامعه‌ای که از منطقه حل بر تن داشت طوف ان می‌کرد، پس

---
۱- سیره ابن‌هشام، ج ۱ ص ۲۰۰۲
۲- همان.
۳- سوره اعراف، آیه ۳۱.
از طواف مياوست أن جاءه را از تن بدر كنند، و نه خود او و نه هیچکس ديگر نمياوست از آن جامه استفاده كنند.

5) فرآشيان در حال احراز، از در ورودي خانه‌هايان وارد نميشند، بلكه از پشت خانه‌هايان نقب ميزند و از آن سوراخی كه در پشت خانه تعیب كرده بودند وارد و خارج ميشند، و اين جفای مسلم را عملی نیکو تلقی مي كردنند. قرآن از اين عمل آنان را نهى فرمد. قال الله تعالى:

وَلَيْسَ الْأَبْنَاتَ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَطُورِهَا، وَلَكِنَّ الْأَبْنَاتُ مِنْ أَوْلَادِهَا وَأَهْلِهَا أَلْقِوا اللَّهُ لَهُمَا نُفَلْحَانَ

نيكي به آن نيست كه از پشت خانه‌هايتان به خانه‌ها درآيد; بلكه نيكي اين است كه همگان تفا پيشه كنند و از در خانه‌هايتان به خانه‌ها درآيد؛ و با خدا باشيد تا آنkeh رستگار شويد.

**اديان و مذاهب ديگر**

آيين‌های شرک و پرستی و اعتقاد به خرافات و اوهام، دین و آيين اکثریت مردم عربستان بود. در عین حال، يهوديان و مسيحيان و محسوبان و صلایان نيز راهبهایي برای ورود به مناطق مختلف عربستان پيدا كرده بودند.

* يهوديان دست كم طي دو دوره به جزيره العرب هجرت كردنند:*

---

1- سیره ابن هشام، ج 1، ص 2023، صفحه البخاری، ج 1665.
2- سورة بقرة، آیه 189، تفسیر ابن جریر طبری، ذیل آیه شریفه، صفحه البخاری، ج 1665.

---

* سیره ابن هشام، ج 1، ص 2023، صفحه البخاری، ج 1665.
دوره اول: بهدیسان درگیر و دار فنورات بالی‌لیان و آشوری‌های در فلسطین برای نخستین بار به سرزمین عربستان هجرت کردند. این هجرت ناشی از فشار مردمی بود که به بهودیان وارد کرده بودند، و شهر و دیارشان را ویران، و معبدشان را به دست پادشاه بختنصیر، به سال 587 پیش از میلاد نابود گردانی‌های بودند. و بسیاری از آنان را به اسارت به بال بردند. و از این رو، گروه‌هایی از آنان سرزمین فلسطین را ترک گفتند و به حجاز روان آوردند و در مناطق شمالی آن اقامت گزیدند. 1

دوره دوم: دومن دوره هجرت بهودیان به عربستان، از اشغال فلسطین توسط رومیان به فرماندهی تیتوس، به سال 70 میلادی آغاز می‌شود. بر اثر فشار سهمیگان رومیان بر بهودیان و ویران شدند و نابود شدن معبدشان، چندین قبیله از قبائل بهود به حجاز کوچیدند، و در یجر و خیبر و تیمی استقرار یافتند. و در آن مناطق، قربه‌ها و قلعه‌ها و برج و باروها ساختند. به این ترتیب، آين بهود در میان عده‌ای از اعراب از طریق این مهاجران انتشار یافت، و در حوادث سیاسی پیش از اسلام و همچنان رویدادهای صدر اسلام، تأثیری بسزای داشت. زمانی که اسلام ظهور کرد، قبیله‌های مشهور بهود عبارت بودند از: خبیران؛ بنی النضر؛ بنی المصطلح؛ بنی قریله؛ بنی قبیق. سهمیه‌ای آوردند است که تعداد قبائل بهودی مهاجر در یجر متجاوز 20 قبیله بوده است. 2

آین بهودیت در یمن، از سوی این اساد ابوبکر نفوذ کرد. وی به عنوان رزمنده به یجر رفت، و در آنجا به آنی بهود گردید نهاد، و دو تن از احیا بنی قریله را به یمن آورد. به این ترتیب، بهودیت

1 - قلب جزیره‌العرب، ص. 251
2 - وفا بالوفا، ج. 1، ص. 165; قلب جزیره‌العرب، ص. 251
دریمین رو به گسترش و رواج نهاد. وقتی پس از وی يوسف ژئوس
به حکومت رسید، بر مسیحیان نجراً هجوم برد. و آنان را فراغوئند تا
به آنی به‌سوی گردن نهند. مسیحیان نجراً از پذیرفتن آنی به‌سوی
کردند و درون‌واکس خندق‌های آتش برای آنان فراهم کرد و آنان را به
آتش کشیدند. و با مرد و زن و کودکان گردیدند و پیران سالخورده
یکسان رفتار کردند. گویند: تعداد کشتگان بیست هزار تا چهل هزار بوده
است. ۱ این ماجرا در ماه اکثر سال ۵۳۳ میلادی اتفاق افتاده است.

خداوند متعال داستان اصحاب الاحدود را در قرآن کریم در سوره
بروآورده است؛ آنها که می‌فرماید:

«فل اصحاب الاحدود ائتار ذات الرقد إذ هم علیها فقود
و هم چون ما یتغلون باالمؤمنین شهرة».

بر باد اصحاب الاحدود. آتش سهمگین و مایه‌دار. آنگاه که بر
سر آن خندق‌های آتش نشسته بودند. و خود بر آنچه با اهل
ایمان می‌کنند، گواهان بودند.»

* مسیحیان، از طریق اشغال حبشیان و فعالیت بعضی مبلغان
مسیحی آنی خود را در بی‌بلد عرب‌نشین رواج دادند. آغاز اشغال یمن
توسط حبشیان سال ۳۴۰ میلادی بود؛ هرچند این اشغال آنجنان
استمرار نیافته و در فاصله سالهای ۷۳۷ تا ۳۷۶۸ میلادی حبشیان از یمن
پیروی وانته نشده‌اند؛ اما زمینه‌ی برای نشر و گسترش آنی مسیحیت
فراءه ساخت و مردم یمن در راستای گراشید به مسیحیت سخت

۱- برای تفصیل مطلب، نک: سیرت‌بان‌های، ج۱، ص۲۰-۲۲،۲۷،۳۱،۳۵،۳۷،۳۹،۴۱،۴۳۲. تفسیر سوره
بروک در کتاب تفسیر.
۲- الیمن عیرالتاریخ، ص۱۵۸-۱۵۹.
۳- سوره، برروج، آیات۴-۷.
۴- الیمن عیرالتاریخ، ص۱۵۸-۱۵۹: تاریخ العرب قبل الإسلام، ص۱۲۲،۴۳۲.
تشویق شدند. به خصوص، در اثنای سالانه اشغال یمن مردم زاهم پیشه و مسئول اعتراف و صاحب کرامات، به نظام فیلیون، به نجوان آمد. و مردم را به آین نصرانی از فراخواند. مردم نیز دعوت او را اجابت کردند و آین مسیحیت را پذیرفتند؛ زیرا نشانه‌های فراوانی از راستگویی و حفاظت دین و مشاهده کرده بودند.

بار دیگر که در سال ۵۴۵ میلادی حیثیان یمن را اشغال کردند، و در واقع این اشغال بازتاب کارهای ذرتوناس و سوزاندن سیاسیان در خندق‌های آتش بود، و اره‌ها از دندان به حکومت یمن دست یافت؛ با نشاط بیشتر و با وقیع انزونر به نشر و گسترش آین مسیحیت پرداخت، و تا آنجا پیش رفت که در یمن کمبیاها ناکرد، و خواست زائران عرب را از حج پیت‌الله بازدارد و به حج گزاردن بسیار که یمن وادار سازد، و خانه خدا را که در مکه است ویران گرداند. که الهه خداوند متعال او را به کیفر دنیا و آخرت رساند.

آل غسان و قبایل تغلب و طیب و بعضی قبایل دیگر، بر اثر همگواری با رومیان به آین مسیحیت درآمدند؛ حتی بعضی پادشاهان حیره نیز بر آین مسیحیت گردند نهادند.

* مجوزان نیز در میان ساکنان عرب مناطق همچون ایران نفوذ داشتند، و آین مجوز در عراق عرب و بحرین - احصار و هجر و مناطق مجاور آن در سواحل خلیج فارس طرفدارانی داشت. عده‌ای از رجال یمن نیز در اثنای اشغال یمن از سوی ایرانیان، به آین مجوز گرویدند.

* صابان، شاخه‌ای دین و مذهبیان پرستش ستارگان است، و اعتقاد به «انواه» در ارتباط با نزول باران، و تأثیر ستارگان در زندگانی انسان، و اعتقاد به اینکه ستارگان تدبیر جهان آفرینش را به دست

1- برای تفصیل مطلب، نک: سیرین، هشتم، ج۱، ص ۳۱-۳۴.
۹۴

دارند. کاوش‌های باستان‌شناسی و حفاری‌ها در سرزمین عراق و جاهای دیگر دلایلی دارند بر اینکه کلادانیان - قوم حضرت ابراهیم - علیه السلام - بر این آبیان بوده‌اند. بسیاری از مردم شام و مردم یمن نیز در گذشته‌های دور به آنیان صبابان پایبند بوده‌اند. بعدها، با پیدایش و گسترش ادیان جدیدتر به‌دیده و مسیحیت، صبابان پایه و مایه خود را از دست دادند و روشنگار فروکش کرد؛ اما، همچنان آثار و بقاها از پیروان آنیان، آمیخته با موسیقی‌ها و هم‌جو و موسیقی‌های عراقی و در سواحل خلیج فارس وجود دارد.

از «زندقه» نیز در میان عرب آتاری وجود داشت و زندقیان در میان آنان پدید آمدند، و راه تفویح زندقا در میان عرب از طریق حیره بود؛ چنان‌که در میان قبیله قبیله نیز زندقیان بودند که از طریق بازرگانی با ایرانیان برخورد پیدا کردند و تحت تأثیر ارتباط با آنان به زندقه روى آورند.

اویضاع دینی عربستان (خلاصه)

زمانی که اسلام ظهور کرد، آبیان‌ها و ادبیانی که بازشناختی، هر یک در میان قوم عرب جایگاه خود را داشت، از سوی دیگر، این گرافه‌های دینی دیگر اختلاف و در آستانه نابودی بودند.

مشارکان که مدعی بودند بر آیند ابراهیم هستند، از اوامر و نواهی شریعت ابراهیم بدور بودند و معافات اختلافی شریعت ابراهیم در میان آنان رنگ بارخته بود و مردم سخن گناه‌گزار شده بودند. و بر اثر مرور زمان، همان آدام و رسومی که مبنی بر خرافات دینی بود و در میان پیروستان از پیش رواج داشت، به مرغ آنان آمد، و در زندگانی اجتماعی و سیاسی و دینی قوم عرب تأثیر پس زایی بر جای تهاده بود.

1- تاریخ ارض القرآن، ج. ۲، ص. ۱۹۳-۲۰۸.
یهودیت، تبدیل به آینی شده بود سراسر ریاها تحکم، و پیشوایان
یهود خداونانی شده بودند در کتار خدای یکتا که به زور در میان مردم
داروی و حکومت می‌کردن. و حتی در برابر سختان زیر لپی و
خطویات ذهنی مردم را محاکمه می‌کردن. و تمام هم و غم خودشان
را به جمع مال و مثل و حفظ جاه و ریاست مصروف کرده بودند.
هرچند به قیمت تباهی دین و نشر و گسترش الحاد و کفر واهانت به
تعالیم الهی تمام شود. که خداوند متعال همگان را به حفظ و رعایت
آنها توصیه فرموده و به تقدیس آنها واداشته است.

مسیحیت نیز به صورت یک وثیت دشوار و غیرقابل فهم درآمده
بود که میان خدا و انسان به طرز شگفتی خلط کرده بود. این آیین، از
تأثیر حقيقة در قلوب مسیحیان برخوردار نبود؛ زیرا، تعالیم آن از روند
زندگانی قوم عرب که به آن عادت کرده بودند و نمی‌توانستند از آن
فاصله بگیرند، دور بود.

dیگر ادیان قوم عرب نیز، وضع پروران آنها همانند اوضاع و احوال
مشترکان بود. افکارشان بسیار به مشترکان شیمه و عقایدشان بسیار به
مشترکان نزدیک بود. و آداب و رسوم ایشان با آداب و رسوم مشترکان
تقابلاً یکسان بود.
فصل چهارم
سیاست جوامع عربی

اینک، پس از آنکه اوضاع سیاسی و اوضاع دینی جزیره العرب را باز شناختیم، شایسته است نگاهی نیز به اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی عربی در عهد جاهلیت بیانگریم. در این فصل در نهایت ایجاد، به بررسی این مطالعه می‌پردازیم.

اوضاع اجتماعی

در جوامع عربی، محیط‌های گوناگونی مشاهده می‌شود که اوضاع و احوال آنها سخت با یکدیگر متفاوت بود. در میان اشراف، روابط مردان با همسرانشان بسیار پیشرفته و مترقبانه بود. زنان از آزادی اراده و نفوذ کلیه هم به سرزمین داشتند؛ بسیار مورد احترام بودند. و از هرجهت امتحان و مصونیت داشتند، و درجهت حمایت از آنان شمشیرها کشیده می‌شد. و خونها ریخته می‌شد. مردان هرگاه می‌خواستند به واسطه فضائل و مთاقب در میان قوم عرب مورد استقبال قرار گیرند، و همگان از سخاوته و شجاعت‌شناسی به خودشان با زنان سخن به میان می‌آوردند. در میان اشراف عربستان، این زن بود که اگر می‌خواست می‌توانست همه قابلیت را گرد یکدیگر جمع کند و میان آنان صلح و صفا پرقرار کند، و زی اگر می‌خواست می‌توانست در میان آنان آتش جنگ و کارزار را شعله‌ور گرداند. با این همه، البته مردان رئيس بلامنازع خانواده بودند. و حرف حرف ایشان بود. اربابان مرد با همسرش از طریق عقد و ازدواج پرقرار می‌شد، و حتی ازدواج زن می‌باشت تحت نظر و با اشراف اولیا و صورت‌بگیرد، و هرگز چنین حقی را نداشت که در برابر آنان خودراوی کند.
همزمان با چربیان این اوضاع واحوال در میان اشراف، در محیط‌های دیگر اجتماعی، انواع آمیزش میان مردان و زنان برقرار بود، تا آنچا که برای آن روابط بی حد و مرز جنسی، نامی جز پنی‌بازی و فحشا و زن‌بازی و فساد نمی‌توان سراغ کرد. بخارات و دیگران از علی‌الله-رضی‌الله‌عنه- چنین روانی کرده‌اند:

ازدواج در عهد جاهلیت به چهار شیوه سخت و نرم گرفت: شیوه اول همان اردواداجی بود که امروزه در میان مردم معمول است. مرد به سراغ مردی دیگر می‌روید و دختر تحت سرپرستی او یا دختر خود او را خواستگاری می‌کند و مهربانی می‌پردازد و با او ازدواج می‌کند. شیوه دیگر این بود که مرد به همسر شوهری که از حیض پاک می‌شد، می‌گفت: بفرست فلان مرد باید و خودت در انتخاب یا بگذار! و یکی از آن زن از همسرش کتاره می‌گرفت، و هرگز به او دست نمی‌زد تا معلوم بشود که آیا از آن مردی که خودش را در انتخاب او قرار داده بود، پیشرفته است یا نه؟ وقتی این قضیه روان می‌شده، دوباره مرد اگر دوست داشت به سراغ همسرش می‌رفت و این کار را از آن جهت انجام می‌داد که می‌خواست فرزندی از نظر طبقات اجتماعی نجیبتر داشته باشد. این ازدواج را «نکاح الاستبضاع» می‌نامیدند. شیوه دیگری نیز وجود داشت: گروهی از مردان که تعدادشان کمتر از ده نفر بود جمع می‌شدند، و مدتی هر یک از آنان هرچند بار که می‌خواست به سراغ آن زن می‌رفت، وقتی باردار می‌شد و وضع حمل می‌کرد و چند شب از وضع حمل او گذشت، به دنبال آن مردان می‌فرستاده؛ هیچک از آن مردان نمی‌توانست از حضور پیدا کردن نزد آن زن خودداری کند؛ همه نزد او جمع می‌شدند. آن زن خطابه همه آن مردان می‌گفت: خوب می‌دانید که همه شما با من چه رابطه‌ای داشته‌اید! اینک می‌فرستند آورد! این و این فرزندان از آن تو است، ای فلان! و تو نیک از آن مردان را به دوست داشت بر زبان می‌آورد، و فرزندش را به آن مرد ملحق می‌گردید. آن مرد هنیز


نیم توانتست از پذیرفتان آن فرزند خودداری کند. چهارمین شیوه ازدواج چنان بود که مردان به شماره هفمیزان با یک زن رابطه داشتند، و هر یک از آنان هر قوت که می‌خواست بر آن زن وارد می‌شد. آن زن نیز از نزدیکی با هیچ یک از آن مردان که نزد او می‌آمدند، خودداری نمی‌کرد. این زنان فاحشه بودند و بر در خانه‌هایشان بیرقی می‌زدند که علامت بز بودن در خانه آنان به روى همه مردان باشد، و هرکس می‌خواست با آن زن رابطه برقرار می‌کرد. چنان زنی هرگاه باردار می‌شد فرزند می‌آورد، مردان همه جمع می‌شدند، و قیافه‌نشان، و قیافه‌نشان می‌آوردند، و طبق داوری قیافه‌نشانان، فرزند آن زن به یکی از آن مردان ملحق می‌گردید. از آن پس آن زن فرزندش را به نام ونسب آن مرد می‌نامید و فرزند آن مرد خوانده می‌شد. آن مرد نیز از پذیرفتان فرزند آن زن فاحشه خودداری نمی‌کرد. وقته خداوند متعال محمد صلی الله علیه وسلم، را به حق مبوعت فرمود، ازدواج‌های معمول در دوران جاهلیت را بجز همین ازدواج اسلامی که امروزه معمول است، از میان برده. ۱ همچنین، گاه روابط جنسی مبان مردان و زنان را به شمشیرها و نوک نیزها برقرار می‌کردند؛ به این ترتیب که در چنگهای قبلگی، زنان قبیله شکست خورده توسط مردان قبیله پروز شده به اسارت گرفته می‌شدند، و آن مردان بدون هیچ رادع و مانعی آن زنان را از آن خود می‌کردند، اما فرزندانی که از این گونه مادران به دنیا می‌آمدند، تا آخر عمر می‌پایست این عار و نگا را تحمل کنند.

در عرف اجتماعی دوران جاهلیت، مردان می‌توانتست هرچند زنی را که بخواهد به همسری پیگیری‌های حذف اندادهای نداشتند؛ اما کریم شمار زنان و همسران یک مرد را به چهار تن محدود گردانید. خواهران را هم‌میزان به عهد یک مرد

۱- صحيح البخاري، ح: ۵۱۲۷: سنن ابي داود، كتاب التکاح، باب وجود التكافح التي كان يتذاكر بها اهل الجاهلية.
درمي أوردن: و با همسران پدربان پس از طلاق دادن پدر، يا وقت پدر ازدواج
می کردند؛ قران کریم از این نوع ازدواج نیز نهی فرمود (سورة نساء، آیة 22 و آیة
33). طلاق و رجوع نیز یکسیره در دست مردان بود، و شمار معین و اندازه مشخصی
نداشت: اسلام، هم طلاق و هم رجوع را به حدود و ضوابطی محدود گردانید. 

۱) زنا و فحشا در میان همه افشار جامعه عرب در آن روزگار رایج بود. و هیچک
از افشار یا مناطق یا گروه‌های مردمی مستثنی نبودند. چرا اینکه عده معدودی از
مردان و زنان، شخصیت و خوی و خلق آنان برتر و والتر از آن بود که حاضر
شوند به این رذیلت دچار بشوند. زنان آزاد وضعیت بی‌پرتر از کنیزان بود. فاجعه
بزرگ؛ حلال و روز کنیزان بود. می‌توان گفت، اکثریت قرب به اتفاق مردان و زنان
در عهد جاهلیت احساس عار و نگ‌نیمی کردند که این کار زشت به آنان نسبت
داده شود. ابودود از عمر بن شعب از پدرش از جد شروتی کرده است که
گفت: مردی در محضر پناهبر -صلی الله علیه وسلم- برخاست و گفت: یا رسول الله;
فلان شخص پسر من است! من در جاهلیت با مادرش رابطه جنسی داشتهم! رسول
خدا -صلی الله علیه وسلم- فرمود:

(لا دعوة في الإسلام! ذهب أمر الجاهلية! الولد للقراش، وللمهاجر الحجر؟)

در اسلام این نوع انتساب وجود ندارد! دوران جاهلیت سپری شده است!
فرزند از آن بستر است، و زناکار را جز ساقه نصبی نیست!)
داستان کشمشک سعدین ای وقاص و عیدی زمین نیز درباره پسر کنیز زمینه
عبدالرحمان بن زمعه- مشهور است.

---
1- سنن ابی داوود، باب نسخ المراجعه بعد الخليفة الثلاث؛ نیز. نکه سبب نزول الطلاق مردان (سورة
بقره، آیه ۲۲۹) در کتب تفسیر.
2- سنن ابی داوود، باب «الولد للقراش»: مسند احمد ج. ۴ ص ۲۲۷. ۲۰۰۷.
روابط مردان با فرزندان‌شان نیز انواع مختلفی داشت. بعضی از آنان می‌گفتند:

انما اولاد نا بی‌تنا آیادنا مشی علی الارض

این فرزندان ماد در میان ما، چگر گوش‌های هما هستند. که روي زمین راه می‌روند؟

بعضی دیگر از آنان، دخترشان را از ترس یا آب‌ریزی یا تنه‌بستی، زنده به گور می‌کردند، و پسران را از ترس بی‌پناهی و تنه‌بستی می‌کشند (سورة انعام، آیه 51: سورة نحل؛ آیه 89 و آیه 95: سورة اسماء آیه 31: سورة تكویر، آیه 8). البته، این مورد اخیر- قتل پسران- را نمی‌توانیم خلق و خوی راپید در آن دوران بدانیم؛ زیرا، قوم عرب بیش از همه اقوام، به پسران نباید بودند تا بواسطة آنان شر دشمن را از سر خودشان کوتاه کند.

روابط مردان با برادران و پسرعموها و خاندانشان بسیار مستحکم و پرتوان بود. تعصب قبیلی رمز حیات و ممات آنان بود، در میان افراد هر قبیله در ارتقاب با یکدیگر، روح اجتماعی و حس نوع دوستی کاملاً برقرار بود، و تعصب نیز بر آن افزوده می‌شد. یا به و پناد نظام اجتماعی را تعصب نزدیک و حمیت خویشن‌دی تشکیل می‌داد. آنان مطالب مضمون این ضرب‌المثل عربی رفتار می‌کردند که می‌گوید: «انصر اخاك ظالمان او حظ‌الله»، برادرت را در هر حال یاری کن؛ خواه ستمگر باشد، خواه ستم‌بند. آنهم به معنا حقیقی و از و گان این ضرب‌المثل. نه با آن تغییر و تصحیحی که اسلام در این زمینه پیشنهاد کرده است، مبنی بر اینکه یاری کردن شخص ستمگر- در واقع بازداشت او از ستمگری است. با وجود این، بسیار می‌شود که رقابت و کشمش بر سر جاه و مقام و منزلت و انواع، آتش چنگ را

1- برای این داستان، نیز نکن صحیح البخاری، ح، 527، 2785، 2773، 2718، 612، 272، ص 674.675.
در میان قبایل و طوایف روشن می‌کرد که در اصل همه از یک پدر پرورده‌بودند، چنانکه در ماجرای اوس و خزرچ، عبس و ذیبان؛ بکر و نغلب و دیگر قبایل روز داد.

برعکس، روابط میان قبایل مختلف از هرجهت از هم پاشیده بود و تمامی نیروی قبائل عرب در جنگ صرف می‌شد. تنها عاملی که می‌توانست تا حدودی از شدت و حدت این جنگها بکاهد، بیشتر و هراسی بود که در ارتباط با برخی آداب و رسوم مشترک فیلیبانی تعلیم دیه و خرافات، بر آنان حاکم بود. گاه نیز، "موالات" و "حلف" و "تبعیت" به‌گردان آمدن قبایل بسیار دور از یکدیگر منجر می‌گردید.

ماههای حرام برای قوم عرب رحمتی بود، و پشتوانه‌ای برای تثبت زندگانی و تأیید معاش آنان: چه، قوم عرب در ماههای حرام، در پرتو شدت رعایت و احترامی که نسبت به حرمت ماههای حرام داشتند از امینیت کامل برخورد بودند. ابوجراحی عطاردی می‌گوید: وقتی ماه رجب فرا می‌رسید، می‌گفتیم: از کار اندزندن نیزه‌ها هیچ نیزه‌ای را که قسمت آهنتین می‌داشت، یا تری که نوک آهنتین می‌داشت، وانی قضاشیت جز آنها را از خودمان دور می‌کردیم، و کتاری می‌افکنیم، در سراسر ماه رجب؛ و همچنین بود در دیگر ماههای حرام.

کوتاه سخن آنکه اوضاع اجتماعی قوم عرب به حضیضی ضعف و نابخردی کشیده‌شده بود. نادانی و نابسامانی همه چا خیمه و خرگاه زده بود و خرافات برای خودشان شوکت و صلواتی داشتند. مردم همچون چارپایان زندگی می‌کردند. زنان گاه می‌شد که همانند کالاهای بیچان دیگر خرید و فروش می‌شدند. روابط میان افراد جامعه بسیار مسحت و از هم گسته بود. حکومت‌هایی هم که بودند، بیشتر هم

1- صحیح البخاری، ح. 2376
2- نسخ البایری، ج. 8، ص. 91
و غم ایشان مصروف پر کردن خزانه‌هایان از دست‌مایه‌های رعیت و توده مردم، و به راه اندامشان چنگ با بدخواهان و دشمنانشان، می‌گردید.

اوضاع اقتصادی

اوضاع اقتصادی قوم عرب نیز، تابعی از متغیر اوضاع اقتصادی آنان بود. اگر به شیوه‌های گذشته زندگی در میان قوم عرب نگاهی بیانگریم، مشاهده می‌کنیم که پازارتی ایجاد تا این در صورتی می‌خواهد بوده که محدودیت زندگانی انسان را سلامت و امنیت درگرفته باشد. این دو شرط مهم و اساسی روابط اقتصادی نیز در عربستان، بجز ماهه‌ای حرام، همواره مفقود بوده‌اند. از این رو، در همین ماهه‌ای حرام بوده‌که پازارتی معروف عرب از قبیل عکاظ، ذی‌المجاز، مجنون تشکیل می‌شده.

در ارتباط با صنایع قوم عرب به‌هم‌دستگی اقوام بشری از هنر و صنعت بودند. بیشتر صنایع دستی که در میان آنان رواج داشت، از قبیل بافندگی و دباغی و امثال آن، در یمن و اطراف شام بود. آری، در داخل شبه‌جزیره نیز اندکی کشاورزی و کشت و کار و دامداری وجود داشت، و همگی زنان عرب به رستگانی اشتغال داشتند؛ اما، پوسته‌های آن‌چه داشتند در معرض فتول وغارت بود و تهدیداتی و گرسنگی و بهره‌گیری سرسرار جامعه عربستان را گرفته بود.

اوضاع اخلاقی

پیشک در میان مردم عرب در عهد جاهلیت پستیا و دلت‌هایی وجود داشت، و با چیزهایی درگیر بودند که عقل سالم بشر آنها را به رسمیت نمی‌شناسند، و وجدان انسان نمی‌تواند آن‌ها پذیرد. در عین حال، برخی خلق و خویه‌های ارزش‌مند
و پسندیده نیز در میان آنان برقرار بوده است که انسان را تحت تأثیر قرار میدهد، و به شگفتی می‌اندازد و ذهن انسان را با سوالات متعددی دچار کشمشک می‌گرداند.

این اخلاق فاضل‌عباًبرند از:

1. گرمه‌ی در ارتباط با کرم و سخاوتهای همواره با یکدیگر مسابقه می‌دادند و به آن افتخار می‌کردند. نیمی از اشعارشان به همین موضوع اختصاص داشت. گاه خودستایی می‌کردند و از کرم و سخاوتهای خوبی سخن می‌گفتند، و گاه دیگران را به صحی و کرم می‌سودند. مرد عرب، مهمان براش می‌رسدید؛ خود او از شدت سرمای گرمسیری رنج می‌برد؛ از دارایی دنباله‌ای بی‌پایی شتر ماده‌ها که تمام زندگی و زندگی خانواده او پایه‌دار بودند. نیزند: دیگر بخشایش در وجود او به جوش می‌آمد؛ به سراغ آن می‌رفت و آن ناقص یا برای مهماتش دنیز می‌کرد! از جمله دیگر آثار کرم ایشان آن بود که دیه‌های سهمگین و غرامت‌های سنگین را بر عهده می‌گرفتند. تا به واسطه آن از خانه‌بزی و تبعه شدن چن انسانها چلپ‌گیری کنند؛ و از بابه این بخشیدگی‌ها و گذشت‌ها، بر دیگر رؤس و سران قبیل فخری می‌خواهند.

بر اثر گراش فراوانی که قوم عرب به بخشیدگی و کرم داشتند می‌گوین و باده‌نشی را قابل ستایش می‌دانستند؛ نه به خاطر آنکه به خودی خودی کاری پسنیده و سنداد است، بلکه از آن جهت که راه سخاوته‌ی و کرم را باز می‌کند و زیاده روى از بخشیدش و دهش را براو انسان آسان می‌گرداند. به همین لحاظ درخت انجاروا را گرم و شراب انجاروا را «پایتک کرم» (دختر زر) می‌نامیدند. اگر به دیوان‌های اشعار چالشی نگاهی بپذیرید، خواهید دید که شرایتخواری و باده‌گزاری و مسائل جانبی آن یکی از ابیات مذبور و نفر به حساب می‌آید.

عطره بن شداد عبسی در معلقه خوبی چنین سروده است:

ولکند شریفت مین‌مدامه‌ها بعدما رکد الهواجر بالمشتر و المعلم...
برخاسته صنِّفرا ذات اسیرة
قرننت پازه‌ر باشمال مقدم
فّاذا شریت فراتی مسئته‌ک
مال و عرضی وافر لم یکلم
وادا صحت فما اقتسار عن ندی
وکما علمت شمایلی و تکرمی

‌باید، شرای فراوان نوشیدم، با دیارهام نشادار و خوش‌رنگ، آن
هنگام که تابّ شدید آقتاب نیمروز کاهش یافته بود;
در جامی بلورین که دارای خطوط راه راه برجسته بود؛ با دست چپ، از
سافری سیمین که درخشیده و سر به مهر بود؛
هنگامی به‌دیه می‌نوشم، دارای‌ام را بی حساب به این و آن می‌دهم، و
البته ثروت من آتّقد فراوان است که به آن خلیق وارد نمی‌شود!
هنگامی نیز که از مستی درمی‌آیم، از کرم و بخشش کوتاهی نمی‌کنم;
همچنانه‌ از خصوصیات من و دست و دل‌بازی من خود با بی‌خستی!
همچنین، از دیگر آثار گرایش قوم عرب به کرم و سخاوت‌مندی، آن بود که به
قمر سرگرم می‌شدن، و به آن می‌پرداختند، زیرا، آنرا یکی از راه‌های سخاوت و
کرم می‌شناختند؛ و از سود قمار يا آنچه از سهیم بردنگان افزون می‌گردید، به
بی‌نویان می‌داند و آنان را از آن برخوردار می‌گرداندند. به همین جهت، شما
می‌بینید که فرآن کریم منافع شراب و قمر و نیز انتکار نمی‌کند؛ و فقط با تعبیری
حکیمانه می‌فرماید:

‌زاً‌هم‌اکنون که نفع‌م‌اکنون.
‌پیامدهای سنگین شراب و قمار از منافع آن دو
‌بیشتر و بزرگتر است."

‌۱- سوره بقره، آیه ۲۱۹.
وقایی به عهد: عهد و پیمان نزد قوم عرب یک دین و آمیز به حساب می‌آمد، و آنان سخت به آن پایبند بودند، و در راه وقایی به عهد، حتی کشتن فرزندانشان، و ویران گردانیدن خانه و کاشانه خود را آسانی می‌یافتند. برای بازنشسته این پدیده، کافیست شما داستان هانی بن مسعود شیبانی، و داستان سموئل بن عادیا و داستان حاجب بن زراره تعمیم را مطالعه کنید.

(3) عزت نفس و امتاع از چفاکشی و سمت‌پذیری: از جمله پژوهش‌های این خوی و فضیلت در قوم عرب، شجاعت فراوان ایشان و شدت غیرت ورزی و عکس العمل نشان دادن سریع بود. همینکه سختی از دهان کسی درمی‌آمد و بی‌پای خوار کردین و تحقیر از آن به مشام می‌رسید، فوراً دست به شمشی و نیزه میردند، و کازنارهای سخت به راه می‌انداختند، و باکی نداشتند که حتی جان خودشان را در این راه فدا

کنند.

1- داستان‌هایی در فصول گذشته تحت عنوان «پادشاهان جیره» گذشت: داستان سموئل چنان است که گویند: امروالقیس صد زره را به رس مانند به او سروده بود. هارث بن ابی شمر غسانی خوشت آن زره و را به یکی از پستنرد. وی خودداری کرد و ناداد. و در قصر خود، درنیامده، پست نشست. یکی از پسران وی بیرون قصر بود. هارث او را گرفت و تهدید به قتل کرد. سموئل باز هم حاضر نشد زره‌های امروالقیس را به او تحویل داده، و جان فرزندش را پرداخت، و بالاخره، حارث پسر با او در پرای چشم‌اش کشته. داستان حاجب نیز از این قرار بود که شیخ عرب ایشان باز و خوشت نآمده. خوشت را به مرزهای قلمرو او منتقل کند؛ زیرا، دیچاره خشکسالی شده بودند. خسرو ایران از آن ترسید که دست به خرید و معایده چوبی پزند؛ بدون گرفتن ضمان از پذیرفت فوخته او امتاع ورزید. حاجب قوم خود را ضامن کرد، و کسان خوش را به عنوان گروگان به خسرو ایران داد. حاجب همچنین به پیمان خوش کناراد بود نا آنکه درگذشت. خشکسالی هم پایان پذیرفت و قوم حاجب به سرزمین محل اقامت خوشتان بازگشتند. فرزند وی، عطاردهن حاجب نزد خسرو ایران رفت تا کمان پدرش را بازی پس گیرد. خسرو ایران نیز کسان حاجب را به پاس وفای به عهد پدرش به افراد پس داد.
۴) اجرای موارد سوگند: وقتی بر یکی ترموکتور یا گرفتند، و بر آن سوگند یاد می‌کردن، که با مجد و افتخارشان در گیر بوده، هیچ مانعی آنان را از رسیدن به مقصودشان بازمی‌داشته، و تا پای چنان حاضر بودند خودشان را در این راه قربانی کنند.

۵) پردازی و حوصله و آرامش: قوم عرب خود را با یک ویژگی‌ها می‌شوده‌اند: اما، بر اثر شجاعت فراوان و اقدام سریع ایشان به جنگ و کارزار، این خصوصیات بسیار در میان آنان کمیاب بوده است.

۶) سادگی بیان نشدنی و پیرامشی از آلوگه‌ها و نیرنهای شهرنشینی: نتیجه سادگی قوم عرب آن بود که راستگو و امانتدار بودند، و از نیرنگ و فربد سخت بپزار بودند. ما بر این باور هستیم که وجود همین اختلاف ارزشمند در میان قوم عرب، در کنار موقعيت جغرافیایی عربستان نسبت به مناطق مختلف جهان، موجب گردیده است که خداوند عزوجل قوم عرب را برای عهده‌دار شدن این رسالت جهانی، و رهبری جامعه بشری، و اصلاح جوامع انسانی برگزیده است. زیرا، این خلق و خوی‌های باد، هرچند که در بعضی موارد به شرور و آفاتی نیز منجر می‌گردد، و حوادثی دردنگا را پدید می‌آوردند در اصل اختلاف فاضلاب و ارزشمندی بوده‌اند که می‌توانستند با اندکی تصمیم و اصلاح، منافع بسیاری را به جامعه بشری پرساندند: و این همان کاری است که اسلام انجام داده است. می‌توان گفت، پس از وقایع به عهد، گرانبهات‌های و ارزشمندترین خصوصیت اختلافی که در میان قوم عرب رواج داشت، عزت نفس و پافشاری بر اجرای تصمیمات، و وفاداری به سوگند‌هاشان بوده است؛ زیرا، جز با این نیروی اراده و قوت تصمیم و پایبندی به سوگندها و آرام‌ها، ریشه‌گن کردن شر و فساد امکان
-seasoning the Prophet – صلى الله عليه وسلم - in his name, he is the perfect model. In this section, we will discuss the character of the Prophet – صلى الله عليه وسلم - referring to the Prophet – صلى الله عليه وسلم - in his name, he is the perfect model. In this section, we will discuss the character of the Prophet – صلى الله عليه وسلم - referring to the Prophet – صلى الله عليه وسلم - in his name, he is the perfect model. In this section, we will discuss the character of the Prophet – صلى الله عليه وسلم - referring to the Prophet – صلى الله عليه وسلم - in his name, he is the perfect model. In this section, we will discuss the character of the Prophet – صلى الله عليه وسلم - referring to the Prophet – صلى الله عليه وسلم - in his name, he is the perfect model. In this section, we will discuss the character of
سه بخش یاد شده از نسبت‌های مبارک نیاکرم – حسی الله علیه وسلم – به ترتیب

دیل است:

بخش اول: محمدین عبد الله بن عبدالله المطلب (شیبی) بن هاشم (عمر) بن عبدمناف (مغیره) بن قصی (زید) بن كلاب بن مره بن كعب بن لوی بن غالب بن فهر (قریش) بن مالک بن نصر (قیس) بن کناء بن خزيمة بن مدرکه (عمر) بن الیاس بن نزار بن معد بن عدنان.

بخش دوم: عدنان بن آدم بن همیشه بن سلامان بن عوص بن بوس بن قموال بن ابی بن عوض بن ناشد بن حزا بن بلداد بن يدلک بن طلخ بن جاحم بن ناحش بن ماخر بن عیض بن عیبر بن عیبر بن الدعا بن حمدان بن سنیر بن یتری بن یحون بن بلحن بن ارعوی بن عیض بن دیشن بن عیضر بن احنم بن ایهام بن میقر بن ناحش بن زارح بن سنی بن مزی بن عوضه بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم – علیه السلام.

بخش سوم: ابراهیم – علیه السلام– بن تارخ (آذر) بن ناحور بن ساروج (ساروج) بن راعو بن فالخ بن عابر بن شلف بن آفخشند بن سام بن نوح – علیه

1- «قریش» لقب فهیر بن مالک بن نصر جد اعلا نیاکرم – حسی الله علیه وسلم – است. و قبیله قریش یکی از انساب یافته است.

2- سیره ابن هشام، ج، ص 1-2، تاریخ الطبري، ج، ص 239-239-271.

3- طبقات ابن سعد، ج، ص 56-57 (به روایت کلی)، تاریخ الطبري، ج، ص 272؛ برای اطلاع از بعضی اختلافات در این قسمت از نسبت‌های مبارک آن حضرت، نک تاریخ الطبري، ج، ص 271-276، فتح الباری، ج، ص 241-243.
السلام، بن لامک بن متوشمخ بن آخوخ بن یرد بن مهلانیل بن قییان بن آنوش بن شیب بن آدم -علیه السلام.

خاندان آنحضرت

خاندان آنحضرت به خاندان بنی هاشم (هاشمی) شهرت دارد. بنابراین، ما شهایی از احوال و اوصاف هاشم و فرزندانش، اجودای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، را ذیلاً می‌آوریم.

1- هاشم، پیش از این گفتیم، هاشم همان کسی است که سقايت و رفادت حاجیان را به نام ایندگی از بنی عدنانف بر عهده گرفت، و به این ترتیب، بنی عدنانف و بنی عبدالداوادار، در مورد تقویم مناصب، نیماجی خودشان، به توافق رسیدند. هاشم مردی تروتنده و بسیار بافتانی و شریف بود، وی نخستین کسی است که در مکه به حجاج خوراک نان و آب‌گوشت داد. نام وی عموی بود، و به خاطر همین کاری که کرد، یعنی خرد کردن (هشم) نان در آب‌گوشت و تهیه ثریق برای حاجیان هاشم، نام‌بز و همچنین، نخستین کسی است که دو سفر بازارگانی قریش، سفر نابستانه و سفر زمستانه را سنت و آیین قریش گرداند. شاعر عرب در این باره می‌گوید:

۱- عمره‌الّذی هشّم التراب لقوم‌ه، قُوم بِمَكّة مَسَّتیین عَجاف
۲- سَـنَت الیّه الرحلانان کلاه‌مـا، سَفْر الشَّـتاء و رحلة الاصیاف.
عمرو- یعنی هاشم- آن یزرگ مردی است که برای قوم خود خوراک نان و آبگوشت (تری) آماده کرد؛ قومی که در مکه گرفتار خشکسالی شده بودند. و پوسیدنیا به استخوان هايشان چسبیده بود.

دو سفر بزرگانی قریش، هر دو به او انتساب دارند؛ سفر زمستانی، و سفر نابستانی.

درباره او گفتگاند که یکه بی چندان بیشترگانی بسیار شام رهسیار گردید. سلمی بنت عمرو را که پدرش یکی از افراد قبیله بی تی عدی بن نجار بود، به زنی گرفت، و مدینه در مدتینه اقامت کرد. آنگاه، به سوی شام سفر خود را ادامه داد، و همسر را همچنان نزد خاندان خودش به مهمانی گذاشت. طولی نکشید که بارداری همسرش به عبدالملب معلوم گردید. هاشم در غزه از سرزمن فلسطین درگذشت، و همسرش سلمی، عبدالملب را به سال ۴۷ میلادی به دنبال آورد. نام او یا یکه‌نهادند؛ به خاطر مشتق میلی سفید که در میان موهای سرخ بیده می‌شد، مادر، در خانه پدری خود در بیب، عبدالملب را یزرگ کرد، در حالی که هیچکس از افراد خاندان یک در مکه از این رواج خبری نداشتند. هاشم چهار پسر، به نامهای: اسحاق، ایوبی، نفیسه، و عبدالملب؛ و پنجم دختر، به نامهای: شیافه، خالده، ضیفه، وقیه، جنیه داشت.

۲۱- عبدالملب: پیش از این دانستیم که مقام سقايت و فرآت حجاج، پس از هاشم به برادرش مطلب بن عبدالملب رسید. مطلب مردی شریف و بانفود بود. و در

---

1- سیرت‌الحسن، ج، ص ۱۵۷. 
2- سیرت‌الحسن، ج، ص ۱۳۷. 
3- همان، ج، ص ۱۰۷.
میان قوم خود موفقیتی ممتاز داشت، و قرشی با خاطر سخاوت او را «فیاض» می‌نامیدند. زمانی که شیبی (عبدالمطلب) کودکی نورس یا بزرگتر از آن، نوجوانی هفت ساله یا هشت ساله گردد، مطلب از وجود او با خیر شد، و او را در آخرندگی گرفت، و او را پشت سرش بر مركب سوار کرد. شیبی از رفن همراه عمویش امتناع ورژید، مگر آنکه مادرش به او اجازه دهد. مطلب از مادر شیبی درخواست کرد که او همراه یی پیشرفت. مادر پذیرفت. مطلب گفت: شیبی بسیای خانه و کاششان پدرش و بسیای حرم آن الیه می‌روید! مادر اجازه داد. مطلب شیبی را پشت سرش بر شتری که سوار بود سوار کرد و راهی مکه شد. مردمی که او را می‌دیدند. می‌گفتند: این عبدالمطلب! این پسر غلام مطلب است! مطلب گفت: وای بر شما؛ این پسر، برادرزاده من و فرزند هاشم است! عبدالمطلب نژد عمویش اقامت کرد و نشو و نما یافته تا چوایی براینده شد. از سوی دیگر، مطلب درملح ردمان در سرمزمین عرب از دنبای رفت. عبدالمطلب جانشین او شد و تمامی اموری که پدران و نیاکاش عهددار بودند، و خدمتی را که در میان قومشان بر عهده داشتند، وی بر عهده گرفت، و از نظر شرافت و مکاتب اجتماعی به چابی رسید که هیچکس از پدران و نیاکان یک به آنجا نرسیده بودند، و محیط‌بی هم‌افراد قوم خود گردد. و نژد آنان موفقیتی والی پیدا کرد. 

وقتی مطلب وفات یافت، نوعل بر روی ارث و میراث عبدالطلب دست گذاشت، و آنها را غصب کرد. عبدالطلب به سران قرش مراجعه کرد و از آنان خواست که در برابر عمویش از او حمایت کنند. گفتند: فیما بین تو و عمویت دخالت نکنیم! عبدال№طلب نامهای به دانیهایه، بیش، نوجگان، نوشته، و از آنان کمک خواست. دانی، و ابوعسی بن عدی با هشتاد سوار به راه افتادند و در اطلاع:

۱- سیره ابن هشام، ج. ۱، ص. ۱۳۸-۱۳۷، برای سر دیقف عبدالطلب، تک تاریخ اطهاری، ج. ۲، ص. ۲۴۷.
نایحه‌ای در مکه، فرود آمد. عبدالملطب به استقبال او رفت و گفت: دانی! بفرماید منزل! گفت: نه بخدا! تا وقتی که نوفل را ببینم! آمد و آمد تا بالای سر نوفل قرار گرفت. نوفل در حجر اسماعیل در کتاب بزرگان قریش نشسته بود. ابو سعد شمشیر را از نیام پرکشید و گفت: سوگند به خدا! که اگر چنانچه ارث و میراث خواهرزاده مرا به ابوزناگردانی، این شمشیر را در جای چای انداخت فرود خواهی آورد! نوفل گفت: همه را به او باز گردانید! بزرگان قریش را بر اقرار و سخن او شاهد گرفت. آگاهه بر عبدالملطب وارد شد و سه روز نزد او ماند؛ آگاهه عمره به جای آورد و به مدتی بازگشت. پس از این ماجرا، نوفل با بنی عبد شمس بن عبدنتاف، بر علیه بنی هاشم، هم پیمان گردید. خرآعه چون حمایت بنی الحجار را از عبدالملطب دیدند، گفتند: همانطور که فرزنده شامست، فرزنده ما نیز هست! ما از این مناسب و سزاوارتریم! منظورشان این بود که مادر عبدالملطب از خرآعه بود. خرآعه به دارالندره درآمدند، و با بنی هاشم بر علیه بنی عبشمس و نوفل، هم پیمان شدند. نوانه در حال مشروطه خواهد آمد. همین پیمان بود که عامل تعیین کنند. ایکن در فتح مکه گردید.

***

امور حرم و بیت الله روز داده است، به طور خلاصه، می‌پردازیم:

* ۱ - ۱۳۰۷-۱۳۹۶، ص ۲۴۸-۲۵۱؛ و متابی موازی دیگر.
هنگام گریختن و جلای وطن اضطراری از مکه در چاه زمزم دفن کرده بودند، 
بازیافت. آن اشتیاق عبارت بودند از تعدادی شمشیر، تعدادی زره، و دو آویز زرین. 
شمشیرها را به یکدیگر پیوست، و با آنها دربی برای خانه کنباب درست کرده. آن دو 
آویز زرین را نیز برشکافته و از آن رو ورق‌هایی از طلا درست کرد و بر روی 
درب خانه کنباب کویید. همچنین، مراسم سقایت حاجیان با آب زمزم را دوباره به راه 
انداخت. وقتی چاه زمزم آسکار گردید، قربان با عبدالملطلب در نزاع درآمدند و 
گفتند: ما را نیز در زمزم شریک گردانی گفت: هرگز چنین نخواهم کرد؛ این چیزی 
است که به من اختصاص داده‌اند! قربان دست از سر او برنداشتند. بالاخره، او را 
برای داوری به نزد کاهن‌پی سعد، که هذین نام داشت، بردن. وی در اطراف شام 
اقامت داشت. در میان راه، آب تمام شد. خداوند متعال برای عبدالملطلب قطعه‌ای 
فرستاد و باران پر سر او بارید، و بر سر آنان قطره‌ای هم ناریزید. دریافتند که چاه 
زمزم به‌جهت به عبدالملطلب اختصاص نیافته است؟ و بازشکفتند. در انتظار که 
عبدالمطلب نذر کرد، اگر چنانچه خداوند متعال به او ده فرزند پسر عطا‌یت کند، که 
هرمراه و مددکار و دستیار او باشد، و از او دفع سرم کند، یکی از آن هد پسر 
خوشی را قربانی خانه کنباب خواهد کرد. ۱

۳- ماجراهای اصحاب فیل
ابرهم بن صباح حیثی، والی نام الاعتیار نجاشی در یمن، وقتی مشاهده کرد که 
قوم عرب بر کنه حج می‌گزارند، مبتدی بزرگ در صنعا بنا کرد و درصدید برآمد 
که حج گزاران عرب را پسیان آن معبد متوحه گردانده. مردی از کتکه از این تصمیم 
ابرهم باخبر شد، و شبانه وارد آن معبد شد، و آسانه درب ورودی آن را با سرگین 

---
۱- سیره ابن هشام، ج ۱، ص ۱۴۲-۱۴۷.
آلوده کرد. ابره از این ماجرا باخبر شد، و آتش خشم شعله‌ور گردید. لشگری جرار، عبارت از شصت هزار سرباز، به راه اندیخت و به مقصد کعبه به راه افتاد. و عظم جزم کرد که خانه کعبه را ورود گرداند. برای خود نیز بزرگ‌ترین فیل را برگزید. در لشگر ابره ۹ یا ۱۳ فیل بود. به راه خوشی ادامه دادا و وقتی که به مغمس رسید، در آنجا لشگریان خود را آماده حمله کرد، و قبل خوشی را نیز آماده ساخت و واری یابد. و آماده شد تا وارد مکه شود. وقتی به وادی محشر، فیل‌هایی مزدلله و می‌رسید، فیل بر زمین نشست، و از جای درون‌نخست‌ها پسرانی به سمت مشرق می‌گرداند، از جای بر می‌خاست و هروله کتان به راه می‌افتاد: آما، بالا‌الصفا، وقتی که او به طرف کعبه می‌گرداندند، بر زمین می‌نشست. در همان اثناء که در چنین وضعیتی بر می‌بردند، خداوند متعلع‌العالمین از آن پرندگان سه ستگریزه در اختیار داشت: یکی به مشرق، و دو تا در میان انجش‌های پهلوی. ستگریزه‌ها به اندازه دانه‌های خدوخ بودند. همیشه در یکی از آن سنگ‌پزه‌ها به یکی از لشگریان ابره اصابت می‌کرد، اعضای او متلاشی می‌گردید و هلاکش می‌ساخت. سنگ‌پزه‌ها به همه آنان اصابت نکرد. پای به فرار گذاشتند، و چون امواج دریا در یکدیگر فرو رفتند، در راه و بیراه یکی پس از دیگری از مرکب‌شان بر زمین می‌افتادند، و بر سر هر آتش‌خوری در میان راه، چند تن از آنان بر زمین می‌افتادند و از میان می‌رفتند. خود ابره را نیز، خداوند متعلع بر او دردی به‌دست مسلت‌گردانید که بر اثر آن انگش‌های بندیدن چتا می‌شدند و می‌افتادند. وقتی به صنعا رسید، از شدت لاغری و نزاری همچون چوچرای پرکنده شده بود.
دیری نپایید که سینه‌اش نیز برشکافت و قلبش از قفسه سینه بیرون افتاد، و به هلاکت رسید.

افراد قبیله قرش، زن و مرد و کوچک و بزرگ، در شکفه‌ها کوچ و در هر سرپناه‌ها گرفتند. و از ترس جانشان در برای لشگر جراح ابره، به قله‌ای کوه پناه برده بودند. وقتی آن ماجرا بر سر لشگر ابره‌ای آمد، در کمال امتیت به خانه‌هایشان پازگشتند. ۱

این ماجرا در ماه محرم، پنجاه- یا حداکثر پنجاه و پنج روز- بیش از میلاد نبی‌آکرم -حکم الله علیه وسلم- روز داد. وقوع این واقعه، پرای بود با اواخر فوریه یا اوائل مارس ۵۷۱ میلادی، و این پیشکش بود که خداوند متعلع به پیامبر خویش و خانه خویش تازه فرمود. می‌بینیم که بیت‌القدس علی رغم قله بودند، مشرکان ودشمنان خدا دوبار بر آن استیلا یافتند؛ آنها در شرایطی که اهلی بیت‌القدس مسلمان بودند، چنانه از سوی بخت‌نامه به سال ۵۸۷ بیش از میلاد، و از سوی رومیان به سال ۷۰ میلادی، بیت‌القدس مورد حمله شدید قرار گرفت. اما، نصارای حیشه، با آنکه در آن روزگار، مسلمان به حساب می‌آمدند و اهلی مکه مزرعه بودند، بر کعبه چهار نشستند و بر آن دست نیافتند.

این ماجرا شکفت‌انگیز در شرایطی اتفاق افتاد که خیر اینگونه وقایع خیلی زود به قسمت عمده بیلاد و ممالک و تمدن‌های آن روزگار می‌رسید. حیشه پیوندی مستحکم با رومیان داشت. پارسیان پیوسته در کمی آنان بودند، و هر آنچه را که بر سر رومیان و هم پیمانان آنان می‌آمد، زیرنظر داشتند. به همین جهت، به دنبال وقوع این حادثه، پارسیان به یمن درآمدند. در آن روزگار، دو حکومت متقدت ایران و روم، در واقع، دو نماینده و شاخص چهان تمدن آن روز به حساب می‌آمدند. این

---

۱ سیره ابن‌هشام، ج. ۱، ص ۴۳-۴۵۰: تفسیر سوره فیل در کتاب تفسیر.
ماجرا توانست دیدگان همه چهارمیان را به کمیه متوهج سازد، و شرافت بیت الله را به مسلمانان چهارنخات نشان سازد، و به آنان بنمایاند که خداوند این خانه را برگزیده و مورد تقدیس قرار داده است. حال، اگر فردی از اهلیه مکه قیام کند، و ادعای نبوت کند، عیبًا همان چیزی است که این ماجرا مقتضی آن بوده و زمینه آن را فراهم آورده است؛ و تفسیر و توضیح است بر آن حکمی که در زیر رسانیدن خداوند متعال به مشرکان بر علیه اهل ایمان و دینداران، به شیوهای فراتر از عالم اسباب، نهفته بود.

عبدالمطلب ده فرزند پسر داشت: حارث، زیبیر، ابوطالب، عبدالرحمن، حمزه، ابو لهب، عبدالمطلب همدان، پرویز، عباس. بعضی گفته‌اند: یازده پسر داشت است، و نام فرزند پسر یازدهم را قلم وارد کرده‌اند. بعضی نیز گفته‌اند: سیزده پسر داشته است، و نام‌های عبدالکریم و حقل را افزوده‌اند؛ گروهی نیز گفته‌اند: عبدالکریم، همان مقوم بوده است و حقل همان غیداق، و عبدالملک فرزند پسری به نام قلم نداشته است. دختران عبدالملک نیز شن تبه بوده و عبارات بوده‌اند از: ام الحکم (بیضاء)، بره، عائشه، صفیه، آروی، امیمه. ۱

۳- عبدالرحمن، مادر عبد الله، فاطمه بنت عمرو بن عائش بن عمر بن مخزوم بن پیشه بن مره بود. عبد الله زیبترین و عفیف‌ترین پسران عبدالملک و محبوبرترین آنان نژاد وی بود، و هم اسوة که لقب «ذبح» به او داده‌اند. داستان «ذبح» لقب گرفته بیت اللهد، چنین بود که عبدالملک وقتی تعداد فرزندان پسرش به ده تن رسید، معلوم شد که مراد وی بی‌مانی بر داشتن ده فرزند پسر که دیوان و مددکار و مدافع او باشد، حاصل شده است. نذری راهک پیش از آن کرد که به اطلاع آنان رسانید. همگی پذیرفتند. آورده‌اند که میان آن ده پسرش قرعه کشید تا معلوم گردید که

۱- سیره ابن هشام، ج1 ص ۱۰۸-۱۰۹: تلیف، فهم اهل الاعتر. ص ۸-۹.
کدامیک باید قربانی بشود؟! قرعه به نام عبد الله در آمد. عبد الله نیز محبوب ترین کسان
نژد عبدلطلب بود. گفت: خداوند، او یا یکصد شتر؟! آنگاه قرعه را میان او و یکصد
شتر حکم کردند، قرعه بر یکصد شتر افتاد.

نیز گفتند: نام فرزندانش را روی تیرهای ازلام نوشت و آنها را به میل هیل
داد؛ با آن تیرها قرعه کشیدند، و قرعه به نام عبد الله در آمد. عبدلطلب دست
عبد الله را گرفت، و چاقوی تزری نیز برداشت، و آنگاه کوه کرد تا او را قربانی کند.
قریش، به ویژه دانشای وی از بنی مخزوم، و برادرش ابوبالب سر راه او را
گرفتند. عبدلطلب گفت: آنوقت، یا نذری که کردهام چه بکنم؟ به او پیشنهاد
کردن که نژد عرافاتی برود و با او مشورت کند، و از او نظر بخواهد. نژد عرافه
رفت. وی دستور داد که با تیرهای ازلام بر عبد الله و ده شتر قرعه پکشند: اگر به نام
عبد الله در آمد، ده شتر دیگر بیفاید: و همچنان بالا برود، تا خدا او راضی بشود.
در هر مرحلهای که قرعه به نام شتران درآمد، آن شتران را قربانی کند. عبدلطلب
پذیرفته و میان عبد الله و ده شتر قرعه کسید: قرعه به نام عبد الله در آمد؛ همچنان ده
شتر، ده شتر افروزد، و هر بار، قرعه به نام عبد الله در می‌آمد. تا به یکصد شتر رسید.
آنوقت، قرعه بر شتران درآمد. عبدلطلب یکصد شتر قربانی کرد و گذاشت و
گذشت. تا هیچ انسان با حیوان دندهای نماند که به آن گوشتهای قربانی دست
نیابد. در قانون قبیله قریش، و نیز در میان فوم عرب، خوشهای انسان ده شتر بود.
پس از این رورداد به یکصد شتر افراشید یافت: اسلام نیز همین ده را مقرر داشت.
آن حديث نیوی مشهور ناظر بر همین داستان است که حضرت رسول اکرم-صلى

---
1 - تاريخ الطلب، ج. 3، ص. 239.
الله عليه وسلم- مي نرمودهاند: «انا ابن البحرين» من فرزنده دو ذيبح هست! يعني
جذبان اسماعيل، و ندردان عبد الله.
عبدالمطلب، برای فرزنده عبد الله، آمنه بنت وهب بن عيدمناف بن زهير بن
كلاب را خواستگاری کرد، که در آن روزگاران برترین و با اصل و نسبترین و
ممتازترین زن در قبیله قربی به حساب می‌آمد. و ندردان از نظر حسب و نسب،
سیدی سالار بن زهیر بود. و هن دخترش را به ازدواج عبد الله درآورد. عبد الله در
مکه با او زلفاف کرد. و دیری نابید به عبدالمطلب وی را برای تأمین خرما مورد
نیاز خاندان عبدالمطلب به مددی فرستاد. وی در مدتی درگذشت. بعضی گفته‌اند: به
قصد تجارت بسوی شام رفسbarang‌گردید. با کاروانی از بازرسان قربی همراه شد. و
جون به مدنیه رسید، بیمار بود؛ و در آن آنا وفات یافت. و در خانه تابعه جعده به
خاک سپرده شد. عبد الله هنگام وفات ۲۵ ساله بود. وفات عبد الله پیش از ولادت
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- روی داد. چنانکه أكثر تاریخ‌نوسان برآورد
بعضی نیز گفته‌اند: دو ماه با بی‌شهر پس از ولادت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-
وفات یافت. ۳ وقیف خبر مرگ عبد الله به مکه رسید. آمنه با دلانگزیترین مرثیه‌ها
از مهرشید یاد کرد:

عننا جانب الباطن، من ابن هاشم وجاور حداً خراجاً في الظائع
دعتما السنتا دعة فاجها وم ما تركت في الناس مثل ابن هاشم
عشية راحوا يحملون سريره تعازره اصحابه في الترام
فان تك غلبه السنتا وربيها فقد كان مطاع كثير الترام

1- سیره ابن هشام، ج. ۱ ص ۱۵۱-۱۵۵، ۲۴۰-۲۴۳.
2- سیره ابن هشام، ج. ۱ ص ۱۵۸-۱۵۹، ۱۸۵۴-۱۸۵۶، ۲۴۴-۲۴۶، ۱۰۰-۱۰۱.
3- طبقات ابن سعد، ج. ۱ ص ۱۰۰.
بهنه بطفحا از ابن هاشم نهی ماند؛ و لابلای کفن پچیده شد و از خانه درآمد و جوار گورستان را پرگزید؛
قاضدان مرجع او را پسی خود دعوت کرند، و او دعوتشان را اجابت کرد. آری، این قاضدان مرجع هم‌ماندین ابن‌هاشم را در میان مردم وانمی گذارند!
شامگاهان که رفتند تابوت وی را از زمین بردارند، پاراشش ازدحام کرده بودند و تابوت را دست به دست می‌کردنند;
باری، هرچند چنگال‌های مرجع به رحمانه او را در بوده‌اند، اما او خود بسیار بخشنده و سر پرمر و محبت بود.

تمامی ماترک عبدالله عیارت بود از پنجره شتر نر، یک گلکه گوسفند، کتیبه حبیبی به نام برکه با کتیبه ام ایمن، که پرستار دوران کودکی رسولالله -صلى الله عليه وسلم- بود.

---
1- صحیح مسلم، ج. ۳، ص. ۱۳۹۲، ح. ۱۷۷۱، تلفیق فهیوم اهل الانار، ص. ۴.
فصل ششم
ولادت و کودکی و جوانی پیامبر

ولادت و نامگذاری

حضرت سیدالمرسلین -ص- سال عائلی و سال فرامرزی خسرو افشار وان، برای با پیشتر یا بیست و دوم آوریل 571 میلادی، از هِندِر تحقیقات دانشمند، مراد و نادر، محمد سلیمان منصور بدور (رَه)، در سطح یا هاشم، در شهر مکه، به دنیا آمد. این عصر، روایت کرده است که مادر رسول خدا -ص- و سلم- فرموده: به هنگام زادن وی، از ده‌افتد رحم می‌شود که قصرهدایا شام در برتو آن نمایان گردید. امام احمد و دامادی و دیگران نیز فریب به همین مضمون را روایت کرده‌اند.

آورده‌اند، هم‌زمان با میلاد نبی اکرم -ص- و سلم- شواهدی گویا از بعثت آن حضرت را همگان مشاهده کردنند: پرهارده کنگره از ایوان مداهن فرو ریخت؛ آتش‌کشیده فارس، پرستشگاه موسی، خاموش یک‌سیم؛ آبپر پر صعوبه فرو کشید؛ و کشته‌های اطراف آن دریاچه همه ورین گردید. این مضامین را طبیعی و

---
1- 20 آوریل، بررسی تقویم میلادی قدیم، و 22 آوریل میلادی جدید، برای تفصیل مطلب، نک

2- نک: نتایج الافهام در تقویم العرب قبل الإسلام. محمود پاشا فلکی، چاپ بیرنوت، ص 28-38، 35-32.

3- مسند احمد ج1، ص 127-185، ص 1، ص 246، ص 185-212، ص 185، ص 185، ص 127، ص 185.
بیهقی و گیلان نقل کردند؛ اما، سندها محکمی ندارند، و تاریخ ملت هایی که این حوادث در سرزمین ایشان روا داده است، صحت آنها را گواهی نکرده‌اند؛ در حالی که معمولاً چنین وقایعی اگر اتفاق افتاده بودند، انجیزه‌های نیرومندی برای ثبت و ضبط آنها وجود می‌داشت.

مادر رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– وقتی آن حضرت را به دنیا آورد، نزد نیای ایشان عبدالملطب فرستاد، و ولادت نواهدش را به وی مأمور داد. عبدالملطب خندان و شادمان آمد، و قنداقه نوزاد را با خود به درون که به راه شیر به راه شیر و شکرته پرداخت و برای او نام «محمد» (بیان پیوسته و همواره ستوده و پسندیده) را برگزید. این نام، پیش از آن نزد قوم عرب یپسیکه بود. در روز هفتم ولادت، چنانکه منان قوم عرب مرسوم بود، نوزاد را خانه کردند. ۲

دوران شیرخوارگی

گذشته از مادر، نخستین دایهای که به مدت یک هفته رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– را شیر داد، و همیشه کنیز آزاد شده ابولهب بود که آن حضرت را همراه با

۱- نک: دالیل الیه، بیهقی، ج. ۱، ص ۱۲۶-۱۲۷، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۹:۱۵۷، پیشانی، نهایی.
۲- سیراین، نیاک، ج. ۱، ص ۱۶۶، ۱۶۸، ۱۵۷، ۱۶۵، ۱۵۲، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱.

۲- نک: مادرهای که به دنیای آمد، نک تلخ دهه آبی، ص ۴، این قیم گویید: حدیدن در این باب به توهیت نرسیده است: نک: زاده‌ام، ج. ۱، ص ۱۸.
۳- انخافال‌الری، ج. ۱، ص ۵۷.
فرزند شیرخوارش مسروح شیر داد؛ و پیش از آن حمزه بن عبدالملقب را شیر داده بود، و پس از آن نیز ابوسلمه بن عبدالاسد مخرومی را شیر داد.

با قبیله بنی سعد

شهرشیبان عرب را در آن روزگار، مرسوم چنان بود که که برای فرزندانشان دایه‌های بادی‌نشین می‌گرفتند؛ تا بدن‌سیله آنان را از بیماری‌های زنان شهرو دنگه دارند و پیکرهایشان نیرومند، و اعضاشان توانمند گردند و از همان اوان کودکی زبان عربی را به خوبی و درستی فراگیرند. عبدالملقب نیز برای رسول خدا صلی الله عليه وسلم- در جستجوی دایه بود، تا آنکه وی را به زنی شیرده از قبیله بنت سعد بن بكر سپرد. وی حلیمه بنت ابی ذوب، و همسرش حارث بن عبدالعزیز، با کتیبه ابوکوهه، از همان قبیله بود.

خواهران و برادران و زمینی آن حضرت عبارت بودند از: [١] عبدالله بن حارث؛
[٢] ائمه بن حارث؛ [٣] حذاقل (یا: جذامه) بن حارث، که همان شیماء است؛ و
[٤] ابویسان بن حارث بن عبدالملقب عموزاده رسول خدا صلی الله علیه وسلم.
حمزه بن عبدالملقب نیز نزد قبیله بنت سعد بن بكر دوران شیرخوارگی شرا می‌گذرنده، و مادر حمزه آنحضرت را که نزد حلیمه بسر میرود، شیر داد. و به این ترتیب، حمزه از دو جهت با رسول خدا صلی الله علیه وسلم- برادر رضاعی بود، یکی، ثویبی؛ و دیگری، حلیمه سعده.

1- صحيح البخاري، ج. ١٢٤٥، ٢٩٢٤٠، ٥٠١، ٥٠٢، ٥١٢، ٥١٧، ٥٢٤، ٥٣٧، تاريخ الظهیر، ح، ٢، ص ١٥٨، البتة این حديث بی‌سمی نیست؛ نک لداهیه، ابونعم، ج، ١، ص ١٥٧.
2- زادالماع، ج، ١، ص ١٩.
حليمه از بركات وجود آن حضرت چیزها دید که وی را سخت به شگفتی آورد.

بگذارید خود او آنچه را که دیده است به تفصیل بیان کنیم:

ابن اسحاق گوید: حليمه چنین بازمی گفت که وی با شوهر و فرزند خردسالش که وی را شیر می داد، همراه با تنی جنده از زنان قبیله بن سعدیان بکر، از خانه درآمد و در پی جستجوی شیرخوارگان برآمد و می گفت: آن سال، خشکسالی و قحطی همه چنین بافراغت، هست و نیست ما را از ما گرفته بود. می گوید: من ماده الاغی را که داشتم سوار شده بودم. ماده شتر پیری نیز به همراه داشتیم که ب خدا: یک قطره شیر نمی داد! تمام شب، از دست پسر بچای که با خود برده بودیم، از شدت گریه او به خاطر گرنسنگی، خوابان نمی برد. در پستان من چیزی نمی یافت که به کارش بدخوره؛ ماده شترمان هم شیر نمی داد که بتواند بچایی شیر مادرش بخورد. اما، سخت امیدوار بودیم که بارانی ببارد، و فرجی برسد. من سوار بر همان ماده الاغ، به کاروانی پیوستم، در طول راه، از فرط لاغری و ناتوانی، همواره مرکب من از روایت بِز می شنید، و کاروانی نیز، بخاطر من، رفتارشان دشوار می شد؛ به گونه ای که همه به خاطر من به زحمت افتادند. بالاخره، به مکه رسیدم، و در پی جستجوی شیرخوارگان برآمدیم.

بهچیچه از ما زنان شیرده نیود مگر آنکه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بر او عرضه می شد، و از پذیرفتی وی خودداری می کرد؛ زیرا، به امکانی این که کودک شیرخوار تیم است! توضیح مطلب اینکه ما زنان شیرده، معمولا به دلیل و نخست پدر کودک امید می بستیم. از این رو، با خود می گفتیم: یتم! چه امیدی هست به اینکه مادرش یا پدرش گرگ برای ما کار بکند؟! به این جهت بوده که ما خوش نداشتمان آن کودک را بگیریم. یکبیک زنان شیرده که با من به مکه آمد به بودن شیرخوارگانی برای خودشان گرفتند؛ اما من دست خالی ماندم. وقتی که تصمیم
گرفتنی برگردیم: به همسرم گفتتم بخدا; سخت براهم ناخوشایند است که به اتفاق دیگر زنان همسفرم بازگردند و شیرخواره‌ای را برناخته باشم! بخدا: به سراج همان کودک بپیم می‌روم و او را برهم گیرم! هیچ اشکالی ندارد که چنین کنم! امید است که خداوند وجود او را مانیه ببرکت برسد. ما قرار دهد.

حیله‌م گوید: به سراج آن کودک بپیم رقص، و او را براش شیر دادن تحولی گرفتن، هر چیز مرا وادار نکرد که او را برگیرم، مگر همین مسئله که توانتسته بودم، شیرخواره دیگری را برگیرم! می‌گوید: وقتی او را تحولی گرفتن، وی را با خود به سوى بار و بنهام بردم. چون وی را در آغوش کشیدم، هر دو پستانم من به پیشیای او و رفتند، و هر اندازه که او می‌خواست بنشست، به او شیر دادند. نوشید و نوشید تا آنکه سیر شد. برادرش نیز همراه او نوشید تا سیر شد. آنگاه هر دو خوابیدند. پیش از آن، هیچ‌گاه نمی‌توانستم از دست بچه‌ایم! همسرم نیز به سراج آن ماده شتری که داشتم رفت. دید که پستان‌هاشی پر از شیر است. اندکر شیر از او دوختند که خودش نوشید: من نیز با او نوشیدم تا آنکه کاملاً سیر و سیراب شدیم. آن شب، بهترین شب زندگانی مایا بود.

می‌گوید: صحیح روز بعد، همسرم به من گفت: قدرش را بدان به خدا، حیله‌م! موجود بارکرت را با خود آورده‌ای! می‌گوید: گفتتم: بخدا؛ من هم چنین ایمیدوارم! می‌گوید: آنگاه به راه افتادیم. من بر همان ماده‌های خودم سوار شدم، و آن کودک را نیز با خود داشتم. بخدا؛ آنچنان از همسفرانم جلو افتادم که هیچک از اشتران سرخ می‌آی آنی نمی‌توانست به گردبای مرکب من برسد! زنان همسفرم به زبان آمده بودند: می‌گفتند: ای دختر ابودویی! وای بر تو! چیزی به ما بگوا مگر این همان ماده الاغ نیست که بآ نه سفر آمده بوده؟ من به آنک می‌گفتم: چرا، بخدا این همان و همان است! و آنان می‌گفتند: بخدا؛ در کار این ماده الاغ معجزه‌ای رفته است!
میگوید: آنگاه وارد منازلمان در دیار بینی سعد شدیم. به یاد ندارم که تا آن روز سرزمینی را شاگردان تر و پرآم و گیاهانی از آن دیده باشم! گوسفندان از آن هنگام که آن کودک را با خود برده بودیم، شب هنگام که می‌شد سیر و شیرار از شیر، به می‌گشتند. و ما دوشهید و مینوشیدم: در حالتی که چیکسد در آن حولی قطرهای شیر نمی‌پانند که بنوشد، و پستان تمی‌یک از دام‌ها در آن منطقه قطره‌ای شیر نداشت! دیگر کار به جایی رسیده بود که دامداران بنی سعد به چپ‌ستان هیاپتی می‌گشتند: وای بر شما! به هم‌انجام قطعیت در ابوزیب گوسفندان! را می‌پنومه! بروید! آما گوسفندشان با آنان از همان منطقه نیز گرسنگ برمعی گشتند. و قطرهای شیر نمی‌دادند؟ در حالتی که گوسفندان من همچنان سیر و شیرار از شیر باضم گشتند!

خلاصه، پیوسته از جنب خاوندنی‌کی و زیادی می‌دیدیم، تا «او» دو ساله شد، و من او را از شیر پاژگفتیم. رشد و نمو او به چه پسرهای دیگر همی‌نشست. هنوز دو سالش نمام نشده بود که نوجوانی پرتوان و کلاک به نظر می‌آمد. میگوید: اما را به نزو مادرش بازآوردیم؛ اما، به مادر او در جمع خودمان اشتیاق بی‌شتری داشتیم; به خاطر آن همه بروکی که از وجود او به ما می‌رسید. با مادرش صحبت کردیم. به او کفتیم: ای کاش پسرم را نزو می‌نمایید تا جوانی نیز از دیگر گروه‌ها می‌آید! و با چه؟ ...

میگوید: آنقدر اصرار و رزیدم تا مادرش او را به ما بازگردانید.

ماجرای شوق صدر

همچنان رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در میان بني سعد ماند، تا اینکه جند ماه بعد، با به گزارش ابن اسحاق، يا در سن چهار سالگی، با به نظر محققان،
ماجرای شکافته شدن سیه‌اش پیش آمد. مسلم از انس روابط کرد. است که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-، جبریل نزدش آمد. در حالی که با پرچم‌های دیگر
پاژی می‌کرد. واب از چای برقفت و بر زمین خوابانید، و سینا از را برکشافت و قلب او را خارج ساخت. و از درون آن، لخته خونی را پریون کشید، و گفت: این
است بهره شیطان از توا آگاه، دل او را در طشش زرین با آب زمزم شستشو داد.
سپس، سر آن را به هم آورد، و به چای نخستین بذرگرداند. پسرِ‌پویا نزد مادرش
پیش دایه‌اش شافتند و گفتند: محمد را کشتند! همگی در پی یافتن یا شنایئید. وقتی
او را یافتدند، رنگ رخسارش دِرگ‌گون شده بود. انس گوید: من چای آن دوخت و
dوز جبریل را روی سینا آن حضرت می‌دیدم؟

پس‌ود مادر مهربان

حیله‌ی پس از این واقعه، چشم‌ش ترسید. و او را به مادرش بذرگرداند. نزد مادر
می‌زیست تا به سن شش سالگی رسید.

1- سیره ابن هشام، ج. ۱، ص ۱۶۴-۱۶۵، تاریخ الکبری، ج. ۱، ص ۱۶۰.
2- نک: طبقات ابن سعد، ج. ۱، ص ۱۱۲، مروج الذهب، ج. ۲، ص ۲۸۱، دلالات النبوة، ابوبکر، ج. ۱، ص
۱۶۱-۱۶۲. در منبع آخر به نامی از این عباس، آمد و این دایر بر اینکه این ماجرای بال پنج عمر
آن حضرت روزی داده است: نک اف. ۱، ص ۱۶۴. سخن این هشام منتقد به نظر می‌رود پرند، زیرا گوسفند
چرایی کودکی که هنوز دو سال تمام از عمرش نگذشته است، و حتی در اوان سه سالگی، قابل تصور
نیست.
3- صحیح مسلم، كتاب الامام، باب الإسرا، ج. ۱، ص ۱۴۷، ح. ۴۲۱.
آتمه بر آن شد که برای تجدید عهد با همسر سفر کرده‌اش، به زیارت قبر او در پیچ برود. از مکه بیرون شد، و مسافتی باغ بر یادآور گذشته کیلومتر راه را طی کرد. فرزند تیمش محمد و خدمت‌گزارش ام ایمن، و سرپرست پی عبدالمطلب در این سفر با او بودند. یک ماه در پرث ماند؛ سپس بازگشت. به هنگام بازگشت، پیام‌بر شد، و در اوان سفر، پیام‌بری‌اش شدت گرفت، و در محل ایامه‌ای میان مکه و مدینه، از دنیا رفت.

در پناه نیای مهریان
عبدالمطلب محمد را به مکه بازگردانید؛ در حالی که شفقت و عظوفت او نسبت به نواذد عزیز او لحظه افسرده‌ای کشید. نواذد ییم و ی اینک به مصیبتی تازه گرفتار آمده بود که زخم‌هایی که هنگام درون او را نو کرده بود. عبدالمطلب آن‌جانه محبت و مرحمت نسبت به محمد ابراز می‌داشت که نسبت به هیچ یک از فرزندان خویش نداشت. هرگز او را در این حالتی که برای پیش آمده بود تنها نمی‌گذاشت، و او را از همه فرزندانش برتر می‌نشانید. این هشام گوید: در سایه خانه که برای عبدالمطلب زیراهازی پهناور کردند، و پسرانش در اطراف آن زیراهاز می‌نشستند تا عبدالمطلب یاد و آنگا بهشیند؛ و به پاس حرم وی، هیچک از پسرانش روی آن زیراهاز نمی‌نشستند. اما رسول‌الله صلی الله علیه و سلم، گوید که در آن اوان نوجوانی کم سن و سال بود- همینکه از راه مسیح، سرچشی جدید می‌نشست؛ عموهاش دستان وی را می‌طرفند تا او را از روی زیراهاز نگاه کردن. عبدالمطلب هرگاه که می‌دید چنین می‌کند، می‌گفت: این یک پسر می‌باشد که حال خود بگذارید، که بخدا او را آرام و مقام وی‌های است. آن‌گاه به محمدره وروی
زیرات‌الد مخصوص خویش می‌نشست، و بر گرده آن حضرت دست نوازش می کشید، و از این کاری که محمد می کرد بسیار شاد و خرسند می گردید.

رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- هشت سال و دو ماه و هده روز از عمر شریف‌شان می گذشت که عبدالملطب، نیای گرانقلدان، در مکه از دنیا رفت، و پیش از وفات، مصلحت چنان دید که سرپرستی نواده‌اش را به عموی وی ابوطالب- که از هر جهت هم‌پرداش بود- واگذار کند.

**تحت کفالت عموی دلسوز و مهربان**

ابوطالب به نیکویین وچهی کفالت و سرپرستی برادرزاده‌اش را بر عهده گرفت.

محمد را به خانه خویش برده و بر فرزندان خویش افزود، و او را بر همه آنان مقدم داشت، و حرمت و رعايت وروده برای و درنظر گرفت و از آن زمان تا چهل سال بعد، همواره پشتیبان وی بود، و از هیچ حمايت و مواضبتی نسبت به او دریغ نمی کرد، و تمامی دوست‌ها و دشمن‌هایش را با این و آن بر محور حراست و پاسداری از این برادرزاده‌اش سامان می‌داد، که در چاپ جای سیره نبوی به بیان تنمیه‌های متعددی از آن خواهیم پرداخت.

**ابره به آبروی او باران می‌بارند**

ابن عسکر به نقل از جلهمه بن عرفظه آورده است که گفت: به مکه وارد شدم، در حالی که خشکسالی سراسر مکه و اطراف آن را گرفته بود. قریشیان گفتند: ای اباتالب، سرزمینمان به حذفی دچار آمدی؛ زنان و فرزندانمان بی‌قوت و غذا

1- سیره‌ای هشام، ج. 1، ص. 168.
2- همان، ج. 1، ص. 169: تلفیق فهم اهل الائت، ص. 7.
ماندهاند: همیشه کن و به طلب باران بیرون شو! ابوطالب برای استمغا بیرون شد: پسر نوجوانی همراه ای بود همچون خورشید تابان. که عمامه‌ای خاکستری بر سر داشت، و در اطراف او چند نوجوان دیگر بودند. ابوطالب وی را برگرفت، و گرده او را به خانه کمبه چسبانید. و آن نوجوان بارزان خوش را به نشانه پانتهکگی بر خانه کمبه نهاد. در آسانه انری از ابن نبود. تاگهان ابها از این سوی و آن سوی آمدند و آمدند: باربندن و باربندن: پست و بلند زمین بسان چشمه‌هایی پرآب سرشار از آب بارزان گذید. و آبادی و صحرا را سرسبز و خرم گردانید. ابوطالب در اشعار خویش به همین داستان اشاره دارد. آنچا که می‌گوید:

و ابیض یستمیان الغام یوجه به تاما عصمت لالرمالو
و ان آفتارپری که ابها به آبوی او بارزان می‌بارند، فردادر و
سرپرست پنیمان، و پناهگاه بیوه زنانا!

بهای راهب

چون رسول خدا-صلی الله علیه و السلام- به سن دوازده سالگی رسیدند: برخی
نیز در این هنگام عمر شرف آن حضارت را به دقت، ۱۲ سال و ۲ ماه و ۱۰ روز
ثبت کردند: ابوطالب به قصد تجارت آنگک شام کرد. در این راه به قربه‌ای
رسید که از توایع شام بود، و قصباتی از قبادت حوران محصول می‌گردید. و در
آن زمین با اینکه یک منطقه عربنشین بود، زیر سلطه رومیان بود. در آن شهر راهی
بود معروف به بحری خدایی که گویند نام او جرجس بوده است. همینکه کاروانان بار
انداختند. به نزد آنان شتافت. وی پیش از این هیچگاه به نزد کاروانان نمی‌آمد. یک

1- مختصر السیره، شیخ عبدالله، ص۱۵ ـ ۱۶: هیهی در مجمع الزواند به نقل از طیریای نظر این داستان
را در بخش مربوط به علامات نبوت (ج8 ص۲۲۲) آورده است.
به یک کاروانیان را از نظر می‌گذرانیم تا به رسول خدا -صلی الله علیه وسلام- رسد و دست آن حضرت را در دست گرفت و گفت: این، سرور جهانیان است! این فرستاده خداوند بیش از انسان است! این همان شخصی است که خداوند یکتا او را به مثابه رحمتی برای همه عالیمان برخواهد انگیخت. ابوتالب و دیگر بزرگان فریش گفتند: تو از چه می‌دانی؟ گفت: از همان لحظاتی که شما یک گردن‌ها وروودی شهر فراز آمدید، همیشه سنگما و درخت‌ها سراسر به قدوم او سعید بردند، و یک چنین سجود را احجار و اشجار جز در پیشگاه پیامبران به چای نمی‌آرند! گذشت از این، من از روی مهر نبوت نیز که به گردن یک دانه سیب پایین‌تر از غضروف شانه راست و یا قرار دارد، می‌شناسم: همچنان، ما پاد و وصف وی را در کتاب‌های آسمانی داریم! آنگاه، با گرامیداشت بسیار آنان را میهمانی کرد، و از ابوتالب خواست که او را بازگرداند، و به شام یاره؛ زیرا خوف آن دارد که رومیان و به‌هیجان به او آسیبی پرسانند. ابوتالب نیز محمد را به همراه یکی از پرسان خویش به مکه باز فرستاد. ۱

۱- نکته جامع الترمذی، ج. ۵، ص ص ۲۷۸-۲۷۹، المصنف، ابی بیشاپ، ج. ۱۲، ص ص ۴۴۲-۴۴۳، ابی نعیم، ج. ۱، ص ص ۳۸-۳۹، ص ۸۹-۸۹، ابی هریف، ج. ۲۸، ص ص ۱۳۰، ابی اسماء، ج. ۱۴، ص ص ۱۲-۱۳، ابی نعیم، ج. ۲۸، ص ص ۱۸۱-۱۸۲، ابی هریف، ج. ۲۸، ص ص ۱۳۰، ابی اسماء، ج. ۱۴، ص ص ۱۲-۱۳، ابی نعیم، ج. ۲۸، ص ص ۱۸۱-۱۸۲، ابی هریف، ج. ۲۸، ص ص ۱۲-۱۳، ابی اسماء، ج. ۱۴، ص ص ۱۲-۱۳، ابی نعیم، ج. ۲۸، ص ص ۱۸۱-۱۸۲، ابی هریف، ج. ۲۸، ص ص ۱۲-۱۳، ابی اسماء، ج. ۱۴، ص ص ۱۲-۱۳، ابی نعیم، ج. ۲۸، ص ص ۱۸۱-۱۸۲، ابی هریف، ج. ۲۸، ص ص ۱۲-۱۳، ابی اسماء، ج. ۱۴، ص ص ۱۲-۱۳، ابی نعیم، ج. ۲۸، ص ص ۱۸۱-۱۸۲، ابی هریف، ج. ۲۸، ص ص ۱۲-۱۳، ابی اسماء، ج. ۱۴، ص ص ۱۲-۱۳، ابی نعیم، ج. ۲۸، ص ص ۱۸۱-۱۸۲، ابی هریف، ج. ۲۸، ص ص ۱۲-۱۳، ابی اسماء، ج. ۱۴، ص ص ۱۲-۱۳، ابی نعیم، ج. ۲۸، ص ص ۱۸۱-۱۸۲، ابی هریف، ج. ۲۸، ص ص ۱۲-۱۳، ابی اسماء، ج. ۱۴، ص ص ۱۲-۱۳، ابی نعیم، ج. ۲۸، ص ص ۱۸۱-۱۸۲
نبرد خونین نجار

همزمان با پیست سالگی رسول خدا -علی الله عليه وسلم- در سوق عکاظ،
نبرد خونینی میان قریش- به همراهی کنانه- و قیس عیلان در گرفت که «حرب
الفجار» نامیدادند شده است. زمانی بروس این جنگ آن بود که مردی از بین کنانه- به
نام براش نان از مردان جنگجوی قیس عیلان را ناجوانمردانه به قتل رسانید.
خبر به بزار عکاظ رسید. طرفین برآشفتند. رهبر قریش و بینی کنانه حرب بن امیه بود
که از نظر سنی و مکاتب اجتماعی از همه بتر بود. در نیمه نخستین روز، پروزی
با قیس بود و کنانه مغلوب شده بودند: اما، نبروز، ناگهان گردونه جنگ به زبان
قیس گردید. بعضی از سران قریش ندای صلح در دادند، و یکی از آن شد که کشتگان
dو طرف را پرشمارند، و هر یک از طرفین که پیشتر کشته داده بود، دیگر کشتگان
افزونی را پسندیدند. بر این منا با یکدیگر صلح کردند، و دست از جنگ کشیدند.
و دشمنی‌ها و بدخواهی فیماین را از میان بردهند. این جنگ را، به خاطر آنکه توأم با
هتک حرمت ماههای حرام بود حرب نجار نامیدند. در این جنگ، رسول خدا -

1- حربهای فجار فیماین این دو گروه، چهار شهر بوده است؛ سه فقره نخستین آنها سنی و مشابه‌ای
خففی بیش نبوده، و بدون کشتار و خونریزی به سلح انجامید. در گیری نخستین، انگیزه‌ش کوتاهی
فردی از قیس نسبت به پرداخت بدهی اش بود که به فردی از کنانه داشت. درگیری گرم، انگیزه‌ش
فخر فروشی مردی از کنانه بر قیسیان بود، سومن درگیری؛ انگیزه‌ش تعریض جوانان مکه به یکی از
زنان زیبای اندام و زیبایی قیس بود، فقره چهارم، فجار برابر بود که در مسئله آورد. بنابر
تفصیل
این ماجرها، پی. منمی در اخبار قریش، ص. 160-164; الكامل، ج. 1 ص. 467 این اثر آن سه
درگیری نخستین را یک بُرد واحده به حساب آورد، است.
صلى الله عليه وسلم - حضور دانشند و برای عموماً مشارکت جنگی فراهم می‌آوردند و تیرهای آنان برای تیراندازی آماده می‌کردند. ۱

حرف الفضول

به دنبال وایسین نبرد داخلی فجار، ییمانی تخت عنوان "حرف الفضول" در ذیقعده، یکی از ماه‌های حرام، منعقد گردید. فراخوان این ییمان از سوی چند طایفه از قیبله قربش: بنی هاشم؛ بنی عبدالملطلب؛ اسدن بن عبانی؛؛ زهره بن کلاب؛ تیم بن مره؛ داده شده بود. آنان در حدوده به جدوعان تیمی - به خاطر کهشالی و مکانت اجتماعی وی - گرد آمدند، و با یکدیگر هم سوگند و هم ییمان شدند. مینی بر اینکه هرگاه در شهر مکه یکی از اهالی مکه یا دیگر مرسمان از سرزمین‌های دیگر مظول واقع شود، به یشیبیان او برخیزند، و بر علیه آن کسانی که بر اب ستم کرده‌اند قیامت کند نا داد او را پستانده. رسول خدا - صلی الله عليه وسلم - در این ییمان عضویت دانشند و از آن پس نیز که خد او ایشان را با تقویم رسالت اکرام فرموده بود، می‌گفتند: (لقد شهدت في دار عبد الله بن جدوعان حلفًا، ما أحص آن لي به همزهم، ولو أدعى به في الإسلام لأجيب). ۲

۱ - سیره ابن هشام، ج. ۱، ص. ۱۸۴-۱۸۵، ۱۸۶-۱۸۷، المنمک في اخبار قربش، ص. ۱۶۴-۱۶۵، الكامل، ابن ابراهیم، ج. ۱، ص. ۴۷۸-۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵,

۲ - سیره ابن هشام، ج. ۱، ص. ۱۲۴، ۱۲۵، مختصر سیره الرسول، شیخ عبد الله نجیب ص. ۳۱-۳۲.
در خانه عبدالله بن جدعان در انعقاد پیمانی شرکت جستم که هیچ دوست ندارم آن حضور و عضویت را با اشتران سرخ می‌فرایند عوض کنم، و هم اینک در دوران اسلام نیز اگر مرا به سوی چنان پیمانی فراخواند، اجابت خواهم کرد.

روح حاکم بر این پیمان کاملاً با حمیت چاه‌لیت که پشتوانه و درون‌مانه آن تعصب بود. در تنافض بود. درباره انگیزه انعقاد این پیمان گفتند: مردی از طایفه زبید کالائی را برای نر فروش به مهک آورد. عاص بن ولائل سهمی تمامی کالایی وی را از او خریداری کرد، و حق و حقوق او را نداد. به دادخواهی نزد طاویف مهمیمان، عبدالله، مخزوم، جمج، سهم و عید رفت؛ اما هیچ یک از آن طاویف به اظهارات او وقتی نتهادند. آن مرد بازرگان زبیدی برفراز کوه ابولقیس بارمی اشعاری را که بالباده سروده بود با صدای بلند برخواند و فریاد نظام خویش را به گوش همگان رسید. زبیر بن عبدالله‌طلب در این ارتباط اقدام کرد، و این و آن را برخواند که چرا باید این مرد این چنین بیکس و پی نباید، سبب بماند؟ نا آنکه افراد مذکور در حلف الفضول گرددمند، و آن پیمان را منعقد کردن؟ آن گاه همگی به نزد عاص بن ولائل رفتند و داد آن بازرگان زبیدی را از او ستاندند. 

در پی کسب و کار
 رسول خدا –صلی الله علیه وسلم– در آغاز سنت سنی جوانی کسب و کار مشخصی نداشتند. در عین حال، روایات تاریخی متعددی حاکی از آن‌اکنده که ایشان در دوران اقامت نزد بنی سعد گوسفندچرایی می‌کرده‌اند، در مکه نیز برای اهل مکه در برابر

1 - طبقات ابن سعد، ج، 1 ص، 146–148، 126. نسب تربیه، زیبیری، ص، 291
2 - سیر تاریخ هنر، ج، 1 ص، 166
چند قریط قوسفندانشان را می‌چارنداند؛ و ظاهراً در ستین جوانی از چوپان دست کشیده‌ها و به بازرسانی پرداخته‌اند: چنانکه بنا به رواطی، با ساپر بن‌ای سانه مخزومی به کار بازرسانی می‌پرداخته‌اند، و شریک خوبی برای وی بوده‌اند، و در مقام شرکت‌نامه‌کت می‌آمندند و در جدال و ستیز می‌کردن. روز فتح مکه نیز وقتی ساپر به نزد آن‌حضرت آمد. به او خوشامد گفتند و فرمودند: (مرحباً، خواست) خوش آمدی ای پرادو و شریکی من؟

در سیستم و پنج سالگی به قدص تجارت با سرمایه خدیجه -رضی الله عنها-

عازم سفر شام شدند. این امکان گوید: خدیجه بن خویلد بانوی بازرسان و شریف و توپاک یورد، و مردان را اجیر می‌گردانند تا سرمایه او تجارت کنند، و بر مبنای مضارعه دستمزدی به آنان قرار می‌داد. قربانی نیز نوعاً یک بزرگ‌تر بودند.

و بر این حال سیستم شهدت خدا -صلی الله عليه و سلم- دایر بر استادگی و امتدازی، و مکاشف اخلاق آن حضرت به گوش وی رسید، نزد ایشان فرستاد و به ایشان پیشنهاد کرد که با برخی از سرمایه وی، به اتفاق غلام وی، مسیب، به سفر تجارتی شام بروند، و قول داد که بستیز از آنچه به دیگر بازرسان دستمزد میداده است به ایشان خواهد داد. رسول خدا -صلی الله عليه و سلم- نیز پذیرفتند، و با آن دستمایه‌ای که در اختبار ایداران گذاشته به تجارت رفتند. مسیر، غلام خدیجه خاتون، نیز در این سفر ایشان را همراه می‌کرد؛ تا به شام رسیدند. ۳

---
1- صحیح البخاری، کتاب الاجارات، باب رعی الغنم على قراریت، حک: ۲۲۶۲: کلمه متن «قراریت» جمع
«قیراط»- در اصل اجرا - است که یک بیستم دیوار پرده است (ابن اثير).م.
2- سنین ابنای داوود، ج.۲، ص.۶۸۹: سنین ابن ماجه، ج.۲ ص.۷۴۸، ح.۲۲۸۷: سنین احمد، ج.۳ ص.۴۲۵.
3- سیره ابن هشام، ج.۱ ص.۱۸۸-۱۸۷.
اُزدُوُاجَ بَا خَدِيجَة

وقتَ حضرَتُ مُحَمَّد ﷺ صلى الله عليه وسلم– بِمَكَّةَ بِ الأَمَانَدَارِي و
بركتِ أُنْجَانَانِ دِرِ امْوَالٍ خَدِيجَةٍ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- مُشْهُودَ بُوْدَ كَهُ بَيْضَ اِزَّانِ سَابِقٍ
نُداَشَتُ. غَلَامٍ وَى، مِسْرِهِ، يُزِّي رَجَعَ بِهِ أَنَّ حَضْرَتَ هَرُ أَنْجَهُ دَرْ طَيْ سَفْرٍ مُشَاهِدَه
كَرَهُ بُوْدَ، بِزَ غَفْتَ، وَ خَوْى خُوْشَ وَ رَفَتَ بِرَازْنَدَهَ وَ اِنْدِيْشَةٍ كَأَرْمَدَ وَ غَفْتَار
صَادِقَانَهَا وَ كُرَدْارٍ اِمْانِداَرَانَاء اِيْشَانَ رَا بَرَاي خَدِيجَةَ خَاتَانَ غُرَارِشَ كَرَدَ. بِيْشَ اِزَّ أَنَّ
بِزَرَگَانَ وَ سِرَانَ مَكَّةَ سَخَتَ بِهِ وَصَلَّتْ بِاَزُدُوُاجْ بَا اوْشُتَّاَقَ مِيًّ وُرْزُيْدَنَّ، وَ اَوْهَمَ
خوَاَسِتْرَانَ رَا يَيْكَ پَّسَ اِزْ دِيْگَرْي رَدْ مَيَّ كَرَدَ. اَمَا اِيْنَكَ غَمْشَةَ خَوْدَ رَا كَهُ سَلَاَنَ
مُتمَمِّدِ دِر جَسْجُوْنَ أَنَّ بُوْدَ، يَانَهُ بُوْدَ. رَاهَ دُوْرَن خُوْشَ رَا بَا دُوْسَتَ صُمْمَيْهِ اَش
نَفْسَةَ بَنَتْ مِثْبَهُ دِرَ مِيَانَ غَدَاشَتُ. بَانَوْ نَفْسَهُ بِهِ نَزَدَ رُسُولَخَا -صَلِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ-
شَتَأَفَ وَ سِرَ صَحْبَتْ رَا بَا اِيْشَانَ بَازْ كَرَدَ وَ بِهِ أَنَّ حَضْرَتَ بِيْشَهَادَ كَرَدَ كَهُ بَا خَدِيجَة
خَاتَانَ اَزُدُوُاجْ كَنْدَنَّ. اِيْشَانَ رَضَايَتَ دَاَدَنَّ، وَ دِر اِنَّ اِرْتَبَاطَ بَا عُمْوَتْيَانَ صَحْبَت
كَرَدْنَ. أَنَّانَ تِيْزَ بَهِ نَزَدَ عِمْوَيْ خَدِيجَةَ خَاتَانَ رَفْتَنَّ وَ خَدِيجَةَ خَاتَانَ رَا بَرَاي اِيْشَان
خوَاَسِتْرَانَ كَرَدْنَّ، وَ بَا اَنَّ تَرْتِب، اَزُدُوُاجْ خَدِيجَةٍ [طَاهِرَةٍ] ۱ بِاَمِمْ مُحَمَّدٍ
صُوْرَتْ پَذِرْفَتْ. دِر مَرَاسَمْ عَقْد اَزُدُوُاجْ اِيْشَانَ بِتَيْ هَاشْمَ وَ سِرَانَ مَضْرَ حَضْور
دَاَدَنَّ. اَزُدُوُاجْ أَنْ حَضْرَتَ بَا خَدِيجَةَ خَاتَانَ دَوْ مَاَ سَ بَاَزْ غَتْسَ اِيْشَانَ اِزِ سَفْر
تَجَاَرِيْتِي شَاَم اَجَامْ غَرَفْتَ ۲. رُسُولَ خَداً -صَلِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ- مِهْرَةٌ حَضْرَت

۱- «طَاهِرَة» لِتِنُّ اَسْتَكَهُ دِرَ عَهَدَ جَاهِلِتَ، حَضْرَتَ خَدِيجَةٍ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- بَا آَنَ شَهْرَتَ يَانَهُ بُوْدَنَّ، و
تَفَقَّرَ آَنَ يَنْ قُبَلْ «أَمِينً» كَهُ دِرَ عَهَدَ جَاهِلِتَ، حَضْرَتَ مُحَمَّدٍ-صَلِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ- بَا آَنَ شَهْرَت
دَاَدَنَّ. بَهِيْ جَالِبُ ٍتَوْهَهَ اِسْتَ-۲-
۲- مَسْعَودٍ عَزْيَمَتْ آَخَحَرَتَ رَا بَا سَفْرَ تَجَاَرِيْتِي شَاَم، ۴ سَالَ وَ ۹ مَاَ وَ ۶ رَوْزَ پَسَ اِزْ تَرْبَدَ تَفْجِاَر تَيْت
كَرَدَ، وَ تَارِخَ اَزُدُوُاجْ اِيْشَانَ رَا بَا خَدِيجَةٍ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- ۲ مَاَ وَ ۴۴ رَوْزَ پَسَ اِزْ عُزْيَمَتْ بَا شَاَم
تَعْيِيْنَ كَرَدُهُ اِسْتَ-۲: مَرْوَجُ الْدِّيْنَُ، جَ۴، صَ۴۷۸.
خديجه - بخش الله عنها - رضا الله عنها - در هنگام ازدواج [ينا بر مشهور] از سال بود، و در آن اوان، وی از حيث اصل و نسب و دارایی و ثروت و پیشت و خرد برترین زن خاندان خویش بود. حضرت خديجه - رضي الله عنها - نخستین زنی بود که حضرت رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - به همسری خویش درآوردند، و تا هنگام وفات ایشان همسر دیگری اختیار نکردند.

همه فرزندان آن حضرت، بجز ابراهیم، از حضرت خديجه - رضي الله عنها - اند.
فَرَزَنَدَان خديجه خاتون به ترتيب عیارنداد از: قاسم که کنبه رسول خدا - صلی الله عليه وسلم - ابیالقاسم به حساب اوسط، زینب؛ رقیب؛ ام کلثوم؛ فاطمه؛ عبدهاکه گاه طب و گاه طاهر لقب می‌گرفت. فرزندان پسر ایشان همگی در خرسانی درگذشتند: اما دختران، همگی دوران اسلام را درک کردند و اسلام آوردن و مهاجرت کردند؛ هرچند آنان نیز همه در طول حیات پامبراکرم - صلی الله علیه وسلم - از دنبای رفتند: بجز فاطمه - رضي الله عنه - که پس از آنحضرت شش ماه درنگ کرد و آنگاه به ایشان پیوست.

بنای کعبة و قضیه حکمت

رسول خدا - صلی الله عليه وسلم - سی و پنجم ساله بودند که قربش به تجدید بنای خانه کعبة همت گماشته. قضیه از این قرار بود که خانه کعبة با تخت سنگ‌هایی بلندتر از قائم آنسان معمولی، به ارتفاعه، در عهد حضرت اسماعیل ساخته شده بود: سقف نیز نداشت. عده‌ای از سارقان دست به یکی کردند و گنجینه‌ای را که در داخل کعبة بود، به سرقت برندند. از این گذشته، به خاطر آنکه یک ساختمان
بسیار قدیمی بود، تحت تأثیر عوامل طبيعي بنیادی سپس شده، و دیوارهايش شکاف برداشت جود. بنج سال پپش از بعثت نیز سبیل بنیان کن در مکه سرازیر شد و به مسجدالحرام راه یافت. چیزی نمانده بود که بنیا کعبه کامل فرو ریزد. قربانی، به منظور حفظ حرمت و مکانات کعبه نازگیر شدند بنیا آن را تجدید کنند. یکدیگر هم سخن شدند که در کار تجدید بنیا کعبه جز داراییهای پاک و پاکیزه را راه ندیدند: از این رو ماهری زنان زناکار، سود حاصل از داد و ستدی یا آمیخته به روا، و هرگونه اموال شهنه‌ناک و مشتمل بر حقوقناس را نمی‌پذیرفتند. ابتدا، از ویران کردن خانه کعبه هراس داشتند. سرانجام، ویژه بن مغری مخزومی کار را آغاز کرد. نبرداشت که همسر خانه‌ی آن کاشت را برداشت گرفت و گفت: بار خداوند، ما جز کار خیر هدفی نداریم! آنگاه دو رکن اصلی کعبه را با ضرایب خوشی ویران کرد. وقتی مردم دیدند به او آسیب نرسید، به نبع وی، روز بعد ویران کردن کعبه را ادامه دادند تا به آن پایه‌هايی که حضورت ابراهیم -علیه السلام- نهاده بود، رسیدند. از آنجا تجدید بنیا کعبه را آغاز کردند. نخست کعبه را تقسیم کردند، و به قبیله سه مه قبیل را از آن مخصوص دادند. افراد هر قبیله نیز یک نوع سنگ به خصوص را گرد آوردند، و به ساختمان خانه کعبه مشغول شدند. تجدید بنیا خانه کعبه را بنیا رومی به نام باقی بر عهده گرفت. وقتی ساختمان جدید خانه کعبه به موضع حجرالاسود رسید، راجع به اینکه امتیاز قرار دادن حجرالاسود در جای خودش از آن چه کسی باشد، با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردند، و نزاع بر سر این مسئله چهار یا بنج شبانه روز به طول انجامید. و تا آنجا بالا گرفت که نزدیک بود به چنگی خانمانسوز در حرم این الهی تبدیل گردید. ایوانی بن مغری مخزومی به آنان پیشنهاد کرد نخستین کسی را که در مسجدالحرام درآید، در ارتباط با مشاجره فیلمنی حکم قرار دهد. همین پذیرفتند. مشت خداوند نیز بر آن تعلق گرفت که آن فردی که پاییز از راه می رسد، حضرت محمد -صلى
الله عليه وسلم - باشد. وقتی ایشان را از دور دیدند جملگی فریاد برآورده‌اند: این شخص ایمن است؛ ما او را بقبول داریم! این شخص محدود است. وقتی به تندیکی آنان رسیدند، و گزارش ماجرا را از آنان دریافت کردند، عبایی درخواست کردند، و حجرالاسود را میان آنان نهادند، و سران قبائل درگیر را واداشتند همگی اطراف آن عبا را بگیرند، و به آنان دستور دادند که عبای حجمالاسود را بپلا و بیاورند. وقتی که حجرالاسود را به موضوع خودش تندیک گردانیدند، آن حضور با دست مبارک خودشان حجرالاسود را برداشتند و در جای خودش قرار دادند؛ و این راه حل خردسندانه و حکیمانه‌ای بود که همگان بر آن رضایت دادند.

فریش، از بودجه‌های که برای تجديد بنای کهبه اختصاص داده بودند کسر آورده‌اند؛ تاگری، از همین شمال، حدود شش ذراع از مساحات خانه که به ریرونه ساختن که بر از آن قرار دادند که به نام‌های حرمی و حرمی نامیده می‌شود: درب خانه که به از زمین بالاتر نهادند تا جز آن کسانی که فریش می‌خوانند، دیگران نتوانند به خانه که به وارد شوند؛ و چون بلندی ساختن کهبه به پانزده متر رشد، بر شش ستون سقف آن را زدند.

کهبه پس از یافتن بذیرفتین این عملیات تجدید بنا، تقیب‌اً شکل یک مربع مستطیل به خود گرفت که ارتفاع آن ۱۵ متر; طول ضلعی که حجرالاسود بی‌رنگی از شاهد، و طول مقابل آن، هر یک ۱۰ متر; ارتفاع جایگاه نصب حجرالاسود از محلی که حاجیان طواف می‌کنند، ۱/۵ متر; ضلعی که درب خانه کهبه در آن قرار دارد، و نیز ضلع مقابل آن ۱۲ متر، و ارتفاع درب خانه که به حاجیان طواف می‌کنند، ۲ متر است. از بیرون خانه کهبه، دیواری در قسمت بالایی، اطراف کهبه را احاطه کرده که ارتفاع متوسط آن ۴۵ سانتی‌متر و به‌حال متوسط آن ۳۰ سانتی‌متر است و آنرا
شاذروان می‌نامند. این قسمت در اصل، بخشی از خانه که به است، اما قریش آن را وانهاده‌اند.

زندگینامه حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- پیش از نیویت
(خلاصه)

۱ نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- در دوران جوانی و نوجوانی، بهترین و یزدگری موجود در طبیعت مختلف مردمان را دارا بودند. از نظر اندیشمندی و خردمندی و دقت نظر و عمق بصیرت در سطح بالایی قرار داشتند؛ از زرفنگری و زرگری و استقلال فکری و شناخت دست هدف و وسیله برخوردار بودند. با استیصال از سکوت‌های طولانی خویش، به تأمین طولانی و تفکر عمیق و پرداختن به زرفاپ حقایق، نائل می‌شودند، در پرتو خرد سرشار و فurat پی آليس خویش; به مطالعه منشور طولانی و پرداختن زندگی بشر، و امور اجتماعی و اوضاع و احوال مردم می‌پرداختند; خرافات را یخویی باز می‌شناختند و از آنها فاصله می‌گرفتند؛ و با بصیرت کامل در کار خویش و در کار دیگران به هم‌پیوستی با هم‌نوعان ادامه می‌دادند. اگر راه و رسم نیکویی را مشاهده می‌کردند، در آن شرکت می‌جستند؟ در

۱- برای تفصیل مطلب راجع به تجدید بنای کعبة، نک سیرت‌نامه، ج ۲، ص ۱۹۲-۱۹۷. تاریخ المطبی ج ۲ ص ۲۸۹ به بعد؛ صحیح البخاری، باب نفل مکه و بین‌نها، ج ۱، ص ۲۱۵؛ دستان حکیمی مذکور را در مسند ایبی داوود طبالی، نیز می‌توان بیان، نیز نک محاشرات تاریخ الامام الاصلی، خالی ج ۱ ص ۹۴-۹۵.

۲- مثل‌اً، قریشیان در دوران جاهلیت روز عاشورا روزه می‌گرفتند، رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- نیز در دوران جاهلیت روز عاشورا را روزه می‌گرفتند; نک صحیح البخاری، ج ۲۰۰۲، نیز: نیک البای ج ۴، ص ۲۰۷.
نیم کردن، در جشن‌ها و محفل‌هایی که برای بانو تندراک می‌شد، حضور پیدا نمی‌شد. نیم کردن، از همان اوان نوبه‌گی، از این معبد‌های باطل نفرت داشتند، و هیچ چیز درنظر ایشان ناخواندیده از بانو تبدو؛ حتی تحمیل شنیدن سوگند خوردن جاهلیان را به لات و عزی نداشتند.

پیشک، دست فضا و قدر الیه نیز نگهداری ایشان بوده است؛ چنانکه هرگاه انگیزه‌های دوستی و نفسانی ایشان را وامی‌داشتند به اینکه برخی از برخورداری دنیوی را تجربه کنند. یا هرگاه که نسبت به پیروی بعضی آداب و رسوم ناسپندیده رضایت خاطری احساس می‌کردن، عتایت رباتی دخالت می‌کرد و ایشان را از آن دسترسی‌ها و دست‌اندازی‌ها باز می‌داشت.

حضرت رسول اکرم -صลی الله علیه و وسلم- می‌فرماید: «به هیچک از چیزهایی که در میان اهل جاهلیت معمول و مرسوم بود، گراش پیدا نکردم مگر دوبار، و هر بار خداوندان میان و من آن چیز مانعی ایجاد کرد، و من از آن گراشی که پیدا کرده بودم صرف‌نظر کردم، تا آنکه مشمول اکرام خداوندان شدم و به رسالت مبوعت شدم. شیبی از شیبها به نوجوانی که با من در باندی‌های مکه گوسفند می‌چرایند، گفتند: کاش از گوسفندان من مواضیت می‌کردی تا من به مکه بروم و با جوانان مکه به قصه‌گویی و افسانه‌برداری و خوشگذاری نسبت را به صبح برسام! گفت: چنين کنم! بسوی مکه به راه افتادم. به نخستین خانه در شهر مکه رسیدم. اواز موسيقی از آن»

1- برای تفصیل این مطلب، نک: سیرت‌های هشام، ج. 1 ص. ۱۲۸؛ تاریخ الظفری، ج. ۲ ص. ۱۶۱؛ تهذیب تاریخ دمشق، ج. ۱ ص. ۳۷۳۳۷۶.
خانه به گوش می‌رسید. گفت: چه خبر است؟ گفتند: جشن عروسی فلان کس با
فلان کس است! نشسته که به موسیقی گوش فراده. خداحافظی دویوشی بر گوش‌ها
قرار داد. مرا خواب در برو، و آنقدر در خواب مانند تا آنکه حرارت آتشی
آن شب مرا از خواب بیدار کرد. نزد رفیقتم بازگشتی. پرسید: چه شد؟ آنچه را
انفکت افتاده بود بایا او بازگشتی. دیگر شیب نیز دوباره همان توقف را از رفیقتم
کردم، و به شهر مکه وارد شدم، و همان پیشامد شب نخستین دوباره برای من روی
نمود... و به این ترتیب، هیچگاه من به کار نیایندی گرانش پیدا نکردم)

بخاری از جابرین عبیدالله روایت کرده است که گفت: در اثنای تئودین بنای کعبه،
پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- همراه عباس برای آوردن سنگ رفتند. عباس به
ایشان گفت: دامان جامعه را برگردنت یافته که نسکبهایی که بر شانه می‌گذاری تو
را آزار ندهدا در گیرو دار کار، بر زمین افتادند، و چشمانشان به آسان خبره شد و
از هوش رفتند. وقتی به هوش آمدند، می‌گفتند: دامان جامعه! دامان جامعه! و جامعه
خوش را بر تن بچیدند. به روایت دیگر، از آن پس دیگر هیچگاه غرور ایشان
توسط هیچکس رؤیت نشد.

نیا اکرم -صلى الله عليه وسلم- در خاندان خوشیش، از جهت خصلت‌های
پستندی، اختلاف کرمه، و سر و وضع برداشت هومنز بودند. از همه افراد خاندان‌شان
جوامردی، خوش‌الخلاف‌تر، نوعدوست‌تر، بردارتر، راستگوی‌تر، نرمخوی‌تر،
پاکدام‌تر، نیکوکردار‌تر، وفادرتر و اماندادرtrag بوتدند، چنانکه خویشاوندان همگی

1- این حديث را طبری (ج. ۲ ص. ۲۷۹) ویدیگر آورده‌اند. حاکم نیشابوری آن را صحیح دانسته؛ ذهبی
نیز از او تبعیت کرده؛ ویل این کتیر آن را ضعیف تلقی کرده است. (البدایه و النهاية، ج. ۲ ص. ۲۸۷)
2- صحیح البخاری ح. ۱۵۸۲ ص. ۳۹۸، ح. ۱۹۸۲. (فتح الباري، ج. ۲ ص. ۱۱۳، ص. ۱۸۰) ص. ۱۸۰، نیز: نکا فتح الباری،
ج. ۳ ص. ۵۱۷ ص. ۲۹۵، ص. ۳۱۰، ص. ۱۳۳، ص. ۳۸۰، ۳۸۰.
ایشان، را «امین» لقب داده بودند؛ زیرا، همه ویژگی‌های پروازنده، و خصیت‌های پستدیده، در وجود مبارک ایشان فراهم آمده بود، و آن چنان بودند که حضرت آم المؤمنین خدیجه -رضی الله عنها- می‌فرمود: رنج کسب و کار را بر خویشتن تحمیل می‌کردند؛ و به درماندگان و بین‌نیایان رسیدگی می‌کردند؛ و از مهمانان پذیرایی می‌کردند؛ و در راه حق و فضیلت همبایی و همکاری داشتند.

۱- صحیح البخاری، ج. ۳
بخش دوم
مکه مکرمه کانون نبوت و دعوت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-

تحمید

حيات رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- پس از آنکه به شرف نبوت و رسالت آرامش دید. به دو دوران کاملاً متمایز از یکدیگر تقسیم می‌گردد که عبارتند از:

1. دوران مکی، تقیباً سیزده سال;
2. دوران مدنی، حضور سال تمام.

هر یک از این دو دوران نیز به چند مرحله تقسیم می‌شوند که هر مرحله دارای ویژگی‌هایی متمایز از مراحل دیگر است. این تفاوت‌ها و خصوصیت‌ها در پرتو‌های نگرش دقیق نسبت به اوضاع واحوال و شرایط حاکم بر دعوت نبی‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در هر یک از این دوران‌ها و مراحل به وضعیت آشکار می‌گردد.

دوران مکی را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد:

1. مرحله دعوت مخفی، سه سال;
2. مرحله دعوت علنی در میان اهل مکه، از آغاز سال چهارم بعثت تا میادی;
3. مرحله گسترش دعوت بیرون از مکه و روابط پایتخت آن در میان مکانی، از اواخر سال دهم بعثت؛ این مرحله، دوران مدنی را نیز شامل می‌شود، و تا وابسته لحظات حیات پیامبر -صلى الله عليه وسلم- امتداد می‌یابد. تفصیل مراحل مختلف دوران مدنی در جای خودش خواهد آمد.
فصل اول
کیفیت بمعت
در فار هرآن
حضرت محمد ﷺ مستمیره و سلم- به سرنج حل گالیک نزدیک می‌شدند؛ و هر انداده بر زرفای بینش و گستره اندیشه ایشان افزوده می‌شد. شکاف عقلانی و فکری میان ایشان با مردم هم روزگارشان نیز بیش از پیش افزایش می‌یافت: و بیشتر اوقات دوست می‌داشتند که با خویشتن خلوت کنند. آب و غذا و با خود بری‌داشتند و به غار حرآ – واقع در جبل النور، در فاصله دو میل تا مکه- می‌رفتند. غار حرآ غار تنهایی و باریکی است به درازای چهار ذراع که به‌های آن یک و سه چهارم ذراع فلزی است. سرسر ماه رمضان را همه ساله در غار حرآ اقامت می‌کردند، و اوقات خویش را به عیادات خداوی تفکر و تأمل در اطراف صحنه‌های عیرت آمریزه می‌کردند در محیط زندگانی خویش، و دست قدرت و ابتکاری که همواره در مواردی این صحنه‌ها و در خون این صحنه‌ها در کار است. می‌گذشتند. آن حضرت هرگز زمان اندیشه خود را به دست افکار و عقاید می‌سپرد و بی‌پایه و اساس قوم و قیبله خویش نداده بودند؛ اما، در عین حال، راه روش و روش مشخص، و سبب معنی نیز پیش روي نداشتند که به آن دل ببینند و آن را ببسندند و برگردند.
این گوشه عزلت اختیار کردن، خود گوش‌های از تدبیر خداوندی در کار این بنده برگزیده خدا که بود، تا این بردین از سرگرمی و اشغالات زمینی و هیاهوی زندگانی بشری، و اندیشه‌های حیرت آدم‌رژیگان، نقطه تحولی باشد برای آماده شدن ایشان در ارتباط با مسئولیت و رسالت عظیمی که در انتظار ایشان بود. و از این راه بتوانند آمادگی لازم را برای کشیدن بر امانت بزرگ الهی و درگوی ساختن چهره زمین و تنظیم سیر تاریخ پیدا کنند. خداوند، از سه سال
پیش از تفویض مقام رسالت به ایشان، این عزلت گراپی را برای ایشان تدیر فرموده بود و آن حضرت هر از چهار به مدت یک ماه در پنته این گوشته‌نشینی روزگار می‌گذرانیدند و با روح سرگردان هستی دمساز می‌شدند و راز سر به مهر این عالم وجود را مورد تأمل و تدور قرار می‌دادند، تا آن زمانی که موعد همراهی با برای گنجینه اسرار غیبی به اذن خداوند فرا پرست ۱

جبریل امین و حسین
همینکه چهل سال تمام از عمر شریف آن حضرت گذشت - كه قله کمال است و گفته‌اند: پیامبران همگی در این سن مبعوث به رسالت می‌شوند- طلایه‌های نبوت آشکار و اثر پیامبری در وجود آن حضرت مشهود بود، از جمله اینکه در مکه تخته‌نشینی بود که بر آن حضرت سلام می‌کرد؛ رؤیاهای صادقانه مشاهده می‌کردند و هرگاه که خواب می‌دیدند، نوری را در عالم خواب همانند سپیدی صبحگاهان می‌دیدند؛ تا اینکه بر این منوال، شش ماه گذشت. اگر مدت رسالت و نبوت حضرت خمین مرتبت -صلى الله عليه وسلم- را پیست و سه سال درنظر بگیریم، این رؤیاهای صادقانه برای آن حضرت، در واقع امری یکی از اجزاء چهل و شش گانه دوران نبوت و پیامبری محسوب می‌گردد. این سومن ماه رمضانی بود که حضرت محمد –صلى الله عليه وسلم- در غار حراء عزلت می‌گردیدند و خداوند در این ماه رمضان اراده فرمود که رحمت پیوسته خود را بر اهل زمان اروزی

۱- برای متن کامل این سرگذشت، نک: صحیح البخاری، ج۳ سیره ابن هشام، ج۱ ص ۲۳۵-۲۳۶ و دیگر کتاب‌های تنیسیر و حدیث صیره. گوئند: عبدالمطلب نخستین کسی بوده است که تحت در غار حراء را پیش گرفته، و همسان همینکه ماه رمضان فرا می‌رسیده بر غار حراء، فراز می‌آمد، و سرتاسر ماه رمضان پیوسته را اطعام می‌کرده است؛ نک: الكامل، این اثر، ج۱ ص ۵۵۳.
فرماد، و آن حضرت را با اعطای مقام پیامبری گرامی داشت، و
جهت اول، رد آیاتی از قرآن کریم به نزد ایشان فرو فرستاد.
با بررسی قرآن، و شواهد و دلایل مختلف، مینوین مالروز بعثت
پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- را شامگاهان دوشب، و یک
 رمضان، مطابق با دهم اگوست سال ۶۱۰ میلادی، شب هنگام، معین
 سازیم که در آن اوان، ایشان دقیقاً چهل سال قمری و شش ماه و
 دوازده روز از عمر شریف اسپیاده است که با ۳۹ سال شمسی و
۲ ماه و ۲۰ روز برابر خواهد بود.

۱- ابن حجر عسکری: بیهقی گزارش کرده است که طلوع مدت رؤیاهای صادقه شش ماه
بوده است. بنا بر این، آغاز پیامبری آن حضرت به همین رؤیاهای صادقه و همزن با
ما رییس المولود، در سن چهل سالگی ایشان بوده، و آغاز توزول و هر بر آن حضرت
در بیداری، ماه رمضان بوده است؛ نک: فتح الباري، ج ۱ ص ۲۷.

۲- سیدونیوسان در ارتباط با تعیین نخستین ماه غرامادشت حضرت محمدرـ-
صلى الله علیه وسلم- به نیوت از سوی خداوند و قره فرستادن و حفظ بر آن حضرت، اختلاف
قرار دارند. عده زیادی از سیدونیوسان بر آن شدند که ماه حرم اول بوده است;
گروه دیگری از آنان بر آنند که ماه رمضان بوده است: برد نیز گفته‌اند: ماه
رحیم بوده است. ما ترجيح داده‌ایم که ماه رمضان بوده باشد: به دلیل این آیه شریفه
که می‌فرماید: (شهر رمضان‌الذی نزل في الفجر) «السفر»: (۱۸۵) و این آیه شریفه
دیگر که می‌فرماید: «اذا الزناة في نَبْتة ألقَرَان» (القصص: ۲۱) که درنیبیج
شب قدر در ماه رمضان قرار می‌گیرد، و شب قدر همان شبی است که در آیه ۲
سوره دخان، خداوند درباره آن می‌فرماید: «اذا الزناة في نَبْتة مارْكَةُ إِنَّا كُنَّا
ملذوتين» (الدخان: ۳) و نیز به دلیل آنکه افاقت آن حضرت در غار حرآش در ماه
 رمضان بوده، و واقع نزول جهت اول ایشان نیز در همین ماه بوده است: چنانکه
همگان می‌دانند. قائلان به آغاز توزول و حی در ماه رمضان نیز در باب تعیین دقیق
این روز با یکدیگر اختلاف دارند، و روایات در این زمینه مختلفی است. بعضی
گفتند: روز هفتم، برخی گفتند: هفدهم، و بعضی دیگر نیز گفتند: هجدهم. این
اسحاق و برخی دیگر از سیردان‌نامه برآیند که این روز روز هفتم بوده است.
اما، متأسفانه دادیم که روز یست و یکم بوده بهشت، به این دلیل که تمامی سیردان‌نامه با اکثر آنان منفی القول بود. این اینکه بعثت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در روز دوشنبه انقاذ اتفاهم است؛ چنانچه آنی حضور خود فرموده‌اند: «فیه ولدت و فيه ازل یلی و به روايت دیگر: ذاك يوم ولدت فيه و يوم بعثت او ازل یلی» (صحیح مسلم، ج. ۱، ص. ۴۶۸; مسلم احمد، ج. ۵، ص. ۲۹۷ و ۲۹۹). 
به‌طور کلی، ص ۴۶۸، ۳۳۰؛ حاکم نیشابوری، ج. ۲، ص. ۶۲. روز دوشنبه در ماه رمضان تیر در آن سال مطابق بوده است، با روز هفتم؛ روز چهاردهم؛ روز یست و یکم، و روز یست و هشتم، از سوی دیگر، با نیش در دل این هدایت صحيح، شب قد روزی که یکی از مهم‌ترین روز‌های دنیای بی‌رحمانی در دوران آخر رمضان منطبق نمی‌گردد، و شب قد در محدوده این شبه‌جانب جا می‌شورد. اگر این آن شریعت را که می‌فرماید: «یا ائدا دخال»، فی لیلة الفطر». با روايت ایروتاده که گوید بعثت آن حضور روز دوشنبه بوده است، کنار هم پذیرفته، همچنان با مراجعه به قومی طبقه‌ای که موارد متوفیک روز دوشنبه را با ایام رمضان در آن سال تعیین می‌کند؛ برای ما یقینی شده است که بعثت حضور رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- شب هفتم، شامگاه، روز ۲۱ رمضان بوده است.
مي رفتند و در آنجا خلوت مي كردندي و به تحتن (عبادت) مي پرداختند.  
غالبًا، مقداري آب و غذا با خود مي گردندي و چندين شب متوالي در غار مانندند و نزد خانواده شان بازني گشتند: گاه نيز، پيش از موقع به نزد خديجه بازمي گشتند و براي چند شب ديگر آپ و غذا بردياشتند و دوباره به غار حراي مي رفتند؛ تا آنگه در يكي از آن روزها كه وي در غار حراي به سر مي پردندي، يك حق به سراغ ايشان آمد. فرشيده وحي به نزد آن حضرت آمدي و گفت: «افرا: بخوانا! گفتند: «ما انا يقاني! من خوانندن نمي دانيم! مي فرمایند: جلبيل مرا ديرگرفت و محكم نشى داد، به حدي كه يك تاب شدم. آنگاه رهایم كرد و اين بار گفت: 
«افرا باسم ربه الدي خلق الالسان من علقي افزورت ورثك
الكم الدي علم بالقلم علم الالسان ما لم ي علم».
رسول خدا– صلى الله عليه وسلم– در حالي كه قلیبادان به شدت مي طهید، نزد خديجه بنت خويلد رفتند و گفتند: «زمولوني! زمولوني!» بيشانيدم! بيشانيدم! آن حضرت را در گليمي بيشانیدندا تا هرس و وحشت ايشان پايان پذيرفت. و به خديجه گفتند: «ملى!» چه بر سر من آمده است؟! و ماجرا را براي خديجه تعريف كرد و گفتند:  «الهد خشيتي على نفسى به شدت بر خويشتن ترسيدام! خديجه گفت: نه، هرگز! به خدا سوگند! خداوند هيچگاه تو را تنهى نخواهد گذاشت! تو صلاه رحم مي كنی؛ و بار نانوانان را بر دوش مي كشي، و به مستمدان رسيدگي مي كنی؛ و مهمانوناى هستى و در راه حقي مردان را باري مي رساتين! خديجه آن حضرت را بردياشت و با خود برود، تا بورقه بن نوئلف بن اسم بن عبدالعزى پسر عملي خديجه وارد گردانيد. وی مردي بود که در عهد جاهليت نصراني شده بود، و كتابت عبادى را نيز,
فترة وجيزة

راجع، فثبات زمان فترة وجيزة، علماء إسلامي نظريات و اقوال مختلفة دارند. صحيح أن كم است ک قند روزي بيش نبوته است؛ پنله روايت ابن سعود از ابن عباس بن قن دلال دارد. قول مشهور، دایر بر اینکه مدخت زمان فترة وجيزة سال یا دو سال و نیم بوده است؛ به هیچ وجه درست نیست.

در بی پازنگری روايات و اقوال اهل علم در ارتباط با فترة وجيزة، نکته شهرتی براي من آشکار کردن هیچک از دانشمندان اسلامی به آن پرداخته باشند، و آن اینکه مجموعه اين روايات و اقوال می رسند که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در هر سال ماه

1- صحيح البخاری، ح3، بخاری ابن روايت را با اندک اختلاف در عبارت در كتاب التفسیر و كتاب تعییر الزینا، ح2، 2932-2957، 4982، صحيح مسلم.

كتاب الايمان، ح، 252.
۱۵۰

 رمضان‌رآ: در غار حراه اقامت می‌کردند، و این آینه را سه سال پیش از پیامبری آغاز کرده بودند و سال بعثت آخرين سال بوده، و با پایان پذیرفت ماه رمضان اقامت ایشان نیز در غار حراه پایان می‌پذیرفت، و ایشان با مداد روز اول و ماه شوال از غار حراه به زیر می‌آمدند و راهی خانه خویش می‌شده‌اند. در روایت صحیحین نیز آمده است که تختی‌ن زول و حی پس از پایان فقرت هنگامی بود که ایشان عازم خانه بوده‌اند.

نظر ما این است که این روایت می‌گوید تختی‌ن و حی نه که پس از دوره فقرت بر رسول خدا حسی اللّه علیه و سلم- نازل شده، در تختی‌ن روز شوال، پس از پایان همان ماه رمضانی که تشیف نیوت بر قامت آن‌حضورت پوشنیده شده، فرود آمده است؛ به دلیل اینکه این آخرين اقامت و اعتکاف پیامبرکرم حسی اللّه علیه و سلم- در غار حراه بوده، و چنانه پیش از این اثبات کردن، آغاز نزول و حی شامگاه روز بیست و یکم ماه رمضان بوده است؛ بنابراین، نتیجه می‌گیریم که فقرت و حی تناها ده روز به طول انجامیده، و پس از گذشت آن ده روز، بامداد پنج‌شنبه اول شوال سال نزولی بهعث بار دیگر نزول و حی استمرار یافته است؛ و شاید همین مطلب راز اختصاص یافتن دهه آخر ماه رمضان به مجاورت پیت اللّه و اقامت و اعتکاف در مسجدالحرم و دیگر مساجد، و نیز راز عبد گرفتن روز اول شوال بوده باشد؛ و اللّه اعلم.

در اثاث روزهای فقرت و حی- بنا به روایت رسیده- نیب اکرم- حسی اللّه علیه و سلم- گاه آنجانان اله‌وگین می‌شده‌اند که سر به کوهستان می‌گذشتند و در پی آن بر ایم‌امده‌اند که خوانستن را از فراق قله‌های بلند کوه به زیر افتکند؛ اما هربار که خود را به قله بلندی می‌رسانیده‌اند تا خوانستن را به زرفای دره‌های عمق بی‌افکند، جیریل
در پیام ایشان نمودار می‌شده و می‌گفته است: ای محمد، تو برایت رسول خداوند و به این ترتیب، جوش و خروش درون آن حضرت تسکین می‌یافتند و آرام می‌گرفتند، و از کوه به زیر می‌آمدند و بازگشتند؛ و باز بار دیگر همینکه مدتی نزول و حی حی نباید تا اختیار می‌افتاده، همان کار را تکرار می‌کردند، و باز هم، وقتی که خود را بر فراز قله کوه می‌رسانیدند، جبرئیل در پیام ایشان نمودار می‌شده و همان سخن یاد شده را بر زبان می‌راندند است.

ابن حجر گوید: این (چند روز متأخر شدن نزول و حی) بدان منظور بود که این هیجان و دهشت درونی رسول خدا – حسین الله عليه وسلم – آرام گردید، و حالت و شوق و انگیزه برای نزول مجدید و حی حی به آن حضرت دست بدهد؛ و همینکه حالت مذکور به آن حضرت دست داد، و به انگیزه آمدن و حی اهلی نشستند، خداوند دو مرتبه ایشان را با نزول مستمر و حی گرامی داشت. حضرت رسول اکرم – حسین الله عليه وسلم – می‌فرماید:

یک ماه تمام در غار حراز اعتکاف کرده بودم. وقتی که دوباره اعتکاف به سرآمد از دامنه کوه سرازیر شدم، همین که به دشت پای نهادم شهیدم که مرا صدا می‌زنند. به سمت راست خوشی نگریستم، چیزی ندیدم؛ به سمت چپ خوشی نگریستم، چیزی ندیدم: روبرو نگاه کردم، چیزی ندیدم: پشت سر نگاه کردم، چیزی ندیدم: سرم را بالا کردم، آنچه را که یاد می‌دهم، دیدم: آن فرشته‌ای که در غار حراز به نزد من آمد، بود، میان آسمان و زمین روان یک کرسی نشسته بود. و حشت سرازیر وجود داشت. به گونه‌ای که نشانه یک نشانه شد. نزد خدیجه آدم و گفت: زملوی، زملوی، دوستانت، مرا

---
1. صحیح البخاری، ج. ۶/۹۸۲
2. تاریخ الباری، ج. ۱/ص. ۲۷
بيوشانید... و بر سر و روی من آب سرد یا اشیدا! آنگاه این آیات نازل شد:

۱۵۲

بایا ائده‌المشتر، فَمْ، فَاندلر، و رَنک فَکْرُ، و تَیانک فَظُیرُ، و الرَّمیَّهُ

فاهجر.

نزول این آیات بیش از واجب شدن نمای بود؛ پس از آن تنور و حی داغ شد و نزول و حی استمرار یافت!

این آیات، مباینی رسلت خاتم پیامبران است، و با آغاز بعثت ایشان، تنها به اندیشه قرت و حی فاصله دارد، و مشتغل بر نتیجه و ابلاغ دو نوع وظیفه برای آن حضرت است، و ضمانتی، پیامدهای طبیعی اقدام به این امور را نیز برای آن حضرت بر می‌آورد.

نوع اول: وظیفه ابلاغ و انتشار؛ چنانکه در آیه شریفه (فَمْ، فَاندلر)

فرموده است: مردمان را از عذاب خداوند بر حذر دارد، که اگر از این کچرویها و گمراهیها و پرستش خداانان دیگر جز خدای متعال، و شرک آوردن به خدا در ذات و صفات و حقوق و افعال، دست برنداردند، گرفتار شدن آنان به عذاب الهی حتمی است! 

نوع دوم: وظیفه تطیف اواخر خدا رسیدن بر خوشش خروش و تعهد و التزام درونی نسبت به اجرای آن، تا بدنیسیله بتوانند خشودی خدای خروش را به دست آورند، و اسوه حسن و الهی نیکو برای جامعه اهل ایمان گردد؛ چنانکه در آیات بعید امده است. معنی (وَرَنک فَکْرُ) این است که خدا اخوت را بر برگ بدارد، و در بزرگداشت خدای خوشش هیچکس را شریک مگردان. منظور از ظاهر کلام در آیه شریفه (وَتِیَانک فَظُیرُ) همان پاکیزه گرداپیدن و پاک نگاه

۱- سورة مذکر، آیات ۵-۱
۲- صحیح البخاری، تفسیر سورة المذکر، باب ۱، به بعد، ج ۸، ص ۴۴۵-۴۴۷، نیز، صحیح مسلم، کتاب الاہمیت، ج ۱، ص ۱۴۴، ح ۲۵۷.
داشتی جامه و تن است، زیرا آن چنین گوید و در پیشگاه خدا می‌یافتند، روا نیست که جامه‌اش نحس و آلوه‌ها باشد. البته، اعمال و اخلاق نیز به طریق اولیه خوشنامش این است. معناً «والواقع فاهر» اینست که: از موجات و عوامل ساخت و عذاب الهی خوشنام را دور گردان! و این مطلب، البته از راه النزاع به فرمان‌برداری و ترک مخصوص خداوند، دست یافتنی است: «و اینم تستکر» یعنی: وقتی احسان می‌کنی نیاید پاداش آن را از مردم پذیرفته، یا در همین روابط دیوی، انتظار داشته باشی که احسانی ببرید و بیشتر نسبت به تو روا دارند.

آخرین آیه از این مجموعه مشتمل بر یادآوری این مطلب است که وقتی به دین و آیین متفاوت با دین و آین مرسوم روزگار خوشنام پابند می‌گردد؛ و قوم و قبیله خوشنام را به سوی خدا یکتا دعوت می‌کند، و آنان را از عذاب و بی‌شادت و سیده و برکر را دارد. تاکنون، باید انتظار انواع آزار و شکنجه را از سوی آنان داشته باشید: از این روز.

می‌فرماید: «وَلَوْ نَزَلَ فَاصْبِرِیْ»

و اینگهی، مطلع این آیات در پرداختن یک نداش آسمانی همراه با طنین دل‌انگیز صدای خداوند، که مطلب است، حاکی از اینکه نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- برای این امر عظیم درنگرگذشته شده است، و به همین جهت، خداوند آن حضرت را برای این خطاب استثنایی از خواب و راخت و آسایش جدا می‌سازد، و به سوی جهاد و مبارزه و رنج و مشقت نرا می‌خواند:

«یَا آیه‌ای المخلّطُ فَمَ قَلِیلَی» گویی می‌خواهد گوید: کسی که براي خودش زندگی می‌کند، چه بسا تنها بی خیال و آسوده زیست کند؛ اما تو که این چنین بار سنتجه‌ن را بر دوش داری، تو را به خواب چه کار؟ تو را با آسایش چه کار؟ تو را با بستر نرم و گرم چه کار؟ تو را با زندگانی آرام و توأم با عیش و عشرت چه کار؟ برای امر عظیم که انتظار تو را می‌کشد، و آن وظیفه بپیار سنتجه‌ن که براي تو درنگر
فرمانی بزرگ است و سه‌عمقی، که پیامبر اکرم صلی الله عليه وسلم- را از بستر نرم در خانه آسوده و آرام و کانون گرم خانواده چاپ کنند، تا او را به کام ازدحام و کانون غوفه و بلواج اجتماعی بیافکند، و آن حضرت را با گردونه گردان احساسات و عواطف گوناگون و واقعیت‌های تلخ و شیرین زندگانی در گیر کند.

آری، رسول خدا صلی الله علیه و سلم- به موجب این فرمان قیم- از پای پرخاست، و از آن پس به مدت بیست سال تمام، بلکه پیشتر، استوار و پایدار ایستاد، و لحظات استراحت نکرد و نیاورد، و حتی دقیقه‌ای برای خود یا خانواده‌اش زندگی نکرد. از پار پرخاست، و همچنان برای ایستاد و کار دعوت از الله را سامان داد. بار سنگین این رسالت عظم را بر دوش گرفت. و هیچ‌گاه احساس خستگی و درمان‌گوی نکرد. بار امانت بزرگ الهی و آسمانی را در این شرایط و اوضاع و احوال زمینی کشید. و مستندت تمامی پرشیت و مستندت تمامی عقیده، و مستندت نبرد و مبارزه در میدان‌های متعدد و منبوع را یک‌تا عهده‌دار گردید. منتفی‌زی‌مان از بیست سال، در میدان نبرد بر این زمین، زیست، و با هرکس به گونه‌ای به سر برد. از لحظات‌ای که این ندای پرطنین و ارجمند آسمانی را شنید، تا زمانی که نفس وایسین را کشید، پرداخته به هیچ کاری، وی را از پرداخته به کار دیگر بازداشت.

زیرا، هیمنه وظیفه و تکلیف را آنجانه که باید و شاید دریافت و بودا... خداوند از جانب ما و از جانب قاطعیت پرشیت، آن‌حرضت را با بپنترین جزای خیر پاداش دهد.
صفحات آتی، تک‌رنگی کوچکشده و سطحی از این نبرد

پیامدهای تکلام و طاقت گوستامت که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم- در طول این مدت یک گرفتگاند.

انواع کوئناک و حی

پیش از وارد شدن به بحث پیرامون این موضوع به عنی چهاد و نبرد

پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم، نیکوتر می‌پیشنهاد که استخراداً به بیان انواع حی و مراتب آن بپردازه. این قیم، در مقام یاد کرد مراتب و

درجات حی و حی چنین می‌گوید:

1. رؤیای صادقه، که سراغ نزول حی الهی بر حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و وسلم- بوته است.

2. الاقاب معانی و مفاهیم توسط فرشته و حی در ذهن و قلب آن حضرت، بدون آنکه ایشان فرشته و حی را بیبنند؛ چنانکه در این حديث

نبی فرموه‌اند:

(ان روح القدس فنث در روعی آن‌ها لن تموت نفس حتی تستکمل رزاقها،

فاطموا الله و اجتثوا در الطبب، ول اهمالهم استبطاء الرزاق علی آن

تطلوه بمصیة الله، فإن ما عند الله لا بیل إلا بطاعته).

«روح القدس این معنا را در ذهن می‌کنید که هیچ‌کس مزه مرگ‌ها نخواهد چشید مگر اینکه پیش از آن رزق و روزیش را در یک دنیا تمام و کمال دریافت کرده باشد! حال که

چنین است، باید، در برو نقوای الهمی (اجمل در طلب»

(زینه‌ها و نیکو کسب در آمد کردن) را پیشه کنید، و اندکی

دبیر رسویدن رزق و روزی، شما را بر آن وا ندارد که از راه

معصیت و نافرماتی خدا به رزق و روزی خودتان برسیدا

زیرا، به اندوخته‌های ارزش‌مند نزد خداوند جز از راه طاعت

و فراموشداری از نمی‌توان دست یافت».
۳. تجسیم فرشته وحی نزد آن حضرت در قالب یک فرد عادی و معمولی که آن حضرت را مخاطب قرار می‌دهد، و ایشان هر آنچه را که او می‌گوید در می‌یابند؛ در این مرتبه از وحی است که گاه برخی از صحابه نیز توانسته‌اند فرشته وحی را ببینند.

۴. نزول وحی با صداهای همانند صدای پانک جری، که ستگین ترین و دشوارترین انواع وحی برای آن حضرت بوده، و موجب آن می‌شده است که ایشان فرشته وحی را به خوبی بازنگشته‌اند. دشواری و ستگیت این مرتبه از وحی چنان بوده است که به هنگام سرمای سخت چراغ بر پیشانی آن حضرت می‌نشسته است؛ یا چنان بوده است که در حال نزول وحی از این نوع، اگر سواد بر چارپایی بوده‌اند، آن چارپای با اختیار شکم بر زمین می‌چسبانیده است. یک بار، در حالی که ران پای آن حضرت در مجاورت ران پای زید بن ثابت‌بود، وحی از این نوع برای ایشان ناژال شد، ستگین وحی، آنچنان پای آن حضرت را تحت فشار قرار داد که نزدیک بود پای زید بن ثابت بشکند.

۵. نزول فرشته وحی به صورت اصلی خوش‌یکه خداوند را در آن صورت آفریده است، که در این مرتبه از وحی، فرشته وحی هر آنچه را که خداوند اراده فرموده باشد به او وحی می‌کند؛ این نوع از وحی، چنانکه خداوند در سورة نجم یاد کرده است، دو نویت برای رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- روز داده است.

۶. وحی مستقیم خداوند به آن حضرت؛ چنانکه در شب مراحل بر فراز آسمانیها وجوه نمازهای یومه و بعضی احکام شرعی دیگر را به ایشان وحی فرمود.

۷. سخن گفتن مستقیم خداوند با ایشان، بدون وساطت فرشته‌گان، همانگونه که خداوند با موسی بن عمران -علیه السلام- سخن گفت. این مرتبه از وحی به طور قطع بنا به نص صریح قرآن کریم برای
حضرت موسی­-علیه السلام- ثابت است: اما، مستند ثبوت آن برای پیامبر-صلى الله عليه وسلم- حديث اسراء است.
بعضی، یک مرتبه هشتم نیز برای وحی الهی به آن حضرت افزوده‌اند که عبارت است از سخن گفتند خداوند با ایشان، روابط و بی‌پرده، که همواره مورد اختلاف نزد سلف و خلف بوده است.

1- زادالمعاد. ج. ۱، ص. ۱۸، با اندکی تلخ‌بست در مرتبه نخستین و مرتبه هشتم.
فصل دوم
دموت مخفی

مرحله اول دموت، سال دموت پنهانی
به دنبال نازل شدن آیات نخستین سورة مذرک که پیش از این آورده می‌شود، رسول خدا
صلی الله عليه وسلم، پر از دعوت مردم به سوی خداوند، سیبانه و تعالی، به پا خاستند. اما، از آنجا که قوم و قیلیت آن حضرت مردمی بی‌لرنهگ بودند، جز بیت پرست، و ثبت دیگر دیگری نمی‌شناسندند، جز اینکه پدربزرگ به آن دین و آینن یافتن و دلیل و برگشت دیگری نمی‌شناسندند؛ و جز غیر از جاهاله و حمیت و فخر و مباهات به اساس از اختلاف انسانی چیزی نمی‌دانستندند، و در برای مشکلات اجتماعی با هیچ راه حل دیگری بجز شمشیر آتشا نبودند؛ با وجود این، صدارت و زعامت دین در دنیای مردم در جزیره العرب با آنان بود، و مرکز اصلی عربستان یعنی مکه را در اختیار داشتند، و خود را پاسخ حفظ و نگهداری کلیک آن مکان معرفی می‌کردند. بنابراین، برخورد حکیم‌های با چنین وضعیت و با چنین مخاطبی انتظار آن را داشت که دعوت آن حضرت، در آغاز کار، پنهانی باشد، تا آنان به یکباره و بطور غير منتظره با دعوت آسمانی اسلام روبرو نشوند، و برقباشوند.

مسلمانان پیشتر
پسیار طبیعی بود که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم- اسلام را، نخستین بار، به نزدیک‌ترین کسان از خاندان و خوشاوندان و دوستان خویش عرضه فرمایند. آن حضرت نیز چنین کردند؛ ابتدا پیبرگان و دوستانشان و به سوی اسلام فرا خواندند. همچنین، همه کسانی که امید خبری از آنان می‌رفتند، ایشان آنان را می‌شناسندند، و آنان ایشان را می‌شناسندند؟ پامبرایکرم صلی الله علیه وسلم- جز راستی و درستی در
کارشان نیست؛ همه را به اسلام فرا خواندند. از میان این افراد، که راجع به عظمت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- و جلالت قدر و راستی و درستی آن حضارت هیچگاه کوچکترین ترددی به دل راه نمی‌دادند، جمعاً دعوت آن حضارت را اجابت کردند که در تاریخ اسلام با عنوان «سادی‌ن اولان» شناخته شده‌اند، و در صدر آنان همسر نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- المؤمنین خدجیه بنت خویلد؛ و برده آزاد شده‌ی، زیدی بن حارثه بن شراحی کلیبی، پسرعموی ایشان، علی بن ابیطالب- که نوحوان و تحت کفالت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- بوده، و دوست صمیمی ایشان، ابوبکر صدیق قرار دارند که در نخستین روز دعوت، اسلام آوردهند.

آنگاه، ابوبکر در راستای دعوت به سوی اسلام فعال گردید. وی مردی نرم‌خوی و دوست‌داشتنی و خوش مشرب و خوش اخلاق و دست و دل باز بود. مردان قوم و قبیله‌اش به خاطر دانشوری و مردمداری و خیرگی یو در پردازگان پیوسته نزد او آمد و شد داشتند و با او دمپز بودند. ابوبکر نیز خویشاوندان و دوستان و هم‌شینانش را که مورد اعتماد او بودند به اسلام دعوت می‌کرد. در پرتو دعوت و تبیل اسلام توسط ابوبکر صدیق -رضی الله عنه- عثمان بن عفان اموی؛ زیرین علوم اسدی؛ عباد الرحمن بن عوف زهیری؛ سعد بن ابي وقاص زهیری؛ و طلحه بن

1- وی در یکی از جنگ‌های اسفر شده و به عنوان برده زرخیزی و یا فروخته بودند. خدجیه نخستین وی را به ملکت خویش درآورد و سپس از را به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پخشیدند. پدر و عمومی آمدند تا ما را به نزد قوم و قبیله بازگردانند؛ اما، وی رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را بر قوم و قبیله و خاندانش ترجیح داد. حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- نیز وی را برجست آداب و روسوم قوم عرب به فرزندی گرفتند، و به همسین جهت، او را زیدین محمد مناوردید. نا آنکه شریعت اسلام پدرخوان‌گری را باطل اعلام کرد. وی در جنگ‌هوا در ماه جمادیالاولی، سال هشتم هجرت، به شهادت رسید.
عبد الله تيمى اسلامه آوردن، و این هشت نفر، نخستین پیشترزان و پیشرو از پس این گروه، «آمن هذی الامام» ایو عبیده عامر بن جراح از بنی حارث بن فهر؛ ابوسلمه بن عبدالصمد مخزومی؛ همسرش ام سلمه؛ ارقم بن ابی ارقم مخزومی؛ عثمان بن مخطوم جمیح؛ دو برادر وی قدامه و عبدالله؛ عبیده بن حارث بن مطلب بن عبد مناف؛ سعید بن زید عدود؛ همسرش جفت، بنت الخطاب عدویه، خواهر عمران خطاب؛ خیاب بن ارت نعمی؛ جعفر بن ابطالب؛ همسرش اسماء بنت عباس؛ خالد بن سعد بن عاص اموی؛ همسرش امیه بنت خلف؛ آئده، غادر، عمرو بن سعد بن عاص؛ حاطب بن حارث جمیح؛ همسرش فاطمه بنت مخلل؛ برادرش خطاب بن حارث؛ همسر برادرش فکیهه بنت سیار؛ برادرش معمر بن حارث؛ مطلب بن ازهر زهرا؛ همسرش رمله بنت ابی عوف؛ و نعیم بن عبدالله بن نخام عدوی اسلام آوردن. اینها همگی از تیرها و طایفه‌ها مختلف قبیله تریش بودند.

دیگر ساقبین اولین که از غیر قریش در اسلام آوردن پیشترز بوده‌اند، عبارتند از:
عبد الله بن سعید معدنی؛ مسعود بن ربيع القاری، عبدالله بن جعفر اسمی؛ برادرش ابوابدن جعفر؛ پلاک بن رباح حبشی؛ سهیب بن سنان رومی؛ عمار بن پسر عنسی؛ یبدش پسر؛ مادرش سمیه؛ عامرین فهره.

---
1- ظاهراً 9 نفر.
2- برای وجه تسمیه وی به این لقب، نکته صحیح البخاری، مناقب ابی عبیدة بن جراح، ج 1 ص 530.
دیگر زنان پیشاز در تشریف به اسلام، جز آن بانوانی که پیش از این یاد شدند، عبارتند از: ام یمن؛ برهک حبشیه؛ ام الفضل لیابه کبیر بنت حارث هلالیه همسر عباس بن عبدالله; و آسماء بنت ابراهیم صدیق - رضی الله عنهم.
این نامیدگان تنها کسانی هستند که با عنوان ساقیان اولین شهرت یافتند. در پرتو تبع و استقرا نام، شمار دقیق افرادی که در منابع مربوطه با عنوان پیشازی در اسلام توصیف شده‌اند، به یکصد و سی تن مرت و زن مرسد؛ لیکن به دقت معلوم نیست که آیا تمامی این افراد پیش از علی شدن دعوت، اسلام آورده‌اند. یا اسلام آوردن برخی از آنان به مرحله دعوت علیه پیوسته است.

**تشریع نماز**

یکی از نخستین احکام شریعت اسلام، دستور شروع مقدس دارن بر وجوه نماز است. این حجر گوید: «پیش از اسرا، قطعاً رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نماز می‌گزارده‌اند. همچنین، اصحاب ایشان نماز می‌گزارده‌اند. اما، اختلاف بر سر این است که آیا پیش از تشریع نمازهای پنجگانه یومه نماز واجب در کار بوده است یا نه؟ بعضی گفتند: در آن اوان، یک نماز پیش از طلوع آفتاب، و یک نماز پیش از غروب آفتاب واجب بوده است».

حرارت بن ابی اسحاق از طرق این لهیمه به سند مصوص از زید بن حارث روایت کرده است. که در نخستین دفعات نزول وحی، جبریل نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- یاد و ضررو را به ایشان یاد داد. وقتی از وضع گرفت فراغت یافت، مشتی آب برگرفتند و به عورت خویش پاشیدند. این ماجه نیز این حديث را نزدیک

---
1- برای تفصیل مطلب، نک: سیرت این هشام، ج. 1، ص 242-245، البته نام بردن برخی از نامیدگان در فهرست وی خالی از اشكال نیست.
به همین مضمون روایت کرده است. نیز نظیر آن را از براءین عابد و ابی عباس روایت کرده است. در حديث ابن عباس آمده است: ابی از نخستین فرائض بود.۱

ابن هشام یادآور شده است که نبی اکرم ﷺ علیه السلام و وصال و صحبة اخیر حضرت هنگامی که وقت نماز داخل می‌شد به دردهای اطراف بناهنده می‌شدن، و نمازشان را از قوم و قبیله خویش پنهان می‌کردند. ابوبکر روزی دید که رسول اکرم ﷺ علیه السلام با علی به نماز جمعه استفاده‌اند؛ در آنباره با هردوی ایشان سخن گفت؛ انتظار با واقعیت امر آشنا شد. آن دو را امر به ثبات کرد.۲

نماز، عبادتی بوده است که [در دوران مکی] مسلمانان ملزم به انجام آن بوده‌اند، و زیاده بر آن [در آن دوران] امر و نهی و عبادتی در کار نبوده است. جز آنچه به نماز مربوط می‌شده است. وحی نیز، به بیان و تبیین جوانب مختلف توحید می‌پرداخته، و مسلمانان را به ترکیه نفس مستثنی می‌ساخته و درجه‌های مکارم اخلاص ترغیب و تشویق می‌کرد، و بهشت و دوزخ را آنان ایجاد آن بار آنان توصیف می‌کرده است که گویی با چشم سر آنها را می‌دیدند؛ و با مواعظ مؤثر و نکات دهندگانه دل‌های مسلمانان را روشن می‌گردانیده، و ارواحشان را تغذیه می‌کرده است؛ و آنان را آرام آرام به سوى جو دیگری متفاوت با جوی که بشریت در آن روزگار با آن خو گرفته بود، سوق می‌داده است.

این چنین، سه سال بر همین منوال گذشت، و دعوت اسلام همچنان محدود به دعوت‌های فردی بود، و هنوز پیامبر گرامی اسلام ﷺ علیه السلام واسلدم ﷺ علیه السلام وصال می‌خواست و محافل به دعوت علي و نردهای بودند. البته، در نزد قریشیان دعوت اسلام شناخته شد.

۱- مختصرات البیت، شیخ عبدالله التجدی، ص ۸۸
۲- سیرة ابن هشام، ج ۱، ص ۲۴۷; نیز نکد مسندر ای داده الیالسی، ص ۲۶
شده، و صیت شهرت اسلام در شهر مکه پیچیده بود، و مردم همواره از آن سخن می‌گفتند. گاه نیز بعضی از مردم در برابر اسلام موضوع می‌گرفتند و نسبت به برخی از مسلمانان ستم‌هایی را روا می‌داشتند؛ اما، از آنجا که هنوز رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به دین و آن‌چه جاهلیت تعرضی نکرده بود، و راجع به خداوند و بنهاشان سختی نگفت» بود، دعوت اسلام را چندان به خرج برنگی داشتند.
فصل سوم
دموت علیه

نخستین فرمان اندار جمیع
همینکه در شهر مکه جامعه کوچکی از مسلمانان بر محور برادری و همیاری تشکیل شد، و توانست به‌خیال از بار مسئولیت تقبل رسالت اسلام و تنیت و تحکیم آن را بر دوش بکشد، و حیثالله بر حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- نازل گردد، و آن حضرت را به عنی ساختن دعوت، و روایوی شایسته با جبهه باتل موظف گرداندید.

نخستین فرمانی که در این ارتباط از جانب خداوند متعلص صادر گردید چنین بود:

وآنان غیرتکل الافزارین، و اینک خویشاوندن نزدیک خویش را اندار

کن.

این آیه در سیاق آبیاتی که داده شده است که در آن مجموعه آیات، ابتدا داستان حضرت موسی -عليه السلام- از آغاز پیامبری تا هجرت آن حضرت با بی‌سرایت، و داستان راهای ایشان از جنگال فرعون و فرعونیان، و غرق شدن فرعونیان به همراه فرعون گزارش شده، و این داستان تمامی مراحلی را که بر دعوت الهی و آسمانی حضرت موسی -عليه السلام- در روایوی با فرعون و فرعونیان گذشته، دربرگرفته است.

گویی، داستان موسی -عليه السلام- با این طول و تفصیل در اینجا، در کتاب فرمان خداوند به رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- مبنی بر آشکار ساختن دعوت

____________________
1 - سوره شعراء، آیه ۲۱۴.
الله و آسمانی خوشی آورده شده است، تا نمودار مشخص و گویایی از انواع سنگ و تکذیب و فشارهای گوناگون اجتماعی و اقتصادی که به هنگام علی کربن دوست در انتظار داعیان الیه است، فراروی آن حضرت و یاراناشان بوده باشد، و
از همان آغاز، نسبت به کار و پیرو خوشی بصیرت و پیشت یازم را داشته باشند.
از سوی دیگر، این سوره علاوه بر گزارش سرگذشت فرعون و قوم فرعون مشتمل است بر یاد کرد سرانجام کار دیگر تکذیب کننده‌ها انبیاء الیه: قوم نوح; قو عاد; قوم نموذه; قوم ابراهیم; قوم لوط؛ و اصحاب ایوب; تا آن کسانی که در مقام تکذیب آخرين فرستاده خدا بر می‌آیند، بدانند که فرجام کارشان چیست، و در صورتی که به تکذیب و مخالفت خوشی ادامه دهد، چگونه مورد پازخواست خداوند قرار می‌گیرند، و اهل ایمان نیز بدانند که حسن عاقب هست و فرجام نیک و پیروزمندانه از آن ایشان است، نه از آن تکذیب کنندگان.

## دموت خویشاوندان

پس از نازل شدن این آیه، رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- طایفه بني هاشم را- که نزدیکترین خویشاوندان آن حضرت بودند- به خانه خویش فراخواندند. همگی آمدنی; چندین تن از فرزندان مطلب بن عثمان موسی آمدنی: همه با هم حداد قیل و چنین تن گردن آمدنی. وقتی که رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- خواستند صحبت کنند، ابوبکر پیشدستی کرد و گفت: اینها همه عموزادگان تو هستند؛ سخن بگو، و دین گریزی را واگذارا این را نیز بدان که قبیله تو آن تاب و نوان را ندارند که در برادر قاطع قبیل عرب بایستند، و من سزار افراد کس برای پازخواست از تو هستم! تو را فرزندان پدرت بس که مانع تو شوند! و اگر بر افکار و عقاید پافشاری کردی، باز هم درگیری با تو برای بی‌هاشم قابل تحمل تر از آن
لا Gn ، وحدة أن لا يليه إلا ﷲ، أحمده وأستغنه وأومن به واترك عليه، وأشهد أن لا إله إلا ﷲ، وحده.

尸رساندا! تأكنون هيجكس را نديدهام كه براء فرزندان پدرش بندتر از آن ﷲه
تو اوردها! بیاوردا رسول خدا -صوری الله عليه وسلم- سکو اختیار کردن، و در آن مجلس هچ سخن نگفتند.

آنگاه، بار دیگر آنان را دعوت فرمودند و برای آنان چنین خطای ایراد کردند:

(الحمدللّه، احمده واسعناه، وآمن به واتركن عليه، وآشهد أن لا إله إلا ﷲ، وحده.

شریک له... إن الراند لا یکنبن أهله! والله الذي لا إله إلا هو، أي رسول الله ﷲ.

خاصة، وإلى الناس عامة؛ والله لسومون كما ناومون، وثبتنهم كما تسيقطن، ولتحسان
بما تعملون، وإذ الجنة أبداً أو النار أبداً).

سبب خدای یکتا! سبب را سبیس می‌گویند و از اول می‌جوین، و به او ایمان و بر او تولکر کرده‌م، و شهادت می‌دهم بر اینکه
خدایی نیست بجز خدای یکتا که تهیه‌ت و شریک و همتای ندارد...

هیچ‌گاه دیدبان به کاروانیان همراه خوشی دروغ نمی‌گوید! سوگند به
خدای یکتا که بجز او خدایی نیست؛ من فرستاده خدایی یکتا هستم به
سوی شما به خصوص، و به سوی همه مردم «جهان به طور عموم» به خدا
سوگند، همگی شما‌ان خواهید مرد، همان‌گونه که می‌خواهید و همگی
پرانتیخته‌خواهید شد، همان‌گونه که بی‌دار می‌شوید؟ و در برای هر آنچه
می‌کنید، کیفر و پاداش خواهید دید؛ و سرانجام، یا بهشت ابدي است، و یا
دوزخ ابدي».

ابوطالب گفت: بیش از اندماه، ما دوستان همراهی و همدستی با تویم؛ از

سخنان خیرخواهانه تو استقبال می‌کنیم؛ و گفتار تو را باور می‌کنیم. ابیان همه
فرزندان پدر تواند که فراهم آمده‌اند، و مت نزیکی از آنان، جز آنکه از همگی
بر فراز کوه صفا

بعد از آنکه نبی کرم -صلى الله عليه وسلم- از بابت پشتیبانی و حمایت ابوبالب در راستای تبلیغ و دعوت خود خاطر جمع شدن، روزی بر کوه صفا فراز آمدند و بر روی پرتی سنگرآه آن چای گرفتند و فریاد برآورند: یا صباها! در آن دوران این کلمه یادار، هشدار و اخباری بود مبنی بر اینکه لشکری حمله کرده، و یا امری عظیم به وقوع پیوسته است.

آنگاه، یک به یک طواویف قربش را، قبله به قبیله نام بردند: یا بنی فهر؛ یا بنی عدی.

صدای پیامبر جامع اسلام به گوش مردم مکه رسید. با یکدیگر گفتند: این کیست که ندای «یا صباها» سرداده است؟ گفتند: محمد! چگونه بسیآین حضرت شاپاکند؛ حتی اگر کسی نمی‌توانست خودش بیاید، دیگری را می‌فرستند تا ببیند چه خبر است و برای او باز گوید. ابوبالب آمد و هم‌جهان فرشاد آمدن.

وقتی همه گرد آمدند، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:
(أرأيكم لو أخبرتمكم أن خيالًا بالوادي يفسح هذا الجبل تريد أن تغري عليكم؟ أكتم
مصدقي؟)
«بQUI»! أخرج من يدهما بغيره شأناً باظغويم كله مكرر في آمده في أين يمامة. بر دامته
يضت أين كوه، قصد يورش به شما وتقل و غارت بشما را دارد: شما
سخن عما باور مي كنيد؟
«أرى: سابقه ندارك كأ ذا شما سخن دروعي شنيد باشي! هرگاه هر
سخن من شما شنيدا! وم است بوده است!»
فرمودند:
(فإي ندير لكم بين يدي عذاب شديد! إنما مثل وملكم كمثل رجل رأى العدو
فانطلق برياً أهلها فخشى أن يسبقهم فعل ينادي: يا صباحاه!
حال كه كثير است، من آمدة به شما هشدار بههم كعذابي سخت در
انتظار شما است! مثل من و شما مثل كسي است كه ديدباني كرده و
دشمن را ديده، و به راه افتاده است تا قوم و قيله: را يا خير سازد! اما،
ترسیده است كه مبادا دشمن زودتر از وي برسد: و فریاد سر داده است: يا
صباحاه!»
آذكه همة حاضران را به سوی حق و حقیقت فرا خوانند، و نسبت به عذاب
الهى هشدار دادند، و غاء خصوصي و غاء عمومی انتذار فرمودند:
(يا معشر قربیه، اشتروا أنفسكم من الله! انقادوا أنفسكم من النار! فإي لا أملك لكم
من الله ضراً ولا نفعاً! (ولا أغني عنكم من الله شياً).
"يا جماعت قربیه، خودتان را از خدواند باز خرید کنید! خودتان را از
آتش دوزخ رها سازید! که من در پیشگاه خداوند مالک هیچ سود و زیایی
برای شما نیستم، و در برابر خداوند هیچ گونه حمایتی از شما نمی‌توانم
پکتم!"
يا بني كعب بن لوي، أنقذوا أنفسكم من النار؛ فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً.

يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار!

يا معشر بني قبيص، أنقذوا أنفسكم من النار؛ فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً.

يا معشر بني عدنان، أنقذوا أنفسكم من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله ضراً ولا نفعاً، ولا أغني عنكم من الله شيئاً.

يا بني عمرو، أنقذوا أنفسكم من النار!

يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار.

يا معشر بني عبدالمطلب، أنقذوا أنفسكم من النار؛ فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً.

يا صفيحة بنت عبدالمطلب، عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئاً.

يا صفيحة بنت عبدالمطلب، عمة رسول خدما، در براير خداوند هيجгонه حمايتها از شما نيمي توانم بكتم! از دارايي شخصي من هرجه مي خواهد درخواست كتبده در پیشگاه خدا من برای شما مالک هیچ چیز نیستم!

يا عباس بن عبدالمطلب، لا أغني عنك من الله شيئاً.

يا عباس بن عبدالمطلب، در براير خداوند هیچگونه حمايتها از تو نمي توانم بكتم!

يا فاطمة بنت محمد رسول الله، سلبيي ماهنت من مالي؛ أنقدي نيفرسک من النار؛ فإني لا أملك لكل ضراً ولا نفعاً، ولا أغني عنك من الله شيئاً.

يا فاطمة دختر محمد رسول خدا، هر آنچه از دارایي شخصی من می خواهی از من درخواست کن؛ اما تو خود بايد خودت را از آتش
دوزخ رها سازی، زیرا که من برای تو مالک هیچ سود و زیانی نیستم و در پردار خداوند هیچگونه حمایتی از تو نمی‌توانم بکنم!' (غیر آن لکم رجا سالی‌ها بیلafa) تفتها حتی که شما بر من دارد، حق خویشاوندی است: که من نیز آن را رعایت می‌کنم و حق صله رحم را ادا می‌کنم!'

وقتی این مجلس انتظار به پایان رسید، مردم از هم پاشیدند و پراکنده شدند، و هیچ عكس عملی از آنان در تاریخ ثبت نشده است: جز آنکه ابولهبه روابري پیامب اکرم -صلى الله عليه وسلم- قرار گرفت و به آن حضرت پرخاش کرد و گفت: تا لک ساتر اليوم! الیها جمعت؟! تمام عمر و برای همیشه خشک و بی مصرف شوی: به خاطر همین حرفها ما را در اینجا گردآوردی؟'

خداوند نیز سورة سد را نازل فرمود: 'بیت یادی آبی بهب و تَبَّٓ. '

خشگیده باد دو دست ابولهبه؛ خود او نیز خشگیده و بی مصرف باد!

این فریاد بلند، نهایت اقدام در راستای تبلیغ و دعوت اسلام بود که طی آن رسولخدا -صلى الله عليه وسلم- برای نزدیکترین کسانیان روشن گردانیدند که تصدیق و تأیید این رسالت، شرط برقرار ماندن روابط خویشاوندی و قومی با ایشان است، و زنجیره اصل و نسب و نزاود که فرهنگ قوم عرب بر محور آن بینان گرفته بود، در حرارت این انتظار الهی رسالات آسمانی ذوب گردیده است.
همچنان اوای این دعوت در اطراف و اکتفاف مکه طریقت‌دار بود. که آیه شریفه: "فلاتب بی‌ثواب و رَاغب‌ونِ غان‌المُشارکین"، نازل گردد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز از آن پس، در همه مجامع و محافل مشارکان مکه نداي دعوت خوشب را بپند و بر آنان کتاب خدا را تلاوت مي‌کردن، و به آنان همان سخنی را می‌گفتند که هر یک از انباء الهی به قوم و قبیله خود گفت: بودن: "یا قومه، احترام الله ما لکمی می‌گیره".

ای قوم من، خداي یکتا را پرستید؛ که جز او یارا شما خداانی نیست! از سوی دیگر، از آن بعید در برای دیدگان مشارکان و پرستان به عبادت خداوند متعال میرداختند: جانانه در وسط روز، در ملاءام، در حرم کعبة معظم به صورت علیه به نماز می‌یافتند.

به تدریج، دعوت رسول‌کرم -صلى الله عليه وسلم- نزد مکیان مزید قبول یافت، و مردم مکه یکی پس از دیگری به دین خدا وارد شدند، و روابط خانوادگی و خویشاوندی میان تازه مسلمانان و طاویف و قبایل‌نشین دستخوش کدورویت و تیرگی گردید، و لجاجت و کنجه وشمندی میان طرفین بالا گرفت؛ و قربان از این بابت سخت رنجیده خاطر شدند، و صحنه‌های که می‌دیدند، سخت پیان‌نگاران ناخوشائند بود.

نخستین رایزی قربان برای مبارزه با آینن جدید
در این انتخاب ساختگی نیز قربان را تحت فشار قرار داده‌جویا هنوز از آغاز دعوت علیه اسلام روزها یا ماهیایی چند گناهشتش بود که موسم حج فرا رسد، و

1- سورة حجر: آیه ۹۴.
2- سورة اعراض، آیات ۵۵، ۵۹، ۶۲. ۷۳. ۸۵. ۸۶.
قرش نگران آن شدند که دسته‌جات عرب یک پس از دیگری در سرزمین مکه بر آنان وارد می‌شوند. ناگزیر باید در پی آن برای بند سختی آماده و ساخته و پرداخته داشته باشند که به حاکمان عرب درباره محمد بازگویند. تا دعوت اسلام در جان و دل اعراب اثر نگذارد.

یکچی جمع شدند و به نزد ولیدین مغیره رفتند، و به رایزی با یکدیگر پرداختند.

است: میانه شخص را با پدرش، با برادرش، با همسرش و با خانواده برهم می‌زندا.

فرشیان همین را و نظر را از او گرفتند و پراکنده شدند.

برخی روایات حاکی از آن‌اند که وقتی ولید تمامی پیشنهادات فرشیان را رد کرد، گفتند: آن را و نظر یی‌حرف و سخن خودرتا به ما ارائه کن! ولید گفت: مهلتی به من بدهید تا در این باره بیان‌دیشم! مدتی اندیشید و اندیشید، تا سرانجام همان را و نظری را که اختیار از او نقل کرده‌م، برای آنان ابراز کرد.

خداوند متعلن نیز شانزده آیه از سورة مرتضی (آیات 11 تا 27) را در ارتباط با ماجرای رازینی فرش و اظهارنظر ولیدین مغیره ناژل، فرموده است که ضمناً بیانگر چگونگی بررسی و برخورد و موضوعگری ولید است:

«الله فکر و قدر، فقیر کیف قدر، ثم قفل کیف قدر، ثم نظر، ثم عیس و ریس.

ثم اذین واستنكر، فقال إن هذا إلا سهر يوثر، إن هذا إلا قول البشر.

او بررسی و مطالعه و برآورد کرد، خدا بکشیدش، چگونه برآورد کرد! باز هم، خدا بکشیدش، چگونه برآورد کرد! پس آن‌گاه باز نگریست. آن‌گاه، چه‌ه درهم کشید و روی ترش کرد. آن‌گاه روى گردانید و استخار ورژید.

سراشیما گفت: این یک سحر و جادوی معجز و بنظر است! این، هرچه هست، گفتار بشر نیست!

به هر حال، شورای فرش به این تصمیم گیری انجامید، و فرشیان در پی اجرای آن پرآمدند. در موسم حج، سر راه مردم نشستند، و هرکس که بر آنان می‌گذشت، او

---
1- سیرت‌البین هشام، ج.1، ص271؛ بهتی و ابن‌نجم نیز در دلال و دیگر آثارشان آورده‌اند.
2- ظاهر آیات 11 تا 27- م.
3- سورة مرتضی، آیات 18-25.
را از گروایش به آنین جدید بر حضرت مسیع کردن، و قضیه دعوت حضرت محمد صلی اللَّه علیه و سلم - را برای او مطرح می‌کردند. از سوی دیگر، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در مقام دعوت و تبلیغ، گنگا که حاجیان و مسافران بار می‌انداختند، و نیز در عکاظ و مجنح و ذوالمجاز، مردم را به دین خدا دعوت می‌کردند، و ابولحسن از پشت سر آن حضرت می‌آمد و می‌گفت: 

که این مرد از دین برگشته و دروغ‌ساز است! ۲

نتیجه این شد که آن سال، همه کسایی که از قبایل مختلف عرب به حج رفته بودند، با اطلاع کافی از اخبار دعوت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از موسم حج بازگشتند، وصیت شهرت و دعوت حضرت محمدین عبدالله -صلى الله عليه وسلم- سراسر بیان عرب را دوست‌دادند.

۱- سیره این هشام، ج. ۱، ص ۲۷۱.
۲- این کار ابولحسن را امام احمد در مسند خود روایت کرده است: ج. ۳، ص ۴۹۴؛ ج. ۴، ص ۶۴۱؛ ج. ۶، ص ۳۵۱ تا ۳۵۰ -۴۵۰. تابع: البداية و النهاية، ج. ۱۲، ص ۴۴۹.
فصل چهارم
جهنمی‌گیری مخالفان دعوت

شيوه‌های کوتناکون کارشکنی
همین‌که فریسان از مراسم حج آن سال فراگت حاصل کردن، عزم جزم کردن که این دعوت جدید را در گهواره‌اش سر به نیست سازند؛ و برای این منظور شیوه‌های مختلفی اندیشیدند که از جمله مهم‌ترین آنها عبارت بودند از:

1. مسخره کردن، تشکیر کردن، استهرا، تکذیب و نبخند: آنان می‌خواستند مسلمانان را درنظر افکار عمومی خوار سازند، و نیروهای معنی آنان را خنثی کنند.

تتهم‌های ناروا و کودکانه به رسول‌الله صلی الله علیه وسلم‌ زندگی دشتی و ناپیک و ناپیک و زندگانی هسته‌ای نثار می‌کردند. گاه ایشان با «مجحون» صدا می‌کردن;

«وقالوا، یا آیین‌اللهی‌الذکر، إلک ماجحون».1

به آن حضرت تهشم جادوگری و دروغگویی می‌زند:

«وعلوا آن جاؤه، متنبر منهم و قال الكافروین هذا ساحر كذاب».2

همه چا دنیبال ایشان می‌رفتند و نگاه‌های هراس انگیز از روی خشم و انتقام بر آن حضرت می‌افکنند و به این وسیله شدت ناراحتی و نااوارانی خودشان را در ارتباط با عملکرد دعوت و تبلیغ رسول خدا –صلى الله علیه وسلم– نشان می‌دادند:

با همکاری دعوت و تبلیغ رسول خدا –صلى الله علیه وسلم– نشان می‌دادند:

«وآن یکاد‌الذین کفروا لیبراقونک بانصارهم هم‌سا عبارا الذکر ویقولون إله لیمجون».3

1- سورة حجر، آیه 6
2- سورة صادق، آیه 4
3- سورة فلم، آیه 510
هرگاه مي ديدند كه يغيمر اكرم - صلى الله عليه وسلم - نشستهند و عده ای از مستضعفين، باران و اصحاباشان، گرداگرد ایشان حلقه زدهانند: از روي استهزای مي گفتند:

"أهؤلاء من الله عليهم من بيتنا". "آيا هم اينان اند كه خداوند از ميان متازهان گزادنده و بير آنان منتنهاده است؟"

كه خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود:

"آنس الله ياعلم بالضاكرين". "آيان خدا چنانکه بائد و شايد بندگان

شعرگزارش را نمي شناسد؟!!"

همچنين، خداوند برای ما باز مي گويد كه هرچا افراد با ايمان را مي ديدند، به آنان مي خريدند؛ از كنارشن كه مي گذشتندي، با چشمانشان اشتهاراى متغير

مي كردندا! نزد رفعايشان كه برمي گشتند، شادمانه و سرخوش، اين كارهای ناشيست

خودشان را با آب وناب توصیف مي كردندا؛ وقتني نگاهتان به اهل ايمان مي افتاد،

مي گفتند: اين جماعت كمراهاندا! كه خداوند متعال در پاسخانه مي فرماید: مگر ما بندگانمان را به اينان سپردهایم كه در همه كار و بارشان فضولی مي كنند؟ چنانکه

در اين آيات مي خوانيم:

"إن الذين أحزروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتهاونون وإذا

افتقدوا إلى أهلهم انقلدوا فكفيهم وإذا رأواهم قلوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا

عليمهم حافظين". 

1 - سورة اعام، آيه 53.
2 - سورة مجلسيه، آيات 29-33.
مشاركتك مكة در راستای استهزا و نیشخند و سرزنش و مسخره کردن اهل ایمان
به طور روز افزون می‌افزودند، تا آنکه روح و روان پیامبر اکرم -صلى الله عليه
وسلم- را تحت تأثیر قرار داد; چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

ولک نعلم آلك بضع صدرکا بنام يقولون; "ما نیک می دانیم که تو از بابت
این گفته‌های ایشان دلتنگ می‌شود.

آنگاه روحیه پیامبر اکرم -صلى الله علیه وسلم- را تقویت می کند و دستورالعمل
مؤثری را برای زدودن دلتنگی بر آن حضرت ارائه می فرماید:

فسح پنهان راک وگتن من الساجدن واعید رابک حتی بانبل گلمین".

تسبیح و حمد خداخواش را پیوسته به جای آر، و همواره در زمره
سجدآورندگان باش؛ و تا جان در بدن داری خداخواش را عبادت
کن.

پیش از این آیات، خداوند متعال خطاب به رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم-
می فرماید:

یکا کفیبکا المستهزنین الین یحولون مع الله ایها آخر فسوف يعلمون".

ما شر استهزا کتندگان را از تو دفع کرده‌ایم آن کسان که همراه با خداوی
یکتا، خداخواش درگری را قرار می دهند؛ نیک خواهد دانست!

نیز خداوند سبحان پیامبر گرایم اسلام را مخاطب قرار می دهد و می فرماید:

ولکد استهرؤ برولش من قبلک فحاق بالذین سخروا بهمهم ما کانوا به يستهزرینون".

1 - سورة حجر، آیات 97-98
2 - سورة حجر، آیات 95-96
3 - سورة انعام، آیه 10
يضّح از تو نیز فرستادگان خدا مورد استهزای مردانشان قرار می‌گرفت‌اند و

لاسته‌های آنان بر سر خود آن مستخرک‌کنندگان فرود آمدیا!

۲. الی‌القای شبه و جوسازی‌های دروغ‌پردنی: در این ارتباط، آن‌قدر گسترده و متنوع عمل کردن‌ها که فرصت و مجال تأمل و تفکر پیرامون دعوت پیامبر اسلام را از مردم سلب کردن‌ها درباره قرآن، گاه می‌گفتند:

اضافات‌اخلاص: «خواب‌های آشناهای است که وی شبه‌ها می‌بیند و روزها

پازگو می‌کنند!

و گاه می‌گفتند:

۱) ۲۶۰ اهل اثرات

اکنون بخودش می‌سازد و می‌پردازد!

گاه نیز می‌گفتند:

۱) ۲۶۰ اینم یأعلمنا بشیر

یک فرد بیش به اوتعلیم دهد!

دیگر گاه می‌گفتند:

یب این اثرات \\ن
۱) ۲۶۰ این اثرات آنان اقامت‌ها فیهمی لعلیه بکرها واصیلاً

وقالوا انسان‌های اولین اگنت‌ها فیهمی لعلیه بکره واصیلاً.

۱- سورة انبياء، آیه ۵
۲- سورة نحل، آیه ۱۰۳
۳- سورة فرقان، آیه ۵
لا ينها افكاره هاي پيشيان است كه نسخه باردي کرده و بامدادان و
شامگاهان آنها را بر او املا می کنند

یک بار می گفتند: با یک فرد جنی یا یک شیطان ارتباط دارد و همانگونه که
جنای و شیاطین بر کاهان نازل می شوند، فرد جنی یا شیطان مخصوص به او نیز بر
او نازل می شود! که خداوند متعال در پاسخ این سخنرانی فرمود:

"هل أئتمب علی من نزل المباییب " نزل علي كل آتک ألام".

به اینان بگو که شیاطین بر نهکاران دروغ زن و آلوه به انگو گناهان
فرود می آیند; شما هیچ سابقه سختی دروغ، یا سابقه نفس و فجوری از من
نداردید; ان وقت چگونه قرآن را دستاورد فرود آمدن شیاطین بر من به
حساب می آورید؟!

باز درک راجع به نیای کرم-صلى الله عليه وسلم- گفتند: وی به نوعی یی میاری
جنون مبتلا است که معانی و مفاهیم را تخلی می کند؛ انگاه آن معانی و مفاهیم را
در قابل کلمات و جملات و عبارات زیبا و دلتنگیز می ریزد؛ درست به همان
شبهای که شاعران عمل می کنند؛ بنابراین، وی نیز شاعر است و کلامش شعر
خداوند متعال در پاسخ اینان فرمود:

"وامشارة تیعهم الفاعون ألام تر ألام في كل واد نیبیمون و ألامهم يقولون ما لا
یفعلون".

«شاعران، هوادارانشان کچرواناند؛ و هر زمان در این وادی و آن وادی
سرگراناند؛ بسیار سخنان می گویند که عملی متناسب با آن ندارند.»

1- سرود شعراء، آيات 221-222.
2- سرود شعراء، آيات 224-226.
این سه ویژگی است که شاعران دارند، و هیچ‌یک از اینها در پیامبر اسلام مشاهده نمی‌شود. پروان آن حضرت راه‌پای‌گان‌اند و راهنمای دیگران، پارسا و شایسته‌اند، و دین و اخلاق و کوشش‌ها و اقدامات‌شان شایان تحسین است، و در هیچ جنبه‌ای و در هیچ زمینه‌ای اثری از کجروی در وجود ایشان یافته نمی‌شود. از سوی دیگر، نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- مانند شاعران در هر وادی سرگردان نیست؛ بلکه اوبسوی خدا و دائی این دو و صراط واحد دعوت می‌کند. نمی‌گوید جز آنچه می‌کند، و نمی‌کند جز آنچه می‌گوید؛ آن‌وقت، این پیامبر الهی کجا و شاعران کجا! شاعران کجا! این پیامبر الهی کجا؟

به همین ترتیب، خداوند سبحان در برابر هر شیوه‌ای که این مخالفان بر ضد پیامبر و قرآن و اسلام الاقا می‌کردند، جواب‌های کافی و شفاف و واثقی می‌داد. عمدتاً شهای مخالفین به سه محرور توحید و نبوت و معاد دور می‌زد. خداوند متعال به تمامی شهای آنان در ارتباط با توحید پاسخ گفت، و علاوه بر آن، زیادتی را بر آن مباحث افزود، و قضیه توحید را از هر سوی روشن و واضح گردانید، و ناتوانی و درماندگی خدايان فریش و دیگر اعراب را با عمق و وسعتی که بیش از آن ممکن بود، تیمین فرمود؛ و چه بسا، همین پاپسخویی و جدال گستره‌بود که خشم و ناسازگاری آنان را بیش از پیش بر می‌انگیخت، و آن پایده‌های را پذیرآورد که بدید آورد.

شهای مخالفان پرامون رسالت نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- دانی بر این بود که آنان با وجود اعتراض به راستگویی پیامبر و امانت و صلاحیت و پرپزشکی آن حضرت، معتقد بودند که منصب نبوت و رسالت برتر و بزرت‌گرتر از آن است که به یک فرد بشر عطا شود؛ بشر هیچ‌گاه فرشته (فریشته، فرستاده) نمی‌توانند باشد. و فرستاده‌ها خدا نیز برحسب عقاید ایشان نمی‌توانند بشر بوده باشند. وقتی که رسول خدا
صلى الله علیه وسلم- دعوت خوش را علیک کردن، و مردمان را به سوی دین و
ایمان فراخوانندند، مخالفان دچار حیرت شدند و گفتند:

«وقالوا مال هذَا الرسُول يأكلُ الطّعام ويبتَشِي في الأَسْوَاقَ».

این چه پیامبر و فرستاده‌ای است که غذا می‌خورد و در کوچه و بازار
قدم می‌زند؟!

می‌گفتند: محمد بشر است و خداوند تاکنون برای هیچ یک از افراد بشر چیزی
نافذ نکرده است:

«ما آنَّزل الله علیّ بَنْه مِن شِئٍ».

و خداوند متعال در پاسخ آنان فرموه:

«فَلٌّ مِن آنَّزل الَّذِي جَاءَ بِمُوسَى نُورًا وَهَدٍّ لِّلناسَ».

بگو: آن کتابی را که موسی آورد، و نور و هدایت برای همه مردمان بود،
چه کسی نافذ کرده بود؟!

پراورش است که آنان می‌دانستند و اعتراف داشتند به اینکه موسی یک فرد بشر
است. همچنین، در ارتباط با پاسخ شبهه آنان فرموه: جملگی اقوم پیشین در برابر
رسولان خدا از راه ناسارگاری با آنان می‌گفتند:

«إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّلَّةٌ مُّقِيمُونَ».

«شما هم مانند ما افراد بشر هستیدا»

و پیامبر خدا به آنان پاسخ می‌دادند:

«إِنَّ نَحْنَ إِلَّا بَشَرٌ مَّكْلُوهُم وَلَكُنُ اللَّهُ يَسْتَدْرَجُ عَلَيْهِ مَن يَشَاءُ مِن عَبَادِهِ».

— سوره فرحان، آیه 7
— سوره اعامت، آیه 91
— سوره ابراهیم، آیه 301
— سوره ابراهیم، آیه 311
ما هم افراد بشر و هم‌اندیشیم: اما خداوند بر هر یک از بندگانش که
بخوافد می‌گذارد!
حاصل مطلوب ایشان انبیاء و رسل باید از افراد بشر باشند؛ بشر بودن با
پیامب بودن هیچ منافاتی ندارد.
از آنها که مخالفان پیامب گرامی اسلام اعتراض داشتند به اینکه ابراهیم و
اسماعیل و موسی – عليه‌السلام – هم فرستادگان خدا و هم از افراد بشر بوده‌اند،
دیگر مجالی برای ایشان باقی نماند که بر این شهیه بافقی کنند. این بود که
گفتند: خداوند برای عهده‌دار شدن رسالت خویش کسی را جز این یکی استیم مسکین
نیافت؟! این درست نبود که خدا بزرگان و سران مکه و طافر را کنار بزند و این
یکم با فرستاده‌ای خویش قرار دهد: 
{

ولا نزل هذا القرآن على رجل من القرنين عظيم.

چرا این قرآن بر یکی از مردان بزرگ یکی از این دو شهر بزرگ فرود
نیامده است؟!}

خداوند متنال در پاسخ آنان فرمود:
{

اهمیت پس‌مون رحمت ریک.

مگر ایشان متصدی توزیع رحمت خدا نیستند؟!}

منظور اینکه وحی و رسالت رحمت خدا است، و خدا خود نیک می‌داند که
رسالت خویش را چگا قرار دهد:
{

الله أعلم حيث يجعل رسالتة.

---
1 - سورة زخرف، آیه 31.
2 - سورة زخرف، آیه 32.
3 - سورة انعام، آیه 144.
اذ ابتنا، به یک شبهه دیگر منتقل شدند: گفتند: فرستادگان پادشاهان دنیا با موكب خاص و خدم و خشتم این طرف و آن طرف می‌رودند و از ابهت و جلال و جیروت برخودارند و همه انواع و اقسام برگ و ساز زندگی برایشان فراهم است؛ اگر محمد مدعی است که رسول خدا است، چرا باید در کوهه و پازار به دنبال قصبات نان برود؟!

» چرا همراه او یک فرشته فرود نیامده است؟ تا او مشترکاً به انذار مردم بپردازد؟ یا آنگه گنجی بر زر و سپم از آسمان برای او انکنه نشده است؟ یا دست کم باع و باج‌های ندارد که با آن روزگار بگذراند؟؟! و بالاخره این ستمکاران گفتند: شما آدم‌ای بپرو مردی جادو شده گردیده‌اید!

پاسخ این شبهه را خداوند چنین داد که محمد رسول خدا است: عينی، وظیفه او ابلاغ رسالت الهی به هر صغر و کبیر، و ناتوان و ناپاک و بهتر و فروتر، و آزاده و برده، به طور یکسان است: اگر بخواهند با ابهت و جلال و جیروت و خدم و حشمت برده و آزاده و ناپاک و ناتوان، و بپسنداران و پیشکرولان، هم‌اکنون نمایندگان و فرستادگان پادشاهان، در میان مردم، رفته و آمد کند، دست مردم ناتوان و ضعیف به دامان او نمی‌رسد و نمی‌توانند از وجود او برهم‌مند بشوند. مردم هم عبارت از همین افرادی هستند که معمولاً به حساب نمی‌ایند، و به این ترتیب، نقط فرط می‌شوود و دیگر خاصیت و فایده‌ای برای رسالت باقی نخواهد ماند.

1 - سورة لقمان، آیات 8-7
في أمور مثيرة، كالأعمال الخاطئة والشبهات، فإن الناس ينسى بعضهم البعض. 

184

في إماك، صلى الله عليه وسلم، فجع تعجب و استناد، و أخذه و مهمل، شئٍ متناقض.

جنته نعشت. فقط مي توانستن باسكود.

"قالوا إذا بينت و قد أدرء و عظاماً ابناً لمبعوثاً أواناً الأذل.".

"ما من ت足协ن، إنك ما مرد، و خاك شديد و استخدامه ما فوسيدا: از توق عنکه شكيم؟ همجنن يدران و پيشنات ما!؟!" با باسكود:

"ذلك زجٌ خداء". "ابن عينك بازجتسي خيلي بعيد است!" 

يا ابنك، يا أمك - صلى الله عليه وسلم - يا بك فرد عجب و غريب جلوه 

دهند كارهاي عجب و غريب مي كند و حرفتياي عجب و غريب مي زند: 

يا باسكود:

"هل لذاكَ على زنجول ينتمكَ إذا مزيّنكَ كل ممرَقَ إلكَ في خلق جديد «أفرى على الله كدبلام أتم به جنة».".

"مي خواهيد مرٌدِ، را به شما نشان بدهم كي به شما مي غويد وقتى كه" 

متلاشي شديد و از هم پاشيد، شما از تا آفرشي جديد باز خواهيد 

"این داتيم اين مرد به خدا دروغ مي بنده، يا دچار جنون شده است؟!" 

"با ابنك شاعر شان مي گفت: 

"حديث خرافة يا ام عمرو!" 

۱ - سورة صافات، آيات ۱۶-۱۷.

۲ - سورة سبا، آيات ۸-۷.
آیا مرگ است و پس از آن برانگیخته شدن و پس از آن حضر و نشر و
رستاخیز؟ اینها همه خرافات است، ای ام عورا!

خداوند سبحن، از راه باز کردن چشم بصرت آنان نسبت به آنچه در دنیا
می‌گذرد، به آنان پاسخ داد: ستمگران این جهان پیش از آنکه سزای ستمگری
خوش را بیبینند، می‌مرند، ستمدردگان نیز پیش از آنکه بتواند حق خودشان را از
ستمگران بپااستند، می‌مرند: نیکوکاران خوش عمل و درستکار، بدون آنکه پاداش
احسان و راستی خوش را بیبینند، از دنیا می‌رونند؛ و نیکوکاران بپمک و بپدکدار,
بدون آنکه از بابت عمل بدشان کیفر بیبینند، از دنیا می‌رونند؛ اگر حضر و نشر و
رستاخیز و زندگی ابدی و پاداش و کیفر پس از مرگ در کار ناپا، ستمگر و
ستمده به پاسکان و نیکوکار و بپدکدار همانند خواهند بود، بلکه ستمگران و
نیکوکاران خوشیخت تر و سعادتمدتر از ستمدردگان و نیکوکاران خواهند بود: و
چنین چیزی - بی‌حرف و سخن- نامعقول است، و هرگز نمی‌توان تصویر کرد که
خداوند نظام خلقت خود را بر فسادی این چنین یادگاری کند؟! خداوند متعال

می‌فرماید:

«افحل الامسلمین کالمجرین ما لکم کیف تحکمون».

مگر می‌شود که ما مسلمان را با مجرمان یکسان قرار دهیم؟! چه خبرتان

است؟ چگونه داوری می‌کنید؟!

و نیز می‌فرماید:

«آم تجل آلذین آم اوا و عملوا الصالحات کالمفسدين فی الارض آم تجل المتقین
کالفجار».

1- سورة قلم، آیات 35-36.
2- سورة صاد، آیه 28.
يا مغر ممكن است كه ما اهل ايمان و عمل صالح را همانند مفسدين
في الأرض قرار دهيم? يا پرهیزکاران را در ردیف تیهکاران قرار دهیم!؟
و نیز می فرماید:

آم حسب آلذین اجترخوا الستیمات ان نفع‌الذین آمیز و عملوا الصلحات
سواء می‌یابیم و ومانند ساء ما یحکم‌ونون.

يا آن کسانی که همواره در انديشه کارهای به بسر می‌برند، چنان
پندشتند که ما آنان را همانند انسانهای با ايمان و درست کردار قرار
دهیم: چنانکه زندگی و مرگشان مانند یکدیگر باشد؟ بسیار بد داوری
می کنند!

در پاسخ استبعادهای منکران زندگی دوباره و حیات ابدی انسان نیز، خداوند
متعل فرمود:

الذین آمیز خلقاً أم السماء بنما؟".

آیا شما آفرینش پیچیده تری دارید یا آسمان؟!

و نیز فرمود:

آویزکن ان الله اذی خلق السماوات و الاراض و اذی بی نی‌دهن بقادر علی ان
یحیی الموتی تلقی الله علی کل من شی قبیر؟".

و آیا ندیدیدند و نسنجیداند که خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده،
و از آفریدن آنها خسته و مانده نگردیده، هم توانا است بر اینکه مرگ‌دان را
زنده گرداند؟ و البته چنین خواهد بود؛ زیرا که او بر هو چجی توانا است.

1 - سوره جاتیه، آیه 21
2 - سوره نازعات، آیه 27
3 - سوره احقاف، آیه 33
و نيز فرموود:

«وانفذ علمكم الانتباه الأولي فولا تذكرون».

شما كه از مردم نخستين به خويش باخريد، چرا نمياديشيد و
درنيمي بایيد؟

خداوند در اين ارتباط یک اصل كلي را كه عقلاً و عرفاً معلوم و قطعي است
مطرح فرمووده است، دائر بر اينكه بازگردانيد انسان به زندگي، برای خدا سادهتر از
اصل آفرینش آنان است: "وهو آهنََن عليه". و نيز فرموود: "کما ب단آ اول خلق
lius". "همانگونه كه آفرینش نخستين را آغاز كردیم، آنرا دوباره بازميگردانيم" و
نيز فرموود: "افريقي پاخلق الأول"; "مگر ما از آفرینش نخستين خسته و مانده شديم؟!

به اين ترتيب، خداوند سبحان در برادر هر يک از شههای كه مختاران دعوت
اسلام الله مي كردن، جواب هاي كافي و شاقی ارائه ميفرمود كه هر انسان خردنم
و صاحبديل را قانع ميگردانيد: اما، آنان اسبر نابسانامائي درون خويش بودن، و
مي خواستند از راه استكبار و برتری جويي، رأي و نظر خودشان را بر ديگر بندگان
خدا تحمل كنند: از اين رو، همواره در وادي حیرت سرگردان ميمانند.

3- تحميل نيز فرماوده بيه قرآن، و ترويج افسانه هاي كه بر روباروي با
قرآن: مشتركان مكه علاوه بر افكار اين شههات، عملاً نيز، به هر شيوهاي كه
ميتوانستند، منع مي شدند از اينكه مردم به قرآن گوش فرا دهدند. و دعوت اسلام به
گوش مردم برسيد. هرگاه كه مي ديدند پيامبر گرام اسلام در مقام دعوت فرد يا

1- سورة ياقوت، آيه 62.
2- سورة سوم، آيه 27.
3- سورة البقره، آيه 104.
4- سورة قاف، آيه 15.
کافر کیشان مکه می‌گفتند: به این قرآن گوش فرا تدهید، و در هرین تلاوت قرآن سرو‌صدای‌ای به منا راه یابندوزید، تا بتوانید بر او نهاده کنید!

کف‌دار مکه آن‌چنان پای این کار ایستاده بودند که پیامبر اکرمصلى‌الله‌علیه وسلم- تا اوایر دلمند بسی گرگ‌ابن عربی فرست را نیافتند که در مجلس و محافل آنان تلاوت قرآن کنند. بعد نزک‌که این امکان نبود، روی نمود، به این صورت بود که پیامبر اکرمصلى‌الله‌علیه وسلم- بطور ناگهانی، و بدون آنکه کفار به بیرون که این حضرت می‌خواهند تلاوت قرآن را آغاز کنند، عمل می‌کردند.

نضرین حارث، یکی از شیطان‌های نامدار قرش، به حبره رفت، و در آنجا سرگذشت پادشاهان سوزیمن‌ایران و افسانه‌ای رستم و استفندار را فراگرفت، و هرگاه که پیامبر اکرمصلى‌الله‌علیه وسلم- در میان حلقه‌ای از مردمان می‌نشست و می‌گفت: می‌خواهند ای جمعت قرشیان - خوش‌گفتاری از این‌هیم! آن‌گاه دوباره پادشاهان ایران و قهرمانان افسانه‌ای، رستم و استفندار، برای مردم سخن می‌گفت.

آن‌گاه خاطب به مردم می‌گفت: جرا باید محمد خوش‌گفتاری از من باشد؟! بنایه گزارش روایتی از این عباس، نضرین حارث کنیک او ارزخوایی خریداری کرد و هرگاه که می‌شدید کسی به اسلام تماشای بی‌پایی کرده است، وی را به آن

1 - سورة فصلت، آیه ۲۶
2 - سیریه ابن هشام، ج. ۱، صص ۲۹۹-۳۰۰، ۳۵۸. با تأکید.
کنیزک خوشیش می‌سپرد، و به او می‌گفت: خوрак و نوشیدنی برایش فراهم کن و آواز برایش بخوان! آنگاه خطاب به آن نو مسلمان می‌گفت: این بسی بهتر از آن چیزهایی است که محمد تو را بسی‌انه فرا می‌خواند! این آیه شریفه درباره نظر و عملکرد او در جهت روابط با قرآن نازل شده است:

«و من الناس من يشتري لحوم الحديث ليضل عن سبيل الله.»

و از این مردان، بعضی هستند که بازار یاوه سرابی را گرم می‌کنند تا بدينوسيله مردم را از راه خدا گمره گردانند.»

4- آزارها و شکنجه‌های گوناگون: مشرکان مگه به موازات ظهور اسلام و علی شدن دعوت آن در آغاز سال جهارم بعث، شیوه‌های را که یاد کردیم، به تدریج پیش گرفتند تا بتوانند چراغ دعوت اسلام را خاموش گردانند. هفت‌ها و ماه‌ها گذشت و کفار و مشرکین به همراه شیوه‌های برعکس با مسلمانان افتکا می‌کردند، و به آزار و شکنجه و تهدید نمی‌بردافتند؛ اما، وقتی که دیدند آن شیوه‌های مقابله نمی‌توانند درجه‌تبار ساختن روند دعوت اسلام مؤثر باشند، با یکدیگر مشورت کردند، و مقرر داشتند که مسلمانان را شکنجه کنند، و از دین جدید، پیارشان گردانند. از آن پس، هر پیام‌بیانه‌ای تازه مسلمانان قیبله خویش را تحت آزار و شکنجه قرار می‌داد و هرکس که برگزی ایشان، در صورت تمایل آنان به اسلام و ایمان، آنان را تحت فشار می‌گذشت.

طبیعی بود که اراذل و اوباش و سیاهی لنگرگاه‌های نیز در چنین وضعیت و احوالی به دنبال بزرگان و رؤسای خودشان راه بیفتند و درجهت تمایلات و جلب رضایت ایشان فعال باشند. این جمعات، آزارها و شکنجه‌هایی را به ویژه نسبت به ناتوان و

1- سوره لقمان، آیه ۶.

2- الدیر المثنور، تفسیر سوره لقمان، ج. ۳، ص. ۳۰۷.
افراد پی دست و پا- بر علیه مسلمانان اعمال کردند که بدن انسان را به لرزه درمی‌آورد، و آنجانه از این تازه مسلمانان انتقام گرفتند که دلها با شبند گوارش‌انها از جای کنده می‌شوند.

ابوجه، هرگاه می‌شیند که مردی صاحب مقام و صاحب عنوان در میان تایبٰ عرب به اسلام گرویده است، او را سخت مورد سرزنش و تحقیر قرار می‌داد، و او را هدید می‌کرد که خسارات مالی و اجتماعی برای او در پی خواهد داشت؛ و اگر آن مرد تازه مسلمان ضعیف و پیدست و یا بود، بر او حمله می‌برد و او را آزار و شکنجه می‌داد. ۱

عموی عثمان بن عفان یک را در حسیری می‌پیچید و برگ درخت خرما روى او می‌زیخت و او را روی آتش دود می‌داد. ۲

مادر مصیب‌بن عمر وقتی که فهمید پسرش اسلام آورد، آب و غذا را بر او بست، و او را از خانه بریزید، در حالی که وی از مرده‌ترین و برخورد‌ترین عرب‌های آن روزگار بود، و کار به جایی رسید که مصیب پوست بدنش از شدت گرسنگی و تشنج‌گی- همانند ماری که می‌خواهد پوست پاندازد- ورقه شده بود. ۳ صهیب بن سنان رومی را آنقدر شکنجه می‌دادند تا از هوش میرفت و دیگر نمی‌فهمید که چه می‌گوید. ۴

بلال، برده زرخرد امیه بن خلف جمیحی بود، امیه طلایی به گردان او می‌بست و به دست بچه‌ها می‌داد، تا او را در کوهستان‌های اطراف مکه به این سوی و آن سوی

---
1. سیره ابن‌هشام، ج. ۱، ص. ۳۲۰.  
2. رحمة للعالمین، ج. ۱، ص. ۵۷.  
3. اسدالله‌ی، ج. ۳، ص. ۴۰۶؛ تلقیح فهم اهل الامر، ص. ۴۰.  
4. الاصابت، ج. ۳، ص. ۲۵۵؛ طبقات ابن سعد، ج. ۳، ص. ۲۴۸.
بکشانند. بچه‌ها آنقدر او را این طرف و آن طرف می‌کشانند که طناب در گوشته‌های گردن بالا و پایین می‌رفت، و همچنان می‌گفتند: آخون! آخون! آن بچه‌ها می‌نمودند که زیر آتوب پنشیند؛ همچنان، او را پیایی گرفتند می‌داد. از هر یک اینها سخن‌تر به هنگام گرما گرم آتوب نیمروز او را از خانه بیرون می‌آورد و بر پشت، روزی ریزگزار داغ می‌خوابانید، و دستور می‌داد تخت سنگی برگزای را روی سیه او قرار دهید، و به او می‌گفت: به خدا سوگند، در همین حال خواهی ماند تا وقتی که بی‌میری یا به محمد کافر شوی و عزی را پرسی! بالد در آن حال، همواره می‌گفتند: آخون! آخون! و نیز می‌گفتند: اگر کلمه دیگری را یاد داشتیم که شما را بیشتر از این بر سر خشم آورد، همان را می‌گفتند! روزی، ابوبکر بر او می‌گذشتند و او زیر شکنجه یافت و بلال را در پرپر یک غلام سیاه دیگر، یا به بهای ۷ اوچه با یافته سخنگویه، از آزاد و گرداندند.

عطارین پاسر - رضی الله عنی- نیز برده زر خرد بینی خزوم بود. او خود و پدر و مادرش اسلام آوردنی. مشکات می‌کرد، و در راس آنان اروجه‌آمیز، به هنگام نیمروز که ریزگزارهای می‌سخت تفییده می‌گردیدند. آنان را پرهه می‌گرداندید و روز آن سنگ‌های اتّشین می‌خوابانید و به این ترتیب آنان را شکنجه می‌دادند. نبی کرم -صلى الله عليه وسلم- هرگاه از کنار آنان می‌گذشتند و آنان را زیر شکنجه می‌دیدند، می‌فرموندند: «صراً آل پاسر، فإن موعدكم الجنّة» شکیبا باشید ای خاندان پاسر، که میعاد شما بهشت است! پاسر زیر شکنجه از دنیا رفت. ابوجهل سبیل مادر عمر را با ضریع شديد نیزه - از رویو- از پای درآورد. وی نخستین زن شهدی در اسلام بود;

۱- سیرت‌ایبان هشام. ج ۱، ص ۳۱۷-۳۱۸، تفسیر فهم اهل آثار. ص ۴۱: تفسیر ابن کتیب. ذیل آیه ۱۰۶.
سوره نحل. ج ۲. ص ۴۴۸.
سمه بن خیاط، کنیز ابوخضیجه بن مغیره بن عبدالله بن عمر مخزوم، پیرزنی سالخورده و ناتوان. عمر را، گاه با گرمای آفتاب شکنجه می‌کردند؛ گاه تخته سنگ‌های آتش‌نشین بر روی سینه‌اش می‌نهادند؛ و گاه سر او را گرفتند زیر آب نگاه می‌داشتند تا از هوش می‌رفت؛ و به او می‌گفتند: ما دست از تو برمنی داریم، تا به محمد دشمن به‌هی دیبارة لات و عزی به نیکی و ستایش سخن بگویند از روي اجبار و اکراه، بالاخره عمار خواسته آنان را انجام داد، و گریان و نالان به عذرخواهی نزد بی‌کرم – صلی الله علیه و سلم – شتافت و خداوند این آیه را دبارة وی نازل فرمود: «آل من آگره و قلیبه مطمنی بالیماماً».

کسانی که پس از ایمان آوردن به خدا کافر شوند، ابتذل از روي اکراه در حالی که دلهاي ایشان همچنان در پرتو ایمان آرام بوده باشد؟»

ابوفکیه‌ه‌که نام وی آفلقه بود از جمله بزرگان بنی عبدالله، و خود از طابعه ازد بود وی را تیموری، زیر حرارت شدید آفتاه در حالیکه زنجیری آمیزه بریای او بود، از خانه بیرون می‌کشیدند، و جامه‌هاش را از تن و دمی آورده‌اند، و روي ریگزارهای مکه بخش را کباب می‌کرده‌اند؛ آنگاه تخته سنگ‌های روي گردیده‌اند می‌گذاشتند تا نتواند تکان بخورند. آنقدر در این حال می‌ماند تا از هوش می‌رفت. این شکنجه‌ها پیوسته ادامه داشت تا وقفت که وی در هجرت دوم به حبشه، در زمره‌ مهاجرن قرار گرفت. یکبار، یکبار دیگر، با طول و بی‌سره‌بودن، و از آن چگونه کشان بر

سورة نحل، آیه 106

1 - سیره ابن هشام، ج. 1، ص. 139، 302، 332، 429، 429، 429، 429، 106.

2 - سیره ابن عباس، آیه 106.
روی ریزگزارها افکنده بودند، و آنقدر گل‌گی او را فشار داده بودند که گمان کردند
از دنیا رفته است. در آن حال، ابوبکر از آنجا می‌گذشت: او را خریداری کرد و در
راه خذا آزاد ساخت.۱
خَبَب بن آرت برده زرخیز آم آنمار بنت سباع خزاعی بود! حرفه‌اش آهنگری
بوده، و قبیل اسلام آورد، ارباب وی او را باشتش شکنجه می‌داد. آهن گذاخته را
می‌آورد و بر گردید یا سر و صورت او می‌گذاشت، تا به محمد -صلی الله علیه
وسلم- کافر شود، اما؛ این شکنجه‌ها فقط بر اسلام و ایمان او مافزود. دیگر
مشارکان مکه نیز او را شکنجه می‌دادند؛ گردش را می‌پیچاندند؛ موهایش را
می‌گرفتند و می‌کشیدند، و در آتش می‌افکنندند، و با موهایش او را در آتش باز
پایین می‌کردند، و سرانجام، آن آتش خاموش نمی‌شد مگر آثر روعتی که از گردیده
او برای آمدا!۲

زن‌ئیه یک قدر رومی بود که اسلام آورد و در راه خذا بسیار شکنجه گردید، و
چشم‌انداش آنقدر آسیب دید که به کوری وی منجر شد. گفتند: لات و عزی تو را به
این روز انداختند! گفت: نه بخدا، لات و عزی هیچکاری‌اند! این بلاپی از جانب خدا
است، اگر بخواهد خود نیز بهبود خواهد یکشید! به‌پایان فردای آن روز وقتی از
خواب بیدار شد، خداوند چشمان او را به وی بازگردانیده بود؛ قریش گفتند: این
گوهشای از جادوگری محمد است!۳

آمَ غَیبَسِ، قریش یعنی زهره نیز اسلام آورد. مشارکان مکه او را شکنجه می‌دادند؛ به
خصوص اربابش اسودین عبیدی‌خوچی، که از سروست ترن دشمنان نی‌آکرم -حمله

1- آسادالافگی: ج.5 ص.۲۴۸؛ ۲- آسادالافگی: ج.۱ ص.۵۹۱-۵۹۲؛ ۳- طبیعت ابراهیم سعد: ج.۱ ص.۳۱۸.
‫‪194‬‬
‫اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪ -‬و از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻬﺰاﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺋﻤﻲ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻛﺮم ‪-‬ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪-‬‬
‫ﺑﻮد ‪.1‬‬
‫ﻛﻨﻴﺰ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﻣﺆﻣ‪‬ﻞ از ﺑﻨﻲ ﻋﺪي‪ .‬اﻳﻦ زن را ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب‪ -‬آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در‬
‫زﻣﺮة ﻣﺸﺮﻛﺎن ﺑﻮد‪ -‬ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻲداد؛ آﻧﻘﺪر او را ﻛﺘﻚ ﻣﻲزد ﺗﺎ از ﺣﺎل ﻣﻲرﻓﺖ؛ آﻧﮕﺎه‬
‫رﻫﺎﻳﺶ ﻣﻲﻛﺮد و ﻣﻲﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺨﺪا‪ ،‬رﻫﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻦ از زدن ﺗﻮ‬
‫ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮم! وي ﻧﻴﺰ ﻣﻲﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﺪاي ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد!‬

‫‪2‬‬

‫از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻨﻴﺰان ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻼم آوردن‪ ،‬ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻬﺪﻳﻪ‬
‫ﺑﻮد‪ ،‬و دﺧﺘﺮش‪ ،‬ﻛﻪ ﻫﺮ دو از آن ﺑﻨﻲﻋﺒﺪاﻟﺪار ﺑﻮدﻧﺪ‪.3‬‬
‫از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻏﻼﻣﺎن و ﺑﺮدﮔﺎن ﻛﻪ در راه اﺳﻼم ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻓﻬﻴﺮه‬
‫ﺑﻮد‪ .‬آﻧﻘﺪر او را ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻲدادﻧﺪ ﺗﺎ از ﻫﻮش ﻣﻲرﻓﺖ و دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﻴﺪ ﭼﻪ‬
‫ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪.4‬‬
‫اﺑﻮﺑﻜﺮ ‪-‬رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‪ -‬ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﻏﻼﻣﺎن و ﻛﻨﻴﺰان را‪ -‬ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﻤﮕﻲ زﻧﺎن‬
‫و ﻣﺮداﻧﺸﺎن ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎد‪ -‬ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﺮد و در راه ﺧﺪا آزاد ﮔﺮداﻧﻴﺪ‪ .‬ﭘﺪرش اﺑﻮﻗﺤﺎﻓﻪ‬
‫در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط او را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻲﻛﺮد و ﻣﻲﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﻧﺎﺗﻮان و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ‬
‫را آزاد ﻣﻲﻛﻨﻲ‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﺮدان زرﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎرآﻣﺪ را اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﺧﺮﻳﺪي و آزاد‬
‫ﻣﻲﻛﺮدي‪ ،‬دﺳﺖ ﺗﻮ را در اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎزﻧﻤﻲﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ! اﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﻲﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا‬
‫اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را ﻣﻲﻛﻨﻢ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ در ﺷﺄن اﺑﻮﺑﻜﺮ آﻳﺎﺗﻲ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد‬
‫و او را ﺳﺘﻮد و دﺷﻤﻨﺎن وي را ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻛﺮد‪ .‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮد‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻻﺻﺎﺑﺔ‪ ،‬ج ‪ ،8/7‬ص ‪.258‬‬
‫‪ -2‬ﺳﻴﺮة اﺑﻦﻫﺸﺎم‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪319‬؛ ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﺳﻌﺪ‪ ،‬ج ‪ ،8‬ص ‪.256‬‬
‫‪ -3‬ﺳﻴﺮة اﺑﻦﻫﺸﺎم‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪.319-318‬‬
‫‪ -4‬ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﺳﻌﺪ‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪.248‬‬


"فأَلَّيْتُكُمْ نَارًاٰ نَّظَّرًاٰ لَا يُصَلِّهَا إِلَّا الأَنْضَقَّيُّ الَّذِي يَصُلِّى النَّارُ الْعَلْكُرِيٌّ.»

كَمْ مَنْ طَوَأَ امْيَهُ بِخَلفِ بُوْدَةٍ وَدِيْگَرُ كَسَانِيِّهَا كَمْ هُمْ شَأَكِلُوا إِوَ بُوْدَنَّ;

"وَسُبْحَانَهُ الْأَنْضَقَّيُّ الَّذِي يُؤْتِي مَالًا يُتَزَكَّيْ زَمَّةٌ لَّهُ عَنْ دَهْرٍ مِّنْ نَعْمَةٍ لَّهُ زَمَّةٌ إِلَّا

ابتغاءً وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَيْ.»

كَمْ مَنْ طَوَأَ امْيَهُ بِخَلفِ بُوْدَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنِهِّ بُوْدَةٍ

ابوْبِكر صَدِيقٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ شَكْنِجَةُ دِيدُ. نُوقِلَ بِنْ خَوْلَدَ

عَذْوِيًّا أَوَّلَ حُلُّ بِنْ عِبَادَةَ دِسْتَكِرُ كَرِدُ وَبَا يَكْ تَابُ حَرِ رَ دٍّ رَا بَسْتَ، تَا

نَعْمَانُ نَمْازٍ بِخُوَانْدَةٍ وَأَنَّ دَوْ لا يُسْتَنَاءُ بِرْغَدَانَةٌ؛ أَمَّا أَنَّ دَوْ لا قُوْشَ بِهِ هَرْفَ وَي

نَكِرَدَانَةٍ. بِظَيْفَ كُنِّيَّةُ نُوْقِلَ ذِرَّيَّ، أَنَّ بُوْدَةَ كُنَّ مَدَتْ أَنَّ دَوْ لَا بِنْدً

رِهَا شَدَانَةٌ وَدَارِنْدَ بَا هَمْ نَمْازٍ مِّي خُوَانْدَةٌ! بِمُلَاجِعَةٍ هِمْنَ دِسْتَانَ ابْوِبِكِرُ وِلِلْحَلَّ

بِنْ عِبَادَةٍ رَّاحٌ قَرِينَيْنَفُهُنَّ. نَبَّ أَبِ حَمَّادَةَ أَنَّ اَيْزَا رَأْ عَشْمَانَيْنَ عِبَادَلَ

يِرَادُ حُلُّ بِنْ عِبَادَةَ مَيْ كِرَدَهُ اسْتً.ً

حَاصِلْ مَطِلِّبَ اِنْتَكِهْ هِرْجَاهُ خَيْرٌ بُيْداً مِّي كُرَدَدَهُ كَيْيِ اَيْزَانَ وَزَنَا اَيْلَ مَكَهُ

إِسْلَامَ أَوْرَهُدَ اسْتً، بِنَابِيَ أَزَارَ وَشَكْنِجَةَ اوُ رَيْ مِي كَذَشَتَنَّدَ. الابْتِهَ، اَيْنَ كَانَ دَرْ اَرْتَبَطً

بَا اِفْرَادَ ضَعْفَ ف وِ دَوْنَ بَأْيَةٍ جَامِعَهُ، بِهِ وَزَوْهَ بِرْدَغَانَ وَكْنِزَانَ، سَادَهَ وَأَسْنَدَ اَيْتُ؛ أَنَّ

كَسَيْ رَا نَذَاشَنَّةَ كَهْ خَاطِرَانَهُ بِخَشْمَ بَيْمَدَْ بَا اَيْزَانَ حَمَّاَيْتَ كَنَّدْ؛ حِتَّى بْرَغَانَ

وِ سْرَانَ مَكَهُ عُذْوَدَ بِهِ شَكْنِجَةَ أَنَّانَ دَسْتُ مِّي بِازْيَنَدَنَّ، وَأَوَبَّاَشُ اَرْ تَشِيُّى مِّي كِرَدَدَهُ كَهُ


1 - سورة ليل، آيات 14-16.
2 - سورة ليل، آيات 21-21.
3 - سورة نوح، آيات 1-14.
4 - أسد الفاحة، ج. 2، ص. 486.
آنان را آزار بدهند؛ اما، در ارتباط با اشراف و پرگان اهل مکه که به اسلام می‌گرددند، بسیار دشوار بود؛ زیرا آنان از عزرت و شوکت در میان قوم خودشان برخوردار بودند، و کمتر موردی بیش می‌آمد که بعضی از سران و اشراف و خویشاوندان خود آنان، با هزاران حزم و احتیاط، به آنان تعرضی بکنند.
فصل بنجم

برخورد مفرحان با رسول خدا

برخورد با حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- تعرض به آن حضرت، كار
آساني نبود. حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- مردي با شهامت و واوق بودن،
و داراي شخصيت كم نظير؛ هيتي و عظت آن حضرت، آنچنان در دل دوست و
دشمن جای گرفته بود که با شخصيتی مانند ایشان جز با احترام و تكريم روابوی
نشر شدند، و جز برخ من اراذل و اوياش و ایبخردان جرأت یبدا نمی کردند که در
برابر آن حضرت به كارهای زشت و ناپست دست پزند. علاوه بر این، ایشان تحت
حمايت ابوبطال بودند، و ابوبطال از محدود مردان بزگ مکه بود، از نظر اصل و
نسب بزرگ بود، و در ميان مردم نيز به بزرگی شناخته شده بود، بنابراین، بسیار
دیوار بود که کسی بتواند به حريم ابوبطال تعرض كند، و حرمت حمايت او را
بشكند. اين وضعیت، قريشيان را بسيار نگران كرد به بود، و خواب و آرام را از آنان
گرفته بود، و آنان را واذاشته بود که فكرشان را به كار بياندازند تا بتوانند به نحوی
از آن تنگا پیرون بایند، و به گرفتاری و پیشامدي که پامدل خویش نداشت باشد
دچار نگردند. بالاخره، بررسی ها و مشورت هايشان به آنجا رسید که شیوه مذاکره را
برگزارند، و با رعایت هم جوان خدروزی و قاطعیت، همراه به نوعی اعلام وجود
و تهدید ضمنی، با شيخ كبير قريش، ابوبطال، وارد گفتگو بودند. تا بله به توافق
حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- را وادار كند که به خواسته های آنان تن
دردهد.

هيات اعزامي قريش نزد ابوبطال

ابن اسحاق غياد: عده ای از رجال و اشراف قريش- به نماینديگي از دیگر
قريشيان- نزد ابوبطال آمندند و گفتند: ای ابوبطال، پسر برادر شما خدايان ما را
دشنام می دهد: از دين ما عيجوضي می کنند؛ افكار ما را نابخيردند به حساب مي آورد!
و پدران و نیاکان ما راه گمره‌ها می‌خواندی دست وی را از ما باید دارید، یا اینکه از سر راه ما و یا گفتار بروده؛ شما هم خودتان مانند ما با او مختلف هستید؟ ما می‌توانیم شر او را از سر شما کوتاه کنیم! ابوتطلب به ترعری با آنان سخن گفت، و پاسخ زیبایی به گفت‌های آنان داد. سران قربان برگشتند؛ پامبراکرم حسیله الله علیه وسمل- نیز همچنان به کار خوشی ادامه داد؛ دین خدا را ترویج می‌فرمود و همگان را به سوی اسلام فرا می‌خواند. اما، قربانیان وقتی میدانند که آن حضرت سخت به کار خود مشغولاند، و از دعوت او لله لحظه‌ای فروگذار نمی‌گردند؛ نتوانستند زیاد تاب بیاورند. همه فكر و ذکرشان فعالیت‌های حضرت محمد –صلى الله علیه وسلم- و نوطن‌های مقابلها با ایشان بود، تا آنچه تصمیم گرفتند با شیوه‌های سرسخت‌تر و خشن‌تر از پیش، به نزد ابوتطلب بروند.

**تهذیب ابوتطلب از سوی سران قربان**

سران قربان، این باز نزد ابوتطلب آمدند و گفتند: ای ابوتطلب، شما در میان ما شرف و منزلت ویگاری دارید و یزگر قائله ما هستید. از شما درخواست کردم که دست برادرزاده خودتان را از سرما کوتاه کنید. شما ترتهب اثر ندادید. ما-بخدا- دیگر تاب شکیبا در برabra این وضعیت را نداریم، پدران و نیاکان ما این درنایم می‌دهند؛ افکار ما را تاب‌خوانده تلفی می‌کند؛ خداونان مارا عیب‌جویی می‌کنند! اینک دیگر، شما خود دست او را از سر ما کوتاه می‌کنیم. یا آنکه ما همگی در برابر شما و برادرزاده شما به نیرد برمی‌خیزیم. تا یکی از دو طرف سره نیست و ریشه‌گون

گردید؟
این وعده و‌وعد و‌تهدید اشراف مکه بر ابوطالب پس گران آمد. نزد رسول خدا
صلی الله علیه وسلم- فرصت و ایشان را به خانه خویش فراخواند، و به ایشان
gفت: ای پسر باردار من، قوم و قبیله شما نزد من آمدند و با من چنین و چنان
گفتند؛ رعایت حال من و خودتان را بکنید، و مرا به وضعیتی که تاب تحمل آن را
نداشته باشم دچار نگردانید! پیامبر اکرم -صلی الله علیه وسلم- پندشتند که
عمویشان بنا سلب حمایت خویش را از ایشان دارد، و در کار پشتیبانی و
مدیرسالی آن حضرت ناتوان شده است؛ گفتند:
"ای ع، عند الله ان وضعوا الشمس في يمين والقمر في يساری على أن أنترک هذا الأمر
حتی يظهره الله أو أهلك فيه، ما تركت).
"عماوجان، بخذا! اگر خورشید را در دست راست من، و ماه را در دست
چپ من بگذارند، تا من این دعوت الهی خویش را، پیش از انته خداوند
آن را پیروز گرداند، یامن خوددر این راه از میان بروم، رها سازم، من
دست از این کار نمی کشم!

آنگاه اشک در چشمانشان جمع شد و گریستند و از جای برخاستند که بروند. چند
قدیمی که دور شدند ابوطالب ایشان را صدا کرد، وقتی به سوی وی بازگشتند،
gفت: برو، بزادارد عزیزم، و هرچه می خواهی یگوی: که من به خاطر هیچکس و
هیچ چیز دست از حمایت تو برمی دارم! و این ایمات را سورد:
"و الله لسین یصلوا الیک بجمهور...حتی اوسد فی النحر دینا
فاصدع یامیریک ما علیک بغضا...ویشرو قرب بناک منسک غیرنا؟

---
1- سیرت ایبای حسام، ج۱، ص۱۶۴-۱۶۵.
2- دلائل الیبیه، بیتیه، ج۲، ص۱۸۸.
بختدا، هرگز این جمعت در برابر شما دست به یکی نخواهند کرد، مگر
زمانتی که مرا در میان گور به خاک سپرده باشند، برر در کار خوشی
بکوش: که تو را هیچ باکی نیست؛ و مزده بده، و از این بابت شادمان و
خشنود باش!

امعار ابوطالب در این مناسبات، تا چند بیت دیگر نیز ادامه دارد.

مراجعه مجدد هیات اعزامی قریش به ابوبطال

وقتی سران قریش دیدند که حضرت محمد ﷺ سخت به کار
خوشی مشغول‌اند، دریافتند که ابوبطال راضی نشده است از حمایت ایشان
بکشید، و عزم جزم کرده است که با آنان دشمنی آغاز کند، و صف خود را از آنان
جدای کند. عماره‌ای ولید بن مغیره را برداشتند و نزد ابوبطال برندند و به او گفتند: ای
ابوبطال، این جوان رشیدترین و زیبا اندام‌ترین جوان قریش است؛ ای را بگیرید و از
خرد و مدد وی به‌هم‌سازی، و او را به فرزندی بگیرید؛ از آن شما باشد؛ و در
برابر، این برادرزاده خودتان را که با دین شما و دین پدران و نیاکان شما مخالفت
آغاز کرده، و یکپارچه‌گی قوم و قبیله شما را از میان ببرد، و عقاوید و افکار آنان را
سفه‌انه و ناپیختگی خواهانه است، در انتخاب ما بگذارید، تا او را بکشیم: یک مرد در
مقابل یک مرد! ابوبطال گفت: بختدا، خیلی بد با من معاونه می‌کنید! می‌خواهید
پسرتان را به من بدهید تا به نیابت از شما او را بزرگ کنیم، و در برابری من پسرم را
به شما بدهم تا او را به قتل برسانید؟! بختدا، هرگز چنین چیزی امکان نخواهند
dاشت! معلم بن علی بن نفیف بن عبده بن گفت: ای ابوبطال، بختدا، قوم و قبیله
شما با از در انصاف درآمدیدن و هرچه در توان داشتند، کوشیدن را تا شما را از
آنچه ناخوشی می‌دارید رها سازند: اما، نمی‌پیمی که شما نسبت به آنان پذیرش نشان
به‌دیدا! ابطالب گفت: بخدا، شما یا من از در انشاف دریابیدا! بلهکو تو تصمیم گرفته‌ای که مرا تنها بگذاری، و با این جمعات بر علیه من قیام کنی؛ اینکه، بکن هر آنچه خواهی!

وقتی قربان در این گفتوگوها و مذاکرات شکست خوردنی، و تنواستند ابطالب را راضی کنند که حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم- را از ادایه کارشن بازدارد، و منع پیشبرده اسلح در دعوت بسوی دین خدا بشود؛ تصمیم گرفتند. به همان راهی بروند که تاکنون کوشیده بودند از گام نهادند در آن راه پرهیزند. و خوشیشان را از پیمودن جنان راه پرخطر و پرفرز و نشیبی دور نگاهدارند; بنیت راه منحصر به فرد آزادی شان و تعدی و تعرض کردن به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم-

ادیت و آزادی قرس
سرانجام، قربانیان به کاری که سخت از آن وحشت داشتند، و از آغاز ظهور دعوت پیامبر اسلام، از آن بیت که بودند، دست زدنی. برای کب و خنوت دیرینه قربانیان به دیار آن امتداد می‌شد به این به صورتی ادامه بدهند. دست آزاد و اذیتشان را به سوی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم- گشودند. مستخر کردنی؛ استهزا کردنی؛ تحکیم کردنی؛ حقایق را تحریف کردنی؛ افکار مردم را نسبت به آن حضرت آتش‌های گردنی؛ واز هر شیوه ممکن برای ادیت و آزادی آن حضرت استفاده کردنی. طبعی بود که ابوله میتی پیش‌ایش همه و در رسای همه این آزاد هاندان بوده باشد. وی یکی از سران بی‌هماش بود، و از چهاری که دیگران وحشت داشتند وحشت نداشت. دشمن سرسخت اسلام و مسلمین بود، و از همان روز اول موضوع خصمانه خود را در براب حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم- اعلام کرد. زمانی
که هنوز دیگر سران قریش فکر آزار پیغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به ذهن‌شان نرسیده بود، وی دست تعییب بر آن حضرت دراز کره بود. چنانکه دیدیم در مجلس بین‌هاشم چه کردی نیز دیدیم که در کنار کوه صفا چه چرده.

ابولهرب دو پرش غته و عتنیه را پیش از بعثت به همسری دو تن از دختران رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- رفته و امکنیم درآورده بود؛ پس از بعثت، به پرسانش دستور داد که همسرانشان را طلاق بدهند. آن دو را تحت فشار گذشت تا هر دو همسرانشان را طلاق دادند. وقتی عبادت پسر دوم حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- از دنیا رفت، ابولهرب بسیار شادمان گردید و به نزد مشرکان شنافته تا به آنان شیاریت بدهد که محمد ابتر یادا.

پیش از این آوردهم که ابولهرب در موسم حج و در بازارهای عمومی پشت سر آن حضرت به راه می‌افتاد، و ایشان را تکذیب می‌کرد. طارق بن عبدالله محاربی چنین روابیت کرده است که ابولهرب به تکذیب و بدنکی اکتفا نمی‌کرد، و با سنگ به پای آن حضرت می‌زد که بر اثر آن هر دو فوژک پای آن حضرت جراحت برداسته بود.

همسر ابولهرب، ام‌جمیل، اروی، دختر حرم بیانیه. خواهر ابوسیفانی، نیز دست کمی در آزار و ذمنی با پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نداشت. خار و خاشاک فراهم می‌آورد، بر سر راه پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- و بر در خانه آن

1- این خیر را طیارانی از قنیه روابیت کرده است. روابیت این اسحاق حاکی از آن است که سران قریش نیز در این کار دخالت داشتند. نک: سیرت‌این‌هیاته، ج. ۱، ص ۵۵۲.
2- به روابیت از عظا. تفسیر این کتاب، سورة کوتور، ج ۴، ص ۵۹۵.
3- کنترالیمعل، ج. ۱۲، ص ۴۴۹.
حضرت می ریخت. زنی بی خجب و حیا بود، و زبان به انواع دشتام نسبت به آن حضرت می گشورد، و انواع تهمت و افترا و ناسرا را به آن حضرت روا می داشت. با سخن چنین هایش آتش فتنه را همواره شعله وتر می گردانید، و چنگی به امان را بر عليه نبی کرم - صلی الله علیه وسلم - بر می افروخت؛ و به همین مناسبت، قرآن کریم او را "حماسه الحطب" نامیده است. ۱

ام جمیل، زمانی که شنید چه تعبیراتی درباره او و همسرش در قرآن نازل شده است، نزد رسول خدا -صلى الله علیه و وسلم- آمد. آن حضرت در مسجدالحرام کنار کعبه نشسته بودند. ابوبکر صدیق نیز در کنار آن حضرت نشسته بود. ام جمیل پاره سنگی در دست خویش داشت. وقتی نزد آن دو رسید، خداوند چشمانت را نسبت به دیدار حضرت رسول کرم -صلى الله علیه وسلم- کور گردانید. فقط ابوبکر را دید. گفت: ای ابوبکر، رفیقت کچاست؟ خبر یافتام که مرا هجو می‌گویدا بخدا. اگر وی را بیاهم با این پاره سنگ دهانش را خویش خواهم ساخت! چه می‌گویی؟ بخدا، من زنی شاعرها! آن‌گاه چنین سرود: ۲

«مذنباً عصیناً وآمیره‌ایکا ودینه دینا»

قددم را نافرماتکی کردیم! فرمانش را نتیجه‌هایی و با دینش سرسختانه دشمنی کردیم!»

آن‌گاه بارگشت. ابوبکر گفت: ای رسول خدا، فکر نمی‌کنید شما رادیده باشید! فرمودند «ما رأیتی؛ لقد أخذ‌الله بصرفها عني» مرا ندید، خداوند چشمان او را نسبت به دیدار من کور گردانیدا! ۳

۱- سورة مصد، آیه ۴.

۲- تکن سیرات ابن تمام، ج ۱ ص ۳۱۵-۳۱۶.قریش حضرت محمد -صلى الله علیه وسلم- را از روض کینه و عدالت. «مذنبا» می‌نامیدند؛ و خداوند با این ترتیب عمل دشتاهمایشان را از آن حضرت
ابوبکر پزاز نژاد این داستان را روایت کرده است. بنا به روایت وی، وقتی ام جمیل نزد ابوبکر استاد، گفت: ابابکر، رفیق‌ت مرا هجو کرده است! ابوبکر گفت: نه به صاحب این ساختمان! احیا چگاه زبانش به شعر باز نمی‌شد، و شعر از دهان وی برنمی آمد! ام جمیل گفت: همه سخت‌تان تو را تصدیق می‌کنند!

ابلرهب در حالی این آزارها را به پیامبرکرم-صلى الله علیه وسلم- می‌رساند که او همچنان حضرت رسول‌الاکرم-صلى الله علیه وسلم- و همسایه ایشان بود. و خانه‌اش به خانه‌آن حضرت بود. همچنین، دیگر همسایگان رسول خدا-صلى الله علیه وسلم- در حالی که آن حضرت در خانه خودشان بودند، ایشان را آزار می‌رسانند. این اسحاق گوید: کسانی که پیامبرکرم-صلى الله علیه وسلم- را در خانه خود حضرت مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند عیانرت بودند از ابی‌العاص، حکم بین ایباعاص بن امیر، عقیم‌بن ابی مخیط. عدیب بن حمراء ثقیفی، این الاصدقاء هذلی. اینها همه همسایگان رسول‌الاکرم-صلى الله علیه وسلم- بودند و همچنین از آنان بالاخره اسلام نیاورده‌گر حکم بن ایباعاص، دار مرا، خلقه‌اموی. بعضی از ایبان شکمی گوسفند بر سر حضرت محمد-صلى الله علیه وسلم- می‌فکرندند؛ بعضی دیگر، هرگاه حذایی برای آن حضرت بر روی آتش می‌نهادند، شکمی گوسفند در آن

دور می‌گردد. نقد التاريخ، بخاری، ج. 1 ص 11؛ صحیح البخاری همراه با فتح الباری، ج. 7 ص 369. 344، 340، 162

1- حاکم تیموری نیز در مستند (ج. 11 ص 1187) این ابی‌شیرین در رشیب (ج. 3 ص 498، ح 111) ابی‌عیلی در مستند خویش (ج. 3 ص 2358) از تعبیر اصقلانی در دلتهای بی‌نهایت (ص 71 م. طبریان، این ابی‌حاتم و دیگران این داستان را با اندکی اختلاف در متن روایت کرده‌اند.)
می‌افکندند. کار به جایی رسیده بود که آن حضرت به هنگام نامز تخته‌سنجی را فراهم کرده بودند که در پشت آن تخته‌سنجی از آزار ایمان در امان باشد. پیامبرکرم صلی الله علیه وسلم- هرگاه آن پلیده‌ها را بر سر ایشان می‌ریختند، آنها را بر سر چوب‌سنجی بلند می‌کردند و بر در خانه خود می‌استادند و می‌گفتند: «یا بني عیوضمانف، ای جنگر ها؟» ای بني عیوضمانف، این چگونه همسایه‌داری است؟! آنگاه آن را چنار کوچه می‌افکندند.

عقبه بن ابی مبعط از این هم بیشتر بر شقاوت و خیانت خوشی افزود. بخاری از عبدالله بن مسعود -رضی الله عنـه- روايت کرده است که گفت: نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- در کنار بيت الله الحرام نامز می‌گرداند. ابوجهل با عده‌ای از بارانش نشسته بودند. به یکدیگر گفتند: کدامیک از شما مرد شکم‌های شری را که بی‌فقیهانشند بی‌شهره بودند، یا چه‌فرد می‌تواند بی‌تهیه‌دار و هیچ‌کام‌هی به هنگام سجود، بی‌غذاری شود؟ شقی ترین آنان- که عقیب‌بین ایبی مبعط بود- بی‌خاتست و فرقت و آن شکم‌های شری را اور دمی‌بیند. منظور شد، وقتی که آن حضرت به سجده رفتند، آن‌ها روی گردید ایشان، مینا دو کتف ایشان، فرار داد. من از جای بودم و مشاهده می‌کردم؛ اما کاری از دستم ساخته نبود. ای کاش، نفوذی با پشتیبانی داشتم! عیدالله بن مسعود می‌گوید: شروع کردند به خندیدن؛ آنقدر به شدت می‌خندیدند که از فرط سرخوشی و شادمانی روا یکدیگر می‌افتدند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- همچنان به سجده بودند و سربرنده داشتند. تو وقتی که فاطمه آمد و آن شکم‌های را از روی گردید ایشان برداشت. آن حضرت سر از سجده برداشتند سه مرتبه گفتند: 

(اللهَمَّ عليکم بُقیَّرِشـ)

---
1 - سیرات ابن هشام، ج. 1، ص 316.
2 - در صحیح بخاری (ج. 1، ص 543) به این مطلب تصریح شده است.
خداوندا، کار قربان ایبیت

قریشیان را این نفرین یادن‌کار امم -صلى الله عليه وسلم- بسیار گران آمد. این مسعود گوید: آنان معتقد بودند که دعا و نفرین در آن مکان مستجاب می‌شود. آنگاه، آن حضرت نام برندند:

الله‌مَ عليها بپُم جهل! و علیک بعثه بن ریبیه، و شبهه بن ریبیه، والولید بن عتبة، و أمیة بن خلف، و عقبه بن ابي میعیط)

هفت‌مین آنان را نیز نام برندند که یادمان نمانده است. سوگند به آن خدا نبی که جان من در دست اوست؛ هم‌آ تکانی را که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در آن روز نام برندند، سرنگون افتاده در چاه بهدید!

امیه بن خلف، هرگاه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را می‌دید، به طنته زدن و عیوجوی کردن نسبت به آن حضرت آغاز می‌کرد و این آیات درباره او نازل شده است که خداوند متعال می‌فرماید:

"وَبَلْ لَكُمُ مَقَرَّةً لِّمَزَّةً".

ابن هشام گوید: «خمزه» کسی را گویند که دیگران را بطور علیه دشنام می‌دهد، و جشعانی ای را کج و رست می‌کند، و با اشارة چشم طعنه می‌زند: «لمزه» کسی را

۱ - صحیح البخاری، کتاب الیخرا، باب: «اذا الی على المسیح فذور او جفیه» ج ۱، ص ۳۷۷، ح ۳۵۰.
۲ - قرآن، آیه ۱۱۱، آیه ۱۱۱، پس ۱۲۴۰.
۳ - هفت‌مین این جماعت عماره بن الولید بیوته است: جناکه در این حديث ۵۰۱ تفسیر شده است.
گویند که از دیگران بطور پنهان عیب‌و‌فیکتی کمک و آنان را بطور غیرمستقیم آزار می‌دهند.

برادر وی، آبی بن خلف نیز با عقیب بن ابی متعتین دوست صمیمی بودند. یکبار عقیب نزد پیامبر اکرم -صلى الله علیه وسلم- نشست و به کلام ایشان گوش فردا. وقتی خبر به آبی رسید، زبان به سرزنش و نکوهش عقیب گشود و از او خواسته که بار دیگر آب دهان به چهره رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- بیفکند. و او همین کار را کرد. ایبی نیز خود استخوان پوسیده‌ای را در دستانش نرم کرد و در آن دمید و آن را باد داد تا غبار آن بر چهره رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- پاشید.

اختسن بن شریف ثقفی نیز از جمله کسانی بود که به حضرت رسول اکرم -صلى الله علیه وسلم- آزار می‌رسانید؛ و قرآن بنا به خصوص آن را توصیف می‌فرماید: آن‌جا که خداوند متعال می‌فرماید:

«ولا تطغى كُل خَلَافٍ مِهِنٍ هُمَا مُشَهٍ مَنِيمٍ هُمَا مُشَهٍ مَنِيمٍ مَنَاعُ لِلْحَيْرَ مُعَطَّم أَيْمٍ أَنْ ِمُغْلُى بَعْدُ ذَلِكَ زَيْمٍ.»

و پیرو و همراه مشو با هر سوگند خورنده زبون؛ طعنه زنده سخن چنینی:

مانع هر چیز خیر؛ تجاوزگر گناهگار؛ پرخاشگر براصل و نشنبه‌ای‌ابوچهل، گهگاه نزد رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- می‌آمد و آیات قرآن را از آن حضرت می‌شنید. آنها، می‌رفت؛ نه ایمنی، نه طاعی، نه ادبی، نه خوشی؛ از آن سوی، رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- را زخم زبان می‌زد، و راه خدایا را بر این و آن می‌بست، آنها از بابت این کارها که می‌کرد مبادله می‌کرد و فخر می‌فرخت.

1 - سیرت‌اتب‌هشام، ج. 1، ص 356-357
2 - همان، ج. 1، ص 361-362
3 - سوره قلم، آیات 10-13
واز این کارهای بند که مرتکب می‌شند، به عنوان افتخاری یاد کردنی یاد می‌کرد.
ابن آیات در قرآن کریم درباره این نازل شده است:
فلأ صندق ولا صلی...
از نخستین روزی که دید پیامبرکرمّ-صلى الله عليه وسلم- در حرم امن الهی به نمای ایستاده است، ایشان را از نماز باز می‌داشت. یکبار، در حالی که آن حضرت در مقام ابراهیم مشغول نماز بودند، از کنار حضرت گذشت و خطاب به آن حضرت گفت: ای محمد، مگر تو را از این کار بازنداشته‌ایم؟ و ایشان را تهدید کرد. رسول‌الکرمّ-صلى الله عليه وسلم-با او با خشونت رفتار کردندا و او را از سر راه خوشی کنار زدند. گفت: ای محمد، به چه جرأتی مرا تهدید می‌کنی؟ به تو بگویم، ببخدا من از همه اهل این منطقه بهتر یار و طرفدار دارم! خداوند نیز این آیات را نازل فرموده است:
سندغ الزمانةَ كًا لا نفطةُ واسجعُ وأُقربُ!»
اینک برو و هواهارتِ را فراخواند؛ ما نیز فرشیگان عذابان را
فراخواهیم خواندای!؟
به روایت دیگر، نبی‌الکرمّ-صلى الله عليه وسلم- گل‌گاه‌ای بوجه‌ای را گرفتند، و او را سخت تکان دادند، و به او گفتند: "آوِی! آوِی! لنک فازلی * لنک فازلی!"، باش تا بنگری! باش تا بنگری! باش تا بنگری!

1 - سورة قیامت، آیه ۳۱ به بعد.
2 - سورة علق، آیه ۱۸-۱۹.
3 - ابن جریر طبری این روایت را در تفسیر این آیات آورده است. نظیر این روایت را نیز ترجمه‌ای در قسمت تفسیر، سورة آرام، ص ۳۱۴ ح ۳۳۲۹ و جاهای دیگر آورده است.
4 - سورة قیامت، آیات ۳۴-۳۵.
دسمن خدا گفت: مرا تهدید می‌کند ای محمد؟! خدا از تو و خدا یا تو هیچ کاری ساخته نیست! من عزیمترین افرادی هستم که میان این دو کوه در این شهر زیستم کنم!

ابوجهل پس از این بخورد خشونت آمیز یکی از آن حال حمایت و شفأوت درنیامد.

* مسلم به روایت از ابوهریره آورده است که گفت: ابوجهل گفت: محمد در برابر دیدگان شما صورتش را به خاک می‌مالد؟! گفتند: آره! گفت: سوگند به لات و عزی، اگر بیبست که چندین می‌کند، گردن ام یا را لگد خواهم کرد. و صورتش را ملامال خاک و خون خواهم گردانید! آنگاه بسی به رسل خدا حس رضایت و سلام-رفت. آن حضرت در حال نماز بودند؛ عزیم جزم گردید که گردن ابیشان را لگد کند. ناگهان همه حاضران دیدند که ابوجهل عقب عقب به می‌گردد، و دستانش را به نشانه آنان خواستن بلند کرده است. گفتند: ای ابیالحکم، چه به سرت آمد! گفت: میان من و او خندقی پر از آتش، اشباح ترسناک، و بالهای فرشتگان، حائل شده بود. حضرت رسول اکرم –صلى الله عليه وسلم– فرمودند:

(أَمَّا ذَٰلٰكَ مَا لَمْ يَكُونَ عِياَضًا غَيْبًا)

«اگر به من نزدیک شده بود، فرشتگان او را نکه تنه کرده بودند!»

***

این بود نمودار کوتاهی از جور و جفا و سرمی که رسول اکرم –صلى الله عليه وسلم– و مسلمانان از دست مشرکان طغیانگر کشیدند؛ يعني کسانی که معتقد بودند اهل اللّه و ساکنان حرم امن الی!}

1- تکد: تفسیر این کتاب، ج. 4، ص 727، القدر، ج. 6، ص 478، و منابع دیگر.
2- صحیح مسلم، کتاب صفات المناطیق و احکامهم، ج. 4، ص 2164، ج. 28.
خانه ارقام

خانه ارقام بن‌ابی-الارقام پایین کوه صفا واقع شده بود، و از دیدگاه و جوامع و محافل طاغیان مکه دور بود. پیامبر اکرم ﷺ علیه السلام- این خانه را در نظر گرفتند تا مسلمانان را نفس‌هایشان در آنجا نزد خود گردآورند، و در آنجا به تلاوت آیات و ترکیب مسلمانان و تعليم کتاب و حکمت برداشتند، و مسلمانان عبادات و اعمال مذهبی خودشان را در آنجا به جا یا ماندند و در کمال امنیت و سلامت، تعالیم الهی و آسمانی را دریافت کنند، و در این خانه همه کسانی که اسلام می‌آوردند داخل شوند. اما طاغیان سلطه‌گر و انتقامجوی مکه از وجود چنین مکانی باخبر نشوند.

از جمله ساتلی که هیچ شک و تردیدی در آن نبود، بن‌ابی بود که اگر رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- بطور علیه با مسلمانان جمعیتی را تشکیل می‌دادند، مشارکان مکه با تمامی آن قضاوت و پرورش که داشتند با آنان روابط می‌شناختند و نمی‌گذاشتند پیامبر اکرم-صلى الله عليه وسلم- به کار ترکیب نفوس مسلمانان و تعليم
کتاب و حکمت به آنان پرداختند، و چه بسا منجر به برخورد شدید طرفین می‌شد.

حتی موردی اینچنین عما اتفاق افتاد؛ چنانکه این اسحاق آورده است. اصحاب رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در بعضی دردهای گوشه و کنار مکه مخفیانه نماز می‌گزارندند؛ عده‌ای از کفار قریش آنان را دیدند؛ به آنان نامزرا گفتند و با آنان در گیر شدند. سعدین ای وقاص مردی را ضربت زد و خون او جاری شد و این نخستین خونی بود که در اسلام ریخته شد.

معلوم است که اگر این برخوردها متعدد و طولانی می‌شد، منجر به هلاکت مسلمانان و از میان رفتند هم‌آنان می‌گردید. بنابراین، مخفیانه و سری عمل کردن، پسربه حکم‌مانه می‌نمود. از این رو، عموم باران پرامپراکرم -صلى الله عليه وسلم- اسلام و عیادات و اجتماعاتان را مخفی می‌کردند. اما شخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- در میان انبوه مشارکان آشکارا به دعوت اسلام و عیادات خدا می‌پرداختند. و همچنین نمی‌توانست آن حضرت را از این کار بازدارد؛ در عین حال، به منظور رعایت حال یارانشان، و مصلحت مسلمین، مخفیانه نزد مسلمانان می‌آمدند.

---
1- سیرت‌نامه هشام ج1، ص ۲۴۷۳.
فصل ششم

هجرت به حبشه و پیامدهای آن

هجرت اول به حبشه

آغاز دشمنی‌های مشرکان مکه با مسلمانان، اواست با اواخر سال چهارم بعثت بود. ابتدا این خصومت‌ها خفیف بود؛ آن‌ها روز به روز به ماه و ماه به ماه شدت پیدا کرد. یافته‌ها نشان دادند که چاره‌ای بی‌پناهی و بی‌غرمق می‌گزیدند. به این فکر افتادند که این اقامت مسلمانان را در مکه را به عذاب ام نجات ییدند. در همن اوضاع و احوال بود که آبیار از سورة زمر نازل شد و اشاره به این داشت که مسلمانان می‌توانند راه هجرت را پیدا و گیرند. و با صراحت اعلام می‌کرد که زمین خدا نگ نست: «للذین آنستوا هی در این دنیا حسنات و آری رضو اللهد واسبه اینما یؤتی الصابرون جز ظلمهم.» بر حساب. 1

رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- می‌دانستند که اصطحابی نجات‌بخشی پادشاه یمن پادشاه‌های دادگر است، و در مملکت او به کسی سمت را نمی‌دادند؛ این بود که مسلمانان را دستور دادند به حبشه مهاجرت کنند، و دیشب را از آسیب فتنه‌ها و آزارهای مشرکین و کفار دور سازند. 2

در ماه رجب سال پنج‌مین بعثت، نخستین گروه از صحابه پیامبر اسلام به حبشه مهاجرت کردند. این گروه مشکلی از دوازده مرد و چهار زن بود. ریاست این گروه را عثمان بن عفان بر عهده داشت و همسر وی رقیه دختر گرامی رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- بر عهده فرزندانشان، بی‌پیشینه، بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌بنی‌
بهترین وجه مورد استقبال و پذیرایی قرار گرفته ۲.

پازگشت مهاجران

در ماه رمضان همان سال، نبی اکرم ﷺ حسین علیه و سلم به منطقه حرم عزیمت

فرمودند. در آنجا عده‌ای زیادی از مردمان فارسی، از جمله سران و بزرگان فرسی گرده

آمده بودند. پیامبر گرامی اسلام در جمع آنان به پای استاد و ناگاهان تلاوت

سورة نجم را آغاز کردند. این عده از کفار، تا آن زمان کلام خدا را تشنیده بودند;

زیرا براساس همان قاعده و قانونی که داشتند و به یکدیگر خلاف می‌کردند.

۱- زادالمعاد، ج.۱ ص۴۴.
۲- همان.
تميّز بايست هيجغاه به آيات قرآن غوش فرا من دادند، و می‌بايست برای مقابله با آن
سرودا ایجاد من کردند:

و قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَتَسْمَعُوا لِهِذَا الْقُرآنَ وَإِلَّا مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ».

وقتی آن حضرت پی مقدمه تلاوت این سوره را بر آنان آغاز کردند، و کلام دلانگیز الهی در غوش آنان نشست، دلانگیزترین کلامی بود که تا آن هنگام به
گوششان می‌خورد؛ تمامی حواس آنان را به خود جلب کرد، و قاعده و قانون همیشگی خوششان را فراموش کردند. هیچک از آنان نبود که با تمام وجود به تلاوت آیات سوره نجم غوش فرا ندهد. بجز این هیچ چیز به ذهنشان خطور نمی‌کرد. پیامبر‫(صلى الله عليه وسلم) سوره نجم را تلاوت کردند تا به
فرآیندی کسان دهنده و کوئندہ پایان سوره که دلها را از چای می‌کنند، رسیدند و
خوانندند:

«فَاسْتَجِدُوا لِلَّهِ وَاعْمَلُوا».

حال که چنین است، به درگاه خداوند سجده بیاورید و بندگی او کنید!

حضرت رسول‫(صلى الله عليه وسلم) پس از تلاوت این آیه و ابلاغ این
فرمان، خود سجده کردند، و هیچک از آن حاضران نیز نتوانست خود را نگه دارد;
همه دسته جمعی سجده کردند. در حقيقة، هیبت و عظیم حق و حقيقة، تمامی

1 - سورة فصلت، آیه ۲۶.
2 - سورة نجم، آیه ۴۲.
آن لجاج و عنداد را در اعماق جان آن مستقیران استهزاگر درهم کوبیده بود؛ و همگی آنان به اختیار در پیشگاه خداوند به سجده افتاده بودند.

اینک سرشنده کار از دست مشرکان و کفار مکه خارج شده بود. جلال و جبروت کلام خدا مهار نفس آنان را به سوی دیگر کشیده بود. و عملا همان کاری را کرده بودند که تهاپت کوشش خودشان را در جهت محو و نابودی آن به کار گرفته بودند. از هر طرف امواج سرزنش و نکوهش بر سر آنان فرود آمد، و آن چندین مشرک که در آن صحبت حاضر بودند، آنان را به باد طعم و ملامت گرفتند.

۱- بخایری داستان به سجده افتاده مشرکان را به اختیار از قول ابن مسعود و ابی عباس آورده است: نک: «باب سجدهاللحم» و «باب سجود المسلمین و المشرکین» (ج1، صص ۱۴۶ و صص ۱۴۳).
ديرته داشتند، و از سایر طولاتی در کار دسیسه و افترا برخوردار بودند. شگفت

نبوه.

این خبر به مهاجران حبش به رسمی لیکن به صورتی که کاملاً با رویدادهای واقعی
آن تفاوت داشت. به آنان خبر رسید که قریشیان هم اسلام آورده‌اند! مهاجران
حبش از نیز، در ماه شوال همان سال به مکه بازگشتند. یکی دو منزل با مکه فاصله
داشتند که از واقعیت امر باخبر شدند. عده‌ای از آنان فوراً به حبش به بازگشتند. سایر
مهاجران نیز پنهانی به مکه وارد شدند، یا در پناه یکی از ارجال قریش به مکه
بازگشتند.

از آن پس، شدت آزار و شکنجه مشترکان قریش نسبت به مهاجران بازگشت و
دیگر مسلمانان مکه دو چندان گردید. و طوایف مختلف قریش و دیگر طوایف
عرب مسلمانان را تحت فشار گذاشتند. به خشونت اینکه حسن استقبال و پذیرایی
نیکوی نجاشی از مهاجران، سخت بر قریشیان گران آمده بود. و رسول خدا -صلى
الله عليه وسلم- چاره‌ای ندیدند جز آنکه بار دیگر اصحابان را به هجرت بسوی
حبشه وادار کنند.

هجرت دوم به حبش

بار دیگر، مسلمانان آماده مهاجرت شدند، و این بار دامنه هجرت وسیعتر بود;
اما، این هجرت دوم از هجرت اول بسی دشوارتر بود. قریشیان بیدار کار بودند و
تصمیم گرفته بودند که به هیچ وجه نگذراند این هجرت صورت بگیرد. در عین
حال، مسلمانان سرعت عملشان بیشتر بود؛ خداوند نیز دشواری‌های این سفر را برای

---
1- سیرت ابی هشام، ص 1، ص 44، زاد النعوم، ج 1، ص 4، ص 44.
آن آسان ساخت، و پیش از آنکه قریشیان بتوانند بر آنان دست یابند، در پناه نجاشی پادشاه حبشه قرار گرفتند.
اين بار، شمار مهاجران مسلمانان هشتاد و سه مره و هرجه يا نوزده زن بود. شمار مردان با احتمال عثار ياسر است كه باله حضور وی در این سفر مسلمانان به حبشه مورد تردید است.

نيرنگ قریشیان به مهاجران

بر مشرکان مکه گران آمد یکه به مهاجران مسلمانان برای چان و مال و دیشیان مأمن مناسبی پیدا کرده بانستند. در مرد هشیار و آگاه را که عبارت بودند از عمرو بن عاص و عبده الله بن ابی ربعه- و هنوز اسلام نیاورده بودند- برگزیدند، و هدایای گرانهاي برای نجاشی و استفسهای دربار حبشه همراه آن دو گسیل داشتند. عمرو اعاص و عبده الله بن ابی ربعه آن هدایا را به استفسها رساندند، و دلایل و براینکه را که برای اثبات ضرورت بازگرداندن مهاجران مسلمانان داشتند در اختیار آنان گذاشتند، و استفسانه با هم دیگر یک سخن شدند بر اینکه نجاشی را وادار کنند مهاجران مسلمان را بازگردانند. همینکه مقدمات کار فراهم شد. عمرو اعاص و عبده الله بن ابی ربعه نزد نجاشی بار یافتند، و هدایای خود را تقدیم کردند، و باب مکاکه را با او گشودند، و به او گفتند: پادشاه، چندان چه برگدان نابختر ما به کشور شما پناهده شدیدنم. اینان از دین قوم و قبیله خودشان خارج شدهند و به دین شما داخل شدهاند. اینان برای خودشان دینی من درآورده ابداع کردهاند که نه ما آن را شناسیم و نه شما هم اینک، اشراف قوم، پدران و عموها و خویشاوندان این مهاجران، ما را به نمایندگی نزد شما فرستادهاند تا ازشما درخواست كنیم که اینان...
را به نزد قوم و قیبله ایشان بازگردانید؛ آنان بهتر می‌دانند که چگونه باید از این جمع‌آوری مواظبت کنند، و یا گفتار و کردار این جمع‌آوری آشتی‌ترند، و نیک می‌دانند که باید با آنان چه بکنند!

آسقفان گفتند: این دو تن راست می‌گویند. مهاجران را به ایشان واگذار، تا آنان

را به نزد قوم و قیبله خودشان و سرمزین خودشان بازگردانند!

اما، نجاشی دریافت که بایدنده این قبیله تحقیق کند، و اطراف و جوانی کار را
به دقت بسنجد، و سخنان طرفین را بشنوید. به دنبال مسلمانان مهاجر فرستاد و آنان
را به دربار فراغوارند. آنان نیز حاضر شندند، و با ما را آن نهاده بودند که جز سخن
رست چیزی نگویند؛ هرچه بخواهد بشود!

نجاشی گفت: این دین جدید که به شما به خاطر آن با قوم و قیبله خودتان از در
تفرقه درآمده‌ای چیست؟ و چرا شما به دین من یا به دین یکی از این دیگر ملت‌های
شناخته شده در نیایده‌ی؟

جمهورین ایتالی- که سختگوی مسلمان بود- گفت: پادشاه، ما قومی جالبیت
مآب بودید، پس‌ها را می‌پرستیدم و گوشت مردار می‌خوریدم و به انواع فحشا
آلوده بودید، و به قطع رحم عادت داشتیم، پیمان‌های حمایت و پناه‌گذی را به
راحتی می‌شکستیدم، و نیرومندی ما نانوان ما را می‌بلعیدید. اوضاع و احوال ما بدين
منوال بود، تا آنکه خداوند فرستاده‌ای را از میان ما بسوی مبعوث گردانید که
اصل و تنب و صداق و وفاداری و امانه و تجلب با را نیکی می‌شناسیم. وی می‌را
به سوی خدا فراخواند تا به توحید و بندگی از درآمید، و هر آنچه را که ما و پدران
و نیاکان ما از قبل سنگ و چوب و انواع تن می‌پرستیده‌ایم، رها سازیم. به ما
دستور داد که راستگو باشیم؛ اماندار باشیم؛ صلهِ رحم‌کن؛ حق‌همساوی را
رعايت کنیم، حرم‌ها را نشکنیم؛ خون‌زی نکنیم؛ از فحشا و دروغ و تهمت و
افترا، خوردن مال بیتیم، و نسبت ناروا به زنان شوهردار دادن، نهی فرمود، و ما را امر فرمود که خدای یکتا را پرستیم، و شریکی برای او قائل نشویم؛ و ما را به نماز و زکات و روزه فرمان داده است، .... و عبادات و آیین‌های اسلامی را یگانه، ما این را تصمیم کردیم، و به او ایمان آوردهم، و او در دین خدا که برای ما آورد، بر پیروی کردیم. به عبادات خدای یکتا روى آوردهم، و برای او شریکی قائل نشدیم، و حرام‌های خدا را بر خوشیش حرام گردانیدیم، و حللال‌های خدا را برای خویشتن خلال دانستیم، قوم و قبله ما دست تجاوز به سوی ما دراز کردند، و ما را زیر شکنجه قرار دادند، و در صدد بر آمدن که ما را از دینمان برگردانند و به پرسش بتان باز گردانند، و از پرسش خدادای متعال بازدارند: تا دوباره پلیده‌ها را برای خودمان خلال گردانیم! وقتی به ما چنگا کردند، و بر ما ستم روا داشتند، و بر ما سخت گرفتند، و مانع از انجام وظایف دینی ما شدند. به سوی سرمزمی شما فراز آمدیم، و شما را بر دیگران ترجیح دادیم، و به پناه‌گذی نزد شما راغب شدیم، و امید بدان بستیم که در قلمرو فرمان‌ورایی شما مورد ستم قرار نگریم، پاداشاها! 

نتجاشی خطاب به جعفرین ابطالب گفت: از آن مطالبی که از جنب خدا

آورد، است چیزی نزد تو هست؟ جعفر گفت: آری، نجاشی گفت: برای من بخوان! 

جعفر آیاتی را از آغاز سورة مريم برای او خواند. بخدا، نجاشی آنقدر گریست که ریش‌هایش خیس شد. اسفنان دربار نجاشی نیز وقتی آیاتی را به جعفر تلاوت می‌کرد شدیداند، آنقدر گریستند که مصداق‌هایی که در دست داشتن خیس شد. آنگاه نجاشی به عمر و امام به ایرانی روى کرد و گفت: این، با آنچه عیسی آورد، از یک کانون نور آمده است! به راه خوشی بازگردید که بخدا این

جماعت را تحویل شما نمی‌دهم؛ هرگز!
آن دو از نجات های بیرون شدن در عرصه اعتیاد به عبدالله بن ابی ربيعه گفت: به خدا، فردای صح مطلوبی را نزد نجات های پیش می‌کشان که زراعتشان را از ریشه بخشیدنی‌اند از الله به او گفت: ممنکن که آنان خریشاوندان ما هستند، هرچند با ما مخالفت کرده اند. اما، عمرو اعتیاد بر رأی خویش پافشاری می‌کرد. فردای صح عموی اعتیاد به نجات گفت: پادشاهی، اینان درباره عیسی بن میم سخنان هولناک می‌گویند! نجات های نزد مسلمانان فرستاد. و از آنان پرسید که درباره عیسی مسیح چه می‌گویند. به وحشت افتادند، یل بنا را بر آن گذاشتند که جز راستی و درستی پیش نگیرند; هرچه می‌خواهد بشود و تا نه در نجاتی وارد شند و نجاتی سؤال خودرا مطرح کرد. جعفر گفت: درباره عیسی مسیح، ما همان را می‌گوییم که پیامبر ما گفت: است از بندی خدا و فرستاده خدا و روح خدا و کلمه‌الله است که خداوند آن روح خود را در وجوه مرمی غذاری به دست آورده است.

نجاتی پر گیاهی خشک‌کنید را از روی زمین برداشته و گفت: به خدا عیسی بن میم، با آن‌های تو گفتی به اندازه این پر گیاه نبیز مفتاوت نبوده است! اسقفان دربار نجاتی برایشان بلند شد. نجاتی گفت هرچند شما فریاد برآورید!

آن‌گاه نجاتی خطاب به مسلمانان گفت: برورید که شما در مملکت من در امانید! هرکس شما را بشتاب بدهد از دیدن بی‌پردازه و هرکس شما را بشتاب بدهد از دیدن بی‌پردازه، هیچ دوست ندارم که هم من یک کوه طلا بدهند و در برای آن من یکی از شما را آزار دهم.

آن‌گاه به برادران گفت: هدایای این دو نفر را به آن دو برادران گفتم. که من نیازی به آن هدایای ندارم. به خدا سوگند، خداوند هنگامی که پادشاهی مرا به من بزرگ‌ترین از من رشوه نگرفته، تا من در برای انجام کارهایی که لازمه پادشاهی من است
رشوه بگیرم! همچنین، خداوند در ارتباط با من از مردم پروری نکرد، تا من در ارتباط با او از مردم پروری کنم!

ام‌سّلّه که این داستان را روايت می‌کند، گوید: عمرو عاصم و عبدالله بن ابي ربيع اشترمگن و سرائکنده از دربار نجاشی پیرونه شدند، و هدایای آن دو را به آنان بیاوردند. و ما در آنجا ماندیم؛ اقامت خوشی داشتیم، و از ما به بهترین وجه پذیرایی می‌شد.

- این بود روايت این اسحاک، دیگران آورده‌اند که دیدار عمرو عاصم با نجاشی بعد از جنگ بدر بوده است؛ بعضی از محققان نیز بین دو روايت به این صورت گروه کرده‌اند که دیدار وی را با نجاشی دو بار درنظر گرفته‌اند؛ اما سوال و جواب‌هایی را که فیماین نجاشی و جعفرین ابطالب در دیدار دوم آورده‌اند، هم‌اکنون سوال و جواب‌هایی است که این اسحاک در اینجا آورده است. از سوی دیگر، فنوای این سوال و جوابها نشانگر آن است که قاعدتاً بايد در تخلصن مراجعه به نجاشی صورت پذیرفته باشد.

سوء تصد به جان رسول خدا

مشارکان مکه، وقتی که در این نیروه و تزویر اشتغال شکست خورندند، و نتوانستند مهاجرن را بازگردانند، آتش خشم‌نشان شعله‌رً گردیدند، و از شدت خشم نزدیک بود که متلاشی شویند. درنده خویی آنان بیش از بین انداختند، و عرسانه را بر دیگر مسلمانان که در مکه باقی مانده بودند، تنگ گرفتند، و دست تعرّض و تعدی به شخص رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز دراز کردند، و رفتار و کردارهایی از آنان مشاهده شد که دلالت بر سوء قدس آنان به جان رسول خدا -صلى الله عليه وسلم.

---
1- سیرت ابی هشام ج 1 ص 334، 338: با تخلیص.
 وسلم- داشت. اینک دیگر قریشیان در اندیشه آن بوذند که ریشه‌های فتن‌های را که
به پندار آنان خواب و راحت را از اینان بازگرفته است، از چای بردند.
در ارتباط با مسلمانان، شمار مسلمانانی که در شهر مکه باقی مانده بوذند، بسیار
اندک بوذد. از آن شمار اندک نیز، بعضی خود از اشراف و بزرگان مکه بوذند. یا
انکه در پنه حمايت یکی از بزرگان مکه بسر می‌برند؛ یا وجود این، اسلام‌شناس را
مخفی می‌کرندند، و از چشمان طاغیان مکه تا آنجا که ممکن بود خودشان را دور
می‌گردانندند. با این همه پرهیز و احتیاط، باز هم بطور کامل از آزار و ستم و فشار
و تعداد مکیان در امان بوذند.
اما، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در پرای چشمان آن طاغیان به نامز
می‌ایستادند، و خدا را عبادت می‌کرندند، و نهان و آشکار به دعوت الى الله
می‌پرداختند، و هیچکس و هیچ‌چیز معن آن حضرت نیو، و مخالفان نمی‌توانستند
آن حضرت را از ادامة کارشان بازدارند زیرا، این از جمله موارد تبلیغ رسالت بوذد
که خداوند به آن حضرت تأکید فرموده بود:
»فاضل‌ی ایها لی غیر و آغرّض غیر المُسرّنَکین!«
در انجام مامره‌ی ما سخت‌کوش باش، و از مشرکان کناره‌گیرا!«
از این رو، مشرکان مکه، هرگاه اراده می‌کردن می‌توانستند به آن حضرت تعرّض
کنند، و برحس ظاهر، مانعی برای رسیدن به خواسته‌هایشان وجود نداشت. جز
انکه حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- خود مردی ساحب حشمت و وقار
بوذند: ابوتولب نیز از حرم و منزلت والابی برخوردار بود و مشرکان مکه
می‌ترسیدند که اقدامات ایزدی آنان پای‌دهای بدنی پرایشان به دنبال داشته باشند، و

---
1- سورة حجر، آیه 94.
موجب می‌گردد که بی‌هاشم بر علیه آنان قیامت کنند. به هر حال، هیچ‌چیز از این عوامل توانست آنان را بهای و شاک در وجود آنان ابزار شود، و همینه‌ای احساس کردن‌ها که کیان آین و ثابت و پیشواهی دینی آنان در برابر دعوت اسلام رو
به انقراف نهاده است، دیگر به این مسائل نمی‌اندیده‌ن. 
از جمله حوادثی که در کتاب حکیم و سیره گزارش شده، و قرآن و شواهد 
گویای آنان که در همین مرحله از زندگانی حضرت رسول‌الله صلی الله علیه ولس- روی داده، ماجراجویی، غنی‌نمایی از این رو روزی نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم- آمیز و گفت: من به نجوم این هوی و به آن هولناک کافر! آن گه آنها دست به اذیت و آزار آن حضرت گشود و پیراهن ایشان را یاره کرد و آب 
دهان به صورت ایشان افکند، که این بده صورت آن حضرت نیفتاد. نبی‌الکرم صلی الله علیه و سلم- او از نفرین کردن‌ها و گفتند: 
(الله سلطان علیه کلیاً من یکانی)
«خداوندا، سگی از سگان خود را بر یو گمارا!» 
این نفرین پیامبرالله صلی الله علیه و سلم- مستجاب گردید. به دنبال این ماجرا 
عبیثه با چند تن از فریضایان از مکه خارج شد. وقیت به زرقاء شام رسیدند. شب 
هنگامی که درنده‌ای به آنان حمله کرد. عبیثه گفت: ای وا! برادرم! این شیر درنده بخدا قصد دردیدن ولی قصد را دارد: همانگونه که محمد از نفرین کرده است; محمد از آن‌ها، از مکه، در انجا، در شام، مرا کشت! همراهانش او را در میان خویش گرفتند، و برای حفاظت از جان او در اطراف وی خوابیدند. شبانگاه آن شیر 
درنده آمد و از یکایک آنان گذشت تا به غنی‌نمایه سیده، و مغز او را متلاشی کرد.  

1- اشاره به آیه ۱ و آیه ۸ سوره نجم.
2- دلائل الیبودة، ج.۱، ص.۵۸۵: مختصر السیره. شیخ عبدالله نجیب. ص۱۳۵.
از جمله ديگر حوادث اين دوران، ماجراهای است دائر بر اينكه عقبه بن ابي مطيع
یکبار در حال سجده، گردند مبارک آن حضرت را زیر فشار لگد خویش گرفت و
اندکر فشار داد که نزدیک بود دو چشم مبارک ایشان از حدقه درآید.

یکي از شواهدی که دلائل دارد بر اینكه سران سرکش قریش قصد کشتن
پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- را داشته اند، روايت این اسحاق از عبدالله بن
عمرو عاص است. حاکی از اینكه یی گفتگه است: در چهار آنات بود. همگی در
حجر اسماعیل گرد آمدند بودن. نام رسولخدا -صلى الله عليه وسلم- برده شد. آنان
گفتند: صبر و شكیبا ما در کار این مرد بی سابقه است؟ ما بيش از اندازه در براير
وی صبوری نشان داده ایم! در اثناء این گنتگو بودند که رسول خدا -صلى الله
عليه وسلم- سرسیدند. آمده و زکن حامل حجارالاسود را استلام کردند و به
طرفخوشنادان ادامه دادند. آنان به طعته و سرزنش آن حضرت زبان گشودند. من
پایز تاب گفتگه آنان در سیمای رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مشاهده کردند. بار
دو می نیز همان زخم زبانان را تكرار کردند، و من نیز پایز تاب تعرض آنان را در
سیمای آن حضرت دیدم. بار سوم نیز آن زخم زبان را تكرار کردند. رسول خدا -
صلى الله عليه وسلم- استادند و گفتند: (اتسیمن وا علشر فریش; آما وَلَّذِي نَفْسِي بِه،
َلَقَدْ جَنَّتَكَ بِالَّذِي). آیا می شنوید ای جمعت قریش؟ یا شما بگویم که سوگند به
خداونی که جانم در دست اوست، مرجع را برايتان به ارمان آورده ام؟ آن جمعت

---
1 - مختصرالسیره، ص. 113.
2 - در اینجا پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- قریشان ظالم و ستمگر را تهدید کرد، بدانگا کوشید
می کند که روزی سزاً این سمها و آزارهایی که در حق مؤمنان روا می دارند را خواهند
دید... مترجم محترم گویا موجه این موضوع نشده فرموده آنحضرت -صلى الله عليه وسلم-
منظر پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- را دریافتند. به هر یک از آنان که می‌گریستند، گویی عقاب روز سرشن نشته است! اینک، سرسخت‌ترین آنان درصد آن بود که مشکل پیش آمده را به نحوی رفع و رجوع کند، و می‌گفت:

بگذار ای ایویقالسمن: بخدا، تو جاهل مسلک نبودی!

فردای آن روز دوباره به همان ترتیب گردیده آمده بودند و دریازه آن حضرت گفتگو می‌کرده. پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- به طرف آنان آمد. آن جماعت یکجا بر سر آن حضرت ریختند و اطراف ایشان را گفتند. حتی دیدم که یکی از آنان رفیع آن حضرت را در دستانش جمع کرد و پچانیده بود، و اوبیکر در کتار ایشان ابستاده بود و گرجی می‌کرد و می‌گفت:

«اتفّلَونَ رجلًا أن يقولَ زَبّي اللَّهِ!»

می‌خواهد این مرد را بکشید فقط بجرم اینکه می‌گوید خداویمه من همان خدا که یکتا است؟»

آنگاه، دست از آن حضرت برداستند و رفتند. پسر عمرو عاص می‌گوید: این سرسختان‌ترین برخورد قربانیان با رسول‌کرم –صلى الله عليه وسلم– بود که من دیدم؟

در روایت بخاری از عروه بن زیبر چنین آمده است که وی گفت: از پسر عمرو عاص پرسردیم: شدیدترین برخورد مشرکان با نبی‌کرم -صلى الله عليه وسلم- کدام بود؟ برای من پازگوز! وی گفت: نبی‌کرم -صلى الله عليه وسلم- در حیج

را بی‌تصسور ترجمه کرده اند که: ای جماعت قربانی! من به آهنگ قربانی شدن بسی به شما

آمده ام.

١ - اقتباس از آیه ٢٨ ،سوره مؤمن (غافر).

٢ - سیرت ابن هشام، ج. ١، ص ٢٨٩، ٢٩٠، با تلخیص.
اسماعیل به نمای ایستاده بودند. عقب‌های اوی به نمای آمد و جامه‌ای آن حضرت را بر گلوا
ایشان پچایید و سخت فشار داد تا آن حضرت را خفه کند. ابوبکر جلو آمد و دو
زانوی عقب‌های را گرفت و او را کنار زد، و او را از پیامبر اکرم –صلى الله عليه وسلم–
دور گردانید و گفت: «آقایان رجاءً آن یکبار رحمت الله!».

امام نیز چنین روایت کرده است که صریح نزد ابوبکر آمد و گفت: رفیقت
را دریاب! ابوبکر آن رفت و گفت به سوى آنان رفت و گفت: «آقایان رجاءً آن یکبار رحمت الله!»؟ آن جمعاعت از
پیامبر اکرم –صلى الله عليه وسلم– عامل شدند و به ابوبکر روي اوردوند. وقتی ابوبکر
نزد ما بازگشت، دست به هر یک از آن دسته موهای پریشید وی که می‌زدید;
موهای یو در دست ما می‌ماند! 

اسلام آوردن همچه
در آن فضای تیره و تار و در انتها آن خفبان و تجاوز و دشمنی فراگیر، ناگهان
از اتاق آسمان برچین درخشیدن گرفت: که راه مسلمانان را روشن کرد. این بار‌قا
روشنایی بخش و حیات آفرین، اسلام آوردن حمزه بن عبدالله المطلب–رضی الله عنه–
بود. وی در اواخر سال ششم بعثت، و به گواهی شاهد و شریف و در ماه‌هی حجه
اسلام آورد.

انگیزه اسلام آوردن وی آن بود که روزی در کنار کوچ ایبوجه گذارش به
رسول‌خدا –صلى الله عليه وسلم– افتاد. آن حضرت‌ها را آزار و اذیت رسانید.
رسول‌خدا –صلى الله عليه وسلم– ساکت بودند و سختی با او نمی‌گفتند. ایبوجه با

1 - صحیح البخاری، باب ذکر ما لقی الیتی و أصحابه من المشرکين، بی‌شماره 1، ص 544.
2 - مختصر السیرة، ص 113.
پاره‌سنگی بر سر آن حضرت زد. فرق آن حضرت، شکافت و خون فواره زد. اگر گذاشت آن حضرت برداشت و نزد قریشیان که در کنار که انجمن کرده بودندآمد و در کنار آنان نشست. یکی از کنیزان عبدالمالک بن جدعان که بر دامنه صفا منزل داشت، این صحنه را دید. حمزه از شکار بازمی‌گشت و تیر و کمان حمایل کرده بود. آن کنیز صحنه‌ای را که دیده بود برای حمیل توصیف کرد. حمزه به خشم آمد حمیل عزیمت‌ترین و غیرعزیمت‌ترین و حساس ترین جوان قریش بود. دوان دوان به راه افتاد. در کنار هیچکس درنگ نمی‌کرد. خود را آماده کرده بود که به محض برخوردار با ایبوجه کار او را یکسره کند! همینکه وارد مسجدالحرام شد. بالای سر ایبوجه ایستاد و به او گفت: یا مصطفی ایسته؟ (ای مردک گوزوا!) پسر برادر مرا دشتام می‌دهی در حالی که من بر دین و هستم؟! اگر گذاشت آنان همان کمک که حمایل داشت بر سر او زد و زخمی ناهنجار بر سر او پذیرفت. مردانی از بنتی منزوم خویشاوندان ایبوجه-برآشفتند. بنت حاشم نژد خویشاوندان حمیل بودند -برآشفتند. ایبوجه گفت: پسر عماره را واگذاریدا! من پسر برادرش را به گونه‌ای زشت ناسم‌گفتیم! اسلام آوردن حضرت حمیل -رضی الله عنه- در آغاز کار، از روز غیرت و حمیل بود؛ بر او گران آمده بود که برادرزاداش را اهانت کنند! آنگاه، خداوند دل او را به اسلام متمایل گردانید، و به غرورالوثقای اسلام چنگ زد، و مسلمانان با مسیحیان شدن یو عزت و شوکتی دو چندان به دست آوردهند.

**مسیحیان شدن غیرنیان خطاب**

در همان اثنای هجوم ایرانی تبریز و تار جور و ستم بر آسانی مکه، پرک دیگری نزی از افک تاریک و تردید برادرگی اسلام سرژد که از آن برک پیشین درخشنده‌تر و

1- سیرت‌نامه، هشام ج، ص 291-292، با تخفیض.
كمسانشتر بود: يعني: مسلمان شدن عمر بن خطاب -رضي الله عنه- وي در ماه ذيحجه سال ششم بعثت سه روز بعد از إيجاب آرودن حمزه -رضي الله عنه- مسلمان شد. تيمبراكرم صلى الله عليه وسلم: به درگاه خداوند متعل نیايش برده بودند که وی اسلام بیاورد: چنانکه ترمذی از این عمر آروده و حديث را صحیح دانسته است. همچنین، طیرانی از ابن مسعود و انس نقل کرده است که پیامبرگرامی اسلام به درگاه خداوند متعل عرضه داشتند:

(اللهوم أعز الاسلام يا حبيب الرجلين يليك: يبعم بن الخطاب، أ يا جهل بن هشام).

خداوند، اسلام را با هر يک از این دو نفر كه نزد تو محیوب تر است

پاره ده و عنز بخش: عمر بن خطاب يا ابوجه بن هشام.

که عملاً معلوم شد أن فرد محیوب تر، عمر بن خطاب -رضي الله عنه- بوده است.

با مروئی بر مجموع آنچه در روایات اسلامی راجع به مسلمان شدن عمر بن خطاب آمده است، به نظر می‌رسد که ورود و نفوذ اسلام در قلب عمر تدریجی بوده است. اینک، پیش از آنکه خلاصة آن روایات را بیاوریم، نخست برآنیم که به برخی ویژگی‌های حضرت عمر -رضی الله عنه- از نظر عواطف و احساسات اشاره‌ای داشته باشیم.

حضرت عمر -رضی الله عنه- به تندخوی و سرسختی مشهور بود، و مسلمانان از ناحیه وی آزاری‌ها گوناگون دیده بودند. گویا، در وجود وی احساسات منافقی باهم درگیر بود. از یک سوی، به آداب و رسومی که پدران و نبیان وی بیان نهاده بودند احترام می‌گذاشت و نسبت به آنها تعصب داشت؛ از سوی دیگر، تحت تأثیر شجاعت و صلابت مسلمانان قرار گرفته بود، و خستگی ناپذیری و شکبایی آنان و

---
1- تاریخ عمر بن الخطاب، ابن جوزی، ص 11.
2- جامع الترمذی، ایبوب الساقب، «مناقب عمر بن الخطاب»، ج 5، ص 576، ح 3881.
تحمل آزارها و شکنجه‌ها در راه عفیف، من برای خلق مولاً و آقانگان و پیروی از سخن شایان تحسین می‌نمودم: در عین حال، به عنوان یک مرد عاقل و فرزند، ذهن وی در گردا یا انوع شک و شبیه‌ها بود، دارای اینکه آیا واقعاً آنچه اسلام به سوی آن فرآیه‌‌ها را برتر و پاک‌تر از غیر آن است؟ به همین جهت، همواره به محسو آنکه به جوش و خروس می‌امد، یکباره هم‌هیه‌رها درونی اش افسردگی کرده‌می‌کشت.

خلاصه روایات درباره مسلمان شدن حضرت عمر -رضی الله عنه- اگر بخواهیم همه گزارش‌های رسیده را به یکدیگر بپیوندیم و حاصل مطلب را ارائه کنیم، چنین است که وی شبی از شیب‌ها را بر آن نهاده که خارج از خانه شپ را به صحیبیوارد. به حرم رفت و پشت برد که به حساب گرفت. نبی‌کرم -صلى الله عليه وسلم- به نمای ایستاده بودند، و در حال نماز سورة حافظه را آغاز کردند. عمر به تلاوت قرآن گوش فردا دادم، و تحت تأثیر انتظار و انضمام آیات قرآن قرار گرفت. خود او می‌گوید: با خودم گفتم: این مرد بخیجا شاعر است، همان‌گونه که تریش می‌گویندا. گوید: به‌درنگ آن حضرت چنین تلاوت کرده: «الله لئوَلُ رَسُولُ ﷺ وَمَا ﻓَوْلُ شَاعِرٌ قَلِيلًا ﻣَا ﻳُؤْمِنُونَ» این قرآن سخن فرستاده‌ای مکرّم است؛ و هرگز سخن یک شاعر نیست؛ چه بسیار کم ایمان می‌آورید؟!«

گوید: گفتم: کاهن! به‌درنگ چنین تلاوت فرمودند: ولّا ْبَفْوَلَ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﻣَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ؟!» این سخن کاهن نیز هرگز نیست، چه بسیار کم می‌اندیشید و درمی‌باشید!

این سخنان فرو فرستاده خداً جهانیان است!»
پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- همچنان تلاوت آیات را تا پایان سوره ادامه دادند. گوید: اسلام- به این ترتیب- در قلب من جای گرفت.

این، هسته تخصصین اسلام بود که در زمین دل وی کاشته می‌شد؛ اما، پوسته سنگ تناوب‌های و گرامیداشت جاهیت، و تعصبات مرواری، و انتخاب به آین آباه و اجادات علمی بر حقیقت محض و خالصی که در گوشه دلش زمزمه داشته، چیره می‌گردید. این بود که وی با جدید تمام بر ضد اسلام می‌کوشید، و احساس تعیین کننده‌ای را که در زرفای وجود وی در پس آن پوسته ضخم پنهان شده بود، به خرج برنزی داشت.

روزی، از فروشندگان با رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و از سر آن تندخوی و پرخاشجوانی که همیشه داشت. شمشیر حمایل کرد و از خانه پیرون شد. و قصد آن داشت که کار تánhضرت را یکسره کند. نعمین عبدالغفار نخام غدری، یا مردی از بین زهره، یامردی از بین مخزوم، سر راه را بر او گرفت و گفت: کجا با این شتاب، ای عمر؟! گفت: قدام دام پروم و محمد را به قتل برسانم! آن مرد گفت: اگر محمد را یکشی، چگونه می‌خواهی از جانب بینی‌هاشم و بینی زهره در امان بمانی؟! عمر به او گفت: به گمان من تو صادق شدید و از دین و آئینی که بر آن بوده‌ای برجسته‌ای؟! آن مرد گفت: ای عمر، آیا می‌خواهی خیر شگفت‌انگیزی را بپرای تو بایگو کنم! خواهر و شوهر خواهرت صادقی شده‌اند، و دین و آئینی که تو بزر آن بودهای رها کردند! عمر با رخسارهای برافروخته آهنگ خانه آنان کرد. وقتی به_____

1- تاریخ عمرین الخطاب، این جوزی، ص 6. روایت این اسحاق از عطاء و مجاهد نیز نیدیک به همین مضمون است. اما دیل آن با این روایت متفاوت است: نک: این هسام، ج 1 ص 348-350. نیز، روایت نیدیک به همین مضمون را این جوزی از جابر آورده است که یاز هم دیل آن با این روایت متفاوت است: نک: تاریخ عمرین الخطاب، ص 9-10.
آنجا رṣيد، خباب بن ارث نزد آنان بود، و از روى صحيفهٔ که سورة طاها بر آن نوشته شده بود بر آنان اقراءٌ مکرر. خباب معلَم قرآن آنдо بود و هزارها نزد آنان م آمد و قرآن یادشان می داد. همین‌که خباب وورد عمر را به خانه احساس کرد، خود را در گوش‌های پنهان کرد. فاطمه خواهر عمر نیز آن صحیح را در جلی مخنی کرد. اما، عمر، وقی که داشت به خانه خوارش ندیمی‌که صدای قرآن خباب را که بر آندو اقراءٌ مکرر شنیده بود، وقی که بر خوارش و شوهر خوارش وارد شد، خطاب به آندو گفت: این سرو صدا بای که از خانه، شما شنیدم چه بود؟! غفتند: چیزی نبود؛ گفتندی عادی بود که با هم داشتیم! گفت: نگفتم که شما صلبی شده باشید؟! شوهر خوارش گفت: ای عمر، هیچ فکر کردند که ممکن است حق با دین دیگری غیر از دین و آنین تو باشد؟ عمر بر او حمله برد و او زیر ضریبان مشت و لگد خویش گرفت. خوارش آمادا او را از شوهرش جدا کند. عمر سیلاب محکمی بر صورت خوارش نواخت که سر و روى او را مالامال خون گرداند. به روايت این اسحاق خوارش را کتک زد و سر و صورت او را زخمی گرداند. فاطمه- که سخت خشمگین شده بود- گفت: ای عمر، حال که حق با دین دیگری غیر از دین و آنین توست؛ اشهدان لالهالله، و اشهد أن محمدًا رسول‌الله! عمر که از تأثیرگذاری بر افکار و عقاید خوارش و شوهرخوارش خویش ناپید شده بود، و سر روى خون آلود خوارش فرا روى او قرار گرفته بود، پیشمان و شرسار گردیده و گفت: این نوشته‌ای را که نزدیک بود به من به‌هد و بر من اقراء کنید خوارش گفت: تو پلید هستی؟ و ۱۱۴۷؛ (لا یَسْتَحَرَّی اِلَیْهَا الْمُحْرَّرُونَ) ۱ چز پاکان کسی نباید قرآن را لمس کندا! برخیز و غسل کن! عمر برخاست و غسل کرد. انتظار صحیفه سورة طاها را برگرفت و خواندن: (بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ) و گفت: چه نامهای پاک و و

۱ - اقتباس از آیه ۷۹، سورة واقعه.
ولا يتأثر بحِبّ عمّا يُريد في النوم وينام في الفجر.}

وفى خِباب اين سخن عمر را شديد از نهانگاه خویش برَون آمد و گفت: مَدْؤه

بده، ای عمّا که من امیدوارم تو مصداق دعاي رسول کرم -صلی الله عليه وسلم-
در شب پنجشنبه گذشته باشي، آنگاه كه در خانهای كه پایین كوه صفا است،
آنحضرت به درگاه خداوند عرضه داشتند: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بابي جهل
بن هشام.

عمر شمشیرش را برداشت و حمایل کرد و به راه افتاد. رفت و رفت تا به
دارالرقم رسید. در را کوید. مردی به پای خاست و از شکاف در تگریست. عمر را
دید که شمشیر حمایل کرده است! خبر نزد رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- برده.
مسلمانان پریشان شدند. حمزم خطاب به آنان گفت: چرا پریشان شدید؟ گفتند:
عمر! گفت: عمر باشد؟! در را برَوی او بگشاوید: اگر به قصد خبر آمده باشد، ما نیز
با او به خبر مقابل می کینم؛ و اگر به قصد شر آمده باشد با همان شمشیر خودش او
را به قول می رساسم! رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- درون خانه ارقم حضور
داشتند و آیاتی از قرآن داشت بر آنحضرت وحی می شد. پیامبر اکرم -صلی الله عليه
وسلم- برخاستند و به نزد عمر آمدند و او را در اثاث دیگر ملاقات کردن. بقیه جامه
او را همراه با بند شمشیرش در دست گرفتند و با شدید هرهچه تمام تکان دادند و

(اما آنتَ منتهیا يا عمر؟ حتی ينزل الله بك من الخزی والتكال ما نزل بالولید بن
المغيرة؟ اللهم منصرفه عمّا نزه عز الإسلام بعمر بن الخطاب)

1 - سورة طه، آیات ۱۴-۱۸.
عمر! نمی‌خواهی از کارهایت دست برداری تا خداوند همان خواری و عذاب الهی که بر ولید بن مغیره ناقل گردید، بر تو نیز ناول گرداند؟!

خداوند، این عمرین خطاب است! خداوند، با (مسلمان شدن) عمرین خطاب اسلاط را عزب بخشد!

عمر بی‌درنگ گفت: (اشهدان لالهالله، و انک رسل الله) و اسلام آورد. ساکنان در دارالارم آنچنان تکبری گفتند که حاضران در سمجالحرام صداپیشان را شیبدند.

عمر -رضی الله عنه- در دلیرو و سرسختی کم نظر بود. اسلام آوردن وی برای مشارکان یک فاجعه بود. مشارکان احساس کردند که بیکاره خوار و خفیف شدهاند;

به عكس، مسلمانان جان عزت و شرف و سرور بر تن آرامستند.

* ابن اسحاق به سند خودش از عمر روایت کرده است که گفت: وقتی اسلام آورد، در خاطرات خود مرور می‌کرد که از اهل مکه، چه کسی در دشمنی با رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سرسخت نر است؟ گوید: گفت: ابوجهل! رفتم تا در خانه او را به صدا درآورم. بیرون آمد و گفت: اهلا و سهلا؟ چه عجب؟ گوید: گفت: آماده ما تا به تو خیر بدهم که من به خدای یکتا و به فرستاده او محمد ایمان آوردیدم و هر آنچه را که وی آورده است تصذیق کرده‌ام! گوید: ابوجهل در را به روي من بست و گفت: مرده‌شوی خودت را و آن خبری را که آوردیدای برد!

* ابن جوزی آورد که عمر -رضی الله عنه- گوید: چنان بود که هرگاه مردی از اهل مکه اسلام می‌آورد، مردان دیگر را یا اومدگیری می‌شندند و او را می‌زندند و او آنان را می‌زدند. من نیز وقتی مسلمان شدم -نیز دانی ام رفتم- عاصی‌بن هاشم و مسلمان شدنم را به او اعلام کردم؛ به درون خانه بارگشت. گوید: همچنان,

1- تاریخ عمرین الخطاب، ص 7. 10-11، سیرت‌نامه، ج 1، ص 343-346.
2- سیرت‌نامه، ج 1، ص 349-350.
به سراغ مردی از بزرگان قرینه، شاید ایوب‌جلیل. رقیم و مسلمان شدنم را به او
اعلام کردم: به درون خانه بازگشت! 

* به روایت دیگر، این اسحاق از نافع از این عمر نقل کرده است که گفت: وقتی
عمورین خطا در اسلام آورد قرینه از مسلمان شدن او باخبر نشدند. عمر گفت: چه
کسی از اهل مکه برای سخنگویی و نشر اخبار و احادیث شاپه‌تر و بهتر است؟
گفتند: جميل بن معمر جمک! نزد او شنافت. من نیز هرارد، وی بودم و با ششم و
گوکش باز، به دقت، آنچه را می‌دم و می‌شیدم درمی‌یافت. نزد جميل رفت و به او
گفت: ای جميل، من اسلام آوردم! عبدالله بن عمر گوید: بخدا جميل حیت یک
کلمه در پاسخ وی نگفت: بی‌درنگ برخاست و به مسجدالحرام رفت و با صدای
بلند ندا در داد: ای قرینه; پسر خطاب صابی شده است! عمر- که پشت سر او
ایستاده بود- گفت: دروغ می‌گوید! من اسلام آوردام و به خدامی یکتا ایمان آوردام
و فرستاده او را تصدیق کردهام! مردم بر سر او ریختند، و همچنان با آنان زد و
خورد می‌کرد و مردم با یزد و خورد می‌کردند. تا هنگامی که خورشید بالای سر
آنان در وسط آسان ایستاد. عمر که از ادامه زد و خورد خسته، شده بود روی زمین
نشست. مردم بالای سر او ایستاده بودند. عمر بن خطاب به آنان گفت: هرکار
دوست دارد بکنید! من به خدا سوگند می‌خورم که هرگاه عده‌ما به سیصد تن برسد
(با شما کار را یکسره خواهیم کرد) یا ما مکه را به شما و ایام گذاریم و می‌روم، یا
شما مکه را به ما و ایام گذاریم و می‌روم؟
پس از این ماجرا، مسکنی به خانه عمر حمله بردن و قصد کشتی او را داشتند.

بخیاری از عبادالله، عمر روایت کرده است که گفت: در آن اثنا که عمر در خانه خود نشسته بود و بر جان خوشی می‌ترسید، ایبومر اصرار بیان وانال سهیم، در حالی که خاله گرانبهایی بر شانه افتد، و پیراهنی با آستر حریر بر تن داشت، نزد عمر آمد. عناصرین وانل از یک سهم بود، و بین‌سهم در دوران جاهلیت هم پیمان ما بودند. عاص باید چرا پریشانی؟ گفت: قوم تو چنین پناه‌سازی‌های مسلمان شدند خواهند کشت! گفت: دست کسی به تو نمی‌رسد! و پیش از آن به او گفت: تو در امان! عناصرین وانل از خانه عمر برون شد. مردم را نگریست که مانند سبل به طرف خانه سرازیر شدند. به آنان گفت: قصد کجا را دارد؟ گفتند:

این پسر خطاب صنایع شده است! گفت: کسی حق ندارد متعرض نباشد! مردم بی‌درنگ متفرق شدند! و به روایت این سخن‌ها: گویا آن جمع‌آب پارچهای بود که روی آن منطقه کشیده شده بود و ناگهان کنار زده شده.

این وضعیت مسکنی بود. اما راجع به مسلمانان، مجاهد از این عبایس روایت کرده است که گفت: از عمرین خطاب پرسیدم: به خاطر چه چیز تو را افروق؟ نامیدند؟ گفت: سه روز پیش از مسلمان شدن من حمزه اسلام آخره بود... و داستان اسلام آخرین خود را برای او یا پازنگفت و در پایان آن گفت وقتی که اسلام آخردم، به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفت: مگر نه این است که ما برحقیم، چه بیمیم و چه زنده بمانیم؟ فرمودند:

(که، والی که نفسی بیده، انکیون علی الحق این متم و إن حیتم)

«شما بر حق هستید، چه بیمیم و چه زنده بمانیم!»

---
1- صحیح البخاری، «باب اسلام عمیرین الخطاب»، ج.1، ص. 545
2- سیره ابن هشام، ج.1، ص. 349
گوید: گفتیم: پس چرا یاد مخفی باشیم؟ سوگند به آنکه شما را بحق مبوعت به
رسالت خوشی کرده است، ما صرف آرایی و خروج خواهیم کرد!
آنگاه، همراه آن حضارت دو صف آرایی و روانه شدیم؛ من در یکی از آن دو
صف جای گرفتم و حمزه در صف دیگری: گرد و گهر فراوانی به هوا برخاسته بود؛
رفتیم و رفتیم تا به مسجد رسیدیم. قریشیان نگاهی به من و نگاهی به حمزه
الکنندند؛ آنان دلتنگی به آنان دست داده که تا آن زمان پراشان سابقه نداشت. آن
روز، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مرا «فاروق» نامیدند.
ابن مسعود -رضی الله عنه- می‌گفت: ما قادر نبودیم کتاب کهبه نمای بگزاریم، تا
آنکه عمر اسلام آورد.
از صهیب بن سیتان رومی -رضی الله عنه- روایت شده است که گفت: وقتی عمر
اسلام آورد، اسلام ظهور کرد، و دعوت اسلام علیه گردید، و ما اطراف بیت الحرام
حلقه زدیم و نشستیم، و طاواف خانه خدا کردیم، و از کسانی که با ما به خشونت
رفتار می‌کردن داد خوشی ستاندیم، و به بخشی از آنچه بر سر ما آورده بودند پاسخ
درخور دادیم!
نیز از عبدالله بن مسعود روایت کرد‌هند که گفت: از وقتی که عمر اسلام آورد،
از آن پس، ما همواره عزیز بودیم۴.

1- تاریخ عمر بن الخطاب، ایب جوزی، ص ۶-۷.
2- مختصر سیر الآلرسول، شیخ عبدالله التجدی، ص ۱۰۳.
3- تاریخ عمر بن الخطاب، ص ۱۳.
4- صحیح البخاری، «باب اسلام عمر بن الخطاب» ج ۱، ص ۵۴۵.
نمازندگی قربانی نزد رسول خدا

پس از اسلام اوردن این دو فهرمان پرکر، حمزة بن عبدالعظیم و عمر بن الخطاب -رضی الله عنہ- ابراهیم تاریخ و تاریخ اسلام به کتاری رفتند. و مشرکان از آن سرمایی که در شکنجه و آزار مسلمانان داشتند، به خود آمدند. و در پرخورد خوشب با پیامبرک -صلى الله عليه وسلم- و پرایان آن حضرت تجدیدنظر کردن، و به شیوهای دادوستد و تقدیم هدایای نسب و فرستادن پیشکش های ارزانه روی آوردن. این پیچارها نمی دانستند که تمامی آنچه آقای بار آن می تابد، در برابر ذین خدا دعوت بسوی خدا، به باد پیشانی نمی ارزد! از این رو، در این راستا نیز، همه ترهاشان به سنگ آمد، و شکست خوردند، و به جایی نرسیدند.

ابن اسحاق گوید: یزیدان زیاد از محمدین کعب قربانی برای نقل کردن که او گفت: برای من چنین بزرگ کرده‌اند که روزی غتهای ریلی به وین. نائی طایفه خوشب و از سران قربانی بود -در انجمن قربانیان، در حالیکه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در مسجدالحراص تهیه نشته بودند. ندا درداد: ای جماعت قربان، موانعی که نمی پرخیزم و بسی است محمد برم و با او گفتگو کنم، و مسئله را با او در میان بگذارم، شاید بعضی از آنها را پذیرد، و هر چه از آن پشتندگان ما را که پذیرفت، برای ای انجام بدهم، و او نیز دست از سر ما بردارد؟ این پشتپوش زمانی روی داد که حمزة -رضی الله عنہ- اسلام اورده بود، و مشرکان می دانند که پاران رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به طور روزافزون بیشتر و بیشتر می شوند. همگی گفتند: چرا ای ابا‌ولید! ببخش و بسوی او برو و با او گفتگو کن، عبده آن حضرت کرد. نزد ایشان رفت و در برابر ایشان نشست و گفت: این برادرزاده من، همانطور که خود شما می دانید، شما در خاندان قربانی از منزلت والایی بخوردارید، و از نظر اصل و نسب مکاتب بلندی دارید؛ اما، شما مستثنی عقیبی را
مطرح کرده‌اید. و در میان جمع قریشیان نفره‌ای افکنده‌اید، و افکار و عقایدشان را سفه‌انه قلمداد کرده‌اید، و خداوند متین و آنينشان را ناصر گفته‌اید، و پدران و نیاکان پیشین آنان را کافر دانسته‌اید حال، به من گوش فرا دهید، مسالمت را با شما در میان بگذارم؛ شما در این پیشه‌ها تأمیلی بکنید، شاید بعضاً از پیشه‌های ما برای شما قابل قبول بوده باشد. گوید: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(قل يا ابالولید، اسمع)

«بگو ای ابالولید، می‌شنوم!»

عنه گفت: ای برادرزاده من، اگر شما با این کاروباری که پیشه کرده‌اید به دنبال ثروت و دارایی هستید، ما جملگی از داده‌های خودمان آنقدر به شما می‌دهیم و بر ثروت شما می‌افزاییم که شما ثروت‌تنریم مان ثروت‌تنریم مان نمی‌باشید؛ اگر به دنبال کسب جاه و مقام و پایگاه اجتماعی هستید، ما همگی شما را سید و سالار خویش می‌گردانیم، به گونه‌ای که هیچ کاری را جز به رأی و فرمان شما انجام ندهم؛ اگر جویای فرمانروایی هستید، ما شما را پادشاه خودمان قرار می‌دهیم؛ اگر آنچه به سراغ شما می‌آید، از نوع خواهید آشفته‌ای است که نمی‌توانیم آنها را از خودتان دور کنیم، برای شما بهترین طیب را می‌آوریم، و از دارایی خودمان هرقدر که لازم باشد برای درمان شما هزینه می‌کنیم، تا شما از این بیماری بهبود یابید؛ بیمار می‌شود که شخص چنین‌دی چه می‌شود، و تحت تأثیر آن جنب مراحم می‌ماند، تا وقتی که مداوا شود، و از دست اورده گردد! یا اینکه عبارات دیگری را خطاب به ایشان در انجا گفت.

وقتی که عنه سخنانش پایان پذیرفت، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- که تا آن هنگام به دقت گوش فرا داده بودند، گفتند:

(آتى فرغت يا ابى الوليد)
«أيا سخنانت يا يابان، انظرًا يابان!»

جفت: أرى فرمودند.
(قاسم منى)

«تو نيز غوش فراده تا من يغوم!»

جفت: نين مي كنم!

يامبر اكرم - صلى الله عليه وسلم - جفتند:

وحشي وشطب ان نززرواتهم فهم لا يشعرون واقعوا قلوان في أكتوب مما نذعونا إليه.

حضرت رسول اكرم - صلى الله عليه وسلم - فصلت ادامة، دادنند تا به موضوع سجده در آن سورة رسيدنند. عتبه در اثنائ تلاوت آن حضرت، كاملا غوش فرا داده بود، و دستهاش را پشت سر روی زمين گذاشته، تکیه گاه خویش قرار داده بود، و به قرآن خواندن پامبراكرم - صلى الله عليه وسلم - غوش فرا می داد. وقی آن حضرت به آیه سجده رسیدنند، سجده کردند، آنگاه گفتند:

(قد سمعت يا ابا الوليد ما سمعت، فانت و ذاق)

"اي ابآ الوليد، شدیدي أنچه را كه شدیدي، تمام مطلب همین بود؟ خود دانی!"

تعیبة نزد بارانش پازگشت. با یکدیگر گفتند: به خداوند سوگند یاد می کنیم که سهیمای ابآ الوليد با آن سیمایی که وی وقت رفتن داشت متفاوت شده است! وقتی نزد آنان نشست، گفتند: چه خبر؟ ابآ الوليد؟! گفت: خیر این است که من سخنی را

1- سورة نزلت، آيات 5-1.
2- آیه 38.
شیطان که تاکنون همانند آن را تنشدی به دوم! بخدا. نه شعر است و نه سحر و نه که‌بان! ای جمع‌می‌فریش، با من هرماش شوید و مراحم این مردنشوید، و بگذارید به کارش ادامه بدهید، و فقط از او کتابه گیریدا زیرا به خدا سوگند، این کلامی که من از وی شیطان، داستان‌بزرگی را سامان خواهد داد؛ اگر قوم عرب کار او را بکسره کرده‌دشی، شما بدون آنکه در گیر شوید، از شرّ او آسوده شده‌اید؛ و اگر وی بر قوم عرب پیروز گردد، پادشاهی او پادشاهی شست و عزّت و شکوه و عزّت شما است؛ و شما در پیرو فراموش‌یابی او از همّه مردم خوشبخت‌تر خواهید بود. گفتند: بخدا، جادویت کرده است با زبانش، ابولاولدا! گفت: این رأی من بود درباره وی: خود دانیده؛ هر کاری که می‌خواهید بکنید! در روايات دیگر چنین آمده است که عتبه همچنان گوش فرا داده و استعما میکرد، تا ابنکه رسول‌خدا –صلى الله عليه وسلم– به این آیه شریفه رسیدند: «إِنَّ أَعْرَضْتُ وَفَلَ أَذْرِ تَكُمْ صَاعِقَةً مَثۡلَ صَاعِقَةٍ غَدٍ وَنَمۡوُهٍ».

با این همه، اگر نیزیرفتید و اعراش کردن، تو نبگو: شما را هشدار میده نسبت به صاعقای آسمانی همانند صاعق عاد و نمودا!»

عتبه گفت: بس کن! بس کن! و دستش را جلوی دهان رسول‌خدا –صلى الله عليه وسلم– گذاشت، و ایشان را به حق خوش‌اشوندی سوگند داد که دیگر ادامه ندهند؛ زیرا ترسیده بود که آن هشدار تحقیق پیدا کند! آنگاه برخاست و نزد قرشیان بازگشت و گفت آنچه را که گفت.

1- سیره ابن هشام، ج. 1 ص 293-294، قسمی از این روایت در معجم صغر طبرانی نیز آمده است: ج.
2- سورة فصلت، آیه 13.
3- تفسیر ابن کتیب، ذیل آیه شریفه، ص 95-96.
گنگنگی سران فریش با رسول خدا

گویا بآن نحوه پاسخگویی نبی‌کرمان-صلى الله عليه وسلم- به عتبه، و آن شیوه‌ای که آنحضرت با پیشه‌هاده‌تیتیت، برخورد کردنده‌ی، امید فریشیان، با کل قطع نشد. پاسخ آن حضرت‌های در جهت پذیرش آن پیشه‌هادیها صرحا و نه در جهت رد آنها، ایشان در پاسخ سخنان عتبه، فقط آبایی را از قرآن کریم تلاوت فرموده بودند که عتبه، چیزی از محترم آنها دریافتنه بود، و دست از یا درازتر باغ‌گشت. سران فریش مستله را در میان خودشان به شور گذاشتند، و راجع به همه اطراف و چگونه قضیه نیک انگشیدند، و انواع موضوع‌گیری‌های ممکن را با دقت و تأمل کافی بررسی کردنده‌ی و سنجیدند. آنها، روزی، بعد از غروب آفتاب، پشت خانه کعبه گرد آمدنده، و به دنبال پیغمبر اکرم-صلى الله عليه وسلم- فرستادند، و ایشان را به جمع خوشی فراغواتند. آنحضرت نیز شتابان آمدنده، و امید خبر داشتند.

وکنید فریشیان نشستند، همان مطالعه‌ی را که عتبه به آنحضرت داده بود، مجددا تکرار کردنده. گویی ذکر می‌کردند که ایشان پیشه‌هاده‌تیتیت مذکر را به خاطر آنکه عتبه به نهایی مطرح کرده است جدیدِ نگرفته‌اند؛ حال، اگر همه با هم یک سخن با ایشان مطرح کنند، اعتماد می‌کنند و می‌پذیرند، اما. حضرت رسول اکرم-صلى الله عليه وسلم- خطاب به آنان فرمود:

(ما بی‌ما تقولون؛ ما نجومی‌کن به آشنایی بی‌آشنایی، ولی الملك علیکم؛ ولیکن الله بعثی ایلام رسول و انتز است کتاب، و آمیزانه دنیایا تکلیف می‌کن؛ فان تقبل‌می‌کنی ما جنتکم به، به شور حظکم در دنیا، و آخره، و انتردی ایلام، اسرار لامدیا که بحکم الله بی‌بین، و بی‌بدن.)

«هیچک از چیهایی که می‌گویید باین نیست؛ آنچه را هی در نیست. شما آورده‌ام، نیاورده‌ام، هم‌وال شما، را از دستستان پازستانه، یا در میان شما جاه.
و مقام ووقتی که کسی، یا پادشاه و فرمانروای شما بیشود، یکتا را به عنوان رسول خود بسوی شما مدعو اردنده، و بر من کتابی فرو فرستاده، و را فرمان داده، است تا شما را بشارت و هشدار دهم.
اینک، پیام‌های خاتم خوش را به شما رسانید و با شما از در نصیحت و خبرخویی درآمد؛ اگر آنچه را که برای شما آورده‌ام از من پذیرفته، در دنبای و آخرت درخوردار خواهید بود، و اگر از من نپذیرد، شکیباً، می‌ورزم تا فرمان خداوند در رسید، و خداوند میان من و شما حکم کند.

یا مطالب دیگری که به آن جمعت گفتند.
در یک مرحله بعده، از آن حضرت درخواست کردن که از خدا خدش بخواهد تا کوه‌های اطراف مهک را به دوردستها بپرده، و سرمیم آنها را گسترده سازد، و در شهر مهک و اطراف آن چشم‌ها برشکافند و جوی‌های آب پدید آورد، و مردگان‌استخوانی ناخوشایند، قصای بن کلافه‌، از زنده گردند؛ اگر قصای و دیگر نیکاکانشان او را تصاحب کردن، آنان نیز به او ایمان پیاوردند. پامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- همان جواب مرحله قبلی را به آنان دادند.
در مرحله سوم، از آن حضرت درخواست کردن که از خدش خداده تا فرشته‌ای را برانگیزند و همراه وی بزند آنان بفرستن تا پیامبر ایشان را تأیید کند، و مردم بتوانند از آن فرشته، راستگویی پیامبر را جویا شوند و برای ایشان باگما و گنج‌ها و کاخ‌های ساختمانی به آن، نفره ندارد کند، حضرت رسول –صلى الله عليه وسلم- باز همان جواب پیشین را به آنان دادند.
در مرحله چهارم، از آن حضرت درخواست عذاب کردن که از ایشان خواستند که نبا به گفته‌ها و وعده و وعیدی‌ها، قطعی‌ها از آسان را بر سر آنان یکدوست. پامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «ذلک، حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم-، ایشان کار با‌
خذت: أغر يعقال اجتم مع مي ده! آنن نيز در جواب أنخصرت گفتند: مغر خداي
شما نمي دانست كه ما با شما مي نشينيم، و از شما مي یسرزم و درخواست مي كنیم؟
تا به شما تعليم بدهد كه چگونه به ما پاسخ بدهيد. و به شما بگویم تا برای ما بز
گویبد كه اگر ما نپذيرم با ما چه خواهد كرد؟!
بالاخره، با شدت هرچه تمام تر أنخصرت را تهديدت کردنند، و گفتند: با تو بگویم!
بگذوا، ما دست از سر تو برنمي یاريم و كارهايي را كي بر سر ما آورديم ناديده
نخواهم انجايشت، تا آنگه ما تو را از سر راه خودمان یاريم، یا تو ما را از سر راه
خودت برداير!
 رسول خدا—سالم عليه وسلم—از نزد آنان برخاستند و نزد خاناوة خوش
پازگشتند. بسيار اندهويگين و مناطف شده بودند از اينكه نتاج خيرى كه بدان دل
بسته بودند، از دست رفتند بو!.

تصمیم جامعی ایبوجهل بر قتل پیامبر
همينكه پیامبر گرامى اسلام از نزد آنان برخاستند و رفتند، ایبوجهل با یک دنيا كر
و نخوت یارانش را مخاطب قرار داد و گفت: ای جماعت قريش، محمد نذيرفت، و
همين کانانان را كي بر سر ما نکوهي چند? و پدران و نياكان ما را
دشمان دهد: و افكار و عقائد ما را سفيانه و نابخردانه قلائمدار یا كند: و به خدايان ما
ناسرا بگويا! اينك، من با خداوند عهد و پيمان مي نبند كه با نتمستيني كه حتی
خودم تاب و تو او به دلو كردن آن را نداشت بهاشم، در كمين او پشتيني، و همینكه
به نماز ایستدت و به سجده برود، آن نتخته سنگ را دفعتا بر سر او بگویم! آن وقت،

1 - روايات ابی اسحاق در سیره ابی هشام، ج1 ص 295-298، و روايات ابی جریر و ابی المنذر و ابی
ابی حاتم در الدرالمنتور (ج4 ص 365-366) با تلخيص.
آگر خواستید مرا تسلیم خویشواهان یو کنید، و آگر هم خواستید از من حمایت و دفاع کنید. بعد از آنکه من محمد را کشته باشم، بنی عبدالله هر کاری که می‌خواهید بکنید! سران فریش همگی گفتند: بخدا، ما تو را در برابر هیچ چیز به هیچکس تحولی نمی‌دهیم؛ برو و مقصودت را عملی کن!

فردا صحیح، ابوبکر نخست سنجی را با همان اوصاف که گفته بود آماده کرد، و در همین پایامراکرم –صلی الله علیه وسلم– نشست و انتظار می‌کشید. آن‌حیبت پامداد آن روز نیز مانند روزهای دیگر آماده، و به نماز استاندند؛ فرشیان نیز در قالب انجمان‌ها و جمعیت‌های متعدد در گوش و کتاب نشسته بودند، و متظر بودن بیبیند ابوبکر چه می‌کند. همنگی رسول خدا –صلی الله علیه وسلم– سر به سجده نهادند.

ابوبکر آن نخست سنج سهمگین را روی دستانش بلند کرد، نزد آن حضرت آمد، وقتی به نزدیکی ایشان رسید، عقب عقب بازگشت، در حالی که رنگ‌آمیز رخسار شریف و سخت و مهتاب‌زده بود، و هر دو دستان روی آن تخته‌سنگ خشک شده بودند: و به همین حال بودن تا وقتی که آن تخته‌سنگ را از دستانش رها کرد. سران فریش نزد او آمدند و گفتند: چرا پریشانی، ابیالحکم؟! گفت: آهنگ وی کردم تا همان کاری را که دیشب گفت‌گونه بودم بر سر او بپردازم: وقتی به او کامل‌تر نزدیک شدم، یک اشتر نیز و حالی گردیده یخدا، تا آن لحظه و اشتری را با آن جمجمه و آن پیه و دنیه و آن دادن‌ها تیز تندیده بودم! بسیاری از حمله آورد ما بی‌خودردی ابی اسحاق گویید: رسول خدا –صلی الله علیه وسلم– برای من توضیح دادند: «ذلک جبریل، لودنا اخْدَهه جبرین بود، اگر اندکی نزدیکتر می‌آمد، وی را می‌گرفت؟!»

1- سیرت ابی هشام ج1 ص 298-299.
مصالحه و مقبضين

زماني كه قريشان در مذاکرات و گفتگوهایشان با پیامبرکرم – صلى الله عليه وسلم – با وجود آنکه همه شیوه‌های تحريك و ترغیب و تهدی و ارعاب را به کار گرفتند، یکسره شکست خوردند، و ابو جهل – با آنهمه خشونت و برحمی و دردشه خویش که از خود نشان داد، کاری از پیش نبرد، این مثال در اذعان آنان قوت گرفت که اگر بتوانند، به راحتی خرددننده پیاندیشند تا در پرتو آن، از آن وضع نابسامان نجات پیدا کنند.

در این مرحله، مشرکان قریش، دیگر جزم و قطع نداشتند بر اینکه پیامبر اسلام بر باطل است؛ بلکه همانطور که خداوند متعال فرموده است:

»واللهِ بَر급ُ مَنْ مَعِمْبِت١ «

در ارتباط با دعوت آن حضرت در شکا، و تردید فراوان بسر می‌بردند.

ابن بارب، بن را بر این گذاردند که در امور مربوط به دین و آنین با پیامبرکرم – صلى الله عليه وسلم - وارد معامله شوند، و میانه قضیه را بگیرند، و خودشان بعضی از معتقداتشان را به کنند، و از آن حضرت نیز درخواست کنند که برخی از معتقداتش را کنار بگذاردا فکر می‌کردند، به این ترتیب، حق را نیز دریافت‌نند، اگر دعوت پیامبرکرم – صلى الله عليه وسلم - حق بوده باشد.

ابن اسحاق به سند خودش روایت کرده است که حضرت رسول کرم - صلى الله عليه وسلم - به هنگام طواف که به اسودین مطلب بن اسدن عبادعلی و ولید بن مغیره و آیه بن خلف و عاصب بن وائل سهیمی- که از اشراف قوم قبیله خویش بودند- برخورد کردن. گفتنند: ای محمد، بیا، ما خدایی را که تو می‌پرسی پیرستی، و تو نیز خدایانی را که ما می‌پیرستی پیرستی، و به این ترتیب، ما باید در این امر اشتراک خواهیم داشت، اگر آنکه تو می‌پرسی پیرستی بهتر از آنست که ما
مي پرستیم، ما از آن یی بهره نمایندایم؛ و اگر آنچه ما می پرستیم بهتر از آن باشد که تو می پرستی، تو از آن یی بهره نمایندای! خداوند متعل در ارتباط با این پیشنهاد قریش، این آیات را نازل فرمود:
فلی یا آییها کافرون! لا اعتید مامتِ شودون و لا آشم گابذون مَا أعیدت و لا آنا گابذد.

بگو: هاها، ای کافرون، من نمی پرستم آنچه را شما می پرستیدن؛ شما نیز نخواهید پرستید آنچه را من می پرستم; دین شما از آن خودتان، و دین من نیز از آن خودم!؟

عبدین حمید و دیگران از این عیاس روابت کرده‌اند که قریشیان گفتندا: اگر تو خداوند ما را نیاوش گنی، ما نیز خداوند تو را پرستش خواهیم کرد خداوند سورة کافرون را در پاسخ آنان نازل فرمود. این جریب و دیگران از این عیاس نقل کرده‌اند که گفت: قریشیان به رسول‌خدا صلی الله عليه وسلم- گفتند: یکسال، تو خداوند ما را می پرستی؟ و یکسال، ما خداری تو را می پرستیم! خداوند متعل این آیه را نازل فرمود: فل آفیْرَ اللْهِ تأْمُّرُونِی أَعیِدُ أَییَا الْجَاهِلُونَ.

بگو: آخر غیر خداوی یکتا را به من دستور می دهد پرستم؟ همان ای نادانان؟!؟

1- سورة کافرون، آیات ۱ تا ۶ (تام سورة).
2- سیرتاَبین هشام، ج. ۱، ص. ۳۶۲.
3- الدرالمتنور، سلیمی، ج. ۶، ص. ۹۶۲.
4- سورة زمر، آیه ۴۴.
5- تفسیر ابن جریب طبری، ذیل سورة کافرون.
خداوند متعال این گفتگوها و مذاکرات خندآور را با این جواب قاطع و بکری کننده برای همیشه خانه داد؛ اما کفار قریش بطور کامل مأیوس و نامید نشدن؛ بلکه بر میزان عقبنشینی هایشان افزودند. مشروط به اینکه پیام اسلام نیز بعضی از دستورات و تعیین‌ها را که آوردگاه است تعیین کنند. گفتند:

«انت بی‌قارآن غیر هذّاّ أو بی‌نامه».

قرآنی دیگر عرات این پایو، یا همین قرآن را تغییر بدها!

خداوند این راه را بر قاریشان، با فرو فرستادن پاسخ‌هایی در قالب آیات قرآنی، بست: چنانکه در یکسا بهرخواست آنان فرمود:

«قل ما يكون لي أن أبدل من بلقاء نفسك إن أنبى إلا ما ير Threads...».

بگو: من چنان حقیقی را ندارم که قرآن خدا را از جابجای حرف‌گیری بدهیم. تنه آنچه یا به من وحی می‌شود تبیین می‌کنیم؛ می‌توانم که اگر خداي خودم را نافرمایی کنم به عذاب و شکوه آن روز پز نگرفتار آیم!»

همچنین در آیات ذیل، خداوند متعال اهمیت و تعیین منطقی این مسئله را خاطر نشان فرمود:

ووان کاذّوا لیفتنولوک علّل ذی نوزّنیا ولیک لیفترو علّیبا غرّة و اذیک لیفتروعلیبا خلیلاً

ولولا ان تبّنک لفیک خانک كدّینک لفتم لحنیاً خیلیًا قلیلاً. اذیک لیفترو علّیبا حیثیا،

ویچیف عنّمیاّ ثمّ لا فيجّه لک علیّبا نصیرًا».

اینک اینان درصدی وی کردند که تو را به نحوی از آنچه به تو وحی فرستاده‌ایم منصرف گردانند و تو را وادار کنند تا مطالع و سخنان دیگری...
سرگردانی قریشیان و مراجعت آنان به بهوادیان

مشارکان مگه، وقتی که در این گفتگوها و مذاکرات و عقیدت‌شناسی‌ها و امتیازدادن‌ها، شکست خوردند، از هر طرف، راه‌ها در برابر دیدگانشان تاریک و گردید. سرگردان ششند که چه بگذارد، تا آنکه بیکی از شیطان‌های قریش، نضرین حارث، درمان آنان به رهبری برخاست و به آنان از روز خیرخواهی و نصیحت گفت: ای جمعت قریش، بیپدا، به گونه‌ای گرفتنار شدادید که دیگر هیچ راه چاره‌ای برای شما باقی نمانده است! محمد در میان شما می‌بست. جوانی بود از همه جوانان پسته‌دهتر، راستگرما، امان‌دارتر؛ تن اینکه آثار میانسالی را روز شفیقه‌های وی مشاهده کرده، و آورد برای شما چنین را اورد: آن‌گاه، شما گفتنی: ساحر است! نه به خدا، او ساحر نیست، ما جادوگران بسیار دیده‌ایم و به دیدن‌ها و گروزدن ها، همان آنها هستیم! گفتنی: کاهن است! نه به خدا، او کاهن هم نیست؛ ما کاهنان را بسیار دیده‌ایم و باوه‌گویی‌ها و سنج بردازی‌هایشان را شنیده‌ایم! گفتنی: شاعر است! نه به خدا، او شاعر نیست؛ ما شعر بسیار دیده‌ایم و شنیده‌ایم و با هرزگ و رژه آن کاملاً آشناهایم! گفتنی: مجنون است! نه به خدا، او مجنون هم نیست؛ ما جنون را خوب می‌شناسیم؛ هیچک از آثار جنون از قبیل تنگی نفس، وسوسه‌های
درنوی، و افکار آشکارا را در وجود او نمی‌پیمیای جمعیت قریش، در کار خوش‌نیک بنگرید؛ که به خدا به مصیبی سخت گرفتن شده‌اید! گویا، قریشیان وقتی که دیدند حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- در برابر همه آن مبارز طلیب‌هایان استوار ایستادند، و همه پیشنهادهای دانگیز آنان را رد کردن، و تمامی مراحل رواجی با صلح و شجاعت تمام با آنان مواجه شدند؛ گذشته‌ای از این، در راستگوپی و پاکدامنی و دیگر خصوصی‌های نیکی آن حضرت هیچ تردد نداشتند، این شیوه در اظهار آنان قوت گرفت که مبدأ ایشان به حقیقت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- باشند! تصمیم گرفتن که یهودیان ارتباط برقرار کنند، تا درب‌اره آن حضرت به نتیجهای قطعی برسند. آنگاه، از آنجا که نضینب حارث پیشقدم شده و از در خیرخواهی با آنان سخن گفته بود، وی را با یک تن یا چندین تن دریگ مأمور گردانیدن که به نزد یهودیان مدیتیت بروند. نضنین حارث به اتفاق همه‌یا همراهانش نزد احبار یهود رفت. گفتند: این سؤال را با اب مطرح کنید؛ اگر پاسخ داد، نبی مرسل است. و اگر پاسخ نداد، باید به قتل برسد! (نخست) از او سؤال کنید درب‌اره آن جوانانی که در روزگاران پیشین بیمار زبانزد بوده اند، دستانشان چگونه بوده است؟ چه این جوانان سرگذشتی شگفت‌داره استده؟ (دوم) از او سؤال کنید درب‌اره مردی چهانگرد که خاوران و باختن زمین را سرسر درنوردید؟ دستان او چگونه بوده است؟ (سوم) از او سؤال کنید درب‌اره روح، که روح چیست؟ نظر بن حارث، همینکه به مهکی بازگشت اعلام کرد: سخن آخر را برا یکسره کردن کار شما با محمد با خود آوردایم و آنجه را که یهودیان گفتند بودند برای ایشان باز گفت. قریشیان آن سؤال را نزد رسول‌آکرم -صلى الله عليه وسلم- مطرح کردنند. چند روز بعد، سورة کهف نازل شد، و در آن سورة دستان آن جوانان، که همان اصحاب کهف باشند، و دستان آن مرد چهانگرد که همان
ذوالقرنين باشید، آمده بود؛ و پاسخ خداوند متعال به سؤال سوم آنان که روح چیست؟ نیز در سورة اسراء نازل گردید، و برای فرشی‌ان کاملاً روشی گردید که حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- به حق رسول خداوند و در دعوت خویش راستگویند: امّا ستمگران مانند همیشه راهی جز کفر و ناسیبی پیش نگرفتند۱.

***

این بود، نموده‌ای چند از موضوع‌گیر ی‌های مشرکان مکه در بیان دعوت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم-، آنان تمامی این شیوه‌ها را با هم در گنبد هم به کار گرفتند: از این مرحله به دیگر، و از این گونه برخورد به آن گونه برخورد دیگر، تغییر رفتار می‌دادند و پیوسته در کردارشان تجدیدنظر می‌کردند. از سختگیری به نرمی و مدارا؛ از مدارا و نرمی به سختگیری و خشونت؛ از تغییر به تهدید به ترغیب؛ گاه بر می‌آشفتند و پرخاش می‌کردند، و گاه به مسیت می‌گراییدند و آرام می‌گرفتند. گاهی خصمانه مجزا‌بسته می‌کردند و گاهی دیگر، دوستانه تمیل کرده می‌گرفتند؛ گاهی به شدت مبارزه می‌کردند، گاهی دیگر عقب‌نشینی می‌کردند؛ گاهی وعد و وعید می‌دادند. و گاهی دیگر بشارت و نوید؛ گویی، گاهم جلو می‌آمدند و گاه عقب می‌رفتند؛ آرام و قرار نداشتند؛ بنای گریز و قرار نیز نداشتند. مقصد و مقصودشان از همه این روگرها و گیرنگها، بی‌اثر کردن دعوت اسلام بود. آنان می‌خواستند جبهه کفر را دوباره سامان بدهند. اما، یا مهربان کوشش‌ها و تکاپ‌ها که به خرج دادند، و همه آن اتباع نقشه‌کشی‌ها و جاراهاندیش‌ها که یک به یک آزمودند؛ در بیان آنان راهی جز شمشیر باقی نماند. شمشیر نیز که تفریق را شدت می‌بخشید، و حاصلی جز درگیری و نبرد که همه چیز را ریشه‌کن می‌کرد. نمی‌توانست داشته باشید؛ سرگردان شدن که چه باید بکنند؟!

۱ - سیرت‌یابن‌هشم، ج. ۱، ص ۹۹۸-۱۳۰۶.
موضوع گیری ابوطالب و خاندان وی

ابوطالب، زمانی که مشاهده کرد سران قریش از وی می‌خواهند که حضرت محمد -صلى الله عیلی وسلم- را تحول آنان به‌دیدن نا ایشان را بكشنند؛ و در دیگر رفتارها و کردارهای قریشیان نیز با توجه به قرآن و شواهد متعدد، دریافت که آنان می‌خواهند حضرت محمد -صلى الله عیلی وسلم- را بكشنند. و حرمت حمایت ابوطالب را بشکنند؛ و حرکات امثال عقبین ایبمیییت و ابوجهلین هشام و عمرین خطاب را زیر نظر گرفت؛ فرزندان هاشم و فرزندان مطلب را فراخواند و آنان را گرد آورد، و آنان را به قیام برای حفاظت از پیامبر اکرم -صلى الله عیلی وسلم- دعوت کرد. همگی آنان، مسلمان و کافر -از روی غیرت و حمیت و به منظور حفظ حرمت قانون «جوار» در فرهنگ قومی عرب. دعوت ابوطالب را اجابت کردند و در کنار کهبه با وی همیمان شدند. و عهد بستند. در آن میان، تها ابولهای برادر ابوطالب، از آنان کناره گرفت، و به دیگر سران قریش پیوست.١

١ - سیرت این هشام، ج.١، ص.٤٦٩.
فصل هفتم
تحریم اقتصادی - اجتماعی

پیمان ستمگری و جفاکاری
سرگردانی و پریشانی مسئولان مکه روزبروز افزایش می‌یابد. همچنان حسرت و ناگار شده بود. می‌دیدند که فرزندان هاشم با فرزندان مطلب هم پیمان شده‌اند و عزم بر حفاظت از یک‌پاره‌گی خارج کردند. و با دارندگان که از ایشان حمایت کنند.
کار به هر جایی که می‌خواهد بکشند، بکشید یا
سرانجام، مسئول‌های شرکت در خیف یا کتاب‌های وادی محضب اجتماع کردند. و
بر علیه بی‌نیامده و بی‌مطلب هم پیمان شدند. مبنی بر اینکه با آنان وصلت نکنند.
دادوست نکنند؛ همین‌طور نکنند: معاشرت نکنند؛ به خانه‌ها آنان وارد نشوند و با
آن‌ها سخن نگویدن؛ تا زمانی که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را در اخبار آنان
بگذارند نا کنند. این پیمان‌نامه را در صحیفه‌ای نوشته‌اند و با عهد و پیمان‌های
محکم آن‌ها تایید کردند دانش بر اینکه «هرگز درخواست صلح و سازش را از
بنی هاشم نپذیرند، و نسبت به آنان هیچ‌گونه مهرابی نکنند، تا محمد را برای کشتی
تسلیم آنان کنند.»

ابن قیم گوید: می‌گویند ابن نامه را منصورین عزمه ببینان هاشم نوشته، نیز
می‌گویند آن‌ها نضرین حارث نوشته؛ اما، درست آن است که بی‌پیشان بن عامر
هاشم نوشته، و رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به او نفرین کردند، و دستش
ناکاره شد. ۱

---
1- نک صحتی الیخیری، همرا با فتح البارزی، ج ۳، ص ۵۲۹-۵۳۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲.
این پیمان‌نامه تحریم اقتصادی- اجتماعی بر علیه بنی‌هاشم و بنی‌ملتی نوشت
شد. پیمان‌نامه را درون خانه که به آویختند و موجب این عهده‌نامه، خاندان هاشم و
خاندان مطلب از دیگر قربانیان جداسازی شدند. و در شعب ایبی طالب زندانی
شدند. بنابر مهندس، ان این قرار در شب اول ماه محرم سال هفتم بعث روي داده
است. جز این نیز گفتند:

سه سال در شعب ایبی طالب

حصر اقتصادی شدت ناپذ. خوار و دار و مواد غذایی به روي آنان بسته شد.
مواد غذایی و دیگر کالاها را مشکات مکه پیش از آنکه کاروان را وارد شهرشوند،
پیش‌ادلتی می‌کردند و از آنان خریداری می‌کردند. محاصرو شدگان تاب و توان از
دست دادند. به خرده‌نرسیدن درختان و پوست حیوانات پناه بردن. کار به جایی
رسید که از آن سوی شعب ایبی طالب صدای زنان و کودکان که از شدت غرسنگی
فریاد می‌زندند. شیبچه می‌شد. تنها، گاهی به طور مخفیانه قوت و غذای اندازی به
آنان می‌رسید. برای خریداری می‌تحاج خودشوند، بجر در ماه‌های حرام نمی‌توانستند
از شعب خارج شوند. گاه می‌شد که از مکه خارج می‌شدند تا ببرن شهر بله
بتوانند از کاروان‌های جدای خریداری کنند؛ اما، مکیان سر می‌رسیدند و انقرد بر بهای
کالای موردنظر آنان می‌افزودن که توانستند از عهده پرداخت قیامت آن برایند!

هر از گاهی، حکیم‌ن‌های حزام قدروی گنبد برای عوامل خدیجه -رضی الله عنه- به
داخیل شیب می‌برد. یکبار ایبکاچه سر راه را گرفت و با او درگیر شد تا
نگذازد که آن مواد غذایی به محاصرو شدگان برسد. ایبیختی بر سر رسید و میانی
شد، و به حکیم کمک کرد تا بتوانند گنبد مرا را به شعب ایبی طالب نزد عوامل بردار.
نقض پیمان‌نامه

در سال یا سال، به همین منوال گذرگشت. در ماه محرم ۱ سال دهم بعثت، پیمان‌نامه نقض شد. و محاصره برداشتند. ماجرا از این قرار بود که در اصل، برخی از قریشیان از انعقاد این عهدنامه خشنود بودند، اما، بعضی دیگر خوشایندشان نبود. به تدريج، آن عده از قریشیان که از انعقاد چنین پیماننامه‌ای ناخشنود بودند، کوشیدند تا آن را نقض کنند.

فرد شاخصی که به این امر اقدام کرد، هشام بن عمرو، مردی از طایفه بنی عامرین لوز بود. وی شبانه و مخفیانه برای بنی هاشم قوت و غذا به شعب می‌برد. این بار، به

1- دلیل بر اینکه نقض عهدنامه در ماه محرم روز داده است، آن‌که که ابوتالب شش ماه پس از نقض عهدنامه از دنیا رفت، و یک به یک تحقیق، وقت ابوتالب در ماهه رجب اتفاق افتاده است. سکانسی که نیاز می‌گوید ابوتالب در ماه رمضان از دنیا رفت، است. می‌گوید: وقت ابوتالب هشتماه و جنر روز پس از نقض عهدنامه روز داده است.
با هم‌دیگر پیمان بستند که برای نقض عهده‌نامه تحریم اقتصادی و جامعه‌ای بین‌هاشم و بین مطلب قیام کنند. زهیر گفت: من از همه‌شان پیشتر بودم؛ اکنون من نیز نخستین کسی خواهم بود که در این باره سخن بگوید!

بامداد فردای آن روز، به سوی مراکز تجمع همه روزه خودشان به راه‌افتادند. زهیر، که خلخالی بر دوش داشت، از راه رسد. هفت شرط دور خانه که طول کرد. آنگاه، به مردم روی کرد و گفت: ای اهل مکه، ما خواص‌های گوناگون را بخوریم و لباسهای متنوع پوششیم، در حالی که بین‌هاشم دارند هلاک می‌شوند، و هیچکس با آنان دادوستند نمی‌کند؟ بخدا، آرام نمی‌شینم تا اینکه این عهده‌نامه بینی بر قطع رحم و ظلم و ستم پاره گردد!

ابوچهل که در آن سوی مسجد حضور داشت، گفت: دروغ گفتی، بخدا، آن عهده‌نامه پاره نخواهد شد!

زمعه بن اسود گفت: تو بخدا ذروغقوی یا از اوی! ما آن زمان نیز که نوشته شد، از آن خشنود نبودیم!

ابوالبختری گفت: زمعه راست می‌گوید! ما از آنچه در این عهده‌نامه نوشته شده است، خشنود نیستیم، و آن را قول نداریم!

مطعم بن عتیق گفت: شما دو تن راست گفتید؛ و هرکس غیر از این گفت به شاد یا بگوید دروغگوی است! ما دسته جمعی از این عهده‌نامه به درگاه خداوند اعلام برانت می‌کنیم، و از محبوه آن پیزاری می‌جویم!

هشام بن عمرو نیز نظر همین سخنان را گفت.

ابوچهل گفت: بر این قضیه شیوه تکمیل گیری شده، و در جای دیگری غیر از اینجا به مشورت نهاده شده است!
ابوطالب نيز در أن سوى مسجد نشسته بود. أمده بود كه به آنان بگوید: خداوند رسول مهرب از وعده صاحبهاي كه پيام مذكور در آن نوشته شده است مطلع گردايده، حاکی از آنکه خداوند موريانه را فرستاده است تا همة تحتاي جفایانه تأثرا درآيي. آنان را که پایمال کتند، روابط خویشاندی بود بخورد. مگر آنجایی که نام خداوند عزوجل در آن ذكر شده است. آن حضرت نيز مطلب را با عمومي خود بازگفتگه بودند، اينک ابوبطال بسیار قریشان بوده تا برای آنان بزگود که برادرزادهاش به او چنين و چنان گفته است: اگر گفته‌هاي ى دروغ بوده باشد، ما او به شما واگذار خواهيم كرد! و اگر راست گفته باشد. شما دست از قطع رحم و ستم روا داشتن با ما برداردا! قریشان گفتند: به اتصاف سخن گفتي! پس از اینكه گفتگوي ايشان با ابوجهل پايان پذيرفت، مطمئن آهنگ ى صفحه مربوط به عهدنامه كرد؛ ديد که تمامی آن را موريانه خورده است، بجز جمله "باسمک اللهم! و هر چاگ ديگر آن قرارداد که نام "الله" آمده بود. به اين ترتيب، قرارداد تحريم اقتصادي - اجتماعي قریشان برعلی به هاشم و بني مطلب نقض گرديد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با همراهانشان از شعب ابوبطال بيرون آمدند. مشركان نيز اينک معجزه يزرگي را در ارتباط با نیوت و رسالت آن حضرت مشاهده كرده بودند. اما، همسپاره كه خداوند درباره اين قوم فرموده است:

«وآردن نزا آبی يُغْرَضُوا وَيَقُولُوا سَعِيرُ مَسْتَمِرُوا!»

«هرگاه معجزه‌ای را مشاهده می‌کردنده، اعتراض می‌کردنده و می‌گفتند:
همان چادوار همیشگی است!»

ابن معجزه‌ی را نیز نادیده گرفتند، و بر کفر پیشین خوش‌افزودند.

1- سورة فصیر، آیه ۴۲. 
آخرین مراجعة قریشیان به ابوطالب

پیامبر اكرم -صلى الله عليه وسلم- از شعب ابوطالب بیرون آمد به بودن، و دوباره کارشناس را مانند گذشته از سر گرفته بودند. قریشیان نیز، هرچند به آن سفکاری و قطع رحم پایان داده بودند. همچنان مانند پیش، با شیوه های سلطه و گرانه خویش، مسلمانان را آزار می دادند، و بر سر راه خدا سنگ می کردند. اما، از آنجا که سن وی از هشتاد سال گذشته بود، و دردها و پیشامدهای طاقت فرسای متوالی سالها بود که او را ناتوان و افسردگی ساخته بود به خصوص، محاصرا شعب ابوطالب پشت وی را شکسته بود و مفاصل وی را از کارآی اندامانگی بود؛ پس از خروج از شیعه، جند ماهی پیش گذشته که در بستر پیاماری افتاد، و روز به روز پیاماری شدت یافت، مشترکان قریش بر خویشتن ترسیدند که اگر پس از وفات ابوطالب بخواهند بایلی بر سر برادرزاده، را پورند. در موانع قوم عرب بنام گردند! این بود که یک بار دیگر در صدد برآمده تا در حضور ابوطالب با حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- به گفتگو بنشینند. و امتیازتی را بهدیدن که پیش از آن حاضر به دادن آن امتیازات نبوده‌اند، و برای آخرین بار، هیأتی را به نمایندگی ترد ابوطالب گسیل داشتند، و این آخرین مراجعاة ایشان به ابوطالب بود.

* ابن اسحاق و دیگران نوشته‌اند: زمانی که ابوطالب بیمار شد، و سنگینی حال وی به گوش قریشیان رسید، با یکدیگر گفتند: حمزة و عمر اسلام آورده‌اند! آوازه محمد و آنین جدید و دو درمان همه طواف قریش ظنین افکن شده است! باید نژد

ابوطالب برويم، و از او بخواهيم که بر پسر برادرش سخت بگیرد، و او را در اختيار ما بگذارد! بخدا، هیچ اینه ندارم که این هم جمعت سرمشقه همة کاری را از دست ما بیرون نگردمان! به روايت دیگر، گفتند: ما خوف آن را داریم که این پیرمرد بیمیرد، و مردم مسائل بعید را به دنیا وی مرتب گردانند. و قوم عرب ما را سرزمش کند و بگویند: او را به حال خوذ واگشانندت! وقتی که عمیویش از دنیا رفت، بر او دست اندانتند!

سران قرشی: عتبه بن ربيعه: شیبه بن ربيعه: ابوجهل بن هشام؛ امیه بن خلف;
ابوسفيان بن حرب: با عده‌ای دیگر که تقیبیاً بیست و پنج تن می‌شدند، به نهد ابوطالب رفسپار شدند، و گفتند: ای اباظلاب، شما خود می‌دایند که در نه مد ما چه مقام و منزلتی دارید. اینک شما به حال و وضعی که می‌بینید دیگی شده‌اید، و از بابت وفات شما ترس تمامی وجود ما را فرا گرفته است. شما نیک می‌دانید که میان ما و باردارژاده شما چه گذشت است و می‌گذرد. وی را نزد خویش فراخوانید، و از ای او برای ما و از ما برای او النام بگیرید، اینک بر اینکه یکی باشد وی کاری به کار ما نداشتی باشد، و ما نیز کاری به کار او نداشته باشیم؛ ای ما را و آنین ما را واگذاریم، و ما او را و آنین ای واگذاریم!

ابوطالب در پی حضرت محمد–صلى الله عليه وسلم– فرستاد. آن حضرت نزد ابوطالب آمدن. ابوطالب گفت: ای پسر برادر من، ایتین اشراف و سران قوم و قیبله توانائ: در اینجا گرددم آمادهند تا امتیازاتی به تو بدهند. و امتیازاتی از تو بگیرند؛ آنگاه سخنان سران قرشی را براً ایشان بازگفت و پیشنهاد آنان را دانش بر عدم تعرض هر یک از طرفین به طرف دیگر به آن حضرت عرض داشت. رسول‌خدا - صلى الله عليه وسلم– در پاسخ آنان گفتند:

(آرایتم ان أغطیهکم کلمه تکلمتم بها، ملکنم، اما العرب، و دانت لكم وما العجم؟)
نظرتان در این مورد چیست که به شما کلمه‌ای را بدهم که اگر آن کلمه را گویید، همه جهان عرب را زیر فرمان به گیردی، و غیرعبرب نیز همه به فرمان شما درآیند؟

به روایت دیگر خطاب به ایبوبال فرموئدن: من از اینان می‌خواهم که فقط یک کلمه را بر زبان آورند. تا قوم عرب به فرمان ایشان گردند نهند. و غیرعبرب نیز به آنان جزیه پردازاند! و نیز به روایت دیگر، گفتنند: «ای عموی من، یعنی از من می‌خواهند که آنان را بسی چیزی که خیرشان در آن است دعوت نکنم! ایبوبال گفته به چه چیزی آنان را فرا می‌خوانی؟ آن حضرت گفتنند: من ایشان را دعوت می‌کنم به اینکه تنها یک کلمه را بر زبان آورند، تا همه اقوام عرب سر در خط فرمانشان نهند، و بر همه اقوام عجم نیز فرمانروا شوند. وقتی رسول‌خدا حسین الله علیه و سلم - این سخن را گفتند، اشرف قرش بر جای خروش می‌خکوب شدند و سرگردان شدند و در نیافتن که چگونه این کلمه واحدهای را که تا این اندازه سودمند است، رده‌کنند! ابوجهل گفت: آن کلمه کدام است؟ به جان پدرت سوگند، این یک کلمه و ده برابر این کلمه را به خاطر تو خواهیم گفت! پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم - گفتند:

(تقولو لاله‌الله، و خلوقون ما تعودون من دوئنه).

بگویید: لاله‌الله، و همه بانان و معبودان ناروا را از مقام معبودیت خلع کنید.»

بگویید: لاله‌الله، و همه بانان و معبودان ناروا را از مقام معبودیت خلع کنید.»

مشروکان دست زدند و گفتند: تو می‌خواهی- ای محمد- که همه آن خداوان را تبیل به یک خدا کنی؟ کار عجیبی را آغاز کردهای! آنگاه، به یکدیگر گفتند: به خدا، این مرد هیچ‌کس از چیزهایی را که شما می‌خواهید، به شما نخواهد داد. راه خود را پیش گیردی، و بر همان دین پدرانتان ثابت قدم باشید، تا خداوند
مانشأ و او حكم كند سب سبراكده شندن. آيات آغازن سوره صاد در ارتباط با

همين افراد نازل شده است:

ص و أفراده ذكرون ذا الذكر * بل الذين كفرت في عزة و ضفاف * كم أهاكم من قبلهم
من قرون فنذروا وات حين مناص * و عجزوا أن جاءهم منذرين منهم وقال الكافرون هذا
ساحر كاذب * أجل اللائحة إلاها و احدان إن هذا لشيء عجاب * و اطلق الملاح مثهم
أن امشوا و اضنوا على أهللكم إن هذا لشيء يراد ما سبعتن بهذا في الممثل الآخرة
إن هذا إلا اختياق `1.

صاد. به قرآن مشتمل بر هره دانش و آگاهی سوگند. ابن كافراناند که در
كام خودیان و اختلاف فرورفته. چه بسیار اوطامی را که هلاک
گرداگردی. و آنان فریاد برآورندند که به هیچ روى راههای نیست و به
شگفت آمدنند که چرا یکی از میان ایشان به اذار پرخاسته است; و کافران
غفتند: ابن شخص جادوگری دروغگوست! آیا آنهمه خداانان را تبدیل به
یک خدا كرده است؟ ابن چیزی سخت شگفت آور است! ما هرگز چنین
سختانی را سالان سال است که نشیندهایم; ابن نیست مگر یک بدعت
نوظهر؟ `2.

عمر الحسن (وفات ابوبکر)

بيماری ابوبکر همچنان شدت می‌بافت، و طولی نکشید که وی از ابی رفت.
وفات ابوبکر در ماه رجب سال دهم بعثت، شش ماه پس از ویروان آمدن از شعب

1 - سورة ص، آیه 1-7.
2 - سیرت ابن هشام، ج.۱، ص ۴۱۶-۴۱۹-۴۲۱، نیز نک: سنن الترمذی، ج.۵، ص ۳۴۱، مسلم ابی
بکر، ج.۴، ص ۲۵۶، ح ۲۴۳۸۲، ابن جریر طبری نیز ابن دانان را آورده است.
روی داد. ۱ بعضی نیز گفته‌اند که وی در ماه رمضان همان سال، سه روز پیش از وفات خدیجه -رضی الله عندها از دنیا رفته است.

وفات حضرت خدیجه
حدود دو ماه، یا سه روز پس از وفات ابوطالب - بنابر اختلاف اقوال- آملمؤمنین خدیجه گبری -رضی الله عنه- نیز از دنیا رفت. وفات وی در ماه رمضان سال دهم بعثت روز داد. و به هنگام مرگ، بنابر مشهورترین روایت، شصت و سه سال داشت، و رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- به هنگام وفات همسرشان خدیجه -رضی الله عنه- پنجاه سال داشتند. ۲

خدیجه کبری از جمله نعمت‌های بزرگ بود که خداوند بر پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- ارزانی داشته بود. یک زیب فرن خدیجه -رضی الله عنه- در کتاب آن حضرت بود. به هنگام نگرانی و پریشانی همدام ایشان بود؛ و در سخت‌ترین شرایط، یار و یاد و همبستگی ایشان بود؛ و در راستای گسترش دعوت و ادای رسالت به آن حضرت مدت می‌رسانید و در صحت‌های تلخ مبارزه و جهاد با ایشان تبدیل و دماس بود، و یک تا چنان خوش‌ها در طبیعی اذعان پیش روزی آن حضرت قرار داده بود. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- درباره حضرت خدیجه -رضی الله عنه- چنین می‌فرماید:

۱ - مختصر السیره، ص ۱۱۱.
۲ - این جزئی در تلفیق (ص ۷)، بر وفات حضرت خدیجه -رضی الله عنه- در ماه رمضان سال مذکور تصریح گردید است.
(آمنت بي حين كفر بي الناس؛ و صدقتي حين كذبتى الناس، وأشركتي في مالها حين حرمى الناس، و رزقتي الله ولدها و حرم ولد غيرها)  

«و به من ايمان أورد، أن هنگام که مردم به من کافر بودند؛ مرا تصديق کرد، أن هنگام که مردم مرا تکذيب مي كردن، مرا شريک داريي خوشگردن، أن هنگام که مردم مرا محروم گردانيده بودند و خداوند از وي به من فرزندانى روزى کرد؛ اما از همسران دیگری به من فرزندى نداد.»

* در حديث صحيح از أيوبى بر رواىته است که گفت: جبريل بر نبي اكرم صلى الله عليه وسلم- نازل شد و گفت: يا رسول الله، این خدیجه است که دارد مي آید! گرچه در مست دارد که در آن تان خورش است- يا غذاست، يا: نوشئيي است. همینکه به نزد تو رسید، سلام خداي خدیجه را به وی برسان و به او بشارت بده که در پهشته، خداوند خانهای از نی برای او ساخته است که در آن خانه، اثرى از خستگی و ماندگی نباشد!  

**تهحم فم و اندوه**

این دو حادثه درناماك، با فاصله چند روز، اثبات افتاد. سیل غم و اندوه به قلب مبارک پیغمبر اكرم صلى الله عليه وسلم- سرزار شد. از آن پس، بوسته و پابي رنجها و مصيبةا ها از سوی قوم و قائله آن حضرت به ایشان روی آورد. پس از وقات ابوطالب، قریشيان بر گستاخي خویش انزودند، و آشکارا به شکنجه و آزار آن حضرت پرداختند. غم و اندوه از در و دیوار بر آن حضرت می برید، نا آنها بالاخره از قریشيان قطع امید کردن، و راهی طائفه شدند، بدان امید که اهل طائفه

1- این روایات را امام احمد بن حنبل در مناسخ خویش آورده است: ج 6 ص 118.
2- صحيح البخارى، «باب تزويج النبي خديجة و فضله» ج 1 ص 539.
دَعْوَتْ اِبْنِ يَسَارٍ لَمْ يُرَأَ لَهُ نَفَسًا١ - ۱ اِبْنِ يَسَارٍ لَمْ يُرَأَ لَهُ نَفَسًا١

۱۰۲۴

۱۰۲۵

۱۰۲۶

۱۰۲۷

۱۰۲۸

۱۰۲۹

۱۰۳۰

۱۰۳۱

۱۰۳۲

۱۰۳۳

۱۰۳۴

۱۰۳۵

۱۰۳۶

۱۰۳۷

۱۰۳۸

۱۰۳۹

۱۰۴۰

۱۰۴۱

۱۰۴۲

۱۰۴۳

۱۰۴۴

۱۰۴۵

۱۰۴۶

۱۰۴۷

۱۰۴۸

۱۰۴۹

۱۰۵۰

۱۰۵۱

۱۰۵۲

۱۰۵۳

۱۰۵۴

۱۰۵۵

۱۰۵۶

۱۰۵۷

۱۰۵۸

۱۰۵۹

۱۰۶۰

۱۰۶۱

۱۰۶۲

۱۰۶۳

۱۰۶۴

۱۰۶۵

۱۰۶۶

۱۰۶۷

۱۰۶۸

۱۰۶۹

۱۰۷۰

۱۰۷۱

۱۰۷۲

۱۰۷۳

۱۰۷۴

۱۰۷۵

۱۰۷۶

۱۰۷۷

۱۰۷۸

۱۰۷۹

۱۰۸۰

۱۰۸۱

۱۰۸۲

۱۰۸۳

۱۰۸۴

۱۰۸۵

۱۰۸۶

۱۰۸۷

۱۰۸۸

۱۰۸۹

۱۰۹۰

۱۰۹۱

۱۰۹۲

۱۰۹۳

۱۰۹۴

۱۰۹۵

۱۰۹۶

۱۰۹۷

۱۰۹۸

۱۰۹۹

۱۱۰۰

۱۱۰۱

۱۱۰۲

۱۱۰۳

۱۱۰۴

۱۱۰۵

۱۱۰۶

۱۱۰۷

۱۱۰۸

۱۱۰۹

۱۱۱۰

۱۱۱۱

۱۱۱۲

۱۱۱۳

۱۱۱۴

۱۱۱۵

۱۱۱۶

۱۱۱۷

۱۱۱۸

۱۱۱۹

۱۱۲۰

۱۱۲۱

۱۱۲۲

۱۱۲۳

۱۱۲۴

۱۱۲۵

۱۱۲۶

۱۱۲۷

۱۱۲۸

۱۱۲۹

۱۱۳۰

۱۱۳۱

۱۱۳۲

۱۱۳۳

۱۱۳۴

۱۱۳۵

۱۱۳۶

۱۱۳۷

۱۱۳۸

۱۱۳۹

۱۱۴۰

۱۱۴۱

۱۱۴۲

۱۱۴۳

۱۱۴۴

۱۱۴۵

۱۱۴۶

۱۱۴۷

۱۱۴۸

۱۱۴۹

۱۱۵۰

۱۱۵۱

۱۱۵۲

۱۱۵۳

۱۱۵۴

۱۱۵۵

۱۱۵۶

۱۱۵۷

۱۱۵۸

۱۱۵۹

۱۱۶۰

۱۱۶۱

۱۱۶۲

۱۱۶۳

۱۱۶۴

۱۱۶۵

۱۱۶۶

۱۱۶۷

۱۱۶۸

۱۱۶۹

۱۱۷۰

۱۱۷۱

۱۱۷۲

۱۱۷۳

۱۱۷۴

۱۱۷۵

۱۱۷۶

۱۱۷۷

۱۱۷۸

۱۱۷۹

۱۱۸۰

۱۱۸۱

۱۱۸۲

۱۱۸۳

۱۱۸۴

۱۱۸۵

۱۱۸۶

۱۱۸۷

۱۱۸۸

۱۱۸۹

۱۱۹۰

۱۱۹۱

۱۱۹۲

۱۱۹۳

۱۱۹۴

۱۱۹۵

۱۱۹۶

۱۱۹۷

۱۱۹۸

۱۱۹۹

۱۲۰۰

۱۲۰۱

۱۲۰۲

۱۲۰۳

۱۲۰۴

۱۲۰۵

۱۲۰۶

۱۲۰۷

۱۲۰۸

۱۲۰۹

۱۲۱۰

۱۲۱۱

۱۲۱۲

۱۲۱۳

۱۲۱۴

۱۲۱۵

۱۲۱۶

۱۲۱۷

۱۲۱۸

۱۲۱۹

۱۲۲۰

۱۲۲۱

۱۲۲۲

۱۲۲۳

۱۲۲۴

۱۲۲۵

۱۲۲۶

۱۲۲۷

۱۲۲۸

۱۲۲۹

۱۲۳۰

۱۲۳۱

۱۲۳۲

۱۲۳۳

۱۲۳۴

۱۲۳۵

۱۲۳۶

۱۲۳۷

۱۲۳۸

۱۲۳۹

۱۲۴۰

۱۲۴۱

۱۲۴۲

۱۲۴۳

۱۲۴۴

۱۲۴۵

۱۲۴۶

۱۲۴۷

۱۲۴۸

۱۲۴۹

۱۲۵۰

۱۲۵۱

۱۲۵۲

۱۲۵۳

۱۲۵۴

۱۲۵۵

۱۲۵۶

۱۲۵۷

۱۲۵۸

۱۲۵۹

۱۲۶۰

۱۲۶۱

۱۲۶۲

۱۲۶۳

۱۲۶۴

۱۲۶۵

۱۲۶۶

۱۲۶۷

۱۲۶۸

۱۲۶۹

۱۲۷۰

۱۲۷۱

۱۲۷۲

۱۲۷۳

۱۲۷۴

۱۲۷۵

۱۲۷۶

۱۲۷۷

۱۲۷۸

۱۲۷۹

۱۲۸۰

۱۲۸۱

۱۲۸۲

۱۲۸۳

۱۲۸۴

۱۲۸۵

۱۲۸۶

۱۲۸۷

۱۲۸۸

۱۲۸۹

۱۲۹۰

۱۲۹۱

۱۲۹۲

۱۲۹۳

۱۲۹۴

۱۲۹۵

۱۲۹۶

۱۲۹۷

۱۲۹۸

۱۲۹۹

۱۳۰۰
و نیز، در همان اثنا می گوید:

(۱) «فریش هرگز با من رفتاری نکردن که مرا ناخوشایند باشد، تا زمانی که ابولاطب از دنیا رفت!»

به خاطر همین رنگ‌ها و اندوه‌های پایی که در سال دهم بعثت بر پیامبر اكرم - صلى الله عليه وسلم - روي آور گردید، این سال را «عام الحزن» نامیدند، و یا این نام و عناوان در سیره نبوی و تاریخ آن روزگار شهرت یافت.

ازدواج با سوده

در ماه شوال همین سال، یعنی سال دهم بعثت، پیغمبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - با سوده بنت زمعه- که از مسلمانان دیرین بود، و در هجرت دوم به حبشه در شمار مهاجران بود- ازدواج کردند. شهوت پیشین سوده، سکران بن عمر بود که او نیز اسلام آورده بود، و همراه وی به حبشه هجرت کرد، و در سرزمین حبشه، یا پس از مراجعت به مکه، از دنیا رفت. پس از گذشتن عده وقات، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از وی خواستگاری کردند، و او را به همسری خویش درآوردند.

سوده نخستین زنی بود که پس از وفات خدیجه به همسری آن حضرت درآمد، و در سنوات اخیر همسری اش، نوتی خود را به عایشه (رضی الله عنها) بخشید.

1- سیره ابن هشام، ج ۱ ص ۴۱۶.
2- تلفیق فهوم اهل الاکثر، ص ۱۰.
مواعظ شکیبایی و پایداری مسلمانان
وقتی انسان اندیشمند در راستای مطالعه و پیگیری روند سیره، نوی به انجا
می‌رسد، انگشت حیرت به دهان می‌گردد؛ و خرد وران جهان از هر سوی، زبان به
پرسشن ساخته چه عوامل و موجبات مسلمانان را به این غایه القصوای
مقاومت و استقامت رسانی‌ده است؟ و اینکه مسلمانان چگونه در برای این آزارها و
شکنجه‌های سنگین شکیبایی کردن، و زیر این فشارهای سهمگین تاب آوردن؟ که
امروزه وقتی خر را می‌شنویم، بدنمان می‌لرزد، و قلبمان می‌خواهد از قفصة سینه
خارج شود؟! نظر به این ذهنیت عمومی و پرسشن همگانی، برآیند که در پایان این
فصل به برخی از این عوامل و موجبات، اشاره‌ای ساده و گذرا داشته باشیم:

1) ایمان به حدا: عامل اصلی مقاومت و استقامت، اولاً و بالاخره، ایمان به خدا
یکتا است، و شناخت آو، آنجلسکه باید و شاید. باور و ایمان، قطعی و تزلزال‌پذیر،
وقتی که در دل انسان چای گیرد، دل را هم وزن کوه‌ها می‌گردداند، و این چنین
قلبی دیگر از چای خود تکان نمی‌خورد. انسانی که چنین ایمانی استوار، و چنین
یقینی، قطعی دارد، همه دشواری‌ها و سختی‌های دنیا را، در کنار ایمانی که دارد,
علفه‌های هرزه‌ای می‌بیند که به روی سبل بپیامنگی که آمده است تا سلامه برافراشته
را پیشکند، و قلمه‌های محکم را درهم خرد کند، فراز آماده‌اند انسان با ایمان، در
برابر شیرینی و حلاوت ایمان، و شادابی معرفت، و شادمانی یقینی، که از آن
برخوردار است، به هیچک از آن دشواری‌ها و گرفتاری‌ها اهمیتی نمی‌دهد؛
همانگونه که خداوند در قران کریم یبان فرموده است:

«آیا زند قیامت جفیف، آیا ما یفیق الناس قیامتُ في الأرض؟».

1- سورة صادق، آیه 17.
از این عامل اصلی، موجبات و عوامل دیگری نیز نشأت می‌گیرند که بر پایداری و شکبایی اهل ایمان می‌انجامد؛ از جمله:

۲) رهبری دل‌انگیز: نبی‌الکرم –صلى الله عليه وسلم– که رهبری بزرگ امت اسلام، بله! رهبر بزرگ تمامی جهان پرشیت بودند. از چنان خوی خوش، و خلقت نازین، و کمال نفسانی، و خصوصیات والد، و سر و وضع آرایشتار پرخوردار بودند که همه دلها بسوی آن حضرت جذب می‌شدند، و همه جانها در آتش اشیاق قربانی شدن در آستانه آن حضرت می‌سوختند. بهره پیامبرکرم –صلى الله عليه وسلم– از کمالات انسانی و زیبایی‌های معنی و روحانی که محبوب همگان قرار می‌گیرد. به اندلذ‌های بود که به هیچ چیز دیگر بشر روزی نشده است. از نظر ملت و شرافت و موقعیت اجتماعی و مناسبات و فضایل و مناقب برفرز بالاترین قله جای داشتند، و از نظر عفف و امان و صادقت، و هر چه درکی تر دیگر، دارای مقام و درجه‌ای بودند که حتی دشمنان آن حضرت در آن شکا و ترديش نداشتند؛ دیگر چه رسد به دوستان و همراهان ایشان. دوست و دشمن در برابر آن حضرت، چنان بودند که هرگاه ایشان سختی می‌گفتند، به درستی و راستی آن چیست پیدا می‌کردند.

یک بار، سه تن از قربانی‌های گرده آمده بودند، و هر یک –به خیال خودشان دور از جشن آن دو تن دیگر، به استماع قران متشنج بودند. طولی تکشید که رازشان آشکار شد. یکی از آنان از ابوجهل -که خود یکی از آن سه تن بود- بیسی: نظرت راجع به آنچه از محمد شنیدی چیست؟ گفت: چه شنیدم؟ ما با بین عیبمناف به سر چه و مقوم همواره نزاع داشتیم. آنان اطعام کردند، ما نیز اطعام کردیم؛ آنان غرامت‌های این و آن را بر عهده گرفته‌نام، ما نیز بر عهده گرفته‌بود. بذل و بخشش کردند، ما نیز بذل و بخشش کردیم؛ همینکه دو شادمانیکه یکدیگر قرار گرفته‌ایم، و هم‌مانند دو اسب شرکت کنند در مسابقه و شرط‌بندی، به موازات یکدیگر
به نخست درآمیدم؛ گفتند: ما پیامبری داریم که از آسمان به او وحی می‌رسد! این یک امتیاز، را دیگر چگونه می‌توانیم به دست بیاوریم؟ بخدا، هرگز به او ایمان نمی‌آوریم، و اگر تصمیم نمی‌گیریم!

ابوجهل همواره می‌گفت: ای محمد، ما شخص، تو را تکذیب نمی‌کنیم، فقط آنچه را که تو آوردی؛ ای تکذیب می‌کنیم! چنانکه خداوند- به همین مناسبت- این آیه شریفه را نازل فرمود:

۲۳۷. فقد علم الله ليجزال أني يقولون فإنهم لا يكلدوكم وأبن الطالبين نبات الله

یکخوان.

این ایان شخص، تو را تکذیب نمی‌کنند، بلکه این است، پیشگان در برابر آیات الهی اکثر و جحو می‌ورزند!

روزی، سه بار پایی، کف‌ار مکه آن حضرت را آزار دادند؛ در مرتبه سوم، آن حضرت خطاب به آنان گفتند:

(بی معشر قرشی، جنتکم بالذبح).

"ای قرشیان، مرسی، برایتان به ارمان آورده ام".٤

۱- سیرت ابن هشام، ج. ۱، ص ۳۱۶.
۲- سورة انعام، آیه ۳۳.
۳- ترمذی ایش دیدی: را در تفسیر این آیه شریفه در سوره انعام آورده است، ج. ۵، ص ۲۴۲. ح ۶۰۶۴.
۴ در اینجا پیامبر اکرم-صلى الله عليه وسلم- قرشیان ظالم و استمگر را تهدید کرده، بدان‌ها گوش‌زدیم که کردتر روزی سرای این ستم‌ها و آزارهایی که در حق مؤمنان روا می‌دارند، و خواهد دید... مرجم محترم گویا متوجه این موضوع نشد و فرمود آن را پذیرفت-صلى الله عليه وسلم- و برای ترجمه ترجمه کرده اند که: "ای جمعیت قرشیا! من به آهنتی قربانی شدن بسوی شما آمده ام."
این سخن آن حضرت به اندادهای در غم چنان آنان تأیید کرد که حتی سرسختی‌های دشمنان ایشان، با بهترین عبارات و تعبیراتی که در نوان داشتند، در صدد دلجویی آن حضرت برآمدن. روزی که به هنگام سجده، شکم‌خورانندگی شریک گردیده، آن حضرت افکتدند، ایشان تفریح نمی‌کردند، خودن از لیان مشترکان رخت بریست، و پرشانی و هراس سراسر وجودشان را فرا گرفت، و یقین کردند که هلاکشان نزدیک است.

غتی به بن ایب لهب را تفریح کردند، وی نیز یقین داشت که هرچه زودتر اثر تفریحی آن حضرت را خواهد دید؛ تا آن هنگام که آن شیر درنده را مشاهده کرد و گفت: بخدا، محمد در حالی که خود در مکه است، مرا در اینجا کشت!

ایبین خلیف آن حضرت را تهدید به قتل می‌کرد. پیغمبر اکرم صلی الله عليه وسلم- نیز به او می‌گفتند:

(رانا افلکت ان شاءالله).

«انشاءالله من تو را به قتل می‌رسانم!»

وقتی که در چنگ‌اند، آن حضرت با سرنزه به گردان وی اشاره کردند، به آنکه یک خراش جزیی بیش نبود، ایبی می‌گفت: اگر در مکه به من گفته است که مرا خواهد کشت! به خدا، اگر آب دهان نیز به من افکند بود، همان مرا به کشتی

می‌داد! تفصیل بیشتر این داستان در جای دیگر خواهد آمد.

سعدین معاد- زمانی که هنوز مسلمانان در مکه بودند- به آویزان خلف گفت: من از رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- شیوه‌ها که میرمودند مسلمانان تو را خواهند کشت! دچار وحشتی شدید گردید و با خود عهد کرد که پای از مکه بیرون نگذارد.

زمانی هم که ایبوجه او را پرای عزیمت به چنگ بدر وادار کرد، راهوارتنین شتر

۱- سیرت ابن هشام، ج۱، ص۸۴
مکه را خیردادی کرد تا بتواند بر فراز آن برآید و از صحته نبود برگریزد؛ زیرا، همسرش به او گفت: بود ای ابا صفوان، مگر فراموش کردهای که آن برادر یادیت به تو چه گفت؟! آمیز یکی پاسخ داده بود: نه به خدا، مین قصد ندارم، چند مزنی بیشتر تا همین نزدیکی با این لاه همراه باشم! این چنین بود حال دشمانان آن حضرت: پاران و همشینان آن حضرت که ایشان برایشان حکم یافته خدا در تن و روح در کلید به جانشان را داشت؛ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- قلب و چشم آنان بودند. همچنانکه آب تا به طبیعت خویش سرازیر می‌گردید، محبت قلبی و عشق راستین همگان نیز به سوی آن حضرت سرازیر می‌شد و چنان همانتند آنهم که به اهر غزوه می‌شود، مجذوب جمال آن حضرت می‌گردید؛ چنانکه شاعر عرب سروده است: فصیرته الهیلی كل جسم و مغناطیس افتدة الرجال

چنان بود که صورت وی هیولاه‌های یک بود، و چونان مغناطیس

دلمهای مردان را می‌زودا!

بر اثر همین عشق و علاقه‌ای شدید و خاطرخواهی اصحاب و پاران آن حضرت بود که هر یک از آنان حاضر بود که گردش خرد شود اما به ناخن آن حضرت خراشی نخرد و خس و خاشکی به پای آن حضرت نخلد!

روزی، در شهر مکه، ایوب‌کور مورد حمله کفتار واقع گردید، و او را سخت کتک زدند. عده‌ی رییعی ندیدیک وی آمد و اقتراب با نعلمین میخاد خویش، بر اندام و سر و روی ایوب‌کور کویدی، و بر شکم وی لگد نواخت، که دیگر چشم و پنی ایوب‌کور دیده نمی‌شد. پنی‌تیم او را در پارچهای پچیدن و به خانه‌اش بردند. شک ندشتند که

— نک کلیه البحاری، ج. ۲، ص. ۵۶۳.
می‌بیای. شامگاه آن روز همین‌که به هوش آمد و خواست حرف بزنند گفت:
 رسول خدا -صلی الله علیه وسلام- در چه حال است؟ به او زخم زبان‌ها زدن و بسیار او را سرزنش کردند. آنگاه از نزد او بی‌خاطر و به مادرش، ام‌الخیر، گفتند:
ترتبیه بده که به چیزی بخورانی یا شریت آبی به وی بدهی!
وقتی که ایوبیکر با مادرش تکا شد، دست به دانان او شب و گفت: از رسول خدا -صلی الله علیه وسلام- چه خبر داری؟ مادرش گفت: بخدا، من از رقیق تو خبری ندازم! ایوبیکر گفت: یکم جمیل دختر خطاب برو، و از او سوال کن که از رسول خدا -صلی الله علیه وسلام- چه خبر دارد؟ از خانه بیرون شد و نزد ام‌جمیل رفت. گفت: ایوبیکر از تو راجع به محمدین عبادت الله خیر می‌گیرد؟ گفت، من نه ایوبیکر می‌شناسم و نه محمدین عبادت الله! اگر دوست داری یا تو بپیام تا به نزد پسرت برخواهم گفت: آری! ام‌جمیل همراه ام‌الخیر آمد، تا بر سر بلالین ایوبیکر رسید که خوئین و مالین در پسر افتاده بود. ام‌جمیل به او نزدیک شد و صدا به شیون برآورد و گفت: به خدا، مردمانی که این بلا را برسر تو آوردند همه فاسق و کافرند، و من ام‌لیوار که خداوند انتمام تو را از آنان بگیرد!

1- البداية والنهایة، ج۳ ص۳۰
۲٧٢

در فصول بعدی نیز، سرگذشت‌های منحصر به فردی را از عشق و روزی پاران رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به آن حضرت، و چانداری و نداناری آنان نسبت به ایشان در جاهای مختلف این کتاب خوایم آورد: به خصوص، ماجراً چند آخذ، و سرگذشت حَجَب و امثال آن

۳ احساس مستند: صحابه پیامبر گرامی اسلام، مستندی سنگین و سهمگینی را که بر دوش بشریت نهاده شده است. به طور کامل احساس می‌کردند، و باور داشتند که به هیچ وجه نمی‌توانند از این مستند کتاب‌های گری کنند یا از زیر بار آن شان خلاک کنند: زیرا معتقد بودند که پامدهای فرار از زیر بار تحمیل این مستند بسیار و خیلی و زیان‌بادتر از آن شکنجه و فشاری است که در راستای تحمیل این بار مستند می‌پیندند. و خساراتی که بر اثر گریختن از این مستند، به آنان - و به جهان بشریت- روی خواهد آورد، به هیچ روزی، با سختی‌هایی که در جهت تحمیل بار این مستند با آن درگیرند، قابل مقایسه نیست.

۴ ایمان به آخرت، ایمان به آخرت نیز، احساس مستندی پاران رسول‌اکرم - صلی الله علیه وسلم- را تقویت می‌کرد. آنان بین قطبی داشتند به اینکه روزی در پیشگاه خدای رابع العلائم خواهند ایستاد، و برای جزء و کل و کوچک و بزرگ اعمالشان حساب پس خواهد داد: اگر یا با به رسوی عذاب همیشگی در وسط دوزخ! این بود که همواره شب و روز زندگانی خود را میان خوف و رجا می‌گذرانندند: امید و رجا به رحمت خدا، و خوف و پیم از عذاب الهی؛ چنانکه خداوند متعال می‌فرماید:

«وَالَذِينَ يَؤُولُونَ مَا آتَوا وَقَلُولُهُمْ وَرَحْلَةٌ أَلِيمٌ إِلَى رَجُلِهِمْ رَاجِعُونَ». ۱

------------------------
۱ سوره مؤمنون، آیه ۶۰..
و كسانى كه هرچه از آنان خواسته شده است انجام می دهد: اما، در عین حال، دلهاشان ترسان و حرسان است از اینکه باید به خدای خوشبیوئندای:

آنان می دانستند که دنیا با همه شکنجه‌ها یا بحقورداری هایش در قیاس با آخرين به اندازه بال پشه‌ای نمی‌زرد؛ و این شناخت نیرومند، سختی‌ها و تلخی‌ها و دشواری‌ها و گرفتاری‌های دنبای برای آنان آسان می‌گرداند: به طوری که اصلاً آنها را به خرج برندی داشتن، و اهمیتی به آنها نمی‌دادند.

(۵) قرآن کریم: در اثنای این نگاه‌های تاریک و هولناک، و در کشکش این بحران‌ها دردناک سوره‌ها و آیات قرآن نیز، با آن اسلوب منحصر به فرد و دلذیر، یکی پس از دیگری نازل می‌شندند، و در جریت اثبات راستی و درستی اصول و مبانی اسلام که دعوت اسلام پایه آنها صورت می‌پذیرد، دلال فوی و بلانهای محکم اقامه می‌کردند، و مسلمانان را به سوی اندیشه‌های بنیادین که خداوند مقرر فرموده بود بعدها بزرگ‌ترین و چشمگیرترین جامعه بشری را در جهان، یعنی جامعه اسلامی را، براساس آنها بسازند، رهمنون می‌شندند؛ و احساسات و عواطف و انگیزه‌های دروتنی مسلمانان را به سوی صبر و شکباهی و حلم و حوصله و برداری سوق می‌دادند: و در این راستا، مثل‌ها می‌زندند و حکمت‌های بیان می‌کردند:

آمَّمُ حَسْبُهُمْ أَنْ تَذَاخَّلُوا الْجَهَنَّةَ وَلَمْ يَكْتُمْ مِثْلُ الْذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ مُسْتَهْلِكَانَا وَالْضَّرَاءَ وَزَلَّلُوْا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالذِّينَ آمَنُوا مَعَهُ مَثِي نَصْرُ اللَّهِ أَلَّا إِنْ نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ ۙ

يا جان پنداشتید که به بهشت درآیدید؟ حال آنکه هنوز سرگذشت امتهایی که پیش از شما در این جهان زیسته‌اید برای شما روز نداده
لا يُزْوِجُوا أَنَّهُمْ لَا يُذْهَبُوا أَنَّهُمْ لَا يُقَلِّبُونَّ، وَلَقَدْ فَتَّى الْأَلَٰهِ مِنْ قَلِبِهِمْ قَيْلًاً مِّنْ اللَّهِ أَلَّذِينَ صَدَفَوْا وَلَبِثُوْنَّ الْكَافِرِينَ.

فَلْأَلِمْ نَاسًا ۚ أَنْ يُزْوَجُوا أَنَّهُمْ لَا يُذْهَبُوا، وَلَا يُقَلِّبُونَّ أَنَّهُمْ لَا يُقَالِبُونَّ، وَلَا يُقَلِّبُونَّ، وَلَا يُذْهَبُوا أَنَّهُمْ لَا يُذْهَبُوا، وَلَا يُقَلِّبُونَّ.

۱۸۸۱ - سُورَةَ عَنْكِبُوتُ، آيَات١۳۳
خداوند، و مظاهر خشودی و رضايت حق تعالی به آنان نشان میداد، و آن چنان آنان را شفته و مشتاق آن عالم دیگر می‌گردد، که هیچ گردند صعب العبوری بر سر راه آنان نمی‌توانست پای‌چای بی‌ماند و سد راه آنان شود.

در لابلای این آیات، خطاب‌هایی این چنین گوش جان و دل مسلمانان را نوازش می‌داد:

«بِشَرُوهُمُ رُبِّهِمُ بِرَحْمَةِ مَنَّهُ وَرَضْوَانَ مَنْتَهِیْ لَهُمُ فِی هَبِیْلٍ مُقِیمٍ».

خداش ایشان بشارشان می‌دهد به رحمتی از جانب خود و نیز به خشودی خویش، و باغبان‌هایی که در آنها براشان نعمت‌های همیشگی است.

همچنین، آیاتی از این قبیل نازل می‌شد که تابو‌هایی را از سرنوشت و فرجال کافران طفیان پیشه و شتمگر نشان می‌داد که در پیشگاه خداوند مؤاخذه و محاکمه می‌شوند:

«یَوْمَ یَسْجَدُونَ فِی یَحُورِّیِّ عَلَیْ وَهُمْ یَذْوَقُوا مَسْ مَسْ ۖ سَقَرُ».

آن روز که اینان را بر روی صورت‌های ایشان به آتش می‌کشدند؛ پچیده‌شده آتش دوزخ را نازل می‌کند.

۶ مُؤَدَه‌های پیروزی: از همه اینها گذشته، مسلمانان از همان آغاز که در راه اسلام دچار نگناها و فشارها و سختی‌ها شدند، و حتی پیش از آن، به خوبی می‌دانستند که وارد شدن به اسلام لزوماً به معنای گرفتن شدن به مصائب‌ها و قتل و غارت‌ها و نظم و سرمای نبوده و نیست: بلکه دعوت اسلام، از تختی‌ناتی روز، از میان برد چالیت و قلب و قمع اثار آن و ساقط کردن نظام غیر انسانی آن را هدف
گرفته است، و از جمله دستاوردهای دنباله‌ای آن گسترش نفوذ دین الهی در سراسر جهان، و در دست گرفتن سربند به سیاست و هدایت در عالم بشريت به منظور رهبری امت انسانی و جامعه بشری در راستای خشونتوی خداوند، و منتقل گردیدن همگان از نیايش و ستایش پنیان و بندگان به پرستش و عبادت خداوند چهارنین، پیشینه شده است.

قرآن کریم این بیان‌ها و مؤذنها را گاهی با صراحی ناژل می‌فرموده و گاه در قالب کتبی و اشارت. در آن روزگاران طاقت‌فرسانی که بر اساس شرایطی به مسلمانان تنگ شده بود، و خفقتان شدید آن چنان بر زندگانی اجتماعی آنان سایه افکنده بود که نزدیک بود کار آنان را پاسادند؛ آیات قران کریم ناژل می‌شندند، و ماجراهای پیامران پیشین را با اقوامشان به توضیح و تبیین می‌نشستند، که چگونه به تکذیب آنان برخاستند، و در برای دعوت الهی آنان کف‌پیش‌های کردند. نحوه بیان این آیات، چنان بود که اوضاع و احوال گذشته‌گان را بر اوضاع و احوال جاري مكّه و مکرویوی مسلمانان با کافران و مشترکان تطبیق می‌کرد؛ آنگاه، به پامدها و عواقبه که آن اوضاع و احوال بدان می‌انجامید، و عبارت از هلاکت کافران و نابودی ستمگران بود، می‌پرداخت که چگونه دمار از روزگار آنان برداشتی شد، و بندگان شایسته خداوند وارث سرمایها و فرمانرواپایه مملکت‌ها شدند. این داستان‌ها اشارات واضح را در ارتباط با شکست نهایی اهل مکّه در آینده، و بیروزی مسلمانان در پرتو بیروزی دعوت اسلام دربرداشتن.

در گیرودار آن اوضع و احوال، و در اثبات نزول آیات و سوّر قران کریم با مضامین مناسب متفاوت، آیاتی نیز ناژل می‌شندند که با صراحت کامل بیروزی مسلمانان را بر جهه‌های مخالف، نوید می‌دادند.
وَلَقَدْ سَنَفَتَ كَلِمَتِنَا لِعَبَادِنَا المُرْسِلِينَ إِلَيْهِمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ إِنَّ خَيْرًا لَهُمْ
الْفَارِضِينَ فَوَالْيُنْفَعُ عَنْهُمْ حَتَّى جَيْنَـٌِّٓٔ وَأَصْرَرْنَ فَسَفَفُ يُصْرُفُونَ إِلَّا أَنْعَادُهُمْ يَسْتَغْلِفُونَ
فَإِذَا نَزَلَ سَناَتَهُمْ فَسَاءَ صَبَحُ الْمُنْتَذِرِينَ ۚ

فَرَمَانٌ مَا ازْدِرَايَ بَنْدَگَانَ وَفَرَضَادَگَانَ صَادِرٌ شَهٌّ إِسْتٌ؛ آَنَّاهُ قَطْمًا
بِبَرُوزِ خَوَاهَنَدٍ غَرْدِيِّدٍ؛ وَلِشَكْرِيَانِ مَا حَتمًا ظَرِّهِ خَوَاهَنَدِ شَهٌّ. اِنْتَ، ثا
مِدْتِ اِمْامًا تَحْمَا بَرَداً وَقَشْشَمًا رَأَيْنَاهُ غَرِدْانَ; هُرَجْنَدَ كَهْ خَوَدِ بِيَنَا
خَوَاهَنَدِ شَهٌّ! أَيآ بِرُأَيْ عَذَابَ مَا شَتَابِ. زَدَگَی مَیْ کَنْدَن؟ آَنَگَاهُ که بر مَحْیَت
زَنْدَگَانَی آَنَان فَرُودْ آَیَدٌ، چَهِ بَدْ بَامِدَادِ خَوَاهَنَدِ دَازِتِ اِتْدَازْ شَنْدَگَانَ!‌

۳۹۳ - سَهْرُ الْجَنَّةِ وَبُتْوُلُ الْذَّبْرُ.

اِنْ جَمعَ، طَوْلَی نَمِی کَنْدَ که درْهِم شَکْرِهِ مَیْ شَنْدَ وَ پَایِ بِه فَرَار
مِی گَذَارَنَدَ!‌

۳۹۳ - جَنَّدَ مَا هَنَاکَ مَهْوُمَ مَنْ الْأَخْزَابُ.

لِشَكْرِیَانِ اِنْدَکَندَ که دَسِهِجَاتِ شَکْرِهِ خُوْرَدهای بَیْشُ نِیستَنَدَا‌؛
در اَرْبَاطِ بَا مُسْلِمَانِی کَه بِه بَحِیشَ مَهَاجِرَت کَرَدَندَ. اِنَّ آیهِ شَریفِه نَازْلَ شِدْ‌;
۳۹۳ - وَالذِّینَ هَاجَرُوْا فِی اللَّهِ مِنْ تَعْمِلُوا مَا ظَلَّلْنَهُمْ فِی الْدَّنَا حَسَنًا وَتَأْجُرُ الْاَخْرَجَةِ
اَکْبَرُ لَیْ کَاَوْا یَعْلَمُونَ.

۳۹۳ - أَنَّ کَسَانِی کَه درْهِم خُدَاوَنَد مَهَاجِرَت کَرَدَندَ، پَسْ اَنْکَهُ سَنَمْ بَیِّسَرِ
دَیْدَهِ بَوَندَ، دَرْ هِمِن دَنِیا. بِرَآی آَنَان جَایِ وَ مُؤَاوَیَ نَیکَویِ تَدَاکِ
می گَکِئمَ، وَ اِلْبِهَا پَادَاشَ آَخَرِ بُزَرْگُّ تَرِ اَسْتَ؛ اَی کَاشُ مِی فَهْمِیدَنَدَا‌؛

۱ - سُورَهُ صَفَاتُ، آیَاتِ ۱۷۱.۱۷۷.۱۷۲.
۲ - سُورَهُ فَصِیرَ، آیَهِ ۱۷۵.
۳ - سُورَهُ صَدَرَ، آیَهِ ۱۱۱.
۴ - سُورَهُ نَحْلَ، آیَهِ ۱۴۱.
در$b$ارة دأسان$b$ يوسف$ب$ از آن حضرت موال كردند؛ خداوند مفعولاً نيز در خلال

اين داسان فروده:

«لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفٍ وَخِوَاتِهَا عَيَّنَةٌ لِلْمُتَسَافِينَ».

در ماجارى يوسف و برادرانش آيات و حكمة هاي فراوان برای

پرسشگران نهفته است!

منظور اين بود كه اهل مكه، سؤال كنگان راجع به ماجارى يوسف، همانگونه
كه برادران يوسف نقشه هايشان نقش بر آب گرديد، و تاگزير در برادر حضرت
يوفس - عليه السلام - از سر تسليم درآمدهند، اهل مكه نيز چنين وضعیت تلخ و
دشوار بر سر راهشان خواهد داشت:

در ارتباط با اقام قریشته و پیامبران پيامین الهی، چنين اشاره فروده:

"وَقَالَ الْذِّينَ كَفَّارُ أَنْ لمَّا أَنَبْنُوا نَفْسَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ أَلَيْتَنَّ أَنْ نَقُوْدُنَّ مِنْ بَلْدَتٍ فَأَوْزِعْنَهُ إِلَيْهِمْ رَبُّكُمْ لِتَهْلِكُنَّ الْأَوَّالِينَ \* وَلَسَّكُنْ تُسْكِنْكُمْ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِنَخْفِي مَقَامَكُمْ وَنَخْفِي وَعِيدَ".

و گفتند آنان كه کفر ورژبندن در برادر پیامبرانشان: شما را از شهر و
دبیرمان بیرون مي كنیم؛ با اینكه به كيش و آنين ما بازمی گرديدا! خدای
ایشان نيز به آنان وحی فرستاد كه ما سنگران را به خلاکت خواهیم رسنند:
وشما را پز از آنان در همين سرزمين اسکان خواهیم داد؛ اينها همه برای
آن کسی گلفت ميشود كه در دل خوف و خشيت مرا داشته باشد و از
وعيد و تهدید من ترسان بوده باشدا!"
زمانتی که آتش جنگ میان ایران و روم شعله کشیده بود، کافران دوست داشتند که ایرانیان پیروز گردند؛ زیرا که ایرانیان مشرک بودند. مسلمانان دوست داشتند که رومیان پیروز گردند؛ زیرا که رومیان به خدا و رسول و وحی الهی و کتاب آسمانی سرازی ایمان داشتند. از سوی دیگر، عملی ایران بر روم پیروزشده و برندگان جنگ شده بود. خداوند در آن میان، نوید پیروزی رومیان بر ایرانیان را در طول چند سال آینده (حداکثر 9 سال) به مسلمانان داد. اما به این یک بشارت اکتفا نکرد؛ بلکه یک بشارت صریح دیگر را نیز آورد که حاکی از امداد غیبی الهی نسبت به اهل ایمان بود:

»یافتن شریعت فی پنجره سین ۶ امام، به خداوند برکت ایمان به ایمان، نذورت و نعمت برکت مسلمانان به ایمان، نذورت و نعمت برکت ایمان به ایمان، نذورت و نعمت برکت مسلمانان به ایمان، نذورت و نعمت برکت

و آن روز، اهل ایمان شادمان می‌شوند؛ با امداد پیروزگرانه الهی.

شخص رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم نیز، هزارگاه، نظر این بشارت‌ها و نویدها را به مسلمانان می‌دادند. در موسوم رحیم، وقتی که در میان ازدحام مردمان در بازار عکاف و بازار مجزه و بازار ذی المیناز به مظاهر تبلیغ اسلام حاضر می‌شدند، تنها به بهشت نوید نمی‌دادند؛ بلکه با کمال صراحت، خطاب به مردم می‌گفتند:

(یا ایبایانالاس، قولوا لاهیو، تفلحوا وتمکاوا به العرب، وتمدن لکم شاهم،
فاذا متم کنتم ملکاکیاً، باله)؟

»یافتن ای مردم، گویید لاهل ایمان، یا رستگار شوید و بر همه اقواً عرب
فرمانروایی بی‌پایند. و همه اقواً عمج سر در خت اندازه یا به‌بینه؛
زمانتی هم که از دینا رفته، پادشاهان بهشت بین خواهید بود.«

1 - سوره روم، ایات ۴-۵.
2 - طبقات ابن سعد، ج۱ ص ۲۶۱.
پیش از این نیز، پاسخ نیاکردن، حضرت بیاکرم الله علیه وسلام، را به عثرب بن ربعه هنگامی که بر سر مال و مال و چاه و مقام دنیا با آن حضرت بنی داوود داشت، ملاحظه کرده، و دیدنیم که عثرب از پاسخ آن حضرت چه برداشتی کرد، و چگونه آن را درخشن دعوت پیامبرگرامی اسلام را از نحوه پاسخ ایشان پیش پیش کرد.
پاسخ حضرت رسول ﷺ، حضرت به استناد نیز به وقوع واقع‌بندگی قریشیان که نزد ابوبکر، آدمه بودند نیز محتوایی نظر این داشت، آنها که فرمودند: من از این قوم می‌خواهم که تنها یک کلمه بر زبان بیاورند تا در پرتو آن همیه قوم عرب سر در خط فراموشان تنهد و فراموش‌های همیه ا قوام فرمودند.
خیاب بن آرت‌گوید: نزد نیاکرم ﷺ، حضرت به استناد نیز به وقوع واقع‌بندگی
خویش را زیر سر نهاده بودند و در سایه که آمی‌ده بودند. در آن ایام، ما از مشترکان شکنجه‌های سخت می‌دبودیم. به ایشان گفتیم: دعا نمی‌کنید و از خدا نمی‌خواهید؟ آن حضرت برخاستند و نشتند، در حالی که چهره ایشان برافروخته شده بود، و گفتند:
(آیه‌ای کان من قبلکم لیمشت با بیوشک الحدید ما دون عظیم، من لحم و عصب؛ ما یصرفه ذکر عن دیه! ولیمی این هدیه این الورز حتی پسر الراکب من صنعا، یل حضرموت، ما یکهف ای اللہ).«پیشینان شما را با شاه‌های آئین‌گوشت و رگ و پی ایشان را از روی استخوان‌ها ایشان می‌ترشیدند اما از دیشان برتری گشتند! خداوند خود، این امر را به تمام و کمال خواهید رسانید، و به جایی خواهید رسید که انسانی سوار بر مرکب فاصله میان صنعا تا حضرموت را چند کنند، و در اثنا این راه طولانی و مخوف، بجز از خدا از هیچ کس و هیچ چیز ترسد!»
راوی می‌افزاید: و نیز از گرگ برای گوسفندانش! به روایت دیگر، آن حضرت در پاپان این کلام مبارک‌شاه فرموده‌اند: (ولکم استاد)! ولیکن شما شتاب‌زدگی می‌کنید؟

این مؤدها و بشارت‌ها، پنهان و مخفیانه و سری نیز بوده است. آشکار و فاش و به پرده بوده است: کافران نیز این بشارت‌ها را می‌شبندند و در جریان آنها بوده‌اند; همانطور که مسلمانان از آنها خبردار می‌شده‌اند حتی کار به جایی رسیده بود که اسودین مطلب و رفیقی، هرگاه پاران پیامبرکرم -صلی الله عليه وسلم- را می‌دیدند، با اشارات گوشکه چشم به تمسخر و استهرا می‌پردیدند و یا یکدیگر می‌گفتند: پادشاهان جهان که وارثان خشونات ایران و قیصران روم‌اند، از راه رسول‌ندا! آنگاه سوت می‌کشیدند و دست می‌زدند؟

در پرتو این بشارت‌ها و مؤده‌ها کارساز، در ارتباط با آینده‌ای درخشان و باشکوه در همین زندگانی دنیا، و در کنار آن، امیدواری راستین و عمق نسبت به پاپان خوش زندگی در این جهان و رسیدن به فوز ابدی و کامیابی و کامرانی در بهشت؛ صحابه رسول‌کرم -صلی الله عليه وسلم- براستی و به روشنی می‌دیدند و درمی‌یافتند که آن نیز را و شکنجه‌ها و آزارها که از هر سوی به آنان هجوم می‌آوردند و آن مصائب و مصاعیب که زندگی آنان را از هر طرف دربرم‌گرفت؛ لکه ابری تابستانه بیش نیست که پس از دفاعیه چند، پارتابه و پراکنده می‌گردد;

جنانکه در ضربالمثل عربی آمده است: «سخاوت صيف عن قليل تشعئ»

---
1- صحیح البخاری، ج. ۱، ص ۱۴۲.
2- همدان، ج. ۱، ص ۵۱۰.
3- السیرة الحلبیه، ج. ۱، ص ۵۱۱-۱۱۲.
علاوه بر این، حضرت رسول‌کرم-صلی الله علیه و سلم- پیوسته روح و روان
پاران خوشی را با نواذر نفس ایمان تغذیه می‌کردند. و جان اهل ایمان را با تعلیم
حكمت و قرآن تزکیه می‌فرمودند. و با دقت و عمق هرچه تمامتر به تربیت آنان
می‌پرداختند. جان‌های ایشان را، منزل به منزل، در راستای اعتلال روح، و باکی قلب،
و خوشخویی و آزادگی و رهای از سیطره مادیات، و مقاومت در پرای شهوت و
پیوسته به خدائی زمین و آسمان، پیش می‌بردند؛ و آتش درون سینه آنان را همواره
شعلهور نگاه می‌داشتند؛ و به این ترتیب، آنان را از تاریکی ها به روش‌تابی منتقل
می‌ساختند؛ و آنان را وامی داشتند تا در برای آزار و شکنجه مشترکان شکبیا
بورزند، و به زیبایی از خطا و اشتباه آنان درگذرند، و هوایی نفسانی خوشی را
مقدر گردانند. این بود که پاران آن حضرت، همواره در دین راسختر، و از شهوت
دورتر، و درجه‌تی کسب خشوندی خداوند فعالتر، و در هواه بهشت مشتاقتر، و
در تحسین علم و دانش حرص‌تر، و در امر دین، فقیرتر، و در سلک نفسانی
gearfer و وارسته‌تر، و بر عواطف و انگیزه‌های درونی خوشی چرخیده و غالب‌تر، و
بر احساسات و هیجانات خوشی مسلط‌تر، و به شکبیا و آرامش و وقار مفیدتر
می‌گردیدند.
فصل هشتم
كشفت دعوت إسلام در بیرون مکه

رسول اکرم ﷺ صلی الله علیه وسلم - در طائف

در ماه شوال سال دهم بعثت (مطابق با اواخر ماه با اواتل، ژوئن سال 619 میلادی) پیامبر اکرم ﷺ صلی الله علیه وسلم- به طائف عزمت کردند. فاصله شهر طائف از شهر مکه حدود ۱۵۰ میل است. آن حضورت این مسافت طولانی را رفت و برگشت، با پایه طی کردند. در این سفر، برده آزاد شده ایشان زید بن حارثه همراه ایشان بود. در تمامی مسیر، در میان راه، بر هر قیبله‌ای که می‌گذشتند. آنان را به اسلام دعوت می‌کردند؛ اما، حتی یکی از آن قبایل نیز دعوت آن حضورت را اجابت نکرد.

وقتی به شهر طائف رسیدند، نزد سه برادر که همگی از سران ثقیف بودند، رفتند: عبداللیل: مسعود؛ و حبیب، پسران عمرو بن خثیم دعوت کردند. به یکی از آنان نقش گرفت: آنان را به راه اسلام فرستادند. یکی از آنان گفت: اگر خدا تو را فرستاده باشد، برده خانه که به راه کرده است! دیگری گفت: خدا کسی را غیر از تو پیدا نکرده؟! سومی گفت: یکدیگر، اگر فرستاده خدا باشد، شان تو اجل آن این است که من به خواهم با تو هم سخن بگویم! اگر دروغ بر خدا باشد، سزاوار نیست که با تو سخن بگویم! رسول خدا صلی الله علیه وسلم - از نزد آنان برخاستند، و خطاب به آنان گفتند:

(اگر فعالیت ما فعالیت، قانونی می‌کنی) 

حال که چنین با من رفتار کردید، دست کم این را می‌پذیریم من و خودتان نگاه دارید!
حضرت رسول أكرم - صلى الله عليه وسلم - ده روز در ميان اهل طائف به سر

بردن. هیچک از اشراف طائف را فروگذار نکردن؛ نزد یکایک آنان رفتند و با آنان
صحبت کردند. همه یک سخن گفتند: از سرزمین ما خارج شوا و اراذل و اوباش را
بر عليه ایشان براتگیختند. و به آزار ایشان واداشتند. وقی که خواستند از طائف
خارج شوند. اراذل و اوباش طائف آن حضرت را تعقیب کردند. و پیوسه ایشان را
دشناز میدادند و بر سر ایشان فریاد می‌زدند. تا آنکه انبوهی از مردم طائف در
اطراف آن حضرت گردآمدند، و در دو سوی ایشان صف کشیدند. و پایی بسیوی
ایشان سنگ می‌افکندند، و با سختان ابلهان ایشان را آزار می‌دادند. انقدر بر نج
پایه آن حضرت سنگ زدن که نعلی آن حضرت مالامال خون گردید. زیدب
حارث خوشش را سیر بلای آن حضرت کرده بود، و ضربات سنگها را به چان
می‌خردت، تا آنکه چند چای سر اکثر بهداشت. اراذل و اوباش بر سر آن
حضرت ریختند و همچنان ایشان را یک زدن و تعقیب می‌کردند. تا آن دو را به باغی
که از آن علبه و شیب پس‌رسان رعیه بود، و سه میل با طالب فن‌داشت رسانیدند.

همینه که به آن باغ درآمدند، تعقیب کندگان از آن دو دست برداشتند و بازگشتند.
رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به سوی درخت انجوری در کنار باغ آمدن و زیر
سایه آن نشتند و به دیوار تکه دادند. وقی آرام نشتند و قدری آسوده شدند. آن
دعای مشهور را خوانند که نشانگر تهاجم غم و اندوه بر قلب مبارک آن حضرت،
و بیانگر شدت تأثر و تأسف و افسردگی آن حضرت است، از آن پایت که حتی یک
تن به ایشان ایمان نیاورده بود:

(اللههم ایک آشک ضعف قوی و قلقل حیاتی، و هوایی على الناس، يا ارحم الراحمین.
انت رب المستضعفين، وانت ربي. إلی من تکلی؟ إلی بعد بتجهمی؟ آم إلی عدد ملكته
آمری؟ إن لم يقک علي غضب فلا ابالي، ولكن عافیتك هي أروع لي! اعود نبور
وجهك الذي أشرفت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يسُر في غضبك، أو يعل علي سخطك، لك الغطاء حتى ترضي، ولا حول ولا قوة إلا بك.

خداوندا، به تو شكاية ميا مرم از كم شدن تاب وتونامى، ويبه شدن راه.

چاره در برآب؟ و خفت و خواربم در نزد مردمان: ای مهربانترین مهربانان. تو خدای مستضعفانی، وت تو خدای می‌نی؛ می‌بیشه که می‌سپاری؟ به بیگانهای که با من پرعاشند؟ یا به دشمنی که زمام کارا در دست او قرار داده‌ای؟ اگر بر من خشم نگرفته باشی، باکی ندارم، اما، آسانی و آرامشی که تو به‌دهی برای من گواراتو و سازگارتر است؟ پناه می‌برم به تو.

جمال تو که هر تاریکی و ظلمتی از برآب آن رخت برپایند؟ و همه کار دنیا و آخرت اصلاً می‌کند؟ از اینکه خشم تو بر من فرود آید، یا ناخشنودی تو شامل حال من گردیده. هرچه خواهی مرا عتاب کن تا سرانجام از من خشنود گرددی! هیچکس را جز تو توان و نیروی نیست مگر از جانب تو!

فرزندان رعیتی، وقتی وضع و حال پیامبرکرم-صلى الله عليه وسلم- را بدين.

منوال دیدنی، حسن خوشیاوندی آنان تحريک شد، و غلام نصرانی خوشی را، بنام عداس، فراخوانندی، به او مفتنه‌ندند: قدری از این انگورها بچین، و برای این مرد برا وقتی ظرف انگور را پش روی آن حضرت نهاد، آن حضرت دستشان را به سوی ظرف انگور دراز کردند و مفتنه‌ندند: بسم الله بنام خدا؛ و سپس تناول کردند.

عداس گفت: این سخن را هیچکس از اهلی این سرزمین نمی‌گوید! رسول خدا

صلی الله عليه وسلم- به او مفتنه‌ندند: از کدام سرزمینی تو؟ دین و آین تو چیست؟

گفت: من نصرانی هستم، اهل نینوا. فرمودند: از شهر آن مرد صالح، بیونس بن مثّی؟

عداس گفت: تو بیونس بن مثّی را از کجا می‌شناسي؟ رسول خدا-صلی الله عليه
ورسلم- فرمودند: او برادر من است؟ او پیامبر بود، من نیز پیامبرم! عنداس خود را بر سر و روح و دستها و پاهای پیامبرکم -صلی الله علیه وسلم- افکند و شروع به پوسیدن کرد.

فرزندان رعیه به یکدیگر گفتند: غلامان را هم که این مرد از دستتان گرفت!
وقتی عتداس آمد، به او گفتند: واي بر تو؟ این چه کاری بود که کردی؟! گفت: ای سرور من، در سراسر روز زمین هیچ چیز بهتر از این مرد نیست! برای من مطلاع را بازگفت که آنا نمی‌داند مرگ پیامبر! آن دو به او گفتند: واي بر تو، عتداس! مبادا این مرد تا از دین و آنیت بگردداندا! دین تو بهتر از دین اوستا!!

رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- پس از آنکه از باغ فرزندان رعیه بیرون آمدند، افسردند و اندوهگذارند و دلشکتند. راه مکه را پیش گرفتند. وقتی به قرن المنازل رسیدند، خداوند چیرئی را به سوی ایشان فرستاد. فرشته کوهها نز همراه چیرئی بود; آمده بود تا از آن حضرت کسب تکلیف کند تا اگر صالح می‌دانند دو کوه بلند دو سوی مکه را بر سر اهل مکه فرود آورد.

سخنان قوم و قبیله تو را که به تو گفتند. شنید، و پاسخ آنان را دریافت، و اینک فرشتگان که همیشه را نزد تو فرستاده است تا هر دسترود که را خواند به آنان می‌خواهی به او بدهی! آن‌گاه فرشتگان که مرا ندا داد و بر می‌مانند کرد؛ سپس گفت: ای محمد، چنین است، هرچه تو خواهی! اگر خواهی با دو کوهاند وی در دیگر مکه بود، نبی اکرم ؛صلى الله علیه و وسلم- فرمودند: من که امیدوارم خداوند عزّو جل، از نسل ایتام افرادی را پیرو اورد که خدا عزّو جل را به تنهایی پرستند، و برای او هیچ شریکی قائل نشوند!  

از این جوابی که پیامبرکرم ؛صلى الله علیه و وسلم- ارائه فرمودند. شخصیت ممتاز آن حضرت نمازیان می‌شود، و معلوم می‌شوود که زرفای خلق عظمی حضرت رسول‌الکرام ؛صلى الله علیه و وسلم- قابل دستیابی نیست.

 رسول‌خدا ؛صلى الله علیه و وسلم- به خود آمدنی و در مبارک‌شان آرام گرفت: زیرا می‌دهند که خداوند از فرزند هفت آسمان این امداد غیبی را برای ایشان فرستاده است. از آن‌جا بار دیگر راه مکه را پیش گرفتند تا به وادی نخله رسدند، و چند روز در آنجا ماندند. در وادی نخله دو آبادی قابل اقامت وجود دارد: اسکل الكبير و الزیمیه که هر دو آباد و پرمحمولاند؛ در هیچ منبعی نیافتن که محل اقامت آن حضرت را در وادی نخله به دقت تعیین کرده باشند.

۱- صحیح البخاری، کتاب بدرالخلق، ج.۶، ص.۳۶۰: صحیح مسلم، »باب مالیت الیه من اذی المشرکین و المنافقین«، ج.۲، ص.۱۰۹.
در اثناء اقامت آن حضرت در وادي نخله، خداوند گروهى از جنان را تزد
ايشان فرستاد ۱ که وصف اين داستان در دو موضع از قرآن آمده است: يکجا در
سوره احقاف و چي دیگر در سورة جن:

"و آذى صرفنا إلک نفرى من الجن يَسْتَمَعُونَ القرآن فلمى حضورة قالوا انصروا فلمى
فُضَفْضَفْفَفَوْنَا إِلَى قُوْمِ سَمِيدِينَ قَالُوا يَا قُوْمِنَا إِنَّا سَيِّئَٰنا كَانَا أَنْزَلُوا
مَعْنَا أَلَّا تَذَكَّرُوا إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قُوْمِنَا أَجِيبْنَاهُ دَعاءٌ اللَّه
وَأَمِنْتَهُنَّ بِغَفْرَانِ اللَّهِ وَبِجَرَمْكَ مِنْ غَضَابٍ أَلِيمٍ." ۲

و آگاه گه گروهى از جنان را تزد ت و گسیل داشتم تا قرآن را استماع
کند. همینکه در محضر قرآن حاضر شدند، با یکدیگر گفتند: ساکت
باشید! و همینکه تلاوت آيات قرآن پایان پذیرفت، جهت اندار به سوی
فروشان بازگشتند. گفتند: ای قوم ما، اخیراً ما خبر از كتابی شیده‌ایم که
پس از موسی نازل شده و تصديق کننده كتاب‌هاي پيشين است، به حق
هدایت می‌کند و به صراط مستقيم، ای قوم ما، پیک خدادی را اجابت کند.
به آیام بی‌پای‌ردن. تا بخشی از گناهان‌تان را برای شما بیامزد، و شما را
از غذاب الیم در پناه خوش قرار دهد.

"قَلِّ أَوْحِي إِلَىٰ آَيَةٍ آَنَّ الْحَقَّ لَيْفْرَ مُنَّٰا الْجَنَّ فَقَالُوا إِنَّا سَيِّئَٰنا قُرآٰنًا عِجَابًا يَهْدِي إِلَى
الْرَّزْقِ قَانُونًا يَوْمَ نَّتَشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا..." ۳

"بگو: به من وحی رسیده است که گروهى از جنان استماع کرده‌اند،
واگاه گفتند: ما قرآنی شگفت را شنیدیم؛ که به سوى رشد هدایت

¹- نک صحيح البخاري، كتاب الصله، "باب الجهر بقراءة صلاة الفجر"، ج ۱، ص ۱۹۵.
²- سورة احقاف، آيات ۲۹-۳۱.
³- سورة جن، آيات ۱۵-۱.
می‌کند. ما نیز به آن ایمان آورده‌ایم، و با خدای خودمان احترام را شریک نمی‌گردانیم...

از سیاق این آیات، و همچنین از مضامین رواپیمانی که در شرح و تفسیر این رویاد رسیده است، برده آید که این کرام - صلی الله علیه وسلم - آن هنگام که چنین حضور یپدا کرده‌اند و قرآن را استمام کرده‌اند، از این جریان مطلع نیسته‌اند و وقتی که خداوند آن حضرت را از این واقعه مطلع گردد، با خبر شده‌اند، نیز این حضور چنین در محضر پیامبرکم - صلی الله علیه و وسلم - برای نخستین بار بوده است. از مضامین رواپیمان چنین برده آید که از آن پس بارها به نزد آن حضرت برای استمام قرآن آمدند.

حقاقاً این رویاد، امداد غیب‌دیدگی بود که خداوند از گنجینه‌های غیب مکونن خویش، به واسطه لشکریان خود که چز خود او هیچکس را از آن خریب نیست، برای آن حضرت رسانید. وانگهی، آیاتی که در ارتباط با این رویاد نازل گردد، مشتمل بر بشارت‌ها و مؤزره‌های متعدد دانر بر پروزی و موفقیت دعوت نبی کرم - صلی الله علیه و وسلم - بود، و اشاراتی را در بر داشت به این مطلب که هیچ نرویی از نیروهای آفرینش نمی‌تواند مانع پروزی و موفقیت دعوت پیامبر اسلام گردد:

"و هر آنکه که یک خدا را اجابت نکند، در این جهان مشاآ هیچ دخل و تصریف نیست، و در برابر خداوند او را پاروربازی نیست؛ آن‌ان در گمرایی و صف ناشدنی گرفتارند! و آن‌ان گفتند آن لَن لَبِحْرٍ اللَّهَ فِی الْأَرْضِ وَلَنْ لَمْ تَمَهِّرْهَا هُریْا!" 1

1 - سورة احقاف، آیه ۳۲.
۲۹۰

» و ما به یقین دریافتیم که هرگز در این جهان نمی‌توانیم در کار خدا دخالتی بکنیم، و نیز نمی‌توانیم با گریختن خود را از دست وی خلاص سازیم!

در پرتو این اماده غیبی، و در پرتو این بشارتها، آن ابرهای دلسردی و انده و نومیدی که از اوان بیرون آمدند از طاف و طرد شدن و اخراج شدن از آن شهر، فضای قلب آن حضرت را یک کرده بودند، به کناری رفتند و پراکنده شدند. آن حضرت تصمیم گرفتند که به مکه بازگردند، و همان شیوه‌نخستین خوشی را در راستای دعوت اسلام و ابلاغ رسالت خداوندی، با شور و نشاطی مجدداً و با چنین و شوینی بسیاره، از سر بگیرند.

اینجا بود که زدین حارثه به آن حضرت گفت: چگونه می‌خواهی بر آنان وارد شوی - یعنی بر قرش - در حالی که تو را اخراج کرده‌اند!؟ گفتند: ای زید، خداوند برای این وضعیت که تو می‌نگری راه‌های راهی و نشانه‌های خلاص نیز قرار داده است. خداوند پرور گرداندیده دین خود، و چهر گرداندیده چاپیم خوشی است!

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مسیر خوشی را ادامه دادند تا به نزدیکی مکه رسیدند. در گذار جوی از زمین کردند و مردی از خزاعع را به سوی آخت‌بیش شیر قریش فرستادند تا بیاند و به آن حضرت امان بدهد. آخت‌بیش گفت: معنی پیمان هستم، و هم ییمین نمی‌توانند به کسی امان بدهد! آن حضرت نزد سهیل بن عمرو فرستادند. سهیل گفت: یک عمرن نمی‌توانند بی‌کاتر را امان بدهند! آن حضرت نزد مطمع بن غنی فرستادند. مطمع گفت: به چشم! آنگاه اسلامالله برگرفت و فرظان و مردان قیبل‌اش را فراخواند و به آنان گفت: سلاح برگیرید، و در چهارگوش‌شان خانه کمیت یکی گیرید؛ که من محمد را امان داده‌ام! آنگاه به نزد رسول خدا -صلى الله - سوره جن، آیه ۱۲ - ۱
عليه وسلم- فرستاد که داخل شویدا! رسول خدا - صلى الله عليه وسلم- وارد شهر مکه شدند؛ زید بن حارثه نیز همراه ایشان بود. رفتند تا به مسجدالحرم رسدند.

مطعم بن عدي بر پشت مركب استاد و ندا در داد: ای جماعت قریش، من محمد را امان دادم: هیچک از شما نیاید معتبرش او گردد! رسول خدا - صلى الله عليه وسلم- نزدیک رکن حجرالاسود رفتند. آن را استلام کردند: خانه که را طوا به کردند: دو رکعت نماز گزارندند. به خانه خود پاژشندند. در راه پاژشندند به منزل، معطم بن عدي به اتفاق پسر بی اصله با آن حضرت مراقبت می کردند. تا به خانه خویش درآمدند.

گفتند: ابوجهل از معطم سؤال کرد: تو امان دادهای بی پیرو (مسلمان) شده؟

گفت: نه، امان دادهای ابوجهل گفت: ما نیز کسی را که تو امان دادهای امان می دهیم! رسول اکرم - صلى الله عليه وسلم- این رفتار معطم را هیچگاه از یاد نبردند; چنانکه در ارتباط با اسیران جنگ بدر فرمودند:

(لو کان المعطم بن عدي حیاً ثم كلمني في هؤلاء النني لتتكتم لى).

اگر معطم بن عدي زنده بود و درباره این جسدهای بدنی با من سخن می گفت آنها را به اوا وام گذاشتم!

عمراء اسلام بر قبائل و افراد
در ماه ذیفده سال دهم بعثت (واخیر زونن یا اوائل جولای سال 619 میلادی) رسول خدا - صلى الله عليه وسلم- به مکه بازگشتند تا عرضه کردن اسلام را بر قبائل و افراد از سرگیرند. چون موسم حج نزدیک شده بود، مردم پیاده و سواره، از سوی هر کوه و دره، برای ادائی فرضه حج، و بهره برداری از آثار و برقات حج و یاد کرد نام خدا در روزهای مشخص موسم حج به مکه می آمدند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم-
اقبایلی که اسلام بر آنها عرضه شد

زهری گود: قبیله‌هایی که برای ما نام برده‌اند و گفتگوی که رسول‌خدا-صلى الله عليه وسلم- زد آنها رفت‌های و آنها را به اسلام دعوت کرد‌هایند. و خودشان را به آنها معرفی کرد‌هایند. عبارتند از: بنی عارمین صعیم، محارب بن خصیفه، فزاره؛ غسان؛ مروه؛ حنیفه؛ سلمی؛ عبس؛ بني نصر؛ بني البطاء؛ كنده؛ حارث بن كعب؛ غدره؛ و حضرمه‌که هیچک از این قبیله‌ها دعوت آن حضرت را اجابت نکردن‌د.

این قبایلی که زهری نام برده است، همه در یک سال یا در یک موسم حج، اسلام بر آنها عرضه نشد است؛ بلکه این روند از سال چهارم بعثت آغاز شده و تا آخرین موسم قبل از هجرت ادامه داشته و نام بردن و تعین کردن سال مشخص و معنی بی‌را عرضه اسلام به هر یک از این قبیله‌ها مستر نیست؛ تنها این را می‌توان گفت که این امر ظاهراً در سال دهم بعثت روی داده است.

کیفیت عرضه اسلام بر این قبایل و پاسخ‌هایی که در برای دعوت پیامبر اکرم-صلى الله عليه وسلم- ابراز داشته‌اند، بنای بر روایت این اسحاق با تلخیص چنین است:
١) بنى كلب: يامير أكرم - صلى الله عليه وسلم- به سراح يكي از تهرهای این خاندان. به نام بنی عبدالله رفتد، و آنان را به سوی خدا دعوت کردند، و خودشان را به آنان معرفی کردند، و حتی در مقام تشوق و ترغيب، به ايشان گفتند: «با بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبكم» اي فرزندان «عبد الله» خداوند نام نیکویی را بر پدر شما نهاده است! انا آنان نپذیرفتند و به پیشنهاد پیغمبر اكرم -صلى الله عليه وسلم- توجهی نکردند.

٢) بنی حنیفه: در بارانداز کاروانشان به دیدار آنان رفتند، و آنان را به سوی خدا دعوت کردند، و خودشان را به آنان معرفی کردند؛ هیچک از افراد و قبائل تا آن حد به زشتی به آن حضرت پاسخ نداده بود!

٣) بنی عامرین صمصمه: آنان را به سوی خدا دعوت کردند، و خودشان را به آنان معرفی کردند; بیخروس فراس (مردی از آن قبیله) گفت: به خدا اگر این جوانمرد را از قریشیان پازگیرم. به واسطه از همه قوم عرب را خواهم بلعید! آنگاه گفت: فكرم کی که اگر ما بر این آنين تو با تو بیعت کنیم، آنگاه خداوند تو را بر مخالفان پیروز گرداند، زمامداری پس از تو از آن ما خواهد بود؟ فرمودند:

(الأمر إلى الله، بضعه حيث يشاء).

اين كار به دست خداست، هرجا که يخواهد آن را قرار مي‌دهد!

آن مرد گفت: شاهرگ هایمان را بخاطر تو آماد شميزرهای قوم عرب گردانم!
آنگاه، وقتی که خدا تو را پرور گردانید، زمامداری از آن دیگران باشد؟! ما را به آنين تو نیازی نیست! و به این ترتیب، دعوت آن حضرت را نپذیرفتند.
وقتی که بني عامر از موسم حج بازگشتند، با يكي از پيران بروگ قبیله كه به خاطر کهنسلی به موسم حج نرفته بود، قضیه را مطرح کردند و به او گفتند: جوانمردی از قریش از بني عبدالله طلب نزد ما آمد که ادعا مي كرد پیامبر است. ما را
رسول نبي -صلى الله عليه وسلم- هماكرون كه اسلام را بر قیبله و دیگر های پیشینگی قبائل عرضه می کردند بر افراد و اشخاص نیز عرضه می کردند، و از برخی از این افراد و اشخاص پاقومی های شایسته ای دریافت کردند، و اندکی پس از موسم حج سال دهم بخت، جنین تن از این افراد که اهل مکه نبودند، به آن حضرت ایمان آوردند. از جمله:

(1) سوییدیون صامت: روی شاعری خرمند از ساکتان بزرگ بود، که به خاطر متنی و شرائت و اصل و نسب و شاعری اش قوم و قبیله روی و را که نامیدند. برای حج یا عمره به مکه آمد بود حضرت رسول آخر -صلى الله عليه وسلم- از را به اسلام دعوت کردند. گفت: شاید آنچه در اختیار شماست همانند آن چیزی باشد که در اختیار من است! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفت: چه چیز در اختیار توست؟ گفت: حکمت لقمان! گفتند: بر من عرضه کن! برایان عرضه کرد.

(2) رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به او گفتند: 

(3) این هوا سخن، والذي معي أفضل من هذا؛ قرآن آن را لله تعالى علي؛ هو هدى ونور.

- سیرت ابن هشام، ج 1، ص 424-425.
اين سخن نيكويي است: اما آنچه در اختيار من است برتر و پهتر از این

است؛ قرآنی است که خداوند متعال بر من نازل کرده است; هدايت است

و نورا

آگاه حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- قرآن را برای اول تلاوت کردند،
و او را به اسلام دعوت کردند، او نیز اسلام آورد و گفت: این، سخن نيكويي است!
وقتی به مدینه رسید، طولی تکشید که در یک درگیری فیماپین اوس و خزرج پیش
از جنگ بیانه به قتل رسید. بیشر روايات حاکی از آناد که وی در اوائل سال
پاژدهم بعثت اسلام آورده است.

2) ایام بن معاذ: وی نوجوانی از ساکنان یک بود که همراه جماعتی از طایفه
اوس به مکه آمد و بود این گروه آمده بودند تا با فریش بر علیه طایفه خزرج
هم پیمان شوند. ورود آنان به مکه اندکی پیش از جنگ بعثت، اوائل سال پاژدهم
بعثت بود. که آتش دشمنی در شهر یک میان دو طایفه اوس و خزرج شعلهور
شده بود. و شمار مردان جنگی اوس کمتر از خزرج بود. وقتی رسول اکرم -صلى
الله عليه وسلم- خبر یافتند که این گروه به مکه آمدند، نزد آنان آمدند و با آنان
نصستند و به آنان گفتند:

هل لكم في خمر ثم حتم؟

«آیا ما پهتر از آن چیزی را که به خاطر آن آمداید به شما پیشه؟

کن؟»

گفتند: آن چیست؟ حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- گفتند:

(رآی رسول الله، بعنی به معاد; آدعاهم به آن یعنی هو ولا یشکوا به شینا، وانزل
على الكتاب)

1- سیرت ابن هشام، ج. 1، ص 425-427، الاستيعاب، ج. 2، ص 677، الاصول، ج. 2، ص 377.
«من فرستاده خدا هستم؛ خداوند مرا به سوی پندگانش فرستاده است
تأنان را دعوت کنم به اینکه خداوند را پرستش کنند و برای او هیچ
همتاپی قائل نشوند؛ و بر من کتاب نازل فرموده است!»

اگاه، اسلام را به آنان معرفی کردن، و قرآن برایشان تلاوت کردن. ایام
بن‌معاذ گفت: ای قوم مین، این بخدا بهتر از آن چیزی است که به خاطر آن آمده‌اید
ابوالحریر انس بن رافع، یکی از مردان حاضر در آن جمعت، مشتی خاک از زمین
مکه برگرفت و به صورت ایام پاشید و گفت: دست از سرمان بردارا ما برای کار
دیگری آمده‌ایم! ایام سکوت کرد، و رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– از نزد آنان
برخاستند و رفتند؛ و آن جماعت نیز بدون آنکه موفق شوند پیمانی با فرشیان
بپندند، به مدینه بازگشتند.

یک از بناگشتی آن گروه به یزد، طولی نکشید که ایامی از دنیا رفت. به هنگام
مرگ، ایام پیوسته لاله‌الله، ادکبک، الحمدلله و صاحبان الله می‌گفت، به هیمن گذل,
مورخان ترددی ندارند در اینکه وی مسلمان از دنیا رفته است.

ابوزر غفاری: وی نیز از ساکنان یزد بود. شاید وقتی که خبر مبعث شدن
نیاکرم –صلى الله عليه وسلم– از طریق سویش بیان گردید و ایامی معاعده به یزد
رسید، به گوش ابوزر نیز رسیده باشد، و به همین ترتیب، اسلام آورده باشد.

* بخاری از این عباس روایت کرده است که ابوزر گفت: من مردي از بنا غفار
بودم، به ما خبر رزید که مردي در مکه خروج کرده است و ادعایی که پنام
است. به برادرم گفتند: به سراغ این مرد برود و با او سخن بگو، و خبرش را برای من
بیاور! برادرم به مکه رفت و با آن حضور ملاقات کرد. اگنها بازگشتند. به او گفتند:
چه خبر؟ گفت: مردي را دیدم که به خبر امر می‌کرد و از شر نهی می‌کرد! به او

1 - سیرت ایمان هشترم، ج 1، ص 428-427، مسنده أحمد ج، ص 427.

علم به ابودر گفت: با تو بگویم که به رشدو هدايت دست‌یافته‌ای! من دارم به نزد او میروم یک چه که من رفتم تو هم یا. در طول راه، اگر کسی را بینم که از او بر تو خون‌نگار گردم به کنار دیوار میروم، چنانه‌گویی دارم نعلی‌خندم را درست می‌کنم! و تو به راه خودت بروی به راه خودت ادامه داد و رفت، و من نیز با او رفتم؛ تا بر پیغمبر اسلام علیه وسلام وارد شد و من نیز همراهی او بر پیغمبر اسلام علیه وسلام وارد شد. به ایشان گفت: اسلام را بر من عرضه کنید! عرضه کردند. من نیز به‌درس اسلام آوردند. آنجا به من گفتند:

(یا اباذر، اکنن هدایت‌اهم؛ وارجع یا بلذک، فاکا بلغم ظهورنا فاکیل)
این مسئله را پوشیده نگاه دار، و به شهر خویش پازگرد، هرگاه خبر ظهور ما به تو رسید، به سوى ما پیا،

گفتم: سوگند به آنکه تو را به حق مبوعت گرداشته است، من این مسئله را در میان انباه جامعه ایشان فریاد خواهتم زده! به مسجدحرام رفتم؛ قربانیان آنجا حاضر بودند؛ گفتم: ای جمعت قریش، من شهادت میدهم که خداى جز خدای یکتا نیست، و گواهی میدهم که محمد بنده و رسول اوست! گفتم: برخیزید و بر سر این صایب بریزیدا همگی از چای برخاستند، و مرا آنقدر زندند که بیپرم! عباس به دادن و خود را روي پیکر من افکنند، آنگاه به آنان روي کرد و گفت: وای بر شما! مردی از بني غفار را می خواهید بکشید؟! همه تجارت و رفت و آمدان با بني غفار است! قربانیان دست از سر از پرداشتند. پاداد روز دیگر، بازگشت و همان سختانی را که دروز گفته بودم بار دیگر گفتم. گفتم: برخیزید و بر سر این صایب بریزیدا و همان بلاپی را که دروز بر سرم آورده بودند، بار دیگر نکرار کردند. باز هم عباس به دادن و خود را روي پیکر من افکنند، و همان سخت روز بیشین خود را نکرا رکرد.

(4) طنبل بن عمرو دوستی: وی مردی شریف، و شاعری دخترم، و رئیس قبیله دوس بود. قبیله او در بعضی از نواحی یمن حکومتی پایه حکومتی داشتند. در سال پازده و بعثه وارد مکه شد. اهل مکه بیرون شهر، پیش از آنکه وی در شهر درآید، به پیشیز او آمندند و با سلام و تقدیر و تکریم پیامبر از او استقبال کردند، و به او گفتند: ای طنبل، تو به سرزمین ما آمدی. این مردی که در میان ماست کار را بر ما دشوار ساخته، و جمعت ما را متفرق گرداشته، و شیرازی امور ما

1- صحیح البخاری، «باب قصة زمام» ج. 1 ص ۴۹۹-۵۰۰: «باب السلام ابی ذر» ج. 1 ص ۵۴۴-۵۴۵
را از هم گسیخته است! سخنانش مانند چادوست: افراد را از پدرانشان جدا میکنند؛ شوهر را از همسرش جدا میکند! ما نگران آنیم که آنچه بر سر ما آمده است، بر سر تو و قوم و قیبله تو نیز بیاید! با او سختی مگوی و از او نیز چیزی گوش مکن!

طبقی گوید: به خدا آنقدر با من صحبت کردد، تا من تصمیم گیرم که چیزی از او گوش نکنم، و با او سختی نگویم! حتی وقتی می‌خواستی به مسجدالحرام بروم گوشهاپیم را با پنجره پر کردم، از خوف آنکه مبادا کلمه‌ای از سخنان او در گوش من کشیده شود! گوید: به مسجدالحرام رتفد، دیدم که وی در دخانیه بر کيبه به نماز ایستاده است. نزدیکتر نواست. خدا چنین خواسته بوده که ناگزیر بخشی از سخنان او را به گوش من برساند. کلام نیکویی بود که درکم. با خود گفتیم: ای مادر مره! بخدا، من مردی خردمند و شاعر. زیبا و زشت از نگاه من پویشیده نمی‌ماند! چرا باید من از شیشند سخنان این مرد خودداری کنیم؟ اگر نیکو و زیبا بود، می‌پذیرم: و اگر زشت و ناهنجار بود، رها می‌کنم! درنگ کردم تا او به خانه‌اش بازگشت. او را دنبال کردم. وقتی به خانه‌اش دنیازد، من نیز بر او وارد شدم، و داستان ورودم را به مکه بروی او بیان کردم، که چگونه مردم مرا از او ترسانته بودند، و گوشهاپیم را با پنجره آنکه بودند، و با لیوانی بخشی از کلام وی را خودیم. با او گفتیم: آنی نخوش را بر من عرضه کن! اسلام را بر من عرضه کرد، و قرآن برازم تلافی کرد. به خدا، تا آن وقت سخنی نیکویی و زیبایی از آن تشنیه‌بودید، و آنی نمی‌می‌تواند. اسلام آمرد و به حقیقت آن حضرت و آنی او عزادار و راهی اسلام. به ایشان گفتیم: من در میان قوم و قیبله مقام و متنزه دارم: ندید آنی بازیم‌گردی، و آنی را به اسلام دعوت می‌کنیم؛ از خداوند بخلده که معجزه‌ای را از طریق من به قوم و قیبله من بنمانند. آن حضرت نیز دعا کردون.
معجزه‌ای که خدا از طریق وی نمایاند، آن بود که وقتی به قوم و قبیله‌اش نزدیک شد، خداوند نوری در چهره‌اش قرار داد همان‌نداز چرا؟! خداوند، در چای دیگری غیر از چهره‌اش! می‌ترسم بگویند: ماه گرفتگی است! آن نور به تازیان‌اش منتقل شد. یی پدرش و همسرش را به اسلام دعوت کرد؛ آن دو نیز اسلام آوردند؛ اما قوم و قبیله‌اش به سادگی اسلام نیاورند. با وجود این، یی دست از دعوت و تبلیغ برندنشت تا آنکه یک از جنگ خندق، به انتفاض هفتاد یا هشتاد خانوار از قوم و قبیله‌اش مهاجرت کرد، و در راه اسلام بسیار کوشید و جهاد کرد، و سرانجام در جنگ یمامه به شهادت رسید!

(۵) ضیمان آزادی: وی ورده از طایفه ازدنشوئه از مردم یمن بود. و کارش آن بود که چن زدگی را درمان می‌کرد. وارد مکه شد، و از او باش مکه شنید که می‌گویند: محمد چن زده شده است! وی گفت: کاش می شنید که من نزد این مرد بروم؛ شاید که خداوند شفای او را به دست من قرار دهد! به دیدار آن حضرت رفت و گفت: ای محمد، من چن زدگی را درمان می‌کنم ما مایلی که تو را هم درمان کنم؟

رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- در پاسخ این پیشنهاد وی فرمودند:

(۶) ضیمان ازدند: این سختانه را یک پار دیگر برای من تکرار کن! رسول خدا
صلی الله علیه وسلم- سه پار کلمات مذکور را تکرار کردند. وی گفت: من سختان کاهتنی را شنیده ام؛ سختان جادگران را نیز شنیده ام؛ اما، هرگز سختانی از قبیل

---
1- بله‌که پس از صلح دیشی؛ زیرا، وقتی که او به مدتی وارد شد، رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- در قله‌های بدخشان: نک سیرتایین هشام، ج ۱ ص ۳۸۵.۳۸۵-۲۸۲.
2- همان، ج ۱ ص ۳۸۵.
شُهِّر مَرَّه يِثْرِبِي ٍبَلْدِي سِرَت

دِر مَوْسَم حَج سَالٍ يَازَدِهِم بَعْثَ (جُوْلَى ۲۲۰ مِيْلَاءِ) دُعَوَت اسْلَامٍ بِهَ بِذَرْهَارِ
قِبَاعِي دُسْت يَأْفَت كِه خَيْلِيَ زُودَ بِهِ دَرْخَانٍ سَرِيرْكِشِيدْه تِبْدِيلْ شَنْدِنَ، وَ مُسْلِمَانٍ
زِيْر سَايَاهُ الْجَمَّرْدَةَ آنَ دَرْخَانٍ اَزَ أَسْبِبْ اَنْوَاعُ ظَلْمٍ وَ سَمْتُ آَسْوَدْنَ، وَ تَوَانْسَدَ
جَهِتُ ْگِرْيَ حَوْادِثٍ وَ وَقَاعٍ وَ مِسْرَ تَارِیْخٍ رَآ تَغْیِرْ دَهْدَ.
أَزْ جَمْهُرِ رَفْتَارِهِ حُکْمَانٍ پَیْامِبراَکْرَم – صَلِّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمْ– در برَابَ كَارِشْکَنِ
هَا وَ تَكْذِبْ هَأَلْ مَکّهُ، آَنَ بَوْدُ کَهْ در تَارِیْکَی شِبْ بِه سَرَاعْ قِبَائِلٍ مَخْلُفِ مَمْ
رفَتْنَ، تَا مِشَرَکَانِ مَکَه مَانِع كَأْنَ حَضْرَتْ نُشْوَدَ.
دِر يِکَی اَزْ اَیْنَ شِبْ هَا، رَسُوْلَ اَکْرَم – صَلِّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمْ– ِبِ اَطْفَاق اَبویْکَرِ وَ
عَلِی اَزْ خَانِه بَیْرُونْ شَنْدِنَ، وَ بِهِ مَنْتَقْهَة مَسْکَنَی ذَّلِلْ وَ شِیْبَانْ تَعْلِیْهِ رَفَتْنَ وَ در بَارَه
اسْلَامِ بَا آَنَان سَخْنُ گَفْتَنَهْ. دَر اَیْنَ نَشْتَ، فِیْمَایْنِ اَبویْکَرِ وَ مَرْدَی اَز بَنِی ذَلِلْ سَوَالَ وَ جُوْابْ هَاي جَالِی مَطْرُحِ گُرَیدْدَ؛ بِبِنِ شِیْبَانِ اَمِیدوارْ کُنْدِه رَنْبَنْ پَاسْخُ هَا رَآ دَادَنَ،
اَنَّا عَمْلاً اَزْ بِذَرْتَنِ اَسْلَامِ خَوْدَدارِی كَرَنِدْ. ۲

أَنَگَا رَسُوْلِ خَدَا – صَلِّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمْ– ِبِرْ عَقْبَة مَنْ گَذَرْ کَرَنِدْ؛ صَدَایْ چَنْدْ تَنِ
رَا شَنْدِنَهْ کَهْ بَا یِکْدِیْگَر سَخْنِ مَیْ گَفْتَنَهْ: آَنَهْ آَنَان کَرَنِدْ، وَ رَفَتْنَ تَا بِهآَنَ
رَسِیدَنَهْ. آَنَان شَشْ تَن اَزْ جَوْهَانَان مِدِینَهْ، هَهْمِ اَزْ طَایِفَةْ خَزْرَجْ، وَ عَبَارَتْ بَوْدَنَدْ اَزْ:

۱ اَسْعدْنَ زَرَارِهَا (اَزْ بَنِی نَجَارَ)؛
۲- نَکَد مَخْضُرَ السِّرَیَةَ، صَ ۱۵۰–۱۵۲.
۱- صَحِیح مِسْلَمُ، كَابِکَة الْجَمِعَةَ، ۸۸۸(۴۴).
1 - زاد المعاد، ج. 2، ص. 50 - سیرة ابن هشام، ج. 1، ص. 449-451.
بود. اینان امید بستند به اینکه دعوت پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- موجبات دست کشیدن طرفین را از جنگ فراهم گرداند. گفتند: ما قوم و قبیله خود را بدور
گفته‌ایم- چه قوم و قبیله‌ای! در حالیکه دشمنی و بدخدزی در میان ایشان بیداد
می کنند! امید است که خداوند به واسطه شما آنان را با یکدیگر متحد گردازد. بر آنان
وارد خواهیم شد، و آنان را به آنین شما دعوت خواهیم کرد: اگر خداوند آنان را در
برتو شما به یکدیگر بیوندید؛ از آن پس عزت هیچ مردی در میان قوم و قبیله ما
فراتر از عزرت شما نباشدا!

وقتی این شش مرد جوان یزدی به مدتی (یک‌ شب) با گشتشتند، پاییزه رسالت اسلام
را به آن شهر منتقل گردانیدند؛ به مغناطیسی که هنگیک از خانه‌های انصار نماند، مگر
آنکه در آن وصف و یاد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- برقرار بود.

ازدواج رسول خدا با عائشه
در ماه شوال همین سال، سال پاژدهم بعن، حضرت رسول‌خدا -صلى الله عليه
 وسلم- عائشة صالیه -رضی الله عنها- را به همسری خویش درآوردند. وی در آن
 اوان، دختری شش ساله بود، و آن حضرت در ماه شوال سال نخست هجرت، که
وی نه ساله شده بود، با او زناک کردند. ۱.

---

۱- تلیف فهم اهل الآثر: صحیح البخاری، ج. ۱، ص ۵۵۱.
فصل نهم
اسراء و معراج

در همین اثنا که نپاکرم -صلى الله عليه وسلم- این مرحله از دعوت اسلام را پشت سر می‌گذاشتند، و آنان اسلام در نوسان میان موافق و محکوم، به هر حال، راه خودش را یاز می‌کردند، و ستارگان امید از افهای دور دست چشمک زدن گرفته بودند؛ اسرا و معراج نیز صورت پذیرفت.

اختلاف اساسی در مثلث اسرا و معراج بر سر تعبیر زمان وقوع آن است که مشتمل بر ۶ قول است:

* قول اوّل آن است که اسرا در همان سالی که خداوند پیامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را به کرامت نبیت تکریم فرمود. اتفاق افتاده است؛ طبری این قول را اختار کرده است.

* قول دوم آن است که پنجم سال بعد از بعثت روی داده است؛ این قول را نویس و قرطبی ترجیح داده‌اند.

* قول سوم آن است که در شب ۲۷ رجب سال ۱۰ بعثت اتفاق افتاده است.

* قول چهارم آن است که شانزده ماه پیش از هجرت، یعنی در ماه رمضان سال

۱۲ بعثت، روی داده است.

* قول پنجم آن است که یک سال و دو ماه پیش از هجرت، یعنی در ماه محرم

سال ۱۳ بعثت، اتفاق افتاده است.

* قول ششم آن است که یک سال پیش از هجرت، یعنی در ماه رجبالاول سال

۱۳ بعثت، به وقوع پیوسته است.

سه قول اول مرددند، به این دلیل که خدیجه -رضی الله عنها- در ماه رمضان سال دهم بعثت از دنیا رفته، و وقت وی پیش او واجب شدن نمازهای پنجگانه
بوده، و اختلافی نیست در اینکه تشريع وجوه نمازهای پنجگاهه در شبه اسراء بوده است.

سه قول اخیر، در مبان مرور و به گونه‌ای آمدند که هیچ مستندی برای ترجیح یکی از این اقوال وجود ندارد. جز اینکه سیاه سورة اسراء بر آن دلایل دارد که اسراه بسیار دیرتر صورت پذیرفت این است.

بزرگان محدثین به تفصیل، ماجرا اسراه را گزارش کرده‌اند: که ذیلاً ماحصل

گزارش‌های ایشان با رعایت ایجاد و اختصار خواهد آمد:

این قیم گوید: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را با همیش ییکر خاکی - بنابر صحیح - از مسجد الحرام به بیت المقدس شبانه سیر دادند، سورا بر بران، و جبرئیل -علیه السلام- نیز همراه آن حضرت بود. در آنجا از بران پیاده شدند، و پیش‌مان

جماعت اینبا شدند، و برآید را به حلقة در مسجد الاقصی بستند.

آنگاه، در همان شب، ایشان را از بیت المقدس به آسمان دنیا بالا بردن: جبرئیل برای ایشان اجازه ورود گرفت، و در آسمان اول به روی ایشان گشوده شد. در آنجا آدم ابیالبشر را دیدند و بر او سلام کردند. آدم جواب سلام آن حضرت را داد و به ایشان خوشامد گفت، و به پیامبری ایشان اقرار کرد، و ارواح سعدا را در سمت راست خود، و ارواح اشکلا را در سمت چپ خود، به آن حضرت نشان داد.

آنگاه، ایشان را به آسمان دوم بالا بردن: برای ایشان اجازه ورود گرفته شد. در آنجا یحیی بن زکریا و عیسی بن مريم را دیدند و با آن دو ملاقات کردند. یحیی و عیسی پاسخ سلام را دادند و به ایشان خوشامد گفتند، و به پیامبری آن حضرت اقرار کردند.
آنگاه، ایشان را به آسمان سوم بالا بردهند، در آنجا حضرت يوسف را دیدند و بر او سلام کردند. وی نیز پاسخ سلام آن حضرت را داد و به ایشان خوشامد گفت و به پیامبری آن حضرت اقرار کرد.

آنگاه، ایشان را به آسمان چهارم بالا بردهند. در آنجا ادریس را دیدند و بر او سلام کردند. وی نیز پاسخ سلام آن حضرت را داد و به ایشان خوشامد گفت و به پیامبری ایشان اقرار کرد.

آنگاه، ایشان را به آسمان پنجم بالا بردهند. در آنجا هارون بن عمران را دیدند و بر او سلام کردند. وی نیز جواب سلام آن حضرت را داد و به ایشان خوشامد گفت و به پیامبری ایشان اقرار کرد.

آنگاه، ایشان را به آسمان ششم بالا بردهند. در آنجا موسی بن عمران را ملاقات کردند و بر او سلام کردند. وی نیز پاسخ اسلام آن حضرت را داد و به ایشان خوشامد گفت و به پیامبری آن حضرت اقرار کرد.

وقتی از آسمان ششم گذشتند، موسی گفت: چرا گرفتند؟ گفت: گرفتند به خاطر آنکه پسر نوجوانی که پس از ميعوث شده است، از امتحانات گرفتند. به امت می‌شود ملکه پیامبری ایشان اقرار کرد.

آنگاه، ایشان را به آسمان هفتم بالا بردهند. در آنجا ابراهیم -علیه السلام- را ملاقات کردند و بر او سلام کردند. وی نیز جواب سلام آن حضرت را داد و به ایشان خوشامد گفت و به پیامبری ایشان اقرار کرد.

آنگاه، ایشان را به سدروه المتهی برکشیدند. دیدند که میوه‌های آن همیشه خوش‌های خرماخی هجر است، و برگهای آن همیشه گوشهای نیل؛ آنگاه پرورانه‌ها طالب‌ان را فراگرفتند و نور و رنگهای گوناگون در آن مشاهده شد، و حالت آن تغییر کرد؛ چنانکه هیچک از افراد‌گان خداوند قادر نبود که آن را از فرط زیبایی
وصف کند. آنگاه برای آن حضرت بیت المعمور برافراشته شد، و چنان شد که هر روز هفتاد هزار فرشته وارد آن می‌شدند که دیگر پر باز نمی‌گشتند. آنگاه، آن حضرت را به بهشت برین بردن. در آنجا رسته‌های مورارید را مشاهده کردند. و دیدند که خاک بهشت مُنشک است؛ و آن حضرت را بالا بردن تا به جایگاهی رُسیدند که صدای حركت قلم‌ها بر‌الواح شنیده می‌شد. آنگاه، آن حضرت را به نزد چیز جلَّ جلاله بالا بردن. آن‌قدر به خدا نزدیک شدند که فاصله آن حضرت به اندام‌‌های کمان بود یا کمتر؛ و در آن حالت، خداوند هر آنچه را که خواست وحی کند به بندشان وحی کرد، و پنجهٔ نیاز در شیانه روز برج او واجب کرد. رسولاکرم، صلی الله علیه و السلام، بازگشتند و در راه بازگشت به موسی برخوردارند. به ایشان گفت: خدا توب به چه چیز توب را امر فرمود؟ گفتند: به پنجهٔ نیازا گفت: انت توب تا آن را ندارند. نزد خدای خودت بازگرد و از او برای امتت تخفیف بگیرا! آن حضرت روا به چریل کردند؛ چنانکه گویی می‌خواهند با او مشورت کند. چریل اشترتی کرد به این معنا که آری، اگر می‌خواهی! چریل آن حضرت را بالا برده‌باشد به چیز جبار تبارک و تعالی رساند. این متن روایت بخاری در بعضی طرق روایت‌اوست؛ و خداوند جبار، ده نمای را به او تخفیف داد. سپس فرود آورده شدند تا بار دیگر به موسی برخوردارند، و به او بازگشتند. گفت: نزد خدای خودت بازگرد و باز هم از او تخفیف بگیرا! پیام‌کرکم، صلی الله علیه وسلام- همچنان میان موسی و خداوند عزوجل در رفت وآمد بودند، تا نمازهای یومه را به پنجه نیاز دادند. موسی به ایشان دستور داد که بازگردند و تخفیف بگیرند. اما ایشان گفتند: من از خدای خودم شرم کردم؛ من خشونتوم و تسليم اوامر ایمان!
وقتى دور شدند، منادي ندا در داد: فريضة مرا اجرا كردي و برای پندگان من تخفيف گرفتي.

ابن قيم، پس از آن، اختلافی را که در پار ديدار آن حضرت با خداوند تارک و تعالی وجود دارد پادآور شده، و در این ارتباط، سنخ این تیمه را آورده است.

حاسحل این مبحث آن است که دیدار با چشم سر به هیچ وجه به ثبوت نرسيده است، و این مطلبی است که هیچک از صحابه قائل به آن نشدند؛ دو روايت نيز که از این عباس رسيده است که یكي دلالت بر مطلق رؤيت دارد و ديگری دلالت بر رؤيت با قشمی، و با هم منافقین ندارند.

ابن قيم، سپس می افزاید: اما اینکه خداوند متعال در سورة نجم فرصته است: «ئَمَّٰهُمَا فَنَّذَالِيْنَ»، غیر از آن نزديك شدندی است که در قصة اسراه مطرح است آنکه در سورة نجم آمده است، عبارتست از نزديك شدن جبريل و چرخش و گردش جبريل، چنانکه عائشه و این مصعود گفته اند، و سياقم آيات سورة نجم نيز بر آن دلالت دارد؛ اما دُنُو و نِذَالی در حديث اسراه صريح در آن است که دُنُو و نِذَالی خداوند تارک و تعالي است، و در سورة نجم اصلا به آن پرداخته نشد است، بلکه در آنجا چنين آمده است که:  

(ولَعَظَ رَأْيَةً تَذَالِيْئَ أَخْرِيَ عَنْ بَيَّةً اِلْمُتَفَقهِ).»

واین جبريل است که حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- وی را با صورت اصلي اش دوبار ديدند: یکبار در زمين و یکبار در سدره المنتهي؛ والله اعلم.

---
1- زادالعباد، ج.۲ ص ۴۷-۴۸، همراه با افزوده‌هايي از روايات و احاديث صحيح.
2- سورة نجم، آیه ۸
3- سورة نجم، آیات ۱۳-۱۴.
در برخی روایات آمده است که در شب مراجع نیز بار دیگر سیفه‌ای حضرت را شکافته‌اند.

و در اثنای این سفر آسمانی، ان حضرت مشاهدات فراوانی داشته‌اند:

* شهر و شربت به آن حضرت پیشنهاد شده، و ایشان شیر را انتخاب کرده‌اند، و به آن حضرت گفت‌شده است که: به فطرت راه یافته‌ای؛ فطرت را برگرددی! این راه بدان که اگر شربت را برگرفته بودی این تو به برادر می رفتند!

آن حضرت چهار جویبار را دیدند که از چشمه ای مجاور ریش سدده‌بیانی جاری شده است: دو جویبار آشکار و دو جویبار پنهان؛ آن دو جویبار آشکار، نیل و فرات بودند. عنصر اصلی آن دو؛ و آن دو جویبار پنهان، دو جویبار در بخش بودند. شاید مشاهده نیل و فرات اشکار به پای گرفتن اسلام در این دو منطقه بوده‌اند.

والله اعظم.

مالک، خازن جهانم، را دیدند که هیچ نمی‌خندند، و بر چهار یا اثری از شادی و شادمانی نیست؛ همچنان بهشت و دوزخ را مشاهده کردنند.

* به ستم خورندگان اموال پیتی‌سان را مشاهده کردنند که لب و دهان آنان هم‌مانند دهان اشتران است و یار به‌های آتش را به همانند قطع‌های سنگ است در دهان‌تان می‌اندازند و از مقعدشان خارج می‌شود.

رباخوان را مشاهده کردنند که شکمه‌ای بزرگی دارند، آن چنان که به خاطر بزرگی شکم‌هایشان نمی‌توانند از جایشان حرکت کندند، و فرعونیان به هنگام عرضه بر آتش از کنار آنان می‌گذرند و آنان را لگد می‌کنند.

زنگ‌کاران را مشاهده کردن که در برایشان گوش‌ت فریب و پاک‌زه نهاده اند، و در کنار آن گوشت به رمق و متعفف؛ و آنان گوشت به رمق و متعفف را می‌خورند، و گوشت فریب و پاک‌زه را وامی گذارند.

زنانی را که بچه هایشنان را به مردانی که واقعاً پدر آن بچه ها نیستند، می‌بندد، مشاهده کردن که آنان را به سبیه هایشنان آویزان کرده اند.

در طول ماه، به هنگام رفت و برگشت، کاروانی از مکیان مشاهده کردن، و به آنان کمک کردن تا اشری را که گم کرده بودند پیدا کنند؛ و در حالی که آنان خواب بودند، از ظرف سرپوششی آنان آب چشمه‌دن و همچنان ظرف خالی را به صورت پوشیده وانه‌دن، واین، نشانه ای برای درستی ادعا ایشن در بامداد لیله الارسای گردد.

ابن قیم‌گهید: بامداد روز بعد، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به میان قوم و قبیله خویش آمدند و برای آنان بازگشتند که خداوند عزوحج آیات کُرای خود را به ایشان نشان داده است. تکذیب و آزار و شکنجه آنان نسبت به آن حضرت افزوده شد. از آن حضرت درخواب است کردن که بیت المقدس را برای ایشان وصف کردند.

خداوند بیت المقدس را در برای دیدگان آن حضرت آشکار گردانید، و ایشان مستقیماً زراوی و چواب آن را مشاهده می‌کردن و برای مردم بازی گفتند و آنان نمی‌توانستند هیچیک از گفته های ایشان را رده کنند. راجع به آن کاروانی که در بین راه به هنگام رفت و برگشت مشاهده کرده بودند، نیز یا آنان سخن گفتند، و به آنان بازگشتند که چه وقت آن کاروان به مکه می‌رسد، و نیز به آنان بازگشتند که اشتری که پیشاپیش کاروان در حرکت است چه رنگ است؛ و همانگونه روز داده که آن

1- همان مأخذ: نیز: سیرت‌این هشام، ج.1، ص 379-382، 1400-1406.
حضرت گفته بودند، اما، این آیات و معجزات جز بر گروپ‌های آنان نیافته و جز ناساسی و کفروزی عکس العمل دیگری نشان ندادند.

گویند: وجه تسمیه اوبكر به "صدیق" همین بهوژه است که وی این رویاد را تصویق کرد. در حالیکه همه مردم آن را تکذیب کردند.

موجزترین و گویاکردن تعبیری که در قرآن کریم برای بیان علم و جهت این سفر شبانه آمده، این مخن خداوند متعال است که فرموده:

(لئیه من آیاتا) ۱

تا برخی از آیات خود را به او نشان بدهیم! ۲

این همان ست دیرینه خداوند در ارتباط با پیامبران پیشین است؛ جنانه می

فرماید:

وکلِلَکْ لری إِبْرَاهِیم مَلْکُوتِ السَّمَاءاتَ والأَرْضَ وَلِی‌کُونَ مِنَ الْمُعْقِدینْ! ۳

و این چنین به ابراهیم نشان می‌دهم ملکوت آسمان‌ها و زمین را! تا اینکه

وی از یقین دانندگان باشد.

همچنین، خطاب به موسی -علیه السلام- می‌فرماید:

(ثَرْیَکَ مِنَ آیاتِ الکُبَر) تا اینکه آیات کبیری خودمان را به تو نشان دهیم!

در ارتباط با حضرت ابراهیم -علیه السلام- مقصود از این ارائه آیات را در

عبارت "وَلِی‌کُونَ مِنَ الْمُعْقِدینْ" بیان فرموده است. به عبارت دیگر، وقتی دانسته های

١ - زاد المعاد، ج. ١، ص. ٤٢۸؛ نیز نکه: صحيح البخاری، ج. ٢، ص. ٦٨٤؛ صحيح مسلم، ج. ١، ص. ٩٧.

٢ - سیرت ابن هشام، ج. ٢، ص. ٣٩٩.

٣ - سورة اسراء، آیه ١.

٤ - سورة انعام، آیه ٧٥.
پیامبران با مشاهده عینی آیات الهی مُستند می‌گردد، به مقام عین الیقین می‌رسند:
چنانکه حَدّ و اندازه آن بیان کردنی نیست. آنجا که عیان است چه حافت بر بیان است؟ و شنیدن کی بود مانند دیدن! این چنین است که پیامبران در راه خدا چیزهایی را تجربه می‌کنند که دیگران تاب تجمل آن را ندارند و تمامی نیروها و توانمند‌ها دنبال در نظر آنان به مثابه بال پشه ای می‌گردند. و محنت ها، و آزارهای این جهانی را به هیچ روزی اهمیت نمی‌دهند.

رازها و حکم‌هایی که در آن سوا این سفر شبانه زمینی- آسمانی نهفته است، جای هفت و هفتگ درباره آنها کتاب‌های مربوط به فلسفه و اسرار شریعت است. در عین حال، حقایق و مفاهیم آشکارتر و ساده تری نیز از سرچشمه این سفر پربرکت می‌جوشد. و بر فراز یوستان و گلستان سیره نبی- حسیب الله علیه ورسال- فواره می‌زند و بر طراوت آن می‌افزاید. که به نظر می‌رسد چا داشته باشند که برخی از آنها را با رعايت ایجاد در اینجا درجه کنیم:

عزیزان اهل قرآن در سورة اسراء مشاهده می‌کنند که خداوند داستان اسراء حضرت محمد صلی اللهد علیه ورسال- را می‌ترا در یک آیه باد کرده است، آنگاه به گزارش تهیکاری ها و رسوای هایی قوم به‌عهد پرداخته، و آنگاه یادآور شده است که:

"آن‌هُنَدَّا اَلْقُرآنُ يَهْدِي لَنَّي هُنَّى أَقُومُ...".

این قرآن همواره همگان را به هر آنچه درست ترین است رهنموز می‌گردد.
جهبًا وقتيّ إنسان إبن آيات را مي خواند. چنان پنداردو كه ميان اين آيات ارتباطي وجود ندارد؛ آنها رهگز چنين نبست. خداوند معاون بآين سبيك بيان خواسته است اشارة فرماید به اینکه اسراء در محل بيتالمقدس به وقوع پیوسته است تا نشانه‌ای باشد از آنکه قوم یهود خليه زود از اریکه رهبری جامعه انساني به زير خواهد آمد؛ زیرا آنان جراح مسيحی گذشته را مرتکب شدهاند كه برای باقی ماندن بر اریکه رهبری بشرت مقالی باقی نگذاشته است، و خداوند اين منصب را عملاً به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منتقل خواهد گردانيد، و هر دو مرکز دعوت ابراهيمي را به آن حضرت اختصاص خواهد داد. اينکه زمان آن فرا رسيده است كه رهبری روحاني و معنوی از امتي به انتقال ديگر انتقال پيدا كند؛ از امتي كه تاريخ خوشش را با نئورگ و خيانه و تهكاري و سمتي آنده است، به امتي كه سرشار ازنمکه و خبرات و پرکات است، و پيايم آن امت همچنان از وحي قرآن برخوردار است: قرآنى كه ابيدي للي يئني هي أقوم! اما، چگونه این رهبری منتقل می‌شود، در حال که رسولخدا -صلى الله عليه وسلم- رانده شده و آوایه در فراز و نشیب کوههای مکه در تکابوس؟ این سؤال، خود پرده از روى حقيقت دیگری برمي گردد، و آن اینکه دوران نخستين اين دعوت اسلامی نزديك است كه پایان پذيرد و سرانجام گيرد، و از اين پس، دوران دیگري آغاز خواهد گردید که از هرچه با دوران نخستين متفاوت است. به همين جهت مينيم كه برخى آيات در سورة اسراء مشتمل بر هشدارهای بي‌برده و تهديدهای شديد نسبت به مشرکان است:
(وإذا أردتنا أن نُهلك قربة أمرنا من موقيها ففسقنا فيها فحق عليها القول فدمتناها تنبيهاً وكم أهلكنا من القرود من بعد نوح وکفنا بذوب عباده خبرًا بصيرًا)\(١\)

أري، هرگاه اراده كنیم که اهلی شهري را به هلاکت برسانیم و اثری از آثار آن شهر برجای نگذاشیم. رفاه‌دهگان آن شهر را وامی‌داریم تا در آن شهر به تیکاری و بین‌دوری بپردازند؛ آنگاه سخت ما درباره آنها تحقق یابد؛ آنگاه آن شهر را از بیخ و بنزروزیر کنیم! چه بسا امیدا و ملتا به پس از قوم نوح به هلاکت رسیده‌ایم؟ و خدا نیز برای رضیدگی به گناهان بندگانش با آن آگاهی و بیشی که دارد، بسند است!\(٢\)

از سوی دیگر، در کتاب این آیات، آیات دیگری را مشاهده می‌کنیم که آین‌های تمدن و اصول و مبانی زندگانی اجتماعی و روش‌ها و شیوه‌های بنیادین سازندگی جامعه اسلامی را به مسلمانان یاد می‌دهند: چنانه گویی مسلمانان به سرزمینی وارد شده‌اند، و در آن مآوا گرفته‌اند. که در آنجا بر همآمور خویش از هرجه مسلط شده‌اند، و به انسجام و وحدتی دست یافته‌اند که آسیبی جامعه نوبایشان بر محور آن به گردش درمی‌آید! این خود اشارتی است به این مطلب که رسول‌الله ﷺ و المسلم – دری نمی‌پاید که به ملجأ و مأمون اطمینان بخش دست ییدا می‌کند که در آنجا کارهاش و فعالیت‌ها را استقرار بخشید و آنجا را مرکزی برای نشر و گسترش دعوت خویش در سراسر جهان قرار دهد. این یکی از آن اسرار نهان است که در این سفر مبارک بهفت‌هست و از آنجا که به زمینه پیش ما مرتبط است، بهتر آن دیدیم که بيان شود.\(٣\)
با توجه به همین حکمت و امثال آن، معتقدیم که روند دادرسی اندکی پیش از بیعت غق‌های اولین یا در فاصله دو یا پیمان غق‌های صورت بذر یافته است؛ و الله اعلم.
فصل دهم

بیعت های پیش از هجرت

پیش از این واردیم که شش تن از اهل بیت در موسوم حج سال پیش‌تر بعثت اسلام آورده، و به رسول خدا علیه السلام - حضرت ایشان را در بیان کرده و قابل خوبی تبلیغ کننده به دنبال آن، در موسوم حج سال بعد، بیت سال دوازدهم بعثت (جولاى ۲۴۱ میلادی) دوازدهتن از اهل بیت، نزد آن حضرت امینه پیامبرکر - حضرت ایشان و علمه و علمیت بدیع کرده بودند؛ و ششمین نفر که این بار حضور نداشت، جابر بن عبدالله بن رباب بود. هنگامی که بیت دیگر عبارت بودند از:

۱- معاذ بن حارث بن عفراء، از بنی نجشی، از طایفه خزرج
۲- ذکوان بن عبدالقیس، از بنی زریق، از طایفه خزرج
۳- غباد بن صامت، از بنی غنم، از طایفه خزرج
۴- فیروز بن ثعلبیه، از بنی پیمانان بنی غنم، از طایفه خزرج
۵- عباس بن سهیل بن نعمان، از بنی سالم، از طایفه خزرج
۶- ابوبکر بن نبهان، از بنی عبدالله، از طایفه اوس
۷- غوهر بن ساعده، از بنی عمرو بن عوف، از طایفه اوس
سفيّر اسلام في مدينة

ِاين جماعة در محل عقبه واقع در منى با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - ملاقات كردن، و با ایشان بر مبانی بیعت زنان، يعني مطابق دستور بیعت با زنان که پس از صلح حذیفه صادر شده بود، یبعث كردن.

* بخاری از غیاث بن صامت روایت کرده است که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمودند: پیامبر با می بیعت کنید، مبین بر اینکه هیچ چیز و هیچ کس را با خداوند شریک نگردنادند، و دزدی نکنند، و زنا نکنند، و زنراتان را نگشیا، و در ارتباط با زنراتان خودتان و دیگر انفراد و بهتان تنزین، و در امور متعارف از من سرپرستی نکنند. هریک از شما که به این عهد وفا کند، یاداشت با خداست، و هر یک از شما که یکی از این موارد را نقض کند، و عقوبت خوشی را در همین دنیا بپردازد. همان کفارة گناه و خطای اوسط، و هر کس که موردی از این معاوضه را نقض کند و خداوند بر وی پوشانند؛ کارش با خداست؛ اگر خواهد، او را کبیر کند؛ و اگر خواهد، از او درگذردا؛ غیاث بن صامت گوید: آنگاه، بر مبانی همین موارد مذکور با آن حضرت بیعت کرد؛ و در نسخه دیگر: بیعت کردم. 1

1 - صحيح البخاری،باب علامة الأيمن حلبة الانصار،ج.1، ص.7; "باب وقوع الانتصار" ج.1، ص.277.
2 - "باب العدد كثيرة"، ج.2، ص.1003.
اسلام پردازد. برای این سفارت، پیامبر گرامی اسلام، جوانمردی از جوانان اسلام،
از سباین اولین، مصعی بن عمر غزیری -رضی الله عنه- را درنظر گرفتد.

مصعیت چشمگیر

مصعی بن عمر به خانه اسعدی زرارة وارد شد، و هر دو به کمک یکدیگربا
جدید و شور و نشاط به نش و ترویج اسلام در میان اهل برخ پرداختند. و
مصعی از آنها چه عمدتا کارش اقراه و تعلم قران بود با عنوان «مقرى» شهرت
پافت.

یکی از جالب‌ترین داستان‌هایی که در باب مصعیت مصعی در کار دعوت و
تبلیغ اسلام روایت کرده‌اند، بدین شرح است که روزی اسعدین زرارة به اتفاق وی
از خانه بیرون شد و به قصد دیدار با بني عبدالالامه و بریزگر به راه انداورد. به یکی
از باغ‌های متعلق به بني یزگر در آمدند، و یکی چاهی به آنها بمن‌ترک معنی‌می‌دادند.
نشستند. و گروهی از مردان مسلمان نیز در کنار آن دو گرد آمدند. تا آن زمان
سعدین معاذ و آسیدین حضرت که از سرآن قوم در میان بني عبدالالامه بودند، هنوز
مشروک بودند. وقتي شیخ‌زاده که اینن با عده‌ای از تازه مسلمانان گردیده‌اند، سعد
بن آسید گفت: به سراگ این دو نفر برکه ومحمد تشکر کم جنبه می‌را به تایخوری
و سفاهت بخشانند؛ و با آن دو درگیر شو، و آنات را بازدار از اینکه به محیط
زندگانی ما پای بگذارند! زیرا، اسعدین زرارة پسر خاله من است، و اگر این مستحبل
نیبود من خود این کار را به چай تو انجام میدام! 

آسید نیز، شاه را برگفت و نزد آن دو رفت، وقتی آسید چشمگیر به او اتفاقد. به
مصعی گفت: این مرد، بزگگ قوم و قبیله خوش است که نزد تو آمده است؛ و را
صداقانه به دین خدا دعوت کن. مصعی گفت: اگر بشیند با او سخن می‌گویم! آسید
نزدیک آمد و بالای سر آن دو ایستاد و ناسازگاری آغاز کرد و گفت: برا چه به خانه و کاشانه ما پای نهاده‌اید؟! می‌خواهید افراد کم جنیه ما را به نابخوردی و سفاخت بکشانید؟! اگر یان خودتان را لازم دارید، از ما کنار گیرید! مصوب به او گفت: بالاخره می‌نشینی و گوش فراده‌ی؟! آنگاه، اگر مطلبی را پستیدی، می‌پذیری و اگر ناخوشایندت بود، از پذیرش آنچه خوشایندت نیست خودداری می‌کنی! گفت: این انصاف است! آنگاه نیز، اگر بر زمین کویید و نشست. مصوب راجع به اسلام با او سخن گفت، و قرآن برای او تلاوت کرد. آمید گفت: به خدا، پیش از آنکه سخن بگوید نیز، اسلام را در سیماهای با آن نورانیت و صاف‌سایی که داشت پاذشناخته‌ی! آنگاه گفت: چه نیکو و چه زیبا است! وقتی می‌خواهید وارد این دین بشوید چه کار می‌کنید؟

به او گفتند: غسل می‌کنی، و جام‌های را پاکیزه می‌گردانی، انگاه شهادتین می‌گویی، آنگاه دو رکعت نماز می‌گزاری! آمید برخاست و غسل کرد و جام‌های را پاکیزه گردانید و شهادتین گفت و دو رکعت نماز گزارد، آنگاه گفت: مردی همراه از است که اگر از شما در نیروی کند احتمالاً قوم وی از راه او با نخواهند ماند. از هم اکنون اورا به شما معرفی می‌کنم. وی سعدیان معاد است. آنگاه نیز، اگر برگرفت و یک‌رسته به تز صلع رفت که با جمعیتی از قوم و قیله‌ای در انجمن خوش‌نشسته بودند، سعد گفت: به خدا سوگند باد می‌کنم، آمید با سیمایی به تز شما آمد به یکه با سیمای وی به هنگام رفت! بسیار متفاوت است!

همینکه آمید نزد انجمن رسید، سعد به او گفت: چه کردی؟ گفت: با آن دو مرد سخن گفت؛ به خدا اشکالی در آن دو ندیدم! آن دو را نهی کردی و نزدیکانی از آن‌گاه قرار بود بازدارم؛ گفتند: آنگه تو دوست داری انجام خواهیم دادا اما. از طرف دیگر، با من بازگشت‌اند که بنا حاره آن‌ها اسجدان نزدیک کرده‌اند تا او را پخش‌ند: به
این خاطر که فهمیده‌اند وی پسرخاله توست، به این منظور که جهیم حرمت تو را بشکند! سعد با شیدن این سخن خشم گرفت و نیز خویش را برگرفت، و آهنگ آن دو تن کرد. وقتی دید که سعد و فلسفه آرام نشسته‌اند، دریافت که آسیب خوامش است سختان آن دو را به گوش وی برساند. بالای سر آن دو ایستاد و نامزگویی آغاز کرد. اگر آنگاه به اسعدین زراره گفت: به خدا، ای امام، اگر پیوند خویشاوندی می‌توانستی این بلا را بر سر من بیاوری! در خانه و کاشانه ما دست به کارهاپی می‌زنی که ما خوش نداریم؟

اسعد بن زراره هنگام ورود سعدین معاذ به مصوب گفت: به خدا، مردی از برگان و شیوه به نزد تو آمده است که قوم و قبیله‌اش نیز به دنبال او هستند. اگر وی از تو پروی بکند، احتمالاً از مردان قوم و قبیله‌ای وی برچالی نخواهد ماند! مصوب به سعدین معاذ گفت: حال می‌رهی و گوش فرادری؟ اگر مطلوب را پیشنهادی می‌پذیری و اگر ناخوشایند بود، ما به رعایت ناخشنودی تو از تو کاری خواهیم گرفت! گفت: به اتصاف سخن گفتی! آنگاه نیز داشت را بر زمین کویید و نشست. مصوب اسلام را بر می‌عرضه کرد، و برای ای قران خوانند. سعد گفت: به خدا پیش از آنکه مصوب سخن بگوید، اسلام را در سیما وی، یا آن صفا و نورانی که دارد، باز شناخته بودیم! آنگاه گفت: وقتی می‌خواهید اسلام پایوید چه کار می‌کنید؟ گفتند: غسل می‌کنی و جامه‌های را پاکیزه می‌کردن، آنگاه بر زبان جاری می‌کنی و سپس دو رکعت نماز می‌گزاری! او نیز چنین کرد.

آنگاه، نیز داشت را برگرفت، و به سوی جمع افراد خویاده خویش بپیکر. وقتی خویشاوندان سعد او را از دور دیدند که می‌آید، گفتند: به خدا سوگند می‌خوریم که این چهار با آن چه‌ایکه سعد هنگام رفتن داشت بسیار فرق دارد!
وقتى به آنان رسید، بالایی سرشناس استاد و گفت: ای بنی عبدالله! مرا در میان خود چگونه یافته‌اید؟ گفتند: سرور مایی، و از همه ما خدمت‌نامه، و نسبت به همه ما امن‌نشد و باوقات هستی! گفت: اگر چنین است، سخن گفتند من با مردان شما وزنان شما بر من حرام است، تا زمانی که همه‌ی شما به خدا و رسول خدا ایمان بیاوریدا پیش از آن‌که روز به شب گراید، همه مردان و زنان قوم و قیله‌ی سعیدان معاذ اسلام آورده بودند، بجز یک نفر به نام آصیرم. که اسلام آوردنی‌ش را چنگ‌ا داد به تاخیر گرفت. وی نیز در روز چنگ‌ا داد اسلام آورد، و بی‌درنگ به نبرد با کفار و مشرکین پرداخت و به درجه‌ی شهادت نائل شد. در حالی که هنوز یک سجده‌های به دری گاه خدا نبوده بود. نباید امره-صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(عمل قلیلاً و اچره کتلو).

عمل اندکی با خود چودرد، آن‌پاداش بسیار گرفت!

مقصوب در خانه‌ی اسعدین وزاره اقامه‌ی داشت و مردم را به سوی اسلام دعوت می‌کرد; تا جایی که در هر یک از اماکنی که انصار ساکن بودند، مردان و زنان مسلمان وجد داشتند، مگر خاندان‌های بنی‌امیه بن‌زید و خطبه و وائل. در میان آنان شاعری بود یکم قیس بن اسمل، که مردم از او حرف شنوا داشتند. و او آنان را از روان آوردن به اسلام بازداشت بود، تا آنکه سال چنگ‌های مردم پنج بعثت، فرا رسید.

پیش از آن‌که موسم حج سال بعد فرا برسد، یعنی سال سی‌صد می‌بعت، مصوب بن عمير به مکه پازگشت تا مؤذنهای پیروزی و موفقیت با رسوول خدا -صلى الله عليه وسلم- برساند. و خبر اسلام آوردن قبائل یقرب و زمین‌های خبری را که در آن قبائل هست و توانمندی‌ها و قدرت و شکوهی که دارند، برای آن حضرت پازگورد.

---
1 سیرت‌ایوب، ج. 1، ص. 438-439: ج. 2، ص. 90: زاد المعا، ج. 2، ص. 51.
‫‪322‬‬

‫ﺑﻴﻌﺖ ﻋﻘﺒﺔ ﺛﺎﻧﻴﻪ‬
‫در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ‪ ‬ﺳﺎل ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﺑﻌﺜﺖ )ژوﺋﻦ ‪ 622‬ﻣﻴﻼدي( ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻫﻞ ﻳﺜﺮب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺣﺎﺟﻴﺎن ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﻛﻪ ﻣﺸﺮك ﺑﻮدﻧﺪ‪،‬‬
‫ﺑﺮاي اداي ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ آﻣﺪﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﻴﻦ راه و ﻧﻴﺰ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ‬
‫ﻫﻨﻮز در ﻳﺜﺮب ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ‪ :‬ﺗﺎ ﻛﻲ رﺳﻮل ﺧﺪا ‪-‬ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪-‬‬
‫را واﮔﺬارﻳﻢ ﻛﻪ در ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻣﻜّﻪ ﻧﮕﺮان و ﺗﺮﺳﺎن ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ؟!‬
‫وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺪ دﻳﺪار ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎن آﻧﺎن و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻛﺮم ‪-‬ﺻﻠﻰ اﷲ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪ -‬دﺳﺖ داد‪ ،‬و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ در روز‬
‫ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻳﺎم ﺗﺸﺮﻳﻖ در ﺷ‪‬ﻌﺐ ‪‬ﻋﻘَﺒﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺟﻤﺮة اُوﻟﻲ در ﻣ‪‬ﻨﻲ ﮔﺮدﻫﻢ آﻳﻨﺪ‪ ،‬و اﻳﻦ‬
‫ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺮّي در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺷﺐ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد‪.‬‬
‫ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻳﻜﻲ از رﻫﺒﺮان اﻧﺼﺎر ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻴﻢ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ را‬
‫ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺮدش روزﮔﺎر را در ﻧﺒﺮد اﺳﻼم ﺑﺎ وﺛﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻠّﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﺎ‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﺪ! ﻛﻌﺐﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻧﺼﺎري ‪-‬رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‪ -‬ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬
‫ﻋﺎزم ﺣﺞ‪ ‬ﺷﺪﻳﻢ‪ ،‬ﺑﺎ رﺳﻮلﺧﺪا ‪-‬ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪ -‬ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎﻧﺔ‬
‫اﻳﺎم ﺗﺸﺮﻳﻖ در ﻣﺤﻞ ﻋﻘﺒﻪ دﻳﺪار ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬وﻗﺘﻲ از ﺑﺮﮔﺰاري ﺣﺞ‪ ‬ﻓﺮاﻏﺖ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ‪ ،‬و ﺷﺐ‬
‫ﻣﻴﻌﺎد ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ‪-‬ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪ -‬ﻓﺮا رﺳﻴﺪ‪ ،‬اﺑﻮﺟﺎﺑﺮ‪ ،‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮوﺑﻦ‬
‫ﺣﺮام ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺎن و اﺷﺮاف ﻗﻮم ﻣﺎ ﺑﻮد‪ .‬وي را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدﻳﻢ‪ ،‬و ﻛﺎر‬
‫و ﺑﺎر ﺧﻮدﻣﺎن را از دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﻤﺎن ﻛﻪ از ﻣﺸﺮﻛﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺨﻔﻲ ﻧﮕﺎه ﻣﻲداﺷﺘﻴﻢ‪ .‬ﺑﺎ‬
‫وي ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻴﻢ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻴﻢ‪ :‬اي اﺑﺎﺟﺎﺑﺮ‪ ،‬ﺗﻮ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ و ﻳﻜﻲ از اﺷﺮاف‬
‫ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻲ؛ ﻣﺎ ﻧﮕﺮان وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ در آن ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪهاي و ﺧﻮف‬
‫آن دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻓﺮدا ﻫﻴﺰم آﺗﺶ دوزخ ﺑﺸﻮي! آﻧﮕﺎه‪ ،‬وي را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﻛﺮدﻳﻢ‪ ،‬و‬


به او بازگشتی که با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در عقبه قرار ملاقات داریم.
گوید: وی اسلام آورده و در پیمان عقیب با ما حضور به هم رسیده، و یکی از نمایندگان ما در آن پیمان بود.
کعب گوید: آن شب، در کتاب دیگر همسرانمان در باراندای خوشخوی خوابیدم؛ وقتی که پاپای از شب گذشته از محل عقبه به سوی محله که با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- قرار ملاقات داشتیم رهسپار شدیم. مانند مرگان خانگی، پارچین پارچین راه می‌رفتیم، و خودمان را پنهان می‌کردیم; تا همگی در محل عقبه در شعب گردهم آمیزی دی. در آن هنگام، ما هفتادو مرد بودیم. دو تن از زنان ما نیز، ام‌عماره، نسبیه بنت کعب، از بنی مازن بن نجار، و ام‌ منهم، اسماء بنت عمرو از بنی سلمه.
در سلم عقبه گردهم آمیزی و در انتظار رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم-، بودیم تا وقتی که آمدند. عمومی ایشان عباس بن عبدالملک نیز همراه ایشان بود وی آن زمان هنوز بر آین قوم خوشبود، اما، مابی بود که از کار و بار پسر برادرش باخبر باشد و از او حمایت کند، و او نخستین کسی بود که سخن گفت.

آغاز کشفگو و مذاکره
وقتی که مجلس آراشته شد، مذاکرات و کشفگوهای لازم برای انعقاد یک پیمان دینی-رزی آغاز گردید. نخستین کسی که سرشنده سخن را به دست گرفت، عباس بن عبدالملک، عمومی رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بود. وی لب به سخن گشود تا برای پیروان اهمیت و عظیم مسئولیتی را که در نتیجه این هم‌پیمانی

1 - سیرت‌آینه هشام، ج 1 ص 440-441.
بر دوش آنان قرار خواهند گرفت با صراحت هرچه تمامتر برای آنان تشريع کند. وی گفت:

ای جماعت خرچ! (قوم عرب، انصار را اعم از خزرچیان و اوسیان، همه را خزرچی می‌نامندند). نیک می‌دانند که محمد در میان ما چه مقام و منزلتی دارد. ما تاکنون در برادر کسانی که هم رأی ما هستند در میان قوم و قبیله خودمان از او حمایت کرده‌ایم، و او هم اینک در شهر خودش در میان قوم و قبیله خودش از عزت و حمایت برخوردار است؛ در این حال، اصرار دارد که به سوی شما بگردد، و به شما بپیوندند. اگر می‌پیوندند نسبت به آنچه اورا بدانند دعوت کرده‌اید، وفا دارد و در برادر مخالفان از او حمایت می‌کنید، این شما و آن مستندی که بر عهده خویش گرفته‌اید! اما اگر می‌پیوندند یکی خواهید پس از آنکه به سوی شما عزیمت کرده و را تسلیم کنید و تنا بگذارد، از همین حالا او را رها کنید؛ زیرا، وی در حال حاضر در میان قوم و قبیله خود و در شهر خودش از عزت و حمایت برخوردار است!

کعب گفت: به او گفتنم: شنیدم آنچه را که گفتی. ای رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شما سخن بگویید، و برای خود و خداوتان هر قول و قرار و پیمانی که می‌خواهید از ما بگیرید!

این جواب، نشانگر عزم قطعی و شجاعت و ایمان و اخلاص آنان در مقام قبول این مستندت بزرگ و پیامدهای مهم آن بود. پس از آن، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- خطابا خود را ابراد فرمودند، و بیعت صورت پذیرفت.

---

1 - سیره ابن هشام، ج2، ص447-448.
مواد بيمان نامه

امام أحمد به رواية از جابر، مواد بيمان نامه عقبة ثانیه را به تفصیل آورده است.

جابر گوید: گفتیم: ای رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بر چه چیز با شما بیعت کنیم؟

فرمودند:

(علی السمع والطاعة في النشاط والکسل؛ وعلى النفقة في العصر والبرس؛ وعلى الامر بالعروف والبهي عن المنكر؛ وعلى أن تقوموا الله. لا تأخذكم من الله لائم؛ وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجهكم وأبنائكم؛ وباشد.)ً.

بر گوش قردن و فرمان پردن به هنگام شادمانی و افسردگی؛ و هزینه کردن به هنگام تنگدستی و فراخی؛ و امر به معرف و نهی از منکری؛ و بر اینکه به خاطر خدا قیامت کنید و سرزمش سرزمشگران به هیچ روي شما را تحت تأثیر قرار ندهد؛ و آنجاها که به نزد شما آمد مرا یاری کنید؛ و همانند خود و همسران و فرزندتان از من حمایت کنید؛ و پاداش شما بهشت باشدً.

در روایت کعب، که ابی اسحاق آن را آورده است، تنها همین بند اخیر آمده است. بنابراین، در روایت، کعب گوید: آنجاها رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سخن

1 - سیرت ابی هشام، ج.1، ص 442-444.
2 - این روایت از امام احمد به سنده سنین آورده: ج.3، ص 372. به قی نیز در السنن الكبرى، ج.9، ص ۹ اورده و حاکم تیبهوری و ابی حبان آن را حديث صحیح دانستند. ابی اسحاق نیز تنویر این روایت را از عیاده بن صامت آورده است، که در آن این پنداشت را اقتضوهد دارد: و اینکه بر سر زمامداری در اسلام به توغ برخی ها؛ و آن را به اهلش واگذاریم «الان نازع هذا الامر اهله» تک: سیرت ابی هشام، ج.1، ص ۵۴۵.
گفتند و قرآن تلاوت کردن، و ما را به سوی خدا دعوت کردن، و به اسلام آوردن
تشویق کردن. آنگاه فرمودند: (آن‌ها) از غفلتی آمده‌اند که من به آن‌ها
پرداخته و دست آن حضرت آری را در دست گرفت و گفت: آری: سوگند به آنکه
شما را به حق به پایبندی مبعوث کرده است، ما همانند جان و ناموس خودمان از تو
مواضیت و مراقبت خواهیم کرد؛ حال، ای رسول‌خدا، با ما بیعت کن؛ که ما فرزندان
جنگ و مردان رزم و نبردیم، و این خصفت را نسل اندر نسل از پدربن و نیاگانمان
به ارت بردایم!

گوید: در حالِکه برای با رسول‌خدا - صلی الله علیه و صلی من کرد،
ابواللههم بن تهیان گفت: ای رسول‌خدا - صلی الله علیه و صلی، میان ما و رجال
پریب عینی به‌درد شیعه و دانست بلکه برقرار است که ما آن‌ها را قطع خواهیم
کرد. آن وقت، شما می‌خواهید همین‌که ما این کار را کردیم، و آنگاه خدا شما را
پیروزی بخشید، به نزد قوم خویش بازگردید و ما را واگذارید؟! گوید: رسول‌خدا -
صلی الله علیه و صلی، تمسی کردن و گفتند:

(الله‌الله؛ و اهل‌الله! اکنون من که وانتم می‌پردازید، روایت‌های حادثه، و آدمی من است ملیم).

هرگز، ما با شما هم خون و هم سرنوشت هستیم؛ من از شما و شما از
منید؛ با هر که از در جنگ درآید، می‌چکند و با هر که مسالمت کنید، از
در مسالمت درخواهیم آمد».

تأکید بر اهمیت بیعت

وقتی مذاکرات پایان یافت و شروط بیعت به قدر کفایت به بحث و گفتگو
گذاشتند، و همه یک سخن شدند بر این که دست اندیکار بسته، پیمان شند، و

---
1- سیرت ایبی، ج. 1، ص. 442.
تن إن مسلمانين يشتاز فربه في موسم حج سالها يازدهم و دوازدهم بعثت
إسلام آروده بودنه، يكي يس از ديفريت به یايا خانسن، و اهميت مسندليت اتباع
آن پيمان را برای همرافشهان هرچه پيشر مورد تأكيد قرار دادنت. تا با آگاهي كامل
و اطلاع كافي از مواد پيماننامه به بیعت با آن حضرت دست پرانت، و ميزان أمادگي
آن جماعت را برای فداکاری بازنشاستند، و از ایستادگي و استقامت آنان اطمینان
حاصل كننده.

ابن اسحاق: عبدا ولد. وقتني همگي براي بيعت آماده شدند. عباس بن غياث بن نضله
گفت: مي دانيد كه بر چه چيز با اين مرك بيعت مي كنيد؟! گفتند: آری! گفت: شما
داريد با او بيعت مي كنيد بر سر اینكه با سرخ و سياه و همه مريدان يچتييدا! اگر فكر
مي كنيد، همينكه آسيب به اموال شما برثيد و چان بزرگان و اشرف شما درخطر
افتد، او را تسليم خواهيد كرد: از همين حالا چنان كنيد! البته اگر چين كنيد، به
خدا، خواري دنيا و آخرت خواهد بود؛ و اگر فكر مي كنيد كه نسبت به انجيه به او
قول دادهديد و او را بدان فرا خوانديد و فداريد مي مانيد. حتى اگر اموالتان غارت
شود و اشرف و بزرگان قومتان جانشان را از دست بدهند، بيعت كنيد، كه البته اين
به خدا خير دنيا و آخرت است.

گفتند: ما بر سر پيمانان وفادراد مي مانيم، هرچند كه به امولان آسيب برثيد، و
اشراف و بزرگانان به قتل برستند! آن وقت در برادر آنان، اين رسول خدا، به چه چيز
خواهيم رسيد، اگر بر اين پيمان وفادراد مانديم؟ فرودند: "الله" بهشت!
گفتند: دستتان را بگشايدا! آن حضرت دستشان را گشودند، و آن جماعت با
ابيشان بيعت كرند.

---
1- سيرة ابن هشام، ج. 1، ص 446.
در روایت چایب این آمده است: آنگاه پرخاستیم تا با آن حضرت بیعت کنیم. اسدبین زرارة که از همه ما هفتادنفر کم سن و سائل بودست ایشان را گرفت و گفت: شتاب نکید، ای اهل یتر! ما این همه مسافت طولانی را طی نکرده‌ایم و شکم اشترانمان را بر زمین نکویید، مگر به حساب آنکه می‌داسته‌ایم ولی رسول خدا است، و امروز بردن آن حضرت به یتر، برای ما و شما به معنای جدایی گزیدن از تمامی قوم عرب است و کشتی شدن بهترین مردان شما، و اینکه شمشیرها از هر سوی شما را فراگیرند! حالا، اگر بر این مسائل شکیبا هستید، دست رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را باید بیعت در دست بگیرید؛ اما، اگر از بابت خودتان حرف و هرمسی دارید، همکونن او را واگذارید و بروید؛ ۱ که در این صورت نزد خداوند عذرخواهی معدورتر است.

چکوکی بیعت

پس از تعیین و تعبیه مواد پیمان‌نامه، و به دنبال تاکیدات و تقریرات دوره و چندباره چنانکه گذشت، انتقاد بیعت با مصافحه (دست دادن) آغاز شد. چایب به دنبال گزارش سخن اسدبین زرارة گوید: گفتند: ای اسعد، دست از سرمان بردارا به خدا، ما این بیعت را فرو نخواهیم گذاشت، و هرگز نیز آن را نقض نخواهیم کرد! ۲ وقتی سخن به اینجا رسید، اسعد میزان آمادگی جوانان و جوانمردان یتر را برای فداکاری در این راه دریافت، و از آنان اطمنان حاصل کرد. وی همان دعوت‌گر بزرگ بود که با مصبع بن عمر همرهای و همکاری داشت، و اینک نیز، نخستین کسی بود که با حضرت رسول کرم -صلى الله عليه وسلم- بیعت می‌کرد. این اسحاق

---

۱- مسند الامام احمد، به روایت چایب، ج ۳ ص ۳۲۲؛ بیشتر، السسن الکبیر، ج ۹ ص ۹.
۲- مسند الامام احمد، ج ۳ ص ۳۲۲؛ بیشتر، السسن الکبیر، ج ۹ ص ۹.
دوآزده نجاینده

پس از آنکه بیعت انجام گرفت و پیمان عقیبة ثانیه معقد گردید، رسول‌خدا-صلى الله عليه وسلم- از جماعت بیعت کندگان خواستند که دوازده تا را به عنوان نماینده و مخکنی خود و قوم و قبیله خودشان برگزیند و معرفی کنند. تا از جانب آنان مستندت اجرای مواد پیمان‌نامه را بر عهده بگیرند. آن حضرت خطاب به آن جماعت فرمودند: (آخرجوا ای منکم این عشر نبای لیکنوا على قومهم ما فيهم)

فوراً، انتخاب ۱۲ نفر صورت پذیرفت: ۹ نفر از خزرج، و ۳ نفر از اوس؛ که نامهایشان ذیلا خواهد آمد

۱- ابن اسحاق گوید: اما بینی عبادالله گویند: ایبوعلیهم بن تهیان نخستین کس بود و کعب بن مالک

۲- مسند الامام أحمد ج. ۳ ص ۲۲۲.

۳- نک: صحیح مسلم، "باب كيفية بیع النساء" ج. ۲ ص ۱۳۱.
نمایندگان خزوز: ۱) اسعد بن زرارة بن عدس (۲) سعد بن ربيع بن عمرو;
۳) عبدالله بن رواح بن ثعلبی; ۴) رافع بن مالک بن عجلان (۵) براء بن مкурور بن صحیر (۶) عبدالله بن عمرو بن حرام (۷) غیاث بن صامت بن قیس (۸) سعد بن عباده بن دیلم (۹) منذر بن عمر بن خیس.

نمایندگان اوس: ۱) سعد بن خیمیه بن حارث (۲) سعد بن خیمیه بن حارث (۳) وقیه بن عبدالله بن زیبر.

وقتی کار انتخاب این نمایندگان پایان پذیرفت، نبی کرم –صلى الله عليه وسلم– با آنان به عنوان پیشواين و مسئولان اجرای پیمان نامه، پیمان دیگری بستند. خطاب به آنان فرمودند: "آنتم علی قومكم بما فيهم كفلاه، ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وآنا كفیل على قومی.

شما از جانب قوم و قبیله خودتان در ارتباط با همه مسائل آنان کفیل و ضامن هستید؛ جانبک حواریون کفیل بن عیسی بن مريم شدند؛ و من از جانب قوم خودم علی مسلمانان کفیل و ضامن می‌شوم!" گفتند: آری؟!

افشای پیمان مقبل
در همان انتها که کار انعقاد پیمان عقبه پایان پذیرفت بود و هم پیمان رسل‌الله صلی الله عليه وسلم -که در حال بازگشت بودند، یکی از شیاطین مکه از امضای این

۱- "زبیر" را در این روايت، برخی "زئیر" ضبط کرده‌اند. بعضی نیز نام ابوبکرم بن تیهان را به جای
رفاعة نیز اضافه کرده‌اند.
۲- سیرت ابن هشام، ج. ۱، ص ۴۴۳-۴۴۴، ۴۴۶.
بيمهانامه مطلع گرده. چون این اطلاع درست در آخرين لحظه به وى رسیده بود، و براى او امکان نداشت كه این خبر را پنهانى به سران قریش برساند، تا آن جمعاعت را در شعب غفله گافلگیر كنند؛ بر زمین بندى فراز آمد، و با صدای بسیار بند و پى سابقهى فریاد زد: ای آرمیدگان در خانىها! مى خواهد كار مذرعى و از دين برگشتگان همراء او را يکسره كنيد؟! اينان برای جنگى را شما با يکديگر پيمان بستهند! رسولخدا -صلى الله عليه وسلم- فرموند:

(هذا آزب العقبة! اما والله يا عدو الله، لاتفرغعن لى)

"این شيطان عقبه است؛ با تو بگويم! به خدا، ای دشمن خدا، کارت را يکسره خواهم کرد!

آنگاه آن جماعت را امر فرموند که به بار اندازه‌هاشان باغرند!"
اعتراض قرشی به انصار

وقتی این خبر به گوش قرشیان رسید، غوغایی به پا شد، و نگرانی و پرشانی گریبانگیرشان گردید؛ زیرا، خوب می‌دانستند که چندین انسان و بعضاً چه پیامدهای شویی برای آنان خواهد داشت، و تا ده انداده جان و مال آنان را تهدید خواهد کرد. با این‌حال، جمع کیفری از سران مکه و نزدگان قرشی به آن‌ها دیدار حاج گزاران یتر حركت کردند تا اعتراض شدید خودشان را بر این انسان‌نامه به گوش یپسیان برسانند. گفتند: این جمعیت خرج! به ما خبر سریه است که شما آمدیدهای تا این رفق ما را از میان ما ببرید، و با او هم‌پیمان بشوید و با ما بجنگید! به خدا برای ما شعله و شدن آتش جنگ میان ما و هیچ‌طور به قیل‌های از عرب به انداده بالا گرفتن آتش جنگ میان ما و شما، ناخوشایند و ناراحت کننده نیست! از آنجا که مشرکان خرج از این بیعت هیچ نمی‌دانستند، و این انسان در شرایط کاملاً سری و پنهانی در دل تاریکی شب معقّد شده بود، مشرکان خرج برآشفته و به خدا سوگند خوردند که اصلاً چنین چیزی نبوده است، و ما از چنین چیزی بی‌خبرم! نزد عبادت بن آیب بن سلول رفتند؛ وی نیز بارها و بارها تأکید کرد بر اینکه این خبر نادرست است! چنین چیزی نبوده است! قوم و قبیله من هیچ‌گاه بر عليه من دست به چنین اقدامی نمی‌زنند! حتی اگر من در یتر بودم، افراد قبیله من بدون مشورت با من دست به چنین کاری نمی‌زنند! مسلمانان خرج به یکدیگر نگریستند، و به سکوت پناه آوردند، و هیچ‌یک از آنان در نفی و اثبات این مطلب سختی نگفت. سران قرشی نیز طبعاً تأکیدات مشرکان خرج را پاور کردند، و دست خالی بازگشتند.
تمقیب بیعت کنندگان

سران مکه بزگشتدند. در حالی که تقیباً یقینی داشتند به اینکه خبر بیعت عقیب دروغ بوده است. با وجود این، همچنان پیگیر بررسی خبر و کسب اطلاع و تأثیر درباره آن بودند. تا سرانجام برای پیشنهاد یقین حاصل شد که خبر درست بوده است، و بیعت عقیب عملاً صورت پذیرفته است. اما، دیگر کار از کار گذشته بود. و حاجان راهی زادگاه هیوانیان شده بودند. سوارکاران مکه شتابان به تمقیب بیعتی تاختند. اما کاری از پیش نرددن. تناها به سعدیان عباده و متنزهان عمرو برخوردارند و آن دو را تحت تمقیب قرار دادند. متنزه آنان را درمانده کرد و به گود پای او نیز ترسیدند: اما، سعد را توافتند دستگیر کنند. دستتان را را به گردش آویختند و به باربند شریفس پستند، و پوسته او را می‌زندند و می‌کشانندند. و موهاش سر شرا می‌کشیدند تا به مکه وارشد کردن. مطمئن بین عدود و حارث بن حرب بن امیر سر ساییدند و او را از چنگ مشترکان رهایی دادند؛ زیرا سعد همیشه سلامت رفت و آمد کاروانهای آن دو را در می‌دهند پذیرفتن می‌کرد. انصار وقتی فهمیدند که سعد را چا گذاشته‌اند، با یکدیگر مشورت کردنند که اگر مصلحت باشد بازگردند و بی‌جهت او شوند؛ که ناگهان سعدیان غیابه به آنان رسید و همگی با هم به مدتی وارد شدند. این بیعت عقیب گردد بوده که با عنوان بیعت عقیب گردد شهرت پایه است. این پیمان در فضایی اکنون از محبت و همبستگی و معنی‌گردد و با همبازی مسلمانان از هم‌سوی و اعتماد و دلآوری و شجاعت سیاسیان در این راه حکایت داشت. فرد مسلمانی از اهل غرب، نسبت به برادر کم توان خود که در مکه تحت ستم قرار گرفته است، محبت ومزرد، و در برادر ستم‌گرانی که بر او ستم کرده‌اند.
خشن می‌گیرد، و در اعماق قلب وی احساسات محیط آمیز نسبت به برادری که او را ندیده است اما به خاطر خدا دوستش دارد، تحریک می‌شود و می‌جوشد.

این احساسات و عواطف بر اثر یک انگیزه گذرا پدید نیامده بود، تا با گذشت زمان بگذرده و برگزار شود. منشا این عواطف و احساسات، ایمان به خدا و رسول او و به کتاب آسمانی او بوده است؛ ایمانی که وقتی نیمی آن می‌وزد، شگفتی‌ها در عقیده و عمل پدید می‌آورد. با همین ایمان بود که مسلمانان توانستند کارهایی را از خود به یادگار، و بر صفحات تاریخ ثبت کنند، و آثاری از خویشتن برجای گذاشته که نظیر و همانند آنها، نه در زمانهای پیش از آنان و نه در دوران‌های پس از آنان و نه در آینده، نیامده.
فصل پانزدهم
مقدمات هجرت

مهاجران پیش‌تر
پس از آنکه بی‌تاریخی دو مرحله‌ای را انجام داده و اسلام این توقف را یافته که در مرکز آن صحرا معنوی سوزان آنکه از کنار و ضلوع و جهت از برای خود وطن تأسیس کرده و این بزرگ‌ترین مسیحیان، پیام‌رسانه‌ی که اسلام از آغاز دعوت به دانست بایده به پوسیده‌ی الله علیه وسلام، اجازه‌ی نمودن به تدریج به این وطن جدید هجرت کند.

هجرت، نه تنها به معنای از دست دادن تمام امکانات اجتماعی، فدا کردن دارایی، و جان خود برداشتن و رفتین، بود بلکه شخصیت مهاجر، از توجه می‌داد. به اینکه خودش را هدای اعلام، خواهد شد؛ اماویش را غارت خواهد کرد. و معلوم نیست که در آقاز راه سر به نیست خواهد کرد یا در پایان راه! و نیز با پایده‌ی دانست که بسیار آینده‌ای کاملاً مبهم، راه می‌سمدد، که پرشانی‌ها و سرگردانی‌ها و نگرانی‌های مربوط به آن پرآوردن کردنی نیست! مسلمانان، با اینکه همه‌ی این مسائل را می‌دانستند، پیش‌تر آهنگ هجرت می‌کردند. و مشکلات مانع خروج آنان از مکه می‌شدن‌ها؛ زیبا به شدت در این ارتباط احساس خطر می‌کردند. دیگر، نموده‌هایی از این هجرت‌ها از می‌آوریم.

1. یکی از نخستین مهاجران، ابوسلمه‌ی بود. وی یکدست پیش از بیعت عقیده کری بنا به روایت این‌ساحق با هم‌سر و برسر شناخت هم‌اجرته نهاد. وقی این تصمیم به خروج از مکه گرفت، خویشاوندان هم‌سر و بعدها گفتند: در مورد بانی خودت ما تراشدن که آن را رابط حفظ کنید؛ اما راجع به این زن که خویشاوند ما است چه فکری می‌کنی؟ چرا باید بگذاریم او را سرگردان بپیایی و آواره‌
سرزمین‌های دور گردان‌تی! هم‌سرش را از او بازگرداند. خاندان ابوسلمه نیز، به دفاع از پسرش که مردی از خاندان‌سان محروم می‌گردد، برآشفته و گفت: نمی‌گذارم- حالا که شما هم‌سر فرزند ما از او چه‌سختی- پسرمان را نیز با او بریده بر سر بردن پرسته کشمش بسیار کردن و بالاخره دست وی را از دست آنان خلاص کردن، و او را با خود بردن، به این ترتیب، ابوسلمه یکه و تنها راهی مدنیه شد.

امسلمه - رضی الله عنها- پس از رفتن شوهرش و گم شدن فرزندش، هر روز صبح سر به صحرا ی مکه می‌گذشت و تا شام می‌گرست، و بر این منوال، یکسال گذرانید. یکی از خویشاوندانش به حال او رفت کرد و گفت: نمی‌خواهید بگذارد این زن پیچره برود؟ می‌اند و گذشت که فرزندش چندایی افکنده‌یدا به او گفتند: اگر می‌خواهی به هم‌سرت ملحق شوا امسلمه پسرش را نیز از سربرسانیش ببازگفت و آهنه سفر به مدنیه کرد. سفری که عبارت بود از طی مسافتی در حدود پانصد (500) کیلومتر، از لایلای کوههای سر به نقل کشیده، و دردهای خونناک و هلاکت بار، در حالی که احتمال خلاص با او همراه نبود. رفت و رفت تا به تنعیم رسید. در آنجا عمانابن طلح‌بن ایبیطلحه او را دید، و جوان از وصف حال وی مطلع گردید. او را همراهی کرد تا به مدنیه وارد شد. گفت: چشمش به آبادی قباء افتد. گفت: شوهرت در این آبادی است، به امید خدا بر او وارد شو و بازگشت و راهی مکه شد.

2. صلهب بن سنان رومی پس از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مهاجرت کرد. وقتی آهنگ هجرت به مدنیه کرد، کف‌دار قریش به او گفتند: تو در زی درویشی بی‌پناهی نزد ما آمدی، و در کار ما دارایی تو پسیار گردد، و به چاهایی رسیدی که

1- سیرت‌یاب نهم، ج 1، ص ۴۶۸-۴۷۰.
سید: جهل، می‌خواهی هم جانت را خلاص کنی و برودی، و هم اموال را بری؟
سرساری بردا!

3. عمرین خطاب و عیاش بن ابی ربيعه، و هشام بن عاصی بن وائل در محلی به نام تناسبی، با دست سرف با هم قرار گذاشتند، که صبح هنگام آنجا گردیده آیند، و با هم به مدتی مهاجرت گردند. عمر و عیاش با یکدیگر دیدار کردند، اما، هشام را نگذاشتند نزد آن دو بیاید.

وقتی عمر و عیاش به مدتی وارد شدند و در قباء منزل کردند، ابوجهل و برادرش حارث نزد عیاش آمدند. این سه تن از یک مادر بودند، و مادرشان اسماء بنت مغریبه بود. آن دو به عیاش گفتند: مادرت نذر کرد همکان که شانه به سر نزن، و در تابش آفتات به زیر سایه نروب، تا تو را بیبیند! عیاش به حال مادرش رقت کرد. عمر گفت: ای عیاش، به خدا این جمعت تنها هدفشان این است که تو را از دیپت بپرازدارند! از آنان برخن در باش! به خدا، هرگاه شبی مادرت را آزار دهد، سر شان خواهند کردی؛ و هرگاه آفتات مهک او را آزار دهد، زیر سایه خواهند رفت! عیاش اصرار وردیک که با آن دو نفر بپرازدارند تا سوگند مادرش را راست گرداند. عمر به او گفت: حال که می‌خواهی این کار را بکنی دست کم این ناقش مرا بگیر؛ ناقش نجیب و راهواری است. به گردیده بچسب: و هرگاه از سوی این جمعت احساس خطر
کردی، به کمک آن خودت را از مهلکه نجات بده!

1- همان: ج. 1 ص. 477.
بر آن تاقه سوار شد و همراه آن دو به راه افتاد. در بین راه، ایبوجهل به او گفت:
ای پسر مادر من، به خدا این شتر من از راه مانده است، مرا رهیز خودت بر این ناقات سوار نمی کنی! گفت: چرا! آنگاه شترش را خواهانید، آن دو نیز شترانشان را خوابانید. تا ایبوجهل چاپا چود و بر تاقه ی وی سوار شود. همینکه پاهایشان به زمین رسید، در بر حمله پرند و او را دربدن کردند و پشت ناقه بستند. آنگاه، به هنگام روز او را دست و یا بسته وارد مکه کردند و گفتند: ای اهل مکه! این چنین با مردان اهل و ناخبیردنان عمل کنید! همچنانه ما با این مردان اهلبهمان رفتار کردم. این بود سه نمونه از عکس العمل مشارکان، وقتی که با خبر می شنیدن سلمانان قصد هجرت به مدریت را دارند. اما، به رغم این خوشوندیها و برحمیها، مردم فوج فوج، پیامبر به مدرسه سرازیر شدند. بی گونایه که دو ماه و چند روز یک از بیعت عقیف پرداختند، از سلمانان نه در مکه مانده بودند! شخص رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و اوبیکر و علی، که آن دو نیز به دستور پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- در مکه مانده بودند. چندین دیگر نیز در بند مشارکان مکه بودند. پیغمبر اکرم.
صلی الله علیه وسلم - هم ساز و برگ سفر آماده کرده بودند و منتظر فرمان خداوند
برای خروج از مکه بودند. اوبیکر نیز ساز و برگ سفر می‌ها کرده بود.

پیامدار از عابه روایت کرده است که گفت: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مسلمانان گفتند:

(آیینی یاد هجرتگم، ذات غلیب بین لائین)

«هجرتگاه شما را به من نشان داده‌اند؛ درختان خرما فراوان دارد، و میان دو کوه دارای سگه‌های سیاه قرار گرفته است»

از این رو، هر یک از مسلمانان که آهنگ همراجرت می‌کرد، به سوی می‌رفتند و به سرزمین حبشه همراجرت کرده بودند نیز بازگشتند و به مدت رفتند. اوبیکر نیز آماده سفر به مدتی بود. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به او فرمودند:

(علی رضیلله، فای آرزوی آن یؤذن لن)

«متنظر باش؛ که می‌توانند امیدوارم به من اذن داده شود!»

ابوبکر در پاسخ ایشان گفت: آیا واقعاً چنین انتظار داردی؟ پدرم فدا شما باشد!

فرمودند: آوری آمایان، اوبیکر شک‌پایی ورید تا همسفر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گردیده، و مدتی چهار ماه دو شتر راهوار را با برگ سمر [که خوراک

---

1 - زاد سعادت ج. 2. ص 52

طوریکه سیاق قبیل و بعدی این جمله نشان می‌دهد که پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- از اوبکر صدیق -رضی الله عنه- می‌خواهد که هجرت نکند و منتظر ایشان باشند... ترجمه مختصر

گویا می‌توان این موضوع نشان داده فرموده آنحضرت -صلى الله عليه وسلم- را بپیدا صورت

ترجمه کردند که: «راه خوشی در پیش گیر؛ که من نیز امیدوارم به من اذن داده شود!»
در پارلمان قریش

مشركان مکه، زمانی که دیدند پاران رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- یکی پس از دیگری، گروهی گروهی پاران سفر بستند، و از مکه خارج شدند، و با زنان و فرزندان و
مال و منالشان به اوس و خوز فیضند. سخت اندهشتند و افزوده و پریشان
شدند. و به طرز بسیاری، همگی آنان را دچار اندازه و حصرت و افسوس
گرداندند: و یک خطر وانعی و گچی و ییزگ را در برای خودشان مجمع یافتند. که
موقعیت اقتصادی مکه، و کیان و ثبت آنان را به شدت تهدید می‌کرد.

قریشیان نیک می‌دانستند که شخصیت حضرت محمد –صلی الله علیه و سلم- تا
چه اندازه از قوت تأثیر و جاذبی معنوی برخوردار است، و آن حضرت تا چه حد در
رستای رهبری و ارشاد توانستند. و پاران ایشان تا چه میزان صاحب اراده و اهل
استقامت و آماده‌گی کاری در راه اهداف ایشان‌اند. همچنین، از قدرت و مکتت اوس
و خوزج با خبر بودند. و خوب می‌دانستند که عقل‌ای ابن دو طایفه شیفتگی صلح و
سازش و آسایش و آرامش و آماده کار گذاشتن کینه‌ها و دشمنی‌ها‌اند؛ به
خصوص، بعد از آنکه تخلیه و مرارت جنگ‌های خانگی را سال‌های سال چشیده‌اند.

علاوه بر این‌ها، موقعیت استراتژیکی مکه که بر سر شاهرا بایزرگانی بین-
شام، متصل به ساحل به‌راحمر قرار گرفته است، توجهی داشتند. اهل مکه سالانه به
میزان ربع میلیون دینار طلا در سرمای شام تجارت می‌کردند؛ گذشته از فعالیت‌های

1- صحیح البخاری، «باب هجرة النبي و أصحابه»، ج.1، ص.553.
بازرسگان اهل طائف و مناطق دیگر؛ و معلوم است که برقراری این روابط تجاري
منوط و مشروط به استقرار امنیت و آرامش در آن راه مهم بازرسگان بود.
با این ترتیب، می‌توان دریافت که تمرکز یافتن دعوت اسلام در یکب و
روپاروی اهل یبرب با مکیان تا چه انداده می‌توانسته است برای قربانیان خطرناک
بوده باشد.

مشارکان مکه، جدی بودن خطیر را که از هر جهت کیان اقتصادی و اجتماعی
ایشان را تهدید می‌کرد، به شدت احساس کرده بودند. از این رو، می‌توشیدند تا
مؤثرترین شیوه را برای دفع این خطر بزرگ که نشانگان آن پرچم‌دار دعوت اسلام
حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- بودند، شناسایی کنند و پیش گیرند.

روز پنجشنبه ۲۶ ماه صفر سال چهاردهم بیست و سه، مطابق با ۱۲ سپتامبر
میلادی، یعنی تقریباً دو ماه و نیم پس از بیعت غزه می‌گریزد، پارلمان مکه موسوم به
دارالنواب حساس‌ترین و سرشنست‌ترین جلسه از در نخستین ساعات
روز ۲ تشریک داد و همگی نمایندگان قبائل قربش در این جلسه حضور به هم
رساندند. تا طرح قاطع و تعیین کنندگان یا بررسی کنند که بتوانند هرچه سریعتر
پرچم‌دار دعوت اسلام را از پای درب‌پایان و برای همیشه روزه‌های نابش انوار
مبارک آن حضرت را مسجد گرپانا چهره‌های برجسته شرکت کنند در این جلسه

١- این تاریخ دقیق را با استفاده از تحقیقات علمی علامه محمد سلیمان منصورپوری در کتاب رحمت

للعالمین (ج.۱ ص.۹۷، ۱۰۲، ج.۲ ص.۷۱) دست آورده‌اند.

٢- دلیل بر تشکیل این جلسه در نخستین ساعات روز روانی این احساس است حاضری از اینکه جهانی
نیک اکرم -صلى الله عليه وسلم- را از نبودن های این جلسه دارالنواب به خیر ساخت و به ایشان این
هرجت داده و از سوی دیگر، روانی بخور از عفافش، می‌توان بر اینکه نیک اکرم -صلى الله عليه
 وسلم- در «حراره‌فرهنگ» یعنی گرماگرم آتاقب نیمزه به سراغ ابوعیوب آمده از دیده گفتند: «قد
آن لی در الحوذ» به معنی اجاء خروج از مکه داده شد. چنانکه خواهد آمد.
حسنت و تاریخی که از نمایندگان طوایف قروش تشکیل گردیده بود، عبارت بودند از:

۱- ابوجهل بن هشام از طایفه بني مخروم;
۲ و ۳ و (۴) جیب‌ن بن مطمیم؛ تیمور بن عدی؛ حارث بن عامر، از طایفه بني نوقل بن عبد‌مناف;
۵ و ۶ و ۷ شیب و غیظ پسران ربعه؛ و ابوسفيان بن حرب، از طایفه بني عبد شمس بن عبد مناف;
۸ نضری بن حارث، از طایفه بني عبدالله;
۹ و ۱۰ و (۱۱) ابیالخیر بن هشام; زمیعه بن أسود؛ و حکیم بن حرام، از طایفه بني اسد بن عبدالله;
۱۲ و ۱۳ و (۱۴) نبه بن مَهْرَاء، پسران حجاج، از طایفه بني سهم;
۱۴) آمیه بن خلف، از طایفه بن جمع.

رأی ظالمانه دارالندوه به قتل پیامبر
زمانتی که نمایندگان طوایف قروش طلب قرآن پیامبر به دارالندوه آمدهند، ابلیس در زی پیرمردی با وقار که عبابی ضخیمی بر دوش داشت، سر راه را بر آنان گرفت و بر در دارالندوه استاد. گفتند: آقا چه کسی هستند؟ گفت: پیرمردی از اهل نجد، یا خبر شده که شما برای چه کاری گردیده‌اید؟ آمده است تا سخنان شما را بشنوید، و چه پسا رأی و نظر و خیرخواهی ای نیز برای شما بی فايدة نباشند! گفتند: چنین باشد؛ داخل شو! ابلیس نیز همراه آنان داخل شد. وقتی که جلسه رسمیت پیدا کرد، ارائه پیشنهادات و راهحل‌ها آغاز گردید، و گفتگوی اعضای جلسه بسیار به طول انجامید. ابولاوسود گفت: از ميان خودمان او را
اخراج می‌کنیم و از سرزندیان خودمان وی را تبعید می‌کنیم، و کاری نخواهیم داشت
که به کجا می‌روید، و چه بر سرش می‌آید؛ ما کار خودمان را درست کرده‌ایم و
اتحاد و الفت پیشین ما برقرار شده است!

آن پیموده‌اید، گفت: نه به خدا، این رأی برای شما کارساز نخواهید بودا!
ندیده‌اید که چه بیان زیبا و نیکویی دارد و از چه نقط شیواین برخوردار است، و
با آنچه می‌آورد و می‌خواند، چگونه دلها ی مردان را از جای می‌کند؟ به خدا، اگر
چنین کنید، امین نخواهید بود از اینکه وی بر قبیله‌ای از قبائل عرب وارد شود، و
آنان پرو او شونه، و آنان را بر علیه شما راه بیاندازد و به اتفاق آنان بر سرزندیان
شما پتازد، آنگاه هرچه خواهند با شما بکنند! درباره ای طرح دیگری جز این
پیاندیشید.

ابوالبختری گفت: وی را غل و زنجر کنید و زندانی‌اش کنید و در به روى او
بیندید؛ آنگاه انتظار بکشید تا وی به سرنوشت شاعران دیگری که پیش از وی
بوده‌اند، امثال زهیر و تابعه و دیگر شعرای پیشین که مرگ به سراغ هم‌آمده
است، دچار گردد.

آن پیموده‌اید، گفت: نه بخدا، این رأی برای شما کارساز نخواهید بودا به خدا،
اغر اوا را زندانی کنید، چنانکه می‌گویید، خیر زندانی شدن اوا از آن سوئ دردی چه
شما بر روى او پسته‌اید به یارانش می‌رسد. و دیگر نمی‌پایید که بر سرمای
می‌زندند، و اوا از دست شما خصاص می‌سازند. آنگاه با شما به نبرد بریم خیرند تا
بالاخره مر شما چهره شوند! این رأی به درد شما نمی‌خورید؛ فکر دیگری بکنید.

پس از آنکه پارلمان قشیق این دو پیشنهاد را رد کرد، پیشنهاد تیهکارانه و
ظرالمه‌داری تقدیم پارلمان شد که هم‌آموز به اتفاق آراء آن را تصویب
کردن‌. ارائه کندن‌های این طرح، تیهکار برخ رزگ مکه ابوجهل بنا هشام بود. ابوجهل گفت:
به خدا، من درباره او رأی دارم که گمان تمامی کم تاکنون به ذهن شما رسیده باشد! گفتند: ای اباالرحمم! آن چیست؟ گفت: رأی من اینست که از هر طایفه ای مرد جوان و چابکی را که شریف و با اصل و نسب باشد برگیرم، آنگاه به هر یک از این مردان جوان یک شمشیر برآن بدهم، آنگاه همه با هم به سوی او بروند و هم‌مان شمشیرها را بر یکی او فرود آنند، و او را با همان یک ضربه به قتل برسانند، وما از شر و آسوده شویم! اگر چنین کنند، خون ی هر در میان همه طوایف سیروی توزیع می‌شود، و بین عده مناف و هرگز نخواهد توانست با تمامی طوایف قوم و قبیله خودشان بجنگند؛ درتیجه به گونه توی دیه رضایت می‌دهند: ما نیز دیه قتل او را می‌پذیرایم!

آن پرمرد نجاتی گفت: حرف آخر همین است که این مرد گفت. این است که رأی که رأی دیگری جز آن کارساز نیست! پارلمان می‌که این پیشه‌های ظالمانه را به اتفاق آراء تصویب کرد، و نماینده‌گان طوایف مختلف قریش به خانه‌هاشان بازگشتند، و تصمیم داشتند که هرچه‌ی زودتر این قرار صادره از دارالدوده را به مرحله اجرای آن یا دریاوردند.

۱- نک: سیرت‌های بن‌هدای، ج ۱، ص ۴۸۰-۴۸۲.
فصل دوازدهم
هجرت پیامبر

تدبیر خداوند سبحان

جلسة ویژه و حسناد دارالندوه قریش که در ارتباط با تصمیم گیری راجع به
نحوه برخوردار کردن پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- تشکیل شد، طبیعی بود که به
کلی سری باشد و در ظاهر هیچگونه حرکتی متفاوت با تحركات روزمره و معمول
همیشهی صورت تغییر، تا کسی توانایی احساس نتوانه و خطر کند، یا به ذهن کسی
برسد که پیچیدگی خاصی پیش آمده و دلالت بر شری دارد. این مکر قریش بود.
اما، از آنجا که خداوند سبحانه و تعالی را هدف اجرای مکر و نیرنگ خویش قرار
داده بودند، از راهی که به هیچ وجه قربانیان تواناوند به آن ی برند، دستشان را رو
کرد! 

جبریل -عیله السلام- وحی الهی را بر پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- فرود
آورد و آن حضرت را از توطنی قریش با خبر ساخت، و به ایشان باز گفت که
خداوند به ایشان اذن خروج از مکه را داده و زمان هجرت را نیز برای آن حضرت
مشخص گردانیده، و طرح پانک زدن به قریش را نیز برای آن حضرت تبیین فرموده
و گفته است: امشب بر پیامبرکرم که هر شب در آن می خوابیدی نخوابید!

نیپاکرم -صلى الله عليه وسلم- در گرماگرم آفاتان نیروی هنگامی که مردم در
خانههایشان استراحت می کنند، به سراغ ایوبیکر -رضی الله عنه- رفتند تا با او ترتیب
هجرت را بدهد. ایشان را -رضی الله عنها- گوید: در آن اثناء که ما در خانه ایوبیکر به
هنگام گرمایش شدید ظهر نشتی بهودیم، کسی آمد و به ایوبیکر گفت: رسول خدا -

1- سیرات ابن هشام، ج. 1، ص. 482؛ زاد المعاد، ج. 2، ص. 52.

آنگاه با یک طرح هجرت را همانگی کردند و به منزل خودشان بازگشتند. و متنظر شدند تا شنب فرآ رسید. در طول روز، مانند همیشه کارهای روژانه خود را پی گرفتند. تا کسی پی نبرد به اینکه ایشان دارند برای هجرت یا هر مسئله‌خاصی دیگری آماده می‌شوند. تا خودشان را از اجرای تصمیم قریش دور سازند.

محاصره خانه پباپر

تبهنکاران بزرگ قریش نیز تمامی ساعات باقی مانده از روز را به طور سری سرگرم آماده شدن برای اجرای نقشه طراحی شده‌بودند که صبح آن روز مورد تصویب پارلمان مکّه قرار گرفته بود، و برای این منظور یازده تن از سران و بزرگان قریش انتخاب شده بودند. عبارت از: ۱) ابوجهل بن هشام: (۲) حکم بن ابی العاص: (۳) گنگ بن ابی میعی: (۴) نضرین حارث: (۵) امیه بن خلف: (۶) زمعه بن اسود: (۷)

۱- صحیح البخاری، «باب هجرة النبي و أصحابه»، ج ۱، ص ۵۵۳. نسخه ح. ۴۷۶، ۲۱۳۸، ۲۱۲۴، ۲۱۲۳، ۲۱۲۲، ۲۲۶۴. ۲۴۶۴. ۲۴۶۴. ۲۴۶۴.

عیدات رسول خدا - خلیفه الله علیه و سلم- خانان بود که اوائل شب پس از نماز عشای می‌خوابند. و پس از نیمه شب به مسجدالحرام می‌رفتند و در آنجا نماز شب می‌خواندند. آن شب، علی - رضی اللہ عنه- را فرمودند که دیدیم ایشان بخوابند. همینکه پاسی از شب گذشته، و همه چا آرام گرفت، و مردم در خانه‌ایان به خواب رفتند. آن چا یاد نکری که نامیان برنده شد. پنهانی بسی که پرامکرم - خلیفه الله علیه و سلم- آمدنند. و بر در خانه کمین نشستند. به گمان ایشان حضرت رسول اکرم - خلیفه الله علیه و سلم- در خانه خوابیده بودند، و هنگامی که از خواب برخیزند و بخواهند از خانه خارج شوند، بر سر ایشان خواهند ریخت و نقصه خودشان را اجرا خواهند کرد.

برگزیدگان قرشی یقین و اطمینان کامل داشتند که قوت و رتبه ایشان موفقیت. آن‌ها خواهید بود. نا بازی که ایوب ه، سرمست و مغرور، خطاب به ایشان که خانه‌را محاصره کرده بودند، از روی مسخره و استحرا می‌گفت: محمد ادعای می‌کرد که اگر شما باید دین و آینه او به‌صورت پادشاه عرب و عجم خواهید شد؛ وانگهی پس از آنکه مردید، برانگیخته خواهید شد، و برای شما با‌هایی همانند پاگهای اردن قار و خواهید داد؛ اما اگر چنین نکردید، سرهای شما را از تن جدای خواهید کرد، وانگهی پس از آنکه مردید، برانگیخته خواهید شد، و برای شما آتشی فراهم خواهند کرد و شما را در آن خواهند سوزانید!

---
1- زاد المعاد، ج. ۲، ص. ۵۲
2- سیرت ابن هشام، ج. ۱، ص. ۴۸۲-۴۸۳.
قرار اجرای توطه قریش، پس از نیمه شب، هنگام خروج پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- از خانه بود. آنان بیدار نشسته بودند و رسیدن ساعت صفر را انتظار می کشیدند. اما خدا بر کار خوشیص چنین است، زمام امور آسمان و زمین در دست اوست؛ هر کار که بخواهد می کند؛ همگان را یکتار یافته می دهند. ولی هیکس نمی تواند کسی را بر علیه او پناه دهد! خداوند همان کاری را کرد که بعدها برای رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- بازگفت:

وَإِذْ يَمْكُرُ بُنُو بَلَيْلٍ كَفُرَةٌ أُمَّةٍ إِلَى يَهْجُوبَةٍ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ (۱) وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُكَارِمِينَ ۖ ﴿۱﴾ 

و آن هنگام که کفار مکه برای تو با هم توطنه می کردند که تو را دربند و زندانی کنند. یا به تل برسانند. یا از مکه اخراج کنند. آنان توطنه مکارانه می کردند خدا نیز با آنان مکر می کرد و خداوند بهترین مکر کندگان است!»

۱ - مزیمت پیامبر اکرم

قریشیان، با آن همه آگاهی و بیداری و هشیاری که در کارشان داشتند در مقام اجرای نقشه شومنشان شکست فاحشی خوردند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از خانه خارج شدند؛ حلقه محافره آنان را شکستند و مشتی سنگریزه برداشتدند و بر سر و روی آنان پاشیدند. خداوند دیدگان آنان را نسبت به آن حضرت کور کرد بود و آنان پیغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- را نمی دیدند و ایشان این آیه شریفه را تلاوت می کردند:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَوْمِيْنَ مِنْذًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ مِنْذًا فَأَعْمَشِيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُصَرُّونَ﴾ ۱

۱- سوره افال، آیه ۲۰.
«وار دادیم روبروی ایشان سنگی را و پشت سر ایشان سنگی را و پرده‌ای بر سر و روی ایشان افکنیم؛ از این رو آنان نمی‌بینند».  
بر سر یک‌پا ایشان خاک ریختند، و راهی خانه ابوبکر شدند. از آنجا نیز، از در اضطراری پشت خانه ابوبکر شبانه خارج شدند، و رفتند تا به  
غار ثور بر سر راه مکه به یمن رسیدند۲.

محاصره کندگان همچنان متظاهر رسیدن ساعت صفر بودند. اندکی قبل از فرا  
رسیدن ساعت موردنظر، باخت و شکست خودشان را دریافتند. مردی را که پیش از  
آن با آنان نبود، دیدند که بر در خانه ایستاده است. گفت: متظاهر چه هستید؟ گفتند:  
محمدا گفت: باختید و زبان کردیدا به خدا وی از کتار شما گذشت، و بر سر و  
رویتان خاک و سنگریزه پاشید، و به دنیال کار خودش رفت! گفتند: به خدا او را  
ندیدم! از چای خود برخاستند و خاکها و سنگریزه‌ها را از سر و روشان  
می‌کنیدند.

در عین حال، از سوراخ در خانه سرک کشیدند و علی را دیدند. گفتند: به خدا،  
این محمد است که خوابیده است! پرده مخصوص او هم روي پیکر و سر و صورت  
او کشیده شده است! از آنجا تکان نخوردند تا صبح شد. علی از بستر آن حضرت  
برخاست. کار از کار گذشت، بود! سراخ رسل خدا -صلى الله عليه وسلم- را از او  
گفتند. گفت: اطلاعی از ایشان ندارم!

۱ - سورة بابین، آیه ۹.  
۲ - سیرت ابتان هشام، ج ۱، ص ۴۸۳؛ راز المعاد، ج ۲، ص ۵۲.
در غار ثور
رسولخدا - صلى الله عليه وسلم - خانة خود را در مکه در شب بیست و هفتم
ماه صفر سال چهاردهم بعثت - مطابق با ۱۳ سپتامبر ۱۲۲ میلادی - ترك
کردنده، و به خانه رقیق‌شاپ ایوبیکر - رضی الله عنه - که پیش از هرکس دیگر امین
آن حضرت، و محرم راز ایشان در امور مالی و غيره بود، رفتند. خانه وی را نیز از در
پشت خانه ترك کردنده، و شتابان پیش از طلوع فجر از مکه خارج شدند.
پیامبرکرم - صلى الله عليه وسلم - می‌دانستند که قربانیان با جدیت هرچه تمام
در پی ایشان خواهند آمد. به همین جهت، راه اصلی مذهبی را که به سمت شمال
بود، و در وله‌ای اول به نظر هر کسی می‌رسید، واندهند، و راهی را که درست نقطه
قابل آن در سمت جنوب مکه بود در پیش گرفتند. که به سوی یمن مرفت. این
راه را تا حدود پنج میل گفتند تا به کوهی مشرف به کوه ثور رسیدند که کوه
بلندی بود، و راه ناهمواری داشت و صعبالعبور و سنگلاخ بود؛ جانشکه پاهای
رسولخدا - صلى الله عليه وسلم - را مجروح ساخت. بعضی نیز گفتند که ایشان
در این مسیر بر روی کتاره پاهایشان راه می‌رفتند، تا راه پای خودشان را گم کنند، و
در تیجه پاهای ایشان زخمی شد. به هر حال، در بالای کوه، ایوبیکر ایشان را بر

1 - رحمتاللهی، ج.۱، ص.۹۵. این ماه صفر، آخرین را بر این بگذرانم که سال از ماه محرم شروع شده
باشد. جزء سال چهاردهم محسوب می‌شود؛ اما اگر شمارش سال‌های از آن ماهی که خدایم
رسولکرم - صلى الله عليه وسلم - را به کرامت تبکرم فرمود، می‌توان گفت که کیهان
جزء سال سیزدهم محسوب می‌شود. غالب سیردویسان گاه این ماه را می‌گیرند و گاه آن می‌بایست
دیگر را می‌گیرند، و در نتیجه در ترتیب هدایت و وقایع به اشتیاپ می‌افتد و دچار سردرگمی
می‌شوند. از این رو، ما باید این مهم را بر این نهادیم که آغاز سالها را ماه محرم بگیریم.
دوش خود حمل کرد، و پیوسته ایشان را به خود می‌چسبانید، تا به غاری در قله کوه رسیدند که در تاریخ به «غار ثور» شهرت یافت است.1

دو یار فار

وقتی به غار رسیدند، ایوبیکر گفت: به خدا شما داخل نمی‌شویدتا من پیش از شما داخل شویم و اگر خطری در غار پیش آید به من اصابت کند نه به شما. داخل غار شد، و غار را رفت و روب کرد. در کتاب غار سوراخی را مشاهده کرد؛ پیراهان خود را دردید و آن سوراخ را پر کرد. در سوراخ دیگر باقی ماند. دو پای خوش را در آنها قرار داد؛ انگاه به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفت: داخل شویدا رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- داخل شدند و سرشان را در آغوش ایوبیکر نهادند و خواهندند. پای ایوبیکر را جانوری از داخل آن سوراخ گزید. اما وی از جای خود حرکت نکرد. میادا رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بیدار شوند. اشکهای وی بر صورت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- چرخشی شده. گفتند: «مالک‌یا ایوبیکر؟» چه خبر است، ایوبیکر؟ گفت: مرا گریه‌هایم، پدرم به فدای شما بادا رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آب دهان زدند و از آسبی آن جانور رها و یافت.2

سه شب در آن غار مخفنی شدند؛ شب جمعه و شب شنبه و شب یکشبیه 3

عبدالله پسر ایوبیکر نیز با آنان درون غار به سر می‌برد. عایشه گوید: وی جوانی با

1- مختصر السیرة، ص 167.
2- این داستان را رزین از عمرین خطاب -رضی الله عنه- نقل کرده است. در دیل این روایات آمده است که در آخر عمر اثر زهر این جانور به اندام ایوبیکر بازگشت و موجود می‌گردید. نگ: مشکات المصاحی، «باب مناقب ایوبیکر» ج 2، ص 556.
3- نک: نفح الباری، ج 7، ص 336.
معرفت و خوش برخوردن بود؛ از ترد آنان سحرگاه به پرون می خزید و به هنگام صحح همان را گویی شد و چنانکه بیشتر بزرگ‌تر بود که از آن خواب یکاب می‌شمارده و هر چه بزرگ‌تر و دیگر از نشاندها و نیز همان قربان بی‌دعا می‌کرد به ذهن می‌سردند و به هنگام وقتی تاریکی همه جا را فرا می‌گرفت، برای رسول‌خدا صلی‌الله علیه و سلم و ابراهیم خیر می‌آورد. عمار بن فیروزه نیز قدیمی‌ترین شده ایبوبکر بن الخطیب که نیز گلگ‌گوسفندان را که داشت در اطراف غار می‌یادند. از شیر آن گوسفندان که در واقع از آن خودشان بودند می‌نوشیدند و شب را به آرامش سری می‌کردند. تا وقتی که سحرگاه می‌شد و عارفین فهرنگ گوسفندان را صدا می‌زدند. وی این کار را در این سه شنبه مرتباً انجام داد. وقتی که سحرگاهان عبادالله ایبوبکر راهی مه می‌شد، عمار نیز گوسفندان را به دنبال عابر ریت دانه‌ای از مرودما کسی متوجه رد پای وی نشد. ۲ از سوی دیگر، قربیان وقتی بامداد فردای آن شب از اجرای نوشته یافتن پیدا کردند که رسول‌خدا صلی‌الله علیه و سلم از مکه بیرون رفته‌انه به یکباره دیوانه شدند. نخستین کاری که در این ارتباط انجام دادند آن بود که علی را گیریده و او را سوی کابعه گشتندند و ساعت بازداشت کردند، شاید از طریق وی خبری از آن دو نفر پیدا کنند. ۳ از طریق علی به نتیجه‌ی نرسیدن به سوی خانه ایبوبکر رفته و دقیلاباب کردند. اسامه بن‌ابی‌ییکر در را پاز کرد. به او گفتند: پدرت کجاست؟ گفت: نمی دانم به
خدا پدرم کچاس! ایوجهل که مرد بدخوا و بلیدی بود دست بلند کرد و آن چنان به صورت اسماء سیلی زد که گوشهوار از گوشه وی افتاد.

روسای طفاوت فریش در یک جلسه فوقالعاده فوری تصویب کردند که تمامی وسایل ممکن را برای دستگیری آن دو مرد به کار گیرند. همین راه اکثر اطراف مکه را به شدت تحت مراقبت مسلحانه قرار دادند، و جاواز سرتاسر به میران که ناقص در ازای تحوله در یک از آن دو نفر به قبیله فریش زندگی یا مرده قرار دادند، آورنده هر که خواهد باشد.

سوارکاران و بیابانگردان پیاده و رده‌یا شناسان بطور چندی در پی یافتن آن دو نفر از هر سوی به راه افتادند، و در کوهها و دره‌ها و پست‌ها و بلندی‌های اطراف مکه به جستجو پرداختند. ولی هیچ تنبیه‌ای عاید‌شنان نشد، حتی تعقیب کندگان تا در غار نیز رفتند: اما خدا کاراند کار خوشب است!

* باخیر از آن‌ز ایوبیکر روایت می‌کند که گفت: من با پایمر در غار بودم. سرم را بلند کردم: پاهای آن را کار در غار مشاهده کردم. گفت: ای پایمر خدا، اگر یکی از ایتان چشم را به این سوی و آن سوی بیندازد، ما را می‌بیند! فرمودند: ما ظنک یا ایباقیر بالائین، الله ثالیهما؟

گمان تو راجع بر دو تن که سومی آن دو خداوند باشد، چیست؟!
ابن معجزه‌ای بود که خداوند به واسطه آن پیامبر را گرایی داشت.
تعقیب کننده‌اند. درست زمانی که چند‌گام بیشتر با این دو یار غار فاصله داشتند، بازگشتند.

در راه شهر

سه روز بعد، دیگر شعله‌های تعقیب و جستجو فروکش کرد، و گروه‌های کاوش و راپوری کارشناس را متوقف کردند. قریشان که با همه خیانت و هر رحمی آن دو را تعقیب کرده بودند، اینک آرام گرفته بودند. و رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با همسرشان آماده عزیمت به مدينہ شدند.
پیش از آن، عبدالله بن آریف لیش را اجیر کرده بودند. وی راه‌نامه ماهری بود، و با اینکه بر دین و آین کف‌ار قریش بود، او را امین خود قرار داده بودند و ناقه‌هایشان را به او سپرده بودند. و قرار گذاشته بودند که پس از سه شب مربک‌هایشان را به غار ثور پیاره. شب دوشنبی آغاز ماه ربيع‌الاول سال یکم هجرت ۱۶ سپتامبر ۲۲ میلادی، عبدالله بن آریف آن دو مربک را برایشان آورد.
ایوب‌کر به هنگام مشورت و هم‌انگیز در خانه خودش به نبی‌کرم -صلى الله عليه وسلم- گفت: بود پدرم به قربانیان، ای رسول خدا. یکی از این دو مربک مرا برگریدا و آن یکی را که بهتر از دیگری بود به آن حضرت پیشکش کرد بود.

دید، غم و اندوه! برای رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شدید گرفت و گفت: اگر من کشتی شوم می‌کند بهتر بیشتر نیستم؛ اما اگر تو کشتی شوی یکست کشتی شدیما! اینجا بود که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: لا تحزن ان الله معنا! نک: مختصر سیرالرسول، ص ۱۶۸.
رسول‌الله صلی الله علیه وسلم - گفت به بودنده: «بالنین به شرط آنکه به‌پایش را از من بگیری!»

اسماء دختر ابویوبکر -رضی الله عنها- ابان غذاپاشان را آورد؛ اما فراموش کرده بود برای آن بندی درست کنند. وقتی آماده سفر شدند، خواست ابان را به پشت شر بینند. مشاهده کرد که بند ندارد. کمرشش را باز کرد و آن را به دو نیم کرد؛ با یکی ابان غذا را بست و دیگر را به کمرش بست؛ از این رو، وی اسامه ذات النطاقین نامیدند.

رسول‌الله صلی الله علیه وسلم - یا ابویوبکر -رضی الله عنها- عازم سفر شدند. عاملین یافته نیز همراه آن دو به راه افتادند. راهداران، عیب‌الله بن اریقت، ابان را به سمت سواحل بحراحمه کردند. وقتی از غار بیرون آمدند، نخست مدندی در جهت جنوب به سمت یمن نشین زنده رفت، آنگاه آنگون غرب کرد و به سمت سواحل بحر احمر پیش رفت، تا به چاه‌دای رسید که مردم با آن آشتیا ندشتند. وی به سمت شمال روى آورد و در نزدیکی ساحل دریای احمر به چاه‌دای روانه شد که به ندشت کسانی از آن راه به سمت مدينیه می‌رفتند.

ابن اسحاق موضحی را که رسول‌الله صلی الله علیه وسلم- در این جاده نام‌انچه از آن گذشتند. نام برده است. گوید: راهداران آن دو را ابتدا به سمت یابین مکه راهنمای کرد، سپس آن دو را به ساحل برد، تا به چاه‌دای یابین تر از غفسان پرگردندند. آنگاه آن دو را از سمت پایین آتیج برد؛ سپس آن دو از آنجا گذراپنداشند. آنچه آن دو را به خواست یابین، و از آنجا به ثباث بهره، و از آنجا به لقیف برد؛ سپس به سوی یابیان لقیف ردیدند، و از آنجا پیچیدند و به طرف یابیان پیجاح ردیدند. آنگاه صحرای پیجاح را زیر پای

---

1- صحیح البخاری، ج 1، ص 555، 553، سیرت ابن‌هشام، ج 1، ص 486.
گذارند، و از آن‌جا به طرف سرزمی‌یاری ذی‌الغضوبین به راه‌شان ادامه دادند، و به
وادی ذی‌کشتر سری‌سند. از آن‌جا به جدایه و سپس به اجرد، و از آن‌جا به مدت
ذی‌سلمم از راه بیابان تعهن روی آوردند. از آن‌جا به عبایید رفتند، و از فاجعه گذشته
و به صحراِی عرف فرود آمدند. پس از آن از تنه‌النیر، از سمت راست رکوه به
سفر خویش ادامه دادند تا به وادی رَنِم فرود آمدند، و از آن‌جا پس‌وپیش فُلاء رهبار
شدند.\\nاینک پرخیز و وقابی که در اثنای راه روی داد:\n1. بخاَری از ابوبکر صلی‌الله عَنَهُ در سفر قریه در گفت: آن شب
را تا صبح سپر کردیم. فرِدَائِی‌ان شب نیز به مسیر خودمان ادامه دادیم، تا وقت ظهر
فرآ رسید و چاهِ کلاً خلوت‌دوش: هیچکس تردد نمی‌کرد. به نخست سگ بسیار بلندی
رسیدیم که روی زمین سایهِ افکنده بود و حراست آفرینش به آن قُسمت نرسیده بود.
آن‌جا اطرافِ کردیم. من با دسته‌های خود جای‌گیری را برای نیاگرِم –صلی الله علیه
وسلم– آماده کردم تا آن‌جا بخوابدند. قطعه پوستی نیز روی آن قسمت که آماده کرده
بودم پهن کردیم و گفتیم: رسول‌خدا، بخوابید: من در کتارِ شما نگهبانی می‌دهم! با
برخاستن و در آن اطراف به مراقبت پرداختیم. ناگِهان دیدم لزبا، با گوسفنداش با
همان منظوری که ما از آمدن کاره‌ان صخره داشته‌ایم خوْری سبُوی صخره می‌آید. گفتیم: ای
پسر، برای چه کسی شبایی می‌کنی؟ گفت: برای مردی از اهل مدنیه یا مکه؟ گفت: گوی
گوسفنداشان شیر هم دارند؟ گفت: آیی! گفتیم: می‌شود آنها را دوشید؟ گفت: اریا
انگاه گوسفندا را برگرفت. به او گفتیم: پستانش‌ها از خاک و موی و آلوگِی پاک
کن! مقدارِ شیر در یک ظرف دوشیدیم. من با خود ظرفی برداشتی بودم که آن

1- سیر‌تایبند هشام، ج. 1، ص ۱۴۹۱-۱۴۹۲.
2- به روایت دیگر: مردی از قربی.
حضرت از آن آب می‌نوشیدند، سر و روشان را خنک می‌کردند و وضو می‌ساختند. نزد پیامبرکرم-صلى الله عليه وسلم- برگشت. نخواسته ایشان را بی‌دار یکم. صبر کردند تا بیدار شند. قدرت آب روی آن شیر ریخت تا قسمت پایین آن سرد شود. گفتند: ای رسولخدا، آب روی آن شیر ریخت تا قسمت پایین آن سرد شد. گفتند: ای رسولخدا، بتوشید! آنقدر نوشیدند تا دل می‌رآید شد. آنگاه گفتند:

(آلم یان للرحیل؟ ایا وقت کوچیدن نشده است؟! گفتند: چرا! آنگاه حركت کردند.

2. عادت اوبیکر-رضی الله عنہ- چنان بود كه پشت سر پیامبرکرم-صلى الله عليه وسلم- بر مرکب سوار می‌شد. وی پیرمرد سرشناس بود، و هرکس به اوبیکر برمی‌خورد، می‌گفت: این مردی که جلوی تو بر مرکب سوار است کیست؟ اوبیکر می‌گفت: این مرد راه را به من نشان میدهد! سؤال کننده گمان می‌کرد که منظورش راهنمای پیان است: در صورتی که منظور اوبیکر راه خیر و هدایت این بود!

3. در روز دوم یا سوم، به دو خیمه از آن ام معبدخراهی رسیدند. خیمه‌های ام معبد در مکانی به نام مشعل از ناحیه قادیه، در ۱۲۰ کیلو متری مکه واقع شده بود. ام معبد زنی برازنده و پرتوان بود. کتاب آن خیمه‌ها منشست و به مسافران آب و غذا می‌داد. از او پرسیدند که چیزی برای خوردن یا نوشیدن دارد؟ گفت: ب呼 خدا اگر چیزی نزد ما بود از شما داریم یکی داشتیم: پزها و گوسفندان همه نشن و گوسفندان! آن سال خشکسالی بود.

 رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- گوسفند را کنار عمود خیمه دیدند. گفتند: 

«ماهذه النشا بی ام میهد؟» ای ام معبد، این گوسفند چیست؟ گفت: از بی طالبی توانسته است هماه گوسفندان به چرا بروید! گفتند: (هل یا من لین؟) آیا شیر دارد؟! گفت:

——

1- صحيح البخاري، ج.1، ص 510
2- بخاری این حدیث را از انس روایت کرده است: ج.1، ص 556
ناتوانتر از آن است که شیر داشته باشد! گفتند: (آتانین لن ان أحبلها) به من اجازه می‌دهی که آن را بدوشمن؟! گفت: آرى، پدر و مادرم به فداياتان، اگر شیری در پستانهای بیانید بدوشید! رسول خدا -علیه السلام- پستانهای آن گوسفند را بادستان خوشی لمس کردنده، و نام خدا را بر زبان آورندند و دعا کردنده. شیر از پستانهای آن گوسفند به شدت فوارة زد. آن حضرت ظرفي را که ام معمد در آن کاروانها را آب می داد بپرگفتند. آنقدر شیر در آن ظرف دوشیدند که روی آن ظرف را کف شیر فرا گرفت. آن زن را شیر نوشانیدند. آنقدر نوشید تا سیراب شد. اصحاب آن حضرت نیز نوشیدند تا سیراب شدند. خود ایشان نیز نوشیدند و دوباره دوشیدند: تا ظرف پر شد. آن ظرف پر از شیر را دری از دماغ و رفته.

طولی نکشید شوهرش ایوب عید بازگشت. وی جند بر خشکیده را به چرا برده بود که از لاغری در حال مردن بودند. وقتی شیرها را دید، به شگفت آمد. گفت: این شیر از کجاست؟ گوسفند که شیر نداشت؛ اشت مادهای هم که در خانه نداریم! گفت: هن بهدا، و لی مردی مبارک بر ما گذشت، ماجرا وی چنین و چنین بود، و حال و وضع او چنین و چنین! ایوب عید گفت: من به خدا فکر که یکم همان مرد قریشی است که قریشیان در جستجوی او بودند! ای ام عید، برای من او را توصیف کن! ام معمد اوضاف زیبایی آن حضرت را برای وی آن چنان به نیکی و دقت توصیف کرد، که شونده گویی در برابر آن حضرت ابتداه است و ایشان را می بینند! چنان به او ایشان در ایام ارتش آن حضرت خواهیم اورده. ایوب عید گفت: به خدا این همان مرد قریشی است که درباراش چنین و چنین گفتند. من قصد داشتم همراه و همسفر او بشوم؛ و هرگاه راهی به سوی این مسئله پیدا کنم همین کار را خواهم کرد!”
آن روز، اهل مکه صدای هاتنه را شنیدند که با صدای بلند اشعار ذیل را
مي خوانند: مردم صدای او را می شنیدند، ولي او را نمی دیدند:
ج۱ری الله رب عرش خیر جواره رفیقی خلا خیمتی ام مجد
هم نزل بابر وارتحلا به وافلح من آسیا رفیق محمد
فی لقصی ما زوی الله عنکم به من فعل لا يحاجي وسعود
ليهن بی کعب مكان فتانهم ومقدها للمؤمنین بمصد
سوا الهكم عن شاها وإنها فانكمو إنا سایوا الله تشهد
خداوند صاحب عرش جزای خير دهد، پهترین جزای خیر، دو همسفرا را که
وارد خیمه ام معد شدند؟
آن دو به نیکی بر او وارد شدند، و به نیکی از آنها کوچ کردهند، و چه رستگار
است آن کس که رفیق و همسفر محمد گردید;
شگفتا از فرزندان قضی! خداوند هیچ یکی از کردارهاي بنظیر و سروریها و
برتریها را از شما دریغ نداشته است!
گوارا باد پنی کعب را، که دخترانان مكان و مأواپی برای افراد با ایمان فراهم
آورده است!
از خواهران درباره گوسفنده و و ظرف او پیرسی؟ ابته اگر از خود گوسفنده نیز
پیرسی، گواهی خواهند دادا؟
اسماء گوید: ما نمی دانستم که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به کدام سوی
رفتهند، تا وقتی که مردی از جنین از سمت پایین مکه وارد شهر شد و این ابیات
را مخواند. مردم همراه او به حرکت در آمدند بودند، و صداش را می شنیدند، اما
خود او را نمی دیدند: تا از سمت بالای مکه خارج شد. گوید: وقتی این سرودههای
آن مرد چنین را شنیدم، فهمیدم که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به کدام سوی روت آورده‌اند، و مقصده‌شان مدتی است. ۱

در میان راه شرافت بن مالک آن چه دنبال کرد. سرائیف گوید: در میان مردانی از خوشاوندانم به مدلای نشسته بودم و با یکدیگر گفتگو داشتم. مردی از آنان پیش آمد و بالایی سر می‌کشیده بودم، ابستاد و گفت: ای سرافت، من چند لحظه پیش از این کنار ساحل بودم، ۳ چهارم می‌کنم که آنان محمد و همراهانش بوتدیما! سرائیف گوید: من فهمیدم که هم آنان بوته‌اند، اما به او گفتیم: هیچ وقت آنان بوته‌اندای فلان کس و این کس را دیده‌ای که ما هم با چشم‌مان را دو راهی که به آن سوی می‌گذریم! سعی در آن انجمن نشستم؛ آن‌ها برخاستند، و به واده‌ای رفتند و به کنیم گفتیم که اسب مرا مها کنند، و آن را پشت پیش منتظر نگاه دارند. نزهان را برداشتند، و پشت خانه خارج شدند. نزهان را وازگون بسوی زمین گرفته بویدم و لیست آن را در دست داشتم. رفتی تا به اسم رسیدم. بر آن سوار شدم و سخت تاختم، تا به نزدیکی آنان رسیدم. اسم‌م روا بر زمین زد، و از روي اسب به زیر افتادم. برخاستند و دست به تیردان خوش بردند و به تیرکشی (استقسام به آرام) مشغول شدند که: به آنان زبانی برسانم یا؟ جواب خوشاوندن بوید. از دستور آرام سری‌چی کردند و بر اصطیام سوار سیم و با دیگر خود را به نزدیکی آنان رسیدند، به گونه‌ای که قرائت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را می‌شنیدم! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سرائیف را برخی گردانندند، اما ابوبکر نبی مسی، گردانید. ناگهان دو دست اسپسی درز زمین فرو رفت، و

۱ - زادالمعاد، ج۱ ص۵۳–۵۴. حاکم نیشابوری در المصدیرک (ج۳ ص۹.۹)، این روایت را آوردند و آن را صحیح دانستند. ذهبی رأی او را تأیید کردند: بقیه نیز این روایت را آوردند است: شرح

السناه، ج۱ ص۱۳ ص۲۶۴.
اسب به زانو درآمد و من از روی اسب به زیر افتادم. تازیانهای بر او زدم. از جای برخاست اما نمی‌توانست دستانش را از زمین بیرون یکشود. وقتی راست ایستاد دیدم که از چای فرو رفتند دستان وی در زمین غباری همانند دود بر آسانم مرو. پار دیگر تیرکشی کردم. با هم همان جواب تاخوشابند پیشین درآمد. آنان را ندا دادم که درامادان! ایستادند. بر اسپم سوار شدم و رقتن تا به آنان رسیدم. به دلم افتاد- به خاطر آن وضعیتی که برای من پیش آنده بود و آنگونه از رسیدن به آنان درمانده بودم- که آن اردو خدا- خلیف الله علیه وسلم- فراگیر خواهد گردیدا؟ به ایشان گفتی: قوم و قبیله‌ی شما برای یافت شما جایه قرار داده‌اند! و برای آنان بازگنتم که درهم درباری ایشان چه مقاصدی دارند و آب و گذا به ایشان تعفیر کردم. آن دو، به دبیشی از آناری رسانیدند و هم از درک خوایستی کردن دقت رسول خدا- خلیف الله علیه وسلم- به ایشان مفت، به خاطر آن عهده‌ای این راز ما پوشیده بدارا من از ایشان درک خوایست کردم که خط امانتی برای من بواستند. به عاملین فره رستور دادند روی قطعه‌ای از چرم برای من خط آنان نوشت. آنگاه رسول خدا- خلیف الله علیه وسلم- به راهشان ادامه دادند. ۱

۱ در روایت دیگر از ابویکر آمده است که گفت: ما به سفر خویش ادامه میدادیم و قریشان نیز در جستجوی ما بودند. هیچک از آن تعقیب کندگان به ما دست پیدا نکردن بجور سرافه بن مالک بن جبعْم که بر اسب خویش سوار بود و به ما نزدیک

- صحیح البخاری، ج.1 ص 554 محل اقامت بیت مدلچ در زندیکی راهی بوده است. و سرافه، هنگامی که آن دو از قدیم قرار می‌آمدند. آن دورا دنبال کرده است: زادالمعاد، ج.۲ ص 53 بنابراین، به نظر می‌رسد این روی‌داد مربوط به روز سوم سفر آن دوره بوده باشد.
شد. گفتند: این تعقیب کندگان‌اند که به ما رسیدند؛ ای رسول خدا! فرمودند: (لا تجزین
ان الله معنای) ۱
سراقه پاگشت و دید که همچنان جستجوگران در تکابوی پیدا کردن آنانند;
این سوی و آن سوی فریاد زد: من از سرتار این منطقه برای شما خبر گرفتم! من
کار را برای شما آسان کردم! به این ترتیب، سراقه در آغاز روز بر عليه آن دو در
تکابو بود، و در پایان روز تغییر آن دو شده بود.۲
در اثنای راه، بیده بن حضبیب سلمانی بنی اکرم -صلى الله عليه وسلم- را
ملاقات کرد. هشتاد خانوار یا او همراه بودند. وی اسلام آورده و آن هشتاد خانوار
نیز اسلام آورده. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نماز عشا را با آنان خواندند و
آنان پشت سر ایشان به نماز استیفاده. بیرهان همچنان در سرمزم اجادة آش باقی
ماند تا آنگه پس از جنگ اختر بر آن حضرت وارد شد.
از عبدالله بن بیده روایت کرده‌اند که گفت: پامبرکرم -صلى الله عليه وسلم-
پس از چیزی را به فال نیک می‌گفتند. ولی هیچگاه فال به نمی‌زدند. بیرهان به
اتفاق هفتاد سوار از خاندان، بی‌بی‌همین، به راه افتاد و به ملاقات رسول خدا -صلى
الله عليه وسلم- رفت. به او فرمودند: از کدام قبیله‌ای؟ گفت: اسلام! بی‌بی‌همین -صلى
الله عليه وسلم- به او گفتند: از کدام قبیله‌ای؟ گفت: از بی‌بی‌همین! فرمودند: از
کدام طرفه؟ گفت: از بی‌بی‌همین! فرمودند: (خروج سهمک) تیرت فراز آمد! (برنده
شدی) ۳

۱- صحیح البخاری، ج. ۱، ص. ۵۱۶.
۲- زاد المعاد، ج. ۲، ص. ۵۳.
۳- أسدالغریبة، ج. ۱، ص. ۲۰۹.
6. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در فحصات، بین جعفر و هرشهر -واقع در عرج- ب‌ا بایوس تهمبین بن حجر- یا: ابوبکر امین بن حجر- دیدار کردن. گرده آن حضرت اندکی دردناک شده بود. تمامی راه را دو نفری با یک شرط طی کرده بودند.

اوس ایشان را بر یکی از ابیات از اشتران نر خوشی سوار کرد و یکی از غلامانش را به نام مسعود به همسان آن دو فرستاد و گفت: از راه‌های امن و خلوتی که می‌شناسی آن را ببر و از آن دو جدا مشو. وی تمامی راه را با آنان بود تا وارد میدان شدند. آن‌گاه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مسعود را نزد مولایش فرستادند و به او گفتند که از جانب ایشان به مولایش دستور دهد که برگردان استقباش داغ (قيدالقرس) به‌هد.

که عبارت از دو حلقه است که میان آن دو حلقه یک خط، تا این علامت اسبان ایجاد نماید. زمانی که مشترکان در روز‌های به چنگ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمده، اوس غلامان مسعودین خنده‌ردای از عرج تا مدینه با پای پیاده به نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستاد تا آن خبر را به آن حضرت برسانند. این مطلب را ابن مکاول به نقل از طبیر آورده است. اوس پس از ورود رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدرسه اسلام آورده بود، و در عرج سکونت داشت.

7. در بین راه‌ها در بطن رنگ، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- زیر را ملاقات کردن که به گروهی از مسلمانان از سفر تجاری شام بازمی‌گشت. زیر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ابوبکر را جامه‌های سفید پوشانید.

---

1- همان، ج 1 ص 143؛ سیره این هشما، ج 1 ص 143.
2- این مطلب را بخاری از عریضه نویز زیر روایت کرده است: ج 1 ص 534.
ورود به فیاء

روز دوشنبه هشتم ربيع الأول سال چهاردهم استان - سال یکم هجرت - مطابق با
23 سبتمبر 622 میلادی - رسلخدا - صلى الله عليه وسلم - در قبّه فرود آمدند.غروه بن زیر گفت: سلمانان در مدتی شنیده بودند که حضرت رسول‌الکرم - صلى الله عليه وسلم - از مکه خارج شده‌اند. حضرت رسول‌الکرم در انتظار فقدون آن حضرت به سر می‌بردند تا حرارت آتش‌های نیم‌روز آن از وادار به بی‌گوشت می‌کرد. روزی، طبق معمول پس از انتظار طولانی بی‌گوشتند. وقتی به خانه‌ای رستندند، مردی از یهودیان مدتی، برای کاری که داشت بر بام یکی از قلعه‌هایشان فراز آمد. رسول خدا و همراهان آن حضرت را با جامه‌ای سفید مشاهده کرد. گاه درخشش سراب آن را ناپدید می‌گردانند، و گاه پیدای می‌شودند.
آن مرد یهودی از این انتظار با صدای هرچه بلندتر فریاد زد: ای جمع‌ت عرب! این است آن بخت و اقبالی که انتظار را می‌کشید! سلمانان همگی سلاح بی‌گوشتند و بر فراز بلندی حرّ حضرت رسول‌الکرم - صلى الله عليه وسلم - را ملاقات کردند.
ابن امیر گوید: سرو صدا و تکبیر از محل سکونت بنی عمره بن عوف شیخه می‌شد. سلمانان از شادمانی به خاطر ورود پیامبر - صلى الله عليه وسلم - تکبیر

1- رحمت للعالیمین، ج. 1، ص. 302-3 در این روز، حضرت رسول‌الکرم - صلى الله عليه وسلم - پنجم و سی‌مین سال تمام داشتند. نه کمتر و نه زیادتر؛ از بعثت ایشان سبز به سال تمام گذشت. به پسران بشار قول کسی که می‌گوند ایشان نهم ماه ربع دوم سال 41 از غیبت قبل می‌گوید به سال سی‌مین داشتند؛ اما

2- صحيح البخاری، ج. 1، ص. 555.
ميُفتتح، و برای دیدار آن حضورت می شناختند. به استقبال ایشان آمدند و با تحویل
نبود پرایشان درود فرستادند. آنگاه گرداگرد آن حضورت را گفتند. یغمبر اکرم -
صلی الله علیه وسلم - از آرامش فراوان بخوددار بودند، و وحی الهی داشت بر
ایشان نازل می شد:

«یکن الله هم وقایع وجریب وصالح المؤمنین والمؤمنات بعذ ذلك ظهر» ۱

كه خداوند یار و پارس و جبریل و مسلمانان شایسته، و فرشتگان نیز
علاقه بر آن، پشتیبان اویدا! ۲

عوروبن زیبر گوید: اهل میتنه به استقبال رسول خدا -صلی الله علیه وسلم-
رفتند. آن حضورت جمعبت را به سمت راست متمایل گرفتندن تا در محله
بین عمریون عوف در میان جماعت استقبال کنندگان فرود آمدند. روز دوشنبه در ماه
ربيع الاول بود. ایوبکر ایستاده بود و با مردم سلام وعیض می کرد، و رسول خدا -
صلی الله علیه وسلم- ساکت و آرام نشسته بودند آن این رو، انصار که دسته دنی
می آمدند و یا آن روز رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- را ندیده بودند، نزد ایوبکر
می آمدند و یا را تحویل می گفتند، تا آنکه آئتماب بر رسول خدا -صلی الله علیه
وسلم- تابید و ایوبکر پیش آمد تا با عباس علی آزار رسیدن آئتماب آن حضورت
شود، و به آن ساعت، همگان رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- را خشتند. ۳

تمام مردم میتنه برای استقبال آن حضورت بشق شده بودند. روزی بی نظیر بود
که بر تاریخ میتنه همانند نداشت و تا آن روز میتنه چنین روزی را به خود ندیده

«۱ سوره همدانی، آیه ۴
۲ زاد المعاوید، ص ۵۴
۳ صحيح البخاری، ج ۱، ص ۵۵۵»
بود. یهودیان نیز راستی و درستی بشارت حیقوت نبی را به رأی الیمن دیدند که گفتند:

بود: «خداند از تیمان آمد، و قدوس از کوههای فاران». 

حضرت رسول‌الکرم -صلى الله علیه وسلم- در محل قباء در خانه کلثوم بن هدم-

و به روایتی بر سعدی خیمه وارد شدند: که روایت اولی درست تر است.

علي بن ابطالب -رضي الله عنه- سه روز در مکه ماند تا از جانب رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- سیرده‌های مردم را که نرذ آن حضرت بود به صاحبان بازگرداند؛ آنگاه با پای پیاده مهاجرت کرد تا در محل قباء به آن حضرت و ایوبکر ملحق گردد. و به کلمات بن هدام وارد شد.

پیامبر گرامی اسلام، چهار روز در قباء اقامت کردنی: دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه. مسجد قباء را بنا کردنی و در آن نماز وزارتی، و آن نخستین مسجدی بود که پس از بعث رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- براساس تکوا ساخته شد. وقتی روز پنج‌شنبه، روز جمعه، به فرمان خداوند سوار بر مرکب شدند، و ایوبکر پشت سر ایشان سوار شد، و به دنبال بني التجار- دایه هايشان- فرستادند، آنان نیز

1- صحیحه حیقوت نبی، ص3
2- سیرین اتاق هشام، ج1 ص1 و 1392 زاد المعاد، ج2 ص54
3- ابن روایت ابن اسحاق است: سیرین اتاق هشام، ج1 ص1392، در صحیح بخاری آمده است که آن حضرت در قباء 44 شب اقامت کردنی: ج1 ص41 یا چند شب بیش از هد شد: ج1 ص555 یا 14 شب: ج1 ص650، روایت اخیر را این قیم برگذیده است. در عین حال، ابن قیم خود تصریح کرد که این اینکه ورود رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- به قباء روز دوشنبه و خروج آن حضرت از قباء، روز جمعه بوده است: زادالمعاد، ج2 ص54 55 در حالیکه روشن است فاصله میان دوشنبه و جمعه آگر در دو هفته منظر بوده باشد بدون اختصاص روز ورود و روز خروج بیش از 10 روز نیست، و با اختصاص آن دور روز نیز بیش از 12 روز نخواهد بود.
ورود به مدينه

نبي اكرم - صلى الله عليه وسلم - پس از برگزاری نماز جمعه به راه افتادند، و
رفتند تا به مدينه وارد شندند. از آن روز، شهر یزب را «مدينهالرسول» (شهر پامیر)
نامبدند که به اختصار «مدينه» گفته می‌شود. آن روز، روزی تاريخی و بزرگ و
درخشان بود. صدای حمد و نسب مرم مدينه ذکر و کوچه‌های مدينه را به لرزه
درآورد. بود، و دختران انصار، در نهايت شادی و شادمانی اين ابيات را
مي خواندند:

طلسم البدر عليناـا
وجب الشكر عليناـا
ايهنا البعثـوث فينـا

۱- صحيح البخاري، ج. 1، ص 555.
۲- سيرابين هشام، ج. 1، ص 494؛ زاد المعاد، ج. 2، ص. 55.
وارد شوند، و به این وسیله از آنان تکریم به عمل آورند. مردم از این سوی و آن
سوى می آمند و حضرت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- را دعوت می کردن به
به منزل آنان وارد شوند. ایابویب انصاری پیشتختی کرد و با ر و بنی آن حضرت را
به خانه خودش برد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز فرمودند: (ارزوی رحله)
شخصی باید همراه بار و به این باش! اما دوستان زراره نیز زمام شر آن حضرت را
گرفت و مرکب رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نزد او ماند.
در روایت انس بنا به نقل بخاری آمده است: پیامبر خدا -صلى الله عليه وسلم-
فرمودند:
(آی بیوت أهلا اقرب؟)
(کدامیک از خانه‌های اطرافیانمان نزدیک است؟)
ابو ایوب گفت: مین، ای رسول خدا! این خانه من است! و این در آن است!
فرمودند:
(فانطلق فهی لما مقبل؟)
(اگر چنین است، یرو باید ما محل استراحتی فراهم کن!) گفت: برخیزید، به امید خدا برایم!
چند روز بعد، همسر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سوده، و دو دختر
ايشان، فاطمه و ام کلهو، و آسامی زیاد، و آمیزه به آن حضرت ملحق شدند.
همراه آنان. عبدالله بن ایوب بکر نیز خانواده ایوببکر را به مدتی آورده بود که عایشه نیز

1 - سیرت ابن هشام، ج. 1، ص 494-496؛ راز المعاد، ج. 2، ص. 55
2 - صحيح البخاری، ج. 1، ص. 556
در میان آنان بود. زنن به تزد ابیالعاصر باقی ماند و شوهرش نگذاشت که وی از مهک خارج شود. تا آنکه پس از چنین بدر مهاجرت کرد. 

عاشقه گوید: وارد مدرسه شدیم، و مدرسه و بایدیتی مناطق زمین خدا بود;

چنانکه در سراسر زمین‌های آن آب لجن سرازیر بود!

گوید: وقتی رسول خدا -صلی الله علیه و وسلم- وارد مدرسه شدند، ابویک و بلال هر دو بیمار شدند. من بر آن دو واردشدم و گفتیم: یادگان، چطوری؟ بلال، تو چطوری؟

ابویک وقتی تب می‌کرد این شعر را زمزمه می‌کرد:

کل امیر مصیبی در آلهه والموت ادی مسئوی نعله
هر انسانی به هنگام باهماد و در میان خانواده‌اش به او صبح بخیر

می‌گویند، در حالیکه مرگ از بدن نعلی وی به او نزدیک تر است!

بلال، هرگاه تپی قطع می‌شود، دارویش را برمی‌داشت و می‌گفت:

آلا لیت شعری هست لیت لیه بواد و حولی اذخر و جیلی
وهل اردن بواد می‌بیند مهبه و هیل بپیدن لی شامة و طفیل

«هان، ای کاش می‌دانستم که می‌شود یک شب دیگر را در وادی می‌که بگذرانم در حالیکه بوته‌ها گاهان خوشبی‌ی اذخر جلیل اطراف را گرفته باشد؟

و یا دیگر یک‌تای می‌شود که بر سر بره‌های آب مجنون بروم؟ و یا یک دیگر شامة و طفیل -کوه‌هاى مکه- در برابر دیدگان نمودار می‌شووند؟!»

١- زاد المعاد، ج.۲، ص.۵۵
عايشه گوید: نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم - رفت و آنچه را که دیده و شنیده بود نه آن حضرت باز گفتم. فرمودند:
(الله‌هم این شبیه نب ریبعت و نعیه نب ریبعت، و‌امید بن خلف، کم‌آمیزه‌ها میان آرزوای این عید)
خداوند، شیشه بن ریبعت و عتبه بن ریبعت، و‌امیه بن خلف را لعنت کن که مرا از سرزمین خودمان آواره کردن و به این سرزمین وباخت دچار درمان بدانند!

آنگاه رسول خدا صلی الله علیه وسلم به درگاه الهی پنین نیاپی کردن:
(الله‌هم این شبیه کبیا مکه او آشاد، وصحیحا، و‌بارکه در صاعها و مدتها، وانقل جمده فاجعلها بالجحیه) ¹
خداوند، میدنی را به اندازه مکه، و‌حتی پیشتر برای ما محجوب گردن، و از بیماری‌ها دوره گردن، و به وزن و پیمان‌ها برکت ده، و‌وبای میدنی را به جحیه منتقل فرما!

خداند دعاى آن حضرت را مستجاب کرد. آن حضرت در خواب دیدند که زنی سباه پوست با موهای پریشان از میدنی بیرون شد و رفت تا به مهدیه جحیه رسدید و این، اشتری به انتقال یافتن و‌با میدنی به جحیه بود، و‌با این ترتیب، مهاجرین از روی بذل آب و‌هوای میدنی آسوده شدند.

***

تا اینجا، گزارش بخشی از زندگینامه حضرت رسول‌کرم صلی الله علیه وسلم-
پس از مبعث شدن آن حضرت به رسالت بنی‌دوران اقامت آن حضرت در مکه

١ - صبح الیخانی، همسر، با نقش الباری، ج. ٣، ص. ١١٩، ح. ١٨٨٩، نیم: ح. ٣٩٢٦، ف. ٥٤٧، ٥٥٧، ٥٤٧٢.
به پایان رسید. از اینجا به بعد، با رعایت ایجاب، به گزارش بخش دیگر زندگینامه رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- یعنی دوران اقامت آن حضرت در مهدیه خواهیم پرداخت؛ وبا الله التوفیق.
بخش سوم
می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد: مراحل دوم و جهاد در عهد مدنی
دوران اقامت پیامبر اکرم در میانه منوره و مراحل دعوت و جهاد در حضارت را
سرعت و سه مرحله برای تعمید. مرحله اول، مرحله بنیانگذاری جامعه اسلامی و تثبیت دعوت اسلامی است. در این
مرحله، در داخل، آشوب‌ها و فتنه‌ها برخاست و از خارج، دشمنان حمله کردند. تا
مسلمانان را قلع و قمع کنند، و دعوت اسلام را ریشه کن سازند. این مرحله به دنبال
پروزی هایی پایبند و تسلط مسلمانان بر اوضاع با قرارداد صلح حذیبیه در ذیقعده
سال ششم هجرت پاپان می‌باید.
مرحله دوم، مرحله صلح با دشمن بزرگ، و فراغت برای دعوت فرمانرواها جهان
پسین اسلام و پاپان بخشیدن به توطیه چنین ها. این مرحله با فتح مکه مکرم به در
 رمضان سال ششم هجرت پاپان می‌باید.
مرحله سوم، مرحله پذیرش هیأت‌های اعظامی و داخل شدن مردان نجف فوج در
دین خدا. این مرحله نا زمان رسول‌خدا در ماه ربيع‌الاول سال پازدهم هجرت اتماد
می‌باید.
نقشه شماره 1: محل سکونت قبایل یقرب در زمان هجرت
فصل اول
بنیانگذاری جامعه اسلامی

سکنان مسیح و اوضاع و احوال آنان به هنگام هجرت
معنای هجرت، تنا رهابی یافتن و آسوده شدن از فتنه‌های مشرکان نبود؛ علاوه بر این، هجرت به معنای تعاون و همیاری برای برای پرپایی یک جامعه نوین در یک شهر امن وامان نیز بود. به همین جهت، برای هر فرد مسلمانی که توان هجرت داشت، فرض گردید که مهاجرت کند. و در سازندگی میهن جدید سهمی شود. و در حدّ توان و امکان درجه‌های حفاظت از آن، با یکی تر مقام، و موقعیت آن یکویست.  

به شکر، رسولخدا-صلى الله عليه وسلم- پیشوا و رهبر و راهنمای مرمد در سازندگی این جامعه نوپای اسلام بودند، و زمام همه امور، بدون چون و چرا، در دست آنحضرت بود.  

مردمان و اقوامی که رسولخدا-صلى الله عليه وسلم- در مسیح به آنان روابطی شدند، سه دسته بودند که اوضاع و احوال یکدیگر دسته از آنان نسبت به آن در دسته دیگر تفاوت آشکار داشت. آنحضرت نیز در ارتباط با هر یک از این سه دسته از مردم مسیح مسائل متعددی داشتند که با مسائل و مشکلاتی که با دو دسته دیگر داشتند. کامل متفاوت بود. این سه دسته عبارت بودند از: 

۱) پاران ویژه و گرامی آنحضرت: ۲) مشرکان مسیحی که هنوز ایمان نیاورده بودند: 

۳) به‌پایه

۱. صحابایان آن حضرت: مسائلی که پیامبرکرم-صلى الله عليه وسلم- در ارتباط با با یارانشان داشتند، عبارت از این بود که شرایط و اوضاع در مسیحی کامل با اوضاع و شرایعی که مسلمانان در مکه تصویت بود. در مکه، هرچند مسلمانان با...
یکبیگر وحدت کلمه داشتند و برای رسیدن به یک هدف واحد تشکیل مساعی می کردنند؛ در میان خاندان‌های مختلف، معروف و محدود و خوار و ذیل می‌زیستند، و زمام امور هیچک از امور زندگی خودشان را در دست نداشتند. و همه کاره، دشمنان دین و آن آنان بودند. بنابراین، مسلمانان هرگز نمی‌توانستند یک جامعه اسلامی نوین، با پایه‌ها و ماهیتی که هیچ جامعه انسانی در جهان از آن بی‌پناز نیست، برای خودشان تأسیس کنند. از این رو، می‌بینیم که سوره‌های مکی قرآن کریم به توضیح مبانی اسلامی، و تعلیمات دینی که هر فرد به تنهایی می‌تواند عمل کند، و نیز تشویق به نیکوکاری و مکانی اخلاق و برخورداری از رفتار و مسایل اخلاق بسنده می‌کنند.

اما، در مدتی از روز نخست، زمام امور مسلمانان در دست خودشان بود، و هیچکس، از هیچ قوم و قیله‌ای، بر آنان سلطه نداشت. این به معنای آن بود که وقت آن رسیده است که مسلمانان با مسائل مربوط به تندان و غمران، و کسب و کار و اقتصاد، و سیاست و حکومت، و صلح و جنگ، بطور جدی و روبرو شوند؛ و مسائل حلال و حرام و جزئیات و عبادات و اخلاق اسلامی، و یافتن جنگ‌گیر زندگی برایانان به تفصیل بیان شود.

اینک وقت آن رسیده بود که مسلمانان یک جامعه اسلامی تشکیل پیدا کرده که در تمام مراحل زندگی با جامعه جاهل مفاوت باشد، و از هر جامعه موجود در جهان بیشتری، در آن زمان متمایز باشد، و بدون نمودار و نمایندگی و اگرچه برای دعوت اسلامی - که مسلمان بخاطر آن انواع و اقسام شکنجه و عذاب را در طول ده مال ممادی تحمل کرده بودند- بوده باشد.
پوشیده نیست که سازندگی و بیانگذاری یک چنین جامعه‌ای امکان ندارد که یک روزه، یا یک ماهه، یا یک ساله، تمامیت پذیرد، و ناگزیر می‌باشد زماني طولاني روزه، یا یک ماهه، یا یک ساله، تمامیت پذیرد، و ناگزیر می‌باشد زماني طولاني.
مي غذشت تا تشريع و قانونيّة هذى و كار فرهنگی و آموزش و پرورش و اجرای موازین اسلامی هذى اندك شكل بکر. خداوند كفيل و سرپرست اصلی این تأسیس و تشريع بود، و پیامبر گرامی اسلام نیز مجرى اواخر الهی و ترشید نازه مسلمانان و دیگر بیانان دیدن خوش در راستای تربیت دینی و انسانی مسلمانان و ترکیه آنان، طب موازین شریعت اسلام بودند:

"هو الذي يبعث في الأمين رسولا متمه يفعل عليهم آیاته و يركبهم و يتعملهم الكتاب والحكمه."

خداى قدر و همینست كه در میان آیات رسولى را از آنان مبوعت گرددند كه آپت وى را برای آنان تلاوت كند، و آنان را ترکه كند، و به آنان كتاب و حکمت پیامورد.

صحابیه انحضرت نبی، از جان و دل نسبت به تعالیم پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- اقبال داشتند؛ زندگی خودشان را به زیور احکام اسلامی می آرایستند؛ و از این جهت شادمان می شدند:

"وإذا تثبت عليهم آیاته زادتهم إيمان..."

و هرگاه آیات الهی به آنان تلاوت شود بر ایمان ایشان بیافزاید..."

تفصیل همه این مطالب، در عیده موضوع تحقیق ما نیست؛ بنابراین، به اندازه تیاز بسته می کنیم.

این بزرگترین مسئلهای بود که حضرت رسولکرم -صلى الله عليه وسلم- در روابط با مسلمانان داشتند، و این خود. هدف اعلا و مقصود اصلی و مراد خدا و رسول از دعوت اسلامی و رسالت محمدی بود، و معلوم است که یک مسئله عارضی و در خور شناورگی نبود، بلکه یک قضیه اصلی بود و تیاز به زممان برای

1- سورة جمعه، آیه 2.
2- سورة التحاق، آیه 2.
توغیه یافتن در آن محصول و معقول بود. اری، بعضی مسائل موردی و عارضی
بودند که با پایست خسارت هنگام محاسبه و در غیر حال حیمیانه و خریده‌اند. حال
می‌شدند. مهم‌ترین مسئله از این دست آن بود که مسلمانان در می‌دانند دست دیده بودند:
پی دسته از آنان در شهر و دیار و در کتاب اموال و خدم و خشم خودشان بودند؛
نها نگرانی آنان در حدّ نگرانی انسانی بود که در کمال امن و امان در خانه و
کاشانی خوش بسی می‌برد. این‌دانه بنام می‌بودند. از دیدن‌ها در میان ایشان داشتند
ریشه‌دار و مغررب در دنیه بهتر بود. دسته‌ای از مسلمانان، هم‌چنین از این
قبل را از دست داده بودند. و جانشان را برداشت و وضع‌تشه بودند و به می‌دانند گریخته‌بودند.
این‌دانه مهاجرین بودند. ملکاً و مأموری نداشتند که به آن پناه ببرند؛ شغله‌ی نداشتند
که از راه آن تأمین معاش و رفع نیاز کنند؛ ذکر بوده و پس اندازه نداشتند که به نوعی
گذشته‌کنند. شمار آن پناه‌گاه به می‌دانند نیز کم نبود. و هر روز بر شمارشان افزوده
می‌شد. این‌هدیه برای هو انسان مؤمن به خدا و رسول صادق شده بود؛ و معلوم
است که می‌دانند نیز آن‌گاهن زوین نرویان نداشت که با حضور ابوبو پناه‌گاه موانعه
اقتصادی‌اش برهم نخورده. در همین موقعیت دشوار، نیروهای دشمن نیز در برای
اسلام و مسلمین دست به دست یکدیگر داده بودند. و به نوی مسلمانان می‌دانند را
تحریم اقتصادی کردند بودند؛ چنانکه ورود قوت و غذای به می‌دانند رو به کاهش
گذاشت بود، و اویض و اویض روز به روز سخت‌تر و دشوارتر می‌گردید.
۲- مشترکان می‌دانند: این‌دانه در میان قابلیت ساکن می‌دانند: هیچ‌سوطه و سلطه‌ای
بر مسلمانان نداشتند؛ بعضی از آنان دچار شک و تردید بودند. و نمی‌دانستند
یک‌سره دین آیه و اجادة‌شان را ترک گویند؛ اما، در غیر حال، دشمنی و نیازگری نیز
بر علیه اسلام و مسلمین نداشتند؛ دیری هم نپایید که همه آنان مسلمان شدند، و در
مقام تنها به دین خدا به اخلاص تمام زیستند.
محدودی از مشارکان قبائل ساکن مدیتین زیب‌بودنده که دشمنان سرسخت و کینه‌توزی‌بای رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - و مسلمانان به حساب می‌آمدند؛ اما، نوان‌آن را نداشتند که در برای مسلمانان اظهار خصوصت کند و ناگزیر بودنده که در ارتباط با مسلمانان - با توجه به اوضاع و احوال - اظهار مودت وصمیمیت کند. در رأس این عدد محدود، عبدالله بن آیی قرار داشت. مردی که دو طایفه اوس و خزرج، پس از نیود بیان، برای نخستین بار همگی حاضر شندند به سروئی و ریاست یک تن گردند نهند، و آن یک تن عبدالله بن آیی بود. مردم مدیتین برای او طوفاخای رنگین از مهره‌های رنگارنگ فراهم کردند. نیکر، تا و را فرامرزی خویش گردانند و تاج برسر او نهند، و نزدیک بود که پادشاه مردم مدیتین بشود؛ اما، ناگهان رسول خدا - صلی الله علیه وسلام - وارد می‌شنندند، و مردم از او گستردند و به آنحضرت پیوستند.

عبدالله بن آیی چنین برداشت کرد که حضرت رسول اکرم -صلی الله علیه وسلم- پادشاهی ای را از او بازگیرتند. و به همین جهت، نسبت به آنحضرت به شدت احساس داشتند و عداوت می‌کرد. با وجود این، یکی از دریافت، مشارک مانند اوضاع و احوال را برای وی نامسازند و خویش گردانند. و به تدریج وایسین آثار برخی مانند از عزت و شرف دیرینهش را در جامعه اسلامی مدیتین از دست خواهد داد، و به اثر آن از سپاری منافع دنیوی خویش نیز محروم خواهد گردید؛ پس از چنگ بدر به ظاهر اسلام آورد، لیکن در پاول همکنان کافر بود. و هرگاه که فرصتی می‌یافت، از نیزگن زدن به رسول خدا -صلی الله علیه وسلام- و مسلمانان فروگذار نمی‌کرد. باران وفادار وی نیز - که قرار بود در پرتو پادشاهی وی در میتن به ریاست و مکت و جام و مقام برساند - با او تشکیک مساعی می‌کردنند، و در اجرای نقشه هایش او را حمایت می‌کردنند و مدد می‌رسانندند و چه بسیر می‌شد
که برخی از جوانان و مسلمانان ساده‌لوله را نیز، ناگاهانه، برای اجرای نقص‌هایان اجیر می‌کردند.

۳- یهودیان در مدت‌هایی: یهودیان ساکن می‌شوند، در واقع، مهاجرانی بودند که بر اثر فشار آشوریان و رومران - چنانکه پیش از این آورده‌اند - بسیار ح zug روزی آورده بودند. و در حقیقت عراقی بودند، اما، پس از راه‌پیمایی به حزب‌های رئیسی و زبان و تمدن قوم عرب درآمده بودند، تا آنجا که نام‌های افراد و قبایل‌شان را نیز از نام‌های عربی انتخاب می‌کردند. و با مزایا عرب‌نار حزب وصلت گردید و خویشتن شده بودند. با وجود این، همچنان تعصب بن‌زدی خود را محفوظ می‌گذارند و به طور کامل به عرب‌نار انعکاس‌شده بودند. از این روی، به عرب اسراییلی - یهودی خوش‌شان افتخار می‌کردند، و عرب‌ناران را پیشنهاد تحقیر می‌کردند. و اموال قوم عرب را برای خویشتن می‌بخشند می‌بانند و معتقد بودند که حق دارند هرگونه که یک‌ها هم‌اموال آنان را چهکال کنند، چنانکه خداوند متعال یافته فرماید: 

(۷۷) از آخرین جنگی که از نام‌های قبایل بن‌زدی، گفته نشده که من نام‌های بن‌زدی که نبوده‌اند، یا نبوده‌اند.

و برخی از اهل کتاب چنین که اگر قبایل را به دست آنان بسپارند، به توقف بی‌اکثریت؛ اما، بعضی من (دیگر چنین که) اگر دیگر بسپارند و به دست آنان بسپارند، به توقف بایگان‌بندند؛ این بدان جهت است که این‌ها فائل بوده‌اند به اینکه ما را به امید کاری نپسندیده‌اند.

یهودیان شهر و نشاطی در جهت نشر و ترویج دین و آینه‌نندشان داشتند; دستمایه دریای ایشان نز فرات از فالگیری و جادوگری و دمیدن و طلسم و خودن و امثال آن نبود؛ مع ظهوری، خویشتن را دانشماند و اهل فضل و سراور رهبری روحانی می‌دانستند.

---

سورة آل عمران، آیه ۷۶.
یهودیان در فنون کسب و کار و معیشت و اقتصاد بسیار ماهر بودند. بازرسگانی غلات و حیوانات و خرما و شراب و پوششک دریست در دست آنان بود. پوششک و خشکبار و شراب به مدت نهار و می‌کردند. و خرمی صادر می‌کردند. شغل‌های پول‌ساز دیگر هم داشتند که سخت دست‌اندر کار آن زمین‌ها بودند. از توده عرب‌نشادان می‌شدند، و چندان و چندان در خرید و فروش کالاها سود می‌گرفتند؛ به این نیز اکتشاف نمی‌کردند. و بایگانی در میان آنان روان داشت. و اهمیت سنگینی به شیوه و رؤسای قبایل عرب می‌دادند. تا آن پول‌ها را به‌هیچ‌کم به فاقد به جز و بخش کند. و مدیریت سه‌تایی شاها و جدایی مردمان را برای خودشان خریده‌ریز کند. و در براور آن وامها، زمین‌ها و باغ‌ها و زراعت‌های آنان را از ایشان گرگران می‌گرفتند، و چند سالی طول نمی‌کشید که مالک آن اموال می‌شدند. یهودیان، خبرگان نوری و نوپوی هم و جلال و جوهر و فساد اجتماعی بودند. در میان قبایل‌های عرب که در مجاورت یکدیگر سکونت داشتند، آتش دشمنی و کهی توزی را شعله‌ور می‌ساختند. و با نطق کشی‌های به‌زانه‌ای، آنان را بر علیه یکدیگر تحمل کردند. به‌گونه‌ای که هیچ‌کم از آن قبایل از منشاً این امور سر درنیست. در نتیجه، با یکدیگر به نبردهای فرسایشی می‌درافتند. و همین‌که تا اندازه‌ای آتش چنگ در میان آنان فروکش می‌کرد، بار دیگر سرانگشت یهودیان به حکمت discriminate با کت درآمد تا مجدداً آتش چنگ را در میان ایشان شعله‌ور سازد. وقتی نقشه‌هاشان، چنان‌که باید و شاید عملی می‌شد، به طریق اختیار می‌کردند، و دستاوردهای تحمل‌کن و فریب خوشی را به نمایان می‌نمودند، و از بدیعی، و به‌خانمانی مردم عرب بی‌چاره و بینی لذت می‌بردند، و با واهی سنگین به‌های راز آنان را یکپارچه می‌کردند. بی‌باید، به خاطر تنگدستی و بی‌پولی دست از چنگ پکشیدن یهودیان با این تدریب، بر دو فاقده بزرگ دست می‌زندند؛ یکی، حراست و حفاظت از کيان یهودیان و دیگری، رونق دادن.
به بازار رباخواری خودشان، تا با خوردن آن بهره‌ها دو چندان و صد چندان، به
ثروتهای بی‌کران دست یابند.
در یقرب، سه قبیله‌ی پهلوی مشهور ساکن بودند: (1) بینی قبیله، که همپیمانان خزرج
بودند، و خانه‌هاشان در داخل مدينته بود؛ (2) بینی نضیر، که همپیمانان خزرج بودند،
و خانه‌هاشان در حومه مدينته بود؛ (3) بینی قریش، که همپیمانان اوس بودند، و
خانه‌هاشان در حومه مدينته بود. همین قبیله پهلوی بودند که از دورباز آتش جنگ
را میان دو طایفه اوس و خزرج شعله و نگاهی داشته بودند، و در نبرد بعث، هر سه
قبله در کنار هم پیماناتشان شرکت داشتند.
طبقه بود که پهلویان با دیدگان بغض و عدداول به اسلام پنگردند، و از آنان جز این
نیز انتظار نمیرفت. رسولکرم -صلى الله عليه وسلم- از نزاد آنان بودند، تا تعصب
نزادی آنان را که بر روح و روان و عقل و خرد آنان چرخه گردیده بود، کاهش دهد;
دروست اسلام نیز بسی‌آنی بود که دلها ی پراکندگان را به هم نزدیک می‌گرداند، و
آتش که از نزدیک را به مایه و شادمانی. در همه امور مردم را به امان‌داری خواهد
می‌خواهد، به هم‌کاری می‌کند که به حلال خواری و پناه‌گیری گذشت
اموال خودشان مقدی باشد. ممنوع این‌ها همه آن بود که قبیله‌ی عرب دیری نخواهد
پایید که با هم انس و آفت پیدا خواهد کرد، و در آن‌صورت، از چنین پیروی به در
خواهد آمد، و رونق بازارگانی پهلوی فروش و خواهش کرد، و از رباخواری که
گردیده می‌خواهد بر محور آن گردش می‌کرد، محروم خواهند شد. حتی احتمال
دارد که قبیله عرب بیدار شودن، و به حساب اموالی که پهلویان از طریق ربا از آنان
گرفته‌اند برسند، و درصد دیگر نزدیک زمین‌ها و با به‌کار خودشان که پهلویان به
حساب سود پول‌شناسی از آن شان گرفتند، شدید بی‌پا. پس پهلویان، از همان آغاز که دریافتند دعوت اسلام در انگیزه استقرار یافتند در یکرب
است، به تمامی این محاسبه‌ها پرداختند. از این رو، سخت‌ترین دشمنی را با اسلام و رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-، از لحظه‌ای که آنحضرت به پربز وارد شدند، داشتند؛ هر چند که گستاخی اظهار دشمنی را تا چندی بعد داشتند.

میزان عداوت به‌هود را با رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از روانی دیل که این اصحاق به نقل از امام‌المؤمنین صفیه -رضی الله عنها- آورده است، می‌توان دریافت.

* ابن اصحاق می‌گوید: به نقل از صفیه بنت حیب بن آخطب برای من بازگشتند که یو می‌گفت: من از همه فرزندان پدرم نزد وی محیوب تر بودم؛ همچنین نزد عمومی ابی‌یاسر؛ هیچ‌گاه آندو از کتاب یکی از فرزندانشان ملاقات نمی کرد، مگر آنکه او را در آغوش می‌گرفتند. صفیه گوید: وقتی رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به منی وارد شدند، فردای آن‌روز پدرم خیب بن اخطب و عمومی ابی‌یاسر صبح خیلی زود پیش از طول آن‌تای به سراغ آنحضرت رفتند. گوید: آندو بازگشتند نا غروب افتابت! گوید: بالاخره، خسته و درمانده، بی‌حال و بی‌قرار، افکن و خیزان، از راه رسیدند.

صحیفه گوید: من مانند همیشه با لبخند و شیرین‌زبانی به سراغ ایشان رفتم. بخدا، هیچ‌گاه از آندو به من توجهی نکردند؛ سخت غمگین بودند. گوید: از عمومی ابی‌یاسر شنیدم که به پدرم خیب بن اخطب گفت: خوشد است؟ و پدرم گفت: آری، بخدا! آنگاه گفت: او را می‌شناسی و به قطع و یقین من دانی؟ پدرم گفت: آری! گفت: جه احساسی نسبت به او داری؟ گفت: دشمنی با او، مادام که زندگی پاشم!

۱- سیرت نبی، هشتم، ج ۱، ص ۵۱۸-۵۱۹.
الله عليه وسلم - به مدينہ در محلة بني نزار خبر پاف، شتائان نزد آنحضرت آمد و سؤالی را نزد ایشان مطرح کرد که پاسخ آنها را جز پیامبران کسی نمی دانست. همین که پاسخ جو پیامبر اکرم رضی اللہ علیه وسلم را یکی پس از دیگری شنید، فورا همانجا ایمان آوردند؛ آنگاه به آنحضرت گفت: یهودیان مردمانی بهتاز بزنند اگر پیش از آنکه درباره من یا آنان سؤال کنی، خبر مسلمان شدند مرا بشنوید، مرا نزد شما متم خواهد ساخت! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به دنیال یهودیان فرستادند. یهودیان آمدند، و عبد الله بن سلام به درون اتاق رفت. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفت: (ای رجل فی کم عبادت بین سلام؟) عبد الله بن سلام در میان شما چگونه آدمی است؟ گفتند: داناترین ما و پسر داناترین ما و آگاهترین ما و پسر آگاهترین ما! و به عبادت دیگر سرور ما و پسر سرور ما! و به عبادت دیگری: بهترین ما و پسر بهترین ما، و برترین ما و پسر برترین ما رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (افرائیم إن أسلم عبادت) گفتند: خداوند او را از چنین شری پنهان دهداد! (دو مرت به سه مرت). آنگاه، عبد الله بن سلام از اتاق پیرون آمد و گفت: آن بهن نیست! وإلا اللہ! وأشهد أن محمد رسول الله! گفتند: بدترین ما و پسر بدترین ما! و او را به باد نامزا گفتند. به روایت دیگر، گفت: ای جماعت یهودا! از خدا یپردا! سوگند به خدا یپکتا که جز او خدا بیست؛ شما خود می دانید که او رسول خدا است، و بحق آدم است! گفتند: دروغ می گویی؟ این نخستین تجربه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از رفتار یهودیان، همان روز نخست ورود به مدينہ بود، و این چنین بود اوضاع داخلی مدينہ که رسول خدا به هنگام ورود به مدينہ با آن روابط شنید. اما از خارج، مدينہ را هواداران دین تریش درب گرفته بودند. تریش سرسخت ترین

---

1- نک صحيح البخاري، ج1، ص 539، 556، 561.
دشمنان اسلام و مسلمین بوتند. طی ده سال تمام که مسلمانان زیر دست آنان بودند انواع و اقسام تهدید و ارعاب و شکنجه و عذاب و تحریم اجتماعی و اقتصادی را روی آنان تجربه کردند. انواع و اقسام سختی ها و ناراحتی ها به آنان چشته‌ند و یک چنگ روانی طاقت‌فرسا را با تیلیغاتی گسترده و سازمان‌پایه بر علیه آنان براح اندماختند. زمانی هم که مسلمانان به مدتی مهاجرت کردند، زمین و خانه و کاشانه و دارایی آنان را مصادره کردند؛ آنان را از همسران و فرزندانشان دور گرداندند. هرچند تن از آنان را یک توانستند زندانی کردند و شکنجه دادند. به این نیز اتفاق نکردن، بلکه توطه کردند تا خون صاحب دعوت را بریزند، و او را همراه با آنین، وی سر به نیست کند؛ و در مقام اجرای این توطه از هیچ کوششی فروگذار کردند. اینک، بسیار طبیعی بود که وقتی مسلمانان از مکه رهایی یافته‌اند و به سرزمین‌های دیگری در فاصله پانصد کیلومتری نقل مکان کردند، قرارشان نیز نقش سیاسی و نظامی خود را ایفا کنند و با استفاده از صدارت و زعامت دیئوی و دینی که داشتند و در میان قوم عرب به عنوان ساکنان حرم و مجاوران و پرده‌داران بیت‌الله الحرام شناخته شده بودند، دیگر مشرکان عربی‌ستان را بر عهده اهل می‌گرایند. عملتاً قریش کنین کردند و مدتی را انواع خطرات محاصره کردند و نوعی تحریم اقتصادی در مورد مذهبی به اجرا درآمد که بر آن آثار می‌گذارد. کاهش یافته، در حالیکه شمار پناه‌گزاران به مدتی روز به روز افزایش می‌یافت و با این ترتیب و وضعیت جنگی میان طاغیان مکه و هم دین‌دان ایشان از یکسو و مسلمانان در میهن جدیدی از سوی دیگر، برقرار گردید.

این حق مسلمانان بوذ که به سزای مصادره اموالشان، اموال این طاغیان را مصادره کنند، و به سزای آن شکنجه‌ها و ناراحتی‌ها که از آنان دیده بودند، آنان را عذاب و شکنجه دهدن و بر سر راه زندگی آنان سگ‌اندازی کند. همانگونه که پیش از آن،
آنان با مسلمانان چنین می‌کردن، و از همان دستی که داده بودند به آنان پس بدهند،
تا راه برای ایشان بسته شود، و توئنند مسلمانان را نابود کنند و آنان را از ریشه‌
درآورند.
اینها مسائل و مشکلات بود که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پس از ورود به
میدنها از ناحیه بیرون میدنها با آنها مواجه بودند، و صبور بابت حکمت بالغه خواش
با آنها برخورد کنند، تا از لابلای آنها موفق و سرافراز بیرون آیند.
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در پرو توقف و تأیید الهی، به بهترین وجهی به
حل و فصل این مسائل و مشکلات پرداختند، و با هر دسته از مردمان در داخل و
خارج میدنها با شیوه‌ای که در اواشان بود، اعم از رآفته و مهربانی با سختگیری و
ناسازگاری، رفتار کردن، و اینها همه فرع بر تزکیه مردم و تعليم کتاب و حکمت
به آنان، به عنوان اصل برنامه کار آنحضرت بود؛ و بی‌شک، جنبه تزکیه و تعليم را
رآفته و رحمت بر جنبه شدت و خشونت غالب بود؛ تا آنها سرانجام، طی چند
سال، زمام امور به دست اسلام و مسلمین افتاد. چنانکه خوانندگان گرامی در صفحات
آینده به روشنی مطالعه خواهد کرد.

بنای مسجدالنیبی
پیش از این گفتیم که ورود رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به میدنها در ماه
بنی نخور، روز جمعه ۱۲ ربيع‌الاول سال یکم هجرت، مطابق با ۲۷ سپتامبر سال
۶۲۲ میلادی بود، و ایشان در قطعه زمینی روبروی خانه ایوب بار اندکتند، و گفتند:
(هاهن المنبل إن شاءالله) اگر خدا بخواهد اینجا محل فردود آمدن ما است! اگنگاه به
خانه ایوب نقل مکان فرمودند.
نخستین گامی که پیامبر اکرم اسلام پس از آن برداشتند، بنای مسجدالنیبی بود. برای
ساختن این مسجد همان قطعه زمینی را که تاکید ایشان در آن بر زمین نشسته بود،
در نظر گرفتند. و آن قطعه زمین را از مالکانش که دو پسر بچه یارم بودند، خریداری
کردند. و در کار ساختن مسجد شخصاً سهمیه شدند. و خشت و سنگ می‌آوردند و
با خود حمزمه می‌کردند و می‌گفتند:
اللّهُم لا عيشه إلآ عيشه الآخره فاغفر للانصراء والهجرة

خداوندا، زندگی جز زندگی آخرت نیست؛ پس آمرزش خود را بر انصار و
مهاجرين ارزانی فرما.

و نیز می‌خوانندند:
هذان الخماس لا جلال خيبر هذان أبی ربنبا وأطلسو

این بارها، نه بارهای خيریا این ارزشمانتر است- ای خداي ما- و پاکیزه‌ترا
این تشريک مساعی شخص رسل خدا -صلى الله عليه وسلم- در ساختن مسجد،
نشاط صحابه را برای کار دو چندان می‌گرداند: تا انجا که یکی از آنان چنین
می‌گفت:
لئن فعدنا و النبي يعمل لذاك منا العمل المضلل

اگر ما پخشیم و پیامبر کار کند، چنین کاری از ناحیه ما، کاری تابیت‌جبار است!
در این قطعه زمین، گورهای مشرکان، ویرانه‌های چند، شماری درختان خرما، و یک
درخت غرق بود. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دستور دادند گورهای مشرکان
را شکافتند؛ ویرانه‌ها را تخریب کردند؛ درختان خرما و آن درخت را قطع کردند، و
چوب آنها را در سمت قبله مسجد روی هم چیدند، و دیوارهای را با خشت و گل
بالا بردند. و سقف آن را با الاف خرما پوشاندند. و ستونهای را با تنه‌های
در خانه ای گذشت، مسجد خانهای بود که در آن شمار بسیاری از بین افغان مهاجرین و پناهندگان که در مسجد خانه و ترور و خانواده و فرزندانی نداشتند، سکونت می‌کردند.

در اواخر هجرت، از این تشریف شد. آن فریاد انسانی که در آفاق می‌پیچید، و کرمانی هستی را به حرکت درمی آورد، در هر بارش خون روز پنجه و ایام سالن باعاده می‌کرد که جز خدا و تنها بی‌خانمان است؛ و محمد –صلى الله عليه وسلم– رسول خدا است.

و هرگونه برگزاری و تخصصی در جهان آفریقی و هر دین و هنری را در پیکان هستی نفی می‌کرد. مگر کربای الیاف و دین خدا که بنده او محمد رسول الله –صلى الله عليه وسلم– آورده بود. یکی از نیکان اصحاب اتحضارت، عبداللها بن زید بن
عبدالله -رضی الله عنه- اذان را در خواب دیده بود و پیامبر کرم صلی الله علیه وسلم- او را تایید کرردند. همان روزی را عمر بن خطاب -رضی الله عنه- نیز مشاهده کرد، بود. و آنحضرت او را نیز تایید کرند. چنانکه داستان آن در کتابهای حديث و سیره آنده است.

پیمان برادری میان مسلمانان

همزمان با اقامه به ساختم مسجد، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم- در کتاب تاسیس آن مرکز همايش و انس و افتاده، اقامه دیگری فرمودند که از دانگزی‌ترین گزارش‌های تاریخ بشری است، و آن عبارت بود از پیمان برادری میان مهاجرین و انصار.

ابن قیم جوید: آنگاه، رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم- در خانه آنس بن مالک میان عدالتی از مهاجرین و انصار که جمعاً ۹۰ مرد مسلمان، ۴۵ تن از مهاجرین، و ۴۵ تن از انصار بودند. عقد اخوت بستند. مبین بر اینکه در همه امور با یکدیگر مواسات کنند. و به جای خوبی‌نشاندند، از یکدیگر ارت برند. تا زمان وقوع جنگ بدر، که با نژاد این آیه از سوی خداوند عزّ و جل: «وَأَطْلِبْ لَهُمَا النَّفْعَ الْمُبَاسِحُ أَوْلَٰٰئِكَ بِغْضَبٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ» ۱ و خوبی‌نشاندند نسبت به یکدیگر اولی هستند.

ارث بردن مسلمانان از یکدیگر از عقد اخوت به خوبی‌نشاندی نسبی مکمل گردید. بعضی گفتندان علیه بر آن رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم- میان مهاجرین نیز

---

1- این حديث را ترجمه در کتاب الاصلاه، «باب ندب الاذان» ج. ۱ ص ۳۵۸-۳۵۹. ۱۸۹ و ابوذرود و احمدین حنبل و دیگران روایت کرده‌اند.

2- سوره انتقال، آیه ۷۶.
عقد اخوّت بستند، اما آنچه به ثبوت رسیده، همان قوّل اول است. مهاجرین با همان برادری اسلامی و پیوند مهیه و خوشبیناندی نسبی، بر نیاز از عقد اخوّت بودند.

برخلاف مهاجرین و انصار که یکدیگر پیش از آن نسبی نداشته‌اند، معتا و مفهوم این برادری آن بود که تعابیات جاهلیت رنگ بزدی، و امتیازات اصل و نسب و رنگ و نژاد و وطن مغزی گردید و هیچ یا یک و می‌یا ی برای پیوستن و گسترن بجز اسلام بانی نماند.

این پیمان برادری، با عواطف ابزار و مواسات و درک و آشفت و خریخ‌های درهم آمیخت، و جامعه نویای مبنی را از چشم‌گیرترین نمونه‌ها و نمودارهای برادری و براوی آگاه ساخت.


1- زاد المعاو، ج.۲، ص.۵۶
2- نک صبحی الیخواری، "باب اخوّت ابیان المهاجرین والانصار"، ج.۱، ص.۵۳؛ "نوا" طلا در آن زمان معادل پنج درهم، و به قولي، معادل یک دینار بوده است.
از ابوها‌ره روایت کرده‌اند که گفت: انصار به نبی‌کرم گفتند: در خصمان خرما را
میان ما و بردارمان نصف کنیدا! فرمودند: نه! انصار گفتند: شما با کار کردن
خودتان بار هزینه‌های نخلستان را از دوش ما بردارید؛ می‌نیز شما را در محصول
خرما شریک می‌گردانیم! مهاجرین گفتند: سیتعن و آطعنا!

این موارد نشان می‌دهد که انصار تا چه اندازه نسبت به برداران مهاجرشان محبت
می‌وروده‌اند. و بآنان در مقام فداکاری و ایثار و مؤدوت و تعاون و صمیمت بوده‌اند;
و مهاجران نیز تا چه اندازه قدرنشناس این دست و دلبی‌زی انصار بوده‌اند؛ به
گونه‌ای که اصلاً سوء استفاده نمی‌کرده‌اند، و چج به اندازه‌ای که امورشان شگرد، به
دارایی برداران مهاجرشان دست‌اندازی نمی‌کرده‌اند.

پرسین، این عقد اخوت حکمتی به نظیر و سیاستی حکیمتان، و راهحلی خردشانه برای
پسیادی از مشکلاتی بود که مسلمانان با آن روبرو بودند، و پیش از این اشاره کردیم.

۱- صحیح الیخراط، (بابا اذا قال، اکنون مؤنّه النخل...) همه‌یا به فتح الساری، ج. ۴، ص. ۳۷۲، ۲۰۰۹.
نیز: ۲۳۲، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۰۰۲، ۵۱۲۳، ۵۱۲۴، ۵۱۲۵، ۵۱۲۶، داستان عقد اخوت در
صحیح مسلم، ح. ۳۴۳، سنین ابی داود، خ: ۱۹۴۶، الادب المفرد، ح. ۵۶۱، سنین ابی یعیضی، ج. ۳، ص.
۴۶۲ و جاهای دیگر آمده است.
پیمان نامه همبستگی اسلامی

همانطور که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- میان مسلمانان عقد آخوت بستند، پیمان نامه‌ای را هم پیشه‌های فرمودند تا در گذری‌های مربوط به دوران جاهلیت، و کشمش‌های قیبله‌ای ستم مداراها از میان برود؛ و در پرتو این پیمان‌نامه، انحصارت توانستند یک وحدت اسلام فراگیر یکان بی‌بیکرکم -صلى الله عليه وسلم- چنین بود:

اين پیمان نامه‌ای است از محمد نبی، میان مؤمنان و مسلمانان از کویش و یکش و...

کسانی که تابع آنان شده و به آنان پیوسته، و همراه آنان جهاد کرده و می‌کنند:

۱- اینگونه پیمان نامه‌ای. یک مرحله انتقالی است که ملت‌ها در آستانه شکل‌گیری و سازندگی جامعه، پیش از آنکه قرار و استقرار پیدا کنند. از آن می‌گذرند و به خاطر آن تنهایی می‌شود که به تدریج از واحدهای قبله‌ای جدای از یکدیگر - که بیشتر اوقات با یکدیگر در سرتاسر تبرک‌های استواره - به یک وحدت ملی منشجم و استوار منتقش شوند. اما، زمانی که این سازندگی و تأسیس انجام شد و به کمال رسید، و امتدادی به شکل گرفت، و پایه‌های پرتره در آن افزایش ویژه‌ای، آنگونه اندازه‌ای از شکل‌پذیری اسلامی در میان آنان و حس‌در برقرار می‌کند و حقوق‌ها ایجاع می‌کند که پس از یک طنین جهت به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند (لا حلف فی الإسلام، و ایام حفظ آنان را در این جاهلیت چنین بوده است). این‌گونه، تغییر در آن نداده جز آنکه گزارش‌های آن‌ها، در حقیقت میان آنان ویژه‌ای از شکل‌پذیری و توجه پیدا کرده‌اند. این پیمان‌نامه، پیروی از آنکه در مرحله انتقال، پیمان‌نامه‌ای مطلوب است. به‌عنوان این‌گونه گفتند: «هی سیده است که نبی‌کرم -صلى الله عليه وسلم- فرموده بایدند: (لا حلف فی الإسلام؟ گفت: نبی کرم -صلى الله عليه وسلم- میان قیام و انصار در خانه امن پیمان بیست و چهارم (صحیح البخاری، الكوفیة، ح۱۴۳۴۲.۲۲۱۲۲۴۶.۲۲۱۲۵۳:۴۰۰-۴۰۱) آیه‌نک: صحیح مسلم، ج۴ ص۱۹۶۰، ح۱۹۴۳:۲۵۲۹; سنن ابی داوود، ح۱۳۱۹۶۴:۱۵۶۱:مسند ابی尹ی، ج۳:ص۱۹۴۵۶۱.۳۴۶۶.»
این مجموعه یک امت واحده جدا از دیگر مردماند.

۱. مهاجرین قربانی به همان شیوه پیشین تضامن قیل بهای خودشان را دارند، اسیرانشان را با فردی آزاد می‌کنند، به معروف و قسط در میان مؤمنان؛ و هر قیل به انصار نیز به همان شیوه پیشین تضامن فیماپیا خودشان را دارند، و هر طالب از ایشان اسیرانش را با فردی آزاد می‌کنند، به معروف و قسط میان مؤمنان.

۲. مؤمنان فردی را که تحت فشار بدهی و عیالواری باشد رها نمی‌کنند، و به معروف در هر مورد از جمله پرداخت فیاده و اداي دیه او را پایر می‌کنند.

۳. مؤمنان متقی علیه کسانی هستند که از میان آنان بخواهند ستم کند یا از ستمگری پاچاد بگیرند، یا به گناه یا عدوان یا نسادی در میان مؤمنان دست بزند.

۴. مؤمنان همه دسته‌ی ایشان در دست یکدیگر است بر علیه آن فرد ستم پیشه و خطاکار، هرچند یا پسر یکی از خود آنان باشد.

۵. هیچ فرد مؤمنی دیگر را به قصاص کافری به قتل نمی‌رساند.

۶. و هیچ کافری را بر علیه مؤمنی باری نمی‌کند.

۷. ذکه و امان خدا یکی بیش نیست، و پایین ترین فرد مسلمانان از جانب همه آنان می‌تواند به هر کس که بخواهد امان دهد.

۸. از بهویان هر که تابع ما شود از باری و مواسات ما برخوردار خواهد شد، و نباید به آنان ستم‌شود یا کسانی علیه آنان هم‌دست بیشند.

۹. صلح مؤمنان یکی بیش نیست؛ هیچ فرد مؤمنی بدون موافقت فرد مؤمن دیگری نمی‌تواند در صحة نبرد در راه خدا صلح و سازش کند، مگر به تساوی و عدالت میان مسلمانان.

۱۰. مؤمنان وابسته به یکدیگر و مدافع و حامی یکدیگرند، به موجب آنکه خوششان را در راه خدا می‌ریزند.
درسی فرد مؤمنی به آن بشود.

۱۳. هرکس مؤمنی به یک راه بکشد و ثابت گردد، در برای خون و قصاص خواهد شد، مگر آنکه ولی مقتول رضایت بدهد.

۱۴. مؤمنان همه علیه او هستند، و برای آنان روا نیست جز آنکه علیه او قیام کند.

۱۵. برای هر فرد مؤمنی روا نیست که خطاکاری را یاری کند یا مأوا دهد، و هرکس گناهکاری را یاری کند یا مأوا دهد، لعنت و خشم خدا بر او خواهد بود در روز قیامت، و از او غوض و فدایی دریافت نخواهد شد.

۱۶. شما هرگاه درباره چیزی اختلاف نظر پیدا کردید، مرجع حالت آن اختلاف خداوند عزیجل و محمد است».

اثرگذاری معنویت در جامعه
با این حکم، و با این تدبر، پیامبر (ص) اسلام با بهره‌های یک جامعه نوبنیاد اسلامی را استوار گردانند که نمای ظاهری و پررنگی آن بیانگر و نشانگر معارف و مفاهیمی بود که آن فرهیختگان و فروزانگان در پرتو مصاحبت نبی اکرم-ص- علیه و سلم- از آنها برخوردار شده بودند، و نبی اکرم-ص- علیه و سلم- پیوسته به تعلیم و تربیت و تزکیه نفس انسان، و تشویق آنان به مکارم اخلاق می‌پرداختند، و آنان را با آداب موت و برادری و عزت و شرف و نیز عبادات و طاعات می‌آرایستند.

مردی از آنجاییان پرستان: گزیده ترین و بهترین دستورات اسلام کدام است؟

فرمودن:
(تتعلم الطعام، تُقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف). ١

«ابتهج أطعمة الطعام كنى، و برسائى را كه ميشناسي و نمي شناسي بلند سلام كنى!»

۵ عبادة بن سلام قرد: وقته بياء كأكرم وارد مديته شدد، ومسمى: هميشة سيفهم.

أنحشرت را ورودايز كرد، باتفه كه سيفهم إيشان سيفهم بك فرد ديوز وز و

كذاب نست. نخضرين مطلبي كه أنحشرت هفند، ابن بود: ين أي الناس، أفشوا السلام، وأطعمو الطعام، وصلوا الأحم، وصلوا بالليل والناس نبا؛ تدخلوا

الجنة بسلام) ٢.

هانه اي مردمان، بلند سلام كنيد، وديگران را اطعمة كنيد، وصله رحم كنيد، و شب

هنگام كه مردم در خواباند نمای بگزاريد: به سلامت وارد بهشت خواهد شدا!

١ - نيز مي فرمومند:

٢ - لا يدخل الجنّة من لا يؤمن جاره بولّقه.

٣ - كسي كه همساياش از دمتش در امان نست، وارد بهشت نخواهد شدا!

٤ - نيز مي فرمومند:

٥ - لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه.

٦ - كيكيك شما اهل ايمان نستيد مگر أنكى هرچه را برای خود دوست داريد برای

١ - صحيح البخاري، ج ١، ص ٩٥.

٢ - ابن حديث را ترمدي و ابن ماجه و دارمي روايت كردانند: مشکاة المصابيح، ج ١، ص ١٦٨.

٣ - ابن حديث را مسلم روايت كرد است: مشکاة المصابيح، ج ٢، ص ٤٢٢.

٤ - صحيح البخاري، ج ١، ص ٦.

٥ - همان.
برادرتان نیز دوست بداریداَ!

* نیز می‌فرمودند:

(۱۴۲۰) از افراد وارد، که از این‌که یک‌کلاه، و بندهای این‌که یک‌کلاه، و

مسلمانان همچون یک وقت‌ها؛ اگر چشی او به درد آید، تمامی اندام‌های آن به درد

آید، و اگر او به درد آید، تمامی اندام‌های آن به درد آیداَ!

* نیز می‌فرمودند:

(۱۴۲۱) المؤمن للمؤمن کالبیان یصد بعضه پس با هم:

مسلمان به مسلمان همچون اجزاء یک ساختمانند، که یک‌کلاه یا استوار تغاه

می‌دارند؟

* نیز می‌فرمودند:

(۱۴۲۲) لا باغوا و لا تخاسوا و لا تدبروا، و کونوا عبادت اخوانا، ولا یحل لمسان یبهج أخ‌ن

فوق ثلاثة ایام)۲.

کینه توزی نکدید، حسابت نوزید، قطع رابطه نکدید، و بی‌یکدیدگر-ای بندگان

خدا- برادر باشید؛ و برای هیچ فرد مسلمان روا نیست که بپیش از سره روز از

برادرش دوری گزیند؟

* نیز می‌فرمودند:

(۱۴۲۳) المسلم آخ المسلم؛ لا یظلمه ولا یسمه؛ و من یکان در حاجة اخیه کان الله في حاجته؛ و من فرج

عن مسلم کربه فرج الله عنه کربه من کربات يوم القيامة؛ و من ستر مسلم مسأله الله يوم

القيامة؟۳.

______________________________

۱- ابن حديث را مسلم روايت کرده است: مشکات المصباح، ج.۲، ص۴۲۴.
۲- صحيح البخاری، صحيح مسلم، مشکات المصباح، ج.۲، ص۴۲۴.
۳- صحيح البخاری، ج.۲، ص۸۹۶.
۴- صحيح البخاری، صحيح مسلم: مشکات المصباح، ج.۲، ص۴۲۴.
مسلمان برادر مسلمان است: بر او سنم نمی کند، و او را تسلیم نمی کند؛ و هرکس در پی انجام کار برادرش برود، خداوند در پی روا کردن حاجت او خواهد بود؛ و هر کس پریشانی مسلمانی را از میان پیدا، خداوند بخشی از پریشانی‌های او را در روز قیامت از میان خواهد برد؛ و هر کس عیب مسلمانی را بیوشاند، خداوند در روز قیامت عیب او را خواهد پوشاند!

* نیز می فرمودند:

(ارتحوا من في الأرض ورغمكم من في السماء)۱

به آنان که در زمین، از مهریانی کنند، آنها در آسمان است با شما مهریانی کنند!*

* نیز می فرمودند:

(ليس المؤمن بالذي يشع وجاجه جائع إلى جانب)۲

مسلمان نیست کسی که خود سیر باشد و همسایهاش در مجاورت او گرسته باشد!*

* نیز می فرمودند:

(سبب المؤمن فسوق، و قلاله كفر)۳

دشمن دادن به مسلمان فسوق است، و نبرد با او كفر ای!*

کنان زدن خس و خاشک را از سر راه مردمان صدقه می دانستند و این عمل را شعبه ای از شعبه ای ایمان به حساب می‌آورد.۴

مسلمانان را به اتفاق تشویق می کرندند، و فضیلت‌های صدقه و اتفاق را آنچنان

۱ - سنن ابی داود، ج. ۳، ص ۳۳۵، جامع الترمذي، ج. ۲، ص ۱۴۹.
۲ - ابن حیدی را بهبده در شعب الامام روایت کرده است؛ مشکلات المصالح، ج. ۳، ص ۴۷۴.
۳ - صحيح البخاری، ج. ۲، ص ۸۹۳، الترمذي، كتاب البراء والصلد، باب ۳۱، ج. ۲، ص ۳۱۱، ح ۱۹۸۳.
۴ - حدیث مریون به این مطلب در صحیحین روایت شده است؛ نکه مشکلات المصالح، ج. ۱، ص ۱۲، ص ۱۶۷.
الصدقة تتطهى الخطأ، كما يتطهى الماء النتر.

صدقه لغزه را يثير مي سازد، همانگونه كه آب آتش را خاموش مي گردندا!

* نيز مي فرودند:

رايا مسلم كسا مسلماً ثوباً علي عري كسا الله من خضر الجنة؛ وأيا مسلم أطعم مسلماً علي جوع أطعمه الله من ثمار الجنة؛ وأيا مسلم سقي مسلماً على طما سقاه الله من الرحيق المخوم،».

هر فرد مسلماني كه مسلمان ديگري را كه برتهن است جاماي پوشاند، خداوند از جامهاي سيز بهشتى بر او خواهد پوشانيد، و هر فرد مسلماني كه مسلمان ديگري را كه گرته است غذا بدهد، خداوند از ميوهای بهشتى به او خواهد خورانيد، و هر فرد مسلماني كه مسلمان ديگري را كه تشه است آب پوشاند، خداوند او را از رحيق مخوم خواهد پوشانيد؟

* نيز مي فرودند:

اتقوا النار ولو بشق عرفة، فان لم تجد فيكلمة طيبة؟

خداي را در نظر داشته باشيد، هرچند با صدقه دادن نصف خرما باشد؛ و اگر آن را نيز نيافتيد، بک سخن خوش!

* در كتار این توصيهها، به شدت مسلمانان را تشويق مي كرند به اينكه عفعت ورزند، و دست از سؤال و درخواست بدارند؛ و همواره فضيلت و صبر و قناعت را به آنان گوشزد مي فرودند، و دست سؤال نزد ديگران دراز كردن را تبرگی و خدشه دار شدن و یا آپر شدن چهره درخواست كنند به عنوان مي فرودند؛ آري،

1 - ابن حديث را احمد وترمذي و ابن ماجه روايت كردناند، مشكاة المصابيح، ج.1 ص.12.
2 - سنن ابن داود، مشكاة المصابيح، ج.1 ص.169؛ جامع الترمذي ج.2 ص.4449.
3 - صحيح البخاري، ج.1 ص.90، ج.2 ص.190.
4 - ابن حديث را ابن ابي داود وترمذي و نسائي و ابن ماجه و دارمي روايت كردناند؛ مشكاة المصابيح، ج
مگر آنکه شخص تاکید و ناچار باشد.

حضور رسول‌الکرم -صلى الله عليه وسلم- برای مسلمانان فضیلت و اجر و شواعت عیادت را نژاد خداوند بیان می‌فرمودند. و پیوست آنان را با وحی فرو فرستاده شده از آسان ممحک و استوار می‌گرایندند. و حی را برای آنان قرائن می‌کرده و آنان نیز وحی را قرائت می‌کردن، تا این آموزش پیوسته دائم حقوق و تکلیف دعوت و پیامدها و لوازم رسالت را به آنان یادآور شود، صرف نظر از اینکه فهم و تدبر را برای آنان به ارمغان می‌آورد.

این چنان، پیامبر گرامی اسلام، اندیشه آنان را تهذیب فرمود، و سطح مشتیت آنان را بالا برده و استعدادهای نهفته آنان را شکوفا گردانید، و آنان را با پرترین ارزش و ارجمندی ها مجهز گردانید، تا آنها که به پرترین قلل کمال که پس از مقدم و رتبه پیامران در تاریخ بشر شناخته شده است، دست یافتند.

* عبدالله بن مسعود -رضی الله عنه- می‌گفت: هر که می‌خواهد به کسانی اقتدا کند به آنانکه از دنیا رفته‌اند اقتدا کند. که در ارتباط با زندگان نمی‌توان از انواع فتنه در امان بود. آنان اصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- بوبدند؛ پرترین این است؛ دل رحم‌ترین مسلمانان. داناترین و بیشتر مدرترین آنان؛ از همه به تکفیر؛ خداوند آنان را برای مصاحب پیامبر برگزیده بود، و درا داشت دین خود را به ایشان سیره‌بود، فضیلت ایشان را بشناسید، و از آنان پیروی و دنباله‌روی کنید؛ و به هر آنچه از اخلاق و سیره آنان که می‌توانند تمسک کنند؛ که ایشان بر هدایت بودند، و بر صراط مستقیم.

حضور رسول‌الکرم، قائد اعظم، از چنان ویژگی‌های معنی و ظاهری، و کمالات و

1. ص. 163
1- این سخن ابن مسعود را رزین روایت کرده است؛ مشکای المصاباح. ج. 1، ص. 32.
امتناعات و شکوه‌مندی‌ها و فضیلت‌ها و مکارم اخلاق و محاسن اعمال برخودار
بودند که همة دلها به هوای ایشان به پرواز درمی‌آمد، و همه جان خودشان را فدا
او می‌رکندند؛ همینکه سخن از دهان مبارک آنحضرت درمی‌آمد؛ صاحبآ گرامی
ایشان فوراً امتثال می‌کردند؛ و همینکه راهنمایی و توصیه‌ای از ناحیه آنحضرت
صادق می‌شد، برای اجرای آن از یکدیگر سبقت می‌گرفتند.
با این ترتیب، نیک اکرم -علیه السلام و سلام- توانستند در مدتی که جامعه نویین را
تشکیل دهند که چشم‌گیرترین و ارجمندترین جامعه‌ای است که در تاریخ بشر
شناخته شده است، و برای مشکلات این جامعه راه‌حل هایی پیش‌نهاد فرمودند که بر
اثر آنها انستانه نفس راحتی کشید، بعد از آنکه سالیان سال در چاه‌های زندان زمان
و دیجورهای ظلمات بی‌گمان به سر برده بود.
با این معنویات پرازندگی و ارزش‌شناسی، ارکان جامعه نوین شکل گرفت، و این جامعه
نیوین در برابر تمامی امواج کووید زمان‌های استادگی کرد و توانست سیر آنها را تغییر
دهد، و مسیر روزگار و تاریخ را عوض کند.

پیمان با یهود
پیامبر گرامی اسلام، پس از آنکه پایه‌های جامعه نوین را استوار فرمودند، و وحدت
عقیدتی و سیاسی و نظامی را میان مسلمانان برقرار کردند، به برگزاری روابط با غیر
مسلمانان پرداختند. مقصود آنحضرت از برگزاری این روابط، تأیید سلامت و امنیت
و سعادت و خیر برای تمامی بشریت، و سازماندهی تمامی منطقه در یک نظام واحد
بود. در این راستا، پیامبر اکرم -علیه السلام و سلام- قوانین و مقرراتی را بینی بر
گذشت و نوع دوستی پیش‌نهاد فرمودند که در آن دوران و زمان آگاهی از تعصب و
غرضه‌ای فردی و گراشته‌ای نزادی سابقه نداشت.
نذدیکترین همسایگان غیرمسلمان مذیب- چنان به یک این گفتیم- یهودیان بودند. یهودیان، با وجود آن‌که در باطن دشمن مسلمانان بودند، اما هنوز هیچگونه مقامت یا خصوصی از خود نشان نداده بودند. رسول‌خدا-صلى الله عليه وسلم- نیز با آنان پیمان‌نامه‌ای امضا کرده و، طی آن نهایت خریخواهی و همراهی را به آنان مقرر داشتند و کمال آزادی آنان را در امور دینی و امور مالی تایید کردن، و به هیچ وجه با آنان سیاست تبعیض و مصادره و خصوصی را پیش نگرفتند.

همه موارد این پیمان‌نامه عبارت بود از:

1. یهود بیت عفوط آن‌که از مؤمنان‌نامه یهودیان به دین خوششان، و مسلمانان به دین خوششان امضا کرده و برگانگانشان: همچنین یهودیان دیگر جز بیت عفوط.

2. یهود هزینه‌های مربوط به خوششان را عهده دارند، و مسلمانان هزینه‌های مربوط به خوششان را عهده دارند.

3. هم پیمان‌نامه در برابر کسانی که با امضاکننده‌نامه این پیماننامه بجنگند، به یاری یکدیگر می‌شتابند.

4. خریخواهی و همراهی، روابط فیلایان امضاکننده‌نامه این پیماننامه را تشکیل می‌دهد. و نیز نیکوکاری، به خط و اکیاری.

5. گناه هم پیمان کسی بر عهده او نیست.

6. مظالم را با یاری پایه کنند.

7. در زمان جنگ، یهودیان نیز مانند مؤمنان باز هزینه کرده.

8. خرمت محدوده یک‌باز را همگی امضاکننده‌نامه این پیماننامه باز رعايت کنند.

9. هرگاه در میان امضاکننده‌نامه این پیماننامه مشارکت و اختلاف و نزاع روی دهد که نگران کننده باشد، مرجع حل اختلاف، خداوند عزوجل و محمد رسول الله خواهد بود.
10. هیچکس نیاز به قربان و پرای کندگان قربان امان بدهد.

11. همه پیمان‌نامه‌ها یکدیگر را در برابر هر کس که به تربیت حمله کند پرای می‌کنند... هر گروهی سهم خودشان را از سویی که مورد حمله قرار گرفته‌اند عهده‌دار می‌شوند.

12. این پیمان‌نامه هیچ‌گاه مانع مجازات و مواجحه فرد ستمگر و خطاهای نخواهد بود.

با قطعیت بیافتن این پیمان‌نامه، مدتی و اطراف آن به صورت یک دولت‌فردرال درآمد که یاپخت آن مدتی و رئیس آن دولت- اگر این تعبیر صحیح باشد- شخص رسول خدا- حکیم الله علیه وسلام- و قدرت و نفوذ و سلطه در جارچوب آن دولت از آن مسلمین بود.

بعداً، به منظور وسعت بخشیدن منطقه آمن و امان، بی‌ناکرم با قبایل دیگر نیز به اقتضاء اوضاع و احوال، پیمان‌هایی نظیر این پیمان بستند، که گزارش برخی از آنها خواهد آمد.

---
1- نکه سپر‌تایب هشام، ج 1 ص 503-504
فصل دوم
نبردهای خونین

کار شکننده‌ی قرشی

پیش از آن آورده‌ی که کفار مکه چه سختی‌ها و ناراحتی‌هایی را برای مسلمانان در مکه پیش آورده‌اند؛ آنها، در آستانه‌ی هجرت چه جرماهایی را مرتبک شدند که آنان را سزاوار مصادره‌ی اموالشان از سوی مسلمانان و نبرد مسلمانان با آنان می‌گرداند. از آن پس نیز، دست از این بی‌راهه روى نکشیدند، و از دشمنی و تجاوز نسبت به مسلمانان خودداری نکرده‌اند؛ به عکس وقتی مسلمانان از چنگ آنان درآمدند، و برای خودشان در مدتی جایگاه و پایگاهی امن و آمان پیدا کردند، خشم قرشیان بر مسلمانان شدت گرفت. از این رو، خطاب به عبادتی بن آیت بن سلول که در آن زمان هنوز مشرک بوده، به عنوان رئیس انصار، پیش از هجرت - نامه‌ای نوشته‌دهد. پیش از این دیدیم که انصار بر قبول رسالت و سروری وی یک سخن شده بودند، و نزدیک بود که او را پادشاه و فرمانروا خودشان گردانند. و اگر رسول خدا حسیل الله علیه و سلم - بسی آنان مهاجرت نفرموده بودند، و انصار به انتحاری ایمان نیاورده بودند. چنان نیز کرده بودند. قرشیان به عبادت‌ی بن آیت و باران مشرک وی نامه‌ای نوشته‌دهند و طی آن نامه سرسختی‌های این چنین به آنان هشدار دادند: «شما وریف ما را جا و مكان داده‌اید: ما به خدا سوگند یاد می‌کنیم که ما او به نبرد برمی خیزید، یا او را اخراج می‌کنید، یا اینکه ما یکپارچه بسی‌ی شما می‌نامیم، و جنگجویان را به قتل می‌رسانیم و زنان را به اسارت می‌بریم.» 

به محض آنکه این نامه به دست عبدالله بن آیت رسید، وی به پا خاست تا دستورات

1- سنن ایبی‌داود، «باب خیرالضییر»، ج.۲، ص۱۳۳.۱۵۴.
برادران مگی و مشارک خوشی را اجرا کنند. وی از آنها که تصور می‌کرد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پادشاهی را از او بازسازاندهاند، که انتخابات را به دل گرفته بود. عبدالله بن غزیه: وقتی این نامه به عبدالله بن آبی و دیگر بیت‌نماهان و هواداران وی رسید، برای نبرده با رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- یک سخن شدند. وقتی خیر به نیاکرم -صلى الله عليه وسلم- رسید، به دیدار آنان شناختند و خطاب به آنان گفتند:

(لقد بلغ وعید قریش منکم المبالغ! ما کانت تکییدگم باکثر ما تریدون ان تکیدوا به انفسگم!

تریدون ان تقابلوا آنانكم و اویانکم!

وعید و وعید قریشیان با شما چه کردی؟ است! آنان آنقدر نمی‌توانند کار دست شما بدختند که شما خوافان می‌خواهید کار دست خودتان بدهید! شما می‌خواهید با فرزندان و برادران خودتان کارزار کنید؟)

وقتی این سخنان را از نیاکرم -صلى الله عليه وسلم- شنیدند پراکنده شدند ۱.

در این مرحله، عبدالله بن بی‌ی بن سبله، از نبرد با مسلمانان چش مپوشید: شاید به خاطر آنها یارانش را سست دید، با به خاطر آنها دویدن و پیشنهاد آگاهی از آناند که همراهی وی به نبرد برخیزند. اما از رفتار و کردار وی چنین به نظر می‌آید که پیوسته به قریش همراهی و دمسازی داشت، و هرگاه فریادی می‌یافت، از شر به با کردن میان مسلمانان و مشکلات کوتاه نمی‌آمد. وی به‌همدانی را نیز با خود همراه کرده بود تا در این ارتباط او را بارز کند: بیا وجود این، حکم‌های نیاکرم -صلى الله عليه وسلم- هر بار آتش فتنه و شر آنان را خاموش می‌گرداند! ۲.

1- همان.
2- در این باره، نک: صحیح البخاری، ج. ۲، ص. ۶۵۵-۴۵۶، ۹۱۶، ۹۳۴.
بستن راه مسجدالحرام

چندی بعد، سعید معاذ به قصد اداه عمره به مکه رفت و در مکه بر آمیزه ان خلف وارد شد. و به ابوالغفر گفت: بنگر ساعت خلوتی را درنظر بگیری تا مین خانه خدا را طواف کنم نزدیک ظهر اسرا برای طواف خانه خدا بره. ابوچهل آنند را دید و گفت: این کیست که همراه تو است؟! گفت: این سعد است! ابوچهل خطاب به او گفت: چه می بینه؟ تو داری در مکه به ام و امان طواف می کنی، در حالتی که شما از دین برگشتگان صایبان را جا و مکان داده اید؟ و شما با دادن به آنان را پا کنید و به آنان مدد برسانید! همان بخدا، اگر نیود انکه تو همراه ابویوفان آمدهای، به سلامت نزد خانواده بزرگ نمی گشتی! سعد در حالی که صداپیش را برای او بند کرد بود، به او گفت: هان، بخدا، اگر بخواهی این راه را بر یک بندی، مرن راهی را بر تو خواهی بست که به تو دشوارتر باید! راهت را بسوی اهل مدتی خواهی بست!

تهیه مهاجران

گویا، قریشیان عزمی را بر این برای شری به پا کردن داشتند. و در اندیشه آن بودند که خودشان رسا بر علیه مسلمانان، به ویژه بر علیه نبی اکرم (ص) لله عليه و سلم قیام کنند.

این تنهای یک هم و خیال نبود. رسول خدا (ص) لله عليه و سلم تا آنجا نسبت به عزم قریشیان بر شرارت و نیرنگ زدن به مسلمان، اطمینان حاصل کرده بودند. که شبها خواب به چشم‌شان نمی آمد، یا آنکه یاران آن‌حضورت باصداری می‌کردن، تا ایشان قدری بخوابند.

---
1- صحیح البخاری، کتاب المنافز، ج2، ص 563.
بخارى و مسلم در صحيحين از عايشه -رضي الله عنه- روايت كرهداند كه گفت:

در آغاز ورود به مدينه، شبي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بي خواب شده

بوئنده، گفتند:

(ليت رجلاً صاحباً من أصحابي بحرسي الليلة).

ای كاش مردي شايبته از باران من امشب مرا حراست مي كرده!

گويد: در همان اثنا، صدای حركت و جابجايي اسلحة شنيدم؛ انتحضرت گفتند:

من هذا؟! کيست؟ گفت: سعدين ابيوقاص! رسول خدا فرومودند: (ما جايه بک؟!)

براي چه آمدام؟ گفت: در دل خوف و هراسي نسبت به رسول خدا -صلى الله عليه

وسلم- احساس كردم؛ آمدام از او حراست كنم! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-

او را دعا كردند، آنگاه خوابيدند.!

این پاسداري و حراست از انتحضرت به برخى از شبيها اختصاص نداشت، بلكه

مستندام هميشگي بود.

از عايشه روايت كرهداند كه مي گفت: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را شبيها

حراست مي كردند، تا انكه آيه (و العالي يغصبك من الناس) نازل شد. انتحضرت سرشن

را از خيمه بوري كردند و گفتند:

(يا آياء الناس، انصرفوا عنى فقد عصمني الله عزوجل).

( ההان اي مردان، از اطراف من پرآنده شويد، كه خداوند عزوجل حفاظت مرا

تضمن كرده است!) 3

1 - صحيح البخارى، كتاب الجهاد، باب الحراست في الغزو في سبيل الله، ج. 6، ص

2885؛ نيز ح 95، نيز ح 7231؛ فتح الباري، ج 13، ص 422؛ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل

سعدين ابيوقاص، ج 4، ص 40. 1875، ح.

2 - سورة مئده، آيه 57.

3 - جامع الترمذي، تفسير سورة الساند، ج 5، ص 234، ح 2006. 3
رويداد كارزار

در این اوضاع و شرایط هولناک، که در میان مسلمانان مورد تهدید قرار گرفته بود، و شواید و برای حاکی از آن بود که قریشیان از این برای از دست نخواهند کشید، و از این سرکشی به هیچ روز خودداری نخواهند کرد، خداوند متعال این قنال را برای مسلمانان نازل فرمود؛ الیه در این مرحله، نبرد و كارزار را برای آنان واجب نگردانید. خداوند متعال فرمود:

«أُدْنَ اللَّهُ مَّنْ تَفَقَّدُونَ بَلَاءً وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نُصْرِهِمْ لَفَتِیۡرٌ.»

به کسانی که طرف کارزار قرار می‌گیرند، رویداد کارزار داده شد، به موجب آنکه بر آنان ستم رفته است؛ و خداوند بر پشتیبانی آنان پس توانمت است! در کنار این روایت نبرد، آیات دیگری نیز نازل شد حاکی از این که رووداد جنگ و نبرد و کارزار، به منظور مبارزه با باطل و برای داشتن شعائر الهی است؛ چنانکه خداوند متعال فرمود:

«لَا تَمُتْنَ الَّذِينَ يُكَفُّنَوهُم فِی الْأَرْضِ أَفَانَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الْزكَاةَ وَعَمِرَوا بِالْمَغْرُوضِ وَتَسْهُوْا عَنْ الشَّكْرِ.»

۱ - سورة جه، آیه ۳۹
۲ - سورة جه، آیه ۴۱
آن کسانی اگر در زمین استقرارشان دهید، نمای را به پا دارند و زکات را پردازند، و امر به معروف و نهی از منكر کنند.

همچنین، اذن قتال، بابت این که غیر مقیت با شما شنند و احوال، به مرحله وجوه انجامید، و از مرحله نیز فراتر رفت و دیگران را فراگرفت. بد نیست، در انجا، پیش از آنکه به گزارش وقایع و حوادث پیشدازیم، مرحله اول: تمامی کسانی را، «محارب» پشت سر، چنین بودید و نهادی، و مسلمانان- لزوما- حق دارند، بنابراین آنان را پرای خود مصادره کنند؛ اما به غیر خشونت معنی دیگر مشرکان قوم عرب کاری نداشته باشند.

مرحله دوم: کارزار را، با همه کسانی که از مشرکان عرب با قرد شد و متحد شوند، و تیز همه کسانی که از غیر قرشی منفی شد، به مسلمانان نعیم، و تجاوز روا دارند.

مرحله سوم: نبود با همگی پهن‌پوشی که خیانت کنند یا به مشرکان پیوندیدند، در حالیکه با رسول‌خدا، صلی الله علیه و سلم، عهد و یپمان دارند، و یپمانشان را پشکند.

مرحله ششم: کارزار با اهل کتاب، مانند نصیحه در صورتیکه به دشمنی با مسلمانان برخیزند؛ تا آنگاه که به دست خوشی جزیه دهد، و بر حفرات خویش اعتراف کنند.

مرحله پنجم: دست پازداشتن از هر آنکه اسلام نیاوراد؛ مشرک باشد، یا پهن‌پوشی با نصراوی به غیر آن حسن یا مال و مال او هیچ تعریضی نخواهد شد مگر به موجب قانون اسلام، و حساب او با خدا است. همین‌که اذن قتال از جانب خداوند متعال صادق‌های شد، رسول‌خدا صلی الله علیه
وسلم- بر آن شدند جادة اصلی پرازگانی فریشیان را از مکه به شام در اختیار
بگیرند، و برای این منظور دو راهکار اساسی را پیش گرفتند:

نخست، با قبایلی که در حاشیه این جاده، یا بر سر راه این جاده در فاصله مکه و
مدینه سکونت داشتند هم پیمان شدند، یا با آنان پیمان عدم تعریض بستند، همچنین،
در اثاثی نشکرکشی هایشان پیمان‌های دیگر بستند، که گزارش آنها خواهد آمد.

دوم، یکی پی از دیگری هیأت‌های اعزامی خودشان را به مناطق مختلف این جاده
گسیل داشتند.

نخستین سرايا و غزوات

در اجرای این دو طرح سازندگی، به دنبال نازل شدن اذن قتال، پیامبر کرم-صلی الله
علیه وسلم- عمل‌های تحرکات رزمی را آغاز کردند که به‌طور شیبی به اعظام گروه‌های
اکتشافی بود، و چنانکه اشاره کردهم، اهداف ذاتی از آنها مصون‌بود:
- عملیات اکتشافی، و کسب اطلاع درباره راه‌های متنه‌ی به مدینه، و جاده‌هایی که
از مدینه به مکه مرفت.
- پیمان بستن با قبایلی که در راستای این جاده سکونت داشتند.
- خاطر نشان کردن به مشترکان و به‌دیوانی مدینه و اعصاب ایجاد شده‌نی اطراف مدینه
که مسلمانان نیرومند شده‌اند، و از آن ناتوانی پیشین رهایی یافته‌اند.
- هشدار دادن به فریشیان از بابت فرجام تدخیری‌ها و پی‌رحمی هایشان، تا آن‌ها این
پرآهه رؤی که در سراشیبی آن قرار گرفته‌اند، و به سوی پرگاهه‌های آن در

1- مورخان چنگ‌هایی را که شخصی‌تازگیم-صلی الله علیه وسلام- در آنها حضور داشتند، چهل
چنگ‌هایی به‌شمار و چه تئودیه‌ی باشند، «غزوه»(جمع: غزوات) و چنگ‌هایی را که آن‌ها پرآهه رؤی که
فرماندهان سپاهان را اعزام کرده‌اند، «سریه»(جمع: سرايا) تامید‌اند.
مرکزان پازگردند، و شاید سنگینی خطری را که اقتصاد و معیشت آنان را تهدید می‌کند، دریابند، و به صلح و سازش تن دشنه‌ها، و از تصمیم نبرد با مسلمانان در
اندرون خانه و کسانی آنان دست بردارند، و از سمت راه خدا دست به کشندند، و
از شکنانداً مسلمانان مستضعف در مکه خودداری کنند؛ و درتیجه مسلمانان
بوتواند در سراسر عربستان در نهایت آزادی و آسودگی رسالت الهی را تبلغ کند.
از اینجا به بعد، گزارش این نخستین سراپای را با رعايت ایجاز، می‌آوریم:

1. سریه سیف/البحر

در ماه رمضان سال یکم هجرت، مطابق با مارس ۲۳۳ میلادی، رسول خدا -صلى
الله عليه وسلم- حمزه بن عبدالمطلب را به فرماندهی این سریه گماشند، و او را با
صی من از مهاجرین اعزام گردند تا سر راه را بر یک کاروان تجاری قربین که از
شام بازمی‌گشت، و ای‌جهل بن هشام به اتفاق سیصد مرد چنگی همراه آن کاروان
بود، بگیرند. رفتند، تا به سیف/البحر از ناحیه عیسی/رسيند. روابطسند و صفح
آرائندند تا با هم بچینند. نجاتی بن عمرو جهانی- که همین‌انه دو طرف بود-
میان‌جزگی کرد، و مانع چنگیدن آنان شد، و درتیجه کارزاری صورت نگرفت.
لواح حمزة، نخستین لواپی بود که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بستند. رنگ آن
سفید بود، و علمداری وی ابوتندند گناز بن حسین غنوی بود.

2. سریه رابغ

در ماه شوال سال یکم هجرت، مطابق با آوریل ۲۳۳ میلادی، رسول خدا -صلى الله
 عليه وسلم- عیسی بن حارث بن عبدالمطلب را به اتفاق شصت تن از مهاجرین به این

- عیسی: مکانی در فاصله یخی، و مروة، در ساحل بحر احمر.
سراه اعزام فرموند. با ایوسفیان- که دویست مرد جنگی به‌راه‌داری داشت- در بطن راه‌های روباروی شدنند. طرفین به یک‌دیگر تراندازی کردند؛ اما عملکردی کارزازی درنگرفت.

در اثنای این سراه دو تا تن از جنگجویان مکه به مسلمانان پیوستند. این دو تن مقداد بن عمو بهرائی، و عبید بن غزوان مازنی بودند که مسلمان بودند. وبا کف‌ار عزیمت کردند بودند تا این طریق به مسلمانان برسدند. لوای عیبده تز سفید رنگ پرود، و علمدار وی مسطح‌بین اثاثین مطلب‌بن عدید‌بود.

۳. سریه خرار

در ماه ذی‌قعدة سال یکم هجرت، مطابق با ماه می‌به ۶۳ میلادی، رسول‌خدا-صلى الله عليه وسلم- سعدبن ابی وقاص را به فرمان‌دهی پیست تن از مسلمانان بر این سرهی گماشته‌ت اس راه را بر پیکی از کاروان‌های فریش پیگیرند. و به او فرمان‌دادند که از محل‌ خرار فراتر نروند. این گروه پیاده عزیمت کردند؛ روزها پنهان می‌شدند. و شیبها حركت می‌کردند؛ بامداد روز پنجم به محل‌ خرار رسدند، و دیدند که کاروان دیرورز از آنجا گذشته‌است.

لوای سعد-رضی الله عنه- سفید رنگ، و علمدار وی مقدادین عمو وی بود.

۴. فزوه ابوبکر (یا: اوگوست)

در ماه صفر سال دوم هجرت، مطابق با اوگوست ۶۳ میلادی، رسول‌خدا-صلى الله عليه وسلم- شخصاً به اتفاق هفتاد تن که همه از مهاجرین بودند، به قصد ایسین

---

1- خرار: موضوعی در نزدیکی حجیه.
غزوه برای بستن راه یکی از کاروانهای قریش عزیمت فرمودند، تا به ودان رسیدند، و آثار توطئه و نرگسی مشاهده نکردند. انتحاریت پیش از عزیمت به این غزوه، سعدی بن عیاده -رضی الله عنه- را در مدتی جانشین خود قرار دادند.
در اثنای این غزوه، پیامبر اکرم ﷺ صلی الله علیه وسلم - پیمانی با عمروان مخشی ضمیری- که رئیس بینی ضمره در زمان خوش بود - بستند که متن آن چنین است: 
اين نوشته‌ای است از محمد رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- برای بینی ضمره، مبتی بر ایشان مال و جانشان در امان است، و بر علت هو کس که قصد سنتی با ایشان را داشته باشد یاری خواهند شد، مگر انتخابه با دین خدا از سر چنگ درآید، تا زمانی که در صرا ظعاد از آب داشته باشد که بتواند جامعه پشمی و مرطوب گردند! و پیامبر نیز هرگاه آنان را برای پشتیبانی فراخواند، اجابت خواهند کرد۲.
این نخستین غزوه‌ای است که رسول خدا -صلی الله علیه وسلام- شخصاً به قصد تبریع عزیمت کردن، و مدت غیبت ایشان از مدتی پانزده شب بود. لواری ایشان نیز سفید رنگ، و علمدارشان حمزه بن عبدالملک بود.

۵ فزوه باوات

در ماه بیانون سال دوم هجرت، مطابق با سی‌مین سال ۲۹ میلادی، رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- به اتفاق دویست تن از بارانیان عزیمت کردن، تا سر راه را بر یکی از کاروانهای قریش که می‌فکر خنج‌فکر به اتفاق یک کس مرد چنگیز از قریش و یکهزار و یکصد شتر همان آن کاروان بود، بگیرند. رفتند تا به بواط از ناحیه رضوی

۱ ودان: موقعیت قیمایی مکه و مدتی که فاصله آن با رابط به سمت می‌گذشت. ۲۹ میل است. ایبواه نیز موقعیت در نزدیکی ودان است.
۲ نک: المواهب اللدینة. ج. ۱، ص ۷۵. نیز، شرح آن از زرقانی.
6. فزوه سفوان

در ماه ربيع الأول سال دوم هجرت، مطابق با سبتمبر ۱۳۳۲ ميلادي، كرمين جاير ورجى
با ساز وبرغ سبك وغروه اندكي از مشركان شركاء سبتكه مدنه را غارت كردن، و
بعضى از جاربايان را به غارت بردن. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به اتفاق
هفتاد تن از بارانشان به قصد تعقب و متوارى كردن آنان عزیمت کردن، تا به
واحب به نام سفوان از ناحیه نادر وسیدند; اما دستشان به گرس و افرادش نرسید، و
بدون أنکه کازازی روی دهد با بهشتند. این غزوه را «فزوه بدر اولی» می نامند.
حضیرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- در این غزوه زیدین حارته را در مدینه
جاشین خود قرار دادند. لوای ایشان سفید، و علمدار ایشان علی بن ایتالب بود.

7. فزوه ذي القشيره

در جمادی الأولی و جمادی الآخرة سال دوم هجرت، مطابق با نوامبر و دسامبر ۱۳۳۲ ميلادي، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به اتفاق يکصد و پنجاه تن- و به قولی،
دویست تن- از مهاجرین به این غزوه عزیمت کردن. در این غزوه آتضرعت
هیچکس را وادار به همراهی خود نکردند. سی شتر داشتن که به نوبت بر آنها سوار
می شدند. هدف از این غزوه تعرّض به یکی از کاروانهای فریس بود که به سمت
شام میرفت و خبر رسول بود که از مکه بیرون آمد، و اموالی از آن قرشیان در آن
است. وقتی بيغمير اكرم به ذى الغشيره رضي الله عنه، ديدند كه كاروان چند روز پيش از آن از دستمان بدر رفته است. اين همان كاروانى بود كه بهنگام مراجعت آن از شام، رسلخدا - صلى الله عليه وسلم - برای تعرض به آن از مدينه خارج شدند، و موجب آن گرديد كه غزوة بدر كردر به وقوع پیوند.

بتای آنچه اين اسحاك قطنى، عزيمت آن حاضر در اواخر ماه جمادى الاولى، و بازگشتان در اواغل ماه جمادى الآخر بوده است؛ و چه بسا همين مسئله باعث اختلاف سيره توضیان در تعیین تاريخ دقیق اين غزوة بوده باشد.

در اثاث اين غزوه، رسلخدا - صلى الله عليه وسلم- با نی ندلوج و همپمانشان از بنی ضمره پیمان عدم تعرض بستند.

در اين غزوه، يامه اكرم - صلى الله عليه وسلم- در مدينه ابوبسمه بن عبدالاسد مخزومى را جانبين خود گرداندند. لسواي انحضارت سفيدرگ، و علمدارشان حمزة بن عبدالمطلب -رضی الله عنه- بود.

8 - سورة يس

در ماه رجب سال دوم هجرت، مطابق با زانونية ۴۴ ميلادي، رسلخدا - صلى الله عليه وسلم- عبدالله بن حجش اسدى را به اتفاق دوازده تن از مهاجرين به این سره اعزال فرموختند. كه هر دو تن از آنان به نوبت بر يك شتر دوانند. رسلخدا - صلى الله عليه وسلم- برای از فرمای بهداشت، و به او دستور دادند كه در آن نگرند تا دو روز از مدينه دور شوند؛ آنگاه در آن نظر كنند. عبدالله به راه افتاد، و پس از دو روز راه آن را خواده. در آن نامه نوشته شده بود: 

"رذى نظرت في كتابي هذا فامض حتى تسيل خلاة بين مكة والطائف؛ فورصد بها عبر قريش، و تعلم"
لنا من أخبارهم.

أنجازه كه در این نامه من نگریستی، همچنان پیش بر تو تا به نخله فیماپلی مکه و طائف بررسی؛ در آنجا منتظر شو تا کاروان قریشی از راه پرست، و درباره آنان و کاروانان برای ما کسب خبر کن!

گفت: سمعاً و طاعتًا و همه‌چیز را برای همراهانش گفت، و عنوان کرد که اصراری بر همراه بردن آنان ندارد، هر که دوستدار شهادت است، از چای برخیزید؛ و هر که از مرگ خوشایند نیست، پازگردد! آنان، من خود از چای برمی‌خورم! همه از چای برمای خسانند و عازم شندند، جز آن‌که در بین راه، سعدین ابی واقاص و عتبه‌بن غزوان شنوا را که به نوبت سوار می‌شدند گم کردند، و برای پیدا کردن آن از سریع عقب ماندند.

عبدالله بن جحش به راه خود ادامه داد، تا به نخله رسید. کاروانی متعلق به قریشی از آن‌جا می‌گذشت که موز و چرم و دیگر کالا‌های تجارتی با خود داشت، و عموی‌بی حضرمی و عثمان و تولف پسران عبداللهیبن مگیره، و حکم بن کیسان مولی بن مگیره با آن کاروان بودند. مسلمانان با یکدیگر مشورت کردند و گفتند: ما در آخرين روز از ماه رجب هستیم که ماه حرام است، اگر با اینان به نبرد پردازیم، حرم ماه حرام را شکسته‌ایم، و اگر امشب دست از آنان بداریم، وارد حرم خواهند شد. البالاخر، یک سنن شندن بر اینکه با کاروانیان برخورد کنند. یکی از مسلمانان عمروی حضرمی را با تیر و گشتن، عثمان و حکم را نیز اسریر کردند، آن‌ها تولف دریخت. کاروان را با آن دو اسریر به سمت مدنیه حرکت دادند، و خمس آن را جدا کردند؛ این اولین خمسی بود که از غنیمت جدا می‌شد، و اولین کشتی در راه جهاد اسلامی بود، و آن‌دند نخستین اسیران اسلام بودند.

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از کار آنان ابراز ناخشنودی فرمودند و گفتند:
(ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام).

من شما رأ به كارزار در ماه حرام دستور نداده بودم!

و انحضرت به آن كاروان و كالاهای تجاری و آن دو اسر دست تزدند.

اين رویداد، فرضت خوی را به دست مشرکان داد تا بتوانند مسلمانان را متهم کند به اینکه حرام خدا را حلال کرده‌اند! و در این‌باره قبل و قال فراوان به‌اها شد؛ تا آنکه

و این الهی نازل شد و به آن یاوه‌سراها خاتمه داد، و عوتوان کرد که جنایت‌های مشرکان بزرگ‌تر و سهمگین‌تر از گناهی است که مسلمانان مرتکب شده‌اند:

"یستانونک عَنْ الْحَرَّامِ قَتَالُ فِيهِ فَلَ قَتَالُ فِيهِ كَبِيرُ وَصِيدَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ وَكُلُّ عِبَادَ اللّهِ وَالْمُسْلِمِينَ"،

از تو درباره ماه حرام می‌پرسند، که کارزار در آن چگونه است؟! یکو: کارزار در

ماه حرام گناهی است بزرگ و بستن راه خدا است و محروم گردانیدن مردم‌مان از

ورود به مسجدالحرام و کفر وزیدن به خدا است؛ اما، اخراج اهل حرم از حرم امن

الهی نزد خدا گناهی بس بزرگتر است؛ و قطعاً گنبدی بس سهمگین‌تر از کشتین

است!"

اين وحی صریح الهی خاطر نشان ساخته است که این غوغاکه که مشرکان به راه

انداختن‌اند تا رفتار و کردار رزمندگان مسلمان را زیر سؤال بپرند، هیچ پایه و نیاپای

ندازد؛ زیرا حرم تمام مقدسات در اثبات محاربه مشرکان با اسلام و فشار و

شکنجه‌ای که بر مسلمانان رو داشتند، شکسته شده است! مغر مسلمانان ساکن بلند

حراپ نبودند. که مشرکان به مصادره اموال آنان و کشتی یافتن استاده سقط دست زدند؟!

حال، چه چیز موجب شده است که ناگهان قداست پیشین به این مقدسات بازگردد؟

و بار دیگر هنک حرم آنان نگن و عار شده است؟ نابایی نتیجه‌ای که مشرکان

۱ - سورة بقرة، آیه ۲۱۷
دامن زده‌اند، تعلیقاتی مبتنی بر وقاحت و بی‌شمری و گستاخی است! 
بعد از آن رسول‌خدا حسناً سلام و سلام - آن دو اسیر را آزاد فرمودند، و 
خون‌به‌ای مقتول را به وارثانش پرداختند.

این بود سری‌ها و غزوه‌های پیش از غزوه بدر؛ در هیچ‌کنار آنها به هیچ روى قتل 
و غارتی صورت نگرفت، مگر پس از آن بیور و غارتی که مشرکان به فرموده‌ 
کرده‌اند، جاری فهری ترتب دادند، بنابراین، در این ارتباط نیز مشرکان آغازگر بوده‌اند.

گذشته از آن کارهای کارستان که پیش از آن گردیده بودند 
به دنبال ماجرایی که در سریه عبد‌الله بن جحش روى داد، مشرکان را جداً خوف 
وهراس فراپنست، و خطر حقيقی در پرای دیدگانشان مجموم گردید، و هر آنچه 
مدتی از آن می‌ترسیدند، بر سرشان آمد، و دراخشنده که مطیع کامل پیداد و سخت 
در کمین است. و تمام حرکات و سکنان بازگانی آنان را تحت مراقبت دارد، و 
مسلمانان تاب و توان آن را دانند که تا سانستی تقریبی سیصد میل بیورش برند، و 
مردان آنان را بکشند و به اسارت بگیرند، و اموال ایشان را مصادره کنند، و به 
سلامت، با غنیمت بازگردند. مشرکان دیگر درغافته بودند که تجارت‌شان با شام 
پیوسته در خطر است؛ اما، به جای آنها به خود آنند و از بیاوه بازگردند، و راه و 
روش مصالحه و مصالحه پیش بگیرند؛ جنایت‌جهته و بی‌ضمیر رفتار کردن، بر 
خشم و کینه خوش افزودند، و سران و بزرگستانان تصمیم گرفتند وعیدیا و 
تهذیدهای پیشین خودشان را به مرحلة اجرا درآوردند، و مسلمانان را در اندرون

1- تفاصل این سرایا و غزوه‌ها را در زادالعاده، ج. ۲، ص ۸۵-۸۶، و سیراین شماره، ج. ۶، ص ۵۹۱-۶۰۵
خانه و كاشانة ايشان سر به ليست كنند، و بآ همين خواب و خيال بود كه به جنگ
بدر روي آوردن.

از سوی دیگر، خداوند بر مسلمانان كارزار با مشروکان واجب گرداند. و به دنبال
ماجرای که در سریة عبد الله بن جحش روى داد، در ماه شعبان سال دوم هجرت، این
آیات بهنات را در ارتباط با وجوب جهاد بر عليه مسلمانان نازل فرمود:
و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تغدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلؤم حتی
تفقهمو و آخرىم من حتی آخرؤم و لفتنهم آيه من الفتن ولا يقاتلونكم عند المسجد
الحرام حتی يقاتلونكم فإنه يقاتلونكم فقلؤم كذلک جراء التكفرین فإنه انتهى فبین الله
غفور رحمن و قاتلؤم حتی لا تكون فئة و يکون الدین الله فإن انتهى فاً غصران إلاً علی
الطالبین.

و نیرد كنید در راه خدا با کسانی که با شما سر جنگ دارند، و تجاوز نکنید، که
خداوند تجاوزگران را دوست ندارد. و آنان را در هر جانب به رادیشن بکشید، و
از جانب که شمارا اخراج کردند اخراجشان کنید. که فتنگانگری سخت‌تر از کشتن
است! و با آنان در کنار مسجدالحرام كارزار نکنید. تا زماني که در آنجا با شما
کارزار كنید؛ و همینکه با شما به نیرد آگاه كردن. شما نيز آنان را قتل عالم كنید;
چنان است سزای کافران. آنگاه، اگر دست برداشتند. خداوند غفور و رحيم است! و
با آنان کارزار كنید تا دیگر اثری از فتنگانگری برچای نماند و دیسن از آن خدا
گردد؛ آنگاه، اگر دست برداشتند. تجاوز نباید کرد مگر در برابر تجاوز شنگران.
پس از آن، دیری نباید که خداوند متعال آیاتی از نوع دیگر بر آنان نازل فرمود، و
بط آن آیات، راه و روش نیرد و کارزار را به مسلمانان تعليم فرمود، و آنان را به
جنگ با دشمنان تشوق کرد، و برهى از احکام جنگ و جهاد را برایشان بيان کرد.

١ - سوره بقره، آیات ١٩٠‌تَ١٩٣.
فإذا قُتِلُوا الذين كفروا فضرب الرءاب حتى إذا أخضعوا فأشادوا الوفاق فإما بعده وإما فداء
حتى قضى الحرب أوزارها ذلك ولَو يشاء الله لنصَرَ منهم ولكن أُبُلُو بغض وألدين
فَنْبَلوا في سبيل الله فَن يُضِلُّ أَعْمَالُهُمُ وَيَصِلَّحُ بَالْهُمَّ وَيَدْخِلُهُمُ الْجَحَّةَ عَرْفَهُا لِيَهُمُ
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويُبَيِّنَ أَفْتَامَكُمُ.

أي إن أغذاه كا كفر بيضان روبيو گردي، به زدن گردنهايشيان یبدزاد: تا آنگا یا
كاملا آنان را از یاپ درآوریدن، بندیها را محکم کنید؛ و سپس، منت بگذارد با قديه
بگیرید؛ نا جنگ بار و بنه بر زمین بیانگیان؛ این چنين، و اگر خداوند می خواست
شمارا را یکسری را آنان پروز می گردايي، اما برای آنکه شما را به واسطه یکدیگر
پيازماي: و آن کسانی که در راه خدا کشته شندند، هرگز خداوند کارهایشان را
به‌هوه نخواهد گردايي. آنان را هدایت خواهد کرد و کار و بارشان را درست
خواهد کرد و آنان را به آن به‌شنت که برایشان تعریف کرده بود وارد خواهد
گردايي. هناب ایمان آوردگان، اگر خداوند را پاری کنی، او نیز شما را پاری و
پشتیبانی خواهد کرد. و قدم‌هایتان را ثابت نگاه خواهید داشت!

آنگا، خداوند کسانی را که وقتی فرمان جهاد به گوشه‌اند رسد، گلاشان به لرزه
افتدند نفس در سینه‌هایشان حبس گردد، سرزنش و نقوش فرمود:
"فَإِذَا قُتِلَوْا ﴿۷﴾ ﺎَذْرَأْ رَأِيْتُ الْأَلَّذِينَ ﻦِئَانِسَ ﻓِوْلُوهُمْ ﻢَرْضٌ ﺑِإِيْكَ ﻥَظَرَ ﻧَظْرًا
الْمَعْشِيَّ ﻋَلَيْهِ ﻣِنَ الْمُوْتِ".

آنگا وقتی سوره‌ای محکم نازل می شود و در آن سخن از کازار به میان می آید،
کسانی را که بیمار دلیلد، می بینی که به تو می گورند، آنجنان که فردا غش کرده و
مشرف به موت می نگرد.
واجیب گردانیدن کارزار و تشویق بر آن، و توصیه به آمادگی برای آن، دقیقا همان
چیزی بود که اوضاع و احوال اقتصادی می‌کرد. اگر یک فرمانده جنگ اطراف و
جوانگ کار را می‌سنجید، لشکر تحت فرماندهی خویش را فرمان مبداد که برای
برای بررسی یا هر پیش آمده خود را آماده کنند؛ اگر چه رسید به خدایی دانائی متعال.
شرايط ایجاب می‌کرد که یک نبرد خونین میان حق و باطل درگیر شود. ماجرای
سربه عبادت به جنگ ضربه هولناکی بر غیرت و حمیت مشرکین فرود آورد. بود;
dل آنان را به درد آورد. بود، و کاری کرده بود که همانند ماهی در ماهی تابه از
این رو به آن رو یافتند!

آیات در بردارنده فرمان کارزار، فحوایشان دلالت بر آن دارد که نبرد خونی نزدیک
است، و فتح و پیروزی نهایی از آن مسلمین. بنگردید که چگونه خداوند به مسلمانان
فرمان می‌دهد که مشرکان را از آنجایی که آنان را اخراج کردن، اخراج کنند! و
چگونه احکام شرعی مربوط به لشکر فتح و غالب را به آنان تعیین می‌دهد که با
اسیران چه کنند! و آنقدر خون بریزند تا یکی دشمن در گل آشته به خون دو،
و چنگ بار و بنیش را بر زمین بگذاردا! اینها همه اشراقی دار بر غلب و پیروزی
نهایی مسلمانان بود؛ ااما، در عین حال، مستند به پنهان نگاهداشته شده بود، و با
صارحت مطرح نمی‌شد. یا هر کس هر آنچه در طبق اخلالی دارد در راه خدا نشان
کند و حماسه پیامبرد.

طق همین روزها – در ماه شعبان سال دوم هجرت، مطابق با فوریه ۲۴ میلادی – بود
که خداوند متعال امر فرمود به اینکه قبله از بیت المقدس به مسجدالحرام تغییر کند.
و بازتاب آن این بود که یهودیان مست عهد و منافقی که به مظور فتنه‌گذاری در
صفوف مسلمین داخل شده بودند، از میان مسلمانان بدر آمدند، و به حال و وضع
پیشین خود بازگشتند، و به این ترتیب، صفوف مسلمین از بسیاری عناصر تیرگذار و
خیانت پیشه پاک‌زه گردد.

شاید، مسئله تغییر قبله اشاره‌ای لطیف نیز به آغاز دوران جدیدی داشت که آن دوران به پایان نخواهد رسید مگر پس از آنکه مسلمانان این قبله را به تصرف خویش درآورده باشند. آیا این شگفت نیست که قبله مردمانی در دست دشمنانشان باشد؟ حال، اگر عمل‌اکل قبله این قوم در دست ایشان است، اگر به حق‌اند، باید که روزی آن را از دست دشمن خارج گرداشته! با این فرمان‌ها و با این اشارات، شور و نشاط مسلمانان ذو چندان گردد، و بر اشتباه ایشان نسبت به جهاد در سبیل الله افزوده شد، و از هر جهت آماده شدند تا با دشمن در یک صفحه نبرد سرنوشت ساز در جهت اعلاء کلمه‌الله رویاروی شوند.
فصل سوم
جنگ بدر

غزوه بدر كبري

جنگ بدر، نخستین جنگ سرنوشت ساز در تاریخ اسلام است. [وجه تسمیه این جنگ به غزوه بدر کُری آنست که غزوه سَفوان- در ناحیه بدر- در ماه ربيع الأول سال دوم هجرت- چنانکه پیش از این گزارش شد- در تاریخ سرايا و غزوات.

(غزوه بدر أولی) نامیده شده است.

انکیزة جنگ

در فصل پیشین، در گزارش غزوه غیره، آوردهم که کاروانی از آن فرشایان، زمانی که از مکه به شام مرفت، مورد تعقیب پیغمبر اکرم- صلی الله علیه وسلام- قرار گرفت، اما به موقع گریخت و دست آن حضرت به آن کاروان نرسید. وقتی بازگشت کاروان به مکه نزدیک شد، رسول خدا- صلی الله علیه وسلام- طلبه بین عبیدان، و سعیدین زید را به سمت شمال فرستادند تا درباره آن کاروان کسب خبر کنند. آندو به حوراء رسیدند و در آنجا درنگ کردن دکان تا ابوسیفان با کاروان تجارتی اش از برابر آنان گشست. آندو شتابان به مسجد آمدند و آنچه را که دیده بودند به رسول خدا- صلی الله علیه وسلام- بازگفتند.

این کاروان ثروت قابل توجیهی را از آن سران و بزرگان مکه با خود داشت: یکهوار شتر با پارهای سنگین از کالاهای تجاری که ارزش آنها کمتر از پنجاه هزار دینار طلا بود. نگهبانان کاروان نیز چهل تن بیش نبودند.

این یک فرصت طلایی برای مسلمانان بود که بتوانند یک ضربه اقتصادی کمرشکن به اهل مکه بزنند و برای همیشه، طی قرون و عصایر، دلتهای آنان را به درد آورند.
از این رو، رسول خدا -صلى الله عليه وسلام- در میان مسلمانان چنین اعلام کرده است:

(هیچک وادار به عزیمت نشد؛ کار به تماشای افراز و آگذر شده بود. زیرا، حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- به هنگام این پیشنهاد، به هیچ روى انتظار نداشتند که به چای کاروان -با لشکر میکان- با آن وضعیت و تجهیزات در ناحیه برخورد کند. به همین جهت، بسیاری از صحابه در مسیر به رجای مانندند، و چنین می‌پنداشتند که عزیمت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بسوی کاروان ابوسفیان، از آن حدودی که در سرايا و غزوات پیشین معهودشان بود، فراتر نخواهد رفت؛ و این نیز به همین دلیل برجای ماندن هیچک از مسلمانان و عزیمت نکردن آنان به جهت جنگ مورد سرزنش بی‌طرفی قرار نگرفت.)
بود، و اسب دیگر از آن مقداد بن آسود کندی، هفتاد شتر نیز با خود داشتند که هر دو یا سه نفر به یکی یکی شتر سوار می‌شدند، شتر سواری حضرت رسول اکرم
صلی الله علیه وسلم، و علی و مرد بن ابی مرثد غنی نیز یکی بود.
پایام اکرم -صلی الله علیه وسلم- به هنگام عزیمت از میبد، این‌اگر مکتب را
جانشین خود قرار دادند و نیز او را تعین کردن که با مردم به جمعت نماز بگزارد.
وقتی به زوحا رسیدند، ابولیبه بن عبدالمندر را با گردان بی‌پای، و او را واثی می‌میدن‌
قرار دادند.
لوای فرماندهی محل لشکر را برای مصغب بن یعیشی عبیدری بستند، و این لواه
سفید رنگ بود.
لشکر را به دو گردان تقسیم کردن: 1. گردان مهاجرین، که چرچی آن را به دست علی بن ابیطالب دادند، و این گردان
عقاب نام داشت.
2. گردان انصار، که چرچی آن را به دست سعدی معاذ دادند؛ این هر دو چرچی
سیاه‌رنگ بودند.
فرماندهی می‌رنه را به زیر بن عوام، و فرماندهی میسره را به مقداد بن عموی
چنان گفته‌ت، تنها این دو تن از هرها می‌پنداهند، که چرا نیز به سیاه‌رنگ بیمار
سوار بودند - و اگذار وی سواران، و فرماندهی ساقه (مانع) لشکر را بی‌پای به قیسی
صیغه‌و اگذار کردن، و فرماندهی کنن لشکر را به عنوان فرمانده کل فروا، شخصا
بهر عهده گرفتند.

مسندالامام احمد ج 1 ص 138. 125.
حرکت لشکر اسلام به سوی بدر

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با این لشکر نه چندان آماده از حدود می‌گذشت، و جاده‌ای محتمال هدایت به مکه را پیش گرفتند، تا به وضع بزرگ‌راه رسیدند و در آنجا اطراف کردند. و تا از آنجا به راه افتادند، راه مکه را در سمت چپ و اگذاشتند. و به سمت راست، به‌سوی نازیه رفته‌اند، از آنجا آهنگ‌بدر کنند. قسمتی از نازیه را طی کردند؛ پس از آن وادی رقاقان، بین نازیه و نگه‌صرفه را

قطع کردند و بر تنگه فراغ آمدند و از آنجا پایین خمیده‌اند، تا به وادی سفره رسدند. در آن وضع توقف کردند، و از آنجا بسبی بن عمرو جهانی و عدی بن ابی الزبان

جهانی را به سوی بدر فرستادند تا درباره آن کاروان کسب خبر کنند.

جارچی خطر در مکه

اما در مورد کاروان، ابوسیفان-که مسئول کاروان بوود-نهایت دقیت و مراقبت را داشت، و به هیچ روی احتیاط را از دست نمی‌گذشت: زیرا، نبیک می‌دانست که راه مکه آگاهی از خطر است. اخبار جاده و منطقه را هشیاران دنبال می‌کرد. طولی نکشید که خبرچینان وی به او خبر رسالیدن که محمد پارانه را کم‌کم داده است. تا بر کاروان تنگا! ابوسیفان به درگاه‌های ضریب، من عموی غفاری را احیا کرد نا به مکه برود، و بر سر قیشان فریاد زند که بسوی کاروان‌تان بنزد، و آن را از دسترس محمد و همراهانش دور سازند. ضریب شتابان به سوی مکه حرکت کرد. همین‌که به وادی مکه پای نهاد، بر پشت شتر ایستاد و در حالیکه بینی شتر را شکافته و جهاز شتر را وازگون کردی، و پر اهن خود را چاک داده بود، فریاد برآورد و گفت: ای جمعات قریش! الظالمه! الظالمه! امانتان در کاروان ابوسیفان! محمد

۱- «لطیمی»: شتران با بار عطیب و دارکار و متحرک؛ [منظورش این بود که: کالاهای تجاری خود را درکیدا]
به اتفاق یارانش متعض کاروان شده‌اند، نمی‌پنمن دیگر دستتان به آن برد! الغوث!

الغوث!

آماده شدن اهل مکه برای جنگ
مردم شتایبان از جای جستند، و گفتند: محمد و یارانش گم‌کردند که این کاروان نیز مانند کاروان ای حضورمی است؟! هر چه یک دم غبار خواهد گذید، هر چه از آن است! عده‌ای عازم نبرد شدند و عده‌ای دیگر، افرادی را به چای خودشان آماده کردن، و دستگاه آماده عزیمت به میدان نبرد شدند. از اشراق مکه جز ابولهب کسی بر جای نماند اکنون مرده ای که از او یا طلبیکار بود به چای خودشان اعزام کردند. قیام عمومی عرب را با خودشان همراه کردند. نیروها و طوایف قریش هم بسیج شدند، و جنگ بین عده‌های عازم شدند؛ این دو عدالت هیچکس در این بسیج عمومی شرکت نکرد.

سامان لشکر مکه
در آغاز حربه، شمار جنگجویان این لشکر یک هزار و سیصد تن بود؛ یکصد اسب تازی و شصت زره باشند. اشتران راهوار فراوان که شمارشان مشخص نبود، همراه آنان بود. فرمانده، کل لشکر ای به جنگ و همراه بود، مسئول پشتیبانی و تدارکات لشکر نه تن از اشراف قریش بودند که یک روز نه شتر و روز دیگر ده شتر می‌کشند.

مسئله قبايل بني بكر
همینه این لشکر آماده حربه شدند، قربانیان سابقه دشمنی و نبرد خودشان را با طوایف بني بكر به یاد آوردند، و به هر راس اتفاقد که ممدوه بدنی برک از پشت سر به آنان ضربت زندگان در میان دو آتش قرار بگیرند! نزدیک بود که بین پنداز آنان را از کارزار بازدارد، که ابلس با چهره سراقه بن مالک بن جعفر مدجی - رئیس قبیله
حرکت اشكر مکه
مکیان خانه و کاشانی خود را ترک کردنده و عازم نبرد شدند؛ چنانه خداوند فرمود: «بطری زرده تفکر و تصدیق علی سیل الله»، از روی سرکشی و خودنمايى و به منظور

پستن راه خدا!

و چنانه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «بخشتم و خديدهم» با تمامی توان و امکانشان! برای خصوصت با خدا و رسول خدا! «وعدوى علی خريد قادرين»؟. سرمست و تواننده عازم نبرد شدند. اكده از حميت و خشم و كيه نسبت به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و أصحاب انحضرة بودند. كه چگونه اينان جراوت

كردهاى بى كاروانهايى حمله كنند؟

با سرعهی زاندالوصف به سمت شمال به سوى بدر شافتند. ىز فادي غسان

گذشته. از آنجا به قديد، و سپس به جذب رسيدند. در آنجا تامى جديدى از سوي ابوسيبان دريافت كردنده كه به آنان مى گفت: شما عازم نبرد شدهاید تا كاروانان و اموالتان و افراد قوم و قبيله خودتان را حفاظت و حمايت كنيد؛ و خدا كاروان را

نچات داد; حال بازگرديد!

رهایى كاروان تجارى قريش
ابوسیبان در جاده اصلى بسوى مکه در حرکت بود: اما، پیوسته هشیارانه و

1 - سورة انافال، آیه ۴۷.
2 - سورة فلم، آیه ۲۵.
محافظه کارانه با فعالیت‌های اکتشافی و خریدگیری دو پنده‌ها، همین‌که به نزدیکی بدر رسد. از کاروان‌های جلو افتاده، و رفت تا مجدی بن عمر رادی و از او دریافته به شهر مدئیه کسب خرید کرد. گفت: من فرد ناشناسی را در این حوالی ندیده‌ام، جز این که دو تن شترسوار را دیدم که بیش آن به شترانشان را حمایت‌دهید بودند. رفت و پیشگل شترانشان را برگرفت و خرید کرد؛ در آن‌ها هسته خواه‌ای مشاهده کرد؛ گفت: این علوفه یک رست است! شتابان به سوی کاروان خود بازگشت، و تغییر جهت داد، و از سوی غرب آهنگ ساحل بحر احمر کرد، و جاده‌ای مکه را که از بدر می‌گذشت، در سمت چپ واگذشت؛ و به این ترتیب، کاروان قریش را رها نمی‌کرد، و نگذاشت به چنگ لشکر مدئیه بیفتند؛ و آن‌نامه را نوشته که لشکر مکه در محلٔ جنده دریافت کردند.
و نزدیکی خود را نسبت به او ابراز می‌کند.

بنی هاشم نیز خواستند بازگردند: اما ابوجهل بر آنان سخت گرفت و گفت: این
گروه از ما جدا نخواهند شد تا بازگردم!

لشکر مکه به راه خود ادامه داد. شمار جنگجویان این لشکر بنی حزیره
بازگشت به بودن. یک‌هزار تن بود. آهنگ بدر کردند و پوسته راه سربند تا به نزدیکی
بدر رسدند و، پشت تہای واقع در عده‌ای فقدان در مجاورت وادی بدر اطراق
کردند.

تنگ‌نگی سیاسی نظامی لشکر اسلام

عوامل اکتیو‌نگی اطلاعاتی لشکر مدنیه برای رسول خدا (صلى الله علیه وسلم) که
همچنان عازم وادی بدر بودند، و اینک به وادی ذقران رسدند بودند، اخبار رهایی
کاروان و وزیمت لشکر مکیان را یکجا آوردند. رسول خدا (صلى الله علیه وسلم)
پس از تأمل در چنین و چنین اخبار، به قطع و یقین دربافتند که راهی برای پرهیز
از یک نبرد خونین باقی نماند است، و نگزگری باید اقدامی بینی بر شجاعت و
شهامت و گستاخی و جسورت فراوان صورت یک‌گردی پرتردید. اگر لشکر مکه به
حال خود وانهاده شوند، و آنان در منطقه جولان بهندند، موقعیت نظامی قریش
تقویت خواهد شد. و با این ترتیب، سلطة سیاسی قریش تثبیت خواهد گرفت؛ اما
موقعیت مسلمانان به عکس تضعف خواهد شد. و مورد اهانت قرار خواهد گرفت.
حتی ممکن است از آن پس نهضت اسلامی به صورت کالبدی پی‌چین درآید، و هر
که در آن منطقه کی به و خشمتی نسبت به اسلام داشته باشد، بر شرارت خویش
گستاخ خواهد گردید!

وانتگهی، چه تضمینی وجود دارد که لشکر مکه از ادامه مسری به‌سوی مدنیه خودداری
کننده، و میدان کارزار را از وادی‌های بزرگ و بهاره‌یا می‌دهید و تکننده. 

با مسلمانان در انتظار حاکم و کاشانه‌ایان به جنگ و سنگ نبردازند؟! هیچ تضمینی وجود ندارد! بنابراین، اگر لشکر می‌روی کوچک‌ترین کوتاهی را از خود نشان بدهد، آثار زبان‌بری بر هیئت و آورده مسلمانان برخای خواهد نهاد!

شاعری علی می نفرمادی

با توجه به تحولات مهم، تأکیدانه‌ی اخیر، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نخستین جلسة شاعری علی می نفرمادی را در تاریخ اسلام تشریح دادند. وضعیت موجود را برای پاره و همراهانشان توضیح دادند. و با می نفرمادی و دیگر رزمندان لشکر خوش تبادل نظر کردند. گروهی از آنان، دلهاشان به لرزه درآمد و نرس و هراس آن، بابت آمکان کارزاری خونین بر وجود آنان مستولی شد. اینان همان کسی که بودند که خداوند درباره آنان فرمود: 

«کمی اخراج کنیک برای فلان واقع از میون‌تان کارانه‌ون یجادل‌تانیلی در الحق بعده مینه که کسانی که جای به امل و جم و باندی.»

چنانه ترا خدای تو از خانه‌تان، به عادتی و درستی، بروی آورده و عازم نبند، گردیدن‌تان؟ بود، اما گروهی از مسلمانان عزیمت تو را خوش نداستند. با تو درباره حق و حقيقة که از هر نظر آشکار است به چون و چرا می پردازند؟ گویی دارند آنان را به کشتارگاه می پرند؛ این چنین می نگرند!

اما می نفرمادی لشکر؛ اپیکر صدیق از جای برخاست و سخن‌یاب زنده گفت: آنگاه، عمران خطاب از جای برخاست و سخن‌یاب زنده گفت: آنگاه مقداد بین عمران از جای برخاست و گفت: ای رسول خدا، به همان سویی که خداوند به شما نشان

1- سوره انافال، آیات 5-6
مَيْدَهُ يُشِبِّهِ بَيْرِودَ؛ مَا بَيْنَ شَمَاءِهِمْ يُخَوَّاهِمْ غَفُّتُ، چَنَائِكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
بِه مَوْسِي گَفْتُنَّ: فَأَذْهَبْ أَنتُ وَرَبِّكَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَاعِدٌ. 
»敦ۡوۡ خَوَّا بِخِدَائِلِ خُوْدَتْ بَيْرِودَ وَبِجَنْگِمْ: مَا هُمْنَ جَا نَقْصُهَمُّ! 
بلْكِه مِيْ جُوْبِي: فَأَذْهَبْ أَنتُ وَرَبِّكَ فَقَالَ: أَنُّ مَعْكُمَا مُقَامِتُنَا! شَمَآ خَوَّا بِخِدَائِلِ خُوْدَتْ
بِيْرِودَ وَبِجَنْگِمْ: مَا نَيْزُ هَمْرَاءُ شَمَا مِيْ جَنْگِمْ! سُوْغُنَّ بَهُكَ مَيْنَمَا رَا بَحِقَ مِعْمُوْنَ
ۡغَرِّدَانِدْهُ اسْتَ: أَنْ نَيْرُ مَا رَا بِخُوْلِہِ بِہُ بَرُکَ الْغَمَّادٌ [مَوْضُوْعٍ بِسِیْرَ دُوْرَدْسَتَ دِرَمِنْ]
نَيْزُ بَرِيْدُ هَمْرَاءُ شَمَا شَهِمِّشْرِ خَوَّاهِمْ زَدْ تَا بَهُ أَنْجَا بَرِسِیدَا!
ۡرَسُوْلَ خَدَا -صَلِی اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمُ- نَيْزُ پَاسِخِئْنُ ثیَکُوْ بِہَا اوْ دَادَندَ وَبَرَای اوْ دَعاً
کَرِدَندَ. 
این فرماندهان هر سَهَ از مُهَجِرِین بَوْدَندَ کِ اقْلِبَتِی رَا دَرْ لَشْکَ تَشکیل مَی دَادِندَ؛
ۡرَسُوْلَ خَدَا -صَلِی اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمُ- دوْسَت مِی دَاشَتْنَدَ کِ نَظَر فرماندهان انصَار را نَیز
بَدِانَدَندَ؛ زِرَیَا، أَنَّ آنَآ اکْتَرْیت لَشْکَ رَا تَشکیل مَی دَادِندَ، وَ سَنْگَیْنی بَار جَنْگ نَیز بَیِشْرُ بِر
dوش آَنَآ مِی افتَتَدَا؛ بَهُ خَصُوصِ کِ مَنِ پِیْمانِهِ عِقَبِ بِرِائِ انصَار نَسْبَت بَهُ
ۡجَنْگِیْنِ بِیْرُون از شَهْرِ وَ دِیْارَانِ الْزَّامِ بِہَ وَجْهَ تَمِیْمَ آَوَرَدَ. اِنَّ بَوْدَ کِ پَیْسُ از
شَیْینِ سَخَنَانِ آَنَ سَهَ تَنْ رَهْبانِ مُهَاجِرِینَ، فِرْمَوْنَدَنَّ (آَشِرَا عَلیْبَا النَّاسِ) هَانَ اَی
مَرْمَدَانَ، بَهُ مِن نَظَرِ مَشْتَرِی بِهِدِهَ! مِنْظَوْرَانِ انصَارِ بَوْدَلَ فِرْمَانِهِ انصَارَ وَ حَامَلِ
لَوْای زَمَنِدْگانِ مَدِینَهَ، سَعَدِنِ مَعَذَبِ اِنَّ نَکْتَهَ رَا بِہُ فِرَاسَ دَرِیْاَثَتَ وَ گَفْتُ: بَخَداً،
حِتم مِی دَانَمْ کِ گُوْیا مِنْظُوْرَانِ مَایِم، ای رَسُوْلُ خَدَا؟! فِرْمَوْنَدَنَّ: آَرَی!
سَعَدِنِ مَعَذَبِ گَفْتُ: مَا نَیز بِہَا اِمْنَانِ اَوْرَدِیاَم، وَ شَمَا رَا تَصْدِیقِ کَرَدِیاَم، و
گُوْهَائِ دَاداَیِم کِ هَرْ آَنِیْه آَوَرَدِیاَم حَقَّ اسْتَ، وَ عِهْدَ وَ پِیْمانِ رَا بِرِ اسْتَسَاسَ آَنَٔ
با شما مبین بر گوش به فرمانی و فرماترداری استوار کردهایم. به سوی هر آنچه خواهید پیش رود، که سوگند به آنکه شما را به حق مبعوت گردانیده است، اگر ما را به کنار این دیبا ببرید، و به امواج دیبا پرید، ما نیز همراه شما به دریا خواهیم زد، و حتی یک تن از ما برجای نخواهند ماند! ما هیچ ناخوش‌اشدند نمی‌داریم که فردای امروز ما را با دشمنانمان رویاروی گردانید. ما چنگ آزموده هستیم، و آماده نبرد! و امیدواریم که خداوند قیام شمارا با کوششهای ما روشی بخشند: ما را حکمت دهد، علی بركة الله!

به روایت دیگر، سعدین معاذ خطاب به رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- گفت:
شاید شما واهمة آن را دارد که انصراف این حق را باید خودشان قائل باشند که جز در سرزمن خودشان شما را پشتبانی نکنند! من از جانب انصراف سخن می‌گویم و از جانب آنان پاسخ می‌گویم: هرچه که خواهید باراندازید: با هر که خواهید پیوندید، و از هر که خواهید برید! از دارایی ما هرچه خواهیم بگیرید، و به ما هرچه خواهید بدهید؛ آنچه را که شما از ما گرفته‌اید نزد ما مجبوب است از آن چیزهایی است که برای ما واندیده‌اید! هر امری که در هر زمینه به ما بفرمایید، امر ما تا زمان شماست!
بخدا، اگر به مسیر خود ادامه دهید تا به نزدیکی به دست خودتان برسید، ما با شما خواهیم آمد. نیز، بخدا، اگر به اتفاق ما به این دریا بزنید و در آن دوران، ما نیز با شما به دنبال خواهیم زا!

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از سخنان سعد بسیار شادمان شدند: آنگاه گفتند:
(سیراوا! آن‌ها، فإن الله تعالى قد وعده إدما ارادة الطائفتين، والله لكتاني الأان أتنتظر إلى مصرف.
القوم).

پیش بروید و مؤده بدهید، که خداوند متعال نوید دست یافتنت به یکی از دو گروه را داده است، به خدا، به یقین، گویی هم اینک کشته‌ها یا بر زمین افتاده این قوم را
ادامه مسیر لشکر اسلام

آگاه، رسول خدا-صلی الله علیه و وسلم- از ذُفران بار بستند و بندیده‌ای را که آصبُر نام داشتند، پشت سر گذاشتند، و از آنجا به شهروی به نام دبی رسیدند، و تبه حانرا-که به پرده‌ای مانند کوه بود- سمت راست‌شان و رفت‌ندند، و رفتند تا به نزدیکی بدر رسیدند.

عملیات اکتشافی شخص پیامبر

در این مرحله، رسول خدا-صلی الله علیه و وسلم- شخصاً به اتفاق بار مارشان اوبیکر صدیق-رضی الله عهده- دست به عملیات اکتشافی زدند. در انتای آنکه در حوالی اردگاه مکانی گشته می‌وزنند، با پیرمرد عربی برخورد کردند. حضرت رسول اکرم-صلى الله علیه و وسلم- از او هم درباره ترس‌شان، و هم درباره محمد و پیامبر کسب خبر کردند. منظور آن‌حضورت از این نوع سؤال کردن که راجع به هر دو لشکر مکه و مدینه پرش کردن است. استوار بیشتر بود. اما، آن پیرمرد گفت: به شما هیچ چیز نخواهم گفت تا وقتی که به من گویید: شما از کجا آمدید؟! رسول خدا-صلى الله علیه و وسلم- به او گفتند: (اذا أخبرتنا أخبرناك) وقتی جواب ما را دادی، ما چه جواب تو را می‌دهیم؟ گفت: یعنی این در برابر آن؟ فرمودند: آری! آن پیرمرد گفت: به من گفتند که محمد و پیامبر فلان و فلان روز به راه افتدند؛ اگر آن‌که این خبر را به من داده است راست گفت باشد، آنان امروز- در فلان و فلان مکان‌اندا- درست همان مکانی که لشکر می‌شود بار اندامه‌خود بود- و نیز به من گفتند قرش‌یان فلان و فلان روز به راه افتدند؛ اگر آن‌که این خبر را به من داده است
راست گفته باشد، آنان امروز در فلان و فلان مکاناندا همان چیزی که لشکر مکه آثار کرده بود.

وقتی از پاژگو کردن خبرهایی که داشت فراگت حاصل کرد، گفت: شکمی از کجا پیدا؟ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به ای پاسخ دادند: «غنی‌من‌ما» مایراه آپ هستیم! و از نزد او رفتند. پیرمرد همچنان بر جای مانده بود و زیر لب می‌گفت: یعنی چه از آب؟ آیا از آب عراق؟!

اطلاعات مهم دریابه لشکر مکه
شامگاه آن روز، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وار دیگر نیروهای خودشان را فرستادند تا دریابه دشمن کسب خبر کنند. این عملیات را سه تن از فرماندهان مهاجرین بر عهده گرفتند. همآفرین ایبیپاتر و زیرین عوام و سه‌صد ایبی وقاص با چند تن دیگر از اصحاب رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به سراغ جاهای بدر رفتند. دو غلام را دیدند که برای لشکر مکه آپ می‌بردند. آندو را دستگیر کردن و به نزد رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- آوردند. آنحضرت مشغول نماز بودند. مردم آندو بازجویی کردن. گفتند: ما برای کشتی‌ران آپ می‌بریم. مایراه عقبند ایوسفیان کردن. برایشان آپ می‌بریم! مردمان را خوش نمایید؛ امیدوار بودند که آندو غلامان ایوسفیان باشند. هنوز در درونشان امجادی پاچی مانده بود که بر کاروان ایوسفیان دست پیدا بکنند. آندو غلام را به سختی زدنی تا آندو مجیوبر شدن دستگیرند. ما غلامان ایوسفیان هستیم! آنگاه رهايشان کردن.

وقتی رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از نماز فراگت یافتند، با حالتی شیبی
سرزنگ خاطب به آنان گفتند:
(اذا صداقاکم ضریحیها، وإذا کذباکم ترکبمیها؟ صدقا و للہ؟ إفما لقشی)

پاران همجزم‌اسا
آن شب، خداوند عزویجل بارانی از آسمان نازل فرود که در عین ایکه یک باران بود و در یک منطقه فرود آمد، برای مشرکان سیل راه اندماخت و مانع پیش روى آنان شد؛ و برای مسلمانان باران ملایمی بود که خداوند به واسطه آن ایشان را پاکزده ساخت و آلودگی شیطان را از ایشان زدود، و زمین زیرپاهاشان را هموار، و شترز اردوگاه‌هایشان را استوار، و قدم‌هاشان را ثابت، و محل باراندازشان را به سامان، و دله‌هاشان را پرتون گردانید.
استقرار لشكر اسلام
رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- لشكرشان را حرکت دادند تا بیش از مشارکان به
آبهای بدر برسند. و نگذارند که آنان به مخازن آب وادی بدر دست بپیاندند. هنگام
عشاء پاسی از شش گذشته، به نزدیکترین چاه آب در وادی بدر رسیدند و منزل
کردن. خیاب بن متنزه به عنوان یک کارشناس نظامی گفت: ای رسول خدا-صلى
الله عليه وسلم- ایبنا که منزل کردهاید، آیا منزلی است که خداوند برای شما تعیین
کرده است که ما حق نداریم پیشرفت آن پرویز با به عقب تر از آن بازپس روم؟ یا
اینکه اندیشه است و چنگ است و نیرنگ؟ فرمودند: بل هو الرأی والحررب والبیکدة، نه
اندیشه است و چنگ است و نیرنگا گفت: ای رسول خدا، ایبنا چای منزل گردند
نیست! لشکریان را حرکت دهد تا به نزدیکترین چاه به طرف مقابل-قریش-
برسیم. آنجا منزل کنیم، و چاههای آنطرف را کور کنیم و بر آنها حوضی بشازیم و
آن حوض را از آب پر کنیم؛ انگاه با حریفان بجنگیم، ما آب داشته باشیم و آنان
آب نداشته باشند! رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (لقد اشرت پسارای)
اندیشه درست را تو ارائه کردهاي!
انگاه، رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- لشكر را حرکت دادند؟ یا به نزدیکترین
چاه آب به دشمن رسیدند. در آنجا در دل شرب منزل کردن. و شباهه حوضهای
آب را ساختند و چاههای آن طرف در همه را کور کردند و آبیان در آن حوضها
انداختند.

ستاد فرماندهی
از کار استقرار بر سر چاه بدر که فراغت یافتند، سعدی معاذ پیشنهاد کرد که
مسلمانان به منظور پیش گیری از حوادث غیر متوقع و پیش بینی یک شکست موقت
احتمالی پیش از پیروز نهایی، برای آن‌هایی که مقر امامیت به‌دسته‌ای نمی‌آورند. وی گفت: ای پیامبرکان، برای شما یک سایبان درست نکنید که شما در آن مستقر شوید؟ و مروک‌های آمدی را در اطراف آن پوسته نگاه داریم؟ ما با دشمن روباروی می‌شویم: اگر خداوند ما را فانی گردد، و بر دشمن غله داد، این همان است که دوست دارید؟ اما اگر طور دیگری شد، شما بر آن مروک‌ها آماده هر استوار مسیر و به دیگر افراد ما که پشت جبهه پیوندیده؛ زیرا که گروه کبیری- ای پیامبر خدا- با شما به جبهه نیامده‌اند محبوب و ارادت ما به شما پیش از محبوب و ارادت آنان به شما نیست و اگر می‌دانستند که شما به چنگ می‌روید، برچالی نیم ماندند و با شما می‌آمدند. خداوند با این آنان شما را حفظ می‌کند، و آنان از شما حمايت می‌کنند و همراه شما به جهاد می‌پردازند!

رسول خدا – صلی اللہ عیلیه وسلم- او را به نیکی ستوتند و برای او دعای خیر کردند. و مسلمانان بر روی یک تل بلند در شمال شرقی میدان چنگ سایبانی برای آن‌ها تعبیه کردند که بر عرصه کارزار اشراف کامل داشت. همجین، گروهی از جوانان انصرار را برگزیدند که به فرمان‌دهی سعید معاذ در اطراف مقر فرمان‌دهی آن‌ها تعبیه از ایشان حفاظت و حراست به عمل می‌آوردند.

امامه باش لشکر

آگاهه، در همان دل‌شب، رسول خدا - صلی اللہ عیلیه وسلم- لشکر خوبش را آماده ساختند؛ و در وسط میدان قدم می‌زدند، و با دشمن اشاره می‌کردند:

(هذا مصرع فلائین، اگداً إن شاء اللہ، و هذا مصرع فلائین، اگداً إن شاء اللہ)؟

۱- نک: جامع الترموذی، ابوبکر الجہاد، “باب ما جاء في الصفح والتعبئة” ج ۱ ص ۲۰۱.
۲- این مطلب را مسلم از این روایت کرده است: نک: مشکات حسابی، ج ۲ ص ۵۴۳.
فلان کس فردا اینجا به روى زمين خواهد افتاد. انشاءالله! و فلان کس فردا اینجا به روى زمين خواهد افتاد. انشاءالله!

مايک شب را حضرت رسولکرم -صلى الله عليه وسلم- کنار تنها درختی در آن منطقه نماز می گزاردند. و مسلمانان با خیال راخت و دلخوش خوابیدن. دل هایشان سرشار از اطمینان شده بودن و حسابی استراحت کردنند. آرزو می کردنند که صحیح شود و پشارتهای خداي خودشان را با چشمان خویش بپنند:

اذ یک سنگین استانه آبان و پژرخ علیکم من السماه ماه لیثوکرم به و تذهیب علسکرم رجح.

الشیطان و تریبیلع قلیوکرم و ریخوت به الأقدام.

اگنگاه که خداوند خوابی کوتاه و للذینخش را برای آرامش شما بر شما درافکند، و همئما برای شما از آسان آب باران می فرستاد تا باعث آن شما را یکیزه گردناد، و آلودگی شیطان را از شما بزایدند، و دل هایشان را پرتوانند، و قدم هایشان را ثابت گردناد.

این شب تاريخی، شب جمعه هفدهم ماه رمضان سال دوم هجرت بود؛ جانکه در روز هشتاد و دوازدهم همین ماه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از مدينی بهرون شده بودند.

دودستگی و انشاب در چرخ مکه

فریشان تنی، آن شب را در اردوگاه خود در عده دعوو هالقیوه به سر برندند. هامدانا گردنائی رزمی خویش را حركت دادند و از بالای ته به سمت وادی بدر سرازير شدند. عده‌ای از آنان به طرف حوض رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- رفتند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: "دعاوح" بگذارد به حال خودشان

11 - سوره انتقال، آیه 11
باشندتا هر یک از آنان که از آب حوض آشامید، در آن روز گشتند شد؛ مگر حکیم، بن حرام که به تخت نرسید، و بعداً اسلام آورد و مسلمانی نیک گردیده، و هرگاه که می‌خواهد سوگند سخت بر زبان جاری کند، می‌گفت: نه به آنکه مرا از جنگ بدر به سلامت رهایید!

نقشه شماره ۲: نقشه جنگ بدر

وقتی قریشیان در وادی بدر استقرار یافتند، غم‌برن و هم جم‌حی را فرستادند تا میزان توانمندی لشکر مدنی را برآورد کنند. عمر سنوار بر اساس پرسش ازیبگاه لشکر مدنی دوری زد و به سوی آنان باغنشت و گفت: سیصدن، اندکی بیش یا اندکی کم! اما به من فرصت بدهید تا بنگرم نیروهای احتیاطی و امدادی نیز دارند یا نه؟ آنگاه در مدت این بدر ابست تناخت و هیچ چیز نیافت و نزد آنان باغنشت و گفت: چیزی نیافت؟ اما دیدم که- ای جمعت قریش- کارزاری مگربار در انتظار شماست! شرتوی آبکش یکر مرنر مه‌آگین باز زده‌اند! اینان مردمی هستند که هر دفاع و پشتیبانی بجز شمشیرهایشان ندارند. یک خدا، نمی‌پذیرم به به یک مردان رزمنده این جمعت کشته شود مگر آنکه یکن از شما را کشت‌ش باشدا! و اگر به این تعداد، از مردان شما به‌کشتند دیگر زندگی پس از آنان چه فاقده خواهد داشت؟ خود بپینید چه باید کرد!!

همزمان، بار دیگر، گروهی از میکان بر علیه اپوجل- که مصمم بر کارزار بود- قیام کردند و لشکریان را به باغنشت پس‌آمد مکه به‌سوز کارزاری فرا می‌خواندند. حکیم بن حرام در میان لشکریان شروع به فعالیت کرد. نزد عتبه به ربعه آمد و گفت: ای ابا‌لیع، شما یزرگ قریش و سید و سالار قریش هستید؛ همه از شما فرمانی میرند؟ می‌خواهید اقدام نیکی بکنید که تا پایان روزگار به نام شما باغنش گشوده! گفت: آن چیست، ای حکیم؟ گفت: مردم را باغنشت، و دیده همپیمانان خودتان عصر‌وبن
حضرمری را - که در سری نخله به قتل رسیده بود - به گردنه بگیرید؟! عتیبه گفت:

چنین کنم! تو نیز وکیل من در این امر هستی! او هم پیمان من بوده است، و من

عهد‌دار خونه‌ای و و خشارت‌های مالی او هستم! آنگاه عتیبه به حکیم بن حازم

گفت: اینک، نزد این حاضری - عتیبه ابولجهل، حظیوه نام مادر او بود - برو! از

هیچکس واحمد ندارم که میان لشکر دوستگی یافتند. مگر او!

آنگاه عتیبه بن ریهه خطابه‌ای ابراد کرد و گفت: ای جمعه قریش، شما بخدا از

روباروی شدم با محمد و یارانش طرفی نخواهید بست. بخدا، اگر با او از در جنگ

درآید، برای همیشه باشد چشمان در چشمان کسانی بیفتد که پسرعمو یا پسردایی

با مردی از خاندان شما را کشته‌اند! بازگردد، و کار محمد را به دیگر طوابع و

قابل عرب واگذاری؛ اگر با او درافتادند، این همان است که شما می‌خواهید؛ و اگر

چز این شد، خواهد دید که شما قصد تعرض به او نداشتتلیا!

حکیم بن حازم به نزد ابولجهل رفت. ابولجهل داشت زرهوش را روبرو می‌کرد. به او

گفت: ای ابالحکم، عتیبه مرا فرستاده است که چنین و چنان به تو بگویم! ابولجهل

گفت: بخدا، وقتی محمد و یارانش را دیده زهره ترک شده است! هرگز! بخدا، باز

نمی‌گردد تا خداوند میان ماو محمد داوری کند! عتیبه هم تقصیری ندارد! می‌بیند

که محمد و یارانش مردمی گوشت شتر خوردند پسر او هم در اختیار آنان است

(ابولجهل پسر عتیبه مداتی پیش اسلام آورده و مهاجرت کرده بود)؛ بر جان وی از

شما ترسیده است!

سخن ابولجهل را به گوش عتیبه رسانیدند. عتیبه گفت: خودش بخدا زهره ترک شده

است! به این مردگ گوزو نشان خواهی داد که چه کسی زهره ترک شده است، من

یا او؟!

ابولجهل، از بیم آنکه مبادا این جناح مخالف قوت بگیرد، بی‌درنگ پس از این
گفتگوی نزد عامربن حضرتی- برادر عمرو بن حضرتی که در سریه عبدالله بن جعفر به قتل رسیده بود- فرستاد و گفت: این هم پیمان شما- عتبه- می‌خواهید این جمعه را باز گذاری کنیم برادرت برای چشمان تو اند. پیامبر و عهد و پیمان را دریاب و انتقام کشتی برادرت را بگیرا وام از جای خود برخاست و نشین خود را برته ساخت و فریاد زد: و اعمراء! و اعمراء! قریشیان به جوش و خروش آمدند، و به هم پیوستند، و با یکدیگر برابر شرارتی که از پیش بر آن بوستند، تجدید عهد کردند. و پیشگاه و فرحاوی عتبه درنظر ایشان نادرست چندو کرد. و به این ترتیب، پرخاشجویی بر خردوزی چیره گردید، و این مخالفت‌هایی که پیش آمده بود به اثر ماند.

رویارویی دو لشکر
زماینی که مشترکان از راه رسیدند، و طرفین رو درروی یکدیگر قرار گرفتند، رسول خدا- صلی الله علیه و سلم- فرمودند:
اللهم هذه قریش، قد أقبلت غلالانها و فخرها تحاذک و تکذب رسولک; اللهم فنصرک المذا
وعدتنی; اللهم أحرهم الغدای.
خدواندا، این طواویف قریشان که با دنبایی از غرور و کبر و ناز آمداندا تا به بسترند و فرستاده تو را تکذیب کنند: خداواندا، دیگر آن پروری را که تویش را به من داده‌ای برسان! خداواندا، همین امور صیح کارشن را یکسره فرمای! همچنین، وقتی رسول اکرم- صلی الله علیه و سلم- عتبه بن ربیعه را دیدند که در میان قریشیان بر شر سرمای سوار است: فرمودند:
(إن يكن في أحد من القوم خير فقد صاحب الجمل الاعمر، أن يطبعه برضوا)
اگر در میان این قوم، تنا نزد یک تن از آنان خیری باشد، آن خیر نزد صاحب آن
شرسُ رخُوميَّ الاستِّ: أَگر هَمَهُ اَز او فُرمانَ بَرَنَد. بَه راُ رَشَد و صلاح خواهند رَفْتِ! رَسول خداً-صلِّي الله عليه و صمَّم- صفُوف مسلمانان راً سان ديدن. در آن ائتم که مشغول سان دیدن سیاحان اسلام بَوْنَد رُؤیادِی شَغْفَت روی داد. جَوْهْرَة تَرْجى در دستِی اَنْحَضْرَت بَوْد که أَنْشِاَرَه آن صفُوف را مَرْتِبُ می کردن. سواَّدِین غَزْبَه قدری اَز صف جَلوْتِر اَیسَتاده بَوُد. حضُرَت رسول الكرم-صلِّي الله عليه و وسلم- با آن جَوْهْرَة تَرْجى بِه شکم او زَدنش و گفتند: "ایستَوِیا سوادی! اَی سواد، درست بایست! سواد گفت: اَی رسول خداً-صلِّي الله عليه و سلم- شکم مراً بَه درد اَوَرییده؛ بَه من قصاص پس بَدهیا! رَسول خداً-صلِّي الله عليه و سلم- شکم‌شان را پرَهنه کردن و گفتند: (استفهی)" قصاص کن! سواد انْحَضْرَت راَ در اَغوش گرَفْت تَرْب شکم اَیشان بُوْسَه زَد. فِرَمودند: (ما گلَک على هَذه يا سواد؟) "چَرا چَنین کرَدی، اَی سواد؟!" گفت: اَی رسول خداً چَنین پیش آَمده است که می‌پِریود؛ خواسَم آَخَرین خاَطره راَ اَز شما ایمن بَوُده باَشَد که پوست بَدن من با پوست بَدن شما تمام پیدا کنَد! رَسول خداً-صلِّي الله عليه و سلم- برای او دعَای خیر کردن. وقتی از آرَاست سواف لشکر اسلام پَرَداَختند. فرمانی خطابِی به لشکر صادر کردن که به تَرَد اَبَاز تَکننَد تا فُرمان بعدی انْحَضْرَت بِرَسْوَا! انْگَاه لَشکرِیان راَ در اَمر جَنگ راهنَماَی وی‌یَهای فَرِمودن مِنی بنَه اَینه: (اَیا اَکْتَبْوْک فَارُوهِم و استَقِموا نُبْلِکمۚ وَ لا تَشْلُوُي السَوَاف حتَّی يغَنوْکمۚ). وقتی يَهَا شَما نَزدیک شَنَدند، بَه آَتَان بیراناَری کِنند. و تَرِهایتنَان راَ صَرِفْه‌جویی کِنند: شَمشِیر نِیز نَکشید تَا وقتی که با شَما گل‌اوَری شَنَدند. انْگَاه بَه اَتَافِ اَبَویکرِ- دوَ به دو- به مَقَر خود پازگَشتن، و سعَدین معِاذ با فروج

---
1- صحيح البخاري، ج. 2، ص. 568.
2- سنن ابن داوود، "باب في سل السيف عند ألقائهم"، ج. 2، ص. 12.
پاسداران مخصوص بر در ستاد فرماندهی به گشت زنی و نگهبانی مشغول شدند.

از آن سوی دیگر، در اردوگاه مشترک، ابوجهل نیز با امامان همان روز در مقام استفتاح، دست به دعا برداشت و گفت: خداوند، او با ما قطع رحم کرد، و چیزهایی برای ما آورد که برایمان ناشناس بوده، همین امروز صبح کار او را یک‌سره کنی.

خداوند، در یک از ما دو نفر را که نزد تو محیج و پسندیده‌تر امروز پرورز گرداند! و خداوند در این پاره این آیه را ناژل فرمود:

«آن تستفتاحاً فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعبد و لن تفعلكم فلتكنكم شيما و لن كفرت و أن الله مع المؤمنين.»

اگر استفتاح کنید، اینک فتح در جنده قدمی شما است؛ و اگر دست باز‌پیش بکشید برای شما بهتر است؛ و اگر بازگردد، باز‌گردد، و دار و دسته شما نیز هرچند بسیار باشند، باری شما کارساز نخواهند گردید؛ و سرائج، خدا، با خدایابوران است!»

ساعت صفر

نخستین آتش بیار معركة جنگ، اسودین عالی‌الاسد مخزومی بود. وی مردی تندخوی و بداخل اردوگاه بود. از اردوگاه قریشیان بریون زد و گفت: با خدا عهد بسته‌ام که از آب حوض ایمان پیامبریم یا آن را ویران نکنزن، یا در این راه بعیدم! همینکه سرسید، حمزة بن عبدالملک –رضی الله عنه– پسیوی او رفت. وقتی‌بایک‌یزدگر برخورد کردند، حمزة ضربی بر او زد و در حالیکه او در کنار حوض بود، پناه او را یک‌سره از ساق وی پراکند. اسود به پشت بر زمین افتاد و پاپاش را به سمت بارانش گرفت در حالیکه خون از آن می‌پاشید؛ آنگاه خودش را به حوض رسانید و خود را در آن افکند؛ می‌خواست سوگندش را ادا کرده باشد؛ اما حمزة ضربیه دیگری در همان داخل حوض بر او زد، و کارش را ساخت.
جَنْجّ تَنِ يَنِ تِن

اين نَخَتَنْ قَتْلَتْ بُودَ كَآَشْ جَنْجَ رَا شَعَلَهُ وَرُدَادَيْدَ. يَسَّ ارْنَانِ، سَهَّ تَنَ ازَدَهَرَنَ تَرَنَ سَوَارَكَاْنِ فَرْقِيْهِ كَهَرَ سَهَّ ازَيْ يَکَ خَتاَوَاهُ بُودَدَنَ: غَوْبَ وَ بِرَادَرَشْ شَيْبِهَ بُسَرَانِ رَبِيعَ وَ وَلِدَيْنِ عَيْبَهُ ازَ ارْدُوَگَاْ خَارَجَ شَدَندَ. وَقَتَّ بَا ارْدُوَگَاْهَشَانَ فَاضِلَهُ بُرْزَ طَلَبَدَندَ. سَهَّ تَنَ ازَ جَوْانَاتَ انْصَارَ غَوْبَ وَ مُعْوُدَ بُسَرَانَ حَارَثَ- كَهَ مَادِرَشَانَ عَفْرَاءَ بُوُدَ- وَ عَبَدَاللهَ بَنَ رَوَاحَهُ، بِجَنْجَ آَنَانَ شَتَافَتَنَدْ. بِرْسَيْدَنَدْ: شَمَا كِيَانِ؟ بُرْزَتَنََدْ: غَروَهَيْ ازَ انْصَارَا، غَفْتَنَدْ: هَماوَرَدَانِ ارْجُمَنَدْ; اَمَا، مَا رَا بَا شَمَا كَارَيْ نَبِسُ! مَا عَمَرَوَادَّغَانَانَ رَا مَيْ خَواَيْمُ! أَنْجَغاَْ يَكُيْ ازَ آَنَانَ نَنَا دَرَادَ، اَيْ مُحَمَّدَ! هَماوَرَدَانَ مَا اَرَ ازُ قُوُمْ وَ قِبْلَةَ خُوَدَمَانَ بَفْرُسَتَ! رُسَوَلَ خَدَا-صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ- فَرْمَدَنَدْ:

رَقَم يَا عِبْدَةَ بَنَ الحَارَثَ؛ وَ فَقَّمْ يَا حَمَرَةَ؛ وَ فَقَّمْ يَا عَلَيِّ!

بِرْخَيْرَ، عِبْدَةَ بَنَ حَارَثَ؛ بِرْخَيْرَ، حَمَرَةَ؛ بِرْخَيْرَ، عِلَيّ!»

اَزَ جَأَيْ بِرْخَاسَتَنَدْ وَ يَهَ سَرَاغُ آَنَ سَهَّ تَنَ رَفْتَنَدْ. غَفْتَنَدْ: شَمَا كِيَانِ؟ بِهَا آَنَانَا بَارَغَتَنَدْ.

غَفْتَنَدْ: شَمَا هَماوَرَدَانِ ارْجُمَنَدْ مَايِدَا عَيْبَدَهُ- كَهَا اَزْ هَمَا بَرْزُگَرَ بُوُدَ- يَبِضَ رَفْتَ وَ بَا عَيْبَهُ بَنَ رَبِيعَهَا ذَرِيْهٌ شَدَ: حَمَرَةُ ذَرِيْهَا بَا شَيْبِهَا، وَ عَلَىَّ بَا وَلِدَهَا، ذَرِيْهَا شَدَندَ. ١ حَمَرَةُ وَ عَلَىَّ هِمَرَمَانَانَانَا مُهَلَّتَ نَداَنَدَ وَ درَجاَ كَشْتَنَدْ; اَمَا، عَيْبَدَهَا بَا هَماوَرَدَانَدَدَوَ ضَرَبَهَا دَادَ وَ سَتَنَ كَرَدَنَةَ; وَ هَرَ دَوَ يَكِيْدَیْرَ رَا خَوْنَ آلَوْدُ هَماوَرَدَانِ، عَلَىَّ وَ حَمَرَةُ ذَرِيْهَا بَرَ سَرَ عَيْبَهَا تَأَخَتَنَدْ وَ اوَ رَا اَپَّ بَا يِرْأَوَرَنَدْ، وَ عَيْبَدَهَا كَبِيْ قَطَعَ شَدَهَا بُودَ، بَا خَوْدَ بَهَا اَرْدُوَگَاْ بَرْنَدَنَ، عَيْبَدَهَا اَزَا پَسُ هَمِجَانَا بِيْمَارَ بُوُدَ تَاَ دَرَ صَفَرَاءَ، چَهَارَاَْ بَا پَنُجَ رَوزَ.
پسر از پسران، دلیل زمانی که مسلمانان در راه می‌رتدند، از دنیا رفت. علی سوگند

یاد می‌کرد که این آنه درباره او و حمزة و عیده نازل شده است:

هَذَا هَذَا خَصْمَا اَخْتِصَصْوَا فِي رَهْبٍۚ

اَبِنِ دُوْرُوْه مُتَخَاصِمُ، بِسِرْ خَدَاشِانُ بَا يَكْدِيُّگُرَ كَشْمَكْشِ مِی‌کِرَدْنَا!}

یورش همگانی

سرنوشت این جنگ تن به تن برای مشرکان آغاز نافرجامی بود: زیرا، سه تن از

زیده‌ترین سوارکاران‌اش را یک‌جا از دست دادند. یکبار چه خشم و نفرت شدند، و

همجمان دسته جمعی بر سر مسلمانان ریختند.

مسلمانان نیز، از خدای خویش پایدار طلبیدند و به درگاه او استغفاه کردند، و

خودشان را به او سپردهند، و بهز و نیاز با او پرداختند، و یورش هایان مشرکان را

یکی پس از دیگری دریافت کردند، و همچنان استوار و پاپادار در مواضع خودشان

پایبند ماهنده بودند، و از خودشان دفاع می‌کردند، و پایپ خسارات سنگین بر

مشرکان وارد می‌ساختند و می‌گفتند: آخدا یاک!

راز و نیاز رسول خدا -صلی الله علیه وسلم-

پیامبر گرامی اسلام، از آن لحظه‌ای که صرف رزمندگان را آراستند و سپاهان

خویش را سان دیدند، به راز و نیاز با خدای خویش مشغول شدند، و پیوسته آن

پشتیبانی و پروزی را که نویدش را دریافت کردند، می‌طلبیدند و می‌گفتند:

(لله‌ام‌الله‌ام‌م‌و‌عندن‌ی، اللهم‌ام‌انشک‌عهد‌ک‌ورعید)

دخداوندای، آن نویدی را که به من داده بودی به انجام برسان‌؛ خداوندا من وفای به

1- سورة جه، آیه 19
عهد و تحقيق وعده تو را از تو می‌طلبد!
وقتی تئور جنگ داغ شد، و گردوئه جنگ بندت به گردش افتاد، و کشت و کشتار
بایا گرفت، و جنگ مقله‌یه شد؛ دست به دعا برداشتند و گفتند:
(الله‌م إن یلک هذی کلیاً العصایاً اليوم لا تعد؛ اللهم إن شئت لم تعد من بعد اليوم ابدها).
خداوندا، اگر این جماعت امروز از دست بروند، دیگر کسی تو را نخواهد پرستید;
خداوندا، اگر خواهی، از پس امروز، دیگر هر گز پرستیده نشوی!
و آنقدر تضرع و زاری کردن و التمس، که ردايانشان از شانه ایشان پايين افتاد.
صدیق، ردای آنحضرت را بر جای خود اندباخت، و گفت: بس است ای رسول خدا,
چنانکه بايد و شايد به درگاه خدا اصرار و التمس كرديدا!

فروهد آمدن فرشتنگان
خداوند به فرشتنگان خويش وحی رسانيد:
﴿اَيَّلَهُ ءَايَاتِكَ ﺃَلْمَلْاَبِكَاتُ ﺇِذَا مَعَكَمْ قُلْبَكُونَ ﭼُنُفُواْ ﺇِذَا مَنْ ﺟَاءَ فِي ﺍٓ لْوُب آذِنِينَ كُفَرْوُاَ﴾.

من با شمايم، ایمان آوردگان را ثابت قدم بداريد؛ در دلھای کفر پيشگان نرس و
وخشت خواهی افکنید!

به فرشتاده خويش نيز وحی فرود:
﴿إِذَا مُضْمِكُمْ قَالَ فَأَلِفْ مَنْ آلْمَلْاَبِكَاتُ مَرْفَعٌ﴾.

من به واسطه یک هزار تن از فرشتنگان که پيایی فرود آيد شما را امداد خواهم
کردا!

رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - لحظهای از خود پي خودشند; آنگاه سر بلند

1 - سورة انتقال، آيه 12.
2 - سورة انتقال، آيه 9.
کردنده و گفتند:

(آیه‌ای از م什یت یا ابابکر؛ هیچ جبریل برای من نگه‌داشته است.

«موئه بدای ای ابابکر! این جبریل است که بر دندان‌هایش گرد و غبار نشته است!

به روایت این اصحاق، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند:

(آیه‌ای از مشنی یا ابابکر؛ آنک نصر الله؛ هیچ جبریل آخذ بعثت رفته در ستISHAN

موئه بدای ای ابابکر! پروز خدا برایت سر رسیدا! این جبریل است که زمام ابیش را

در دست گرفته و میرسد، و بر دندان‌هایش گرد و غبار نشته است!

آنگاه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در حالیکه زره خوشیش را بر اندامشان

می‌آرایند از سایبان مقر فرمان‌هایی به زیر آمده و می‌گفتند [این آیه شریفه را

بازم خوانندند:]

(پسته م آنجلان و پللتون الدنار).

این جمعت شکست خواهند خورد و از میدان جنگ خواهند گریخت!

آنگاه مشتی سنگریزه برداشتند و روابطی فرشیان قرار گرفتند، و گفتند: «شاهت

البجوه این جهدها سبیل با! و به صورت آنان پاشیدند. آن سنگریزه‌ها با آنکه یک

مشت سنگریزه پیشتر نیود، به هر دو چشم و دو دهان یک‌بک شکاری کن اصابت

کرد. در ارتباط با همین رویداد، خداوند متعال این آیه را نازل فرمود که:

و ما زمینی که زمینی ولّکن الله زمینی».

و تو نوشته‌نی آنگاه که رفته، و لیکن خداوند نشانه رفت.

۱ - سورة قمر، آیه ۴۵.
۲ - سورة انفال، آیه ۱۷.
فرمان باک

پایبرگرام اسلام، آخرين فرمان‌هايشان را خطاب به لشکریان خويش مبنی بر
حمله متقابل صادر فرمودند و گفتند: «شدو» حمله کيندا و در مقام تشويق
رزمدگان به کارزار با مشرکان، فرمودند:
(والذي نمس محمد بیده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا مختباً مقبلاً غير مدبر، إلا أدخله الله
الجنة).

سوگند به آنکه چان محمد در دست اوست: امور حرم مسلمانی که با ایتان کارزار
کند و صابرنه و مخلصانه، و روی به جهه نه یشت به جهه، کشته شود، خداوند او
رابه بهشت درخواهد آوردا»

همچنین، در مقام تشويق مسلمانان به نبرد با دشمنان دین و آئینشان، می‌فرمودند:
(فرموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض).

«به پای خزید و بسوى بهشتی که پهنای آن آسمانها و زمین است راه رسیده!»
غمیر بن حمام که چنین شدید. گفت: به دا رسول خدا-صلى الله عليه وسلم-
فرمودند:
(ما يحملك على قولك بخ بخ؟)
(برای چه گفتی: به؟)
گفت: نه بخدا، ای رسول خدا، مگر آرزوی اینکه از اهل این بهشت باشم؟
فرمودند:
(فانکن من آلهها).

«هم اینک تو از اهل این بهشت هستی!»
آنگاه غنیم مشتی خرما از کوله پشتی اش بیرون آورد و شروع به خوردن آنها کرد. اما
با خود گفت: اگر زنده بمانم تا این خرماهايم را خوروم، این عمرى بس دراز است!
العفو بن حارث - سفر غزوة - نيز غفت: اي رسول خدا، ت حق خدا از بنداش

سختم شامان مي گرداند (به خندته وام دارد؟) فرمودند:

(غمسك يبدا في الغد حبارا)

اینکه بنده دستش را برده در كم دشمن داخل گرداندا!

العفو زرهاي را كه بر تن داشت، از تن بدر آور و به سوئي پرتاب كرد؛ آنگاه،

شمشيرش را برگرفت و كارزار كرد تا كشته شد.

فرمان پانک و حمله متقابل، زمانی از سوئي پامبر گرامي اسلام صادر شد که از
شدت حملات دشمن كاسته شده بود، و دشمن شور و شوق نشستن را برای مبارزه
از دست داده بود. اين نقشه حکیمانه و خردمندانه در تثبیت موقعیت لشکر اسلام
بسیار مؤثر افتاد. مسلمانان فرمان حمله و هجوم به دشمن را دریافت کردند. هنوز
تازه نفس پودند، و به همین جهت، بورشي سخت پرتان و تلغ بر دشمن پرند.

صفوف دشمن را از یکدیگر مي گستند، و گردنه را مي زند. به ويزه وقتی كه
می ديدند رسول خدا - حسیل الله عليه وسلم - زره پوشيدان، و پيشاپش آنان
در حركتند، و هيهکس تزديکتر از ايشان به مشترکان نیست؟ و باصراء و
قاطعیت می گوبند: سيهم العجم وبولون الدبر! بر شدت و حلت تهاجمشان می فرود.

مسلمانان، سختم كارزار كردند و فرستگان نيز آن را ياري كردند؛ چنانکه در
روايت اين سعد از عكرمه آمده است كه می گفت: آن روز، سر شخص از روی تنش
می پرید و نمی همیشندن چ كي سر او را از تن جدا كرد؛ دست شخص از تنش

---
1 - صحيح مسلم، ج. 2، ص. 139: مشکات المصایح. ج. 2، ص. 321.
2 - صحيح البخاري، كتاب التفسير، ج. 1875، مسند الإمام أحمد، ج. 1، ص. 329.
چگونه منتظر نمی‌شوم که یکی از مسلمانان یکی از جنگجویان مشترکن را تعقیب می‌کرد، از بالای سر نشان دادن قدرت و این شگفت‌انگیزی که به نواخته شد.

امام حسن علیه السلام: آنان مسلمان به فرد مشترکی که پیش‌پیش از می‌رفت، نگریستند. دید که بن‌بست روزی زمین افتاد. باز، نگریستند، دید بینی آن شکافته و صورتش بندید متوجه شده است. چنانکه گویی نتایجه پر آن اصابت کرده است: آن گاه سر و صورت و بینی مشتاقی گردید. مرد انصاري نزد رسول خدا-صلی الله علیه وسلم- آمد و آنجا را که دیده بود باز گفت. حضرت رسول اکرم-صلی الله علیه وسلم- فرمودند:

(صداقت؛ ذلك من مدد السماء الثالثة)."

»رست می‌گویی، این بر اثر امداد آسان سوم بوده است!«

نیز، ابوداواد مازنی گوید: من داشتم مردی از مشترکان را تعقیب می‌کردم تا گردنش را پزند. سر آن مرد پیش از آنکه شمشیر من به وی اصابت کند از تنش چا شد و به کناری افتاد. دریافت که دیگری جز من او را کشته است!

نیز، مردی از انصار، عباس بن عبدالملقب را به اسارت گرفت و آورد. عباس گفت:

این مرد با خدا امر اسیر نکرد؛ مردی طاس که از زیباترین مردم بود و بر اسب ابلق سوار بود، اسیر کرد، و من اینک او را در میان این جمعیت نمی‌پیمایم! مرد انصاری گفت: من او را اسیر کردم ای رسول خدا رسول خدا-صلی الله علیه وسلام- فرمود:

(آسکت، فقد أبدك الله بملك كرم).

1- قربه به این مضمون را مسلم روایت کرده است:ج2 ص.93، دیگران نیز روایت کرده‌اند.
«خاموش باشي، كه خداوند تو را با فرشتهاي گرامي تأييد فرمود است!»

علي گوید: رسول خدا -على الله عليه وسلام- روز به به من و اوبیکر گفتند:
(مع احدها جبريل، و مع الآخر میکانیل؛ و اسرائيل ملک عظیم، یشهد القنال أو: یکونن في القنال)«.

ابا یکی از شما دو تن جبرئیل همراه است، و با دیگری میکانیل؛ اسرافیل نیز فرشتهای درگ و است که شاهد صحن کرد است- یا: در نبرد شرکت دارد-؟

عقبنشینی ابریس

ابیس- که چنانکه پیش از این آوردهم، به صورت سراقہ بین مالک بین جعشم ندلیحی ظاهر شده بود و از آنگرا غاز تا این وقت، از آنان چندان نشده بود؛ وقتی کارزار فرشتهان را با مشترکان دید; گریخت و عقبنشینی کرد. حارت بن هشام- که فکر می کرد او سراقہ است- به دامن جامه او چسبید. ابریس مشتی پر سینه حارث زد و او را بر زمین افکند. آنگاه گریزان از اردوگاه بهرون شد. مشترکان به او گفتند: چگونه سراق؟ مگر نگفته بودی که همراه و پشتیبان مایی، و هرگز از ما جدا نخواهی شد؟ ابریس گفت:

«آی می‌توانستی از آن چون‌که چنین به می‌چینست، که خداوند می‌ترسم، که خدا و شدید العقاب است!»

1 - این روايت را امام احمد در مسند خود (ج ۱ ص ۱۴۷ و بیزار (ج ۱۴۶۷) و حاکم نیشابوری در مستندک (ج ۳ ص ۱۳۴ و آوردهاند و حاکم آن را صحیح دانسته، و ذهبي نظر او را تأیید کرده است. ابریعیل نیز در مسند خود (ج ۱ ص ۲۸۴ ح ۳۴۰ این روايت را نقل کرده است.

2 - سورة ائالآیه، آیه ۴۸.
شکست قطعی لذت مکه
نشانه‌های شکست و پریشانی در صفوف مسلمانان پدیدار گردید. در برادر حملات شدید مسلمانان صفویان درهم می‌شکست، و کارزار به پایان نزدیک می‌شد.
مشترکان دسته دسته به صورت پراکنده می‌گرختند، و مسلمانان آنان را تکیب می‌کردند و اسیر می‌کردند و به قتل می‌رسانیدند. تا آنکه شکست مشرکان قطعی گردید.

پایداری ابوجهل
با همه اینها، طاغی‌های ابوجهل، وقتی نخستین نشانه‌های پریشانی را در صفویان می‌بینند، در صفویان مشاهده کردند، درصد فکری و ابزاری که در برادر سیل بینان کن برآمرد، لشکریانش را تشییع می‌کردند، و با گور و درگیری و تدخینی به آنان می‌گفتند:
این‌گونه سراقب شما را تنها گذاشت و رفت، باعث شکست شما نشود! با محمد قرار داشت! کشتی شدن عتبه و شیب و ولید نیز شما را به حرس نیافته‌اند؛ آنان شتاب‌گذگی کردنها. سوگند به لات و عزی، بازئی‌های گردیدی تا این جمع‌یافته را به ریسمان بپردازیم! نینیم که مردی از شما مردی از آنان را پکش‌ها سعی کند زندگی دستگیریان کند، تا آنان را به سرای کارهاپیشان برسانیم؟
اما، دیری نیز که حقیقت این کبر و غرور برای آشکار گردید. طولی نکرده که صفویان مسلمانان در برادر امواج حمله مسلمانان درهم شکستند. آری، در کنار وی جمعیتی از مشرکان برچای مانده بودند که در اطراف وی چنینی از شمشیر و بیش‌هایی از نیزه‌ها پرپر و فراهم آورده بودند: لیکن تنبداد هرجوم مسلمانان آن جز حفاظتی و آن تأمینات رزمی را نیز متلاشی کردند، و طاغی‌ها بر هر قرصی در میان آنها گرختند.
عرضه نبرد ظاهر گردید. و مسلمانان او را دیدند که بر ابیش سوار است، و هیولاى مرگ- به دست دو غلام انصاری- در انتظار او بود تا خون او را پیاشامد!

کشتی ندن ایوبیله
عبدارالحمان بن عوف -رضی الله عنه- گوید: من روز بدر در صف رزمذگان بودم. سرم را برگردانیدم، دیدم طرف راست و طرف چپ من دو جوان کم سن و سال، ابستادند که باورم نمیشند آندو را در جبهه چنگ بکرم. یکی از آندو دور از چشم دیگری، به من گفت: عموجان، ایوبیله را به من نشان بد! گفتی: پسر برادرم، یا آنچه کار داری؟ گفت: باخبر شدم که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را دشنام می‌دهد! و افزود: سوگند به آنکه چانم در دست اوست؛ اگر او را بی‌پی، سایه به سایه خواه من رفت، تا یک از ما به شتاب‌دهنگ باشد، به دست آن دیگری کشته شود! از سخن او در شگفت ماندهم. گوید: آن دیگری نیز با چشم به من اشاره کرد و همان سخن را به من پازگفت. طولی نکشید که دیدم ایوبیله در میان جمعیت جولان می‌دهد. گفتی: نمی‌بینید؟ این رفیقان است که از مین سراغ را می‌گردد؟ گوید: فوراً به سوی او رفتند و او را زیر ضربات خود گرفتند و کشتند. آنگاه پس از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگشتند، فرمودند: (ایکما، پنل) کدامیک از شما او را کشت؟! یا یک از آندو گفتند: من او را کشت! پیغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: شمشیرهایتان را پاک کردید؟ گفتند: نه. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به آن دو شمشیر نگرسند: آنگاه، گفتند: «کلا، اکما پنل» هر دوی شما او را کشتند! حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- و سائل شخصی ایوبیله را به معاذ بن عمرو بن جموح دادند: آن دو رزمذگان که ایوبیله را کشتند، محاذین
عمرو بن جموح، و معوذ پسر عفراء بودند.

ابن اسحاق: عمرو بن عمرو بن جموح، که ابوجهل را هوادارانش چنان با نیزه و شمشهریانش برای حفظ جان وی در میان گرفته بودند که گویی در میان یک درخت پرتشاخ و برگ قرار گرفته بود، و اطرافیانش می‌گفتند: ای واحکم قابل دستری نیست! کود: وقتی ابن سحنون را شنید، او را زیر نظر گرفته و قصد او کرد. همینکه فرست یافتم به او حمله کرد. نخست، ضریبی بر او وارد کرد که پای او را نصف ساق یک پر اندازد. بدین‌گونه، وقتی پادشاه پل شد و پرتاب شد، درنظر گرفته که این بود که هسته‌ای از زبر سنگ وقتی بر آن می‌کویند، در برود! گونه: پسر ابوجهل، عكرمه ضریبی بر شانه‌یشان تا زد که دستم را چاگرد. دستم با پوستی به پهپاد آویخته بود و کارزار مانع آن بود که به وضع آن رسیدگی کنند. تمام روز را به همان حال دست جدا شده و به پشت سرم می‌کشیدم و می‌جنگیدم. وقتی دیدم که موجب آزار از است، پای از بر آن نهادم و آنقدر کشیدم تا چاگردشدو آن را پرتاب کردم! آنگاه، در حالیکه ابوجهل بیمار خسته بود، معوذ پسر عفراء سر رسیدو و را ضریبی زد و از پای او دوآورد، و در حالیکه هنوز رمته به تن داشت رهاشی کرد، و معوذ جنگیک و جنگید تا کشته شد.

در پایان معرکه برد، رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

«جه کسی پیگیری می‌کند که ابوجهل چه کرد؟»

1- صحیح البخاری، ج. 1، ص. 444، ج. 2، ص. 568: مشکلات المصائب، ج. 2، ص. 352: علت آنکه لوازم شخصی ابوجهل را به یکی از آنان دادند، این بود که آن دیگری در همان جنگ یکدیگر در کشتار شد و به شهادت رسید.

2- معاذ با همین وضعیت تا زمان عثمان بن عفان-رضی الله عنه- زندگی ماند.
افراد در جستجوی او روان شدند. عبد الله بن مسعود -رضی الله عنه- او را یافت:

هنوز رفعه به تن داشت. پاپش رو گردن ابوجهل گذاشت و ریش او را گرفت تا
سرش رو از تن جدا کند، و گفت: خدا خوب خوار و خفیف کرد؟! مگر بیش از این است که مردی را شما
کشتی‌ادی؟! مگر چیز دیگری هم در کار هست؟! بعد گفت: ای کاش دیگری غیر از
یک زراعتکار مرا می کشت! آنگاه گفت: امروز چنگ به نفع چه کسی تمام شد؟
گفت: به نفع خدا و رسول خدا! آنگاه ابوجهل خطاب به ابن مسعود که هنوز پاپش
روی گردن وی پود، گفت: پای بر جاگاه بلندی نهاده‌ای، ای چوبانک گوسفندان!
آخر، ابن مسعود از گوسفنده حرانان مکه پود.

به دنبال این گفتگوها، ابن مسعود سر ابوجهل را از تن جدا کرد و به نزد رسول خدا
صلی الله علیه وسلم – آورد و گفت: ای رسول خدا، این سر دشمن خدا ابوجهل
است! آنحضرت گفتند:

(الله الذي لا اله الا هو)

خدا، یکتا است که هیچ خداوی نیست جز او!
این عبارت را سهبار تکرار کردند. آنگاه گفتند:

(الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عده، ونصره الأحزاب وحده؛ انطلق أرینه).

خدا بزرگ است؛ سیاس خداوی را که وعداوا را صادق گردانید و پنداری را
پرور ساخت، و همه گروه‌ها را خود به تنهایی درهم شکست.

راه بیفت، اوا را به من نشان بده! رقیم و جناته ابوجهل را به آنحضرت نشان دادیم.

فرمودند:

(هذا فرعون هذة الآلهة)

این، فرعون این است!»
هماسه‌های خدا‌پروری
پیش از این، دو نمونه چشمگیر از هماسه‌آفرینی عصر بن حمام و عوام حارث-
پسر عفراء- را آوردم. در این نبرد سرنوشت ساز، صحبتهای چشم‌گیری بروز و
ظهور گرد که نشانگر ثبات عقیده و توانمندی ایمان بود. در این کارزار، پدران با
پسران، برادران با برادران روبرو شدند که مبانی عقیدتی و دینی آنان با هم متفاوت
بود و همین امر باعث گردید که مبانآتان شیفشر داوری کند. چه با ستیمیدگان
که در این جنگ با حرف‌فان ستمگر‌های برخورد کردن و انتقام خودشان را از آنان
گرفته‌اند.

اِبٰن اسحاق از این عباس روايت کرده است که نیاکردن حسین علیه و سلم-
به اصحابشان فرمودند، «من دربافت‌هام که مرباطی از بی‌هاشم و طوایف دیگر را به
زور به عزیمت واداشته‌ام، و آنان سروکار با یک‌دیگر با ما نداشته‌اند. اینک، هر
کس به یکی از افراد بنی هاشم برخورد کند او را نکشدای و هرکس با ابی‌الختیری بن
هشتام برخورد کند او را نکشدای و هرکس با عباس بن عبدالملک برخورد کند، او
رانکشد، زيرا که او را به زور به میدان جنگ آوردیم» ای‌و‌هذیفه‌ن بن عتبه گفت: با
پدران و فرزندان و برادران و خاندان‌مان بی‌پروی و عباس را رها کنیم؟ بخدا، اگر با
او برخورد کنم، با شیفشر او را خواهم کشتی: با شیفشر به صورتش خواهم
کوافت! این سخن به گوش رسول خدا -حسین علیه و سلم- رسید. آن حضرت به
عمربنخطاب گفتند: ای ابا‌حفص، آیا با شیفشر به صورت عمومی رسول خدا
می‌کوند؟! عمر گفت: ای رسول خدا، مرا و اگذارید تا گردش را با شیفشر پزند، که
بخدا نفاق ورزیده است!

از آن پس، ای‌و‌هذیفه‌من گفت، من از بابت آن سخنی که آن‌روز گفتیم بر خود ایمن
نیستم، و پیوسته از آن ترسانم، جز آنکه شهادت کفاره گناه من شوید و در جنگ
یمامه کلته شد و به شهادت رسید.

* نهی رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از کشت ابوالبختیار به آن خاطر بود که
وی در مکه از همه کس پیشتر، از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- حمایت
می کرد، و خود او انحصارت را نمی آورد، و از او گزارشی که انحصارت را ناراحت
کند به ایشان نمی رسید، و او از جمله کسانی بود که برای نقض پیمان نامه تحریم
اقتصادی - اجتماعی بنی هاشم و بین مطلب قیام کرد.

ابنھ، به رغم همه اینها ابولبختیار بقتل رسید. داستان از این قرار بود که مجزارین
زیاد بلوی یا یک در میدان جنگ روبرو شد. رفیق او نیز همراه او بود و در کنار
هم می چیندند. مجزارگفت: ای ابعلبختیار، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ما
را از کشت اتنه فرموده است! گفت: رفیقم را چه می کنید? مجزار گفت: نه بخدا,
رفیق را هرگز رها نخواهم کرد! گفت: بخدا اگر چنین است من و او با هم
خواهیم مرد! آنها درگیر شدند، و مجزار ناجار شد او را بکشند.

* عبدالرحمن بن عوف و امیر بن خلف در جاهلیت در شهر مکه باهم دوست
بودند. در صحن جنگ بدر، عبدالرحمن با او برخورد کرد. وی با پسره علی بن امیه
استاده بود و دست اورا در دست گرفته بود. عبدالرحمن چند زره با خود داشت
که از چشانگیزیم گرفته بود و با خود میردد. وقیع امیر بن خلف اورا دیده,
گفت: می توانی به من لطفی بکنی؟ من از ابن زرهیاکی که با خود داری بهترم! به
عمر روزی مانند این نیکه بوده شما نیازی به شای تدارید؟ منظورش این بود که
هرکس مرا اسیر کند، شتران پرچم برای آزادی خود فدیه خواهم دادا-
عبدالرحمن زرهیاکی را که با خود داشت کناری افکند، و آنادو را با خود برداشت
و میردد. عبدالرحمن گوید: آمیز بن خلف در حالیکه میان او پسرش قرار

656
گفت: بودم، با من گفت: آن مردی که پر شتر مرغ را بر سینه‌اش نشانه‌نگارهاده است، کیست؟ گفت: آن شخص، حمزة بن عبداللهطلب است! گفت: همین شخص است که این بلافاصله را بر سر ما آورده است!

عبدالرحمان گوید: بخدا، داشتم آندو را خودم کسی نگاه دلوم و می‌بردم که بلال امی را همراه می‌دانم! امیه همان کسی بود که در مکه بلال را شکت‌چره می‌داد. بلال گفت: سرکره‌د کفر، امیه بن خلف! نجات نیامد اگر نجات یابد! گفتم: ای بلال، اسرار من است! گفت: نجات نیامد اگر نجات یابد! گفت: می‌شنوی ای پسر زن سیاه‌چهره؟!

گفت: نجات نیامد اگر نجات یابد! آن‌گاه، با صدا بلنده فریاد پرآورده: ای باران خدا! سرکره‌د کفر، امیه بن خلف! نجات نیامد اگر نجات یابد! گوید: ما را در میان گرفتند، و مانند دستبند نحت فشارمن گذاشتند. من هم‌چنان از امیه دفاع می‌کردم! گوید: مردی با شمشیر بر او ضربتی زد، اما، شمشیرش به خطاف رفت. مردی نیز پرسرش را ضربت زد و آن ضربه کاری به شد. امیه فریادی زد که آن روز مانند آن را نشان‌ده بودم! گفت: جانت را بردار و بروا که اینته رهاشی برای تو نیست! بخدا. کاری از من براوت ساخته نیست! گوید: جماعت آندو را زیر ضربات شمشیرهاشان گرفتند، تا کارشان را یکسره ساختند. بعدها، عبدالرحمان می گفت: خداای بلال را پیامزاد، زره‌هایم از دست رفت; داغ اسریم را هم او بر دلم گذاشت!!

نیز، بخاطر از عبدالرحمان بن عوف روایت کرده است که گفت: من با امیه بن خلف قراردادی نوشته بودم دانز بر اینکه او از ایبوبجمعی و دارایی به مکه حفاظت کند. و من از ایبوبجمعی و دارایی وی در میدنی حفاظت کنم. وقتی روز بدر فرا رسید، به کوکی رفتم تا بهنگام خفنن جماعت از امیه حفاظت کنم. بلال او را دید. و رفت تا انجمن انصار رسید و گفت: امیه بن خلف! نجات نیامد اگر امیه نجات یابد! گروهی از انصار در پی ما به راه افتادند. وقتی واهمه کردم که مبادا بهه
ما یرسند، پس امیه را پر چای تهادم تا آنان را سرگرم کنند. او را کشتند، و با اصرار
فروان به تعقیب ما پرداختند. امیه مردستین گان و زنی بود. وقتی به ما رسیدند به او
گفتند: روی زمین بیفت! خدوش را روی زمین انکن. خودم را روان ی ی مند یا ی شمشیر زدن، خدا یا ی را
کشتند. یکی از آنان یا را نیز یا شمشیرش مجزا گردانید. عبادالرحمان اصر
ضربت آن شمشیر را روان پان ی به ما نشان میداد. ۱

عمرین خطاب -رضی الله عن‌ه- در آن واقعه دایی اش عاصب بن هشام بن مگیره را
به نت رسانید، و خویشانودی ای را درنظر نگرفت. اما، زمانی که به میدینه بازگشت،
به عباس عموی رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- که در قید اسارت بود، گفت: ای
عباس، اسلام بیاورا! ببخوا. تو اسلام بیاوری، نزد من مجبوب تر است از آنکه خطاب
اسلام بیاورد و این نیست مگر به خاطر آنکه دیده‌م تا یزه رسل خدا -صلى
الله عليه وسلم- اسلام آورده تو پرایشان جالب است! ۲

ابویی بن‌صدیق -رضی الله عن‌ه- فرزند رعدالرحمان را که ای روز با مشترکان
بود - ندا در داد و گفت: اموال من کجاست؟ ای پلید؟! عبادالرحمان گفت:
ان ییب ی غیر شکته و عبوب
وصارم یقنع ضلال یاک
چیزی از آن اموال بر جای نمانده است، بجز یک ییب نیزه و یک اسپ تیرپک و یک
شمشیر که پریماد گمره را به قبل می رساند! ۳

زمانیکه لشکریان اسلام اسیر گرفتند مشترکان را آغاز کردند. و رسول خدا -صلى
الله عليه وسلم- در مقصر خوش بودند، و سعدی معاون بر دن در ستوان فرماندهان آن
حضورت با شمشیر آخته از ایشان پاسداری می‌کرد. رسول خدا -صلى الله عليه

---
۱- صحیح البخاری، کتاب الوعظة، ج. ۱، ص. ۴۰۸.
۲- این روایت را حاکم تیساپوری در مستندات آورده است؛ نک فتح‌القدر، شوکاتی، ج. ۲، ص. ۳۷۷.
 وسلم- آثار ناخشنودی را از کارهایی که مسلمانان می‌کرده‌ند، در چهار سال‌بین معاذ مشاهده فرودند؛ به او گفتند: بخدا، حتم دارم- ای سعد- که این کارهایی را که این جماعت می‌کنند ناخوشایند می‌داری؟ غفت: آری، ای رسول خدا، چنین است! این نخستین ضربتی بود که خداوند بر یکی اهل شرک فرود آورد؛ کشتار بی‌مانان اهل شرک نزد من محیوب‌تر از آن بود که مردانشان را زنده نگهدازیم! در ماجراهای چنین بدر شمشیر عکاسه بن محسن اسدی شکست. نزد رسول خدا-صلی الله علیه وسلم- آمد. آن‌حضورت قطعه‌ای از چوب به دست او دادند و فرمودند:

(قاتل همذا یا عکاسه)

«بایین چنگ کن ای عکاسه!»

همینکه آن قطعة چوب را از دست رسول خدا-صلی الله علیه وسلم- گرفت، آن را نکاتی داد، در دست وی تبدیل به شمشیری با تیغه بلند گردید، بسیار محکم و با لبه‌ای سفید درخشیده‌ا عکاسه‌بی آن شمشیر کارزار کرد تا خداوند متعال فتح و پیروزی را نصب مسلمانان گردااند. این شمشیر «عون نامیده می‌شد و پس از آن همچنان نزد او بود، و در صحنه‌های نبرد با آن شرکت می‌جست، تا در جنگ‌های رده در حالی که همین شمشیر را با خود داشت به قتل رسد.

* پس از پایان گردن نبرد، مصوب بن عمر عبدردی برادرش ابوعزیز بن عمر را که بر علیه مسلمانان وارد چنگ شده بود، دید. یکی از انصار دست او را در دست داشت. مصوب به آن مرد انصاری گفت: دو دستی او را پچپ! مادرش ثروتمند است، شاید در منابع وی به تو هدیه‌ای قابل توجه بدهد! ابوعزیز به برادرش مصوب گفت: ابیت ندارم، چرا می‌کنی؟ مصوب گفت: او- یعنی آن مرد انصاری- برادر من است، شاید توان

و
وقتی رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– فرمان دادند تا لاشه‌های مشرکان را در چاه بدر بیافکنند، و جنیزه عتبه بن ریحان را برداشتند و سوی چاه کشتند. رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– در چهره پسرش ابوحذیفه نگریستند. دیدند، ماتهم‌گونه‌شش و چهره‌اش تغییر کرد. گفتند: (بایا حذفیه، لعلک قد دخلک من شان آبیک شيء).

ای ابا حذفیه، شاید در ارتباط با پدرت چجی به دلت راه یافته!»

گفت: نه بخدا، ای رسول خدا، در کار پدرم و کشته شدنش هیچ شک به دل راه ندادر: اما، در وجود پدرم خرد و برداری و دانش سراغ داشتم؛ از این رو، امید داشتم که امین‌ها را به اسلام رهمن گردند. وقتی سرنوشت او را دیدم، به پادم افتاد که با حالت کفر از دنیا رفت، با آن امیدی که من به او یا به او بودم، مرا خنده‌های ساخت! رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– برای او دعای خیبری کردند، و پاسخی نیکو به او دادند.

کشته‌های دو طرف

جنگ بدر، با شکست قطعی برای مشرکان، و فتح میهن برای مسلمانان پایان پذیرفت. در آن عرصه کارزار، چهارده‌نفر از مسلمانان، شکنی از مهاجرین، و هشت‌نفر از انصار، به شهادت رسیدند. اما، مشرکان، خسارت‌های کمرشکن دیدند؛ هفت‌نفر از آنان کشته شدند؛ و هفت‌نفر از اسیر شدند؛ که تمامی آنان رهبران و سران و بزرگان فریش بودند.

وقتی کار جنگ از کار گذشت، رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– پیش آمده تا بر سر بالین کشتگان رسیدند. و گفتند: (بیس العشیره کنتم لنبیکم؛ کذبتم و صدقیم، و خذلتم و نصیریم، و آمریم و منصوبیم).
بد خاندنی بودید شما برای پاپیرتان؛ تکذیب کردید، در حالیکه مردم تصدیق کردند: تنها مگناشید. در حالیکه مردم پاریام کردند و آوارهان ساختید، در حالیکه مردم به من جا و مکان دادند！

انگاه، دستور دادند، جنزادهای آنان را بسوز یکی از چاههای بدر یکشتند.

از ابوطله روايت شده است که گفت: پاپیرخدا -صلى الله عليه وسلم- روز بعد دستور دادند پیکر بیست و چهار تن از سران قریش را در یکی از چاههای بدر که سخت آلوده و آکنده از پلیدی بود یافته‌اند. پیش از آن، هرگاه بر گروهوی پیروز می‌شدند، در همان عرصة نبرد سه شبانه روز اقامت می‌کردند. در مجاری بدر، روز سوم دستور فرمودند مرکبیان را یافته‌اند. شترشان را بار زدن، آنگاه پیاده برآهانفدل. اصحاب انتحارند نیز به دنبال ایشان راه افتادند، تن بر لبه آن چاه رسیدند.

انتحارند یکیک آن کشتگان ایشان را با تام و نام پدرشان ندا می‌دادند: ای فلان کس پسر فلان کس! ای فلان کس پسر فلان کس! دلتنان می‌خواهند که اطاعت خدا و رسول خدا را کرده بودید؟ ما وعده‌های خدا بیانتان را راست و درست یافته‌اند؛ شما نبرم وعده‌های خدا بیانتان را درست و راست یافته‌اند! عصر گفت: ای رسول خدا، با پیکرهای بی‌جان چه سخت می‌گورید! بی‌آرکم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: سوگند به آنکه بحیثم در دست او است؛ شما نبست به آنچه می‌گویم از ایشان شنواز نیستید! و به روايت دیگر: شما شنواز از ایشان نیستید: لیکن ایشان پاسخ نمی‌دهند!

بازتار خبر شکست قریش در مکه

مشارکان از میدان چند بدر به صورتی سازمان‌نهایت‌های گروه‌شده؛ در دشت‌ها و گوشکنار و دل کوه‌ها پراکنده بودند، و با بیم و هراس راه مکه را پیش گرفتند.
نیما دانستند از شدت شرمساری چگونه وارد می‌شوند!

ابن اسحاق گوید: نخستین کسی که خبر این مصیبت قرشیان را به مکه برد، خیشمان بن عبدالله خزاعی بود. گفته: چه خبر؟ گفت: عبده بن ریحان و شیبین ریحان و ابوالحکم بن هشام و امیه بن خلف، و عده‌ای دیگر از سران قباش که نام برده، کشته شدند! وقتی اشراف قربی را یک پس از دیگری نام بردن گرفتند صفوان بن‌امیه که در حجر اسامیل نشته بود، گفت: بخدا، ابن مرد عقل پایبندی ندارد؛ از او درباره من سؤال کنید! گفتند: صفوان بن امیه چه کرد؟ گفت: همان، اینکه همپست که در حجر اسامیل نشته است! بخدا، پدرش و برادرش را دیده که کشته شدند!

ابوالفاع: برده آزاد شده رسول‌خدا چلی الله عليه و سلم - گوید: من غلام عباس بودم. اسلام داخل خانواده ما شد. عباس اسلام آورد اما الفضل، اسلام آورد: من نیز اسلام آوردم. عباس در آن ایام اسلام آوردن شا پتهان می‌داشت. ابویله به جنگ نیامده بود و در مکه برجای مانده بود. وقتی خبر به او رسید، خداوند او را سرافکند و خوار گردانید، و ما در اندرن خود قوت و عزتی پیافتیم. من مردی بی دست و پای بودم. چوبه‌های بیر درست می‌کردم. در حجره زرمی وچوبه‌های پیش از تراشیدم. بخدا، من در آن حجره نشته بودم و چوبه‌های پیش از تراشیدم و الفضل نزد من نشته بود، و خریب که شدید بودم ما را بسیار شادمان گردانید، بو. ابویله، در حالیکه دو پاش را به قصد شرارت با خود می‌کشید، از راه رسید و در کتار طنابهای حجره نشست. پشت او به من بود. در آن انا که وی نشته بود، مردم گفتند: ابوسیفان بن حارث بن عبداللهطلب وارد شد! ابویله گفت: پش من بیا! که خبرها به یاد خودم! یاد نزد تو باشد! گوید: ابوسیفان در کتار وی نشست و مردم بالای سر او ایستاده بودند. گفت: ای برادرزاده؛ برای من پازگوی که
وضع مردم چگونه بود؟ گفت: جز این نبود که ما با این جمعات روبه رو شدیم، و شانه‌هایم را زیر دست و پایان افکندیم تا هرگونه که خواهند ما را بگشند، و هرگونه که خواهند ما را اسری کنند؛ و سوگند به خدا که با اینهمه مردم را سرزنش نمی‌کنند. مردانی سفیدچهره به جنگ ما آمدند، سوار بر اسبان ابلق، میان آسمان و زمین؛ بخدا، هیچ چیز را باتی نمی‌گذاشند، و هیچ چیز در برابرشان نتاب مقاومت نداشت!

ابراهیم گوید: من طناب‌های حجره را با دستم بلند کردم و گفت: آنان- بخدا- فرشتگان بوده‌اند! گوید: ابوله پستش را بلند کرد و سیلی محکمی بر صورت من نواخت. که صورتم ورم کرد. آنگاه‌مای با حیام برگفت و بر زمین کوید. آنگاه بدر سر من نشست و پیوسته مرا می‌زد. من مردی ناوتان بودم. ام الفضل یکی از عمودهای حجره را گرفت و پرکشید، و با آن ضرتنی بر ابوله پستش کرد که سرش را به شدت شکست، و گفت: او را ناوتان یافته‌ای که مولا که یا ایجه‌نست، و بردهای یک و کار است؟ بخدا، ابوله پست از آن پس هفت شب از هریپاشته روز بریسم دوم ناورد، و خداوند او را به پیمانی گذشت- که زخمی بندگون نزد مردیان عرب بود- مبتلا ساخت و همان پیمانی او را از پای درآورد. پسرانش او را ترک گفتند. سه روز جنگ زنده در کتاری افتاده بود و کسی به جنگ زنده ندیدیم نمی‌شد، و درصدیت به خاک سپردند برخی آمد. تا اینکه بالاخره از ترس و تحل و لعن مردم از بابت رها کردن وی، گودالی برایش حفر کردن، و به واسطه تکه چوبی جنگ زنده وی را در آن گودال افکندند، و از دور آتادن پارسه گر او در دریافت قربانی نمی‌شد. مردم می‌که این چنین اخبار شکست قطعی فرشتگان را در جنگ بدر دریافت کرده‌اند. این اخبار در آنان آثار بدلی از خود پرچم گذاشت. تا آنچه که نوحه سراپی برای
کشته‌شدگان را ممنوع گردانیدند، مبادا که دشمن شاد بی‌شوند و مسلمانان آنان را
شامت کنند!

طرف‌های حکایت اینکه اسود به مطلب در جنگ بدر سه تن از پرسانش را از دست
داده بود و دوست می‌داشت که بر آنان بگردد. چشم‌شان نیز کور بود. شب هنگام،
صدای زنی نوحه‌سرا را شنید. غلام خودش را فرستاد و گفت: پرس و جویی کن,
بین ممنوعیت نوحه‌سراپی برداشته شده است؟ آیا از این پس قربانیان بر
کشتگان‌شان نوحه‌سراپی خواهند کرد؟ شاید من هم بتوانم بر ابوحکیمه - پسرش را
می‌گفت - بگریم؛ که اندرون آن گرفت‌ه است! غلام بازگشت و گفت: این، زنی
است که بر شتری که گم کرده است می‌گرید! اسود دیگر تنوانست خودش را
نگاه‌دارد و بالا‌دهن این ایبی‌ه را سرود:

این‌کهی این پاش‌لبیا بی‌بر
ف‌لا تیکی‌علی بکر ولیک
علی بزرد سراشیب هم‌صرف
و‌مح‌وزوم و‌ره‌نت ابی‌اللی‌لیه
ویکی‌ا حارثه‌ا هدایلاسوسد
وّ‌بک‌ی‌ی‌عملا سی‌‌م‌ی‌اج‌ا‌ت
وّ‌بک‌ی‌ی‌ب‌ی‌ک‌ی‌ان‌ب‌ی‌ع‌ی‌ق
الم‌رود لُ‌وم‌ب‌ه‌م‌ه‌م‌ه‌م‌ه‌م‌ه
اّ‌ق‌ا‌ق‌ا، نّ‌ب‌ع‌د‌ه‌م‌ر‌ج‌ا‌ل

آیا این زن به خاطر آن‌که شترش را گم کرده است می‌گرید، و یپ تابی و نآرامی او
را از خواب بزرمی‌دارد؟
«دیگر بر شتر گری مکن، بلهک بر بدر گری کن که بخت و اقبال‌ها آنجا همه‌بهد
آورند!»
«بر بدرک در آن پُز‌گان بی‌های حصر و‌مخزوم و‌طلایه ابولولیه بودندا!»
بازتاب خبر پروزی در می‌گذر
ویکی پروزی برای مسلمانان مسلم گردید: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مایه‌های فستادی نوازی و پیشایش ورود فتحتان، مندی پروزی لشکر می‌دهد و به اهل مذهب برساند. عبوبت‌های بن رواجی را به عنوان پیش‌برای قسمت بالایی می‌دهد، و زید بن حارثه را به عنوان پیش‌برای قسمت پایین می‌دهد. فستادیان و منافقان می‌دهند یا با شایعات و تبلیغات دروغین به هم ریخته‌بودند؛ حتی خبر کشته شدن یکبار اکرم -صلى الله عليه وسلم- را نیز منتشر کرده‌بودند. وقتی یکی از منافقان زید بن حارثه را سوار بر قصواء -نافذ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دید، گفت: میثم کشته شده است، و این نافذ اوسط که ما می‌شناسمیم; این نیز زید است که از شدت ترس و وحشت نمی‌داند چه بگوید، و گریخته و به سوی ما آمد است! همینه دو فستادی رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد می‌دهند. مسلمانان اطراف آندو را مسلمان شدند، و آماده شنیدن اخبار از آن دو شدند، تا آنکه سرانجام براپیشان مسلم گردید که مسلمانان پروز شدند. شاگرد و شاگردهای هم‌چنین را آنها گرفت، و شهر می‌دهند را صدای تهلیل و تکبر به لرزه درآوردند، و سران مسلمانان که در می‌‌دندند راه بدر را پیش گرفتند تا رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را بخاطر این فتح پیر گنگ تهنیت گویند.
ورود لشکر پیامبر به مسیح
پیامبر غرامت اسلام، پس از پایان پذیرفتی نبرد، سه شبانه‌روز در محل بدر اقامت کردند. پیش از آنکه از عرصة نبرد کوه کند، میان لشکریان بر سر غنائم اختلاف روزی داد. وقتی اختلاف رزمی‌گان بالا گرفت، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- امر فرمودند که هر چه در دست هرکه هست بازگرداند؛ پنجم کردند؛ آنگاه و حی نازل شد و این مشکل را حل کرد.

از عبایه بن صامت روایت شده است که میگفت: با نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- عزیمی کردند. یا ایشان در جنگ بدر شرکت کردند. طرفین با یکدیگر رویاروی شدند، و خداوند دشمن را شکست داد. گروهی فراریان دشمن را دنبال می کردند و تعقیب می کردند؛ گروهی نیز بر روي غنائم افتاده بودند و آنها را می جستند و گردآوری می کردند؛ گروه سوم، چشم از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- علیه و سلم- پنجمی داشتند که میادا دشمن غافلگیرانه بر آن حضرت بیازدی وقتی شب فرا رسید، و جمعات کار هم گرد آمدند. آن افرادی که غنائم را گردآوری کردند بودند، گفتند: ما این غنائم را به دست آوردهایم، و هیچکس سهمی در اینها ندارد! آنان که به تعقیب دشمن پردخته بودند، گفتند: شما سزاوارتر از ما نسبت به این غنائم نیستیدا! ما دشمن را از این غنیمت ها دور گرادیده و دشمن را به شکست واداشته ایام گروه سوم نیز که چشم از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و پنجمی داشتند.
تشديد! خدواند این آیه را نازل فرود: 
«إِنَّما سَأَلَّنَا عَنِ الأَنْفَالِ فَلَأُنْفَلْ وَرَسُولُ اللَّهِ وَأَصْلِحْهَا ذَاتٍ بَيْنَكُمْ وَأَطِيَافَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِنَّ كُلٌّ مُؤْمِنٌ».

اذ تو دربار انجال (غنانم جنگی) می پرسند، چگونه؟ انجال (غنانم جنگی) از آن خدا و قرآن است؛ حال که چینی است، خدا را درنظر داشته باشید و با یکدیگر صلح و صفا ببرگیرند. آنگاه، رسول خدا -صلی الله علیه و وسلم- غنانم جنگی را میان مسلمانان تقسم فرودند.

پس از آنکه در وادی بادر به روز اقامت کردن، رسول خدا لشکر خویش را به سمت میدنی حركة دادند. اسرائیل مشرکان نیز همراه لشکر بودند. غنانم جنگی نیز که در میدان جنگ از مشرکان گرفته شده بود، همراه لشکر حمل می شد، و مسئول آن عبادت به کمی بود. وقتی از تنگه صفراء در آمدنند، بر روی تهای میانه تنه و نازی فرود آمدند و در آنجا غنانم را پس از آنکه خمس آنها را جدا کردن، به تساوی میان مسلمانان تقسم کردن.

وقتی به صفراء رسیدند، دستور دادند تا مسلمانان نضرين حارث را -که علمدار مشرکان در جنگ بدر، و اکثر مجموم قریش بود، و سخت ترین نیز ها را نسبت به اسلام زده، و شدیدترین آزارها را به پیام اکرم -صلا الله عليه وسلم- رسانده بود- به قتل پرسانند. علی بن ابیطالب گردن وی را زد.

وقتی به عرق الفیسه رسیدند، دستور قتل عقبه بن ابی ممطی را صادر کردن. وی همین

---
1 - سورة الفیال، آیه 1.
2 - این روایت را امام احمد (ج 5، ص 323-324) و حاکم نیشابوری (ج 2، ص 346) آورده‌اند.
3 - این روایت را امام احمد (ج 5، ص 323-324) و حاکم نیشابوری (ج 2، ص 346) آورده‌اند.
کسی بود که بخشنده آزارهای او را نسبت به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پیش از این گزارش کرده، و همان کسی بود که شکم با شتر را به گرامیده نماز بر گرده رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- افکنده، و همان کسی بود که رادی آنحضرت را دوگردشان پیچانید و قصد داشت ایشان را بکشد، و اگر ابوخیر -رضي الله عنه- متعرض او نشده بود، ایشان را کشته بود.

زمانی که پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- دستور قتل وی را صادر فرمودند، گفت: به‌وهیم را چه کسی سرپرستی کند. ای محمد! فرمودند: «النار» آتش!

عاصم بن ثابت انصاری -و به قولی: علی بن ابیطالب - او را به قتل رسانید. این دو طغیان، واجب القتل بودند; زیرا، با توجه به سوابقشان، تنها اسیر جنگی نبودند، بلکه به اصطلاح امروزی «جانپیگار جنگی» شناخته می‌شدند.

مراحل استقبال از پیامبر

وقتی رسول خدا به روحای رسیدند، سران مسلمانان عارض شنیدن خبر پیروزی از دو فرستاده آن حضرت برای تهیه گویی و پیشباز از مدتی عزیمت کرده بودند. تا آن فتح بزگ‌های بری فیحی اکرم -صلى الله عليه وسلم- تهرانی تهیه گویند، با آن حضرت دیدار کردند. سلمه بن سلامة گفت: به تهیه و ساخته‌ای که ما می‌گوییم!

بخدا، جز این بود که ما با اشتران گر گر همچون اشتران عقال زده بودند برخورد کرده و آنها را نحر کرده؟ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- تیمیت فرمودند:

آنگاه گفتند: (بی‌این‌ای، اولین الملا).

1- این روایت را صاحبان صحاب آوردند؛ نکسن سن ایبی دارند هر یک با حاشیه آن عون المعبد، ج، ص.
اسیران جنگی

یک روز پس از ورود رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدنیه، اسیران جنگی وارد شدند. آنحضرت اسیران را میان اصحاباشان توزیع کردند و سفارش کردند که با آنان خوش رفتاری شود. صحابه نیز خودشان خرما می‌خورندند. اما، از اسیران‌شان با نان پذیرایی می‌کردند، تا به سفارش رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- عمل کرده باشند.

وکی رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدنیه رسیدند، درباره اسیران جنگی با اصحاباشان مشورت کردند. این‌چهای گفت: ای رسول خدا، این‌اندیشهها و خویشاوندان و برادران ما هستند؛ من رأیم اینست که از ایشان فقیده بگیریم. تا فقید‌هایی که از ایشان می‌گیریم پشتوانهای برای ما در قبال کفار باشد، و چه‌بسا خداوند آنان را هدایت کند، و بازیافتن برای ما گردد!

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند:
(ما ترى يا ابن الخطاب؟)

لا يайн خطاب، ترى نظرى داري؟

غوميد: گفتم: يخدا، من يا أيوبى هم عقده نستم، بلكه رأى من ابن است كه فلان
كس را، كه خويشاند عمر بود- به من واغذاريد تا گردنش را پزند، عقيل يب
ابطالب را نيز در اختيار على يبگذاريد تا گردنش را پزند؛ به حمجزه نيز فلان را،
برادرش، را واغذاريد تا گردنش را پزند؛ تا خدا بداند كه در دلهاي ما هچ عاطفه
و رحمي نسبت به مشركان وجود ندارد! به ويزه اينكه ابن جماعت پيشواين و سران
و اشراف مشركان مكهاند!

پامبر اكرم- صلى الله عليه وسلم - به پيشهدان يبويكر تمابل دادند، و به سخن من
تمايلی نشان ندادند، و از اسيران فديه گرفتند، و آزادشان كردند. فرداي آن روز،
عمر گوميد: بمدادان نزد نبي اكرم- صلى الله عليه وسلم- رفت؛ يبويكر نيز نزد ايشان
بود و هر دو مي گريستند. گفتم: اين رسول خدا. به من ياگوميد چرا شما و رفيقان
گريه مي كنيد؟ اگر گريه مي بايد گريه كنم، و اگر گريه مي نيايد به خاطر گريستن شما
خود را به حال گريه درآورم! رسول خدا- صلى الله عليه وسلم- رفوتند: مي گريم
به خاطر یامري كه به یارانت عارض شده است از بايد فديه گرفتند: عذاب و
پامبر كرادار ايشان نزيديدن تر از اين درخت بر من عرضه شده است! و به درختي در
آن نزيديدي اشاره كردند.

خذواند متعل نيز اين آيه رانزايل رفومود:
"ما كان لعيلى أن يكون له أمرى حتى ينحى في الأرض لريذون عرض الذناب والله يكيد الآخرة
والله غزير حكيم« لولا كتاب من الله سنن لمسكم فيما أعطاه غيابه عظيمم؟".

1- تاريخ عمر بن الخطاب، ابن جوزي، ص 36.
2- سورة الأنفال، آيات 67-68.
برای هیچ یک از این نیست که اسیرانی داشته باشند (و برای آزادی آنان فیده
بگیرد)؟ تا رمانی که کاملاً بر دشمن چهار گردیده! من تماشای دنبال را می‌دلیبد، در
حالیکه خداوند برای شما پاداش پادادار آرزو در می‌خواهد؛ و خداوند عزیز و
حکیم است. اگر نبود که پیش از این فرمایی از سوی خداوند صادق شده بود،
بخاطر فنی‌هایی که با استاندارد عظیم شما را فرا می‌گرفت!
آن فرمایی که قبلی صادق شده بود، گفته‌اند این سخن خداوند متعال بود: (فی این‌مانا بهد
و این‌مانا تضعیف نخورد از آن‌ها) ۱ که مفهوم آن روا بودن فیده گرفتند در برای
آزادی اسیران بود؛ و به هیمن جهت رزمندگان بدر عدای تصدیدند. و فقط مورد
سرزنده و عتاب قرار گرفتند. به خاطر آنکه پیش از تثبیت کامل سلطه اسلام و
مسلمین، کافران را بجای آنکه یکسانند به اسارت گرفتند. بعضی هم گفته‌اند: آیه
مذکور بعدا ناژ رشد، و آن فرمایی که پیش از آن رسید گذشته، بود، دانی بر حلال گردانیدن
خبرنام پرای این م_MO اختصاص دادن مغفرت و رحمت الهی به اهل بدر.
به هر حال، از آن‌جا که نبایر عمل به رای صدیق گذاشته شده بود، از آنان فیده
گرفته شد. فدیه هر یک از اسیران چهار هزار درهم، سه هزار درهم، و یکهزار درهم
بود، و چون اهل مهک نوشتنی می‌دانستند و اهل مدیرین نوشتنی نام‌دانستند، هر یک از
اسیران که اموال برای تامین مبلغ فدیه خود نداشتند، ده تن از پرسن نویسان مدینه
را به او تحویل می‌دادند تا به آنان نوشتن بیاموزد، و زمانی که در نوشتن مهارت
پیدا می‌کردند، آن اسیر آزاد بود.
شماری از اسیران را نیز، رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- بر آنان منبت نهاد و
بدون فیده گرفتند آزادشان ساخت: از جمله: مطلب بن حنطب، صقی بن ابي رعاهه،

---
۱ سوره مغفرت، آیه ۴.
جَنْگ بَدَر بِهِم رَوَّاتِ فَرْقَان

پیرامون مسئله جنگ بدر، سورة اتفاق نازل شد. این سوره یک تفسیر الهی است-

اگر این تعبیر صحیح باشد- از این جنگ، که با تفسیرها و حاشیه پردازی‌های که
معمولاً در سخنرانی‌های پادشاهان و فرماندهان نظامی، پس از پیروزی‌های آید، بسیار
متفاوت است.

خداوند متعلّع توجه و نظر مسلمانان را جلب کرد، اولاً بهاینکی برخی ناسایه‌های
اخلقی همچنان در وجود آنان برجای مانده، و رفتارهایی ناهنجار از بعضی از
ایشان صادر گردیده است. تا کوشرش کنند و خوششین را از این ناریاپی‌ها پرستش
سازند، و با برترین مراتب و درجات کمال آرامش شوند.

قرارگاه، ثانیاً، توجهشان را به این مطلب جلب کرد که این فتح و پیروزی بر اثر تأیید
و پشتیبانی الهی و رسیدن امداد غیبی برای مسلمانان به دست آمد. این نکته را برای
ایشان یادآور گردید تا مبادا به شجاعت و شهامت خودشان فرقیت شوند، و غرور و
کبر و میت درونشان را آنکه سازد: بلکه همواره بر خدا توکل کنند، او و رسول
او- علیه السلام- را اطاعت کنند.

آنگاه [تانائ] اهداف و مقاصف ارزشمندی را که رسول کرم- صلى الله عليه وسلم- از
عزیمت به این نبرد خونین و هولناک داشتند، برای مسلمانان بیان و تبیین فرمود، و
آنان را به ویژگی‌ها و خلقیاتی که در نبرد موجب پیروزی می‌گردند، رهتمان گردید.
آنگاه [پرآی] مشترکان و منافقان و به‌دیوان و اسیران جنگی را مخاطب قرار داد، و
پندی جانانه به آنان داد، بلکه به تسیم در ابراز حق و حقیقت، و انگیزه به آن
هدایت شوند.

آنگاه [خامسا] مسلمانان را پیرامون مسئله خانم جنگی مورد خطاب قرار داد، و
اصول و مبانی این مسئله را برایشان تبیین و تقنیه فرمود.
آنگاه [ساسا] قوانین جنگ و صلح را که با ورود دعوت اسلامی به این مرحله، مسلمانان به آن نیازمند بودند، تبیین و تشریح قانونی تأکید مسلمانان از جنگ‌های مردم جاهلیت متمایز گردید و مسلمانان از نظر اخلاق و ارزش‌ها و نمونه‌های خالق‌الاّخلاقی بر دیگران برتری بیانی؛ و به دنبال بفهماندن که اسلام صرفاً یک «قطط‌نظر» در زمینه اخلاق و یک «دیدگاه» نبست، بلکه دینی است که پسواش را مبین بر اصول و مباین دعوت خود آموزش عملی می‌دهد.

و بالاخره [سابعی] موادی از قوانین مربوط به دولت اسلامی را مبین بر تفاوت میان مسلمانانی که داخل مرزهای دولت اسلامی ساکناند، و مسلمانانی که خارج از مرزهای دولت اسلامی به سر می‌برند، مقرر قانونی کرد.

***

در سال دوم از هجرت، روزه‌داری ماه رمضان واجب گردید؛ زکات فطری تابع واجب گردید و نصاب‌های زکات‌های دیگر نیز بیان شد. وجوه زکات فطر و یکان تفصیل نصاب زکات‌های دیگر به منظور کاستن از بارهای بی‌بازانی نهادی که شمار زیادی از مهاجران پناه‌نما به مدتی بر دوش داشتند، مستند بودند و نمی‌توانستند تکاپی بر جهت کسب معاش داشته باشند. یکی از زیباترین تقاتنها و چشمگیرترین تناصع‌ها آن بود که نخستین عیدی که مسلمانان در تاریخ خود داشتند همان عید فطری بود که در آغاز ماه سال دوم هجرت مسلمانان به دنبال فتح می‌کرد که در جنگ بدر برای پیروزی حاصل شده بود. عید گرفتن حکم داده‌گذار بود این عید سعید به آنان ارزانی داشت. بعد از آنکه ناحیه فتح و عزل بر سر شان نهاد؛ چهدر چشمگیر و به بال مانندی زیر مورد آن نماز عیدی که مسلمانان برگزار کردند، پس از آنکه همگی از خانه‌هایشان پیرون آمدند و صداهایشان را به تکبر و تهیه و تحمیل برافراشته. دل‌هایشان سرشار از
شوق و غرايش به خداوند، و شيفته نسبت به رحمة و رضوان الهي بود، چنانكه خداوند آن همه نعمت‌ها را به آنان عطا فرموده، و با پروروي و بخشيبانى خویش تآییدشان فرموده بود. و در این آیه شريه به آنان خاطر نشان ساخته بود:

و اذکرو اذکرو ان آسمان مسئول است تا توهاون ان یتحلقو ان الناس فآزآکم و آبنامکم نصره و وزره حماده ملکه حرکن

و به یاد داشته باشيد آنگاه را كه اندک بوديد و در آن سرمزم ضعيف به حساب مي آمديد، و همواره مي ترسيديد كه مردم شما را برپايند؛ اما، خداوند شما را جا و مكان داد، و با پشتيباني و مددرکاري خویش تآییدتان فرمود، و از انواع نعمت‌های پاکيزه برخوردارتان گردانيد، به اميد آنگه پیامگزاري كنيد.

فصل چهارم
از بدر تا آخذ

بازتاب جنگ بدر

جنگ بدر نخستین نبرد مسلمانان با مشركان، و نبردي سرنوشت ساسان بود كه برای مسلمانان یک پرويزی چشمگیر به ارمنان آورد، به گونه‌ای كه قوم عمرب پیکارچه به اين پرویز و تفوق قطعی اعتراف کردند. سخت‌ترین موج ناخوشایندی را دستاوردهای اين جنگ در ميان كسانى به وجود آورد كه خسارتهای كوبنده و كمرشگن ديده بودند. يعني مشركان همچنين، كسانى كه فتح و پیروزى مسلمانان را ضربه‌ای كارساژ بر كيان دينى و اقتصادي خودشان مى‌ديدند، يعني بهوديان. از همان آغاز كه مسلمانان در جنگ بدر پرور شدند، اين دو گروه از خشم و كينه نسبت به مسلمانان آتش گرفتند؛ چنانكه خداوند سبيحان مى فرماید:

»لتجدن آتش الناس عدواً للذين آتمنا اليهود والذين آشتكوا«.

1- سورة ائمال، آیه ۲۴.
2- سورة مائد، آیه ۸۲.
و درخواهید یافت که سخت‌ترین دشمنی را با خداوایران مسلمان، یهودیان داردند و
مشارکان!

این دو گروه، در مدتی هوازرتی داشتند که وقتی دیدند چژ اسلام آوردن جه سرلبندی و نفوذ اجتماعی نداشند. اسلام آوردن، و این هوازرتی عبارت بودند از
عبدالله بن أبي و بارانچی؛ که این گروه سوم خشم و کینه‌ای کمتر از آن دو گروه
دیگر نسبت به مسلمانان نداشتند.

یک گروه چهارم نیز وجود داشتند که عبارت از باده‌نشینان کورشن اطراف مدينه
بودند. برای این گروه، سملتِ کفر و آیمان اهمیتی نداشت; اما، اینان اهل چهارول و
غارت بودند. بر اثر این پروزی بزرگ به هراس اتفاده و پریشان شدند و ترسیدند
که بیادا در مدتی که دولت نیرومند تشکیل گردد، و نگذارد که اینان از راه چاول
و غارت، کسب قدرت و نرود کنند؛ این بود که نسبت به مسلمانان کینه‌توزی
می‌کردند، و با آنان دشمن شده بودند.

با این ترتیب، پروزی در جنگ پدر، به موازات آنکه موجب عزت و كرامت و
شوکت مسلمانان گردید؛ از اطراف، کینه‌توزیها را به سوی ایشان روی آور گردانید؛
و طبیعی بود که هر یک از این گروه‌ها راه‌پذیرفته‌ای را دنبال کنند که می‌پنداشتند
آنان را به اهدافشان می‌رسانند.

در حالیکه مدتی اطراف مدتی تظاهر به اسلام می‌کردند، و درصد توطئه بردازی
و دسپسه‌سری‌های پنهانی بودند؛ فرظیای آن به‌هود، آشکارا به مسلمانان اظهار دشمنی
می‌کردند، و خشم و کینه خودشان را ابراز می‌کردند. مکه نیز مدتی را به ضربات
کمرشک تهدید می‌کرد و آشکارا بنای خون‌خواهی و انتقام داشت. و علناً، در مقام
پسی بیسوی بود، و با زبان حال خود به مسلمانان اختصار می‌کرد و می‌گفت:
و لااب‌می‌پیامد می‌بود، چطور می‌توانی از محجول یطبول استپاراسی بعاده نلنوادب
فناگری، باید روزی روشن و تابناک فرا رسد که پس از آن گوشه‌سازی داده مان گردید.
نوای نوحه سرایان به درازا انجام‌داده‌ام. و عمل، سرانجام مکه، جنگی کویندگان و رهبری کرد، و تا پشت باروهای مدینه پیش آمد، و بازتابی ناخوشایند بر حیث و آبیو مسلمانان داشت.
مسلمانان در راستای مقابله با این خطرات سهمگین نقش مهمی را اینا کردن کرده‌اند. که در آن نیرو بیشتری نیا کردم - حسین الله علیه وسلم، مشهد بود. و نشانگر آن بود که تا چه اندازه انحضارت نسبت به این خطرات هشیار بودند، و برای خلق بر آنها چه برناهای زیباهای داشتند. که در صفحات بعدی تصویر کوچک شده‌ای از آن را نشان خواهیم داد.

فزوه بنی سلمی

نخستین گزارشی که پس از جنگ بدر توسط نبروهای اطلاعاتی به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم- رسید، این بود که بنی سلمی و بنی غفان نوان رزقی خویش را برای ناخن بل به مدینه پیش کرده‌اند. نیا اکرم - حسین الله علیه وسلم- با دویست سوار غافلگیرانه بر آنان ناخنند، و در متن خانه و کاشانه اندازه در محلی به نام «کُذر» به آنان حمله کردن. بنی سلمی گریختند، و در آن وادی فانشند. شریف نحایه‌اند که به دست لشکر مدینه افند، و پیامبری گرامی اسلام پس از جدا کردن خمس از آن غافلگیری، آن شرکنان را میان جنگجویان تقسیم کردندا، و به هر چند از آنان دو شریف سید غلامی نیز- به نام «پسر»- از آنان برچای مانده بود که رسول خدا- حسین الله علیه وسلم- وی را آزاد کردندا.

1- گذر نام پرندگان به رنگ تقریباً خاکستری است. و در اینجا نام چشم‌های از چشمه‌های بنی سلمی است که در مکانی مرتفع بر سر شاهراه حیاتی میان مکه و شام واقع شده است.
حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- سه شبانه روز در آن سرزمین ماندند وسپس به مدتی بازگشتند.

این غزوه در ماه شوال سال دوم هجرت، هفت روز پس از چنگ بدر، یا در نیمه ماه محرم روی داد. پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- در اثنای این غزوه، می‌سایع بسغرفه و به قولی این ام مکتوم -ر- را در مدتی جانشین خود گردانیدند.

توطه قتل پیامبر

مشارکان مکه بر اثر شکست در چنگ بدر، آتش خشمگان شعله کشیدند؛ و پس از ماجرا بدر، شهر مکه همچون دیگر بخار بر عليه پیامبر گرامی اسلام می‌جوشد. تا کلی که ده تن از قهرمانان مکه دست به توطه زند بنا ریشه این پریشانی و ناپامانتی را قطع کنند، و سرچشمه این خواری و زاری را بخشکانند، و آن عبایت بود از پیامبر!

اقدگی پس از چنگ بدر، عریف بن وُهْب جمیح با صفوان بن امیه در محل حجر اسماعیل نشسته بودند. عریف یکی از شیاطین قرش بود که در دوران اقامت پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- در مدتی آنجا بود. او از چه بدر و کششگان چنگ بدر و مصائب دیگر کرد، صفوان گفت: بخدا، پس از آنان دیگر زندگی قبلاهی ندارد! عریف گفت: بخدا، راست می‌گویی! هان، اگر - بخدا - بدهکار نیویم، یا راهی برای پرداخت بهدیام داشتم، و اگر نگرانیم ام براى دوراندگی و بیچارگی خانوادهام پنساز مرگم نبود، به تخت بر سر محمد می‌خانتم و او را می‌کشتم! زیرا بهانه‌ای هم از آنان دارم! پسرم در دستشان اسیر است!

۱- سیرت اولین هشتم، ج. ۳، ص. ۴۳-۴۴؛ زادالمعاد، ج. ۲، ص. ۹۰.
صفوان. بی‌درنگ و از خدا خواسته، به عمر گفت: ادای دین تو بر گردن من، من بدهیات را می‌دهم، خانواده‌ات هم با خانواده من زندگی کند. مادام‌العمر با آنان موانات اخواهم کرد، و هرچه در نوان داشه باشم درباره آنان کوتاهی نخواهم کرد!

غمیر گفت: بنابراین، بین خودم و خودت بماند! گفت: باشDA

آنگاه عمر، سفارش داد شمشیر را تیز کردن و به زهر آگشته کردن، و بی‌درنگ راه میدنی را در پیش گفت. هنگامی که داشت مربکش را بر در مسجد می‌خوابید، عمر بین خطاب او را دید. عمر در همان لحظات با عده‌ای از مسلمانان بر در مسجد گردآمدده بودند و راجع به کرامت‌های الهی به مسلمین در جنگ بدر یکدیگر صحبت می‌کردن. عمر گفت: این سگ- بخذا- غمیر است؛ و جز برای شرارت نیامده است! فوراً، بر پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- وارد شد و گفت: ای پیامبر خدا، هم اینک دشمن خدا غمیر با شمشیر آنها آمده است! فرموندند: «فادخله علی»

پی‌درنگ او را نزد من بیاورا!

عمر به سراغ عمر آمد و حمایل شمشیر عمر را چسبید، و به چند تن از انصار گفت: بر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد شود و نزد ایشان بنشیند، و از بابت این پلید مراقب و مواظب آن‌حضرت باشید؛ که نمی‌شود از شر وی ایمن

گردید! آنگاه را نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- برده. وقتی رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را دیدند، که عمر حمایل شمشیر وی را به گردن او فشاره و می‌کشید، فرموندند:

(ارساله‌یا میگر، آدنی یا غمیر).

هرایش کن، عمرا جلو بیا، عمرا

نزدیکتر رفته و گفت: آن‌ها صبحاً صبح شما به خیرا!

نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرموندند:
(قد اكرمنا الله بنعمة خير من تعبدك يا عمر؛ بالسلام، نعمة أهل الجنة)

«خداوند ما را درودي بهتر از درود تو كرامت فرموده است، عمر؛ سلام، درود اهل بهشت!»

أناهار پیامبر گرامی اسلام فرمودند: (ماجاء بك يا عمیر؟) برای چه آمدی، عمیر؟

گفت: آمدنام راجع به امبری که نزد شما دارم صحبت کنم؛ احسانی در مورد وی بر ما روا دارد!

فرمودند:

فما بال السيف في عفك؟

«اگر جنین است، این شمشیر بر گردن تو چه می کند!؟»

گفت: مرده شوی این شمشیرها را برده! مگر به کارمان آمدن؟!

فرمودند:

(اصلاً؟ ما الذي جئت له؟)

ابه من راست بگوی؛ آن کاری که به خاطر شنش آمدی چیست؟!

گفت: جز براه آنچه گفتم نیامد!

فرمودند: بلهک تو و صوان بن امیه در محل حجر اسماعل نشته بودید؛ کشتن‌گان قریشیان افکنه شده در چاه بدر را به یاد آوردند؛ آنگاه تو گفت: اگر بدهم نیود، و خانواندام نیودند، راهی می شدم و محمد را می کشم! صوان نیز بدهی تو و سربرستی خانواندات را بر عهده گرفت در برادر اینکه ما بکشی؛ اما، خداوند در میان تو و قصیده که داری حائل خواهد گردیدا!

عمر گفت: آتشه آگز رسول الله! ما- ای رسول خدا- شما راجع به آنچه از اخبار آسمانی می آورید تکذیب می کردم، و نزول وحی را به شما دروغ می پنداستیم؟

لیکن این مطلب جز در میان من و صوان مطرح نشده است؛ بخذا، نبک می دانم که
فزعه بنى قينقاع

يشم اين، مواد ييمن نامه اين را كه رسل خدا -صلى الله عليه وسلم- با يهوديان امضا كرده بودند. أو ورودهم. ينام يغراي اسلام اين هجهت مي كوشيدن تا مضمون يمن نامه اكما شوه، و عملاء مسلمانان كروكنين حركي كه حروف يا كلمات اين ييمن نامه را نقص كن. از خود تشن ندادند. اما. يهوديان كه تاريخي آكده از خيانت و نيرنه و عدهشكنى دارند. دبري نايب كه به طيبه حا ديرينه خويش بازگشتند، و راه توطنه و نارو زدن و تحريك و بریشان

1 - سيرتابین هشام، ج1، ص 664-663.
گردانیدن و برهم زدن صفور مسلمانان را در پیش گرفتند. اینک نمونه‌ای از این کارهایان:

نمونه‌ای از نبردگاه بهره‌داران این اسحاق گوید: چهار نفر که پیرمردی کهن‌سال، مجسمه گرفت، به شدت کینه‌توز نسبت به مسلمانان، سخت در مقام حس‌دوروزی با مسلمانان بود. بر عهده‌ای از پیامبر اکرم——صلى الله عليه وسلم——از او و خزرچه که گرد هم آمدند و با یکدیگر صحبت می‌کردند، گذشت. از انس و الفت و همایش و سازش که فیماین اوسیان و خزرچان در پرتو اسلام مشاهده کرده، به دنبال آن دشمنی و عداوی که در جاهلیت داشتند، سخت به خشمت آمد و گفت: بنی چیله جمعیتی در این سرزمین جمع شده است؛ نه بخوا، اگر جمع اینان جمع بشود، ما دیگر در مدنیت چاپی نخواهیم داشت! جوانی از یهودیان را که همراه وی بود، واداشت و به او گفت: به سراح این اوسیان و خزرچان برو، و نزد آنان بنشین، و چنگ بعث و درگیری های پیش از آن را مطرح کن، و برخی از اشعاری را که طرفین در ارتباط با آن ماجراها سروهانند، برایشان تکرار کن! او نیز چنین کرد. آن جمعیت به سخن گفتند درباره آن مسائل پرداختند، و تفاخر و گمنمکش پیش گفتند، و کار به جایی رسید که دو تن از طایفه بر فراز آمدند و روز روز با یکدیگر سخن گفتند و رجز خوانندند. یکی از آندو خطاب به آن دیگری گفت: اگر مایل باشید هم اینک کار را از سر خواهیم گرفت! منظورش این بود که چنگ‌های داخلی دوران جاهلیت را باید دیگر به راه خواهیم انداخت! هر دو گروه به خشمت آمدند، و گفتند: چنین خواهیم کرد! تاریخمان وظاهره—عینی خروه، کرمانه مدنیه—باشد! اسلحه برگیریدا اسلحه برگیریدا همگی به سوی قراقرم رفتند، و کم‌مانده بود که چنگ درگیرد.

خبر به رسول‌خدا——صلى الله عليه وسلم——رسید. آن‌حضرت با عده‌ای از مهاجرین
 أصحاب كه نزدكشان بودند، به سراخ آنان آمدنند و گفتند:

(را معشر المسلمين، الله! ابیدعی الجاهلیة وانا بين آظهرکم! بعد أن هداکم الله للإسلام
و اکرمکم به، و قطن به عنکم آمر الجاهلیة، واستنذاکم به من النظر، وآلف بين فلیکم).

۱۴۴۸-۴۸۴: و ای جمعت مسلمانان، خدا! خدای! خداً! فرجاکن جاهلیت! در حالی که من در
میان شماهم، و پس از آنکه شما را خداوند به اسلام رهمنون گردیده و به آن کرائت
فرموده، و در پرتو اسلام ریشه‌ها جاهلیت را در میان شما قطع کرده، و به واسطه
اراد شما را از کفر رهایت پخشیده، و دل‌های شما را یا یکدیگر انس و الفت داده

است؟!؟)

آن جمعت دریافتند که القای شیطان و نیرنگ دشمن بوده است، و اشکان شا، و
و مردان اوس و خزرج یکدیگر را در آغوش گرفتند. آنگاه، همراه رسل خدا -صلى
الله عليه وسلم- در مقام سعی و طاعت نسبت به آنحضرت بایگنشتند؛ و خداوند
آتش نیرنگ دشمن خدا، شام بن قیس را خاموش گردانید.

این نمونه‌ای بود از کارها و تحریکات و فن‌های گیاه به‌ی‌ه‌م، در میان مسلمانان، و
کارشناسی‌های آنان در راه دعوت اسلام. که در این راستا نشان‌دهنده گوناگون
می‌کشیدند. تبلیغات دروغین می‌كردن؛ شایعات بی‌اساس می‌پراکندند؛ پیش از ظهر
ایمان می‌آوردند، و بعد از ظهر اظهار کفر می‌کردن، تا تخم شک و تردید را در دل
افراد سیم ایمان یک‌پاراندا; هر یک از مسلمانان را که با آنان دادوست مالی داشت
تنگنای تأمین معیشت قرار می‌دادند؛ اگر به آنان به‌دهکار بود، صحیح و شرب از او
مطالبه می‌کردن؛ و اگر از آنان طلبکار بود، اموال او را به ناراحتی خودردند، و از
ادای دین به او طرفه می‌رفتند، و می‌گفتند: ما آن زمانی به تو وام دار بودیم که تو بر
دین پدرانت بودی؛ اما، اینک که از دین برگشتتهم و صادق شده‌ای، ما را با تو

پیمان شکنی بین فینقاع

به‌هودیان پیش از نگ بردن تیز این رفتار و کردارها را داشتنند، و به رغم پیمانی که با رسول خدا صلی الله علیه و سلم - بِسطه بودند، این کارشکنی‌ها را می‌کردند؛ اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم و یارانشان در برابر این رفتار و کردار به‌هودیان شکبایی و رژیدند؛ زیرا، از یک سوی به ارشاد و هدایتشان امید بِسطه بودند، و از سوی دیگر، می‌خواستند امتن و سلامت بر منطقه حاکم گردد. اما وقتی بیدنده، خداوند آنجنان فتح و پروزی جانانه‌ای را در چنگ بدر نصب مسلمانان گردانید، و عزت و شوق و هیئت مسلمانان در دل‌های مردان دور و نزدیک افکند، دیگر خشم و نفرت‌شان به جوش آمد و شرارت و عداوت‌شان را برملا ساختند، و علیاً به آزار و اذیت مسلمانان پرداختند.

در میان به‌هودیان، از همه کیه‌توزتر و شرارت‌خیزتر، کم‌بین اشرف بودو؛ و از سه طایفه به‌هودی که در منطقه حضور داشتند، تنفین قبیق از دو طایفه دیگر بیشتر شرارت می‌کردند. اینان در داخل مدت‌های در محله‌ای به نام خوشیان سکونت داشتند، و غالباً زرگر و آهنگر و سازندگان ظروف بزرگ و کوچک بودند، و به خاطر همین حرفة‌هایی که آشنا بودند، یک‌این آنان مقصود زبایی اسلحه و ایزابراه مجن‌گان داستند. شمار جنگجویان ایشان هفت‌صد تن بود، و همگی آنان از شجاع‌ترین به‌هودیان می‌بودند.

این طایفه تنفین قبیق از به‌هودیانی بودند که عهد و پیمانشان را با رسول خدا صلی الله علیه و سلم – نقض کردند.

1- مفسرین نمونه‌هایی از این گونه رفتار و کردار به‌هودیان را با مسلمانان در تفسیر سوره آل عمران و دیگر آيات و سوّر قرآن کریم آورده‌اند.
زمانتی که خداوند مسلمانان را در جنگ بدر پیروز گردانید، بر سرکشی آنان افزود،
و تحریكات و کارشکینی‌های آنان با آن غرفت. پیوسته در میان مسلمانان دودمختی ایجاد می‌کردند؟ آنان را مسخره می‌کردند؛ و با هر مسلمانی که به بازارشان می‌آمد در آزار و اذیت درمی آمدند. یا آنها که قناعت مسلمانان را مورد تعرض قرار دادند.
وقتی که کارشکن‌ها هاویان با آن غرفت، و دایره ظلم و ستمشان گسترش یافت، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آنان را قربان گردندند، و پند اندکر و دادند، و به رشد و هدايت فرایشانندند، و پیامدهای دشنمی و مستمرگی و برخواهی را گوشش دادندند: اما آنان بر شرارت و سرکشی خویش افزودند.
ابوادا و دیگران از ابن عباس روایت گردانند که و گفت: زمانتی که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آن زهر جشن را در جنگ بدر به قریشان نشان دادند، و به مدتی وارد شدند، یهودیان را در بازار نبی قوشن گرد هم آوردند و گفتند:
(با معشر یهود، اسلام باورید، پیش از آنکه بر سر شما بیاید همانند آنچه بر سر قریش آمد)!
گفتند: ای محمد، خویشتن را فراپ ندهی که عده‌ای از قریشان را کشتی؟ این‌ان مردمانی پی‌هوش و حواس بودند که سر از کار جنگ دوستی آوردند: اگر روزگاری با ما نیز کنی، درخواهیم یافت که ما مرد جنگیم، و تاکنون همانند ما راندیده‌ایم.
آنها، خداوند متعال این آیه رانازی فرمود:
"فلئین کفروا ستغیبند ویکتروی ویکتروی را کسی نمی‌کند پس این لیم آیه‌ی بیش...
فیتن آن‌تفاوتی فقهی نقاتی در سبیل الله و اخیر کافرها پوزش‌های مثیه‌های رأی عالمی و الله،
یونه بیان‌شده منی شهیدی‌نین، این نیک لیم آیه‌ی لیم آیه‌ی اصلی‌ای.

---
1- سوره آل عمران، آیات 13-14.
به گویه به کفرپیشگان: شکست خواهید خورد، و بسیاهی جهنم گسیل داده خواهید شد.

که چه بده آرامگاهی است! برای شما نشانهای گویای و رسا بود در آن دو گروهی که با یکدیگر رویه شدند؛ گروهی در راه خدا پیکار می‌کردند، و گروهی دیگر کفرپیش به دنیا، و گروهی حرفی را با دو جشن دو برای جمعیت خوشی می‌دادند:

و خداوند با باری خویش تأیید می‌کند هر که را خواهد؛ در این ماجرا عبرتی است

برای کسایی که دیدگاشان را بگشاوند!١

معنای و مفهوم آن پاسخ بی‌قیفه، اعلان جنگ آشکار بود؛ اما، پامبر گرایی اسلام خشک خود را فرو بردن، و مسلمانان شکبایی ورزیدند، و یک‌جا این نهادند که

منتظر بمانند و بینند از دامان گردد ایام چه نوزاد سر بر خواهد. ژد.

به‌روزگان بی‌قیفه بر گستاخی خویش افزودند، و طولی تکذیب که مدینه را به هم ریختند و نابسامانی و پرضاشی به بار آوردند، و با دسته‌ای خودشان گور خودشان را کندند، و راه‌های زندگی را فراوی خویش بستند.

* ابن هشام از ابوعون روایت کرده است که زنی عرب نزد اجناسی را فراهم آورده بود. در بازار بی قیفه آنها را فروخت، و در کتابی که ژرگی نشست، اطراف او ژرگی و از او خواستند که صورتش را نمایان کند؛ حاضر نشد. آن مرد ژرگی دو لیه جامه وی را گرفت، و به گونه‌ای که او متوسط نشد، به پشتی ژرگه زد. همینه‌اش که چاپ برخاست، عورتش نمایان شد و همه آن مردان که دوربرش بودند، خندیدند.

آن زن چهار زمردی از مسلمانان از چای برجست و بر مرد مرد ژرگر فروآمد و او را کشت. آن مرد ژرگر به‌روزگی بود. به‌روزگان نیز بر سر آن مسلمان ریختند و او را کشتند. اطرافیان آن مرد مسلمان از ژرگر مسلمانان بر علیه به‌روزگان باری

---

١- سنن ابی داود، همراه با شرح آن عون المبود، ج. ٣، ص. ١١٥؛ نیز: سیرت ایبین هشام، ج. ١، ص. ٥٥٢.
محاصروه و تسليم و آوارگی

وتقى كار به اینجا رشد، دیگر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شکیبایی را روا ندانتند. ابولیبه بن عبدالمنذر را در مدتی جانشین خویش قرار دادند، ولی مسلمانان را به دست حمزة بن عبدالمطلب دادند، و لشکریان خدا را به سوی بین قیتاع حرکت دادند. بهدنیان وقتی قبیل دیدند، در قلمه هایشان بست نشستند.

پیامبر اكرم -صلى الله عليه وسلم- نیز آنان را به شدت در محاصروه گرفتند. آغاز محاصروه روز شنبه نیمه ماه شوال سال دوم هجرت بود، و این محاصروه به مدت پانزده شبانه روز تا آغاز ماه جمعه سعی داشتند. خداوند ترس و وحشت را در دل های آنان افکند؛ همچنانکه هرگاه خدا به خواهد قومی را خوار سازد و دچار شکست گرداند ترس و وحشت را بر آنان فرود می آورد و در دل های آنان می افکند. به فرمان رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- تن دردادند، و جان و مال و ناموس و فرزندانشان را در اختیار آنحضرت نهادند. آنحضرت نیز دستور دادند آنان را در بند کردند.

عبدالله بن ابی بن سلول نفت منافقین خود را بر عهده گرفت، و با اصرار هرچه تمامی از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- درخواست کرد تا حکم عفو عمومی آنان را صادر فرماید. وی گفت: ای محمد، درباره مالی ما (چون بینی قیتاع هم پیمانان خزرج بودند) احسان فرماید! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به درخواست وی ترتیب اثر ندادند؛ اما، وی درخواستش را تکرار کرد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز به او اعتنای نکردند. دستش را در گریبان زره آنحضرت

---
1 - سییرت ابوهشم، ج1، ص 47-48.
داخل کرد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ویژه‌ها و فرمودند: «آرسلنی» رهاهم کن! و آنانان به خشم آمددند که سایه‌های خشم بر چهره نورانی آن حضرت مشاهده شد. آنگاه فرمودند: «یکی آرسلنی» ای یا نو; رهاهم کن! اما، منافق دست از اصرار نکشید و گفت: نه بخدا، رهایتان نمی‌کنم تا در ارتباط با موالی من احسان روا داریدا. چهارصد تن بدون زره، سیصد تن زره پوشیده، که همواره مدافعان من در برای این دشمن و آن دشمن بوده‌اند؛ شما می‌خواهد یک‌وزه همه را درو کنید؟ می‌بخدا آدمی هستم که مصبی هاپی را پیش بینی می‌کنم!

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با این مرد منافق که یک ماه بیشتر از نظاهر وی به اسلام نگرده بود، بهترین رفتار را کردند. و یهودیان بنی تینقفا را به عبدالله بن آبی بخشیدند. اما، فرمان دادند که از میده خارج شوند، و در شهر یاضمر نمانند. آنان نیز بسور اذاعات شام چرچ کردند. در آنجا نیز دیری تایید که بیشرشان به هلاکت رسیدند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اموال آنان را مصادره فرمودند، و از آن اموال سه کمان و دو زره و سه شمشیر و سه نیزه همره با یک پنجم غنائم برگرفتند. متصدی جمع غنائم در این غزوه محمد بن سلمه بود. 1

غزوه سویق

همزمان با نوطندها و کارشکنی های صفویان بن امید و یهودیان و منافقان، ابوسفیان سرگرم نتیجه کشیدن بود تا کاری بازدارد کم هزینه و با خسارت احتمالی اندک، اما با اثری آشکار، که شیبان صورت پذیرد، و در پرتو آن، حیثت و مکانت قوم و قبیله خوشی را حفاظت کند، و عوانندی‌ها و نیروها را که فرش هنجمان دارند.
نمايان سازد، ابوسفیان نظر کرد، بود که آب شستشو از جناب بر سر خویش نریزد
تا با محمد نبرد کند! این بود که با دوست سوار به راه افتادن نم سوگندش را ادا
کنند. ابوسفیان و همراهانش رفتند تا به سرچشمه یک سلسله فتوت بر بالای کوهی
به نام ثب رسدیند. در آنجا فروند آمدن. این مکان یک بیرد (۱۲ میل) -کمتر یا
بهشت- با مدنه فاصله داشت. وی جرأت نکرد که علنی بر مدنه هجوم ببرد، یک آبرآن
نهاد که عملیاتی را شبه به عملیات دژدان دریایی دنیال کند. شب هنگام خود را
پنهانی به حومه مدنه رساند. ابتدا، به سراغ حیب بن اخطب رفت، و از او خواست
که در به روي او بیگذارد؛ وی ابا کرد و ترسید. ابوسفیان از آنجا به سراغ سلمابین
مشکم، بزرگ طایفه بن نضیر رفت که خزانه‌دار آنان نیز بود. از او اذن دخول
خواست، به او اجازه ورود داد و از پذیرایی کرد، و به او شراب نوشادید، و
نمایی اخبار مربوط به اهل مدنه را در اختیار او گذاشت. ابوسفیان در دل شب نزد
پیاز اش پازگشت، و دسته‌ای از آنان را فرستاد تا ناحیه‌ای را در مدنه به نام
غریض، قاره کردند؛ نخلستان‌ها را کف بر کردند و سوزانیدند؛ مردی از انصار را
نیز که با یکی از هم‌پیمان‌انش مشغول زراعت بود، یافتدند، و درجا کشتند؛ و
پازگشتند؛ و باز پس به مکه گریختند.

خیر این قتل و غارت به رسول‌الله صلی الله علیه وسلم- رسید. شبانی ابوسفیان و
پیاز اش را تغییر کردند. اما، آنان با سربازی زایدالوصف پای به شمار گذاشتند، و
توانستند به موقع بگریزند. رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- رفتند تا به ناحیه
فرقه‌الکدر رسدیند، و سپس پازگشتند. مسلمانان قوت و غذايی را که کفار از اذوقه
خود بر جای نهاده بودند، و پسی مدنه حمل کردند، و این حمله را «غزوة سوسیق»
نام نهادند. این غزوه در ذیحجه سال دوم هجرت، دو ماه بعد از جنگ بدر، روی
داد، و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم -در این غزوه، ابوسلامه بن عبدالمنذر را در
فزعه ذي امر

اي نغزوه بزرگترین بورد نظامي بود که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پيش از جنگ اخوه رهبرى کردند. و در ماه محرم سال سوم هجری روى داد.

انگيزه اين غزوه، آين بود كه عوامل اطلاعاتي مدينه براي رسول اكرم -صلى الله عليه وسلم- خبر آورند که جماعت نبوي از بنى ثعلب و محارب گردد آمدند و می خواهند اطراف مدينه را غارت كنند. پيامبر گرامي اسلام مسلمانان را پسيج کردند، و با چهارصد و پنجاه رزميده سور و پیاده از مدينه عزيمت فرودند، و عثمان بن عفان را در مدينه جانشين خویش قرار دادند.

در اثنا راه، مردى را دستگير کردند که می گفت نام آن جبار، و از بنى ثعلب است.

او را نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آورند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- او را به اسلام دعوت کردند; او نيز اسلام آورد و انحشرت او را به پلال سپرند. و راهنمایي لشكر اسلام را به سرزمين دشنم بر عهده گرفت.

نيروهای دشنم، همینکه خبر فرا رسیدن لشكر مدينه را شديدند، در کوهستان پراکنده شدند. نیب اكرم -صلى الله عليه وسلم- با لشکریان خود به مكان تجمع دشنم رسیدند که بر سر گودال آیی پنام «ذی امر» گرد هم آمدند. تفکر می‌شود صفر تا نزدیک به تمامی آن را رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در آن مكان مانندند، نا اعراب منطقه تومندنی مسلمانان را دریابند، و بيم و هراس بر آنان مستند گردید; آنگاه به مدينه بازگشتد.
قتل كعب بن اشرف

كعب بن اشرف، از همیه يهوديان نسبت به اسلام و مسلمین کیهان‌وزری بود. و بَّیش از همه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- تا می‌آورد و از همه سرسختتر، اشکارا ندای جنگ با پیغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- را در می‌داد.

وی از قبیله طیب، از بني تمدن، و مادرش از بني نضر بود. پروینم‌دی رفاه زده بود که در میان قوم عرب به زیبایی مشهور و شاعری از شاعران بنام عرب محصول بود و قلعة وی در جنوب شرقی مهدیه پشت محلة بنی نضر واقع شده بود.

زمانی که نخستین خیروبات به پروینی مسلمانان و کشته شدن سران قريش به وی رسد، گفت: آیا این حق است؟ ایتان اشراف عرباند و پادشاهان زمان! بخدا، اگر محمد ایمن جمعت را از پای در آورده پاشد، زیرزمین بهتر از روى آن است!

و تا که اخبار رسیده نزد او قطعیت یافت، دشمن خدا به پای خاست، و به هجو رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان پرداخت، و دشمنانشان را می‌ستود و آنان را بر عهی مسلمانان تحرک می‌کرد. به این اندازه نیز رضایت نداد، و سراجم سواره سوی قريشيان رفت، و بر مطلب بن ابی وداعه سهیم وارد شد، و به سرودن اشعاری مبنی بر سوگواری برای کشتگان مشرکان که در چارج بدر ریخته شدند، آغاز کرد، تا که هنگامی درونی قريشيان را پر آشوبید، و آتش عدای آنان را بر عليه نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- شعله‌ور سازد و آنان را به جنگ با آن حضرت فراوانه‌اند. در آن اثناء، او در مکه بود، ابوضفان و دیگر مشرکان از او پرسیدند: آیا دین ما نزد تو مجبوب تر است یا دین محمد و پاراش؟ و کدامیک از

وسلم - را از سوی دعوت برای غرور محاربی، ضمن حوادث این غزوه یادآور شده است؛ اما صحیح آنست که در غیر این غزوه پویده است؛ نک: صحیح البخاری، ج۸ ص ۵۹۳.
دو گروه راه یافته‌ترند؟ کعب بن اشرف گفت: شما راه یافته‌ترید و بتریبد؟! در این
ارتباط خداوند متعال این آیه را نازل فرمود:
«آلم‌‌ن ترّ إلّٰب‌بُن اوّلُوّ نصبًا من اِلْكُتَّاب البَلْجِينِ والطَّاغُوت وَبَلْعُولَونَ بَلْدَابِينَ كَفَّرُوا»
هوئلاء اهداف من اهلین آمنوا سبیلًا.

آیا مشاهده نکردی کردار کسانی را که بهره‌ای از کتاب آنان را داده‌اند، به چیت و
طاغوت ایمانی آورند. و کفر یکشان که اینان از خدا یاد آوران ایمانی
آورده راه‌ایافته‌ترند!

کعب با همین احوال به مدتی بازگشت و این بار در اشعار غزلخوانی بنام زنان
صحابه را آغاز کرد. و با زبان درازی هایش مسلمانان را بسیار آزار می‌داد.
وقتی کار به اینجا رسید، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:
(من لکب بن الارشرف؟ فئیه آذى الله ورسوله).

چه کسی داوطلب است که کار کعب بن اشرف را یکسره کند؟ او دیگر آزار و
اذیت رسانیده به خدا و رسول را به نهایت رسانیده است؟!

پامیر اکرم -صلی الله عليه وسلم- برای کشتن کعب بن اشرف، دسته‌ای از سویه‌رای
مأمور کردنکه عبارت بودند از: محمدین مسلمه، عبابید بن بشر، ایوبیتن سلکانیان
سلاجم- که برادر رضاعی کعب بن اشرف بود- حارث بن اوش و ابوغیس بن جبار.
فرمانی این دسته را محمدین مسلمه برعهد داشت.

از روایات در این ارتباط، چنین بری آید که وقتی رسول خدا -صلى الله عليه
وسلم- فرمودند: من لکب بن اشرف؟ فائله آذى الله ورسوله!؟ محمدین مسلمه از چنین
برخست و گفت: من، ای رسول خدا! دوست دارید او را یکشید؟! فرمودند: آری!
گفت: حال که چنین است، به من اجازت دهد چیزی بگویم؟! فرمودند: بگو!

1 - سوره نساء، آیه 51.
محمدین مسلمه نزد کعب بن اشرف رفت و گفت: این مرد از ما مطالبه صدقه می‌کند و ما را تحت فشار گذاشته است! کعب گفت: شما نیز به‌خاک و راخسته و درماندند خواهید ساخت! 

محمدین مسلمه گفت: ما دیگر پیرو ایشان هی! در حال حاضر نمی‌خواهیم او را واگذاریم! نا ببینم کارش به چکا می‌کشد؟ اینک از تو می‌خواهم یک وسیله [۱۰۰ صاع] یا دو وسیله گذم فرض بدهی! کعب گفت: باشید! گروگان به من بهبودی این مسلمه گفت: گروگان چه می‌خواهی؟ گفت: زنانه‌تان را گروگان نزد من بگذارید! گفت: چگونه زنانه‌تان را نزد تو گروگان بگذارید؟ در حالیکه تو زیباترین مرد عرب هستی؟ گفت: پس پسرانه‌تان را گروگان نزد من بگذارید! گفت: چگونه پسرانه‌تان را نزد تو گروگان بگذارید؟ تا مردم به آنان دشمن دهدن که در برابر یک وسیله پا دو وسیله به گروگان رفته‌اند! می‌اسلحت نزدته به گروگان می‌سپارم! 

با این ترتیب، محمدین مسلمه با کعب بن اشرف قرار گذاشته‌که به دیدار وی برود. 

ابوطلاله نیز کاری شهیه آنچه محمدین مسلمه کرده بود، انجام داد. نزد کعب رفت، و ساعتی از این سوی و آن سوی با او به شعرخوانی پرداخت: آنگاه گفت: راستی! ای این اشرف! من برای عرض حاجتی نزد تو آمدیم: محرمان نزد خودمان بمانند! کعب گفت: باشید! 

ابوطلاله گفت: آمدن این مرد برای ما بلاهای آسمانی بوده است! قوم عرب همه با ما دشمن شدندند؛ همه یک‌پارچه در برابر ما صف‌آراپی کرده‌اند! همه راه‌ها راه روط ما پسته‌اند! خانواده‌هایمان در مخاطره قرار گرفته‌اند؛ جان همگی‌مان در عذاب است! به وضعی دچار شده‌ایم که خودمان و خانواده‌هایمان در مضیقه قرار گرفته‌ایم! و گفتگوی فیماهاین آن‌ندیو مانند گفتگویی که با این سلمه قبلاً داشته‌بود، پیش رفت.
ابوتناله ضمن صحيت‌ها گفت: من پرداخته که هم‌فکر مناندا و من می‌خواهم آنان را نزد تو بیاورم، تا تو با آنان بیعت کنی، و در این شرایط فعلی به آنان احسان کنی؟

ابن مسلمه و ابوتناله با این گفتگوها به مقصود و منطور خودشان نائل آمدند; زیرا، اکنون دیگر كم‌پن اشرف با این مذاکراتی که به عمل آمده بود، از پاپت اسلحه به همراه داشتن آنان دچار شک و تردید نمی‌شد!

سرانجام، در یک شب مهتابی- شب چهاردهم ماه ربيع الأول سال سوم هجرت- این دسته از مسلمانان زمیده نزد پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- گردیدند، و رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ایشان را تا بقع غرقد مشابهت فرمودند; آگاه آنان را اعزام کردند و گفتند:

(انطلقوا علي اسم الله! اللهم أعفهم)

«به نام خدا به راه پیغید! خداوندا، پاریشان كن»،

و سپس به خانه خود پازگشته و پوسته به نماز و مناچات با خدای خویش پرداختند.

آن دسته زمیدگان مسلمان نیز به قلمه کم‌بن اشرف رفتند. ابوتناله او را صدا کرد. از چای برخاست تا از قلمه به نزد آنان فرودآمد. همسرش که نازه او به خانه آورده بود، به او گفت: این وقت شب کجا از خانه برون می‌روی؟ من صداپی را می‌شنوم که گویی از آن خون می‌چکد! کم‌بی گفت: این برادرم محمدن مسلمه است، و آن برادر رضاعیم ابوتاله! مرد کریم یا اگر به سر نزد هم مهمان کند، اجابت می‌کنی! دارایی که مووهای سرش را عطر زده بود و بی‌عطر از مووهای به اطراف پراکندگه می‌شد، نزد آنان آمد.
ابوأنانه بهدف آن به یارانش گفته بود: وقتی که کعب نزد ما آمد، من موهایش را می‌گیرم که ببویم؛ همینکه مشاهده کرده که که نزد از را کاملاً در دستانم گرفته‌ام.
فوراً بر سر او بریزید و او را زیر ضربات شمشیر بگیرید!
وقتی کعب نزد آنان فرود آمد، ساعتی با آنان صحبت کرد؛ آنگاه ابونانه گفت: این اشراف، مایلی با هم به شعب عجوز برود و با اقیاندید این شب قشنگ‌مان را با
گفنگو بگذرانیم؟! گفت: هر طور که میل شما باشدا! به راه افتادند و با هم قدم می‌زدند. در بین راه، ابونانه گفت: تا امشب عطری به این خوشبی‌یا استعما نکره،
بودم!! کعب در براه این سخن ابونانه بادی به خیابان اندکت و گفت: آخر،
خطر اگن ترین زمان عرب نزد من‌اند! ابونانه گفت: اجازه می‌دهی سرت را ببویم؟
گفت: باشدا! ابونانه دستانش را دراز کرد و سر کعب را دربر گرفت و بینرده و به
یارانش نیز داد تا ببویند.
آنگاه، قدری دیگر قدم زدند؛ آنگاه گفت: یکبار دیگر؟ کعب گفت: باشدا! دوباره
همان کار را کرد، تا کاملاً مطمئن شد.
آنگاه، قدری دیگر قدم زدند؛ آنگاه گفت: باز هم یکبار دیگر؟ کعب گفت: باشدا!
ابونانه دستانش را گشود و سر کعب را در بر گرفت و همینه خاطر جمع شد.
گفت: یزئید دشمن خدا را! شمشیرها یکی پس از دیگری بر پیکر او فرو رفتد. اما
کاری از پیش نبردند. محمود مسلمه چاقوی برگرفت و به زیر شکم او نزد. آنگاه
با او در پیچید. تا چاقو را دقت‌ها در عقان او فرو کرد و دشمن خدا کشته شد و بر
زمین افتاد. کعب فریادی بلند سر داد که سراست آن منطقه را به وحشت اندکت، و
قلعه نامناد مگر آنکه بر سر آن آتش روشن گردید.
دستان رزمندگان بازگشتند. حارث بن عوض با لبه شمشیر یکی از یارانش مجروح شده
بود و دچار خونریزی شده بود. وقتی رزمندگان به حررهالرضی رسیدند، دیدند
حارث با آنان نیست، ساعتی درنگ کردن‌ت تا سیاهی به سیاهی آنان آمد و رسید. او را با خود برداشتند و آمدن‌ت با به بقع غرق دیدند. تکیه‌س رستاد. رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - که صدای تکیه‌شنان را شنیدند، دریافتند که کف کشته شده است: ایشان‌نیز تکیه‌گفتن. وقتی رزم‌گران به نزد حضرت رسول‌الله -صلى الله علیه وسلم- رسیدند، انحصارت فرمودند: (افتحت الوُجُوهٰ)

«همواره این چهره‌ها شاذمان و پرطرات باشند!»

همگی گفتن‌ت و ویجه‌ک یا رسول‌الله! و چهره‌شما ای رسول خدا! و همزمان سر آن طاغی‌گی را پیش روي آنحضرت پرتاب کردن. رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- سپاس و ثنای خداوند را به خاطر قتل کعب بر زبان یکی کردن، و آب دهان بر جراحت حارث مالی‌دن‌د. فوراً به‌یوبود یافت. و دیگر هرگز آن جراحت آزارش نداده.

وقتی به‌یوبودیان خیار یافتند که طاغی‌گی برگ ایشان کعب بن اشرف کشته شده است، پیم و هراس در دل‌های سر سخت و کینه‌توز بیکنید، و دریافتند که رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- هرگز، زمانتی که بگرد خیرکه‌ها و مسالمت‌می‌پیدا واقع نمی‌گردد، و با کسانی روابطی است که می‌خواهد با انتهای منطقه‌بازی کنند و پریشانی و نگرانی فرآم آورند، و برای پیمان‌ها حرمی‌خال قائن نشوند، از توسل به زور، به‌هیچ روى درغ نخواهد کرد! این بود که هیچ‌گونه عکس‌العملی در برادر قتل طاغی‌گی برگ ایشان ندارند. به عکس، سعی کردن‌ت آرامش را برقرار کنند، و پیش از پیش به وقایع به عهد و پیمان‌ها ایشان تظاهر می‌کردن، و اظهار تسلیم و کوچپکی

1- تفصيلات این ماجرا را از سیره ابی هشام (ج.3 ص.51-75 و صحیح بخاری (ج.1 ص.424، 425، 426، 427).
كردنده. آری، افعی های زهرآگین به سوراخها بیان خزیدند تا برای مدتی در آنجاها پنهان شوند.

به این ترتیب، مدتی رسول خدا - صلی الله علیه و وسلم - تماشای توجه و اهتمام خودشنان را مصروف روابطی با آن خطرات احتمالی که مدتی را از بین نمی‌دهد. اگر و خشونتی آنها کردند، و مسلمانان اندک یک بیماری از گرتناری‌های داخلی را که همواره در پریشان آنها بودند، بر زمین‌های نهانند. و از گرتناری‌هایی که هزار گاهی بیوی آن به مشاهدات می‌رسید و نگران‌شان می‌ساخت، آسوده شدند.

**غزو زیران**

این غزوود در واقع یک مانور گسترش‌زی رزمی بود که سیستم رزمته در آن شرکت داشتند، و فرماندهی آن را شخص رسول‌الله - صلی الله علیه و وسلم - بر عهده گرفتند، و در ماه به‌خار سال سوم هجرت در منطقه‌ای به نام بحران - معبدی در حجاج در ناحیه فرع - روز داد. پایمر اکرم - صلی الله علیه و وسلم - ماه ربع‌الآخر و مسیس ماه جمادی‌الاولی را در آنجا اعلام کردند و سپس به میزبانی پازگشتن، و جنگ و نیروی پیش نیامد.

---

1 - سیرای این هشام، ج. 2، ص. 50-51: زاد المعاذ، ج. 81، ص. 3، 91: مورخان انگیزه‌ای غزو را به اختلاف نوشتن. بعضی گفته‌اند: منابع اطلاعاتی رسول اکرم - صلی الله علیه و وسلم - برای ایشان خیر آوردند که بیش سرگرم بپسی نورهای زیادی برای یادبودشان به مدتی و اطراف آن هستند؛ بعضی دیگر گفته‌اند: پایمر اکرم - صلی الله علیه و وسلم - به قصد حمله به قریشیان از میزبانی عزیمت کردنده. این قول دوم را این هشام آورده و این قیم نیز همین قول را انتخاب کرده و حتی قول اول را اصلاً تیارده است.
سریع زید بن هارثه

این سریه آخرین و پیروزندترین مانور رزمی بوی که مسلمانان پیش از جنگ احتمالاً ترتیب دادند. در ماه جمادی الآخرة سال سوم هجرت روی داد.

تفصیل مطالعه اینکه پس از جنگ بدر، قریشان همواره با نجرانی و پریشانی دست به گریبان بویدند. فصل تابستان رسید و موسوم سفر تجاری تابستانی قریش به شام نزدیک شد، و بر پریشانی و نجران آنان افزود.

در این سال، برای کاروانسالاری قافله تجاری قریش صفوان بن امیه را انتخاب کرده بویدند. صفوان بن امیه خطاب به قریشان گفت: محمد و یارانش بازگانی ما را متوافت ساخته‌اند. واقعاً نمی‌دانم یا یاران می‌چه کنیم که لحظه‌ای از ساحل دور نمی‌شوند؟! با ساحل نشیتان نیز مازل کرده، و همگی آنان با او همراه شده‌اند.

نمی‌دانم از چه راهی برویم؟! اگر هم در این شهر و دیار خودمان بمانیم، سرمایه‌هایمان را خواهم خورد. و دیگر سرمایه‌های پرایمان باین‌نخواهد ماند. زندگانی ما در مکه وابسته به تجارتمان با شام در تابستان، و با حبیش در زمستان است!

گفتند: از ساحل راهت را جدا کن، و راه عراق را پیش بگیر، که راهی بسیار طولانی است و یابایی بی‌آب و علف و پنجره را به‌سوی شام قطع می‌کند، و با فاصله بسیار زیادی با مدتی از سمت شرق مسیره مسی‌گذرده قریشیان این جاده را هیچ نمی‌شناختند. امروز بن عبدالملقب به صفوان پیش‌باهد کرد که یاران بن حبان را- از بی‌بکر بن ولیل- به عنوان راهنمای خود برد تا دلیل راه‌یی در این سفر تجاری باشد.

کاروان قریش، به کاروانسالاری صفوان بن امیه، از جاده جدید، راهی شام شد؛ از
آن طرف، خبر به راه افتادن کاروان و خط سیر جدیدش، مثل برق، به میزبان رسید. داستان از این قرار بود که سلطه بن تُمَان-که مسلمان شده بود- در یک بزم میگساری-البه پیش از تحریم شراب- با نماینده مسعود اشجعی-که هنوز اسلام نیاورده بود- هم پیاله بود. وقایع کلیه نعمت حسابی داغ شد، زبان بز کرد و به تفصیل، قضیه کاروان و خط سیر آن را بازگفت. سلطه نیز شتابان نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم-رفت و داستان را برای ایشان حکایت کرد.

رسول خدا-صلی الله علیه وسلم- فوراً، دسته‌ای از رزمی‌دانان مسلمان را که شمارشان یکصد سوار بود به فرمان‌دهی زیادین حارثه کلبی آماده کارزار گردانیدند. زید شتفان به راه افتاده و غافله‌گیران در هنگام سرگرمی و غفلت کاروانیان به قافله حمله ور گردیدند. کاروان تجاری قرش بسر برکه آبی در سرزمین نجد- به نام فُرُده- فرود آمدی بود. زیدین حارثه تمامی آن کاروان را مصادره کرد، و صفوان و دیگر نیک‌خاندان قافله چاره‌ای جز فرار- بدون هیچ مقاومتی- یافتند.

مسلمانان راه‌نما کاروان قرش- قرار بیشتر- را به اسارت گرفتند. به قولی دو نفر دیگر نیز همراه وی اسر کردند. نشست فراوانی به چنگ مسلمانان افتاد، شامل انواع ظروف نقره‌الات که آن کاروان با خود داشت، و به‌های آن را یکصد هزار برآورد کردند. رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- این گفتار را پس از کتار گذاشتن خصیص آن به افراد سریه تکلم کردند. فرات بن حیان نیز به دست آن‌حضورت اسلام آورد.

این نیز فاجعه‌ای نکبت‌بار و مصبتی جانگداز بود که به دنیال شکست چنگ بدر، دامن‌گیر قرشیان گردید، و بر نگرانی اندوه و پریشانی قرش بیش هم افزود. قبیله بزرگ و نام‌آور قرش دو راه بیش پیش روز نداشت- یا با پایه همینه و سلطه و

1 - سیرت‌این هشام، ج. ۲، ص. ۵۰-۵۱.
کبیرای خویش را زیر پای می گذاشت و با مسلمانان از در مسائل و صلح و سازش درمی آمد، با اینکه باید جنگ فراگیر را تدارک میدید تا شکوه و عظمت دیرینه قریشیان را به ایشان بزگبردند و نیروهای رزمی مسلمانان را می باست انگنان از پای درمی آورد که دیگر به هیچ وجه بر هیچ چیز سیطره و سلطه ای پیدا نکنندا
مکه راه دوم را اختیار کرد، و بر خونخواهی از دست رفتن قریش پافشاری و اصرار کرد، و بنابر آن نهاد که برای بردی جانانه با مسلمانان آماده شود، و با المسلمانان در دل سرمیشان بجنگد. با این ترتیب، ابن سریه و حوادث پیش از آن، زمینه سازی مؤثر و انگیزه‌ای بر تنوان برای جنگ یاد بود.
فصل پنجم
جنگ آخر

اماده به‌اش قریش برای انتقام جویی
مکه، بر اثر شکست خانمان برانداز جنگ بدر، و کشته شدن سران و اشراف در
گیوردران آن کارزار، در آتش خشتم و کیه نسبت به مسلمانان می‌سرخست. حسن
انتقام جویی و غیرت خویندگی‌ها، خون قریشان و میانکار را به جوی آورده بود.
حتی، قریشان نوحه سرایی و گریختن به کشتگان بدر را ممنوع گردانیده بودند.
و این و آن را وام داشتند تا از شتافت‌زدگی در آزادسازی اسرار جلوگیری به عمل
آورند. به این منظور که مسلمانان به میزان مصیبت زدگی و شدت و غشه آنان
پی ببرند.

به دنبال جنگ بدر، دودمان بزرگ قریش همه با هم یک سخن شده بودند که جنگی
نما عیار را بر علیه مسلمانان به راه اندازند، تا مگر شعله خشم‌شان فروکش کند، و
حرارت عطش آنان کاهش یابد؛ و سرانجام، عملًا برای ورود به چین میدان جنگی
سرنوشت ساز آماده شدند.

عکرمه پسر ابونجل، صفوان بن امیه، ابوسفیان بن حرب و عبدالرحیم بن ابی ربيعه نسبت
به دیگر زمامداران و سران قریش، شور و حرارت بیشتری برای آغاز این جنگ از
خود نشان می‌دادند، و در این هنگام بیش از همه رجوی می‌خواندند.

نخست‌السادات کاری که قریشان در این راستا انجام دادند، این بود که کاروان رهایی یافته
ابوسفیان را که موجب بزگی جنگ بدر گردید، در اختیار گرفتند، و به تاجرانی که
اموالان با آن کاروان بود، گفتند: ای جمعه قریش، محمد پر شما ستم کرد و
نخست‌السادات شما را دم تیغ گذشته‌اند؛ شما با این اموال ما را باری دهید تا با او بجنگیم;
و تفاش خون عزیزانمان را از دم پاپس گریم! همه پذیرفتند. یکهزار پلاشی کالای
پازرگانی بود. همه را فروخنده؛ مبلغی بالغ بر یکهزار دینار تدارک گردید. در همین بازه است که خداین متعال این آیه شریف را نازل کردند:

"آن‌الذین کُفَّاراً تُنفُقونْۚ فَأَوْفِينَا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَبِّحُواْ لَهُمْ خَسْرَةٗ ثُمَّ يُقَدِّمُونَ وَالَّذينَ كُفَّرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ بِحَمْسٍ"ۚ\1

این کفر پیشگان اموالشان را اتفاق می‌کنند تا راه خدای خود را بر پدگانش بیانند؛ این‌ان اموالشان را اتفاق می‌کنند، و آنگاه چه حسرت برایان بازدهی نخواهد داشت، و آنگاه معروف و مفهوم خواهد گردید! اگر کسی باز از شیعه و مسلمانان سوسیالیست گردد، راه برای او باز باشد و راه و شیوه‌های مختلف تشویق و تبلیغ را نیز به کار بگیرد. حتی، صفوان بن امیه ابوذر شاعر را- که دنجن باد اسیر شده بود، و رسول خدا- گل نعیم علیه وصلم- بر او منت نهاد یودند و بدون قدره او را آزاد کردند و از او پیمان گرفته بودند که بر ضد ایشان اقدامی نکند- تحريك کرده‌اند. او به تشویق قبایل عرب بر ضد مسلمانان پرداخته و به او وعده داد که اگر از این جنگ زنده باز گردد، بی‌سابقه‌باید و دخترانش را سرپرستی کند. ابوذر نیز به تشویق و تحريك قبایل پرداخت، و با اشعار خوشش کننده‌ای درونی آنان را پیون ریخت و شدت بخشید و همچنین شاعر دیگری را به نام شهید بن عبدالکریم جمیح به به ظالمان مأموریت گماردند.

ایوسفیان نیز، پس از آنکه از غزوة سویق دست خالی بازگشتند، و نه تنها به مراذ خوشش نرسید، مقدار بیشتری از ذخیره‌های غذایی و تدارکاتی حاصل را در این غزوه از دست داد، به پیش از همه علیه مسلمانان فعالیت می‌کرد.

---
1 سوره انتقال، آیه ۳۶.
سازماندهی لشکر قریش

همزمان با سالگرد جنگ بدر، لشکر مکه عده و غدّة خویش را نتیجه کرد.

جمع‌اً، سه هزار مرد جنگی از قریش و هم‌پیمانانشان و احباب، ساکن آن سامان گرد آمدنند. فرماندهان قریش چنان مصیبت دیدند که زنان را نیز همراه پرندند تا مردان بهتر و بیشتر جانشانی کنند، و بخاطر حفظ حرمت حرم و ناموس‌شناسی پای از میدان جنگ نکشند. شمار این زنان پانزده تن بود.

شمار اشتران در لشکر قریش سه هزار رأس بود، و شمار اسپان دویست رأس ۱ بود که در طول راه آنها را بصورت یکدی یک یا دو، و بر آنها سوار نمی‌شوندند. از لوازم ایمنی در میدان جنگ، هفت‌صد زره داشتند؛ و فرماندهی کل لشکر با ابوضفیان بین حرب بود.

فرمانده سواره نظام خالد بن ولوی بود که در این فرماندهی معاونت وی را عکرمه بن ابی جهل بر عهده داشت. لواج جنگ به دست بنی عبدالداود بود.

---
حرکت لشکر مکه و خبر یافتن پیامبر

لشکر مکه با این عده و غذه کاملاً بسی به مدتی رهسپار گردید. خونخواره‌های
دریره و خشم و کینه درونی جنگجویان شعله‌های نفرت را در دل‌های آنان داشت.
می‌زد، و از کارزار تخلی خبر می‌داد که بزودی درخواهد گرفت. عباس بن
عبدالمطلب تحرکات فریش و آمادگی‌های نظامی آنان را زیرنظر داشت. همینکه
لشکر حرکت کرد. عباس نامای شنابزه به پیامبر غرامی اسلام نوشته و تمساح
اطلاعات مربوط به لشکر مکه را به آنحضرت گزارش داد. فرستاده عباس نیز شتابان
شباه‌روز تاپت تا نامه را به جرچه زودتر به پیامبر اکرم ﷺ- صلى الله عليه وسلم-
برساند؛ به گونه‌ای که مسافت میان مکه را، که بالغ بر یکصد کیلومتر است- در
مدت سه روز طی کرد، و نامه را در مسجد قبلاً به دست آنحضرت داد.

أتی بن کعب این نامه را برای نبی اکرم ﷺ- صلى الله عليه وسلم- خواند؛ آنحضرت او
را سفارش کردند که نامه را محرمانه تلفی کند، و به سرعت به مدتی بازگشتشدند، و با
فرماندهان مهاجر و انصار به رایین پرداختند.

آماده باش دائمی مکینه

مکینه پیوسته به حالت آماده باش عمومی بود، و مردان حتی در حال نماز اسلامه را
از خودشان دور نمی‌گردایندند، و برای مقابله با هر نوع پیشامدی مها بودند.
دسته‌ای از انصار، از جمله: سعد بن عباد، آسید بن خضیری و سعد بن عباده، به
پاسداری از رسول ﷺ- صلى الله عليه وسلم- می‌پرداختند، و همواره بر در خانه
انحضرت، اسلامه به دست پیوسته می‌کردند. بر دروازه‌های مکینه و نقب‌های
زیرزمینی که به داخل مکینه می‌نشیند، دسته‌هایی به حرارت مشغول بودند؛ از
پیم آنها مبادا غافلگیر بشوند.
دسته‌های گشتی متعددی نیز به خدمات اکتشافی- اطلاعاتی مشغول بودند. و در راه‌ها و بیراهه‌هایی که احتمالاً آمکان داشت مورد استفاده مشترک برجای شیخون زدن به مسلمانان و دست زدن به قتل و غارت در مسیح و اطراف آن قرار گیرد، جولان می‌دادند.

لشکر مکه بهتر باروی می‌دهد

لشکر مکه مسیر خودش را در شاهراه غربی اصلی به طور معمول ادامه می‌داد. وقتی به ابویسی رستند، هنگ دختر غته- همسر ابوسییان- پیش‌بهادر کرد که نیروی رسمی خدا- علیه و سلم- را به کمک ارائه دادند. اما، فرماندهان لشکر این درخواست هنگ را رد کردند، و به همین لشکریان از بابت یادمانده در دنیا اینگونه حركات هشدار دادند.

از آنجا به بعد، همیشان لشکر مکه مسیر خودش را ادامه داد تا به تزدیکی می‌نماید رسید. وادی عقیق را طی کرد و از آنجا به سمت راست گردش کرد و در تزدیکی کوه یکی در مکانی به نام عیینی- منطقه‌ای شوره‌زار در کنار وادی فناه- بار انداخت که عمدتاً در سمت شمال می‌نگرد که کوه یکی این قرار می‌گرفت. لشکر مکه در این مکان در روز جمعه ششم ماه شوال سال سوم هجرت اردو زد.

تشکیل شورای عالی دفاع در می‌نماید

نیروهای اکتشافی- اطلاعاتی می‌نماید لحظه به لحظه اخبار مربوط به لشکر مکه را به پیامبر گرامی اسلام در مسیح و اردو زدن. آن‌ها این خبر افزایش دادند، رسل خدا- علیه و سلم- به درگاه، یک انجمن مشترک- نظامی در سطح عالی تشکیل دادند، و به منظور دست یافتن به یک تصمیم و موضوعی صحیح با اعضای آن شورای عالی به
رازی‌یی پرداختند، و آنان را از رؤیایی که مشاهده کرده بودند، با خیب ساختند. پیامبر
اکرم فرمودند:
(ای رایت و الله خیر؛ رایت بقا و بذبح؛ و رایت در ذبای سبیع ثلثا؛ و رایت آن آدخلت بدي في
درع حصنیه).
باینی خواب خویش دیدم: در خواب دیدم که گاوی را ذبح می‌کنند؛ و بر لبه
شمشیر سوراخی مشاهده کردم؛ و نیز، در عالم خواب دیدم که دستم را در زرهای
سپر و محکم داخل کردم!
انتحضرت، قربانی شدن گاو را به شماری از یارانشان که کشته خواهند شد، تعبیر
کردنده؛ و سوراخ لبه شمشیر شان را جنین تعبیر کردنده که مردی از خاندان ایشان
کشته خواهند شد؛ و زره را به مدیته تعبیر کردنده.
آنگاه، نظر خودشان را برای صحابه مطرح کردنده، بنی بر اینکه از مدیته خارج
نشوند و در آن متحصن شوند؛ اگر مشرکان همچنان در اردوگاه‌شان مانندند، با
بدترین وضعیت اقامت خواهند کرد، و هیچ پرهای از اقامتگاه‌ان نخواهند برد؛ و اگر
به مدیته درآمدهند، مردان مسلمان بر سر کوه‌های مدیته، و زنان مسلمان از بالای
پای‌ها با انان درگیر خواهند شد؛ و این تنا نیز درست بود. عبیدالله بن ابی پن
سول- سرکردگان منافقات- که به عنوان بکی از سران خلیج در آن شورای عالی
شرکت کرده بود، با نظر انتحضرت موافق بودند. البته، ظاهره؛ موافقت او با رأی
نیو اکرم- حسین نبه و سلم- به خاطر آن نبود که از نقطه‌نظر نظامی رأی درستی
بوده است. طبیعت خود و هوادارانش حیاتی از کارزار با مکیان طفره
پرونده، اما، به کیان‌های که هیچ‌کس باخبر نشود خدا تیمی که مشاهده
بن‌ایب و هوادارانش- برای نخستین بار- در برای مسلمانان رسوا شوند، و از پس
پردهای که کفر و نفاش آنان را پوشانیده است بر‌رون آیند، و مسلمانان در
سازماندهی لشکر اسلام
پیامبر گرامی اسلام از جمعه نمای روز با مردم به جماعت خوانندگی، و آنان را موعظه کردند، و به جدیدت و کوشش سفارش فرمودند. و برای آنان بازگشتند که

1- السيرة الخلیلیة، ج. ۲، ص. ۱۴.
پیروزی در اراز صبر و شکیبایی، از آن ایشان است؛ و سفارش کردن که در پرابر
شمن آماده باشند. مردم با شیبدن نویده‌های آن حضارت بسیار شادمان شدن. آنگاه
نماز عصر را با مردم خواندن. همه اهل مجدیه گرد آمده بودند. اهل بالای مناطق
مجدیه نیز در این نماز جمعت شرکت کرده بودند. آنگاه رسول خدا -صلى الله عليه
 وسلم- به خانه رفتند. دو بار وفادار ایشان ایویکر و عمر انحضرت را همراهی
می‌کردن. عمومه بر سر پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نهادند. و جامه‌های ایشان
را بر اندام مبارکان آراستند. انحضرت کمالا مسلح شدند، و دو زره روی هم
پوشیدند. و شمشیر حمایل کردن، و آنگاه بسوی مردم آمدند.
مردم در انظار عزیمت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به خارج از شهر بودند.
سعد بن معاذ و اسیب‌بن حضیر خطاب به مردم گفتند: رسول خدا -صلى الله عليه
 وسلم- را با اکراه بی خروج از مجدیه واداشتیم! سرنشین کار را به دست انحضرت
پیامبر! مردم همگی از کرده خوشیش پشیمان شدند. وثیه که پیامبر اکرم -صلى الله
علیه وسلم- از خانه بیرون آمدند. خطاب به ایشان گفتند: ای رسول خدا، ما حق
نداشتیم و روا نبود که با نظر شما مخالفت کنیم! اینک هرچه خواهید عمل بفرمایدا
اگر می‌خواهاش در مجدیه بمانند، همین کار را بکنید! رسول خدا -صلى الله عليه
 وسلم- فرمودند:
(ما ينفعي لبي؟ إذا ليس لامنه آن يضعاها، حتى يحكم الله بينه وبين عدوه).
برآن پیامبر سزازار نیست، گاهی که زره پوشید و اسلحه برگیرد، سلاح را بر
زمین نهاد، تا آنکه خداوند میان او و میان دشمن او داوری کندا!)
پیامبر گرامی اسلام لشکر خود را به عهده جدیده کردن:

۱- این روایت را امام احمد (ج۳، ص۳۵۱) و نسائی و حاکم نیشابوری و ایب اسفندیار آورده‌اند، پیامبر
نیز در کتاب الاعتراض در توضیح عونان باپ ۴۸ آورده است.
۱ گردن مهاجرین: که لواش را به دست مصوب بن غمیر عبّری دادند;
۲ گردن اوس انصار: که لواش را به دست آسید بن خضیر دادند;
۳ گردن خزرج انصار: که لواش را به دست حبیب بن منذر دادند;

لشکر نبه اکرم -صلى الله عليه وسلم- از یکهزار تن مرد رزمی تشکیل شده بود که
نها یکصد تن از آنان زره داشتند، و حتی یک تن سواره در میان آنان نبود.
آنحضرت امکن را در مدتی به عنوان امام جمعه بر جای نهادند تا با کسانی که
به جبهه جنگ نیامده‌اند نماز پیغامند، و کوس رحل را نواختند. لشکر به سمت
شمال مدتی حرکت کرد، و دو سعد پیشاپیش نبه اکرم -صلى الله عليه وسلم- زره
پوشیده می‌ودیدند.

هنگامی که لشکر اسلام از نیاینده‌وداع گذشت، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-
فوّجی مجهز و نیکو مسلح شده را جدا از سیاهی لشکر مشاهده کردند. از حال و
وضع آنان سوال فرمودند. گفتند: این‌ان از یهودیان اطراف میدینه، هم یپمانان
خزرج‌اند؟ و مایلند که در کارزار بر ضد مشترکان سهیم گردند! پرسیدند: «هل
آسملوا؟ آیا اسلام آورده‌اند؟ گفتند: نه! پیغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- مدد
جستن از اهل کفر را برای مبارزه با اهل شرق نتیجه‌ریزند.

----

۱- این قیم در کتاب الهدی (ج ۵، ص ۹۲) گفته است: بنچه سوار داشته‌اند. این حجر وگری‌یا این اشتباهی
آشکار است؛ موّسی بن عقبه به جرم و یقین گفتن است که در جنگ اقدام در میان لشکر اسلام اشیری
از اسپ نبوده است؛ هرچند، واقعی اورده است که یک اسب رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-
سوار بودند، و یک اسب نیز اپریزه (فتح الباری، ج ۷، ص ۳۵۰).
۲- این روایت را این سعد آورده است. در روایت وی آمده است که این یهودیان از یکی تیم‌ای پیامبر
طلبات این سعد، ج ۳۴، ص ۲۳۲، در صورتیکه معلوم است بنی تیم‌ای اندکی پس از جنگ یک در از
میدینه و اطراف میدینه آواره گردیدند.
سدان دیدن لشکر
پیامبر گرامی اسلام، وقتی که به موضوعی به نام 'شیخان' رسیدند، لشکر خویش را سدان دیدند. از میان افراد لشکر نوجوانانی را که به نظرشان کم سن و سال می‌آمدند، و آنان را برای چنگ توامندند. نمی‌دانند: از جهته جنگ بازموداندند؛ از جمله: عبدالله پسرعمربه خطاب؛ آسانه بن زید: آسیبدین ظهیر؛ زیدبن ثابت: زیدیم ارقم؛ عرابه بن اوس: عمرو بن حزم؛ ابوسعید خدیر: زیدبن حارثة انصاری؛ و سعدبن خیبه. در میان این نوجوانان برای بن عازب را نیز نام پرده‌اند; اما، حديث وی در صحیح بخاری دلالت بر آن دارد که وی در جنگ أحد حضور داشته است.

درعنین حال، پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- رافع بن خدیج و سمحر بن جندب را با وجود کمی سن و سالشان اجازه شرکت در جنگ دادند: زیرا، رافع بن خدیج در تیراندازی مهارت داشت. و پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به او اجازه جنگ دادند. سمحر نیز گفت: من از رافع نیوروندتم؛ من او را بر زمین می‌زنم! خبر به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- رسید: امر فرمودند آنند با یکدیگر کشته بگیرند؛ و سمحر رافع را بر پز مین زد؛ و آنحضرت سمحر را نیز اجازه کارزار فرمودند.

بیوتیه در انتظار راه
در همین موضع شیخان، روز به پایان رسید. حضرت رسول‌الاکرم -صلى الله عليه وسلم- نماز مغرب را خواندند. و نماز عشاء را نیز در پی آن خواندند. و همانجا بیوتیه کردن. آنحضرت پنجاه تن از مردان جنگی سیاه را برای پاسداری و حفاظت از اردوگاه برگزیدند که پرایوان لشکر گشت بزنند. فرمودند: این پاسداران معمدین مسلمه انصاری، فهیمان سریع اعظام برای قتل کمپ بن اشرفی نیستند. پاسداری و
حفاظت از شخص نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- را در طول آن شب ذکوان بین عدیقیس بر عهده گرفت.

سرپیچی مبادله بن آبی و هوادارانش

اندکی پیش از طلوع فجر، حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- در همان سیاهی شب بار سفر بستند و به راه افتدند؛ وقتی به موضعی به نام «شوط» رسیدند، نماز صبح گزارندند. این موضع بسیار نزدیک به دشن بود. دشن را می دیدند، و دشن نیز لشکر اسلام را می دیدند. در این مکان، عباده بن آبی، منافق بنائی سرپیچی گذاشت، و با حدود یک سوم جمعیت سیاه، می‌صد می‌باشد. این رلی بازگشت و می‌گفت: نمی‌دانم، چرا یکدیگری که لشکری که به‌دهم! و تظاهر می‌کرد به اینکه بازگشت به خاطر آنست که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به رأی و نظر وی ترتیب اثر نداده‌اند و از رأی دیگران اطاعت کرده‌اند!

البته، ترددی نبود در اینکه علت این انشعاب و مخالف خوانی، آن چیزی که این منافق اظهار می‌کرد نبود. به حساب اینکه رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- پیشنهاد رأی وی را رد کردند. اگر علت بازگشت وی این بود بود، از همان آغاز حرکت او به همراه لشکر پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- تا این موضع بپیماد. هدف اصلی عباده بن آبی از این سرپیچی، آن‌هم در این شرایط حساس، این بود که در لشکر مسلمانان، در برای دیدگان و کنار گویش دشمن‌نشانی، شور و بلوغ به یا کج. تا شاید عموم لشکریان از فرمان رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شانه خالی کند، و بیان متعنیات لشکریان آنحضرت درهم پریزدی از آن سوی دیگر، دشن بر مسلمانان دلبر گردید، و با دیدن این منظره تصمیم وی چنین تر گردید، و به این ترتیب، هرچه زودتر کار نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- و یاران مخلص آنحضرت را یکسره کند، و فضای مدینه و حجاز برای بازگشت ریاست به این
منافقون و هوادارانش آماده شدند؟

سرکرده منافقان بعید هم نبود که بعضی از منوبیت خود را جامعه عمل بپوشند:

چنانکه دو طایفه از لشکریان، بنی حارثه از اوس و بنی سلیمه از خزرج، بنا را بر شیب و کچب تایب گذاشتند: اما خداوند کار آنان را بر عهده گرفت، و پس از آنکه اندکی پریشان شدند و درهم ریختند، و خواستند بازگردند و از شرکت در جنگ

صرف نظر کنند، سرناهج ثابت قدم مانندند.

خداوند متعال می‌فرماید:

«اذ هُمّ طَائِفَانِ مِنْكُمْ أَن تَفَسَّلُوا وَاللَّهُ وَلِيُّهَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوْلُوا المُؤْمِنُونَ».

آنگاه که دو طایفه از میان شما بنا را بر شیب و کچب تایب نهادند: اما خداوند مولای آنان است، و بر خداوند باید که تولک کندند خذاباوران!

عبد الله بن حرام - پدر جابرین عبد الله انصاری - درصد برآمد که به این منافقان در ارتباط با وظیفه خطیر که در چنین شرایط حساس دانست تذکر بدهد. این بود که آنان را تعقیب کرد و پیوسته آنان را سرنشین می‌کرد و در جهت تشویق و ترغیب آنان به بازگشت اصرار می‌ورزید و می‌گفت: پیامید در راه خدا کارزار یا دفاع کنید آنان نیز با پاکی می‌دادند: اگر می‌دانستند که شما کارتان با دشمن به جنگ خواهید کشید، بازمی‌گشتید؟ عبد الله بن حرام، سرناهج باید از تعقیب و ترغیب آنان کشد و بازگشت، در حالیکه خطاب به آنان می‌گفت خدا دورتان گرداند، دشمنان خدای خداوند پابشری را از شما بی‌نیاز خواهد ساخت!

در باره همین منافقان است که خداوند متعال می‌فرماید:

۱ - سوره آل عمران، آیه ۱۲۲.
رویارویی لشکر اسلام با دشمن

پس از ماجرات انشعاب و بزرگش و سرپیچی عده قابل توجهی از لشکران، پیام اکرم -صلى الله عليه وسلم- بقیه لشکر را- که عبارت از هفتصد تن رزمنده بوذنده- حرکت دادند تا خود را به جبهه جنگ برسانند. اردوگاه‌های مشرکان فیلماسب رسل خدا -صلى الله عليه وسلم- و کوه اهد فاصله انداخته بودند. و مشرکان اماکن متعددی را در آن اطراف زیر پوشش لشکر خود قرار داده بوذنده. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- خرجنده: (من رجل خرج بنا على القوم من كتب من طريق لا يمر بنا عليهم).

کهی باشد آن مردی که بتواند ما را از یک راه بزرگ که گونهای به دشمن برساند که

بین راه از اردوگاههای دشمن ما را نگذارند؟
ابوی آنی گفت: من، ای رسول خدا! آنگاه راه کوتاهی را پیش گرفت که از حرکه بینی حاره و زمین‌های کشاورزی آنان می‌گذشت، و اردوگاه‌ها لشکر مشرکان را در سمت چپ پرچم گذاشت.

در انتها راه، که لشکر اسلام از مسیر مذکور می‌گذشت. عبورشان بر در باغی

1 - سورة آل عمران، آیه 167.
متعلق به مربع بین قطعی - که منافق و نابینا بود - افتاده. همینکه احساس کرد لشکر
اسلام از آنجا می‌گذرد، از چاپ برخاست و پوسته خاک، به صورت‌های مسلمانان
می‌باشد و می‌گفت: اگر تو رسول خدا باشی، من روا نمی‌دارم که بعکس می‌باشد
نه؟! جمع‌جوی مسلمان خواستند او را به قتل برسانند; حضرت رسول اکرم -صلى
الله عليه وسلم- فرمودند:
(لا تقتلوا، فهذا الاعمی اعجمي القلب اعجمي البصر).
\(\text{افکشیدش: این شخص کور هم کوردل است و هم از دو جنثم نابیناست!؟}
\)
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مسیرشان ادامه دادند تا به شعب مجاور کوه
احد در کناره پیامبر احد رسیدند. و در آنجا لشکریان اسلام روی به مدنیه اردو
زدند. و پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- طوری ترتیب دادند که پشت لشکر به
دامنه کوه احتمال ترتیب، و با این ترتیب، لشکر دویم در حد فاصل میان مسلمانان و
مدنیه واقع گردید.

نقض دفاع
پایان کدامی اسلام به لشکریان آماده باش دادند، و صرف سیاه خوشی را آراستند.
از میان لشکریان، یک دسته از تیراندازان ماهر را که عبارت از پنجاه تن رزمیده
مسلمان بودند، برگزیدند. و فرمان‌دهی آنان را به عبدالله بن جبرین بن نعمان انصاری
واسی بدری دادند. و به آنان دستور دادند که بر بلندی پی که در کرانه شمالی وادی
فنات واقع شده بود - و بعداً به جبل الزاهی - شهرت پافت- در جنوب شرقی
اردوگاه مسلمانان متمرکز شودند. این مکان یکصد و پنجاه مت با قرارگاه لشکر اسلام
فاصله داشت.
هدف از این کار را، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در فرمایشاتشان خطاب به

اين تيراندالاون بأ توضيح كافي بيان فرومودن: چنانه به فرماندة اين داستة تيراندالا

سفارش كردند:

(اوضح الحيل عنا بالليل، لايانونا من خلفنا! إن كانت لنا أو علينا فائت مكاتبه; لانؤنين مسن

قبل.) ١

سواركاران دشنم را با تيراندازي از ما دور نگاه دارا اگر جنگ به سود ما به زبان

ما بود، سر جايت بمان: مبادا از ناحيه تو مورد حمله دشنم واقع شويم!؟

به تيراندان نيز سفارش كردند:

(هموا ظهورنا؛ فإن رأييمنا نقل فل تشرونوا؛ وإن رأييمنا قد خمنا فلا تشركونا.) ٢

ما را از پشت سر حمايت كنيد. اگر ديديد كها ما را دارند از دم تيغ مي گذرانند، به

پاري ما نياييد، و اگر ديديد كه داريم گنتام را جمع مي كنيم، باز هم با ما همراه

نشويدا)

در روايت بخاري أمده است كه أنحضرت خطاب به اين تيراندان فرومودن:

(إن رأيمنا نخطانا الطر فلا ترحوا مكانتهم هذا حتى أرسل إليكم; وإن رأيمنا هزمنا القسم

ووطناهم فلا ترحوا حتى أرسل إليكم.) ٣

اگر دیدید که عقبها ما را می رایند، از سر جایتان تکان نخورید، تا سن در یکی

شمار بفرستم! اگر هم دیدید که ما این جمعت را شکست داده ایم و درهم

کوییدایم، باز هم از سر جایتان تکان نخورید تا من در پی شما بفرستم!

با گماردن این داستة تیرانداز، و با این اواام نظام غلافوشیداد، رسول خدا -حصلى

الله عليه وسلم- تنا شکافی را که مکان داشت سوارکاران لشکر مشرکان از آن

١ - سیرتاب این هشام، ج ٢، ص ٦٥-٦٦

٢ - این عبارات را امام احمد و طبرانی و حاکم نیشابوری به روايت از این عباس تقل كردند: نک فتح

الباری، ج ٧، ص ٣٥٠

٣ - صحيح البخاری، كتاب الجهاد، ج ١، ص ٤٢٦.
سوی به صفوف مسلمانان بخزند، و به حرکات نظامی دور زدن و ماریچی دست به نامتین، بستند.
اما در مورد بقیه لشکر؛ منذر بن عمر را بر میهمانی لشکر گمارندند؛ بر میسره لشکر،
زیبی از عموما و گمارندند و مقرر گردد که مقداشان اسوس دستیار وی باشد.
مأموریت ایستادگی در برای سوارکاران خالدن ولید را به زیب سپرندند؛ و در
پیشانی صفحه لشکر، گروهی ممتاز از دلاوران مسلمان و مردان نام آور و جنگ
آزموده را که هر مرد جنگی از آن مانه کشت مرد به حساب می آمدند، قرار دادند.
نقشه بسیار دقیق و حکمت انای بود که نیوک فرماندهی نظامی رسول‌الله
علی بن مسلم در آن مشهود بود. برای هیچ فرماندهی، هرچند که در کمایت و لیاقت
برجسته بوده باشد. امکان ندارد که نقش‌های دقیق تر و حکمت‌های این طراحی کند.
پیام مراسم اسلام، با آن‌که چندی پس از استقرار دشمن به میدان نبرد آمدند، در
بهرین جای میدان استقرار یافتند؛ انی ناحیه پشت و از سمت راست، ارتفاعات
کوهستان را پناه‌گاه خوش قرار دادند. و این منطقه دیگری از پشت اردوگاه
لشکر و همچنین سمت چپ اردوگاه را به هنگام مقتوله شدن جنگ- با بستن تنا
شکافی که در کرانه اردوگاه لشکر اسلام بود. تأمین کردن؛ و برای اردوگاه لشکر
خویش موضوع مرتفعی را انتخاب کردن که توانایی به آن تکه کند. و هنگامی که
مسلمانان اینجا دانش شکست شود، نخواهند به فرار پناه ببرند. و درنتیجه در چنگ
دشمنان و تغییر کندگان گفتار شوند و اسر شوند؛ و در صورتی که دشمن بخواهد
اردوگاه لشکر ایشان را اشغال کند و سررشته کار را از دست مسلمانان خارج
گردد. از بالا خوارهای کمرشکن بر دشمنان وارد کنند. از سوی دیگر،
دشمنان را ناگزیر کرده بودند که موضوعی فرودند را بپذیرند که بسیار براشان
دشوار بود در ماه موضوعی از دستوردهیهای پرورزی اگر پرورش بیشود، بهره‌مند
قهرمان پروری پیامبر

حضورت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- مسلمانان را از اینکه پیش از صدور فرمان از سوی پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- جنگ را آغاز کنند، نهی فرمودند.

و دو زره بر روی هم بر تن پوشیدند، و پیامبران را به پسر با دشمن تشویق کردند.

و آنان را به شکیبایی فراوان و سرسختی در برابر دشمنان سفارش کردند، و به شیوه‌های مختلف، روح حماسه‌آفرین و قهرمانی را در وجود پیامبران دهندند. ذکر جمله این که شمشیر پروده‌ای را از غلاف پرون کشیدند و در میان اصحاب‌شنان ندا دردادند: «من یا خدای این سیف مخفه؟» کیست که این شمشیر را از میان بگیرد و حفظ را ادا کند؟ مرتضی پیشقدم شدند تا آن شمشیر را از دست مبارک رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- بگیرند: علی بن ابیطالب، زیر بن عوام، و عمر بن خطاب، و بالاخره، ابودجان سماک بن خرش به آنها گرفت و شمشیر از جای برخاست و گفت: ای رسول خدا، حق این شمشیر چیست؟ فرمودند:

آن تضرب به وجوه العدوار حیت بیننی.»

ابنکه با آن بر صورت دشمنان بکویی تا خم جردها!

ابودجان گفت: من حق این شمشیر را ادا می‌کنم! آخرین هر نیز شمشیر را به دست
او دادنند.

ابودجانه مردی دلبر بود که در هنگام جنگ بسیار با کبیر و غرور راه میرفت. و دستار قرمز رنگی داشت که هرگاه آن را بر سر می‌پوشت، همگان درمی‌پا می‌گردند. و یک آنقدر کارزار خواهد کرد تا بیماردا وقیح آن شمشیر را به دست گرفت، آن دستار را نیز بر سر بست و در فاصله میان صفوف طرفین با کبیر و ناز قدم می‌زد.

رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– در آن اثنا که وی چنین می‌کرد، فرمودند:

(اما لیلیت (ع) وچرا الله النّمایش) ینمیشد.

«این راه رفتنی است که خداوند از آن نفرت دارد، مگر در چنین موقعیتی!»

سازماندهی نشکر مکه

مشترکان نیز، مطابق آموزه‌های نظامی، لشکر خود را آماده ساختند. فرماندهی کل قوا را به ابوسفیان صخرین حرب داده بودند که در قلب لشکر چاپ‌ترین گردیدند؛ بر مبنای لشکر، خالد بن ولید را- که آن زمان هنوز در زمره مشترکان بود- گام‌زدند. بر مبنای لشکر، عکره‌ای بن ابی جهل را گماردند و فرماندهی پایه نظام را بر عهده

 صفوان بن ابی نهادند فرماندهی تیراندازی را نیز به عبّدالله بن ابی‌ربيع سپردند.

اما لواج جنگ، علمدار لشکر مفرزه از بنی عبدالدازور بود. این منصب آباهو اجسادی آنان بود از آن زمانی که فرمانده عبدمناف مناصب مسؤولی، خودشان را فقصی

بن کلاب را در میان هدایت قریب‌ترین کربه بودند. چنانکه در اواخر کتاب توضیح داده

شد، و هیچکس حق نداشت بر سر این منصب با بنی عبدالدازور سیز کنند، و همگان

باید به این آداب و رسومی که نسل اندون از اثر برده بودند مقدّم باشند. و این، فرمانده کل قوا، ابوسفیان، مصیبت نفری را در جنگ بدر به هنگام اسارت ملزم‌الشان نضروب حارث به یادشان آورد، و برای آنکه خشم آنان را براتکیزد و
حمیت و غیرت آنان را تحریک کند. گفت: ای بنی عبدالداواد، شما در جنگ بدر
عهددار علمداری می‌آید و مامعیه‌هایی که دیدند به ما رسیده؛ همواره چنین
است که لشکر از ناحیه علمدارش شکست می‌خورد؛ و اگر علمدار بر می‌زیند بیفتند،
دیگر لشکر شکست خورده است. حال، خود داده‌ی، با لوای قریش را به هنگام جنگ
بطور جدید بر عهده بگیرد، یا اینکه دست ما را باز بگذارد و بگذارد ما از عهده
آن برایم و شما را از بابت علمداری آسوده سازیم؟
ابوسفيان به مرادش رسید. بنی عبدالداواد از ابن سخن ابوسفيان سخت به خشم
آمدنند، و بر او پرخاش گردند و او را تهدید کردند و به او گفتند: ما لوای خودمان
را به تحویل می‌دهیمی؟ فردی، وقتی که با دشمن روبرو شدیم خواهی دید که چه
خواهیم کرد؟ واقعاً هم، به هنگام مقلوبیه شدن جنگ، با آخر کار ثابت مانندند، و
آتقرد چنگیدنی‌ها یا بکلی ریشه کن شند!

مانورهای سیاسی قریش

اندکی پیش از آغاز درگیری، قریشیان بسیار کوشیدند تا درمان صفوف مسلمانان
پراکندگی و کامکش ابجاد کنند؛ ابوسفيان یکی نزد انصار فرستاد و به آنان پیام
داد: پسرمهمی ما را در اختیار ما بگذارید، تا ما دست‌اش شما بداریم و سر جنگ
با شما نداریم! اما، ابن کوشش‌ها در برای بی‌یافتن که کوه‌ها در برای شریعت استوار
نیم مانند، چه می‌توانست بکند؟! انصار پاسخی کوئنه به او دادند، و چیزهاپی به
گوش او رسانیدند که او را خوش نمی‌آمد!

ساعت صفر فرا رسید. طرفین به یکدیگر نزدیک شدند. قریشیان بار دیگر درصد
آن برآمدن‌ها همان غرض پیشین را عملی سازند. مزدور خیانت پیش‌های را به نام
ابوعامر فاسق-نام وی در اصل، عبد عمونی صیفی بود؛ از را «راهب» می‌گفتند:
کوشش‌هایی برای هر وقت باشد و چون قدرت مایه جالب دارد، انتظار می‌رود که موفقیت کافی باشد.

دانستن این‌گونه اقدامات، به من بدنی برکتی خواهد بود و شناخت من را افزایش دهد.
غریب روی به صحنه نبرد کنید، ما نیز شما را در آغوش خواهیم کشید، و تشکه‌های نرم و برآزاده زیر پایتان خواهیم گسترد.
اما، اگر پشت به میدان جنگ کنید، ما نیز از شما جداپا اختیار خواهیم کرد؛ آنچنان که گویی هیچگاهشما را دوست نداشتیم!}

نخستین شرارة نبرد
طرفین به یکدیگر نزدیکتر شدند. تا با یکدیگر گلاریز شوند. و مرحله نبرد تن به تن فرا رسید. نخستین کسی که از سویی لشکر مکه آتش جنگ را روانگی کرد، علمدار آنان طلبان ای طلبخیابدی، یکی از دلاورترین سوارکاران قرهبکه مسلمانان او را یکی از چهار کتیبه (فوق جنگی) می‌نامیدند. وی سوار بر یک اشتر نر از
میان صفوف لشکر بیرون آمد و مبارز طلبه. ابتدا، سپاهیان نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- بخاطر شجاعت کم‌نظیر یو از روبارویی با او خودداری می‌کردند؛ اما اندازه بعدها، زیب بسیاری از رفت، و او را مهلت نداد. مانند شیر زیان خود را بر سر او افکند. و رفیق‌های او به دست و سوار گردید. اگر هم یا را محکم بر زمین کوپید، و از روى شتر بر زمین افکند، و با شمشیر سر از بدنش جدا کرد.

وکی نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- این درگیری چشگیر و دل‌انگیز را مشاهده کردن. تکیه گفتند. مسلمانان نیز تکیه گفتند. آن‌ها حضرت‌زیب را سنتند. و در حق او گفتند: «إن لكل نبی حواریاً، وحواري زیبر» هر پیامبری را حواریانی است و از جمله حواریان من زبر است.

از پایی درآمدن علمداران
آتش جنگ شعله‌ور گردید. و طرفین در این گوشه و آن گوشه میدان کارزار به جان یک‌دیگر اعتقادند. سنگینی درگیری در اطراف لواح مشترکان تمرکز یافت. بین عبدالداش، پس از کشتی شدن فرمانده شان، طلبه بن ابن طلبه. یک به یک سمت علمداری را عهده‌دار می‌شندند. پس از او برادرش ابوشیبه عنوان بن ابن طلبه لواه فریش را به دست گرفت و برای مبارزه پیش آمد، و چنان رجی می‌خوانند: «آن‌العلی‌اللّاھو حق‌الدّمَآٔ‌أَنَّان تَحْضِیب الضَّمَع‌أَوَّنَتَدَاً دقیعاً علمداران‌را این حق برگردن است که سری‌زه‌ها غرقه‌خون گرددن با اینکه درهم شکسته‌شوندا؟»

حمزه بن عبدالطلب بر اوحیله برده، و آن‌اکنان ضربیت پر شانه او وارد ساخت که دستش را از کنف جدا کرد. و شمشیر را چنان پایین کشید که تا ناف او را شکافت.
و بشنویش را نمایان ساخت.
پس از وی، ابوسعید بن طلحة پرچم را برافراشت. سعیدنابی، او وقاصی نبرد به سوی او افتکند که در حنجره او اصابت کرد، و زبانش را برپا افکنند، و در لحظه جان سپرد. بعضی گفته‌اند: ابوسعید به وسط میدان آمد و مبارز طلبید؛ علی بن ایطالب به استقبال او رفت، دو ضربت دادوست کردند؛ و علی او را ضربیت زد و به قتل رسید.
آنگاه، مسافر بن طلحة بن ابی طلحة لواه قریش را برافراشت: عاصم بن ثابت بن ابی الافلحم تیری به سوی او افتکند و او را کشت. پس از وی، برادرش کلاب بن طلحة بن ابی طلحة عملدار گردد: زبير بن عوام بر او حمله برده و با او پیکر کرد تا او را به قتل رساند. سپس، برادر آندو جلاس بن طلحة بن ابی طلحة لواه قریش را به دست گرفت: طلحة بن عبیدالله با فریاد ضریبی بر او زد که کارش را ساخت و جانش را گرفت. بعضی نیز گفته‌اند: عاصم بن ثابت بن ابی الافلحم تیری به او زد، و کار او را پکسیر کرد.
اينان شش تن از جنگجویان قریش از يك خاندان و دودمان بودند: خاندان ابوطلله عبیدالله بن عثمان بن عبدالله؛ همگي در بای لوای مشترک قریش جانشان را از دست دادند. آنگاه، مرد جنگاور دیگري از بين عبداللهار به تمام ارطهار بست و سرخیل علمدار گردد: و علی بن ایطالب او را به قتل رساند. بعضي نيز گوردند: قاتل وي حمزه بن عبداللهملب بود. آنگاه، لوای قریش را شریع بن قارظ به دست گرفت، و قزمان او را کشت. قزمان مرد منافقی بود که از روي حمیت جاهلی در پیکر با مسلمانان همراهی مي کرد، و انگیزه وی در کارزار، اسلام و مسلمانی نبود. سپس، ایزوازد و عموی بن مناف عبدالله حامل لواه قریش گردد: وی را نيز قزمان کشت. آنگاه، يکي از پرسن شرعی بن هاشم عبدالله علمدار گردد، و باز هم توسط قزمان به قتل رسید.
پیکار در دیگر صحن‌های کارزار

در آن اثناء که مرکز نقل درگیری‌های جنگ پیروی علما مسالمات در قربانیان قربانی بود، در جایی جایی درگیر عرضه نبرد نیز کشت و کشتی تلخ جریان داشت. روح ایمان بر صفحه علما حاکم بود. همانند سیل خوشه‌ای همراه صفحه مسالمات به هر افتاده بودند و سدها را در برابر رسانی یکی پس از دیگری می‌کشستند. و بهره‌مندی می‌گفتند: آیت‌الله‌امام بپیران! این، شعار رزمگان مسلمان در سراسر جنگ

هیچ کس دیگر نبود که آنها برگردد و همچنان بر زمین افتاده ماند.
صفوف سیاه مشترکان که در پر ارز او قرار می‌گرفت، از هم می‌پاشید.

زمان بن عرام گوید: آنگاه که از رسول خدا -علی‌الله علیه وسلم- درخواست کرد که شمشیرشان را به دست من بدهند، و به من ندادند، و آنرا به دست ابودجانه دادند. به دل موردی و با خودم گفتند: من پسر صفویه عطه رسول خدا -علی‌الله علیه وسلم- هستم; از قرش نز هستم، از جای نیز برخاستم، و پس از ابودجانه من شمشیر را درخواست کرد؛ اما، آنحضرت شمشیرشان را به او دادند و روا وانهادند؛ بخدا، نظره خواهم کرد که چه می‌گوید؟ اما را دنیال کرد. دستار سرخ رنگی که داشت از كولی بارش بیرون کشید و بر سر پست. انتصار گفتند: ابودجانه دستار مرگ را بیرون کشید! آنگاه آهنگ میدان کرد و چنین رجز می‌خواند:

آیا آئلی‌زادی عاشق‌شناسی خیالی وحنن بالسنف لشی‌التخیل
آن آسفم ال‌اذهر فی الكیوول اضریب بنسفیف الله والرسول

من آنم که با رقمی پیمان بسته‌ام، آنگاه که با یکدیگر در دامنه کوه و در کنار نخلستان ایستاده بودیم:

که تا پایان روزگار، هرگز در سیاهی لشکر نمانی! من آنم که با شمشیر خدا و رسول، شمشیر می‌زنیم‌ا

ابودجانه به هر یک از افرادشان که بر می‌خورید و را وا می‌کشید. در میان مشترکان، مردی بود که مسلمانی را که مدید جراحت برداشته است، بر سر او می‌تاخت و او را از پای درمی‌آورد. این مرد با ابودجانه روبارو شدند و هر لحظه به یکدیگر نزدیکتر می‌شدند. از خدا خواستن که آن‌لو را به هم پرساند. دو ضربت با یکدیگر دادوست کردند: ضربت نخستین را آن مرد می‌کرد ابودجانه وارد کرد. اما ولی با سه ریزی ضربه شمشیر او را گرفت، و شمشیر وی را سپر ابودجانه گاز گرفت.
آنگاه ابودجانه بر اور ضربت وارد کرد، و او را به قتل رسانید. ابودجانه صوفوف شرکان را یک به یک از هم درید و پیش رفت، تا به فرمانده دسته زنان قریش رسید. ابتدا ابودجانه نمی‌دانست با چه کسی برخورد کرده است. ابودجانه بعدا گفت: آدمی را دیدم که با شدت هرچه تمامتر، جنگجویان را به پیکار تحریک و تشوه می‌کند. آهنگ او کردم. وقتي شمسیر را بالاى سرش بند کردم شیون کرد. دیدم یک زن است: نخواستم کرامت شمشیر رسول خدا -علی الله عليه وسلم- را بر ضربت زدن بر فرق یک زن خدشه‌دار کنم! آن زن هند بنت غثبی بود.

ذریع بن عوام گوید: من دیدم که ابودجانه شمشیرش را بلند کرد تا بر فرق هند بنت عتبه فرود آورد؛ اما شمشیرش را به سوی دیگر بردا گفت: الله و رسوالع بسم! حمزه بن عبدالملک شباهت همانند شیران خشمشیان می‌گنجید. بر قلب لشکر شرکای زد. پی باکی او در حمله به دشمن پی نظر بود. قهرمانان لشکر مکه همانند این سوی و آن‌سوی پرده‌های خشک در برابر بادهای تند، از سر راه او کنار می‌رفتند! افزون بر مسارکی که در جهت از پای درآوردن علمداران شرکان بصورت نیش داشت، یک سر دیگر قهرمانانشان نیز کارا آورده بود. سرائجاج، در حالیکه همبازین پیشانیش رزم‌های‌گان می‌گنجید، از پای درافتند: اما، نه به اگونه‌ای که قهرمانان رودوری مبارزان در میدان جنگ از پای می‌افتد: بلکه به آن وضعیتی که مردان بزرگ در تاریکی شب ناجوانمردانه ترور می‌شوند!

1- سیره ابن هشام، ج ۲، ص ۶۸-۶۹
2- سیره ابن هشام، ج ۲، ص ۶۹
شهدت شرک خدا حمزة بن عبدالمطلب
قاتل حمزة، وحسين بن حرب، خود چین گوید: من غلام جبیر بن مطعم بودم.
عمومی ای توله‌ی بن عدی در جنگ بدر کشت هم شده بود. وقتی قلیانی راهی احمد
شدند. جبیر به من گفت: تو اگر حمزة عمومی محمد را به پاسا عمومی من بکش،
آزاد هستی؟ گوید: همراه دیگر جنگجویان به راه انداختم. من مردی حبیب بودم و
نیز پرانتی را همچون مردان حیشه به یاد داشتم: کمتر نشان روانی از خط همیکرد.
وقتی جنگ دوگرگشت، من نیز به میانه میدان آمد و پیوسته به حمزة می‌گریستم و او
را مزقت می‌کردم. لحظه‌ای اگر را در میان جمعیت دیدم که همگان‌اشتر نور اورق
(خاکستری رنگ) صوف جنگ آوران را از هم می‌درد، و هیچ چیز و هیچ کس
باید مقاومت در برابر او را ندارد. بخذا، آماده شده بودم که قصد او کنم. پشت
درختها و تخته‌سنگ‌ها خودم را پنهان می‌کردم تا او به من نزدیکتر گردد. در همان
اثنا، پیش از من سباع بن عبدالعزیزآهنگ است کردم. وقتی حمزة او را دید به او
گفت: جلوتر بیا، ای پسر آن زن مقطوعه البظورا! (ماده ری اول حرف‌های خنده کردن
دختران عرب بود). گوید: حمزة آنجانه ضربی بر او زد که گویی سرش را پراندا
گوید: من نیزما را دور سرم چرخانیدم، تا وقتی که نیک از آن اطمنان حاصل
کردم، به سوی حمزة پرتاب کردم. نیزه به نهیگاه و اصابت کرد، و از میان دو
پاپش بیرون آمد. خواست خودش را به من برآورد و با میدنگرش اما نتوانست
من او را به همان حال و انتهاد داشتزد; آنگاه جلو رفتم و نیزما را برگرفتم. آنگاه به
اردوگاه بازارگشتم و در آنجا نشستم. من با کس دیگری کاری نداشتیم فقط حمزة را
کشتی بودم. تا آزاد شوم و همین‌که وارد مکه شدم، آزاد شدم!

۱- همان: ج. ۲ ص ۶۹-۱۶۷: نیز صبح البخاری. این و حسین پس از جنگ طفن اسلام آورد. و با همان
نیزم‌الله مسلمه کذاب را نیز کشت، و در جنگ برموک نیز بر علیه رومیان شرکت گشت.
کشتی شدن اسد الله واسدرسوله حمزه بن علی مسلمانان برای مسلمانان بود. با وجود این، همچنان برتری رضایی مسلمانان در میدان جنگی اخذ محفوظ بود. و رزمندگان مسلمان کاملاً نبض میدان جنگ را در دست داشتند. در این جنگ، ابوبکر عمر بن خطاب، علی بن ابیطالب، زهیر بن عموم، تصبب بن عمیر، طلح بن عبيد الله، عبدالله بن جعفر، سعد بن معاذ، سعد بن غیاث، سعد بن ریع، آنس بن نضر، و امثال ایشان، آنها با مشترکان کارزار کردند که عزم و اراده‌ای بزرگی آن‌ان باقی نگذاشتند، و بند از بند آنان جدا کردند!

از آغاز همسر به زیر بال شمشیرها
یکی از هفتمان به نظر جنگ احذِ حنظلة «غسيل الملائكه» بود. وی حنظله پسر ابوعامر، و ابواعمر همان مرد راهی بود که او را «فاسق» نام نهاده بودند. و اندکی پیش از این از او باد کردیم. حنظله نازه عروسی کرده بود. وقتی سر و صدام جنگ را شنید، همسر جوانش را در آغازی کشتی به بود. یه درنگ، خود را از آغازی و ی پریون کشانید، و شتابان به میدان جنگی عزیمت کرد. وقتی در میدان جنگ با لشکر مشترکان روابط گردید، صفوف آن‌ها را یک‌یکی دید. و خود را به فرمانده لشکر مه‌ایوسفیان صبن حرب رسانید. و کم‌مانده بود که کار وی را ب‌پاره‌شود؛ اما خداوند شهادت را نصبی از گردانی. در همان اثنا که بر سر ایوسفیان فرود آمد و ی بر سینه او نشسته، و او را کاملاً در اختیار گرفته بود، شدید بین اسود او را دید و

ضرسی بر او فرود آورد و او را به قتل رسانید.
سهم دسته تیراندازان در کارزار
دسته تیراندازان، که رسول خدا آنان را به «جلب الرماد» گمارده بودند، یک و پیشایی
از خود نشان دادند و توافتند وری‌جنگ را به سود لشکر اسلام برگردانند. سوارکاران لشکر مکه به فرمانده‌های خالد بن ولید و دستیاری ابوعامر فاسق، سه بار
حمله‌ور شدند. تا جا‌ح شکر اسلام را مورد تعرض خود قرار دهند، و راهی
به یک لشکر مسلمانان پیدا کنند، و از این طریق، شوروش و بلوزه در صفوف
مسلمین پدید آورند. و شکست کوئنده بر آنان تحمیل کنند. اما این تیراندازان، هر
بار با تیرهای کارسازشان آنان را به رگبار بستند و هر سه حمله آنان ناکام ماند. 

شکست مشترکان
گردونه جنگ همچنان می‌گردد، و آتش جنگ پوسته شعله‌ور بود، و لشکر کوچک
اسلام کاملاً بر عرضه کارزار مسلم بود. فهرمانان مشترک، انگشتان درموم و اراده
خوشی را به ادامه جنگ از دست دادند؛ صفوف لشکر مکه یک بک به یک، از راست
و چپ و پیش و پس، از هم می‌گستند؛ و هر دو هزار رزمیته مسلمان روبرو شده بودند. نه چند صد مارد جنگ‌نهاد معدد و مسلمانان
برترین و برازندترین تابلوها را از شجاعت و یقین خوشی ارائه می‌دادند.
فرشیان، پس از آنکه تمامی تواب و نوا و امکان‌ها را برای پسران راه بر حمله
مسلمانان به کار گرفتند، و کاری از پیش نبردند؛ احساس درمانگی و پیچارگی به
آنان دست داد. و همین خوشی را از دست دادند تا آنجا که پس از کشته شدن
صوار، یکی از فرشیان جرأت نکرد که خود را به لواز بر وضع افتشاده قرش
برساند، و آن را برافزارد. تا روشن نبند همچنان پیش برود. لشکر مکه پای به فرار

1- نکد: فتح الباری، ج. 7، ص 426.
گذاشت، و فراز را بر قرار ترجیح داد، و قرشیان آنهمه نوبدهایی را که از بابت خونخواهی و انتقام گرفتن و یکپره کردن کل مردمان و بزرگداشتند عزت و شکوه و مجد و عظمت دیرینه قرش، به خود داده بودند، از پای بردند.

ابن اسحاق گوید: آنگاه خداوند فتح و نصرت را از جانب خویش به مردمان ارزانی داشت، و به عهده خود با آنان وفا کرد. مردمان سیاه‌پوستی جنگجوی مکه را از دم تیز گذرانیدند، و صحتی اردوگاه را از آنان پیرا نمودند، و شکست مشرکان بی‌تذید گردید.

علی‌الله بن زیبر از پیش روایت کرده است که او می‌گفت: بخدا، من آنچه استاده بودم و پاهای شیرینا قربک و زبور‌عالیان گروهی را می‌دیدم؛ هن و همراهانشان، قربک قربک، جام‌ها را بالا زده بودند و می‌گریختند، و بی حرف و نقل، دستگیر شدندشان حتمی بود...

در حدید بیرا بن عازب به روایت صحیح بخاری چنین آمده است: وقتی بر آنان حمله برآمد، پایی به فرار گذاشتند، تا آن‌جا که مشاهده کردم زنان راهی دامنه‌های کوه‌های شدیداند، و ساق‌های پایشان را برخی کرده‌اند به گونه‌ای که خلخل‌هاشان دیده‌می‌شود! مسلمانان نیز تیغ در میان مشرکان نهادند، و به جمع آوری غنائم پرداختند.

اشتباه فاجعه‌ای تیراندازی‌ان
در همان لحظاتی که لشکر کم عده و غنده اسلام، بار دیگر به پیروزی کوی‌های بر اهل مکه دست یافت، بود که به هیچ وجه، دست کمی از پیروزی به دست آمده در

---
1- سیرت‌نامه هشام، ج. ۲، ص. ۷۷.
2- صحیح الیخاری، ج. ۲، ص. ۵۷۹.
جنگ بدر نداشت، از ناحیه اکثریت تیراندازان مستقر در جبل الرماه اشتباه فاجعه آمیز سر زد که کاملاً ورق جنگ را برگردانید. و اوضاع را با کسره دگ‌گون ساخت، و منجر به خسارت‌های کمرشکنی برای سیاه مسلمین گردید. و حتی نزدیک بود به قتل نیک اکرم -صلی الله علیه وسلم- بیانجامد. و آثار ناخوشایندی بر سابقه پیروزی و نام و نگ فتحانه ایشان که در جنگ بدر، از آن برخوردار شده بودند، برجای نهاد.

پیش از این، متن امام قاطعانه تا را که رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- به این تیراندازان صادر کردن، اشاره کرده: مبین بر اینکه در هر حال در مواضع خویش پایبند بمانند؛ چه پایروزی پیش آید، و چه شکست؛ اما به رغم این امر مؤکد پایبند اکرم -صلی الله علیه وسلم- و همبل که این تیراندازان دیدند مسلمانان به گردآوری غنائم پرداخته‌اند. انگیزه‌های دنیای دوستی در اندونزی فوت گرفت، و با یکدیگر گفتند: «الغniejs! قارون اکرم شده‌اند! دیگر منتظر چه هستید؟»

فرمان‌های دسته تیراندازان، عبدالله بن جبير، امام پایبرگ گرامی اسلام را به یاد آنان می‌آورد و به آنان می‌گفت: مگر فراموش کرده‌اید که رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- به شما چه گفتند؟ و لیکن، اکثریت قرب از اتفاق تیراندازان به این تن‌درکان وقعت نهاندند، و گفتند: یخدا، ما نیز خودمان را در میان این جمعیت می‌افکنیم. و بر سهم خودمان از غنیمت دست می‌پاییم! ۱ مسراج، چهل تن یا یشتر، از این تیراندازان مواضع خودشان را در جبل الرماه رها کردن، و به اینهای علی پیکر اسلام که سرگرم گردآوری غنیمت بودند. بیانید. با این ترتیب، پشت صفوف سیاه‌پوستان اسلام خالی شد؛ تنهای جبير به اتفاق‌ها تن یا کمر، از بیانش پرچم‌مانند. و مواضع خودشان را حفظ کردن، و عزل را به آن جرم کردن به همانجا بمانند. تا این ۱۷ روست

۱- بخاری این مطلب را به روایت از بیان بن عازب آورده است: نک صحيح البخاری، ج. ۱، ص ۴۲۶.
خمیسه گامانبری خالد بن ولید

خالدین ولید این فرست طلاپی را غنیمت شمرد؛ به سردت برق و باد، خود را به جبل الرما رساند. یا از پشت آن مواضع، واپسین صفوی سیاه مسلمین را دور بزند، بی‌درگ نبرد بسرب عبیدالله بن جبر و پاران معلم شرفود، آلم و آنان را بجز چند تن که به جمع سباهان مسلمان پیوستند- از دم تیغ گذراندند. از پشت سر بر صفوی مسلمین حمل و گردید. سوارکاران تحت فرماندهی خالدین ولید فریادی پلنگ سر دادند؛ مشترکان که در حال فرار بودند، دربافتند که تحویل نتایج رخ داده است؛ بازگشتند و بسی مسلمانان حمل و گردیدند. یکی از زنان قریش، عمره بنت علی، حارثه، لوای بر زمین افتاده مشترکان را برافراشت. مشترکان پرامون لواز از نو برافراشت خوشب گرده آمدند. و پار دیگر آن را چسبیدند، و یکدیگر را ندا در دادند، و در یارب مسلمانان دست به دست همیگر دادند، و آماده تبریک شدند. و آن پیش و پس، سباهان اسلام را در میان گرفتند، و حلقات محاضره بر مسلمانان تنگ گردید و زیر منگنه قرار گرفتند.

موضوع کیفیت فرد امام پیامبر

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در آن هنگام، در میان دسته کوچکی مشکل از نه تن از صاحب‌های پشت سر صفوی سباهان اسلام 1 و پیکار پروزندگان مسلمانان و

1 در صحيح مسلم (ج2 ص 107) چنین آمده است که پیامبر (ص) اسلام در آن هنگام در جنگ اجد با هفت تن از انصار و دو تن از قریش تنها مانندند.

2- سخن خداوند متعال بر این نکته دلالت دارد که سر می‌فرماید: «وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّمَا يَبَذِّلُونَ فِي أَخْرَاجِكُمْ» (سوره آل
تعقیب مشارکان را زیر نظر داشتند. ناگهان، گفته شدند و مشاهده کردند که رزمندگان مسلمان در محاصبه سوارکاران خالدين ولید قرار گرفتند. پیامبر برگزیده اسلام، اینک بر سر دو راهی واقع شده بودند. یک راه، آن بود که شایان خودشان و به دست سرتونش و قضا و قدر بپردازند; و راه دیگر این بود که جان خود را به خطر باندازند. و یارانشان را بسوی خود فرا خوانند تا آنان به گرد آنحضرت فراهم آیند، و با آنان یک جهه نیرومند تشکیل دهند، و به واسطه آن راه لشکر خوشیش را از میان حلقه محاصبه دشمن بسیار ارتفاعات احتمالاً باز کند.

در اینجا، نبی نوزده و دلاوری پی نماینده رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بسیار مشهور است. آنحضرت شخصاً صداپیشان را بلند کردند و بر سر یارانشان فریاد زدند: «الی عبادالله! بیشتر از آیین، ای بادگیان خدا! با آنکه می‌دانستید پیش از آنکه صدا به رزمندگان مسلمان برسد، مشارکان صدای ایشان را خواهند شنید! با وجود این، آشکارا چنان خود را به خطر انداختند و در آن شرایط حساس مسلمانان را پرا خوانندند و ندا دردندند. عملاً تن چنین شد؛ پیش از آنکه مسلمانان به سوی آنحضرت بنشستند، مشارکان از موقعیت ایشان باخبر شدند و بر سر آنحضرت تاختند.

پر اکتفادی در صفوف مسلمین

سیاه‌های اسلام، وقتی در حلقه محاصبه دشمن قرار گرفتند؛ عده‌ای از آنان عقل از سرنشین بزرگ و گذشته از جان خودشان می‌نشستند؛ این بود که پای به فرار گذاشتند، و میدان نیرد را ترک گفتند، به گونه‌ای که هیچ خیر نداشتند پشت سرنشین چه اثباتی می‌افتد. از این عده، بعضی خود را به مدت سه راسانی و به مدت وارد

 عمران، آیه ۱۵۳)
شدند: بعضی دیگر از آنان به ارتفاعات کوهستان پناه بردند.

عددای دیگر، بازگشتند و با سیاه مشترکان در آمیختند. دو لشکر درهم شدند، و دیگر
از یکدیگر متمایز نبودند؛ به گوناگون که برخی از مسلمانان یکدیگر را کشتند;
جنگ‌های خارجی از عابده روايت می‌کند که می‌گفت: در روز جنگ‌های مشترکان
شکستی فاحش خوردن‌دیدند؛ اپلیس فیدر زد: ای بندگان خدا، پشت سرتن! امین، از
پشت سرتن در درامان مباشید! صفویه که جلوتر بودند بازگشتند، و به صوف پشت
سرشان حمله کردند. حذفیه با دو چشم خودش دیده که پدرش یمان است. گفت: ای
بندگان خدا، این پدر مان است؛ این پدر است! گوید: نه، از او دست
برنداشتند تا را کشتند. حذفیه نیز گفت: خدا از مسر تقسیم‌ران بگذارد! عروه
می‌گوید: بخدا، از آن پسر نیویاره مرحی نیک بود تا وقتی که به خدا پوست.

این اینه اخیر، در میان صفویهان پراکنده شدیدی حکم‌فرما گردید، و کاربان به
هرج و مرگ کشید. پیشرفت حیران و سرگردان شده بودند؛ نمی‌دانستند به کدام
سوی رود آورند؛ و در همین حال و احوال، صدا فریدی را شیدند که می‌گفت:
محمد کشت شد! آخرین بقا‌ای هوش نیز از سرشن پرید. روحیه رمزی و معنویت
ايمانی در ویژگی بسیاری از ایشان از میان رفت با تا حدودی رنگ باخت؛ برخی از
ایشان، دست از نبرد کشیدند، در ذلیله و ملت‌سانه اسلاح بر زمین نهادند؛ برخی
دیگر از ایشان، در اندیشه از ارتباط برقرار کردن با عیال اله بن آبی، سرکرده منافقان;
افتدند. تا برای ایشان از ابومسیس هامان بگیرد. آنس بن ترضی بر این عده گذر کرده;

1 - صحیح البخاری، ج 1 ص 582- فتح الباری، ج 7 ص 363- 4362- 3751- غیر بخاری یادآور شدند
که رسول خدا -صلى الله عليه و سلم- خواستند خون‌های پدرش را به یکدیگر؛ حذفیه گفت: گوئی
خون‌های پدر را به مستندان مسلمین صدفه داده! و با این ترتیب ارگمندی نزده حضرت
رسول اکرم -صلى الله عليه و سلم- افزایش یافت.
همه اسلحه بر زمين نهاده بودند. گفت: منتظر چه هستید؟ گفتند: کشته شدن رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-! گفت: آنوق، زندگی بعد از او را می‌خواهید چه کنید؟! بخیریت تا شما نیز به همان ترتیبی که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- کشته شده است، و در همان راه کشته شوید! آنگاه گفت: خداوند. من به درگاه تو اعتذار می‌جویم از کردار اینان، یعنی مسلمانان؛ و از تو بیانری می‌جویم از کردار اینان، یعنی مشرکان! آنگاه جلوتر رفت، و سعیدن معاذ او را دیده; گفت: کجا ای اباعمر؟ آتے گفت: وا از بوس بهشت، ای سعدا! من بوس بهشت را از کرانه‌ای می‌شنوم! آنگاه به سوی سیاهاان دشمن رفت و با آنان پیکار کرد تا کشته شد. پیکر وی نیز شنخته نشد، تا زمانی که خواهرش- پس از پایان جنگ- او را از انجشتانش بازشناخت. وی هشتاد و چند زخم برداشته بود که بخشی از سری‌بی، و بخشی از شمشیر، و بخشی از تیز بود. ثابت بن ذحاح قوم و خوشیان خود را ندا درداد و گفت: ای جمعت انصار، اگر محمد کشته شده است، خداوند حسی لایمیوت است! برای حفظ دین و آئینان کارزار کنید؛ خداوند شما را بازی می‌کند و به پیروی می‌رساند! قند تن از انصار به او پیوسندند؛ او نیز به اتفاق آن عده از رزم‌شنگان، بر گردن سواره نظام خالد حمله برده و آنندرون را پیکار ادامه داد تا آنکه خالد وی را نیز از پای دراورد، و همراهانش را به قتل رسانید. !

مردی از مهاجرین بر مردی از انصار که در خون خوش دست و پا می‌زد، گذر کرد. به او گفت: ای فلان کس، آیا فهمیدی که محمد کشته شد؟ آن مرد انصارية گفت: اگر محمد کشته شده باشد، رسالت خودش را تبیغ کرده و رفته است؛ شمای

2 - السیرة النبویة. ج2. ص 24.
نیاز از حرم دیتتان با پیکار و کارزار حمایت کنید.

در پرتو این قهرمانی‌ها و بی‌باکی‌ها و تشکیل‌ها و توجیه‌ها، لشکر مسلمان‌تان بار دیگر روایه‌رزن و معنویت ایمانی خویش را بازیافتند، و هوش و خریدانش به سر بازآمدند. از فکر تسلیم شدن یا ارتباط برقرار کردن با عبدالله بن آبی متصوف گرددند؛ اسحله‌ها را از زمین برداشتند، و صفوف برچای‌مانده مشرم‌کان را آماده حمله خویش قرار دادند، و در پی آن بودند که راهی به مشترکه رسل علیا - صلى الله عليه وسلم - پیدا کنند. ضمناً، به آنان خبر رسید که خبر کشته شدن پیغمبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - یک دروغ ساختگی بوده است؛ و این نوید و پیش آورد بر نیرو و توان آنان صد چندان افزود، درنتیجه، پس از آنکه کارزاری سخت را پشت سر گذاشتند، و با رشادت سیاسی با دشمنان درآویختند، موفق شدند که از حلقه محاصره رها شوند، و در موضع قابل اطمینان گردیدند.

یک گروه سوم نیز وجود داشت. این گروه، جز رسوال خدا - صلى الله عليه وسلم - به هیچ‌چیز و هیچ کس حتی خودشان نمی‌اندیشیدند. این بود که این گروه در هممان آغاز نگش شدن حلقه محاصره خود را به جوبار رسوال خدا - صلى الله عليه وسلم - رسانیدند. پیامبر ایشان گروه از رزمگان، ابوبکر صدیق، عمر بن ابیطالب، و دیگران بودند، که از آغاز جنگ در خط مقدم نبرد می‌جنگیدند، و همینکه شخص شریف پیامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - را در خطر دیدند، در خط مقدم دفاع از رسوال خدا - صلى الله عليه وسلم - قرار گرفتند.

اوج گروردان جنگ پیرامون پیامبر

همزمان با درگیری شدن گروه‌های مختلف مسلمان‌تان با پیامدهای محاصرا دشمن، و

---
1- زادالمعاد. ج. 2، ص. 96.
خرد شدن شان در میان دو سنگ آسیابی دشمن، پرامون رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نبرد جنگی جانانه درگرفته بود. پیش از این گفتگم که در آن هنگام، وقتی که مشرکان حلقه محاصره را تناک کرده، در کنار پیامبر و رزگ الشام، نه تن یک کرون مسلمانان بیش تردن. وقتی انضمام مسلمانان ندا در داند: فلسطیوی به‌شمارده، آن رسول الله! مشرکان صادای انضمام شده‌، و ایشان را شنایند: و بازگشته، و به انضمام حمله ور شده، و با تمامی پوزش و خوش‌بینه به‌سری ایشان آمدند; پیش از آنکه احتمال از لشکریان مسلمان خبردار گردد، میان مشرکان یک‌ابن دسته نه نفره از صحبة رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نبردی خشونت‌بار درگرفت که طی آن مسلمانان نمودارهای کم‌نظیری از عشق و فکاری و شجاعت و شهامت را به ثبیت رساندند.

* مسلم از انس بن مالک رواید کرد است که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در جنگ‌های داه، با هفت تن از انصار و دو تن از قربانیان تها مانندند. وقتی دشمن پر ایشان حمله گردد، فرمودند:

(من یزدُهُم عَالِیَةَ اللَّهُ الْجَنَّةُ؟ یَا وَهُوَ رَفیعُ فِی الْجَنَّةِ).

کیست که این دشمنان را از ما دور گرددند، و بهشت از آن ای گردد؟! یا... و رفیق من در بهشت باشند!؟

مردی از انصار جلو آمده و کارزار کرد تا کشته شد، پس از این، مردان دیگر انصار یکی پس از دیگری پیش آمدند تا تمامی آن هفت نفر کشته شدند. آنگاه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به این دو پیش خوشی گفتند:

(ما أنصافًا أصحابنا) "همی‌زنمان ما با ما! به انصاف و رفتن نکردن!" 1

آخرين نفر از آن هفت تن رزمندگان انصار، عماره بن بیسیبین سکان بودند: آنقدر

1 - صحيح البخاري، «باب غزوة أحد»، ج 2، ص 4.7.
داشوارتیری حظا‌تی زنده‌ی پیامبر (ص)
صورتشان فرو رفت، و گفت: خذها و آنا ابن قیمتا! بگیر، که من ابن قمنه هستم! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در حالیکه خون از صورت خویش باک می کردن. گفتند: "آقاه!" خدا ذلیل کندا! ۱ در صبحین آمده است که دندان پیشین آنحضرت شخصت شکست، و سر آنحضرت شکافت، و خون از سر و صورت ایشان سرازیر شد. حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- خونها را کنار می زدند و می گفتند:

(کیف یفlegen قوم شجرا وجه نیهم وکسرا ربابیه، وهو یدعوهم إلى الله؟) چگونه ممکن است روى رستگاری بیندن مردمانی که صورت پایامبران را مجروح کردهند، و دندان پیشین را را شکافتند. در حالتی که او ایشان را بسیعی خدا فرامی خواند؟! ۱ خداوند عزوجال در این ارتباط این آیه را نازل فرمود: 

«لیست لیک از این ثغیر، او یثوب علیهم اکنون و یغدیده، فإنه که طالمون؟» ۲ کار این مردمان هیچ به تو واگذار نیست! با این است که خدا از ایتان درمی گذرد، يا آن است که خدا ایتان را عذاب می فرماید؟ که ایتان ستمکارانند؟! ۳ به روایت طبرانی، پایامبر پرگ اسلام در آن روز گفتند:

۱ - خداوند نیز دعای رسول خدا را اجایت فرمود. از این عائش روایت شده است که ابن قمنه نزد خاتونداش بازگشت: آنگاه بسی گوسفندان رفت، و آنها را بر سر قله کوهی یافته. در میان گوسفندان قرار گرفت: ناگهان قوچی بر او حملور شد و آنچنان شاخی به او زد که او را از فرار کوه به زیر افکند و یاره پا به بناشیدگی بالایی گرفت. (فتح الباری، ج. ۷ ص ۳۷۳) طبرانی چنین اوردند: خداوند یک قوچ وقیحی را بر او مسلط گردانید که آنقدر بر او شاخ زد تا او را نکه نه کرد. (فتح الباری، ج. ۷ ص ۳۷۶).

۲ - سورة آل عمران، آیه ۱۲۸

۳ - صحیح البخاری، ج. ۲ ص ۵۸۲، صحیح مسلم، ج. ۲ ص ۱۰۸.
(الله اغفر لقومي فاعلمون) ١

(رب اغفر لقومي فاعلمون) ٢

(الله اهذ فاعلمون) ٣

(رسة مارا يرامز كي ايان ناداندا)

و در صحح مسلم چين آمده است كه انحضرت گفتند:

١ - منغ البدائع ٣٧٣ ص ٧

٢ - صحيح مسلم، «باب غزوه احد»، ج ٢ ص ١٠٨

٣ - كتاب الشفاء بتعرف حقوق المصطفى، ح ١ ص ٨١
تكاني دادند، و به دست او دادند، و گفتند:

(1/2) "يراندازي كن، پدر و مادرم فدای تو بادا"

برای دلالت بر ميزان كفايت و لياقت وي همين مس كه نبي اكرم(صلى الله عليه وسلم- پدر و مادرشان هر دو را جز پرای سعد نام نبردهاند.)

در مورد طلحه بن عبیدالله، تعداد به روابط از جابر داستان گرد آمدن مشارکان در اطراف رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را در حالیكه عده ای از انصار پرآمون

ايشان بودند چنين اورده است:

* جابر گورد: مشارکان، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را در ميان گرفتند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: «من للقوم؟» چه كسي با اين جمعت روابتي مي شود؟! طلحه گفت: من! انگاه، جابر پيش آمدن مياي در انصار، و كشته شدن ايشان را یکي پس از دیگري، همانگونه كه ما به روابت مسلم آورديم، حكایت كرده است. وقتي که انسار تا آخرين نفر به قتل رسیدند، طلحه جلو آمد.

جابر گورد: انگاه طلحه برادر يازده مرد جنگي، جنگيد تا به دستنش ضربتی فروند آمد

و انجشتانش را قطع كرد.

طلحه گفت: خسن! پخشکي شاهس! نبي اكرم(صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(2/2) "ول قلت بسم الله لرفعك الملائكة والناس بنورون.

* اگر می گفتی "بسم الله" فرشگان توان را در برادر دیدگان مردمان به آسمان می بردند!"

جابر گورد: انگاه طلحه فرمان را دفع كرد.

1 - صحيح البخاري. ج 1 ص 407، ج 2 ص 580-581.
2 - همان.
3 - فتح الباري. ج 7 ص 361. سنن النسائی. ج 2 ص 57.
حاكم نشأبوري در الأكيلل روايت كرده است كه طلحة در جنگ احده سی و نه ییا
سی و پنت زخم برداشت و دوا انگشت سباه و میانی دست راستش فلش گردید. ١
* بخاری از قیس بن ابی حامی روايت كرده است كه : من دست فلش شده
طلحة را دیدم وی با دست خویش ضربات شمشیر را در جنگ احده از حضرت
رسولاکرم صلى الله عليه وسلم - دفع كرده بود. ٢
* ترمذی و ابن ماجه روايت كردهاند كه : نبی اكرم صلى الله عليه وسلم - در آن
روز درباره طلحة فرمودند:
(من احده أن ينظر إلى شهید يشی على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبیدالله) ٣
هوا كسر دوست دارد شهیدی را بنگرد که روی زمین راه می‌رود: طلحة بن عبیدالله
را بنگردید! ٤
ابو داود طیالسی از عابشه روايت كرده است كه : ابوبرکر هرگاه به پاد روز
احده می‌اند، میگفت: پیروزی‌های آن روز هم از آن طلحة بودا! ٥
ابوکر صدیق - تفییم الله عنه - همچنین، درباره او چنین سروهد بود:
یا طلحة بن عبیدالله قد تربیت لک‌جنس و یومن‌الله‌الیمنا
أتی طلحة بن عبیدالله، بهشت بر تو واجب گردید، و در آخرالزمان بهشت
چای گرفته! ٦

١ - تفه الباری، ج. ٧، ص ٣٦١.
٢ - صحيح البخاری، ج. ١، ص ٥٨١، ٥٧٧.
٣ - ترمذی: متنا، ح. ٣٧٤٠، ابن ماجه: المقدمة، ح. ١٢٥.
٤ - تفه الباری، ج. ٧، ص ٣٦١.
٥ - مختصر تاريخ دمشق، ج. ٧، ص ٨٢.
به هر حال، در آن شرایط حساس، و در آن لحظات دشوار، خداوند امداد می‌دهد. شاید را برای حضرت رسول اکرم (ص) علیه‌الله ولی و المسلم‌ها نازل فرموده‌تو می‌کرد که چنانکه در صحیح بی‌بی (س) از مسجد روایت شده است به گفت: در روز اول رسول خدا (ص) پیامبر (ص) علیه و المسلم‌ها، را دیدم که بر مدت دو روز و دو شب مراکز فن در دارند و سخت به پیکار مشغول‌اند. تا پیش از آن روز ظن‌آور اله که درد سی بود و از پس آن‌روز، دیگر آندو را دیدم. به روایت دیگر، منظور وی این بود که در مرد چنگی یکی جبر شده بود و دیگری می‌کانید.

جمع شدن صحابه پیامبر (ص)

تمامی این ماجراهای با سرعتی هولناک در لحظات گذرا اتفاق گرفتند و جریان، نیکان برگزیده از صحابه پیامبر (ص) بزرگ اسلام- که به هنگام کارزار در خط مقدم سیاه اسلام می‌گیندند- به مجرد آنکه تغییر وضعیت را مشاهده کردنند. یا صدای انتحار دیده شدند، فوراً بسوی ایشان شتاباند. تا آسیبی به حضرت رسول اکرم (ص) علیه و المسلم‌ها، نرسد. در حالی که تاب آن را نداشتند باشند! در عین حال، موقعي سر رسیدند که انتحار مانند سوء حمله بوده، و شب تن از زرماندگان انصرار کشته شده بودند، و هنگامی آنان از شدت جراحات از پیکار درمان‌ده بودند، و سعد و طلحه سخت مشغول دفاع و کارزار بودند. همین‌که از راه رسیدند، با یکرها و سلاح‌های‌شان گرداگرد رسول خدا (ص) علیه و المسلم‌ها دیواری کشیدند. و آن‌جانه که باید و شاید ضربات دشمن را بازداشتند، و تهاجم‌های دشمن را پاپش دادند. نهایتین کسی که نزد انتحار بزیست، ثانی ایشان در غار، بایدکر صدیق بود که می‌گفت: در آن روز چنگ‌های دو هما لشکریان از پیامبر (ص) علیه و المسلم‌ها.
بى دور انفعالاتن. من نخستين كسي بودم كه نزد نيباكرم-صلى الله عليه وسلم- بازگشتم. از دور ديدم كه مردي رزمتم در حضور ايشان مي جنگد و از انحضيرت دفاع مي كند. گفتيم: طلحه باش; پدرم و مادرم قدامى بداره طلحه باش; پدرم و مادرم قدامى باد! [با آن همه موقعيت كه از دستم رفته بود, گفتيم: دوست تر دارم كه مردي از قوم و قبيله من باشدا! ديرى نياپيد كه ابوعبيده بن جراح به م رسيد. ابوعبيده مانند پرنده مي ناخت تا به م رسيد. شتياى بنعوب نئى اكرم-صلى الله عليه وسلم- رفتهيم: ديديم طلحه در برادر انحضيرت بر زمين انفتاه است. نيباكرم-صلى الله عليه وسلم- فرودند:
(دنکم اخاکم فقد اوجب).


١ - عبارت داخل [ ] از كتاب تهذيب تاريخ دمشق، ج. ٧، ص ٧٧ نقل شده است.
حفظت اعجاز أمير بثيمرب

لحظه به لحظة بر شمار مشركان أفروذه مي شد، و طبعاً حملات آنان شدت مي يافت، و بر نشأة ايشان تبز بر مسلمين أفروده مي أفزوذ；تا آنکه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم-
در يكي از گودالهایی که ابوعامر فاسق تعبیه کرده بود، درافتاند، و زانویشان ورم
کرد. علی دست ايشان را گرفت، و طلبه بن عیدالله ائهضارت را در آغوش گرفت،
تا ايشان سریا ایستادند!

1- زاد المعاد، ج 2 ص 95.
2- تدیب تاریخ دمشق، ج 7 ص 78.
3- علی بن بثيمرب گوید: در گنج ابد، هنگامی که مسلمانان از دور و بر پیغمبر اکرم -صلى الله عليه
وسلم- پراکند شدند، کشتگان را وارسی کرد. آنحضرت را در میانشان نیافتند، گفت، چه! رسول
خدا -صلى الله عليه وسلم- اهل فرار چرا نیستند؟ در میان کشتگان هم ایشان را نمی یادم! لیکن،
فكر می کنم که خداوند نیز بیخاطر کردار ما بر ما خشم گرفته، و پیامبر را از میان ما برده است!
ابنک، همی چری در وجود من نخواهد بود مگر آنکه پیکار کننا تا کشته شوم! غلاف شمشیرم را
شکست، و یکسر به صرف دشمن تاختم. در برایر من راه پاژ کردند؛ رسول خدا -صلى الله عليه
وسلم- را در میان آنان دیدم؛ مستند ایبی یلم، ج 1 ص 416 ح 546.
ناطق بن جعفر گوید: از مردی از مهاجرین شنیدم که می‌گفتند: در جنگ اخضاد شاهد بودم. نگریستم، دیدم که تهریها از هر سوی می‌بارند، و رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– در آن میان ایستاده‌اند، و هم‌آن تهریها از کنان ایشان می‌گذرند! من آن روز، عبدالله بن شهاب زهراً را دیدم که می‌گفت، محمد را به سر نشان بدهید! زنده نمانم اگر زنده بماندا! در حالیکه رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– در کنار او بودند، و هیچکس در کنار آنحضرت نبود. آنگاه از ایشان گذشت. صفوان در این ارتباط او را سرزنش کرد: گفت: بخدا، اورا ندیدم! به خدا سوگند می‌خورم که او را از ما حفظ‌کنند! ما چهار تن شنیدم و با یکدیگر پیمان بستیم و عهد کردیم که او را بشکنیم: دستمان به هیچ جایی نرسیدا! 

فهرست‌هایی بر پنجره

در جنگ اخضاد مسلمانان، فهرست‌هایی بر پنجره، و فداکاری‌هایی چشم‌گیری از خود هوشان دادند که تاریخ همانند آن، را ثبت نکرده است.

ابوظلله خوشن‌را در پرای رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– حاصل می‌گردند، و می‌گفتند: این مردان همه از نزد پیامبرکرم –صلى الله عليه وسلم– گرفته‌اند: ابوظلله پیش روی ایشان با سیر خوش آنحضرت را حفظ‌کرد. وی مردی تیرانداز بود که کمان را ساخت می‌کرد، و در آن روز دو یا سه کمان را کشت. هرگاه رزم‌دهای با جمعه‌ای پر از تهری بانحضرت می‌گذشت، می‌فرمودند: (انذیرها لاپی طلبی) این تهریها را برای ابوظلله آماده کن! گوید: گاه پیامبر اکرم –صلى الله عليه وسلم– به آن جمعیت می‌گویستند: و

1- زادالمعاد. ج2. ص 97
ابوظلیمه می گفت: پدرم و مادرم فداپذیره بودند، ستارهکی، تیره از کمک این جمعیت در می‌آید و بر شما می‌خورند! ثaanگ در نگاه شاهراً شماماست!

نیز از انس روایت کردند که می گفت: ابوظلیمه به با پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- نور پیکر و جنگی‌بندند. ابوظلیمه نیکو تیراندازی می‌کرد که نگهداری تیره می‌انکن. پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- سرک می‌کشیدند تا نشانه‌ی را بیپیرند!

ابودجان در برابر آنحضرت ایستاده بود، در گرده خوشی را سپری کنید برای آنحضرت.

گردیدنده بود؛ تیرها از هر سوی بر دوی باریکاندند، و اما اصلاً نکان نمی‌خورد.

حاتب بن ابی بلعه، علیه بن ابی وقاص را- که دندان مبزک پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- را شکسته بود- دنال کرد، و با شمشیر ضریبی بر او وارد کرد که سر از روی پیکر بود. آنگاه اسب و شمشیر وی را برگرفت. سعدبندایی وقاص بسپار اصرار می‌ورزید که خودش این برادران را به قتل برساند؛ اما بر او دست نیافت، و حاتب بر او دست یافت.

سعل بن ختیفیکی از تیراندازان قهرمان بود. با پیامبر غرامی اسلام پیمان مسرگ بست، و نقوش بسیار فعل و عمده‌ای در حمایت از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در برابر مشترکان داشت.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز خود شخصاً تیراندازی می‌کردند. از قناده‌ای بن نوعمن روایت شده است که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آنقدر با کمان خود تیراندازی کرد که دو سر کمان‌شان خرد شده بود. قنادهٔ بن نوعمن، آن کمان فرسوده را برگرفت، و همراه‌های نزد او بودند. در روز‌های جمع هم قنادهٔ از حذفه بیرون

1- صحیح البخاری، ج 2، ص 581.
2- همای، ج 1، ص 406.
پرید و بر روی گونه‌اش افتاد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با دست مبارکشان چشم‌ها را به چاپ خود پازگردانیدند؛ و بهتر و تریب‌تر از آن چشم‌دیگر ی‌گردد.

عبدالرحمان بن عوف در جنگ اول کازران کرد تا آن‌که دهانش مورد اصابت قرار گرفت، و دندان‌هایش در دهانش ریخت؛ و بیست جراحت با پیشتر برداشت. بعضی از این جراحات مربوط به یکی بود که بر اثر آنها پاییزه شد.

مالک بن سنان - پدر ابوسعید خدزیر - خون زخم صورت پامبری کر -صلى الله عليه وسلم- را به منظور یک‌گزاری زخم صورت ایشان -می‌کید؛ آن‌ها را فرمودند: "یک چجی خون‌ها را نتف کن! گفت: بدخا، این خون‌ها را از دهانم برون نمی‌ریزد و با همان حال به صحتن نبرد پازگشت. آن‌گاه، پامبری کر -صلى الله عليه وسلم- را فرمودند:

(من آراد آن‌که نظر را رد دو هر چه فی نظرت از این).

هر کس می‌خواهد که مردن از اهل بهشت را ببیند، این مرد را ببیند!«

او نیز رفت و کشته شد و به شهادت رسید.

ام عماره نیز پیکار چشم‌گیری داشت. در میان مردان رزمنده مسلمان بر این قمنه حمله برد. این قمنه ضریبی بر شانه او زد که جراحتی عمقی بر چاپ نهاد. وی نیز با شمشیر خود چندین ضربت بر این قمنه وارد کرد؛ اما، این قمنه دو زره بر روی هم پوشیده بود، و جان سالم بدر بر. ام عماره، همچنان به پیکار ادامه داد تا دوازده زخم کاری برداشت.

مُصَغْب بن غمیر نیز چون شیر زیان بر کفار حمله می‌برد. حملات این قمی‌ه و همراهانش را پاگیر کر گفت: لوای جنگ نیز بر دوش وی بود. بر دست راستش ضریبی تمدن و آن را قطع کردن؛ لوای جنگ را به دست چپ داد، و آنقدر در برابر کفار ایستادگی کرد تا دست چپ او نیز قطع شد. آن‌گاه با سپینه و گردش لمؤی
شایعه قتل پیامبر

هنوز از این فریاد سردادن ابن قیمع دفاعی مجددا این نگذشت بود که خبر قتل نی‌کرم صلی الله علیه وسلم- در میان مشرکان و مسلمانان شایع گردد. این شایعه حساسیترين شرایط را در جنگ احتیاج به امر است. بسیاری از صحابه رسول خدا صلی الله علیه وسلم- که نزد ایشان نبودند، و در حلقه محاصرا دشمن قرار گرفتند، روحیه خودشان را از دست دادند و عزمشان برای ادامه جنگ مست گردید، و در میان صفوف ایشان پریشانی و هرج و مرج و درهم ریختگی قراوان پدید آورده بود. البته ابن شایعه تا حدودی از شدت حملات مشرکان نیز کاست؛ چنان چنین داشته‌خونده که به بالاترین آرزوهایشان رسیده‌اند: و بسیاری از آنان سرگرم مثله کردند کشتگان مسلمانان شدند.

حضور مجرد پیامبر در معرض فرماندهی

وقتی مصاعب به قتل رسید، رسول خدا صلی الله علیه وسلم- لوای مسلمین را به دست علی بن ابی‌طالب دادند. وی نزد کارزاری کارساز کرد. دیگر صحابایی که در اطراف آن محضرات بودند نیز فهمت‌هایی پی نظیری از خویش نشان دادند؛ هم‌زمان هم دفاع می‌کردند. و هم می‌جنگیدند.

1- نکد سیرات این هشام، ج، صص. ۸۲-۸۳، ۸۰-۸۱، ۷۳-۸۰، ۸۲-۷۳، ۸۳-۸۷، زاد المعاویه، ج، صص. ۲-۷۸، ۹۷-۹۴.
سراپسند، پیامبر پرورگ اسلام، توانستند راهی باز کنند، و خودشان را به لشکر شان که در حلقه محاصره بوبدن برسانند. همینکه به نزدیکی افراد لشکر اسلام رسیدند، کمبین مالک ایشان را شناخت، و او نخستین کسی بود که حضرت را شناخت. با صداً بَلدَن فریاد زد: اَي جماعت مسلمانان، مزده دهید؛ این شخص رسول‌الله‌اند!

حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلام - به او اشارت جماعت را که ساکت شود؛ جن نمی‌خواستند مشاکان از خا و مکان ایشان با خیر شوند! اما، این صدا به گوش مسلمانان رسید، و مسلمانان از اطراف به سوی ایشان دویدند. تا آنکه سی زن از باران انحضرت پریامان ایشان گرد آمدند.

پس از این تجمع مجدد سپاهان اسلام، رسول خدا صلی الله علیه وسلام - حکمت منتظم بسیی شکاف کوه را آغاز کردند، و برای این منظر، از میان صفوی مشارکان مهاجمی گذشتند؛ مشارکان نیز بر شدت حمله و هجوم‌شنان افزودند و با کوشش هرچه تمام‌تر می‌خواستند نگذراند این حکمت صورت یگیرد؛ اما، در برای شجاعت و شهامت شیران اسلام کاری از پیش نبردند.

عثمان بن عبدالله می‌گویی، یکی از سوارکاران مشترکین، به سوی رسول خدا صلی الله علیه وسلام- حمله بر درد وی گفت: زنده نمانم اگر زنده بمانی! رسول خدا صلی الله علیه وسلام- از جای پرخاستند تا با او روبرو شوند: اما اسب وی پاش در گودالی گیر کرد. حارث بن صیبی نیز رسید و با او گلاویز گردید، و ضریبی بر پایش زد، و او را بر پایش نشانید؛ آنگاه، بر او حمله برده و اسلحة او را گرفت، و به رسول خدا صلی الله علیه وسلام- پیوست.

عبدالله بن جابر، سوار کار دیگری از سواره نظام لشکر مه، بر حارث بن صیبی حمله برده، و با شمشیر بر دوتن شا به چنان ضریبی زد که او سخت مجروح گردد، و مسلمانان او را به درگاه حمل کردند. ابودجانه نیز- صاحب همان دستار
سرخ رنگ- بر عبدالرحمن بن چابر حمله آورد، و با شمشیر چنان ضربتی بر وی زد که
سرش را از پیکر جدا کرد و به سویی براند.

در اثنای این کارزار سخت، مسلمانان را خواب‌های کوتاه عارضر می‌گردید، و این
آرامشی از جنب خداوند برای آنان بود؛ چنانکه قرآن از آن حکایت دارد. ابوطله
گوید: من از جمله کسانی بودم که در ماجرای این خواب‌های کوتاه مرا فرا
گرفت، و چنان بود که شمشیرم بارها از دستم افتاد، می‌افتاد و برمری گرفتم؛ می‌افتاد
و برمری گرفتم!

در پرتو این فرماندهی حکمانه و این شجاعت فهمانانه، این گردن نازه تشكل
شده از سباه اسلام، پطور منظم، راه خود را به سوی شکاف کوه در پیش گرفت، و
برای بقیه سپاهان نزد راهی گشود که پتواند خود را به این جای امیر در دل کوه
برسانند. به تدبر، سپاهان اسلام دسته دسته به آنحضرت ملحق نشدند، و با این
ترتیب، نیوگ نظامی خالد در پرابر نیوگ فرماندهی حضرت رسول کرم –صلى الله
عليه وسلم- شکست خورد.

قتل أبي بن خليفة به دست پیامبر

ابن اسحاق گوید: در دره این استقرار پافتند، آنی بن خلف در حالیکه می‌گفت:
کچائست محمد؟ زنده تمام اگر زنده بماندا! خود را بالای سر آنحضرت رساند.
رزمگان، همه یک سخن گفتند: ای رسول خدا، یک نفر از ما بر او حمله برده؟
رسول خدا –صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (ذغفره) ای را واگذرید باقنی به
انحضرت نزدیک شد، رسول خدا –صلى الله عليه وسلم- نیزه کوچک (زوبین)
حارث بن صمه را از اوونگفتند، و آنجان از جای برگشتند که همه اصحاب مانند

---
1- صحیح البخاری، ج 2، ص 582.
مهوری شتر که به هنگام برجستن وی بر هوا می‌رود، به اطراف پر آمدنش شدند. آنگاه با یا روزی و شندن، و ترقوه وی را از شکافی میان نم تنزه زره و کلاه خود مشاهده کردند، و زوین حارث را که در دست داشتند بسوی آن نقطه نشانه رفتند. بر اثر آن ضریبند بار از ابیش فرو غلطید. وقتی نزد قریش بارگشت، گردنش فقط یک خراش کوچک برداشت بود. خون زخم وی نیز بند آمد بود.

نقشه شماره 3: نقشه جنگ احکام

ابن بن خلف خطاب به قریشیان گفت: بخدا محمد مرا کشت! گفتند: بخدا، روح‌بند را از دست داده‌ای! بخدا. تو هیچ مشکلی نداری! گفت: مدتی پیش در مکه به من گفتند بود که مرا خواهید کشت! بخدا، اگر آب دهان هم به من افکنند بود. همان‌آی دهان مرا کشت! سرانجام نیز بر اثر همان ضریبند رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - دشمن خدا در محل سرف، زمانی که قریشیان به مکه بازی می‌گشتند، ترد. در روایت ابوالاسود از غزوه، همچنین در روایت سعید بن سبیب از پدرش آمده است که ابن بن خلف پس از آن ضریبند که از دست رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - دریافت کرده بود، مانند گاو نانگ می‌زد و می‌گفت: سوگند به آنکه جانم در دست اوست! اگر ابن زخم من برم تما مرمدن دیالمجاز وارد آمد بود،

۱- داستان از ابن قرار بود که در مدت اقامت رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - در مکه این افسار گفته، آنحضرت را می‌دید، معنی گفت: ای محمد، من یک اسب آدمه کردام که روزانه به او یک بغل جو می‌دهم، و بر روی اب را در اسپ تو را خواهدم کشت! رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - نیز می‌فرمودند: (بل انا افتيقن ان شامه الله) اماااا، من تو را می‌کشم انشاءالله).
طلبه دستیار پیامبر
در آن انتکا که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از ارتفاعات احد بالا سی رفتند، صخره بزرگی بر سر راه آنحضرت قرار گرفت، برگشتند تا برفاز آن صخره بروند؛ نتوانستند؛ زیرا، از مدتی پیش فرهشده بودند، و دو زره بر روی هم پوشیده بودند؛
جراحت شدیدی نیز برداشتند بودند. طلبه بن عبید الله زیر پای آن حضرت نشست، و آنحضرت را روي شانه هایش بلند کرد و بالا برده تا هم سطح آن صخره قرار داد، و ایشان پای بر آن صخره نهادند، و گفتند: "آویج طلبه" یعنی: طلبه بهشتی را بر خودش واجب کرد!؟

آخرين حمله مشترکين
زماني که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در مقرّ فرماندهی خویش در دره احد استقرار یافتند، مشترکان آخرين تهاجم های خود را برای غله بیافتن بر مسلمانان سامان دادند.

این اصحاق گوید: در آن انتکا که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در آن دره کوه احد استقرار یافت و بودند، عده‌ای از فرمانبان بر فرفراز کوه بالا آمدند و بر بالای سر مسلمانان ظاهر شدند. فرماندهی این دسته را ابوسفیان و خالد بن لبید بر عهده

۱ - سیرت‌ابن هشام، ج۲ ص۲۴۸، المستدرک، حاکم نیشابوری، ج۲ ص۳۲۷.
۲ - سیره ابن هشام، ج۲ ص۲۴۸ و در کتاب الیحاد (مج ۱۴۹۰) و در کتاب المناقب (مج ۲۷۳۹) و امام احمد (تج ۱ ص۲۴۵) نیز آوردند. حاکم نیشابوری این حدیث را صحیح دانسته است (تج ۳۳۷) و ذهبی با این مقایسه کرده است.
داشتند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند:
(اللههم إن لم يغفر أن يغفر!)
« الخداوندا، اصلاً سراو اینان نیست که بر سر ما فراز آنیدا! »
عمر بن خطاب به اتفاق گروهی از مهاجرین با آنان جنگیدند، را آنان را از فراز کوه به پایین راندند.

در مغازی آموی آمده است که مشرکان از کوه بالا رفتند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به سعد فرمودند: "آجیبهم!" منظورشان این بود که اینان را بازگردان! گفت: چگونه من به تنهاهم اینان را بازگردانم؟ نبی اكرم -صلى الله عليه وسلم- سه بار فرمایش خودشان را نکرار کردند. سعد از تیردان خود تیری برکشید و یکی از مردان آن جمعه را به قتل رسانیدا گوید: رفت و آن نیر را برگرفتم و مرد دیگری را از آن جمعه با آن زدم: از نیر به قتل رسید. پاکه آن نیر را برگرفتم و سویی را با آن زدم: از نیر به قتل رسید. آن جمعه وقت موقعت را چنان دیدند. از همان راهی که فراز آمده بودند پایین رفتند. گفتند: این تیر مبارکی است! آن را در تیردان خودم نهادم. این چویه تیر تا زمانی که سعد از دنبای رفت، همان را؛ پس از وقت وی نیر نزد فرزندهان او بود.

نسل کردن شهیدان
این آخرین حمله مشرکان بر ضد پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- بود. مشرکان مکه از آنجا که پرامون سرنوشت پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- هیچ اطلاعی نداشتند؛ حتی تقریباً یکین کرده بودند که آنحضرت به قتل رسیدهاند. این بود که به

1 - همان.
2 - زاد المعاد، ج. 2، ص. 95.
پایگاه خود بازگشتند، و تدارک ساز و برگ سفر برای بازگشت به مکه را آغاز کرده‌ند. بعضی از آنان، از جمله زنانشان، سرگرم می‌شناورند و از ریخت و قواره‌ی اندامتی پیکرهای شهدای اسلام شدند. گوش‌ها و بینی‌ها و آلات تناسلی را قطع می‌کرده‌ند، و شکم‌های انسان بر زمین افتاده را می‌دریبدند. هند بنت غنی حمزة را از شکم او بریون کشید و جوید: اما وقتی نتوانست فرو برد، از دهان بریون افکند، و با آن گوش‌ها و بینی‌ها برای خود زبور و پایبین و خلخال درست کرد. ۱

آمادگی رزمی مسلمانان تا پایان کار
در این ساعات پایانی جنگ اخیر، دو راویداد قابل توجه روح داد که نشان‌گر میزان آمادگی فردان و مسلمانان برای پیکار و کارزار تا پایان کار، و میزان جانشینی آنان در راه خدا است.

روی‌داد اول: کعب بن مالک گوید: من از جمله کسانی بودم که از اردوگاه مسلمانان بریون رفتته بودم. وقتی که دیدم مشرکان، گشتگان مسلمانان را می‌انگیختند. از جای جست و از آنجا دور شدم. ناغاه مردی از مشرکان را دیدم که تا دندان مسلح است و دامان کشتگان مسلمان می‌گذرد، و ما گوید: مانند گرگی گرگ که بر گوی‌بان حمله پرده بر این‌ان حمله برده‌اند! مردی از سیاه‌آینه اسلام نیز بر سر راه او ایستاده بود، و زره بر تن و اسلحه در دست داشت. پیش رفتم و آنجا را پشت سر او قرار گرفتم. آن‌گاه، بزرگ‌شدم تا وضعیت مسلمان و کافر را با یکدیگر بچشم خودم وراند. کنی و بزرگ‌تر از آن مسلمانی کمی دیدم که وضع ظاهر و امکانات رزمی آن کافر پس پیش و بیشتر از آن مسلمان است. همه‌نان آن‌ها را نظره می‌کردم، تا بهم روی‌اروی شدند، آن‌مرد مسلمان آنجنان ضربتی بر آن مرد کافر زد که به بلالای ران‌های وی اصابت کرد و او را به دو

---
1- سیرت‌این هشام، ج. ۲، ص. ۹۰.
تم کرد. آنگاه آن مرد مسلمان نقاب از چهره برگرفت و گفت: چطور بود، کم‌ب؟

من ابوذجثمان هستم!

رویداد دوم: پس از پایان یافتن نبرد، چند تن از زنان و مسلمان نزه به میدان جنگ
پای نهادند. انس گوید: عاشیه دختر ابوبکر و آم سلم را دیدم که جامه‌هایشان را
پلا زده بودند—به گونه‌ای که زورآلات پاهاشان را می‌دریتم و مشکه‌های آب را
بر دوش می‌کشیدند. و در دهان مجروحان جنگ خالی می‌کردند؛ آنگاه،
بازِی گشتدند و آن مشکه‌ها را پر می‌کردند. و بار دیگر می‌آمدند و در دهان
زخم‌های جنگ خالی می‌کردند. آن‌گریز گوید: آم سلیم، از زنان انصار، در روز
جنگ اخیر مشکه‌های آب را براوی ما پر می‌کرد؟

آم‌یمن نز در زمره این زنان بوده است. وقتی فراری‌های سباه اسلام را دید که
می‌خواهند وارد مدينن شوند. بر صورت‌هاشان خاک می‌پاشید و به برخی از آنان
می‌گفت: این دوک نخوریسی را بگیر و آن اسلحة را بده! آنگاه، شتابان خود را به
میدان جنگ رساندند. و به آب دادن مجروحان مشغول شد. حیان بن غزق نبردی به
soever افکنند. بر زمین افتاده وانداشته برخه می‌شد. دشمن خدا قصه خنده سردادا
این وضعیت بر رسول خدا—صلی الله عليه وسلم—گران آمد. تبریک را که پیکان بر
سر نداشتند، به دست سعد دادند و گفتند: (ارم به) بی‌کانه نیست! سعد آن تیر بندون
پیکان را پرتاب کرد. تیر بر شاهرخ حیان فرد آمد. حیان بر پشت بر زمین افتاده و
انداشته برخه شد. رسول خدا—صلی الله عليه وسلم—نیز آن‌جان خنده‌گورد که
دندان‌های آسیاشان نمودار شد. آن‌گاه فرمودند:
(استفتاءً، هام: أجاب الله ذعورته).

سعد انتقام ام ايمين را. گرفت: خدا دعايش را مستجاب كندا!

پیامبر در شعب أخذ

همینه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در جایگاه خودشان در شعب اخذ قرار گرفتند. علی بن ابیطالب از آن مکان دور شد، و از مهراس -که به قبولی صخرهای گود بوده است که در آن آب جمع می‌شده؛ یا نام چشم‌های است در ارتفاعات اخذ- سیر خود را پر از آب کرد و نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آورد. تا ایشان از آن آب پوشند. بوسیله‌ای از آن آب به مشام ایشان رسد که مانع آشامیدن آن شد، اما، با آن آب خونهای صورتشان را شستند، و مانی که آن را بر شرها ریختند و گفتند:

(اشتاد غضب الله علیه من دمی وجه نیمی).

خشم خداوند بر کسانی که صورت پیامبرش را خون آلود کردند، بسیار شدید است.

سهر گوده: بخدا، من می‌دانم چه کسی زخم رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را می‌شست، و چه کسی آب می‌ریخت، و چگونه زخم انحسرت مداوا گردد؟

قاتله دخترشان زخم ایشان را شستشو می‌کرده; علی بن ابیطالب با سیر آب می‌ریخت. وقتی قاتله دید که آب، خون را زیادتر می‌کند، قطعه حشری برداشت.

و سوزانید و بر زخم صورت آنحسرت نهاده; خون بند آمد.!

محمدن مسلمه آب سرد گوارابی آورد: نهی اكرم -صلى الله عليه وسلم- از آن آب

۱- سیرتابن هشام، ج ۲ ص ۸۵
۲- صحيح البخاری، ج ۲ ص ۵۸۴
شجاعت ابوسفيان

فرمودند: بگویید: (الله مولانا، ول مولی لکم) اخداند مولای ما است، و شما مولایی نداریدا.

آنگاه ابوسیفیان گفت: آفرین، احسنت! امروز به جای روز بدر، جنگ آمد و نیامد دارد.

عمر در پاسخ گفت: اصلا برای نیست! کشتگان ما در بهشت اند، و کشتگان شما در آتش دور!

آنگاه ابوسیفیان گفت: نزد من بیا، ای عمر! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(الله فائز مرائه)

نزد او برو بین چه کار دارید؟!

نزد وی رفت. ابوسیفیان گفت: تو را به خدا سوگند می دهم، آیا محمد را کشتئایم؟!

عمر گفت: خداوند! نه! او اینک سخن تو را دارد، می شنود! گفت: تو نزد من از این قلمه راستگوئی و درستکارنتی!

قرار جنگ بعدی در بدر

ابن اسحاق گوید: ابوسیفیان در حالتی به اتفاق همراهانش به وی می کشید. ندا درداد: قرار ما برای شما در وادی بدر، سال آینده! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مردی از یارانشان فرمودند: بگو: باشید؛ این قرار ما با تو باشدا!

1- سیرت این حسان، ج. ۲، ص ۴۳-۴۴؛ زادالمعاد، ج. ۲، ص ۴۴؛ صحيح البخاری، ج.۲، ص ۵۷۹

2- سیرت این حسان، ج. ۲، ص ۹۴
خبرگیری یامبر از وضعیت مشترکان

در آن هنگام، رسول خدا –صلى الله عليه وسلم- علی بن ایطالب را فرستادند و گفتند: سیاهی به سیاهی این جماعت برو، و بنگر که چه می‌کنند، و چه قصدی دارند؟ اگر اسیان را یدک می‌کنند، و بر اشترا سوارند. معلوم می‌شود که قصد مه‌دارند؛ و اگر بر اسیان سوارند، و اشترا را یدک می‌کنند، معلوم می‌شود که قصد مدتی شادند. سوگند به آن‌که چشم در دست اوست؛ اگر قصد مدتی کندند من نیز پر سرشان در مدتی فرود خواهم آمد، و حقشان را می‌دهم! علی‌گوستان سیاهی به سیاهی آنان حمل کرد، تا ببینن چه می‌کنند، اسیان را یدک کشیدند، و بر اشترا سوار شدند، و به سوی مکه روانه شدند.1

روسیدگی به نهدا و مجروحین

پس از بازگشت قریشیان، مسلمانان فراگت یافتند به وضع شهدان و مجروحان. جنگ‌احمد رسیدگی کرده. زیدین ثابت گوید: رسول خدا –صلى الله عليه وسلم- مرا در روز اخیر فرستادند تا از سعداد آنان ربع خبر بگیرم. به من فرمودند: (آن را به فارغ من السلام وقل له يقول لقب رسول الله: كيف تجذک؟) اگر او را دیدی سلام مرا به او برسان و به او بگو: رسول خدا به تو می‌گوید: در چه حالی؟

گشت زند میان کشت مشگان را آغاز کرد؛ وقتی به رسیدم، هنوز رمقی به تن داشت؛ هفتاد ضربت خورده بود، از شمشیر و از نیزه و از نیر. گفتند: ای سعد، رسول خدا –صلى الله عليه وسلم- به تو سلام می‌رسانند و می‌گویند: برای من بازگو...
گفت: سلام بر رسول خدا! به ايشان يگر: اي رسول خدا، بوي بهشت را مي شنوم!

به قوم و قبیله من، انصار، نيز يگر: اگر بر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دست
پایيد و در ميان شما يک چشم مانده باشد كه پلك يزند، در پيشگاه خدا غذاري
نخواهد داشت! و همان لحظه چان داد.

در ميان مجريان، أصيئم، عمرو بن ثابت را يافتم. اندکی رمن به تن داشت. سابقا
اسلام را بر او عرضه مي كردند و او نمي پذيرفت. گفتند: اين أصيئم برای چه آمده
است؟! آخرین بار كه او را ديدم اسلام را نمي پذيرفت! آنگاه، از خودش سوال
کردند: برای چه آمده؟ برای پشتیبانی قوم و قبیله؟ يا به خاطر تمايل به اسلام؟
گفت: البته به خاطر تمايل به اسلام! و در همان لحظه از دنب فرمت. به رسول خدا -
صلى الله عليه وسلم- گزارش دادند: فرمودند:

(هو من أهل الجنة)

اواً از اهل بهشت است!»

ابوهریه گوید: در حالیکه هرگز يک رکعت نماز هم به درگاه خدا نگزارده بود!

نیز در میان مجريان، نُژمان را يافتم. كه قهرمانانه جنگیده بود، و يک تنه هفت يا
هشت نفر از جنگجوين سياه مشرکین را به قتل رسانيده بود، او در حالی يافتم
كه از شدت جراحت از پای دراخته بود. او را به دار بینی ظفر بردند، و مسلمانان
برای تهنيت گوشي نژد وي آمدند. گفت: بخدا، اگر جنگیدم، فقط برای دفاع از حريم
شرافت و کرامت قوم و قبیلهام جنگیدم، و اگر جز براه اين بود هرگز نمي جنگیدم!
و هنگام كه از شدت جراحت بي تاب گريد، ضرختي زير گلوئي خودش زد و

1- زادالمعاد، ج. 2، ص. 96.
2- همان، ج. 2، ص. 94؛ نيز: سيره اين هشام، ج. 2، ص. 90.
خودش را کُشت. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- هرگاه نزد ایشان از قرمان
سخن به میان می‌آمد می‌گفتند:
(الله من أهل النار)
وا از اهل آتش دوزخ است! 
آری، چنین است شروشت کسانی که در راه میهن، یا در هر راهی جس اعتلا
کلمه‌الله کارزار گفتن؛ هرچند که زیر لواه اسلام، بلکه حتی در لشکر رسول خدا -
صلی الله عليه وسلم- و در زمرو اصحاب آنحضرت بیشتر
برعکس این مورد، در میان کشتی شدان مردی از یهودیان بین ثعلب بود. وی خطاب
به قوم و قیبله‌اش گفتی بود: ای جمعت یهود، بخدا شما می دانید که یاری کردن
محمد وظیفه شما است! گفتند: امروز روز شنبه است! گفت: امیدوارم هرگز شنبه
دیگری نداشته باشید! شمشیر و وسالش را برداشت و به راه افتاد و گفت: اگر مین
کنته شوم، اموال از آن محمد است؛ هرگونه که می‌خواهد در آن تصرف کند
آنگاه رهسینه‌ای دو گردید و چنگید تا کشتی شد. رسول خدا -صلی الله عليه وسلم-
فرمودند:
(مختصر خبر یهود)
«مختصر نیکمردی یهودی بود!»

گردآوری و واکنش‌های شهیدان
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شخصاً بر سر جنازة شهیدان حضور پیدا کردن و
فرمودند:

---
1- زادالمعاد، ج. ۴، ص ص ۹۸-۹۷، نیز: سیره ابن هشام، ج. ۲، ص ص ۸۸.
2- سیره ابن هشام، ج. ۲، ص ص ۸۹-۸۸.
(انا شهيداً على هؤلاء؛ إنها من جريخ جرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة بدمي جرحه؛ اللون
لون الدم، والريح ريح المسكن).
من بر اين شهدان غواهم! هم مرجوني كه در راه خدا جراحت بردار، جز اين
نخواهد بود كه خداوند روز قيمت او را در حالي برمي انگيزد كه از جراحش خون
بيرون مي زنند: رنگ آن رنگ خون است، و بوي آن بوي مشكأ!1
بعضى از صحابه، مقتولين خودشان را به مدينه انتقال داده بودند؛ رسول خدا - صلى
الله عليه وسلم - دستور فرمودند كه آنان را براي گردانند، و همانجا كه بر زمين
افتادند به خاک سپرده شوند، و شهدان را غسل ندهند، و در همان وضعیتي كه
هستند با اسکار هاي خودشان، پس از جدآ كردن آهن، و خرم و غيره از
اجسادشان، به خاک بپسندند. گاه دو ياه شهيد را در يک قبر مي گذارندند، و گاه
دو مرد را در يک چاه قرار مي دانند. پيايم اكرم - صلى الله عليه وسلم - در چنين
مواردی مي فرمودند:
(هلهم أكثر اخذاً للفقران؟)
(کداميك از اتئان بيشتر قران فرا گرفتهاند؟)
و هنگام كه پاسخ اتئان یارانشن را مي شنيدند، آن یک را كه بيشتر قران فرا گرفته
بود، در خاکسپاری مقدم مي داشتند، و مي فرمودند:
(انا شهيداً على هؤلاء يوم القيامة).
(من در روز قيمت بر اين جماعت گواهم!2
عبدالله بن عمرو بن حرام و عمرو بن جموح را در يک قبر به خاک سپردن، زيرا
ميان آئندو محبت و صميميت بسیار بود.3

1- همان، ج، 2، ص 98.
2- صحيح البخاري، همراه با شرح آن فتح الباري، ج، 3، ص 248، ج 1346-1348-1353-1362-1407، 1429.
3- صحيح البخاري، ج، 2، ص 38، ج 1362. ص 584، زاد المعاذج، 2، ص 98.
جنازة حنظله را گم کرده بودند و نمی یافتند. سرانجام پس از چیزی بسیار، آن را در ناحیه‌ای بالاتر از زمین یافتند که از آن آب می‌چکیده‌ن؟ رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- برای اصحاب‌الشام توضیح دادند که فرشتگان دارند از آن غسل می‌دهند؟
آنگاه فرمودند:

(سَلَّوا أهْلِهِ شَانِئُ؟)

از خانواده‌اش پرسید که وضعیت چه بوده است.
از همسر پرسیدند: وضعیت وی را براشان توضیح داد. به همین جهت حنظله را
غمیل‌الملالکه نامیدند.۱

وکنی که رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- مشاهده کردن که بر سر حمزه-
عمویشان و برادر رضاعی شان- قه آورده‌اند، بنشدت اندوه‌گیش شدند. عمه ایشان
صفه سر سریت و می‌خواست جنازة برادرش حمجزه را بینگرد؛ رسول خدا به پسرش
زبر امر فرمودند که او را از این کار بزادند، تا نیت‌ش که چه بر سر برادرش
آورده‌اند! گفت: چرا! من با خبر شهدام که برادرم را گزارد را گزارد کرده‌اند! اینها همه در راه
خدا است! چقدر از این موارد راضی هستیم! انشاءالله شکیپایی می‌ورزم، و نزد
خداوند مأجور خواهیم بود! صیفه بر سر جنازة حمجزه آمد، و آن را نگریست. پس او
نماز گزارد و برای او دعا کرد و (انَا الله و انا ایه راجعون) گفت، و برای او استغفار
کرد. آنگاه، رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- امر فرمودند که وی را با عبادت کنن.
چهار را داده و برادر رضاعی اش در یک قریه به خاک سپردند.
ابن مسعود گوید: هیچ‌گاه ندیده بودیم که رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- به
شدت آن روز گریه کنند؛ آنچنان که آن روز بر حمجزه بن عبادالمطلب می‌گریستند.
جنازة وی را در سنت قبله نهادند؛ آنگاه، بر بالین جنازة او استادند، و بسیار

---
۱- زاد المعاد، ج.۲، ص۴۹۴.
گریستند. تا آنجا که از شدت گریستن، صداهای شیون احضرت بلند شد.  

منظره جنائشهای شهیدان بسیار وقت‌انگیز بود، و جگر تنشاکننده‌گان را پاره‌پاره می‌کرد. خیاب‌گویه: برای حمزه کفنی یافته نشد. مگر یک گلیم راه‌راه چهارگوش، که وقتی بر سر او می‌کشیدند، از پا آمد. وقتی روز پا آمد، سر شیرو می‌ماند. بالاخره، آن را بر سر یک کشیدند، و روز پا آمد.  

پا آمد ۱۵ خرداد (کیا خوشبوی) ریختند.

عبد‌الرحمان بن عوف گوید: تصمیم بین شیرو نشده، و او از من بهتر بود؛ وی را در گلیم کفن کرده‌که اگر سر شکا بر آن می‌پوشاندند، پا آمد. و اگر پا آمد، سر شیرو نمی‌ماندند. ۲ ۳. هنگام مضمون راز شکایت نیز روایت کرده‌اند. در روایت وی آمده است که نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- به مسا فرمودند:  
(غطوا بما رأسه، واجعلوا على رجليه الاذخر).

«با این گلیم سر شکا بپوشانید، و روز پا آمد ۱۵ خرداد بریزیدا».

دعا وثنای پیامبر

امام احمد روایت کرده است: در روز‌های اول وقتی که مشترکان پاگشند، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:  

(استوا حکی اثاثى على رتى غرجل).

صف بنديد، تا به ثناي خداين عزو جل بيردازم!

هيمگي بست سر ايشان صف بستند. انحشرت دست به دعا برداشتند و قفنند:

(الله م لك الحمد كله).

الله لا قابض لما بسطت، ولا باست لما فضيت، ولا هادي لمن أصلت، ولا ماض لهدت، ولا معطي لما معنت، ولا منفع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قريب.

الله ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

الله إني أسألك التعبد المقيم، الذي لا يقول ولا يرول.

الله إني أسألك العون يوم القيامة، والأمن يوم الخوف.

الله إني عاند بك من شر ما أعطينا وشر ما معتنا.

الله حبي إني الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إني الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الرادفين.

الله توفينا مسلمين، واحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزيا ولا مفتونين.

الله قد قايل الكفرة، الذين يكدبون رسلك، ويصدرون عن سبيلك، وجعل عليهم رجزك و غذائك.

الله قايل الكفرة، الذين أتوا الكتاب.

الله الحمد.

خداوندا، همه حمد و سباقها تو را است.

خداوندا، أنچه را تو بگشایی، كس تنواند بیبندید؛ و آنچه را تو بیندید، كس تنواند بگشایید، آنچه را تو گمره کنی، كس تنواند مرادت کنی؛ و آنکه را تو راه بنیامی، كس تنواند به گمراهی بکشانید. آنچه را تو بازداری، كس تنواند كه عطا خندید؛ و آنچه را تو عطا کنی، كس تنواند كه بازدارد، هر آنچه را كه تو دور گردايی، هیچکس تنواند نزدیک گردايی؛ و هر آنچه را تو نزدیک گردايی، هیچکس تنواند دور گردايی.

1- این دعا را پیش از در کتاب ادب المنشد، ج699، و اساس احمد در مسند خود، ج3، ص624 آوردهاند.
خداؤندا، برکات و رحمت و فضل و روزیات را شامل حال ما گردن. خداوند.
من از تو درخواست می‌کنم نعمتی ابدی را که تغییر و زوال نداشت باشد.
خداؤندا، من از تو درخواست می‌کنم چرا روز گرفتاری، مرا معونت دهی، و روز ییم و هراس، امتنی بخشی.
خداؤندا، من به تو پناه می‌برم از شر آنچه به ما عطا فرموده‌ای، و از شر آنچه از ما بازداشت‌هایی.
خداؤندا، ایمان را برای ما محسوب گردن، و آن را در دل‌های ما بیماری، و کنتر و فسق و عصبانی و برای ما ناگشاویند گردن، و ما را از رشد بی‌انتگان قرار ده.
خداؤندا، ما را مسلمان بپردازی، و مسلمان زنده بدارد و ما را به صالحان ملحق گردن، نه خوار و ذلیل شویم، نه شفیعه و مغرور.
خداؤندا، ای کشته کافران، آن کسانی که فرستادگان را تکذیب می‌کنند، و راه تو را بر بندگانت می‌بندند، کسی و عذاب خود را برای آنان قرار ده.
خداؤندا، ای کشته کافران، آن کسانی که از کتاب برخوردار شده‌اند.
ای معبود حق.

در راه یازگشت به مدين‌ه
وقتی رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از خاک سباری شهدان و دعا و ثنا و راز و نیاز در پیشگاه خداوند منان فراغت یافتند، از یبایان احد بار یستند و آهنگ مدين‌ه گردن. در راه یازگشت به مدين‌ه نمونه‌های کم‌نظری از عشق و فداکاری از سوی زنان صادق و با ایمان مشاهده شد که دست کمی از حماسه افرینی‌های مردان باایمان در اثنای کارزار نداشت.
در اثنای راه، حمیم بن جحش آنحضرت را ملاقات کرد. خبر مرگ برادرش عبط‌الله
النبي محمد ﷺ رأى رجلًا مسلمًا يكبره، وجعل له نذرًا أن يسعى لتصير م 답변ًا للأمر عندهم. فكان الرجل يسأل النبي ﷺ: "هل أنا مسلم؟". فقال النبي ﷺ: "لا، إلا أنك من أهل الأرض. وعندما تأتي في عهد رسول الله ﷺ، سوف يكون في عهده جليلٌ، مسلمًا، وستكون من أهل الأرض. وعندما تأتي في عهد رسول الله ﷺ، سوف يكون في عهده جليلٌ، مسلمًا، وستكون من أهل الأرض.

1 - إشارة إلىنينا بإسمها في مقدمة الكتاب.

2 - إشارة إلىنينا بإسمها في مقدمة الكتاب.

(ینجو ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﮑﺎﻥﺇ)

(شیوەر ژن پرای او چایگە یەکە، بەسەکەیەدا!)

حضرت رسول اکرم ﷺ (صلى الله عليه وسلم) در اثنائ راه، بر زنی از بنی دیشمار گذشتند که شوهر و برادر و پدرش هر سه در جنگ ایشان کشت جانشینشان. وقتی خبر مرگ آنان را به او دادند، گفت: ایشان را به من نشان دهید تا ایشان را نظارت کنن اشاعر کردند و قتله آنحضرت را دید، گفت: یه مصیبی گذشت از شما کوچک است؟

مادر سعد بن منازد دوان به سوی آنحضرت آمد. سعد لگام اسپ آنحضرت را گرفته بود. گفت: ای رسول چرا مادرم است؟ گفتند: مرحبًا بیا! خوش آمد! و به احترام آن زن استاندی. وقتی به ایشان نزدیک شد، کشتگان شدن پسرش عمرو بن معذ را به او تسنایت گفتند. گفت: اما، حالاً که من شما را دیدم، تحميل این مصیبت برایم آسان است! آنگاه، رسول چرا (صلى الله عليه وسلم) برای خانوادهای کسی که در اینجا کشته شده بودند دعا کردند و گفتند:

(یا‌ام‌سعد، آشیکی و بشنوشی، فهلی‌ان ترفاقوا در الجنة جميعا، وکشفوا در اهلل جمعا).

(یا‌ام‌سعد، مؤذن‌برد، و خانواده این کشته‌شده‌گان، را پافشارته، که کشته‌شناسان باهم دربه‌سات همگی همراهاند، و خداوند شفاعت همگی آنان را دیریه).
خانواده‌های ایشان پذیرفته است!

ام‌صد نمودند: راضی شدیم، ای رسول خدا، با این ترتیب، دیگر چه کسی برای آنان گریه خواهد کرد؟! آنگاه، گفت: ای رسول خدا، برای بازمی‌گشتگان شهدای احکام دعا بفرمایید! یپغمبر اکرم – صلی الله علیه وسلم – دست به دعا برداشتنده و گفتند: 

الله تم اذهب حزن قلوهم، واجیر مصیبتهم، واحسن الحلف علی من خلقوا.

خداوند، اندازه دل آنان حادای و مصیبتان را به ایشان کرده کن، و سرپرستانی نیکو برای کسانی که ایشان از خود برچای نهاده‌اند مقرر مرمایی! ً

ورود بیامیر به مدتینه

رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - شامگاه همان روز، روز شب هفتم ماه شوال سال سوم هجرت به مدتینه وسیدند. وقتی نزد خانواده خود بازگشتند، شمشیرشان را به فاطمه دخترشان دادند و گفتند: 

(اغسلی عن هذین دمی با بنیه، فوکالله لقد صداقی الیوم)

این را خون‌پاشی را بشوی، که بخدا امروز برای من شمشیر خویب بودا!

علی بن ابیطالب نیز شمشیرش را به وی داد و گفت: این را هم خون‌پاشی را بشوی، که بخدا امرز برا رای من شمشیر خویب بودا رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - زمردوی: اگر امروز تو نیک کارزار کردی، سهال بن حنفی و ابودجانه نیز همراه تو نیک کارزار کردند! 

شجر کشتی‌شده‌گان طرفین

پیشتر روایات یک سخن‌اند بر اینکه کشتی‌شده‌گان سپاه اسلام در جنگ‌های احکام هفتاد

۱- السیره الجلیله، ج. ۲، ص. ۴۷.
۲- سیرت‌ایبن هشام، ج. ۲، ص. ۱۰۰.
نین و پیشرفت آنان از انصار، بوهداند؛ زیرا، از انصار، در این جنگ شدید و پیچ نفر نور فرماندهان کشتی شدند، چهل و یک تن از خرچ، و پیست و چهار تن از اوس؛ یک نفر نیز از بوهداند کشتی شد، و شهدای مهاجرین فقط چهار تن بوهداند.
اما در مورد کشتی شدگان سیاه مشرکین، این اسحاق آورده است که پیست و در تن بوهداند. و لیا شمارش دقیق، با تأمل و دقت در تمامی تفاصیل جنگ ادعا که هم مغزی و سیر نوشته‌نام، و باتوجه به کشتی شدگانی که از مشرکان در مراحل مختلف جنگ نامبرده شده‌اند، نشان می‌دهد که کشتی‌گان مشرکین سی و هفت تن بوهداند، هم

پیست و در تن؛ و الله اعلم!

حالت آماله باش در می‌دینه
مسلمانان رزمنده، آن شب، شلب یکشنبه هشتم ماه شوال سال سوم هجرت- را پس از بازگشت از جنگ ادعا، به حالت آماله باش گذراپیدند. در تمامی طول شب، با وجود آنکه خستگی آنان را از بازی درآورده بود، و تماشای آنان را درهم فشرده بود، نقب‌های زیرزمینی متنی به مدتی و دیروزه‌های مدنی را کاملاً زیرنظر داشتند و حراست می‌کردند. و به ویژه از جان فرمانده، پرگشان رسول خدا- حسلا الله عليه وسلم- حفاظت به عمل می‌آورده؛ زیرا از هر سوی شهید و احتمال پیش آمده‌ای ناخواسته‌ب به اذیانشان راه‌یافت.

فزود همره آمسد
تمام شب را رسول خدا- حسلا الله عليه وسلم- درباره آن وضعیت موجود

1- نکه همان، ج. ۲، ص. ۱۲۲-۱۲۳؛ نگ. الباری، ج. ۷، ص. ۳۵۱؛ غزوه: احمد، محمد احمد باشیلیان، ص. ۲۸۰-۲۷۸.
می‌اندیشتند. آت‌حضرت خوف آن را که مبادا مشرکان چنین بیان‌دیشند که از این فتح و پیروزی که در میان جنگ به دست آورده‌اند، نتوانسته‌اند بهره قابل توجهی ببرند. و دچار چیزمانی پیشوند. و از نیم‌های راه بازگردندند تا دو مرتبه بر مدلش یورش ببرند؟! این بود که تصمیم گرفتند عمليات تعقیب لشکر مکه را فوراً به مرحله اجراء درآورند.

حاشیه مطلب صاحبان مغازی چنین است:

نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- در میان مردم ندا دردادند، و آنان را برای عزیمت پس‌های بزادرد مجدد باشیدم فراخواندند. این فراخوان، با مدد روز بعد از جنگ احذ رئی روز یکشنبه هشتم ماه شوال سال سوم هجرت بود. پیامبر بزرگ اسلام فرمودند:

(لا یخرج معنا إلا من شهد الفعال).

یحیز کسائی که در عرصه نبود حاضر یا آن، کسی نباید همراه ما بیاد!)

عبد‌الله بن ابی گفت: من همراه شما سوار شوم و بیایم؟ فرمودند: نه! مسلمانان رزمنده با این جراحه‌های شدید که برداشته‌اند، و آن بیم و هراس فراوان که داشتند، دعوت پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- را اجابت کردن هم و گفتند: سمعاً و طاعتباً جابرین عبد‌الله از ایشان اجراه خواست و گفت: ای رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- من دوست می‌داشتیم که شما در حیچ عرصه‌ای حاضر نشود مگر آنکه من همراه شما باشیم: اما پدرم مرا سرپرست دخترانه قرار داده بود: اینک به من اجراه دهید که همراه شما بیایم! پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به او اجراه دادند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان رزمنده همراه ایشان، شتابان حرکت کردن و تی مسافت کردن تا به حرمسلاس، واقع در هشت میلی مدله درسیدند، و
در آنجا، تمیزبندی و خرابی خیزه‌های نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلام آمد و اسلام آورده. بعضی نیز گفتند که همچنان بر شرک خواهش باقی بود، اما خیر خواه رسول خدا صلی الله علیه وسلام بود. زیرا خیزه همیشه‌بانان به هشتم بودند. به هر حال، گفت: ای محمد، هن بخدا، مسبوب‌هایی که به پاران شما رسید بر ما سخت گران آمد! و بیمار خرسند شده که خداوند شما را به سلامت نگاه داشت! رسول خدا صلی الله علیه وسلام به او دستور داده که خود را به ایوسیان برساند، و او را از اجرای نشانه‌ای که در سر پیوند است بازدارد.

پیام و هرس رسول خدا صلی الله علیه وسلام از اینکه مشکلات به نگر بازگشت به مدرسه بیفته کامل بجا بود. قریشیان، وقتی که به روی‌ها واقع در سی و شش میلی‌میتر مدرسه را بدر گفتند یکدیگر گفتند: هیچ کاری نکردی! گفتند و شوکت ایشان را درهم شکستند. و راهب و گردند؛ سران ایشان همچنان زنده و پارچه‌ای ماندند. و بار دیگر در برابر شما صفا آرایی خواهند کرد!

بازگردید تا آنان را ریشه‌کن سازیم؟

ظاهر آن لیست‌های صورت سطحی از جانب کسانی مطرح شد که برآورد صحیحی از قدرت رژیم و روحیه و تاب و توان معنی‌طلب فرد اتفاق گفت. به همین جهت، بکی از سران و پیشواهان، صفویان به این، به آنان مخفیان کرد و گفت: ای خویشاوندان من، چنین نکنید! من می‌ترسم آن کسانی که از عزیمت به عرضه جنگ همراه سپاهان مسلمانان در جنگ اخیر خودداری کرده، با آنان بر عليه شما همدست شوند! حال که دولت فتح نصیب شما شده است، بازگردید. من همیشه از اینکه اگر شما به مدرسه باید دیگر نیست که فتح نصیب دشمنان شما نگردد! این رأی، در برابر رأی اکثریت قرب به اتفاق مردود گردید، و لشکر مکه
یک سخن شدن بر اینکه بسیای مدت ورسای گردند. اما، پیش از آن‌که ابوسفیان با لشکریانش از جایگاه خوش‌سیر حرکت کند، مدعی اسبابی معبد خزاعی - که ابوسفیان خیر از اسلام آوردن وی نداشت- به نزد ابوسفیان آمد. ابوسفیان گفت: چه خبر؟ معبد؟ معبد که بنا داشته یک چنگ روانی - تیلبیاتی شدید را بر ابوسفیان و همراهانش تحمیل کند - گفت: محمد با پیروانش به راه افتاده‌اند و در تعقیب شما هستند؛ با سپاهی که تاکنون همان‌تکه آن را هرگز ندیده‌ام! از کینه‌توزی نسبت به شما پیکارش‌های آتش‌انگیز. هم‌اندی آن کسی که در صحنه نبرد با شما حاضر نشده بودند، به اوا پیروانه‌اند، و از بابت موقعیت که از دست داده‌اند سخت پشیمان شده‌اند. آنچنان خشم و کیهانی نسبت به شما دارند که هرگز تاکنون همان‌تکه آن را ندیده‌ام!

ابوسفیان گفت: واي بر تو؟ چه می‌گویی؟!

معبد گفت: بخدا، جز این نمی‌پینم که همینکه به سویی مدتی حرکت کنی.

پیشتر آون از لشکر وی را خواهی دید که از پشت این تپه به سویی شما می‌آیند.

ابوسفیان گفت: بخدا، ما یک سخن شدهایم که بار دیگر بر آنان حمله بريم، و آنان را ریشه‌کن سازیم؟!

معبد گفت: چنین مکن! من خیر خواهم!

با این ترتیب عزم و اراده لشکر مکه بر پا گرددت به مدتی مسالمت گردیده، و ترس و وحشت لشکریان ابوسفیان را دربرگرفت. ابوسفیان طریق عافیت را همان‌تکه در پیگیری انصراف از پا گرددت به مکه‌کل. البته، ابوسفیان نیز دست به یک چنگ روانی - تیلبیاتی بر علیه سه‌اصلام زد؛ شاید بتواند آن مسیح و سازمان پایه‌انه را از پیگیری تعقیب لشکر مکه پازدارد. اما در نتیجه جهت پرهزینه‌ی برخورد با آن سیاه‌معشوقی کسب کرده باشد. کاروانی از عیدالافیس عازم مدتی بود. ابوسفیان گفت: شما یک پیام از من به محمد می‌رسانید؟ تا در عوض، من هم هرگاه به مکه
آمديد، در بازار عکاظ این شتران شما را می‌بینی؟ گفتند: باشید! گفت: به محمد ابن پمام را از من برسانید که ما قصد حمله مجدد به آنان را داریم، تا او و
پارانش را ریشه کن کنیم!
کاروانان در حمراء، اسکر به رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- و پارانش رسیدند،
و سخن ابوبسیان را برای ایشان بازگفتند. گفتند: این الناس قد جمعوا لکم فاقدوهم!
اما، این سخنان بر ایمان مسلمانان زمتنده افزود، و گفتند: حسینا الله و تعم الوکیل!
چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: «الذین قَالُنَ لَهُمُ النَّاصَرُ إِنَّ النَّاسَ فَذَاعُوا لَكُمْ فَأخشواهم فِرَآذُهمَ إِنَّهَا وَقَذَّلَوا حَسْبَنَا اللَّهَ وَنَعَمْ الوَكِيلَ» فانقلوا بعضاً من الله وفضلهم لسمتهم سواءواتبعوا رضوان الله ورجل الله ذو فضل
عظمیم!».

آنکه مردم به ایشان گفتند: اینک مردمان برعلیه شما همدست شدهاند؛ از آنان
بهراسید! اما این سخنان بر ایمان آنان افزود و گفتند: خداوند ما را پس اتست، و او
کارگزار بسیار خوبی است! از این رو، در پرتو نعمت الهی وفضل خداوند
پارشند، و هیچ بدنی به آنان نرسیده، و همه جا در پی رسیدن به خشونتی خدا
بودند، و خداوند صاحب فضل عظمیم است!
پنابی نویسی اسلام، روز یکشنبه بود که به حمراء، اسکر رسیدند. روزهای دوشنبه و
سه شنبه و چهارشنبه- نهم و دهم و پانزدهم ماه شوال سال سوم هجرت - را نیز در
انجاء ادامه دموندند، و مسیس به دلیه ی پارشند. پس از پارشند به دلیه حضرت
رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- ورعه جمیح را دستگیر کردند. وی همان کسی
بود که در جنگ بدر اسیر شده بود و رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- باخضر
مستمده و تعداد دختران، او را بدون فده آزاد کرد به بودند، و در برابر، وی

1 - سورة آل عمران، آیات 173-174.
معتقد شهد بحمد هوه كان، باراً على عليه آنحضرت حماية و Mọiناشيوانهم نكنند، اما أو
نقص علم كرد و مردم را توسط اشعار شير ضد نبي كرم - صلى الله عليه وسلم- و
مسلمانان تحريك و تشويق مي كرد؛ نشانه جميع إن الإن سكنت. برج بن احد نيز
شرك كرد. وقى رسول كرم - صلى الله عليه وسلم- دستور بذاكدة او را صادر
كردنون. قسم: اي محمد، مرايي، و بر من منت تعذر، و مرا يري دخترانه زنده
واگذاز؛ من نيز يا نو يعهد يمي كنم كه این كردار خود را هرگز تکرار نكنن! رسول
خداء - صلى الله عليه وسلم- فرمودنود:
(لا تمسح عارضيك بعدها و تقول: خدعت محمدًا مرتين؟! لا بللدغ المومن من جحمرتين!)
«از این پس دست به گنههایت نخواهی كشید در مكه، و نخواهی كنست كه من
محمد را دوبار فرب دادم؟! انسان يا ايمان از يك سوراخ دوباري گزيده نمي شود!!
آنگاه زبير - يا عاصم بن ثابت- را امر فرمودند تا گردن وي را يزند.
همچنين، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم- حكم اعدام يكي از جاموسان مكه را
صادر فرمودند. وی معاويه بن مغيره بن ابي العاص، جد مادري عماد الملك بن مروان
بود. داستان وی از این قرار بود كه پس از بازگشت مشركان از ميدان جنگ احده
این معاويه نزد پسر عمويش عثمان بن عفان آمد. عثمان از رسول خدا - صلى الله عليه
وسلم- برای او در خواست امان نامه كرد. پايبراكر- صلى الله عليه وسلم- به او
امان نامه دادند، مشروط بر اینكه آگر بيش از سه روز در آن حوالى يا در مدينه بمانند،
او را خواهند كشت. وقتي مدنیه براي يار دوم از لشكر اسلام خالي شد، بيش از آن
سه روز كه با مهلت داده شده بود در مدينه مانند و برای فريقين جاسوسی
می کرد. وقتي لشكر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم- عازم بازگشت به مدينه شد،
معاويه از مدينه گريخت. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم- زيبد حارش و عمار
بن ياسر را به تعقیب او فرستادند؛ آندو نيز او را تعقیب كردند، و همینكه او را
گرفتند، درجا کشتن.

بدون تردد، غزوه حمراء، الاسد یک غزوه مستقل نبوده است. این غزوه، در واقع، بخشی از جنگ احتمال است، و تنها آن، و صحبت‌ها از صحبت‌های آن به حساب می‌آید.

غزوه احتمالاً با تمام مراحل و طول تفصیل آن از نظر گذراوی‌های محققان از دیرباز پیرامون سرنوشت این جنگ گفته داشتند که بالاخره به شکست مسالماتانانتهی گردیده بود. در مرحله دوم جنگ احتمال برتری نظامی و رزمی از آن مشارکان بود، و ساعتی مشارکان به طور کامل صحت جنگ را در اختیار گرفتند.

و در این مرحله، خسارت‌های جانی و روانی در جبهه لشکر اسلام پیشتر و کارسازتر بود. همچنین، به طور قطعی، گروهی از مسلمانان از میدان جنگ گریختند، و به طور وقتی‌تر گروه ون درخته جنگ به نفع لشکر می‌گردد کرد؛ اما، با این همه، مسائل دیگری نیز در کار بوده است که مانع از این می‌شود که ما از این سلسله وقت نظامی با عنوان فتح و پیروزی تعبیر کنیم.

ترددید در این نبست که لشکر می‌توانست اردوگاه مسلمانان را در عرصه کارزار احتمال حتی برای جنگ دیگر اشغال کند. از سوی دیگر، با وجود آنکه نابسامانی و درهم ریختگی و آشفتگی به شدت لشکر میدانه را تهدید می‌کرد، عده قابل توجهی از سیاسیان اسلام حاضر نشستند به فرار از میدان جنگ تن در بتهنده، و با شجاعت هرچه تمام ترا مقاومت کردن داشته‌اند.

1- تفصیلات جنگ احتمالاً با غزوه حمراء، الاسد را عمداً از سیره‌ای به شمار (ج، ص 60-129)؛ زاده‌الصاد، (ج 2، ص 91-101)؛ فتح الباری، همان‌طوری به عنوان صحیح بیشتری از (ج، ص 7، ص 335-377)؛ و محضر سیره‌الرسول، شیخ عبدالله نجیدی (ص 243-245) گرفته‌ایم؛ ماه‌نی دیگر این فصل را در جاهایی خودشان ارجاع داده‌اند.
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به یکدیگر پیوستند. سیاهیان اسلام در هیچک از مراحل این جنگ در وضعیتی گرفتار نیامدند که لشکر مکه آنان را تعقیب کند؛ همچنین، حتی یک تن از رزمددبان لشکر می‌توانست به اسارت کفار مکه دریای‌دار بکنند. این نیز نکته مهمی است که کفار مکه همین‌ها در مراحل دوم به نحوی احساس پروروزی و تسلط کردند.

تا مراحل سوم جنگ به کارزار خوش‌اندازه دادند. در حالیکه سیاهان مینه همچنان در اردوگاه خودش مستقر بودند، همچنین، سیاهان مکه چنانکه معمول فائنان آن روزگار بود– یک یا دو یا سه روز پس از پایان جنگ در صحنه نبرد نماندند. پیش از آنکه مسلمانان صحنه را ترک کردند. حتی، چرآت تندرندن پایه میدن به گذارند به غارت و چهار اموال و زنان و کودکان می‌توانستند، پیش از آنکه چند قدم پیشتر با میدن فاصله نداشتند. و دروازه‌های میدن به رویهان گشاد به خود و از لشکر و نیروهای رزمی نیز میدن به‌کلی خالی شده بود.

نمایی این قرائن و شواهد حاکی از آنکه که شتات و دستپاچگی ابوعسیفان برای پازگشت و خروج از معركة جنگ، به خاطر چنین بوده است که ابوعسیفان می‌ترسد هک اگر لشکریانش به مراحل سوم جنگ پای گذارند، شکست و نگز و عار به بار آورند؛ به خصوص، وقی موضع‌گیری ابوعسیفان را در برابر غزوة‌الاسد بررسی می‌کنیم. بر یافتن و باورمان نسبت به این پرداخت و نتیجه‌گیری افزوده.

با این ترتیب، می‌توان گفت جنگ این اقدام عبارت از یک یا دو پایان ناپایه است. هر یک از طرفین، بهره‌خورده‌ای را از موقت‌های در میدان جنگ بردند. در خسارته خودش را هم دیده است، و بدون آنکه هیچک از طرفین به طور کامل از عرصه کارزار.
گزارش تحلیلی قرآن کریم از جنگ اخذ

پس از جنگ اخذ، آیات قرآنی پایان نازل شدند و بر تمامی مراحل مهم این جنگ، مراحل به مرحله، پرتو افکندند. و با صراحت کامل، موجبات و عواملی را که منجر به آن خسارات کم‌شناسی برای مسلمانان گردید، برشمرندند؛ و نقاط ضعیفی را که همچنان در میان گروه‌ها و صنوف اهل ایمان در ارتباط با وظیفه بشریانی در این موقع‌ها حساس و تعیین کننده وجود داشته برملا ساختند؛ نقاط ضعیفی را که مسلمانان هنز در ارتباط با اهداف ارزشمند و متعالی تأسیس و تکوین جامعه اسلامی داشتند، و این کامیابی و آسیب‌پذیری‌ها برای امی که از دیگر امتها منتظر،
و بهترین اما برگزیده از میان دیگر انتها است، زیباید نیست.

همچنین، قرآن وضعیت متفاوت را گزارش کرد، و آنان را رسا ساخت، و دشمنی باطنی و درونی آنان را با خدا و رسول آشکار گردانیدند، و همزمان، شبهه یا وسوسه‌هایی را که در دل‌های مسلمانان ضعیف الاعتقال خلیج می‌کرد، از میان برداشته و پاسخ‌گویی کرد؛ و منشا این وسوسه‌ها و شبهات همین متفاوتان و برادران و یارانشان. بهودیان-که فهمانان دیرینه دسیسه و توطن‌اند- بودند. قرآن کریم اهداف و حکمت‌ها و نتایج و دستاوردهایی را نیز که این جنگ بر آنها مشتمل بوده است، مورد اشاره قرار داد.

پیرامون موضوع جنگ واحد، شصت آیه از سورة آل عمران را خواهند مطالعه نازل کردند. قرآن در نخستین آیه از این مجموعه نخستین مرحله از مراحل متعمرد و مهم این جنگ را خاطر نشان می‌زند: 

و اذ غذوت من أهلک تیوؤ الامامین مقاذا للفتنت والله سبیع علمی ۱

و هنگامی که بامدادان از نزد خانواده‌ای پرود، همیشه، تا پاگاه‌های مسلمانان را برای جنگ آماده سازی می‌کردند.

در پایان این مجموعه نیز خداوند مطالعه یک تفسیر و تحلیل جامع از حکم‌ها و دستاوردهای این جنگ ارائه فرموده است:

ما کُنَ ال‌لَّهُ لِیذَرْ الامامین علیه مَا أنمْ علیه حتی تَیمِیْزَ الْخَبِیْثَ مِنَ الطَّیْبِ وَاکُنَ ال‌لَّهُ لِیطعْفُمُ علیه الْغَبِیْثَ وَلْکَنَ اللَّهُ لِیُجَبْرِیْهِ مِنَ رَسَلِهِ مِن بَعْدَهْ فَانمَآ فَانمَآ بِال‌لَّهِ وَرَسَلِهِ وَإِنِّهَا فَانمَآ وَفَانَمَآ أَجَرُ عَظِیْمٌ ۲

هرگاه خداوند بر آن نیست و روا نمی‌داشته است که شما را در آن وضعیتی که بودید واگذار، تا آنکه نابک کلی نیاز سازد و نیز خداوند بر آن نیست و روا

١- سورة آل عمران، آیه ١٢١.
٢- سورة آل عمران، آیه ١٧٩.
دستاوردهای واکنش‌گر

این قیم پیرامون این موضوع داد سخن داده است: این حجر نیز گفته است:

داستان‌دان‌گان گویند: در داستان اکثر و مسئیتهایی که مسلمانان در انتها این جنگ دیدند، نکته‌ها و واژه‌ها و نتایج الهی و ربانی عظمی نهشته بود:

یکی از این دستاوردها آن بود که به مسلمانان فرجام بده دافرومند خدا شناساند، و آنان را از بدشگونی و بدفکری دست زدن به موارد نهی شده با خبر گردانید: چنانکه این مسئله به طور عینی در مرحله‌ای که ترادرادن موضع اموریت خودشنان را- که از سوی رسول خدا- حمله داشته، سلم- تعیین شده و تأکید شده بود که از آنجا تکان نخورند- ترک کردن مشهور گردید.

یکی دیگر از تکنیک‌های مهم در این جنگ آن بود که قاعدتاً فرستادهای خداوند باشد گاهی بلایا گرفتار آند و سپس به عافیت پرسند. حکمت این سنت الهی آن است که اگر همواره بپروز باشند، در میان پیران مؤمن ایشان کسانی داخل می‌شوند و نفوذ می‌کنند. که از آنان نبستند، و مؤمنان راستین از پیران فاقید صداقت بازنشانی خدایی شوند؛ و اگر همواره شکست بخورند، مقصود از بعثت ایبیا حاصل نمی‌گردد.

بنابراین، مقضی حکمت الهی آن است که در این ارباب جمع بین امیرین بشود، تا راستگویان از دروغگویان بپازنشانی شوند. به عبارت روش‌تر، نفاذ مثارفان از دید مسلمانان پنهان بود؛ وقی و این داستان روى داد، و اهل نفاذ آن کردارها و

1- نکذ زاده‌مقدم، ج. ۲، ص ۹۹-۱۰۸.
گفتارها را از خود پرور دادند؛ اشاره‌ها به صراحت انجامید، و مسلمانان دریافتند که با یک عده دشمنان خانگی مواجه‌اند، و برای رویارویی با آنان آماده شدند، و در برابر آنان سنگر گرفتند.

نکته مهم دیگر آن بود که به تأخیر افتادن پیروزی در بعضی مواقع، نفس سرکش انسان را رام می‌سازد، و انسان را از شاخ و شانه کشیدن بازی می‌دارد؛ چنینکه وقتی مسلمانان راستین به آن بلاج در جنگ احتمالات آمدنده، صبر و شکیبا بیش‌کردن، و منافقین اظهار عجز و بی‌تأفی کردن.

مسئله دیگر و حکمت دیگر آن بود که خداوند برای بندگان با ایمان خود منزلگاه‌ها بی در دارالکرامت خوش تعبیه کرده و تدارک دیده است که کوشش‌های معمولی آن بندگان در حذ دستیابی به آن پایگاه‌های بلند نیست؛ خداوند عوامل و موجبات بلیست و محتف را فراهم می‌آورد تا آن بندگان نتوانند به آن مدارج عالی دست ببینند.

همچنین، این نکته مهم در کار بود که شهادت یکی از بالاترین مقامات و درجات اولیه یکی است؛ خداوند به این وسیله مسلمانان را به سوری این مقام واقع و آبی مرتبت عالی سوق داد.

نیز یکی از حکمت‌های الله آن است که وقتی خداوند معمول از دیده می‌کند که دشمنان خوش را هلاک گرداند، عوامل و موجباتی را فراهم می‌آورد، تا به خاطر کفر و بی‌خ و طفیان و آزار و شکنجه اولیه الله مستحق آن کیف موردنظر بشود؛ درنتیجه، خداوند در پرتو بلایات و مصائب یکی احتمالات آمدنده خداوند مسلمان را از پیرایه‌های گناه پیراست، و کفر پیشگان را محو و نابود گرداند.
فصل ششم

بأزتاب جنگ ایند

ماجرایی غم انجیز ایند، شوکت و هیپت و موقعیتی را که مسلمانان در جنگ بدر بدست آورده بودند، به شدت تحت تأثیر قرار داد. از عظمت و مهارت مسلمین در دیدگاهان مردم کاست، و ترس و وحشتی که از رزمیت‌گران مسلمان در دهلای کفشار و مشارکان افتدارد بود، رنگ باخت؛ و گرفتاری‌های داخلی و خارجی جامعه نوپای خداوباوران افزایش یافت. خطرات گوناگونی از هر سوی میدنیه را در برگرفت، و یهودیان و منافقان و بادی‌نشینان نگاه از چهره دشمنی درنیه برگرفتند. و هر یک از این گروه‌ها به نحوی درصدی برآمدند تا برخانه و کشانه مسلمانان درنیزند؛ و حتی طمع در آن بستند که کار مسلمانان را بکسره کنند، و درخت جوان اسلام را از ریشه درآورند.

هنوز دو ماه از جنگ ایند گذشته بود، که طایفه بی‌اسد خوششان را برای غارت و چراوی میدنیه آماده کردند. پس از آن طاویف بیشتر و قارش در ماهصفر سال چهارم هجرت دشت به توطئهای زدند که به قتل ده تن از صحابة پاپیراکرم -صلی الله عليه وسلم- انجامید. در همان ماه، عاری میان طلبه علمی پیاپی از طاویف را تحریک کرد، و آنان هفتاد تن از صحابه را کشتند. که این واقعه را واقعاً بشر معلوم نامیدند. در طول این مدت بی‌نیکتی نزد آشکارا نسبت به مسلمانان اظهار داشتند می‌کردند، تا آنکه در ماه ربيع‌الول سال چهارم هجرت به توطئهای خطرناک با هدف به فتیله‌های یکپار گرامی اسلام دست زدند. بین غطاس نیز گستاخ شدند، و در ماه جمادی‌الاولی سال چهارم هجرت درصدی حمله بپیمانه برآمدند.

با این ترتیب، قدرت و شوکت مسلمانان که در ماجراهای جنگ ایند از دست رفته بود، تا مدت مدیتی ایشان را در معرض مخاطرات گوناگون قرار داده بود؛ اما، این
حکم‌ت حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- بود که جهت گیری امواج خروشان بلا را تغییر داد و هژیت و عظمت از دست رفته مسلمانان را به آنان بازگردانید و خداباوران بار دیگر پرتری و تفوق خودشان را به دست آورندند. نخستین اقدام حکیمانه حضرت رسول‌الکرم -صلى الله عليه وسلم- در این ارتباط تعقیب جنگجویان اخذ تا وضع حصاره الاسد بود. که تا حدودی نام و نگ در دست شده رژمنگان مسلمانان را بازیس آورد و به انداده قابل توجهی موقعیت رزمی مسلمین را در منطقه بار دیگر تثبیت کرد. آنگاه، مانورهایی را ترتیب دادند که تنها شوکت و هیئت مسلمانان را به ایشان بازگرداندند. بلکه بر آن نیز انزوود؛ چنانکه در صفحات آتی بخشی از این ماجراهایی گزارش خواهد شد. 

سریه ابو تلمه

نخستین غروری که بر ضد مسلمانان، در بی آن پریشانی و ناپاسانی که در جنگ احده دود دارد، قیام کردند، طایفه بنی اسد بن خزیمه بوبدن. تیروهای اطلاعاتی می‌دانند برای پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- خبر آوردن که طلبه و سلمه پسران خویلد به اتفاق افراد قبله خود و دیگر سران ایران را به جنگ برمی‌رفتند.

عهده رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سریهای را متوجه از یکصد و پنجاه تن از رژمنگان مهاجرین و انصار به منظر سرکوبی آنان فرستاد. فرمانده‌های این سریه را بر عهد داد. جنگ‌ها به ایران وارد شدند، و برای اولویت‌های دیگر بستند. ابومسلم قاضی‌گریانه بر سر بی‌پاسیانه خزیمه در متن دار و دیار شان باخت، و پیش از آنکه بتوانند دست به غارت بزنند، صوف آنان را درهم شکست، و مسلمانان بر اشتراک و گوسفندان فراوانی دست یافتند و با خود برندند و بدون آنکه کارزاری روى دهد، به سلامت و
با غنیمت، بر مدتی بنا گشتند.
تاریخ اعظام ابن سره آغاز ماه محرم سال چهارم هجرت بود. ابوسلمه به هنگام مراجعت به مدتی زخمی که در جنگ اجد برداشت بود، سرباز کرد، و بر اثر آن طولی نکشید که از دنیا رفت.

سیره عبادالله بن آنیس
روز نجم همین ماه محرم- در سال چهارم هجرت- نیروهای اطلاعاتی خبر آورندند که خالدين سفیان غذلی عده و غذلی را برای جنگ با مسلمانان نداردک می‌بینند. نبی‌کرم- صلی الله علیه وسلم- نیز عبدالله بن آنیس را به سوی وی اعزام فرمودند تا کار وی را پایه‌گذارد.

عبدالله بن آنیس به مدت هجده شب دور از مدتی بر سر برد؛ آنگاه روز شنبه، هفست روز مانده به پایان ماه محرم به مدتی وارد شد. خالد اکتله بود و سرخ را با خود آورده بود. آن را در پرند پاپامیر گرامی اسلام بر زمین نهاد. آن حضورت یک چوپدستی به او عنايت فرمودند. و گفتند:

(هذه آیة بینی و بینک یوم الیوم.)

اين نشانه ای باشد من و تو در روز قیامت! به هنگام وفات، عبدالله بن آنیس وصیت کرد که آن چوپدستی را هرئه او در قفس

وی بگذارد.

---
1- زاد المعاد، ج.2، ص.108
2- کلمن من: "بی‌مت"-م.
3- زادالمعاد، ج.2، ص.109؛ نیز: سیره ابن هشام، ج.2، ص.619-620.
در ماه صفر همان سال- يعني سال چهارم هجرت- گروهی از مردمان عضل و قاره
بر رسول خدا- صلى الله عليه وسلم- وارد شدند. و گفتند که اسلام در میان آنان
نفوذ یپدا کرده است، و درخواست کردن که افرادی را از مسلمانان همراه ایشان
پرستند تا به آنان قران یاد بدهد و تعالیم دین را بیاموزد. به روایت این اسحاق
پیامبر اکرم- صلى الله عليه وسلم- شش تن از مسلمانان را همراه ایشان فرستادند.
بنا به روایت بخاری این عده دارند و مرند بن ابی مرند غنی را به روایت
این اسحاق- يا عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن خطاب را به روایت بخاری-
به فرمائندگان آن عده کمآردنی؛ و این عده همراه آنان به راه افتادند.
وقتی به رجیع- که چشمی آبی از آن هدیل در ناحیه حجاز، میان رایغ و جدته بود-
رسیدند. طایفه‌ای از هدیل به تام بنولجیان را بر علیه مسلمانان همراهی شان به
فریادرسی طبل‌پدید. آنان نیز، با حدود یکصد تیرانداز از پس آنان آمدند و سایه به
سایه آنان مسیرشان را طی کردن. تا به آنان رسیدند. در این موقع، هیئت اعجازی
مسلمانان بر بالای بلندی چای گرفته بودند، و دشمن آنان را به محاصره خویش
درآورد. محاصره کنندگان گفتند: با شما عهد و پیمانمی یادم که اگر به نزد ما
پایین بیاید، هیچکس از شما را نکشم! عاصم از پایین آمدن خودداری کرد. و به
اتفاق یارانش با آنان چنگید. هفت تن از آنان را با تیر از پای آوردن. خیب و
زیدن ده که یک مرد مسلمان دیگر برچگی مانندند. بار دیگر با آنان عهد دیدند. برای
پستند. آن سه تن نیز به سوی آنان پایین آمدند؛ اما دشمنان به آنان تیرگی زدند، و با
پژه گمانه‌ای آنان را در نزد کردن. آن مرد سوم گفت: این آغاز نیرنگ است! و از
همراهی با آنان خودداری کرد. او را به دنیال خود کشانیدند و با او گل‌آوری شدند تا

---
1- کلمه متن: «بعث...» - م.
به هر ترتیب وا را به همراهی با خود وادارند؛ حاضر نشذ و وا را به قتل رسانند.
اما خباب و زید وا با خود برندند و در محل آن دو را فروختند. خباب و زید بعضی از سران و پژرگان قیبله ایشان وا در جنگ بدر کشته بودند.
خُبْب، مدتی در نزد آنان زندانی بود. آنگاه، بر کشتون وا یک سخن شندند، و وا را از منطقه حرم بیرون برندند تا در محل تئینع به دار بیاویزنند. همینکه تصمیم گرفتند وا را به دار بیاویزنند. گفت: مرا واگذارید وا دو رکعت نماز بگزارم! وا را وانهادند، دو رکعت نماز گزاردند. وقتی که نمازش وا سلام داد، گفت: به خدا. اگر نبود اینکه بگویید: این کار وا از ترس مرگ می‌کنم، بیش از دو رکعت نماز می‌گزارم! آنگاه گفت:

(اللهم احصهم عددا، وااقلهم بدداء، ولا بیخ منهم احدا).
دخاوندا هیچک از ایثان وا از قلم میاندازند. و یکایک ایشان وا از صفحه روزگار بردندازند، و احیدی از آنان وا مانندگار مسازاء

سبس این ایبات وا سرود:

قد اجمع الاحزاب حوالی والیا
وقد قربوا ابنیاهم ونساناهم
اللی اینکو غریتی بعد کریتی
وقد خرونو الکفر والموت دونه
فقد ذرفت عینیا ومن غير مدمع
فقد بضعوا لحمی وقید بیس مطمعی
فیذالعشر صبریی على ما يرادی
ولسیت ابیال حسین ابسل مسلا
ولسیک لدی ذات الالله وان یشأ

اهمه دستیات گرداگرد من فراه آمدهاند، و قوم و قبیله خویش وا تحريكی کردهاند.
و همه را در اینجا به سویی من کشاییدن‌اند؛
فرزنده‌ن و زنان خوشیش را نیز به من‌دیدیک از آورده‌اند؛ و مرا به یک شاخه بند برده‌اند.
نیایش‌نی نیاز زندیکی کرده‌اند.
به خداوند شبکت می‌برم از یکی خوشیش، و از اندوه‌هایی خوشیش نیز و این
دستیج‌هایی که در کنار پنجره مرگ رود آمده‌اند!
هم اینان، مرا در میان کفر و مرجع مخرب ساخته‌اند؛ و هم اینک چشم‌مان من بدون
انه اشکی پاشند از هم پاشیده‌اند!
حال، ای صاحب عرش، مرا در برآب آنچه می‌خواهند با من یکند، شکایا گردان؛ که
گوش‌هایی تین مرا تنه کرده‌اند. و امیدی از زندگی برده‌است!
اما، از هر چکاک تدارم. هنگامی که مسلمان کشتی می‌شوم، که بر روی کدام پهلوی
خوشیش در راه خدای بر پنجره مرگ بیفتد!
اینها همه به خاطر خدا است؛ و اگر اخواهند این اعضای از هم گسیخته و مفاصل
متلاشی شده را برکت خواهند داده،
انگار ابوبسیان به او گفت: آیا تو را شادمان می‌گرداند که محمد نزد ما باشد و محاصره
گردان از را یزیم؛ و تو نیز در میان خانواده‌ات باشی! گفت: نه به خدا! مرا شادمان
نمی‌گردانند که من در میان خانواده‌ام باشم و محمد در همان مکانی که هست باشد،
و خارج به آبی آوری مبارکش گردیا
خیبی را سرائیج به دار اوایختند، و افرادی را گماشتن تا از جسد وی محافظت
کنند. عمرو او ایمیه ضمری سرسیم، و شیانه با نیریگی که به یک‌ان نابکاران زد،
پیکر او را از دار به زیر آورده و با خود برده و آن را دفن کرد. آن کسی که به نقل
خیبی مباحثت کرد، عقیده‌ای یان حارث بود که خیبی پدرش حارث را در جنگ به
کشت بود.
در صحیح بخاری آمده است که خیبر نخستین کسی بود که در رکعت نماز گذاردن پیش از به شهادت رسیدن را سنت گردانید. در آن اوان که یک اسیر بود، به دست وی خوشش انگوری دیدند که از آن می خورد. در حالیکه در سراسر مکه هیچ میوهای وجود نداشت.

زیدین دنیا را نیز، صفوان بر آن، به خریداری کرد و به قصاص خویش پدرش او را کشت.

قرقیشان عده‌ای را به سراغ پیکر عاصم فرستادند تا بخشی از پیکر او را که نشانه‌ای از او داشته باشد، برای آنان بیاورند: زیرا، عاصم بزرگی از بزرگترین ایشان را در چنین بدر کشت به بود. اما، خداوند زنبوران را فرستاد تا همانند چنبر جسد عاصم سایه افکنند و نگذارند دست فرستادگان قریش به پیکر او برسد. درنتیجه، آن فرستادگان دست خالی برگشتند. عاصم با خداوند وحید بدل بود که دست مشرکی به پیکر او نخورد، و دست او نیز با دست مشرکی تماس پیدا نکند: عمر که داستان عاصم را برای وی بازگفتند می‌گفت: خداوند بدل با ایمانش را پس از مزرگ نیز همانند زمان زندگانی اش نگاههاداری می‌کند.

**سریه بنر معونه**

در همین ماه صفر که ماجرا در مکه خیبر رفع رود داد، ماجرا در نگاه گی ریزی نیز با شدت بیشتر و هولناکی افزون بر آن، به وقوع پیوست. این فاجعه جان‌گذاری را واقعه بنر معونه نام نهادند که خلاصه اهم وقایع آن به این شرح است: ابوبیره عامربن مالک - که او «ملاعیب الماسته» (پازیگر با نیزه‌ها) لقب داشته بودند -

---
1- سیره ابن هشام، ج 2، ص. 169-179؛ زادالمعاد، ج 2، ص. 109، صحیح البخاری، ج 2، ص. 568-569.
در میانه به نزد رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - آمد. آن حضرت وی را به اسلام دعوت فرمودند. نه اسلام آورده و نه اظهار بیزاری از اسلام کرد. آنگاه گفت: ای رسول خدا، ای کاش پارانت را به سوی اهل نجد می فرستادی؟ تا آنان را به دین تو فراخواندند؟ من امیدواری بسیار دارم که آنان دعوت پارانت تا اجابت کنند؟ پیامبر اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمودند:

(ای آخاف علیهم اهل نجد).

ابوبراہیم گفت: مان آنان را امان می دہماح حضرت رسول اکرم -صلى الله علیه وسلم- چهل تن از مسلمانان را به روايت ابن اسحاق، و به روایت صحیح بخاری که همین روايت نیز صحیح است، هفتاد تن از مسلمانان را همراه او به سوی نجد فرستادند و منذرين عمره را که یکي از مردان پتي ساعده بود، و او را «المعلق لیموم» (شیفته و چشم بهره مرگ) لقب داده بودند، به فرماندهی آنان گماشته. این گروه از نیکان مسلمانان و نخبگان و سروران آنان و از معلمان قرار بودند؛ روزها به هیزم کنی مشغول می شدند، و هیزم هایشان را می فروختند و با بهای آن برای اصحاب صلیه قوت و غذا تهیه می کردند. و شبها به درس قرآن و نماز گزاردن می پرداختند. رفتند تا به برموعن - قطورزمی میان محل سکونت بنی عامر و حره بیثی سلیم - رسیدند. در آنجا فرود آمدند، آنگاه حرام بن ملحن باراد آم سلیم را به نامه ای از رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- به سوی دشمن خدا عامرین طفیل فرستادند. وی نامه را نگشود و نخواند، و مردی رادستور داد تا با زوبین از پشت سر به وی ضربت بزنند. وقتي که زوبین را در پیکر او فرو برد و حرام خون را دید، گفت: (الله اکبرا فزرت و رب اکرم)!

دشمن خدا، آنگاه، پی درنگ بنی عامر را برای کارزار با دیگر فرستادگان رسول خدا
صلی الله علیه وسلم - فراغتاند. آنان به خاطر امانی که ابی‌رای داده بود، به او پاسخ مثبت ندادند. وی نیز، بی‌سیلیم را برای جنگی‌دان با آنان فراغتاند. غصبیه و رعل و ذکوان ندایی را اجابت کردند و همراهی وی آمدند و پیاران رسول‌الله صلی الله علیه وسلم را محاصره کردند. آنان نیز، به کارزار پرداختند، تا همگی کشته شدند. بزج کعاب بن زید بن نجیب، که وی را با بدن مجموع در میان کشتگان پافتند، و زندگیان، تا در گنج خندق شرکت کرد و کشته شد.

عمروی‌ن، آمید در مصداق عنایه بن عامر، با گروهی از مسلمانان در صحرای گشته می‌زندند که دیدن بردگان بر بالای آن موضوعی که کشتار روز داده بود، می‌چرخند. منذر فرود آمد و با مشرکان کارزار کرد تا خود و پاراشی کشته شدند.

عمروی‌ن، آمید در مصداق عنایه را به اسارت گرفتند؛ و چون باز گفت که وی از مضر است، عامر موهای پیشانی وی را یارید، و او را پایت نذری که مادره کرده بود، آزاد کرد.

عمروی‌ن، آمید در مصداق عنایه سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم- بازگشت و اخبار آن مصیبت کمرشکن را مبین بر کشته شدن هفندان تن از بهترین مردان مسلمان برای آن حضرت باز گفت. این مصیبت بر روی یکتاور مصائب گنجی‌ای نبود؛ با این تفاوت که آنان در معرکه نبرد و در میدان کشته شده بودند، اما ابی‌رایی به نبرنگ پلید شده بودند.

در راه می‌رده، عمروی‌ن، آمید به موضوعی به نام فراغتاند واقع در صدر وادی قنات، زیر سایه درختی بار وادنی. دو تا از مردان بی‌سیلیم، نبر در دشت اطراف کردنند.

وقتی به خواب رفتند، عمروی‌ن آن را دیدند. یکی می‌کرد که به این ترتیب انتقام خون افراهاش را گرفته است؛ اما، بعداً دریافت که آن دو اسادی از رسول‌الله صلی الله علیه وسلم- داشته‌اند، و او نمی‌دانسته است. وقتی به می‌رده، وارد شد، به رسول خدا- صلی الله علیه وسلم- بازگفت که چه کرده است. آن
حضرت فرمودند:
(الد فقات قبیله لدیه‌های)

تو دو تن را کشتی‌ای که من باید خونه‌های آن دو را پردازم!
پیامبر اکرم صلی الله عليه و سلم به گردآوری خونه‌های آن دو میرد کلایی از
مسلمانان و هم پیمانان به‌کلامه ایشان پرداختند؛ و همین مسئله زمین‌های دو غزو
بی‌ندری جنگید: چنانکه خواهد آمد.

تبی اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر این رویداد تاسفوار، و نیز به خاطر حادثه
جانگداز رجیح که در مدت چند روز پیایی خود داده بود، بسیار ناراحت شدند، و
اندوده و نگرانی بر وجود مبارک ایشان علیه یافت؛ نا آنها که اقواق و طاویفی را که
به ایشان نیرنگ زده بودند و اصحاب ایشان را کشتند بنده نفرین کردند.

در صبح بخاری آمده است که آس گفت: تبی اکرم صلی الله علیه و سلم سی
روز بامدادان، قاتلان اصحاب ایشان را در پرورعمونه نفرین می‌کردند، و در نماز صحیح
رژل و ذکوان و لحیان و غصبه را نفرین می‌کردند، و می‌فرمودند:
(عصیة عصیة الله ورسوله)

طلایه غصیه مصیبت خدا و رسول را کردند!

خداوند متعال، در این ارتباط، عباراتی از قرآن کریم را بر پیامبر اکرم صلی الله علیه
و سلم نازل گردانید که مان یا خواهیم و می‌خواهیم، و بعد هم منسوب شد:

۲- این سعد آورده است که خیر اصحاب راجع و خیر اصحاب پرورعمونه هر دو در یک شب به تبی اکرم
صلی الله علیه و سلم رصد: ج. ۲. ص. ۵۳.
۳- این سعد از انس روايت کرده است: تنیدم رسول خدا صلی الله علیه و سلم آن اندیزه‌که به برای
اصحاب پرورعمونه اندوهیگین شدند، برای اصحاب احمد اندوهیگین شده باشند (طبقات. ج. ۲ ص. ۵۴).
غلغاً عَنَّا قَوْمِنا آنَّا لَقَنِينَا فَرْضِي عَنَا وَرَضِينَا عَنْهُ) از جانب ما به قوم و قبيلة ما بقوم
که ما با خدای خودمان ملاقات کردهم، و خدا از ما راضی است و ما نیز از او راضی
شدیم! پس از آن، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آن قنوت را تکرر کردند.

فسوه بین نصير
پیش از این دوره که یهودیان در آتش خیبر و دشمنی با اسلام و مسلمین
می سوختند؛ اما اهل پیکار و کاردار نبودند، بلکه اهل توطنه و نیرنگ بودند. اشکارا
کیته توزی می کردن و عادوت خود را ابراز می داشتند، و حیله‌های گوناگون ساز
می کردن تا به نحوی به مسلمانان آزار برسانند، اما دست به کشت و کشتار نزنند.
بخصوص که عهد و پیمان‌های متعدد فیما بین یهودیان و مسلمانان بسته شده بود، و
بعد از ماجرات بین قیتاق و قتل کسب این اشرف بر خویشتن ترسره بودند و درهم
خرد شده بودند. و به آرامش و سکوت پناه برده بودند. با وجود این، پس از
ماجرای جنگ جنگ، گستاخ تر شدند، و دشمنی و نیرنگ خویش را آشکار کردند، و
پنهانی با منافقان و مشترکان اهل مکه رابطه برقرار کردن، و به نفع آنان، بر ضد
مسلمانان وارد عمل شدند.

پیامبر بزرگ اسلام، شکیبایی و رزیدنگان؛ گستاخ و جسارت یهودیان نیز پس از دو
ماجرای رجع و بمرمونه افزایش یافت. و کارشناس به چایی رسید که برای سر به
نیست کردن پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- دست به توطنه زدند.
داستان از این قرار بود که آن حضرت به انتخاب چند تن از یارانشان به سوی یهودیان

---
1- صحیح البخاری، ج. 2 ص 586-588.
2- این مطلب از روایت ابودواد در باب داستان بین نصير، ج. 3 ص 116-117(اعنون المعهد، شرح سنن
ابن داروی) بریمی آید.
عزیمت فرمودند، و با آنان صحبت کردند که به موجب مواد معاهده فیسایی برای پرداخت خون‌هایی آن دو مورد کلایی که عمروی امیه ضریب به قتل رسانیده بود، با ایشان همیاری کنند. گفتند: چنین کنیم ای اباعلیم! اینجا پشتیند تا کار شما را راه بیندازیم! رسول خدا - صلی الله علیه ورسلم - کنار دیوار یکی از خانه‌های آنان نشستند. و منتظر بودند که یهودیان به قولان عمل کنند؛ ابیکی و عمر و علی و گروهی دیگر از صاحبی نیز در کنار آن حضرت بودند.

یهودیان با یکدیگر خلوت کردند. شیطان نیز آن پنداوها را در برابر آن آراشید داد، و دست به دست هم دادند تا پیام برگم با اسلام را به قتل برسانند. گفتند: کدامیک از شما حاضر است این سنگ آسیا را بر روی دست گیرد، و از بین خانه بالا رود، و آن را بر سر وی بیافکنند، و سر و را متلاشی سازد؟

اشقان الامامی، عمویون حجاش گفتند: من! سلام بن مشکم گفت: نکنیدا! بخدا از این قصد شما آگاهش خواهند ساخت، و این نقض عهد و پیمان است که میان ما و او بسته شده است! اما آنان بر اجرای نقشه خوش عزم جرم کرده بودند.

جبرئیل امین از سوی رب العالمین بر رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- نازل شد و ایشان را از قصد یهودیان آگاه گردانید؛ آن حضرت شتابان از جای برخاستند و به مدت روز آوروردند. وقتی اصحاب آن حضرت به ایشان پوشستند، گفتند: چنین از جای برخاستند و به راه افتادند که ما متوافق نشده‌ایم! پایام اکرم -صلى الله علیه وسلم- ماجرا را قصد یهودیان را برای ایشان باز گفتند.

رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- یبرز مرگ حمیدین مسلمه را به سوی پنی نضیف اعزام کردند تا به آنان بگوید: از مدتی خارج شوید. و از این پس دیگر نیاید احداً از شما با من در این شهر سکونت کنید! با شما هد روز مهچ می‌دهم؛ پس از این مدت هرکه چای مانده باشد گردنش را می‌زنم! یهودیان نیز، چهارهای جز خروج از
مدينه تيافنتد و چند روزه به آماده شدن برای كوجهن از مدينه پرداختند. اما،
سرکرده منافقان عبدالله بن ابي نزد آنان فرستاد كه برچاي بمانند و سرخشي كنيد، و
از خانه و كاشانه خويش پرون نشويد؛ من دو هزار جنگجو تحت فرمان دارم كه با
شما در قلبه هایتان تحصن خواهند كرد، و با نثار جانشان از شما دفاع خواهند كرد!
أتين آخرینم لخرين معمک و لانطع فيكم ابذا ابدا و ان قولتم لتنصركم! اگر
شما را اخراج كردنده، ما نيز همراه شما خارج خواهيم شد، و از گذاشتن با
شما فرمان نخواهيم برده و اگر با شما كارزار كردنده، شما را فاري خواهيم كرده!

قريظه نيز به همراهی همپمانان شما از غطسافان از شما پشتپای خواهند كرد!

یهودیان به سرعت اعتقاد به نفس پیدا کردهند، و رأیشان بر این قرار گرفت که با
پامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- از در مخالفت درآیند، و رئیس یهودیان حی بن
اختوب به این سخنان سرکرده منافقان دل بست، و برای رسول خدا -صلى الله عليه
 وسلم- پیام فرستاد که: ما از سرزمن خودمان خارج نمی‌شونیم؛ نو نیز هرچه
 خواهیم کن!

به تردید، مسلمانان در موقعیتی سخت دشوار قرار گرفتند: زیرا، درگیری با همه این
دشمنان در جنین بهره برمخاطره تاريخ مسلمین، بدور از پیامدهای تاخوشیابند نبود.
مسلمانان درندیه خویی اعراب را در برابر خودشان به جشن می‌دهند، و قتل عام
فاجعه آمیز هیأت های اعظام خودشان را مشاهده می‌کردن؛ از آن سوی، یهودیان
بنی نضیر آنچنان تواننتد بودند که احتیال تسلیم شدن آنان را بسیار بعید جلوه
می‌داد، و فرصت کارزار با آنان را نوای با مشتمتی و گرفتاری های به شمار نشان
می‌داد. در این حال، شرایط و اوضاع پس از ماجراه برمغونه و پیش از آن، بر

1- مضمون آیه 11 سوره حشر.
حسیب‌الملک حسین نسبت به جنایت‌هایی که افرادی گروه‌های مسلمان را به قبایل آن‌ها کردند، افزون شده بود، و سخت بود که افرادی از جنایات خشمن‌تری برای رکن‌های جویش همه‌پانه و دنیای جهان مسلمانان و برای شخصی یکبار، تصمیم گرفتند که با بنی‌تکیز کارزار کنند. هر چه باداباد وتی پیام پاسخ حیب بن آخْذب به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- رسید، تکیز گرفتند؛ اصحاب ایشان نیز تکیز گرفتند: آنگاه، برای درگیر شدن با آن جماعت قیام کردند، و این امکان را در مذیبت کارگزار خوشی گردایندند، و آهنگ به مسلمانان کردند. علمدار آن حضرت در این غزوی علی بن ابیطالب بود. همین‌که به نزدیکی محل سکونت بنی‌تکیز سیدن، آنان را در محاضره خود در آوردند.

ما همان‌طور که قلیه‌هاشان پناه بر کردند، و از فراز بام قلیه‌هاشان به تریبون رکن‌ها و سنگ‌پاره پرداختند. نخلستان‌ها و باغستان‌هایشان نیز در این ارتباط به آنان کمک می‌کردند. پیامبر (صلى الله عليه وسلم) دستور فرمودند که آن نخلستان‌ها و باگستان‌ها را از دم کف برکند و به‌سوزانند. در این باره خستی می‌گوید:

وَهَوْانَ عَلَى سُرَءَا بَنِيۡ لُؤْى ۡحَرِيقٌ بَـبَالبَيْرَة ۡمُسۡتَفْيَرَ

و بر اشراف بنی‌لوی بن غالب آسان آمد که آمیز فرآگیر بی‌نخلستان‌های بنی‌تکیز (پژوه) زنداد.

در همین ارتباط، خداوند متعال این آیه شریف را نازل فرمود:

۹۴۳-۹۴۴) قَعْطُمْ مِنِّنْ أَوْ تَزَّكُّمُوهَا قَانُوَنًا عَلَى أُصُولُهَا فِي أَيْدٍ اللَّهِ!

هر آن درخت خرمایی را که قطع کنید یا بر ریشه‌اش ایستاده واگذارنید، همه به اذن خداوند است.

۱- سوره حشر، آیه ۵.
بئى نضير نيز بى آنان خيانت كردن. و درجهت بشتيانى از آنان هيج قدس بنداشتند
تا خييرى به ايشان برسانند. يا شرى را از ايشان بگردانند; از اين رو، خداوند سبحانه
و تعالى داستان اينان را ضرب الملح قرار داد و فرمود:
"كَمْ ثُمَّ سَأَلَهُما الَّذِينَ أَكْفُرُونَ فَلَا كُفْرُ قَالُوا إِلَىٰ بَرَيِّيْنِ مَنَٰكِ!"
"همانند شيطان آن هنگام که به انسان گفت: کافر شوا! همینکه کافر شد. گفت: من از
تو بیزارم!"

محاصره جندان به طول نیانجامید؛ تنا شش شبانه‌روز، بعضى هم گفتندند: پانزده
شبانه‌روز. خداوند در حل‌های آنان ترس و وحشت افکند. خودشان را باختند، و برای
تسليم در برابر رسول‌خدا - صلى الله عليه وسلم - آماده شدند و اسلحه بر زمین
نهاشند. و برای رسول‌خدا - صلى الله عليه وسلم - پام فرستادند: ما از مدينه خارج
می‌شونم! پام‌اكرم - صلى الله عليه وسلم - پذیرفتند، مسروط بر اينكه خود و
فرزندانشان همگی از مدينه خارج شوند، و به آنان اجازه دادند که به اندازه بار
اشتراشان به استنای اسلحه هر کالا و اثاثي که می‌خواهند با خود برند.

يهوديان نيز شروط آن حضرت را پذيرفتند. با دست خودشان به ویران كردن
خانه‌هايشان پرداختند تا بتوانند درها و پنجره‌هايشان را بار شتند و ببرند. حتي
بعضى از آنان تبرکها و الوار پوشش سقف‌هاي خانه‌هايشان را با خود برند. تنان و
كودكاشان را هم بر شتران سوار کردن. و با ششصد شتر به راه افتدند. اكثربـ
يهوديان کچ كردن. زرگرانشان نيز همچون حبي بني اخطب و سلام بني الحقيق
به قلعة خيبر پنهانده شدند. بعضى دیگر از آنان نيز به سوى شام رهب‌رار شدند. تنا
دو تن از يهوديان بني نضير، پامين بن عمرو، و ابوسعددين وھب اسلام آوردن
پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نیز اموال آن دو را مصون و محفوظ اعلام کردند.
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اسلامه بینجنیپر را از آنان پاز گرفتند، و بر اراضی و اموال و امکاناتشان تسلط یافتند. و جمعاً پنگاه زره و پنگاه کلاه خود، و سیصد و چهل شمشیر غمیمت گرفتند.

این اموال بین نقضی و اراضی و امکاناتشان همه از خالصه حال رسل خدا -صلى الله عليه وسلم- محسوب می‌گردد، و آن حضرت اختیار تام در جهت تصرف در آنها را داشتند. آن حضرت خمس این اموال را خارج نکردند: زیرا، اینها "فیه" بود، و خداوند به‌آن حضرت بخشیده بود، و مسلمانان برای به‌دست آوردن آنها امسبی نتاخته بودند و رکاب زده بودند. پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نیز این اموال را به ویژه میان "مهاجرن اولین" تقسیم کردند، تهیه استیناناً به ابودجانه و سهل بین حنفی از انصار، به خاطر فقر آنان سهمی عطا فرمودند. حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- از این اموال، مخارج سالانه‌اش و عیال خودشان را بر می‌داشتند، و مابقی را برای تهیه و ندارک اسلحه و جنگ، افزای دارای آمادگی رزمی در راه خدا اختصاص می‌دادند.

غروه بین نقضی در ماه ربيع الیل چهارم هجرت مطابق با ارگوست ۶۲۵ میلادی روی داد. خداوند تمامی سورة حشر را در ارتباط با این غروه نازل فرمود. از این سورة چگونگی آواره ساختن یهودیان: رسوایشان افکار و اندیشه‌ها منافقت‌اند: و امکان ویژه فی: توضیح داده شد. و جواز برپیدان درخشن و سوزانیدن مزراع و باغاتشان و دیگر امکانات در زمین دشن به موجب مصلحت‌های جنگی بیان شد. و تأکید شد بر اینکه این اموار از مقولة فساد فی الأرض نخواهند بود. بهمنی، خداوند درایند سورة سلمانات را به انتقال نوا و آمادگی برای آخرت سفارش فرمود، و سوره را سرآنجام با ستایش خوش و بیان آسمان و صفات خود به پایان
برد. از این رو، این عباس درباره دوره حضرت امام می‌گفت: بگویید: سورة [بی‌ی] تفسیر! ۱ این بود خلاصة روایت این اسحاق و عموم سیرونوپیسان از این غزوه، اما، ابودو و عبدالرزاک و بعضی دیگر از محدثین سبب دیگری را برای این غزوه یادآور شدند. آنان می‌گویند: پس از ماجرا چگونه بدر، کف‌ار قریش به پهلویان نوشتند: شما اهل برج و بارو و در دقیقه هستید! شما با این رفع ما کارزار می‌کنید یا اینکه ما چنین و جنات خوابید کرد، و به چیز مانع دسترسی ما به خلخل پای زناتان نخواهد بود! وقتی نامه قریشیان به پهلویان رسید، پیش تفسیر در نیزند بن رسل خدا - صلی الله علیه وسلم و مسلمین یک سخن شدند، و برای رسول خدا - صلی الله علیه و المسلم- پیام فرستادند: به اتفاق سی تن از زرتشتیان به سوی ما باید؛ ما نیز با سی تن از دانشمندان می‌آیم، تا در فلان مكان با هم ملاقات کنیم. این دانشمندان میان ما و شما خکم باشند، سخنان شما را پشنودن؛ اگر تصویت‌تان کردن و به شما ایمان آوردن، همه ما ایمان می‌آوریم! نبی اکرم -صلى الله علیه و وسلم- به اتفاق سی تن از اصحابمان به راه افتادند؛ سی تن از حجار بهونیز به سوی ایشان آمده، تا به مكان مرتفع رسیدند. پهلویان با یکدیگر گفتند: چگونه می‌توانید به او دسترسی پیدا کنید در حالتی که سی مرد از زرتشت وی با او هستند که تمامی آنان عاشق آنان که پیشمارگ او پشنودن؟ نزد پیامبرکرام -صلى الله علیه و وسلم- فرستادند که: چگونه می‌توانی سخن یکدیگر را بفهمید در حالی که صامت نفرمید؛ شما با شدتن از زرتشتیان بایدند، شد تن از علمای ما نیز به نزد شما بایندند، و سخنان شما را پشنودند: اگر به شما ایمان آوردن، همگی ما ایمان خواهیم آورد و شما را تصویت خوابیدیم کرد! پیامبر اکرم -صلى الله علیه و وسلم- با شدتن از زرتشتیان عازم شدند. پهلویان

۱- سیرت ایمان هشام، ج.۲، ص۱۹۰-۱۹۲; زادالمعارف، ج.۲، ص۷۱; صحیح البخاری، ج.۲، ص۱۱۰; صفحه ۵۷۴-۵۷۵.
نیز با خود خنجر برداشت‌های بودند، و قصد آن داشتند که خون آن حضرت را برپیزند.
زندگی خریخواهان از بنی نصری برای طلاق پادشاه گردید که مردی مسلمان از انتصاب بود پیام
فرستاد و او را از سوء قصد بنی نصری مالی بر نیرگن زدن به رسول‌خدا-صلى الله عليه وسلم-
آمد. و محترمان ماجرا را به آن حضرت خر داد. هنوز پیامبرکرم-صلى الله عليه وسلم-
 وسلم- به نزد یهودیان نرسیده بودند؛ از همانجا بازگشتند. فرداي آن روز، رسول‌خدا-
صلى الله عليه وسلم- با گردانهای رزمی آماده بر سر آنان تاختند و آنان را به
محاصره خویش درآوردند. و خطاب به آنان گفتند:
(انگک لا تامون عندي إلا بحذه تعاهدوی عليه).
«من دیگر شما را امین نمی‌دانم. مگر آنکه عهد و پیمان جدیدی با من بنی‌دهد!»
یهودیان از بنی پیمان جدید خویشداری کردند. رسول خدا-صلى الله عليه وسلم-
سرتار آن روز را به اتفاق مسلمانان با آنان پیکار کردند. آنگاه، با اماناد فردا با
زندگان می‌وارد و پیاده خویش بر سر بنی نصری تاختند، و بنی نصری را رها کردند.
بنی نصری را نیز به بنی پیمان فراخواندند؛ آنان با آن حضرت عهد بستند، و
رسول‌خدا-صلى الله عليه وسلم- از نزد آنان بازگشتند و با همان زندگان که به
همراه داشتند بر سر بنی نصری تاختند. و به پیکار با آنان پرداختند تا سلمت شوند و
حاضر شدند که جلای وطن کندن، مشروط بر اینکه به اندازه بار اشترا خویش به
استثنای اسلحة هر کالا و اثاثه‌ای که می‌خواهند با خود ببرند. بنی نصری آماده
کوچیدن شدند. و کالاها و درهای خانه‌ها و تیر و تخته‌هاشان را بر شتران بار زدند.
خانه‌هاشان را با دست خودشان ویران می‌ساختند، و هرچه می‌توانستند تیر و
تخته‌هاشان را با خود حمل می‌کردند. این جلا وطن یهودیان آغاز کوچیدن سردم
به سوی شام بود.

فزعه نجد

با این پیروزی که در غزوه بین تهیه مسلمانان به دست آوردن، بدون آنکه دست به کارزار بزنند یا کشورسازان به آنها می‌رسند، سلطه آنان بر می‌نشیند. انسان و مталبین از آشکار کردن ماکیندشان کوهان آمدن نمی‌کند. و رسول خدا-خالص اه له الله و سلم- توانستد فراغتی به دست آورند و به قله و قمع اعراب با تهیه کننده بیزند. انگیزه از حکم که پس از جنگ

احد مسلمانان را آزار می‌رسانند و بر سر هیأت‌های اعراب مبلغان اسلام ریخته بودند وناسخان و ناگوارندان آن مردان با فضیلت را کشته بودند، و گستاخی را

به انگا رسانیده بودند که قصد حمله به مدینه را داشتند.

اما پیدا از آنکه نیا اکرم-علی الله علیه و سلم- دست به تادیب این نیرنگبانان بزنند، نیروهای اطلاعاتی می‌دهند به آن حضرت خلیفه دادند که گروه‌های از اعراب بادی‌نشینی، از بین محبوب و بینی تعلب، طویف غطبان، برای بروش به دنیه به می‌شنم آماده شده‌اند. بنی اکرم-علی الله علیه و سلم- شتابان عازم حمله به بردند، و به صحرایی نجد رفتند، و بذر ترس و خوشت را از نیروهای زرمنده مسلمان در دل‌های آن بیانات‌دان سگدک کاشتند، نا بار دیگر به آن رفتارهای زشتی که امثال و اقران آنان با مسلمانان کرده بودند دست نیازند.

به این ترتیب، اعرابی که درصد داده بودند و چاول و غارت بودند: همینکه از حضور زرمنده مسلمان در منطقه با بزرگ شدند، سخت ترسردند و به قله‌های کوه‌ها پناه بردند؛ و مسلمانان توانستند آن طاویف غارنگر را برمانند، و تمام ووجود

1- مصطفی عبدالرضا، ج. 5، ص 358-360. ۱۳۷۳ ح. ص ۱۵۴. ۱۵۴.

«باب فی خبر النضیر» ج. ۲، ص ۱۵۴.
ایشان را از ترس و وحشت آکنده سازند. آنگاه، در نهایت امن و امان به مدیته
بازگشتند.

نویسنده‌گان کتب مجازی و سیر، در این ارتباط، غزوه مشخصی را گزارش کرده‌اند
که در منطقه‌نیمه نجد در ماه ربيع‌الثاني یا جمادی‌الاول سال چهارم هجرت به وقوع
پیوسته است. و این غزوه را غزوه ذات الرقاع نامیده‌اند. از یک طرف، وقوع چنین
غزوه‌یا غزوهایی در این برهه از زمان، مسئله‌ای است که اوضاع و شرایط می‌باشد
کاملاً مقتضی آن بوده است: زیرا، موسم غزوه بدر ثانی که ابویسیان به هنگام
بازگشت از آخد خاطر و نشانش را کشیده بود، نزدیک شده بود. و خالق کردن می‌باشد
از رزمگان‌ها، و اعراب‌هاکه بیان‌های اطراف می‌باشد را به‌همان حال سرکشی و
یاغی‌گرد، و ثابور، و برای چنان نبرد هولناکی عزیمت کردن، قطعاً با مصلحت
اندیشه‌های حسیسی سازگار نبود، و ناگزیر باید پیش از اقدام به چنان جنگ بزرگ و
وحشتکایی که انتظار می‌رفت در وادی بدر روی دهد، سرکوب می‌شدند، و قددرت
و شوکنشان درهم شکسته می‌شد.

اما، از طرف دیگر، این مسئله که چنین غزوه‌ای که به فرماندهی رسول‌الاکرم -صلى
الله علیه وسلم- در ماه ربيع‌الآخر با جمادی‌الاولی سال چهارم هجرت صورت
پذیرفته است. همان غزوه ذات الرقاع باشد، درست نیست: زیرا، در غزوه ذات الرقاع
ابوبکر و ابوابوسی اشعاری -رضی الله عنهم- حضرت داشته‌اند، و اسلام آوردن
ابوبکر چند روز پیش از غزوه خیبر بوده، و ابوابوسی اشعاری نیز در جنگ خیبر به
محضر رسول‌خدا -صلى الله علیه وسلام- شیرقباب شده است؛ بنابراین، غزوه‌
ذات الرقاع پس از جنگ خیبر روی داده، و دلیل این مطلب که این غزوه دریتر از
سال چهارم هجرت روی داده است، آن‌ست که پیامبر بزرگ اسلام در این غزوه نماز
خوف خواندند، و آگاه شریعت نماز خوف در غزوه غافلق بوده، و اختلافی در این

خواندند.
نیست که غزوه غسان پس از خندق روی داده، و غزوه خندق نیز در اواخر سال پنج به وقوع پیوسته است.

فِزْوَةٌ بِدْرٍ ثانی

وقتی مسلمانان شوکت، و سطوت اعراب بیابانی، را درهم شکستند، و شر آنان را از سر خودشان کم کردن، دست به کار آمادگی برای ملاقات دشمن بزرگ شدند، سالگرد جنگ، در سوختگی بود. و موعد ملاقات با قریشان، فرا رسیده بود، و حضرت محمد صلی الله عليه وسلم، و اصحاب‌شان می‌پایست، طبق قرار، عازم وادی بدر شوند، تا با ابوسیفان، و قوم قبله‌اش، روبرو شوند، و بار دیگر آسیب جنگ را به گردش درآورند، تا کار برای یکی از دو طرف، که راه یافته‌تر، و برای بقای، در صحن‌های حضوری شیامست، باشد، قرار گیرد.

بنابراین، در ماه شعبان، سال چهارم، هجرت زانویه ۲۳۵ میلادی، رسول خدا صلی الله عليه وسلم با یک‌هزار و پانصد رزمیت مسلمان عزیمت فرمودند، تا بر سر قرار حاضر شوند. در این مورد اختیار داشتند، و حامل لواه اسلام، علی بن ابیطالب بود، و رسول خدا صلی الله عليه وسلم عبدالرحمن بن رواحه، را در مدتی جانشین خود گردانیدند و رفتند، تا به وادی بدر رسیدند، و در انتظار مشارکان در آنجا اقامت کردند.

ابوسیفان نیز، به اتفاق دو هزار تن از مشارکان مکه در حالی که پنجاه اسب در اختیار، داشتند، از مکه خارج شدند، و در مسیر بدر پیش رفتند، تا به مرالظهران، یک منزلی مکه رسیدند و در وادی متجه، برکه آبی در آن ناحیه، فروند آمد. ابوسیفان، در همان اوان که از مکه بیرون آمد، خسته و درمان‌های، بود و به عاقبت کارزار بای مسلمانان می‌اندیشید، ترس سرسر و وجود را فرا گرفت، بود و هیئت...
المسلمانين بر تماس مشاعر مسئولي گردیده بود و تغییر در راههاین بر اندکت،
عزم به مستند گرافیک، و برای بازگشت به چاره‌اندیشی مشغول شد. به همراهانش
گفت: از جماعت قریش، برای انجام از شما سالی مناسب است که سال فراموشی
باشد. چراگاه‌ها شما پر از علف باشد و شیر بسیار پتواید پوشیده، آنا اممال
خشکنی است؛ من که باز می‌گردم، شما نیز بازگردید!
ظهوراً، بیم و هراس بر مشاعر لشکریان ابوسفيان نیز مستند شده بود؛ زیرا، همگی
بازگشتند و هیچگونه مخالفتی با این رأی و پیشنهاد ابوسفيان ایران نداشتند، و به
هیچ روى اصرار و ابزار در جهت ادامه دادن مسیر در روابطی شدن با مسلمانان
از خود نشان ندادند.
مسلمانان، مدت هشت روز در وادی بدر اقامت کردند و در انظار سر رسیدن
دشمن به سر سر بردند. کالاهای تجارتی را که هموار داشتند با سود پیک درهم بوده بر
درهم [دوبست درصد] فروختند و به مدتی بازگشتند، و سررشته غافلگیری را در
صحنه رزم و کارزار به دست گرفتند، و همین ایشان در جان و روح دشمنانشان
چای گرفت، و کاملاً بر اوضاع مسئول گردیدند.
این غزوه را، «بدرالموعد»، «بدرالاخرة» و «بدرالضیوف» نیز نیامده‌اند.

فروع ذوهم الجنل
رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– از وادی بدر بازگشتند. در حالتی که سراز
منطقه را صلح و صفا و امنیت خاکفرشته بود، و دولت ایشان پایدار و مستحکم
گردیده بود. اینک، آن حضرت تماسی توجه خودشان را مصروف دورترین

1- برای تفصیل مطلب راجع به این غزوه، تاکید کنید، نکا سیرالابن هشام، ج۲، ص۲۱۰–۲۰۹، ۲۰۱۰.
کرائنهای عرب تپنیش گردانیده‌ی بوتند. تا سیطره مسلمانان بر اوضاع و احوال قطعی شود، و دوست و دشمن به این مطلب اعتراف کنند.

پیامبر – اسلام پس از غزوه بدر در شهر مضحکه درنگ کردند. آنگاه به ایشان خبر رسید که طوایف ساکن پیرامون دومه الجندل- ناحیه‌ای در نزدیکی شام- به راهزنان برده‌اند و کاروان‌هایی را که از آن مسیر می‌گذرند، غارت می‌کنند، و جمعیت انسانی را تدارک دیده‌اند و قصد دارند به مدتند حمله کنند. رسول خدا - صلى الله علیه وسلم- سبب بن عرفه‌انصاری را در مدتند جانشین خود ساختند، و با یک هزار تن از رزمگان مسلمانان، پنج شب مانده به پایان ماه ربيع‌الاول سال پنجم هجرت، عزم نبرد با آنان شدند، و موردی از بن‌‌نی حضرت به نام (مذکور) دیل.

راه گرفتن و با خود بردن.

شیبه به حرکت خوشی ادامه می‌دادند. و روزها استوار می‌کردند. تا در حالتی که دشمن در اوج غرور خوشی است بر سر او بتابیزند، و او را غافل‌گیر کنند. وقتی به نزدیکی مکان آنان رسیدند، حوالی غروب آفتاب بود. بر دامها و گوسفندان آنان بورش بردن و هرچه توانستند گرفتند و بردن، و بازیانه همه گرفتند.

اهلی دومه الجندل، از هر سوی متواری شدند، وقتی مسلمانان به مکان آنان رسیدند، احتمال آن زمان را نبایند. رسول خدا - صلى الله علیه و وسلم- چندین روز در آن مکان اقامت کردند؛ سری‌های متعدد اعازم کردند، و دسته‌های مختلف لشکر را به این سوی و آن سوی مأموریت دادند؛ اما، به هیچ روشی، اثر آثار آنان نبود، آنگاه به مدتند بازگشتند. در اثنای این غزو؛ طایفه غیبی به حصن پیمان صلح و سازش پستند.

در پرتو این اقدامات سریع و قاطع، و به واسطه این نقشه‌های دوران‌نشینه و حکیمانه و خردنگانه، پیامبر برگ اسلام توانستند امپت مسلمین را تأمین کنند، و
صلح و مسالمت را در سرتاسر منطقه حکمرانی گردانند، و بر اوضاع و احوال مسلمان، و مسیر گردش کارها را به سود مسلمانان تغییر دهد. و از دشواری‌ها و گرفتاری‌های داخلی و خارجی که از هرسو به سراغ مسلمانان می‌آمد، و از هر طرف آنان را در محاصره گرفته بود، بکاهنند. منافقان زبان در کام کشیدند، و تسلیم شدند. جلای وطن یکی از طوابیف به آنچه پذیرفتم و آن طایفه دیگر پرچای ماند که فعلاً به وفاداری و حفظ حق جوار و همسایگی نظام می‌کرد، و خود را پایین‌بند به عهد و پیمان‌های فیمازین نشان می‌داد. بیانان نشینان و اعراب منطقه نیز بر سر چای خود نشستند، و قریشیان از حمله کردن به مسلمانان خودداری کردند، و مسلمانان فرصت جالبی برای نشر اسلام و تبلیغ پیام خدا یا جهانیان به دست آورند.
فصل هفتم
جنگ احزاب (خندن)

از سرگیری تحریکات یهود
صلح و صفا و امیت به منطقه بازگشت، و به دنبال یهودیان و تهیه‌کردن هاپی که مدت یکسال تمام به طول انجامیده بود، شبه جزیره عربستان آرام گرفت. اما یهودیان که در این مدت از نوع خواری و خفقت و ذلقت را به کیفر حیدرسرا و خیانت‌های و توطن‌های چنین ها و نقض‌های یهودیان، کشیده بودند، از براهمه روی پاژنیماندند. و تن به تسلیم و اطاعت ندادند و از مصیبت‌های یپاپی که در نتيجة نبردگاه و پشت هم اندیزه یهودیان و پرستون برخی از مسلمانان در نگرفتند. پس از آنکه یهودیان نفی بلد شدند و به قلعة خبر پناهه شدند، قدم خوایان‌بده بودند چنان بیشتر بودند که در راستای گیردارهای میان مسلمانان و پرستون چه بررس مسلمان من آید. وقتی که گردش ایام را به سود مسلمانان دیدند، و گردش روزگار به گستر غدو و افزایش سلطه و قدرت مسلمانان انجامید، یهودیان آن چنان آتش گرفتند که آن سرباب ناپدی بود.

یهودیان از تو برعلی مسلمانان دست به توطنه زندند و ندارند عده و غنده و غنده با آغذای گردند؛ تن این بار، چنان ضریبی بر پیکر مسلمانان درود آوردن که ماده حتمی اسلام و مسلمین را به دنبال داشته باشد، و مسلمانان دیگر توانان پس از آن چنان تغیر نمی‌یافته.
اما از آنچه که در وجود خوای حرارت و جسورت لازم را برای یپرد مستقیم با مسلمانان نمی‌یافته، برای رسیدن به منظور و مقصود فرمان تشکری هولناک کشیدند.
نقشه شماره ۴: نقشه محل سکونت طوایف و قبایل عرب در عصر پامیر

یست تن از سران یهود و برگز در بین تصور به سوی قریشان رهسپار شدند، وارد مکه شدند، و به تحریک و تشويق آنان بر جنگی‌بی رسوخ خدا –سالم الله عليه وسلم- و وعد و عید داده به آنان در این ارتباط آغاز کردن و به قریشان قبول دادند که آنان را پایار کنند، و پیشبرد آنان باشند. قریشان نیز به می‌دیدن چنین کاری رسوا وی اخیرشان را جبران می‌کنند، و ادعای بی‌اساس پیشین آنان را در خط‌ و نشان کشیدند برای کارزار در سالگرد جنگ آخبار ثوان به نحوی عملی سازد، پیشنهادات یهودیان را دربست پذیرا شدند.

هیأت اعزامی یهود، از نزد قریشان به نزد قبیله غطفان رفتند، و همان پیشنهادهایی را که به سران قریش داده بودند، به آنان نیز ارائه کردن. ایشان نیز پذیرفتند. به همین ترتیب، این هیأت جنگ‌افروز یهودی در میان قبیله عرب از این سوی به آن سوی رفتند، و بسیاری از طوایف و قبایل عرب دعوت آنان را لیک گفتند. به این ترتیب، سیاست‌داران و رهبران یهود موفق شدند احزاب و دسته‌های مختلفی را به همراه که پیشه بودن بر علیه پامیر اسلام و مسلمانان پرانگیزنند.

به دنبال این تحریکات سازمان‌پذیر یهود، از سمت چپ، قریش و کنانه و هم پیمان‌شان از اهل تهجمه به رهبری ابوبکر با چهارهزار نفر به راه افتادند. در محل مرال‌الله، بیش از سایم نیز به آنان بی‌پروتستن. از سمت مشرق طوایف مختلف قبیله غطفان: بیشتر به فرماندهی غیاث بن حسین، بیشتر به فرماندهی حارث بن عوف، بیشتر اشجع به فرماندهی عمار بن رخیل بن راه افتادند. بی‌ناس، ر기가 و دیگر طوایف عرب نیز از هر سوی رهسپار می‌شدند. این احزاب متعدد، که هر یک از یک
سوی راهی شده بودند، همه با هم قرار گذاشته بودند که در اطراف مدنیه به یکدیگر بپیوندند.

چند روزی نگذشت که لکیری به‌شمار، بالغ بر ده هزار مرد جنگی گردآورده مدنیه فراهم آمد که شاید آمار جنگجویان این لشکر بر تمامی ساکنان مدنیه، اعم از مردان و زنان و کودکان و جوانان و پیران، زیادتری منتشر کرده.

اگر این احزاب مشکل و سازمان‌پایتند و این لشکریان کارآزموده و آرامش ممکن نبود، و هر چه‌اندیشد، شدن مسلمانان را تهدید می‌کرد که قابل قیاس نبود ولی به سها به برندیکان و سرب نبود که میرشدند مسلمین ماندند. اما، رهبری مدنیه رهبری بیدار و آگاهی بود که به‌طور نسبی منطقه را در دست داشته، و اوضاع و احوال را به دقت می‌سنجید و سیر حوادث را دنبال می‌کرد؛ چنانکه به محض آغاز نخستین جنب و جوش و حركت‌های این دسته‌ها از مواقف خودشان، نیروهای اطلاعاتی مدنیه رهبری را از حمله نزدیک این لشکریان پیکر آگاه ساختند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز به درنگ یک شورای عالی مشورتی تشکیل دادند. و موضوع دفاع از کیان مدنیه را دستور کرد که آن قرار دادند. و پس از گفتگوی‌هایی که فیلامین رهبران و اعضای آن شورا به عمل آمد، همگی بر این اتفاق نظر پیدا کردند که رأی صحابی ارجمند، سلمان فارسی -رضی الله عنه- را به مراحله اجرایی درآوردند.

سلمان گفت: ای رسول خدا، ما در سرزمین فارس، هرگاه در محاصرا دشن فرار می‌گرفتم، در اطراف شهران خندق می‌کنند! این نقش‌های حکیمانه بود که عرب نزدان پیش از آن با آن آشنا نبودند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بدون خود وقت به اجرای این نقشه پرداختند. هر
دُه تن از مردان مسلمان را گماشته‌تند تا چهل ذراع از خندق را حفر کنند. مسلمانان با جدایی و نشاط به کندن خندق مشغول شدند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز ضمن تشویق آنان در کندن خندق با ایشان تشریک مساعی می‌فرمودند.

در صحیح بخاری به روایت از سهل بن سعد چنین آمده است که می‌گفت: ما همراه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در خندق بودیم. آنان می‌کنند، و ما خاک آن را بر روی شانه‌جا می‌کردیم، و حضور در رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- در مقام دعا و نیایش می‌فرمودند:

(اللهم لا عیش إلا عیش الآخرة؛ فاغفر للمهاجرين والانصار).

خواهند چا جز زندگی آخرت، زندگی دیگری در کار نیست؛ حال که چنین است، تو خود مهاجران و انصار را مشمول غفران و آمرزش خویش قرار ده.

از آن‌های روایت کرده‌اند که می‌گفتند: امامزاده روزی از روزه‌ای حفر خندق، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به محل خندق آمدند. دیدند مهاجر و انصار در آن صبح سرد مشغول کندن خندق‌اند؛ زیرا، آنان بردگانی را در اختیار نداشته‌اند که سهم و اگذار شده به آنان را براشان حفر کنند. وقتی آن حضرت خستگی و گرسنگی مهاجر و انصار را مشاهده نمودند، گفتند:

اللهم آن العیش عیش الآخرة فاغفر للانصراء والمهاجر.

مهاجر و انصار نیز در پاسخ آنحضرت گفتند:

نحن النّذئن برابعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا آبادًا ما آن كسانی هستیم که با محمد بر جهاد بیعت کردیم، تا آن زمان که زنده باشیم،

---

1- صحیح البخاری، «باب غزوة الخندق» ج. 2، ص. 588.
2- ظ: «لاهْم» مخفف «اللهم» بنا به ضرورت شعری برای حفظ و رعايت وزن بحر زاچیم.
تا ابداً،

نیز، در صحیح بخاری آمده است که بر آن بناز می‌گفت: دیدم که رسول خدا-صلی الله علیه وسلم- آنقدر خاک خندق را جابه‌جا کرده بودند که دیگر نمی‌توانستیم پوست شکم ایشان را ببینیم، با وجود آنکه شکم ایشان پرموی بود. در آن هنگام، شنیدم که با اشعار ابن رواحه، ضمن جابه‌جا کردن خاک‌ها، رجز می‌خوانند و می‌گویند:

لاغ‌ه! لولا انت‌ ما اهتیدیا
فانلیان سکینه‌ی علی‌وا
و ثبات الاقامدان ان لاقین‌ا
ان الولی‌ی رغیوا علی‌وا

گوید: آن حضرت وقتی به مصراع آخر ابن اشعار می‌رسیدند، صداپیمان را بلند می‌کردند. پیت‌انه، در روایت دیگر به این صورت آمده است:

ان الولی‌ی قد ببغوا علی‌وا
و ان ارادا فتن‌هایبین‌وا

خداوند، اگر تو نیبودی مرا راه نمی‌پاتیم، و نه صدقه می‌دادیم، و نه نمای می‌گزاریدم!

تو نیز بر ما آرامشی نازل فرمای، و اگر با دشمن روی‌رود شدیم ما را ثابت قدم گرددان! این جمعات همه را بر عیله ما تحريك کرده‌اند! (بر ما چفا روا داشته‌اند): اما اگر قصد فرینین ما را داشته باشند، ابا خواهیم کرد!

مسلمانان با چنین شور و نشاط زایدالوصفی کار می‌کردند. در حالی که از شدت

۱- صحیح الیخرا، ج. ۱ ص. ۲۹۹، ج. ۲ ص. ۵۸۸
۲- در متن کتاب ابن کله به صورت «اللهم» ثبت شده است.
۳- صحیح الیخرا، ج. ۲ ص. ۵۸۹
گورنگی جگری‌شان از هم می‌پاشید.

آنس گوید: بیای اهل خندق یک مشت جو می‌آوردند، و با روح‌نشینی که از بس‌مانده بود، رنگ و مزه‌اش تغییر یافته بود. آن مقدار اندک جو را عمل می‌آورندند. و در دسترس آن جمعه‌ای هنگامی قرار گذاشته‌اند، نیز همه گورنگی بودند؛ و گرنه این خوراک گلوزیان را می‌سوزانید، و بی‌ایش شیانی داشت.

ابوطلسه گوید: نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- رفتیم تا از گورنگی به ایشان شکایت نکنیم. ما پیراهن‌ها را با لالا زدیم، و آن حضرت گورنگی که هر یک از ما تخته سنگی را بر شکم بسته‌ایم؛ آنحضرت پیراهن‌ها را با لالا زدنی و دیدم دو تخته سنگ بر شکم‌ها بسته‌ایم.

به مناسب همین گورنگی تاریخی اصحاب رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در اثنای حفر خندق معجزاتی از آن حضرت آشکار گردید.

جاپیرن ابی‌الله مشاهده کرد که نبی‌کرم -صلى الله عليه وسلم- سخت گورنگی‌اند.

گورنگی‌ی را که داشت ذبح کرد. هم‌سرش نیز یک ساعت جو که داشت آسیا کرد.

انگاه از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- محرمانه درخواست کرد که با چند تن از اصحاب‌الله به مهمانی بپایند. نبی‌کرم -صلى الله عليه وسلم- به اتفاق همگی اهل خندق که یک‌جا تن بودند به مهمانی جاپیر رفتن. آن یک‌جا تن همگی از آن گذا خورنده و سیر شدند، و همچنان قطعات گوش‌بند که لای نان گذاشته می‌شدند، و خمیرها بود که نان می‌شد.

خواهر نعیمان بن بشر مشتی خرا به خندق آورده بود، پدر و دایی‌اش بخورنده و

۱- صحیح البخاری، ج. ۲، ص ۵۸۸.
۲- این روایت از ترمذی است؛ نک: مشکلات المصباح، ج. ۲، ص ۴۴۸.
۳- این روایت از البخاری است؛ نک: صحیح البخاری، ج. ۲، ص ۵۸۹-۵۸۸.
612

از آن چند روزی تغذیه کنند. از برابر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- که می‌گذشت، آن حضرت خرماآرا از او گرفتند، و روی پارچه‌ای پهن کردند، و همگی اهل خندق را فراخواندند. هرچه از آن خرما می‌خوردند، بر مقدارش افزوده می‌شد، یا آنها همگی اهل خندق از آن خرما خوردند و رفتند. و همچنان از اطراف آن پارچه‌ای که پهن کرده بودند خرما می‌ریخت! 

از این دو معجزه بزرگتر، بخاری از چاپ نقل کرده است که وی گفت: ما در روز خندق مشغول حفاری بودیم. به صخره سنگی سخت بخورد کردیم. اصحاب به نزد رسول‌آم -صلى الله عليه وسلم- آمدند و گفتند: یک صخره سنگی بسیار سخت مانع کار ما شده است! پایبند اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (آن‌ها نازل) «الآن من می‌آینم!» آنگاه تبر را به دست گرفتند، و بر آن صخره آن چنان ضریبی وارد کردن که آن صخره به یک تپه ماسه تبدیل شد که خود به خود سرازیر می‌شده!»

* برای گوید: در روز حفر خندق در قسمتی از خندق به صخره سنگی عظیم بخورد کردیم که تبر بر آن کارگر نبود. شکایت به نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بردم. ایشان آمدند و تبر به دست گرفتند، و گفتند: بسم الله! و یک ضریب بر آن زدند و گفتند:

(الله اکبر! أعطيت مفاتيح الشام! والله إني لأظر قصورها الخمر الساعة).

«الله اکبر! خدا یزدگ است! کلیدهای شام را به من عطا کردن! به خدا، من دارم کاخهای قرمز زنگ آن را همین الان می‌پیم!»

آنگاه، ضریب دوم را زدند و قطعه دیگری از آن صخره را جدا کردند و گفتند:

(الله اکبر! أعطيت فارس! والله إني لأبصر قصر المدائن الابيض الآن).

---
1- سیرتابن هشام، ج، ص 218.
2- صحیح البخاری، ج، ص 588.
الله اكبرا خدا بزرگ است! فارس را نیز به من عطا کردند با خدا، من همین الان دارم کاخ سفید مدائن را می بینم!

آنگاه گفتند:

الله اكبرا! أعطیت مفاتيح الیمن! والله ای لبیس! آبوب الصناعه من مکا؟

الله اكبرا خدا بزرگ است! کلیدهای یمن را به من عطا کردند با خدا، من همین جا که ایستاده‌ام، دروازهای صنعا را می بینم!

این اسحاق قربب به همین مضمون را از سلمان فاری -رضی الله عنہ- نقل کرده است؟

مدینه را از هر سوی، تههای سنگی و کوهی و نخلستانها در درگرفته بود. مگر از سمت شمال و نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- می دانستند که حمله‌ای این لشکر بی حد و حصر و بورش بردن آن به مدینه جز از سمت شمال امکان‌پذیر نیست. از این روه، خندق را در همین سمت مدینه حفر کرده بودند.

مسلمانان به کار حفر خندق ادامه دادند. تمام طول روز را به حفاری مشغول بودند، و شب هنگام به نزد خانواده‌هاشان بازمی‌گشتند. نیا آنگه خندق مطابق نقصود مورد نظر به طور کامل حفاري شد، و هنوز لشکر بیکران بی‌پرستان به دیوان‌های مدینه نزدیک تشک‌بودند. ۳

لشکر قریش با جمعیتی بالغ بر چهار هزار نفر از راه رسید و در محل زوجه واقع در میان چرف و زگابا، که آبهای سبل در آنجا جمع می‌شد بارانداخت. طوایف غطسیان

1 - سنن النسائی، ج. ۲، ص ۵۶ مسنن الامام احمد، ج. ۴، ص ۳۰۳؛ منی می‌که نقل گردیم از نسائی نیست;
در سنن وی چنین اظهار است: از مدری از صحابه روایت شده است که...

2 - سیره ابن هشام، ج. ۲، ص ۲۱۹.

3 - سنیه ابن هشام، ج. ۳، ص ۳۳۰-۳۳۱.
و همراهانشان از اهل نجد نیز با جمعیتی بالغ بر شش هزار نفر رسیدند، و در محل ذنپ نقم در کتار اد نطر اکردند.

وهمان رأی الامامن الآخرب قلوا هذا ما وعندنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلاأ

إيمنا وتسليمًا. ۱  

خداابوران، وقی که فرا رسیدن احزاب را مشاهده کردن، گفتند: این همان است که خدا و رسولخدا به ما نوید آن را داده بودند، و خدا و رسولخدا چه راستگویند! و جز بر ایمان و تسخیر ایشان نیافزود.  

برعکس، منافقان و افراد سست ایمان دل هایشان به لریزی در آمد و تحت تأثیر مشاهده آن لشکر انبه قرار گرفتند.

ویاً یقول أمناءهون والذین فی قلبهم مرض ما وعندنا الله ورسوله إلا غوروا.  

و آن هنگام که منافقان و کسایی که بیمار دل بودند، می گفتند: خدا و رسولخدا هیچگاه چن از راه فریب به ما وعده و وعید نداده اند!  

رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- نیز با سه هزار تن از رزمندگان مسلمان در برابر لشکریان دشمن اردو زدند، و پشت لشکر را به کوه سلع دادند، و کتار آن کوه پناء گرفتند، و خندق در میان لشکر اسلام و لشکر کفار قرار گرفت، و شعور مسلمانان هم، لایترون بود، یعنی حی، میم؛ پیروز نخواهند شد!  

حضرت رسول اکرم -صلى الله علیه وسلم- در این غزو، این ام مکتوم را جانشین خود ساختند، و فرمان دادند تا زنان و کودکان را در قلعه‌ها چای دهد. مشارکان، همینکه اراده کردن تا به مسلمانان پورش برند، و به مدتی وارد شوند، خندقی بزرگ را میان خودشان و مسیNova حائل یافتند. ناگزیر دست به محاصره.
مسلمانان زندند، در حالیکه به هنگام خروج از اماکن‌شان براه چنین موقعیتی نپیش و تدارک ندیده بودند؛ زیرا، چنان‌که گفته‌اند، این نقشه عبارت از یک حیله جنگی بود که عرب‌نژادان با آن آشنا نبودند، و اصلاً چنین چیزی را در محاسبات و برآوردهایشان نگنگ‌دیده بودند.

مشارکان عرب خشمگین‌اش پرپامون خندق دور می‌زندند و در جستجوی یک نقطه آسیب‌پذیر بودند تا از آن نقطه را ورودی برای خود به مدتی باز کنند. مسلمانان نیز پیوسته بر سر دست‌های اکتشافی دشمن تیر می‌پرتابند و نمی‌گذارند که آن‌ان به خندق نزدیک شوند، درگذ چه رسد به اینکه بخواهند از آن بگذرند، یا تسویتی از آن را با خاک پر کنند، و جاده‌ای براز عبور از خندق به سوی مدتی بسازند.

برخی از سوارکاران قربان چندان خوش‌اینده‌ان نبود که پرپامون خندق، به‌همراه، در انتظار تلاش محاصره‌بایستند و وقت بگذرانند؛ و چنین چیزی با ویژه‌های نزدیک آنان سازگاری نداشت. این بود که جمع‌آوری از آنان، از جمله عمرو بن عبدالوهاب؛ عکرمه بن ابی جهل؛ ضرار بن خطاب و دیگران پیشرفت آمدند و جای تنگتری از خندق را نشان کردند. و از آنجا داخل شدند، و اسباب‌شناس را به آن سوی خندق جولان دادند و در محل سیب‌خور خاضه خندق و کوه سلیم در برای لشکر مسلمانان قرار گرفتند. علی بن ابیطالب نیز با چند تن از رزمندان مسلمان جلو آمدند و آن شکافی را که اسباب‌شناس را از آن عبور داده بودند بر آنان بستند. عمرو بن عبدالوهاب مبارز طلیب. علی بن ابیطالب نیز دمواطلب نبرد با گردد. همینکه او روزه‌واره شد، با او سختی گفت که به غیربست برخورد؛ زیرا، وی از دلاروان و قهرمانان بنام عرب بود. خود را از اسب به زیران کنده و اسب را پی کرد و ضربت‌ی پی صورت علی وارد آورد. علی نیز جلو‌تر آمد و به رزم تن به تن و زورآرامیا با یکدیگر پرداختند، نا آنکه علی -رضی الله عنه- او را به قتل رسانید. دیگر همراهان عمرو بن عبدالوهاب نیز
متأمّر شدند و به سوی خندق بازگشتند و گریختند. آنان به قدری ترسیده بودند که عکورمه در حال دور شدن از عمرو بن عبد الدؤود نیز یاش را بر جای نهاده بود. 

مشارکان در بعضی از روزهای محاصره بسیار کوشیدند تا به خندق وارد شوند و از آن بگذرند. یا جادهایی در نقطه‌ای از آن تعیید کنند تا بتوانند لشکریان را از آن جاده به سمت مدمته گسیل دارند؛ اما، مسلمانان مقابله و دفاعی ماهرانه و شکوهمند از خود نشان دادند و آنان را به رگبار تیرهای خودشان بستند، و با آنان پیکار سختی کردند. تا مشارکان در این تکابلو شکست خورند. 

به خاطر اشتغال به این دفاع سخت و جانانه، برخی از نمازهایی بینه از رسول‌خدا-صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان قضا شد.

در صحیحین از جعفر راوت شده است که گفت: عصرین خطاب در بکی از روزهای جنگ خندق از راه رسید، و در حالی که به کفار قریش دشتهای می دادند، گفت: ای رسول‌خدا، من هنوز نماز نخواندم و خورشید دارد غروب می کنم! پیامبر اکرم-صلى الله عليه وسلم- نیز گفتنی: من هم به خدا نماز نخواندم! همراه آن حضرت به محل پطحان رفتیم، و ایشان در آنجا وضوی نماز گرفتند: مائین برای نماز وضو ساختیم، و هنگامی که پیامبر اکرم-صلى الله عليه وسلم- نماز عصر را می خوانند، آفتح غروب کرده بود. سپس، نماز مغرب را نیز به جای آوردن. ۱ حضرت رسول اکرم-صلى الله عليه وسلم- به خاطر از دست رفتن ایتین نمازشان بسیار ناراحت شدند. تا آنها که مشارکان را هنوز کرده. 

در صحیح بخاری از علی بن ابی‌طالب-صلى الله عليه وسلم- نقل شده است که در روز خندق گفتند: خداوند خانه‌های ایشان و گورهای ایشان را بر سر آنان ایستاده
از آتش گرداند، همچنانه ما را از گزاردن نماز وسطی (نماز عصر) بازداشتند تا خورشید غروب کرده.

نقشه شماره 5: نقشه چند احزاب (خندق)

* در سند احمد و شافعی آمده است که مشرکان باعث شدن تا نماز‌های ظهر و عصر و مغرب و عشاء رسول خدا حسینی ارگ برای وی ولیعهد، همه فرسان شدند. چنانکه حضرت هر چهار نماز را از گزاردن نماز برایه.

نَّوَتُوی گفته است: شیوه جمع بین این روایات آن است که پگویم چند خندق چند روز به طول انجامید: بنابراین، مضمون یک روز در یک روز، و مضمون آن روایت دیگر در روز دیگر اتفاق افتاده است.

از اینجا می‌توان دریافت که تکاپوی مشرکان برای پایان راه عبور و کوشش پیکر مسلمانان برای چل‌گیری از عبور آنان، روزها ادامه بافتند است؛ اما به علت آنکه خندق فیماپن دو لشکر فانده اندکشته بود، کارزاری مستقیم یا چندین خونین فیماپن مشرکان و مسلمانان روز نداد، و به تیراندازی و گیرودارهای تن به تن بسته گردید.

البته، در کشاکش همین تیراندازیها و پیکارهای مودری نیز، چندین انگشت شمار از دو لشکر کشته شدند: شش تن از مسلمانان، و هد تن از مشرکان. که از میان این چندین تن نیز، تنها یک دو تن از آنان با شمشیر به قتل رسیده بود.

______________________________
1 - صحیح بخاری، ج2 ص590
2 - شرح صحیح مسلم، نوی، ج1 ص277.
درگیر و دار این تیراندازی‌ها، رگ آگرلی ۱ سعدین معاذ نیر خورده؛ مردی از مقیسه‌ی قریش به او تیر زده بود، به نام حیان بن عرفة؛ سعد دست به دعا برداشت و گفت: خداوند، تو می‌دانی که نزد من هیچ نبرد و جهادی محیط‌بر از آن نیست که با آن کسان که رسول تو را تکذیب کردهند و قریشان را پایان داده‌اند؛ حال اگر همچنان جنگ و نبود ما با قریشان برقرار است، مرا در برای آنان نگاهدار تا در راه تو با آنان جهاد کنم؛ اما اگر جنگ ما را با قریشان پایان داده‌ای، این زخم مرا بترکان و مرا مرا به واسطه همین زخم قرار ده! و در پایان دعا خود، مرا ممیزان تا چشمانم به شکست و تسلیم بینی قریش نیز روشی گردید.

در همان اثناء قریشان با این گرفتاری‌ها در صحن نیر روبرو بودند، مارهای سمن خطرناک دسیسه و توطه، نیز در محله‌ای می‌خزیدند، و قصد آن داشتند که زهر خود را به پیکر مسلمان وارد سازند. بزرگ تهیه‌کننده نیز، حکیم‌اند بخطب به منطقه سکونت بین قریش شنافل و به سراغ کعب بن اسیس توطئه وفت. وی سرور و پیشوا نیز قریش و نماینده عهد و پیمان آنان با رسول خدا حمایت و حمایت کعب بن اسیس توطئه وفت و یک کیچک بنیان گذشت. حکیم‌اند بخطب بر در خانه کعب رفت و دیگر قریشان کرد اما کعب در خانه‌اش را بر روی گرفت وی بست. حکیم پیوسته اصرار ورزید و تا او صحبت کرد، تا بالاخره در خانه‌اش را به روی گشود. حکیم گفت:

1- رگ آگرلی، رگ ایست در دست، بالاتر از مچ انسان، که به هنگام قصد (رگ زنی) آن را فطل می‌کند.
2- صحیح باختری، ج. ۳، ص. ۵۹۱.
3- سیره ابن هشام، ج. ۳، ص. ۳۳۷.
من-ای کعب-برای تو عزت جاودان را همراه با یک دریای بی‌کران آوردشام!
فرششان همگی را یا فرماندهان و سروران ایشان همراه آوردشام و در دنیا ثقیل در
کنار احمد چای دادیام؛ و اینها همه با من عهد و پیمان بسته‌اند که تا ریشه مهوب و
اطرافیانش را از چای بردندند، از این منطقه بیرون نرون!
کعب در پاسخ روز گفت: به خدا، تو ذلک همیشه روزگار را همراه با ابری پی‌باران
که آش از دست رفته است، برای من آوردهایی! ابری که فقط رعد و برق دارد، و
آبی در آن نیست که بارد؟! وای بر حال تو، ای حی! مرا به وضع و حال خودم
و اگذارا که من از مهوب جز صدق و وفا چیز دیگری سرا را ندارم!
حیبی‌ناظد، چنانکه گویی آشتی چموع را می‌خواهد رام گرداند، آنقدر بزر
پیچیده که کعب به این امتیاز را داد و به این گفت: من با تو عهد و پیمان میندم که
هرگاه فرشیان و طاویف غفلتان بازگشتن و نتوانستند به مهوب آسیبی برسانند، من
نیز با تو در قلعه‌های همراه خواهم گردید. تا هر آنچه بر سر تو می‌آید بر سر من نیز
پیامدا! و با این ترتیب، کعب بن اسد پیمانشا را شکست، و خود را از قدیم و بند عهد
و پیمانی که با مسلمانان بسته بود پیرون آورد، و با مشترکان در چنگ با مسلمانان
همداستان گردید! ۱

در مقام عمل نیز، پیهودین بن فریظه وارد عملیات چنگی شدند.
* ابن اسحاق گوید: صنیفه دختر عبدالملطبل در حمص فارع، دز ختان بن ثابت بود.
در آن قلعه زنان و کودکان تحت سرسرستی ختان بودند. صنیفه گوید: مردی از
پیهودین بر ما گذشت، و به گشت زدن پردازی قلعه پرداخت. در آن اوان، پی نفریزه
دیگر وارد چنگ شده بودند، و عهده پیمان خودشان را با رسول خدا-علیه
عیشی وسلم-شکسته بودند، و میان ما و آنان کسی نبود که از ما دفاع کند.

---
1- سیره ابن‌هشام، ج ۲، ص ۲۲۰-۲۲۱.
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان نیز سخش با دشمن درگیر بودند، و اگر کسی به سراغ ما می‌آمد، نمی‌توانستند دست از دشمن بدارند و به حمایت از ما بنشانند. گود: گفت: ای حسان، این مرد به هودی، چنانکه مشاهده می‌کنی، پیرامون قلعة ما گشته می‌زند، و من به خدا نیم نیستم از اینکه وی این وضعیت آسیب‌پذیر ما را به یهودیان پشت سر ما خبر ندهد؛ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز با اصحابشان درگیر جنگ با دشمن‌اند و نمی‌توانند به داد ما برسند؛ بر سر او فرود آی و او را به قتل برساند حسنان گفت: به خدا، تو می‌دانی که از من چنین کاری برنمی‌آید؟ صفت گود: کمربند خود را محکم کردم و عمودی آهتنی به دست گرفتم، و از قلعه فرود آمدم و آهتنگ آن مرد به یهودی کردم، و با آن عمود بفرن وی زدم و اورا به قتل رسانیدم. آنگاه به قلعه بارگشتم و گفت: ای حسنان، از قلعه فرود آی و جامه و اسلحه و لوازم را برگیر؛ مرد بهودن وی مانع آن گردد که من وسایل و لوازم را از او بارگیرم! حسنان گفت: مرا نیز به وسایل و لوازم و اسلحاش نیاز دارم

این کار ارزشمند عمة رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در راستای مسندین و محفوظ ماندن زنان و کودکان مسلمانان تأثیرگذار شگرف برچای نهاده؛ آنچنانکه گوی یهودیان گمان کردن که این دزها و قلعه‌ها تحت حمایت رزم‌ردنگان لشکر اسلام‌ن در حالیکه به طور کامل خالی از مردان و رزم‌ردنگان بودند. این بود که بار دیگر جرأت تکرار چنین عملی را پیدا نکردندا و برای آنکه یک دیپلم عملی درجه‌ت پیوستن به صنف جنگجویان بت‌رست داشته باشند، از لحاظ تدارکات و پیشینی

1- سیرایا، هشام ج.2، ص 238: این حجر عقلانی یادآور شده است که این روایت را احتمال به سند قوی از عبد‌الله بن زهیر نقل کرده است؛ نک: فتح الباري، ج.6، ص 1385 شرح كتاب فرض الخمس. باب 18 صحيح البخاری.
کمک رسانیدن به آنان را آغاز کردن‌؛ چنان‌که مسلمانان از همین کمک‌رسانی‌های آنان به مشارکان بیست شتر را مصادره کردن‌.

خیر به رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان رسد. دست به تحقیقات محلى زدند تا موضوع بی‌قراره برای آن حضرت مکشوف گردد، و آن چنان که باید
و شاید از نظر نظامی و رزمی با آنان روابطی شوند. برای این منظور، نبی‌کرام -
صلى الله عليه وسلم- سعدین، سعدین معاذ و سعدین عباده، و عبایت فرمانده برای، بی‌سیب، آین
اخیری که درباره این جمعت به ما رسیده است حقیقت دارد یا نه؟ اگر حقیقت
داشت، به نحوی رمزی که می‌توانست را به بررسی، مطلب را به من بررسی، و با اشاعة مطلب
پازوان مردم را سمت نکنید؛ اما اگر همه‌جان نسبت به ما وفادار بودند، آشکارا در
میان مردم اعلام کنید!

مأموران تحقیق، همینکه به یهودیان بی‌قراره می‌دانند، دریافتند که آنان در
بدترین وضعیت قرار دارند: زیرا، بی‌قراره آشکارا نسبت به آنان ابراز دشمنی
کردن‌، و دهان به دست‌دادن و ناسم‌گفتگو به ایشان گشودن، و به رسول خدا –
صلى الله عليه وسلم– اهانت کردن‌، و گفتند؛ رسول خدا دیگر کبست؟ هیچ عهد و
پیمانی میان ما و محمد نیست! از نزد آنان بازگشتند. وقتی بر رسول خدا -صلى الله
علیه وسلم- وارد شدند، به صورت رمزی خطاب به آن حضرت گفتند: عضوی و
قارا! یعنی: ایمان هم‌ماند در طایفه عضل و قارا هک به اصحاب رجوع نیرنگ زدند، با
ما بر سر حیله و نیرنگ‌اند!

به رغم کوششی که سعدین و هماراهانشان درجهت مخفی نگاهداشتند حقیقت به
خروج دادند، لشکریان اسلام به فراست، حقیقت‌‌ات امر را دریافتند، و خطور
وحت خاری را در برابر خوشی محسوم دیدند.
مسلمانان در موقعیتی بس دشوار قرار گرفته بودند. میان سیاه مسلمانان و بنی قریش، هیچ چیزی هیچ چیزی حاصل نبود که بتوانند مانع ضربت زدن بنی قریش به مسلمین از پشت سر باشند. رو به روی مسلمانان نیز لشکی بر حاکم پیوست در نکاپو بود که نیمی توانتند لحظاتی از حال او غافل شوند. از آن طرف، کودکان و زنانشان در نزدیکی همین نبردگان به‌هوه سکونت داشتند، و هیچ راده و مانع و حساب و نگهبان و سربازتی نداشتند. به یک سخن، وضعیت مسلمانان چنان بود که خداوند متعال می‌فرماید:

»<br />

آمده بودند، و به سخنی به خود می‌لزیدند!«<br />

طلایه‌های نفاق نیز بار دیگر از زبان برخی مخالفان سر برده بود، و می‌گفتند: محمد به ما و عده داده بود که گنجی‌های خسروان ایران و قیصران روم را خواهان بلعید؛ در حالیکه امروز هیچکی از ما برای خویش این نیست که برای قضای حاجت برود؟ بعضی دیگر با صدای بلند در میان لشکریان می‌گفتند: خانه و خانواده‌ها ما آسیب‌پذیر و بی‌پناه ماندند؛ به ما اجازه دهید از میان صوف و لشکریان خارج شویم و به خانه‌هایمان که بیرون می‌باشد بازگردیم؟ حتی کار به جایی رسید که بین سلمه بنای ناسازگاری و ناسازگاری را گذاشتند. درباره این گروه از مسلمانان و آن گروه از مخالفان است که خداوند متعال این آیات را نازل فرموده است:

و اذیت یپولُ،ُ منافقین وَ اهلین فِ قَلَبِّهِم مَ رَضُّ مَا وَ عَنِ اَلِّلَهِ وَ رَسُولِهِ إِلَّا غَضَرَّوْاَمِ اذًا قَالَتُ...«<br />

1- سوره احزاب، آیات 10 و 11.
طائفته منهم يا أهل يربت لا مقام لكم فازحعوا وستأتون قرب منهم الذي يقولون إن بيونون عزوة وَما هِي بعَرْزَةً إِنْ يُرْبِدُونَ إِلَّا فِرَآرَأَهُمْ

وا أن هنّهم كمنافقان و أن كسانى كبيمار دل بودند مي گفتند: خدا و رسول خدا جز يربت به ما نويدي ندادهنا! و آن هنّهم كطائفه إز آنان گفتند: اهل يربت! چه نشستهای؟ بي درنگ بازگرديا! و گروهي از آنان از پیامبر اجاصة بازگشت مي خواستند و مي گفتند: خانه های ما آسيب پذير و خانواده های ما بي پناهنا! در حالي که هرگز چي كنن نست: اينان فقط مي خواهند از صحته كارزار يگرئند! اما رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- همينكه خير يرگن و بي وفايي بي ترينگ به ايشن رسيد. جامه بر سر كشيدند و كناري دراز كشيدند و مدتی نسبتا طولاني درنگ كردند; به گونه ای كه مردم نيز سخت سر به گريبان شدند; آنگاه برخاستند و مزده دادند و مي گفتند;

(اللله آکرا آيشوا بامعشر المسلمين يفتح الله ونصره)

خذدا بزرگ است! مئده دهيد اي جماعت مسلمانان به خاطر پروژه و ياري خداوندا!

سيس برنامه ريزی و توجيه افراد تشکر اسلام را برای روابط پي براي موجود آغاز فرمودند. به عنوان جزئي از اين نطقه جنگي، از آن پس رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پاسداراني را مرتباً به مدينه اعزال مي كردند تا شيخون زدن دشمن به اماكن سكونت زنان و کودكان جلگيري كندند: اما مي بايست اقدام قاطع صورت ميگرفت كه بر اثر آن صرفه متشکل احزاب از هم پاشيدند شود! به منظور تحقيق بخشيدن به اين هدف، پيامبر اكرم -صلى الله عليه وسلم- ارادة فرمودند با غيهين بن حصن و حارث بن عوف دو رئيس قبيله غطفان در ازار یک سوم محصول

۱- سورة الإحزاب، آيات 12-13.
میوه خرمای مدینه صلی کند، تا مسلمانان در برای قربانیه یکسه شوند و بتوانند
شکست اساسی و زودرس را بر آنان تحميل کند؛ به خصوص که بارها میزان
توانمندی و چنگاوری قربانیه را آزموده بودند.
رازینه و گفتگو بر سر این مسئله آغاز شد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در
این مورد با سعدین (سعدین معاذ و سعدین عباده) مشورت کردند. آن دو گفتند: ای
رسول خدا، اگر خداوند شما را به این کار امر فرموده است، سمعاً و طاعتآ اما، اگر
شما این کار را به خاطر ما می‌خواهید انجام بدهید، ما نیازی به چنین کاری نداریم!
ما با این جمعاعت در شرک ورزیدن به خدا و بپرستیدن وحدت کلمه داشتیم، و با
این حال، ایمان به خواب هم نمی‌دهند که از محلصول میوه و خرمای مدینه بخورند،
مگر به صورت پذیرایی از مهمان با از طریق خریداری! اکنون که خداوند ما به
دین حق مشروط گردانده و ما را به اسلام رهنمون گردیده، و با وجود شما را
عزت و درشت یکشده است، اموالمان را دو دستی تقاسم ایمان کنیم؟! بخدا، ما به
اینان هیچ نخواهیم داد مگر شمشیرا رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز رأی و
نظر آن دو را تصویب و تایید فرمودند و گفتند:
(اما هو شيء؟ أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة). 
این کاری بود که من می‌خواستم به خاطر شما انجام بدهم؛ زیرا که دیدم قوم عرب
همه در برای شما با یکدیگر همدست شدهاند و دست به دست یکدیگر دادهاند!
از آن سوی دیگر، خداوند عزوجل که همه حمد و سپاس ها او را سزاست، از جانب
خود کاری ساخت کارستانی: که براثر آن پشت‌دهرمن را شکست، و صفوی دشمن
را از هم پاشید. و لبی تیز حربه آنان را کنن گردانید. از جمله این سبب و سازی‌های
کردن‌گار ان بود که در می‌آید غفلتان که او را نعمت بین مسلمین عام اشجعی -رضی
الله عنه- می‌نامیدند، نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد و گفت: ای رسول
خدا، من مسلمان شده‌ام؛ اما قوم و قبیله‌من از اسلام آوردن من آگاهی ندارند: هر امری دارید به من بفرمایید حضرت مرادب. رسل‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (اذا أنا رجل واحد، فخلع عنا ما استطاعت، فان الحرب خدعة.)

اتو یک مرد تنهایی، هرچه در توان داری به سود ما عزم داشتم را مست گرداند: که

جنگ سراسر نیرگن است!،

نیعم یی درنگ خود را به نزد پنی قریشه‌رساینده که با آنان درعهد جاهلیت معامله و معاشرت داشتند و بر آنان وارد شد و گفت: شما از میزان مجحت من به شما و صمیمیت من نسبت به خودتان باخبریدا گفتند: راست می‌گویی! گفت: حال که چنین است، با شما بگویم که در این کارزار، قریش همانند شما نیستند، منطقه منطقه شما است، اموال و فرزندان و زنان شما در این منطقه به سر می‌برند و نمی‌توانید از اینجا به چای دیگری برود و نقل مکان کنید؛ اما، قریش و غطفان، آمده‌اند تا با محمد و اصحابش بیگنند. و شما از آنان پشتیبانی و حمایت کرده‌اید، در حالیکه منطقه سکونتشان و اموال و زنانشان در چایی دیگر است: اگر فرصتی به دست بیاورند، از فرصت حداکثر استفاده را می‌کنند: و اگر دستشان به چایی نرسید، به سرزمین خودشان بازمی‌گردند و شما را با محمد تنها می‌گذارند. و محمد از شما انتقام می‌گیرد! گفتند: پس چه باید کرد، ای نعم! گفت: همسر آنان یک کریم تا وقیتکه شماری از مردان خوبی را به عفونان گروگان به شما بپیارند! گفتند:

پیشنهادی بسیار نیکو دادی؟

نیعم، از آنجا پینگره و بدون فوت وقت، خود را به نزد قریش رسایند و به آنان گفت: شما خوب می‌دانید که من تا چه اندازه نسبت به شما مودید و مجحت دارم، و خیرخواه شما هستم؟! گفتند: آیا! گفت: یهودیان از آن پیمان‌شنکی که به خاطر شما با محمد و پارایش معمول داشته‌اند پشیمان شده‌اند، و یا ایباب مراوید را باز
کرده‌اند و به او و عده داده‌اند که مردادی را از شما به رسم گروگان یک‌پرند و به آنان پیمان شهید. و به دنبال این خوش خدمتی دوباره با او برعلیش شما هم پیمان شوند.

بنابراین، اگر به نزد شما فرستادند و گروگان طلببندند، در اختیارشان نگذارید! از آنجا نیز شتابان به نزد طاویف غطفان رفت و سختنی از آن دست تحول آنان داد.

شب شب‌های در ماه شوال سال پنجم هجرت قریشیان به نزد به‌پرام فرستادند که: ما در آن نیز پیام ایشان پیام فرستادنند که: امشروز روز شنبه است، و شما نیک می‌دانید که پیشین‌تان ما از پایت اقدام در روزشنبه به چه مصائبی دچار آمده‌اند؟ علیه او بر این، ما همراه شما نخواهیم چنگید، مگر آنکه شماری از مردان‌تان را به رسم گروگان به نزد ما پرستید! وقبی فرستادن قریشیان با این پاپ و پام از سوی به‌پرام بازگیتند. قریشیان و طاویف غطفان گفتند: به خداا نعیم شما را خوب شناخته بود! بلافاصله براش به‌پرام پیام فرستادنند که به خداا ما احترمی را به رسم گروگان نزد شما نخواهیم فرستاد؛ بنی یکسره سازیم! بنی قریشیه نیز گفتند: به خداا نعیم شما را خوب شناخته بود! طرفین دست از باری و پشتیبانی یکدریگ کشیدند، و جدایی و دو دستگی پر صفوی فشرده و مشکل آنان سیاه افکنده، و عزم و ارادة آنان را نکردند.

دعای مسلمانان در گرودار چنگ احباب به درگاه خداوند متعال، این بود: (الله‌م استرعوران، و آمن روعاتنا) خداوندا، نقاط آسیب پذیر و پذیرای ما را از شر دشن مستور و محفوظ بدار، و این روانه‌ها و پریشانین، ها را از دل‌های ما بازدارا! رسول خداا -صلى الله علیه وسلم- نز در همان اوان، دسته‌ها کفی و مشترکان را تقرین کردند و گفتند:
اللهِ نِمۡلُ الكِتَابِ، مِّن سِّرِّ العُقُبِ، اهۡمِمُ الارْحَابِ! اللَّهِ اهۡمَمُهُ وزَوۡلَمۡ.ًَ

اخداونا، ای فرۡوُ سَرُّهِ نَزۡلُهُ كِتَابَ، ای سِرِّ الحَصَابِ، اهۡمِمُ فَرۡنَگِ "نَزِلَ گَنِ " بر

اً این ارْحَابٌ! اخداونا، ایتَان را در حُمَّد شَکْن، و بِنَی‌ان‌یام را از یَّای بِسۡتَ بِلَرَان؟! اً

خداوند دِعاى رسول خویش و مسلمانان را شَیۡد. به دِنَبِّ الْتَّفْرَقَائِه كان در صِنۡفَه مُشَرَکَان خَزَید، و چَدَای و بِی‌وفِّی در میان‌شان حکم‌فرو گَرَیدۡ. خداوند لَشکریان

بَدِ را تَیِّر بر سَرْ ایشان فرۡسَتَاد. وزُش شَدید بَاد، خیمِه‌هایشان را از جَای بَکَن‌د، و

هرجا دَیگِی بَارگذارش یٰبودن، وارونه کُرد، و طَنَب‌های خیم‌هایشان را از زَمَین

دَر‌آورده، و آرامش و آسایش را از ایتَان بِرَگَفَت. لَشکری‌یان از فرۡشَتگان نَزِل فَرو

فرۡسَتۡان تا آیان را نِمِل نَزَل‌گَان‌دند، و در دَلَه‌هایشان تَرِس و وُحشت بِان‌دازند.

رسُول خداّ- حَلِیلِ الَّا حَلِیل، وَسَلَم - در اَن شَب سِردَت سَخِت، خَذِّیفه بِن‌یَمَان را

فرۡسَت‌‌دان‌دند تا از دَشْمَن كَسَب خُب کَنَد. خَذِّیفه وَقَی‌ سَرَسِید. آیان را بر هَمین حَال

دید. کَ دَارَنِد آَمادَه‌کُوچْیدن مِی‌شوند. بِه سویی رسُول خداّ- حَلِیلِ الَّا حَلِیل، وَسَلَم -

بَازگَنَد و کوچیدن آن جَمَعَت را بِه اَن حَضَرَت گَزارش کَرد. این‌کَن، خداوند

dَشمنان رسول خویش را دفع کُرده بَود، و خُشَمگین و اندوه‌گین بَازِگَنادن‌دُه بَود،

در حَالِی کَ دَست‌شان به هَقیچیز تَرِسِیده بَود، و حَتَّی خداوند آن حَضَرَت را از

بایت کاِرازات با آیان نَزِل کَفَایت فَرموده بَود، و نویده‌ای خوید را راست‌آورده، و

لَشکریان خویش را عَزَت دَاده، و بَنَدَه خوید را پِرُوز گَرزَانی‌د، و خوید به تَنَاپیت هَم

احزاب را در نورِدی‌ده بَود. بَن‌ایَرِین، رسُول خداّ- حَلِیلِ الَّا حَلِیل، وَسَلَم - بِه مَدینه

بَازِگَنَدَت.  

جنگ خَندق، بَن‌ایر قول صحیح، در ماه شَوَال سال پنج‌مُهم هجرت رَوی دَاد. مَشرکان

در گیردار ایَن جِنگ، مَدَتُ بک ماه پَا ان‌دکی کُم‌تر، مسلمانان را در مَحاصره

۱- صحیح البخاری، کتاب الجهاد، ج.1، ص311، کتاب المغزی، ج.2، ص ۵۹۰.
خویش داشتند. از جمع میان اطلاعات موجود در منابع می‌توان دریافت که آغاز‌
محاضره در ماه شوال و پایان آن در ماه ذی‌قتمه بوده است. بنابر این نوشته‌ای نسینه،
بازگشت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از خندق، روز چهارشنبه هفت روز
باقی مانده به پایان ذی‌قتمه روى داده است.

جنگ احزاب (خندق) یک جنگ خسارت بار نبود: بلکه یک جنگ روایت بود.
کشتار سختی در این جنگ صورت نگرفت؛ اما، یکی از سروش‌های سازگاری بین‌ها
در تاریخ اسلام بود که به شکست و خواری و رسوب‌ها مشترکان انگلیسی، و این
نتیجه را ثبت کرد که هیچ نیرویی از نیروهای فرمانده نوحانی که شدن
نیروی محدودی را که در میدان، در حالت رشد و نشود نمی‌توانست در گذشتن
عرب هرگز قرار در بین این را نداشت که جمع‌یایی آن منابع که در جنگ
احزاب فراهم آورده، گردآورده به هم‌چهت، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-
هگامی که خداوند جنگ احزاب را به خر گذرانید، فرمودند:
(آن‌ها نزویم و نین نژرویم؛ نخن نسمی ایلهم)١.
اینک ما به جنگ آنان می‌رویم، و آنان دیگر به جنگ ما نمی‌ایند، ما به سوی آنان
رهب‌پار خواهیم شد.ا

١ - صحیح البخاری، ج، ص، ٥٩٠.
فصل هشتم

بيس أز جنك خندق

غزوة بني قريظة

في همان روزى كرسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدينة بازغشندة. وقت ظهر
جرئئل نزل أن حضرت أمد، در حالى كه ايشان در خانه ام التله مسلم مي كردنى،
قفت: مگر اسلحه بر زمين گذاشتی؟! فرشتگان هنوز اسلحه از دست فرو نهادند;
و من هم اینک از تعقیب این جمعه بازی گردم با اطرافیان نیافم کنید و بر
بنی قريظه بنزاد. من نیز پیشایش شما حركت می کنم، و قلعه های ایشان را بر سرشنان
می لزانم، و در چیده ایشان ترس و وحشت می انک! جرئئل به اتفاق میکی از
فرشتگان حركت کرد، و رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- امر فرمودند جارچی در
میان مردم جار بزنند:

(من كان سامعاً مطابقاً فلا يصلح العصر إلا بني قريظة).

هر کس که در مقام سمع و طاعت است، نماز عصر را نگزارد مگر در دیار
بنی قريظه؟

انحضرت این ام مکتوم را در مدينة جانشین خود گردانیدند، و رایست جنگ را به
دست علی بن ابیطالب دادند، و او را پیشایش به سوی بی قريظه فرستادند. علی
حركت کرد و رفت تا به نزدیکی قلعه های ایشان رسد، و سخنان زشتی از آنان
دریازه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شنید.

حضارت رسول کرم -صلى الله عليه وسلم- نیز به اتفاق گروهی از مهاجر و انصار
به راه افتادند. رفتند تا بر سر چاهی از چاههای بی قريظه به نام "پسر آنا" رسدند.
مسلمانان نیز امر آن حضرت را امتثال کردند، و فورا از جای برگشتند، و به سوی
بی قريظه حركت کردن. در بين راه، وقت نماز عصر رسید، بعضی از آنان گفتند:
همانطور که به ما امر فرموده‌اند، نماز عصر را نمی‌خوانیم تا به دیار بنی‌قریظه برسیم. حتی بعضی از رزمندان مسلمان نماز عصر آن روز را پس از نماز عشا گزارندند. بعضی دیگر گفتند: از ما چنین چیزی را نخواهستمانند؛ منظور آن حضرت سرعت بخشیدن به حرکت بوده است و بنابراین، نماز را در بین راه گزارندند. پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و سلم نیز هیچک از این دو گروه را محکوم نخوانده‌اند.

به این ترتیب، لشکریان اسلام، فوج فوج به سوی قریظه رهسپار گردیدند. تا به نبی اکرم صلی اللّه علیه و سلم پیوستند. جمعاً سه هزار نفر بودند، و سی اسب داشتند. در کتال قلمه‌های بنی قریظه فرود آمدند، و آنان را به محاقره خوشی درآوردند.

وقتی که حلقه‌های محاقره براشان تنگ گردید، رئیس طلیعه بنی قریظه، کم‌بین اسد یهودیان را در انتخاب یکی از سه راه مخیر گرداندند: یکی اینکه مسلمان شوند و به پرویز از محمد به دین ای دیواد، و خون و مال و فرزندان و زنانشان در امان بمانند؛ چنان‌که به آنان گفت: بود، بی‌خدا، برای شما به روشنی معلوم شده است که او نبی مرسی است، و او همان پیامبری است که نام و نشان وی را در کتاب آسمانی خودتان می‌یابید! دیگر اینکه به دست خودشان فرزندان و زنان خودشان را یکشند، و با شمشیرهای آنها گنگ پای‌کند، و با او کار را یکسره کندند؛ تن ای یا ظفر یابند. یا آنکه تا آخرین نفر کشته شودند سوم اینکه بر رسول خدا صلی اللّه علیه وسلم واصحاب بورس بردند. و در روز شنبه به نبرد با آنان پردازند. زیرا آنان مطمئن‌اند که یهودیان در روزهای شنه دست به حمله و کارزار نمی‌زنند! یهودیان از پذیرش شر سه پیشتهاد وی امن‌اند عن کردند. آن هنگام، سرور آنان کمپ بن اسد با حالت دل گرفتنگی و خشم گفت: هیچک از مردان شما از آن زمان که مادرش او را زایده است، حتی یک شب را با جرم و احتیاط و خردمندی به صبح نرسانیده
است؟!

اينك؟!

بض از رد اين سه پيشنهاد، راهي برای بني قريظه باقي نماند، جز اينكه به فرمان رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و داوری آن حضرت تن دردند. اما پيش از آن مي خواستند با بعضي از مسلمانان هم يپيشناد تمام برقرار کنند، بلكه بتوانند يقهند که در صورت گردن نهادن به فرمان پيامبر اسلام چه بر سرشن خواهد آمد؟

نژد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستادن كه ابولابه را به سوى ما بفرستيد تا ما با او مشورت كنيم. ابولابه هم يپيشناد بني قريظه بود، و اموال و فرزندان وی در منطقه آنان بود. يهوديان هم يپيشناد ابولابه را ديدند، مردانشان دست به دامان وي شدند، و زنان و كودكاشتان از جاي جستند و روپاروی او به گريه و زاري پرداختند. ابولابه دلش به حال آنان سوخت. گفتند: ابولابه! فكر مي كن اگر ما به حكم محمد گردن نيهم...؟ گفت: آری! و با دست خود به گولوچن اشارة كرد.

منظورش اين بود كه همها شما را سر خواهد بریدا! انگاه فوراً دريافت كه به خدا و رسول خدا خياتن كرده است، از همان راهي كه آنده بود، برگشت، ولي به نژد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگشت. به مسجد پيامبر در مدينه رفت، و خودش را به ستون مسجد پست، و سوگند ياد كرد كه كسي جز رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با دستان مبارکان بند او را نگششيد و تا ابد پاي به سرزمين بني قريظه ننهدا. وقتی ماجرا او به اطلاع آن حضرت رسيد، مدتي بود كه اتظارش را مي كشيدند. فرمودند:

(اراما إنه لم جامبي لاستغفرت له، أما إذ قد فعل، فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حسب يسوب الله عليه).

هها! اگر نژد من آنده بود، برای او طلب مغفرت مي كردم؛ اما اينک که چنين كرده است من هرگز او را از چا و مكان و بند و زندانش رهايي نخواهم داد تا خواهد
توبه او را بپذیرد\!\!

به هر حال، به رغم اشاراتی که ابولیله کرده بود، بنی قریظه تصمیم گرفتند که خود
را در انتخاب حکم رسول‌خدا -علی الله عليه وسلم- قرار دهند. البته، یهودیان در
نوشان بود که یک محاصره طولانی را تحمل کنند؛ زیرا مواد غذایی و چشمه و
چاه آب فراوان داشتند، و هزینه آنان بسیار استوار بود؛ و از آن سوی دیگر،
مسلمان با سرمایی سخت دست به گربان بودند، و از گرسنگی شدید رنج می‌پردند،
و جملگی پرهنه بودند. خستگی نیز به سختی بر آنان عارض گردیده بود، به علایه
آنکه پیش از آغاز نبود احزاب تاکنون پیوسته در عملیات جنگی به سر برده بودند.
باوجود این، جنگ مسلمانان، بنی قریظه را یک جنگ روانی بود. خداوند نیز ترس و
وحشت در دل‌های آنان افکنده بود، و روحیه خودشان را از دست داده بودند. این
پریشانی و تابیعاتی روانی، هنگامی که اوج شدت خود رسیده که علی بن‌ابیطالب و
زیبین عوام جلو رفتند، و علی قریان زد: ای لشکریان امیران! به خدا، از همان جانب
که حمزه نوشید خواه نوشید، یا آنکه قلعت اینان را نفت خواه کردی؟
بنی قریظه که چنین دیدند، پیش‌دستی کردن و به فرمان رسول‌خدا -علی الله عليه
و سلم- تن دردادند. رسول خدا -علی الله عليه وسلم- امر فرموعد تا مردانش را
دریند کردن و تحت سرپرستی روح‌الله سلم. مسلمانان در شورایون در مردان را به زنجیر
بستند و زنان و کودکان را دور از مردان در گوشه‌ای جای دادند. طایفه‌ای اوس از
جای برخاستند و به رسول خدا -علی الله عليه وسلم- گفتند: ای رسول خدا، با
بنی قبیله‌تای تا کردن که خود دانید؛ آنان هم پیمانان برادران خرچجی ما بودند.
حال، اینان هم پیمانان ما بودند، با آنان به احسان رفتار کنید!
فرمود:
(آلا ترضون آن یکم فیهم یکم رجل منکم)
اگر یک مرد از میان شما درباره آنان حکم کند خشونت خواهید شد؟!

گفتند: البتا! فرمودند:
(فداک ای سعد بن معاذ)

اين كار را به سعدين معاذ واگذار كرد!

گفتند: از اين انتخاب خشوديم!

پامبر گرامي اسلام به دنبال سعدين معاذ فرستادند. وی در مدينه بود و به خاطر جراحتی که بر رگ اكحل وي در جنگ احزاب وارد آمده بود، راهي اين غزوه نشده بود. او را بر ارگ سوار كردند و نزد پامبر اكرم -صلى الله عليه وسلم- اوردن. آوسين اطراف از او را گرفته بودند، و پيوسته مي گفتند: اي سعد، درباره همپشنانت زبيا عمل كن! درباره آنان احسان كن! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ترو حکم قرار داده است كه به آنان احسان روا داري! سعد ساكت بود و هچ پاسخی نمیداد. وقتی جمعيت آنان اشتهار گردید، گفت: اينک وقت آن رسیده است كه سعد را در راه خدا سرزنش هيه سرزنش كنند! اي از حق پازنداردا! وقتی كه این سخن را از سعد شنيدند، بعضی از آنان به مدينه بازگشتند و خبر مرگ دسته جمعی بني قريظا را به اهل مدينه دادند!

سعد به نزد نبي اكرم -صلى الله عليه وسلم- رسید. پامبر اكرم -صلى الله عليه وسلم- به صحابه فرمودند:
(فروم زمان سيدكم)

برخوزد و به چشي را سرورتان بروید!

وقتی كه او را وارد كردند، گفتند: اي سعد، اين جمعيت گردن به حکم و داوری تو نهادانها گفت: هر حکمی که من صادر كنم درباره آنان اجرا خواهيد شد؟ گفتند:
آری، گفت: همچنين درباره مسلمانان؟ گفتند: آری! گفت: همچنين درباره آن كسي
که اینجا است؟ و روی برگردانید و به سوی رسول خدا - صلی الله علیه وفاعل - بنا تجلیل و تکریم اشاره کرد؛ بن حضرت فرمودند: (نعم، و علمی) «آری حتی درباره من درباره من!» گفت: حال که چنین است، می‌خواهیم همین بی‌قراری که شسته شوند؛ کودکانمان و زنانمان اسرار شوند؛ و اموالشان میان مسلمانان تقسیم شود!

رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - فرمودند:
(لقد حکمتم به حکم الله من فوق سبع سخنان)
"عينا همان حکمی را که خداوند از بالای هفت آسمان فرموده بود، درباره اینان صادر کردی؟!"

دواری سعد در نهایت عدل و انصاف بود؛ زیرا، بنی فریظه، علاوه بر آن نیرنگ، یکهزار و پانصد شمشیر و دو هزار نیزه، و سیصد زره و پانصد سپر فلزی و چرمش به منظور قتل جنگ در مسلمانان فراهم آورده بودند؛ و مسلمانان پس از فتح قلمه‌های آنان بر این اسلحه و لوازم جنگی دست یافتند.

به فرمان پیامبر بزرگ اسلام، بنی فریظه در خانه بینت‌الحارث، زنی از بنی نجار زندانی بودند، و برای آنان گودال‌ها در بازار میدنی حفر کردن، و دستور دادند آنان را بیاوردند، و فوج فوج، آنان را به سوی آن گودال‌ها می‌بردند، و در کنار آن گودال‌ها گردیدند. به درون آن گودال‌ها می‌افتندند. عده‌ای از آنان که هنوز در زندان به سر می‌بردند، به رئیس‌المنصب سعد گفتند: فکر می‌کنی که با ما چه یکنده‌ست؟ گفت: هیچگاه شما نمی‌خواهید عقلتان را به کار باندازید؟ مگر نمی‌پنیزه که مرد چنگ از حرف خود برنمی‌گردید، و هرکه از میان شما می‌رود، بایدی گردد؟ به خدا، سرنوشت همه شما کشته شدن است! شمار آنان ششصد تن تا هفتصد تن بود، که همه آنان را گردن‌زندند.

به این ترتیب، مارهای سمی مجسمه نیرینگ و خیانت، که عهد و پیمان مؤکد خویش
را شکسته بودند، و در بحرانی ترین شرایطی که مسلمانان در تاریخ خوشی تجربه می‌کردند، با احزاب درجه‌تشریحی کردن مسلمانان دست به یکی کردند، برای همیشه ریشه‌کن شدن. آنان با این کردارشان در رضی بزرگترین جنايتکاران جنگی قرار گرفته بودند که مستحق حکایته و اعدام بودند.

در میان این جمیع انبوه، شیطان بی‌نضیب، یکی از بزرگترین جنايتکاران جنگی در جنگ احزاب، حیب بن اخیبیت، پدر صفویه امالمؤمنین -رضی الله عنها- نز به قتل رسید. وی هنگامی که قریشیان و مردمان غطفانی از عرصة یبرد پای کشیدند، در قلعه بین قریشی‌ها بی‌آن ان همراه شده بود، تا به عهده‌ی که یا کمیبین نشد، آن زمان که آمد به بود تا کمک را در انتیا غزوه احزاب بر نیرنگ و خیانت تحریک کند، بسته بود، وفا کردند. وقتی او را آوردند، خلخلاً گرانها بر دوش افکنده بود که از هر طرف به اندازه یک انگشت آن را پاره کردند. تا مبادا آن را غارت کنند، و دستانش با ریسمانی به گردش آویخته بود. به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفت: هان! به خدا من هیچ‌گاه خودم را به خاطر دشمنی با شما ملامت نکرده‌ام: اما، چه می‌شود کرده؟!

هرکه با خدا دراین ورافنا! آنگاه گفت: همان ای مردمان! گریزی از فرمان خدا نیست! سرنوشت و قضا و قدری است که خداوند بر بینی اسرائیل نوشته است! آنگاه نشست، و گردن او را زندگی.

از زبان بی‌ترین تیک زن به قتل رسید. وی سه‌گی آسیا را بر سر خلادین شوید غفلته‌ن به و او به قتل رساینده بود، که به خاطر آن جنایت کشتی شد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرموده بودند، پسران بالالگ را باکشتند، و پسران غیربالالگ را واگذارند. از جمله پسران نابالغی که به این ترتیب زنده ماند، عطیه فرطی بود که او را زنده گذاشتند، و او اسلام آوردند. و از صحابه پیامبرکرم -صلى الله عليه...
مسلم - گردید.

ثبت بن قیس درخواست کرده که زیبرین باطا و خانواده و اموال وی را به او ببخشند. زیرزمینی به ثابت احسان کرده بود. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آن افراد و اموال را به ثابت بخشیدند. ثابت بن قیس به زیبر گفت: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- تو را به من بخشیده‌اند؛ اموال و خانواده تو را نیز به من بخشیده‌اند؛ همه از آن خودت باشدا زیبر، وقتی که فهمید همگی افراد قیبل‌اش کشته شده‌اند، گفت: از تو به حساب آن احسانی که به تو کردهام درخواست می‌کنم که مرا به دوستان و عزیزان ملحق گردانی! ثابت نیز گردن او را زد، و او را به عزیزان از یهودیان بین قربان ملحق گردانید. از فرزندان زیبرین باط، ثابت فقط عبدالرحمن بن زیبر را زنده گذاشت که اسلام آورد، و از صحابه یمام‌پرکر -صلى الله عليه وسلم- گردید. در آن شب، یکی از آنکه به قریشی را از قلعه هایشان فرود آورد، عده‌ای از آنان اسلام آوردند، و جان و مال و فرزندان‌شان را مصون‌یافت بخشیدند.

در همان شرب، عمرو بن سعدی (مردی که در راستای نبرد زدن به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با یک قریشی همراهی نکرده بود) را محمدی مسلمه فرامی‌داماد بانداران ویژه یمام‌پرکر -صلى الله عليه وسلم- دید. و چون او را شنخت، رهاش گرد و معلوم نشد که به کجا رفت.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اموال بن قریشی را پس از آنکه خُم‌آن اموال را خارج کرده، میران مسلمانان تقسیم کرده. برای هر سوارکار سهم قرار دادند: دو سهم برای اسب، و یک سهم برای شخص سوارکار؛ برای هر رزم‌پیش یک سهم؛ و برخی از اسیران را تحت سرپرستی سعید دیگر انتخاب به نجذ دست‌دادند و با بهای آنها اسب و اسلحه خردداری کرده.

پیامبر گرامی اسلام، از زنان بن قریشی ریحانه بنت عمرو بن خُاقان را به عنوان خالصه
برای خودشان برگفته‌ند. وی در خانه‌ان، حضرت بود تا ایشان از دنبای رفتند و تا آن زمان هنوز در مکه آن حضرت باقی بود. این گفته این احاطه است. \(^1\) کلیه گفته‌است که آن حضرت و یا از آزاد کردن و در سال ششم هجرت از دیدگاه آن حضرت در آوردن و، به هرگونه بازگشت رسول خدا -ملک علیه و سلام- از حجت‌الوداع از دنبای رفت، و آن حضرت و یا در بیان دفن کردن. \(^2\)

وقتی کار بی قربتی یکسره‌شده، دیگر دعای بندعه‌شیسته خدا، سعدی‌معاذ –رضی الله عنه- مستجاب شده‌بود؛ دعا که در گزارش‌ما مجرّاره‌ای جنگ احزاب آورده‌بود. و در مسجد برای او خیمه‌ای سربا کرده بودند که بر روی او زود به داده و عیادت کرده‌بودند. همین‌که کار بی قربتی یکسره‌شده جراحت دست او ترکیق و سرباز کرده. عایشة گوید: خون از زخم دست سعد فوّاره‌بود.

در مسجد خیمه‌هایی نیز است که در این گزارش سربا بود. آنان متوجه قضیه نشدند، تا وقتی که خون به سوی خیمه آنان گردد شد. به یکدیگر گفتند: این خیمه‌ها! این چیست که از سوی شما به طرف ما می‌آید؟! ناگاه دریافتند که آن خون‌ها از زخم سعد فوّاره می‌زنند، و بر اثر همین خون‌ریزی از دنبای رفت. \(^3\)

در صحیحین از جابر روایت شده است که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند: (اهتز عرش الرحمن لموت سعدی معاذ) عرش رحمان برای مسیب مسعود معاذ لرزیدا! \(^4\)

ترمذي نیز به سند صحیح از انس نقل کرده است که گفت: وقتی که جنایه

\(^1\) نک سیردان هشام، ج. ۲، ص ۲۴۵.

\(^2\) تلقیح فهم اهل الاثر، ص ۱۲.

\(^3\) صحیح البخاری، ج. ۲، ص ۵۹۱.

\(^4\) صحیح البخاری، ج. ۱، ص ۵۳۶; صحیح مسلم، ج. ۲، ص ۱۴۴; جامع الترمذی، ج. ۲، ص ۲۴۵.
سعدین معاذ را برداشتند، منافقان گفتند: چقدر جنایت‌ها سبک بود؟ رسول خدا-
صلی الله علیه وسلم- فرمودند: (آن الملانکه که کاست تحمیله) فرشتگان آن را حمل-
مى كردندا. 

در اثاثی محاضره بنى قریظه تها یک مرد از مسلمانان کشته شد، و او خلاذ بن سوید-
پود که زنی از بنى قریظه سنگ آسیا را بر سر او غلتانیده بود. همچنین در اثاثی-
محاضره ابوستان بن مخصوص برادر غکاشه از دنبای رفت.

اما ابوالابیا: شش شبانه روز همچنان به ستون مسجد پیامبر بسته بود. همسرش به-
هگام فرا رسیدن وقت هر نماز به نزد او و او را از بند آزاد مى کرد تا نماز-
بگزارد! سپس بازمی گشت و دوباره او را به ستون مسجد مى بست. سرانجام، قبیله-
تویة وی بر رسول خدا-صلی الله علیه وسلم-به هنگام سحر نزال شد. ایشان در-
خانه ام سلمه بودند. ام سلمه به در حجره اش آمد و گفت: ای ابوالابیا، مؤده بذد كه-
خداوند توبات را پذیرفت! مردم هیجوم آوردند که او را از بند آزاد کنند! ابوالابیا از-
آزاد شدن اعتنای وزیر! مگر آنکه رسول خدا-صلی الله علیه وسلم-او را آزاد-
کنند! هنگامی که پایماراکرم-صلی الله علیه وسلم- مي خواستند برای نماز صبح-
بروند، او را آزاد كردن.

این غزوی در دقیقه سال پنجم هجرت به وقوع بیوست، و محاضره بیست و پنج-
شب به طول انجامید.

خداوند متعال در ارتباط با غزو احزاب و ماجراى بنى قریظه آیاتى از سورة احزاب-
را نازل فرموده است. در این آیات، مهمترین جزئیات ماجرا گزارش شده، و اوضاع-

---

1 - جامع الترمذي، ج. 2، ص. 235.
2 - سیرة ابن هشام، ج. 2، ص. 238-239: برای تفصیل مطالب مربوط به این غزو، نک هسان: ج. 2، ص. 242-273: صحيح البخاری، ج. 2، ص. 590-591; زادالمعاد، ج. 2، ص. 72-74.
و احوال مؤمنان و منافقان نبين گرداگردیده و خفوت و خواری احزاب و نافرجامی حركتشان، و نیز پیامدهای نیرتگیازی اهل کتاب توضیح داده شده است.

کشتی خدان بسیار بن ابی الاعظم
سلام بن ابی الاعظم که بنیاش ابوزعف بویقی از پرگرین جنایتکاران بهدود بود که احزاب را بر ضد مسلمانان به راه انداده، بویقی، و اموال و اسباب و وسایل فراوان به آنان رسانیده بود، و سابقا رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– را دیپار آورد بویقی.
وقتی که مسلمانان از کار بین قربانه پرداختند، خرچان از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اجازه خواستند که عازم قتل وی شوند، پیش از آن، قتل کمپ بین اشرف به دست مردانی از طایفه اوس صورت پذیرفته بود، و اینک مردان طایفه خرچان می‌خواستند فضیلته همسان فضیلته آنان به دست آورند؟ این بویقی در این اجازه خواستند پیش‌دستی کردن.
رسول خدا –صلى الله عليه وسلم- اجازه دادند که بویقی بروند او را بکشند، و لی از کشتی رزمان و کودکان نهی فرمودند. دسته‌ای از رزمندگان مسلمان خرچان مشکل از پنج مرد که هر یک تن از بین سلمه بودند، به فرمودنی عباد الله بن عبیک به این منظور اعزام شدند.

این گروه پنج نفری از مدینه خارج شدند و آن‌ها خبر کردند: زیرا قلعة ابوزعف در آنجا قرار داشت. زمانی که به تزییدی قلبه او رسیدند آن‌ها گرود کردند، و مردم به خانه و کاشانه خود بازمی‌گشتند. عباد الله بن عبیک به یارانش گفت: سرجای خودتان باشید، من می‌روم و با دروازه‌بان قلبه وارد صحتی می‌روم؛ شاید بتوانم داخل شوم! چنان رفت تا به تزییدی دروازه قلبه رسید. آنگاه جامه بر سر کشید.
چنانکه گویی مشغول قضای حاجت است. مردم همه داخل قلعه شدند. دروازه‌بان او را صدا کرد: ای بنده، خدا، اگر می‌خواهی وارد شو وارد شو، که می‌خواهم دروازه را بندم!

عبدالله بن عیسی گوید: داخل قلعه شدم و درجایی کمین کردم. وقتي همه داخل شدند، دروازه‌بان دروازه را با یک سپاه و کلیدها را بر روی می‌کشید. گوید: من برخاستم و کلیدها را برگرفتم، و دروازه را دوباره باز کردم. ابرافع روى طاق تمامی در بالای قلعه با عده‌ای از اطرافیانش گفت و گفتند. وقتی ندیمانش رفتند، بالا رفت تا به سراغ او بروم. هر دری را که به می‌کردم، از داخل، آن را بر روی خودم می‌پستم. با خود گفتیم: این جمعت به فرض آنکه نسبت به مین شمشک مشوند، دستشان به من نخواهد رسید تا او بکشم! خودم را به او رسانندم. وی درون یک اتاق تاریک در میان خانواده‌اش جای گرفته بود و من نمیدانستم کجای اتاق قرار دارد. گفت: ابرافع! گفت: کیست؟ خود را به سمت صدای افتندم، و ضرحتی با شمشیر بر او فرو دواد، اما من چابی را نمی‌دیمد، نتیجه‌ای نگرفتم، و او فربد زد: از اتاق خارج شدم و اندکی درنگ کردم و دوباره نزد او به درون اتاق آمدم و گفتیم: این صدا چیست ای ابرافع؟ گفت: اوی بی مادرت! مرنی درون اتاق بود و اندکی پیش را با شمشیر زد! گوید: ضرحتی دیگری بر او زدم که او را از یاپ درآورد، اما او کشته نشد. آنگاه نوا شمشیر را در شکمش فرو بردم و فشار دادم تا گردیده‌اش بهرون آمد. دریافت که دیگر او را کشتیم! دره‌ها را یکی پس از دیگری باز کرد، تا به لعل به خود می‌رفتم. پاییم را به حساب بی‌اجباره به زمین رسیده‌ام، پایین گذاشتند: در آن شب مهتابی بر زمین افتاد و ساق پایم شکست. با عمامه‌ام آنرا بستم و به راه افتادم و یک سر دروازه نشستم. آنگاه با خود گفتیم: امشب از اینجا نمی‌روم تا دریابم که او را کشتیم یا نه؟ هنگام خروشخوان، خبر مرگ او را بر.
بالتالي بازی برای قله اعلام کردند. اعلام کننده خبر ملک وی گفت: خبر ملک ابوبکر
بازرگان اهل حجاست را اعلام می‌کنم! نزد باران رفتوم و گفت: بگویم! خدا ابوبکر
را کشت! خودم را به پیغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- رساند و ماجرا را برای
ایشان بازگشت. فرمودند: (اسط رجک) باپی را دراز كن! پاپای را دراز کردند؟ آن
حضرت دستی بر پایم کشیدند. جنات که گویی هیچگاه درد نداشت! است۱.
این بود روایت بخاری. به گفتگو این اسحاق همگی آنان بر ابوبکر وارد شدند. و در
قتل او شرکت چندند و آن کسی که با شمشیر با او درگیر شد نیا و را به فتیل
رسانته. عبدالله بن آیس بود. و در ذیل این روایت آمده است: وقتی شب هنگام او را
کشتند و ساق پای عبدالله بن عتیک شکست; او را بر دوش گرفتند و از طریق راه
آبی که به یکی از چشمه‌هاشان منتهی می‌شد از قله به برون آمدند. بهبهانیان آتش
روشن کردند و به این سوی و آنسوی شتافتند. وقتی که ناپایید شدند به نزد جنگه
ریفیشان بازگشتند. همین‌طور در این روایت آمده است که خزرچیان وقتی
بازیگشتند. عبدالله بن عتیک را بر دوش خود حمل کردند تا بر رسول خدا -صلى
الله عليه وسلم- وارد شدند۲.
اعزام این سربی در ذی‌قعده‌ها نیز به صورت طیفیت است۳.

**سریه محمد بن مسلمة**
 رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- همینکه از جنگ احباب و یکسره کردن کار بینی
فریب پرداختند. به حملاتی تأدبی بر بعضی از قبایل و بادی‌نشینان دست زدند که

---

1 - صحيح البخاري، ج. 2، ص 577
2 - سيرته النبی، ج. 2، ص 274-275
3 - رحلة العالمين، ج. 2، ص 223؛ و دیگر منابع.
جع تحت فشار قوة قاهر حاضر فيودند به امتن و صلح و مساو تش تند دربند و
سرية محمد بن زعفر، نعتوين سرية اعضاً من سويس روس خدا - صلى الله عليه وسلم - ودمت افتتح جنب احتجاب و محاورة بني قريظه است. شمار
نيروهای این سری به سوار بوده است.

این سری به سوی قربان حرکت كرده قربان در ناحیه ضریه در منطقه گذشت از
سرزمین تجد واقع شده و قافلة میان ضریه و میبدی هفته شبانه روز راه است. این
سری ده شعب گذشته از آغاز محرم سال ششم هجرت به سوی ترکه بنی بكر بن
کلاپ اعظام گردید. همینکه افراد این سری بر سر آنان تاختند گرفند، و مسلمانان
چارپایان و گوسفندان فراری را به غنیمت گرفتند، و یک شب مندی به پایان یاد
محرم وارد میبدی شدند. ثامن بن اثاث حنفی پر لب حنیف به طور ناشناد خود
را در میان جمع اعضای این سری گذاشته بود، و ناشناد پیران آمده بود تا به
دستور مسلما کذاب، نبی اکرم - صلى الله عليه وسلم - را به قتل برساند. مسلمانان
او را دستگیر کردند. وقیله ای را آوردند، به یکی از هستونهای مسجد بستند.

نبی اکرم به سراغ او آمدند و گفتند:

(ماذا عندک پا ناغمة؟) "چه خبر، ای شامه؟!"

گفت: خبر خب، ای محمد! اگر به قتل برسانی کسی را به قتل رسانیده،ی که خوئینی
به گردن اوست و اگر کرامت کنی بر کسی کرامت کردیده که مسگزار است؟ و
اگر می و سنی خواهی در خواست کن؛ هرچه خواهی به تو بهداش آن حضرت
وی را وادارند و رفتند. بر اگر از کثار او گذشتند و نظر همان سخنان را با وی
گفتند. ای نیز نظر همان جواب قبیلی را داد. بر سوی نیز از کثار او گذشتند. و همان

١- السيرة الحلبية، ج. ٢، ص ٢٩٧
گفتگوی پیشین میان آن دو نکران شد. آنگاه فرمودند:

(اطلقو ثَمَامَه) "شمامة را رها سازیدا!"

او را رها کردند. در نزدیکی مسجد به زیر درخت خرمایی رفت و غسل کرد. سپس نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد و اسلام آورد، و گفت: به خدا هیچ چیز به روی زمین برای من منفورتر از چهار شما نبود؛ اما اینک چهار شما محبوب ترين چهارها نزد من استا! به خدا هیچ دين و آين بر روی زمین برای من منفورتر از دين شما نبود، اما اینک دين شما محبوب ترین دين ها نزد من است! سوار کاران شما در حالی مرا دستگیر کردنگ که من قصد انجام مناسک عمره را داشتم؟ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- او را به آینده های روشن مژده دادند، و به او دستور دادند که عمره را به جای آورد. وقتي بر قریشیان وارد شد، گفتند: صایب شدهای و از دین برگشتند، ای ثامه؟! گفت: نه به خدا، بلکه من مسلمان شدم و با محمد همسار شدم و به خدا، از پیامه دانای گنبد به سوى شما نخواهد آمد. مگر آنکه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اجازه بدهد! پیامه روستایی در حومه مکه بود. ثامه به دیار خویش بازگشت، و حمل گنبد را به سوى مکه متوقف گرداندند. و قریشیان سخت در تناگ قرار گرفتند. برای رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- کتباً نامهای نوشتند، و در پرتو خوشیاوندی از آن حضرت درخواست کردنگ که به ثامه بنویسد حمل گنبد به مکه را برقرار سازد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز چنان کردند.

١- زاد المعاد، ج. ٢، ص. ١١٩؛ نیز: صحيح البخاری، ح. ٣٧٧٢ و احادیث دیگر؛ فتح الباري، ج. ٧، ص. ٥٨٨
غزوة بين لحيان

بني لحيان طائفه من اعراب بودندة كه به ده تا اصحاب رسول خدا- صلى الله عليه وسلم- در محل رجيم نيرنج زده بودندة و موجب اعدام آنان شبه بودندة. اما,
چون منطقه محل سكنان آنان در وسط سرزمین حجاز و تزدیک به دو ازوهای مکه بود، و در میان مسلمانان و قریشان و اعراب بیابانهای درگیریهای شدید برقرار بود، نظر آن حضرت مسعود نبود اینکه به دشمن خلیفه تزدیک شوند و بر دل سرزمین حجاز دست اندازی کنند؛ وقتی احزاب شکست خوردند و از پامایشند و
عزم و اراده آنان بر نبرد به مستی گرایید، و تا حدودی در برای شرایط جاها تزیم شدند. پیغمبر اكرم -صلى الله عليه وسلم- به نظرشان رسید که وقت انتقام گرفتین از بني لحيان رسیده است، و مناسب بروین هنگام برای گرفتن انتقام خون اصحاب رجیم

است که در آنجا به شهادت رسیده بودند.

رسول خدا- صلى الله عليه وسلم- در ماه ربيع الأول با جمادی الأولى سال ششم هجرت به اتفاق دوست تن از اصحابان عازم دیار بني لحيان شدند. این امکنیم را
در مکه جانشین خود گردنبدند، و چنان و انمود کردن که می خواهند به سمت شام بروند. آنگاه شیبان سیر کردن تا به پلن غران- بیابانی میان آنج مغافل و غسفان-
رسیدند که یارانشان در آجرا به ملت رسول بودند. برای آنها طلب رحمت و دعای خیر کردن. بني لحيان با خیر شدندا و راه قلنها کوهها گردنبدند و درنیجه دست

رسول خدا- صلى الله عليه وسلم- و یارانشان به احداز از بني لحيان نرسید.

پیامبر اكرم -صلى الله عليه وسلم- مدت دو روز در اراضی بني لحيان به سر گردند، و
چند سریه به این سوى و آن سرى اعظام کردندا. اما دستبان به بني لحيان نرسید. به
غسفان رفتند، و ده سوارکار را به گراوع الغمم اعظام فرموندن تا به گوس قریشیان
برسد. آنگاه به دوستان پیامبر رفتند. مدت غبت آن حضرت در مکه در ارتباط با این
سربیعهٔ میریم

از آن پس، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پیام‌های رزمی عملیاتی و سربیعهٔ مختلف را به این سوی و آن سوی اعظام فرمودند. که فهرست مختصین

از آن‌ها چنین است:

۱. سریه غذاشته بن محسن به مقصد غمر، در ماه ربيع الأول یا ربيع الآخر سال ششم هجرت، عکاشه با چهل مرد آهنگ غمر -برکه آبی متعلق به بنی اسد- کرد. آن جماعت همه گرجختند و رزمگان مسلمان دویست شتر گرفتند و با خود به مدتی بریدند.

۲. سریه محمد بن مسلم به مقصد ذی القصمه، در ماه ربيع الأول یا ربيع الآخر سال ششم هجرت. ابن مسلمه به ده وانگی عازم ذی القصمه در دیار بنی ثعلبی گردید. آن جماعت که یکصد تن بودن برایشان کمین کردند، و هنگامی که به خواب رفتند، همه را سر بریدند. بجای ابن مسلمه که مجرور شد و از دست آنان گریخت.

۳. سریه ابویعده بن جراح به مقصد ذی القصمه، در ماه ربيع الآخر سال ششم هجرت. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در بیشکته شدن اصحاب محمدین مسلمه به دست اعراب ذی القصمه، وی را یا چهل تن از رزمگان اسلام به سوی قتلگاه آنان فرستادند. این عده شب را پایاده راه سر رفتند و هنگام صبح به بنی ثعلبی رسیدند و بر آنان بورش بریدند و در کوهستان آنان را متاری ساختند، و تنهب بی‌پیکر از آنان دست یافتند که او نیز مسلمان شد، و چارپایان و گوسفندان متعددی گرفتند.

۴. سریه زید بن حارثه به مقصد جموم، در ماه ربيع الآخر سال ششم هجرت. جموم، چشم آبی بود از آن بی‌سیلیم در مرالظهران؛ زید آهنگ بنی سلیم کرد. وقتی به دیار
آنان رسول، زنی از مرزه‌ها را به نام حمیله دستگیر کرد، و او زید و همراهانش را به‌یکی از محله‌های بنی سلیم دلالت کرد، و توانتند چارپایان و گوسفندان و اسیران متعددی بگیرند. وقتی زید پاسگشت و غنائم و اسیران را به رسول خدا -صحیه الله و سلم- تحول داد، آن حضرت جان آن زن مرزه‌ها را به خودش بخشیدند و یا ازدواج کردند.

5. سریت زید به مقصد عیسی در ماه جمادی الأولی سال ششم هجری، مشتاق بر یکصد و هفتاد سوار. در اثنای عملیات این سریه، اموال کاروانی متعلق به قریش که کاروانسالان آن ابولاعالی داماد رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- بوده، مصادره شد. ابولاعالی گرجخت. سپس به نزد زینب آمد و به او پناهندگی و از درخواست کرد که از رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- بخواهد اموال کاروان را پاسپس دهد. او نزیچه کرد. و رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- بدو آنکه اصحابان را وادار به این کار کند، اشاره‌ای به این مطلب کردند. مسلمانان نزی به و کم و بزرگ و کوچک همه را پاسگردانند. ابولاعالی به مکه پاسگشت و سپرد. های مرسوم را به صاحبانی پاسگرداند. آن‌گاه مسلمان شد و مهاجرت کرد. رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- نزیب را پس از گذشت سه سال و ونی با همان عقد نکاخ نخستین به همسری وی پاسگرداند. چنانکه در حديث صحیح، این مطلب به ثبوت رسیده است؟ زیرا، آیه تحريم زنان مسلمان بر کفار در آن زمان هنوز نازل نشده بود. اما اینکه در حديث وارد شده است که پیامبر اکرم -صلی الله عليه وسلم- زینب را به عهد ازدواج جدیدی به ابولاعالی پاسگردانند؛ یا اینکه بعد از فتیش سال زینب را به و پاسگردانند؛ از نظر مثنی تواند صحیح باشد؛ همچنانکه از نظر سنند نیز

--

1- نکن سنت ای‌ها داده، همراه با شرح آن عون المعبد. یکی از مثنی ترد عملیه امرآت ایها اسلام بعدها».
صحیح نیست.

۱- شکفت از کسانی است که به این حديث ضعیف می‌گویند: اگر علی از گفتگوهای اندکی پیش از فتح مکه مسلمان شد، باز کرده‌ایم.

۲- اگر سخن خودشان را به این صورت نقض می‌کند که می‌گویند زینب در اوائل سال هشت همزمان با حاکمیت بلوغ مرام و این نظر را تا حدودی در حاشیه‌ای پذیرفته است، این نظر نه با آن حديث صحیح راست می‌آید و نه با این حديث ضعیف.

۳- سریه دیگر زید به مقصد طرف با طرق در راه جماید اخیراً سال ششم هجرت، زید با این همراهانش که جمعاً دوازده نفر می‌شدند برای خبرگیری از تحرکات دشمن، بیشتر بکار رفت. عازم وادی الفتری شدند. ساکنان وادی الفتری بر آنان هوجمنی برندند و نه تن نا کشتند و سه تن دیگر که زیدین هارهای یکی از آن سه تن بود گریختند.

۴- برای غلطگری پیرامون این دو حديث، نکن تحقیق الهی، چ. ۲، ص. ۱۹۵-۱۹۶.

۵- از جمله کسانی که این سیره را ضمن حوادث سال ششم هجرت از آورده‌اند، این حجر عاقلی است.

۶- نکن فتح الباری، ج. ۷، ص. ۴۹۸.

۷- رحمت للعالمین، ج. ۲، ص. ۲۲۶; برای این سیره‌های اخیر، نکد همان: نیز: زاد المعا، ج. ی۲ ص. ۴-۱۴۰.
8 سرِّیّ خُطِّ. این سربه را در ماه رجب سال هشت هجرت قزازش می‌کنند. اما،
مضمون قزازش دلالت دارد بر اینکه این سربه پیش از خدپیش اتفاق افتاده است.
* چابو گوید: نبی اکرم ﷺ صلی الله علیه وسلم - ما را که سیصد سوار بودیم به
مأموریت فرستادند. امیر ما اتباعبه بن جراح بود و ماموریت ما آن بود که در کمین
یکی از کروانهای قزاز شاگیر. در اثبات عملیات، دعای گرنسنگی شدید شدید و
ناجار خیط (علف بیابان) خوردنی. و به همین دلیل ما را «خیش الخطیت» نامیدند.
مردی سه سال برای تدارک غذاهای کشت؛ سپس سه سال دیگر کشت، و سپس
پازهم سه سال دیگر کشت. از آن بعد، دیگر اتباعبه او را از کشت شتران نهی
کرد. آن وقت، دریا جانویز بزرگ را برا یا برای ما بیرون انکنک که به آن «غبر» می‌گفتند.
دو هفته از گوشت آن خوردنی و بدنیمانی را با یا چرب کردیم. و به واسطه آن
بدنیمانی فربه و سالم گردید. اتباعبه یک شقّه آن را گرفت و بلند قدرت‌های مورد
لشکر و کشیده‌ترین شرط را انتخاب کرد و آن شقّه را روان آن حمل کرد و از زیر
آن گذشت. همچنین از گوشت آن جانور قطعاتی را خشک کردیم و به عنوان آدنیه
برداشتیم. وقتی به ماهیت رسیدیم، نزد رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- رفتیم و
مابجرا را برای آن حضرت بناگنیم، فرومودند این روزی شما بوده است که خداوند
برای شما از دریا بیرون آورد. است حالاً، نزد شما از گوشت آن جانور مقام‌داری
هست که به ما بدهید بخوریم؟ ما نیز، مقام‌داری از آن گوشت را برای رسول‌خدا -
صلی الله علیه وسلم- فرستادیم.
اینکه گفتم، مضمون قزازش و قاعده این سربه بر آن دلالت دارد که پیش از صلح
حدبیب روی داده است، از آن جهت است که مسلمانان پس از صلح حدبیبیه دیگر

1- صحيح البخاری، ج 2 ص 425-426: صحيح مسلم ج 2 ص 145-146.
متن در کاروانهای قربانی نمی‌شنند.
فصل نهم

غزوه بنی المصلوق

زمینه و انگیزه وقوع جنگ

این جنگ، هرچند از جهت نظامی گسترده و دامنه‌دار نبود؛ اما، از این جهت سرنوشت ساز بود که در اثنای آن وقاب‌های روز داد که از یک سوی موجبات پریشانی و نابسامانی را در جامعه اسلامی فراهم آورد، و از سوی دیگر به رسوایی منافقان انباشت. همچنین، به مناسبی روابط‌های این غزوه‌ها یک سلسله قوانین تعزیزی تشريی کرده که برای جامعه اسلامی از نظر فضیلت و کرامت و ظهارت اخلاقی و اجتماعی چهرهای خاص را به ارمانگان آورد. نخست، غزوه را گزارش می‌کنیم و پس به شرح آن وقایع می‌پردازیم.

این غزوه که به نام «غزوه مرسیع» نیز نامیده شده است، بنابر گفته عموم اصحاب مغازی در سال پنجم هجرت، و بنابر گفته این اصحاب در سال ششم هجرت روز داده است.

1- دلیل بر صحبت قول این اصحاب اینست که بنابر روایت صحیح دانست افک، قضیه‌ی مذکور پس از نزول آیه حجاب روز داده، و آیه حجاب در ارتباط با زینب نالذ شده و زینب در آن زمان همسر رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- به دست آورد. از پیامبر-ص- آن حضرت از درباره خواهش پرسیدند: گفت: من گویش و چشم را نگاه می‌دارم و عابشه گفت: ار تناها کسی بود که در میان همسران نی‌کم-صلى الله عليه وسلم- با رقابت داشت! و عقد ازدواج آن حضرت یا وی در اواخر سال پنجم پس از غزوه بنی قریش صورت گرفته است. اما، اینکه در دانست افک آوردند که سعدی معاذ و سعدی معی و عبایه دیگر افک به یکدیگر مکتشف پیدا کردند، باتوجه به اینکه معی و عبایه به دیبال غزوه بنی قریش وقت یافته است، ظاهرآ. یا با توجه راویان باند: چنانکه این اصحاب دانستا افک را از زهری از عیبی الله بن عبدالله بن عتبه از عابشه روابط کرده، و ضمن آن نامی از سعدی معیاز
انگیزه وقوع این غزوه آن بود که به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- خبر دادند

رئیس قبیله بنی المصطفی، حارث بن ابی ضرار با قوم و قبیله خوشد به همراه
جمعیتی که توانتست از اعراب با خود همراه گرداند. قصد کازارز با آن حضرت را
دارند. یزیده بین حضیب اسلامی را برای خیرگیری از وضعیت فرستادند. وی به نزد
بنی المصطفی رفت و با حارث بن ابی ضرار ملاقات کرد و با او سخن گفت، و نزد
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پازگشت و شرح موافقت را به آن حضرت گزارش
داد.

وقتی برای حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- مسلم گردید که خبر صحبت
دارد، یبدرنگ آهنگ چنگ گردند. عزیمت آن حضرت به میدان این نبرد، دو روز
گذشته از ماه شعبان بود. جمعیتی از منافقان که در چنگهای پیشین با آن حضرت
همراهی نکردند، با ایشان همراه شدند. آن حضرت زیدبین حارث را در مدنیه
جانشین خود گردانیدند. بعضی جانشین آن حضرت را در این غزوه ابودر، و بعضی
دیگر، غیله بن عبدالله لیثی نام برده‌اند.

حارث بن ابی ضرار یک نفر جاسوسی را اعزام کرده بود که برای او اختیار مربوط به
لشکر اسلام را گزارش کند. مسلمانان او را دستگیر گرداند و به قتل رسانیدند. وقتی
خبر عزیمت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به قتل رسیدن جاسوس حارث بن

NERDEH AST. بلکه از اسیدین خضرای یاد کرده است. امروز خمین حرم گوده: این درست است، و هیچ
شکی در این یست، و یاد کردن سعدی معنا در این داستان توهیم بیش یست؛ نیز نک: رازآلعاد.
ج ۲ ص. ۱۱۵. آن عده از ستونیس دانیز که وقوع این غزوه را در سال پنج هجرت گزارش
کرده‌اند. عقد ازدواج پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- با زینب را به سال چهارم پا اوائل سال
پنج هجرت پرده‌اند. و گفتند که آوردن نام سعدی معنا توهیم نیست. بلکه کاملًا قطعی است.

و الله اعلم.
ابی ضرار به او و همراهانش رسید. سخت دچار بیم و هراس شدند، و اعراب بادی وارشین که با او همراه شده بودند، پراکنده شدند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به موضوع مرضیهٔ رضیدند و طرفین آمده نبرد شدند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- صفور سیاهبانشان را آرامستند. رایت مهاجرین را به دست ابوبکر صدیق، و رایت انصار را به دست سعدین عباده دادند. ساعتی به تیراندازی مقابل پردخانند؛ آنگاه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرسان حمله دادند. عده‌ای از آنان کشت شدند. پنامراکرم -صلى الله عليه وسلم- زنان و کودکانشان را اسیر کردند، و چارپایان و گوسفندان را به غیبت گرفتند. از لشکر اسلام، تها یک تن به قتل رسید، که او را نیز مردی انصاری به گمان آنکه دشمن است به قتل رسانید.

این مطلوب است که صاحبان مجازی و سیر آورده‌اند؛ اما، این قیمت گفته است: این توهیم یک شیت نیست؛ زیرا، اصلاً کارزاری صورت نگرفته است. بلکه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به اتفاق رزمی که اسلام پرآمران آن چشم‌های و سورد حمله قرار دادند، و زنان و کودکان ایشان را به اسارت گرفتند و اموال ایشان را مصادره کردند؛ چنانکه در حديث صحیح آمده است که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در حالیکه بی‌المصطفی بی‌خبر بودند، پاییزه‌بان بی‌بوش بردند. مسیح محدث را نیز آورده است.

یکی از اسیران، جعفریه دختر حارث، رئیس قیبله بود که در سهم ثابت بقیه قرار گرفت. وی با در قرارداد مکاتبه تنظیم کرد، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مبلغ

---
1- «مَرْضّیه» نام یکی از کشته‌های بی‌المصطفی در ناحیه قدیمی به سمت ساحل دریا بوده است.
2- تک صحیح البخاری، کتاب الینج، ج ۴، ص ۲۴۵: بیز نک، فتح الباری، ج ۴، ص ۲۰۷، ج ۷، ص ۴۳۱.
مکانیا و را پرداخت کردن و او را به همسری خورش درآوردند. مسلمانان نیز به موجب آن ازدواج، یکصد خانوار از بین المصطلح را که اسلام آورده بودند آزاد کردند و گفتند: اینان خوش آوردند همسر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- هستند! راجع به وقائع و حوادث اثنا این غزوه، از آنجا که باعث و بانی آن روابطها سرکرده منافقان، عبیدالله بن ابی و پاراش بوهداند، بهتر است ابتدا به بررسی بخشی از عملکردهای منافقان در جامعه اسلامی پردازیم.

ملکرهای منافقان پیش از این فزوه

بارا آورده شد که عبیدالله بن آبی نسبت به اسلام و مسلمین کنیه دیرینه داشت، و به خصوص با رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به شدت کیپت توزی می کرده؛ زیرا او در خزرچ در ارتباط با یکی یکی با پادشاه و یک سخن شده بوهداند، و برای او ناجی است که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرماتون و پادشاهی را از یک باز گرفته است. کنیه توزی عبیدالله بن آبی و آتش گرفتن او از ظهور اسلام، از آغاز هجرت، پیش از تظاهر ای در اسلام و پس از ظهار او به اسلام، همواره آشکار بود.

* روزی رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از راه سوار بوهدان و برای عبادت سعدی بن عبید رفته، و روزی از کنار عبیدالله بن آبی و همه ایشان گفتند: "عبیدالله بن آبی، او از راه مکه در دست گرفت و گفت: "لاغریمها علیکم!" بر سر ما گرده و خاک نکید! و هنگامی که آن حضرت برای آن جمعت قرآن تلاوت کردند، گفت:

1- زادالمعاد، ج. 2 ص. 113، 114؛ نیاز: سیرتی این هشام، ج. 2 ص. 289، 290، 294. 295-296.
(اجلس در مجامع و در مجالس ما آزارمان مده)«

اینها مربوط به پیش از تظاهر او به اسلام بود. هنگامی نیز که پس از جنگ بدر تظاهر به اسلام کرد، همچنان دشمن خدا و رسول خدا و مسلمانان بود، و تمامی هم و غم و تفرقه‌افکنی در جامعه اسلامی و تضعیف کیان اسلام بود، و با دشمنان اسلام همراهی می‌کرد. چنانکه اوردیم، در ماجرا بین قیت‌خواهی دخالت داشت. همچنین، در جنگ این دردسرها فراموش کرد و نیرگاه‌ها زد و به انتها مختلف به تفرقه‌انگیز و پرچالی‌سازی و ایجاد هرج و مرگ در صفوف سیاه‌پوشان اسلام‌نواز پرداخت.

شدت مکر این منافق و نیرگاه‌ها او را در ارتباط با مسلم‌ها از اینجا می‌توان فهمید که پس از تظاهر به اسلام، هر روز جمعه، هنگامی که رسول خدا -صلی الله عليه و سلم- بر می‌ترد می‌نشستند تا برخیزند و خطبه بخوانند، از چگاه بریمی خاست و می‌گفت: (هذا رسول الله بین الظاهرکم: اکرمکم الله و اعزازکم به خاور، و اسحاق و اطیاع) این رسول خدا است که در میان شما است؛ خداوند در پرتو وجود او شما را کرامت و عزت بخشیده است. شما نیز از را بی‌بار کنید و از او پشتیبانی کنید، و در بیز او در مقام سمع و طاعت باشد! آنگاه می‌نشست و رسول خدا -صلی الله عليه و سلم- بریمی خاستند و خطبه می‌خوانند.

نمونه‌ای از یبی شرمه این منافق آنکه در نخستین جمعه پس از جنگ ایشان با آن همه دردسر آفرینی و با آن نیرگاه‌ها نشست که به مسلمانان زده بود، از چای برخاست تا همان سخنان را که همیشه می‌گفت اگرود. مسلمانان اطراف جامعه او را گرفتند و می‌کشیدند، و به او می‌گفتند: پنیشی، ای دشمن خدا! اگر شایستگی این سخنان را
نداري، يا آن كارهایی که کرده‌ای؟! او نیز یک روز گردن مردم نهاد و از میان
جمعیت نمازگزاران خارج شد، و می‌گفت: به خدا، انگار که گویی بدریار
که برای خاستگان تا و را تقویت و تأیید کنم؟ مردی از انصار بر در مسجد او را
ملاقات کرد. به او گفت: وای بر تو؛ بازگردتا رسول خدا -صلی الله عليه وسلم-
برای تو از خداوند طلب مغفرت کندا! گفت: به خدا نمی‌خواهم براهم طلب مغفرت
کندا!

با بهودیان بنی نضر نیز عبدالله بن‌اتی ارتباط داشت و با آنان برعلیه مسلمانان توطن‌
می‌کرد؛ تا آنجا که به ایشان قول داد: اگر شما را اخراج کردند، ما هم با شما از
مدينه خارج می‌شویم و اگر با شما کارزار کردنده، ما شما را یاری می‌کنیم؟
همچنین، در گیرو دار جنگ احزاب، از هر بهانه‌ای برای ایجاد پرشانی و نگرانی و
افکندن ترس و وحشت در دل‌های مسلمانان سوء استفاده می‌کردند. چنانکه خداوند
متعال در سورة احزاب داستان‌شان را گزارش فرموده است:

{\text{وَإذَا قَالُوا الْمُفَافُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَا اللَّهُ وِرَسُولَهُ إِذَا غُرِّبْتُمْ}}. 2

او آن هنگام که منافقان و آن کسی که بیمار دل بودند، می‌گفتند: خدا و رسول
خدا جز فریب به ما وعده و وعید نداده‌اند!؟

تا آنجا که می‌فرماید:

{\text{فَبِخَافْضِ الْأَخْزَابِ لَمْ يَذْهَبْوا وَإِن يَاتِ الْأَخْزَابِ نَزَدْتُمُ لَأَنْهَمْ نَكَثُونَ فِي الْأَخْزَابِ يُسَأَلُونَ عَنْ}}.

1 - سیرایب این هشام، ج. ۲، ص. ۱۰۵.
2 - مضمون آیه، ۱۱، سوره الممیز.
3 - سوره احزاب، آیه ۱۱، ۱۲.
4 - سوره احزاب، آیه ۲۰.
«من پندارند که احزاب هنوز نرفته‌اند؟ و اگر احزاب بیایند، اینان دوست دارند که
ای کاش می‌توانستند در میان اعراب بادی‌نشین‌باشدند و از اخبارتان جویا شوند؟
هرچند که اگر در میان شما نیز می‌مانندن، جز اندکی در کارزار شرکت
نیم جستندا؟»

از سوی دیگر، دشمنان اسلام، یهودیان، منافقان، و مشترکان، همگی به خویش
می‌دانستند که عامل پیروزی اسلام برتری می‌داد و کنترل اسلجحه و عده و غنیده و
ارتش و لشکر نیست، بلکه فضائل انسانی و ارزش‌های اخلاقی و اگه‌های برازندگی
است که جامعه اسلامی و همه کسانی که به نخوی با یا این دین سروکار دارند، از آن
برخوردارند، و نیز نیک می‌دانستند که منبع این هم برازندگی شخص رسول خدا-
صلی الله علیه وسلم - هستند که مثل اعیان همه فضائل اخلاقی و انسانی در حد
اعجاز هستند همچنین به دنبال گردش گردنه گنج‌های پایی در طول پنج سال,
دریافته بودند که یکسره کردن کار این دین و یا بذان و هوازادانش از طریق که کار
گرفتن اسلجحه ممکن نیست؛ بنابراین، تصمیم گرفتن که یک جنگ تبلیغاتی وسیع را
از ستاد اخلاقی و فضیلت و آداب و رسوم اجتماعی و هرکنند، و شخصیت رصول
اعظم -صلی الله علیه وسلم- را نخستین هدف این تبلیغات دروغ‌گوی و گمراه کننده
قرار دهند؛ و طبعاً، از آنجا که منافقان هم‌واره در میان صفوف مسلمین نقش استون
پنجم را ایفا می‌کردند، و ساکن مدنی نیز بودند، و در هر زمان می‌توانستند با
مسلمانان در ارتباط باشند، و افکار و احساسات آنان را تحت تأثیر قرار دهند.

مأموریت این تبلیغات را منافقان، و در رأس همه آنان این ایبی، بر عهده گرفتند.

این نقشه منافقان اتگاه آشکارا بازشناخته شد که را بسول خدا -صلی الله علیه وسلم-
با آزمایشات و سربازی چنین بیت جحش، پس از آنکه زیادن حارثی وی را طلاق داد، ازدواج
کردن. از جمله آداب و رسوم ریشه‌دار در میان قوم عرب این بود که فرزنده خوانده.
را همادن فرند صلي مي دانستند، و معتقد بودند كه همسر فرند خواندی برای همیشه برای مردی كه آن فرند را به پسرخواندگی گرفته است، حرام خواهد بود.
وقتی كه نبي اكرم -صلى الله عليه وسلم- با زينب ازدواج كرده، منافقان در روزنامه مناسب باه به تندار خودشان برای ايجاد جو نامناسب بر ضد پيغمبر اسلام پيدا كرده: يكي اينكه زينب بنت جهش همسر پنجم ايشان بود، و قران ازدواج با بيش از چهار زن را مجاز ندانسته بود، بنايابين، چگونه مي توانست اين ازدواج برای آن حضرت درست بوده باشد؟ دوم اينكه زينب همسر فرند ايشان، پسرخوانده ايشان بود، بنايابين، ازدواج با همسر پسرخوانده پرگزرن گناه كبرى- به موجب آداب و رسوم قوم عرب- محصور مي شد. اين بود كه در اين زمينه تبلطيات منفى گسترده اي را به راه ادا خوشتند، و داستانها و افسانها در اين باره ساختند و پرداختند.
گفتند: محمد به طور ناگهاني چشمانش به زينب افتاده و تحت تأيير زينابي او قرار گرفته، و به عشق او گفتار آمده، و به او دل بسته است؛ پسر او زيد نيز از اين مطلب باخير شده، و راه رسيدن به زينب را برای او هموار كرده است. اين تبلطيات ساخته را آن جان انتشار دادندكه حتى در زمان ما آثار اين تبلطيات در كتبهای تفسير و حديث برچيج مانده است.
اين تبلطيات سوء، در صفوف عوام و ضعفاء مسلمين سبيار اثر گذار بود، تنها نازل شدن آيات بیانات قرآن بود كه مي توانست اين بيماري هاي پديد آمده در دلها و سيئها را بهبود بخشد. از جمله شواهد انتشار و سعی اين تبلطيات، آنست كه خداوند سورة احزاب را يا اين سخن خويش آغاز فرموده است:
«يا إلهي اللهَ ألق اللهَ وَأَتْعِلَ اللَّهَ وَأَتْعَلِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيَّمًا حَكِيمًا».
हا हाँ आये प्राप्त, त्योहार ये पश्चिम एके और मतापले म्हे काव्रां वे मतैत्रिक कार मकः; के

---
1- سورة احزاب، آية 1.
خداوند علمٍ و حكمٍ است.

إينها اشاراتي غذراً، و تصویرها كچک شدهای از عملکردهای منافقان پیش از غزوة بین المصطقل است، و پایام بزرگ اسلام، تمامی این آزارها را با صبر و شکبازی و نشان و مدارا تحمل می کردن. عموم مسلمین نیز از دردسر آریّنی های منافقان همواره بر حذر بودند، و صورات رفتارهای ناخوشایند آنان را در خورد می کردن; زیرا، بر اثر آن رسالت ای پیایی، دیگر منافقان را به خویش شناخته بودند! چنانکه خداوند متعال می فرماید:

«اولًا يروین اهله الفتحون في كل عام مربین أمن ثارتون ولا هم يذکرون!»

و آیا نیمی بینند که ایمان در هر سال یک بار یا دو بار آزمون می شوند ، اما نه توجه می کنند و نه ایمان به خود می آیند؟!

عملکردهای منافقان در غزوه بین المصطلح

1. شعار دادن منافقان بر علیه پیامبر

رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– پس از فراغت یافتن از جنگ بین المصطلح در مرجع اقامت داشتند، و مردمان از اطراف به آنها می آمدند. همراه عربان خطاب، خدمداری بوده که ار را چه جهانی غفاری می نامیدند. بر سر آب، خدمدار عربان خطاب با سنان بین و ترجمه درگیر شد و با یکدیگر به زد و خورد پرداختند. آن مرد چنین فریاد زد: ای جمعت انصارا جهاده نیز فریاد زد: ای جمعت مهاجرین!

رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– فرمودند:

(آبدعیه الجاهلیة وآنا بين أظهركم؟ دعوها فاما منتبة).

شاعر جاهلیت می دهد در حالیکه من هنوز در میان شما هستم؟! و اگزارد این

---

1- سورة نبوه، آیه 146.
رقتها را كه بيسار چندش آور است!

خير اين گيرودار به عبِدالله بن أبي بـن سلول رسيد. عدْايه از مردان قوم و قبيلة‌اش در اطراف او بودند و زيدين ارقم نيز كه پسرچه‌ی‌که سن و سال بود در ميان آن جمع بود. عبِدالله بن أبي خشماک شد و گفت: واقعاً چنين كردنده؟ اينان در شهر و ديار خودمان با ما سر ستيز دارند و به ما يزرگي مي فروشنده به خدا مثال ما و اينان هميان ضربات مثل جديدی است كه گفت‌هاند: سنن كلبك يأتك! سيگ را قربه ساز تا خودت را بخورد!

اما وله: لين رجعا الي المدينة ليخرج جن الأغز منها الأذال!»

هان به خدا، همينك به مدينّه باژگرديم، اشراف مدينّه او باش را از آن پيرو خواهد راند!؟

آنگاه روي به اطرافانش كرد و گفت: اين كاري است كه خودتان بس رسر خودتان آوريدا! اينان را وارد سرزمينتان كردید، و اموالتان را با اينان تقسيم كرديدا! هان به خدا، اگر امساك كرده بوديد و دست مساعدته به آنان نداده بوديد، به شهر و ديار ديگري مي رفتند؟

زيد بن ارقم خير به نزد عمیش برد. عمومي ولي نيز رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را در حالكه عمر نزد آن حضرت بود با خير ساخت. عمر گفت: دستور بهد عبادين بشر او را پکد! آن حضرت فروموندن: (فکريباً يا عمر إذا تحدث الناس أن حمّدًا بپائل اصحابه؟! لا، ولكن اذن بالرحيل) آن وقت چگونه خواهدشد وقت مردم بگویند كه محمد برايش را می کشد؟! نه! اما چار بزن كه كچوج مي كنیم! پيش از آن هچگاه بیامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در چنين وقت و ساعتی از جايی كچوج نكرده بودند. همه كچوج كردن. اسبين حضرت با آن حضرت ملاقات كرد و به ايشان تحت گفت و جويا شد كه شما در چنين وقت و ساعت نامتناهي سيار سفر بسته؟!
آن حضرت خطاب به او فرمودند: (أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟) «مگر نشینهدایاً که رفیقتان چه گفت است؟!» گفت: آن شما ای رسول خدا، که اگر بخواهد او را بیرون خواهد راند. بخدا، ذلیل اوست و عزیز شما! اگنا گفت: ای رسول خدا، با اودمادا کنید. به خدا، شما را خدا برای ما رسندید. در حالی که قوم و قبیله وی براو تاج تدارک دیده بودند و کم مانده بود که تاجگذاری کندا او هنوز هم فکر می‌کند که شما پادشاهی را از او پاگرفته‌اید؟ پامیر اکرم – صلی الله علیه وسلم – آن روز را تا به شام و آن شب را تا به صبح، و ساعات آغازین روز بعد را به راه ادامه دادند تا وقتی که حرارت آفتاب مردم را آزار داد. آنوقاً با همراهانشان باران‌داختند، و مردم همینکه دست و پایشان به زمین رسید به خواب رفتند. رسول خدا – صلی الله علیه وسلم – این کار را به خاطر آن کردن که مردم از گفتگو درباره آنچه گذشته بود، منصرف گردند.

این آنی از سوی دیگر با خیری که زیدین از امام خمینی می‌آمرا و این گوش رسول خدا – صلی الله علیه وسلم – رسانیده است. به خدا سوگند یاد کرد که آنچه را زیدین ارقم گفت است، وی نگفت و هرگز از زبان و دهان او برای نمایه است. عده‌ای از انصار که در اطراف رسول خدا – صلی الله علیه وسلم – بودند، گفتند: ای رسول خدا، شاید این پسرخی سخن او را درست نفهمیده و عین عبارت این مرد را به ذهن نبرده باشد؛ بنایا را بر این بگذارید که وی راست می‌گویدان زید گویی: چنان اندوهی بر مسن مستوا گردد که تا آن زمان همیشه آن را تجربه نکرده بودم! در خانه نشستم، تا خداوند این آیات را نازل فرمود:

«اذا جاءك أيمناكمون».

آنها چه منافقان به ند و تو بیایند.

تا آنجا که می‌فرمایید:
هُمُ اللَّذين يَقْلُونَ لَا نَفَقُّونَ عَلَى مَنْ عَبَدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَقْضُواِ.

»هم ايناند كه مى كونى: به اطرافىان رسول خدا مساعدت مالى نکيند تا پرآندقه
شوندا!

تا ناجا كه مى فرمايده:

...لیخَرْجِنَّ الْأَعْرَضَ مِنْهَا الْأَذِلَّ.

عزیزان مدينى ذلیلان را از آن بیرون خواهد راندیا

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دنیال از فرستادن این آیات را براي مى خوابندند
و قرموئند:

(إن الله قد صداقك). "خداوند گفت: تو را تصديق قرموئ!" ۲

پسر اين منافق، عبدالله بن آبى، مرد شایسته ای بود و از یکان صحابه بود. از پدرش
پیاری جست و بر درواژه مدینه ايستاد و شبستر را از غلاف بیرون کشید. وقتی
ابن آبى سر رست، به او گفت: به خدا، از اینجا گذر نمی کنی تا آنکه رسول خدا به تو
اجازه ورود بدهد! زیرا که عزیز اوست و ذیل توانی؟! وقتی پیامبر اکرم -صلى الله
علیه وسلم- به درواژه مدینه رسیدند، به او اجازه ورود دادند، و عبدالله دست از سر
او برداشت.. پیش از آن نیز عبدالله بن آبی گفت: بود: ای رسول خدا، اگر خواستید او
را پکشید، فرمان قتش را به من بدهید: من به خدا سرش را برای شما مى آورم!" ۳

۲- داستان افک
قضیه افک تیز در خلال همین غزوه اتفاق افتاد. خلاصة داستان اینکه عایشه -رضی الله عنه- را به حکم فرعمه که به نام آمده بود -چنانکه رفتار معمول آن حضرت با همسرانشان بود- در این غزوه همراه خودشان برد. در راه پاگشش از جنگ با بنی المتصدق در یکی از منازل بین راه بار اندختنند. عایشه به ریای قضای حاجت از میان جمعیت کاروان بیرون شد. گلوبندی را که از آن خواهرش بود و از وی به عاریت گرفته بود، گم کرد. پاگشش تا در همانجا یا که آن گلوبند را گم کرده بود به‌درون وقت آن را پیدا کند. در این آن افرادی که هودج عایشه را بر روی شتر می‌نواستند، سر رسیدند، و به گمان اینکه وی در آن است، هودج را بلند کردن و بر شتر سوار کردند. از سبک بودن هودج هم تعجب نکردنند: زیرا، وی کم سن و سال بود و آن چنین گوشته که وزن او را سنگین کند بر اندام او ظاهر نشده بود. همچنین، وقتی چند نفر برای برداشتن و سوار کردن یک هودج کمک کنند، از سبک بودن هودج روی دستاشان به شکفت نمی‌آیند: چه با اکر یک با دو نفر هودج وی را بلند کردند، تشغیر اوضاع و احواز بر آنان پوشیده نمی‌ماند.

عاشیه به محل بارانداز کاروان رسید. گلوبند را پیدا کردند به‌درون پرکنده. پرکنده دارد در همان محل بارانداز بر زمین نشستند، و فکر کرد که دیبری نمی‌پاید کاروانیان متوجه غیبت او می‌شوند و به جستجویش می‌آیند. اما، خدا با کار خوشی چیره است: همه آموز را از بالایی عرش خویش آن چنان که می‌خواهد تبدیل می‌فرمایند. خواب بر چشمان قی غلبه کرد. خوابیدن و از خواب بیدار نشد، مگر وقتی که شید صفاتان مطلب می‌گوید: آنالله و آنالیه راجعون! همسر رسولخدا -عسکی اللّه عليه وسلم- ؟

صفوان در واسط جاهای لشکر بارانداخته بود: زیرا وی بر خواب بود. وقتی عایشه را دید، شناخت: زیرا که پیش از نزول حکم حجاب، او را می‌دیدن. انانه گفت و
آشترش را خوابانید. عابشه را نزدیک شتر برود و از این سوار کرد، و حتی یک کلمه‌ای با او سخن نگفت. و عابشه جز همان انتظار از او هیچ سخنی نشیند. صفوان زمزم ناقد را بر دوش گرفت و از این سوار بر شتر به دنبال خود می‌کشید. تا او را به لشکریان رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- رسانید. لشکر اسلام در شدت گرماى وقت چاپ شت بار اندخاث یودند.

وقتی مردم این صحنه را دیدند، هرکس با به شخصیت خودش، هر آنچه لایق خودش بود بر زبان آورد. آن مرد پرپیر، درخواست، این آبی، راه نفسی پیدا کرد.

اندکی از حرارت نفاق و حسادت که در اندرونش شعله‌روح بود کاسته شد. ساک‌زدای افنک را سامان داد، و به شاخ و پرگ دادن آن پرداخت، همیا با شاپ کردند. و تا آنجا که توانست بر سر آن بگو مگو به راه اندخاث، و طول و تفصیل برای آن ساخت و پرداخت. پارانش نیز برای خود شیرینی و خوش خدمتی هرچه توانستند کردند.

وقتی رزمیدبان اسلام به مدت‌های وارد شندند، اصحاب افنک داد سخن دادند. اما رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سکوت کردند و هیچ سخنی نمی‌گفتند. چون مشاهده کردن که زنول وحی به تأخیر افتاده و فترت وحی به طول انجامیده، با اصحابان در ارتباط با جدایی از عابشه مشورت کردن. علی-رضی الله عنه- به کتابی نه با صراحت پیشنهاد کرد که از او جدای شود، و همگی دیگری به جای او اختیار کندند. اساسا و بعضی دیگر از صحابه پیشنهاد کردند که از او جدای شوندند، و به سخنان دشمنان توجهی نکنند. یامبر پروگ اسلام بر فراز منبر ایستادند و به سرزمین عبادت‌های بر آن پرداختند. اسیدن حضرت، رئیس طایفه اوس دو مطلب شد که وی را به قتل پرساند. سعیدن عباده رئیس طایفه اوس- طایفه ایبیانی- را حمیت قبیله‌ای گرفت، و میان آن دو سخت‌خانه رد و بدل شد که دو طایفه در یکدیگر
برآشتدن. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آنان را امر فرومودن که کوتاه یا پاییند، و خود نیز ساکت شند.

در آن اثناء، عايشه مدت یک ماه بیمار بود و از داستان افک هیچ چیز نمی‌دانست; هرجمند، می‌دید که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آن لطف و محبی را که بیش از آن هرگاه بیمار می‌شد به او ابراز می‌دادند، این بار ابراز نمی‌دارند. همینکه به‌همدیابی بی‌پاسیت، با آمیزه‌شانه از خانه پرور شدند تا قدری قدیم بزنند. آمیزه‌پاش در سرانداز پشته‌ای که داشت گیپ کرد و زمین خورد. وقیفی چنین شد، فرزندش را نفرین کرد. عاشیه به او اعتراض کرد که چرا پر‌ش را نفرین می‌کند? آمیزه‌پاش ماجرا را برای او بیان گفت. عاشیه به خانه برگشت و از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اجازه خواست به نزد پدر و مادرش رفت و از حال و قضیه‌های آخر شد. گریختن آغاز کرد. در شب و یک روز تمام گریست و خواب به اندازه سورمه کشیدن نیز پلک چشم‌شان را نواخت، و حتی یک لحظه‌اش چشم‌شان پاز ناپیدا، تا آنکه پنداشت گریزه پیامدار جگرش را بر می‌شکافد.

در این اوضاع و احوال بود که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آمیدن، ولی‌الورود شهادت‌ین بر زبان راندند، و فرومودن: اما بعد: ای عاشیه، درباره تو با من چنین و چنین گفتند. اگر تو به گناه باشی خداوند بی گناه تو را آشکار خواهد ساخت: و اگر گناهی مرتبک شدی، از خداوند طلب مغفرت کن، و به درگاه او توبه کن: که بنده هرگاه به گناه اعتراف کند و به درگاه خداوند توبه کند، خداوند تو به‌داش را می‌پذیرد! اشک چشم‌شان پاز ایستاد و به هر یک از پدر و مادرش که اشاره کرد که پاپ‌سخ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را به‌دهند، ندانستند چه یاد به‌گویند. عاشیه خود گفت: به خدا، من نیک می‌دانم که شما این داستان را شنیدنی‌اید، و در ادعای جانان نفوذ کرده است، و شما آن را باور کردید! حال، اگر من به
شمار يغوص بمشاهد- كه خدا هم مي داند كه من بي گناهم شما حرف مرا باور نميكنيد: و اگر به چيزي كه خدا ميياد من از آن بدورم اعتراف كنم، حتماً شما باور مي كنيد! بخدا، من برای خودم و برای شما الگوي بهتر از اين نمسى یابم كه بدر
يسوف گفت:

»قصر جميَلَ وَالله المُستعانَ علَى مَا تصفونَ.

به زيبايي شکيبايي خواهم كرد، و تنا خداوند است كه مي توانند در ارتباط با اينچه
شما باز مي گويد مرا كمك كنيد!«

آئگاه به كتراي رفت و خواید. همان ساعت و حي نازل شد. رسول خدا -صلى الله
عليه وسلم- به خود آمدندر حالى كه مي خشيدند. نخستين كلمهای كه بر زبان
آوردن اين بود: اي عايشه، همان خداوند تو را تبرئه فرموده
مادر عايشه به وى گفت: برىز و به تردئه شوهرت بروا عابشه برای آنکه نشانمانى از
پاکدامانى او باشد. و نيز به خاطر اطمینانى كه به محبت رسول خدا -صلى الله عليه
 وسلم- داشت، گفت: به خدا برنيمي خيزم و تردئه او نمي روم، و جز خداوند سياس
هيچکس را نمي گويد!

آياني كه در ارتباط با قضيه افک نازل شد، آيات بازدهم تا بستم سورة نور بود كه
با اين سخن خداوند متعال آغاز مي گردد:

»آن الذين جازوا بِالأَفْعَلاَتِ غَضَبًا نَمَّكُمْ. «آنان كه اين داستان افک را ساختند و پرداخلتند.

و گروهي سازمان باختم در ميان شمايند!«

از اصحاب افک، مستحل بن اثاثه، حسان بن ثابت، و حميت بن هشمي را هر يک
هشتاد نازيانه زدند، اما، اين حد شرعي را بر آن مرد پلید. عباد الله بن ابي - با آنکه
سرکردگي اصحاب افک بود و به قول قران بود بَمَّذْ يَوَلِّي كِتَابَ مُنِيبًَ (يعني عبده

__________________________
1- سورة يوسيف، آيه ۱۸.
این وزر و بال افک از آن او بود- جاری نکردن؛ شاید به این دلیل که اجرای حدود شرعی از عذاب به‌کاران می‌کاهد، در حالی که خداوند به عبیدالله بن آبی و عده عذاب عظیم در آخره داده بود؛ و شاید، به دلیل همان مصلحتی که رسول خدا- حمیله الله عليه و صلی الله عليه وسلم- به خاطر آن از قتل وی صرف نظر کرده بودند!

به این ترتیب، پس از یک ماه تمام، ابرهای تیره شکا و ترید و نگری و پریشانی از جوی اجتماعی مدتی کنار رفت و مرکزه منافقان پس از آن دیگر توانست سرخ را بلند کند.

* ابن اسحاق گوید: از آن به بعد، دیگر هرگاه عبیدالله بن عیبی دسته گلی نازهایی به آب می‌داد، قوم و قبیله‌اش خودشان او یا سرزنش می‌کردند و از او باز خوست می‌کردند و را و را تحت فشار قرار می‌دادند. آن هنگام، رسول خدا- حمیله الله عليه وسلم- به عمر فرمودند:

(۲) کيف ترى يا عمر؟ أها والله لو قلته يوم قلت في اقتله لأرعدت له آنف؛ لو امرهٔ اليوم يقتله

(۲) حالا نظرت چیست، ای عمر؟ هان به خدا، اگر آن روز که به من گفتی او را بکشم او را کشته بودم، بینه‌های پریباد رعداسا می‌گریختند، که اگر امرورز همان‌ها را فرمان دهم که او را بکشند، او را خواهد کشت!

عمر گفت: به خدا نیک دانسته که فرمان رسول خدا از فرمان من پربرکت‌تر بود.

---
1- سلیح البخاری، ج. ۱، ص. ۳۷۴، ج. ۳، ص. ۶۹۸-۶۹۶، زاد المعاذ، ج. ۲، ص. ۱۱۲-۱۱۳، ص. ۱۱۵-۱۱۳.
2- سیرت ابن‌هشام، ج. ۲، ص. ۲۹۷-۲۹۸.
سیدهای بی‌افزای غزوة فریض

1. سریه عبدالرحمن بن عوف بعدها مقصد دیار بنی کلیب، دومه الجندل، در ماه شعبان سال ششم هجرت.

رسول خدا -صلي الله عليه وسلم- او را روبروی خود شیخانداند و با دست خودشان عماده بر سر او پچیدند، و او را به نیک رفتاری تمام در جنگ سفارش فرمودند. و به او گفتند: اگر سر به فرمان تو نهادند، دختر پادشاهان را به همسرى خودت دربهاور با عبدالرحمن بن عوف، مدت سه روز در دیار آنان اقامت کرد و آنان را به اسلام دعوت کرد. همگی اسلام آورندند، و عبدالرحمن بن عوف با تماش این بنت آیین -که مادر ابوبکر باشد- ازدواج کرد. پدر تماشای رئیس و پادشاه بنت کلیب بود.

2. سریه علی بن ابیطالب به مقصد دیار بنی سعد بن بكر فدک در ماه شعبان سال ششم هجرت، داستان از این قرار بود که بر سرول خدا -صلى الله عليه وسلم- خبر دادند جمعتی قصد مددرسانی به پهلویان را دارند. آن حضرت علی را به دویست مرد جنگی به سراغ آنان فرستادند. علی با همه‌ها نشان شویدمی‌کرد، و روزها را کمین می‌کرد. جاسوسی از آنان را دستگیر کرد. او اقرار کرد که روی که خبر اعلام کردند، تا مرز امامی آنان را برای دارای پهلویان در برقرار خرما خبر به آنان اعلام کند. همچنین آن فرد جاسوس، مکان تجمع بینی سعد را به رزمندگان اسلام نشان داد. علی بر آنان شیخوخ زد و پانصد شتر و دو هزار گوسفند به غنیمت گرفت، و بنی سعد همه گریختند و از آن منطقه برای همیشه کوچیدند. رئیس بنی سعد و قرب غلام بود.

3. سریه ابوبکر صديق- بی- زید بن حارثه- به مقصد وادی الیت، در ماه رمضان سال ششم هجرت. تمردان از طایفه بنی نزاره قصد ترار نبی اکرم -صلى الله عليه
وسلم - را داشتند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اوبیکر صدیق را اعرام فرمودند. سلمیه بن اکبر گوید: من همراه او بودم؛ وقتی نماز صبح را گزاردم، فرمان حمله داد؛ ما نیز حمله برده و بر آنان شیخوخون زدیم. بر سر بركة آب آنان وقتیم، و اوبیکر هرکه را از آنان دریافت از دم تیغ گذارند. گروهی از آنان را دیدم که زنان و کودکان بسیاری با آنان بودند. ترسیدم که پیش از من خودشان را به کوهستان برسانند. شتابان خود را به آنان رسانیدم و نبرد افتکندم که میان آنان و قله کوه فرود آمد. وقتی فرود آمدن آن تیر را مشاهده کردن، ایستادند. در میان آنان زنی بود که ام‌قرفه نام داشت و پوستی کهنه بر دوش داشت. دخترش نیز که یکی از زبان‌خوانندگان زبان جنگی بود. آنان را با خود به نزد اوبیکر برده، اوبیکر دخترِ ام‌قرفه را به مدت چنداهی جاپزه داد. دریا، مجدداً دست به جامه‌های او نزدود، زیرا رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از پیش دخترِ ام‌قرفه را از اوبیکر خواسته بودند. آن حضرت وی را به مکه فرستادند، و در عوض او شماری از اسیران مسلمان را که در مکه دریافت کرده بودند، آزاد کردن. ام‌قرفه همان شیطان‌ترین بود که قصد ترویج نورِ اسلام -صلى الله عليه وسلم- را داشت، و سپس‌کار را از خاندان خواجه برای این منظور آماده کرده بود؛ و سرانجام به کیفر خود رسید و تمامی آن سی تن نیز به قتل رسیدند.

۴. سریه کرُزین جابر بن فهری به مقصد غربی نماید. در حالی که مسلمانان در شرق هجرت دستیاک از این قرار بود که گروهی از غفلت و غزیه اظهار مسلمانی کردند و در مدتی افکار کردند. آب و هواه می‌خورند به آنان نسخت. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آنان را با چندین شتر به چراگاه‌ها فرستادند و به آنان دستور دادند از شیر و

----
1- نک: صحیح مسلم، ج. ۲، ص ۸۹، بعضی مگونید: این سیری در سال هفتم روز داده است.
شأش آن شتران بنوشند. وقتى كه سلامتى خودرا باز يافتند، چویان رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را کشتند، و شتران را با خود بردنند، و از مسلمانى به کفر روى آورند. پیامبر کرم - صلى الله عليه وسلم - گرد فهرى را با بیست تن از صحبه در پى آنان فرستادند، و غزیتى را پان پنین کردنند:

(اللهم اعلم عليهم الطريق، وجعلها عليهم أضيق من مسك).

«خداوند خشعنشان را نسبت به جاده کور گرداند، و راه و جاده را برای آنان از دستند تنگ‌تر گرداند!»

خداوند خشعنشان را نسبت به جاده کور گرداند، و هم هدیه‌گذارشند. دست و پایانشان را قطع کردنند، و در خشعنشان آهن گذاخته فرو کردنند، تا به کیفر کارهایی که کرده‌اند برسند؛ آنگاه آنان را در ته‌های کنار می‌سدن رها کردنند نا همانجا جان دادند. داستان این جمعت در صحيح البخاری به روايت از آنس آمده است.

***

سيره نویسن بعد از این سرايا، گزارش سره عضورى امپریالى ضروری و مسلمة بن ابي سلمه را در ماه شوال سال ششم هجرت می‌آورند؛ به این شرح که وی به مكه وافقت تا ایوبسیان را ترور کند؛ زیرا، ایوبسیان مردی اعراى را در فرستاده بود که پیامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - را ترور کند. هیچکس از دو مأمور موفق به ترور موردنظر نشدند. نه این و نه آن. ذیلاً یادآور می‌شوند که عمرو در بین راه سه‌تین را

____________________
1- این مرد همان کسی است که به چراگاه‌های مدنیه حمله بهره‌برده بود، غنزو سوگون در ارتباط با ار صورت پذیرفت. بعد از اسلام اورد. و در روز فتح مکه به شهادت رسید.
2- زادالمعام، ج. ۲ ص. ۱۴۲.
3- صحيح البخاری، ج. ۲ ص. ۶۰۲.
کشت. همچنین، یادآور می‌شود که عمرو در این سفر پیکر شهید خُنیب را از دستان کفار بازگرفت، در حالی که بازگشت مشهور، شهادت خُنیب چند روز یا چند ماه پس از حادثه رجوع روا یاد داده، و حادثه رجوع در ماه صفر سال چهارم هجرت بوده است. نمی‌دانم که آیا این دو سفر در نظر سیر همویان به هم آمیخته، یا این دو موضوع مربوط به یک سفر واحد در سال چهارم بوده است. به هر حال، علایم ظاهر شده است. وجود چنگ یا درکریک را در دستور کار این سریه منکر شده است.

***

همه اینها، سرایا و غزوانی بودند که پس از چنگ احزاب و قتل عمامی به تریزوی صورت پذیرفتند. در هیچک از این سریه‌ها یا غزوهای کشتار سختی در میان طرفین روز نداده و تعدادی برخورد ساده بود. غالب این سریه‌ها طبیعت عملیات کسب خبر از دشمن برای تحریکات تأثیر باید دشمن را داشتند. و هدف از اجرای آنها.
فصل دهم
صلح خذبیه

عمره خذبیه و انگیزه آن

وقتی اوضاع و شرایط در جنوب العرب تا حدود زیادی به سود مسلمین دگرگون گردید، طلیعه‌های پروروزی هزار و موفقیت قطعی دعوت اسلام انذک اندرک به ظهور می‌پوست، و مقدمات لازم برای تثبیت حق مسلمانان در ارتباط با ادای مناسک و عبایت خداوند در مسجدالحرام که از شش سال پیش مشرکان راه آن را به روه مسلمانان پیش بودند، فراهم می‌آمد. رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– در مسجد، در عالم خواب دیدنده که خود و اصحابیان وارد مسجدالحرام شده‌اند، و ایشان کلید عرب به دست گرفته‌اند، و همگی طاویف کردند و عمره به جای آوردنند. و بعضی از سرها را تراشیدند و بعضی به جای سر تراشیدن تقصیر کردند. آن حضرت ایب رؤیای صادقه را برای اصحابیان بازگفتند؛ همه شادمان شدند، و چنان پنداشتند که در همان سال وارد مکه خواهند شد. پیغمبر اکرم –صلى الله عليه وسلم– نیز به اصحاب فرمودند که قصد عمره‌ی دارند، و اصحابی نیز آماده سفر شدند.

همچنین پیامبر بزرگ اسلام، قوم عرب و بادیهیان همگی را فراغوان‌تند تا نا بیان کرده و غمره عزیمت کنند. بسیاری از جوانان ترینه به این سفر درداختند. پیغمبر اکرم –صلى الله عليه وسلم– شخصاً جامه‌ایان را شستند، و تأکیدهایی که در مسجد جامه‌یان خود ساختند، و در روز رسولدیه‌ی پیامبر دلیل‌های سال ششم هجرت از مدینه خارج شدند. ام‌سلمان همسر آن حضرت نیز با یکهزار و چهارصد تن دیگر از مسلمانان و به قولی: یکهزار و پانصد تن همراه آن حضرت بودند. در این سفر هیچکس مسلح نبود، مگر به...
حرکت مسلمانان به سوی مکه

پیامبر اسلام به سوی مکه عزیمت کردن، وقتی به ذی الحلقه رسیدند، حیوانات قربانی را قلاده زدند و نشانه‌گذاری کردن، و احراز عمره بستند؛ تا مردمان همگی ایمن شوند از اینکه ایشان قصد جنگ ندارند. پیشاپیش جاموسی از خزاعه را مأمور کردن که اخبار مربوط به قریش را به ایشان برساند. وقتی به نزدیکی غزفان رسیدند، آن جاموس پراشیان خبر آورد که طایفه کعب بن لؤل احاشی ۱ را بر عليه شما بسیج کرده‌اند. و جمعیت ایبوه را برای روپارویی با شما تندارک دیده‌اند و می‌خواهند باشما کارزار کنند، و مانع رفتگی شما به خانه خدا شوند. پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وسلیم با اصحابان مشورت کردن و فرمودند: موفقیت که بر سر زنان و کودکان این جماعت که به یاری آنان رفته‌اند برپا و آنان را به اسارت خود در آورید؛ تا اگر بر سر جای خودشان نشستند، شکست خورده و اندوزه‌گی باشنند و اگر فرار کردن، گردندی خواهند بود که خدا آن را قطع کرده است؟ یا نا

۱- آحاشی قومی عرب زبان بوده‌اند از تیره‌های بنی کنانه و دیگر طوایف، و چنانکه از لفظ احاشی منباد به ذهن می‌گردد. اهل حبشه نبوده‌اند. بلکه مسیحیان بوده‌اند به خصیص که در پایین مکه در موضع عینی ارک، که با مکه شش میل فاصله دارد. در دامنه این کوه به جاری و یاد عربان بین عبد مناس بن کنانه و بن منصیق، و صیاغ سعد بن عمر، و بن الفریقیه می‌گردد مرهوض همپیمان کرده‌اند. و همگی به خداوند سوگند خوردند که: ما بر علیه ایشان، یاد و حفاظ خواهیم بود، وتا لیل ویژه تاریک و روشن می‌گردد، و تا زمانی که کوه حبشی در جری خود استوار است! بنابراین، که تاریخه «حاشیه قریش» مسیب بودن آنان به کوه حبشی بوده است (معجم البلدان، ج ۲، ص ۴۱۴؛ المنیق، ص ۳۷۵).
آنکه می‌خواهید آهنگ این خانه خدا کنیم، و هرکس سر راه را بر سر مایه‌گفت با او و کارزار کنیم؟! یوشع گفت: خدا و رسول او دانایند؛ اما، ما به قصد عمره آماده‌ایم، و برای جنگ با هیچکس نیامده‌ایم؛ در عین حال، هر کس میان ما و خانه خدا حائل گردد، با او کارزار خواهیم کرد؟! نبی‌کریم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: پس راه بیفتیدا! همه به راه اندازند.

مماونت فیشی از رفتار مسلمانان به زیارت خانه خدا فیشیان، وقتی شهیدند که پامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- از مدتی خارج شده‌اند، یک انگیزه مشترک تشکیل دادند، و در آن انگیزه تصویب کردند که به هر ترتیب ممکن مسلمانان از رفتار به زیارت خانه خدا باز داشته شوند! لذا نه چنانکه پس از اعراض رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از حمله به احیش، مردی از بینی کمپ برای ایشان خبر آورده که فیشیان در ذی طویل فرود آمدند، و دریکل سوار به فرماندهی خالدین ولید در گرگ بر می‌سیر بر سر راه اصلی که به مکه متهی می‌شود، به حالت آماده‌بند ان. عملالاً نیز، خالد درصد دادن بازداشت مسلمانان از ادامه مسیر بی‌پرده و با سوارکارانش در برابر مسلمانان در جایی که طرفین هم‌دیگر را بینگردند، استاد. خالد وقتی دید مسلمانان نماز گزارنده و رکوع و سجود می‌کنند، گفت: ایشان خالد و یزید! ای کاش بر آنان حمله می‌پردازد کارشناس را یکسره می کردیم! آنگاه تصمیم گرفته که به هنگام نماز ناکامان بر مسلمین حمله ببرد؛ اما خداوند حکم نماز خوف را نازل فرمود، و این فرصت را در دست خالد گرفته شد.

پرهیز پامبرکرم از نبرد خونین رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- راهی پرپچ و خم را در میان کوه‌ها و دره‌ها در پیش گرفتند، و همراهانشان را به سمت راست از میان وادی خم‌هش در مسیر.
بردند كه ايشان را به تينيالمرار در نزديكي حدبيبه در سمت پايين مكه مرسانيد و راه اصلی مكه را كه از تنعيم مي گذشت و مستقیماً به حرم امن الهي منهي مي شد، در سمت چپ خوش شيانهندن. و تما خالد مشاهده كرد كه گرد و غبار لنگر اسلام از مسيري كه به طرف او مي آمد منحرف گرديد. شتابان به سوي قريش تاخت تا به آنان هشدار دهد.

از آن سو، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مسير خود ادامه دادند. وقتی به تينيالمرار رسیدند، شتر آن حضرت خود را بپر زمین افکند. مردم گفتند: خل! اما اشتر آن حضرت از جاى برخاست. گفتند: خلاجات القصواء! قصواء از پاى در آمدا!

پيامبر اكرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (ما خلاجات القصواء; و ما ذاک لى يخلق; ولكن حبيها حايى الفيل)

»قصواء از راه نانادى! و چنين عادتى هم ندارد! بلکه هماناتى كه فيل ايرى را از رفتن باژاداشتى. اين شتر را نيز باژاداشته است!«

آنگاه فرومودند:

»والذي نفسي بيهده، لا يسألني خطه يعظمون فيها حرامات الله إلا أعطينهم إياها).«

سوگند به آنگه جانى در دست اوست؛ هر شيواى را كه به من پيشههاد كند و در آن حرمت حريم الهى را رعايت كرده باشد، از آنان خواهم پذيرفت!«

آنگاه شتر خوش را از چاى حركت دادند و راه خود را نغير دادند و رفتن تا به انتهاي حدبيبه رسيدند و در كنار چشمه كمأى فروى آمديد كه مردم به زحمت از آن آب برمى داشتند. و دويرى ناپايه كه آن هم خشك شد. از تشنگى به رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شکايت پردند؛ آن حضرت تيرى از تيردان خوش درآوردند و به آنان دستور فرومودند كه آن تيرى در چشمه قرار دهدن به خدا، يپيوسته از آن چشمه آب مي چوشيد تا همه سيراب شندند و از آب بيرى ناز گرديدند.
ميانجیگری بدلیل میان پیامبر و قریش
و فوقی رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - استقرار یافتند. بدلیل بن ورقاء خزاعی با
چند تن از مردان خزاعه نزد آن حضرت آمده. مردمان خزاعه همواره امرار رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در میان اله تهامه بودند. بدلیل گفت: من از نزد طایفة کمپ بن لوزی می‌آیم. در نزدیکی آبها حذفیه فرود آمدند و حتی اشتراز
تازه به دنیا آمده خوشناع را نیز با خود آورده‌اند. و قصد دارند با شما کارزار کنند،
و نگذارند که به خانه خدا بروید. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرمودند:
(یا) من نمجی لفتال آقد، ولکن جنای معصرین، وإن قریشا قد فتنه در الحب وآصرت هم؛ فان شاوا
مادقم و تخنی بینان الناس، وإن شاوا آن بدخوا فیما دخل فی الناس فعلوا، وإلا فقد جمو;
وان هم این‌ها إلّا الفقنت، فوالذي نفسي بیده لآفاتهم علی أمري ها حی تندق سالمی، أو لینذن
الله آمره).
«ما برای نیزد با هیچکس نیامده‌ایم: بلکه آمدایم تا عمره بجا بیاوریم. قریش نیز از
جنگ زیان بسیار دیده‌اند و از کارزار به ستوه آمدایند؛ اگر بخواهند، من با آنان
سازش خواهم کرد؛ آنان نیز مرا با مردم واقوطی از که مردم رفت‌اند دیهنده، قرنین کنند؛ اگر نه این و هه آن. معلوم می‌شود که تجدید قما
کرده‌اند. و اگر حتماً اصرار به جنگ دارند، سوگند به آنکه جانم در دست‌اوست،
در راه این دعوت خوشنی، آن جنای با ایشن قارزار خواهم کرد که جان اتفاف به
درآید؛ یا خداوند کار خوشنی را پیش برداً
بدل گفت: من سخن شما را برای آنان بارخواه می‌گفت. به راه انداز و رفت تا به نزد
قریش رسید. گفت: من از نزد این مرد به نزد شما می‌آم: شنیدم که او سختانی
می‌گوید؛ اگر می‌خواهید سختناش را برای شما بگویم؟
نابخداشان گفتند: نازی نداریم که تو جزی برای ما بگویی! اما خریده‌اند اشناً
گفتند: آنچه را که شنیده‌ای بازگو کن! یبدیل گفت: شنیدم که وی چنین و چنان می‌گوید. قربیمان مَکَرَز بن حفص را فرستادند. وقتی رسول‌خدا-صلی الله عليه وسلم- را دیدند، فرمودند: این مردی نیرگباز است! اما وقتی نزد آنحضرت آمد و با ایشان سخن گفت، آن حضرت همان سخن‌خانی را که یبدیل و همراه‌اشان گفت‌باودن، با وی نز گفتند. این هم نزد قربش بازگشت، و برای آنان بازگفت.

فرستادگان قربش نزد پیامبر

مردی از کناته، به نام خلیس بن علی‌خان، گفت: بگذارید من نزد او بروم؟ گفتند: نزد او برو و وقتی به چایی رسید که پیامبر اکرم-صلی الله عليه وسلم- و اصحاب آن حضرت را می‌دید، رسول‌خدا-صلی الله عليه وسلم- فرمودند: این فلان کس است، و او از آن جماعتی است که قربانی را گرامی می‌دارند! حیوانات قربانی را به سوی گسل دارید! مسلمانان حیوانات قربانی را پیش ایشی ری و گسل داشتند، و خود نیز لبیک گویان از او استقبال کردند. وقتی چنین دید، گفت: سبحان‌الله! سزاوار نیست که این جماعت از رفتنه به خانه خدا بازداشته شوند؟ نزد یارانش بازگشت و گفت: حیوانات قربانی را دیدم که قلاه به‌ساند و نشان‌گذاری کرده‌اند؛ من موافق نیستم که ایمان بازداشته شوند! و میان او با قربیانه سخت‌خانه رده و بدل‌شدن که راوی می‌گوید آن سخن‌خانی را از بردارم!

عروه بن مسعود ثقفی گفت: این مرد به شما راه و روش عاقلانه‌ای را پیش‌هاد کرده است از او پییکر و بگذارید من نزد او بروم! عروه نیز نزد رسول‌خدا-صلی الله عليه وسلم- آمد و با آن حضرت گفتگو کرد. نبی اکرم-صلی الله عليه وسلم- نظر همان سخن‌خانی را که یبدیل گفت‌باودن، با او نز گفتند. در آن وقت، عروه گفت: ای محمد، فرض کن که قوم و قبیله‌ای را ریشه‌کن خاتمی؛ آیا تاکنون شنیده‌ای که
اُحدها از قوم عرب پیش از تو با خویشانداتش چنین جفا روی داشته باشید! و اگر کار تو صورت دیگر داشته باشد، من چهره‌هایی مصمم در اطراف تو نمی‌بینم: من عده‌ای اویشان به می‌بینم که اطراف تو را گرفته‌اند، و از آنان بریم‌اید که گریزند و تو را وانده‌ند! اوبیکر به او گفت: امضاُی بیرالالات! ما از چن اور آی می‌گریزیم؟ گفت: این کیست؟ گفتند: اوبیکر! گفت: همان، سوگند به آنکه جام‌د در دست اوست: اگر نبود احساسی که پیش از آن بر من روا داشته‌ای و من هنوز از عهده مقابله آن بریم‌اید، پاسخ تو را می‌دادم! و همچنان گفته‌گویش را با نیبایکرم صلی الله علیه وسلم- ادامه می‌دادم، و هرگاهی در میان گفته‌گویی دست به سوی ریش رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم-، میریبد. مغیره‌ی بن شعیب بالای سر پرامبرکرم صلی الله علیه وسلم- ایستاده بود و شمشیری در دست و کلاه خود بی جاده، و هربار که عروه به ریش پرامبرکرم صلی الله علیه وسلم- نزدیک شد، با ته غلاف شمشیری روی دستش می‌زد و می‌گفت: دستت را از ریش رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم-، نگاهدار! عروه بسیاری کرد و گفت: این کیست؟ گفتند: مغیره‌ی بن شعیب! گفت: ای بی وفا؟! مگر من نبودم که برای رفع و رجوع آن نیرنگی‌بازی تو آن هم‌ه کوشش کردم! مغیره‌ی در عهد چاهیت با جمعیت همراه شده بودن، و سپس تمامی آنان را کشت و امیانشان را ربوده بودند، آنها آمدند و اسلام آوردند. نیاکرم صلی الله علیه وسلم-، فرودند: اسلام تو را مپذیریم، اما آن اموال به مین ربطی ندارد! (مغیره برادردار غریبه بودند).

آنگاه غریبه مدتی اصحاب رسول‌خدا صلی الله علیه وسلم-، را زیر نظر گرفت و مراتب تعظیم و تکریم مسلمانان را از آن حضرت مشاهده کردند. آنگاه، به نزد اصحابش بازگشت و گفت: ای قوم من، بخدا، من بر پادشاهان وارد شده‌ام، بر قصر و خسرو و نجاشی: به خدا، پادشاهی نا ندیده‌ام. چنان که اصحاب
 предлагает می‌کند. زیرا و گرامی بدارند! به خدا، اگر آب دهان بیاندازد، همه دست‌ها را پیش می‌آورند. یکی از آن دست‌ها به‌شکوه و آن را به صورت و اندامش بمالید و هرگاه به آنان فرمایش بدهد، به درنگ فرمانش را اطاعت می‌کند! و هرگاه وضو بسازد، برای گرفتن قطرات آب وضوی او سرد و دست می‌شکند! و هرگاه سخن بگوید، هنگی صداهای‌شان را نزنده و پایین می‌آورند، و از فرط بزرگ‌داست و ی، او خیره نمی‌گردد؟ هم اینک، وی راه و روش عاقلات‌های ب‌پیشنهاد کره، است؛ از او بţi‌ریدا!

ناکامی چنگ‌افروزان

جوانان ماجراجوی قرش، که آرزومی‌دند چنگ‌بوشدند، وقتی تمایل پیشواهانشان را به صالح مشاهده کردند، نقش‌های کشیدند که عمل‌نگذاشند روند صلح پیش برود! بنا را بر آن نهادند که شبانه پریون شوند، و به اردوگاه مسلمانان بخزندند. و کارهایی کبتنی قدرت جنگ شعله و گردید. عملی نیز، در پی اجرای این تصمیم برآمدند. هفتن‌های تانت که یکی شبانه پریون شدن و از کوه تعقیب شده به زیر آمدند، و کوشیدند که به ناحیه به اردوگاه مسلمانان بخزندند؛ اما، محمودین مسلمانه فرمانده پاسداران هم‌گی آنان را دستگیر کرد.

پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- از روزی صلح جویی همگی آنان را آزاد کردند و آنان را عفو فرودند؛ و در این ارتباط خداوند این آیه را نازل فرمود: «وَهُوَ الَّذِي كَفَّارَةَ يَبْتَغُونَ عِنْكُمْ وَيَبْتَغُونَ عِنْهُمْ بِنَفْرُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ أَنَّ أَفْتَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَيِّنًا.»

و او از آنکه در اندرون مکه دستان آنان را از شما و دستان شما را از آنان

---
1 - سوره فتح، آیه 44.
عثمان بن عفان سفر پیامبر

وقتی که به اینجا رسید، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ارادة فرمودند که سفری نزد قریشیان برفرستند تا موضع آن حضرت و هدف ایشان را از این سفر برای آنان روشن گرداندند. عمرین خطاب را فراخوانندند تا وی را نزد آنان برفرستند. پوزش خواست و گفت: ای رسول خدا، اگر مرا آزار دهند، من از بین عدالت بن کعب در مکه کسی را ندارم که از حمایت کند؛ عثمان بن عفان را بفرستید؛ که پیره و طایفة او در مکه هستند، و او منظور شما راحاصل می‌گردد! او را فرا خواندند، و نزد قریشیان فرستادند. و گفتند: به آنان پاگویی که ما برای پیکار نیامده‌ایم، ما امداپنجم خمیره بگزاریم! و آنان را به اسلام دعوت کن! همچنین، او را ام فرمودند که نزد بعضی مردان و زنان مسلمان در مکه برود، و به آنان مزده فتح و پیروزی بدهد، و به آنان پاگویی که خوداند عزوجل چنین خود را در مکه غلبه خواهند بخشید، تا دیگر کسی به خاطر ایمان و اسلام نخواهد متواری باشد!

عثمان به راه اندازد، و در بدلح با قریشیان برخورده کرد. گفتند: کجا می‌خواهی برود؟! گفتند: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مرا فرستاده‌اند تا چنین و چنین به شما بپاگوییم. گفتند: سختانه را شنیدمی؛ حال، به دنبال کارهای دیگر مرا برو، ابیانین سعیدین عاص پیش باه او آمد و به او خوش آمد گفت و اسب رو ان را زین کرد، و عثمان را بر اسف سوار کرد، و او را امان داد و پشت سر خود سوار کرد تا به مکه رسید.

در مکه پیام نبی‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را به زعمای قریش رسانید، و چون از کارهایش فراغت بافت به او پیشنهاد کردند که طوفان خانه خدا کند؛ این پیشه‌های را رذ کرد و حاضر شد پیش از آنکه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- طوفان کند.
بيعت رضوان و انكيردة آن

فريشان عثمان را نزد خودشن نگاه داشتند. شايد مخواستند وضع موجود را ميان خودشن به مشتریت بگذارند، و تصمیم را قطعی کنند، آنگاه عثمان را با جواب پيام که آروده بود بازگرداند. به هر حال، درنگ عثمان نزد آنان به طول انجامید، و در ميان مسلمانان شايع گرديد که عثمان كشهشده است. وقتي اين شايعه به گوش رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- رسید، گفتند: از اينجا حركت نمي كنيم تا تكليفمان را با اين حمامت يكره كنيم! آنگاه اصحابشان را برای بيعت فراخوانندند.
فوج فوج نزد آن حضرت مي آمدنند و با ايشان بيعت مي كردندي مبتني بر انکه فرار نكنند. جماعتي از آنان با آن حضرت بر مارع بيعت كردندي. نخشتين كسي كه اين جنين با آن حضرت بيعت كرد، ابوسفيان اسدي بود، سلمه بن اكوع سه بار با آن حضرت بر مارع بيعت كرد; با نخشتين كسان، و با اواسط بيعت کنندگان، و با آخرين بيعت کنندگان، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دست خود را به دست ديگر دادند و گفتند: «هذه عن غمان» اين هم بيعت از جانب عثمان! همينكه بيعت تماميت پذيرفت، عثمان نيز سوسيد و با آن حضرت بيعت كرد. از اين بيعت هيچکس تخلف نوزيريد، به جز مريدي از منافقين كه او را جندي قيس مي گفتند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اين بيعت را زير يك درخت از مسلمانان گفتند.
عمر دست آن حضرت را گرفته بود، و معقل بن بسار شاخته درخت را گرفته بود و از بالاي سر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آن را دور المساخت. اين همان بيعت رضوان است که خداوند درباره آن اين آيه را نازل فرموده است:

«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبغونك تحت الشجرة».

1 - سورة الفتح، آيه 18.
خُذواً من المسالمة بسيار خشود، ورديد آتى، كيف با تَنَوَّر انَّهَوَّت بَعْضٌ
مي كردند.

مواد صلحناهم
فرشيان تَنْكَعَباً را كَدِرَآن قرارَهُمُ بَودَنَّ بَهَ خوَبي درك كردند، وَبَيَانْ
سِهَيْلِنَّ عمرو رَعَيْ عَقْدُ قَرْارُاد صَلِحُ رُوايَهُ كردند، وَتَأكِيدُ كردند بَرِ اينكَهُمْ
نَصِلَحَةُ قَعْيَ جَزِ أَن قَيْدَ نشودُهُ كَوَ إِمَالَةً إِزَ بَيْاَرَ ما بَازُرَادَ، وَقَبْوَ عَرَبِ
هَرْكُ تَنْوَانَدُ بَجَوْنُدُ كَوَ يَا بَيَا تَوْسُلُ بَهَ زُورُ توَانَسَتهُ اسْتَ بَه مَكَهُ وَارْدُ شَوَدِ
بَنَ عَمَرُو نُزُدُ رَسُولَ أَكَرُمْ – صَلِّي الله عَلَيهِ وَسَلَّمُ – أَمَدِ. وَقَنْثَ أَن حَضْرَتُ وَي رَا
ديِّنَدِ. ڤَفتُنَتُ:
(١) قد سَهِل لَكَمْ أَمَرَكَمْ: أُرَادَ القَوْمُ الصَّلِحُ حِينَ بُعْنَا هَذَا الْجِلْلُ.
(٢) كَارَتَانِ آسَانِ شَدٍّ: إِنَّ جَمَعَتُ قَضَدُ صَلِحُ دَارَنَدَ كَهَ إِنْ مَرَدَ رَا رُوَانَهُ كَرَدهُنَدًا
(٣) حَضْرَتُ رَسُولَ أَكَرُمْ – صَلِّي الله عَلَيهِ وَسَلَّمُ – إِمَسَالَ رَا بَازُرَدَنَدَ، وَوَارِدُ مُكَهُ
(٤) وَنَشُوَّانُ: سَلَل آيِنُهُ كَفْوَا رَسَيدٍ، مَسَلَّمَانُ وَارِدُ مُكَهُ شُوَّانُ وَسَهُ رُوزُ درَ مُكَهُ اقَامَ
كُنَّدُ: حَقَّ دَاَشِتُهُ باَشْنَدُ اسْلِحَةُ مُعمَلُكُو سَوَارَكُ، يَعْنِي شَمَشُرُ غُلَافُ كَرَدِهُ، بَا خَوُد
دَاُشِتُهُ باَشْنَدُ; وَهُيْجَكُسُ تَهِي جَعْوَانَ تَعْضُيُهُ بَهَ أَتَانُ تَكَنَّدُ.
(٥) بِهِ مَدَتُ دَهَ سَالَ، جَنْنُ مِيَانَ طَرِفِنَ دَرْكِي نَشُوَّانُ: وَمَرَدَمُ دَرِ اَمَانُ باَشْنَدُ، وَدَسْت
١٠ أَزَآأُ أَيُّكِيْدِيْكُ بَدَرَنَدُ.
(١١) هَرْكُسُ دَوْسَتُ دَاَشِتُهُ باَشْنَدُ كَدِرَآن قَرْارُادُ صَلِحُ بَهَ طُرَفُ حَضْرَتُ رَسُولَ أَكَرُمْ
(١٢) صَلِّي الله عَلَيهِ وَسَلَّمُ – مَلَحِقُ شَوَدُ، الْحَاقُ اوْ بَهَ رَسُمَيْتُ شَنَاخَتُهُ شَوَدُ; وَهُرْكُسُ نِزَ
دوست داشته باشید که در این قرآن‌داد به طرف قریش ملحق شود، الحاق او به
رسمت شناخته شود؛ و هر کی‌یا که به هر یک از طرف ضمیمه گردید، جزئی
از ان طرف قرآن‌داد لاحظ شود؛ و هر ت تعدی و تجاوزی که به آن نبیه بشود، تعدی
و تجاوز به آن طرف قرآن‌داد محسوب گردد.

۴/ اگر افرادی از قریش بدون اذن اولیان‌شان بگریزند و نزد حضرت رسول‌اکرم
صلی الله علیه وسلم- بروند، ایشان آنان را به نزد قریش بازگردانند؛ اما، اگر کسی
از اطرافیان حضرت رسول‌اکرم-صلی الله علیه وسلم- بگریزد و به نزد قریش‌ان
برود، او را باز نگردانند.

آنگاه حضرت رسول‌اکرم-صلی الله علیه وسلم- علی را فراخواندند تا نامه صلح را
بتویست. بر او املا فرمودند: (بسم الله الرحمن الرحیم). سهیل گفت: رحمان را که ما
نمیدانیم کیست؟ بتویس: باسمک اللهم! بی‌اکرم-صلی الله علیه وسلم- نیز امیر
فرمودند همین عبارت نوشته شد. آنگاه املا فرمودند: (هذا ما صالح عليه محمد
رسول‌الله...).

سهیل گفت: اگر ما می‌دانستیم که تو رسول‌خداوندی از رفت‌ن به خانه خدا تو را
پازنی داشتیم و با تو چنین نمی‌کردیم! نه؛ بتویس: محمدین عبادت‌ان! آت‌حضرت
فرمودند:

(ای رسل‌الله وان کلبدم‌وی).

«من رسول خدا هستم هرچند شما مرا تکذیب کنید!»

در عین حال، علی را امر فرمودند بتویست: محمد بن عبادت، و کلمه «رسول‌الله» را
محو کنید. علی از محو کردن این کلمه خودداری کرد؛ آن حضرت با دست
خودشان آن را محو کردند. بالاخره، نوشتن صلح‌نامه به انجام رسید. وقتی این صلح
میان طرفین برقرار شد، قبيله خزاعی به طرف حضرت رسول‌اکرم-صلی الله علیه
بازگردن‌اند ایوجنل

در همان اثنی که صلح‌نامه نوشته می‌شد، ایوجنل پسر سهیل کسانی که مخصوصاً خودش را با غل و زنجری که بر پاهایش داشت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلام رسانید. وی با همین وضع از پایین مکه راه سیرته بود تا خودش را به میان جمعیت مسلمانان بیافکند. سهیل گفت: این نخستین فردي است که قانوناً از تو می‌خواهم او را بازگرداشته ویاکرم صلی الله علیه وسلام- فرمودند: 
(전자 لم نقض الكتاب بعد)
ما هنوز صلح‌نامه را ننوشتیم؟

گفت: پس اگر چنین است تا ابد با تو هیچ عهد و پیمانی نخواهم داشت!
پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلام- فرمودند: (فاجزه لی) بیا و او را به شخص من ببخش!

گفت: من او را به شما نمی‌بخشم! فرمودند: (رلی فافقل) چرا؛ چنین کن!؟

گفت: هرگز چنین نکنم! هم‌زمان یک سیلی بر صورت پسر ایوجنل نواخت و زنجرهای او به دست گرفت و او را کشانید تا او را به‌نزد مشرکان بازگردد و ایوجنل نیز با صدای بلند فریاد می‌زد: ای جمعیت مسلمانان، ما به‌نزد مشرکان بازیمی گردن‌نامه تا دین ما از من بازماندند؟ رسول خدا صلی الله علیه وسلام- فرمودند: 
(بایا ایا جنجل، اه‌نمی‌خویم؛ اگر او جانای و نمکه در رفتگی کند، او را نمی‌نگریم)

ود عقیدت این بینا وینه قلم، و أعطباهم معنی و اعلانند، اگر او گفت به‌بخش، و ای جنجل، شکیبایی کن و به حساب خدا بگذار؛ خداوند برای تو و آفتابان تو
که در میان مشارکان به استضمام به‌کشیده شده‌اند گشتیش و آسایش قرار خواهد دادا،
فعلاً ما با این قوم صلح‌نامه‌ای تنظیم و امضاء کرده‌ایم و ما با آنان و آنان با ما در
پیشگاه خداوند عهد به‌هایتی؛ به آنان نشان نمی‌زنیم؟
عمروین خطاب -رضی الله عنه- نیز از چای برجست و خود را به کنار ابوجنبدل
رسانید و هماهن امیرف و به او می‌گفت: شکیبایی کسی ای ابوجنبدل! ای‌تان
مشارکاند. و خود یکی از آنان که ریخته شود ماند آن است که خون سگی ریخته
شود! و همزمان با این گفتگو قبیله شمشیر را به ابوجنبدل نزدیک کرد. عمر
گوید: امیدوار بودم که ابوجنبدل شمشیر را بگیرد و با این گردن پدرش را بزندا! اما
آن مرد نخواست خون پدرش را بپریزد و حکم اجرای شد.

کشودن احرم عمره
وقتی پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- از نوشتن صلح‌نامه فراغت یافتند، گفتند:
(فرآورا فاکرفرا) «برخی‌ترین و قربانی‌هایتان را ذیح کنید!» راوی گوید: «به خدا هیچک
از آنان از چای برحیخت است. آن حضرت سه بار فرامنشان را تکرار کردند. وقتنی
هیچک از آنان از چای برحیخت است. بر آم‌سلمه وارد شدند و رفتاری را که آن
جماعت با آن حضرت کرده بودند، برای او بی‌گفتگوی. گفت: ای رسول خدا، دوست
دارید که چنان کنند؟ بیرون شوید. آنگاه با هیچک حسی یک کلمه حرف بزنید. و
شتر خودتان را قربانی کنید. و سلمان‌ی‌ها خودتان را صدا بزنید تا سرخان را برخواهد
رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- برخاستند و بیرون شدند، و با این‌ها صحت
نکردند. و همان کارها را کردند. شترشان را نخر کردند و سلمان‌ها خودشان را صدا
زنده و شرسان را تراشید. مردم خو چین دیدند، همگی برخاستند و قربانی کردند و

کشودن احرم عمره
وقتی پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- از نوشتن صلح‌نامه فراغت یافتند، گفتند:
(فرآورا فاکرفرا) «برخی‌ترین و قربانی‌هایتان را ذیح کنید!» راوی گوید: «به خدا هیچک
از آنان از چای برحیخت است. آن حضرت سه بار فرامنشان را تکرار کردند. وقتنی
هیچک از آنان از چای برحیخت است. بر آم‌سلمه وارد شدند و رفتاری را که آن
جماعت با آن حضرت کرده بودند، برای او بی‌گفتگوی. گفت: ای رسول خدا، دوست
دارید که چنان کنند؟ بیرون شوید. آنگاه با هیچک حسی یک کلمه حرف بزنید. و
شتر خودتان را قربانی کنید. و سلمان‌ی‌ها خودتان را صدا بزنید تا سرخان را برخواهد
رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- برخاستند و بیرون شدند، و با این‌ها صحت
نکردند. و همان کارها را کردند. شترشان را نخر کردند و سلمان‌ها خودشان را صدا
زنده و شرسان را تراشید. مردم خو چین دیدند، همگی برخاستند و قربانی کردند و
سرهایی یکدیگر را می‌تراشند، حتی از شدت اندوه اندکی بود همدبیگرای با کشتن‌ها وضع قربانی کردن مسلمانان نیز در این سفر چنین بود که یک شتر را از جنبه هفت نفر گاو را از جنوب هفت نفر قربانی می‌کردند. رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- نشان نری را که از آن ایبوچل بود و در بین‌اش یک حلقه نقره داشت نحر کردن تا این کار مشارکین را بر سر نصب آورند. آن حضرت تراشیدن مسلمانانی که سر تراشیدند، سهبار، و برای مسلمانانی که به جای سر تراشیدن تقصیر کردن، یک بار طلب مغفرت کردن. در هنین سفر خداوند کفایه کمی را به خاطر بیماری پیش از قربانیات سرخ را تراشید، که عبارت است از روزه‌ای صدقه‌ای قربانی اضافی، در شرط کم بین عجره نازل فرمود.

خودداری بیامبر از بازگرداندن زنان مهاجر
مدتی گذشت، و عده‌ای از زنان اهل مکه مسلمان شدند و در زندگی خود یافتند -صلى الله عليه وسلم- آمدند. سرپرستان آن زنان درخواست کردن که آنان را مطابق صلح‌نامه که در حضور امام شاهبود بازگردانند. آن حضرت درخواست آنان را رد کردن، به دیل آنکه متن صلح‌نامه در ارتباط با این ماده چنین بود:
(وعلى أنه لا ينفيق مني رجل وإن كان على دينه إلا رددته علیه) یعنی نه رفع این مرزین در عهدنامه مطرح نیوده‌اند. خداوند نیز در این ارتباط این آمیز شریف‌ها را نازل فرمود:

با آنها الهین آمیز اذًا جاءكم المؤلفات هجرات فاعتناجوان... ولن تمسکوا بعضهم

1- این ترجمه به اقتضا متن روایت آمد است.- م.
2- صحيح البخاري، ج 1، ص 380. 
هان یا مؤمن، هرگاه زنان مسلمان مهاجر به نزد شما بیایند، آنان را یپازمایید... و شما نیز همسران کافر را نگاه دارید.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز آن زنان را به فرموده خداوند متعال:

"با آیت الهی إذا جاءت المؤمنات يَبْعثْكَ على أن لا تَبْيِّنْنَ بَاللهِ شَيْئًا".

هان یا پیامبر، هرگاه زنان مسلمان مهاجر به نزد توبیایند و با خواهند، با نیز، کنند مبتی بر اینکه هیچ چیز و هیچ کس را با خدای یکتا شریک تغییر ندهند... تو نیز با آنان بیعت کنی؟

با طرح شروط بیعت، می آزمودند، و اگر به آن شروط اقرار می کردند، به آن زنی که آن شروط را پذیرفت بود می گفتند: (قد بایت باعث) "با تو بیعت کردی! و پس از آن، آبان را بایتی گرفتند.

از آن سوی دیگر، مسلمانان همسران کافارشان را به موجب همین حکم طلاق دادند.

از جمله، عمر همزمان دو همسر مشرک را که از پیش داشت طلاق داد، یکی از آن دو را معاویه به همسری اختیار کرد، و با آن دیگری صفوان بن امی ازدواج کرد.

دستاوردهای مفاد صلح حدلیه

این بود صلح حدلیه؛ و هرکس در زرفا عوارض جنگ نمی تواند صلح تأمل کند، به کش درمی یابد که این صلح و سازش در واقع فتح عظمی برای مسلمانان بود. پیش از آن، قریشیان برای مسلمانان هیچگونه رسماً قابل نبودند. بلکه ریشهٔ کردند آنان را هدف گرفته بودند. و انظار روزی را می کشیدند که پایان کار مسلمانان را

---

1- سورة متنجمه، آیه 10
2- سورة متنجمه، آیه 12
مشاهده کنند، و با نهایت تاب و تووانشان می‌کوشیدند تا مبنای مردم و دعوت اسلام حائل گردد. همچنان خودشان زعامت امور دینی و صدارت امور دینی مردم را در جزیره العرب در احصار داشته باشند. همین که قرشیان حاضر شدند با مسلمانان صلح‌نامه تنظیم کنند، به معنای آن بود که به نیرو ماندگی مسلمانان اذعان و اعتراف کردند. و قرشی دیگر قادر نبود در برای آنان مقاومت کند. وانگهی، بند سوم دلالت فرمایی و محویاتی داشت بر اینکه قرشی دیگر صدارت خود را در امور دینی و زعامت و پیشواری خود را در امور دینی مردم فراموش کرده است، و اینک جز کیان خودش به هیچ چیز نمی‌اندید، دیگر مردم، و بقیه مردم جزیره العرب، اگر تماماً اسلام پاوردند برای قرش اهمیتی ندارد، و به هیچ روی هیچگونه دخالتی در این مسئله نخواهد کرد. آیا این یک شکست فاحش برای قرش نبود؟ و آیا این یک فتح مبنای برای اسلام و مسلمین نبود؟ جنگ‌های خونینی که ناکونن مبان مسلمانان و دشمنانشان اتفاق افتاده بود. هدف از آنها، از دیدگاه مسلمانان، مصادر اموال و گرفتن جانها، و تباه کردن نسل و دودمان نبود. حتی هدف از آن جنگ‌ها اجبار کردن دشمن نیز بر اینکه اسلام را گردن نهذ، نبود؛ نه‌نا هدفی که مسلمانان از این جنگ‌ها داشتند. آزادی همه جانان مردم در عقبه و دین بود: فلسفه، قلم‌تأوین و عنوان پایه‌گذاری.
بزرگی در راستای دعوت اسلام کسب کردن؛ زیرا در شرایطی که شمار مسلمانان پیش از این صلح و سازش بیش از سه هزار نبود، شمار لشکریان اسلام پس از دو سال به همگام فتح مکه به ده هزار بالغ گردید.

دو ماهه صلحنامه نیز بخش دیگری از این فتح می‌بود. مسلمانان آغازگر جنگ‌ها نبودند؛ تمامی آن جنگ‌ها را قریشان آغاز کرده‌اند؛ چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید:

۱۷۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱
بمسار بي محتوا و توخالي بود، و قيزي نبوه كه به مسلمانان زيناى برساندن. زيرا،
برواضح بود كه مسلمان- نا وقتى كه مسلمان است- از خدا و رسول خدى
nginx ريزد، و از مدينة اسلام پای برانون نمى نهذ، ى و نى وقتى زيزيزاي مى شود كه
مرتدى شده باشد و از اسلام ظاهرى يا واقعى برگشته باشد. و در آن صورت نيز
مسلمانان نيازى به نگهدارى چنين فردى نخواهد داشت، و جداسازى وي از جامعه
اسلامى به مراتب بهتر از باقي ماندن او در ميان مسلمانان خواهد بود؛ و اين همان
نکته نتو بود که رسول خدا- حصلى الله عليه وسلم- به آن اشاره كرده و فرموده بودند:
(انه من ذهب منا إلیهم فابعده الله). 1

در واقع، آن كم كه از ميان ما به نزد آنان مى رود، خداوند او را دوري گرداييده و
محروم ساخته است! 

از آن طرف، افرادى كه از اهل مكى مسلمان مى شدن، اگر راهى برای پناهندگي به
مدينه نمى بود، مى توافتند به چاهى دیگر برانوند: زمين خدا گسترده است. مگر آن
زمان كه هنزه اهل مدينه چيزى از اسلام نمى دانستند، دروازه حبشه به روی
مسلمانان باز نبود؟ رسول خدا- حصلى الله عليه وسلم- نيز به همين نكته اشاره
مي فرمایند و وي گويند:
(ومن جاءنا منهم سيعجل الله فرجا و محرجا). 2

آن كس نيز كه از ميان آنان به نزد ما مى آيد، خداوند برای او گشايش و آسایشي
مقرر خواهد نمود.

پيش گرفتن چنين احتياطي در صلحنامه، هرچند كه در ظاهر ماية سربندلی قريش به
حساب مى آمد؛ اما، در حقيقى، بازگو گنده شدند ترس و وحشت و دستپاچگي و

1- صحيح مسلم. «باب صلح الحديثه» ج2 ص 105.
2- همان.
انحطاط قدرت آنان بود. و نشان می‌داد که تا چه اندازه کيان بت پرستی خودشان را مزیل می‌پیند؛ چنانکه گویی احساس کرده‌اند که موجودیت آین تب پرستی دیگر بر لبه پرگاه قرار دارد. و پایان اینگونه احتیاطها را در ارتباط با آینه‌های رعایت کند. اما اینکه پیامبرکرم-صلى الله عليه وسلم- اجازه دادند که هرکس از مسلمانان به سوی قریشان گریخت برگردانیده نشود. این خود دلیل بر آن بود که به تثبیت کیان دین و آین خودشان از هرجهت اعتماد دارند، و از پایان این گونه شروط بر سر دین و آینه‌ها نمی‌ترسد.

تردد مسلمانان در موفقیت صلح حدیبیه

آنچه توضیح دادیم حقیقت مواد این قرارداد صلح بود. اما دو پدیده نیز در کار بود که مسلمانان از پایان آنها سخت انبوه‌گی و دلگیر شدند: یکی اینکه پیامبر اکرم-صلى الله عليه وسلم- به مسلمانان وعده داده بودند که به خانه خدا خواهیم رفت و طواف خانه خدا را برجای خواهیم آورد. پس، جرا بازیمی گردیده و برای طواف خانه خدا نمی‌رودند! دوم اینکه رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- بر حقاند. و خداوند وعده داده است دین خوش را بر همگان سیطره ببخشد؛ پس، چرا فارشته قریش را پذیرا شدند؟ و با چنین صلحی سازش کارانه به خواری تن دردادر دادند؟!

وجود این دو پدیده مشاهک و ترددی‌ها و گمان و وسوسه‌های بسیار گردید. و احساسات مسلمانان به خاطر این دو مسئله جریجه‌دار شد. و تحت تأثیر اندوه و پریشانی، نتوانستند درباره پیامدها و دستاوردهای مثبت مفاد صلح حدیبیه بیاندیشند. شاید از همراه صحابه انبوه‌گی تر، عمرن خطاب بود که نزد رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- آمد و گفت: ای رسول خدا، مگر ما برحق نیستم و مگر اینان بر باطل نیستند؟ فرمودند: چرا! گفت: مگر کشته‌ها ما در بهشت نیستند و مگر کشته‌ها اینان
هدى أحاديثك، وفوقها هو رأسي، وأملك تأمه فليس بشر.

(بما أي الأكل، إن في رجل نور وله أخصبة، وهو من شير ولي يطغى بالله)

« أي مسر Seems عندك من رسول خدا هستم و حق نادرم نافرمانا او را بكم، أو نيز ياور
من است و هرگز ما ترك نخواده گفت!  
گفت: مگا ب ما نگفته بودید که ما به خانه خدا خواهیم رفت و گرد که گفت: طواف
خواهیم کرد! گفت:
(بله! فاخریکا انا تاکنیه العام؟)
» چرا! اما با تو باز گفتتم که امسال به آنجا میرویم؟!
گفت: چرا! گفت: نه. گفت:
(فانک آنیه و مطوف به).

« حالا هم تو به مکه خواهی رفت و طواف خانه خدا خواهی کرد!  
انگاه عمر خشیگیانه به نزد ابوبکر رفت، و همان سخنان را که با رسول خدا-صلی
الله عليه وسلم- گفت بود، با او گفتم. ابوبکر نیز همای جوابها را عیداً به او داد.
و انگزود: به دامان وی چگه بزن تا بیماری، که به خدا او بر حق است؟!  
انگاه، آیات نخستین سورة فتح نازل گردید:
» چرا! ای فتحاً لک فتحاً می‌باشد.

«ما هم اینک تو را پرور نگردنی‌هایم و فتح می‌بین به تو ارزانتی داشته‌ایم؟!
رسول خدا-صلی الله علیه وسلم- نیز به دنبال عمر فرستادند و این آیات را برای
وی خواندند: گفت: ای رسول خدا، آیا همین فتح است؟ گفت: آری! عمر نیز
خشنود شد و بازگشت.

از آن پس، عمر به خاطر این کوتاهی که از او سرزده بود، به شدت دچار ندامت
شده. عمر گوده: به خاطر این کوتاهی، کارها انجام داده پیوسته صدقه می‌دادم و روزه می‌گرفتم و نماز می‌گزاردم و برده آزاد می‌کردم، کلا کفشه و جبرانگر این کاریکه کرده بودم باشید. از پس به خاطر این سخنانی که گفته بودم ترسیده بودم، تا اینکه سرانجام امید بستم به اینکه خیر بوده باشدا!

حل مشکل مستضمنان

وقتی رسول خدای صلی الله علیه وسلم به مذهبی بارگشتند و آرامش خوبی را بازیافتند، مردی از مسلمانان که در مکه زیر شکنجه مشترکان بود، گریخت. وی ابوبیصر، مردی از طایفه لئین، همچنان فرش بود. دو تا در طلب او فرستادند و به یامبراکم صلی الله علیه وسلم گفتند: عهدی که ما مستهی؟ نبی‌آکرم. صلی الله علیه وسلم او یا به آن دو مرد تحول دادند. او را بردن‌تبا به ذی‌الحلیفه رسول‌ الدین. پایده شندن‌تبا از خرماپیه که همراه داشتن‌بندی خوردن. ابوبیصر به یکی‌ای از آن دو مرد گفت: به خدا، ای فلانکس، این شمشیر تو را خیلی چشم‌ان مین گرفته است؟! آن مرد شمشیرش را کشید و گفت: آری، بخدا! شمشیر خوبی است! بارها و بارها آن را تجربه کرده‌ام! ابوبیصر گفت: بگذار آن را بپیم؟ شمشیر را به دست ابوبیصر داد. ابوبیصر نیز او را با شمشیر خودش زد و کشت، و او با پیکر سرد بر روی زمین افتاد. مارد دومی فرار کرد و رفت و رو به مکه رسید. در حالی که مسجد، وارد مسجد

۱ - برای تفصیل مطالب مربوط به این نسخه این صلح، نکش فتحالباری ج ۷ ص ۴۳۹-۴۳۸، صحیح البخاری ج ۱، ص ۲۷۸-۲۷۹، ج ۲، ص ۵۹۸، صحیح مسلم ج ۱، ص ۱۰۴-۱۰۵، صحیح سیاهیان هشتم ج ۱، ص ۲۳۲-۲۳۳، عللالمعازد ج ۲، ص ۱۲۷-۱۲۷، تاریخ عمران الخطابی، این جوزی، ص ۴۳۹-۴۰۰-۴۰۰
شد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: این مرد وحشتزه است! وقتی به نزد پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- رسید، گفت: وقیم را کشتند! ما نیز خواهند کشت! آنگاه اوبیصر سرسیاد و گفت: ای پیامبرخدا، حالا دیگر به خدا، دمیا شما را خداوند بزی کره است! شما مرا به آنان بازگردانیدید، بعد، خداوند مرا از آنان رهايی بخشید!

 رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (ویل آمها! مسخر حرب، لو کان له احده)

مادرش به داغش بشیند، اگر پاران بدست آورد دنیا را به آن می کشید.

وقتی اوبیصر این سخن بی اکرم -صلى الله عليه وسلم- را بشنید، فهمید، که آن حضرت وی را به مشارکان بازخواهند گرداند. از مدیته بپرور شد و خود را به ساحل دریا رسانید. ابوجندل پسر سهیل نیز از دست مشارکان می گریخت و به اوبیصر ملحق شد. اندک اندک مردانی که از فرش مسلمان شده بودند، همه به اوبیصر پیوستند، و جمعیتی قابل نوجه را تشکیل دادند. سر راه بر کاروانهای تریش که به سوی شام می رفتند، می گرفتند و آنان را می کشتند و اموالشان را باز می ساختند. فرشیان برای پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- پیام فرشانتند ایشان را به خداوند و حق خویشاوندی سوگند دادند که به دنبال این جمعیت بفرستند، و هرکس از آنان نزد آن حضرت یایید در امان باشدا بی اکرم -صلى الله عليه وسلم- نیز به دنبال آنان فرشانتند، و آنان همگی در ملیته بر پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- وارد شدند.

---

1- مترجم محترم این نص را اینکه ترجمه نموده اند: دوای مادرش! آتش جنگ دام روشن است.

2- همان منابع پیشین.

کافیست یکنفر باشد که آن را شعله و سازد؟
اسلام أوردن جند تن از قهرمان قريش

در سال هفتم هجرت، به دنبال صلح حديبية، عمروعاص و خالدبن ولبد و عثمان بن طلحة اسلام أوردن. وقی که آنان در محضر نبی‌کریم ﷺ علیه السلام- حضور به هم رسندند. آن حضرت فرمودند: (آن‌که قد آلت اتی افلاذ کیده‌ا) «مكه پاردهای جگش را به سوى ما افکنده است!»

1- در مورد تاريخ اسلام آوردن این صحیح اختلاف قرارا ات. عموم کتب رجال تصريح بر آن دارند که سال هفتم هجرت بوده است؛ اما داستان مسلمان شدن عمرو عاص در دربار نجاشی مشهور است؛ خالد و طلحة نیز، زمانی که عمروعاص از حبشه پازگشته رقص اسلام آوردن؛ چنانکه وقتی عمروعاص از حبشه پازگشته آهنگ مدنیه‌ای در آن دو وی را در مدين‌های دیدند، و هر سه ترک پیامبرکرم ﷺ علیه السلام- آمند و اسلام آوردن. يعني در سال هفتم هجرت و الله اعلم.
فصل پایان دوره: مرحله نوین دعوت و جهاد

تمهید
صلح حدیثیه سرآغاز مرحله دوم جهاد و دعوت پیامبر اکرم –صلى الله عليه وسلم– و نیز سرآغاز مرحله نوینی در تاریخ اسلام و مسلمینان بود. قریشیان توانمندترین و کیفیت توزیر کردن و سرسخت ترین و نیرومندترین دشمن اسلام بودند و با انتقال قریشیان از میدان جنگ و کارزار به دامان صلح و امتیاز، نیرومندترین جناح از سه جناح تشکیل دهنده احزاب، قرش و غطفان و به، درهم شکست و از آنجا که قریشیان نماینده و شناخت و سخنگوی آین و ویلیت و پیشرو بر مقدمات مکتب و فلسفه بی پرسری در عربستان بودند حسابیت بدرستان نسبت به اسلام و مسلمینان نا حسود زیادی کاهش پذیر و انگیزه‌های دشمنی آنان روی به سبب نهاد و به همین جهت است که پس از انعقاد این قرارداد صلح، دیگر مشاهده نمی‌کنیم که اعراب غطفان کارشکنی قابل توجهی داشته باشند و اگر گهگاه از سوى آنان نظاهرات مشاهده می‌شود از ناحیه تحركی به‌وهست. اما به‌وهست، پس از آوارگی از یکب، قله‌های خیر را آشیانه توطن‌ها و دسیسه‌های خود قرار داده بودند و سیدانی به‌وهد در خیر نخست گذاری می‌کردند و جویده می‌وردهند و آتش فتنه‌ها را شعله‌ور می‌ساختند و اعراب باده‌نشین اطراف مدنیه را تحركی می‌کردند و برای پکره کردن کار پیامبر اسلام و مسلمانان یا دست کم وارد ایldrدن خسارتهای کم‌تر یا یکان مسلمین نقصه می‌کشیدند. بنابراین، نخستین اقدام قاطع پس از این صلح، برای پیامبر گرامی اسلام، برنا کردن جنگی بی‌مان بر علیه این آشیانه خیانت بود. از سوی دیگر، این مرحله نوین که پس از برقراری صلح پیش آمد، برای مسلمانان
فرصت جانانه‌ای پدید آورد تا دعوت اسلام را منتشر گردانند و یکم آن را به هم‌جا برسانند. فعالیت مسلمانان در این میدان نیز ابعاد گسترده‌ای یافته، و حتی این فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی مسلمانان بر فعالیت‌های نظامی و رزمنده آنان بتری یافته‌ای‌ها از این رو، معتقدیم که باید این مرحله را به دو قسمت تقسیم کنیم و سپس مورد بررسی قرار دهیم:

الف) فعالیت‌هاي نظامي و رژيمی: غزو‌الغالبه، نفح خبر، و...

بهتر است پیش از آنکه فعالیت‌های نظامی و رژیمی مسلمانان را در این مرحله نوین دنیال کنیم، به موضوع نام‌گذاری برای پادشاهان و فرمانروایان پردازیم: زیرا، دعوت اسلام طبیعی مقدم است، و بالاتر از این، هدف اصلی مسلمانان که همگی آن مصائب و ناراحتی‌ها و جنگ‌ها و فتن‌ها و پریشانی‌ها و نابسامانی‌ها را به خاطر آن تحمل کرده بودند، همین دعوت و تبلیغ اسلام بوده است.

الف) فعالیت در میدان دعوت و تبلیغ: نام‌گذاری برای پادشاهان و فرمانروایان

در اواخر سال ششم هجرت، هنگامی که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از خندپای بایگانش، باب نام‌گذاری برای پادشاهان را باز کردند، و آنان را یکی پس از دیگری به اسلام دعوت فرستادند. زمانی که احترام‌آور اراده فرمانرواد که برای پادشاهان نامه بنویسند، به ایشان گفتند: این جمع‌آوری می‌تواند هر یک از این‌ها برا ی خودشان نشان دهد که نیاز خود را حس کرده‌اند. نیز یک اگر برا ی خودشان درست کردن که نقش نگین آن «محمد رسول الله» بود، با این ترتیب که «محمد» در یک سطر، و «رسول» در یک سطر بالای آن، و «الله» در سطر سوم بالایی دو سطر
نگاشته شده بود، به این صورت:

۱. الله
۲. رسول
۳. محمد

پیامبر برگزیده اسلام از میان یارانشان افراد کارشناس و با بصیرتی را برگزیدند، و آنان را بسوی پادشاهان گسیل داشتند. علماً منصوری به قطع اظهار داشته است که این فرستادگان روز نخست محرم سال هفتم هجرت، چند روز پیش از عزیمت پیامبر آرم - حسین، تعلیم الهی و حمایت به سوی خبری، اعظام شدند. متن این نامه‌ها و برخی دستاوردگاه‌های این مکاتبات را ذیل‌اکنون می‌نویسیم ۲.

۱. نامه به نجاشی پادشاه هبههم
نیکاشی، نقیب پادشاه حبیب بود. اسم وی اصحاح بن ابی جعفر بود. پیامبر اکرم - حسین، تعلیم الهی و حمایت به سوی خبری، اعظام شدند. متن این نامه روز آورده است اما نگش دیق در این متن، مسند عظمت که متن آن نامه که رسول خدا - حسین، تعلیم الهی و حمایت به سوی خبری، گشایش در مکاتبات این نامه‌ها نبود. یکی از دو قطعه در این مکاتبات درمکت همراه جعفر هنگامی که به اتفاق عده‌ای از مسلمانان به حبیب می‌کرد - فرستاده‌اند؛ زیرا، در آخر متن به صرایح از آن مهاجرین یاد شده است: (وکه بعثت ایکم این عیب جعفر با معی نفر مسلمان؛ اگر یافتم فاقد نمی دعوی). به سوی شما پسر کوه، جعفر را به اتفاق گروهی از مسلمانان فرستاده‌اند؛ وقتی

۱- صحيح البخاری، ج. ۲، ص ص۸۷۲-۸۷۳.
۲- رحمة للعالمین، ج. ۱، ص ص۱۷۱.
جعفر بن نزيد، تو رسید، بیست و اینان پذیرایی کن و سودای جبارت از سر فرو برناه

به‌هشتی به نقل از ابن‌اسحاق، متن نامه‌ای را که پیامبر اکرم صلی اللهد علیه و سلم به
نگاشی نوشته‌اند، چنین آورده است:

بسم الله الرحمن الرحیم. این کتاب از محمد رسول الله ب اجابةی-الاصحح- عظم الحبشة.
سالم علی من این اهلی و آمّن بالله و رسوله، و اهشاد انّه لیا الله ویا حیث لسه، لم
بتخذ صاحبه ولا ولده، و انّه عمتا عده و رسوله، و ادعاک بدعای الابسلام؛ فاین انّا رسوله
فارسلم تسلم. "قلی لیا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم انّه لیا الله ولا نشرك
به ضًا ولا بتخذ بعضنا بغض أنّا ازبین ای من ذون اللهد فإن تولوا قولوا آمهدوا را مسلمون". فان
آبیت فعلیک این التصاری من قومك؟.

بنام خداوند بخشته مهربان. این نامه‌ای است از محمد رسول خدا به سوی
نگاشی-اصحح- بزرگ حبشه. سلام بر آنکس که از هدایای پروی کئنّ، و به خدا و
رسول خدا ایمان یاورند، و شهادت به‌دهد که خداراد بی‌خاکانی به‌همان
نیست و هیچ شریکی براوی او وجود ندارد: نه همسر اختیار کرده، و نه کسی را به
فرزندی یگرفته است؛ و نیز شهادت به‌دهد که محمد بنده و رسول او است. تو را
به آین اسلام دعوت می‌کنم: که من رسول این آبین حسن‌تی و اسلام یاور تا
سلام برهمی ای اهل كتاب، باید به ما بر سر یک كلمه یا سخن شوید و انّیکه ما
و شما بخج خدا را نیرستیم و با او هیچ کس و هیچ چیز را شریک نگردانیم، و
یکدیگر را در کتاب خداوند یکتا ارباب خوش بریگریم؛ آن‌وقت اگر بپذیرفتند،
پگوید: گواهی دهید بر اینکه ما مسلمانیم! و اگر خودداری کنی از اسلام آوردند،

1 - "قلی لیا اهل الكتاب..." (سوره آل عمران، آیه 64).
2 - دلائل النبوة. ج. 2، ص 308- مستندک- حاکم نیشابوری، ص 2.2. 523.
معطى بزرگ جهان اسلام (مقيم پاریس) دکتر حمیدالله متن نامه‌ای را منتشر کرده است که اخیراً به آن دست یافت، و دقيقاً مطالب است بای متن نامه‌ای که این قائم آورده، و تنها در یک کلمه با آن اختلاف دارد. دکتر حمیدالله در راستای تحقیق این متن کوششی درخور داشته، و در این جهت، از دیدگاه عصر جدید بسیار مدد گناب تمامی نصارای قوم و قبیله‌ات به گردن توست!

(بسم الله الرحمن الرحیم) من محمد رسول الله اسلامی، عظمت الحسنا، سلام على من اتباع الهدی، اما بعد: فیاً احمد ایک اللہ الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن؛ واحمد ان عيسى ابن مريم روح اللہ و كلمته ألقاه إلى مریم الیل الوضایل الحفظة، فعملت بعیسه من روح و نفعه، كما خلق آدم بیده، وای ادعا إلى اللہ ورده لا شريک له، والهواة على طاعته، وان تتبعت وتزنت بالذي جاعی: فیا رسول اللہ، وای ادعوكو وجنودك إلى اللہ

(عوزجل، وقد بلغت ونصحت، فاقل نصحتی؛ السلام على من اتباع الهدی).

بنام خداوند بخشندیه مهربان. از محمد رسول خدا به نجاشی بزرگ حبشیه. سلام بر آنکس که از هدايت تبعیت کند؛ اما بعد، در این نامه مgun تواندی را سپاس می گزارم که خدااای جز او نیست؛ خداوند ملک قدوس سلام مؤمن مهمین، و گواهیمی می دهم که عیسی بن مسیح روح خداو کلمه خداست. که خداوند آن را به مسیح طول یک پاکدامان القا فرموود و مسیح عیسی را بر اثر روح خدا و دمیدن خدا باردار گردید؛ چنانکه خدا آدم را با دستان خویش آفرید. من بسوی خداوند یکتای پیهدا دعوت می کنم که هیچ شریک ندارد، و نیز به فرمائی پیوسته از او فرآم خوانم، و اینکه از من تبعیت کنی، و به آنچه برای من رسیده است ایمان

2- ج 3 ص 60 که در آن، عبارت «اسلام آنت» (تو اسلام بیاروا) یه چاپ ی «وسلام علی مبن ایهدا» آمد است: نکذ زادالمعاد. ج 3 ص 60.
بیاوردی یکی از رسول‌های خدا هستم و من تو را و لشکریان تو را به مسیح خداوند عزوجل فرامی خوانم و کار تبلیغ و نصیحت خودم را انجام دادم تو نیز نصیحت مرا بپذیر و سلام بر آنکس گاه از هدایت پروری کنند.

مرحوم دکتر حمیدالله تأکید کرد است بر اینکه این متن همان نامه‌ای است که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پس از صلح حدیپه به نجاشی نوشته‌اند. به نظر ما با توجه به دلائلی که ارائه شده است، در صحت این متن هیچ شک و تردیدی نیست؛ اما اینکه همان نامه‌ای باشد که پس از صلح حدیپه نوشته شده است، دلیل برای اثبات آن نداریم، و متنی که به تهیه به نقل از این اسحاق اورده است به نام‌هایی که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پس از صلح حدیپه به پادشاهان و فرمانروایان نصاری نوشته‌اند، شبیه تر است زیرا در آن آیه کریمه (بی‌اهل الکتاب اواسط) چنانکه شیوه تلفظی در استنداد به این آیه در آن نامه‌ها بوده است مشاهده می‌شود. افزون بر این، در آن متن به تهیه اس صاحب چنین صراحت آمده است در حالیکه در متن مورد تأکید دکتر حمیدالله این اس صاحب ذکر نشده و به نظر من ظاهراً تک تصريح به نام صاحب بخاطر آن بوده است که این نامه را نبی اکرم صلی الله علیه وسلام پس از وفات نجاشی به جانشین اوی نوشته‌اند.

در عین حال این ترتیبی که اشاره شد برای اثبات آن دلایل قطعی وجود ندارد و تنهای برخی شواهد موجود در متن این نامه‌ها دلایل نبوده بر آن دارند. شکفته از این است که دکتر حمیدالله با قاطعیت نظر می‌دهد که آن متن به تهیه که از این عباسی نقل کرده است، متن همان نامه‌ای است که نبی اکرم صلی الله علیه وسلام پس از وفات اس وری به جانشین وی نوشته‌اند در حالیکه نام صاحب در آن متن با صراحت آمده...
است: والعلم عندا. ۱

وتقی که عمر بن ابی شمیر نامه نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- را به نجاشی رساند. نجاشی آن نامه را گرفت و بر دیدگانش نهاد، و از تخت خویش به زیر آمد، و به دست جعفر بن ابی الطالب مسلمان شد، و به پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- مضمون حاکی از اسلام آوردن خویش نوشته، که متن آن چنین است:

"بناه خداوند بخشندته مهربان، به محمد رسول خدا از نجاشی، ایشمه. سلام بر شما ای پیامر خدا از خدا، و رحمت و برکات خدا؛ خداوندی که خداپی جز او نپست.
اما بعد، نامه شما -ای رسول خدا- به من رسید، چه طی آن درباره عیسی مطالبی را
یادآور شده بودید: سوگند به خدای آسمان و زمین، عیسی از آنچه شما یادآور
شدهاید سر سوزنی متفاوت نیوهد ایست. ای همانگونه بوده است که شما گفتینه، و
ما رسالتی را که شما به آن مبعوث شدهاید شناختیم (و به آن اعتراف کردم) و
پسرعمو و اصحاب شما را پذیرایی کردم. و گواهی می دهم که شما رسول خدا
هستید: راستگویید و مورد تصدیق از جانب خدا هستید. من با شما و با پسرعمونی
شما بیعت کردم و به دست وی مسلمان شدم؛ والحمد الله رب العالمین." ۲

همچنین، نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- از نجاشی درخواست کرده بودند که
جعفر و همراهانش، مهاجران حبشه را بازپس فرستد؛ وی نیز آنان را با دو کشی به
همراه عمویون ایمه ضمیری بازپس فرستاد، و آنان در حالیکه پیامبر اکرم -صلى الله
علیه وسلم- در قلعة خیر بودند، بر آنحشرت وارد شدند. ۳

---

1 - برای تفصیل این مباحث، نک کتاب دکتر حمیدالله تحت عنوان: رسول اکرم کی سیاسی زندگی، ص ۱۰۸-۱۱۴، ۱۲۱-۱۳۱.
2 - زادالمعاد، ج ۲، ص ۳۱.
3 - سیرت ائگه، ج ۲، ص ۳۵۹.
2. ناهي به موقوفات وظام الله

نبام خداوندان بخشنده مهربان. آن محمد بنده خدا و فرستاده او، به موقوفات بزرگ
قبطیان. سلام بر آنکس که از هدایت تحت کند! اما بعد، من تو را به آیین اسلام
فرامی خوانم. اسلام باید سالمت بماند، و اسلام باید تا خداوند پاداش تو را دو
صدان بدهد. آنوقت، اگر نذیری، گناه همه قبطیان بر گردن تو خوهد بود. ای اهل
کتاب...»

پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- براي بردن این نامه به مصر، حاطب بن ابي بلعیه
را برگزیدند. وقتی حاطب بر مقووقس وارد شد، خطاب به او گفت: بپیش از تو مردی
بوده است که می پنداشت اما وی ضعیف اعلامه، و خداوند به او شکنجه دنیا و
آخرت را چشانید، و ابتدا به واسطه او از عهدای انتقام گرفت، و سپس از خوود او
انتقام گرفت؛ از دیگران عبرت بگیر، و عبرت دیگران مشو!

مقووقس گفت: ما دین و آینی برای خودمان داریم، و نا دین و آینی بهتر از آن
نیایم آن را از دست نمی‌نپهم!

حاطب گفت: ما تو را به دین اسلام دعوت می کنیم که خداوند جای خالی هر دین
و آیین دیگری را به واسطه آن پر کرده است! این پیامبر مرسوم RA دعوت کرد.
سرسختت را از همه قریشان با او برخورده کردن، و به‌ویژه خصمانه‌ترین رفتار را با او
داشتن، و نزدیک‌ترین مردمان به وی نصری بودند. به چنگ خوش‌شمن سوگند است که
پیامبر موسی به عیسی عیناً مانند بشارت عیسی به محمد بوده است؛ دعوت ما نیز
که تو را به قرآن دعوت می کنیم، عیناً هم‌مانند دعوت اهل تورات است به انگلیه، هر
پیامبری که ب مردمانی مواجه می‌گردید، آن مردمان قوم او هستند، و حق آن‌ست که
وی را اطاعت کنند؛ تو نیز از جمله کسانی هستی که این پیامبر با او مواجه گردیده
است. در عین حال، تو را از آیین مسیح نهی نمی‌کنیم، بلکه تو را به این آیین امر
می‌کنیم!

مقووقس گفت: من در کار این پیامبر نیک تگریسته‌ام، و دریافت‌هام که به همیج چیز
پرهیز کردنی امر نمی‌کند، و از هیچ چیز تمایل پیدا کردنی نهی نمی‌کند: و هرگز او را گذارگر و گزارش گر با کامبی و دروغگو‌گر نیافتند، از آیات و نشانه‌های پیامبر وی نیز موارد پنهانی را که خبر داده و نجواهایی را که گزارش کرده است، دریافت نکرده و بیش از این نیز خواهم نگریست.

نامه پیامبر مالی اسلام را دریافت کرد و آن را در محفلی از جنس عاج قرار داد و بی کیکی که مطابق هست از فن شناسی مخصوص خود را که نامه‌های عربی را می‌نوشت فراخواند و او را گفت که به رسول خدا، حسنی الله عليه وسلم، چنین بتویست:

«بنام خداوند بخشیده مهریان: به سوی محمد بن عبدالله از مقوی سپرگ قطبیان، سلام بر شما. اما بعد: من نامه شما را خوانده و مطالعه را که در آمده بودید دریافت کرده و دعوت شما را نیک پاشناختیم، من می‌دانستم که یک پیامبر دیگر باقی مانده است و با پاید بپاید؛ اما فکر می‌کردیم که در شام خروج می‌کند. من فرستاده شما را مورد تکریم قرار دادیم، و دو کیک برای شما فرستادیم که نزد قطبیان موقعیتی پس وا دارند؛ همچنان، مقداری جامه و لباس برایان فرستادیم. استری نیز به شما هدیه کردیم که بر آن سوار شوید و سلام بر شما».

مقویس افزون بر این چیزی نگفت و کاری نکرد، اسلام نیز نیاورد. آن دو کیک، ماریه و سیرین بودند: آن استری نیز ذلاد بود که تا زمان معاوضه باقی بود.

۲. نامه به خسرو پادشاه ایران

(بسم الله الرحمن الرحیم. من رسول الله از کسی عظم و خرس. سلام علی می‌انجام افدا و امن با الله و رسول که نشکنند و کاری نکرد. اسلام نیز نیاوردند. آن دو کیک، ماریه و سیرین بودند: آن استری نیز ذلاد بود که تا زمان معاوضه باقی بود.

۱- زاد المعاد. ج ۳. ص ۶۲.
وادعوک بدعای الله؛ فاین آنا رسول الله مینامی، و این قول علیه
الکفارین. فسلم سلم؛ فاین آثیر فان اثم الجهد علیک.
بتاماً خداوند بخشندیه مهربان، از محمد رسول خدا به خسرو پزگ پارسیان. سلام بر
آن کس که پیگیر و پرو هدایت باشد، و به خدا و رسول خدا ایمان بپاورد، و
گواهی دهد بر اینکه جز خداوند یکتای به همتا خدایی نیست؛ خداوندی که هیچ
جیز و هیچگاه شریک او نیست، و اینکه محمد بنده خدا و رسول اوست؛ و من تو
را به آبنین الهی دعوت می‌کنم، که من خود رسول خدا بسیوی تمامی مردم هستم؛ نا
انداز رگدید هر آنکس که زنده باشد، و سخن خداوند درباره کفیریشگان تحقیق یابد.
اسلام باواز تا سالم بمانی، و اگر خودداری کردد، گنه تمامی مجویسان بی گردن
تو خواهد بود!»
برای بردن این نامه، پاپربر پرژگ اسلام، عبدالله بن خداوندیه سهمی را پرژگیدند. سهمی
آن نامه را به پرژگ پارسیان تسلیم کرد، و نمی‌دانیم که آیا آن پرژگ پارسیانی کسی از
مردان دربار خوشش را به نزد خسرو ایران فرستاد و یا همچنان عبدالله سهمی را
حامل آن نامه قرار داد. به هر حال، وقتی که آن نامه را برای خسرو خوانندند، آن را
پاره کرد، و با غرور و نخوت و زایدالوصف گفت: برده ناجیزی از افراد رعیت من نام
خوشش را پیش از نام من می‌نویسد؟ ماجرا را برای رسول خدا -حصیل الله علیه
وسلم- بازگفتند؛ رسول خدا -حصیل الله علیه وسلم- فرمود: (بیان الله ملکه) خداوند
پادشاهی شر یا باره پاره کتانا و همانگونه که فرموده بودند، شد.
خسرو به بادا من کارگزار خوشش در یمن نوشت: دو مرد دلاره از مردانی که بزرد
تواند به سوی این مرد که در حجاز است بفرست، تا او را به نزد من بیاورند با من
دو مرد از اطرافیانش را به برگزید. یکی از آنند قهرمانه بانویه بود که حسابدار و
ششی بود و به زبان فارسی می‌نوشت؛ و دیگری خرّ خسرو از پارسیان؛ و آندو را همراه با تامه‌ای به رسول‌خدا –ملک الله علیه وسلام– فرستاد حاکی از اینکه ایشان با پیام‌آور خسرو رهبر گردن. وقتی آندو مورد به مدتی رسیدند، و با پیامی اکرم –ملک الله علیه وسلام– مواجه شدند. یکی از آندو گفت: شاه شاهان خسرو به بازان پادشاه می‌گفت: «یکساتی را بهرسنت تا شما را به نظر می‌دهید.» میان نیز او نزد شفا فرستاده است تا با من راه بینند برای ما سخنان تهدید آمیز نیز بر زبان جاری کرد. نباید ایشان می‌گفت: علیه وسلام– به آندو امر فرمودند که فردای ایشان در ملاقات کنند.

در همان اوان، به دنیال شکست ناهنجاری که سپاه ایران در برابر سپاه قیصر روم به آن دچار گردید. انتقال بزرگی نیز در اندرون خانه خسرو بر علیه وی پرداختند، و شیرویه پسر خسرو ایران کمر به قتل پدر بست و او را از پاییز درآورد، و پادشاهی ایران را به دست گرفت. این حادثه در سه شنبه دو روز گذشته از جماحی‌الولی، سال هفت مهر گردید، روز داده است ۳. رسول‌خدا –ملک الله علیه وسلام– از این ماجرا از طریق وحی باخبر شدند، و جوان صبح فردای فرآمدید و آن دو فرستاده سر رسیدند، آن خبر را برای آنان بازگشتند. آندو گفتند: می‌فهمی چه می‌گویی؟ ما کمترین مجازات را برای تو درنظر خواهیم گرفت! میادا می‌خواهی این قضیه را برای پادشاه گزارش کنیم؟ یک‌پیمان اکرم –ملک الله علیه وسلام– فرمودند: (آخربه‌الذکر عینی، و قولانه‌های این دینی وسلطانی سبیل ما بلغ کسی را، و بهشتی را عمیقاً لذت نمی‌اندازی.)

آن‌آری، این مطلب را درباره من به او گزارش کنید، و به او گوید: دین من و سلطنه

۱ - تاریخ ابن خلدون، ج. ۲، ص. ۳۷.  
۲ - فتح الباري، ج. ۸، ص. ۱۳۷؛ تاریخ ابن خلدون، ج. ۲، ص. ۳۷.
آمين من تآ أنجوا كلهمن و هم من آمنوا و لهم من فرج حقهم.  

و آمين من تآ أنجوا كلهمن و هم من آمنوا و لهم من فرج حقهم.  

نعيش أو نغوبويه:  

(إن أسلمت أعطيك ما كنت تعلم، و ملك لك على قومك من الأبناء).  

أُهِب اسْلَامُ أَوْرَدِي، و مَعْلَمَتُهُ رَأْيُهُ كَأَنَّهُ كَرَى قَلْمَهُ وَأَدْلَاهُ تَوْسَعَ بِهِ تَوْ خَوَاهُم دَادَ،  

و تو را بر انشاء إحزار، مردان خودت، پادشاه خواه دانگیدا!  

آن دو مرد از نیت نیا کرم -صلى الله عليه وسلم- بریون شدند و رفتند تا براز دانگیدند.  

و خبری را که از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شنیده بوذند نبرای  

او باینگیشند. اندکی بعد، نامهای به دست بیان رخبد که حاکی از قتل خسرو ایران به  

دست پسرش شریویه بود. شریویه در نامه خودش به بیان سفارش کردند.  

بود: در  

مورد آن مردی که پدربه تو دستور داده بود. هنیچ اقدامی مکن تا فرمان من به تسو  

برسد!  

همین مسئله انگیزه اسلام آوردن بیان و همراهان وی از پارسیان که در بین بوذند،  

گردید.  

4. نامه به قیصر روم  

بخواری - طی حدیثی طولانی - متن نامهای را که نیا کرم -صلى الله عليه وسلم- به  

پادشاه روم هرقل نوشتنى، آورده است. و آن جنین است:  

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظیم الروم. سلام على من اتبع  

اهدی، أسلم تسلم. أسلم يؤمنك الله أجرک مرتین. فإن توليت فإن علیك إج هپ فی الدیارین. (قلیاً  

أهی الكتاب تغلالاً إلی كالمه سواء، بیبتا ویبتکم ألا تعمد إلی الله ولا تشرك به شيئاً ولا يتعد بغضن  

1 - مباحثات تاريخ الامام الإسلامية، خضري، ج. 1 ص 147، ص 148-147.
بعضًا آری‌آنی‌ها، از دو هم گفته‌ها قریب‌الزمان فنون مالکان به‌ویژه در سطح سبک‌ها و روزگار نام یافته‌ها، از ماده‌های بی‌خودی و فرستاده ای به ماه یاری رسم‌های آن‌ها. اسلام پیام‌بر تا سالم بیم. اسلام پیام‌بر خداوند پاداش تو را مضايع بدهد. اما اگر نپذیری، گناه ارسیان؟ بر گردن تو خواهد بود! ای اهل کتاب...».

برای بردن این نامه، پیامبر بر گرای اسلام ذهینه بین خریده کلی را برگزیدند، و به او دستور دادند که این نامه را به فرمان‌بری پیشرفت نکنند. 

* بخواری از این عباس روایت کرده است که ایوب‌الدین بن حرب برای ایوب‌الدین بن حرب‌وند، هم‌ماند با سالهایی که رسول‌خدا حکیم علیه و سلم، با فرمان‌بری پیمان صلح بسته بودند، به دنیال وی فرستاد. ایوب‌الدین و همراهانش به نزد «هرقل» که در ایلیه اقامت داشت، رفتند. «هرقل» آنان را به مجلس خود فراخواند. برگزیدن روم وی فراهم آمده بودند. «هرقل» روی آنان کرد و مترجم خوشی را نیز صدا کرد و گفت:

1 - صبح الیخواری، ص 1، ص 4-5 

2 - «ارسیپان» رجیع: کتاب‌زبان: منظور عموم افراد ملت روم است. 

3 - قیصر روم در ان هنگام در ایلیه. بیت القدس بوده و از حس به اندازه آمده بوده تن شکرته خداوند منان را بخاطر شکست کمرشکی که دنیا پارسیان گردانده است، بر جای آورد. نکته: صبح مسلم، ج 2، ص 99 پارسیان خسرو پرویز را کشته بودند و با روم‌ها صلح کرده بودند. 

منی بر اینکه همه سرمیته‌هایی را که از قلمرو قیصر روم اشغال کرده‌اند به او تحول دهد. 

همچنین، صلیب را که نصارتی می‌پنداشت عسی مسیح -علیه السلام- بر آن بر دار آویخته شد. 

است. به وی پیام‌بری دادند. قیصر در سال 249 میلادی (یعنی سال هشتم هجرت) به ایلیه. 

بیت القدس - آمده بود و ان صلیب را در چای خودش نصب کرد و شکرته خداوند را برای این فتح منی به چای آورد.
کدامیک از شما از نظر خویشاوندی به این مردی که می‌پندارد پیامبر است؟ نزدیکتر است؟ ابوسفیان گوید: گفت: من از همه از جهت خویشاوندی به او نزدیکترم! گفت: او را به نزد من بیاورید، و یارانش را نیز به من نزدیک گردد، و آنان را پشت سر وی چاپ دهید! آنگاه به متروجش گفت: من از این مرد راجع به آن مردی که ادعای پیامبری کرده است سوالاتی می‌کنم: اگر به من پاسخ دروغ داد، دروغ او را برملا سازید! به خدا سوگند، اگر نبود شرم از اینکه ما به دروغ گفتن متهم می‌گردانیدند، درباره حضرت محمد صلی الله علیه وسلام- به آنان دروغ می‌گفتند!


ابوسفیان گوید: بجز این اشاره که کردم حتی یک کلمه نتوانسته راجع به وی زیر و بالا گویم!
هرقل گفت: آیا تاکنون با وی چندی‌های‌یاد؟ گفت: آری! گفت: کارزارتان با او چگونه بوده است؟ گفت: جنگ ما با او حالیت دلی چهرا داشت‌هستی این؟ گاه یاها و گاه پاها را گاهی او بر ما پیروز می‌شود و گاهی ما بر او پیروز می‌شویم! گفت: شما را به چه چیز دستور می‌دهند؟ گفت: می‌گوید: خداوند یکتا را پرسشن کنید، و هیچ چیز و هیچ کس را شریک از نگرانی نکنید، و آنچه را که پدرانتان می‌گویند ترک کنید! وی ما را به نماز و راستگویی و راستی و پاک‌داشتن و صلابت رحم دستور می‌دهد!

هرقل روز به مترجم خود کرد و گفت: به این مرد بگو، من از تو راجع به اصل و نسب وی سوال کردم: یادآور شدی که در میان‌شما اصل و نسب و الایی دارد؟ همه پیامبران نیز چنین‌اند، در میان‌شما قوم خودشان اصل و نسب شناخته شده‌اند. از تو پرسیدم: آیا پیش از وی کسی در میان‌شما چنین سخنگویی را گفته است؟ یادآور شدی که نما! من با خود گفتیم که اگر یکی از وی چنین سخنگویی گفته بود، می‌گفتیم که وی مردی است که می‌خواهد سخن بپیشیانش را تکرار کند و به آنان تأثیر کند. از تو پرسیدم چه آیا از پدران وی کسی پادشاه بوده است؟ یادآور شدی که نما! با خود گفتیم که اگر یکی از پدرانتان پادشاه بوده، می‌گفتیم: مردی است که پادشاهی پدرش را باید می‌گوید. از تو پرسیدم: آیا پیش از آن‌که این سخن را بگوید، شما کسی از وی بدخواهی می‌کردید؟ یادآور شدی که نما! گفتنمی‌اید دروغ بسین بیرم‌دان را وانه‌ند، و بر خدا دروغ پنددا از تو پرسیدم: اشراف مردم از پیرهای کردان داده‌هایی ضعف‌ای قوم؟ یادآور شدی که همواره پیرهای پیامبران ضعف‌ای قوم بوده‌اند. از تو پرسیدم که پیروارش افزوده‌های می‌گردید یا از آن کاسته می‌شود؟ یادآور شدی که افزوده‌های می‌شود! سامان ادیان همه همین است تا کارشان به نهایت برسد: از تو پرسیدم که آیا کسی...
از دین او پس از آنچه به آن درآید نفرت می‌گیرد و مرتد گردید؟ یادآور شدی که نا
ایمان این چنین است؛ وقتی که روشانی آن با دلها درآمیدا از تو پرسیدم: آیا او
نیرنگ می‌زند؟ یادآور شدی که نا! پیامران همه چنین اند؛ هیچگاه نیرنگ نمی‌زنند؟
از تو پرسیدم: به چه چیز دستور می‌دهد؟ یادآور شدی که شما را دستور می‌دهد که
خواندند یا پرستش کنید، و هیچ چیز و هیچ کس را شریک او نگرانکنید، و شما را از
پرستش پتان باز می‌دارد، و شما را به نماس و راستی و راستگویی و پاکدامین دستور
می‌دهد. اگر آنچه تو می‌گویی درست بوده باشد، یو قلمرو خوود را تا انجا که
پاهاش مین روی زمین قرار دارد گسترش خواهد داد. من می‌دانستم که وی ظهور
خواهد کرد؛ اما، گمان نمی‌کردم که از میان شما ظهور کند. اگر می‌دانستم که به او
می‌توانم برهم، اصرار می‌ورزیدم که تا او را دیدار کنم! و اگر روزی بتوانم به
نزدیک او بروم، دو پاپش را شستشو خواهم داد.
اگرها، هرقل فرمان داد تا نامه رسول خدا -علی کرم- اسلام مقیسه و سلام- را بیاوردند، و آن را
خوانند. وقتی از خواندن نامه فراغت یافت، سر و صدای اطرافیانش بلند شد، و
اعتراض ها بالا گرفت. ما را امر کرد به پروین شویم.
ابویسیان گوید: وقتی هرقل ما را پرون کرد، به همراهان گفت: کار پسر ابوبکری
گرفته است! دیگر نوزاد زرد هم او حساب می‌برند! از آن پس یقین داشتم به
1- ابن ایبی کیشی گفته معناداری است که قریب‌ترین پس از بعثت به حضرت محمد -صلى الله عليه
وسلم- داده بودند. ابوبکری در اصل کیهان و چنین برخی از مادری و همان مفصل و یک
است؛ و همین جد مادر یک کرم -صلى الله عليه وسلم- بوده است. ابوبکری مشترک بود، و به
هام رفته بود و تصریح او کنید بود. وقتی یک کرم -صلى الله عليه وسلم- به دین قریشی از در
مخالفت در آمده و آنین جلیف را آوردند، قریب‌شناسی این را به ابوبکری تشبه کردند، و این کنیه
سرزمین آمیز را به آنحضرت دادند. دلائل التوکیه، پیشیج، ص ۲۴-۲۷: السیرة النبویة، ابوبکری.
ص ۴۴.
اینکه کار رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پیش خواهد رفت؛ تا وقتی که خداوند اسلام را بر مان وارد ساخت!

این بود پاژتای نامه پیامبر بر قیصر روم که اموسفایان شاهد آن بود. همچنین، بازتاب دیگر این نامه آن بود که قیصر روم به دچار بن خلفیه کلی، حامل نامه پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- زر و سیم و جواهر و جامه‌هایی را جایزه داد. اما، وقتی دوی در میان راه به موضوع حسیمی رسید، عده‌ای از طایفه جذام سر راه را بر او گرفتند، و همین‌آنچه را که همراه داشت از او بازماندند، و هیچ‌چیز نزد او باقی نگذاشتند. وی نیز به نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- رفت و پیش از آنکه به خانائش برود، گزارش ماجرا را به انحضرت داد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- زید بن حارثه را به مقصد حسیمی -که آنسوی وادی النهر بود- با پانصد مرد اعزام کردند. زید نیز بر طایفه جذام حمله برده و کشتاری عظیم در میان آنان کرد. و جاری‌پایان و زنان آنان را به تصرف خویش درآورد و راهی مدینه گردانید. وی جمعاً هزار شتر، و پنج هزار گوسفند به غنیمت گرفت، و یکصد تن از زنان و کودکان آنان را به اسارت برد.

پیش از آن نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- با قیبله جذام پیمان صلحی بسته بودند. زیدین رفاعة جذامی، یکی از پیشواهان آن قیبله شتابان نزد انحضرت آمد و دلایلی مبنی بر بیگناهی طایفه جذام ارائه کرد. و یادآور که وی همراه با عده‌ای از قوم و قبیله اسلام آورده‌اند و به هتگام راهزنه از دیگری به باری از شافت‌هائی؟ پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نیز دلایل او را پذیرفتند، و دستور دادند که غنیمت‌ها و اسیران را به او بازگردانند.

1- «شوال‌الاصفهان»، نزاد زرده، منظور رومیاند.
2- صحیح البخاری، ج 1 ص 43؛ صحیح مسلم، ج 2 ص 97-99.
عموم سيره النبي وصحابته، بين سهيره را بيش من حديثه لغزه مکتوب:
اما، این خطابي آشکار است: زبراء، ارسال نامه به قیصر روم پس از صلح حديثه
بوده است، و به همین جهت، این قلم گفته است: این سه شگ سپ از حديثه
روی داده است.

۵. نامه به متنز بن ساوى
پامبرآکرم - صلى الله عليه وسلم- برای متنز بن ساوى حاکم بحرین نیز نامه‌ای
نوشته و او به دین اسلام دعوت کردندا این نامه را علاءبن حضرمی از سوی
پامبر گرامی اسلام به نزد متنز برده. متنز در پاسخ به رسول خدا -صلى الله عليه
 وسلم- چنین نوشت:
اما بعد، ای رسول خدا! من نامه شما را برای اهل بحرین قرائت کردم. بعضی از
اهل بحرین اسلام را دوست داشتند و بسیار پسندیدند و به آن ای اسلام درآمددند;
بعضی نیز اسلام را خوش نداشتند. در سرزمین من مجوس و بهود نیز هستند. فرمان
خودتان را در این ارتباط به من ابلاغ فرماییدا!

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز در جواب او نوشته:
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول الله إلی متنز بن ساوى. سلام عليك. فإنه أحمد إلیك الله
الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أمابعد: فإنه أذكرك الله عزوجل. فإنه من
يصح إذا بصح لنفسه، وإنه من يطيع رسوله ويبع أمرهم فقد اطاعه. ومن نصح لهم فقد نصح
لي، وإن رسول فقد أثنا عليك خيراً، وإن قد شفعتك في فومكم، فاترك للمسلمين ما أسأتموا
عليه، وعفوت عن أهل الذنوب، فقبل منهم؛ وإنك مهما تصلح فلم تعزل عن عملك؛ و من
أقام على يهودية، أو موسية فعله الجزية.

۱- زاد المعلق ج، ۳، ص ۱۲۴: تلخيص فهم اهل الآخر. پاررتی، ص ۲۹.
۲- زاد المعلق، ج، ۳، ص ۶۱-۶۲: متنی که دکتر حمید الله از تصویر نامه‌ای که با تازگی بر آن دست یافته
نامه به هوذه بن علی فرماترواي يمامه
نی اکرم -صلى الله عليه وسلم- نامهاي نيز به هوذه بن علی، فرماترواي يمامه،
نوشتند. به اين شرح:

به اسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله ﷺ، هوذه بن علي. سلام علي من اتباع الهدي، وتعلم
آن دياني سيظهر إلى متنبي الحف و الحافر؛ فاسم تسلم، واجعل لك ما تحت يديك.

بنام خداوند بخشنده مهرپان. از محمد رسول خدا به هوذه بن علي. سلام بر آنکس
كه از هدايت تعبیت كند. اين نيز يدان كه دين من تا آنجا كه پاي اسبان و اشتران
برسد. گسترش خواهد یافت. تنوی اسلام پاور تا سلامت بمانی. و من هر آنچه در
اختيار تو است برای تو قرار دهم

بردن اين نامه را، پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به سليط بين عمرو عماری

منشور کرده است، با متن اين نامه در يک مورد مختلفنست؛ در آن متن، به جای «اللالا‌ال‌هو»، لا
الالا‌الله» آمده است.
واگذار كردن. وقتئی سلطیط با این نامه سر به نهر بر هواه وارد شد، از او پذیرایی
كرد و او را تحتي گفت. سلطیط نامه را برای او خواند: او نيز پاسخ مساعد داد و
مضمون نامه آنحضرت را رد نکرد. و در پاسخ نامه پامبر اكرم صالى الله عليه
وسلم نوشت، دعوت شما چقدر نیکو و زیبا است! قوم عرف همه از من حساب
می یابند. گوشهای از کار را به من واگذارید تا من نیز پیرو شما گردم به سلطیط نیز
جایزه‌ی گرانبه‌ها داد، و به او جامه‌هايی از بالات گلیپشکش كرد.
سلطیط همة آن جوايز و هدایا را به نزد پامبر اكرم صالى الله عليه وسلم آورد و
ماجرا را گزارش كرد. پامبر اكرم صالى الله عليه وسلم نامه وي را خوانندند و
گفتند:
(لو سالی قطعه من الأرض ما فعلت؛ باد و باد ما في يديه).
وحتى اگر قطعه‌ای زمین از من در خواست کرده بود، به او نمی دادم! خودش از میان
بروده و همی آنچه در اختیار دارد نیز از میان برودا! زمانی که پامبر اكرم صالى الله عليه وسلم آمیر مکه بازمی گشتند، جنبه‌ی ویژه
السلام به آنحضرت خبر داده که هدوده از دنبلا رفت. پامبر اكرم صالى الله عليه
وسلم: فرمودند:
(آما إن الیمامه مسخرج ما کذاب یتیب، یکت بعدي).
هان در این پامبه کاذبه خروج خواهد كرد كه ادعای پامبری خواهد كرد و پس
از وفات من به قتل خواهد رسید.
مردی گفت: ای رسول خدا، چه کسی اورا خواهد گشت؟ فرمودند: (انت و
اصحابک) تو و یارانت! و همانطور هم شد.

1- زاد المعاد، ج 3، ص 453.
٧. نامه به حارث بن ابي شير فرامروای دمشق
پامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - خطاب به وي چنين نگاشدند:
(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر. سلام علي من اتباع الهدی،
وآمن بالله وصدق وابيت دعوک كله فیآمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لنملك).
«یبتسم خداوند بخشته مهربان. از محمد رسول خدا، به حارث بن ابي شمر. سلام بر یکانس كه از هدایت تبعیت کند، و به خدای یکتا ایمان آورد، و باور دارد: و من تو را فرامی خوانم به اینکه به خدای یکتا شریک و به همئا ایمان پیاوری؛ تا فرامروایی ات برايت بماند.»
«نباي اکرم - صلى الله عليه وسلم - برای بردن این نامه شجاع بن وهب، یکي از مسادات طایفة بين اسد بن خزيمة را برگذارند. وقتی نامه را به دست وی رسانيد، آن را به سویی افکند و گفت: چه کسي مي خواهد فرامروایي مرا از من بازستاند؟ مين هم اینک بهسوي او عزمت خواهم كرد! و اسلام نباورد. آنگاه، از قبض اجائه خواست تا به چنگ رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - برود. قبض وی وى از اين تصمیم منصرف گردانيد. حارث نيز شجاع بن وهب را خلطت بخشید و خرج سفر داد، و به نيكويى او را بازگردانيد.

٨. نامه به فرامروای فمان
نباي اکرم - صلى الله عليه وسلم - نامهای نيز به فرامروای عمان، جیفر، و برادرش -
دو فرزند جلندی - نگاشتند كه متن آن چنين بود:
(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى جیفر وعبد، ابني الجندی. سلام علي من اتباع الهدی، اما بعد: فاني ادوعكم باذاعة الإسلام. اسلمها تسلما؛ فإني رسول الله إلى الناس كافة، لأندر من كان حياً يحق القول على الكفارین. فإناكما إن أقررتما بالإسلام وليکما، وإن أبينا ففان)
ملککما زائن، و خیلی محل ساحکما و تظهر نوّی عی ملککما،

بنیم خداوند بخشته، مهریان، از محمد رسول خدا به چیفر و عبد، فرزندان جلندی،
سلام بر انسک که پرو طریق هدایت باشد. اما بعد؛ من شما دو تن را با دعوت
اسلام فرامی خوانم. اسلام پایورید تا به سلامت بمانید. زیرا که من رسول خدا به
سوی همگی مردم جهان هستم، تا هر انسک را که زندگی باشد خداوند، و فرماس
杏خودند درباره کفاره به اجرا دریاپید. شما دو تن، اگر به اسلام قرار کنید، شما را
کارگزاران خویش خواهند گراندید؛ و اگر دو به فراخوان من ندهید، فراماروی شما
از دستان خواهند رفت، و لشکریان من به قلمرو شما سرازیر خواهند شد، و پیامبری
من بر فراماروی شما چهار خواهد گردیدا!

حضرت رسول کرم -صلى الله عليه وسلم- برای بردن این نامه عمروعاص -رضی

الله عه- را مأمور فرمودند.

عمروعاص گوید: راهی شدم و رفتن تا به شهر عمان رسیدم، وقتی بر آنده وارد
شدم، نزد عبد- که از آن دیگری بردارن و نرمخویت بود- شناختم و به او گفتیم:
من فرستاده فرستاده خدا به سوی تو و به سوی برادرت هستم! گفت: برادر من به
سن و سال از من بیش است، و در فراماروی از من بیش؛ من تو را به نزد او
می‌برم تا نامه‌ای را که آوردید ای بخوانید. آنگاه گفت: دعوت تو چیست؟ و به سوی
کیست؟ گفت: به سوی خدا خواهی یکی شریک و همیا دعوت مس کنم، و تو را
فرامی خوانم به اینکه معیمان دیگر را بچگ خدائی یکتا کنار بزنی، و گواهی دهی که
محمد بنده و فرستاده خداست، وی گفت: ای عمرو، تو پسر سور قوم و قبلتلات
هستی. پدرت چگونه رفتار کرد؟ ما نژی به او اقدا می کنیم! گفت: ای پیش از آنکه به
محمد -صلى الله عليه وسلم- ایمان پایورد از دنبای رفت؛ اما، من بسیار آرزومند آن
پدید که ای چاکش ره اسلام می آورد و به پیامبری آن حضرت تصمیق می کرد. مس

شیخ انور شیخانی
نیز با او همفكرا بودم، تا وقتی که خداوند مرا به اسلام هدایت کرد. گفت: از چه زمانی پیروی او را اخیار کرده‌ای؟ گفت: به تازگی! از مرن پرستید: کجا اسلام آورده؟ گفت: نزد نجاشی! و برای او باز گفتند که نجاشی اسلام آورده. گفت: آنوقت، قوم و قبیله‌اش با فرامرزواهی او چه کردن‌د؟ گفت: فرامرزواهی وی را پایرجای نگاه داشتند و از او پیروی کردن‌د! گفت: اسفان نز و راهبان نز آیا او تبعیت کردن‌د؟ گفت: آری! گفت: بنگر ای عمرو که چه می‌گویی؟ خاصتی رسوازی و بدنام کنندگانی از دروغ‌گویی برای یک می‌رد نیست! گفت: دروغ نگفتند؟ وانگهی، در دین ما دروغ را نمی‌داریم! این گفت: فکر نمی‌کنم هرکلیتوس از اسلام آورده نجاشی با خیر شده باشد؟ گفت: چرا! گفت: از کجا این را دانسته‌ای؟ گفت: نجاشی سالیان سال بود که به قیصر روم خراج می‌داد. و هنگامی که اسلام آورد و محمد صلی الله علیه وسلم- را تصدیق کرد. گفت: نه بخدا! اگر یک درهم نیز از من خراج بطلب، دیگر به اون نخواهم داد! این سخن نجاشی‌به گوش هرکلیتوس رسید، برادرش یاناق به او گفت: بنده گوش به فرمان خودت را وامی گذاری‌تای به تو خراج ندهد، و به دین دیگران درآید، و به این نوین پیوندید! هرکلیتوس گفت: مردی است که به دین و آری‌پیام یبدای کرده، و آن دین و آری‌پیام برای خویش برگزیده است؛ من یا چه می‌توانم بکنم؟! بخدا! اگر نیود اینکه نمی‌خواهم فرامرزواهی‌ام را از دست بدهم، من نیز همان کاری را که او کرده است می‌کردم! گفت: بنگر تا چه می‌گویی؟ ای عمرو؟ گفت: بخدا، به تو راست گفتگم! عهد گفت: اینک برای من پازگویی که وی به چه چی امر می‌کند و از چه چیز نهی می‌کند؟ گفت: به فرامرزداری خداوند عزم‌عل امر می‌کند و از نافرمانی او نهی می‌کند. به نیکوکاری و صلة ارتحام امر می‌کند، و از ستمگیر و تجاوز به حقوق دیگران نهی می‌کند. همچنین، از زناکاری، از شرابخواری، از پرستید سنگ و پت و
صلیب! گفت: به چیزهای نیکویی دعوت می‌کنید؟ اگر برادرم با من هماهنگ و هم‌سخن می‌شد، فوراً پای در رکاب می‌نهادید، و می‌رفتید تا به محمد -صلى الله عليه وسلم- ایمان پیاوریم و او را تصدیق کنیم؛ اما، برادرم بیش از این خاطر خواهند فرمودی که خوش قرار دارد! گفت: وی اگر اسلام پیاورد، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- او در فرمودن نموده که این رفتار و کردار نیکویی است اما، صدفه چیست؟ پرای او پازنگفت که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در احوال نواحی به چه میزان صدقه تعیین فرموده‌اند، تا به نصاب زکات آنها و عرضه بکنند. گفت: از عمر، این صدایی که در پاسخ به سه شاهان، و این گفتگویی، نشان دادست تشکداران از این دستور اطاعت بکنند! مهم و عرض ذکر بگوا نه تنها نزد کربش و مقامر، و نقطه کربش روزی برادرم جنرای فراخواند. بر او وارد شدی. دستیارانش بازوان مرا گرفتند. گفت: راه‌آیندی رهایم کردند. رفتم دعوتی کرده و نگدشته بنا خواهی بنده دیگر نگردم. نامه را به درنگ کردی. نور نامه را به درنگ و آن را خواندی که به پاپان نامه رسد. آنها، نامه را به دست برادرش داد. برادرش نیز آن را همراه و قرآن خود به جنگی به چیش تحت تأثیر نامه خواند؛ غرایم شاهدکرده کربش عدی به جنگی تحت تأثیر نامه قرار گرفته است. جنگی گفت: برای من باز نمی‌گویم که قربانیها وی چگونه رفتار کردن؟ گفت: از این پیروی کردن؟ بعضی از روی تمایل به دین و آیین وی; پرخی نیز تحت فشار شمشیر. گفت: چه کسانی با او همسایه‌شده‌اند؟ گفت: مردم به
اسلام تمامیل پیدا کرده‌اند و بر دیگر دین‌ها و آیین‌ها آن را برگزیده‌اند و در پرتو عقل و خرد خویش دریافت‌هاین و با هدایت خداوندی نسبت به ایشان بازیافت‌هاین که پیش از آن در گمراهی بوده‌اند. اینک فکر نمی‌کنند چیز شما کسی در این تئگا باقی مانده باشد. شما نیز اگر امروز اسلام بیاورید و از او نتیجه نگیرید، لشکریان ایشان شما را زیر پای خویش خواهند گرفت و آبادی زندگانی آن ورانته خواهند گرداشند. بنابراین اسلام بیاورید تا به سلامت برهیند و ایشان شما را کارگزار خویش و فراموش‌های قوم و قبیله‌تان خواهند گرداشند، و لشکریان و نمایندگان ایشان بسوی شما نخواهند آمدی. گفت: یک امروز مرا واگذار، و فردا بسوی مرا بازگرد! از آنجا به نزد برادرش عید بازگشت‌ش. گفت: ای عمو، من سخت امیدوارم که وی اسلام بیاورد؛ البتا اگر خاطرخویش فراموش‌هاش بگذارد! فردای آن روز فرا رسد. به نزد او رفتم. از دادن اجازه ورود به من خودداری کرد. نزد برادرش بازگشت‌ش. به او بازگشت‌ش که نتوانسته‌ام با چنین ملاقات کنم. وی مرا به نزد او برده. گفت: من درباره آن چپی که مرا به سوی آن فراخواندی اندیشیدم. اگر آنجا به که در اختیار دارم به کسی دیگر واگذاریم و به اختیار او درآورم، نتایو ترین مصد عرب خواهان بود. لشکریان او نیز باشان به اینجا نخواهند رسید. اگر یکان لشکریان وی به اینجا برسد، با صحنه کارزاری مواضع خواهند گردد که با کارزار دیگران که با آنان رویاروی شده است فرق خواهند داشت؟ گفت: من فردا عزیمت خواهان کرد. وقتی پیش با کرده‌که عازم رفتن هستم، برادرش با او خلوت کرد و گفت: ما در وضعیت نشیم که اگر چه‌گرددم. به سوی هر کس که وی تاکنون نامه نگاشته است، دعوت وی را اجابت کرده است. فردا صبح، به دنیال می‌فرستام و خود و برادرش، هر دو دعوت اسلام را اجابت کردند، و راستی و درستی پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- را تصدیق کردند، و
مرا برای جمع آوری زکات آزاد گذاشتند، و داوری و فرمان مرا در باب مرسومان نافذ گردانندند، و در برابر کسانی که با من از در مخالفت درمی آمدند، با من همیاری کردند.

رونده گزارش این سرگذشت، دلالت بر آن دارد که نامه‌نگاری بسیاری این دو بردادر، با نامه‌نگاری به دیگر پادشاهان و فرمانروایان بر فاصله داشته است، و ظاهرآ این رویداد پس از فتح مکه روى داده است.

***

با این نامه‌ها، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت خودشان را به پیشرفت فرمانروایان جهان آن روز رسانی نمودند. بعضی از آنان به ایشان ایمان اوراندند، و بعضی کفر ورزیدند. آنان نیز که کفر ورزیدند، افکارشان تحت تأثیر اندیشه آن حضرت قرار گرفت، و آنحضرت با نام و نشان و آیین و دینشان نزد آنان شناخته شدند.

ب. فعالیت‌های نظامی و رزمی مسلمانان

گزوه افگانی یا گزوه ذیقرد:
این غزوه یک حکم انتقام جویانه بوده در برابر تبرئات از طایفه بنی فرزاره که به غارت اشتران باردار و شیرهد رسیده خدا -صلی الله علیه و سلم- دست پاییده بودند. این نخستین غزوه‌ای بود که آنحضرت پس از صلح حذفی، پیش از فتح خیره به آن عزیمت فرمودند. بخاری در عنوان این باب ذکر کرده است که این غزوه سال پیش از جنگ خیر به وقوع پیوسته است. این مطلب را مسلم به سند متصل از سلمه بن آکوع روایت کرده است. جمهور اهل فгазی، یادآور شده‌اند که این جنگ پیش از صلح حذفی به روی داده است؛ اما گزارش صحیح بخاری و صحیح مسلم از
گزارش تاریخ‌نویسان درست‌تر است.
خلاصة داستان به روایت سلیمان بن آکوع، فهرمان این غزوه، چنین است که وی
گوید: رسول خدا آشتران شیرده خود را برای چرا فرستادند، و غلام خودش رباح
را همراه آن اشتران راهی کردند. از نیز سوار بر اسب ابولطلحه همراه او بود.
صبح‌گاهان عبدالرحمن فزاري اشتران را غارت کرد و همه آنها را با خود برد، و
ساربان را به فل رسانید. گفتند: ای رباح، این اسب را برگیر و به ابولطلحه برسان، و
ماجره را برای رسول خدا حکیم! علیه و المسلم - بازگو! آنگاه برفرز تلی برآمد و
روی به مدینه کرد، و گفتند: یا صباها! یا صباها! سپس به تعقیب
غلطگران پرداختن و با آنها کاران را به رگبار بست و رجز سوی خواهند و
می گفتند:
خذها ای‌ها ابن‌الاکوع
والی‌الیوم پی‌پر رضع

«بگیر که من پسر اکوع هستم؛ و امروز روز مردانی ام‌ست که شیر زنان دلاور را
نوشیده‌اند!»

بخدا، همچنان آنها را آماد تکه‌های خودم می‌گردانیدم و آنان را از رفتن
پاژشی داشتم؛ و هرگاه یکی از سوارانشان بسوی من بازی گشت، پشت تنه درخیل
می‌نشستم و تبریه به سوی او می‌افکندم و او را روی خاک می‌غلطانیدم. رفتند و

---
1- نک: صحیح البخاری، «باب غزوه ذات قرّة» ج ۲، ص ۴۰۳؛ صحیح مسالم، «باب غزوه ذی قرّة و غیره»
ج ۲، ص ۱۱۵-۱۱۶، ج ۷، ص ۴۴۰-۴۴۳؛ حکایت معین، ج ۲، ص ۱۲۰، حیدر دیگری

نیز که به روایت مسلم از ابوسعید خدری رسیده است دلایل دارد بر این گذشته پس از صلح
حدیثیه روز داده است. کتاب الحج، «باب الأرغیب» در سکنی المدينة و الصبر على اولئکا» ج ۲،
ص ۱۰۰۱.
رفتند تا به درون تنهای رفتند. بر فراز آن تنگه برآمد و با پرتاب سنج آنان را مورد حمله قرار دادند. همچنان در تعقیب‌های بوده تو آن‌گاه هیچ‌یک از اشترا شهربان رسوخ خدا -صلى الله عليه وسلم- باقی نماند مگر آن‌ها همه آنها را پشت سر خویش قرار داده بوده، و غار‌گران آنها را به من و اگذشت برنده. بازهم تعقیب‌های کرده و پیوست به‌سوی آنان می‌افتدند، تا آن‌گاه یکشزای سی بردید، و سه نیزه را به منظور سپکبار شدن افکندند و رفتند. هر آنچه آنان می‌افکنند، من روی آن‌ها پاره‌سنج‌ها می‌انداختند تا رسوخ خدا -صلى الله عليه وسلم- و پارتنان‌ها که از راه می‌رسند آنها را بازبستند و پرورند. غار‌گران رفتند تا به تنگه‌ای بر فراز تهیه‌ای رسیدند و تشکتند که گذا بخورند. بر سر قلیه نشستند، چهار تن از آنان بر فراز کوه به نزدیک آمدن‌ها. گفتم: مرا می‌شناسید؟ من سرزمین‌های آگهی هستم؛ امکان ندارد که من یکی از مردان شما را تعقیب کنم و بر او دست نیایم، و امکان ندارد که یکی از مردان شما مرا تعقیب کند و بر من دست بابا! همگی بازگشتند.
هنوز از جای خود برنخاسته بودم که سواران رسوخ خدا -صلى الله عليه وسلم- سر رسیدند، و از لابایی درختان نزدیک می‌شندند. پیشاپیش آنان آخرین بود، و به دنیال‌ها بوقت‌شاده، و به دنیایی مقدادین آسواد. عبدالرحمان و اخترم با یکدیگر درگیر شدند. اخترم اسب عبدالرحمان را پی کرد. عبدالرحمان نیز نیزهای بر اخترم فرود آورد و او را به قتل رسانید و بر اسبد وی سوار شد. بوقت‌های سر سریت و عبدالرحمان را با ضرب سرنیز عقیل رسالیدند. جماعت غار‌گران روی به فرار نهادند. من با پای‌پایه به تعقیب آنان پرداختم، تا آن‌گاه یکشزای سی بردید، و سه نیزه رسیدند. خواستند آب پنیشند. خیلی تشنه‌بودند. من نگذشتیم آب پنیشند. حتی قطع‌های از آب آن چشمه نهجیریدند. شب هنگام رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با سوارانی که همراه داشتند به من رسیدند. گفتم: ای رسول خدا...
این جماعت تشتَهاد؛ اگر مرا با یکصد مرده بسوز آنان بفرستید، تمامی اسیابگان‌ها
از چندگان آنان درمی‌آورند، و همگی آنان را به اسارت می‌گیرند！ فرمودند: (با این
الکوع، ملکت فاسح) ای پسر اکوع، هرگاه چه شیره گشتی، گذشت و مهریانی پیشه
کن! آنگاه فرمودند: (آم، لیرکرون آنان در غفلان،) ایتان اکتون در سرزمین بنی غفلان‌اند!
رسول خدا - صلی الله علیه و وصی - در آن گهوگم فرمودند: (خیر فرسان‌انا اليوم ابو قادة،
و خیر جالتنا سلمة،) امربر، بهرین سوارکاران ما ابوقناء، و بهرین رزمنده پساده مسا
سلمه است! به هرگاه تقسیم خمای نیز به من دو سهم دادند؛ سهم پیاده نظام و سهم
سواره نظام، و مرآ پشت سر خودشان بر ناقه عصب، سوار کردن و به مسیره
بازگشتیم.
رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - در این غزوه این آم‌مکتوم را در مسیره کارگزار
خوشی گردانیدند، و لوای جنگ را به نام مقداد بن عمر پستند.

فتح خیبر
غزوه خیبر و وادی الفری در محرم سال هفتم هجرت روزی داد. خیره شهری بزرگ،
دارای قلعه‌ها و کشتزارهای قراوان، بود که در فاصله هشتاد میل در سمت شمال
می‌دازند. واقع شده بود؛ هم‌اکنون نیز دهکده‌ای است که آب و هوای آن چندان مطلوب
نیست.

انکیزة جنگ
وقتی که رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - از جانب نیرومندترین جنگ از سه گروه
دشمنان‌شان - که عبارت بود از ارتش آسوذه شدند، و از جانب آنان کاملاً اینپت
خاطر پیدا کردن، اراده فرمودند به حساب دو جناح دیگر نیز برسند که یکی از آن
دو جناح بهویسان پدیدا و جناح دیگر تقابل نجد: تا امینت و صلح و صفا استقرار تمام پیدا کنند و آرامش و آسایش بر منطقه حکمران می‌گردد و مسلمانان از درگیری‌های خونین پیایی از عائله و بتوانند به تبیان رسالت الهی و دعوت مردم چهان بسوی اسلام بپردازند.

از آنجا که شهرک خیر آشیانه توطه و خیانت و مرکز کارشناسی‌های جنگی و پایگاه تحریکات و جنگ مافیا و بر دیگر مورد توجه قرار دهیم، باید از باد بی‌بیم که اهل خیر هم آنان پدیدا که احزاب را بر علیه مسلمانان متشکل گرداندند و بنی قریش را تحریک گرندند و به نبردار و خیانت وادر ساختند. آنها، ارتباط خودشان را با منافقان - ستون پنجم در جامعه اسلامی - و همچنین با قبیله غطستان و اعراب بادبندیهای که جناب سوم احزاب را تشکیل می‌دادند گسترده گردانند. بهویسان خیر خودشان نیز دست اندک کارآماده شدن برای کارزار پدیدا. با این ترتیب، مسلمانان را دچار رنج ها و محنت‌های پوسته و ییگر کردن. حتی برای سره نیست کردن پیامبرکم - خلیفه الله علیه وسلام - نیز نقشه کشیدند. در برای این تحریکات و کارشناسی‌ها، مسلمانان مجروح شدن ماموریت‌های نظامی و زرمی را به این سوی و آن سوی تدارک کنند و سرکردگان این توطه گر، امشال سلام بر این ایل‌بختی و آسیرین زارم را از میان پردازند. اما، ظرفیت دینی و تبیینی مسلمانان در برای این بهویسان پیش از این بود، و علت اینه تاکنون به انجام بنی وظیفه کمتر اندیشه‌ده بودند. آن بود که نورایی بزرگتر و توانمندتر و سرسختتر و کهن‌تر- یعنی قریش - روابط مسلمانان قرار داشت. همینه ای ن روایی پایان پذیرفت. اوضاع و شرایط برای حسابرسی این بهکاران مساعد گردد و روز حساب اینان نیز
عزمت يمامر بسوى خبير

ابن اسحاق غود: رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بهنسيم بازگشت از حبیبه ماه ذیحجه و چند روزی از ماه محرم را در مدتی اقامت کردند، و در همان ماه محرم
بسوى خبير عزمت فرمودند.

مفسرين گفتند: خبير همان و عهدای بود که خداوند متعال به يمامر اسلام و به
مسلمانان داده بود و فرموده بود:

«ودعكم الله مغافم كثرة تأخذهنها فعجل لكم هذه».

یعنی خداوند دست یافتند به غیبت‌های فراوانی‌ها در چنگ خیبر به شما وعده داده
است، و هم اینک صلح حبیبه و آثار و بركات آن را برای شما زودتر رسانیده
است.

آمار لشکریان اسلام

زمانی که منافقان و مسلمانان سست ایمان از همراهی رسول خدا - صلى الله عليه
 وسلم- سر باز زدند، و در غزوة حبیبه بر جای خویش ماندند و به چنگ نرفتند،
خداوند متعال درباره ایشان فرمانی صادر فرموده و به يمامر گرامی اش چنین دستور
داد: 

«مغافكم على الشركاء إذا انطلقتكم إلى مغافكم، تأخذهنها فَعَلُّوا بِعَزِيْمَكُمُ وَيَبْدِلونَكُمُ أن يُبَيِّنُوا كُلَّمَ اللَّهِ فَلَن تَفَهَّمُوا كُلَّمَكُمُ. قَالَ اللَّهُ ﺑِلَّٰلِّ‌لَّهِ مِنْ قَبْلِ فَسَيْفِكُمْ بَلْ تَحَسَّنُوا بِجُنُودِكُمْ أَنْ تَفَهَّمُوا إِلاَّ قَلِيلًا».

1 - سورة فتح، آیه ۲۰
2 - سورة فتح، آیه ۱۵
بر جای ماندگان خواهند گفت: هرگاه بسی‌زیم‌های چنگی رفتید تا آنها را بگیرید، ما را واگذاری‌داده‌ایم! آنان می‌خواهند سخن خدا را تغيیر بدهند! بگو: هرگز شما به دنبال ما نخواهید آمد؛ خداوند از پیش این چنین فرصت‌های است! آنان نیز پاسخ خواهند داد که می‌گوید می‌رزیدند! اما، آنان بجز اندکی از ایشان، فهم و شعور ندارند.

وقتی که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اردا فرمودند که بسی‌زیم شهرک خیبر عزیمت فرمایند اعلام کردند که جز شیخ‌زادیان جهاد در راه خدا، همه‌را ایشان به چنگ نخواهند آمد. بنابراین، نهایا اصحاب بیعت شجاعتی که عبارت از یک هزار و چهارصد رزمدش مسلمان بودند، در میت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- عازم شدند.

نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- سیاح بن غریفه غفاری را کارگزار خوشی در میتی گرداندند. این سیاح بجای وعده‌ای را نام برده است، اما همان قول اول نزد محققان درست ناست.

پس از خروج پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- از مدرسه طیبه، ابوبکر وارد میتی شد و اسلام آورد. به هنگام نمایش بر سیاح بن غریفه وارد شد. ابوبکر نزد سیاح رفت ولی نیز به وی تجهیزات چنگی داد. ابوبکر نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شوافت و با مسلمانان مذاکره کرد. و پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان ابوبکر و همراهانش را در موجودی تیر و کمان خودشان شریک ساختند.

---
1- تکذیب الباری، ج. 7 ص 445، زاد المعاد، ج. 2 ص 133.
جاسوسی منافقان برای یهودیان

منافقان دست به کار جاسوسی به نفع یهودیان شدتند. سرکردگی منافقان عبدالله بن آبی برای یهودیان خیر پیام فرستاد و گفت: محمد آهنگ نبرد با شما کرد. و راهی دیار شما شده است؛ ساز و برک خوشی به سازیت، و از او هیچ نهایتی. عده و غذه شما سیاپ است. و افراد محمد گروهی اندک بخش نیستند. این گروه اندک نیز فاقد ساز و برگاند. و جز تعداد اندک، اسلاحه چندان به همراه ندارند! خیریان، جوان این پام را دریافت کردن، کسانی بن ابی الخلق و هوذه، بن قیس را بسوی قبالة گفتن فرستادند و از آنان استمداد کردن؛ زیرا، آنان هم پیمانان یهودیان خیر و پشتیبانان آنان بر علیه مسلمانان بودند. و نیمی از محصول خیر را نیز در صورتی که بر مسلمانان پیروز گردند، به آنان و عده دادند.

در راه خیبر

نیاکرم -صلى الله عليه وسلم- در عزمت بسوی خیر از کوه عصر (پا: بقولی عصر) و سپس از کوه صهباء گذشتند، و در پیادانی به نام رجوع، که در آنجا یک شبانه روز با محل سکونت قبالة گفتن فاصله داشتند، منزل کردند. اعتراب گفتن آماده جنگ شدند و بسوی خیر روی آوردند تا به یهودیان مدد برسانند. در بن راه، از پشت سرنشین صحیح منهدم و سلاح به گوش ایشان رسید و گمان کردند مسلمانان بر خانواده‌ها و دارایی‌های ایشان حمل برده‌اند. از میانه راه پازگشتمند، و راه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را بسوی خیر پازگذاشتمند. آنگاه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دو تن از راه‌هایان لشکر را که لشکر اسلام را به پیش می‌برند، و نام یکی از آن‌ها خلیل‌بود. فراخوانندند، تا بهترین راه را بسوی خیر به ایشان نشان بدهند. تا پوانند از سمت شمال، یعنی از سوی شام.

رویدادهای بین راه

1. از سلّمه بن اکوع روایت کرده‌اند که گفت: همراه نبی اکرم – صلی اللَّه علیه وسلم – یکی خبر عزیمت کریمپیامه را می‌پیمودم. مردی از میان لشکریان به عامر گفت: برخی از زجهاهای را برای ما نمی‌سرايی؟ عامر مردی شاعری بود. از مرکب خوشش فروند آمد و آهنگ آواز «جگدی» برگرفت و چنین سروه:

لاّهّ! لولا انتّ مانّه ملتينا، ولا صلیلَنا، ولا صلیلَنا
فاغفر فنداء لکّ مانّه ملتينا و اقتتاد انّا تنّ ناقتتاد
والقَدْرِّين سَمِّکَتْنا علىّننا انتّا ذا صَفِح بنّا ابيبّنا

و با لصباح علینا

خداوند، اگر تو نبودی، ما هدایت نمی‌شدیم، و زکات نمی‌دادیم و نماز

1- لَا أَهْلُهُمْ أَلْهَمُهُمُُّ أَلْهَمِّمُ هي 11 در متن به همین صورت اخیر آمدنی درست که با وزن شعر راست نمی‌آید.
نیم گزارنده؛ اینک، فدایت شویم؛ گناهان گذشته ما را ببخشاید و هرگاه با دشمن برخورد کنیم، ما را ثابت قدم گردن؛ و بر ما آرامش و آسایشی از جانب خود بیافنکن، ما، هرگاه بر سرمان فریاد بکشند، با غرور و مناعت برخورد خواهیم کرد؛ و به هنگام فریادرسی، مردمان همه بر ما اعتماد می‌ورزند!

رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– فرمودند: (من هذا الساق؟) این ساریان که آواز خدای سر داده است، کیست؟ گفتند: عامره بیک اوکوّ! فرمودند: (برحمالله) خدا! رحمتی کنند! مردی از میان جمعت گفت: دعاً شما مستجاب باد، ای پیامبر خدا! ای کاش می‌گذشتید بیشر از وجود او بهترهند بشویم! آنان می‌دانستند که رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– برای هیچکس به طور اختصاصی طلب مغفرت نمی‌کنند. مگر آنکه به شهادت خواهند رسیدت، و این قضیه در جنگ خوبی اتفاق افتاد.

2 در وادی صهباء، در تنزیکی خیر، نبی‌کرم –صلى الله عليه وسلم– نماز عصر را اقامه کردن. آنگاه حضرت سفرا حاضر کنند. نتایج آن آورد نرم موجود بود. دستور دادند از آن آورد ترید تهیه کردن. خود انجامیدند از آن ترید خوردن. مردم نیز خوردن. آنگاه، برای نماز مغرب برخاستند، و آب در دهان گردانندند. مردم نیز آب در دهان گردانندند. آنگاه به نماز آمدندند، و برای نماز وضع نسختند؟ آنگاه نماز

1 - صحیح البخاری، «باب غزوة خیر» ج، ص 603
2 - صحیح مسلم، «باب غزوة ذی قدر و غيرها» ج، ص 115
3 - صحیح البخاری، ج، ص 115
4 - صحیح مسلم، ج، ص 603.
عاشا را خوئاندند.

۳. وقتی به خیر نزدیک شندند و شهرک خیر در دیدرس آتştارت واقع شد، گفتند:

(فَوَّا) باز استبدای لشکریان باز استبداند. یامباراکرم –صلی الله علیه وسلم– گفتند:

اللهم رب السموت السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أظللن، ورب الشياطين وما أظلمن، ورب الرباح وما ذرين؛ فإننا نسالك خير هذه القرية خير أهلهها وخير ما فيها، ونعود بك من شر هذه القرية وشر أهلهها وشر ما فيها؛ أقموا باسم الله.

خداوندا، ای خداش آسمانهای هفتگانه و هر آنجه زیر سایه آنها قرار گرفته، و خداش زمینهای هفتگانه و هر آنچه بر گرده آنها بار شده، و خداش شیطان‌ها و هر آنکس که آنان گمراه گرداگردندندن، و خداش بادها و هر آنچه به این سوی و آن سوی پراکندهانند؛ ما از تو در خواست می کنیم خیر این شهر و خیر اهل آن و خیر هر آنچه را که در آن است، و به تو پناه می بریم از شر این شهر و شر اهل آن و شر هر آنچه که در آن است؛ بنام خدا بای پیش نهیدا!

لشکریان اسلام، پشت باروهای خیر

مسلمانان، شب وایسین را که صلح فرداً آن کارزار شروع شد، در نزدیکی خیر به سر بردنند و به هوادان از حضور مسلمانان هیچ درنیافتند. نیاکرم –صلی الله علیه وسلم– هرگاه شر هنگام بر سر قومی می تاختندند، به آنان نزدیک تا نمی شندند تا صبح شود. به هنگام صبح، نماز بمادوادن را تاریک و روشن خوانندند و مسلمانان پای در رکاب کردندند، اهل خیر بیل و کلنگ‌ها یشان را برداشتندند و به زمین‌های زراعتی خودشان رفتندند و هیچ درنیافته بودند که مسلمانان در سرزمین آنان حاضر شده‌اند.

وقتی لشکریان را دیدندند، گفتند: محمد! بخدا! محمد! لشکر! آنگاه، گریزان به شهر

۱- المغزی، واقعی، «غزوه خیره»، ص ۱۱۲.

۲- سیرت ایب هشام، ج ۲، ص ۳۲۹؛ دیگر مانند.
خودشن بازگشتند. پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(الله اکبر، خریت خبر! الله اکبر؛ خریت خبر! انا إذا نزلت بساحه قوم فساء صبح المنذرين).

الله اکبر! ویران شد خبر! الله اکبر! ویران شد خبر! ما هرگاه به سرزمن قومی وارد شویم، بامداد آن انذار شوندگان بدخیم خواهد بودا!

قلعه های خبر

شهرک خبر به دو ناحیه تقسیم می‌شده. در یک ناحیه آن پنجم قلعه داشت:

١٠ قلعه نام: (١) قلعه صعب بن معاذ: (٢) قلعه زهیر: (٣) قلعه أبي بكر: (٤) قلعه نزار. سه قلعه نخستین در منطقه‌ای به نام نظار و دو قلعه دیگر در منطقه‌ای به نام شق واقع شده بودند. ناحیه دیگر شهرک خبر معروف به «کتابیه» نه سه قلعه داشت: (١) قلعه قمیش، که قلعه بنی ابي الخدیفی از بنی نضری بود: (٢) قلعه وتطیع: (٣) قلعه سلالیم. در شهرک خبر دژها و قلعه‌های دیگر نیز بجز این هشت قلعه بوده‌اند. مگر اینکه آنها کوچک بودند، و در آسیب‌ناپذیری و توامنده مانند این هشت قلعه بودند.

کارزار و کشتار سخت در ناحیه نخستین خبر درگرفت. ناحیه دیگر با قلعه‌های سه‌گانه‌شان تا وجود فراوانی مردان چنگچو در آنها، بدون جنگ تسلیم شدند.

اردوگاه لشکریان اسلام

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- همچنان پیش رفتند تا برای اردوگاه لشکریانشان مکانی را درنظر گرفتند. خیاب بن منذر نزد آنحضرت آمد و گفت: ای رسول خدا، به من بازگوید که این مکان را خداوند برای اردو زدن شما تعیین فرموده است، یا رأی و نظر و کارشناسی در چنگ را باید درنظر گرفت؟ فرمودند: (بله، هو الرَاي) الیت،
رأى ونظر و كارتشناسي در كار استا وى گفت: اى رسول خدا، اين مکان بسيار نزديک به قلعته نطا سكت که همگی زرمندگان و جنگجویان خيبر در اين قلعتاند. آنان همه اوضاع و شرائط ما را زیرنظر دارند، ما از اوضاع و احوال آنان خبر نداريم؛ تيهره آنان به سوى ما روان است، اما تيهره ما به سوى آنان راه نمي گيرد؛ از شبهون زدن آنان نيز در امان نبستيم؛ علاوه بر اين، در ميان نخلستانها قرار گرفته، و مكان گود و پشي است؛ آب و هواء خوبي هم ندارند. اى كاش دستور مي نروديده در مكانى اردو ميزدیم كه اين بديها و كاستىها را نداشته باشداا تبى اكرم -صلى الله عليه وسلم- نرودن: (الراىى ما آمرت) نظر صانع هممان است كه تو مشورت دادى! اگهاب به چاي دقگى نقل مككن كردند.

آماده باش رزمى و مزده پروزى
در همان شبي كه به شهرک خيبر وارد شدند- و به قولى، پس از چند فقره حمله و ضدعمله و درگيرى با بهوديان- پامبرى ورامى اسلام فرمودن: (لأعطين الراية غدا رجلاً يحب الله ورسوله وحبى الله ورسوله [فتحى الله على يديه]).

فردا رابت جنگ را به دست مردي خواهم داد كه دوستدار خدا و رسول است و خدا و رسول او را دوست دارند، كنا خداوند به دست او پيروى را نصيب ما بگردنداا)

پامادا فراداى آن شب، زرمندگان همه اطراف رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گرد آمدند. یکايک آنان اميديار بودند كه رابت جنگ به دست ايشان داده شود.

پامبرىکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودن: (آين على بن أي طالب؟) على بن ابطالب كچاست؟ گفتند: اي رسول خدا، چشمئش درد مي كنند! فرمودن: (قررلوا الامه) هم اينك به دنبال وى يفرستيدا! وى را آوردن. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آب
ذهب مبارکانه را به چشمان وی مالیبدند، و برای او دعا کردند. بهبود پافت: چنانکه گویی هیچگاه دردمند نبوده است. آنگاه رایت جنگ را به دست او دادند. گفت: ای رسول خدا، با آنان کارزار می‌کنم تا همایند ما بشنودیم فرمودند: رأیت را رسالک، حک تسلسل بساخته‌ن، ثم ادعهم إلى الإسلام، وآخیرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه; فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحداً خيرًا لک من أن يكون لك حر النعم! ۱ ارهايت را پیش بگیر و بپیش بر، تا به خانه و کاشانه آنان درآیی. آنگاه آنان را به اسلام دعوت کن، و حقوق خداوند را در اسلام که برگردان آنان است گوشانشان کن؛ که بخدا، تهبا یک نفر را که خداوند به دست تو هواداد کند برای تو بهتر از آن است که اشرتان سرخ موی فراوان داشته باشی! ۲

آغاز جنگ و فتح قلمه نامه

یهودیان، همبوده لشکریان را مشاهده کردند و به شهر گریختند در قلعه‌های خویش سنگر گرفتند و بست نشستند. پنجمین قلعه‌ای که از قلعه‌های هشتگانه یهود در شهر خیر مورد هجوم و حمله مسلمانان واقع گردید، قلعه نامه بود. این قلعه خط مقدم جبهه دفاع بهود و از اماکن استراتژیک ایشان بود. همچنین، این قلعه قلعه مرحب آن فرمان یهودیه بود که از ترازوی یک هزار مرد جنگی می‌باشتند. مسلمانان روابی شدند. پادشاهان مرحب خیری نیز همراه آنان بود و قره روانه شد، یهودیان را به اسلام دعوت کرد. یهودیان دعوت وی را نپذیرفتند و با مسلمانان روابی شدند. پادشاهان مرحب خیری نیز همراه آنان بود و قره به میدان کارزار آمد، مبارز طلبد. سلیم بن اکوو گود: وقتی که ما به قلعه خیر رسیدیم، پادشاه یهودیان، مرحب خیری فراز آمد، و سمشیرش را در هوا تکان ۱- صحيح البخاري. «باب غزوة خير». ج2 ص5 605-606.
مواد و می‌گفت:
قد علی‌امام خیبر ائمه‌مرحباً شاکی السلاح بطل مجرب
اذ الحروب اقبل تلهب
خبری‌انه می‌دانند که من مرحب هستم: سر اندر پا اسلحه و قهرمانی جنگ
آزموده هستم:
آن هنگام که صحنه‌های جنگ شعله چشیدن آغاز کنند!
عموی من عامر برای نبرد با او پای پیش نهاد و گفت:
قد علی‌امام خیبر ائمه‌مرحباً شاکی السلاح بطل مفارم
خبری‌انه می‌دانند که من عامر هستم: سر اندر پا اسلحه و قهرمانی جسور و
پی باک هستم!
مرحب و عامر با یکدیگر دو ضربت دادوستند کردند. ابتدا شمشیر مرحب در
کلاه خود عمومی من عامر نشست. عامر خوست خود را پایین کش‌داد تا از ضربت
شمشیر مرحب در امان باشد. شمشیرش کوتاه بود. آهنتگ ساق پای آن یهمودی را
کرد تا بر وی ضربت بنزد. نوک شمشیرش برگشت و به زانوی خودش اصابت کرد،
و در دم چان داد. یمام غرامی اسلام درباراتوی فرمودند: (آن له‌لأخیرین) و دو
انگشت خودشان را کنار هم قرار دادند و افزودند: (انه جاهد جاهد، قل عری مسی با
مله) وی را دو پاداش استا!... او مردی کوشش و جهادگر بود. کمتر مرد عربی پیسا
می‌شود که در این میدان‌ها همانند او باشد! 1
ظاهرآ، بس از این درگیری با عامر، مرحب خیبری بار دیگر مبارز طلبه و

۱- صحیح مسلم، «باب غزوه خیبر» ج، ص۱۲۲؛ «باب غزوة ذی قرذ و غیره»، ج، ص۱۱۵;
۲- صحیح البخاری، «باب غزوة خیبر» ج، ص۲۱۳۰۳، ص۲۱.۵.
رجزخوانی آگاه کرده و گفت: اس‌نا البه‌دی سرم‌تیام ام‌س‌حی‌د‌ره کلیث‌گاب‌ب‌ک‌ری‌ه‌ منظوره او فی‌هم بال‌س‌خ‌اک‌ری‌ی سَن‌د‌ره

۱ - در منابع اخلاقی فراوانی مشاهده می‌شود بر سر این‌که چه کسی فائیل بسی‌ری یبو‌ده است؛ همچنین، بر سر این‌که چه روزی وی به قتل رسیده و قلعه‌ای که وی در آن سکوت داشت یا فتح شده است، حتی در مضاخمی روایات صحیح‌ین نیز برخی از این اختلافات موجود است. روند گزارش متن کتاب را ما از روایت صحیح بخاری و قرائت‌ای که در نظر ما زرخخان داشته است.
فتح قلعة صعب بن معاذ

قلعة صعب، از جهت توانئدى و آسیب‌ناپذیری پس از قلعة ناعم قرار می‌گرفت. المسلمانان به رهبری حباب بن سعد از برابر قلعه هجوم برندند و مدت‌سی روز آن را در محاصره خویش گرفتند. و روز سوم، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با دعایی مخصوص، فتح این قلعه را از خداین سبحان درخواست کردند. 

و این اسحاق روایت کرده است که طایفه بنی سهم از قبیله آسلم توز رسلوخد - صلى الله عليه وسلم- آمدند و گفتند:

(اللهوم اتک قد عرفت حاضم، وإن ليست بم غوة، وإن ليس بديشي أعظمهم إياهم؛ ففتح عليهم أعظم حضوراً عينب غاية، و اکثرها تعاماً و ودكاً).

«خداوندنا: تو از اوضاع و احوال ایتانا با خبری، و می‌دانی که تاب و تواین ندارند، و می‌دانی که من چیزی ندارم که به ایتانا به‌دهم؛ حال که چنان است، بزرگترین و پر سکته‌ترین قلعه آنان. و پر آذوق‌ترین و روغن‌دارترین قلعه آنان را برایشان بازگشای؟!»

بامداد روز بعد، خداوند عزوجل قلعة صعب بن معاذ را به روی المسلمانان گشود. و چنان بود که در میان قلتهای خیبر، هیچ قلعه‌ای پرآذوق‌تر و نان و روغن‌دارتر از...
آن تبود.

زمانی که پیامبر گرامی پس از دعا و نیایش مسلمانان را به هجوم بردن بر این قلعه تشویق کردند، بینی اسلام فعلالی تین پیشتران این دوره بودند. میدان مبارزه و کارزار نیز روبروی این قلعه بود. سرانجام، در آن روز این قلعه پیش از غروب خورشید فتح شد، و مسلمانان در این قلعه منجنیق‌ها و ازاب‌های متعددی کشف کردند.

به خاطر این گرستگی شدید که در روابط این اسحاگ از آن یاد شده است، بعضی از رزمده‌گان سیاء اسلام الاغها را سر بریدند، و دیگرها را بر سر آتش نهادند. وقتی رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از این ماجرا خبردار شدند، مسلمانان را از خوردن گوشت الاغها اهلی نهی فرمودند.

فتح قلعة زبير

به دنبال فتح قلعه ناعم و قلعه صعب، به هدف قلعه‌های تاهیه و ناحیه قلعه‌های به‌طوری زیب نقل مکان کردند. قلعه زبیر قلعه‌ای بلند برفراز قلله کوه بود که به خاطر دشواری راه و دست‌ناقابلیت بودن آن، پای اسپان و رزمده‌گان نمی‌توانست به آنها برسند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- حلقه محاصرا را بر این قلعه نگ کردند، و مدت سه روز محاصرا این قلعه را اذده دادند. مردی از به‌هودیان نزد آن‌ها برخاست و گفت: ای ابا القاسم، این به‌طوری افراط که باهم محاصرا را اذده بدهید، اینان هیچ باک ندارند. زیب‌زیمین آتش‌خوردگان و جشن‌ها دارند؛ شبانه‌ی بیرون می‌شوند و از آن آتش‌خوردگان و جشن‌ها می‌نشینند و آب پر می‌دارند، و باز به قلعه خوش بازمی‌گردد و در پرایر شما مقاومت می‌کند. اما، اگر آب را بر روی آنان بیندید، ناکارایی در پرابش شما ظاهر می‌شود! پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- آب را بر روی آنان بستند. به‌هودیان از
قلعه بیرون آمدنند و به کارزاری سخت پرداختند، که طی آن گروهی از مسلمانان کشت شدند. و حدود ۱۰۰ تن از یهودیان نیز مجرح شدند، و رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- این قلعه را نیز فتح کردند.

فتح قلعه آبی

پس از گشودن شدن قلعه زیبیر، یهودیان به قلعه آبی نقل مکان کردند و در آن بست تشکستند، و مسلمانان هم‌حاصره را بر آنان تگ کردند. دو مرد به‌لوان از قوم یهود، یکی پس از دیگری مبارز طلیبدند. و دلاران مسلمان آندرو را به قتل رسانیدند. آن کسی که دو مین جنگجوی یهودی را به قتل رسانیده، قهرمان مشهور اسلام ابروزان یا مسماک بن خرشامی انصار صاحب پیشانی بند قرمز بود. ابروزان پس از کشتی وی شتابان پسی قلعه ناخت، و به قلعه وارد شد. و لشکریان اسلام همراه او وارد قلعه شدند. و ساعتی درون قلعه کارزاری سخت روز داد، و یهودیان از این قلعه نیز به بیرون خزیدند. و به قلعه نزار که وابست قلعه ناحیه نخستین شهرک، خبرید بود نقل مکان کردند.

فتح قلعه نزار

این قلعه دست نابانخته ترین قلعه یهودیان در این ناحیه بود. و به‌ویژه تقربباً بسیاری داشتند که مسلمانان نخواهند توانست به این قلعه وارد شوند؛ حتی اگر آخرين جذبیت و کوشش خود را به کار بگیرند! به همین جهت در این قلعه، علاوه بر مردان رزمی کودکان و زنان را نیز سکت داده بودند. در صورتی که چهار قلعة پیشین را به‌کلی از زنان و کودکان تخلیه کرد خود به بودند. مسلمانان این قلعه را به شدت در محاصرا خوش گرفتند، و با خشونت و سرسختی یهودیان را تحت فشار قرار دادند. اما از آنجا که قلعه نزار بر فراز کوهی مرتفع و
دست نابهذانی واقع شده بود، مسلمانان راهی برای ورود به آن تیمی یافتهند. یهودیان نیز جرأت آن را نداشتند که از قلعت بیرون آیند، و با نیروهای رزمشده مسلمانان درگیر شوند. در عین حال، سربختانه، در برای مسلمانان مقاتلاً می‌کردند، و به تیراندازی و سنگ شلیکی بر سر مسلمانان دست می‌زدند.

زمانی که قلعت نزاق در برای نیروهای رزمشده مسلمانان سرسختی نشان داد و حلقات محاسره پس از مدتی شکسته شد، نیک آموز (صلی الله علیه و سلم) دستور دادند، دستگاه‌های منتفیق را سرپا کنند، و ظاهراً مسلمانان از این منفی‌ها بر علیه یهودیان استفاده کردند. و سرانجام در دیوارهای قلعه شکاف ایجاد کردند و وارد شدند. درون قلعه کارزار سختی درگرفت، و یهودیان با شکستی مفتاحان از برادر سپاهیان اسلام گریختند. علت این شکست آن بود که یهودیان آنجانه که از قلعت های دیگر بی‌صرف‌بودن درگیری بی‌روی می‌خزیدند، از این قلعه نمی‌توانستند بیرون بروند. سرانجام، از قلعت گریختند، و زنان و فرزندانشان را از چنگ مسلمانان واندازند.

با فتح این دز برافراشته، فتح ناحیه نخستین شهر که خیبر تمامیت یافت که عبارت بود از ناحیه و شکل‌، در این ناحیه قلعت‌های کوچک دیگر نیز وجود داشت؛ اما یهودیان به محض آنکه مسلمان این قلعه دوست را فتح کردند، آن قلعه‌های کوچک را تخلیه کردند. و به ناحیه دوم شهر که خیبر گریختند.

فتح ناحیه دوم شهر که خیبر
پیامبر بزرگ اسلام، همینه از فتح کامل ناحیه نزاع و شکل‌ اطمنان حاصل کردند، بسیاری ناحیه دیگر خیبر رفتند که قلعت‌های موصوف، قلعه‌های بی‌پایانی، از بین نخورده، حصن و تظیح و سلام در آن ناحیه قرار داشت، روی آوردند. از سوی دیگر، هم‌
فراریانی که از نظر و شق برودن گریخته بودند به ساکنان این ناحیه پیوستند و
یهودیان بر شدت مقاومت خود افزودند.

صاحبان مغازی پرآمون اینکه آیا در این سه قلمع کارزاری میان مسلمانان و یهودیان
روی داده است یا نه، اختلاف‌نظر دارند. از گزارش این اسحاق چنین بر می‌آید که
مسلمانان برای فتح قلمع قم‌وزیر از کارزار شده‌اند. حتی، از نهوده گزارش
وی می‌توان برداشت کرد که این قلمع سرانجام تمامی با جنگ فتح شده است. بدون
انکه گنجگویی بر سر تسليم و مانند آن پیش آید. اما، واقعیت با صراحت تمام تأکید
دارد بر اینکه قلمع‌های سگانه این ناحیه به دنبال گنجگوی یهودیان بنا سپاس اسلام
تسلیم شده‌اند. چنین نیز می‌توان بوده باشد که گنجگو برای تسليم قلمع قم‌وزیر به
دنبال درگیری و کارزار صورت پذیرفت باشد، و دو قلمع دیگر بدون جنگ و کارزار
به دست مسلمانان افتد باشد.

به هر حال و وقتی رسول‌خدای صلی الله عليه وسلم- به این ناحیه روز آوردن، حلقه
محاقره را بر ساکنان آن تنگ کردند، و محاصره مدت چهارده روز ادامه پیدا کرد.
یهودیان از درون قلمع‌های این بیرون نمی‌آمده‌اند، تا آنکه رسول‌خدای صلی الله علیه
وسلم- یا را بر آن نهادند که متعین‌کنن به و با کار اندازند و تیر و سنگ بر سر آنان
بپرتابند. از این رو، به قطع دریافته‌که هلاکشان حتمی است، و از رسول‌خدای
صلی الله علیه وسلم- تفاضل صلح کردند.

مذاکرات صلح

ابن ابی الخیفی نزد رسول‌خدای صلی الله علیه وسلم- فرستاد و پیغام داد که فرود
آید تا با شما سخن بگویم! پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم- فرومودند: نعم! و فرود
آمدن، و با این حال، مسلمانان باید از این موضوع به طور عادی باشند. مسلمانان زبان و کودکان یهودیان را در اختیار یهودیان بگذارند، و یهودیان به اتفاق زنان و فرزندانشان از خبر بیرون برونده و به نظر آرامی و زمین های زراعتی و خود را در اختیار رسول خدا - حسب الله عليه و سلم - قرار دهدند، و زرد و سفید- طلا و نقره- و اسبان و اسلحه هرچه دارند بگذارند و برند. به اشتیاق لباسهایی که بر تن پوشیده باشند،! آنگاه رسول خدا - حسب الله عليه و سلم - فرمودند:

(ویریان منعم دم این دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم را و دم راه) گزینی را از من پنهان کرده باشد، خدا و رسول در برابر شما هیچ تعهدی نخواهند داشت!)

یهودیان نیز این مطلب را ضمن معاهده صلح پذیرفتند،! به دنبال این قرارداد صلح، کار تسلیم قلعت های خیر به پایان رسید، و به این ترتیب، فتح خیر به طور کامل توسط مسلمانان انجام پذیرفت.

قاتل پسران ایوب‌الاحمقی به خاطر پیمان شکنی

به رغم این معاهده و قرارداد های یهودیان، پسران ایوب‌الاحمقی اموال فراوانی را پنهان کردند. دو پسر ایوب‌الاحمقی یک پوست گاو را که پر از طلا و نقره و زیورالات و

---
1 در گزارش ایوب‌دواره تصریح شده است بر اینکه پیامبر اکرم - حسب الله عليه و سلم - یا به در مسلمانان صلح کردن مبنی بر اینکه مسلمانان به یهودیان اجازه بدهند به هنگام جنایتان وطن و خروج از شهر، خبر به ارادته بار است. این هر چه از دارایی و اموالشان می خواهند بپردازند. نکته دو آمیزه‌ای دارد. وکل هر چه در حکم ارض خیره، ج ۲، ص ۷۶.
2 - ۲- زاد المعاد، ج ۲، ص ۱۳۶.
مسلمانان ببنى نصير را از اماكن خودشان آواره گردانده بودند، با خود حمل کرده بود و به خبر آورده بود.

ابن ابي اسحاق قولد: كناني بن ربيع را نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - آورده. غنجهنه انبدوخته هاي بني نصير در اختياز او بود. يامبراكرم - صلى الله عليه وسلم - دربارة آن انبدوخته از او سوال کردن. انکار کرد و باز نمود که از مکان آن انبدوخته، يهوديان بني نصير اطلاعی ندارد. آنگاه، مردی از يهود نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم- آمد و گفت: من مکرر دیده که كناني هر روز صبح زود در اين ويرانه پرسه مي زندا! رسول خدا - صلى الله عليه وسلم- يه كناني گفتند: (آیا اين وجدانه عدنك اقلتک) قبول داري که اگر آن گنجهنه را نزد تو یافتيم تو را پخشيم؟

گفت: آرا! دستور فرمودند تا ويرانه را حفاري كنند. قسمتی از انبدوخته‌هاي بني نصير در آنجا كشف شد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم- آم ابوویستند كه جاي يقينا آن انبدوختها را نشان بدهد. از تحويل آنها خودداري كرد. انحصارت و يا را به زبير تحويل دادند و گفتند: (غذّى حقّ نستاصل ما عنده) اورا شکنجه كن تا هر آنچه نزد اوست از او بازستنیم! زبير با شعله شمع سنة اي را داغ مي كرد تا وقتی كه نيمچنان شد. آنگاه رسول خدا - صلى الله عليه وسلم- وي بيه محمدس مسلمه سپرده تا او را به جرم قتل محمدين مسلمه به قتل برسانند. محمدين مسلمه را زير دیوار قلعة ناجم سنگ آسيا بر سر اي غلطانيده بودند و در حالیکه وي به زبير سايده دیوار پتاه آورده بود، از دنيا رفت.

ابن قيم ناداور شده است كه در همين اين رسول خدا - صلى الله عليه وسلم- نفرمان قتل دو پسر ابوالخقيق را نيز صادر كردن. و آن كسي كه خير رساني آتاني اموالي را پنهان كردهاند، پسرعموی كناني بود.
قسمت فنایی

حضرت رسول‌الکرم -صلى الله عليه وسلم- مقرر فرمودند که یهودیان همه از خیبر چلا وطن کنند. خیریان گفتند: ای محمد، بگذارید ما در این سرزمین بمانیم، و از آن نگاهدازی کنیم، و به کار زراعت در آن پردازیم؛ هرچه باشد ما به این کارها آشنا‌تر از شما! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و پرانتشان نیز، نه خود فراغت داشتند که به کار زراعت در خیبر پردازند، و هن پرسایی داشتند که در آن زمین‌ها کار کنند. از این رو خیبر را مجددًا به آنان مرحمت فرمودند، مشروط بر اینکه نیمی از محصول کشاورزی، و هر میوه و فرآوردهایی از خیبر از آن مسلمانان باند، تا همسان که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پیوستن آنان را بر سر زمین‌های زراعتی خیر نگاه دارند. عبدالله بن رواح نیز برای برآورد و گمان‌زنی محصولات خیبر تعین گردد.

اراضی خیبر را به سی و شش سهم تقسیم کردند، که هر سهم -بتوینه خود- بر یکصد سهم مشتمل بود، یعنی جمعاً سه هزاروهشصد سهم. بنابراین، نیمی از آن یعنی هزاروهشصد سهم از آن رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان گردید. سهم رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز با سهم هر یک از آحاد مسلمانان مساوی بود. نیم دیگر را نیز که هزاروهشصد سهم بود برای روزهای مبارزه و پیشامدهایی که ممکن است به طور پیشینی نشده برای مسلمانان روز نماید، کتاب گذاشتند. علی‌اکرم به هزار و هشتصد سهم تقسیم شد، این بود که خیبر پاداشی بود برای
ورود جمع‌برن ایبطالب و اشعاریان

در اثنای این غزوه، پسرعموی رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- جمع‌برن ایبطالب به اتفاق پارانی بر آنحضرت وارد شدند. و ایبووسی اشعری و همراهانش نیز یا آنان بودند.

ایبووسی گوید: ما در یمن بودیم که خبر عزیمت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به خیر را دریافت کردیم. من و چند تن از باران همراه با پناه به چند تن از افراد قوم و قیام عازم هجرت به کشور زندگی مشدیم. بر کشی سوار شدیم. کشتی ما را به نتید نجاتی در حیثی برد. در آنجا به جعفر و همراهانش برخورداریم. جعفر

---

1- زاد المعاد، ج. 2، ص. 137 -138.
2- صحيح البخاری، ج. 2، ص. 609.
3- زاد المعاد، ج. 2، ص. 148؛ صحيح مسلم، ج. 2، ص. 96.
گفت: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ما را به اینجا فرستاده‌اند، و به اقامت در اینجا مأمور گردانیده‌اند. شما نیز در کنار ما در اینجا اقامت کنید. نزد جعفر اقامت کردیم، تا وقتی که به نزد آنحضرت وارد شدیم، و به هنگام فتح خیر به آنحضرت برخوردیم. آنحضرت نیز برای ما سهم‌هایی از غیب‌پذیری درنظر گرفتند. با آنکه برای هیچک از مسلمانان که در گیرودار جنگ خیر حضور نداشتند، جز برای کسانی که در حسیب‌های همرآهنگی حضرت بودند، سهمی قرار ندادند؛ اما، برای سرهنشان کشتن‌ما و جعفر و همراهانش سهم در نظر گرفتند.

وقتی که جعفر نیز اکرم -صلى الله عليه وسلم- وارد شد، از او استقبال کردند و میان دو چشم‌مانش را بوسه زدند، و قوم‌مودند:

(وَاللهِ مَا أَدْرِ أَبِيْهَا أُفْرُحُ؟ْ بِفَتْحِ خَيْرَ، أَمِ بِقُدْمَمِ جَعْفُر؟ْ)

بخدا، نمی‌دانم از کدامیک از این دو روباه خوشحال تر و خشنودتر باشم؛ از فتح خیر، یا از آمدن جعفر؟!

آمده جعفر و همراهانش پس از آن روی داد که حضرت رسول‌الاکرم -صلى الله عليه وسلام- عمرو بن امیه ضمری را به نزد نجاشی فرستادند و از او درخواست کردن، که مهاجران را بسوی آن حضرت اعزام کند. نجاشی نیز آنان را با دو کشی‌کوچک بسوی آنحضرت گسل داشت. این عده شانزده مرد بودند که عده‌ای از زنان و فرزندان‌شان نیز با ایشان بودند؛ بقیه پیش از آن به مدت‌های آمده بودند.

---

1- صحیح البخاری، ج. 6، ص 493، 7، ص 484-487.
2- زاد المعاذ، ج. 2، ص 139، المعجم الصغير، طبرانی، ج. 1، ص 19.
3- محاورات تاریخ الامام الاسلامیة، خضری، ج. 1، ص 128.
ازدواج بیامبر با صفیه

پیش از این قطعه، صفیه هنگامی که همسرش کنانه بن ابی الخضیف بخاطر نیرنگی که
زده بود کشته شد، در زمینه اسیران قرار گرفت. وقتی اسیران را گرد آورند، دخیه
بن خلیفه کلی آمد و گفت: ای بیامبر خدا از این اسیران کنیزی به من بخشید! فرمودند: برو و کنیزی را برگیر! وی صفیه دختر حیب بن اخطب را برگرفت. مردی
نزد بیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم– آمد و گفت: ای بیامبر خدا. صفیه دختر حیبی
بانوی قریشی و بی نضیر را به دعیه دادید؟ این زن جز شما درخور هیچکس نیست!
فرمودند: (اندوزه پها) بگویید او را بپاورا دعیه او را آورد. وقتی نگما آنحضرت به
سخیه افتاد، گفتند: (خذ جاریه من السبب غیرها) از میان اسیران کنیزی جز این برگیرا
اسلام را بر صفیه عرضه فرمودند. اسلام آورد. آنحضرت وی را آزاد کردند و با او
ازدواج کردند، و آزادی وی را مهربان و قرار دادند. در راه مسیر مربی به سه صهیبه که
رستند. در آنجا درنگ کردند، و آم‌سپلیم صفیه را برای زلفت آماده ساخت، و همان
سب وی را به نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرستاد و آنحضرت با وی
زلفت کردند، و با شورابی فراهم آمده از خرم و روغن و آرود و لیمه دادند، و در
بین راه سه روز اقامت کردند و با او همخوابی می‌کردند.

نیای کرم در جهره صفیه آثار بیوئی مشاهده کردند، گفتند: این چیست؟! گفت: ای
رسول خدا، پیش از آن‌که شما بر ما وارد شوید، در خواب اینکه گویی ماه از جای
خودش کنده شد و در آگوش من افتاد، در حالیکه بی‌دخیل دربارا شما هیچ چیز
نیست دانستم. خوابم را به شوهرم تعریف کردم. سیلی بر چهره‌ام نواخت و گفت:
در تمنای وصال پادشاه مدنیه هستی؟!

_________________________
1- صحیح البخاری، ج 1 ص 52، ج 2 ص 60-64، ج 3 ص 64-68، ج 4 ص 137.
2- زاد المعاد، ج 2 ص 137، ج 3 ص 336.
ماجرای گوسفند بریان زهر آلود

زمانی که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از فتح خیبر آسوده شدند، و در آنجا اقامت نمودند، زینب بنت الحارث، همسر سلام بن منشکم به‌هودی، گوسفند بریانی را برای آنحضرت به رسم تعارف آورد. پیش از آن پرسیده بود کدام عضو از گوسفند را رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بیشتر دوست دارند. به او گفتند: بازوی گوسفند. او، وی این قسمت از گوسفند را با زهر بی‌پیار آلوده ساخت، و دیگر قسمت‌های آن گوسفند بریان را نیز مسموم گردانید. و سپس آن‌ها نزد نبی‌کرم -صلى الله عليه وسلم- آوردند. آنحضرت بازوی گوسفند را برداشتند که بخورند. لقب‌هایی از آن را برداشتند و در دهان نهادند و جوشیدند. اما فرو بردن و پریدن افکندند، و گفتند: "آن‌هایا العظم (لیخربی اه نسموم) این استخوان به من بازپم‌گذید که زهر آلود است! آنگاه، به دنبال آن زن فرستانند. آمده و اعتراف کرد. نبی‌کرم -صلى الله عليه وسلم- به او فرمودند: (ما حملک‌ک یا دلک؟) چه چیزی را به این کار واداشت؟ گفت: با خود گفتم: اگر پادشاه باشد، از دست او راحت خواهیم شد، و اگر پیامبر باشد، او را با خیر خواهند ساخت! پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- نیز از او درگذشتند. در آن انتها، پیامبر بن بشر بن بیل بند معمر نزد آنحضرت بود، لقب‌هایی از آن گوشت گوسفند برداشتند و خوردند، و همین‌که آن لقبه را فرو ورد، از دنبای رفت. روایات در باب اینکه حضرت رسولکرم -صلى الله عليه وسلم- از آن زن درگذشتند یا او را به قتل رسانیدند، مختلف است. بعضی هر دو دسته روایت را به این نحو جمع کرده‌اند که ابتدا آنحضرت از او درگذشتند، و اما وقتی که پیامبر از دنیا
آمار کشتگان دو طرف در چنگ خیبر

مجموع رزمندگان مسلمان که در چنگ خیبر به شهادت رسیدند، شانزده تن بودند:
چهار تن از فرشی؛ یک تن از اشجع؛ یک تن از اسلم؛ یک تن از اهل خیبر، و مابقی از انصار. بعضی نیز گفتند که مجموع شهدای اسلام در این نبرد هجده تن بوده‌اند.

علاوه‌نامه منصوری، آمار شهدای چنگ خیبر را نوزده تن ذکر کرده و گفتند است:
من با تفحص بسیار، نهایتاً ۳۳ نام را یافتم؛ یک نام فقط در تاریخ طبری آن‌ها است؛ یک نام نیز فقط در مغزی واقعی آمده است؛ یک تن نیز بخاطر خوردن گوشت گوسفنده زهر آلود چان داده است، درباره یک تن دیگر نیز اختلاف است که یک در چنگ بدر به قتل رسیده است و در چنگ خیبر، و درست آن است که وی در چنگ بدر به شهادت رسیده است.

آمار کشتگان یهود در این نبرد، ۹۳ تن بود.

فتح فداک

زمانی که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به شهرک خیبر پای نهادند، محیضه بین مسعود را به نزد یهودیان فداک فرستادند. تا آنان را به اسلام فراخوانند. آنان از این دعوت استقبال نکردند. اما وقتی که خداوند فتح خیبر را برای آنان حاضرت تبیین

۱- نک زاد المعاد. ج. ۲، ص ۴۹۷-۱۴۰۰، نتج البایر. ج ۷. ص ۴۹۷. این داستان در صحیح بخاری، هم مفصل و هم مختصر آمده است; ج. ۱ ص فسیل. ج. ۲، ص ۴۹۷، ص ۴۹۷، ص ۴۹۷
۲- رحمه全国人大. ج. ۲ ص ۴۹۷-۱۴۰۰
فِرْعُوْدُ تَرَسُّ وَوَحْشَتُ يَا دِلَّ آنَّ أَتَّفَاتُ وَوَتَّمَايْنِدَكَ نَزَّدِ رَسُوْلَ خَدَا – صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ – فَرَسَتَفَنَّ تَأَا أَنْحَضَرَتْ بِرَهَمَةِ مِنْبَأِ مُصَالِحَةِ بِأَحِيْبِيْنَ قَرَارَادَ صِلْحِ اِمْضَآ كَنَّد. يَامَارَآكِرَمُ – صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ – نِیَ ابْنِ يَشْهَادُ ایْسَانَ رَآ پَذِيرْفَتَنَّ وَبِهِ اِبْنِ تَرَتَبَ، فَذِکْرُ مَلِکِ خَالِصِ رَسُوْلَ خَدَا – صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ – گَرْدِیْدَدٌ: زِیْرَا مُسْلِمَانَانِ اِسْبَ وَاَشْتَرَىٰ دِرَآ آَنَّ سَرِزْمِنَ نَتَاسِخِهِ بَوَّدَنَّ! 

۱- نَبِرَدَ وَاِدِیْ الْقُرَیَّ
همِّینِکَهُ رَسُوْلَ خَدَا – صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ – از کَارِ فِتْحِ خِیْرِ فِرَاغْتُ یافِتنَد، بِسَوْى وَادِیَ الْقُرَیَّ عَزِیْمَتُ فِرَوْمِودُنَّ که وَدِرَآ جَمَاعَتی از یِهَوْدٌ تَمِکَرْزَ یافَتِهِ بَوَّدَنَّ، وَ جَمَاعَتِ از اِعْرَابِ نِیَ بِآَنَّ پُوْسَتِهِ بَوَّدَنَّ.

وَقُنِّی دِرَآ وَادِیَ الْقُرَیَّ فِرَوْدُ اِمْدنَدَ، یَهُوْدِیانِ آَنَّ نَائِبَهُ که از یِبْشَ آَمَدَهِ بَوَّدَنَّ، بَا تَرَ وَکُمْانَهُای فَروآَنَ بِعِسْکَتَالشَّانِ آَمَدَنَّ وَمِدْعَمَ، یَکِی از یِلَهْمَانِ رَسُوْلَ خَدَا – صَلِّي اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ – کَشْهَتُ شَد. مَرْدِمُ گَفْتَنَدُ: سُهْنَااَ لَهُ الْجِنَّ! بِیَهَتُ گُوْارِیْشُ بَآً نِیَا اکرَمَ – صَلِّي اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ – فِرَوْمِودُنَّ:

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
(شراکت من نار - یا: شراکان من نار)

بند کفشه از جنس آتش! یا: دو بند کفشه از جنس آتش!

انگاه رسول خدا - صلی الله علیه و وسلم - یارانشان را برای کارزار آماده کردن، و صوفه آنان را آرایستند. لوا خوشی را به سعیان غیابه دادند. رايثی برای خیاب
بن ماندر بستند. رايثی نیز یارا سهل بن حنیف بستند. همچنین، رايثی برای عبادین
بیش بستند. سپس یهودیان و اعراب تمحارب را به اسلام دعوت کردند. آنان
نپذیرفتند، و مردمی از میان آنان به میدان آمد و مبارز طلبید. زبر بن عموی به سراغ او
رفت و او را به قتل رسانید. مرد دیگری به میدان آمد، زبر او را نیز گشت. سومین
مرد جنگجو از جبهه مخالف به میدان آمد و علی بن ابیطالب -رضی الله عنه- با او
روباری شد و او را گشت. به این ترتیب، روبارویی طرفین ادامه یافت، و هرگز که
مردمی از آنان به قتل می رسید، پامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- افراد باقی مانده را
به اسلام دعوت می کردند.

در طول روز هر بار که وقت نماز داخل می شد، پامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- با
یارانشان نماز می گزاردند و بازی گشتند، و باز دیگر آنان را به یو اسلام و بسوی
خدا و رسول دعوت می کردند. آن روز را تا به شام با آنان گنجیدند. فردای آن روز
نیز از بامداد کارزار با آنان را شروع کردند، و هنوز افتاده به اندازه یک سر نریزه بند
نشده بود که هر آنچه در انتخاب داشتند تحول دادند، و به صورت «فتح غنو»
(بدون جنگ و کارزار) آن ناحیه را فتح کردند، و اموال یهودیان آن سامان را
خداوند به آنها بُخت و غنیمت داد، و سیاه اسلام ساز و برگ و کالای بسیار به دست
آوردند.

 رسول خدا - صلی الله علیه وسلم- مدت چهار روز در وادی الکری به سر برند، و

---
1- صحیح البخاری، ج ۲، ص ۲۰۸
آتىهوا كاهدرك آن جنگ به دست آوید، بوندن، میان برابریان تقسیم كردن، و
اراضی و نخلستانها را در دستان همان یهودیان و اهناهن، و آنان را کارگزار خوش
در آن منطقه گردانیدن، و همچنان به ساکنان خبر رفتار کرده بوندن. 

فتح نجوم
وقت نسرشم شدن ساکنان خیر و فدر و وادی، الثرى به یهودیان تیماء رسید،
آنان دیگر هیچ مقاومتی در برابر مسلمانان از خود نشان ندادند و از سر خود
پیشانیش نمایندگانی فرستادند و تقاضای صلح کردن. رسول خدا حسیل الله علیه
 وسلم نیز درخواست آنان را پذیرفتند، و یهودیان تیماء در مساکن خویش بانی
مالانده و امواج ایشان در دست خودشان باقی ماند. 

رسول خدا حسیل الله علیه وسلم با یهودیان تیماء قراردادی نوشتند که متن آن

جهنی است:

(هذا كتاب محمد رسول الله لبني عادیا، ان فهم الدمة، وعليهم الجزیة، ولاعده ولا جلاء؛ اللبـ
مد، والمهر شد، وكتب خالد بن سعيد). 

اين دسته خاصه سلطان الله است برای بني عادیا، بيني بر اینکه آنان در پناه
اسلامان، و جزیه بر گردان آنان است: نه تعقیب در کار است و نه رانده شدنی;
هرچه شیها و روزها بگذرد، این پیمان استوارتر می‌گردد؛ خالدین سعید نوشت.

1 - زاد المعاد، ج. 2، ص 146-147.
2 - زاد المعاد، ج. 2، ص 147.
3 - طبقات ابن سعد، ج. 1، ص 279.
بازگشت به می‌شته

آنگاه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- یتایی بازگشت به می‌شته را گذاشتند. در بین راه، پاریان انحصار بر سر دروازه رسیدند و صدای آشیانی را به تکبر بلند کردند:

الله اکبر؛ اکرم؛ لاله الله؛ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرودند.

(اربعاً علی الفرسکم؛ إنکم لا تدعوَ أسم ولا غانیا؛ إنکم تدعوَ صمّاً قريبیاً).

خودتان را جمع و جور کنیدا شما فردی ناشنوا یا فردی گایب را فرانسی خوانید:

شما فردی شنو و نزدیک را صدا می‌زنیدا؟

در اثنای راه، نبی اکرم –صلى الله عليه وسلم- شبی را به سفر ادامه دادند، آنگاه ساعات آخر شب را در جایی میان راه خوایبندند، و به پلال گفتند: (اکالاً لَّا اللیل) 

هوای امشب ما را داشته باش! پلال توکه بر ناقاش داشت و مرlicted اوضاع بود که خواب یا دیدگاه غلبه کرد، و درنتیجه، هیچکس بی‌دار نشده تا وقتی که آتشب روی آنات آفتاب. آنگاه، نختی کسی که بی‌دار شد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بودند. از آن منطقه خارج شدند، و مکانی را برگزیدند و جلو ایستادند، و با مسلمانان همراه خویش نماز صح را گزاردند. بعضی نیز گفت‌هاتند که این رویاد در سفر دیگری روز داده است.

وا بررسی دقیق‌تر از تفصیلات نبوده‌ای خیر، به نظر می‌رسد که بازگشت پیامبرکرم- صلی الله عليه وسلم- از این غزوه در اواخر ماه صفر، ایا اوایل ماه ربيع‌الاول سال هفتم هجرت بوده است.

1 - صحیح البخاری، ج2 ص 505

2 - حمیان.

3 - سیرت‌الاَیین هشامی، ج4 ص 340، این داستان مشهور است و در بیشتر کتب موفق روایت شده است؛ نیز نکذزاد المعاد، ج2 ص 147.
سريع ابان بن سعد

بپلبراكرم - صلى الله عليه وسلم - يهتز هو فرمانده نظامي دیگری میدانستند كه مدينه و اطراف مدينه را پس از ابان پذيرفت ماههاي حرام بطور كامل از نيروهای رژيم خالي گذاردن سلمياً شرط احتياط نخواهد بود: زيرا، اعراب بادينشين در اطراف مدينه حضور دارند، و در كمين گفلت و سرگرم مسلمانان به امور ديگرند تا دست به قتل و غارت و چاول پزند. اين بود كه در همان اثناء درگیري هنگام خيبر، سریه را تحت فرماندهی ابان بن سعيد بسوى نجد فرستادند تا بادينشينان را هشداري باشند. ابان بن سعيد نيز پس از انجام وظایف محوه به بازگشت، و زمانی كه در خيبر بر حضرت رسول اكرم - صلى الله عليه وسلم - وارد شد، آن حضرت خيبر را بطور كامل فتح كرده بودند.

فروع ذات الزياع

اينک جا دارد به گزارش دیگر سرايا و غزوات سال هفتم هجرت پردازيم. زمانی كه رسولخدا - صلى الله عليه وسلم - از جانب دو جناح نيروميند از سه جناح آتش انرآوز جنگ احزاپ فراغت یافتند، سعی و اهتمام خوش را بر سوی مين جناح جنگ انرآوزان يعنی بادينشينان سگدلی كه پوسته در صحراءاي نجد آمد و نجد داشتند و

1- نک صحح البخاري. «باب غزوة خيبر». ج، 6، ص 491.
2- نک البخاري، ج، 6، ص 208-209.
هرازگاهی به قتل و غارت و چپاول دست می‌زند، متمرکز ساکتند.

از آنجا که این بدویان در محدوده یک شهر و آبادی جای نمی‌گرفتند، و در برخ و باروها و قلعه‌ها سکونت نداشتند، دشواری‌های تسلاط بانوین بر آنان و خساوش کردن آتش‌فرته و فساد ایشان، از هر جهت، به مراتب بیشتر از مشرکان مکه و به‌هویدان خیبر بود. از این رو، هنیه چیز بجز یورش‌های تأمینی و حملات هشداردهنده نمی‌توانست درباره آنان کارساز باشد. این بود که مسلمانان اینگونه حملات را یکی پس از دیگری بر علیه آنان سامان می‌دادند.

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به منظور تیمیت و تحقیم پایه‌های قدرت و برقراری سلطه خویش در منطقه، یا به منظور گردهم آوردن بادی‌نشینانی که این سوی و آن سوی در اطراف مدنیت سرگرم غارت و چپاول بودند. دست به یک حمله تأمینی زندن که به غزوه‌های ذات الاقوا مشهود شده است.

نویسنده‌گان کتاب مغاژی، همگی این غزوه را در سال چهارم هجرت یادآور شده‌اند. اما حضور ایبوموسی اشعری و ابهرهبر-رضی‌الله عنی‌ها- در این غزوه بر آن دلالت دارد که این غزوه بعد از فتح خیبر روی داده، و به احتمال قوی در سال سوم غزه اول سال هفتم هجرت به وقوع پیوسته است.

خلاصه آنچه سرده‌نویسان پیرامون این غزوه آوردند، اینست که پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- شهیدان که بنی ایامار یا بنی غافل و بنی محارب از قبیله غطفان غزوه آمده‌اند. شتابان به اتفاق چهارصد تن یا هفتصد از بارانشان به سوی مناطق محل سکونت آن بادی‌نشینان عزیمت فرمودند، و در مدتی ابوزری ایا عثمان بن عفان-رضی‌الله عنی‌ها- را کارگزار خویش گردانیدند. به راه خود ادامه دادند تا در میانه مناطق آنان قرار گرفتند و به موضعی در فاصلة در روز راه تا مدتی رسیدند که آن را وادی نخل می‌نامیدند. در آنجا با جمعیتی از بنی غطفان روبیاروی شدند.
یکدیگر نزدیک شدند، و همگی را هراسان ساختند، اما به کارزار ترداختند. در
عين حال، پامبراکرم صلی الله علیه وسلم- در آن اثنا با مسلمانان تمام خوف
گزارند. 

در روایت صحیح بخاری آمده است: نماز بپياشد، و آنحضرت با یک گروه از
زمتنگان دو رکعت از نماز را گزارند، و سپس آن گروه کتار رفتند، و گروه دیگر
دو رکعت بعدی نماز را پشت سر آنحضرت گزارندند: یعنی نماز پامبراکرم صلی
الله علیه وسلم- چهار رکعت، و نماز مسلمانان دو رکعت بود.

نیز در صحیح بخاری از ابوموسی اشعری -رضی الله عنه- روایت شده است که
گفت: در معیت رسول خدا صلی الله علیه وسلم- بر راه افتادیم. شش نفر بودند و
یک شتر داشتیم که به نوبت بر آن سوار می‌شدیم، پاهای همگی مسحور شد.
پاهای من نیز مسحور شد و ناخن‌هایم افتاد، و ما بر پاهايمان تکه‌های پارچه
می‌پاشیم، و به همین جهت، آن غزره‌های ذات الرقاع نام گرفت؛ زیرا ما پاهايمان را با
ارفعه‌ها می‌پاشیم.

در ارتباط با این غزوه، از چانر نقل کردهاند که گفت: در غزوه ذات الرقاع همسره
پامبراکرم صلی الله علیه وسلم- بودید. هرگاه به درخت سایه‌داری می‌رسیدید، آن
را برای آنحضرت وامی گذاشتیم. رسول خدا صلی الله علیه وسلم- فرود می‌آمدند،
و مردم در بیشه‌زارها پراکنده شدند، و زیر درختان می‌آمدند. رسول خدا صلی الله
علیه وسلم- زیر یکی از این درختان آمیده بودند و شمشیرشان رابه آن درخت
آویخته بودند. جابر گوید: خواب کوناهی بر ما عارض گردد. مردی از مشرکان

۱- صحیح البخاری، ج. ۱ ص. ۳۰۶-۳۰۸، ص. ۳۲، ص. ۵۹۳.
۲- صحیح البخاری، باب غزوه ذات الرقاع ج. ۲ ص. ۵۹۷، صحیح مسلم، باب غزوه ذات الرقاع ج.
۳، ص. ۱۱۸.
آدم و شمشیر آتتحضرب را بركشید و گفت: از من می‌ترسی؟ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: لاثیج! گفت: چه کسی می‌توانند تو را از دست من خلاص گرداند؟ فرمودند: اسلام! جابر گوید: ناگهان دیدیم که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مرا فرامی‌خواند. آدمیم. دیدیم که مردی باده‌نشین ند آتتحضرب نشسته است. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند: یافته‌ها از آنجا که از آنجا، فاستیققت و هو را به‌حال؛ فیال نی: می‌یمتعک مین؟ قلت: 'الله فیها هو ذالک'.

پس از آن دیگر آتتحضرب هیچگونه سرزنشی نسبت به او روا نداشتند.

در روایت ابویْعوانه آمده است: شمشیر از دست وی افتاد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شمشیر را ب‌گرفتند و گفتند: چه کسی می‌توانند تو را از دست من خلاص گرداند؟ گفت: شما بهترین انسان شمشیر به دست باشید! پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (تشهید آن لا الله الا الله و آی رسول الله؟)

اشعه‌ات می‌دهی که معیوبی بجز خدائ یکتا نیست و من رسول خدا هستم! «آن مرد اعرابی گفت: با شما عهد می‌نبدم که با شما نجنگم، و باکسانی که بر علیه شما بجنگند هر‌کدام نکن! گوید: پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- او را رها کردند. گفت: هم اینک مان از ندز بهترین مردم به ندز شما آمدند!»

در صحیح بخاری آمده است: سدّد از ابویْعوانه از ابویْعوانه از ابویْعوانه نقل کرده اسَت که گفت: نام آن مرد اعرابی غوّرث بن حارث بود. یاب حجر گوید: واقعی پیرامون

1 - مختصر سیره الرسول، شیخ عبدالله نجیب، ص. ۲۶۴؛ نیز نکا فتح الباری، ج. ۷، ص. ۴۱۶.
2 - صحیح البخاری، ج. ۲، ص. ۵۹۳.
پیمان علم این ماجرا گفته است که نام این اعرابی ذکارت بوده و او مسلمان شده است. اما از سخن وی چنین بریم آید که دو ماجرا بوده است که در دو غزوه روی داده است: وَلَهْ آَمَلٌ.

به هنگام بازگشت از این غزوه، مسلمانان زنی از مشترکان را به اسارت گرفتند. شوهر آن زن نذر کرد که از آن مکان بازگردید تا خون یکی از یاران محمد -صلى الله عليه وسلم- را بریزد. شبیله آمد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دو تن را برای دیدبانی و زیرنظر گرفت و نور همین تحركات دشمن تعیین فرموده بودند: یکی عباد بن بشر، و دیگری عمّار بن یاسر. آن مرد تیری بسوی عباد پرتاب کرد. وی استاده بود و نماز می گزارد. وی تیر را از بدن خویش بریون کشید، اما نمازش را باطل نکرد. دو تیر دیگر نیز بسوی او پرتاب کرد، اما وی از نماز خارج نشد تا سلام نماز را داد. رفیق ری بیدار شد و گفت: سبحانالله! چرا مرا بیدار نساختی؟ گفت: این به تلاوت سوره‌ای از قرآن مشغول بودم، و خوش نداشتمن آن را قطع کنم!

این غزوه در جهت هراس افکندن در دل‌های آن بادینشیان سنگدل سبیار مؤثر افتاد. اگر تفاصیل سراپایی بعد از این غزوه را مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که این طوابع و قبایل غزوان پس از این غزوه دیگر جرأت نکردند که سرللاند کند، و اندک اندک، مواضعان نرم‌تر گردید، تا آنکه تسیم شدند. حتی می‌بینیم که جناد طابع از این اعراب نیز در فتح مکه در کنار مسلمانان می‌چنگد، و در غزوه خنی می‌کنند. و از غنائم آن سهم می‌برند. و پس از بازگشت از غزوه فتح مکه جمع آوری کندگان زکات بسوی آنان اعظام می‌شوند، و آنان زکات می‌دهند. و به

**********

1- فتح الباری، ج.7، ص 428

2- زاد المعاد، ج.2، ص 112. نیز برای تفاصیل مطالب مربوط به این غزوه، نکت سیره ایسحاق، ج.2

3- ص ۲۰۳-۲۰۴: زادالمعاد، ج.۲، ص ۱۱۰-۱۱۱: فتح الباری، ج.7، ص ۴۱۷-۴۲۸
این ترتیب، هر سه جناح چنگافروز که در جنگ احزاب مشکل شده بودند، در هم شکسته شدند و سراسر منطقه را امنیت و صلح فرا گرفت و مسلمانان پس از آن توامستند به سادگی هر اختلاف و اشکالی که در گوشه‌ای از جابجایی با قیله‌ای پیش بیاید، رفع و هماهنگ کنند. همچنین، به ندبای این غزوه، زمینه‌سازی برای فتح شهرها و ممالک دیگر نیز آغاز شد؛ زیرا، اکنون دیگر اوضاع داخلی به نفع اسلام و مسلمین کامل‌اً دگرگون گردیده بود.

پس از بارگشت از این غزوه، رسول‌الله -ص- تا ماه شوال سال هفتم هجرت در مدت هفته‌ای نمود کردن، و در طول این مدت اقامت، چند سری به اطراف اعظام فرمودند که برخی تفاصل مربوط به آنها از این قرار است:

1. سریه غالب بن عبدالله آبی پسی بنی الملوّح در ناحیه قندی: در ماه صفر یا ماه ربيع الأول سال هفتم هجرت، بنی الملوّح، حرام را به بن سوید را کشتند، و این سری به برای خون‌خواهی وی اعظام گردید. شبانه بر آنان شیخ‌خون زدند: عده‌ای را کشتند، و چارپایانشان را با خود بردن. سپاه عظیمی از دشمنان رزمندگان مسلمان را تعقیب کردن. وقتی به نزدیکی مسلمانان رسیدند، بارش باران آغاز شد، و سیل عظیمی فیلمگاهان و مسلمانان حائل گردید، و مسلمانان توقیف یافتند که به سلامت بارگردند.

2. سریه حسامی: این سریه در ماه جمادی الثانیه سال هفتم هجرت روز داد، و چگونگی آن در انتای گزارش نام‌گزاری به پادشاهان و فرامرزان شرح داده شد.

3. سریه عمر در خطاب به ناحیه تریه: در ماه شعبان سال هفتم هجرت، به اتفاق سی تی از رزمندگان اسلام. شیباه سیر می‌کردن و روزها یکهان می‌شودند و استا تی می‌کردن. خبر حرکت آنان به هوازن رسید، و همگی گریختند. وقتی عمر به مناطق محل سکونت آنان رسید، احذی را در آن مناطق نیافت، و به سوی مدتی بارگشت.
۴. سریه باشیرین سعد انصاری بسوی بنی مرّ در ناحیه فَذک: در ماه شعبان سال هفتم هجرت، به اتفاق سی تن از رزمدگان مسلمان بشر بسوی آنان عزمت کرد و گوسفندان و دامهای پسباز با خود برده بختیار بازگشتند. سپاهی تعقیب کننده وی را دریافتند. او و همراهانش، دوست را به رگبار تیر بستند. تا وقتی که راهی به شیر و پاراتش تمام شد، همگی آنان بجذب شیر کشته شدند. وی را که مجريش شده بود، به قریه فدک برده‌ند. و نزد چند تن از یهودیان اقامت کرد تا زخم‌هاش بهبود یافت و به مدت‌های بازگشت.

۵. سریه غالب بن عبدالله لیبی: در ماه رمضان سال هفتم هجرت بسوی بنی غول و بنی عبد بن ثعلیب در ناحیه میغیه، به قولی بسوی خروقات طابیعی از گینه، به اتفاق یکصد و سی تن از رزمدگان مسلمان یکجا برش آنان ریختند. و هر که از آنان یک آمد از دم بن‌گذرانیدند، و گواه و شتران و گوسفندان فراوان با خود برده‌ند. در همین سربه‌ود که اسمه بود یکده ونه بین مرداس را با آن‌که لاله‌الله گفت، بود به قتل رسانید و تولی به نزد رسول‌خدا -صلی الله عليه وسلم- بازگشتند و بر آنحضرت وارد شدند، و اسمه ماجرا را برای ایشان بازگشتند، فریاد تکبر بر سر او زدند و گفتند: (اقتله بعد ما قال لاله‌الله؟) با آن‌که لاله‌الله گفت، بود او را به قتل رسانی‌دا؟ اسمه گفت: یکین کلمه طیبه را برای حفظ جانش بر زبان اورد! نه اکرم -صلی الله عليه وسلم- فرودند: (فهلا شوقت صدرهٔ فعلم اصاده‌ها ام کاذب؟) اگر چهین است، قرا سینه‌اش را نشکافته تا دریبدی که او راست می‌گوید یا دروغ می‌گوید؟

۶. سریه عبدالله بن رواج بسوی خیبر: در ماه شوال سال هفتم هجرت، به اتفاق سی تن سوارکار، ماجرا آن سربه جان بود که اسیر- یا شیر- بن رازم اعراب غطفان را فراهم می‌آورد تا برای کارزار با مسلمانان آماده شوند. رزمدگان مسلمان او را به
همراء سى تن از يارانش راهى مدينة كردن، و او را ايمدور ساختند كه رسول خدا
صلى الله عليه وسلم وى را ولى خيرگدانان ونقي به وادي قرقة نياي رسيدن،
بين طرفين بدگماني بيديد آمد و منجز به قتل آسير (يا: بيشر) و تمامى سى تن ياران
وي گردید. واقدى اين سريه را در ماه شوال سال ششم هجرت، چند ماه پيش از
فتح خيبر، ثبت كرده است.

7 سريه بيشير بن سعد انصارى بسوى يمن و جبار: در ماه شوال سال هفتم هجرت،
به اتفاق سيصد تن از رضمندان اسلام، به منظور روابطى بى جماعت انبوى كه
براي غارت كردن حومه مدينه گردهم آمده بودند. شبانه سيرى مى كردن، و روزها در
کمين دشمنى مى نشستند. ونقي دشمانان خير عزيمت سياه اسلام را شيدند و
و بيشير دامى و چارپيان بسيار به غنیمت گرفت، و دو تن از آنان را اسير كرد، و
آندو را به مدينه نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آورد، و آندو اسلام آوردند.

8 سرية ابو حذركه أسملى بسوى ناحية غبه: اين قيم اين سريه را در سال هفتم
هجرت پيش از عمره القضاء ثبت كرده است. خلاصه ماجرا از اين قرار بوده است
كه مردمى از طائفة بني جاحى بن معاوية به اتفاق جماعت انبوى بسوى ناحية غبه
راى شد، و در نظر داشت كه طائفة جسم را بر كارزار با مسلمانان تحريك كند.
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ابوحدوق را دو تى دينگر فرستادند تا از او حال
و خبرى كسب كنند. فرستادگان رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بهنگام غروب

1 - «جبیر»، ناحیه‌ای از اراضی محل سکونت بني غطفان، یا طاویف فزارة و عنبره بوده است.
2 - زاد المعاد: ج. 2، ص 144: 15-16، سیره این هشام: ج. 3، ص 249-250: نام ابوحدوق را بصورت
این ایبه حذركه است. برای تفصیل مطلب بیرامون این سراپای، نکس: زنده‌العالمین: ج. 2، ص
229-231: زاد المعاد: ج. 2، ص 128-131: تلقیف فهوم اهل الاثر، همراه با واشنگت، آن: ص 31.
مختصر سیره الرسول: ص 322-324.
عمره الله ۱

حکام نشیبویی گوید: اخبار و روایات در حدّ نتوان هاکی از آنان که وقتی هلال ذیقعده رؤیت شد، پامبراکرم -قلی لله علیه وسلام- اصحابشان را امر فرمودند که برای به چای آوردن قضای عقیده پیشین خود آماده شوند، و همچنین از مسلمانان که در غزوه حضور شرکت داشتند، بر چای ناماندند. همگی عازم شدند. بجز کسانی که پیش از آن به شهادت رسیده بودند. گرگی از دیگر مسلمانان نیز عازم اداه عمره شدند. و عده آنان بجز زنان و کودکان بالغ بر دور هزار گردید.

حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- به هنگام عزیمت به این سفر، غرویف بن اضیف دیلی یا ابوزدیم غفاری را جانشین خوشی در مدینه گرداپندیدن، و شصت شتر برای قربانی به راه اندانتند و نگهداری آنها را به ناجی بن چناد اسمعی سردند. و ذیالحیفه احراز عمره بستند، و تلیبه گفتند، و مسلمانان همراه ایشان تلیبه گفتند:

١- نفح البیاری، ج۷ ص۵۰۰
با آمادگی کامل از جهت حمل اسلحه و همراه داشتن جنگجویان و رزمندگان عازم این سفر شدند؛ زیرا، خوف آن داشتن که قربانیان نیرنگی ساز کنند. وقیت به ناحیه پایان رسیدند. تمام اسباب و وسایل و اسلحه خونش را از قبل شمشیر و سپر و تیر و نیزه فرو نهادند. و اوس بن خوّل انصاری را با دویست رزمنده مسلمان بزرگ که با اسلحه راکب، یعنی تاها یک شمشیر در غلاف برای هر فردی، و بیش مکه مکرمه وارد شدند.

روسل خدا -صلى الله عليه وسلم- به هنگام ورود به مکه بر ناقص قصواء خوش سوار شدند، و مسلمانان شمشیرها حمایل کرده و اطراف آنحضرت را گرفته بودند و تلبیه می‌گفتند. مشترکان مکه بر فرآور کوه قعبه، کویه که در شمال کعبه مکرمه قرار گرفته بود، برآمدند تا مسلمانان را زیرنگر بگیرند. پیش از آن با یکدیگر گفتند بودند که وی در حالی بر شما وارد می‌شود که وای برس آنان را سست و برای گردانند، این یک کرم -صلى الله عليه وسلم- به اصحاب خود امر فرمودند که شوتو نخستین طواف کعبة را به صورت هروله بودند. و فقط فاضل‌المان دون رکن را آرام راه بروند. علت اینکه آنحضرت امر نفرمودند تمامی شوتو طواف را به صورت هروله بودند. ارتفاق و مدارا نسبت به اصحابان بود. و علت آنکه امر فرمودند بدانند طواف کند. این بود که مشترکان نیروندی و توامندی آنحضرت و مسلمانان را بی‌پی‌باند. همچنانه امر فرمودند. مسلمانان به هنگام طواف اضطبابی کنند. یعنی شانه‌های راستشان را برهره سازند. و دو سر جامه احرام را بر شانه‌های چپشان یافکنند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از گردنهای که ایشان را به

1- همان: زاد المعاد. ج 4، ص 151.
2- صحيح البخاري. ج 1، ص 318، ج 2، ص 310-611، ص 511، صحيح مسلم. ج 1، ص 412.
جلسه‌ی رساتید و از آنجا می‌گذرانید، وارد مکه شدند. مُشَرکان صفحّکشیده بهدنه و ایشان را می‌گذرانند. پیامبر بزرگ اسلام، از موقع احراز، پوسته‌ی لبیک می‌گفتند تا وقتی که با عصای خویش حجرالاسود را استلِم کردنند؛ آنگاه طوفان کردن، و مسلمانان نیز طوفان کردن، در حالیکه عبّدالله بی پرده‌ای تپشانید رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شمشیر حمایل کرده بود و چنین رجح می‌خواند:

خلوا بینی الکفّار عَن سیبیّه
قلد انزل السّرّاحم فی تَنْزیّله
یّسا رب این‌ها مسیّم بقیّه
یّسان خبر الفتح فی سیبیّه
و یّسُل الخیل فی خِلیلِه

اُی کافرزادگان، از سر راه کئل بروید. کئار بروید که هر خیر و خوبی در راه اوست؛ خداوند رحمن بی‌خود را در تنزل خویش در صحیفه‌هایی که بر رسول او تلاوت می‌شود فرو فرستاده است;

ای خدای مّن، مین به گفتار وی ایمان دارم، و من حق را در پذیرفتن او دریافتم؛ و اینکه بهترین کشته شدَن‌ها در راه اوست، و ما امروز بر شما ضربت فرود می‌آوریم.

بر ستای تنزل او؛
آنچنان ضریبی که جمجمه‌ها را از جایگاه‌های پرکنند، و دومست را از حال دومست

پی خیر سازند!

به روایت از آنس آورده‌اند که عمر گفت: ای پسر رواحه، در محضر رسول‌خدا -

----

۱- منش اشعار و ترتیب ایبایت در روایات به گونه‌ای بی‌سالمان آمده است، و ما آنها را به این ترتیب به سالمان آورده‌ایم.
صلى الله عليه وسلم- وَ دِرْ حَرْمَ خَدَا شَعْرُ مِيْ گُوْهی؟! ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
ناحية سرفر اطراف کردن و در آنجا اقامت فرمودند.
زمانی که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- عازم خروج از مکه شدند، دختر حمزة
همره آنان شد و می گفت: عموجان! عموجان! على أن دختر خرسال را در آغوش
گرفت، و على و جعفر و زید بر سر نگهداری آن دختر به کشمکش پرداختند.
نیاکرم-صلى الله عليه وسلم- به نفع جعفر حكم کردن؛ زیرا خاله آن دختر همسر
جعفر بود.
در اثاث این عمره، پیامبر اکرم-صلى الله عليه وسلم- میمونه دختر حارث عامری را
به مضری خویش درآوردند. انتحاریه پیش از ورود به مکه جعفر بین ابیالبیر را
بیشابیش نزد میمونه فرستاده بودند. وی نیز کار خود را به عباس که شوهر خواهر
او بود، واگذار کرد. عباس میمونه را به عقد ازدواج حضرت رسول اکرم-صلى الله
علیه وسلام- درآورد، و هنگامی که اشیان خواستند از مکه خارج شوند، ابزاره را
برچال نهادند تا میمونه را به همره یاورد و در بین راه به ایشان ملحق گرداند، و
در ناحية سرفر با او زفاف کردن.
این سفر عمره را «عمره القضاء» نامیدند. با بخاطر آنکه قضای عمره خدیبه بود، با
به حساب آنکه بر مبنای «تفاوت» عینی مصالحهای که در حدیبه روی داد، انجام
پذیرفت. محققان این وجه دوم را ترجیح دادهاند؛ چنانکه در مجموع این عمره به
چهار نام نامیده شده است: عمار القضاء، عمرة القضية، عمرة الفیصاص، عمرة الصلح.

---
1- زاد المعاد. ج. 2. ص. 152.
2- زک کن‌زد المعاد. ج. 1. ص. 172؛ تیز نک فتح البیاری. ج. 7. ص. 500.
3- تیز فتح البیاری. ج. 7. ص. 500.
چهار سریه دیگر
رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - پس از بازگشت از این سفر عمره نیز چند سریه
اعزام فرمودند که به ترتیب ذیل است:

1. سریه ابوالعوجاء: در ذیحجه سال هفتم هجرت، به اتفاق پنجم رزمیت مسلمان.
رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - وی را بسوی بنی سلیم فرستادند که آنان را به اسلام دعوت کند. گفتند: ما را نیازی به این دعوت تو نیست! و با او سخت درگیر کارزار شدند، و در آن کارزار ابوالعوجاء مجروح گردید، و دو تن از دشمنان به اسارت مسلمانان درآمدند.

2. سریه غالب بن عبداللله: بسی مخلل که پاران بشیرین سعد در ناحیه فذک کشته شده بودند: در ماه صفر سال هفتم هجرت، وی به اتفاق دویست تن از رزمیت‌گان اعزام شده اشتران فراوانی به غنیمت گرفتند، و آنکه از دشمنان را به قتل رساندند.

3. سریه ذات اطلال: در ماه ربيع الأول سال هفتم هجرت. بنی قضاءه جمعیت انبوه را نادارک دیده بودند تا بر مسلمین شیخون پزند. رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - کعب بن غمیر انصاري را به اتفاق پاندره تن از مسلمانان رزمیت‌گان اعیان آنان فرستادند. با دشمن روباروی شدند، و آنان را به اسلام دعوت کردند: اما آنان دعوت اسلام را پذیرفتند، و آنان را به رگبار تیر بستند تا تمامی آنان به شهادت رسیدند، بجز یک تن از آن گروه که به شدت مجروح شده بوده و از میان کشتگان بیرون کشیده شد.

4. سریه ذات غریق: بسی هوازن. در ماه ربيع الاول سال هفتم هجرت. بنی هوازن پیایی دشمنان اسلام را مدد رسانیده بودند. رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - نیز

---
1- رحمتلهالعالمین، ج2، ص231
شُجاع بن وَهَب آَمُّدًا را به اتفاق پانزده تن مرد رزمنده بسوی آنان اعظام فرمودند.

آَشران فرآوانی را از دشمن به غنیمت گرفتند، و دُجار دردسری نشندند.

جنگ مُوقِت
این جنگ، یزدانگرین نبرد خوانین، و عظیم‌ترین مبارزه جدی بود که مسلمانان در زمان حیات رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- درگیر آن شدند، و آن مقدامه و پیش درآمده بود برای فتحات بعدی در بلاد مسیحی نشین. این نبرد در ماه جمادی الاولی سال هشت هجرت -مطابق با آوگوست یا سپتامبر ۶۶۹ میلادی- روز
دادر.

مُؤتّه» دهکده‌ای بود در پایین دست بَلقاءٍ شام، که فاصلةٌ آن تا بیت المقدس دو منزل راه بود.

انگیزه نبرد
انگیزهٔ این نبرد آن بود که رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- حارث بن غمزَر آَرَّدی را با نامه‌ای از جانب خویش بسوی فرامرزِ پسری فرستادند: شرْحَبیل بن عمو غنی‌تی -که از جانب قیصر روم اهل بلقاء بود- سر راه را پر او گرفت، و او را دست بسته تحولی قیصر روم داد. و او نیز گردان حارث بن غمبر زاد. در آن روزگار، کشتی سفیران و فرستادگان بکی از ناهتجار تین جنایات به شمار می‌آمد، و برای با فراتر از اعلان جنگ به حساب می‌آمد. رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- وقتی این گزارش‌ها به ایشان رسید، برایشان بسیار گران آمد، و لشکری را

۱- همان: تلیفیف فهوم اهل اثر، ص ۳۳ ب.
که بالغ بر سه هزار و زمتنده مسلمان بود بسوی آنان اعظام فرودند. ۱ این بزرگ‌ترین سیاه اسلام بود که پیش از آن به چنین انبیوه، مغرب در جنگ احزاب، سابقه نداشت.

امیران سیاه اسلام

 رسول خدا –صلى الله عليه وسلم- بر این سره، زید بن حارثة را به عنوان فرمانده تعین کردند، و در عین حال فرودند: (ان قُلْ زید فَجَعَفْرَ، وَان قُلْ جَعَفْرَ، فَعَبِدَ اللَّهُ بِن رَوَاحَةَ) ۲. اگر زید به قتل رسید، جعفر امیر سیاه باشد، و اگر جعفر به قتل رسید، عبدالله بن رواحة امیر سیاه گردیدا! 

آنحضرت برای این سه فرمانده نظامی یک لواى سفیدترگ بستند و آن را به دست زید بن حارثة دادند، و به آنان سفارش فرودند که به محل قتل حارثه بن عمیر پرودند، و اهلی انجا را بسوی اسلام دعوت کنند؛ اگر پذیرفتند، پذیرفتند؛ و اگر پذیرفتند، بر علیه آنان از خداوند مدعونه و با آنان کارزار کنند؛ و نیز به آنان فرودند: (اغروا باسم الله، في سبيل الله، من كفر بالله! لا تغدوا، ولا تغلوا، ولا تقتلون ولا ولا، ولا امرأة، ولا...)

كبرآ فأنب، ولا منع لا بصومة، ولا تقطعوا خلأ ولا شجرة،ولا قدموا بناء) ۳.

بتام خدا در راه خدا با کسی که کافر به خدا شده‌اند بجنگید! نیرنگ نزند! غارت نکنی، نوزادان و زنان را نکشید؛ متعرض بیران سالخورد مجده تشویق به: به غوش‌های گراین صوعمه نشین کاری نداشته باشد؛ و متعضر نخلستان‌ها و باغستان‌ها تشویق و

۱ - زادالمعاص. ج. ۲ ص. ۱۵۵ فتح الباري. ج. ۷ ص. ۵۱۱.

۲ - صحيح البخاري، «باب غزوة مؤثرة من ارض الشام». ج. ۲ ص. ۵۱۱.

۳ - مختصر سيرة الرسول. ص. ۲۳۷ این حديث. نه در ارتباط با این داستان. در صحيح مسلم و سنن إبي داود. و سنن ترمذي و سنن ابن ماجه و ديگر منابع حديثی با عبارات مختلف روایت شده است.
وداع پیامبر با سپاه‌های اسلام
وقتی که سپاه‌های اسلام عازم خروج از می‌خندند، مردم همه‌گردن‌های آن‌ها، و با فرمانده‌های سیاه‌وحش آن‌ها -علی‌الله عليه وسلم- وداع کرده و به آنان درود و به‌روز گفته‌های مردم گفتند؛ علیه‌گرایان شما چیست؟ گفت: همان چیز‌ها است، من به دنبال فریفته‌ام و نه به شما وابسته‌ام! اما، شیوه رسول‌خدا -علی‌الله عليه وسلم- آیه‌ای از کتاب خدا می‌خوانند که در آن از آتش دورخ چنان یاد شده بود: «وَإِنَّ مَنْ كَنَّا إِلَّاَ نَزْلًا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّىَ مَفْصِلٌ».
و هیچک از شما نیست که وراد آن نشود؛ این قضیه در نوزد خدا از نیز حتمی و قطعی شده است!
نیم دانم چگونه خواهی که‌با چه‌گونه پس از ورود به آتش دورخ از آن خارج گردم؟!
مسلمانان گفتند: خداوند با شما باشد؛ به سلامت بروید؛ خداوند از شما دفاع کند، و این از خداوند رضایت و رضایت‌گر خانه نیز به نزد ما پا‌گرداند!
عبدالله بن رواحه گفت:
لکن‌ست، آسان‌الرحم مفعول، و ضریزی ذات‌فرغ تکذب‌الزیدا
او طعنی‌بی‌سید حراق مجهز، و ریز‌بی‌سید
حتی یافتن‌پس شروائش جدید، و حسن‌الرحم مخصوص و قد رشدان
اما من از خداوند رحمان طلب مغفرت می‌کنم، و طالب ضریبی عیمنی از شمشیر
هستم که مغز سرم و مغز استخوانهاهم را مانالشی کند;

١- سوره مريم، ص ٧١.
با زخمی از سرنیزه به دست سرنیزه افکنی ماهر و کارآمد، با نیزهای که دل و روده
و جگرم را پیرون بریزد;
تا آن زمان که بر آرامگاه من بگذرند، بگویند: خدا، چه رزمندیهای یافتی ای! که
واقعاً راه یافته است!
آنگاه، مسلمانان برای بدرقه فرماندهان سیاه اسلام از مدنیه پیرون شدند، رسول خدا
-صلى الله عليه وسلم- نیز آنان را بدرقه فرموندن تا به ثابت‌الوداع (تپه خداانفظ) رسیدند، و در آنها درنگ کردن، و با سپاهان خویش وداع کردنند.

حرکت سیاه اسلام
سیاه اسلام به سمت شمال به راه افتادند و رفتند تا به معان در سرزمین شام، همسایه
شمالی اراضی حجاز، رسیدن. در آنجا نیروهای اطلاعاتی به فرماندهان سیاه خبر
رسانیدند که هراکلیوس در مأبه در سرزمین بلقاء با سپاهی مشکل از یکصدهزار
جنگجویان رومی فرود آمد و یکصد هزار تن از طوابق لحم و جاذم و بلقن و
بهره و بیله به آنان یپوسته‌اند.

تشکیل شورای مشورتی
مسلمانان هرگز در محاسبات خویش، برخورد با چنین لشکری بهبود و حصر را که
در این سرزمین دویدست ناگهان در پراب آن قرار گرفته بودند، نیاورده بودند. آیا
سیاه کوچکی که بیش از سه هزار تن رزمنده ندارد، می‌تواند بر چنین لشکری بزرگ
و یک کران همانند دریای خروشان که دویست هزار رزمنده با خود دارد، یورش
پریده! مسلمانان سرگردان شدند، و در معانو دو شب را به انیشو دو این امر

1- سیرت ابی همام ج. ۲، ص ۳۷۳-۳۷۴; زاد المعاد ج. ۲، ص. ۱۵۶.
پیشروی سیاه اسلام بسوی دشمن
سیاه‌های اسلام، پس از آنکه دو شب را در معان به بررسی کارها و سنجش اوضاع گذرانیده بودند، بسوی سرزمین دشمن پیش رفتند تا با لشکریان هراکلیتوس در یکی از دهکده‌های بلقیس، که آن را «نشانه» می‌گفتند، روبروی شدند. آن‌گاه، دشمن نزدیکتر شد و مسلمانان در روزه‌ای موضع گفتند. و در آنجا اردو زدند، و برای کارزار آماده شدند، و قطب‌ی بن قاتل خذیر را بر می‌پیشان، و عباده بین مالک انصاری را بر می‌پرس سیاه گماردند.

آغاز نبرد و چایگزینی فرمانده‌های
طرفین در موتی ایکده‌گر روبان شدند، و کارزاری سخت درگرفت. سه هزار
رزمندگی مسلمان در معرض حملات شدید دولت هزار جنگجوی رومی قرار گرفته بودند. نبردی شکفتگان بود که دنبال آن روز با ناباوری و سربازگشته بوده آن می‌گریست؟ اما، آگاهی که باد ابیمان به وزش درآید، شکفتگی‌های بسیار رخ نمایید!

زید بن حارثه «حب رسول الله» را بیان کرده، این گرما یک میلیون سال مسلمان همانند نداشت، نبرد را آغاز کرد و آنقدر چنگید و چنگید تا در میان نیزه‌های فراوان که از سوی دشمن بر سر علی جوشور گردید و بی‌هوش بر زمین افتاد.

پی درنگ، رایت چنگ را چنگرین ابیطلب به دست گرفت، و او نیز کارزاری پی نظر را آغاز کرد، تا آنگاه سبکی کارزار او را از پای دانیدند. خود را از ابست انقل خویش بر زمین افکند و اسب را پی کرد. آگاهی به چنگیدن ادامه داد تا دست راست وی قفل شد. رایت چنگ را به دست چپ سپرد، و همچنان می‌گید که دست چپ وی نیز قفل شد. رایت چنگی را با دو کتف خویش گرفت، و همچنان آن را پرکرده و نگاه می‌داشت تا به قتل رسید. گویند: یک جنگجوی رومی بر اوریزبی با شمشیر وارد کرد، و چپ را به دو نیم کرد است، و خداوند در پراک تا بال پاک او که از دست داد، دو بال در پشت به او پاگرد داد تا یک دو بال به مرحا که می‌خواهد پرواز کند، و بهمین جهت، چنگیر طبار، نامیده شد، و همچنان چنگیر ذوالجاهن لقب گرفت.

* بخاطر از نافع روانی می‌کند که این عمر برای یک چنگ بازگفت که در آن روز، وی بر بالای جنابه چنگ ساخت درنگ کرده است و پنجاه زخم نیزه و شمشیر را برهم‌مرده است که هیچ‌چیز از آن زخم‌ها بر گردیده است!"
به روایت دیگر، ابن غمر گفت: در آن چنگی من همراه سیاهه اسلام بودم. برای ببینن جمع‌الجزایر ایطابل به جستجو پرداختیم؛ وی را در میان کشتگان یافتیم، و در پیکر وی نورد و چند زخم شمشیر و جای نیزه مشاهده کردیم. ۱ غمی به روایت از نافع، این عبارت زا افزوده‌است: مشاهده کردم و دریافتیم که همه آن زخم‌ها در قسمت جلو پیکر ایستادند!

وقتی جعفر به دنبال این کارزار قهرمانانه و دلیرانه به قتل رسید، راوات چنگی را عبدالرحمن را روانه برافراشت، و به خط مقدم رفت، و همچنان بر اسب خویش سوار بود. با خویشتن به حديث نفس پرداخت، و اندکی درگذن کرد؛ آگاهی چرخی زد و گفت:

اقسمم بی‌نام‌س لزنده کاره‌ام او لظ‌مار عینه‌
ان اجبل‌الناس وشدرزねن مالی اراک تک‌یارین الجنن

سوگند باد کرده‌ام این نفس، تو وارد این میدان می‌شوی؛ چه با اکراه، و چه از روی میل و رغبت;

هرچند که مردم هیاهو به راه اندوزند و ساز چنگ ساز کنند؛ چه شده است که می بینم بهشت را خوش نداری؟

آنگاه از اسب فرود آمد. یکی از عموزاده‌ها نکه گوشش پرایش اورش و گفت: با این قطعه گوشت استخوانی را محکم گردان، که در این روزها مصاوم بسیار

\[\text{۱- همان.}\]

\[\text{۲- نکت فتح الباری، ج ۷ ص ۵۱۲. ظاهر این در حیدر اختلاف در شمار زخم‌های پیکر جعفر طیار است؛ اما میان آن‌ها چنین می‌گردند که در روایت اخیر زخم‌های ناشی از اصابات تیر نیز به حساب آن‌های است.}\]
در آن هنگام، مردی از بني غلانان، به نام ثابت بن اقرم، پای پیش نهاد و رایت جنگ را برگرفت و گفت: ای جمعیت مسلمانان، بر سر مردی از میان خود توافق کنید! گفتند: توانا گفت: من چنین نکنم! مردم بر خالد بن ولید توافق کردن. وقتی رایت جنگ را به دست گرفت، تا کار را می‌شاند که بخاطر رایت از خالد بن ولید آورده است به گفت: در جنگ موت، همه شمشیر در دست من از کاژ افتاد. و جز یک شمشیر پمانی چیزی در دست من بقای نمی‌ماند. به رایت دیگر وی گفت: در جنگ موت، همه شمشیر در دست من خرد شدند، و تنها یک شمشیر پمانی را به داشتم در دست من صبوری کرد و باقی ماند! در روز نبرد موت، رسول‌خدا –صلى الله علیه وسلم– از طریق وحی باخبر شدند و پیش از انگه اخبار میدان جنگ به مردم بررسید، گفتند: (رایت جنگ را زید برگرفت و مجروح شد؛ آنگه جعفر برگرفت و مجروح شد؛ آنگه این رواح پر گرفت و مجروح شد) وقتی سخنران به انجنا رسید، اشک از جشن‌میان پاشید و افزودند: (حتى اذبح الراية سيف من سيف الله، حتى فتح الله عليهم). 
تا آنگه رایت جنگ را یکی از شمشیرهای خدایوند برگرفت و کارزار درگرفت و

---
1- صحيح البخاري، ج. 2، ص 611
2- همان.
خداوند فتح و پیروزی را نصيب سباه اسلام گردازیداَ

پایان نبرد

با ان همه شجاعت پی آندازه، و یک همه دلواوری و قهرمانی سرسختانه، بسیار بعید می‌نمود که این سباه کوچک بتواند در برابر امواج خروشان آن دریای اسلحه و آن انبوه مردان چنگ آزموده سباه روم مقاومت کنه. اما، درست در همین موقع، خالد بن ولید مهارت و نیز خوش را در جهت رهایی بخشیدن مسلمانان از آن ورطة هولناکی که در آن دررتنده بودند، نشان داد.

روایات، در اینکه سرآنجام کار این نبرد به کجا انجامید بسیار مختلف‌اند. از بررسی تمام روايات، چنین بررسی‌ای که خالدبن ولید در نخستین روز چنگ موافق شد تمامی روز را در برابر سباه رومیان مقاومت کند؛ اما، دریافت‌های بود که به او نیز نگاه‌هایی است که ترس و هراس در دولای رومیان با فکرند. و درنیزجه بتواند مسلمانان را از آن صحته بریون بهره و رومیان درصد تنقيب آنان بریناپاد: زیرا. وی نهکی می‌دانست که اگر مسلمانان پراکنده شوند، و رومیان درصد تنقيب آنان پراکنده کنند.

 تنقيب آنان پراکنده، رها شدن از چنگال ایشان بسیار دشوار خواهد بود!

بامداد روز بعد، اوضاع لشکر را به کلی تغییر داد. و از نو به سازماندهی لشکر پرداخت: چنین طلبعت لشکر را به سباهی لشکر را ببیند؛ می‌بیند شکر گردیده و مرسوم را می‌بینی گردیده.

و حتی دشمنان سباه اسلام را دیدند، آن جهان‌ها را ناهشته بایتند، و با یکدیگر گفتند: پرایشان نرودی کمکی رسیده است! سخت به وحشت افتانده. خالد نیز، پس از آنکه دو لشکر با یکدیگر روابط داشتند، و سخت به هم درگیر شدند، در عین اینکه مسلمانان لشکر را دست ناخوردبه نگاه داشته بود، اندک

1- صحتی البخاری، ج2، ص. 611
کشتگان طرفین

در این جنگ، از سیاه اسلام دوازده تن کشتته شدند، اما از سپاه رومیان معلوم نیست چند تن کشتته شده است؛ جز آنکه تفاصیل این نبرد بر فراوانی آمار کشتگان سپاه روم دلایل دارد.

بازتاب نبرد موته

در این نبرد، هرچند مسلمانان تنوانستند به خون‌خواهانی از شامیان و رومیان که هم‌اکنون تلخی‌ها را بخاطر آن چشیده بودند، دست یابند، اما در جهت تثبیت اعتبار رزمن و شهرت و آوازه دلاروی مسلمانان بسیار مؤثر افتاد. این اقدام جسورانه مسلمانان اعراب سراسر منطقه را هراسان و سرگردان ساخت. رومیان آن روزگار پژرگرین و سهمگین ترین قدرت نظامی در روز زمین بودند. و اعراب چنان می‌پنداشتند که معنا درگیر شدن با سیاه روم چان باختن و با پای خویش به گور خویش رفن است؛ این بود که روابطی آن لشکر کوچک، سه هزار رزمیده، با آن

1- تفاصیل این داستان از این منابع گرفته شده است: صحیح البخاری، ج 2 ص 611؛ سنی الباری، ج 2 ص 316.
لشكر بيد و حصر و فران، دوست هزار جنگجو، آنگاه بازگشتند از چنین کارزاری بدون آنکه خسارته قابل ذکر دیده باشند؛ هم این اخبار از عجایب روزگار بود، و تأکید و تأییدی بود بر اینکه مسلمانان از نوعی دیگرند، و با جنگجویانی که اعراب می‌شناسند و با آنان آشنااند، تفاوت سیاسی دارند، و آنان از جانب خداوند مؤید و منصورند؛ و آن مرد هم روزگارشان قطعا رسول خدا است! به همین جهت است که می‌پنیم قبیل سرسخت و کیته‌توزی که همواره بر سر مسلمانان می‌تاختن، بر اثر این حماسه‌آفرین مسلمانان به اسلام روض آورندند، و بنی‌سالم، اشجع، غطسان، چیزان، و فزاره و دیگران اسلام آورندند.

سربند ذات السلسل

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- که در تجربه تلخ ممتنع از موضع قبایل عرب ساکن مناطق اطراف شام، بنی بر همدستی با رومیان بر علیه مسلمانان، باخبر شدند، احساس نیاز کردند نسبت به اینکه تدبری حکم‌های باندیششند تا میان شام‌یان و رومیان جدایی بیافکند، و انجیزه‌ای بی‌پایان تا زمینه اتفاقات شام‌یان با مسلمانان فراهم گردد، و بار دیگر چنین لشکریهای ابوبه بر علیه مسلمین متشکل نگردند.

پیامبر بزرگ اسلام، برای اجرای این نقص، عمرو فرضا را درنظر گرفتند; زیرا،乡سد پدر وی زنی از طایفه بلو بود. آنها را برای رس از پایان پذیرفتن جنگ موت‌ در ماه جمادی‌الاولی سال هشتم هجرت به سوی اعراب شام فرستادند تا آن را و آنها آنان را نسبت به مسلمانان جلب کند بعضی هم گفتند: نبروهای اطلاعاتی خیر.
رسائده بودنده که جماعتي از قضاعه فرآهم أم‌ام‌ماداند و می‌خواهند به حومه مدينه
نژديک شوند: پامبراکرم -صلي الله علیه وسلم- نز این سریه را عزعام فرمودند. این
هم ممكن است که هردو انجیزه با هم در کار بوده باشند.
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- برای عمرعواعص یک لواي سفید بستند و یک
لوای سپاه نیز همراه اوز کردنند، و او را با سپاهی بالغ بر سیصد تن از اشراط مهاجر
و انصار، که سی اسب در اختیار داشتند، عزعام فرمودند، و به او دستور دادند که
هنگام عزیمت به شام، از طوایف بلی و عذر به بلقین که بس رها او قرار می‌گیرند،
مدد چوید. وی شبانه سیر می‌کرد و روزها کمین می‌نشست و قطعی به نزدیکی
ardوگاه دشن‌میدیه. به او و خبر دادند که لشکریان دشن‌مود فراوانند وی نیز رافع
بن مکی را نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ابوعیسه، بن جراح
را با دوست تن از رزم‌دهگان مسلمان پسسی او فرستادند، و برای وی لواي
جدابانه‌ای بستند و سران مهاجر و انصار را از جمله ایوبکر و عصر، همراه او
و فرستادند و او را سفارش کردنند که به عمرعواعص پیوند، و با هم کار کنند، و با
یکدیگر اختلاف پیدا نکنند. وقوی نیروهای ابوعیسه به عمرعواعص پیوست، ابوعیسه
خوانست به امامت جماعت پیش‌انگیز لشکریان باستن: عمرعواعص گفت: تو به عنوان
نیروی کمکی برای سپاه من آمده‌ای، و امیر لشکر من! ابوعیسه نیز از او اطاعت
کرد، و همچنان عمرعواعص پیش‌نامز لشکریان اسلام‌بود.
عمروعاص به راه خوشی ادامه داد تا به سرزمین قضاعه باعث نشده و آن مناطق را
درنوردید تا به یاپسین اراضی آنان رسید، و در آن اراضی دوردست، با جماعتی از
اعراب روبایی شد، مسلمانان بر آنان حمل و وزن شدند، و آنان همگی به درون
سرزمین‌هایشان گریختند و ضرکند شدند. عمروعاص، عفون بی‌ملک اشجعی را با

不足
پایان از جنب خود به نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستاد، و آنحضرت، را از مراجعت و سلامت سیاه اسلام و اخبار مربوط به نبردشان باخبر گردانید.

یا «ذات سلاله» سرمدی است پشت وادی الفراک که ده روز راه به مدینه فاصله دارد. ابن اسحاق پادآور شده است که مسلمانان بر سر شمشای دو سرزمین جذاب فرود آمدند که آن را «ساتسل» می نامیدند؛ ابن فیروزه نیز «ذات السلاسل» نام گرفت.

سریه ایبوقتاده

این سریه در ماه شعبان سال هشتم هجرت اعیام شد. اینگذرا ابن سریه آن بود که بی‌غطسیان در ناحیه حضرت، اراضی محل سکونت بی‌پی محراب در نجد، فراهم آمده بودند و برای جنگیدن با مسلمانان آماده می‌شدند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ایبوقتاده را به اتفاق پانزده تن از رزمیدگان اسلام به سوی آنان فرستادند. عده‌ای از آنان را به کتیب رسانید و اسیران و غنایم بسیار گرفت، در حالتی که غیبت وی از مدینه بیش از پانزده شب به طول نیانجامید.

فصل دوازدهم

فتح مکه

اهمیت ابن فیروزه

ابن قیس گود: فتح مکه فتح اعظم مسلمین بود که خداوند به واسطه آن دین خود و رسول خود و لشکر خود و حزب خود را که حامل امانت او بودند، عزت و شوکت

1- نکا سیرت ابن هشام، ج، ص، 624، زاد المعاویه، ج، ص، 157
2- تلفیق فهم اهل الاثر، ص، 33، و دیگر منابع
بخشید و شهر خود و خانه خود را که آن را مشعل هدایت برای جهانیان قرار داده بود، از چنگ کافران و مشرکان بدر آورده، این فتح چندان با عظمت بود که اهل آسان براي آن فrylic شادیاش سردادند، و خیمه‌های استعفا و اکرام آن را بر شاهدی به برجه جوزه زدند، و در پرتا این فتح و پیروزی مردان فوج فوج به دین خدا درآمدند، و بر اثر تابیه نور این فتح بزرگ، سراسر روى زمین غرق در روشناي و شادمانی گردید.

انگیزه این فتح

در فصل مربوط به قرارداد صلح خدیبیه که یکی از بنهایی آن صلح‌نامه نظر به این مسئله بود که هرکس دوست داشته باشد هم عهد و هم پیمان محمد گردید، همانند وی در قرارداد صلح حذفیه داخل خواهده گردید، و هر کس نزد داشته باشد هم عهد و هم پیمان تیرین گردید، همانند آنان در آن قرارداد صلح داخل خواهده شد، و هر قبیله‌ای که به یکی از دو طرف قرارداد ملحق گردید، جزئی از آن طرف به حساب خواهده آمد، و هرگونه تدعو و تجاوز نسبت به آن قبیله‌های پیوسته به قرارداد، به مثابه تعدی و تجاوز نسبت به خود آن طرف قرارداد خواهده بود.

برحسب همین بند از صلح‌نامه، قبیله خرضرعه هم عهد رسول خدا-قسم اللہ علیه وسلم-شدهند، و بنی بكر هم عهد تیرین گردیدند، و بر اثر پیوستن این دو قبیله به طرفین قرارداد صلح حذفیه، هر دو قبیله از ناحیه یکدیگر آسیوده خاطر شدند. پیش از آن، این دو قبیله در دوران جاهلیت دشمنی داشتند و روابطشان دچار نابسامانی شده بود. وقتی اسلام آمد، و این قرارداد صلح معقد گردید، و این دو قبیله از جنب یکدیگر ایمن شدند، بنی بكر این فرصت را غیبت شمردند، و در پی آن

---

1 - زاد المعاد، ج. 2، ص. 160.
برآمدن که برای خوشنویسی های قدیم قیام کنند. لوگل بن معاویه دیلی با جمع‌آوری از بین یک در ماه شعبان سال هشت هجرت عازم نبرد شندند، و شبانه بر خواشته‌های فاطمیان به دوره برندن. قیبله خواه علی در کتار چشم‌های بنام (ولیه) منزل کرده بودند. بین‌یک بر عدادی از مردان آنان را کشتند، و با یکدیگر در گیر بندند، و کارزار در گرفت. قربی نیز به بین یک اسلحه رسانیدند، و عدادی از مردان قرشی با سوءاستفاده از تاریکی شام به حمايت از بین یکی جنگ‌گذنند، تا ورودی مردم خواه به حرمت امن الهه‌ی ماهنده شندند. وقتی به آنها رفتند، بین‌یک به لوگل گفتند: ما داخل حرمت امن الهه‌ی شام! خدایت را پاس دارا! خدایت را پاس دارا! لوگل سخن برگزی بر زبان ظرف؛ گفت: امروز دیگر خدا در کار نیست؛ ای بین‌یک! به خوشنویسه‌ی خویش پردازید! به چان خویش سوگند استه که هم شما در منطقه حرمت دزدی می‌کنید؟ آنوقت به احترام حرمت از خوشنویسه‌ی عزیران خویش می‌خواهید خودداری کنید؟!

از سوی دیگر، مردم خواه وقی وارد مکه شندند، به خانه‌ی بریل بن ورقه‌ی خواه، و نیز به خانه‌ی یکی از موالی خویش که او را رافع می‌گفتند، پناه پرندند. عمره‌ی سالم خواهی شبانان به راه افتاد، و بر حضور رسول‌کرم -صلى الله عليه وسلم- در مسجد وارد شد و در پرایان حضوری استاد. ان‌حضور در مسجد در میان جمع‌آوری انبوه مردم نشسته بودند. عمرو گفت: 

پی‌آرب انس‌ن‌ذوود مهدویه و وقف‌های لعل‌های الاهل‌یند 
قُدْ كِنْنَت ولدا و كندا واللها 
ِنَسَبُهُنَّ نَفَرًا إِنَّا إِنَّا 
فَنِسْبُهُنَّ رَسُولُ اللهَ قُدْ تَجَرَّدُوا 
فَتَحَتَّوا كَالپَرْجَرْي مَرَٰبِيْدَان 
فَسِّمْ خَزَصْأً وَجَهْهُنَّ تَرَبَّدُوا
ان قریشیانَ اخلخلِک‌الموعدا ونکردها میثاق‌ک‌الموعدا
وعلی‌اکی فی کداده رصدآ وزموم‌اکی ان لست ادعوا احدا
وه‌هست اذال وکافی عددا هم بیتونا فی الوریت هجدا
وقلتبا رعکا وسُجدا
ای خدای من، من محمد را یادآور می‌شویم، و پیمان ما و پیمان پدران پیشن اورا؛
شما فرزند بودید و ما پدری؟ با وجود این، اسلام وآردنم و دست از پاری شما
نکنیم؟
اینک- خداوند هادی شما باشد- می‌را نصرتی قاطع دهید، و بندگان خدا را
فراخوانید نا به مدد ما بیایند؛
در میان آنان رسول خدا هست که حاضر به بنگس است، و او همانت‌م‌ماه شاب
چهاردهم نورانی است و به قله‌ای کمال صعود می‌کنی؟
اگر کوچکترین احساس اهانت و تجاوزی به او دست بدهد، چهره‌اش دگرگون
می‌شود، و با لشکری چون دریای موج و خروشان حرف‌کت می‌کنی؟
قریشان با شما خلف و عده کردند، و پیمان مؤکد شما را شکستند؟
و برای مین در ناحیه کدا کمین نشستن‌اد، و پنداشته‌اند که من هیچ‌چیک را فرا
نخواهم خوانید!
اینک، با آنکه‌ن‌ه‌ند در شرافت قبیله‌گی و نه در عده و عده به پای‌ما نمی‌رسند، در
ناحیه‌تون‌ی شبانه‌بر ما شیبی‌خون‌زدن‌ند؟

۱- "و حلفا حلف ایه الاتیدا" به پیمانی اشاره‌داره دارد که از زمان عبداللهطلب میان خراآس و بینیهانس
ببرکار بوده است.
۲- «قد کمخت ولدا و کنا وادا» اشاره‌است به اینکه‌مادر عبدالله مناف حمیر قصی از قبیله‌خزاآس
بوده است.
وما را في حال ركوع و سجود اذ دم تيغ گذرانيدند!" 

رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فرسودند: (نصرت يا عموين سالم) نصرت الهی شامل حال تو شد ای عمرو بن سالم! آنگاه، قطعه ابیر بر روی آسمان ظاهر شد;

پیامبر اكرم - صلى الله عليه وسلم - فرسودند: (ان هذه السحابة تستهل بنصر بني كعب)

این قطعه ابر مزده نصرت بني كعب را به همراء أورده است!

آنگاه بدیل بن ورقاء خزاعی به اتفاق جمعاتی از مردم خزاعه عزیمت کردن، و بر
رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در مدينہ وارد شدند، و برای آتّحشرت بازگشتند
که عده‌ای از آنان به قتل رسیده‌اند، و بی‌بکر بر علیه آنان از قریش مدد گرفته‌اند، و
سبب به مکه بازگشتند.

ملاقات ابوسفیان پابایامبر

پی بیک، کاری که قریشان و هم‌پیمانان ایشان کردن، نیرگن محض، و نقض صریح
پیامان صلح حکیبیه بود، و به هیچ روى، قابل توجهی نبود. به همین جهت، خیلی زود
قريش احساس کردن که نیرگن زده‌اند، و از باوی پامدهای هولناک نیرگنران دچار
خوف و هراس شدند، و پک شورای مشورتی ترتیب دادند، و مقرّر کردن که
ابوسفیان پیشوا قریش را به نمایندگی از سوی طوایف قریش فرستند تا قرارداد
صلح را تجدید کند. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پیشواي برای اختباشان
بازگشته بودند که قریشان برای کارسازی نیرگنران چه خواهند کرد؟ و فرسوده
بودند:

(کانکم باي سفیان قد جاءكم ليشد العقد ويزيذ في المدة).

اگواي مي‌پيين كه ابوسفيان آمده است تا قرارداد صلح را استوار ساژد و پر مدت

1- "قلقونوا ركع و سجدا" منظورش اين بود که: ما را به قتل می‌رسانند در حالیکه ما مسلمانيم!
قرارداد بیافزايد؟

ابوسیفان، همگونه که قریشیان مقرر داشته بودند، بسوی مدتی حکمکت کرد تا با رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ملاقات کند و قرارداد صلح را تجدید کند. در میان راه، بدل بن ورقه را در ناحیه غفان دید که از مدتی بازمی گشت: گفت: از کجا می‌آیند ای بدل؟ حدس زده بود که وی نژاد نیاکرم -صلى الله عليه وسلم- بوده است. بدل گفت: در این کرانه دنیا و میانه این دشت سری به مردم خواهش زدم؟ ابوسیفان گفت: می‌خواهی بگویی که نژاد محمد نرفته‌ای؟ گفت: نه! وقتی که بدل پسوی مکه به راه افتاد، ابوسیفان با خود گفت: اگر به مدتی رفته باشد، اشتری که در روز برابر بوده حتی با بهنگام چرا هسته‌ای خرما که به بستر رفته و به مردم رفت و خرد کرده، و در آن هسته خرما مشاهده کرد و گفت: به خداوند سوگند می‌خورم که بدلی به‌زند محمد رفت، بوده است؟

ابوسیفان وارد مدتی شد، و بر دخترش ام‌حیب‌ه بارده شد. وقتی رفت‌ن‌ روى زیرانداز رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پنیدن، دخترش آرا گرفت. ابوسیفان گفت: دختریا! دریغ کرده‌ی که من بر روی این زیرانداز پنیدن؟ یا این زیرانداز برا په‌بازارشتر از من بوده؟ گفت: نه، این یکم این زیرانداز از آن رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- است و تو مردی شرک و نجس هست! ابوسیفان گفت:

بخدای، پس از دور شدنی از من، تو را شیری دامگیر شده است؟

آنگاه، از خانه دخترش پیروش شد و به نژاد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- رفت و با انحصارت سخن گفت. پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- هرچی پاسخی به او ندادند. سپس به سراخ ابوبکر رفت و با او صحبت گفت کرده‌ی تا وبا رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سخنی گوید. گفت: من چنان نکنم پس از روی، به سراخ عمران
خطاب رفت و یا او سخن گفت، عمر گفت: من شفاعت شما را نزد رسول‌خدا - صلی الله علیه و وسلم - بکنم!؟ بخدا، اگر هیچ کس را بجز مشتی از مورچگان در انتخاب نداشتند، با همان مورچگان به جهاد با شما می‌پرداخت! از آنجا یکرون شدو بر علی بن ابی طالب وارد شد. فاطمه و حسن نزد وی بودند، و پسرچه‌ای نیز میان دست و بال آنان می‌خزید. گفت: ای علی، تو از همه این مردم با من خوشاشوئندتری؛ مسیر حقیقی آمدید، هر چگونه هم‌انگل که آمدید دست خالی بازگردم؟ شفاعت مرا نزد محمد بکن! علی گفت: وای بر تو ای اباستیفان! رسول خدا – صلی الله علیه و وسلم - وقتی بر کاری عزم جزم کنند، ما نمی‌توانیم در آنباره با ایشان سختی بگویم! روى به فاطمه کرد و گفت: امکان دارد که به این پسر بگویی که مردم را امان بدهد، و سرور عرب نوازند تا پایان روزگار گردد؟ فاطمه گفت: بخدا، این پسر من به سبیل ترسیده است که توانبد کسی را امان بدهد؛ و اینگهی هیچکس بر علیه رسول‌خدا – صلی الله علیه و وسلم - کسی را امان نخواهد داد!

دنیا در برایر دیدگان ابوسیفان تبره و تار شد. درنهایت پی تابی و پریشانی و ناامیدی و درماندگی گفت: یا ابای، اللحم! من در وضعی قرار گرفتمه که کاربر مسن دشوار شده است؛ نسبت به من خیرخواهی کن! علی گفت: بخدا، فکر نمی‌کنم چیزی با کسی توانبد به داد تو پرسرد؛ اما تو سرور بنی کانه هستی: برخیز و در میان مردم برود و از آنان بخواه که تو را پناه بدهند؛ آنگاه به سرزمین خوشی بپرزة! گفت: آنوقت فکر می‌کنی که این کار گره از کار از یک‌گناهی! گفت: نه بخدا، گمان نمی‌کنم. اما بجی این نیز راهی به نظم نمی‌رسد: ابوسیفان به مسجد رفت و در میان مردم ایستاد و گفت: یاهالناس، من به شما مردم پناه‌ده شدیم! آنگاه بر اشتراش سوار شد و رفت.

ویکی ابوسیفان بر قریش وارد شد، گفتند: چه خبر؟ گفت: نزد محمد رفتم و با او
سخنّ گفتند: اما، یخدا او هیچ پاسخی به من نداد! نز ابن ایبی قُحافه رفت؛ از او هم خیری ندیدم. سپس نزد عمروٰ فيخم خطاب رفت؛ او را نزدیکی‌نزن دِشمن یافت! پس از یو، نزد على رفت؛ او را نرم‌ترین اشخاص یافت؛ او به یک نظر مشروطی داد و من به نظر او عمل کرد؛ اما، نمی دانم انجام دادن آن کار گره‌ی از کارم باز می‌کنند یا نه؟! گفتند: به تو گفت که چه کار کنی؟ گفت: به یک گفت که نزد مردم بروم و به آنان پناهندش شوم؛ من نز چنین کردی! گفتند: آنوقت آیا محمد آن پناهندگی را تأیید کرد؟ گفت: نه! گفتند: وای بر تو، آن مرد فقط تو را دست اندیخته بوده است؟! ابوسیفان گفت: نه یخدا. راه چاره دیگری جز این نیافتم؟!

امامه باش رزمی همراه با استناد اطلاعات
از گزارش طبرانی چنین برمی‌آید که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سه روز پیش از آن‌که خیبر پیمان شکنی قریش به ایشان برسد، به عایشه دستور دادند تا جهاز‌سفر را برای ایشان مهیا گرداند، و هیچ‌کس از این امر باخبر نشد. اوبیکر بر عایشه وارد شد و گفت: یخدا، الان وقت جنگیدن با بی‌الاصر (رومان) نیست؛ رسول‌خدا اراده عزیمت به کجا را فرمودند؟! گفت: یخدا، من از هیچ چیز خبر ندارم! بامداد روز سوم عمرو بن سالم خزاعی به اتفاق چهل سوار به مدتی آمد و آن رجز را خواند: یا رب این ناشد محمد!... و مردم از پیمان شکنی قریش باخبر شدند. پس از عمرو، بدلیل آمد: آن‌گه ابوسیفان آمد، و مردم از صحت خبر یافتن حاضر کردند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نز مسلمانان را امر فرمودند که چهار راه و مهیا‌کنند، و به آنان اعلام کردند که راه‌سواری مغّه خواهند شد، و گفتند:

(اللهم خذ العيون والأخیر عن قریش حیا نغیت فی بلادها).

باز خداوی، خبر چینان و اخبار و اطلاعات را از قریش بازدار، تا ناگهان در
سازیم سرانجام خاکی‌سازی‌ها؟
همچنین، از باب مزید اطمینان، درجه‌بندی‌های ساختنی عیمت، به مکه و ردم گم کردن برای دشمن، رسولخدا-صلى الله عليه وسلم- سری‌سای را متشکل از هشتاد نفر زمینه به فرمان‌های ابوقاتاده بن رعی، پسر بی‌پی بی‌پنجره، قدیمی‌نین ذی خشب و ذی اشتر، دو فاصله سه سال‌هدار دو ماه، از آغاز ماه رمضان سال هشت هجری، اعظام فرمودند، تا مردم گمان کند که آت‌حضرت عزام آن تا‌نامه‌هایی. و خرها از حركت و جند ونها آن سری به گوش‌های هم‌مختار، این سری‌های طبق نشانه‌ای که رسول‌خدا-صلى الله عليه وسلم- برای ماموریت آن مقرر داشته، بودند، به مسیر خود ادامه داد. وقتی به آنجایی که مأمور شده بود، به مسیر دو راه‌های، رزم‌هدار خبر یافته‌های که رسول‌خدا-صلى الله عليه وسلم- بسوی مکه عیمت فرموده‌اند؛ راه خود را بسوی آن حضرت گردا‌بندند و رفتند تا به ایشان پیوستند.

۱- ابن سیراج در بین راه‌ای با عارف‌ای اضافه برخورد کرد. عارف به رزم‌هداران اسلام با تحقیق اسلام درود گفت: اما مسلم بن جناب‌های بخاطر کدرویی که بر پیش میان آندو بود، او را کشت و زاد و راه‌های را به‌سیر آوردند؛ خداوند ابن آیه را نازل فرود: (ولو تقولوا: ل箌! آلفی ایکم الیکم السلام لکسنت ئیمسا) من‌جمله را اوروند تا رسول‌خدا-صلى الله عليه وسلم- برای وی طلب مغرفت کند؛ وقتی در محضر آت‌حضرت ایستاد، دست به دعا آوردند و به سیا گفتند: «الله‌ی‌ا لکسنت لمحل» به‌خاطر بی‌پی بی‌پنجره، مسلم را نیامرد آن‌گاه برخاستند. در حالی‌که با لبه جامه خوش اشک‌خیزندان را یاک‌سی کردن. این اساسی گردید; قوم و قیبله محله برآنده که بعدا حضرت رسول‌گردا-صلى الله عليه وسلم- برای وی طلب مغرفت کرده‌اند. تنها زاد المعاد. ج. ۲. ص. ۱۵۰. سیرت‌نامه، ج. ۲. ص. ۴۲۸-۴۲۹.
لالایی گیسوان بافت‌های پنهان کرد، و به راه افتاد. از آسمان به پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- خبر رسید که حابط چنین کاری کرده است. آن‌ها را تحویل علی و مقداد و زیبر بن عوام و ابو‌مرثیه قتلو را فراستادند. و گفتند:

انطلقوا حتى تأتو روضة خاص، فإن بها طعینا معها كتاب الى قریش.

یبرودت تا به روضة خاص برید، در آنجا زنی در ذی سفر خواهد یافت که حامل
نامه‌ای به سوى قریش است!

آن‌ها تن به راه افتادند، و شتابان اسب می‌ناتختند، تا به آن محل رسیدند، و آن زن
را یافتند. ابتدا با او مدارا کردند. و گفتند: نامه‌ای به همراه داری؟ گفت: نامه‌ای
همراه من نیست! توشه سفر را کاویدند; چریا نافتشت. علی گفت: به خداوند
سومگن می‌خورم که نه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دروغ گفت‌هایم، و نه ما
دروغ گفت‌هایم! بخذا، نامه را تحويل می‌دهی، با اینکه تو را برده خواهیم ساخت!
آن‌زنا وقتی چندی و اصرار علی را مشاهده کرد، گفت: ته‌هایم بگذار! ته‌هایش
گذاشت، گیسوان بافت‌های را گشود و نامه را از میان آنها درآورد و به آنان تحویل
داد. نامه را نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آوردند: دیبدند که در آن نامه آمد
است: «م من حاطب بن ابی‌ثقلیه إلی قریش...» و طی آن قریش را از عزیمت
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- باخبر گردانیده است.

حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- به دنبال حابط فراستادند. به او گفتند:
(ما هاذا يا حابط؟) این چیست، ای حابط؟ گفت: ای رسول خدا، درباره من شتاب
رو مداردی: بخدا، من به خدا و رسول ایمان دارم؛ نه مرتضی شدهام و نه دین و آپین
خود را تغییر دادهام، در عین حال، در میان آنان خویشانودانی که مرا حمایت کنند
ندارم؛ در حالی که این اطرافیان شما همه خویشانودانی خدارد که از آنان حمایت
کنند؟ من خواستم، از آنچه که من خویشانودی را ندارم، دستی پاتنای داده باشم که
به واسطه آن بستگان مرا در مکه مورد حمایت قرار دهند.

عمرو خاطب گفت: ای رسول خدا، اجازه به نفرمالی‌های گردش ما بزن! وی به خدا و رسول خیانت کرده و نفاق ورژیده است! رسول خدا... صلى الله عليه وسلم... گفت: (اگر هم شهید بدریا، و ما یدی که یا عمر؟ لعل الله قد اطلع علی اهله فقال: اعمال ما شتم، فقد غفرت لکم).

اوی در جنگ بدر شرکت داشته است و چه می‌دانی ای عمر؟ شاین خداوند به اهل بدر اظهار لطفی کرده باشد و گفت باشد: هرچه خواهید بکنید که من شما را آمرزیدم؛

اشک از چشمان عمر پاشید و گفت: خدا و رسول مائیداً

به این ترتیب، خداوند جاموسان را دستگیر کرد و چشم‌ها را بست و هیچ خبری از اخبار آماده باش رزمی مسلمانان و عزیمت آنان برای جنگ و نبرد به گوش قریش نرسید.

حرکت شهره اسلام بسوی مکه

ده روز از ماه مبارک رمضان سال هشتم هجره گذشته بود که رسول خدا... صلى الله عليه وسلم... مدینه را به سوی مکه ترک کرده، در حالیکه هد هزار تن از یاران آنحضرت همراه ایشان بودند، و ایزراً غنایر را در مدتی که جانشین خود گرداندند.

وقتی پیامبر اکرم... صلى الله عليه وسلم... به جنگ، یا اندکی فرآت از آن، رسیدند، به عباس بن عبداللهطلب برخورد کردند که بی‌اهل و عیال خوش اسلام اورده و مهاجرت آغاز کرد بود. همچنین، وقتی آنحضرت به آبیار رسدند، پسرعمویشان ابوسفيان بن حارث و پسر عمة خود عبدالله بن امیه را دیدند و از آن دو، بخاطر

1- نک صبح البخاری، ج. 1، ص. 422، ج. 2، ص. 612.
آزارهای سخت و هجوهای تلخ که پیش از آن از آن دو دیده بودند، اعراض کردند. 

أمّ سلمه به آنحضرت گفت: چنین نیاخد که پسرعمو و پسرعمه شما در ارتباط باشما بدخیمت ترین مردم گردند! علی به ابوسیفیان بن حارث گفت: از سمت روبرو به نزد رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– برود. به ایشان همان سختی را که برادران یوسف به یوسف گفتند، بگوی:

«قال‌ا نَّالِلَهُ لَقَدۡ أَتَرَكْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَاِنِّ كَيْنَا لَخَاطِبِينِۚ»

به خدا سوگند. خداوند تو را بر ما ترجیح نهاده است، و ما بی‌نار در اشتباه بوده‌ایم!؟

در آن صورت، رسول خدا –صلى الله عليه وسلم– حاضر نخواهند شد که کسی نیکو سخت‌تر از آنحضرت باشدا ابوسیفیان نیز چنین کرده. رسول‌خدا –صلى الله عليه وسلم– هم در جواب او فرمودند:

«قال لَا تَزَرَبُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يُغُفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الْارْحَامِۚ»

امروز بر شما هیچ سرزنش و توهیه‌ی نست؛ خداوند شما را می‌آمرزد و او مهربان‌ترین مهربانان است!»

ابو‌سیفیان نیز در پاسخ آنحضرت ابیاتی را انشاء کرد که از آنجمله است:

لعمک انتی حین احتم رابیة

لتغلب خیل‌اللوات خیل محمد

لکمال‌الدلج الخیران اظلم لیله

فهذا اونای حین اهدی فاهتید

هدانی هیاد فیهر نفسی ودلنی

عیاله مین طردته کل مطرد

به جان تو سوگند، من آن هنگام که رایتی را بر دوش می‌کشیدم تا سپاه لات پر

1 - سورة يوسف، آیه 91
2 - سورة يوسف، آیه 92
سیا مهدی پیروز گردنده

بدرستی، حال آن مسافری را داشتم که دچار تاریکی شب‌شده است و راه را از چاه یا بانی شناسند: اما اینک وقت آن است که ما هدایت کنند، و من نیز هدایت شوم؛ مرا هدایت کنندای بجز نفس خودم هدایت کرد، و همان کسی مرا دلالت به راه خداوند کرد که من او را از هر دری رانده بودم؟

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دستی بر سیه زدن و گفتند: (انت طردنی کل مطرده؟) «تو مرا از هر دری راندی؟!»

سیاه اسلام در مرآاظفران

حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- به سیر خود ادامه دادند و همچنان روزه‌دار بودند؛ مسلمانان نیز روزه‌دار بودند؛ تا وقتی که به گذید، چشم‌های میان خسفاً و قدیم، رسیدند. در آن‌جا روزه خود را گشودند؛ مسلمانان نیز همراه آنحضرت اطهار کردند. آنگاه به مسیر خوش ادامه دادند تا در ناحیه مرآاظفران-

1- سیرت‌نامه، ج ۴ ص ۴۲-۴۳، دلالت البیانه، بیهقی ج ۵ ص ۲۸، این ابوبسیفان، از آن پس مسلمانی نیک گردید، و می‌گویند از وقتی که اسلام آورده، از روز سرم و حیا سر خود را به سوى رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بند نکرد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز او را دوست می‌دادند و بر پشتی بودن زیبا و گرای خدا بودند، و می‌گفتند: «آیوکانی خدای خسفاً» امیدوارم که جایگزینی برای حمزه باید و وقتی که به حالت اختضار افتاده گفت: بپس من تگریب؛ زیرا که یگدا از آن هنگام که اسلام آورده، حتماً کلهمه به خطا بر زیبان نرانندام! (زاد

المعاد: ج ۳ ص ۱۶۷-۱۶۴).

۲- این حديث را امام احمد در مسند خویش روایت کرده است: ج ۱ ص ۲۴۶ و هیچ‌یک در مجمع الزوالان (ج ۶ ص ۱۶۷) گفت است: رجال سند این حديث همه رجال صحیح بخاری هستند. مگر ابن اسحاق که وی نیز بر سماع خویش تصریح کرده است؛ نیز نکد سیره این هشام، ج ۴ ص ۴۰.
به لشکریاتشان دستور دادند آتش روشن کنند. مسلمانان نیز هزار آتش روشن کردند، و پیامبرکرم-صلى الله عليه وسلم- در آن شبه ریاست پاسداران سیاه را بر عهده عمرین خطاب-رضي الله عنه- قرار دادند.

ایوسفیان در محضر پیامبر
عباس، پس از آنکه مسلمانان در ناحیه مرکزه‌ران منزل کردند، استر سفید‌رینگ رسول‌خدا-صلى الله عليه وسلم- را سوار شد و به جستجو پرداخت، به این‌که هیزم شکنی یا پیامبرکرم را باید که به قربین خبر برساند. تا پیش از آنکه پیامبرکرم-صلى الله عليه وسلم- وارد مکه شوند، آنان از مکه خارج شوند و از رسول‌خدا-صلى الله عليه وسلم- امان بطلبد. از سوی دیگر، خداوند اخبار مربوط به حکمت و عزیمت پیامبر اکرم-صلى الله عليه وسلم- و سیاه اسلام را از قربانیان مکتوم داشته بود، و آنان هراسان و چشم انظار به سر می‌بردند. و ایوسفیان پیوسته سرایی‌نامه از مکه بیرون می‌آمد تا از اخبار مطلع گردد. در آن اثنا نیز ایوسفیان و حکم بین حیازم و بندیل بن وزراء از مکه بیرون شده بودند، و در جستجوی اخبار بودند.
عباس گوید: بخدا. من سوار بر استر رسول‌خدا-صلى الله عليه وسلم- این سوی و آن سوی مرفت که صدای صبح ایوسفیان را به بندیل بن وزراء شنیدم که بازی گستنند. و ایوسفیان گفت: تا به امشب این همه آتش و این جنین لشکری ندیده بودم? گوید: بندیل می‌گفت: اینان به‌خدا قبله خزاعه هستند؛ که سخت بس جنگ تحریک خدایاندا! و ایوسفیان گفت: خزاعه کمتر و کیفر از آن‌انداز که این آتشها و این لشکریان را داشته‌باشند! این
 رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - هستند که با مسلمانان بسوی شما عظیمت کرده‌اند. بخدا، فرداً یا به حال فرش خواهد بود! گفت: پدر و مادرم به نفعت، چاره‌چه می‌اندیشی؟ گفت: بخدا، اگر تو دست یابد گردید را می‌زندا بر پشت این است راً، تو را به نژد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - برای تو از ایشان امان بطلیم! پشت سر من سوار شد و آن دو تن همراهانش باز گشتند. گوید: وی را با خود بردم، از کنار آتش هر یک از مسلمانان می‌گذشتند. مسی گفتند: کیستی؟ و هنگامی که استر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - را می‌دیدند که من بر آن سوارم، مسی گفتند: عموی رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - سوار بر استر آنحضرت! تا آن‌که از کنار آتش عمرین خطاب گذشتند: گفت: کیستی؟! او به سوی من آمد. وقتی ابوسیبان را بر پشت مربک من دید، گفت: ابوسیبان، دشمن خدا! سپس و ستها خواشندی راکه تو را بدون آن‌که عهد و پیمانی در کنار باشند در انتخاب ما قرار داد! سپس شیبان عازم محضر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - شد. من استر را ناختم و سبقت گرفتم! آنگاه خوش‌شنن را از استر به زیر افکندم و بر رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - وارد شدند. عمر نیز داخل شد و گفت: ای رسول خدا، این ابوسیبان است! به من اجازه بدهید تا گردن او را پزمن؟ گوید: گفت: ای رسول خدا، من به او پنگه داده‌ام! آن‌گاه نزدیک رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نشستم و سر مبارک آنحضرت را در میان دو دست گرفتم و گفت: بخدا، امشب هیچکس جز من با وی هم سخن نخواهد شد! و هنگامی که عمر درباره وی پیش از حد پافشاری کرد، گفت: آرام باش، عمر! بخدا، اگر مردی از بنی عدی بن کعب بود چنین نمی‌گفت! گفت: آرام باش، عباس! بخدا که اسلام آوردن تو برای مسیحی‌تر از اسلام آوردن خطاب بود، اگر اسلام می‌آورد و هیچ دلیلی نداشت بجر آن‌که من دریافت که اسلام آوردن تو را رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - پیش از
اسلام آوردن خطاب دوست می‌داشت؟
رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- رفومدن:
اذدهب به یا عباس رحلک، فیذّاً اصبِحت فاتیح به(۱)
اورا نزد خودت یبر-ای عباس- و همینه که بامداد فرا رسید، اورا به نزد من پیامربامدادان او را به نزد رسول خدا-صلى الله عليه وسلم-بردم. وقتی وی را دیدند،
گفتند:
(۲)«ویکی با ابسانیان! امّ‌تّیان لگان آن تعلم آن لائیلااللّه؟!»
وای بر تو ای ابسانیان! هنوز وقت آن ترسیده است که دریابی که خدا ای خدایی جز خدایی یکتا نیست؟!
گفت: پدر و مادرم به فداش شما باد، چه فدر یبردار و کریم و خوشیاوند و دوست هستید! گمان می‌کنم که گهر غیر از خدای یکتا خدایی جز او بود تا کنون گره‌ی از کاری گشوده بود؟
رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- گفتند:
(۳)«ویکی با ابسانیان! امّ‌تّیان لگان آن تعلم آی رسول اللّه؟!»
وای بر تو ای ابسانیان! هنوز وقت آن ترسیده است که دریابی که من رسول خدا هستم؟!
گفت: پدر و مادرم به فداش شما باد، چه فدر یبردار و کریم و خوشیاوند دوست هستید! در این مورد که گفتید، هنوز هم در اندرون مِن چِرِه‌ی‌ی بابیست! عباس گفت: وای بر تو، مسلمان شو، و شهادت بده که جز خدای یکتا خدایی نیست، و محمد رسول خدا است، پیش از آنکه گرددت رابیند؟ ابسانیان نیز اسلام آورد، و شهادتین بر زبان جایی کرد.
عباس گفت: ای رسول خدا، ابسانیان مردی است که دوست دارد به چیزی خفر و مباهات کند؛ برای او امتیازی قائل شویدا گفتند:
مزیجت سیاه اسلام به سوى مکه

با ملکه همان روز، یعنی با ملکه روز سهره ماه رمضان سال هشتم هجرت، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مکه نزدیک گردید و به عباس دستور داد که مکه را در ناحیه در آن ناحیه در امان نگه دارند تا لشکریان خدا از برابر گذرند. و آنان را به عباس نیز چنان کرد. قابلی، پس از یکی از برابر یکی گذشته از برابر ابوسفیان می گذشتند. هرگاه یکی از آن قابلی از برابر یکی گذشت ابوبیان به عباس می گفتند: این باید کیاناند؟ می گفتند: چگونه! ابوبیان می گفت: من با ملیم چه کرده بودم؟ قابلی دیگری از برابر می گذشتند. می گفت: ای عباس، این باید کیاناند؟ عباس می گفت: ملیم! ابوبیان می گفت: من با ملیم چه کرده بودم! تا همه قابلی آمدند و گذشتند. بدون استناد، سه قبیله ای که بر او می گذشتند، نام آن را از عباس می بریسید، و چون عباس پاسخ می داد، می گفت: من با نین فلان چه کرده بودم؟ تنها نویسته رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سید که به نواز خضراء خوشی به اتفاق مهاجر و انصار از برابر یکی گذرند، در حالیکه سراها غرق در آهن و اسله بودند! می گفت: مسیح خدا! ای عباس، این باید کیاناند؟ عباس پاسخ داد: این رسول خدا استناد به اتفاق مهاجر و انصار ابوبیان می گفت: هیچ جس را تاب و طاقت روابی با ایننان نیست! آنگاه گفت: بخدا، ای ابادالفضل، فرمانروایی و پادشاهی برادرزاده خیلی
باشكونو و باعظمت شده است؟! عباس گفت: یا اباسفیان، این پیامبری است!
ابوسفیان گفت: پس در اینصورت پیامبری هم خوب است!
رایت انصار در است سعدین غیابه بود و تی یا بربر ابوسفیان گذشت، به او گفت:
امروز روز کارزار و چشمار است! امروز همه حرم هوا شکسته می شود! امروز خدایند قریش را خوار گردیدا و تی رسول خدا - صلی الله علیه و سلم - بربر ابوسفیان رستند. گفت: ای رسول خدا، تشخیص که سعد چه گفت؟ فرموندند: (و ما قال؟) مگر چه گفت؟ ابوسفیان گفت: چنین و چنین گفت! عثمان و عبدالله حمان بن عوف گفتند: ای رسول خدا، ایمن از آن نیستم که سعد قریش را به کینه توزی واندارد؟
 رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - فرموندند:
(یل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة؟ اليوم يوم آذاناً فيه قربیاً).
برعکس: امروز روزی است که در آن که را یزره خوایند داشت! امروز روزی است که خدایند در آن قریش را عزیز گردیدند است! آنگاه نزد سعد فرستاندند و لواء انصار را از او بازستاندند و به پسرق قیس دادند: منظورشان آن بود که لواء انصار از خانواده سعد پیرون نرود. پنا به چولی نیز، لواء انصار را از آن پس به دست زیر دادند.

حمله ناگهانی سیاه اسلام به قریش
وقتی رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - از بربر ابوسفیان گذشتند و رفتند، عباس به او گفت: هرچه زودتر بسی گرم خود بنشتاب! ابوسفیان شتابان تاخت نا به نکه وارد شد. و با صدای بلند فریاد گذن: ای جماعت قریش، اینک این محمد است که با لشکری مقاموت ناپذیر بسی گرفت! آمده است! اینک هرکس به خانه ابوسفیان وارد
شود در امان است! همسرش هند بنت غتبه از جای برخاست و موهای سبل وی را گرفت و کشید و گفت: بیایید بکشید این مشک روغن آبکثه را! واقعاً چه سرکردی و ریز قبیله زشت و وحشت‌ناکی?

ایوسفان گفت: وا! بر شما! این زن شما را به خودتان مغزور نگرداند! اما با لشکریانی به سوی شما آمد است که شما تابی روابط با آن ندارید؟ اینک هرکس به خانه ایوسفان درآید در امان است! گفتند: خدا تو را بکشند! خانه تو چه دردی می‌تواند از ما دو کند؟ گفت: و هرکس که در خانه‌اش را بر روی خویش ببندد در امان است! و هر آنکس که به مسجدالحرام وارد شود در امان است!

مردم فوراً از اطراف وی پراکنده شدند تا به خانه‌های خودشان و به مسجدالحرام پناه ببرند. عده‌ای از اراذل و اواپاش را نیز فراهم ساختند و گفتند: این جمع‌ت را جلو می‌اندازیم؛ اگر امتیازی نصب قربین شد که ما با آنان هستیم؛ و اگر کشته شدند هرچه از ما بخواهند خواهم داد! سپیک مغز قریش و ابله‌نشانان در اطراف عکرمه‌ای ابی جهل و صفویان آمیز و سهیل بن عمر در خنده‌گو گرد آمدند تا با مسلمانان بجنگند. مردی از بني‌یکر، به نام حماس بن قیس، در میان آنان بود که پیش از این روابط به آماده کردن اسلحة پرداخته بود. همسرش به او گفت: این اسلحة ای را که می‌پینم برای چه آماده می‌سازی؟ گفت: برای محمد و یارانش! زن گفت: به‌خواهی، در برادر محمد و یارانش هیچ چیز نمی‌تواند مقاومت بکند! آن مرد گفت: به‌خواهی، امیدوارم که بعضی از آنان را به خدمت برای تو بگیرم! آن‌گاه گفت:

ان یقبلوا الی‌روالخمسالی علیمه! هذالسلاح کامل و السه

و ذو غرابین سریع السلم

«اگر امروز روزی آورده‌اند، من هیچ بهانه‌ای ندارم (و هیچ باکی نیز)؛ این یک اسلحة
سياح اسلام في ذي طفوي

از سوى داي، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - يشيرفتنا تا به ذي طوي رسيدن.
هتگام طي مسير، از روئي تواضع به درگاه خدا، به خاطر اكراكم خداوند به ايشان از
بابت اين فتح، سيرشان را به زير افکنندب، به گونه‌ای كه موهای محاسن ايشان جهاز
اشترشان را نمس مي كرد. در ناحية ذي طوي، بیامبراکرم - صلى الله عليه وسلم -
سباهن و خافر و نزيه و جهان و این می‌کند. دیگر نمایه این بود. 

حضرت رسول اکرم - صلى الله عليه وسلم - به او دستور فرمودند از پایین شهر مکه
وارد شود، و به او گفتند:

(إن عرض لكم أحد من فريق فاحصدهم حصاّاً حتى توافقوى على الصفاء).

«اگر افرادی از فرمانده شما را به آنها نشان دادند، آنان را از دم درو کنید، تا پایای
کوته صفا به من پرسید»

زبیر بن عوام فرماندهی جناح چپ را بر عهده داشت. رایت رسول اکرم - صلى الله
 عليه وسلم - نیز همراه او بود. پیامبر کرم - صلى الله عليه وسلم - به او دستور دادند
از بالای شهر مکه، از کنار، وارد شود، و رایت خویش را بر فراز تپه حجین بر زمین
بکوید، و از آنجا به چایی نرود وا آنحضرت به او و همراهانش برسند.

ابوعیبه نیز فرمانده، زمین‌گان پیاده و بلسحمه بود. آنحضرت به او دستور دادند
میانه وادی مکه را پیش بگیرد و از آنجا به مکه سرازیر شود تا به محضر رسول خدا

کامل است، همراه با نیزهای پالا بدن، و یک نمای دو دم که به سرعت از نیام
بيرون كشدته مي شودا»

این مطابق یک از آن اعرابی بود که در خدمت ترکیب آمده بودند.
ورود سپاه اسلام به مکه

هر قسمت از سپاه اسلام از همان راهی که مأمور شده بودند عازم مکه شدند. خالد و همراهانش با هر یک از مشارکان که برخورد کرده و را از سر راه برداشتهند. از همراهان خالد نیز، گرزین جابر فهری و خیسی بن خالدین ربعه که از لشکر دور مانده بودند، و راه دیگری برای راه عزیمت خالدین ولید را پیش گرفته بودند، هر دو کشته شدند. آن سبک مغز و ابلهان قریش را نیز، خالدین ولید با آنان برخورد کرد، و در خندمه کارزاری مختصر با آنان داشت. و از مشارکان دوازده نفر کشتی شد. مشارکان فراهم آمده در خندمه سرکوب شدند و گرفتند. چماس بن قيس نیز که برای کارزار با مسلمانان اسلحة فراهم می‌کرد، گریخت و به خانه‌اش بازگشت و به همسرش گفت: در خانه را بر روی من بیدا!

همسرش گفت: پس آن حرف و سخن‌ها چکا رفت؟! در پاسخ همسرش گفت:

انسک لیو شهید بیوم الخدمه ااظفر صفوان و فسر عکرمه
و استقبالتباالسیرف المسلمين
یقطعن کل مساعده و جمعه
ضرربا قسلا یسیمع الخغمه
همهمه

لم تنظیفی فی الیوم بدنی کله

تاح، اگر واقعه خندمه را از زندیک دیده بودی، آنگاه که صفوان گریخت، و عکرمه
فرار کرد;

و مسلمانان با شمشیرهایشان به پیشباز ما آمدند، و دست و پایها و جمجمه‌های ما
را از دم نیزهاشان می‌گذرانیدند;
آنتوان زد و خورودی در گرفته بود که جز صدای قهرمانان و گرّش شیران رزمی‌های که از پشت سر شیبده می‌شد، و صدای نفس‌های دلاروی چیزی به گوش نمی‌رسیده،
حتی یک کلمه در باب سرزنش و تکوهش بر زبان نمی‌آورد؟
خلدانی ویلید وارد مکه شد، و از این سویی به آن سوی میرفت. تا آنکه پنای کوه صفا به حضرت رسولّاکرم -صّلی اللّه علیه وسلم- رسید.
زیبیر بن عوام نیز به پیش رفت تا رایت رسول خدا -صّلی اللّه علیه وسلم- را بر فراز تپه ججون در محل مسجد فتح- بر زمین کویید. و در آنجا برای احترضت قیه‌ای سربا کرد. و همانجا ماند تا رسول خدا -صّلی اللّه علیه وسلم- به نزد او آمدند.

ورود پیامبر به مسجدالحرام
 رسول خدا -صّلی اللّه علیه وسلم- به پا خاستند و وارد مسجدالحرام شدند. مهاجر و انصار پیشانی و پشت سر و اطراف آن‌حضرت در حركت بودند. بسی‌وی حجراالسود رفتند و آن را استلام فرموندند. آنگاه خانه خدا را توقف کردن. با کمکی که در دست داشتند، به پت‌های چایگزین شده در پرپمی خانه خدا- که سیصد و شصت بیست بودند- می‌زدند و می‌گفتند:

«جّاهت الحّقّ ورّحه الباطلّ إنّ الباطلّ كانّ رزقًا».

حق آمده است، و باطل بریست و رفت، که باطل هر مواره از میان رفت‌تی است.

«جّاهت الحّقّ وما يُبَدِّي الباطلّ وما يُبَعِّدّ».

حق آمده است، و باطل نه آغابی دارد. نه انجامی!
بت‌ها یکی پس از دیگری به روی درمی‌افتادند.

١- سوره اسراء، آیه ٨١
٢- سوره نبیّ، آیه ٤٩.
حضور رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- به هنگام فتح مگه سوار بر ناحیه خویش طرف کردند. و به هنگام طوفان محرم نیز بودند. این بود که فقط به طواف اکتفا کردند. و چون از طواف خانه که به افراغت یافتند، عنوان بن طلبه را فراخواندند، و کلید کهی را از او گرفتند. آنگاه دستور دادند در خانه که بهایا بگشایند؛ آنحضرت در داخل خانه خدا شماهالی مشاهده کردند؛ از جمله در اندرون کهی تصویر ابراهیم و اسماعیل -عليهما السلام- را مشاهده کردنده که در حال استقساام با آلزم بودند. فرمودند:

(قانون‌الله؛ و الله ما استفسما ما فت)‌

اختا باکشندان! باخدا، هرگز ابراهیم و اسماعیل استقساام با آلزم نکرده‌اند! همچنین، در داخل کهی کتیبه را دیدند که با چوب عیدان ساخته شده بود؛ آنحضرت با دست خودشان آن را شکستند. تصویرهای داخل کهی را نیز دستور دادند محو کند.

نمازگزاردن پیامبر در خانه کهی و ابراه خطابه در برای قرشی
آنگاه در خانه کهی را بر روی خود بنستند. آسانه و بلای نیز نزد آنحضرت بودند. روی به سوی دیواری که روی رو در خانه کهی بود کردنده و در فاصله‌سی به ذرو تا آن دیوار ایستادند، به گونه‌ای که از شش رگن کهی، دو رگن در سمت راست ایشان، یک رگن در سمت چپ ایشان، و سه رگن پشت ایشان قرار گرفت، و نمازگزارند. آنگاه، درون کهی قدری قدم زدنده و در نقاط مختلف آن اکیپر و لاله‌الله گفتند. قرشیان در مسجدالحرم تجمع کرده و صف در صف ایستاده بودند و منتظر بودند که ببینند آنحضرت چه می‌کند؟ حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- دو طرف چارچوب در خانه کهی را با دست گرفتند و خطاب به
قريشيان كه زير آستانه در کعبه چای داشتند، چنین فرمودند:
را الهالله و خداوندی که او را همتا و شریک نپس. خداوندی که او را همتا و شریک نپس. به ودوداش وفا کرد. بندهاش را نصرت داد. و همه دستگاهی داشتند را شکست داد. او یکتا و تنهاش قطعه، هرگونه امتیاز قربانی یا طلب مال یا خونه‌ها زیر ایم دو پای من است. بجز سدانت بی‌الله الحرام و سقایت حاجیان! هان، قتل غیر عمد- با تازیانه و عصا- همانند قتل عمد است، و دیه آن مضاعف است: یکصد شتر که چهل نتای آنها بچه شتر در شکم داشته باشند!»
(با معترش قریش، إن‌الله قد أذهب عنكم خورا جاهلیة وتعظما ولاعباء. الناس من آدم، وآدم من تراب.
»ای جماعت قريشيان، خداوند نخوت جاهلیت و تنها و مشاعرت، به پدران و نیاکان را از شما دور ساخته است. مردم همه از آدماند، و آدم هم از هاکا!»
»انگاه، این آیه را تلاوت فرمودند:
۱۰۷. آیه‌ای ناسی ای خلقناکیم من ذکر و آنی و جعلناکیم شگویا و قیام لغتاریوا ان اکرم‌کم‌عون‌الله
۱۰۸. اکرم‌کم‌عون‌الله علیم خیر.
»هان ای مردم، ما شما همه را از دو انسان نر و ماده‌فاری‌ایم و شما را به تبرها و طایبه‌های گوناگون منسوب گردانده‌ایم؛ تا باواندی یکدیگر را شناسایی کنید؛ گرگری هریم را ند خداوند پارساترین شما است؛ خداوند به همه چیز دانی و از همه حال باخبر است!»
پس از آن، فرمودند:

۱- سوره خبرات، آیه ۱۳.
(یا عشرت قربش، ما ترون أین فاعل بکم؟)؟

فکر می کنید من با شما چه رفتاری بکنم؟

گفتند: رفتار نیکا! برادر کرم ما و برادرزاده کرم ما هستید؟ پامبراکرم -صلی الله علیه و وسلم- نیز فرمودند:

(اذن اول لکم کما یوسف، لکم تریب یلیکم اليوم!) 1

من هم به شما همان را می گویم که یوسف به برادرانش گفت: همچ دردرس و نگرانی امرور برای شما نخواهد پیدا!

(اذیبها فانیم الطلاقا)

(بوجود که شما هم آزادیدا!)

بازگردانیدن کلید خانه کعبة به کلیددار سابق آن

آنگاه، رسول خدا -صلی الله علیه و وسلم- در مسجدالحرام نشستند. علی در حالیکه کلید کعبة در دست پامبراکرم -صلی الله علیه و وسلم- بود، نزد ایشان به پاخست و گفت: ای رسول خدا، پردهدار و سدانت کعبة را با سقایت حاجیان برای ما درنظر بگیرید. خداوند بر شما درود فرستدا! به روايت دیگر، کسی که این درخواست را از آنحضرت کرد، عباس بود. رسول خدا -صلی الله علیه و وسلم- فرمودند: (ابن عثمان بن طلحة؟) عثمان بن طلحة کجاست؟ وی را نزد آنحضرت فراخوانندند. آنحضرت به او فرمودند: (هانک متفاکس یا عثمان!) بفرما. این کلید تو، ای عثمانان؟ (اليوم يوم بسر ووفاة) امروز روز نیکی و وفاداری است؟ بنا به روايت این سعد در طبقات آسمه است که حضرت رسول اکرم -صلی الله علیه و وسلم- وقتی که کلید کعبة را به او بازگردانیدند، به او گفتند:

1- سورة يوسف، آیه ۹۲.
آذان غويب يالر يام كعبه
وقت نماز فرا رسيد. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - دستور دادند بالا برود و برفرز كعبه اذان غويب: ابوعفيان بن حرب و عتاب بن أسيد و حارث بن هشام در جوار كعبه نشسته بودند. عتاب قفت: خدا در حق پدرم أسيد كرامت كرد كه زنده نمانند تا صدای اين اذان را بشنويد، و از شيندن ان به خشم آيدا حارث قفت: همان بخدا، اگر ميانست كه وي بر حق است از او پرورى می كردم؟ ابوعفيان قفت: هان بخدا، من هيچ چيز نمي كريم: اگر چيزي بگويم همين سنگرزيها براري أو خير مي برند؟ پيامبر اكرم - صلى الله عليه وسلم - بر سر آنان فراز آمدنده و گفتند: (قد علمت الدي قائم) از همه آن سخنانى كه با يكديگر گفتيد باخر شدم و همه آن سخنانى را باياد باز گفتند.
حارث و عتاب گفتند: شهادت مي دهم كه شما رسول خدا هستيدا! بخدا، احدي نزد ما نبود كه بگويم از اين گفتگوي ما باخير شده به شما رسانيده باشد!؟

نماز فتح يا نماز شكر
در روز فتح مكه، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - به خانه ام‌هاین دختر ابوبك رفتند، و همش رکفت نماز در خانه وى گزاردن. وقت چاشفت و نزديک ظهر بود.
بعضی پناهجویان به آنجا آمدند که آنجا نیز نماینده شدند. اما این تمایل به رفتار به آنها متأمّل است.

حکم اعدام جنایت پیشگان

در روز فتح مکه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- خون ترتیب و از سران مکه را که
از بزرگترین پیکارها و جنایتکاران به حساب می‌آمدند، هدف اعلام کردند. و دستور
دادند آنان را با شدید، حتی اگر نقش پرده خانه که به‌دست‌گیر شوند، و آن نه تن
عبرات بودند از: عبدالمطلب بن خالد؛ عبدالمطلب بن خالد، مقیسه در بی‌خانه بودند؛ دو کبیر
آواز‌خوان از آن این خشونت به اشعار و خواسته از هجوی پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم-
ریا به آواز می‌خوانندند، و ساره کبیرک آزاد خودش متعلق به یکی از فرزندان
عبدالمطلب، همان زنی که نامه حاطب بن ابی بکر را بی‌بلعه نزد او پیدا شده بود.

ابن ابی سرح، عثمان نزد پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- بود، و شفاعت او را
کرد. نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- نزد خون و را محترم اعلام کردند و اسلام
وی را به دنیا رفتند. به یکی از مردی که وی را نزدیک کردند لحظه پس از آنکه پس از
آنجا نزدیکت او را به قتل برسانند. ابن ابی سرح پیش از آن اسلام آورد بود و مهاجرت
نبرد کرد بود، اما بعداً مردی شده بود و به مکه بپرداخته بود.

عیکره بن ابی چهل، به یکی گریخت. گم‌روعش برای او از نظام پیامبر اکرم -صلى الله عليه
 وسلم- امان طلیبید. پیغمبر اکرم-صلى الله عليه وسلم- نیز او را امان دادند. همسرش
به دنبال ار رفت. عوام‌های با همسرش به مدتی بازگشت و مسلمانی نیک گردید.
ابن خالد، به پرهیزهای کمی در آویخته بود. شخصی به نزد پیغمبر اکرم-صلى الله
علیه وسلم- آمد و این خبر را به آنحضرت داد. پیغمبر اکرم-صلى الله عليه وسلم-
گفتند: (آنتینا) او یا به! آن شخص نیز بازگشت و او را کشت.
حقیقی بن صبایه را، نُمیله بن عبدالله به قتل رسانید. مقص پیش از آن اسلام آورده
بود، آنانگاه بر مردی از انصار حمله برده و او را کشت. سپس مرند شده بود و به
مشارکان پیروسته بود.
حارث، همان کسی بود که در مکه بسیار رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- را آزار
و شکنجه می‌داد، و علی او را کشت.
هیباربین آسود، همان کسی بود که به‌نگاه مهاجرت، متعرض زینب دختر رسول‌خدا-
صلی الله عليه وسلم- شده، و او را به عهد بر روی تخته‌سنگی غلطانده بود، و
جینغ وی سفته شده بود. هیبار در روز فتح مکه گریخته-بعدها اسلام آورد، و
مسلمانی نیک گردید.
از آن دور کتیبه‌های آوازخوان، یکی به قتل رسید و برای دیگری امان طلیبیدنی، و
اسلام آورد. همچنین، برای ساره امان طلیبیدنی، او نیز اسلام آورد.
با حال حمزه این حجر عقلانی، ابومعمر نام حارث‌بن طلابخان را در دریف
کسانی که پیامبر اکرم-صلى الله عليه وسلم- خون آنان را هدر اعلام کرده بودند،
پاد کرده است که علی و را به قتل رسانید. حاکم نیشابوری نیز، کمپ بن زهیر را
در زمره کسانی که خون‌شان هدر اعلام شده بود، پاد کرده است که داستان مشهور
است، و بعدها آمدن و اسلام آورد و قصد،ی ای در مدح رسول‌خدا-صلی الله عليه
 وسلم- سروید. همچنین، این احکام و وحشیان حرب، و هند بنت غثیه همسرش
ابوسفيان را كه اسلام آورد، و آرتَب كنبز آزاد شدة ابن خَطل و ام سعد را كه هر دو
کشتند. نام برده است، با ابن ترتیب، تعداد ابن افراد بر هشت مرد و شش زن
بالغ می‌گردد. در عین حال، احتمال دارد که آرتَب و ام سعد همان دو کنبز
اوازخوان بوده باشند که پیشتر یاد شدند. و نامشان به اختلاف ثبت شده باشد، یا
خلط نام و کنه و لقب پیش آمده باشد.

穆سلمان شدن صفوان بن أمیه و فضائله بن فیمبر

صفوان بن امیه از جمله کسانی که خوشنوان هدر اعلام شده بود، نبود؛ اما، از آنجا
که یکی از بزرگان و سران و رهبران قزین بود، بر چان خوشی ترسید و غربخت.
عمیر بن وهب جمعی از رسول‌ خدا -صلى الله عليه وسلم- برای او امان طلبد.
رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به او امان دادند و عموماً را که به‌گام ورود به
مکه بر سر داشتند به او مرحمت کردند. عمیر، زمانی که صفوان می‌خواست از جده
به یمن به سفر دریایی برود، به او رسید و او را بازگردانید. به رسول‌خدا -صلى الله
عليه وسلم- گفت: اجعلنی پیامبر شهیر! دو ماه به من مهلت پیده دتا راه خودم را
انتخاب کنم! پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (آنت باخیار اربعة آشهر) تو را
چهار ماه مهلت می‌دهم که راه خودت را انتخاب کن! پس از آن، صفوان اسلام
آورد؛ همسری نیز داشت که پیش از او اسلام آورد. پیامبرکرم -صلى الله عليه
وسلم- نیز همان ازدواج پیشین آن‌رو را تأیید فرمودند.

فضائله مردی جسور بود، به هنگام طوفان که به سراغ رسول‌خدا -صلى الله عليه
وسلم- آمد و آنتحضرت را به قتل برساند. آنحضرت به وی اعلام کردند که از
قصدی که دارد باخبرند، و او اسلام آورد.

1- نهج الباری، ج 8، ص 121-122.
خطابية يمامير في روز دووام فتح مكة
فردى روز فتح مكة، بار ديغر رسول خدا در میان مردم خطابهای ایراد فرومودند.
نخست حمد و ثنای خداوند به چای اوردن، و آنانان به درخور خداوند است، او
را متسامس کردن. آنها فرومودند:
"أباها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرة الله إلى يوم القيامة؛
فلا تجعل لامري رفع الله وله اليوم الآخر أن يسلف فيها دماً، أو يحضن فيها شجرة، فإن أحد ترخص
لفتنة رسول الله فقولوا: إن الله آذن لرسوله ولم يذن لكم، وإنما حلت في ساعة من هم، وقد عادت
حريمها اليوم كحريمها بالماس، فليلغ الشاهد الغائب.
»
هان ای مردمان، خداوند مکه را از آن روزی که آسانها و زمین را آفریده است
بلد حرام قرار داده است؛ و مکه به موجب حرمی که خداوند برای آن مقرر فروموده
است نا روز قیامت بلد حرام خواهد بود؛ بنابراین برای کسانی که به خدا و آخرت
ایمان دارند، به هیچ وجه روا نیست که در این شهر خونی را بر زمین بریزند، یا
درختی را در آن قطع کنند، و هرگاه کسی بخواهد به کشتار و کارزار رسول خدا در
مکه استند و استدلال کند، به او یگوید: خداوند به رسول خدا این اجازه را داده
بود و به شما این اجازه را نداده است! برای من نیز در پاره‌ای از روز حرمت
مکه برداشته شده بود، و از آمرزو به بعد، حرمت خانه کعبه و شهر مکه همانگونه که
از پیش بوده است بازیم گردید: حاضران به غایبان برسانند؟
«
در روایت دیگری، در ارتباط با شهر مکه چنین آمده است:
"لا يمضبكم، ولا يفرصوا، ولا تلغطسون نفيها إلا عن نفسيما، ولا يفنحوا خلافاً.
»خارهاي آن نیاید قطع شود، شکارهاي آن نیاید تعقیب شود: برچای مانده و گم
شبهای در آن نیاید برداشته شود، مگر اینکه پایندی آن را اعلام کند و به صاحبش
برسانند؛ و علف و گیاه آن نیاید قطع شود!"
عونها قصة: أي رسول خدا، مأجورًا! إذن! كن كنزًا، أن لا برآي خوشبي سأكتب
خود و مرد مبراي خوشبي سأكتب خانه هناغSCRIBE بين مي برتند؟ فمردوين: (ألا
الإذن) مأجورًا

في روز فتح مكّة، قبلة خروجه مردي از بني ليب را به قصاص يكي از مردان خويس
كه در دوران جاهلية كشته شده بود، به قتل رسانيدن. رسول خدا - صلى الله عليه
وسلم - در اين ارتباط فرودن: يبا متفرع خروج، افروعا يذكيم عن القتل فلقد كن القتل ین نفع. لقد قلتتم قيله، لأذهن! فمن
قتل بعد مقام هذًا فأهله خير النظرين: إن شاؤوا فدم قاتله، وإن شاؤوا فقطعه.

اي جمعات خروج، دست از كشتن باز كشيد كنه كشتن كشتن باز هن سودي
دشت، سبار شد! شما هم اكتون مردي از كشتهاید كه من بايد ديه او را بچردام! از
اين لحظه به بعد، هر آنکس كه كهي را بکشيد، خانوده او اختيار دارند كه هر یک
از اين دو چيز را اختيار كند: اگر بخواهند خون قاتل وي را بريپند، و اگر بخواهند
خونهای او را پاشتاند!

به روايتی، يكي از اهالي يمن، كه او را اپوشاء مي ناميدند، از چاي برخاست و گفت:
اين مطلب را براي من بتويسيدا رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - نيژ فرودن: 
(اكتبو لاي شاه) برای اپوشاء این مطلب را بتويسيدا

هراس انصار از اقامت پيامب در مكّ

زمان فتح مكّه براي رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - مسلم گرديد و تماميت

۱ - برای تفصیل این روايات تاريخی، نک: صحيح البخاری، ج. ۱، ص. ۲۲،۲۱۳،۲۱۴،۲۱۷،۲۲۷، ۲۲۸،۲۳۸،۲۳۹،۳۲۲،۳۲۳،۳۲۴،۳۲۹،۳۳۰، ج. ۲.

۲ - ص ۵۱۷-۵۱۵؛ صحيح مسلم، ج. ۱، ص. ۳۷-۳۹،۲۳۳، سیرین آبادی، ج. ۲، ص. ۴۱۵-۴۱۶،۲۳۴-۲۳۵، سنن أبي

۳ - داور، ج. ۱، ص. ۲۷۶.
بذرفت: شهر مكة زادگاه و وطن آنحضرت بود. و پهلوی جهت، انصرار با یکدیگر
گفتند: فکر می‌کنید رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اکنون که شهر خودشان و
زادگاه خودشان را خداوند پیامبر اسلام فتح کرده است، در مکه بمانند؟! در همان اثناء،
پیامبر اسلام -صلى الله عليه وسلم- بر سر کوه صفا دست به دعا بردند. و به
درگاه خداوند نبی‌شی می‌کردند. وقتی از دعاانشان فراغت یافتند، گفتند: (ماذا فلسف؟)
چه می‌گفتید؟! گفتند: هیچ چیز، ای رسول خدا؟! اصرار فراوان کردن‌ت‌ا به آنحضرت
با گفتند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:
(معاذالله! اغم امیراکم، واملا متمکم).

پناه به خدا! من با شما زندگی خواهم کرد، و در میان شما خواهم مرد؟!

بيعت مردم مکه با پیامبر
خدائوند متنان شهر مركزي مکه را برای پیامبر اسلام و مسلمانان فتح کرده. در پرتو
این فتح بزرگ حق و حقيقة برای اهل مکه جلوه‌ای تمام عیار کرد. و آنان دریافتند
که بجز اسلام راهی برای پیروزی و موفقیت نخواهد بود. این بود که در مقام اذعان
و تسليم برآمدند. و همگی براى بیعت با رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گرد
آمدند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بر فراز دامنه کوه صفا نشستند، و بیعت با
مردم مکه را آغاز کردند. عمر بین خطاب پایین دست آنحضرت قر نگفت و برای
ایشان از مردم بیعت می‌گفتند. مردم همه با رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بیعت
کردن‌ت‌ا بر اینکه در حض در طاقت و استطاعت، در برای رسول خدا -صلى الله عليه
وسلم- در مقام سمع و طاعت باشد.

در کتاب مدارک السلطان نسف آمده است که رواى کرده‌اند. پیامبر اسلام -صلى الله
عليه وسلم- وقتی از بیعت با مردان فراغت یافتند، در همان حال که همچنان بر فراز
كوه صفا جلوس فرموده بودند. و عمرن خطاب یابیان دست ایشان نشسته بود، به
بیعت با زنان نیز پرداختند. عمر به فرمان پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- با زنان
اعلام بیعت می‌کرد، و پاسخ زنان را به پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- منتقل
می‌کرد.

هند بنت عیبة، همسر ابوسفیان، به طور ناشناس در میان زنان برای بیعت آمد. بخاطر
کاری که با جنایت حمزة کرده بود؛ از اینکه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- او را
بازشناسند: خوف داشت. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:
(آبایمک علی آن لا تشرکن بالله شیئاً).

با شما بیعت می‌کنم بنی بر اینکه هیچ کس و هیچ چیز را شریک و همتای خدای
یکتا قرار ندهید!

عمرن خطاب نیز بر مبنای اینکه از آن پس دیگر هیچ چیز و هیچ کس را همتا و
شریک برای خدای یکتا قرار ندهند، با زنان مکه بیعت کرد.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (ولا تسرفون) و اینکه دزدی نکنید!
هنگ گفت: ابوسفیان مردی بخبل است؛ اگر هر از گاهی به اموال وی دستبرد بزنم چه
خواهد شد؟!

ابوسفیان گفت: هرچه دستت رسید و دستبرد زدی حلقات باشد!

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- او راششانختند. خندیدند و گفتند: (و اینک لهنده) تو
بايد هند باشی؟!

هنگ گفت: آری: شما نیز گذشت‌ها را گذشت کنید، ای پیامبرخدا! خداوند از شما
درگذردا!

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ادامه دادند: (ولا تولنی) و اینکه زنا نکنید!

1- از اینجا به بعد، تا آخر روایت در متن کتاب، قیود بیعت که مطلوب سباق می‌پایست به صیغه مخاطب
هنگ گفت: مگر زن آزاده هم زنا می‌کند؟
 رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - فرمودند: (رَّآَلَ تَفْقِیْلَ ۸۰۰لَکُنُآ) و اینکه فرزندان را نکشید.

هنگ گفت: فرزندانمان را در کودکی پرورش دادیم؛ وقتی پوزنگ شدند شما آنان را کشتید! جانشینه خونوکان و آنان بهتر از هرکس دیگر می‌دانید! آخر، حسن‌الله بن ایب سفیان در جنگ بدر کشته شده بود. عمر آن‌جندن خندید که بر پشت درافناد. پیامبرکرم - صلی الله علیه وسلام - نیز تسم فرمودند.
 رسول خدا - صلی الله علیه وسلام - فرمودند: (رَّآَلَ تَفْقِیْلَ ۸۰۰لَکُنُآ) و اینکه پهناز نزدیک!

هنگ گفت: پهناز زدن کاری زشت است، و شما ما را انتها به رشد و کمال و مکارم اخلاق وامی دارد!
 رسول خدا - صلی الله علیه وسلام - فرمودند: (رَّآَلَ تَفْقِیْلَ ۸۰۰لَکُنُآ) و اینکه در محدوده شرع و غرف از فرامن مسیر ونگنیا.

هنگ گفت: بخدا، ما اینجا ننشسته‌ایم در حالیکه در اندیشه نافرمانی شما باشیم! وقتی از پای کوه صفا بارگشت، در حالیکه به شخصی اش را خرد می‌کرد، خطاب به آن مجفت: ما قربت تو را خورده بودیم؟

* در صبح بخاری آمده است: هنگ بنت غنیم آمد و گفت: ای رسول خدا، در سراسر جهان همی خانواده و خاندانی وجود نداشت که خوار و دیلی شدشنان به اندازه خانواده و خاندانش شما برای من مطلب و محیوب باشدا؟ عمرین خطاب گفت: من هم همینطور، سوگند به آنکه جانم در دست اوسط! هنگ گفت: ای

بيایید، همه با صفحه غایب، و با عبارات برگرفته از آیه شریفه (۱۲۷، تحریم) آمده است- م.

۱- مدارک التزیل، نستی، تفسیر آیه بیعت.
۲- در متن کتاب، این عبارات از روایت صحیح بخاری، فرامیش رسول خدا - صلی الله علیه وسلام - نقلی.
 رسول خدا، ابوسفیان مردی بخیل است؛ آیا مرا باکی خواهد بود که از اموال او برخورداران مرا برگ و نوا برسانند؟ رسول خدا -صلی الله علیه و سلم- فرمودند: (لا آراه ای، من برکه داده و به شما مذاکره می‌کنم)

مملکت و رهبری امام رضا (ع) از فتح مکه

 رسول خدا -صلی الله علیه و سلم- پس از فتح مکه مدت 19 روز در مکه ماندند. و به تختیت و تحکیم شعائر اسلام پرداختند. و پیوسته مردمان را در طرق هدايت و پارسالی ارشاد می‌فرمودند. در همین ایام، ابو سید خزاعی را فرمودند تا نشانه‌های محدوده حرم امن اهلی را تجدید کند. و سری‌های متعددی برای دعوت کردن طوابع و قبایل بسوی اسلام و درهم شکستن به‌های مشهور مستقر در اطراف مکه اعزام فرمودند. و منادی انتحارت در سراسر مکه مکرمه ندا در داد: هر آنکه به خدا پناه و رسول او ایمان دارد، در خانه خویش بی‌را باقی نگذارد مگر آنکه آن را خرده کند!

سری‌ها و بعدها

1. همینکه رسول خدا -صلی الله علیه و سلم- از فتح مکه آسوده شدند، خالد بن ولید را برای سرنگون ساختن بت عزی، پنج شب ماندند به پایان منافع رسید. مسلمانان هشت هجرت، اعزام فرمودند. بت عزی در وادی نخله مستقر بود، و از آن قربش و همه طوابع بین کناره بودند و زیرگیرین پس آنان به حساب می‌آمدند و بینی شیبان پرده‌داران آن بودند. خالد بن ولید به اتفاق سی تن از سوارکاران رزمشده آهنگ آن

شده است: چنان‌که از ظاهر روایت بررسی آید -م.

- صحیح البخاری، ج. 382: 7146- 8161، فتح الباری، ج. 7 ص. 137، ج. 12 ص. 148.
كرد و رفت تا به وادي نخله و مقرّ بت غزّى رسید و آن را درهم شکست. اما، وقتی به نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگشت، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به او فرمودند: (هل رأيت شيئا؟) در مسیر انجام این ماموریت، چیز بخصوصی را دیدی؟! گفت: خیرا فرمودند: (فاذكّر لم تهذّبها، فازجع إلیها فاهذّبها) بنابراین، بت عزی را هنوز درهم نشکسته‌ای؛ بسیٰو آن بازگرد و آن را درهم بشکن! خالد خشمگینانه با شمشیر برهنه بازگشت. زنی برنه و سیاه‌پوست، با موهای آشانه و پریشان در برای او ظاهر شد. و پرده‌دار بتكیده عزی پیوسته فریاد می کشد که آن زن مراقب خودش باشد. خالدین ویلد با ضریب شمشیر پیکر آن زن را به دو نیم کرد و بار دیگر به نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگشت، و باجرا را بازگفت. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (نعمة، تلك الغزّي وقد أیستت أن تقصده في بلادكم آبدا) آری، آن زن سیاه‌پوست همان غزّی بود. و دیگر برای همیشه نامید شد از اینکه کسی او را در سرزمین شما پرستد! 2. آنگاه، عمرو عاصر را در همان ماه مبارک رمضان بسیٰو بت سوّاع اعظام فرمودند تا آن را درهم بشکنند. سوّاع بت مخصوص قبیله هذیل بود که در ناحیه زهواط. در حدود ۱۵ کیلومتری شمال شرقی مکه، مستقر بود. وقتی عمرو عاصر به بتکیده سوّاع رسید، پرده‌دار آن بتکیده به وی گفت: چه می خواهی؟ گفت: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به من دستور داده‌اند که بت سوّاع را درهم بشکنند! گفت: قادر به چنین کاری نخواهی بود؟ عمرو عاصر گفت: چرا! گفت: از او حمایت می شود؟! آنگاه نزدیک رفت و بت سوّاع را خرد کرد. و به پرده‌دار دستور داد اتاق مخصوص نذورات و هدایای سوّاع را ویران سازند. پرده‌دار چنان کردند و در آن اتاق هیچ نیافتند. آنگاه، به پرده‌دار بتکیده گفت: چگونه دیدی؟! گفت: در برابر خدا به یکتا تسلیم شدم و اسلام آوردم!
۲۳. نیز در همان ماه مبارک رمضان، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سعدین زید اشتهی را به انتقال بیست تن از سوران رزمند به‌ویژه بین‌کده منات اعزام فرودند.
بت منات در ناحیه مشتاق در نزدیکی قدیمی مستقر بود و از آن طاویف اوس و خزرج و غسان و دیگران بود. وقتی سعد به بین‌کده منات نزدیک شد، برده‌داران آن به‌ویژه گفت: چه می‌خواهی؟ گفت: درهم شکسته شدن منات را! گفت: بفرمایید! سعد آهنگ بیشتر منات کرد. زنی برهم و سیاه‌پوست با موهای آشفوته و پریشان از بین‌کده بیرون آمد، که ناله و شیون سر می‌داد و دست بر سینه می‌کوشت. پرده‌دار بر سر آن زن فریاد زد: منات! عدهای از نافرمانان تو محصرات کرده‌اند! سعد ضریبی سخت بر او فرود آورد و او را به قتل رسانید. سپس بی‌سوی بیت منات رفت و آن را درهم‌شکست و خرد کرد. در خزانه‌هایا و ندوز منات نیز چیزی نیافته.

۴. وقتی خالد بن ولید از مأموریت ویران ساختن بینکده غزیه بازگشت، در ماه شوال همان سال، یعنی سال هشتم هجرت، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- او را بسوی بنی جذبیه فرستادند تا آن را بسوی اسلام دعوت کند. نه این‌که با آنان برنگذشته خالد بن ولید به انتقال سیصد و پنجاه تن از مهاجران آنان را به بنی جذبیه شنید. بنی همامی‌ها قربان آنان کرد و رفت تا به نزد آنان رسید و آنان را به اسلام دعوت کرد. بنی جذبیه نمی‌دانستند که برای اظهار اسلام‌باشد بگویند: «اسلیمنا» اسلام آوردم. بجای آنکه بگویند: «اسلیمنا» پیوسته می‌گفتند: صیام‌ا! یعنی: ما دینمان را تغییر دادیم! ما از دین سبک‌مان برام‌هایم! خالد بن ولید نیز، عده‌ای از آنان را به قتل رسانید و عده‌ای دیگر از آنان را به اسارت گرفت. و به هر یک از همامی‌ها یک اسیر تحول داد. آنگاه، پیکر دستور داد که هر یک از همامی‌ها اسیر خودش را باشد. این عمر و همامی‌ها از این فرمایان خالد سرپچی کردند. وقتی به نزد نیا اکرم -صلى الله عليه وسلم- بازگشتند، و مساجرا را پرای
آتارضت بِپَزْگَندَن، دِسْتَانِشَان را بِه دِعا پُرداشتند و دو مرنِه گفتند: 

(اللّه‏مَ اِنَّ آيَتًا ِیمَا صَنِعَ خَالِدَ).

بَارِخِداً، من به درگاه تو از این کاری که خالد کرده است پرِزَتِم می‌جویم؟

کسانی که اسیَرانْشان را کشته بودند، همه از بین سُلیم بودند. مه‌آجرین و انصار
هیچ‌که‌نی کاری را نکرده بودند. رسول‌خدا -صَلَیَ اللّهُ عَلیهِ و سَلَامُ- علی را
فرستادند تا خوُنُهای کشتگان بی‌چیبدی را به پازِمان‌دَگان‌شان بپردازد و اِسْمَاوَلی را
که از آنان گارت شده بود، به آنان بِپَزْگَدَانِد. فیما بن خالد و عیسَی‌الرحمان بن عوف
نیز بِگومگِ و دردسرِی پِش آمد. خبر به نبیِ اکرم -صَلَیَ اللّهُ عَلیهِ و سَلَامُ- رسید.

فرمودند:

(مَهَلَا یَا خالِدَ! دِعَ عِنَكَ أَصْحاَبِ، فَوَلَّهِ للهَ لَوْ كَانَ أَحَدٌ ذَهْبًا ِتُنفِقْتُهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ مَا أَدَرَكَ غَدْوَة

رِجَلٌ مِنْ أَصْحاَبِ وَلَا رَوْحَتَهُ?)

دِسْتَ از یَارَانِ مَن بِدَارَ، اَی خَالِدَاً! بَخْدَا، اَگر کهَوَه‌اَحَد سِرَارَ زَرْ تَاب‌ گَرَدِ، و تَوَهَمَهَا آن رَا دِرْهِ خَدَا اَنفَاقِ بَکْنِی، بِرْ ثَوَابِ وَ پَاداَشِ پِک بَامِدَادْ یَا شَامَگَاهِانِ

اَصْحاَبِ مِنْ دِسْتَ نَخَوَاهِی یَا فِاتَ!)

***

این بَود غَزْوَة فَتَح مَکَه، آن تِردَ سِرَنِوْشْت‌سَاز و تَعیْنِم کَنَتْنِه، و آن فَتَحِ اَعْظَمْ که
مرگ قَطَعِی و تَنِیت و بَی‌پَرَسِت را رَقَم زد و در سِرَار جُزیرَ العَربِ، کوچک‌ترین
میَدان و مَجِالِی بِرَای آن بَاقی نَگَذاشت و رَاه ءِرْغُونِه تَبِیغ و تَوْجِیه رَه به نَفْع بَتَان و
آبَیِن بَی‌پَرَسِت بَیست. هَمَه قَبَلِ عَرَب چَهْم اَنتِظَارِ بَودَند که بَپِی‌ند بَالاخرَه سِرَانِجَام

1- صحیح الیخیاری جو. 1 ص. 540، ج. 2 ص. 627.
2- تفاصلِ این غزوه و فتحمکه از سیرت‌اینْهَشَام ج. 2 ص. 389-373 و صحیح الیخیاری (کتاب قضائل
اَصْحاَبِ الْبَنیِّ ج. 6 ص. 37-37 و فتح الباری ج. 8 ص. 387-383 و صحیح مسلم ج. 1 ص. 427-439،
3 ص. 102-102 و 103-103 و زاد المعاد ج. 2 ص. 168-168 و 168-168 نقل شده است.)
کشمکش و نبردی که میان مسلمانان و بر پرستان درگرفته است، چه خواهد بود؟
از سوی دیگر، قبائل عرب یکی می‌دانستند که بر حرم امن الهی جز آن کسی که
بر حق باشد، تسلیم نخواهند یافت! این اعتقاد قطعی مدت‌ها بود که برای آنان به ثبت
پیوسته بود؛ بیش از نیم قرن پیش این مطلب برایانان جا آناده بود، زیرا مقدم با
چشم‌انداز دیده بودند که اصحاب فیل آنگاه این خانه را کردند، و همین یکجا
هلاک شدند، و همانند علف و گیاه نیم‌خورده ستوران ملت‌اش گرددند.
صلح حدبیبه مقدمه و زیبایی بود برای فتح بزرگ، مردم از جانب یک‌دهی‌گر یکی
بافتند، و با یک‌دهی‌گر گفتگو آغاز کردند، و به مناظره درباره اسلام پرداختند.
مسلمانانی که در مکا متواوی بودند، توانستند دیشی را آشکار سازند، و مردم را
سوزان دعوت کنند، و درباره عقایدشان مناظره کنند. اگر گذشته امکان همین
محیط سالم، عده زیادی اسلام آوردند؛ چنانکه آرام لشکریان اسلام که در چنگ‌های
پیشین هچگاه از سه هزار گز تر فتحه بود، ناگهان بر ده هزار بالغ گردید.

این تبرع تعیین کننده و سرنوشت ساز چشمان مردم را باز کرد، و آخرین
حجاج‌هایی را که میان دیدگان مردم و اسلام حاصل گرددی بودند، کنار یافته تا صاحب
فتح بزرگ مسلمانان بر مسائل دینی و سیاسی و هر چه در سراسر طول و عرض
جریان العرب، تا دست یافتند و رهبری دینی و زمامداری سیاسی یکجا به آنان متقبل
گردید.

با این ترتیب، برناوهای که به سود مسلمانان به دنبال صلح حدبیبه آغاز شده بود، با
این فتح مبنی تمامیت یافت و به کمال رسید، و از آن پس، برناوهای دیگری که باز هم
به سود مسلمانان بود آغاز گردید. و مسلمانان به طور کامل زمام همه امور را در
دست گرفتند، و برای اقوام عرب راه چیزی این با حق نامه که گروهی گروهی به دیدار
رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- بستند، و به اسلام گردیدند، و دعوت اسلام
را به سراسر جهان برسانند، و برای این کار، از دو سال پیش آمادگی لازم را پیدا کرده بودند.
فصل سیزدهم
جنگ هنین

سومین مرحله جهاد و دعوت پیامبر

به واسطه مراحل زندگانی پیامبر اسلام پیامبر، در این مرحله بود که نتایج و دستاوردهای دعوت اسلامی حضرت رضوی کرم حضرت رضوی کرم -صلی الله عليه وسلم- به دنبال مجاهمت‌های طولانی و رنگ‌ها و دشواری‌های بسیار، و آشوب‌ها، و نابسامانی‌های فرآوان و ترده‌ها و جنگ‌های خونین، در طول بیست و اندی سال، مشهود می‌گردد. فتح مکه بزرگترین فتحی بود که طی این سال‌ها مسلمانان بر آن دست یافته بودند، و در پرتو این فتح بزرگ مسیر گردش روزگار درگذشته بود، و محیط و فضای عربستان متحول شده بود؛ چنانکه این فتح سرفصلی تعیین کننده را میان دوران پیش از آن و دوران پس از آن تشکیل می‌داد. زیرا، قرشیان در نگاه عرب نزدان حامیان دین و پشتیبانان آینه به شمار می‌آمدند، و اعراط در این زمینه تابع آنان بودند. بنابراین، گردنه نهادن قرش به دین اسلام، با مرگ قطبی آپین وثب و رسوم تکریم در سراسر عربستان مساوی بود.

حوادث و رویدادهای این مرحله را می‌توان در دو لوحة جدایی‌ها ثبت کرد: یکی، لوحة جهاد و قتال و کارزار؛ و دیگری، لوحة پیش‌دستی ملتها و قابلیت بر یکدیگر برای گردنه نهادن به آپین اسلام.

این دو لوحة- در واقع همه‌جا به یکدیگر چسبیده و پیوسته‌اند، و در سراسر این مرحله متناوب‌خ رخ می‌نمایند، و رویدادهای مندرج در هر یک از این دو لوحه در خلال رویدادهای آن لوحة دیگر اتفاق افتاده‌اند؛ اما با وجود این، در طراحی این مباحث، ترجیح را بر آن نمایید که گزارش رویدادهای مندرج در این دو لوحه را به
صورت متمایز از یکدیگر بیاورد، و نیز، نظر به اینکه لوحه جهاد و کارزار با
مباهت پیشین چسندگی بیشتری داشت و مناسبت آن با فصول گذشته بیشتر بود،
در ترتیب فصول و مباحث، این لوحه را مقدم گردانیدم.

انگیزه جنگ

فتح مکه به دنبال یک حمله ضربتی و بر قآسم از سوی مسلمانان انجام پذیرفت. این
حمله ناگهانی، قبایل مجاور مکه را در مقابل عمل انجام شدای قرار داد که برایشان
امکان نداشت آن را از سر راه خویش بردارند. از این رو، از تسیم شدن در برادر
اسلام خودداری نکردند و سرباز نزندند. مگر برخی قبیله‌های سرکش و طغیانگر و
پرتوان که جلوه‌دار آنها، طاویف هوازن و ثقفیه بودند و طاویف نصر و جشن و
سعدین بکر و گروهی از بی‌هال- که همه این طاویف از قبیل گیلان بودند- با
آنان متحد شدند. این طاویف عرب به نشانه عزت نفس و خودپندی و
خودمحوری، شأن خودشان را اجال آن آن مبادلند که در برادر این پیروزی سر
تسیم فرود آورند: به مالک بن عوف نصری پیوستند، و برای گنجگ با مسلمانان
راهن شدند.

دشمنان اسلام در اوطاس

وقتی فرمانده کل اعراب متخاصم، مالک بن عوف، برای گنجگ و کارزار با مسلمانان
عزم چزن کرد، اموال و زنان و فرزندان رزمدگان را نیز همراه سیاه گردانید. و به راه
خود ادامه داد تا در ناحیه آوطاس فرود آمد. این ناحیه در مناطق مستقیم اعراب
هواز در نزدیکی خنین قرار داشت. وادی اوطاس با وادی خنین متفاوت است.
خنین نام وادی همسایه «دی المجزا» است که با شهر مکه مجاور از ده میل از
پیشنهاد پیرمرد چنگ آزموده

وقتی مالک بن عوف و همسانش در ناحیه اوطاس با رودخانه ای ایستاده بودند، مردمان از اطراف آمدن و چنگ‌جنگی را در میان گرفتند. درود، یکی از شام نان و مجاعته بود. درود پیرمردی که ساله‌ها در رودخانه‌های کارشناسی و مهارت چنگ‌بازی و مردی داور و چنگ‌آزموده بود. درود گفت: شما اکنون در کدام وادی هستید؟ گفتند: اوطاس. گفت: آری، نه بلند است و سنگ‌بایل، و نه یک است و سخت. اما، چرا صدای بانگ اشتران و عرعر خزان، و گریه کودکان، و بع گووندیدن همه با هم به گوش می‌رسند؟ گفتند: مالک بن عوف به همراه چنگ‌جنگی زنان و دارایی‌ها و فرزنده‌ها را نیز حرکت داده است؟ گفت: ذرید عوف بن مالک را فراخواند و انگیزه‌ی یی را یبرای این کار مورد سوال قرار داد. گفت: خواستم خان و مان و خاندان چنگ‌جنگی‌را همراهانگیزه را دردهت دفاع از عزیزان و اموالشان کارزار گرفته و اعتیاد گرفت: چپ‌بان گووندیدنی بخدا! مگر چنگ‌جنگی‌ها نسخت خوردند را چنین چیزی می‌توانند بازگرداند؟ گفت: اگر چنگ‌زبان به سود تو باشند، تنها مردان چنگ‌زبان با دنیایشان به کار تود می‌آیند؛ و اگر چنگ‌زبان به زبان تو باشند، به خاطر خانواده و دارایی‌ها به رسوایی و فضیلت دچار خوایی گردد. آنگاه از عوض بین مالک سرافعه عمده‌ای طوایف عرب غربی و سرودن، برخی سران قابل را جویا شد. آنگاه گفت: ای مالک، تو با آوردن تمامی کیان قبیله هوازن و قرار دادن آن زیر گرد کسان کاری از پیش‌نگه حال برد. این زنان و کودکان و دارایی‌های هوازن را به سرزمین‌های دوردهست آنان و ارتفاعات مجاور محل زندگانی ایشان منتقل گردان! آنگاهه برفراز

---
1- نک: فتح الباري، ج، ص 27، 42.
جاسوسان دشمن

جاسوساني كـ مالك بن عوف براي خبرگيري از وضعیت مسلمانان به اين سوئي و آن سوى فرساده بود، در حالی بازگشتند كه ند از پندشان گستش بود. مالك گفت: 
واي بر شما؛ چه خبرتان است؟! گفتند: مرداني سفید جامه را ديدم که بر اسپانی
ابلق سوار بودند: بخدا، طولى نکشيد كه آنچه مي‌بيني بر سر ما آمد!
نيروهي اطلاعاتي بيامبر

خيرهين مروط به حرکت دشمن به رسول خدا - صلی الله عليه وسلم - رسید. ابوحدادو أسلمي را فرضیاندند، و به او دستور دادند که در میان مرد مهواز و هواودارانشان درآید. و نزد آنان امامت کند، تا همه اخبار آنان را درک دهید؛ آنگاه نزد پیامبرکم - صلی الله عليه وسلم - بازگردند، و اخبار مروط به حرکت دشمن را به پیامبرکم - صلی الله عليه وسلم - پرسند، او نیز جنین کرد.

عزمته بيامبر از مکه به خنين

روع شب، ششم ماه شوال هشتم سال هجرت، رسول خدا - صلی الله عليه وسلم - مکه را ترک کردند. از روز فتح مکه تا این تاریخ، پیامبرکم - صلی الله عليه وسلم - نوزده روز در مکه اقامت فرموده بودند. آنحضرت به سرکردنگی سباهی مشکل از دوازده هزار نفر زندگان مسلمان عازم صحته نبرد شدند. ده هزار تن از ایشان، هم آنان بودند که در فتح مکه در رکاب اهلبادعت ودودند؛ دو هزار تن دیگر، از اهل مکه بودند که بیشتر آنان به تازگی اسلام آورده بودند. پیامبرکم - صلی الله عليه وسلم - از صرفان بن أمیس یکصد زره با مخفیانش به عارت گرفته، و غطای باشد.

آسید را از جانب خودشان کارگزار شهر مکه گرداندند.

پایه از شهر ایشان پدیدار شد و به رسول خدا - صلی الله عليه وسلم - چنان خبر داد: من بر فرازفلان کوه برآمد؛ قبیله هوازان را دیدم که همگی یکپارچه با خانه و کاشانه و شتران و گوسفنداشان در وادی خنين فراهم آمدهاند؟ رسول خدا - صلی الله عليه وسلم - تبسم فرمودند و گفتند: (رثاء غفتمان نه او ان شاءالله) اینها به خواست خدا فردا غفتمت مسلماناند! در آن شب، انس بن ابی مروذد
غتی‌ی داوطلبانه حرارت و پاسداری اردوگاه لشکر را بر عهده گرفت.

در راه حین، سیاه‌های اسلام درخت سدر یزدگ و سرسپزی را دیدند که آن را «دات‌آنواط» می‌نامیدند. و اعرا به اسلحة خودشان را بر آن می‌آوردند و در پی آن درخت قربانی می‌کردند و آتش‌مان که اینان به رسول خدا -صلی الله عليه و سلم- گفتند: برام ما «دات‌آنواط» درست کنید همان‌طور که اینان ذات آنواط دارند؟ فرمودند:

(الله اکرم) قائم والدی نفس محمد بیده کما قال قوم موسی: اجعل لنا إلاّاّ كمها رحمة! قال: إنکم قوم تجللون: إلا والسید! لرکین سنی من کان فیلکم؟)

(الله اکرم) سونم به آنکه یاز محمد در دست اوست، همان را گفتند که قوم موسی گفتند: براي ما نیز خدائی درست کن همان‌طور که اینان خدائی دارند و موسی گفت: راستی که شما مردمی جهالت پیشه هستید! این یک آیین دیرینه است! و شما آیین‌های باستانی گذشتن‌الان را عیناً پی خواهید گرفت؟

در آن اثنا، بعضی از مسلمانان نیز فراوانی لشکر اسلام چشم‌انداز را خبره کرده و گفتند: در این جنگ قطعاً شکست نخواهیم خورد؟ و این مطلب بر رسول‌خدا -صلی الله عليه و سلم- گران آمد.

فانکی‌گیرشدن سیاه‌های اسلام

لشکر اسلام سه‌شنبه شب، شب چهارشنبه دهم راه شوال به خیرین رسیدند. مالک‌بی‌بن عوف پیش از آنان به منطقه رسید. و شبانه لشکری آن را وارد وادار خیرین کرده و

1- نکه سنن ایبی داده، کتاب الجهاد، «باب فضل الحرس في سبيل الله» ج ۲، ص ۱۰.
2- این حدیث شریف تبوی را چې رمزی در کتاب الفن، «باب لنبرکی سنین سنین کن قبیلکم» اج ۳، ص ۴۱۲ و امام احمد در مسند (ج ۵، ص ۲۱۸) روایت کرده‌اند.
افرادش را فرشته‌های بود تا در راه‌ها و ورودی‌ها و دره‌ها و بی‌شهری‌ها و تنگه‌ها کمین
بنشینند، و به آنان چنین دستور داده بود که به مجرد رویارویی با سهیان اسلام یا
دست یافتن بر آنان، به رگبار تیراندازی بندند، و آنگاه یکپارچه بر سر آنان بریزند.
سحرگاهان، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سیاسه خوشی را سامان دادند، و لواها
و راه‌ها را بستند و آنها را به لشکریانشان سپردند. هنگام تاریکی و روشن،
مسلمانان به وادی خبرنگان در آمدند، و از یک سوی آن سرازیر شدند. فقام از آنکه
شمن در تنگه‌های وادی خبرنگان در کمین آنان است. همینکه رزمندگان اسلام به
وادی خبرنگان سرازیر شدند، رگبار تیر بر سر شران باریدن گرفت، و دشمنان فوج فوج
از بی یکدیگر در آمدند و یکپارچه بر سر مسلمانان ریختند. مسلمانان پشت به
دشمن کردند و یازدگشتند. کسی به کسی نبود! شکست نابه‌حاره بود؛ آنان که
ابوسفيان بن حرب که یک تازه مسلمان بود، گفت: هزیمت لشکر دست کم تا دریای
سرخ نیز خواهد کشید! و جیب‌ها (با: کلده بن حنبل) قرباد برآورد: هان، امروز سحر
باطل شد؟!
رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به سمت راست متمایل شدند، و پیوسته می‌گفتند:
(هلموا ای آیها الناس! آن رسل‌الله! آن محمد بن عبد‌الله!)
«هان ای مردمان، نبزد من آید! من رسول خدا! من محمد بن عبداللله!»
در جایی‌ها رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- چج عدای انکلی از مهاجر و انصار،
کسی بر جای نماند; 9 تن بیشتر بر گزارش این اسحاق، و 12 تن با به گزارش
نُویی. گزارش درست آن است که امام احمد در ۳۴۱ و حاکم نیشابوری در
مفتدرب از این مسعود روایت کرده‌اند که گفت: در روز جنگ خبرنگ، هم نبرد
نپاک‌کردم -صلى الله عليه وسلم- بودم. مردم همه به آنجام گرفت کردن، و تنها
هشتاد تن از مهاجر و انصار در کنار ایشان برگاهی ماندند. ما هشتاد نفر همچنان
فراخوان سبايين و گرم شدن تنور جنگ

۱- مسنده امام احمد، ج ۱، ص ۴۵۳-۴۵۰: المستند، حاکم: نیشابوری، ج ۲، ص ۱۱۷; سری ترمذی، کتاب الجهاد، باب ما جاء في الثبات عند القتال، ج ۴، ص ۱۷۳، ص ۱۶۸۹، نیز نک: فتح الباری، ج ۳، ص ۸۸، ص ۳۸۸، ص ۳۸۸-۳۳۷۹.
پس از آن، فراخوان متوجه انصار گردید: بامعشرالانصار! با معشرالانصار!

انگاه به بنی حارث بن خزرج محدود گردید، و افواج سیاه اسلام یکی پس از دیگری به هم پوستند و سیاه اسلام همان آراشی را که پیش از ترک میدان نبرد داشت، به خود گرفت. طرفین به شدت با یکدیگر درگیر شدند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نگاهی به سوی میدان نبرد که آتش چنگ دو آن سخت شعله و شده بود، افکنندند و فرمودند: (الآن خیل الوطیس؟) حالاً. تنور چنگ داغ شده است! آنگاه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مشت خاک از زمین برگرفتند و به صورت کافران باشیدند و گفتند: (شهاب الْحَرْجَة) روبیان سیاه بادا در آن میدان هیچ فرد انسانی نبود. جز آنکه هر دو چشمانش را از خاک‌های آن مشت خاک آنکه ساخت و همچنان کارشان رو به ضعف می‌نهاش، و ورق به زبان‌شان بر می‌گشت.

شکست سراوری سیاه دشمن

از پاشیدان سنگریزه‌ها و خاک‌ها، چند ساعتی بیش نگذشت که دشمن شکستن جانانه خورد، و تناهی از قبیله ثقیف هفتاد تن کشت شدند. و مسلمانان تمامی اموال و اسلحه و خیمه‌های آنان را که برجای نهاده بودند، به تصرف خوشی درآوردند.

---
1- صحیح مسلم، ج. 2، ص. 100.
اين دگرگونی باور تکردنی در سروشیت چنین خیلی خواهد شد و در سخن ارجمندش چنین اشارت فرموده است:

«لقد تصرّفتم الله في مواطن كثيرة؛ يوم خيّن إذ أغضبتكم كثر فيكم، فلم تُعَدَّ عنكم بنيا وضاقت عليكم الأرض بما رحمتُم وَأَنْزَلْتُمُ اللّه سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وَأَنْزَلْ جَنَّوتَهُمْ لَمْ تَزَوَّجوا وَعِدَّ الله أن يَكُونوا وذلِك جزاء الكافرين.»

و در روز خیلی آنگاه که دوستی انتظار و پیامبر، اما یکساوی شما کاری نسخت و جهان با همه وسعت، بر شما ترقی آمد. آنگاه پشت به میدان چنین کردید و گریختید. پس از آن، خداوند آرامش خویش را بر فرستاده خویش و بر اهل ایمان فرو فرستاد، و نیز لشکریانی فرو فرستاد که شما آنها را ندیدیدید، و کُفر پیشگان را عذاب داد، و اینست سرای ناسیانان؟

عملات تحقیق و غریز

و جف پشتیبانی شکست خووردن، طایفه‌ای از آن‌ان بسی طناف، و طایفه‌ای را به نخله، و طایفه‌ای بسی اطلاع را به شدنی پیامبرکرم -علی الله علیه وسلم- طایفه‌ای از تحقیق کننگان را به فرمانده فرحید ابوعامر اشکی بسی اطلاع اعزام فرمودند. طرفین اندکی وا یکدیگر کارزار کردنی، آنگاه سیاه مشترک هزیمت کردند، و در این درگیری فرمانده سیاه اسلام، ابوعامر اشکی یکشته شد.

گروهی دیگر از رزمندان مسلمان فراییان مشترکین را که راهی نخله شده بودند، تحقیق کردنی، و در سیرن می‌رقصوند و ربعی به رفع و رفع با بُنیتی رسانیدن.

بیشتر فراییان مشترک راهی طناف شده بودند تنها در آنجا پناه به گیرند. این جمع‌سات را نیز رسول خدا -علی الله علیه وسلم- شخصاً، پس از گرتادوری غنايم جنگی،
تحت تعقیب قرار دادند.

미زان فناص پنج خشین

اسیران پنج شش هزار تن بودند، اشتراک به غنیمت گرفته شده بیست و چهار هزار؛ گوسفندان بیش از هزار؛ و تقریبی هزار اوقیه بود. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دستور جمع آوری غنایم را صادر فرمودند، و آنها را در جهنم انبار کردند، و تکریم‌گرایان غنایم را به مسعود بن عمرو غفاری سپرندند، و تا زمانیکه از غزوه طالب فراغت نیافتند، به تقسیم غنایم نیز دخالت نکردند.

یکی از اسیران پنج خشین، شیامه سعدی، دختر حارث، خواهر رضاعی رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بود. وقتی او را نزد آنحضرت آوردهند، خود را به ایشان معرفی کرد. پامیراکرم -صلى الله عليه وسلم- وی را با نشانه‌ای که از او داشتند بازنشستند و او را اِکرام فرمودند، و رُداخ خودشان را وزیر پای وی بهن کردند، و او را بر روی آن نشانیدند. آنگاه بر او منت‌ناهادند، و وی را آزاد کردند و نزد قوم و قبيله‌اش بازگرداشته‌اند.

فروعه طالب

این غزوه در واقع دنباله جنگ خشین بود. توضیح مطلب اینکه فرماندهان هوازن و ثقة با فرمانده کل سیاسیان مالک‌گان عرف نصری وارد طالب شدند و به دژهای طالب پناه‌دهند و در آنجا بست نشستند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پس از فراغت بافتند از پنج خشین و جرداوری غنایم پنجی در جهنم، در همان سال شوال سال هشتم هجرت، آنگاه آنان فرمودند.

ابنده پیشتر اولان سیاء حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- که بالغ بر یک‌هزار
رزمته بودند. به فرماندهی خالد بن ولید وارد طائف شدند؛ آنگاه، رسول‌خدا-صلى الله عليه وسلم- به‌سوی طائف عزیمت فرمودند. در بین راه، از نخله همایه، قرنالمنزل، و آنگاه لی گذر کردن و در آنجا قلعه‌ای متعلق به مالک‌بن عوف بود که آن‌ها توسط دستور دادند سیاه‌پس آن را ویران ساختند. آنگاه، به مسر خوش آمدیده دادند تا به طایف رسیدند و در تزدیکی قلعه‌ای که مالک‌بن عوف در آن پناه گرفته بود، فرود آمدند و در آنجا اردو زدند، و ساکنان قلعه را در حلقه محاصره خودیدند.

قرار دادند. محاصره، مدیتی نه‌چندان کوتاه ادامه یافت. چنان‌که در روایت آلس بن باه غزارش مسلم آمده است که مدت محاصره آنان چهل روز بوده است. سیرانویسان در اینباره اختلاف دارند. بعضی گفتند: بیست روز، و بعضی گفتند: ده‌بیست روز؛ بعضی گفتند: هجده روز؛ و بعضی گفتند: پانزده روز بوده است. ۱.

در اثنای مدت محاصره، تیراندازی و پرتاب سنگ مکرر روی میداد. مسلمانان در همان آغاز محاصره قلعه مالک‌بن عوف آماده تیراندازی سنگ‌سازی ساکنان قلعه قرار گرفتند. چنانه، گویی فوج عظیمی از ملغ برسر آنان فرو ریخته است. عده‌ای از مسلمانان مجزوح شدند، و دوازده تن از رزمگان اسلام به تل رسیدند. و سپاهیان اسلام ناگزیرشند اردوهاهشان را به مکانی بالاتر از آن-که امروزه مسجد طائف در آن واقع است- منتقل گرداندند، و در آنجا اردو پروردند.

نپی‌اکرم-صلى الله عليه وسلم- در جنگ با مردم طائف متعین‌ها را به کار گرفتند، و پرتاب سنگ به استحکامات آنان را ادامه دادند. تا آنکه شکافی در دیوار قلعه مالک‌بن عوف پیدا آوردند، و از آن شکاف عده‌ای از مسلمانان توانستند به واسطه
دبایه وارد قلعه شوند. این رزمیدگان مسلمان به واسطة دبایه دیوار قلعه را شکافتند. 
تا بتوانند به درون قلعه راه پیدا کنند و آن را به آتش بکشند. دشمن نیز، با میله‌های آهون سر خششه در آتش با آنان مقابله کرد. مسلمانان ناگیر از زیر دیوار قلعه 
برون آمدند و دشمن آنان را به رگبار تیر بست و عده‌ای از آنان را به قتل رسانید. 
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به عنوان یک سیاست مبارزاتی، به منظور وادار 
کردن دشمن به تسنیم، امر رزمیدگان به رزمیدگان اسلام به ریشه کن کردن درختان 
انگور و سوزانیدن ناکسان‌ها پرداختند. مسلمانان نیز به محاکا به سوزانیدن و بردیدن 
درختان انگور پردایستند تا آنکه قبیله ثقیف از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-
درخواست کردن که به خاطر خویشاوندی دست از این کار بدارند. پیامبرکرم، 
صلى الله عليه وسلم، نیز به خاطر خدا و به خاطر خویشاوندی دست از آن کار 
کشیدند.

منادی رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ندا دردا: هر آن برده زر خریدی که از 
قلعه نرود آید و به مسلمانان پیوندید، آزاد خواهد بود با موجب این فرایوان، 
بیست و سه تن از رزمیدگان ساکنان قلعه به نزد مسلمانان آمدند؛ از جمله، ابوبکر که 
از دیوار قلعه طالب با انداده و از فراز بام قلعه خود را بر روی چرخ چاهی 
داهراشی شکل بر پشت افکند و از فراز قلعه به زیر آمد. رسول خدا -صلى الله عليه

۱- در اصبات ایزافه‌های جنگی، از روزگار «تانک» را به زبان عربی «دبایه» گویند: اما دبایه در آن 
روزگار شایسته چندانی به تانک امرولی نداشته است. بلکه یک وسیله باریک بوده است که فرد 
رزمیدگان در آن چای می‌رفته و آن را در همه حال که شخص رزمیدگان درون آن بوده بیرون قلعه 
می‌کوییدند. به منظور آنکه در آن شکاف ایجاد کند، و یا به واسطه دبایه از طریق سوراخ و 
شکاف موجود وارد قلعه شوند.

۲- صحیح البخاری، ج.۲ ص.۶۴۱.
سلم- به همین مناسبت او را "ابو بکر" نامیدند. بیست و سه تن برده مذکور را پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- آزاد کردند، و هر یک از آنان را به یک مرد مسلمان سپرده تا ارا بر سرپرستی کند. این کار پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- بر ساکنان قلعه بسیار گران آمد.

محاربه به طول انجامید؛ قلعه مقاومت کرد، و مسلمانان از تیرباران و میله‌های در آهن سرخ شده آسیب سپر دیدند؛ ساکنان قلعه نیز به قدر کفایت یک سال تمام در محاربه به سر بردن قوت و غذا و امکانات برای خودشان فراهم کردند و بودند؛ رسولخدا -صلى الله عليه وسلم- با نوکل بن معاویه دلیل مشورت کردند. وی گفت: اینان رویاهی در سوراخ خزیده‌اند! اگر ایستادگی کنید می‌توانید این روباه را بگیرید؛ اگر هم آن را رها کنید، زیانی به شما نمی‌رساند! با این ترتیب، پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- عزم جزم فرمودند بر اینکه محاربه را یکان دهد و از تلف کوچ کند. عمرین خطاب را فرمودند درمیان مردم جار بزنند که (الا قافلون غذاً إلی شاءالله) ما انشاهالله پامداد فردا کوچ خواهیم کرد! این فرمان پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- بر مسلمانان قدر آمد؛ گفتند: برویم و این قلعه را فتح نکنیم؟ رسولخدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (اغدوا على القتل) پامداد فردا! کارزار را آغاز کنید! فردا صبح دیگری با دشمن را آغاز کردند، و مجريون زبانی دادند. رسولخدا فرمودند: (اذا قافلون غداً إلی شاءالله) مسلمانان این بار از این فرمان شامان شدند، و به فرمان پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- گردیدند و نهادند، و کوچیدن آغاز کردند، و رسولخدا -صلى الله عليه وسلم- می‌خندیدند.

وقتی مسلمانان بار سفر بستند و آماده کوچیدن شدند، حضرت رسولکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (آیون تاالون عابدون؛ عینا حامدون)
مقیاس فنانی در جمعانه
وئی رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پس از پایان دادن محاصره طائف بازگشتند. ده بیست روز در ظوران درنگ فرودند و به کار تقیم غنایم نمی پرداختند. تأتی و تأثیر آنها از خاک این بود که چند انتظار رسمیان نمایندگان هوازین بودند که بایند و نوبی کنند، و چهراپینه را که از دست دادهاند بار دیگر به دست اوگنند; اما می‌خس نزد ایشان نیامد. سرانجام تقیم اموال غنیمت را عقیل کردن نا رؤسای قبایل و اشرف مکه را که مذاکم سرک می‌کشیدند، ساخت گردانند. بنابراین، «مألوف قلوبهم» نخستین کسانی بودند که از عطاوای پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- برخوردار شدند، و سهم‌های پر و پیمان به آنان اختصاص یافت. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به ایوب‌نیان بن حرب چهل اوقیه نفر و یکصد شتر مرحمت فرودند. ایوب‌نیان گفت: پسرم یزید! همان مقدار نیز به یزید عطا کردن! گفت: پسر معاویه! همان مقدار نیز به معاویه دادند! به حکم‌بیم حرام یکصد شتر عطار کردن! یکصد شتر دیگر تفاصر کرد؛ این یکصد شتر دیگر را نیز به او دادند. به صفوان بن امی نیز یکصد شتر و ۹۰ یکصد شتر و باز هم یکصد شتر- چنانکه در شفا آمده است- مرحمت فرودند. به حارث پسر حارث بن كلده

۸۳۴
يكسد شتر دادن. همچنین، به عده‌ای از سران قشون و رؤسای قبایل عرب یکصد
یکصد شتر دادند. و به بعضی دیگر پنجاه نجاء و چهل چهل، تا آنجا که در میان
مردم شایع گردید که محمد داد و دهد آغاز کرده است و هیچ چیزی از تگددستی
نداشتهای بر سر آنحضرت ویختند و پیوسته درخشاست عطه می‌کردند، و کار
به جایی رسید که آیشان را تحت فشار قرار دادند و سپس درختی رانندند و رداى
آنحضرت به شاخه‌ی درخت گیر کرد و از دوست آنحضرت کنار رفت: فرمودند:
(ایده‌ی الناس، ردوا علی رئالی، فوالذی نفسی بیده، لککان عندي عدد شجر قامة نعما لقسمتمه
عليكم ثم ما الفینانی خیلا ولا جیانا ولا كذبآ).
هان ای مردم، رداى مرا به من بازگیا بیا سوگند به آنکه جان من در دست اواست،
اگر به شمار درختان تهانه شری می‌داشت، همه را میان شما تقسیم می‌کردم، و هرگز
مرا بخیلی و ترسو و دروغ زن نمی‌کافیدا!
آنگاه بسی شتر سواری خودشان رفتن و از کوهان آن یکی تار موت چیا کردند، و
آن را در میان انگشتانشان گرفتند، و فراز آوردند و گفتند:
(ایده‌ی الناس، والله مانی فین تنک ولا هذه الوربه، إلا الخمس، وخمسم رومدن علیكم)
هان ای مردمان بخدا، در این غنیمت شما حتی به اندازه این تار موتی شتر سهم
ندارد: مگر خمس، که آن خمس نیز به خودشما بازمند گردیدا!
وقتی رسول خدا -علیه الله علیه وسلم- از توزیع سهم «مؤلفه قلوبهم» فراگفت
یافتند، زیدین ثابت را دستور فرمودند که غنیمت‌ها را یاپورده، و فراخوان دهد تا
مردم نیز بیایند. آنگاه غنیم را سهم‌بندی فرمودند و توزیع کردند; به هر یک از
مردان رزمش مسلمان بشار شتر، با چهل گوسفند، و اگر سوار کار نیز بود، دوازده
شتر یا یکصد و بیست گوسفند عطا می‌فرمودند.
خشم کرفتی انصار بر پیامبر

بخشی تقسیم غنایم پشتونه سیاسی حکیمانهای داشت اما در آغاز کار حکمت این
تقسیم برای بسیاری از مردم مفهوم نبود و در تنهیه، زبان‌های این و آن به اعتراض
گشوده شد.

ابت ا محاق از ابوسعید خدری روایت کرده است که گفت: وقی رشولخدا -صلى الله عليه وسلم- آن عطایا را به مردم قرش و دیگر قبایل مرحمت فرمودند، و
برای انصار چیزی باقی نماند. مردم انصار در اندرون خوشی سلامت خشم فراوان
کردند، و در میان انصار گوگوش زیاد شد، تا چانه که برخی از آنان گفتند: بخدا,
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- چشم به قوم و قبیله افتاده است؟ سعد بن
عبید بالله بر آنها برکت وارد شد و گفت: ای رسول خدا، این مردم انصار در اندرون
خوشی به شما خشم گرفته‌اند که چرا شما در تقسیم این غنایم چنین عمل کردید، و
همه را میان خون‌شاودان خودتان تقسیم کرید؟ و برای این مردم انصار هنچ چنچ
در نظر نگرفه‌ای؟ فرمودند: فاقد آن من چه سعید؟ تج در این میانه چکاره
هستی؟ گفت: ای رسول خدا، من به هر حال مردی از قوم و قبیله خودم هستم؟
فرمودند: (فلام جنگی قومک در هنگام) حال که این طور است، مردم را ب به نزد من
در این محوطه گردآور.

سعد از محضر نبی‌کرم -صلى الله عليه وسلم- خارج شد و انصار را در آن محوطه
گرد آورد. گروهی از مهاجرین نیز آمدند و آنان را نیز راه داد و به آن محوطه
درآمدند. عده‌ای دیگر نیز آمدند. اما آنان را با گردانیدند. وقی رحمة انصار برای
ملاقات با پیامبر -صلى الله عليه وسلم- گرد آمدند، سعد گفت: این مردم
انصار که برای ملاقات با شما گرد آمدند! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نزد
آنان آمدند و حمد و سپاس و ثانی خداوند به جای آورندند، و آنگاه فرمودند:
(يا معشر الانصار، ما قالة بلغني عنكم؟! وجدتموها عليّ في أنفسكم؟! أم أنكم ضلِّلوا
فهداكم الله؟! وعئال فغناكم الله؟! وأعداءً فألف بين بليكم؟)
و داً جماعته انصار، اين چه سانتاني است كه از قول شما براي من بازكتهان؟! در
دلم خوندان بر من خدم مرتقته؟! مغر وقتي من نزد شما آسمد گماره نوبديد، و
خداوند شما را هدایت فرومود؟! و مستمتد نوبديد، و خداوند شما را پي نياز گرديد؟
و دشمنان يكديگر نوبديد، و خداوند دلهايتان را يا يكديگر یوند داد؟ همگي گفتد:
چرا، خدا و رسولش بر ما منت و لطف دارده؟
آنگاه پيامبر برگ اسلام فرومودن: (أمل اجيبني با ماعر الانصار؟) پاسخ مزا نمي دهيد، اي
جماعته انصار؟ گفتد: چه پاسخ ی به شما پديهم، اي رسول خدا؟ منت و فضل و
لفت خدا و رسول خدا را است! فرومودن:
رأما والله، لو شتم لقنم فصدقتم ولصدقتم: آينتنا مكنبا فصدقفاك، وخشوداً فصرنفاك، وطيراً
قاويناك، وعائلاً فاسيناك!)
هان به خدا، اگر مي خواستيم مي توانتست درگويدي، اگر مي گفتيد راست مي گفتيد و
سختنان مورد تصديق قرار مي گرفت. در حالي نزد ما آمدي كه همگان نتو را
تکذيب كرده بودند، و ما توا تصديق كرديم؟ همگان نتو را وانهاده بودند، ما توا
ياري و پشتني كرديم؟ در حالي نزد ما آمدي كه آواره بودي، و ما به تو جا و
مكان داديم: و مستمتد بودي، و ما يا تو همدردي و همراهى كرديم!
(و اوجدم ى با معشر الانصار في أنفسكم في لععة من الذين تألفت لها قوماً لمسلموا وركستكم إلى
إسلامكم؟! لا ترضون ى معشر الانصار، أن یذهب الناس بالشأة واليبر وترجوا بررسول الله إلى
رحالكم؟! فوالله نفسه محمد بيه، لولا الهجرة للكت امره من الانصار، ولو سلك الناس شعباً،
وسلكت الانصار شعباً لسلكت شعب الانصار. الله ارحم الانصار، وآبناء الانصار، وآبناء آباء
الانصار)
(شما- ای جماعت انصار- در دلهایت نسبت به من خشمگين شديد، به خاطر پر
ورود نمایندگان هوازن
پس از توزیع غنایم جنگ خنین، هریت نمایندگان هوازن که همه اسلام آورده بودند، وارد شدند. آنان چهارده نفر بودند که زهیر بن صرّد در رأس آنان و ابو برقان- عمومی رضاعی رسول خدا - حضرت الله عليه وسلم- در میان آنان بود. همگی اسلام آورده و بیعت کردند و گفتند: ای رسول خدا - حضرت الله عليه وسلم- در جمع کسانی که شما به اسارت گرفته‌اید مادران و خواهران و عمه‌ها و خاله‌ها هستند که مایه سرنشستگی قوم و قبیله آنانا!؟
فامتن علیها رسول الله فی کرم فانیک المسرّ ترجمه و تنوّعر
امتن علی نسوا قد كنت ترّضعها اذ فؤاد تلزهماً محضّها القدر
یپ بیایید ای رسول خدا، و بر ما منت بگذارید، و بر ما کرّمت بفرمایید. که شما

شخصي هستيد كه ما به او اميد داريم، و چشم انتظار لطف و مرحمت وی هستیم؟

بر زنانی که آنان شیر خورد ایمان بگذاریدا؛ که اگر چنین حکمی صادر
فرماید، دهان شما پر از مروارید تر خواهد شد؟

اين اشعار تا چند پیت ديگر ادامه داشت:
رسول خدا – صلى الله عليه وسلم – فرمودند:
(ان معي من ترون، وإن أحب الحديث إليّ أصده)

«این‌ها می‌بینید نیز با من‌اند؛ و نیکوترون سخنان نژد من راست‌ترین آن‌ها است»

اینک بگویید فرزندان و زنانان نژد شما محیوب‌تر است یا دارایی‌هایتان؟ گفتند:
تاکنون، ناموس و حساب و نسب خودمان را با یا همچنین عوض نگردنده‌ایم؟
پیامبرکرم – صلى الله عليه وسلم – فرمودند: وقتی نماز ظهر را گزاردم، یا خیره به و
بگویید: ما رسول خدا – صلى الله عليه وسلم – را نزد مسلمانان و مسلمانان را نزد
رسول خدا – صلى الله عليه وسلم – شفيع می‌گردایتم که اسیران ما را به ما

بابزگردانتد؟

زمانی که رسول خدا – صلى الله عليه وسلم – نماز ظهر را اقامه فرمودند،
نمايندگان هوازن به پا‌خاستند و همان سخنان را که آنحضرت تعلیمشان داده بودند
گفتند. حضرت رسول‌کرم – صلى الله عليه وسلم – فرمودند: مواردی که از آن می‌باشد 
فرزندان عبدالملک باشد از هم اینک از آن شما باشد از مردم نیز در خواست
خواهم کرد؟ مهاجر و انصار گفتند: ما نیز هرچه داریم آن رسول خدا – صلى الله
علىه وسلم – است! افراد بن حاسب گفت: اما، من و بنی نعمم، نه! غیبتی بن حسین نیز
گفت: اما، من و بنی فزاره، نه! عباس بن مرداد نیز گفت: اما من و بنی سلام، نه! بنی
سلام گفتند: هر آنچه را که رسول خدا – صلى الله عليه وسلم – به ما داده‌اند به ایشان
پازمی گردایم! عباس بن مرداد گفت: شما مرا کوچک کردید؟
حضرت رسول کرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: این جماعت اسلام آورده و نزد من آمده‌اند. پیش از این هم در مورد اسیران ایشان بهار در نگ کرده‌اند. اینک نیز آنان را مخیر گرفته‌اند و ایشان حاضر نشستند در برابر فرزندان وزنانشان جایگزینی دریافت کنند. حال، هر آنکس که نزد وی از اسیران این جماعت هستند و از صمیم قلب حاضر است بازگرداند، بازگرداند؛ و هر آنکس که دوستدارد حقش را نگاه دارد، باز هم به ایشان بازگرداند؛ از نخستین غمگین که خداوند نصب می‌گردد.

در برابر هر سهم شش سهم از آن او خواهد بود!

مردم همه آمده‌ند و گفتند: از صمیم قلب همه را به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بخشیدم!

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: 
(اندی لاح یافته من رضی من نیست؛ فارجوها حق برایید همان اورث آمرکم).

اما آن کسانی را که از شما که رضایت داده‌اند، از آن کسانی که رضایت نداده‌اند، بازخوردنی شناورسید: بازگردید تا سرکردارگانان وضع شما و برای ما روش‌گرند!

رزم‌گردن اسلام، تمامی زنان و فرزندان هوازن، را به ایشان بازگردانیدند، و هیچکس تخلیف نکرد، بی‌خیمه بن حسن که بپرزنز از هوازن نصب یا گردیده یا بوید، و از بازگردانیدن وی خودداری کرد. آنگاه بعداً وی را بازگردانید. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز همه اسیران هوازن را به هنگام بازگردانیدن آنان جامه‌های قبطی بر تن پوشانیدند.

1- برای تفصیل داستان اسیران هوازن، رجوع شود به: صحیح بخاری، هرمابا فتح البارى، ج. 5، ص. 201.
ادای فرمهر و پاژگشت به مابینه

همینه رسول خدا از کار تقسیم غنائم در جمعیت، فراغت یافتند، به قصد غمره اجرام، بستند و ادای عموم کردند، و پس از آن راه پاژگشت به مابینه را پیش گفتند، و عتای بن آسید را از سوی خوش و ای مه گردیدند. پاژگشت پایان برگ اسلام به مابینه و ورود آنحضرت به پاگاه اسلام پس از فتح پروزندانه مه، شهش روز مانده به پایان ماه دیقده سال هشتم هجرت بوده است.

امزام بعده‌ها و سری‌هایا

پس از پاژگشت از این سفر طولانی و موافق آمیز رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مجدد در مابینه اقامت کردند. هیئت‌های نماینده‌گی از این سوی و آن سوی به حضور می‌پذیرفتند و کارگزاران ای در اطراف اعیزام می‌فرودندند؛ مبلغان و دعوئگران را به مناطق دور و تزدیک می‌فرستادند و آخرین بقا‌یای سرکشی و استکبار را که سد راه ورود مردم به دین خدا می‌گردید، و نمی گذاشت همگان سری تسیلم در پر در واقعیت تغییر کتند نکه در جزیره‌العرب مشهود شده بود، فرود آورند، سرکوب می‌کردند.

الف- بعده‌ها

از آنجا گذشته معلوم گردید که پاژگشت حضرات رسول‌الله -صلى الله عليه و }

1- تاریخ ابن خلدون، ج ۲ ص ۴۸، نیز برای تفصیل این غزوات، فتح مکه، جنگ خنیج، غردو طائف و ماجراها که در این حواله را یاد داده است، رجوع شود به: زادالمعمار، ج ۲ ص ۱۴۰ -۲۰۱۱، سیر ابن هشام، ج ۲ ص ۲۸۴-۳۸۹: صحیح البخاری، بابهای مربوط به فتح مکه و جنگ خنیج و غردو طائف و غردو طائف و سرما و غزوات دیگر هم‌مانند سایر آنها: ج ۲ ص ۶۱۲-۶۲۲، فتح الباری، ج ۸ ص ۵۸-۶۸.
سلم - به مدتی طبیع در واسبین روزهای اواخر سال هشتم هجری بوده است.
همینکه هلال ماه محرم سال نهم هجرت رؤیت گردید. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اعزام عاملان زکات را بسی از قبایل مختلف عرب آغاز کردند. چه فهرست نام و منطقه ماموریت ایشان از این قرار است:

1. غیاث بن حسین، بسی بی تمیم;
2. زید بن حسین، بسی اسلم و غفار;
3. عبان بن بشیر اشهلی، بسی اسلم و مزینه;
4. رافع بن مکی، بسی جهانگیر;
5. عمریون عاص، بسی بن فزاره;
6. ضحیاک بن سنیری، بسی بنی کلاب;
7. بشیر بن سنیری، بسی بنی کعب;
8. ابن لبیک ازدی، بسی بنی ذبان;
9. مهاریون ایبی ایمی، بسی صنعاء؛ که در آنجا اسود عشیقه آن زمان در آن منطقه بود، بر ار خروج کرد;
10. زیاد بن لبیک، بسی حضرموت;
11. عدل بن حاتم، بسی طبیه و بی اسد;
12. مالک بن نویره، بسی بن حنظله;
13. زیدریان بن پدر، بسی بنی سعد (بخشی از آنیا);
14. قیس بن عاصی، به بسی بنی سعد (آن بخش دیگر ایشان);
15. علاء حضرت، بسی بحرين;
16. علی بن ابیطالب، بسی نجران (هم برای گردآوری زکات و هم برای گرفتن چزیه).
البته، این کارگزاران و عاملان همگی در ماه محرم سال نهم هجرت اعزام نشدند.

اعزام برخی از آنان آنقدر به تعویق افتاده که قبایلی که این کارگزاران بسیار آنها گسیل داشته شدند، اسلام آورده نمودند. آنها، آغاز فرستادن این نامه‌ها گوناگون گوناگون بوده و این داستان‌ها در سفر بر اینکه نا‌چه اندازته، پس از شعله خداییه، دعوت اسلام موفق و پیروز بوده است، دیگر چه رسد.

به بعد از فتح مکه، چه مرهق فوج جهت خاک وارد می‌شوند.

ب- سره‌ها

به موازات اعزام عاملان زکات بسوی قبایل عرب، با وجود آنکه امین بر سراسر مناطق جزیره العرب حاکم بود، به حکم نیاز، چندین سری را نیز رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- اعزام فرمودند. پس از این سراها به قرار ذیل است:

۱- سریه عیتیه بن حصن فزاری: در ماه محرم سال نهم هجرت بسوی بینی تمسیم، به اتفاق پنجره سوار، چه در میان افراد این سریه از مهاجر و انصرار کسی نیست. این‌گونه اعزام این سریه آن بود که بینی تفیم قبایل عرب را تحریک کرده بودند و نگذاشته بودند که جزیه بدهند.

غیبت بن حصن شیطها را سیر می‌کرد، و روزها کمین می‌نشست، تا وقتی که در هپنده صحرای فرآیند هرود آن جمعه همه پای به فرار گذشتند. از آنان یک‌دنا مسرد و یک‌دنا و سپر کنترل اسرار گرفت و آنان را با خود به مدت برد، و آنان در خانه زمین بنت حارث چای داده شدند.

از سوی دیگر، به تن از سرائیف دختران تیمی برای دیقدار با رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- وارد می‌شوند. بر در خانه نیاکرده-صلى الله عليه وسلم- آمدند و ندا در دارندند؛ ای محمد، به نژاد ما بیا! آن‌حضرت از خانه بدر آمدند. گلاورز آن‌حضرت
شدنی، و با ایشان سخن گفتن آغاز کردن. پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- نیز بنا آنان در همان مکان قدری استادند و سخن گفتن: سپس در پی کار خویش رفتن، و نماز ظهر را ادا کردن و در صحن مسجد نشستند. بی تهیم اظهار تماپل کردن که با آنحضرت باب مفاخره و میاهات را باز کنند. خطب‌شناس عطارد بن حاجب را پیش اندخاند و او سخن گفتن آغاز کرد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز ثابت سر قیس بن صهاس- خطب اسلام- را امر فرمودند پاسخ آنان را بدهد. آنگاه، شاعری‌اند زیرقان بن بدر را پیش اندخاند، و او در باب مفاخره داد سخن داد. شاعر اسلام- حسن بن ثابت- نیز بالباده پاسخ او راد. وقتی خطب‌شناس و شاعران از کار خویش فارغ شدند، اقعع بن حمیس گفست: خطیب یو از خطیب ما پرتوانتار است، و شاعر یو از شاعر ما پرتوانتار؛ و صداراهی آنان پرتو از صداراهی ما، و گفتاری‌شناس پرتو از گفتاری‌ما است! آنگاه، اسلام آوردن. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز جواز و هداایای ارزش‌های به آنان مرحمت فرمودند. و زنان و فرزندانشان را به ایشان پازگذاری دند. 

۲ سریه قطبی بن علی: بسوی طایفه‌ای از خانواده در ناحیه بیابان در نزدیکی تربه، در ماه صفر سال نهم هجرت. قطبی بن علی با اتفاق بیست و ده شتر که به رقب دو سواری مشند، عازم نبرد با آنان گردید. قطبی بر آنان حمله برد؛ کارزهی سخت

---

1- نویسنده‌گان کتب مجازی، پیادوی شده‌اند که این سریه در ماه محرم سال نهم هجرت اعزام شده است که البته بسیار چاپ تأمل دارد؛ زیرا، سیاست روابط نشان می‌دهد که اقعع در حساین تا آن روز مسلمان نشده بود. اقعع بن حمیس می‌گوید که در جای دیگر پیادوی شده‌اند، اقعع بن حمیس همان کسی بود که وقتی رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از مسلمانان خواستند اسیران هوازن را پازگذاری کنند. گفت: اما من، پیش تهیم، نه این گزارش لاهم‌اش آنست که وی پیش از این سریه اسلام آورده باید.
میان طرفین در گرفت و کار به جایی رسید که مجرّوحان جنگی در هر دو طرف
بیسار شدند. قطعه نیز خود در میان جمع کشته شدگان قرار گرفت. و مسلمانان
اشتران و زنان و گوسفندان را که به غیبت آورده بودند، آنها خود به مدتی
پاز گردانیدند.

۳- سریه ضحای بن شفیع کلابی: بسیابی کلاب، در ماه ربيع الاول سال نهم
هجرت. این سریه بسیابی کلاب اعجاز شدند تا آنان را به اسلام دعوت کنند.
بنی کلاب از مسلمانان شدن می‌تفاوت گردند و دست به کارزار زدنند. مسلمانان نیز آنان
را شکست دادند، و یک مرد از آنان را کشتند.

۴- سریه علّهم بن مُجَّرُ مُذَلِّحی: در ماه ربيع الآخر سال نهم هجرت. به اتفاق سیصد
تن از زندگانان اسلام. پیامبر اسلام -صلى الله عليه وسلم- آنان را بسیابی عده‌ای از
آیتالله فرستادند که در نزدیکی سواحل خجج، بای گارت و چاپول اهل مکه گیرد
آمده بودند. علّهم به دریا زد و رفت تا به یک جزیره رسید. آنان وقتی خبر عزیمت
زمین‌گیران مسلمان را شنیدند، گریختند.

۵- سریه علی بن ابطالب: بسیابی پنگ)، فلّس، برای درهم شکستن آن، در ماه
ربيع الاول سال نهم هجرت. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وی را به اتفاق یکصد
و پنجاه تن از زندگانان اسلام، با یکصد شتر و پنجاه اسب اعجاز ورمودند. یک
رايت سیاه و یک لوای سفید همراه این سریب بود. به هنگام سپیده‌دم بر مناطق
مسکونی خاندان حاتم طایفه شیخ‌خون زدنند و بست قلّس و معبد و بندگی‌دای خصوص آن
را درهم شکستند و با دستان پر، و با اسیران و اشتران و گوسفندان فراوان بانگستند.
خواهر عید بن حاتم در زمزم این اسیران بود. و عدای به شمار گریخت. مسلمانان در
گنچه‌های مخصوص فلّس به سه شمشیر و به سه زره یافتند، و در بین راه غنایم را قسمت

۱- نهج الباری، ج ۸ ص ۵۹.
کردنده و هم مخصوص رسول خدا - صلی الله علیه و سلم- را جدا نگاهی داشتند، و
فرزندان حامی طالعی را در عداد اسیران تقسیم کردنده.
و یکی به مدتی رسیدند، خواهر عدی بن حامی از رسول خدا -صلی الله علیه و سلم- استمداد و تفاضل احسان کرد و گفت: ای رسول خدا، سربارست من به سفر رفتته، پدر من از دنیا رخت بریسته، و من پرانتی کهنسال هستم چه خدمتی از دستم برمی‌آید. بر من مدت گذارید! خداوند بر شما مدت گذارید! فرمودند: (۷۰ و از اگر؟)
سربرست تا کبست؟ گفت: عدی بن حامی فرمودند: (الذي فر نم از الله ورسوله؟) همان که از خدا و رسول خدا گریخته است؟ و راه خودشان را گرفتند و رفتند. فردای آن روز، همین درخواست و استمداد را تکرار کرد؛ پیامبرکرم -صلی الله علیه و سلم- نیز همان سخن روز پیش را در پاسخ ای تکرار کردنده. روز بعد همان درخواست و استمداد را پاد دیگر مطرح کرد، و پیامبرکرم -صلی الله علیه و سلم- اینبار با آزادی وی موافقت کردنده. در کتار وی مردی ایستاده بوده، آن مردی که احتمالاً علی بوده، به او گفت: ناقش جملان را از ایشان درخواست کن! درخواست کرد، و پیامبر
اکرم -صلی الله علیه و سلم- به او دادند.
خواهر عدی بن حامی به نزد پرادرش در شام بازگشت. همینکه برادرش را دیده در ارتباط با رسول خدا -صلی الله علیه و سلم- برای او چنین بازگشت: او کاری کرد که پدرت نمی‌کرد؟ با میل و رغبت، یا با ترس و وحشت، نزد او برو! علی نیز بدون اماننامه ذکری یا شفاهی راهی محضر رسول خدا -صلی الله علیه و سلم- شد، و به خانه انحصارت وارد شد. وقتی روابط انحصارت نشست، حضرت رسول اکرم -
صلی الله علیه و سلم- حمد و ثنای الهی به جای آوردنده، و آنگاه گفتند:
(ما یفرک؟ آی فرک آن تقول لا الهالله؟ فهل تعلم من الله سوی الله؟)
چه چیز تو را می‌گزیند؟ آیا از این می‌گریزی که بگویی لالهالله؟ مگر خداوبه
بجز خدای يکتای بی همتا سراغ داری؟

عذی غفت: نما! انگلی حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- مدنی با او سخن

جفت، و سپس فرمودند:

(آذا تفر نان يقول الله‌کرا؛ فهل تعلم شیناً أكبر من الله؟)

احتمال در این می‌گریزی که بگویی الله‌کرا مگر کسی یا چیزی را بزرگتر از خدا

پکتای بی همتا سراغ داری؟

جفت: نه! فرمودند:

(فزان اليهود مغضوب عليهم وان التصاری ضالون).

بنابراین، به‌حدودان مشمول غضب خدای یکتایند، و مسیحیان گمراهاندا!

عذی غفت: حال که چینی است، من حنیف و مسلمانم! آثار شادمانی در چهره رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آشکار گردد، و دستور دادند که نزد مردی از انصار به سر برده، و صبح و شم به نزد انحشرت یاید.

بنا به روایت این اسحاق از عذی، پامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- وقی عذی

را در برایشان در خانه خودشان نشانیدند. به او گفتند:

(عبده يا عذی بن حاتم! ام تنک رکوسای؟).؟

واگذار؛ ای عذی پسر حاتم! مگر تو رکوسی نبودی؟!

گوید: گفتِم: چرا! فرمودند:

(ارا ولم تكن تسرب في قومك بالملعاب؟)

مگر همراه قوم قبیله‌ات به این سوی و آن سوی نمی‌تاختی و یک چهارم اموال به

دست آمده را نمی‌گرفته؟!

۱ - زاد المعاد، ج. ۲، ص. ۲۰۵.
۲ - «رکوسی» آبیی میانه آبی مسیحیان و آبی صائبان بوده است.
۳ - سیرت ابی هشام، ج. ۲، ص. ۵۸۱.
گوید: گفت‌م: چرا! فرمودند: 
(فان ذلک لم بحل لک فی دینک)
اما این کار به حکم دین تو برای تو روا نبود؟

گوید: آری بخدا! گوید: و با این ترتیب دانستم که وی نپی‌مرسل است، و
چیزهایی را که هیچکس نمی‌داند، می‌داند

* بنا به روایت امام احمد، بی‌آکرم -صلی‌الله علیه و وسلم- یه او گفتند: (با عدی، آسلم تسلم) ای عدی، اسلام یبار تا به سلامت بمانی! من گفت‌م: من خود دنیدار هستم! گفتند: (آنا اعلم بدنیک منک) من از خود تو به دین تو آشنا‌تم! گفت‌م: شما از خود من به دین من آشنا‌تمید؟! گفتند: (نعماً آلست من الروکوسیة وندست تاکل مریاع قومک؟) آری: مگر تو از رکوسیان نیستی؟ و در عین حال، از قوم و قبیله‌ات سهم یک چهارم می‌گیری و می‌خوری؟ گفت‌م: چرا! فرمودند: (فان هذ ه لا بک فی دینک) این کار از نظر دین تو برای تو روا نبست! گوید: همینه‌گی ایشان چنین فرمودند، من به‌همه گفت‌های ایشان تن در دادم!

* بخاری از عدی روایت می‌کند که گفت: در آن اثنا که ما نزد بی‌آکرم -صلی‌الله علیه و وسلم- پوتابم، مردی نزد آن‌حضرت آمد و از تندگستی به آن‌حضرت شیکو و گلایه کرد. دیگری نزد آن‌حضرت آمد و از راه‌نناد نزد ایشان شکایت کرد. فرمودند: (ربا عدی، هل رايت الحرة؟ فان طالت بک حیاة فلترين الظعفیه ترخل من الحرة حکی تطوف بالکعبة لانغاف أحداً إلا الله؛ ولن طالت بک حیاة لنفتحن کوز کسری، ولن طالت بک حیاة لتنرین الرجل خرج ملء کفه ممن دهد أو فضة و يطلب من يقبله فلا بيد أبداً يقبله منه...).

ای عدادی، آیا حیرت را دیده‌ای؟ اگر عمرت کثاف بدهد، خواهی دید که بک زن‌تکه‌ها از حیرت کوچ کند و بیابد و کبکه را طوفان کند، و در این راه پرخطر و مسافت

1 - مسنده‌الامام احمد، ج. 4، ص. ۲۷۸، ۲۷۷.
طولانی از احده بجز خداوند ترسید؛ و نیز اگر عمرت کفاف بدهد، گنجینه‌ها و
دفینه‌های خسروان ایران گشوده خواهد شد؛ و نیز اگر عمرت کفاف بدهد، خواهی
دید که مرده با دست پر از طلا و نقره این سوی و آن سوی به دنیال کسی بگردد
که آن زر و سیم را از او بپیدارد، و کسی را نباید که آن امول را از او بگیرد!...»

عذت گوید: من آن زن تنها را دیدم که از حیرت کچ کرد و برای طواف که آمده و
در راه از احده جز خداوند خوف و هراس نداشت و در جمع کسانی که گنجینه‌ها و
دفینه‌های خسرو پسر هرمز را گشودند نیز بودند و اگر عمر شما کفاف بدهد، آن
مورد دیگر را هم که پامبراکرم ابوالقاسم -صلی الله علیه وسلم- گفتند خواهد دید
که شخصی یک مکت پر از زر و سیم را این سوی و آن سوی بگردانند و کسی
نباشد از او بگیرد! 1

1- صحیح البخاری، ح، 1417، 1413، 1422، 3595، 3590، 3591، 3592، 3593، 3594، 7443، 7512، 7513.
انگیزه وقوع جنگ

فتح مکه برای همیشه فصله میان حق و باطل گردید. و پس از فتح مکه دیگر مجال برای تردد در گیلان و گمراهی های قوم عرب در ارتباط با رسالت پیامبر اسلام باقی نماند. مسیر گردش ایام بکلی عوض شد، و چنانکه در فصل بعدی خواهیم دید، و آمار مسلمانانی که در سفر حج یا قدس همراه پیامبر اکرم صلی الله عليه وسلم-بودند گواه این مطلب است. مردم پیوسته فوج فرود به دین خدا وارد می شدند. دشواریها و گرفتن راه دخالت به پایان رسیده بود، و مسلمانان، آسوده از درگیری و کارزار، اینک می توانستند به توفر شریعت اهلی و گسترش دعوت اسلام پردازند. اما، از سوی دیگر، یک ترک عظیم و توانمند بدون هیچ دلیل و مجوزی همچنان درصد تعرج به مسلمانان بود، و همین مسئله بعثت گردید که غزوه تبوک در سال نهم هجرت به وقوع پیوند.

ارتش روم، بزرگترین تبریزی نظامی و رزمنی در آن روزگار و در سراسر چهار بود. در فصل های پیشین دیدم که رومیان تعرض به مسلمانان را با کشتن سفیر رسول خدا - صلی الله عليه وسلم- حارث بن غیری آزدی به دست شرحبیل بن عمر غسانی، در حالی که حامل نامه حضرت رسول اکرم صلی الله عليه وسلم- برای فرمانروای عصیب بود، آغاز کردن. باید اکرم صلی الله عليه وسلم- نیز، به دنبال این رویداد، سریع زیبدِ حارثه را اعظام فرمانند که با رومیان در محل موته درگیری سختی پیدا کردن، اما موفق نشدند از آن ستمکاران سرکش و خودخواه، انتقام خون سفیر اسلام را پاز ستاند. چرند در افکار عمومی و روحیه اقوام دور و
نزدیک عرب، سخت تأثیرگذار گردید.

قیصر روم نیز هرگز نمی‌توانست از آن تأثیر شگرف که جنگ موته به نفع مسلمانان در اعماق جان و اندیشه اعراب برچای نهاده بود، صرف نظر کند. و این مسئله را به سادگی از نظر دور بدارد که پس از نبرد موته طوایف و قبایل عرب یکی پس از دیگری می‌کوشیدند از قیصر روم مستقل گردند، و به مسلمانان پیوستند، و با آنان دماساز شوند. این، خطری بود که رومیان را تهدید می‌کرد. و گام به گام به مرزهای روم نزدیک می‌شد، و حدود و فنار شامتان را که با اعراب همسایه، بودند، در مخاطره جدی قرار می‌داد. این بود که قیصر روم، از پای دوآوردن مسلمانان را پیش از آنگه بیصوت یک خطر بزرگ و غیرقابل پیشگیری و برابری درآید، و پیش از آنگه قانون و تفوق مسلمین در مناطق عرب و عرب مجاور سرزیمن روم آشوب‌ها و شورش‌های دامنه‌داری را بارانگزاند، بطور چند در دستور کار خویش قرار داده بود.

نظر به این مصلحت سنجی‌ها، قیصر روم نگذشت بیش از یک‌سال در نبرد موته بگذرد. و لذت‌کری مربکی از سیاه‌اند روم و جنگجویان عرب وابسته به رومیان، از آل علمان و دیگران، آرایش داد، و برای یک جنگ خونین سرنوشت‌ساز آماده گردید.

آمادگی رومیان و غزافان برای کارزار با مسلمانان

به طور جسته و گریخته، پیایی به مدتی خبر می‌رسید که رومیان برای اقدام به یک نبرد تعیین کننده بر علیه مسلمانان آماده شده‌اند. مسلمانان هر زمان در بیام و هرس نیز می‌برندند، و هر صدای غرورایی که به گوش‌شان می‌رسید، می‌پناهندند که رومیان حمله کرده‌اند. این حالت و وضعیت را از ماجراجویی که برای عمرین خطاب
روی داده است، به وضوح می‌توان دریافت.
در همین حال نهم هجرت، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدت یک ماه‌با سوگند از همسرشان جدا شدند و از همگی آنان دوری گزیدند، و در نیم غرفه‌ای که به ایده اخلاقی داشت، گنج عزلت گزیدند. صاحب به آغاد کار از حقیقت امر باخبر شدند، و گمان کردند که حضرت رسول‌آکرم -صلى الله عليه وسلم- همسرشان را طلاق داده‌اند، و از این بابت، نگرانی و اندهی و پریشانی به اذهبان یاران آنحضرت سایه‌ای افزاید.
عمربن خطاب -که این ماجرا گزارش می‌کند- گوید: دوستی از انصار داشتند که هرگاه در جایی حضور نمی‌داشتند، برای می‌آمد. و در هر موردی نیز که از حضور نمی‌داشتند، می‌برد. عمر بіان دوست انصاری، به هر دو در بالا دست میدید نزدیک بودند، و متناوباً نزد یکمی‌پیامبر-صلى الله عليه وسلم- می‌آمدند. گوید: در آن ایام، ما از بابت یکی از پادشاهان آل شیخان که گفتند: قصب حمله به ما را دارد، در بیم و هراس به سر می‌بریم، و تمامی فکر و ذکر ما را گفتند. ناهگران دیدم که دوست انصاری من سر رسیده و دقلبای می‌کند و می‌گوید: باز کن! باز کن! گفتم: غنیتی‌ها حمله کردند؟ گفت: نه! آن هم بدر؟ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از همسرشان جداگانه اخباری اذن‌دادند.
به روایت دیگر، عمر بن خطاب گوید: مدتی بود گفتگو می‌کردیم درباره اینکه غنیت‌تان برای نبود ما سازوپرگ چنگی تدارکی می‌پیندید؟ دوست من روی که نوبت او بود، پاسی از شب گذشته‌بازگشت و در خانه مرا با شدید کویید و گفت: خواهید است؟! به وحشت افتادم، از خانه درآمدم و به نزد او رفتم. گفت: حادثه‌ای

1- صحیح البخاری، ج. ۲، ص. ۲۲۰.۷۳۰.
بزرگ به وقوف پیوسن است! گفت: آن حادثه بزرگ چیست؟ غنایی ها آمدند؟

گفت: نه، از آن هم بزرگتر و دامنه دارتره! رسول خدا - علیه الله و سلم -

همسرانشان را طلاق داده‌اند!...

این ماجرای گفتگوی عمرین خطاب با آن درست انصاری است. نمایانگر آن است که
تا چه اندازه از سوی رومیان در مخاطره بوده‌اند، و از این نظر در چه موقعیت
دشواری به سر می‌برده‌اند؟ عملکرده منافقان نیز به هنگام رسیدن خبر آمادگی رزمی
رومانیان به مدینه مزید بر علت می‌گردید. منافقان، به رغم آنکه می‌دیدند رسول خدا
صلی الله عليه و سلم - در همیشه می‌دانه پیروز شده‌اند، و از هیچ قدرت و شوکتی در
سراسر جهان بیم و حرس ندارند، و هر مانع و رادعی را نیز که بر سر ایشان قرار
گیرد، از میان بریم دارند؛ به رغم همیشه این‌ها. منافقان آروز داشتند که آنچه در
سیاه‌ایشان پنهان می‌داشتند، و پیوسن چشم انداز رسیدن مصبت و دردرسی برای
اسلام و مسلمین بودند، روزی تحقق پیدا کنند؛ و چون تحقق پایان آمال و
آروزهاپیشان را نزدیک می‌دیدند، یک آشیانه توانه و نیرنگ در قابل مسجد - که
همان مسجد ضریب باشد- تأسیس کردند. منافقان این مسجد را به عنوان پایگاهی
برای دین مستیزی و نفرت‌انگیز میان مسلمانان، و کمیگاهی برای آتش‌افروزان
جنگ برعلی خدا و رسول پدید آورند. و به رسول خدا - علیه الله و سلم -
پیشنهاد کردند که در مسجد ضریب نامز بگزارند، و مقصودشان از این پنهان آن بود
که مسلمانان را برخورد، و مسلمانان درنیابند که در این مسجد چه توانه‌ها و
دستی‌هاپیا بر علیه آنان در جریان است، و نسبت به کسانی که به این مسجد آمد و
شد دارند حساس نشوند، و درنتیجه این مسجد برای منافقان ساقان مدینه و
ورفقاتان در بیرون مدینه به صورت آشیانه‌ای امن و امان دربیاید. اما، رسول خدا -

1- صحیحالبخاری، ج1، ص134
گزارش‌های ویژه نحران جنگ

مسلمانان در این اوضاع و احوال به سر می‌برند و یوسته این اطلاع را می‌شنیدند. از سوی دیگر به واسطه نیشکان که از شام روانگی زیتون به مدتی می‌آوردند، باعث شدند که هراکلیوس لشکر بی‌حد و حصری را متشکل از چهل هزار مرد جنگی تدارک دیده است و فرمان‌هایی آن را به یکی از سران رومیان سپرده، و قبایل آلم و خدش و دیگر قبایل مسیحی عرب را بسیج کردند، و طلیعه لشکر رومیان و غنیانان به ناحیه بلقاء رسیده است، و با این ترتیب، مسلمانان با خطر برگزگی ویپاروزی گردیدند.

نکته‌ای که مزید بر علت می‌شد، این بود که فصل سرما سخت فرارسیده بود، و مردم از تندگسی و کم محصولی رنج می‌بردند. و حیوانات سواری و بارکش به اندازه کافی در اخبار نداشتند. از سوی دیگر میوه‌ها بر سر درختان رسیده بود و مردم دوست داشتند زیر سایه درختان با خوردن میوه‌های درختانشان خوش بگذرانند. از همه اینها گذشته، مسافت بسیار طولانی بود و راه پر نشیب و فراز و دشواری را پیش روی داشتند.
تصمیم قاطع‌انداز بیامبار

با این همه، حضورت رسول اکرم صلی الله علیه و المسلمین- اوضاع و شرایط و تحولات
جاری را با نگاهی دقیق و حکیم‌اندیز از دیگران تحت نظر داشتند. آن‌حضورت چنین
می‌اندیشیدند که اگر در چنین اوضاع و احوال عینی کنندگان، در کار تبریز، بر مسلمان
مستی و کاهلی به خرج دهدند، و بگذارند پس‌مانند مسلمان در مناطقی که تحت سیطره
و نفوذ اسلام قرار دارند، به تاخت و تاز پردازند، و بسیار مدتی حمله و گردند،
بدرین آثار سوء در دعوت اسلام و آوازه نظامی مسلمانان به دنبال خواهد
داشت. جاهلیت عرب که پس از دریافت آن ضربت کمرشکن در خنین، و پسین
نفس‌هایی را می‌کشید، بار دیگر زندگی خواهد شد. و منافقان که همواره جشن انظار
مصیبت و دو راه برای مسلمانان‌اند، و به واسطه ابعادیفات و قاصقی فراموشی روم در
ارتباط‌اند: از پشت بر مسلمانان خنجر خواهد زد. و همگان، رومیان نیز مسلمانان
را مورد حمله شدید خوش قرار می‌دهند؛ و با این ترتیب، پس‌مانند از زحماتی که
آن‌حضورت و بارانشان در جهت گسترده و ترویج اسلام کشیده‌اند، بی‌ثمر، و آن‌همه
امتیازات و پیروزی‌هایی که با جنگ‌های خونین و فعالیت‌های نظامی پرای و پیگیر
به دست آورده‌اند، همه آن دستاوردها بی‌حاصل و بی‌اثر خواهد گردید.

پیامبر بزرگ اسلام، همه‌ای مسائل را به‌خوبی درمی‌یافتند، و به همین جهت، با
وجود همه دشواری‌ها و سختی‌ها، تصمیم گرفتند که جنگی بی‌مان و سرنوشت ساز
را از سویی لشکریان اسلام بر علیه رومیان در داخل مرزهای خودشان بر آنان تحمیل
کنند. و به آنان مهلت دهنده که به قلمرو اسلام بازند.

امنیت جنگ با رومیان

وقتی رسول خدا صلی الله علیه و المسلمین- تصمیم خودشان را گرفتند، به بارانشان
اعلام کردند که پرای نبرد با رومیان آماده شوند، و پیک‌هایی را به‌سوی قبایل عرب و
ابل مکه فرستادند، و از آنان خواستار نیروهای کمکی و پشتیبانی شدند. به ندت پیش می‌آمد که وقتی پامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- آنگون جنگ داشته باشند، به توریه نپردازند، و به گونه‌ای دیگر مسئله را با مسلمانان در میان نگذارند؛ اما، این بار، نظر به حساسیت اوضاع، و شدت بحران، سریحاً اعلام فرمودند که قصد عزمت به جنگ با رومیان را دارند، و عده و غله و موقعیت سه‌پایه دشمن را برای مردم توضیح دادند، تا به طور کامل برای جنگ‌بدن با رومیان آماده شوند. یگمی اکرم -صلى الله عليه وسلم- مسلمانان را به جهاد تشویق می‌کردند، و همزمان بخشی از سروده برات تیز نازل گردید، و مسلمانان را برای درگیری و کارزار با کفار پرانتگیخت و ترغب کرد. همچنین، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مسلمانان را ترغیب می‌فرمودند که در راه خدا بذل مال کنند، و از دارایی‌های مورد علاقه خودشان باختر خدا بگذرند.

سبقه گرفتن مسلمانان بر یکدیگر مسلمانان، همینکه صدای رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را اشناد که آنان را به کارزار با رومیان فرامی خواندند. در جهت امتثال امیر آنحضرت بر یکدیگر سبقت گرفتند و با سرعت هرچه تمام‌تر به تهیه و تجدید سازو ورگ جنگ پرداختند، و قبایل و طوایف عرب از هر سمت و سوی به مدتی سرازیر شدند، و هیچ‌کی از آحاد مسلمانان راضی نشد که از این جنگ چاپ‌لند؛ مگر عهدی کوردل و بیماردل، و نیز به استثنای سه تن از پاران رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-، حتی مستبدان و تنگستان نزد پامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- می‌آمدند و از ایشان درخواست می‌کردند که آنان را به گنج اعظام کنند و مرکب و سازوبرگ جنگی در اختیارشان قرار دهند، و وقتی که آنحضرت در پاسخ می‌گفتند: (لا آنج ما اعظم کنیم!) من
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة المرفوعة. إذا كنت بحاجة للمساعدة في قراءة النص العربي، يرجى إعادة إرسال الصورة مع النص العربي المكتوب بشكل طبيعي ولا يمكنني قراءته من الصورة.
حرکت سباه اسلام به فرح پایی

لشکر اسلام به این ترتیب مجهز و مها گردید. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- محمد بن مسلمه انصاری را و به قدرت، سباع بن غرفظه را - در می‌خند کار گزار خوشیش گردادند. و علی بن ابیطالب را برای رسیدگی به خانواده خودشان جانشین خوشیش گردادند. و به امر کردند که با آنان در ماهیت اقامت کنند. منافقان وی را به باد سرزنش گرفتند. او نیز از ماهیت خارج شد، و به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پوش. آنحضرت وی را به ماهیت بازگرداندند و گفتند:

(لا ترضی انت تكون من مین منزله هارون من موسی؟ إلا انهم لا نین بعدي؟)

«نمی پسندی که منزلت تو نسبت به من، منزلت هارون نسبت به موسی باشد؟ البته چجی اینکه پس از من پیامبری نخواهد بود؟»

 رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- روز پنجشنبه به قصد تنزیه آهنگ شمال کردند. لشکر اسلام بسیار برگزید و مشکل از سیبیزار رزمنده بود. تاکنون مسلمانان هرگز چنان سیاهی نیازمند بودند. اما، به رغم این همه به این امواج و نبرد دارایی هایشان، مسلمانان توانسته بودند این لشکر را به طور کامل مجهز گرداندند، و از جهت توش راه و مربک سواری. لشکر اسلام بسیار در تنگنا بود، به گونه‌ای که هر هجرده مرسد

1 - مضمون آیه 79 سوره توبه (برات).
سياحان إسلام، في مسير غزوة تبوك، وعند طهران، سُرزمين قوم ثمود، كيف في آن وادي صخره هاى عظيم را مي ترشيد و مي ترشيدن و باهای مي ساخدن، گذشند. رزمي مسلمان از چهار كه در آن وادي بود آب برداشند. وقتى آنجا بر از درود، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - رفومدوند: از آب اين چاه نوشيدن. و از آن برای نامز وضو نازيدن، و خميزهيبه را كه با آين آب درست كرده ايد علوفه اشرافان گردايم. و به آنها لب نژيدا! گناهه به مسلمانان دستور دادن از چهار كه نافذ صالح - عليه السلام - از آب مي خورده است آب بردازند.

* در صحيح البخارى و صحيح مسلم از ابن عمر روايت كردايند كه گفت: وقتى نبي اكرم - صلى الله عليه وسلم - از وادي حجر مي گذشتن. رفومدوند: لا ندخلوا مساقن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيركم ما أصابكم إلا أن تكونوا باكين.

«به خانه هاى كسانى كه بر خوشيشن متم روا داشتهند وارد نشويد، مبادا كه آن عذابها كه به آنان رسیده است شما را نيز برسد: مگر آنكه در حال گرستن داخل شویدا»

أنگاه سرشن را يا پارچه پچيدن و به سرعت تاخدش. نا از آن وادي بieron شدند. 1

در بين راه، نياز سياحان به آب شدت گرفت. ناگير شکایت به نزد رسول خدا -

---
1 صحيح البخاري، «باب نزول النيب الحجر» ج.2 ص. 537.
صلی الله علیه وسلم- بردن. آن‌حوترت در پیشگاه خداوند دست به دعا بردشتند، و خداوند سبکان آن‌تان بارانی نازل فرود که هم‌هی مردم سیراب شدند، و به قدر نیازمان دین آب بردشتند.

وئی به نزدیکی تواب رسدند. پیامبرکرم-صلی الله علیه وسلم- خطاب به رزمندگان فرموسند:

(ارکم ستانون غداً ای شاء‌الله تعالی عین تواب، ارکم لن تانوها حي یضحي البهار، فمن جاهها فلا بس من مانها شینا حي آتی؟)

شما فردا انشاء‌الله تعالی به پای چشمی تواب من رسید. وئی که شما به آن چشم‌برسید، هنگام چاشرت و نزدیکی نیم‌مرز خواهد بود. هرکس به آین چشم‌برسید، نباید به آب آن دست بزنند تا من سر برسم!

معاذ گوید: وئی بر سر آن چشم‌برسید، پیش از ما دو تن دیگر به آنجا رسیدند، و از چشم‌بر تواب اندکی آب روان شده بود. رسول خدا-صلی الله علیه وسلم- از آن دو پرسیدند: به آب این چشم‌برسید؟ گفتند: آری! پیامبرکرم-صلی الله علیه وسلم- نیز آنچه خدا می‌خواست به ایشان گفتند. آنگاه از آب چشم‌برسیدن قطعه قطعه جمع کردنی به قدری آب فراهم آمد. با آن آب دست و صورت‌تان را شستند. و آن آب را به چشم‌بر بزرگ‌داشتنی: آب فراوانی آن چشم‌بر سوخت، و مردم در آن‌سانه که خواستند از آن چشم‌بر برگرفتند. پس از آن رسل‌خدا-صلی الله علیه وسلم- به معاذ گفتند:

(یوشک با معاذ ان طالت بك حیا ان تری ما هاها قد ملي جناتا)

طولی نخواهد کشید که اگر عمرت کفاف بدهد، بینن این اطراف پر از باغ و بستان باشد.

۱- صحیح مسلم، از معاذ بن جبل-رضی الله عنه-ج.۲.ص ۴۴۶.
شکر اسلام در تبوک
سپاهیان اسلام در محل تبوک فرود آمدند. و در آنجا اردو زندند. و برای رویارویی
با دشمن آماده شدند. رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- نیز در میان آنان به ایراد
خطابه برداختند. و خطیب ای بیگ خواندنکه در اثنای آن جوامع کلیم و کلمات
جامع آورند. و مردم را به خیر دنیا و آخرت فراخوانند. و تحریز و انذار کردنند.
و مسؤد و بشارت دادند. و با این ترتیب. روحیه آنان را بالا برندند. و بر معرفتشان
افزودند. و کاستیها و نارسایی های را که از بابت کمی ره توشه و مواد غذایی و
اسلحه و آذونه و مرکب و غیره داشتند. برای ایشان جبران کردنند. از سوی دیگر،
رومیان و همیپمانان ایشان وقتی خیر لشکرکشی رسول خدا -صلی الله علیه وسلم-
را شنیدند. ترس بر وجودشان مستند گردید. و جرأت نکردن کردن پیش بیایند یا
سپاهیان اسلام روبرو بشوند. این بود که در داخل مرزهای خودشان به این سوی و
آن سوی پراکندگی و متفرق شدند. و این رویاد بهترین تأثیر را بر شهرت و آوازه
قدرت نظامی و رژیم مسلمانان در داخل عربستان و نیز در مناطق دوردست پرچمی
نهاد، و مسلمانان امتيازات سياسي بزرگ و ارزشمندی را كسب كردند، كه شايد در
صورتي كه لشکریان دو طرف با یکدیگر برخورد كرده بودند، به اين امتيازات دست
نمي یافتند.

یحنة بن رؤب، فرمانرواي یلیه نزد رسولخدا -صلی الله عليه و سلم- آمد، و به ايشان
جزیه پرداخت. اهلی جرباء و اهلی آذربیج نيز نزد آنحضرت آمدند، و به ايشان
جزیه پرداختند، و رسولخدا -صلی الله عليه و سلم- برای انشان دستخطی نگاشتند كه
آنان نزد خود نگاه دارند. اهلی نیمگان دو ازار یک چهارم مصوعه آن منطقه
با پیامراکم -صلی الله عليه و سلم- مصالحه كردند.

پیامبر اکرم -صلی الله عليه و سلم- برای فرمانرواي یلیه دستخطی به این مضمون
نوشتند:

(پسم الله الرحمن الرحيم. هذه آمیه من الله وصیّت النبي رسول الله لیحتنة بن رؤبیة واهل آیلة وسفهم
وسیاراهم في البحر والبحر. لهم ذمة الله وذمة محمد النبي وهم کان معه من اهل الشام واهل البحر،
فمن أحدث منهم احداً فإنه لا يحول ماه ذهن نفسه، وإنه طيب من أخذه من الناس، وإنه لا يجل
آن يمنعوا ماء يردونه، ولا طريعاً يريدون من بر أو بحر،

بنام خداوند بخشندته مهربان. این امان‌نامه‌ای است از سوی خدا یکتا و محمد
پیامبر، فرستاده خدا، برای بحنة بن رؤبیه و اهلی آیلة و کشتی‌ها و کاروان‌هایشان در
خشکی و دریا. همگی آنان در پناه خدا و در پناه محمد پیامبر هستند، و نیز همراهان
وی از اهل شام و ساکنان جزایر دریا. از میان ایشان هر کس مرتب خطایی بیشود،
اموال او مانع مجازات وی نخواهد بود، در عین آنکه آن اموال برای هر کس که از
او بیگبرد خواهد بود. همچنین، روا نیست که از هر آیی که بخواهدند از آن
بنوشند، و هر راهی که در خشکی و دریا بخواهد آمد و شک کند، بازداشت شودند!)

1 - صحيح مسلم. به روایت از معاذ بن جبل. ج. 2. ص 446.
رسول‌خدا - صلی الله علیه وسلم - خالدین ولید را بسی‌ای آگیاندر فرامرزی‌ای دومه،
الجنده اعزام فرمودند، و چهاردند و بست سوار همراه او کردند، و به او گفتند:
(انک ستجده یصبد ال‌قر) وته به سراو یه مرو، در حال شکار گاو وحشی است!
خالد به راه افتد و رفت تا به محل سکونت او رسید. هنگامی که قلعة‌یی در
دیدسما را یک گرفت، یک گاو وحشی پیدار گردیده که با شاخ‌هایش بر در قصر
می‌کویید. آگیاندر از قصر بیرون آمد تا آن گاو را شکار کند. شب مهتابی بود، خالد با
جمع سوارانش بر سر او ریختند، و خالد او را دستگیر کرد و به نزد رسول‌خدا -
صلی الله علیه وسلم - برده. انحصارت نیز حاضر شدند که خون غی رانیزند، و با او
بر سر دو هزار شتر و هشتصد اسب و چهاردند زره و چهاردند نیز مصالحه کردند.
و او به پرداخت جزیه اقرار کرد، و پیامبر اکرم - صلی الله علیه وسلم - همانند یافته
در ارتباط با دومهالجنده و تبوک و آبله و چندمی با او به مصالحه رفتار کردند.
بر اثر این پیروزی، ان قبایل عرب که به سود رومیان کار می‌کردند، به یقین
دریافتند که دوران اعتمادشان به سروان پیشین ایشان سپری شده است، و به سود
مسلمانان تغییر جهت دادند، و با این ترتیب، قلمرو دولت اسلامی گسترده فراوان
یافته، و عملاً با رومیان مزدهای مشترک پیدا کرد، و مزدوران رومیان تا حدود
زیادی سزای کار خویش را دیدند.

بازگشت به میدانه

لشکریان اسلام، مظهر و منصور، از تبوک بازگشتند. با هیچ دردسر و کارزاری
نواجع نشندند، و خداوند مسلمانان را از کارزار و درگیری با کفار مهاب فرمود. در
مسیر بازگشت از تبوک، بر سر گردن‌های دوازده تن از منافقان در پی آن برآمدن که
حضور رسول‌اکرم - صلی الله علیه وسلم - را به قتل برسانند. شرح ماجرا چنین بود.
که به هنگام گذشتند از این گردنه، عمار همراه آنحضرت بودو زمام ناقص ایشان را بر
دوش گرفته بود، و خذفیه بن بی‌مان شتر آنحضرت را می‌راند، و درگیر سباهیان از
پایین بی‌بان در حرکت بودند. آن منافقات نیز فرضا را غنیمت دانستند، و در همان
اثنا که رسول خدا-صلى الله علیه وسلم- با دو تن همراهانشان به مسیر خود ادامه
می‌دادند، صدای پای آن جمعیت را پشت سرشان شیدند که نقاب بر چهره افکنده
بودند، و بر سر پیامبر اکرم-صلى الله علیه وسلم- ریختند. آنحضرت خذفیه را آموز
کردند که شر آنان را دفع کند. او نیز با زوینی که همراه‌اشت بر صورت
مرکب‌هایشان زد. خداین آنان را به وحشت انداخت، و شتابان پایی به فرار گذاشتدند
و رفتند و در میان جمعیت شان نابدید شدند. رسول خدا-صلى الله علیه وسلم- نام
این افراد را باز گفتند، و قصد آنان را فاش کردند، و به همین جهت، خذفیه را
صاحب سیر رسول الله-صلى الله علیه وسلم- نشان دادند. در ارتباط با همین داستان است که خداوند متعال
می فرماید:

وهمتبا یا لثم ِ یاناوا».

و ایشان در پی انجام کاری برآمدند که هرگز به آن دست نیافتند.

و وقتی نشان‌های مدنی از دور دنیا رسول خدا-صلى الله علیه وسلم- نمایان
گردیدند، گفتند:

(۱۳۸۳۷) خذفیه را ترسیم و این است طالب، و این است اخیت، که هیچ‌که ما را دوست دارد و ما دوستش داریم؟

اگر و کتاب به گوش همه مدرم رسید که پیامبر اکرم-صلى الله علیه وسلم- به
می‌دانست. زنان و کودکان و کنیزگان از شهر خارج شدند، و با گرمسی
فروان از لشکر اسلام استقبال کردند و می گفتند: ۱- سوره نوح (برات)، آیه ۷۴.
طلبع البدر علی‌نَا
وجب الشکر علی‌نَا

باژگشت حضرت رسول‌الکرم -صలی اللہ علیه و وسلم- از تبوك و ورود آن حضرت
به مدینه- پس از یک گیبیت نسبتاً طولانی- در ماه رجب سال نهم هجرت روی داد

۲-
غزوه تبوك- بر روی هم- نپچه روز به طول انجامید. از این مدت، بیست روز را
در تبوک گذرانیدند، و مابقی این مدت را در مسیر رفت و برگشت به تبوك بودند:

این غزوه آخرين غزوه پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- بود.

ماجرای بر جای ماندگان
این جنگ، به خاطر اوضاع و احوال ویه آن، امتحان بزرگی از سوی خداوند بود

۱- چنانکه در گزارش ورود پیامبرکرم -صلى الله علیه و وسلم- آورده می‌باشد.
استقبال مربوط به این سفر بوده است (ترجمه فارسی ایبیتس تیز همانجا گذشت).
۲- حق مطلق هم همین است. این آن است که پیامبرکرم -صلى الله علیه و وسلم- دویصد یکشنبه ماه
رجب عازم تبوک شده باشد، و این یکشنبه مطلوب با بیست و پنجم ابتدای بوده است و دعا این
در چهل روزه‌ای از سال معتمد و زنده بوده است. به خصوص صبحاً و غروب، و منتهی از
رسیدن مصوص خرما گدشته است؛ در صورتی که غزه‌ای بیاید تبوک در روزه‌ای بوده
است که گرماى هوا شدت داشته و قسل سریدن خرما بوده است. از این گرداه پیامبرکرم -صلى
الله علیه و وسلم- در ماه شعبان همین سال، به هنگام وقت دخترشان امکان می‌کردند در مدت خضرور
داشتند. بنابراین، درست آن است که رسول خدا -صلى الله علیه و وسلم- در ماه رجب پیش به مدت ماه
باژگشتندند، و عزیمت ایشان از مدینه پنچه روز پیش از آن، یعنی در ماه جمادی الاولی بوده است.
که به واسطه آن اهل ایمان از دیگران بازنشانخته شدند- همچنانه سنت خداوند متعال در این گونه موارد است- و خداوند در این باره می‌فرماید: «ما کان لله ليذر المؤمنين على ما آتمن عليه حتى تيم الخير من الظيب»، خداوند هرگز بنا ندشت است که شما را به همان حال که هستید و اگذارد، مگر آنکه پیام را از پاک جدا سازید.»

همه آن کسانی که مؤمن راستین بودند به جهه این این گنج سرنوشت ساز عزیمت کرده‌اند- از این روز، برجای ماندن از این غزوه، نشانه‌ای برای نقل شخص به حساب می‌آمد، و هرگاه نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سخن از کسانی به میان می‌آمد که از رفت به جهه گنج خودداری کرده است، آنحضرت به پارانشان می‌گفتند:

(دعوه! فإن يكن فيه خبر فسلحقه الله بك، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه).

«آو را واگذاریا اگر خبری در وجود او باشد، خداوند او را به شما ملحم خواهد گردانید؛ و اگر جز آن باشد، خداوند شما را از شر او آسوده گردانیده است!»

با این حساب، تنها کسانی بر جای ماندند که نقص عضو یا ناتوانی جسمانی داشتند. عده‌ای هم از روی تکذیب خدا و رسول سر از گنج برخاتند که همان منافقان بودند. به دروغ از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اجازه گرفته بودند که برجای بمانند، یا اینکه اصلاً اجازه نگرفته بودند و در عین حال به گنج نرفته بودند. گفتند ایست. علاوه بر این دو گروه، سه تن از مؤمنان راستین نیز بدون عذر موجود و بدون اجازه پامبراکرکم -صلى الله عليه وسلم- از رفت به جهه گنج خودداری کرده و خداوند به این وسیله آنان را گرفتار آزمونی سخت گردانید و سپس توبة آنان را پذیرفت.

1 - سوره آل عمران، آیه 179.
وأما أن سماً مؤمن راستين -كعبين مالك- شاركه بن ربيع وعمرو بن جهلة أمنيه- نبا ورا راستطيويو، وانضاقت نهدان، رسول خدا، صلى الله عليه وسلم، إن يغبترانه أمر فرموندنك كما أن نحن سنشن نغوت، وهم مسلمتان، فبا شهدن نحرف تمنا لنا أوان قطع رابطه كردن. رفتح مردم نا أوان تتغبني كرد، وحي النور ايشان تره نرغدين، ودنا، أان همه وسمت برايشان تتخن أامد، وس ان خودشان ميز شدن. قطع رابطه مردم لنا أان تنجي شدن جرفت كله بس من غشيته روز أان أوان قطع رابطه محكوم شمال كرس دك ان برايشان ميز قطع رابطه كردن، وبدن انكه دوران محرومية أان احقوق اجتماعي بر بانجاه روز
باغ قرد، خداوند. قول نوبة كرت را بنا نزلنا لاي أعلام فرموع:
وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضافوا عليهم الأرز بنا رختوا، وضافوا عليهم أفضى. ـ وظفنا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم ناب عليهم ليتوروا إن الله هو القور العليم.
و خداوند زينب فرخ ذي روه أن انا نا را كه اش جن شريات كيرماند وكارشان به جاكي نسي، وباوري كردن كده براي خدا هيج اهناهادا، جز درهاء أو نهست: أنفسنا خداوند راه.

1- سورة نوبة (براءات)، آية 118.
توهباً: را نراراً آنان گشود، تا توهباً کنند، که هماناً خداوند توهباً و رحم است.

مسلمانان شامان شند: آن سه مؤمن راستین نیز به طور زایدالوصفی شامان
گردیدند، مؤمن دادند و شیارند، و شامانی کردند و هدایا و صدقات فرآوان
به این و آن دادند، و آن روز یکی از بهترین روزهای خوش زندگانی مسلمانان بود.
راجع به آن افرادی که به خاطر غذر شرعي نتوانسته بودند، به جنگ بروند، خداوند
معادل فرمود:

«ليس مطاعموه، ولا المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينقرون خرج إذا نصحوا لله»
و رسوله. ۱

بر افراد ناتوان، ونز بر بیماران، و نیز بر کسانی که چیزی ندارند که انفکس کنند،
حرجی نیست، و همین که خر خواه خدا و رسول خدا باشند کافیست.
حضور رسول اکرم -عمل الله عليه وسلم- نیز وقتی به نزدیکی میدینه رسیدند،
در حیرة این جمعارت، فرمودند:

(إن بالمدينة مصرىما ولا فطعام واديا إلا كانوا معكم، حسهم القدر).

در میدینه مرداتی هستند که هر راهی که شما پیموده‌اید، و هر پیام‌ای که از آن
گذشته‌اید، همه جا با شما بوده‌اند؛ غذر جسمانی مانع آنان بوده است.»
رزمدگان مسلمان گفتند: ای رسول خدا، با آنکه در میدینه بوده‌اند؟ فرمودند: (وهم
المیدینه) با آنکه در میدینه بوده‌اند؟

بازتاب نزوة تبوک
این غزوه تأثیر در سزایی در گسترش نفوذ مسلمانان و تحکم مبنا قدرت سیاسی و
نظام آنان در جزیره العرب داشت. مردم دریافتند که هیچ نزوره در جهان عرب
نیمی تواند با نیروی اسلام پرآیه کند و در کنار آن مطرح باشد، و آخرين
پس مناهدمهای آمال و آزوهایی که در دل بزخ از اعاع جاهی و منافقات بانی
مانده بود، و پیوسته چشم انتظار درسرها و مسیبتهای جديد برای مسلمانان بودند،
و آرمانهای خودشان را با رومیان پیوند داده بودند؛ همه از میان رفت و رنگ
باخت. آنان نیز، پس از چنگ بک، سر تسخیر فرد آوردند و واقعیت را چنانکه
بود پذیرفتند؛ واقعیتی که هیچ راه گیری از آن نمی‌شنختند، و در پرآب آن درمانده
بودند.

از این رو، دیگر این آن نبود که مسلمانان همچنان با منافقات با نرمش و مدارا رفتار
کنند. خداوند از آن پس امر فرموده بود که بر آنان سخت گیرند، تا پس از
پذیرفتن صدقات ایشان مسلمانان را تهی فرمود. و نمازگزاردن بر چنگهای
شان را ممنوع گرداند، و پرامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان را از استغفار برای
آنان و ایستادن بر سر خاک آنان بازداشت، و فرمان داد تا مسلمانان آتش‌اندازی دسیسه و
توطن‌های را که تحت عنوان مسجد ساخته بودند، درهم به کوندند، و آیاتی درباره آنان
نازل فرمود که آنان را سخت رسوا کرده، و دیگر در شناسایی آنان جای تأمیل بانی
نگذارند، و درست مانند آن بود که آیات قرآنی برای ساختن مسجدی نامه‌ای منافقات را
با صراحت تمام یادآور شده باشد.

میزان تأثیر غزوة تبک را از آنجا می‌توان دریافت که هرچند پس از فتح مکه و رود
هیأت‌های نماینده‌گی قابل و طولیف عرب به شهره آغش شده بود، و حتی پیش از
فتح مکه نمونه‌هایی داشت، پس از این غزوة، توالی و تعادل آن به اوج خودش رسید

1- تفاصیل مربوط به غزوه تبک را از این منابع برگرفته‌ایم: سیرت‌نامه هشام، ج۲، ص۵۱۵-۵۱۷؛ زاد
المصادر، ج۲، ص۴-۳۲-۴۲۴، ۴۲۴، ۴۱۴، ۴۱۳، ۴۱۲، ص۶۷-۶۴۳۷-۶۳۳-۶۲۷ و چهارمی‌
نُزُول آیات فرآیند پیرامون فروزندگی

آیات متعددی از سورة توبه (برایت) پیرامون مسائل مربوط به این فروزندگی نازل شدهاند. بعضی از این آیات پیش از عزیمت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به فصد تبیک و برخی از آنها در اثنای سفر، و بعضی دیگر پس از مراجعات آنحضرت و زمامداران اسلام به مدتی نازل شدند. آیات این بخش از سورة توبه (برایت) شامل اندیش آیادواری اوضاع و شرایط حاکم بر این فروزندگی، رسواشی منافقان، بیان امتناع و فضیلت مجاها و منفعل، و اعلام پذیرش توبه مسلمانان راستین. چه آنان که همیشه جهاد عزیمکردن کردن، و چه آنان که برگاء مانندند: و برخی مطالب دیگر.

ديگر رویدادهای مهم سال هجرت

در سال هجرت، چند واقعه دیگر اتفاق افتاده است که از نظر تاریخی حائز اهمیت است:

1. پس از مراجعه پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- از سفر تبیک برای نخستین بار حکم لعیان فیما بینه غزیرم غفلتید و همسر وی به اجرا درآمد.

2. آن زن غامده نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آماده و به ارثکا زنا اعتراف کرد. و پس از آنکه کودک وی را از شیر گرفتند، وی را سنگسار کردن. 

3. اصخمه ملقب به نجاشی، پادشاه ایلام در ماه رجب از دنبلا رفت و رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در مدتی از راه دور به جنازه او نماز گزاردند.

4. آم کلئوم دختر پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- در ماه شعبان از دنبلا رفت، و آنحضرت بخاطر فقدان دخترشان پسران اندوهگین شدند و به عنوان گفتند: (لو کانت دیگر: صحیح مسلم، شرح نزدی بر آن ج، ص 246، صفحه بایاری، ج 8 ص 110-119.)
حنن كازاردن ابيكر

در ذي العهد، يا ذي حجه، سال، هجرة، رسول، مسلم، أصيره

احضرت، وسبي، وسبي، وسبي، وسبي، وسبي، وسبي، وسبي، وسبي، وسبي,

كند. أنغام، آيات، نفح، سورة، مسجد، باب، مسلم، مسلم,

كرد. ابكر، ابن، كرامس، كرامس، كرامس، كرامس، كرامس,

مناصب، حج، مسلمان، مسلمان، مسلمان، مسلمان، مسلمان,

انجاز، هجرة، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم,

مجل، ملء، ملء، ملء، ملء، ملء، ملء,

امبر، كاذب، كاذب، كاذب، كاذب، كاذب، كاذب,

معاصري، ابن، إبلا، إبلا، إبلا، إبلا، إبلا، إبلا,

على الله، وسله، وسله، وسله، وسله، وسله,

كرد. كازاردن، ابن، إبلا، إبلا، إبلا، إبلا، إبلا,

مجل، ملء، ملء، ملء، ملء، ملء، ملء,

عهد، وسبي، وسبي، وسبي، وسبي، وسبي، وسبي، وسبي، وسبي,

ملك، كرز، كرز، كرز، كرز، كرز، كرز,
از مسلمانان چیزی کم تغذیه بودند، و بر علیه مسلمانان با دشمنان اسلام هم‌دستی و هم‌یاری نکردند. قراردادهای را تا پایان مدت محترم شمرد.

ابوی بکر نیز مدت اعما پرداخته بود که در میان مردم ندا در دیده که از سال آنده شرکان حک ندارند، بلکه به آن پس هیچکس حک ندارد خانه که با برده‌های طول بکنن! این ندا به منزله یک اعلامیه سراسری مبین بر پایان پایان دو سال و نیست و نسخ آینه بایستی برای همیشه در جزیره العرب بود، و حاکمی از آن بود که از آن

سال به بعد، آین و بیگان نگاهی نشود داشت.

***

فروریز بر فوزات پیامبر

در مقام بررسی غزوات پیامبر گرامی اسلام و بعثها و سری‌هایی که آن‌حضرت اعما فرموده‌اند، برای کسانی که پرامون چنگ‌ها و مقدمات و نتایج و دستاوردها و پیامدهای آنها به تحقق می‌پردازند، راهی جز این باقی نیست. و برای ما نیز راهی جز این باقی نیست. فرمانده نظامی در تاریخ بشر بوده‌اند، و از تمامی فرماندهان نظامی در سرسر جهان و در طول تاریخ، زیرک‌تر و باهوشتر بوده‌اند، دقت نظر ایشان در امور رزمی و سیاسی بی‌نظیر بوده است. آن‌حضرت، همانگونه که در کار نبود و رسل‌الله، بزرگ‌ترین پیامبران الهی و سرور فرستادگان خدا بودند، در این گونه امور نیز استعدادی بی‌مانند و لباغی بی‌نظیر از خوششند نشان دادند.

در هیچکی از میدان‌های نبرد پای نهادند، مگر درست در اوضاع و شرایط متناسب، و با چنان شیوه‌ای که مقتضی حمام و احتیاط و دلاری و شجاعت و ندبی و

---
1. صحیح البخاری، ج. 1 ص. 240، ص. 626. ص. 25، ص. 571، زاد المعاد، ج. 3، ص. 451.
2. سیرت ابن هشام، ج. 2 ص. 543-544.
کیاست بود. به همین جهت، در هیچ‌یک از معرفت‌های کارزار که یکی در آن نهادند، به خاطر آن‌ها احیاء‌ای تخلیه‌ای از حکم‌های و صواب کرده‐بشناسید. با در مرحله‌ای از اندیشه‌های سازگاری لشکر، و مستقل گردانده‌اند آن در مراکز استراتژیک، یا در اختیار گرفتن بی‌بهنگی‌های واقعی، یا برقرار کردن مستحکم‌ترین اقدام‌ها، یا برگزیدن بی‌بهنگی نقصه و تندی در یادگیری و کارزار، دچار کوچک‌ترین لغزش‌های شده بیشتر، کارزار به شکست نیاگامید. لعله بر عكس، در تمام آن گیروگراها ب به اثبات رسانیدن که از نوع دیگری قدرت فرماندهی برخوردگان که با مظاهر فرماندهی دیگری که دنیای بشری آن را می‌شناختند، متفاوت است.

شکست‌های زودگذری نیز که در جنگ‌های یک‌دوم، ناشی از زندگی و شنیدنی برخی از افرادی از افراد لشکر، در جنگ‌هایی، و یا ناشی از انحرافات برخی از سیاست‌ها نسبت به اوامر مؤکد، ناپایداری، و واگذاری نتیجه‌ها و انعطافاتی بود که پیامبر کرم -صلى الله عليه وسلم- بر پایه نقض‌های حکیم‌انگی‌خویش بر آنان فرض گردانده بودند، و از نظر امور نظامی و رژیم‌های به آنها می‌پردازند.

در همین دو غزوه بزرگ نیز، به هنگام هزیم‌های و شکست‌های مسلمانان، حضرت رسول‌الکرم -صلى الله عليه وسلم- اوج توجه خودشان را در زمینه تنظیم و نظامی نشان دادند؛ چنانکه شخصاً روابطی دشمن ایستادگان کردن، و در پرتو حکم‌های همان‌داشت جوان‌دنده شده‌اند را از رسم‌ها به آنان‌هاشان نامیده‌ساختند، چنانکه در جنگ‌های یک‌دوم؛ یا آن‌ها مسری چنین یا تغییر بدهندکه درین‌بیچه‌ی شکست به پروری تبدیل گردید، چنانکه در جنگ‌های عظیم روز داد. در صورتی‌که چنین بحران‌های سهمگین، و این چنین شکست‌های کمرشکن، مشاعر فرمانده‌ها را از کار ماننداد، و بیدرتن آثار سوء را بر اعصاب آنان برخای می‌گذارد، تا آنگا به معمول با جز راهی بی‌خشیدن جان خودشان برای‌ان که ممکن نمی‌ماند.
این، تنها نتیجه بررسی از زاویه‌های اقتصادی و شناسایی است؛ از زاویه‌های درگیر
نیز اگر بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- توانستد
به واسطه این غزوات امنیت و صلح و صفا را بر آن مناطق جنگ‌زده و پرآشوب
پدید بیاورد، و آتش فتنه‌های گوناگون را خاموش سازند، و در نبرد اسلام با
پرستی، صوق و شوکت دشمنان را درهم بشکند، و آنان را ناگزیر گرداند تا با
انحراف مصادره کند، و راه ایشان و یارانشان را برای نشر دعوت اسلام باز
بگذارند؛ و در گرودار این کارزارها -دستا- یاران مخلص و پاک‌بخش خویش را از
آن کافران مسلمانان نما، که نافاهن را زیر نقب ایمان پنهان کرده بودند، و همواره
در پی نبرنگ و خیانت بودند، بازنشستند.
از این گذشتگی در دامان این غزوات و سراپا و حرکات و سیاست، پیامبر گرامی
اسلام، شماری چشمگیر از فرمان‌های نظروی را تبریت گردید، که پس از رحلت
انحرافات با پارسایان و رومیان در میدان‌های نبرد عراق و شام روانه شدند، و از
نقطه‌نظر نقشه‌های جنگی، و کارگردانی صحت‌های نبرد، بر آنان فائیق آمدند، و تا
آنگاه پیش رفتند که توانتند آنان را از شهر و دیار و خانه و کاشانه و پاغا و
پستانه و آهه و کشتارها و اماکن خوش‌گذرانی و نزاع‌های ایشان سردر آوردند و بیرون
گردانند، و دارایی‌ها و اموالشان را تصاحب کنند.
همچنین، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- توانستند، در پرتو این غزوات، برای
مسلمانان مسکن و زمین زراعی و زمین‌های اشغال مزارع آورده و حتماً توانتند,
مشکلات فراوان پناه‌گذارانی را که آواره و تهیه‌کننده بودند، حل کنند، و اسلام و
سازوری غنی و اسب و شتر و مال و مال برای سپاهیان اسلام فراهم سازند؛ و
مهمتر از هر چیز بودن آنکه ذرهای ظلم و ستم وا طغیان و سرکشی و تجاوز در حق
بندگان خدا روا دارند، همه این نتایج را به دست آورند.
از سوی دیگر، پیامبر پژوه اسلام، انگیزه‌ها و آرمان‌هایی را که پیش از ظهور اسلام و در عهد جاهلیت کازارها و جنگ‌ها بر پایه آنها شکل می‌گرفت، به کلی تغییر دادند. پیش از عهد رسالت حضرت خمیت مرتبی، جنگ‌های عبارت بودند از غارت و چاول و کشتار و شبیخون و ستم و تجاوز و دشمنی و خوانخواهی و انتقام‌جویی و ضعیف‌کشی و ویرانگری و از میان بردن آبادانی‌ها و هنگ حرمت زنان، و اعمال خشونت و سنگدیلی نسبت به افراد ناتوان و کودکان و کبریان، و اهلاک حرش و نسل، و بهبوده گرایی و فسادگی‌زی؛ اما، در پرتو آین اسلام، جنگ به صورت جهاد برای رهاسازی انسان از نظام خشونت و دشمنی، و برقرار کردن نظام عدل و انصاف، درآمد، و نظام جنگ به براساس پایام شدن ضعیف توسط قوی پایه ریزی شده بود. به نظامی دیگر تبدیل شد که در آن نظام آقوقا همواره ضعیف درنظر گرفته می‌شد. تا داد ضعفاً را از آنان بستند. طبیعت چنین متحول گردید، و به صورت جهاد و نداکاری درآمد، و منظور از آن فرایگردهای آن دسته از مردان و زنان و کودکان ناتوان تعیین شد که پیوسته می‌گونند: خداوند مرا از این شهر و دیار که مردم آن ستمکارند پیرو پاور، و از سوی خودت برای ما سرپرستانی بگمار، و یاورانی دلسوز یافست!.

جنگ به کلی تغییر چهت داد و پس از چهادی گراپید که هدف و آرمان آن باکسازی زمین خدا از نبرگ و خیانت و گناه و تجاوز و برقراری و گسترش امیت و مسلمان و رأفت و رحمت و جوانمردی و رعایت حقوق دیگران بود.

پیامبر غرام اسلام، در انتای سراها و غزوات، عمل آیین‌نامه جنگ و جهاد در اسلام را تدوین کردند، و مقربانی را وضع کردند، و لشکریان و فرماندهان زیرمت، خودشان را با آن مقترات آشنا کردند. و به رعایت آن علماً گردانیدند، و تحت هیچ

1- مضمون آیه 75 سوره نساء.
عنوان و در هیچ شرایطی، اجازه نمی‌دادند که از آن مقررات تخفیف کنند. چنانچه
سلمان بن برامه از پدرش روایت کرده است که وی می‌گفت: رسول‌الله علیه وسلام- هرگاه امیری را بر لشکری می‌گامردند تا فرماندهی سری‌های را به یکی
از پاراداش و امو گذارند، وی را به ویژه به تقوای خداوند عزّو جل سفارش
می‌کردند، و به او توجهی می‌کردند که با همراهانش که همه مسلماناند، رفتاری نیک
داشته باشد؛ آنگاه می‌فرمودند:
(اغوزا بسم الله، فاتلوا من کفر بعنّالله، اغوزا، فلات‌نالا تغذرو، ولا تكلموا، ولا
تغلبوا ولیدا...)!

بناً خدا بجگید، در راه خدا؛ با کسانی که به خداوند کافر شده‌اند کارزار کنید.
بجگید، اما دست به خیانت و نیرک نازید، و مثله تکنید، و کودکان را تحت هیچ
عنوان نکشیدا!»

و همواره به تسری و مساعدت توصیه می‌کردند و می‌فرمودند:
(پسرها ولا تنصروا، وسکروا ولا تنفروا). 1

اکرها را برای زیردستانت آسان کنید، و آنان را با سختی و دشواری‌ها تنهای
مگذراند، و مردم را به خودتان گرایش دهید، و از خودتان مرادا!»

هرگاه حضرت رسول‌الله علیه وسلام- خلیفه را فتوحه می‌کردند، بی‌آن شیخون نمی‌زدند، و صبر می‌کردند تا پرمیاد
فرآ برسد، و یاد و بی‌بانشان را به شدت از آتش زدن خانه و کاشانه مورد نهی
می‌کردن. همچنین زیر شکنجه گشتند، و کشتن و زدن و بستن زنان، به شدت مورد
نهی آنحضرت بود، و از غارت و چاول تا آنجا نهی آنحضرت مؤکد بود که
می‌فرمودند:

1- صحيح مسلم، ج. 2 ص. 82-83: المعجم الصغير، ج. 1 ص. 123، 187.
لا تجهز على جريج، ولا تتبعن مدرباً، ولا تقلقن أسرىً!

مجروحان، را نكسيد؛ و فاربان، را تعقيب نكسيد؛ و اسيران، را به قتل نرسانياً!

پنامبر بزارگ اسلام این سنگ را تنبیه فرومود ہوئ بہ سفر نیاپد کشش شدید، و از کشش کافرانی کہ همیہمان مسلمانان باشند به شدت نہی مکردن، تا آنجا کہ می فرمودند:

(من قبل معاهداً لم برح رانتیہا الجنة، وان رجحاً لتوجد من مسيرة اربعین يوماً).

هر کس کافری را کہ همیہمان مسلمانان است به قتل برساند، بیوی بهشت به مشام نخواهد رسید، با آنکه بیوی بهشت از چهل سال راه به مشام می رسدًا!

پنامبر بزارگ اسلام، با تأسیس و تبین این اصول و قواعد ارزشمند، صحبه‌سای جنگ و نبرد را از پلیدی‌ها دوران جاهلیت پاکازی کردن، و آن را به جهادی پاک و مقدس مبدل گردانیدند.

---
1 - براى تفصيل مطلب، نکذ زاد المعاد، ج 2، ص 64-68.
فصل پانزدهم
عام الونفود

تم有用的
فتح مکه- چنانکه پیش از این گفته- غزوهای سرونوشت ساز بود که به طور قاطع مرگ آیین و ثبوت را به همراه داشت. در پرتو این فتح یزدگر، قوم عرب حقت را از باطل پاژشناختند، و تردیدها و شبه‌های از اذهان آنان زدوده شد، و برای گردن نهادن به اسلام از یکدیگر سپرتن گرفتند.

علیه و المسلمه گوید: ما در کنار جاه آبی زندگی می کردیم که محل عبور و مرور مدرم بود. کاروان‌بان پیوسته به ما می‌گذشتند، و ما از آنان سؤال می‌کردیم: چه خبر؟ چه خبر؟ این مرد کیست و چه می‌گوید؟! منظورمان پیغمبراکرم -صلی الله علیه وسلم- بود. در پاسخ ما می‌گفتند: این مرد می‌پندازد که خداوند او را فرستاده است، و به او وحی می‌رسانند، و می‌گوید: خداوند حقیقی و حقیقی فرود می‌آید، و من آن کلام خدا را آنچنان از بر کرده‌ام، که گویی در سه‌ندام نقش پستانه است. قوم عرب اسلام آوردن شان را موقول به فتح و پروزا حضرت رسول اکرم -صلی الله علیه وسلم- گردانیده بودند، و می‌گفتند: یو ابآ قوم و قیله خودت واگذاریدا! اگر برابیرشان غله یافت معلوم می‌شود که پیامبر راستین است؟! بی‌بیاری، وقتی که فتح مکه به وقوع پیوست، هر طابیعه و قیبله برای اسلام آوردن شتاب گرفتند. پنجره‌های بارا از دیگر افراد قوم و قبله‌اش برای اسلام آوردن شتاب گرفت، و چون به نزد قوم خود برگشتند، گفت: بخدا، از نزد پیامبر راستین خداوند به نزد شما آمدید. ایشان فرمودند: فلان نماز را در فلان وقت بگزارید، و فلان نماز را در فلان وقت؛ و هرگاه که وقت نماز دیگر می‌رسد، یکی از شماها اذان بگوید، و هر که از میان شما...
قرآن بیشتری می‌داند پیش‌نمای شما گردد....)

اين حديث دلالت بر آن دارد كه تا چه اندازه فتح مکه در تغییر اوضاع و شرایط، و
عزت به‌خشیدن به اسلام و مسلمین، و موضوع‌گیری قوم عرب در برابر مسلمانان، و
گردن نهادان آنان به اسلام، مؤثر بوده است. این آثار و بركات فتح مکه، پس از
غزوه تیبوک دو چندان گردید، و به همین جهت است كه مشاهده می‌کنیم، هیأت‌های
ناماینده‌گی طوایف و قبایل مختلف عرب یahi در این دو سال- سال نهم هجرت و
سال دهم هجرت- آهنگ میدنی می‌کند، و مشاهده می‌کنیم که مردان فوج فوج به
دین خداوردند، چنانکه لبکار اسلام به هنگام فتح مکه متشکل از ده هزار رزمنده
است، اما، در غزوه تیبوک، در شرایطی که هنوز یک سال تمام از فتح مکه نگذشته
است، آمار سباپیان اسلام به سی هزار رزمنده می‌رسد، و پس از آن، در جهان‌نوداد
دریابی از مردان مسلمان رزمنده را- بالغ بر یکصد هزار یا یکصد و چهل و چهار
هزار- می‌نگریم که پرآمدان رسول خدا موج می‌زنند، و نواي لبک لبک و تکبر و
تسبیح و تحمید آنان در هر كران طی تندفاس می‌گردد، و سرتسار سرژمین حجاری
را به لرزه درمی‌آورد.

وفوه. هیأت‌های ناماینده‌گی
شمار هیأت‌های ناماینده‌گی اقام و قبايل كه به مدينه آمندند، بنا به گزارش
نويسندگان كتب مغازي، از هفتاد درمي گذرد، و برآو ما امكان ندارد كه به يکايک
آنها پرآمد، و شرح و بسط و تفصيل مطالب پرآمد آنها چندان فايده‌اي نخواهد
dاشت. از این رو، تناها به مواردی از آنها به طور اجمال می‌پرآمد که از نظر
تاریخی حائز اهميت باشند، و از چهاری چشمگیر باشند. ضمناً، خوانندگی این كتاب

1 صحیح بخاری، ج.۲، ص. ۶۱۱–۶۱۲.
برای دیدار حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- دیدار داشته است. دیدار نخست آن در سال پنجم هجرت با یک مشترک است.

مادی از این قبیله -به نام شجیئ بن حبان- برای تجارت به مدت زمان و هدیه داشت. یک بار که پس از ورود به اکرم -صلى الله عليه وسلم- به قصد تجارت به مدتی در برگشت به وارد شد، با این اسلام آشتی شد و اسلام آورد، و با نامه‌ای از پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- که برای قوم و قبیله او نوشته بودند، بسوی قوم خود بازگشت. آن‌ان نیز اسلام آوردند و در یکی از ماه‌های حرام در قابلیتی متشکل از مخاطبی با چهارده تفریر بر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد شدند، و در آن دوران، راجع به احکام سودگین خود و احکام نوشته‌ها از آنحضرت سوال کردند. ارزیابی آن جماهیر، آستانه عصری نام داشت که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دربارة او فرمودند:

(ین فیک خصلتین یجمه‌اً الله: الحلم والاًناة).

در وجود تو دو خصلتی که خداوند آن دو خصلت را دوست دارد: برداشتر و برحوصولی.

دومین دیدار آنان با پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- در سال نهم هجرت، سال ورود حیات‌های نمایندگی. بود که در این دیدار، شمار اعضای حیات نمایندگی آنان چهل تن بود، و یکی از آنان جارود بن علاء عبدی بود که نصراطی بود و اسلام آورد، و مسلمانی نیک گردید.

1- شرح صحيح مسلم، توزیع ج. ۱ ص. ۳۳؛ فتح الباري، ج. ۸ ص. ۸۵-۸۶.
2. وقّد دوسی: ورود هیأت نماینده‌ای بین قبیله در اولین سال هفتم هجرت بود، هنگامی که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- درگیر غزوی خیر بودند. نیز، پیش از این داستان اسلام آوردن طفل بن عمرو دوسی را آوردند. همچنین، هنگامی که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- هنوز در مکه بودند اسلام آورد: آنگاه یک بسیار قوم خوشی بزگشته و پیوسته آنان را به اسلام دعوت می‌کردند و آنان از دعوت وی استقبال نمی‌کردند. تا چنان که از آنان قطع امید کرد و نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بزگشته و از آن‌ها حضرت درکنواست کرد که قبیله دوس را نفرین کند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به آنان دعا کردند و گفتند:

(الله‌هم اهد دوسی)

بازخداها، قبیله دوس را هدایت فرمایید

دری نگذشت که دوسیان اسلام آورند و طفل به افکار هفتاد و هشتاد و ده‌ستار خانوار از مردم قوم و قبیله‌اش در اولین سال هفتم هجرت، هنگامی که پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- درگیر فتح خیر بودند، به مدتی آمدند. و از آنجا به حضرت رسول‌الکرم -صلى الله عليه وسلم- در ناحیه خیر پیوست.

2. پیک فرُوه بن عمرو جَدّمی: قرُوه‌یکی از فرماندهان عرب‌نزاد رومیان، و کارگزار آنان در مناطق عرب‌نشین وابسته به آنان بود، در ناحیه معاون و اطراف آن در سرمزین شهر داشت. انجیزه اسلام آوردن وی جنگجویی و دلواری و شجاعتی بود که از رزمندگان مسلمان در تبر کاردار در سال هفتم هجرت مشاهده کرد. وقتی که اسلام آورد، پیکی به نزد پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- فرستاد تا اسلام آوردن وی را به اطلاع آن حضرت برساند. و استری سفید به ایشان هدیه کرد. رومیان چون از اسلام آوردن وی باخبر شدند، او را دستگیر و بازداشت کردند. آن‌گاه وی را میان ارتداد و مغز مخیر گردانیدند. وی نیز مغز را بر ارتداد
برگزید، و او را در سرزمن فلسطین کنار چاه آبی که به آن عفراء می‌گفتند؛ پر دار آویختند، و پس از آن گردش را هم زدند.

۴. عبدالله، این وفق، در پی بازگشت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از جَعْرَانِه در سال هشتم هجرت به نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ظُلَي. شرح قضیه از این قرار است که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سبب‌های را متشکل از چهارصد تن از زرمندگان مسلمان آماده کرده بودند، و آنان را امّور کرده بودند که بر ناحیه‌ای خاصی که قبیله صندا در آن ساکن بودند بنازند. در همان این که سری مذكور در ناحیه صدر قنطره ارودی زده بودند، زیادِ بن حارثة صدای باشر شد و نزد پیامبر امام -صلى الله عليه وسلم- آمد و گفت: به عنوان نماینده‌ای از جانب قوم و قبیله‌ام نزد شما آمدَم! لشکریانتان را بازگردانید، منهی قوم و قبیله‌ام در اختبار شما! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- زرمندگان مسلمان را از ناحیه صدر قناته بازگردانیدند. صدایی نیز بسیار قوم خود بازگشت و آنان را برای دیدار رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- تشویق کرد. پانزده تن از آنان نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمدند، و اسلام آوردن و با انتحار فرستند و با انتحار فرستند. و آنان را به اسلام فراخواندند، و اسلام در میان آنان گسترش یافت، نا-

چاپی به یکصد تن از آنان در حجه‌الوداع به انتحار فرستند.

۵. کعب بن زهیر بن ابي نسيم؛ وی از خاندان شعراً بود، و یکی از بزرگترین شعرای عرب. که پیروسته نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- را هجو می‌کرد. وقتی که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در سال هشتم هجرت از غور به طائف بازگشتند، برادر کعب بن زهیر، بیچرین کعب به وی نامه‌ای نوشته‌ای بازگشتند که راست ممکن می‌کرد و راست ممکن می‌کرد که راست ممکن می‌کرد و راست ممکن می‌کرد والآز در داده‌اند به قتل رسانیده است، و دیگر شعراً شریش به هر سوی
گریخته‌اند. اینک، اگر جانی را دوست داری بنزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم-
بشتاب، که وی هرگز کسی را که تانینه به نزد او برود نخواهد گشت، و اگر چنین
نیم کنی جانی را بردار و به سویی بگریزی! از آن به بعد، فیماین این دو برادر
نامه‌گاری‌های مكرّر صورت پذیرفت، و از سویی دیگر دنیا درنظر کعب تهر و تار
شد، و بر چان خوشی ترسید، و به مدتی آمد، و بر مردی از قبیله چجه‌ه وارد شد، و
با او ناماز صبح را گزارد. وقتی نماز به پایان رسید، به پیشنهاد آن مرد چجه‌ی به نزد
رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رفت و در کنار آنحضرت نشست، و درانت را در
 حالیکه پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- او را نمی‌شناختند در دشت آنحضرت نهاد
و گفت: ای رسول‌خدا، کعب بن زهیر آمده است تا توهی کند و اسلام یا باورد، و از
شما امان می‌خواهد! اگر من ای را به نزد شما بباورم، توهی و اسلام او را می‌ذیرید؟
فرمودند: آری! گفت: من کعب بن زهیر هستم! مرتی از انصار خواه را بر روي کعب
اندخت و از آنحضرت اجازه خواست که گردن چو را یاند. پیامبر کر گرام اسلام
فرمودند:
(دعا عندک، فإنه قد جاء تانيًا نازعاً عنده كنان عليه).»
دست از وی بدار؛ وی آمده است تا توهی کند، و از کردارهای پیشین خوددست
بکشد!»
در آن حال، کعب بن زهیر قصد مهور خواه را خواند، که نخستین بیت آن چنین
بود:
بانت سعاد فقیله اليوم مبیل
میم آثرها لعم یافد مکبول
«سعاد کوچ کرده است و دلم در فراق او اینک جریحه‌دار است و در پی ای چونان
اسیری که برا ای فقیه دناد باشند دست و پای در گل و زنجر دارد!»
از جمله أبئات ابن قسيمه كه طي آنها از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بوزش
مطالبة، و آنحضرت را ما ستاید، أبئات ذیل است:
نبت أن رسول الله ﷺ وعند
والعفو عند رسول الله ﷺ مامول
مهلا هداک الذي أعطاك نافلة الم.
قرآن فيها مواعيظ وتفصیل
لا تأخذني بأقوال الراشا وليم
أذنب ولو كثرت فی الافايل
لقد أقوم مقاما لیقوم به
أرى واسمع ما لیسمع الیث
لظل يرعد الآن أن يكون له
من الرسول باذن الله تنویل
حتی وضعت يمينی ما أنازعه
فی كف ذی نقمات قیل الیث
فهلوا آخرو عندی إذ أکله
وقیل: إنک ممنوب و مستول
فی ضیغم بضرا ئ الأرض مخدر
فی بطن أشر غیل دونه غیل
إن الرسول لنور يستضاء به
مهد من سیوف الله مسلم
با من گفته‌اند که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مرا تهدید کرده‌اند! اما، از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- همواره امید عفو و گذشت می‌رود;
آرام ترا همان خداوندی که پیشگو قرآن را به شما ارزانی داشته است که در آن موعظه‌های فراوان و تفصیل و تیبین مطالب موجود است شما را رهمن می‌گردید;
مرا به گفته خرچ‌پنا بپزه‌وست تکنید؛ من غنای تکردردم، هرچند درباره منحرفهای زیادی زده باشند;
من در مقام قرار گرفته‌ام و چیزهایی را می‌بینم و می‌شنوم، که اگر فیل جای من بود و می‌شید;
پیوسته بر خود می‌لزدد؛ مگر آنکه از جانب رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به اذن خدا برای او عنايت و رحمتی می‌رسید!
تا آنکه سراجاندا، دست راست خوشی را، پی یهچگونه مخلوطت و زراعی در دست کسی قرار دادم که مردی انقام گیرندن است، و قول و حرفش، قول قطعی است؟ و او بدان هنگام که با او دارم سخن می‌گویم، و به من می‌گوید: چنین و چنین به تو نسبت داده‌اند، و چنین و چنین را باید پاسخگو باشی! برای من پرهیزت تر و ترسناکتر است،
از شیر نری که در بیشه‌ای پر دار و درخت در ودای غیر کمین کرده باشد و درختان انبوه او را دری‌گرفته باشدا!
آری، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نور است که همگان از پرتوا و روشنی می‌گیرند، و در میان شمیشهای خدا، شمشیری ممتاز و از نیام برکشیده است!
در ادمة قصیده، مهاجران قریش را مستوده است؛ زیرا، هیچ‌کس از آنان به هنگام ورود کمب چز به خیر و تکی سختی نگفت، و در انتای مهی و دیوانی مهاجران، از آنها که یکی از انصار از پیامبرآکرم -صلى الله عليه وسلم- اجازه خواسته بود که
گردن وی را یزنند، در پوشش مهار مهاجران به کنایه قصد تعمیر به انصار را
داشت؛ چنانکه گوید:
یکشان مشی جمال الزهر یعصمهم
ضرب اذآ عردهسود التنابل

همچنین اشتراز مرخونه راه می‌روند، و هرگاه سیاهان به هیبت متعرض ایشان
شدند، ضربات شمشیرسان از آنان پاسداری می‌کنند!

بعداً، زمانی که اسلام آورده و مسلمانی نیک گردید، در قصیده‌ای جدایانه انصار را
نزی مهد کرد، و آن قصیری را که نسبت به آنان منتفی گردیده بوده، جهان کرد.
در آن قصیده چنین می‌گوید:
من سراد کرم الحیاة تلاوژ
فی مقرب ممن صالحی الاختیار
ورشونا المکارم کبیرا عین کبایر
این الخیار هم ینس‌الاختیار

هر آنکه گنگیدنی با پرامات را خوش دارد، یاد که همواره در میان جماعتی
از شامی‌سنگ انصار بسر برده؛
آن آنان ارجمندی و پرامات را نسل اندر نسل به ارد بردانند، و برایستی که نیکان
همواره فرزندان نیکان خواهند بود.

۶. وفى بنی فهد: این وفى در ماه صفر سال نهم هجرت فردا دارد. همدیا
تن بودند، از جمله حمزة بن نعیمان. وقتی از آنان پرسیدند: کیستند و از کجا
می‌آید؟ سنکرگوی آن هیأت گفتند: ما بنی غذیرام، پرادان مادری فُصی! ساییم آن
کسان که قُصی را پرا یاردیم، و خرآه و بنی بکر را از وادی مکه بیرون رانده‌ایم! ما
خواشاندیا وو وابستگی‌ها با شمار دامری! نیپا کردم! آقرم! صلی اکرم! وسلام! از آنان
استقبال کردند، و موهخ فتح شام را به آنان دادند، و آنان را از مراجعه به کاهنان نهی
فرمودند، و از سربرویان حیوانات مطابق آیین جاهلیت، بازداشتند. اعضای این هیأت
همگی اسلام آوردن و چند روز در مدتی اقامت کردند و آنگاه بازگشتند.

7. وفتد بینه، این وفدت در ماه ربيع الأول سال نهم هجرت به دیدار رسول خدا-صلى
الله علیه وسلم- آمدنی، و یک روز در مدتی اقامت کردند. رئیس هیئت، ابوزیبی
دبیره مهمانی دادن و پذیرایی کردن از آنحضرت سوال کرد که اینا اجرا و ثوابی
دارد؟ رسول خدا-صلى الله علیه وسلم- فرمودند:
نعم، وکل معرفته صنعه، غی اور فقیر فهو صدقا.

اوزیر وزیری و احسانی که در حقٔ آئین‌نامهٔ باقی‌ماند روا داری صدقه
محسوب می‌گردد!  
همچنین، دبیره مهمانی مهمانی سوال کرد؛ فرمودند: (ثلاث آیام) سه شبانه‌روزًا درباره
گوسفند گمشده سوال کرد؛ گفتند: (هی لک اولسته) از آن توسط یا، از
آن برادر تو یا از گرگا! دبیره شتر گمشده سوال کرد؛ فرمودند: (ما لک وله؟ دعه
حق بجده صاحب) به آن چه کار داری؟! آن را واگذار تا صاحب پدایش کندا

8. وفتد ثقیف. ورود این هیأت در ماه رمضان سال نهم هجرت بود. داستان اسلام
آوردن آنان به این شرح است که سر کرده آنان غروه به مسعود ثقیفی پس از
پازگشت حضرت رسول کرده-صلى الله علیه وسلم- از گرگا ظرفی که دوباره سال
هشتم هجرت، پیش از آنکه به مدتی برسرد، نزد آنحضرت رفت و اسلام آورد. آنگاه
بسیجی قوم خود پازگشت و آنان را به اسلام دعوت کرد، و آنجا که سرور قوم
خود بود، و همه گوش به فرمان او بودند، و او را از اشترا جوانان پیشتر دومست
داشتند. گمان می‌کرد که از او فرمان می‌رود. اما، هنابکه آنان را بسیجی اسلام
فرایندی، از هر سوی بر او تیر باریدند، و او را به قتل رسانیدند. پس از آن چند ماه
گذشت، و با یکدیگر به رایزی پرداختند، و به این تیپجه رسیدند که تاب و نوان
جنگیدن با اعراب ساکن اطراف منطقه خودشان را تدارک دادند و آنان هم با پیغام اسلام بیعت کردند. این بود که همگی بر آن شنادن تا مردی را به نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پیفرستند. در اینباره به عبدالبیل بن عمرو سخن گفتند، و پیشنهاد شان را با او در میان نهادند. وی نذیرفت و از آن ترسید و وقتی بزارگردید، با آن همانگونه رفتار کند که با عروه کردند؟ گفت: من چنین نخوانم. مگر اگر مردانی چنده را هنگامی نیز دو تن از هم پیماناتاشان و سه تن از بین مالک را هنگامی نیز ساختند و جمعاً شش تن شنادن که عثمان بن ابی عاصب ثقفی یکی از آنان بود و از همه آنها جواهر بود.

و وقتی هیأت نقابندگی ثقیف در رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد شدند، برای آنان قبیله در گوشه مسجد زنده تا در آنجا اقامت کنند و قرنآ بشوندند، و مردم را هنگامی که نمای می‌گزارند بیپرند. آنان در آن مکان اقامت کردند و نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد و شد می‌کردند، و انتحارهای ایشان را به اسلام دعوت می‌کردند؛ تا جایی که رئیس آنان هیأت درخواست کرده که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- برای آنان صلحنامه‌ای بنویسنند، و با ثقیف صلح کندن بیشتر به ایشان اجازه دهدن که زنا بکنند و شراب بنوشند و ربا بخورند، و بی ترکه‌گشان لات را به آنان وگزارندند، و آنان را از نمای معاون کنند، و از آنان نخواهند که بیت‌هایشان را به دست خودشان بیشکند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- حاضر شنادن هیچ‌کس از درخواست‌های ایشان را پذیرفتند. با یکدیگر خلوت قرندن و مشورت کردند، و چاره‌ای جز این نیافتند که در برابر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- تسليم شوند. نزد آنتحارهای بازگشتند و تسليم شنادن و اسلام آورندند. و شرط کردن که شخص رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- درهم شکستن بیت بزرگ‌دان لات را بر عهده بگیرند، و مردم ثقیف هرگز با دستان خودشان آنها درهم نشکنند. پیامبر اکرم -صلى
الله علیه وسلام- این درخواست آنان را پذیرفتند، و برای آنان دستکشی نوشندند، و عثمان بن ابی العاص ثقفی را امیر آنان گردانندند، زیرا، پافشاری و علاقمندی وی نسبت به تفهیه در دین و فراگیری معارف اسلام و تعلیم قرآن از همه آنان بیشتر بود.
سرگذشت وی از این قرار بود که هیأت نمایندگی ثقف همه روزه وقت الامداد نزد رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- می‌رفتند و عثمان بن عاص را در کنار پدر و بانو خویش می‌گذاشتند. وقتی پازی و گشتند و به هنگام شدت گرما پیش از ظهر به خواب نیمروزی می‌رفتند، عثمان بن عاص نزد رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- می‌رفت و از ایشان درخواست می‌کرد که قرآن را ببرد و افراد کنند، و پیرامون معارف دینی سؤال می‌کرد، و هرگاه احتمالات را در حال استراحت می‌یافت پرای این منظورهاش بند ابوبکر می‌رفت.
عثمان بن عاص، بعدها، در آن ایام که قبل متفاوت عرب به ارتداد روی می‌آوردند، وجود وی برای قوم ثقف بسیار بزرگتر ارزیابی نیز بود. وقتی مردم ثقف عزم بر آن جزم کردن به مرثیه گردند، به آنان گفتند: ای جمعیت ثقف، شما آخرین مردم مهیج به‌واسطه اسلام آوریدید؛ نخستین مردمی نباشید که مرثیه می‌شوید! و همین سخن او باعث گردید که مردم ثقف از ارتداد خودداری کنند. و بر آین اسلام ثابت قدم بمانند.
هیأت نمایندگی ثقف به نزد آنان پازگشتند، و ابتدا حقيقة مثلب را از آنان کمیسیون کردن، و آنان را از چنگ و کاورزور ترسایندند، و دلتنگی و اندوهگی از خود نشان دادند، و برای آنان باز گفتند که رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- از آنان خواسته‌اند که اسلام بیاوردند، و زنا و شراب و ویا و دیگر محرمتان اسلام را ترمک کنند، و گرنه با آنان خواهند چنگیدا! مردم ثقف را کبیر و نخوت جاهالیت فراگرفت، و به مدت دو تاسه روز بای چنگ آماده شدند؛ اما، مخاوندند در دلهاشان ترس و وحشت افکندند، و به هیأت نمایندگی خودشان گفتند: نزد او برگردید، و آنچه را که
خواسته است انجام بدهید؟ در آن هنگام، نمایندگان تفیق حقيقة- امر را آشکار کردنند، و مصالحهای را که با پامبراکرم- صلی الله علیه وسلم- انجام داده بودند گزارش کردنند، و مردم تفیق همگی اسلام آورندند.

از سوی دیگر، رسول‌الله -صلى الله علیه وسلم- مکتبی را برای ویران کردن بندی آذین کردنند، و خالدین ولید را بر آنان امر گردانندند. مغیره بن شعبه از چای برخاست و تیتر بزرگ را به دست گرفت و به یارانش گفت: بخدا هم اینک شما را از دست مردم تفیق خواهی خندیدا! تیر را بلند کرد و ضریبی زد و بر روی زمین افتاد و شروع به دست و پا زدن کرد. مردم طائف بر خود لزیدند و گفتند: خدا به دورا! بت بزرگ مغیره را کشت! ناگهان مغیره از جای برجست و گفت: خداوند چهره‌هایتان را زشت گرداند! این تهای از سنگ و شن بیست نیست! آنگاه به یک بنکه کوبید و آن را شکست، سپس بر فراز بالاتین دیوار آن یک پرآمد، و به انتهای او مردان دیگر بالا رفتند. و بنکه را ویران و با هر یک کردنند: حتی پی و پای بست آن را نیز از زمین درآوردند. و زبور‌الات و جامه‌های لات را برکنندند، و مردم تفیق همچنان به‌هت زده تماماً می‌کردنند.

خالدین ولید با جمع‌آوری همراهانش نزد رسول‌الله -صلى الله علیه وسلم- باتشته و آن زبور‌الات و جامه‌ها را بجا گذاشت به‌زند آن‌حضورت بردن. رسول‌الله -صلى الله علیه وسلم- نیز همان روز آن غنایم را تقسیم کردنند، و خداوند را یک خاطر نصرت پامبرش و عزت به‌خشنده به دیش سپاس گزارندند.

۱. نامه پادشاهان پنجه. پس از باتشته نیاکرم -صلى الله علیه وسلم- از غزوه تبوک، نامه پادشاهان پنجه به دست آن‌حضورت رسید که عبارت بودند از: حارث بن
عبد كلال، تعم بن عبد كلال، نعمان، و بزرگ قبیله های ذیزعین و همدان و معافر.
نام پیک ایشان که بسوی پیامبر اکرم صلی الله عليه وسلم- فرستاده بودند، مالک بن
مرد رهاوی بود. وی را نزد آنحضرت فرستادند تا به اطلاع ایشان پرساند که آنها
اسلام آورده‌اند و از شرک و مشرکان جدایی اختیار کرده‌اند. رسول‌خدای صلی الله
عليه وسلم- نیز بسوی آنان نامه‌ای نوشتند و طی آن حقوق و تکلیف اسلام
اورندگان را تبين فرمودند، و به هم پیمان‌نگاری از جانب خدا و رسول امان دادند،
بشرط آنکه جزه‌ای را که بر عهده دارند ادا کنند. چند تن از اصحاب خود را نیز
بسوی آنان فرستادند و معاذین جبل را امیر آن جامعت گرداندند، و نیز او را والی
پخش علیای یمن مشتمل بر عدن و مناطق فی ماپین سکول و سکایی گرداندند، و
مقرر فرمودند که وی به امر قضاوت و داوری در امور جنگی پیردازد، و عامل
گرداوری زکات و جزیه باشد، و نمازهای پنجگانه را با همرامانش پگزارد.
ابوموسی اشعری را نیز والی پخش سفلای یمن مشتمل بر زیبید و مأرب و زمین و
ساحل گرداندند، و خطاب به آندو فرمودند:
(بسیا ولا تعرضا، و بشرا ولا تفرا، و تطاوعا ولا تخلفا)
«کارها را آسان سازید و دشوار نگردايید، و با مردم با روی خوش برخورد كنید و
آنان را از خوشی نرانید، و با یکدیگر همراه باشید و اختلاف نکنید»
معاذ بن جبل-رضی الله عنه- از آن زمان تا هنگام رحلت رسول‌خدای صلی الله علیه
وسلم- در یمن ماندند؛ اما، ابوموسی اشعری-رضی الله عنه- در حجهالوداع به نزد
آنحضرت بازگشت.

10. وفد همدان. این وفد پس از بازگشت رسول‌خدای صلی الله علیه وسلم- از
تبوک در سال نهم هجرت وارد مدتی شدند. رسول‌خدای صلی الله علیه وسلم- برای
آنان دستخط نوشتند، و آب و ملک‌هایی را که درخواست کردند، به نام آنان
 الكردن و مالكبن تَنَظَّرُ رَا امير آنان گرداَئِندِن، واَو رَا کارگزار خویش در ارتباط با مسلمانان قوم و قیبله‌اش قرار دادند؛ و بسوا دیگران خالدبن و لید را فرستادند تا آنان را به اسلام دعوت کند. خالدبن ولید مدت شش ماه در میان آن قوم اقامت کرد و به دعوت آنان پرداخت؛ اما، کسی دعوت وی را اجابت نکرد. آنگاه پامبراکرم- صلى الله عليه وسلم- علی بن ابیطالب را اعزام گردند و او را مامور کردند که رذیای خالدبن ولید را پیگیر و ماموریت وی را پیگیری کنند. علی بن ابیطالب نیز بسوا مردم همذان رفت و نامه‌ای را که از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به همراه داشت برای آنان قرائت کرد، و آنان را به اسلام فراخواند. همگی اسلام آوردند، و علی رسانه اسلام آوردن آنان را کتبا به اطلاع رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- رساندند. وقیما آنحضرت نامه علی بن ابیطالب را خوانند، به سجده افتادند، آنگاه سر از سجده پرداشت و گفتند: (السلام علی ہمذان! السلام علی ہمدان).

سلام بر مردم همذان! سلام بر مردم همذان!

11. وقیم بیش فاْزْؤُه: این وقد تز پس از مراجعت پیامبر گرامی اسلام از سفر تبوک در سال نهم هجرت وارد مدینة شد. عده آنان ده تا بیست نفر بود که آدم دیگرمرد بودند به آنی اسلام اقرار کنند، و از فحش و غلایی که بر مناطقیان عارض گردیده بود شکایت کردند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بر فراز مری برآمدند و دستتان مبارکشان را به دعا پرداشتند و دعاء باران کردند و گفتند: (اللهم اسق بلاذک و حانمک، وانشر رحمتک، واحی بلکه الیت. اللههم اسقنا مغنا مرتبا طبقا واسعا، عاجزا غير آجل، نافعا غير ضار. اللههم سقينا رجاء لا سقينا عذاب، ولا هدم ولا غرق ولا مشق. اللههم اسقنا الغيث وانصرنا على الاعداء)".

1- زادالمعاد، ج. 3، ص. 48.
بارخداوایا، سرزمین‌ها و چارپایانتا را سیراب گردان، و سفره رحمنت را یپگتران، و
زمین مردم‌های را زندگان کن. بارخداوایا بارانی به ما ارزانی کن که فرایدرس ما گردد، و
برای ما گاورا و سازگار، و گسترده و فراگیر باشد؛ بی‌درنگ از آسمان سرازیر گرد،
و ما را مفعول نگذارد، و به ما سود پرساند، و زبان‌متن نگردننده. بارخداوایا، باران
رحمنت را می‌طلیم، نه باران عذاب، و نه باران ویرانی، و نه باران غرق و سیلاب،
و نه باران نیا کشتنده و آنیان برنده، بارخداوایا. بی‌باران باربر، و ما را بر دشمنان
پیروز گردانه!}

۱۷. وند نجران. نجران، شهر پزگری بوده است در فاصله هفت منزل از مکه به
سمت بینه، که مشتمل بر هفتاد و سه آبادی بوده، و یک سوارکار تزیک از ابتدای تا
انهای آن را پکروژه طل می‌کردست، و یکصد هزار جنگجو داشته و تمامی مرمی
آن نصرانی بوده‌اند.

ورود وند نجران در سال‌های گذشته، و هیأت نماینده‌گی آنان مشکلی از صحت
مرد بود که بیست و پنج تن از آنان از اشراف نجران بودند، و در میان آنان سه تن
از پیشوایان و رهبران مردم نجران حضور داشتند. یکی از آنان را «عاقب» می‌گفتند
که امارت و حکومت نجران بر عهده او بود، و نام وی عبدالله‌المسلم بود. دومی را
سید، می‌گفتند که امور فرهنگی و سیاسی نجران بر عهده او بود، و نام وی ابی‌یزید
شرحیل بود. سومی را «استقاف» می‌گفتند که پیشوای دینی و رهبری رومنای اهل
نجران بر عهده داشت، و نام وی ابوحارثه بن علیم‌یه بود.

وقتی وند نجران به مدينی بردند، و با پیامبر اسلام دیدار کردند، آنحضرت از
آنان سوالاتی کردند، و ایشان از آنحضرت سوالاتی کردند؛ آنگاه، آنان را به اسلام
فرآی‌اندند، و قرآن بر آنان تلاوت کردند؛ اما آنان اسلام را نپذیرفتند، و از

۱- فتح الباری، ج. ۸ ص. ۹۴.
انتحضرت برسيدند كه درباره عيسى -عليه السلام- چه می‌گویند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آن روز در نگ کردندا تا این آيات برايشان نازل گردهد: 

{إن مثل عيسى ﷺ كمك ألم دم خلقه من نز ألم قال لق كم يفكون ألم انكم من ربك فلا
تكن من الممتنين "} فمن حاليك فيه من بعد ما جامده من العلم فقل تعالوا ندع أبناءكم ونساءكم ونساءكم ونفسكم ثم انتبه فتغفل لغة الله على الكافرين.

مثل عيسى در تزد خداوندن. مثل آدم است كه خداوندنوا أرا از نخاب برساخت. آنگاه به او گفت: بشوا و چنان شد. حق از جانب خداي توست، بنابراین، از شک آوردگان مباش. اینک، هر آنگک كه درباره عيسى با تو بگومگو کنند، پس از آنکه دانش حقیقی تو را رسیده است، به آن کسان بگو: باید، پرسايتان را یپرسايتان را و زناتنان را و زناتنان را و عزیزان و نزدیکانمان را و عزیزان و نزدیکانمان را فراخوانیم. آنگاه مباهل كنیم، و لعنت خداوندن را بر دروغ‌گویان ثابت و مقرر گردانیم!

صبع روز بعد، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در پرتو این آیه شریفی که بر آنتحضرت نازل شده بود، به آنان بازگفتند كه درباره عيسى بن مريم -عليهما السلام- چه می‌گویند. و آن روز وفدت نجرا و اگاردند تا در سار خوشی بندی‌شنند. سرانجام، از آنگک به گفته رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- درباره عيسى -عليه السلام- اقرار کننده، خودداری کردن. فردای آن روز، وقتی که که از پذیرفتند اظهارات پیامبر اسلام در ارتباط با سخنان درباره عيسى -عليه السلام- خودداری کردن. و حاضر نشدنند که اسلام بیاورند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آنان را به مباهل فراخوانندند. و خود آنتحضرت حسن و حسین را زیر عفای مخلصی که بر دوش

1- سورة آل عمران، آیات 59-61.
داشتند با خود آوردن، و قاطعه پشت سر ایشان راه می‌آمد. وقتی نجراپیان آن‌هیم به جدید و آمادگی را از سوی آن‌ها حکم دادند، با یکدیگر خلوت کردند و به مشورت پرداختند. عاقب و سید هر دو به یکدیگر گفتند: مبادله نخواهم کرد با خدا. اگر چه برای از راهروی ما قرار گیرد و مداخله کنند، نه ما روز رستگاری را خواهیم دید و نه نسل آینده ما، و بر روز زمان سر موی با یک ناگهان نزخواهند ماند. چگونه نابود گردید! بالاخره، رأی همگی آنان بر آن قرار گرفت که رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- را در کار خوشی حکم گردانندند. نزد آن‌ها حصار آمدن و گفتند: هرچه بخواهد ما به شما می‌دهیم! رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- پذیرفتند که از آن پس مردم نجرا جزیه به‌دنبال و بر سر سالانه دو هزار خلّه، یکهزار در ماه رجب، هزار سال، و یکهزار در ماه صفر، هزار سال، و هزاره خلّه یک اوقیه نقره، با آنان مصالحه کردند. و به آنان از سوی خدا و رسول اسّلام دادند، و آنان را به طور کامل در دیشبان آزاد گذاشته‌اند، و در این ارتباط برای آنان دستخطی نگاشته‌اند. هیأت نماینده‌گی مردم نجرا از آن‌ها حصار آمین را از جانب خوشی به‌دنبال آنان بفرستند. رسول خدا -صلی الله علیه وسلم- نیز امین ایسّت ابرعیده‌اند بن جراح را سوی مردم نجرا عزماً فرستانند تا وجه المصالحه را از آنان دریافت کنند.

از آن پس آن‌ها اسلام در میان مردم نجرا شیعه‌ای شدند، و چنان آورده‌اند که سید و عاقب پس از مراجعه‌ای که به آنان اسلام آورده‌اند، و نبی‌کرم -صلی الله علیه وسلم- علی را بسوی اهل نجرا عازم فرستادند تا مبالغ زکات و جزیه را از آنان وصول کند و به نزد آن‌ها حصار قرار گیرد، و پروا و اسباب که که قید کلمه زکات (صدقات) در این روایات در ارتباط با مواردی است که از مسلمانان یاد گرفته شد.

١ فتح الساردی، ج ٨ ص ٩٤-٧٥، ٩٤ ص ٣٢-٣٧، ٩٣ ص ٣٢-٣٩، روایات در باب چگونگی ورود و
96

۲۳ وَفِدَ بَنِي حَنِيفَةَ: وَرُوِّدْ هَيَآتَ نَمَائِندَگی بَنی حَنِيفَه بِه مِدِینَة نَیز در سُال نَهیم هِجرَت بُوَد. ایتَان هَفَدَن تِن بَوْدَنَد کَه کِیک از آتَان مُسِلِمَة کُذاب- مُسِلِمَه بن تُمامه بَن کُلَبی حَیبَبی حَارَث از مِرَدِم بَنی حَنِیفَه- بُوَد. وَفِدَ بَنی حَنِیفَه نَخَسَت بِه خَانَه مِرْدِی از اَنْصَار وَارْد شَنَدْنَد. آَنَگَاه نَزَد پَیامَرَکم- صلی اللَّه عَلیه وَسَلِیم- آَمِندَو و اسْلام آوَرُدَنَد. رُوایات در اَرْتَبَاط بَا مُسِلِمَه کُذاب مَخْلُوفَ است بَرْسی مَجمَع این رُوایات نَشَان مَیدَه که مُسِلِمَه از خَویشتن کِی و نَقوت و اَسْکِبَار نَشَان مَیدَه، وَتَمَام فَکر و ذَکْرِش رسِیدن بِه امَارت و سِروری بُوَدَه اَسْتَ و هَمَرَاء دِیگرِ اعْضَائ آن هَیآت در نزد رُسُول خَدَا- صلی اللَّه عَلیه وَسَلِیم- حضور نِیفَتِه است. رُسُول خَدَا- صلی اللَّه عَلیه وَسَلِیم- نَیز، ابتدَا خوَاسَنَت با گَفتار و رَفْتَار مُحْسِن دَل او را بِه دَست بیاَوَرَنَد، اَما وَقَتی که دیِدَنَد فَائِدَای نَمی بخَشَد از جَانَبَ او اَحْسَاس خَطر تَبیی کرَدنِد.

پیش از آن، نَبی اکرم- صلی اللَّه عَلیه وَسَلِیم- در عَالِم رُوَیَّا دیده بُوَدَنَد که گَنْجینه‌ه‌ای زمِین را نزد انْحَضَرَت آوَرُدَنَد. و از آن مِیان دو دَسْتَنِد زُرین بِه دَست انْحَضَرَت افتَادِه اَسْتَ، اما بَرَای دَسْت ایشَان بَدْرِگ است؟ و این مَطلَب باعْث اَنْدَو و نَگرانی ایشَان شَد. آَنَگَاه بِه ایشَان وَحی رسَید که در آن دو دَسْتَنِد بَدْمَنِد. انْحَضَرَت نَیز در آندو دَسْتَنِد و آن دو دَسْتَنِد در دم نَایِبِید شَنَدِند. حضور رُسُول اکرم- صلی اللَّه عَلیه وَسَلِیم- این دو دَسْتَنِد را که بِاِن اَوْصَاف در عَالِم رُوَیَّا دیده، بِه دو کَذَاب تَبیی کرَدنِد که پس از رَحَلَت ایشَان ظَهَر مِرَکْنِد. وَقَتی که آن اَسْتَکَارِ و اِسْتَکاف

مُلَامَات وَفِد نَجَران نَایِباَمَان‌انَد. تا آنَجا که بَعْضَی از مَقَفَان بن آن شَدَهان که دیدار وَفِد نَجَران با رُسُول خَدَا- صلی اللَّه عَلیه وَسَلِیم- دو بار رَوی دَاده اَسْت. سَاَنَی نِیز بَیِظَر خَلاصِه آنَجِه را که در اَرْتَبَاط با وَفِد نَجَران در نَظرَمَان مَرْجَعآمَد، آوَرُدیم.

۱- فُتح الیلَاری، ج۸، ص۸۷
را از مسیله مشاهده کردن، و از پیش باخبر بوذند که او گفته است: آگر محمد ولایت امر را بعد از خودش برای من قرار بدهد، از او تبعیت خواهم کرد! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در حالی که شاخته‌ای از درخت خرما در دست داشتند، نزد مسیله رفتند. خطيب آنحضرت، ثابت بن قيس بن شبام نیز همراه ایشان بوذ.

باید سر مسیله ایستادند و در حالیکه وی در میان چند تن از پاراش نشسته بوذ، با او صحبت گفتند. مسیله گفت: آگر دوست داری ما تو را با این امر وامی گذازم، آنگاه تو ولایت امر را پس از خودت برای ما قرار می‌دهی؟ پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(پن سلایی، این القطعة ما أعطيناها، ولن تعدور أمراً لله، ولن أدبر ليعتبرناه الله! والله إی)

"اگر این نکه چوب دَرخت خرما را هم از من درخواست کنی به تو نخواهم داد، و تو از مقداری الی که برای تو مقرر کرده است بیرون نخواهم رفته، و اگر پشته کنی خداوند بیان تو را برای خواهد داد! بخدا، می‌پنیم که تو همانی که در عالم رؤیا آن موارد را را راجع به آن به من نشان دادند؛ ثابت هم انجام حضور دارد و از سوى می‌پاسخ تو را خواهد گفت!؟"

آنگاه در پی کار خود رفتند.

سرانجام، آنچه نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- به فرستاد در وجود مسیله کذاب یافته بوذند به وقوع پیوست. مسیله همینکه به فکه بپردازد، مدتی در اندیشه پر یک برده و بالاخره ادعا کرد که در کار نبوت او را شریف پیامبر اسلام گردانیداند. وی ادعای نبوت کرد و سخنان سمجع به هم بافت، و برای قوم خود سراخواری و

---

۱- نکد صحيح البخاری، «باب وقد بنى حنیف» و «باب قصة الأسود العنصى، ج2، ص427-628، فتح البأري، ج8، ص93-97.
زناکاری را خلال گردانید. در عین حال، به پیامبر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز گواهی می‌داد. قوم و قبیله وی نیز فریب اورا خوردند و از او تبعیت کردند و با او همراه شدند. و کاری با، اگر گفتند، تا جابی که وی را «رحمان بیمهم» نامیدند که اینلبق نشانه عظمت مقام وی در نزد آنان بود. سپرده‌نامه‌های برای رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نوشته که در آن نامه گفته بود: مرا در کار نیوت با تو شریک گردانیده‌اند؛ نیمی از نبوت از آن می‌گذارند. اگر نزد نبوت‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز نامه‌ای در پاسخ وی نوشتن که در آن گفته بودند: سرتسار زمین از آن خدا است که به هر یک از بنگاهش پرخواهد به ارث می‌رسانند، و فرجام نیک از آن پارسایان است! از این مسعود روایت کرده‌اند که گفت: این نواحه و این آثار، فرسنادگان مسلمه، نزد نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- آمدند. به آنادو گفتند: (انشہدان ای رسول‌الله) شما دو تن شاهدت می‌دهید که من رسول‌خدا هستم؟ گفتند: شهادت می‌دهیم که مسلمه رسول خدا است! نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (آمین بالله و رسول! تو کت قاتال رسولاً گفتینکما). این خدا و رسول او ایمان دارم! اگر بنا داشتم که فرستاده‌ای به قتل برسانم، شما دو تن را به قتل می‌رسانیدم؟»

اذعان پیامبر رسولی مسیحه در سال دهم هجرت به قوم پوست، و او در جنگ یمامه در دوران خلافت ابوبکر صدیق -رضی اللہ عنه- در ماه ربيع الاول سال دوازدهم هجرت به قتل رسید. و قاتل حمزة، وحشی، وی یا برای، دوسمین پیامبر دروغین، آسوی عنسی بود که در یمن اقامت داشت، و فیروز یک شبانه‌روز پیش از

1- زاد المعاد: ۳ ص ۳۱-۳۲.
2- این حديث را امام احمد در كتاب مشکلا المصابيح (ج.۳ ص ۳۴۷) روایت کرده است.
وفات حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- او را کشت و سر از بدنش جدا
کرد و به آنحضرت در این ارتباط وحی نازل شد و ایشان یارانشان را مطلع
ساختند؟ بعد، وقتی این خبر از یمن رسید، ایوبیکر -رضی الله عنـه- به خلافت
انحضرت رسول بهد بود.

۱۴. وفد بنی عامر بن صمصام: در این وقت، داشم خدا عامرين طفيل، و آریبد
بن قیس-برادر مادری لیبی- و خالدبن جعفر و جبار بن اسلم که همه از سران قوم
و شیطانهایی مجسم بودند، حضور داشتند. عمار همان کسی بود که به اصحاب پر
معونه نیزی زد. وقتی که این وقت خواست به مدتی وارد شود، عمار و اربی بنا
یکدگر توقف کردند و هم قسم شدند که نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- را به قتل
برسانند. وقتی وفد بنی عامر نزد آنحضرت آمدند، عمیر شروع به سخن گفتند کرد، و
آریبد پشت سر رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- چرخی زد و به مقدار یک وجب
شمشیرش را از نیام پرکشید. همانجا خداوند دست اورا خشک گردانید، و نتوانست
نمایی شمشیرش را از نیام پرکشید، و به این ترتیب، خداوند پیامبر خویش را
حفظ کرد. نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- آندور را نفرین کردند. به هنگام بازگشت،
خداوند بر سر آریبد و اشتری که بر آن سوار بود صاعقهای فرشتاد و او را به آتش
کشید. عمار نیز در بین راه بر یک زن سلوئی وارد شد، و ناگهان یگداهای در گردش
پدید آمد. و در حالی که می گفت: یعنی باور کنم که من یگداهای پدید گردیده‌ام مانند
غدیر شر!؟! و باید در خانه این زن سلوئی بیمیرم!؟! جان میرد.

* در صحیح بخاری آمده است: عامر نزد پیامبر -صلى الله عليه وسلم- رفت و
گفت: شما رامان سه چیز مخیز می گردیدن: شهرتشینان از آن شما باشند و
یبایاننشینان از آن من: يا اینکه من جانشین شما پس از شما باشم؛ يا آنکه مرد
خطا در نوشته شده است.

15. وقید تjeeب: این وقید زکات قوم خودشان را گردآوری کرده بودند و پس از رفع نیاز بینوابانشان بیشتر را نزد رسول‌الکرم –صلی الله علیه و وسلم– آوردند. این هیات متشکل از سیزده نفر بودند. و پیوسته در ارتباط با قرآن و حديث سوال می‌کردن که یاد بقبلند. بعضی موارد را از رسول‌خدا –صلى الله علیه وسلم– درخواست کردن. رسول‌خدا –صلى الله علیه وسلم– نیز آن موارد را به موجب دستخط برای ایشان مکتوب کردن. هیأت نماینده تجبیح در مدت زیادی نماندند. وقتی رسول‌خدا –صلى الله علیه وسلم– آنان را مخصوص کردن، پسری‌چای را که طی مدت اقامت‌شان در کُنار بار و بنه خودشان وام‌نهاشان، تجد آنحضرت فرشادند، وی نزد پیامبرکرم –صلى الله علیه وسلم– آمد و گفت: بخدا، انجیزه کوچ کردن من از شهر و دیارم جز این نبوه است که شما از خداوند عوزوج درخواست کنید که مرا بیامرد و رحمش را شامل حال من گردد، و یکنیازی مرا در قلب من قرار دهد؟ رسول‌خدا –صلى الله علیه وسلم– نیز دست به دعا برداشتند و این موارد را از خداوند عوزوج بیا او درخواست کردن. این پسری‌چای به‌های مردي قبعت پیشه گردد، و در دوران ارتداد اقوام عرب در اسلام ثابت قدم ماند، و قوم و قبیله را موعظه کرد و تعليم داد، و آنان نیز بر اسلام ثابت قدم ماندند. اعضای این هیأت یکبار دیگر نیز در حجهالوداع در سال دهم هجرت با نبی‌اکرم –صلى الله علیه وسلم– ملاقات کردن.
16. وفد طيء: أعضاء ابن هبئات نزغ في مدائن به ملامح حضرت رسول أكرم - صلى الله عليه وسلم - شافتفند. وقتها با أنحضرت سخن مفتن، و أنشان اسلام را بر آتان عرضه فمودن. اسلام أوردن، و مسلماناتي نيك گردندن. يكي از اعضاء ابن هبئات زيدالخيل نام داشت. راجع به زيد، رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - فمودن.

(ما ذكر في جمل من العرب ففضل ثم جاذب إلا إلآ رأيته دون ما يقال فيه إلا زيدالخيل فإنه لم يبلغ كل ما فيه).

بدون استثناء هر ينك از مردان عرب را كه برای من به فضل و كمال ستوند و آگاه به نزد من آمد، وي را پایین تر از آنچه درباراشم مي گفتند يافتم، مگر زيدالخيل كه همه امتيازات و خصائص هاي نيك وي را به من باز نگفتنه بودندا!)

از اين رو، أنحضرت وي را (زيد الخير) ناميدند.

***

به همين ترتيب، در سالهاي نهم و دهم هجرت هبئات هاي تمايندگي اقوام و قبايل پايبى به مدائن مي آمدند. برخى از ديگر وقدهایی كه نويستندگان كتب مفازي و سيرنوسيان باداور شدهاند، عبارتند از: وفد اين، وفد بنى سعد هذين از قضاءه، وفد بنى عامر بن قيس، وفد بنى اسد، وفد بهاره، وفد خوانان، وفد محارب، وفد بنى حارث بن كعب، وفد غامد، وفد بنى يثقيف، وفد سلامان، وفد بنى غيس، وفد

از مزيته، وفد تماد، وفد زيد، وفد كنده، وفد ذيرم، وفد غسان، وفد بنى عيش، وفد تى، كه آخرین وفد ديدار كنده با رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - بودن. و در نيمه ماه محرم سال پازده هجرت، با جمعيتي بالغ بر دويسين تن با أنحضرت وارد شدند، البه، ورود غالب اين ديداركنگان در سالهاي نهم و دهم هجرت بودن، و

نتها بعضى از آنها ورودشان تا سال پازده هجرت به تأخير افتدنه است.
يا بريو قل بركان، يا بريو قل بركان في سبيل الله، وأقسم به المدينات الثمانية، مزاعم مقبولة دعوت السلام، وغُيِّر سُلُطُوُن، ونفَّذ دين خدا بر كران ناك ركز على العرب تنفيذ دالن الدار، وهو قوم علبه شهد بابر با ديدن كريم واجل مي نغيرسته، بيه مورونه كه خارد نذنأن نمسيدياه، كده بربر مدينى، سر تسلم، فروديا، مدينى عملا مركز ويا تختت عريضى هده بود، وديكر هيجك نمسي توانست مدينى را تاديه، بمية، در عين حال، نمسي توان غفت كده دين وايغ اسلام در أعماق جان تمامى اين مردم نفوذ كرده بود، زيرا، در ميان أنان بسيار، بودند، اعراب بندان، وفرحانى كه صحرا به تعبيط از سران كيبل ورؤشيشان اسلام أورده، بودند، وهنوز أن روحية قسط وغرارت وجاوال را كه در وجودشان ريشه، دار بود، از دست نذغاشه، بودند، وتعليم اسلام انجان كان بابي وشايي إخلاق أنان را تهدد نكرده بود، بفيين جهت، فرآن كريم بعضي از اعراب را غاتين وصف كرده است: "الأعراب أنفَّ قُفرُوا وتفاقوا وأُحذِّرْ ألا تعلموا خلد، ما أأنزل الله علَى رسوله وَالله علِيم حكيم". ومن الأعراب من يُبتَحُّ ما ينفق مغرمًا ويتربص يكمُّ الدُّوازَ علِيمًا يداًَّّةً السُّوء وَالله سميع علِيم.1

اعراب از جهت كفر وتفاق از ديگران سریسختن، و از انان بیشتر انظار مدود که حدود و احکام و معافی را که خداوند بر رسول خود نازل فرموده است درنیابند، و خداوند علیم و حکیم است. چنانه برخی از اعراب آنچه را که انفاق می‌کند، غرامت به حساب می‌آورد، و پیوسته الانتظار می‌کشند که شما در محاصره مصاب و دشواره، فرار بگیرید؟ خداوند در محاصره دشواره، و گرفتاری‌ها درآیند، و خداوند سمع و علیم است." 1

1- سورة توبة، آیات ۹۷-۹۸.
بعضى دُيْگَر از اعْرَاب رَا نِيَز سَتوْدِه اَسْت وَ فَرُومُودِه اَسْت:

«وَمِن الأَعْرَاب مِن يَوْمِ بَاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَتَبَيَّنَّتْ مَا نَبِلِّيَّ قُرَائَتِهِ عَنْ اللَّهِ وَصَلَوْاتِ الرَّسُولِ أَيْلَى فُرُوضٍ لَّهُمْ سَيْدٌ جَلْبِهِمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».

وَ بَرْخَى از اعْرَاب، بِه خُدَا وَ رُوُز دِيْگَر ایْمَان دَارَنِد، وَ آنِچَه رَا کَ اِتْقَاف مَسِی کْنِند پَیِشْکَش دِرْگَاه خَدَاَوْنَد بِه حُسْاب میآوْنِند، وَ رَاهِی بَرْزَى بَرْخَوْردَارِی از درود رسول خَدَاء هَمْگان بَنَادِنَد کَ هِداَیا وُ یِشْکَشْ هَعَائِن اَفْرَاد مِقْبُولِ درْگَاه خَدَاَوْنَد اَسْت وُ خَدَاَوْنَد جَامِه رَحْمَتِ رَا بِرْن اِیْشان خُوَاهَدْ آَرَاسَت؛ بِرَاسَتی خَدَاَوْنَد غُفُوْر وُ رَحْیم اَسْت».

طبُعاً، اعْرَاب شَهْرِشِین سَاَکِن مَکَّه وَ مَدِینَه وَ مَرْد ثَقِیف وَ اَهَالی بَسِیارِ از مناطِق بَیِمَن وَ بَهِرِین اِسْلَامِشَان تُواَنَمِد بَوْد وُ بَرْزَگان صَحَابَه وُ سَرُوْرَان مَسِلِمَانَان در مِیان اِیْنَ گُروْه از اعْرَاب بَسَر میبرَدَنَد؟

١ - سوره تَوْبَة، آیه ٩٩.

٢ - مِحاَضَرات تَاریخ الْاتْمِ اِسْلَامِیة، خَضْرَی، ج.١ ص١٤٤. بِرَای تَفْصِیل مَطلِب مَربوط بَه وْفَوْد کُه ۵۰-۶۳۶،منی این کتاب به طور اِجِمال آمَدَه اَسْت، نکْ ۵۱، ص۱۳، ج۲، ص۴۲۶-۶۳۶.

٣ - سَیْریَاَبُن هَشَام، ج۲ ص۵-۵٠، ص۵-۵١، ص۵-۵۷، ص۵-۵۰-۵۰-۵١، ص۵-۵۷-۶۰-۶۵، ص۱۳۵-۱۳۶، ص۱۳۷-١٣. ص۱۳۸، ص۱۳۷-۱۳۸، ص۱۳۷.

٤ - ۶۲۶-۱۰۳، نَقْح الْبَارِی، ج۸ ص۲۳-۴۸.
فصل شانزدهم
کارنامه پر ارگ پیامبر

پایتخت پیروزی دموت اسلام
پیش از آنکه گامی دیگر پیش برود، و به گزارش و بررسی وایسین روزهای زندگانی رسول‌اعظم -صلى الله عليه وسلم- پردازیم، سؤال‌هایی است نگاهی هرچند گذرا بر کارنامه پر ارگ آنحضرت و دستاوردهای با عظمت رسلت ایشتام بیافکنیم؛ دستاوردهای چشمگیری که حضرت خامی مرتبی را از دیگر انبیا و مرسالین ممناز گرددنده و تاج سروری اولین و آخرین را بر تارک ایشتام نشانده است. به آنحضرت فرمان رستند:

«با آیه‌ای المزمل فهم اللیل یا قلیلیا»، «با آیه‌ای المذکر فهم فاندری».

آنحضرت نیز قیام کردند و پیش از یبست سال تمام همچنان ابستاده ماندند، و بار امانت گرای رسلت آسمانی را در این پهنه زمین بر دوش کشیدند؛ وظیفه تمامی بشریت را، تمامی وظیفه عقیده و دین و آینین را، و مستندی و کارگردانی مقاومت و مبارزه در میدان‌های گوناگون را.

پیامبر گرایی اسلام مستندیت جهاد و مبارزه سخت‌کوشانه را در میدان‌های گسترده وجدان بیشتری که از دیپاواز تحت اشغال تصاویر و اوهام جاهلیت قرار گرفته، و تحت تأثیر جاذبیتهای زمینی و انگیزه‌های این جهانی زمین‌گیر‌شده، و در غل و زنجیر شهوت پرستی گرفتار آمد بود، یک هنر بر عهده گرفته، و همین‌که از کار باکسازی و تصفیه و جدای انسانی در وجود شماری از پارانسان فراوانی و توانستند آنان را از زیر فشار کابوس سهمگین جاهلیت و خواب سرنگین زندگانی زمینی رهاشی بخشند؛ نبردی دیگر در میدان دیگر، بلکه نبردهای پیامبری دیگری در
میدان‌های به خاطر پیوستن دیگر آغاز کردند. نبرد با دشمنان دعوت الهی اسلام، که
پایگاه این دعوت آسمانی را در محصصه خوشی گرفته بودند، و از اطراف بر سر
بایوکاران‌دگان این دعوت ریخته بودند. و پافشاری و اصرار فرمان داشتند بر اینکه
نهال نورس این شجره طیبیه را در همان آغاز روشی و بالندی گزینه رشته درآورند، و
نگذارند نوش و نما یپدا کند. و در اعماق خاک ریشه بودند، و در فضای لاوتبدهی
شاخدی‌ها این باگسترسته، و رفت و فرث فلمندروهای بیشتری را زیر سایه خود بیاورند؟ و
پاز، همینکه از صحبه‌های نبرد داخلی در میدان‌های جنگ جزیره‌های عرب خواستند
دبی بیاسی‌بند، ارتش روم در حال آماده شدن برای ضربت زدن به این اقت جدید
بود، و برای حملاتی گسترده بر علیه سرزمین‌های شماری فلمندرو اسلام آماده
می‌گردد.

در اثاث آبی سرا و غزوات، نبرد نفسین در میدان وجدانان نیز همچنان در
جریان بود، و آن نبردهای سروش در دو صحن درون و روان تازه مسلمانان و
گروندها احتمالی به آبی اسلام هنوز به پایان نرسیده بود؛ زیرا؛ این نبرد بر آسیان،
جاودانه است، و علمدار آن شیطان است که لحظه‌ای از کوشش و فعالیت در اعماق
وجدان افراد بشر نمی‌آسیاب. از سوی دیگر، حضرت محمد -ص‌الله علیه و سلم-
در این میان برای زرتشت‌های ایستاده‌اند، و محکم و استوار به دعوت آسمانی و الهی خوشی
می‌پردازند، و کارزار دامن‌داری را که در این میدان‌های دور از یکدیگر در جریان
است، رهبری می‌فرمایند. در حالی که دیبا برای‌بان اباقل کرده و روی خوشید
داده است، به تنهایی روزگار می‌گذرانند، و در شرایطی که پروران دین بیاور
انحشتار در پیرامون ایشان زیر سایه‌های آسایش و امیت به سر می‌پرند، خوید
ایشان پیوسته به کار که کوششی خستگی‌پذیر ادامه می‌دهند، و لحظه‌ای فناغ
نمی‌شینند: و با همین تزئین‌ها، در تمامی این گیورودارها صبر جمال اخیار می‌کنند، و به
شب زندگی‌داری و عبادت خدا و ترتیل آیات و سوّ اجرای قرآن اهمیت می‌ورزند. و
از همه گوسته و به حق پیوسته‌اند؛ همانگونه که خداوند سبحان‌های ایشان امر
فرموده است!

به همین شیوه، پیامبر پدرگ اسلام، در گیرودار این نبرد باپاسته و پیوسته، بیش از
پیست تمام به سر بردنده؛ در طول این مدت، هیچ کاری ایشان را از کار دیگر
پاژن‌نی‌داشت، تا آنکه دعوت اسلام در آن چنان میزان گسترده و آنجانان قلمرو
پهناوری به پروزی سی و فراگیر گردن‌که خرده‌ها سرگردان مانندند! سرتاسر
عمرتاً به آیین آن‌حضورت گردن نهاد، و غیرت و حمیت جاهلیت از هر کران آن
رخت بِرست، و اندیشه‌های بیمار قوم عرب بیدار گردیده. تا آن‌جا که بنان را تیرگ
دقتند، بلکه با دستان خوش درهم شکستند. آوازه توحید در فرضی جزیره العرب
طین‌هایشان شد، و بانگ اذان نماز‌های پنجگانه شبانه‌روزی در سرتاسر صحرای
پهناوری که آن‌جا جدید آن‌ها زنده ساخته بود، آفاق آسان را می‌شکافت، و قاریان
قرآن در شمال و جنوب آن سرزمین، آیات کتاب خدا را می‌خواندند، و احکام الهی
را به اجرای می‌آورند.

تیرها و طایفه‌ها و قیله‌هایی که از یکدیگر فاصله گرفته بودند و پراکندگ شده بودند،
یکپارچه‌شدن. انسان از بندگی بندگان گستست، و به بندگی خدا جهاد پوست.
دیگر، قاهر و مقهور، غالب و مغلوب، پرده و ارباب، حاکم و محکوم، و ظالم و
مظلوم مطرح نبود. همه مردم بندگان خداوند؛ برادرانی که دل در گرو عشق یکدیگر،
و سر در خط فرمانها و احکام الهی دارند؛ خداوند پیام‌هایی کبر و نخوت جاهلیت و
فخر فروشی به واسطه پدران و نیاکان را از وجود آنان زدوده است، و دیگر نه عرب

1 - ۱ فی ظلال القرآن، سید قطب، ج ۲۹، ص ۱۶۸-۱۶۹.
بر عجم، و نه عجم بر عرب، و نه سفیدپوشت و سرخپوست بر سیابپوست، شرف و امتباز نخواهد داشت، مگر به واسطه تقویه الهی. مردم همه فرندان آدماند، و آدم نیز از خاک؟

با این ترتیب، در پرتو موافقت و پیروزی این دعوت الهی و آسمانی، وحدت قوم عرب، وحدت بین نوع انسان، عدلت اجتماعی، و سعادت بشری، چه در مسائل و مشکلات دنیوی، و چه در مسائل و مشکلات آخروی، تحقّق یافته. مسیر گردش روزگار تغییر پیدا کرد. چهره زمین دگرگون گردید، و روند تاریخ به سوی دیگری گرايش باند، و طرز تفکّر افراد بشر بکلی متفاوت گردید.

پیش از ظهور دعوت اسلام، روح جاهلیت بر تمام جهان سیطره یافته بود، و وجدان بشری متعفن، و روح انسان معدّب شده بود. ارزشها و معیارها در آن جوی تاریخ از کار افتاده بودند، و ظلم و ستم و بردگی بر آن ساهم اکننده بود، و اسواج سهمگین خوشگذرانی تهکارانه با محرومیت بیچاره کننده درهم آمخته، و پرده‌های ضخمی کفر و ضلال و ظلمت، علیرغم حضور دیانت‌های آسمانی اما تحريف شده، که از ضعف و نقاهت رنگ می‌بودند، از کران تا کران آویخته بودند. ادیان دیگر سیطره‌ای بر جان انسان‌ها نداشتند، و به صورت مراسمی خشک و یی‌روح در آمدند.

ویژن این دعوت بزرگ، نقش خود را در زندگانی این جهانی بشر اینجا کرد، روح بشر از اوهام و خرافات، و از بندگی و بردگی، و تبعی و آلوگذی، و پلیدی و پوسیدگی راهی یافت، و جامعه انسانی از ستم و سرکشی، گستگی و افسردگی، و اختلاف طبقاتی و استبداد فرمانرواوان و تحقیق و تحمیر کاهان رست؛ و اسلام بر سازندگی جهان بر پایه‌های عفت و ظهارت و شفاهت‌گری و سختکوشی و آزادگی و نوگراپی و معرفت و یقين و اعتماد و ایمان و عدلت و کرامت، و کار بیوسته در
جهت رشد و نمایش زندگی انسان، و ارتقاء حیات معنوی بشر، و حق را به حقیکه رسانیدند در گردونه حیات اجتماعی بشر، هم‌ت‌گماشت. 
در پرتو این تحولات، جزیره العرب شاهد نهضت مبارک گردنده که از زمانی که پراکنده آبادی بر آن پریده شد، همانند این نهضت را مشاهده نفر به یکدیگر گزیندی، و هر گزینه صفحات تاریخ قوم عرب، درخشش را که در این ایام بسی مانند عمر اجتماعی خویش داشت، دیگر به دست نیاورده. 

1- سخنی دیگر از سید قطب در مقدمه کتاب مذاک خشترالعالم بالتحتی اسلامی، ص 14.
نفحات هفدهم
حجة الوداع

انکیزة این سفر
کار دعوت و ابلاغ رسالت به پايان رسیده بود. و جامعه‌ای نوین بر پایه اثبات
الوهیت خدا، یک‌پی همتا و نفی آلولهیت دیگر خداوندان تأسیس شده بود، و مباین
نبت حضرت ختمی مرتبت و رسالت خاتم‌النبیین استوار گردیده بود، و گویی
هائی از درون قلب رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ایشان را ندا دردی داد و
پادآوری می‌کرد که دوران اقامت انتحضرت در عالم دنیا تزدیک است به پایان برسد:
جنانکه وقتی معذرت را - در سال دهم هجرت - می‌خواستند به یمن اعظام کند. ضمن
سختانشان به وی گفتند:
(یا معذرت؛ این عسى آن لا تلقانی بعد عالمی‌های، ولعلک نئم بمسجدی‌های دو و رفیع).
ای معذرت، تو چه بسا پس از اتمال دیگر مرا ملاقات نکنی و شاید وقتی از اینجا
بگذری آرامگاه مرا در کنار مسجدی بپیایی؟

و معذرت از سوز دل در غم فراق رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گریست.
خدایند چنین خواسته بود که ثمرات دعوئی را که انتحضرت بیست و اندی سال در
راه بارور کردن نهال آن رنگ‌های گوناگون را بر کوشنن هم‌وار گردانیده بودند، به
رسول گرامی خوش نشان بدهد. نیا کرم -صلى الله عليه وسلم- در اطراف مکه با
افراد و نماینده‌گان قبیل مختلف عرب نشست و برخاست داشته‌باشند، و آنان از
انتحضرت احکام دین و معارف اسلام را فراگیرند، و از آنان گواهی بگیرد که نسبت
به ادای امانت الهی کوتاهی نکرده و رسالت خداوندان را تبلیغ فرموده و از مراثب
خیرخواهی نسبت به امتد خوش‌نظر نکرده است.

پیامبر بزرگ اسلام اعلام اعلام کردن که قصد ادای این جه پربرکت و پرآوازه را دارد.
جمعيت ابنوهی وارد مدينہ شدند. و همگی آنان خواستار آن بودند که در این سفر حج به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- افتدا كنند. روز شنبه، پنج روز مانده به پایان ماه ذيقعده، نبی‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- آماده سفر شدند. گیسوانشان را شانه کردند و روحان زندند و پیراهن پوشیدند و عبار دوش گرفتند. و شترت قربانی خودشان را قلاده به گردن بستند، و بعداً ظهیر آن روز به راه افتادند. پیش از نمای عصر به ذوالخیله رسدند، و نمای عصر را دو رکعت گزارند، و در آنگا مانندند تا شب به صحیح رسد. صحیح روز بعد، به اصحابیان فرمودند:

(از اتفاق الليلة آت من ری فقیه: صلی اللہ علیه وسلم یسی از آنکه نماز ظهیر را بگزارند. برای احراز پست غسل کردند. آگاه، عائشه با دستان خوشی با دَرَبَرَه و دیگر عطرپاتی که مشک نیز در آن بود، سر و بدن آنحضرت را خوشبوی گردانند، به اندیشه‌ای که عطریات لابلای گیسوان آنحضرت و محاسن ایشان برق می‌زد، و بدون آنکه سر و صورتشان را بشویدند. آن عطریات را به حال خود و اگذشتند و پیراهن بر تن پوشیدند، و ردا بر دوش گرفتند، و آگاهی نماز ظهیر را دو رکعت گزارند، و سپس در همان مکانی که نمای گزاره بودند احراز حج و عمره بستند، و حج و عمره را با هم نیت کردند و تلیبه را آغاز کردند. آگاهی از آن مکان خارج شدند و بر ناقية قصواء سوار شدند، در حالیکه همچنان تلیبه سر می‌دادند، و هنگامی که به پایان

---

1- صحيح مسلم، في روايت من جابر، "باب حجة النبي" ج1، ص 349
2- برای تحقیق این مطلب، نک: فتح الباري، ج8، ص 154
3- صحيح البخاری، في روايت من عمرو، ج1، ص 207
رسيدند، هنوز تليليه مى گفتند.  
پیامبر اکرم-صلى الله عليه وسلم- مسير خودشان را ادامه دادند تا به نزدیکی مکه رسیدند، در ذی ظهیر شب را ماندند. أنگاه بامداد روز پخشیه چهار روز گذشته از آغاز ذیحجه سال دهم هجرت نامز صبح را گزاردند و غفل کردند و وارد شهر مکه شدند. جمعاً هشت روز سفرشان به طول انجامیده بود که مدت زمان متوسطی برای طی این مسیر است. وقتی وارد مسجدالحرم شدند، خانه کعبه را را طواف کردند. أنگاه سعی صفا و مروه به جای اورذند، اما از احراز خارج نشدند، چون حج ایشان حج قران بود و قربانی خودشان را از آغاز عمره به همراه اوروده بودند. أنحیرات پس از اداه مناسک در بالا دست مکه در منطقه حججین فرود آمدند و در آنجا اقامت کردند. و جز برای طواف حج، دیگر به طواف خانه کعبه نیامدند.  
رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- به همرهاشان که قربانی به همراه اوروده بودند دستور دادند که احراشم را احراز عمره درنزن بر گیرند، و خانه کعبه را طواف کنند و سعی صفا و مروه را به جای اورتند. أنگاه کاملاً از احراز خارج شوند. همراهان رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- دچار تردید شدند. أنحیرات فرمودند: (لو استقبلت من أمري ما أستدررت ما اهديت ولولا أن معي الهدي لأحلل،) اگر این ترتیب را چکه پیش آمد از چسب من دانستم قربانی با خود نمی آوردم؛ و اگر نبود اینکه قربانی به همراه اوروده ام، از احراز درمی آمد، با پیادان، کسانی که قربانی با خود نیازورده بودند از احراز در آمدند و سخن اتحضارت را شبدند و از ایشان اطاعت کردند. روز هشتم ذیحجه- که روز تریه نام دارد- آهنگ منی کردند، و نامزه‌ای ظهور و عصر و غرب و عشا و صبح روز بعد را- جمعاً پنج نماز- در یک مسجد در کرمان منی گزاردند. آنگاه قدری درنگ کردند تا خورشید طلوع کرد. از آنجا تا سوی بیابان عرفات به
ذَٰذَٰبِلِیً، ﺃَدَرِی ﻻ ﺃُأَیِّهُ ﺍَﻟِّناس، ﺍَﲰِﻌَوُا ﺗَقَوِیُ، ﻓَﺈِنَّ ﻻ اِبَّانِ ﺍُلْوَاقِ ﻋَدَد ﻋَامِیُ ﻣِنْ اِبَّانِ ﺍُلْوَاقِ ﺑِذَٰلِکَ ﻣَرْتَبَ الْمَرْتَبَ ﺗَمَمَ ﺗَمَمَ ﮔَلَّتُ ﻣِنْ یَـبِینَ سَالِهٌ آَیَّهَا ﺷَهۡرُ ﺑِذَٰلِکَ ۱.

إِنَّ ذَٰمَاءَٰکَمْ وَأَمواَکَمْ حَرَامٌ عَلِیکُمْ كَحَرِیمٌ یَوٌکُمْ هَذَا فِی ِمُهَرٌ هَذَا فِی ِمُهَرٌ هَذَا، ﻣُرْتَبَ ﺗَمَمَ ﺗَمَمَ ۱.

حَرِیمٌ خَوَنِه‌یَهُ شَمَآ وَ اَمَوالٌ شَمَآ مَجَّتَمُ اِسْتَ، وَ بَاَیِ خَرَمُ آَیَّهَا رَنَگَا ۱.

۱ - ۱
قاتلوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فوجوههن بكلمة الله، ولكلم علىهن آل بطن فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعل ذلك فاضروهن ضريًا غير مرح، وفن علىكم رزقهم وكسوفكم بالمرفوع.

فقال: «حال هكذا شيء، خذوا رابطه ويهوا أين والماء براء خودتان حلال كردهما إذا حظ شاء برودان أمان است كه هرگز كسي، را كه شع، خوه نداريد، به خانه خانگی شما راه ندهند؛ أگر هنی ناری كردنده، می توانید آنان را بزنید، البته به نوعی که آنان را آسیب نرسند! حک آن نیز بر گرون شما آنتست. که در حدا متعارف خوراک و پوشش آنان را تامین کنید». 

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بهده ان اعتصمت به كتاب الله.

«اباری، من در میان شما یادگاری برچری نهادهام که پس از آن گمراه شوید. اگر به آن تمست پیدا کنید؛ كتاب خدا!»

(اینها الناس، این لابی بعید، ولا آمة بعدكم. آلا فاعیدوا ریم وصولا حقكم وصولا شرهكم وادوا زکا آمالكم طيبة بما نفسكم، وحنون بهن ریم واطيعوا ولاة أمكم. تدخلوا جنبه ویكم؟)

«هیان، ای مردامان! پس از من پیامبری دیگر نخواهد بود. و پس از شما امش دیگر نخواهد بود. هشدار، که خداتان را پرسشن کنید. و پنج نمایتان را بگزارید، و پنج ماه و روستتان را بگزارید. و زکات آمالتان را با میل و رغبت ادا کنید. و خانه خداتان را حج بگزارید. و زمامداریتان را فرمان ببرید؛ تا به پیش بخواهید وارد شوید!»

(وآنتم تسألون عنی; فما آنتم قائلون؟)

بابی، از شما راجع به من خواهند پرسید: شما چه خواهید گفت؟»

1- صحيح مسلم، "باب حجة النبي"، ج1 ص397.
2- مصنف الأعمال، ج1، ص 1109-1110 له روایت از ابن جریر و ابن عساکر.
مردم جواب دادند: شهادت می‌دهیم که شما تبلیغ دین و ادای رسالت و خیرخواهی نسبت به ما را به نحو احسن انجام داده‌اید؟

آنگاه با آنگست سبیای خوشی در حالیکه به سمت آسانی اشاره می‌کردند، توجه مردم را به خوششان جلب کردند و سه مرت به گفتند: (لله‌ام اشهد) بار خدایا، شاهد باش!

در بیابان عرفات، آن کسی که سخنان رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را با صدای بلند به مردم می‌رساند، رعیه بن امیه بن خلف بود.

پس از فراغت نبی‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از ایراد خطبه در بیابان عرفات در میان ائوه مسلمانان، این آیه شریفه بر آنحضرت نازل گردید:

(آیه آمّلکت لّکم ذیکم و آقامت علیکم نفعتی و زرّیعی لّکم الإسلام دینًا) ۳.

امورت دیوان را برایان کامل گردنده، و تعتم را بر شما تمام کرد و اسلام را به عنوان دین برای شما انتخاب کرد!

وقتی این آیه نازل شد، عمر طیب است. نبی‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به او گفتند:

(ما یکیک؟) چرا می‌گری؟! گفت: سبب گریه من آنست که ناکوون همواره دینمان رو به ازدیاد بود، اما اینک که کامل شد، هر چش مزیج کامل نگردید مگر آنکه رو به نقصان مزاردارا فرمودند: (صدقت) راست می‌گویی!

پس از اتمام خطبه، بلال اذان گفت و سپس اقامه گفت و رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نماز ظهر را با آن جمعی ائوه گرداند. با فلاصله، بلال اقامه نماز عصر را

1 - صحیح مسلم، ج. 1، ص. 397.
2 - سیره ابن هشام، ج. 2، ص. 505.
3 - سورة مائدہ، آیه ۳.
4 - تفسیر ابن کتیر، ج. 1۵؛ الدّر al-Mustadr، ج. ۲، ص. ۴۵۶، به روایت از ابی شیبہ و ابی جریر.
قت و آنحضرت نماز عصر را گزارندند و بین دو نماز نافله نخوانندند. آنگاه سواره بسی‌ی موقع آمدند، و شکم نافقة قصوای را به صخره‌های داخل جبل الرحمه چسبانندند. و حیوانات قربانی را پیش روى خوشی قرار دادند، و روى به قبله کردند، و همچنان سراها استادند تا وقتیک خورشید غروب کرد. و زدای آفتات تا حدودی از میان رفت و قرص خورشید پنهان شد.

پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- آساسما را پیش سرشار سوار کردند، و شتابان تاختند تا به مُزعده رسیدند. در آنجا نامزه‌ها مغرب و عشا را با یک اذان و دو اقامه گزارندند و در فاصله دو نماز به ذکر و تسیج نبردندند. آنگاه استراحت کردند تا وقتیک سپیده دم طالع شد. نماز صحح و عیراقی ها هوا به خوبی روشند شد، با یک اذان و یک اقامه گزارندند: آنگاه بر نافقة قصوای سوار شدند و به مشعرالحرم رفتند، و روى به قبله استادند، و دعا کردند تبیین و تکبر و تهیه سر دادند، و همچنان سریا بودند تا اینکه روز کاملاً برآمد.

آنگاه، از مُزعده به اینکه خورشید طالع شود به‌سوم سفری شتافتند، و فضل بن عباس را پیش سرشار سوار کردند. و رفتند تا به بطن مُیرسانند. اندکی دیگر تاختند، آنگاه راه میانه‌ای را که به جبهه گم‌بسته مسی‌گردید در پیش گرفتند، تا به جبهه کبری که در کنار آن در آن زمان درخیتی که بود و آن را جبهه عقبی و جبهه اولی نیز می‌نامیده‌اند، رسیدندند. آنحضرت جمهوری عقبه را با یک هفت سنگ‌زره رمي‌کردند، و با پرتکه به سنگ‌زره‌ها دفکاری می‌گفتند. سنگ‌زیده‌ها نه خیلی رز و نه خیلی درشت بودند. و آنحضرت آن سنگ‌زیده‌ها را از همان وادی جمع کرده بودند.

آنگاه به قربانی‌گاه رفتند و با دست خودشان ۲۷ شتر نحر کردند، و مابقی قربانی‌ها را که ۳۷ رأس بودند- جمعاً یکصد قربانی- به علی دادند و او آنها را ذبح کرد.
رسولخدا - صلى الله عليه وسلم - نُزّل على رأى قرّان في خودّان شريكٍ في رأى عزّة في رأى عزّة.

سُبُس دعوى فرظوند از غوشت مرّ يّك از شتران قرّاني يّك قطعّه مّتا كنده، وّدّر
ديگي بیانکنند، وّاز غوشت آن قرّاني ها خوردنده، وّأبیگوشت آن را نیز تناول
کردنده.

أَنْتَهِ رَسُولَ خَلیق Khلیق - صلى الله عليه وسلم - نّبّأ قوّش سوار شند وّبسوی خانّه
کمّه سرازیر شند، وّنهازّ ظهّر را در مّقه گزارنده، وّسِبّس به سرّاغ فرظوند مّطّلّب
رَفْتندّ كه بّر سرّ چاه زمّم ایستاده بوذّنده وّحاجان را آب مّه دادند، وّه آنان گفتند:

(ازّعّا بّنّا المّطلب، فّلاّـلاّ آن يّغـلبّيكمّ النّاس على سفّاّيّکمّ لـسّعّة مـعـکمّ).

بهّ آبّ كشيدّن از زمّمّه اداّنه بهّدهّ ایّ فرظوند مّطّلّبّ، كهّ اگرّ نّبود خوّفّ اینّكه
مرّمّ عمّلّ سّمّتّ سقّاّینّ را از دّستّ شّما بازّگیرنده، منّ نیزّ همّراءّ شّما از زمّمّ آب
مّيّ كشیدّم!

فرظوند مّطلّبّ دلّويّ به دّستّ آنّحّضّرت دادنده، وّآنّحّضّرت ازّ آنّ زمّمّ نوشّیدنّد.

درّ روزّ عّید قرّان، «یومّ النّحر» دهمّ ذيّجة، نیزّ نّبیّ اکرم - صلى الله عليه وسلم-
هّنگامّ که آقّاتّ پهّن شدهّ بود، درّ حالّیّهّ بّر استرّ خاکّشتّیّ رّنگّ سوار بوذّند،
وّعلىّ صّدای آنّحّضّرت را بّرا تکرازّ سخّانشان بهّ مرّمّدّ مّيّ رّساننده، وّمرّمّدّ بعضی
ایستادهّ وّبعضیّ نحّشّته بّودندهّ، بّه ایرادّ خطّهّ برّادختندهّ، وّدرّ اینّ خطّهّ برّخیّ
سخّانّ خّطّهّ رّوزّ پیشّ را تکرازّ کرّدندّ؛ چنانّهّ بخاریّ وّسّمّلّ ازّ ایوّبّکے رواّیت
کرّدندّ کهّ گفتّ: یّمّمّرّ اکرم - صلى الله عليه وسلم- درّ روزّ عّید قرّان بّرايّ مّا
خطّه خوّانندّه، وّگفتند:

(إِنَّ الزَّوْمَانَ الَّذِيْ أَسْتَدَادَ كِبْرِيَّهُ بِمَّوْمَعَةَ رَقَابَتِ الْسُّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ، السَّنَةُ الثَّانِيَةُ شَهْرًاً مِنْهَا أَرَبعَةَ

١- صحيح مسلم، «باب حجة النبيّ»، ج. ١، ص. ٣٩٧ - ٣٩٨، بّه رواّیتّ اژّاجّ.
٢- سنّ ابّي داوّد، «بابّ ایّ وقتّ يّخطّبّ يومّ النّحر»، ج. ١، ص. ٢٧٠.)
حرَم، نَالَة: ذوالفَعْدَة وذِوالْحَجْةِ وَالْمَحْرُومِ، وَرَجَبُ مَضْرُ الَّذِي يِنْ هُمِّي وَاِشْعَانِ;
وَأَرْدوُنَهُ زَمَانَ هَمَوَارِهِ بِهِمَا وَضُعْيُمْ كُنَّهُ درُوزُ آمْرِيْشَ آسِمَانُهَا وَزَمَيْنَ
دَائِشَةُ استِ غَرَّدِنَةَ حَسَبُهَا، سَالُ دُوازِدَة مَاهَ دَارِدَة كَهْ حَسَبُ مَاهَ آنَ مَاهَيَا مَهَرَمَةَ;
ذِيقَعُدُهُ، ذِيْجُحُهُ، مَحَرِّم وَرَجْبُ مَضْرُ كَهْ مِيْانَ جُمَادِي وَاِشْعَانِ قَرَارُ دَارِدَةِ;
بَعْدُ، فَرَمُوْدَا: (أَيَّ شِهَرَ هَذَا؟) أَكُونُ كَدَامُ مَاهَ اسْتُ؟ كَفْتُمُ: خَدا وَرَسَوْلُ اَوْ دَانَايْنَداَ;
أَنْحَضَرَت سُكَوْتُ كُرْدُنَة، بِهِ غُونِيَا يَ كَ غَمَانَ كَرْدِيمُ مِيَ خَوَاَحَدَة اِنِّ مَاهَ رَا بَيْ نَامُ
دِيْگْرِي بَنَامُنَدُ. كَفْتُمُ: (أَلِيْسَ ذَا الْحَجْةُ؟) مِيْرُ ذِيْحُ جُهُ نَيْسُتُ؟ كَفْتُمُ: چَرَّ! كَفْتُمُ: (أَيَّ بَلَدُ هَذَا؟) اِنْتَجَا كَدَامُ شِهَرَ اسْتُ؟ كَفْتُمُ: خَدا وَرَسَوْلُ اَوْ دَانَايْنَداَ;
أَنْحَضَرَت سُكَوْتُ كُرْدُنَة، بِهِ غُونِيَا يَ كَ غَمَانَ كَرْدِيمُ مِيَ خَوَاَحَدَة اِنِّ مَاهَ رَا بَيْ نَامُ دِيْگْرِي بَنَامُنَدُ.
كَفْتُمُ: (أَلِيْسَ الْبَلَدَة مُكَهَّة؟) مِيْرُ اِنْ شَهِرُ مِكَ نَيْسُتُ؟ کَفْتُمُ: چَرَّ! کَفْتُمُ: (فَأَيَّ بُوْمُ هَذَا؟) اِمْرُوْزَ چَهِ رَوْزِي اَسْتُ؟ كَفْتُمُ: خَدا وَرَسَوْلُ اَوْ دَانَايْنَداَ;
أَنْحَضَرَت سُكَوْتُ كُرْدُنَة، بِهِ غُونِيَا يَ كَ غَمَانَ كَرْدِيمُ مِيَ خَوَاَحَدَة اِنِّ مَاهَ رَا بَيْ نَامُ دِيْگْرِي بَنَامُنَدُ.
كَفْتُمُ: (أَلِيْسَ يَوْمُ الْنَّحْر؟) مِيْرُ رُوْزُ نَحْرُ نَيْسُتُ! كَفْتُمُ: چَرَّ! کَفْتُمُ: تَفَإْنِ دِمَاءَكُمُ وَاِمْوَالُكُمُ وَاَعْرَاضُكُمُ عَلَى كُمُ حَرْمَةَ بُوْمَكُ هَذَاَ فِي بَلَدَكُمُ هَذَاَ فِي شُهْرَ كُمُ هَذَاَ.
(أَبِيَّ، خُوَّنَهَايَ شَمَّا وَأَمْوَالُ شَمَّا وَآَبَوْهَايَ شَمَّا مَحْتُورَمُ اسْتُ وَحَرْمِ حَرْمِهَا رَا
بَلِيدُ هَمُّمُوْنَ حَرْمَتُ امْرُوْزَ درِ اِنْ شَهِرُ وَدِرِ اِنْ مَاهَ رُعايَةُ كِنْدَاَ)
(وِسَتَنْفُرُ رُيْكِمُ فِيُسَالِكُمُ مِنْ أَعْمَالُكُمُ. أَلَّاَ فَلَا تَرْجَعُوا بَعْدِ ضَلَالَةَ يَضْرُبُ بَعْضُكُمُ رَقَابَ
بعض).  
(أَبَارِيِّ، خِدَأْيَانَ رَأِ مَلَاعِمِ خُوَّاَحُدَ كُرْدَ، وَأَوْ رَجَعُ بِهِ اَعْمَالُ شَمَّا اَزَ شَمَّا يَرْسُ وَ
جُوَوُخَوَاَحُدَ كُرْدَ: بَتَنَايَيْنَ، يَسَ اَزَ مِنْهُ قَهُّرَا نُرُوِيدَ وَقُمَرَاهَ نُشُوُعَدَ وَقُرْدنُ يَكْدِيْبُ
رَا زَنْبَدِاَ!
(أَلَا هِلْ يَلْبِغُت؟)
به هورش باشید، آیا یمام خدا را به شما رسانید؟
مردم گفتند: آری. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند:
(الله‌هم اشهد! فلیبلغ الشاهد الغائب، قرب مبلغ ارئی من سامع) این یمام باشد! این یمام مرا حاضرین به غایبیان برسانند؛ چه سا کسی که با
واسطه یمام را دریافت می‌کند فراگیرند. ترزا آن کسی باشد که به واسطه می‌شنود!
به روايت دیگر، ضمن این خطبه فرمودن:
(رالا لاهوی جان ایل علی نفس؛ یالا لاهوی والد علی وله ولا مولود علی والده؛ ایا ان الشیطان قد نبیست که بیاید در پلدکم هزا ایده، ولی سنکون له طاعه فيما تحتون من اعمالکم فسرضی به).

هشدار که هرکس حرام جنایت بیکند گز بر خویشتن نکرد اه هشدار که دیگر
هیچ پدری بر فر茨ندش جنایت نمی‌کند، و دیگر هیچ فریزنده بر پدرش جنایت
نمی‌کند! هشدار که شیطان برای هیمه شهاب شده است از اینکه در این شهر شما
او را پرستند: اما همچنان در ضمن اعمالی که آنها را کوشیده‌ی شمردی از شیطان
فرمانداری می‌کنند، و او به هرتمین مقدار راضی می‌شنود.

پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- ایام تشریق را در مین مانندند، و به اداه مناسک و
تعلیم احکام شرعیت، و ذکر خدا، و برقراری سنت‌های قرآنی مطالب آیین ابیاهیم، و
زدوختن آثار و نشانه‌های شرک پردختند.

حضرت رسول‌الکر-صلى الله عليه وسلم- در بعضی از ایام تشریق نیز خطابه ابراد
فرمودن: جانانکه ابوداود به سند حسین از سرائی بنت بیهان روايت کرده است که

1 - صحیح البخاری، «باب الخطبة ایام مینی» ج 1 ص 234 و چاهای دیگر.
2 - این حديث را ترمذی (ج 2 ص 38) و ابن ماجه در کتاب الحج آوردند. نک مشکلاتاینصبی.
گفت: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در يوم الیوم (روز پرازدهم) برای ما خطبه‌ای اراده کردند، آنگاه فرمودند: (اگر هدای تاریک نیست؟!) خطبه پیامبر -صلى الله عليه وسلم- در این روز همانند خطبه ایشان در روز عبد قربان بوده، ایراد این خطبه پس از نزول سورة نصر بوده است.

در يوم الیوم دوم، روز سیزدهم ذیحجه، -نبوی -صلى الله عليه وسلم- از این کچ کردنود در خیف ون کنات در وادی آبی، منزل کردند، و بیمه آن روز و آن شب را در آنها یافته کردنود، و نمای ظهر و عصر و غروب و عشا را در آنها گزارنند. آنها اندکی خوابیدند. و سپس پر یک کباب خوش سوار، و بسیای خانه خدا رهسیار شدند و طوفان وداع را انجام دادند. و به مردم نیز دستور دادند، به به جای پیارند.

پیامبر بزرگ اسلام، همینکه از اداب مناسک حج فراغت بیانند، به سرعت بسیار مقدت منزه در کشیدند، به برای آنکه دیگر از رنج سفر بیامایند، بلکه به سوی مسجد می‌نشینند تا بار دیگر مبارزه و کار و کوشش را برای خدا و در راه خدا از سر بگیرند.

اَخْرِئَن سِرِیَتَ اَعْمَزَمِ اِیَامِ پیامَر
دولتمردان روم، به حکم استکبار و برقدرت بودنشان، برای کسانی که به خدا

1 - سنن این داود، "باب ای يوم بخت بیمی" ج.1 ص.269
2 - برای تفصیل این حج پیامبر، نکات صحیح البخاری، کتاب المناسک، ج.1، نیز ج.2 ص.631: صحیح مسلم. "باب حجۃ النبی"; فتح الباري ج.3. شرح کتاب المناسک، ج.8 ص.103-110: سیره ابن هشام، ج.3، ص.619-620. زادالعهد، ج.1، ص.194-196.
920

و رسول خدا ابیانی بیاورند، حق حيات قائنی نبودند، و تحت تأثير انگیزه‌های استکباری، هر یک از اعراب وابسته به رومیان را به اسلام می آورند. به قتل می‌رسانند؛ چنانکه فروه بن عمرو جذابی را که کارگزار معان از جانب رومیان بود، کشتند.

برای پاسخگویی به این گستاخی و سرکشی مستکبرانه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دست به کار آماده‌سازی لشکری پدرگ شدند، و در ماه صفر سال پاده‌ها هجرت، امام‌بن‌زید بن حارثه را به فرماندهی آن لشکر تنصیب، و آن لشکر را مامور فرودند که مناطق بلقاء و داروم را در سرزمین فلسطین میدان تاخت و تاز خود قرار بدهند، و با این کار می‌خواستند رومیان را به هر سر و سل سوی رواندند، و دل‌های اعراب ساکن مرهی شام را بار دیگر به اسلام و مسلمیان امیدوار گردانند. تا هر کس‌چنان تبدیل که قدرت کلسا برایی نابیر است، و اسلام آوردن نه‌یا.

برای یاران اسلام مرگ به ارمنیان می آورند؟

راجع به فرماندهی این لشکر، بیشتر کمی سن او، در میان مردم حرف و نقل های فراوان پیدا اند. و سعی داشتند پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- را متلقی کنند که اسماعی را به فرماندهی آن لشکر اعیام نکند. اما رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرودند:

(و ان تطعیبوا فی إمارة، فقد كنتم تطعیون في إمارة أبیه من قبل، وألم الله ان كنان خلیقاً للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلی وان هذا من أحب الناس إلی بعده) ۱

حال درباره فرماندهی او بر من طعن می‌زند؛ یپش از این نیز درباره فرماندهی پدرش بر من طعن می‌زند؛ اما، بخدا مسئول است که وی از هر نظر شایسته فرماندهی است. هرچند آنوقت، او محیوب ترین افراد نزد من بود، و اینک این جوان

۱- صحيح البخاری، «باب بعث النبي أسماء»، ج. ۲ ص. ۶۱۲.
محبوبترین افراد نزد من است

مسلمانان، از هر سوی، داوطلبانه در اطراف آسانه گرد آمدند، و از زمرب
لشکریان وی در آمدند. و این لشکر عملا از مدينهم خارج گردید، و در جغرافی، یک
فرسخی مدينهم منزل کرد. چز آنکه اخبار نگران کننده راجع به پیامرسولخدا-
صلی الله عليه وسلم، آنان را به درنگ واداشت نا بنگردند خداوند چه حكم
می فرماید. حكم خداوند نیز چنان صادق گردیدند که نخستین لشکر کشی دوران
خلافت ابوبکر صدیق با همین نبوهای رزمی آماده صورت پذیرد.

1- همان: سیره ابن هشام، ج. ۲. ص ۳۴۹. ۱۳۰۰.
فصل هجدهم

آخرين بخش زندگانى پيامبر

زمزم‌های بدرود

همینکه روند طولانی و پرفراز و نشیب دعوت و جهاد به پایان خود نزدیک شد، و اسلام بر اوضاع چرخه کردید. آثار وداع با زندگان، و بدرود گفتن به زندگی این جهانى، اندک اندک در برخوردهای پیامبر ارکم -صلى الله عليه وسلم- و گفتار و رفتار و حرکات و سکنات آنحضرت مشهد گردید.

نبی‌کرم -صلى الله عليه وسلم- در ماه رمضان سال دهم هجرت، بیست روز در مسجد-الحرم معتکف گردیدند، در حالیکه پیش از آن پیش از ده شب اعتکاف نمی‌کردند. جبرئیل نیز قرآن را دوبار با آن حضرت دوره کرد. در جهان‌السوداع

فرمودند: من نمی‌دانم، شاید دیگر سال‌های اینده شما را در این موقف نبینم؟ در کتار جمجمه عقبه نیز فرمودند: مناسب حچ را از من فراگیرید که شاید دیگر سال‌های اینده حج نگزارم؟ سورة نصر نیز، در روز میانی ایام تشريق بر آنحضرت نازل شد، و ایشان دریافتند که وقت وداع فرا رسیده است، و خبر وفاتشان به این ترتیب به ایشان داده شده است.

در اواکل ماه صفر سال پانزده هجرت، نبی‌کرم -صلى الله عليه وسلم- آئمنگ

دامنه‌های کوه یکدیگرند، و بر شهداً این نماز گزارندند، و چنان بود که گویی می‌خواهند هم با زندگان و هم با مردگان وداع کرده باشند. آن‌گاه‌ها، پارشگشند و بر

منبر فراز آمندند و گفتند:

رابی فرط لكم و آنا شهید علیکم، وای و‌الله لانظر إلى حوضی الان، وای أعطيت مفاتيح خزان

الأرض- أو: مفاتيح الأرض- وای والله ما آخاف علیکم أن تشکروا بعدي، ولكني آخاف علیکم
الدنيا ان تنافسو فيها). 1

من بشقراو شما هستم، و من بر شما غواه خواهم بود، و من بخدا اينك دارم
حوض خودم را Mi لگرم؛ و نيز كليهداي همه گنجهنهاي جهان- يا همه كليهداي
جهان- را به من دادهاند، و من بخدا بر شما نمي ترسم كه پس از من شرك بوزيد.
بلکه بر شما مي ترسم از اينك در ارتباط با اين دفته ها و گنجهنهاي دنيا به رقابتش
بردازیدا! 2

شيي، نيه شب به فرستان بقع رفتند و برای اهل قيور طلل مغضرت كردند. و

گفتند:
(السلام عليكم يا اهل المقام، ليهن لكم ما أصبحت فيهم بما أصبح الناس فيه. أقبلت الفن كقطع
الليل المظلم، يتع آخربها وأخرى شر من الأولي).
 السلام بر شما ائهالي جورستان: برای شما گوارا باد وضعیتی که در آن هستید در
مقايسه با وضعیتی که مردم به آن دچار شدهاند! فتنهها و آشوبها همانند پاره‌های
شب نار روی آوردهاند، آخر آن در پي اول آن مي آید و آن بعدي که مي آيد از آن
قبل بدتر است!؟ 3

آنگاه، به آنان مزده دادند که (آنآ بکم لا حقوه) ما نيز به شما خواهم پيوست!

بيماري بهامر

روز دوشنبه بيست و هشتم يا بيست و هشتم ماه صفر سال پازدهم هجرت، رسول خدا -
صللى الله عليه وسلم- در قبرستان بقع جنازهاي را تشيع كردند. وقتي بازگشتند، در
بين راه سردردي شديد عارض ايشان گردید. و دمای بدنشان بيش از اندازه بالا

2 - صحيح البخاري. ج 3. ح 422 . ح 5590 . 6426 . 1795 . ح 248 . ح 1795 . ح 2296 .
یک جایی که حرارت بدن ایشان از روی پارچه‌ای که بر سر آن‌حضورت بسته بودند محسوس می‌گردد.
مدت زیادی روز نبی‌کرم ئیسلام‌ علیه و سلم در حال بیماری با مرم دنیا گزارند. طول زمان بیماری رسول‌خدا ئیسلام‌ علیه و سلم جمعاً سیزده ياد
چهارده روز بود.

همه‌نامه آخر
وقتی که بیماری رسول‌خدا ئیسلام‌ علیه و سلم، شدت یافت، پیایی از همسر شان می‌پرسیدند:
(آین آنا غذا؟ آین آنا غذا؟)
(فردا من چگونه؟ فردا چگونه؟)
همسان‌ان‌حضورت مبتورشان را دریافتند، و به ایشان اجازه دادند که هرجا که می‌خواهند باشند. آن‌حضورت را فضل بن عباس و علی بن ابی‌طالب در میان گرفتند و به اتاق عایشه برندند. پامبراکرم ئیسلام‌ علیه و سلم، سرنشان را بسته بودند، و پاهایشان روی زمین کشیده می‌شد. به هر حال، به اتاق عایشه رفتند، و آخرين هفته زندگاني اين جهاني خودشان را نزد وي گذراندند.
عايشه پيوسته بمنظورت و ادعيای را که از رسول‌خدا ئیسلام‌ علیه و سلم، فراگرفته و از بر کرده بود، می‌خواند و بر سر و روی آن‌حضورت می‌دمد، و به قصد تبرک و شفا دست خود آن‌حضورت را می‌گرفت و بر اعضا و اندام ایشان می‌مالید.

پنج روز مانده به آخر
روز چهارشنبه، پنج روز مانده به وفات حضرت رسول‌کرم ئیسلام‌ علیه
 وسلم، دمآي بدن ايشان فوق العاده بالا كشيد، و درد أثحبرت را بي ناب گردانيد، و ايشان از هوش رفتند. در آن حال، افاده:
(أهريقوا على جلب من آبآ شي، حتى آخره إلى الناس فأعدتهم).
"هفت مشك آب از جند جاه مختلف بر سر من بریزید، تا از خانه پرون شوم،
و نزد مردم پروآ، و با آنان وداع کنم!
آنحبرت را در طشي نشدنيند، و آنقدر آب بر سر ايشان ريختند كه ايشان
فرمودند: (حسين حسكم)، پس است: پس است!
نبي اكرم -صلى الله عليه وسلم- پس از این معالجه احساس آرامش كردن، و
و‌ارد مسجد شدند. محل‌هاي را بر روی شانه خویش اندامته‌بودند، و سرشان را بيا
پارچه‌اي خاتم‌تري رنگ و تبره که به سياهي مي‌زد، بهت بودند. برای آخرين بار،
بر مثير جلوس فرمودند، و حمد و ثاين خداوند به جاي آوردن، و افاده: (ايهآ
الناس، ابي هايان اي مردان، نزد مين آجدا! همه شتایان بسوي آن حبرت آمدن)
نبي اكرم -صلى الله عليه وسلم- ضمن سخنان ديگري كه با مردم داشتن، فرمودند:
(لعنن الله على اليهود والنصاري، اخندوا قبر آنانهم مساجد).
(لمتن خدا بر يهوديان و نصارى، آرامگاههای پامیرانشان را مسجد گردننداء)!
به روايت ديگر، فرمودند:
(قاتل الله اليهود والنصارى، اخندوا قبر آنانهم مساجد).1
(خدا بکشید يهوديان ونصارا را كه...)
و نيز فرمودند:
(لا تتخندوا قبري ونا يعد).2

---
1- صحيح البخاري، ج. 6، ص 654، الموطأ. امام مالک، ص 360.
2- الموطأ. امام مالک، ص 365.
آنگاه، خودشان را در معرض قصاص قرار دادند، و فرمودند:
(من کت جلدته له ظرفاً هفده فلیسفقد منه، ومن کت شمت له عرضًا بهدا
عرضی فلیسفقد منه).
هرکس که آرزوی را با ناسرا و دشنا و ریخته، این آروی من، باید قصاص کند! سپس از منبر پایین آمدن و نماز ظهر را گزاردند. آنگاه بر فراز منبر بازگشتند،
و همان سخنان پیشین را درباره دشمنی و کینه توژی و جز آن تکرار کردند. مردی اظهار کرد: من نزد شما سه درهم دارم! فرمودند: (آئعطا يا فضل) ای فضل،
به او بده!
آنگاه راجع به انصار سفارش کردند و گفتند:
(ارمعکم بالانصار، فاضم کردنی و عیبی، وبد قضنا الذي عليهم ونی الذي فم؛ فاقبوا
محسنهم ویتجاوزوا عن مسینهم).
شما را در مورد انصار سفارش می‌کنند، که ایشان پاره‌های تن من و یابستگان
من اند؛ آنچه یا که بر عهده داشته‌اند ادا کرده‌اند و انجام داده‌اند، و آنچه یا یابد برای
ایشان انجام بدهم، برجای مانده است. بنابراین، از نیکوکاران‌شان نیکی‌هایشان را
بپذیرد، و از به‌کارانشان درگذشیدا!
به روایت دیگر، فرمودند:
(آن الناس یکترون ونقل البالانصار حتی یکونوا کمالح در الطعام؛ فمن ونی منکم امراً یضر به
احداً و یضنه فلبیقل من مسینهم ویتجاوز عن مسینهم).
شمار مردم رو به افراش می‌گذارد، و انصار رو به کاهش می‌گذارند تا همانند

1 - صحیح البخاری، ج. ۱، ص ۵۳۶
نمك در غذا شوند: بتایران، هر یک از شما که مصدار کاری شدید و توانسته به
دیگران زبان برسانید یا نفع برسانید، نیکوکاران انتصار را، کارهای نیکشان را
پذیرند، و بدکاران ایشان را، از کردارهای بهداشت درگذرداش اوغاغا فرمودند:

«ران عبده خیره الله بین این یوتهه من زهره الدنيا ما شاء وین ما عده فاختار ما عنده.
بندهاى را، خدواوند مخیر گردانیده است میان آنکه از ساز و برگ دنیا هرچه
می خواهد به او بدهد، یا اینکه اکتفا کند به آنجه نزد خدا است: و آن بنه، آنجه را
که نزد خدا است انتخاب کرده است؟

ابوسعید خدیری گوید: با شنیدن این سخن پامبرکرم -صلی الله علیه وسلام-
ابویکر گرست و گفت: پدران و مادران ما فدلی شما! از این کار ابویکر به شگفت
آمیدیم. مردم گفتند: این پیرمرد را بنگردید! رسول خدا -صلی الله علیه وسلام- درباره
یک بندهای از بنگان خدا صحیح می کنتند که خدواوند او را مخیر گردانیده است
میان ساز و برگ دنیا که به او بدهد، یا اجر و پاداشی که نزد خدواوند داشته باشد,
ابویکر فکر می کند که رسول خدا -صلی الله علیه وسلام- درباره خودشان صحیح
می کنتند و می گوید: پدران و مادران ما فدلی شما!؟اما، بعداً متوجه شد که آن
بندهای را که رسول خدا -صلی الله علیه وسلام- درباره او صحیح می کردند، خود
آنحضرت بوت، و ابویکر از همه ما بهتر دانسته و فهمیده بوید! آنگاه، رسول خدا -
صلی الله علیه وسلام- فرمودند:

ران از آن الناس علیی در صحیح و وماله ابویکر، ولو کنت متخذ خلیلاً غیر رئی لافتادت
ابویکر خلیلاً، ولکن اخوه الإسلام ومودته. لا بقین الصمود بالام تا سدن إلا الاباب آربکر.

1- این حديث در صحیح البخاری و صحیح مسلم روایت شده است: نک: مشکاکه النصایح، ج. 2، ص 646.
2- صحیح البخاری، ج. 1، ص 516.
چهار روز به پایان
روز پنجشنبه، چهار روز مانده به پایان عمر شریف پامبراکرم -صلى الله عليه وسلم-، آنحضرت - در حالی که به شدت از بیماری رنج می‌بردند فرمودند:
(هلما آکب لکم کتاباً لن تضلاً بعده).

«با اینکه بهانه می‌گیریم که تمرکز و اطمینان آن‌گرامه‌ها تشکیل یابد اما در این نگاهی که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به‌طور بالقوه در اطراف بستر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردند و کارشان به چشم‌کشی کشید. بعضی می‌گفتند: وسایل نوشته ویاورد تا رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- برای شما دستخبط موردنظرشان را برپا نمی‌کنند. بعضی دیگر نیز همان را که عمر گونه بود می‌گفتند. وقتی درگیری و اختلاف‌ها با لالا گرفت، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (قوموا عتی) از گزار بستر من برخی‌زاده!

در این روز، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به وصیت فرمودند. وصیت

1- صحيح البخاری، ج 1، ص 22، 429، 449، ج 2، ص 638.
فرمودن که به‌عنوان یکی از افرادی که به‌طور حامله در اثر انحراف درون‌زاده‌ها و شرکت‌ها در عربستان اخراج کنند. همچنین وصیت
فرمودن که پس از رحلت انحراف‌های همان‌گونه که ایشان به فشار کننده
جایزه و هدیه می‌دادند. جواز و هدایایی بدهند. سوییون مورد را را راوی فراموش
کرده است. شاید مورد سوّم عبارت بوده است از سفارش تأسیس به کتاب و ستّت,
یا اعزام لشکر عباسی؛ یا عبارت بوده است از اینکه فرموده باشند: (الصلاء وما ملكت
ایمانكم) نماز را پاس بدارید، و برگاتان را مرابرت باشید.
نبی‌آکرم ﷺ الّه عليه وسلم- این روز بخشی وایسین را نیز که چهار روز
به آخر عصر انحراف‌های باقی مانده بود، با آن شدت بیماری که از آن رنج می‌بردند,
تمامی نمازها را با مردم به جمعت می‌گزارند; جانان که در این روز، نماز مغرب بنا
مردم گزارند و در آن نماز سورة مرسلات را قرانت کردند.۱
به هنگام نماز عشاء، بیماری انحراف‌های سنگینی را شد، به گونه‌ای که نتوانستند از
خانه بیرون بروند و به مسجد درآیند. عایشه گوید: نبی‌آکرم ﷺ الّه عليه وسلم-
گفتند: (آصلالناس؟) مرمدت نمازشان را گزارند؟ گفتند نه، ای رسول خدا. همه در
انتظار شما‌پناهی فرمودن: (ضعواً لي ماءً في المخضب) قدري آب برای من در طشط
بريزيد! چنان کردنم. غسل کردند. آنگاه به راه افتادند که بروند؛ از هوش رفتند، و
سپس به خود آمدند. آنگاه گفتند: (آصلالناس؟) مرمدت نمازشان را گزارند؟ دوباره و
سه باره همان تریبون غسل کردن و از هوش رفتن به هنگام حرکت کردن، پیایی
اتفاق افتاد. انحراف‌های دنبال ایوب در فستادان تا با مردم نماز گزارند. ایوب بر نیز آن
روزهای آخر عمر پیغمبر ﷺ الّه عليه وسلم- را با مردم نماز گزارد. ایوب در
در حیات پیغمبر ﷺ الّه عليه وسلم- جمعاً هدف نماز را با مردم گزارد که

۱ - ابن حدید را بخاری از ام‌الفضل نقل کرده است: «باب مرض الیبی»، ج. ۲، ص ۵۳۷.
۲ - ابن حدید در صحیحین آمده است. تکد مشکاتة المصابیح، ج. ۱، ص ۱۰۷.
عبارت بودنده از نماز و عشای روز پنجشنبه و نماز صبح روز دوشنبه و پانزده نماز در سه شب‌های روز فیلم‌ایان آمد.
عايشه سه یا چهار مرتبه نزد رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- رفت و آمد کرد.
تا ماموریت برای پیشماری در اوان بیماری رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- را از اپوپکر بگرداند، می‌گذارد که به این مسئله فاصله بی‌پندا؟! رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- نیز می‌پندد و گفتند:
(اینگان لانتن صواحب پوسف؛ مروا ابابکر فلیصل بانباس).
شما همان زنایی هستید که اطراف پوسف را گرفته بودند؟ اپوپکر را وادار کنید تا با مردم نماز بگزارد!

سه روز پیش از وفات
جابر گوید: سه روز پیش از وفات نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- از آنحضرت شنیدم که می‌فرمودند:
(ارا لا یموت أحد منکم إلا وهو يحسن الظن بالله)!
هشدار که هچیک از دنیا نرود مگر در حالی که گمانش درباره خداوند نیکو

1 - صحیح البخاری، همراه با فتح الباری، ج. 2، ص. 193، ص. 481، ح. 315، ج. 100، مسند الامام احمد، ج. 8، ص. 279.
2 - برای این مطلب، نکه صحیح البخاری، همراه با فتح الباری، ج. 7، ص. 442، ح. 477، ج. 1، ص. 373، ح. 94-95.
3 - صحیح البخاری، ج. 1، ص. 99.
4 - طبقات ابن سعد، ج. 2، ص. 155، مسند ابن داوود الطیبی، ص. 246، ح. 1779، مسند ابن بیلی، ج. 2، ص. 193، ح. 2490.
پیکر هدف ماهانه به وفات پیامبر
روز شنبه یا روز یکشنبه، نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- احساس کردند که
بیماری و درد ایشان را موقتاً آسوده گذاشته است؛ دو تن از صحابهٔ آنحضرت را در
میان گرفتند و به مسجد بردن. ایوبیکر داشت با مردم نماز می‌گزارد. وقتی ایوبیکر آن
حضرت را دید، کنار رفتن به آغوش او بی‌پایی. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به
او اشاره کردند که عقب نیستند و قرموئید: (اجلسی ای جنابه) مرا در کنار ایوبیکر
بشناید! آنحضرت را در کنار ایوبیکر، سمت چپ وی، نشانیدند. ایوبیکر نیز به نماز
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- افتاده می‌کرد. و تکبرات نماز را به گوش مردم
می‌رسانید.

یک روز ماهانه به پایان عمر پیامبر
روز یکشنبه، یک روز ماهانه به پایان عمر، پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم-
غلامانشان را آزاد کردند. و شش یا هفت دبیری که داشتند صدقه دادند. اسلحة
خودشان را به مسلمانان بخشیدند. همان شب عاشقه چراغش را به خانه‌ی یکی از
زنان فرستاد و به او گفت: از دیده‌ی خودت چند قطعه روضن چراغ در این چراغ ما
بریز! ۲ به هنگام وفات رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- زره آنحضرت نزد یک نفر

1 - صحیح البخاری، همراه با تحقیق الباری، ج۲۳، ص۲۳۸-۲۳۹، ح۸۵۷،۷۱۲،۷۱۳.
2 - طبقات ابن سعد، ج۲، ص۲۳۷، نیا بره با او روایات، پیامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- شنب دویشیه پنا
رودویشی. آخرین روز از عمر مبارکان این موجودی دارایی خود را صدقه دادند.
3 - طبقات ابن سعد، ج۲، ص۲۳۹.
به‌هرز در پرایر سی صاع چو به گروگان رفته بود! 1

آخرین روز زندگانی پیامبر

آنس بن مالک گود: مسلمانان داشتند نماز صبح روز دوشنبه، را می‌گزارند و ابوبکر پیشمار بود. در آن اثناء، ناهگاهان دیدند که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پرده حجره عایشی را کنار زده‌اند و به آن می‌گذرند که صفح به‌سیاه‌اند و به‌نماز مشغول‌اند. آنگاه تیم کردن و خندیدن‌داد. ابوبکر یاف پس نهاد تا در صف اول قرار بگیرد، زیرا، گیمان کرده که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- می‌خواهد از خانه خارج شود و یا مردم به نماز باپسند. مسلمانان کم‌مانده بوده که تحقیق‌نامه ای‌سانتان صحنه از فرط‌شادی بر قرار شوند و نمازبان را قطع‌کنند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با دست مبارکان بسی‌در مورد اشاره کردن که نماز‌تان را به‌پایان پریدا! آنگاه وارد حجره شدند و پرده را اویختند 2.

پس از آن، تا زمانی که پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- در قید حیات این جهانی بودند، وقت‌نماز دیگری داخل نشد.

ووقت روز برآمد، نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- فاطمه را فراخواندند و سخنی را پنداشته باید در میان گذاشته‌اند، فاطمه گریست، آنگاه، وی را فراخواندند و دیگر بار سخنی را پنداشته باید در میان نهادند، فاطمه خندید، عایش‌ه‌گفت: از او بعدها- راز آن گریست و آن خندیدن را پرسیدم، گفت: نبی اکرم -صلى الله عليه-

1- نک‌، صحيح البخاری، ح2، 468، 2068، 2006، 2200، 2251، 2252، 2386، 2448، 2509، 2513، 2516، 2517، 2518.

2- نک، صحيح البخاری، همراه با تفسیر الباري، ج2، ص193، ح15، 1948، 754، 858، 1205، 4448.
سلم- ينهانى با من گفتند كه از آن بيماري كه در آن به سر مي یرند بهبود نخواهد یافت و از دنيا خواهد رفت: گريستم. آنگاه ينهانى با من گفتند كه من نخستين فرد از نزديكان ايشان خواهم بود كه به ايشان ملحق مي شوند. خديديم! همچنين، نبي اكرم-صلى الله عليه وسلم- به فاطمه بشارت دادند كه وى سيدت نساء العالمين خواهد بود.

وقتى فاطمه مشاهده كرد كه رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- به شدت اندوهگين و غرقه خاطرند. گفت: چقدر گرفتگي و اندوهگيي شما بر من سخت و ناگوار است! ائهضرت به او گفتند:

(ليس على أيك كرب بعذاليوم) 2.

(از پس امروز برای پدرت اندوهی برچای نخواهد ماند!)

حسن و حسین را فراخواندند و آندو را پوسیدند، و سفارش آنان را کردند. و نيز، همسرنشان را فراخواندند و به آنان پند و اندرهزايى دادند. درد همچنین رو به شدت و زبادتى مى گذارد، و اثر زهري كه ائهضرت در خير خورده بودند اشكر شده بود; چنانكه مى نرمودند:

(ربا عانیه، ما آزال اجمل الطعام الذي اكلت خيبر، فهذا آوان وجدت انقطاع أخري من ذلك السم) 3.

(اي عايشه، همچنان درد ناشى از آن غذاى را كه در خير خوردم مى كشم;)

1 - صحيح البخارى، ج.2 ص.628.
2 - بعضى از روايات دلائى دارند بر اینكه اين گفتگو و اين پشارت نه در آخرين روز زندگانى پیامبر اكرم-صلى الله عليه وسلم- بيلكى در واپسین هفته عمر شريف ائهضرت صورت پذيرفتته است (رحمةالعالمين، ج.1 ص.182).
3 - صحيح البخارى، ج.4 ص.541.
4 - همان، ج.2 ص.537.
هم اينك احساس مي كنتم كه بند نخاع من بئر آن زهر دارد قطع مي شودا!  يك روانداز رنگي داشتند كه بر صورت انتحارى افکنده بودند. هرگاه انتحارى تغيره خاطر مي شندان آن روانداز را از روي صورتشان كنار مي زندند. يكبار كه در همين حال بودند آخرين سخنانشان را خطاب به مرمد چينين ادا فرمودند:

"رلعت اسحاق على الله تعالى، تغيروا قبور آبنامهم مساجدا! لا يسقين دينان بارض العرب.

لعت الخداوند بر يهود ونصاري كه آرامگاه پاپبراشان را مسجد گردانيدند!  منظور انتحارى اين بود كه مسلمانان را نسبت به چينى كاري هشدار دهد- هزگر نيايده دين در سرعینين قوم عرب پايرجاي بماند!.

همچنين در مقام وصيت به مرمد سفارش كردند:

"المصلى، الصلاة، وما ملكت أينكم!؟.

واسم را نمازي را پاس داريد، و غلامان و كنيوتان را موقتيت کنيد!" اين عبارات را بارها تكرار كردند.

إلى القرین العلی
نبي اكرم – صلى الله عليه وسلم – به حال احتضار درآمدن، و عايشه انتحارى را بر خودش تكيه داد. عايشه همواره مي گفت: يكي از نعمت هایي كه خدا بر مين ارزاني

---
1 - صحيح البخارى، هرماء، نفح البارى، ج.1، ص.344، 43، 431، 435، 443، 453، 454، 463، 464، 471، 475.
2 - صحيح البخارى، ج.2، ص.437.
3 - صحيح البخارى، "باب مرضى النبي "، ج.2، ص.437.
اختلفت أست، بدين بكد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - في خانة من ود ود روزي
كه نوث من بود، ود أغوش من ود روبي زينة من جان سهورن، ود خدانون به هنگام
وفات أببان آب دها دها خذيرت بيوند داد. عبدالرمحمان- بسر
اوبكر– ورد شد. مسواج دوم دست او بود. ود من رسول خدا - صلى الله عليه وسلم-
رآ در أغوش جرفته بود. ديدم كه خذيرت به عبدالرمحمان مي نغرد. دربافتم كه
ابي شان دومست دارند مسواج بزند. گنتم: گبرمش برای شما؟كا سرشن اشاره كردن
كه آري. مسواج را گرفتم و خواستتم دندانهاشان را مسواج بزنم. مسواج برای
ابي شان زیر بود. گنتم: نرمش كنم برای شما؟كا سرشن اشاره كردن كه آري. مسواج
رآ باب دها خودم نرم كردم. خذيرت پس از آن مسواج را روی دندانهاشان
كشيدن. نبا به یک روايت، خذيرت بهتار از هر وقت دیگر با آن مسواج
دنداشتن را مسواج زند. همچنین، در برای آن خذيرت كوزهای پر از آب بود.
پوسته دستانشان را در آب فرو مي بردند و به صورتشان مي كشيدند و مي گنتم:
(لا الله الا الله، إن للموت سكرات)1.
(لا الله الا الله! مرگ سکرات دشواری دارد!)
همینه كه از مسواج زند فراغت یافتند، دستانشان یا اگشتانشان را بالا کردند، و
چشمانتان را به سقف اتاق دوختند، و لب های مبارکمان به حرکت درآمد. عایشه
با دقت گوش فراد. خذيرت گنتم:

(مع اللذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين وشهداء والصالحين. اللهم اغفرلله ورحمنی
واحمدي بالرفق الأعلى. اللهم: الرفق الأعلى))2.
(با án گنتم که به آنان انعام فرمودهای: پامبران، صدیقان، شهیدان و صالحان)

1- همان: ج. 2 ص. ٍ١٣٠.
2- صحيح البخاري، «باب مرض النبي» و «باب آخر ما تكلم النبي»، ج. ٢ ص. ١٣٨-١٣١.
بارك خداوند، مرا بپیامدز و مرا متشیل رحمت قرار ده، و مرا به ملكوت اعلا برسان

بارك خداوند، ملكوت اعلا؛

اين عبارت اخير را بهباد تكرار كردندا و دستبان به يک طرف افتادا و به ملكوت
اعلا بپيسند: إنا الله وإنا إليه راجعون

رويداد وفات پامیر بزرگ اسلام به هنگام شدت گرمای پيش از ظهير روز دوشنبه
دوازدهم ماه ربيع الاول سال پازدهم هجري روي داد، و در آن هنگام، شنت و سه
سال و چهار روز از غمر مبارك آئحضرت تحتشدته بود.

رگبار فم و اندوه

اين خبر وحشت اثر به همه چا رسید. كرانههاي آسمان مدينیه تبره و تار شد و
از كران تا كران آن را ظلمت فرا دند. آنس گويد: هرگز روزي را نيكوترب و
روشن تر از آن روزي نديدم كه در آن روز رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- بر ما
وارد شندند. و نيز هره روزي را زشت تر و تاريك تر از آن روزي كه رسول خدا -
صلی الله عليه وسلم- در آن روز وفات یافتند 1.

وقتی پامیراکرم -صلی الله عليه وسلم- از دنيا رفتند. فاطمه- در رئاع آن
حضرت- گفت: پدرجان! دعوت خداپر را که اوا را فراخوانند اجابت كرد! پدرجان!

1 - اين حديث را دارمي آورده است: مشکال المصافحه، ج.2 ص.547. نيز از آنس روايتي شده است كه
گفت: آن روزي كه در آن روز رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- وارد مدينیه شندند، در مدينیه هم
چيز و همچنین و نوراني بودا؛ اما روزي كه در آن روز آئحضرت از دنيا رفتند، در مدينیه هم
چيز و همچنین تبره و تاريك گردید؛ آن هنگام كه دست از رسول خدا -صلی الله عليه وسلم-
شستيم. و مشغول فن آئحضرت بوديم؛ كرمان به آنجا كشيد كه گويي ديگر دوما همان در سيندها
نمي تبيد! (جامع الترمذي، ج.5 ص.588-589).
آن کسی که باغ فرودس چایگاهه اوسط! پنجره! با جیرنل خبر مرگ‌ش را بازیم گویم! 1

واکنش عمر
عمربن خطاب پیوسته بر این گفته پافشاری می‌کرد که بعضاً از سرکردگان منافقان چنین پنداشتند که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- چان سیرهداند؟ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نمرده‌اند، بلکه بسی خدا خویش رفت‌ه‌اند. همچنانکه موسی بن عمران رفت، و چهل روز از مین ماردن غایب گردید؛ آنگاه بسی آنان بازگشتند، در صورتیکه همه گفته بودند: میرده است! اما، بخدا، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بازخواهند گشت، و دست و پای این کسان را که می‌بنازند مرده‌اند قطع خواهند کرد! 2

واکنش ابویکر
ابویکر از محل سکونتش - که در ناحیه سنح بود، بر اسب سوار شد و آمد. وقتی وارد مسجد شد، با مردم هیچ سخنی نگفت تا بر عایشه وارد شد. یکسره آهنگ بستر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- کرد. پیکر آنحضرت را با یک روانداز راه را پوشانیده بودند. روانداز را از چهره آنحضرت کنار زد و بر روی پیکر آنحضرت انفلتاد. آنگاه آن حضرت را بپوسته و گریست، و گفت: پدر و مادرم به فداوات! خداوند برای شما دو مارگ قرار نمی‌دهد؛ اما مارگی را که براپای مقدّر شده بود، شما دریافتید! 3

1 - صحیح البخاری، «باب مرض النبي»، ج. 2، ص. 641.
2 - سیرت ابن هشام، ج. 4، ص. 655.
أنگاه، ابوبكر از خانة يمامراکرم - صلى الله عليه وسلم - خارج شد. عمر با مردم سخن می گفت. با وی گفت: پنجم، از عصر عمر حاضر نشد که بنیمی. ابوبكر نشست و شهادتین ادا کرد. مردم به او روز آوردناس و عمر را ویزا کردند. ابوبكر گفت:

اما بعد! هرکس از میان شما محمد - صلى الله عليه وسلم- را می پرستیده است، اینک محمد مرده است؟ و هرکس از میان شما که خداوند را می پرستیده است.

خداوند حی یا موموت است، و خود او فرموده است:

»(وَمَا مُحَمَّدٌ ﺃَلِّـوُسُوْنُ ﻓَذَٰلِكَ ﻋَنْ يَدَيْهِ الرَّسُولُ أَقَامَ مَاتٌ ﰲَ أَيْنَ ﻋَنْ أَيْنَ ﺎَقَامَ ﻋَلَى أَطْفَالٍ ﺎَنْمَامٍ)«

و محمد جز رسولی از رسولان خدا نبوده است، چنانکه دیگر رسولان پیش از وی آمداند و رفتند؛ اینک، آیا اگر وی بمیرد یا کشته شود، شما به وضع سابقان بازمی گردد؟! باری، هر کس که به وضع سابقش برگرد، مسلم به خداوند زیاتی نرسانیده است، و خداوند نیز شاکران را پاداش خواهد داد.

ابن عباس گوید: بخدا، گوی میرم نمی دانستند که خداوند این آیه را لنازی بفرموده است، تا وقتی که ابوبكر این آیه را تلاوت کرد، مردم همگی آن را از وی فراگرفتند، و بی گوش هرکس که رسید، او نیز این آیه را تلاوت کرد.

ابن مسیح گوید: عمر گفت: بخدا، همینکه شیئی ابوبكر این آیه را تلاوت می کند، درایتمند که حق است، از پای درایتمند و پاها به دیگر تحمل بدن مرا نداشتند. وقتی شیئی که وی آن را تلاوت می کند، روی زمین افتادم: درایتمند که نبی اکرم - صلى الله عليه وسلم- از دنیا رفتند!؟

---
1- سورة آل عمران، آیه 144
2- صحيح البخاری، ج 2، ص 640-641.
خاک سپاری پیکر پاک پیامبر

پیش از آنکه صاحب‌السلطنه رسول‌الله صلی الله علیه و سلم به کفن و دفن
انحضرت بهدرمان، اختلاف نظرالمان درباره خلافت رسول‌الله صلی الله علیه
و سلم- بالا گرفت. کشمکش‌ها و گفتگوها و بحث و جدل‌های فراوان میان مهاجر و
انصار در سفیده بین ساعت‌های روز داده، و سرانجام، برخلافت ایوبکر-رضی الله عنه-
اتفاق نظر پیدا کردند. تمامی روز دوشنبه با این حال و اوضاع سیاسی گردیدند، و شب
فرآ رسید. و مردم به کارها و گفتگوهای خوشنای سرگرم بودند و به کفن و دفن
انحضرت نهاد. هنوز پیکر مبارک آنحضرت در بستر ایشان، و همان رواندای راه بار روز پیکر
ایشان کشیده شده بود، و خانواده رسول‌الله صلی الله علیه و سلم- در اتاق را بر
روی جنازة آنحضرت بسته بودند.

روز سه‌شنبه، بدن آنکه جام‌های رسول‌الله صلی الله علیه و سلم- را از تن
ایشان در بی‌اورند. پیکر آنحضرت را غسل دادند. غسل دادن پیکر پاک پیامبر اکرم-
صلی الله علیه و سلم- را عباس و علی و فضل بن عباس و قَنْم بن عباس، و شُقران
برده آزاد شده رسول‌الله صلی الله علیه و سلم- و امامزاده، و دوست‌شان علی و فضل
پیکر آنحضرت را به این سوی و آن‌ویلی حرکت
می‌دادند و شُقران آب می‌ریختند، و علی و ایشان را غسل می‌دادند، و اوس سر
آنحضرت را بر سینه خودش نکه داده بود. ۱
پیکر رسول‌الله صلی الله علیه و سلم- را سه بار غسل دادند. نخست با آب،
سبس با سدر، و نوبت سوم با آب چاهی که آن را "غرس" می‌نامیدند و از آن طایفه

۱- نظر ایبیس ماجه. ج ۱، ص ۵۲۱
سعدین خنیمه بود و در ناحیه قیام واقع شده بود، و از آب آن می آشامیدند. اگر یکنک پاک آنحضرت را در سه قلعه پارچه میانه سفید سحولی از جنس پنی کفن کردند، و پیشان و عمامه بر آنحضرت نبوشانیدند، و فقط پیکر ایشان را در آن پارچه پرچیدند.

در باب موضوع دفن رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نیز میان صحیب اختلاف افتاد. ایوب‌کریم گفت: من از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شنیدم که می‌فرمودند: (ما قبض نی است دفن حیث بیض).» که یکم از پیامبران چنین نبوده است که در همان مکانی که چنان می‌دهد است به خاک می‌سپرد.» ابوتولوه بستر آنحضرت را که در آن چنان داده بودند به کتاری زد، و همانجا را حفر کرد، و برای پیکر ایشان آرامگاهی درون گودال آماده کرد. مردم رویه گروه به نوبت، به نفر، به نفر، به جنگ بیشتری که قبیع و جنگزایی آن حضرت در آن بود وارد می‌شدن و بر پیکر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به صورت فرآیندی نماز می‌زارندند، و یکیک دیشان زمین شد. نخست خویش‌اوندان آنحضرت پردازش نماز گزارندند، سپس مهاجرین و بعد انصاری، آنگاه کودکان و زنان؛ یا ابتدا زنان و سپس کودکان.

۱- برای تفصیل مطلب، تکه طبیعت این سعد. ج۲، ص۲۷۷-۲۸۱.
۲- صحیح البخاری. کتاب الجنان. «باب الیکان البیض لکفن.» تحقیق الیکار. ج.۳، ص۱۶۲، ۱۶۵-۱۶۷، ۱۶۸.
۳- ح.۱۳۱۴، ۱۳۷۴، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۸۷، ۱۳۸۴، «باب کفن الیکار.» ح.۴۹۵.
۴- تکه الوطأ. امام مالک. کتاب الجنان. «باب مکافایتیه دفن الیکار.» ج.۱، ص۳۲۳؛ طبیعت این سعد.
۵- ج۲، ص۲۸۸-۲۸۹.
نمایی روز سه‌شنبه و بخش عمده شب چهارشنبه به همین منوال گذشت.

عاشقه گفت: از خاک سباری پیکر پاک رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بی‌خبر بودم تا وقتی که در دل شب- و به روایت: آخر شب- شب چهارشنبه صدای بیل‌ها را که خاک می‌ریختند شنیدم. ۱

۱- مسند آمام احمد، ج ۶، ص ۶۲۷۱: برای تفصیل مطالب راجع به پیروستن رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مکانی اعلا. نک: صحیح البخاری، «باب مرض النبي» و جند پاک پس از آن، همراه با فتح الباري، نیز، صحیح مسلم، مشکة المصابيح، «باب وفاة النبي»، سیره ابن هشام، ج ۲، ص ۶۱۴۸-۱۴۹: تلفظ فهوم اهل الاعتر، ص ۳۸۳-۳۹۳: رحمة العالمین، ج ۱، ص ۲۷۷-۲۸۶: برای تعیین دقیق بیشتر زمان‌ها از منبع آخر استفاده شده است.
فصل نوزدهم
خانواده پیامبر

پیامبر و خدیجه

در مدت اقامت پیامبرگرامی اسلام در مکه، خانواده پیامبر از انتحاریت به اضافه همسر اشیان خدیجه بنت خوبلد تشکیل می‌شود. اشیان در سن بیست و یک سالگی بودند که خدیجه را به چهل ساله بود به همسر خویش درآوردند، واور نخستین زنی بود که انتحاریت با وی ازدواج کردن، و تا زمانی که وی در قیام جماعت بود، همسر دیگری اختیار نکرده. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از خدیجه چند پسر و چند دختر داشتند. پسران، هیچک زنده نماندند. دختران انتحاریت عبارت بودند از: زینب، رقیه، ام کلیوم، و فاطمه. زینب را پیش از هجرت پسرخاله ساپار عثمان بی‌بی از همسر خویش درآورد؛ رقیه و ام کلیوم هر دو را یکی پس از دیگری عثمان بی‌بی -رضی الله عنه- به عقد ازدواج خویش درآورد. فاطمه را نیز، علی بن ابیطالب در فاصله دو چند بدر و اول به همسر خویش درآورد، و از فاطمه، حسن و حسین و زینب و ام کلیوم زاده شدند.

دیگر همسران پیامبر

چنانکه مهگان می‌دانند، نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- از ویژگی خاصی نسبت به ام خویش در امر ازدواج پرخوردگی بودند، و برای اشیان روا بود که بیش از چهار مطالب این دو فصل آخر کتاب را مؤلف محترم با عناوین فرعی مشخص نگه دارد. در ترجمه بهتر به نظر رسید که عناوین فرعی لازم افزوده شود، تا طراحی امکانات و مفاد و عناوین در سراسر کتاب یکنواخت گردند.
زن را نیز به همسری خویش درآوردند؛ چنانکه شمار زنانی که آنحضرت به عقد ازدواج خود درآورده‌اند، سرزده‌ها نبودند. هنگام وقت آنحضرت به عقد از آنان در فیض حیات بودند؛ دو تن از آنان نیز در زمان حیات آنحضرت از دنیا رفتند. یکی خدیجه، و دیگری ام‌المساکین زینب بنت خُریمیه؛ با دو تن از آنان هم پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- اصلاً زلفاف نکردند. دیگر نام و تَسب و شرح حال دیگر همسران پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- پس از خدیجه را به اختصار می‌آوریم:

سواده بنت زمکه: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- حدود یک‌ماه پس از وقت خدیجه، در ماه شوال سال دهم بعثت با وی ازدواج کردند. پیش از آنحضرت، وی همسر یکی از پسرخویشهای نام سکران بنت عمران بود که از دنیا رفت. سوده در ماه شوال سال ۵۴ ق. از دنیا رفت.

عابشه دختر ابویکر صدیق: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- یک‌ماه پس از ازدواج با سوده، دو سال و پنج ماه پس از هجرت، با وی ازدواج کردند. هنگام ازدواج با پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- عابشه دختری شش ساله بود، و آنحضرت هفت ماه پس از هجرت، در ماه شوال، که وی به ساله ست، با او زلفاف کردند. عابشه هنگام زلفاف پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- بالکه بود، و آنحضرت همسر پیامبرکرم -صلى الله عليه وسلم- باکره بود، و محبت‌تر بود. از همه زنان امت فقه‌تر بود. از هم زنان بطور مطلوب داناتر بود. برتری وی از دیگر زنان همانند برتری ترید از دیگر زنان حاکم. عابشه هفدهم ماه رمضان سال ۵۷ باید از دنیا رفت و در قبرستان قیامت به خاک سپرده‌شد.

حفظه دختر عمر بن خطاب: وی در فاصلة بدر و اخذ شهر و خُبس بن خُذافة سهمی را از دست داده و بیوه شد. پس از عدة وفات، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در ماه شعبان سال سوم هجرت با او ازدواج کردند. حفظه در ماه شعبان...
قال 45 ق در سن شست سالگی در مدتی درگذشت، و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

* زناب بنت خزيمة: وی از طایفه بنی هلال بین عرامین صصععه بود، و او را اممساکین می نامیدند؛ زیرا نسبت به آنان مهربان بود و برای آنان دلسوزی می کرد.

او نخست همسر عبدالله بن جحش بود که در جنگ احدهد شهید شد و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم- در سال چهارم هجرت با او ازدواج کردند. زنین حذف سه سال پس از ازدواج با پیامبرکرم - صلى الله عليه وسلم- در ماه ربيع الثانی سال چهارم هجرت از دنیا رفت، و آنحضرت بر وی نامز گزاریدند، و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

* ام سلمه هند بنت ابی أمیه: وی همسر ابوسلمة بود و از وی فرزندانی داشت.

ابوسلمة در ماه جمادی الآخری سال چهارم هجرت از دنیا رفت، و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم- چند روز مانده به پایان شوال بمانید حالا سال با ام‌سلمة ازدواج کردند. او یکی از فقه‌های و خردن‌ترين زنان بود. ام‌سلمة در سال 69 ق بیله قا به قول 62 ق در سن هشتاد و چهار سالگی از دنیا رفت، در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

* زناب بنت جحش بن رباب: وی از طایفه بنی اساد بن خزيمة، و دختر عمته رسول خدا - صلى الله عليه وسلم- بود. زناب نخست همسر زید بن حارثه بود که فرزند تیکا كرم - صلى الله عليه وسلم- شناخته می شد. زید او را طلاق داد، و همینکه زمان عداوع وی گذشت، خداوند متعل مباشی از قرآن کریم را نازل گردانید و ضمن آنها فرمود:

 فلما فضه زیب منها و طراز زوجناکیا١.

1- سورة الحزام، آیه 37.
آیات متعددی از سورة احزاب درباره زینب نازل شده است که به تفصیل مشتمل‌تیبی (پسر خواندنی) را- که در جای خودش به آن خواهیم پرداخت- مطرح کرده است. رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- در ماه ذیقعدة سال پنجم هجرت- و به قولی سال چهارم هجرت- با او ازدواج کردند. وی عابدترین زنان و پرصرف‌ترین آنان بود. زینب در سال پنجم هجرت در سن پنجاه و سه سالگی درگذشت. وی تخفیف فرد از ایمان مؤمنین بود که پس از پیامبرکرم-صلى الله عليه وسلم- دار فانی را وداع گفت. عمریان خطاب بر وی نمای گزارد و در قبرستان یقیع به خاک سپرده شد.

* جویریه بنت حارث: پدر وی حارث رئیس طایفه بنی مصطلق از قبیله خزاعه بود.
جویریه یکی از اسیران بنی مصطلق بود که در سهم ثابت بن قيس بن ظهیفه قرار گرفت. ثابت با جویریه قرارداد نوشت و او را مکاتب گرداند. رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- مبلغ قرارداد وی را به ثابت پرداختند، و در ماه رمضان سال ششم هجرت- و به قولی سال پنجم هجرت- او به همسری خوشی درآوردند.
مسلمانان نیز یکصد خانوار از بنی مصطلق را آزاد کردن و گفتند: اینان خوشیشند خسر رسول خدا! و به این ترتیب، از هر زن دیگری برای قوم و قبیله‌اش پربرکت تر بود. جویریه در ماه ربيع الأول سال ۵۶ ق- و به قولی ۵۵ ق- در سن شصت و پنج سالگی از دنیا رفت.

* آمَّ حبيبه رَبُّمَه دختر ابوسفیان: وی نخست همسر عبدالله بن جحش بود و برای او حبیبه را به دنیا آورد و به همین جهت کتبی آمَّ حبيبه را به او دادند. امَّ حبيبه با همسرش به حیله‌های مهاجرت کرد. همسرش عبدالله در آنجا مرده شد و آین نصرانیت برگزید و همانجا از دنیا رفت، اما او بر دین و هجرت پایین ماند و هنگامی که
رسول خدا - صلى الله عليه وسلم -، م thượng سال هیفت، هجرت عمرویان آمیزه‌ی بر این با نام‌های از سوی خودشان بسوی نجاشی فرستادند. وی ام حبیب را و با سوی پیامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - خواستگاری کرد و از جانب ایشان چهارصد دینار به عنوان مهربانی اورپادخت، و او در همراه خرپیله بین خسنه نزد رسول خدا - صلى الله عليه وسلم -، فرستاد، و انحشرت پس از بازگشت از فتح خیبر، با او زلفاف کردد. ام حبیب، در سال ۴۲ ق-، با ۰۵ ق-، در دنیا رفت.

صفیه، دختر خیب بن آخطن: پدرش رئیس قبیله بی نضیر و از نژاد بنی اسرائیل بود. صفیه در میان اسیران خیبر بود و رسول خدا - صلى الله عليه وسلم -، او در مهم اختصاصی خودشان قرار دادند و اسلام را بر او عرضه کردن و او نیز اسلام آورد. پیامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم -، او نخست آزاد کردن و سپس بعد از فتح خیبر در سال هیفت، هجرت به عهد همسر خودشان در آرودند، و در ناحیه سده صهباء، واقع در مناطق دوازده میل عربی، در راه بازگشت به میدانها او زلفاف کردد. صفیه در سال پنجاه هجرت- و به قویلی ۵۴ ق-، و به قویلی ۳۴ ق-، از دنیا رفت و در فرستان بقیع به خاک سیره شد.

* میمونه بنت حارث: وی خواه ام، الفضل لیبا، دختر حارث بود. رسول خدا - صلى الله عليه وسلم -، در ماه ذی‌قعده سال هیفت، هجرت بنا بر قول صحیح- در غمره، القباء بعد از آن که از احراز عمره در آمده، وی را به عهد خودش در آرودند، و در ناحیه سریف، واقع در مناطق ته میل تا مکه، با او زلفاف کردن. میمونه در سال ۱۱۴ ق-، و به قویلی ۱۳۴ ق-، و به قویلی ۳۴۸ ق-، در همان ناحیه سریف از دنیا رفت و همانجا به خاک سیره شد، و تا امروز آرامگاه او در آن منطقه شناخته شده است. تا اینجا، بازده تن از همسران رسول خدا - صلى الله عليه وسلم -، نام بریدم که رسول خدا - صلى الله عليه وسلم -، آنان را به عهد ازدواج خودشان در آرودند، و با
آنان زفاف کردن. دو تن از ایشان، خدیجه و زینب ام‌المساکین، در زمان حیات
انحضارت از دنیا رفتند و هنگامی که رسول‌خدا-صلى الله عليه وسلم- رحلت
فروندند، به تن از ایشان در قید حیات بودند. آن دو همسر دیگر که پیامبرکرم-
صلی الله عليه وسلم- با آندو زفاف نکردن، یکی از آنها را برای کرامت، و دیگری از
کنده بود که معرفه به جوئه نمی‌رفت، در این زمانه اختلاف نظرهای فراوان و روایات
گوناگون است که نیازی به شرح و بسط آن نیست.

از میان کنیز نیز، مشهور آن است که یک اکرم-صلی الله عليه وسلم- با دو تن از
کنیز خودشان هم‌بستر شده‌اند. یکی از آنها ماریا قبطیه است که وی را مقوس
به ایشان هدیه کرده بود، و فرزند پسرشان ابراهیم را برای ایشان آورد. البته، ابراهیم
در کوهدی، در زمان حیات پیامبرکرم-صلی الله عليه وسلم- روز ۲۸ یا ۲۹ ماه
شوال سال دهم هجرت- مطابق با ۲۷ زانویه سال ۶۲۷ میلادی- از دنیا رفت. دومی,
ریحانه بنت زید نصریه، با قرطبه است که از اسیران به‌هیجان بنی‌قريش بهود، و
حضورت رسول‌الاکرم-صلی الله عليه وسلم- وی را در سه‌م اختصاصی خویش قرار
دادند. بعضی نیز گفته‌اند که وی در چهارده حضرت نیای اکرم-صلی الله عليه وسلم-
بوده، و انحضارت وی را ابداع آزاد کرده‌اند و سپس او را به همسری خویش
در آواره‌اند. هر قسم قول اول را ترجیح داده است. علاوه بر این دو، ابوعبدالله نام دو
کنیز دیگر را افزوده است: یک، جمیله که پیامبرکرم-صلی الله عليه وسلم- وی را
از میان اسیران انتخاب کردن، و دیگر، کنیزی که زینب بنت حشیب به انحضارت
به‌کرده بود.۱

۱- زاد المعادج، ۱ص ۴۹.
فلسفه ت UserDefaults زوجات پیامبر

هرکس زندگانی رسلدا -صلى الله عليه وسلم- را به دقت بررسی کند، نمی‌کند درمی‌یابد که ازدواج آنحضرت با این زنان متعدد در اواخر عمر شریف‌شان، پس از آنکه حدود سال از بهترین دوران‌های عمر و نشاط جوانی خود را تنا به یک همسر نسبتاً سالم‌مند، ابتدا با خدیجه و سپس با سوزده، گذرنامه‌اند؛ درمی‌یابد که این ازدواجها بخاطر آن بوده است که ناگهان در وقوع خودشان اشتباق و شهوت یافته و مرزی نسبت به زنان احاسس کرده‌اند، و جز در پرتو همکنابگی با این شمار فراوان از زنان نه توانسته‌اند در برابر آن شکیایی کنند؟ بلکه قطعاً اهداف و آرامنالی دیگری بترت و پر کرده از آن غرض و مظهری که معمولاً با ازدواج برآورده می‌گردد، در کار بوده است.

رویکرد حضارت رسول‌الکرم -صلى الله عليه وسلم- به وصلت با ببویکر و عمر از طریق همسری با عائشه و حفصه؛ همچنان، درآوردن دخترشان فاطمه به همسری علی بن ابیطالب، و درآوردن دو دختر دیگر شان رقیه و سپس ام‌کشقیوم به همسری عثمان بن عفان، آشکارا اشارت دارد به اینکه آنحضرت می‌خواسته‌اند از طریق این ازدواجها با این چهره مدرک بزرگی که کوشش و ندایه‌ای اشسان در بحران‌های متعددی که بر اسلام گذشته بود و خداوند جان مقدر فرموده بود که اسلام از آن بحرانها بگذرد، برای آنحضرت به اثبات رسیده بود، روابط محکم برقرار سازند.

یکی از آداب و رسوم قوم عرب این بوده است که فرا خوشیاوندی سبیبی از طریق وصلت احترام خاصی قائل می‌شده‌اند، و این نوع ارتباط خوشیاوندی از نظر آنان باید از ابواب نزدیکی در برقراری روابط میان تبریه‌ها و طایفه‌های گوناگون بوده است، و آنان سنج و نبرد با خوشیاوندان سبیبی را فرا خوشیاوند نگذ شرطی می‌کرده‌اند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از طریق ازدواج با چند تن از امپراتوران
مؤمنین، می‌خواستند شدت عدایت و دشمنی قبایل عرب را با اسلام کاهش دهند، و
از گزندگی که‌نویزه‌های آنان بکارند.
ام‌سمله از طایفه بني مخزوم- طایفه ابوجليل و خالدین ولید- بود؛ و تیمه رسول‌خدا
صلی الله عليه وسلم- وی را به هم‌سیب خوش در آوردند، از آن پس، خالدین
ولید آن موضوع می‌سقیل خود را در برای مسلمانان مورد تجدیدنظر قرار داد، و
پس از مدتی نه چندان طولانی از سر طوع و رغبت اسلام آورد. همچنین، ابوسفان
پس از ازدواج آنحضرت با آمیزه در هیچگونه برگرده با ایشان روابط نگردید.
نیز، پس از ازدواج رسول‌خدا- صلی الله عليه وسلم- با جويریه و صنفی هیچگونه
تحرک‌کردن یا از سوی بني نضر و بني مطلب در برای آنحضرت مشاهده نمی‌کنید، از
سوى دیگر، مشاهده می‌کنیم که جويریه از چهت برکت آفرینی برای قوم و قبیلهش
یک زن نمونه شناخته می‌شد، و صاحبی رسول‌خدا- صلی الله عليه وسلم- یکصد
خانواده از اسیران قوم و قبیله وی را بخاطر ازدواج پیامبرکرم- صلی الله عليه وسلم-
با او آزاد می‌کنند و می‌گونند: ایمان خویشاوندان رسول خداوند! و بر واضح است
که چنین مسجت‌گذاری بر یک طایفه و قبیله از سوی مسلمانان چه تأثیر بسزایی در
عمق جان آنان داشته است.
از همه اینها یزگنگ و با اهمیت تر آنکه نبی اکرم- صلی الله عليه وسلم- مأمور شده
بودنده تعليم و تربیت و تزکیه و ارشاد قوم بهدازند که کهی آبی و آداب، فرهنگ
و تمدن و پایین‌دی به شرایط و لوازم آن، و تشريک مساوی در سازندگی جامعه و
اعتقا یکشیبند به آن، هیچ چز نمی‌دانستند؛ و اصول و مقرراتی که پایه‌های
سازندگی جامعه اسلامی را تشکیل می‌داد، به مردان راه نمی‌داد که با زنان آمیزه
داشته باشد، و درنتیجه، کوشش در جهت تعليم و تربیت و ارتقای سطح فرهنگی
زنان همراه با رعایت این مقررات و اصول امری ناممکن بود، و از سوی دیگر نیاز
پیامبر با زینب بنت حشیب

بازتاب ازدواج پیامبر با زینب بنت حشیب

یکی از ازدواج‌های نبی‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نیز به منظور نظم‌بخش یک‌تیک، آداب و بسیار جوانب و سپاس به یاد امیر فرحاشم گرفت که عبارت‌های آن‌ها بحث و گفتگوی بسیار خوبی (پسرخوانگی) بود. مطالب این آیین، یک عرب جاهلی بسیار حاکم در آن، حیثی می‌کرد که پسر را واقع داشته، به طور کامل پسرخوانگی بود. این آسیب آن‌جوانان در دل‌های مردم ریشه دوامی بود که محو و از اذیت مردم به سادگی امکان‌ناپذیر. از گوی البغی، آین آن‌ها اصل و مبانی مقرّر شده از سوی اسلام در ارتباط با ازدواج و طلاق و ازدواج و دیگر مسائل اجتماعی، به شدت در تعارض و تناقض بود و این آسیب زمینه‌های مختلف فساد و فحشاً را که اسلام برای زودهنآ آنها از جامعه
آمده بود، تشدید و ترویج می‌کرده.

خداوند چنین مقرر فرمود که در همه کویدن و از میدان بدر کردن این آیین اصلی جاهیت با دست خود رسول‌الکرم صلی الله علیه و ولسوم - و شخص شریف خودشان صورت بگیرد. دختر عمومی آنحضرت، زینب بنت حضیر، همسر زید بن حارثه بود که همگان او را زید بن حارثه محمد می‌خوانندند. و پیوسته با یک‌دیگر سر ناسازگاری داشتند. تا چنان که زید مصمم گردید زینب را طلاق بدهد. ضعف خانوادگی خودشان را با نزد پیامبرکرم صلی الله علیه و ولسوم- آورند. پیامبرکرم - صلی الله عليه و ولسوم- از روز قرآن و شواهد، یا از طریق اعلام خداوند عزّوجل به ایشان دریافت که اگر زید زینب را طلاق بدهد، ایشان ملزم خواهند شد که پس از انتضای عده‌طلاق، او را به همسری خویش درآورند. از سوی دیگر، این رویاد در شرایطی اتفاق می‌افتد که مشرکان بر علیه رسول‌الکرم صلی الله علیه و ولسوم و مسلمانان هم‌دست شده بودند، و آنحضرت خواند آنداشت که اگر این ازدواج واقع گردد، دستاوازی به دست منافقان و مشرکان و به‌خیابان بدهد، و آنان انواع و اقسام شایعه‌ها و تهمت‌های به‌اساس را بر علیه ایشان منتشر سازند و کارشکنی‌های آنان آثار ناملوی در روحیه مسلمانان ستی ایمان برخی بگذارند. این یک خود که وقتی زید برای فصل خصوصت به آنحضرت مراجعه کرد، و با آن حضرت در میان گذاشت که قصد طلاق دادن زنیب را دارد. به‌های امر فرمودند که وی را نگه دارد و طلاقش ندهد، و این سفارش و تأکید آنحضرت برای آن بود که مسئله ازدواج خودشان با زینب در آن شرایط بحرانی و دشوار پیش نیاید.

خداوند این تردد و خویش را از رسول‌الکرم صلی الله علیه و ولسوم- نپسندید، و به نحوی ایشان را مورد عتاب قرار داد و فرمود:

وَأَذِّنْ لِلَّذِیْ آَنَعَ اللَّهُ عَلِیْهِ وَأَعْمَّلْ عَلیْهِ أَسِیْسَ ۛ عَلِیْکَ زَوْجَلْنَا وَقَلِیْلَ اللَّهُ وَتَغْفِیرُ یَتَمَّ فِی نَفْسِکَ
ما الله مّطيعٍ وتفخّشٍ الناسّ وَاللهُ أَحقّ أنّ تختنّا؟١

وَأَنَّ هَنِّئَمَا كَمِي بِغيُّتي بِهِ آنَكسَ كَهَ خَداً وَإِنَّ إِنَائِمَ فَرَومَهْ وَتَوَّنَّى بِهِ وَإِنَّ إِنَائِمَ
كردَدَاءٌ هَمَسرَتِ رَا هَرْ طَوَرَ كَهَ هَسِتَ نَزَدَ خُودَنَتْ دَارَ وَخَرِيمَ حَرْمَ خَداَوَنَدَ رَا
بَاسَ دَارًا وَدِرْ إنَدرَنَتْ خَوْتَتْ جَيْزَي رَا يَنْهَانَ مِي كَيْنَ كَهَ خَداَوَنَدْ أَشْكَارَ كَنَّدَهْ آنَ
إِسْتَ، وَإِنَّ مَرُدْ مِي هَرَاسٍ، حَالُ آنَكْهَ خَداَوَنَدْ سَزاَوَرَتْ إِسْتَ بِهِ إِيْنَكَهْ إِذْ أَوَّ

بَهَراَسِ!٢

سَرَانَجَمَ، زِيدَ هَمَسْرَشَ رَا طَلَاقَ دَادَ. رَسُولَ خَدَا -صَلِي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- نُزُبَّنَى أَزْ
إِنَقَضَاءٍ عَلَهَا، دِرْ هِمَانَ رُوْزَهَابَيَّ كَهَ بِيْنَ قَرْيَتِهِ رَا دِرْ مَحَاسَرَهُ جَرْفَتْ بُودَنَدَ، بَا زِينَبَ
إِزْدَوَاجَ كَرَدَنَدَ. زِبِرَا، خَداَوَنَدْ إِنَّ إِزْدَوَاجَ رَا بَرْ إِنَحْضَرَتْ وَأَجْبَ جَرْدَابْيَدَهَ بُودَ، وَ
بَرَايْ إِيْشَانَ مِجَالَ تَأْثِرَ وَإِنَتْخَابَ نَذِيَشَتْهُ بُودَ، تَا أَنْجَا كَهَ خَداَوَنَدْ إِجْرَائَ عِقْدَ إِنَ
إِزْدَوَاجَ رَا خُودَ بَرْعَهَدَ جَرْفَتْ بُودَ، چَنَانَكَهْ مِي فَرَمَيْدَ:

»۶۴۲۶١ فَلْتَا قُضِيَ زِيدَ مِنْهَا وَطَرَا زِوْجَتَاهَا لَكَيْنَ لَيْكَُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خَرَّجَ فِي أَزْوَاجِ أَذْعَانَيْنَهُمُ إِذَا
۶۴۲۶٢ قُضُيَ مِنْهُنَّ وَطْرَأٍ.٢

أَنْگَا، وَقِتَ زِیدَ اَزْ اوْ صَرْفَ نَظْرَ كَرَدَ، وَيَرَا بِهِ هَمْسِرَی تُورَا آوُرَدْم، تَا اَزْ اَيْنَ يَس
مَلَمْانَانَ رَا دِرْ اَرْتَبَاطَ بَا هِمْسِرَانَ پِرْخوَانْدَهَا إِيْشَانَ بَاكَيْ نِباَشَدَ، أَنْ هَنِِّئَمَا كَهَ
۶۴۲۶٣ فَرَزِنْدَخَوَانْدَگَانَ اَزْ هِمْسِرَانْشَانَ صَرْفَ نَظْرَ كَنْدَا!٢
۶۴۲۶٤ اِيْنَ كَرَ بَرَايْ اَنْ صُوَرَتْ مِي جَرْفَتْ كَهَ إِنْحْضَرَتْ عَمَّلَا نُزَ آَيِنَ پِرْخوَانْدَگَی رَا كَه
۶۴۲۶۵ بَا قُدْرَتُ سَخَنَ خُوْشَ اَزْ پَيْشَ مِنْهَدُمَ كَرَدَهْ بُودَنَدَ، اَزْ مِيْدَانَ بَدِرْ كَنْدَا؛ چَنَانَكَهْ
۶۴۲۶۶ خَداَوَنَدْ مَتَعَالِ فَرَومَهْ إِسْتَ:

۱- سُورَةِ اذْهَابَ، آيَتَهُا ۳۷.
۲- سُورَةِ اذْهَابَ، آيَتَهُا ۳۷.
اذّن بهم لِّيأتِيهم هوَ أَفْسَطَ عَنْ اللّهِ.

اِنْ يَسْرُخٌوْنَ لَا يَفْرَحُونَ خَوْدُشًا نَّسِبَ بِهِدَىٰ، إِن كَأْرَ نَزْدَ خَواوْنَد غَدَالَنَهُ

وْ مُنَصّفَانِهِ اسْتَ،

هَمْجِينَ:

َما كَانَ مُحَمَّدًَ أُمْعَدْ مَن رَماَكُمْ وَلَكَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَخَاَتَمَ الْمُجَيْلِينَ وَكَانَ اللّهُ يُكْلِفُ شَيْءًاً.

عَلَّمًاۚ

مَوَضَّهَنَّ بِدِرْ هِيَمْكَةَ مِنْ شَمَا نُبُوَّدَهُ اسْتَ، بِلَكِهْ وَيْ رِسَالَتَهُ وَبِيَانٍ بَخْشٍ كَأْرِبَرَانِ اسْتَ،

چِبْ بِسِيَانَّنَ لَهُمْ آدَابَ وَرَسُوْمَ جَا افْتَادُهُ وَدُرْعِينِ حَالِ شُكْ، وَبِمَحْنَا كَهْ دَرْهُمْ شَكْسَتُنَّ آنَا بِتَأْدِيذَ نَظَرْ كُرْدُنَ دِرْ آنَا تَنَا دِرْ حُوْرَةٍ گَنْتَار امْكَانًا يُذِيرَ نِبْسَتْ بِلَكِهْ بَاِدْ هَمْرُهُ بِاَ عَلْمِ صَاحِبَ دَعْوَتُ باَاَشْدَ. اِنْ مِلْطِبَ اَيْ بِرِسْسَيِ شِوْبَةَ عَمِلُ مُسْلِمَانِانْ درْ غَرْمَةٍ خَدِيْبِهِ بِهِ خَوْبِ بِهِ دَسَتْ مَيْ آيَدُ. دِرْ آنَاَ غَرَوْبَنَ مَسْأَوَدَّ ثَقُفَيْ مُشَااهِدَهُ كُرْدُهُ بُوَدْ كَهْ هَرَگَهُ بِاَپِمْباَرُ كَرُمْ -صَلِّي الله عَلَيْهُ وَسُلَّمَ- أَبَ دَهَاَنِ مَيْ اَنْدَازَنْدَ. مُسْلِمَانُ بِرْأَيْ غَرْفُنَنَ آنَ بِدَسْتَهَايْشانِ اَنْ يَكْدِيْگَرُ سِبْقَتُ مِيْ غَرْفُنَدَ، وَمُشَااهِدَهُ كُرْدُهُ بُوَدْ كَهْ بِرْأَيْ غَرْفُنَنَ آَبَ وَضْوَى أَنْحَضْرَتُ چَگْوَهُ بِپِشْدَسَتِ مَيْ كَنْدَتَ. تَاَ سَبَيِّ كَهْ مَمْکَنِ اسْتَ درْ مِقَامَ زَدْوِ حُوْرَدَ بَاَ يَكْدِيْگَرُ نْیَزْ بِآَرَّنَدَ! أَرَئِيْ. هَمْيَن مُسْلِمَانَانِي كَهْ بِهِ غَنَمْ بِیِعْتُ كُرْدُهُ بَاَ رِسَالَتَهُ -صَلِّي الله عَلَيْهُ وَسُلَّمَ- بِرْأَيِ جَانْشَنَانِ وَجَانِبَازِي درْ مِيْدَانِ نُبُوَّدَ یَ مَقَامَتِ درْ بِراَرِ دَشْمَنَ، اَنْ يَكْدِيْگَرُ سِبْقَتُ مَيْ غَرْفُنَدَ، وَافْرَادِ هَمْجَنْ ۸َنْبِیَکِرُ وَعَمْرِ دِرْ مِيْدَانِ آَنَانَ بُوَّدَنَ، وَقَتْىِ حَضْرَتُ رِسَالَتْکَرُمْ -صَلِّي الله عَلَيْهُ وَسُلَّمَ - بَاَ هَمْيَن صَحَابَهَا چَانِ بَرَکَفَ نَهَادَهُ درْ رَاهَ خَداَ- پَسِ اَنْعَفَقَ صَلِّحُ حَدِیْبِهِ-

۱- سُورَة اَحْزَاب، آَیَهُ۵.
۲- سُورَة اَحْزَاب، آَیَهُ۴۰.
رقتار بيامبر با همسرائشان

زندگانی و معاشرت رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - با آنهات مؤمنین در تهايت
بزرگمتشی و نجابت و بلند طبعی بود. همانگونه که همسرائشان نیز از بلالاتین
درجین شرایط و نگفتاری و شکیبته و تواضع و خدمتگزاری و رعایت حسین و
شوهرداری برخوردار بودند. با آنکه بيامبر اکرم - صلى الله عليه وسلم - آنچنان در
تنگدستی و سختی معیشت بسر می‌بردند که احیدی تاب تحمل آن را نداشت.

آنس گوید: فکر نمی‌کنم، نیا نیا اکرم - صلى الله عليه وسلم - قرص نان ترمی را هرگز
مشاهده کرده باشند. تا وقتی که به خداوند پیوستند: یا اینکه بره بریانی را هرگز با
چشم ان خودشان دیده باشند. ناوقتی که به حق پیوستند. 1 عابشه گوید: بسیاری
اوقات، دو ماه می‌گذشت و ما سه بار هلال ماه را در آسانان مشاهده می‌کردیم، و
در طول آن مدت حتی یکبار در خانه‌های همسرائشان بيامبر اکرم - صلى الله عليه
وسلم - آنقدر روشین شده بود! عروع بریست: در آن صورت با چه چیز تغذیه
می‌کردید؟! گفت: با آسودان، یعنی با آب و خورا! اخبار و روایات در این ارتباط
بسپارند.

در عین حال، با وجود آن تنگدستی و سختی معیشت، از همسرائشان بيامبر اکرم - صلى
الله عليه وسلم - هیچگونه عملی که آنان را مستوجب سرزنش و عتایب گردانند. سرد
ند. مگر یک مورد که آن نیز مقتضی، بشریت بود، و از سوی دیگر، موکب گردید
که مقررات و قوانینی چند از احکام شریعت اسلام تریپن گردید، و خداوند در آن
ارتباط آیه تخير را نازل فرودند:

یا آیه‌ای انتخابی که تعودید کنی‌که تعودید قمایت‌ها و زیبایی‌ها، فتح‌الله‌ها، امان‌کنن، امن‌کنن سراحا
جیبی‌ها، و این که‌که تعودید نبوده‌ها و جعی‌ها، و این که‌که تعودید آخرین‌ها، فإن الله یکعیلی‌لا، فیکن‌لا، امن‌کنن، امن‌کنن، امن‌کنن، امن‌کنن، انکر آنجاً

1- صحيح البخاري، ج 2، ص 956.
956

غًظٍّماٌ »1. هَلَانِ اِيْيَامُ، بِيْكَ بِهِمْ سَرَانَاتٍ: اَمَّرْ رَحْمَتٍ هَيْشَا طَالِبٍ زَنْدَغَاتِي دِينَا وَ
وَ زَرْ وَ زَبُورٍ أَنْ هَيْسِيّد، هم اَيْنَكَ بِيِبَيْدَا تُدَسْمِهِاَيْ اَيْ دَارِيَيِ دِينَا بِهَا بُهْ وَ بَهُ
زِبَئِيَيْ دَسْتُ اَنْ شَأْ شَمَا بِرْدَارِمٍ وَ رَاهُ خَوَدُ بِيِبَيْدُ بَيِّاَرِدَهَ. وَاَمَّرْ رَحْمَتٍ طَالِبٍ خُدَا وَ
رَسُولُخُدَا وَ سَرَىٰ أَخْرَىٰ هَيْسِيّد. اَلِمُهُ خَوْانَوَد بَرَىٰ أَنْ عَدَىَ اَنْ شَمَاها كَهَا اَهْلٍ
اَسْحَانُ بَيِّاَبَيْد اَجْرٍ عَظِيمُ مَحْفُوظٍ دَاشَتَهُ استَ!2. 

dr بَبِ شَرَافِت وَ كَرَاتَ وَ عَظْمَتَ مَقَامٍ هَمْسَرَانٍ يَمِيِّبَاكُرِمٍ -صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ
هَمْمٍ بَسَ كَهَا حَتَّى يَكُلِّي اَنْ آنَا بِهِ غَرْبَيْشٍ دَنْيَا تُمْاَبِيِلْ بَيِّاَرُدَ كَهَا وَ هَمْمُ آنَا خُدَا
وَ رَسُولُخُدَا -صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ - رَا بَرْبُزَيْنَدَنَدُ.

همّجَنِ، مَوَارِدُهَا كَ مَعْمَوَلاً فِيِمُاِبَيْنِ هُوَا يَيِّشُ مَيْ آيَدُ، بَا وَوْجُودٍ أَنْكَهُ شَمَار
هَمْسَرَانَ يِبُ جِيِّمٍ -صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ - زِيَادُ بُوْدَهُ اِسْتَ، فيِمُاِبَيْنِ آنَا بِبِسْاَرُ بَعِ
نَدْرِتِ رَنْحُ دَاَدَهُ اِسْتَ كَهَا أَئْهُمُ مَقَضَّاَيِ بَيِّاَرُدُ بُوْدَن اِسْتَ، وَ هَمْمٍ أَنَا خَوْانَوَد اِيْسَهَانُ رَا
مُوْرُدُ عُنَاطِب قُرَأَ دَاَد، دِيَيْجَرُ نَكْرَارُ نَكْرَانُ دَاَدِنُ. آنَ مُوْرُدُ نَأَدَرُ نَيْزُ هَمْمُ اَسْتَ كَهَا دِرْ سُورَةَ
تَحْرِيمُ خَوْانَدُ فُرُومُدُ: ﴿وَاَيِّيَا الْيَيِّيْا لَمْ نَحْزُوَهُ مَا أَحْلُ اللَّهِ لَكَ...﴾

هَنَّاءِ، اِيْيَامُ، ِظَراً بِرَ خَوْيَشْمُ حَرَامِ مِيِّ شَمَرَانِيّي َيْيِي رَا كَهَا خَوْانَدُ بَرَىٰ تُو
حُلَالُ غَرْدِانِيّهِ اِسْتَ؟!...!3. 

در خاَتَمَة اَيْنُم بِيِّحُ، بَهَا نُظُورِ مِيِّ رَمَدُ جِدَانِ بَايِّزَ نَبَيُّهَا كَهَا بِهِ جَنْغَيْدُ دِرْ بَبِ اِصْلُ
تَعْدُدُ زَوْجَاتُ بِيِّاَبَايِّم. هَرَكْسُ بِهَا دَقُتِّ بِمِيِّ شَدَانِيّى مَرَدُمُ اُروَيَا - كَهَا بِهِ شَدَتِّ اِيِّن
اَصْلُ رَا اِنْكَارُ مَيْ كَنْدَدُ وَ نَمِيْيِيِّذِيْرُندُ - بِجَيْرُد، وَ آنَ رَنْحُهَا وَ بَدْبُخِيْهَا وَ
تَلْخِيْصَيْهَا رَا كَهَا آنَا اَيْنُم بِهَا بَايْتُ بِهَا جَانِ خَوْيَشُ ميِّ خَرَنُدُ. مُوْرُدُ بَرْسِيْ قُرَأَر
يِدَهَدُ، وَ رَسُوَانِيْهَا وَ جَنَانِيِّيْهَا هُوَلَانَاكِي رَا كَهَا بِيِّ خَأَطُ اِنْحَرَافِشَاْنِ اَيْنُم اِصْلُ

1- سَوْرَةَ اَحْزَابُ، آيَاتُ ٢٧-٢٨.
2- سَوْرَةَ تَحْرِيمُ، آيَاتُ يَمِّيْئَ ١-٨٥.
مرتکب می‌شوند، و گرفتاری‌ها و نابسامانی‌هایی را که از این بابت دانستگی آنان است در نظر گیرید: دیگر نیازی به دلیل و برهان و بحث و گفتگو نخواهد داشت؛ زیرا، زندگانی منکران این اصل، خود گوهر عادلانه بودن این اصل اسلامی است؛

فلس بیستم
مکارم اخلاق پیامبر

و اکنون خلق مظهر

پیامبر برزگ اسلام، از جهت زیبایی‌های ظاهری و کمالات باطنی و مکارم اخلاق دارای امتیازاتی بودند که در حیثیت و صف و بیان نمی‌گنجد. تحت تأثیر همین جمال و کمال بنظر بود که دلها همه سرشار از تجلیل و تکریم آنحضرت بودند، و مردم در مقام پاسداری حرم و پرزدهشان عظمت ایشان جانشان از کالبد درمی‌آمد؛ به گونه‌ای که تاریخ بشر چنین ویگو و امتیازی را برای هیچ فرد دیگری سراغ نکرده است. آنان که با حضارت رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- معاشرت داشتند، ایشان را در حد عشق و تا سرخس سرگنشتی دوست می‌داشتند، و باکی نداشتند از اینکه سزهاشان را از تن جدا کنند، و گردن هایشان را پزند، اما یک خشش کوچک بر روی ناخن آنحضرت نیافتند! ذیل‌ها در عين اعتراف به اینکه گردوار و تدوین تمام روایات ناظر به مراتب جمال و کمال نیاکرم -صلى الله عليه وسلم- در توان ما نیست، ماحصل روایات را در این باب می‌آوریم.

1- «دو آن امتیازی بین نظر در مکارم اخلاق برخوردار هستی، سوره قلم، آیه ۴» این عنوان فرعی در اینجا همراه با شیوه مؤلف محترم در برخی جاهای دیگر کتاب افزوده شده است.م.
شمالی زیبا، پیامبر
ام‌تعبد خراطی، رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- را که در مسیر مهاجرت از مکه
به مدينه از كنار خيمة او گذشته، برای شوهرش چنين توصیف می‌کند: زیبايی اش چشمگیر بود، سیمایش نورانی و چهره‌اش درخشانی؛ و مردم خوش اخلاق و نیکسیرت بود. اندامش را یزدگی شکم یا یزدگی سر می‌خوب نگردانیده بود. چونیک سر نیز اندامش را نامتناسب نسخه حیات بود. خوش‌اندام و خوشروی بود. چشم‌انی سیاه و موهایی بلند داشت. صدا‌ی گرم و گردانی افراشته داشت. چشم‌انی گرا و سورمه کشیده، ابروئی مانند کمان داشت که در عین حال به هم پیوسته بودند. گیسوشی سیاه فام بود، وقتی سکوت می‌کردند و فشارش دو چندان می‌شد؛ و چون لب به سخن باز می‌گردید و مهاشت افزون می‌گردد. از دور، زیباترین و خوش سیمایترین مردم به نظر می‌آمد و از نزدیک، نیک‌ترین و شیرین‌ترین مردم جلوه می‌کرد. گفتارش شیرین و دلچسب بود. به اندامش سخن می‌گفت؛ نه کم و نه زیاد، و چنان بود که گویی گفتارش رشته‌های مروری و گوهر بودند که سرازیر می‌شدند. میانه بلافاک. نه کوته‌ای قدرت اندام او را از چشم‌نوازی باز می‌داشت، و نه بلندی فانتزی قد و بالایی او را از دل انگیزی می‌انداخت. شاخه‌ای سیز و پرچردوی بود که درمانی حره و دوشاخه دیگری که قرار می‌گرفت، از هر سنا متاسب تر، و از هر سه نیک‌تر و نیک‌تر بود. همراهانی داشت که پرآزمنش حلفه زده بودند؛ هرگاه سختی می‌گفت، به سخنت گوش چنان می‌سردند، و هرگاه فرمانی صادر می‌کرد، از چان و دل فرامنی را می‌بردند. همگی گوش به فرمان، و همگی پیوسته طالب دیدارش بودند، و همواره پرآزمنش گرد می‌آمدند. هیچ‌گاه چه‌چه درهم نمی‌کشید، و هر چه‌گری کسی را تحقیر نمی‌کرد و کوچک نمی‌شد.
عکس یک ایبتکار در مقام توصیف شامل رسول خدا - اعمال الله عليه و سلم - چنین می‌گوید:

انه زیاده از حد بلد بالا بودند، و یک بیش از اندازه کوتاه قدر میانه بالا بودند و خوش اندام. گیسوانانه‌ن چندان درهم فشرده و فرخورده بود، و نه چندان آویخته و فروهشته؛ خوش حال و آرامش بود، نه بسیار فربه و تنوند بودند و نه صورتشان کاملاً گرد بود؛ در عین حال، صورتشان تمایل به گردی داشت. سپید و گندمگون بودند، و چشمانی درشت و بادامی با مزگان بلدان داشتند. درشت اندام و قوی هیکل بودند، و عضلات و منافصل و زیبی‌های داشتند. از زیر چانه تا روی نافشان پرمی‌بود، اما بی‌قیبل بالاتنه ایشان به‌موی بود. دستان و پاهایشان سبیل و درشت بود.

وقتی راه رفتدند، برغشت گام برهم داشتند چنان‌که گویی در سرآزیبی قرار گرفته بودند. هنگامی که روز به سوی کسی می‌کردند با تمامی اندام‌شان به‌سوی او برهم گشتند. میان دو کنف ایشان مهر نبوت مشهد بود، همچنانه ایشان نگین انگشتی نبوت و آخرین پایMER خدا بودند. از همه مردم بخشندند؛ و از همه مردم دلبرتر و با شهمت‌تر؛ و از همه مردم صریح‌تر و راستگو‌تر؛ و از همه مردم وفادارتر؛ و از همه متواضع‌تر، و از همه خوش محضرتر بودند. هر کس ایشان را براى نخستین بار می‌دید، هیبت ایشان بر وجود ایلی گرفتند؛ اما هر چه با ایشان معاشرت می‌کرد، محبیت ایشان در دلش جای می‌گرفت. هر چه می‌خواست درباره ایشان سخنی بگوید، می‌گفت: نه پیش از گو و نه پس از گو، همانند وی را ندیده‌ام؟

1 - زاد المعاذ، ج. ۳، ص. ۵۴.
2 - سیره ابن هشام، ج. ۱، ص. ۴۰۱، جامع الترمذی، هزارا با شرح آن تفسیر الاحواذی، ج. ۳، ص.
در روایتی دیگر از همو آمد اَست که آنحضرت جمجمه‌ای بر زرگر و مناصل و عضلاتی ورژیده و درشت داشتند و باِلا تنه اِبِشن از زِبُر غِلو ترا رُوی ناف، خُطی پوسته اَز مُوی داشته. هنگامی که راه می‌رفتند اندکی به جلو خم می‌شدند و سرعت می‌گرفتند، چنان‌که گویی از بالا به پایین سرازیر شده‌اند؟

1) جابرین سُفره می‌گوید: دهان آنحضرت زرگر، جشمانشان کشیده و باَدامی بود؛ و در عین درشتِ انداز، تنِه‌پایان قره نبود. ۲) ابواطِنیل می‌گوید: سفید و نمکین و مانه‌بالا بودند. ۳) آنس بن مالک می‌گوید: دستان درشت و سنَبری داشتند. نیز می‌افزاید: خوش‌سیما و نمکین بودند؛ نه سفید و یا نمک، و نه بُشِت‌گُندمگو؛ وقُتی که از دَنشا رفتند، شمار موهای سفید سر و ریش آنحضرت به بیست تار مَوی نَمی‌رسید. ۴) نیز همو می‌گوید: نِن‌اَندک اَثری از پیری رَوی شفیق‌های آنحضرت مشاهده می‌شد. به‌روایت دیگر، در سر آنحضرت نِزِچند تار مَوی سفید دیده می‌شد. ۵) اَبوجیبه می‌گوید: در ناحیه‌ی زِبُر لب پایین آنحضرت اندک آَشاری از مَوی سفید مشاهده کرد. ۶) عبدالله بن بُسر می‌گوید: در ناحیه‌ی زِبُر لب پایین آنحضرت چند تار مَوی سفید

۳۰۳.

۱- جامع الترمذی، همانجا.
۲- صحیح مسلم، ج ۲، ص ۲۵۸.
۳- همان.
۴- صحیح البخاری، ج ۱، ص ۵۰۲.
۵- همان: صحیح مسلم، ج ۲، ص ۲۵۹.
۶- صحیح البخاری، ج ۱، ص ۵۰۱-۵۰۲.
مشاهده می‌شود.

برای می‌گوید: آنحضرت چهارسانه بودند. فاصلة میان دو کنف ایشان زیاد بود.
گیسوان این‌وهی داشتند که روز لاله گوش‌های‌اشان را پوشانیده بود. ایشان را در حالت‌های خلخال قرمز رنگ بر تن پوشیده بودند دیدم؛ تا آن زمان هیچ چیز و هیچ کس را به آن زیبایی و نیکویی ندیده بودم. ابتدا، آنحضرت گیسوانشان را پشت سرشان می‌ریختند. زیرا دوست داشتند که موهاشان را همانند اهل کتاب بیارایند؛ آنگاه پس از مدتی روز سرشان فرق بانز می‌کردنده و گیسوانشان را به سمت راست و چپ شانه می کردنند. نیز همو می‌گوید: آنحضرت خوش‌روی ترین و خوش‌خویی ترین مردم بودند. از او پرسبندند: آیا چهره نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم- همانند شمشیر برق می‌زد؟ گفت: نه، مثل ماهی در خشیدا و به روایت دیگر، گفت: چه‌را ایشان متمام به گرده بود؟

رتبه دختر معلو می‌گوید: اگر ایشان را می دیدید، انتگار که منظره طلوع خورشید را دیده‌اید؟

جابرین سُفره می‌گوید: در یک شب مهتابی به دیدار آنحضرت‌نائل شدم. گاه به چهره رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و گاه به ماه می‌نگریستم. آنحضرت خلخال قرمز رنگ بر دوش گرفته بودند. سرانتان، دیدم ایشان در نگاه من بسیار نیکوکر و

1- همان، ج، ص ۵۰۲.
2- همان.
3- همان، ج، ص ۵۰۲.
4- صبح مسلم، ج، ص ۲۵۸.
5- صبح الیخرا، ج، ص ۵۰۲.
6- مشکلات الاصابی، ج، ص ۵۱۷. به روایت از دارمی.
ژبيتر از ماه شب چهارده‌اند!
ابوهریه می‌گوید: هیچ چیز و هیچ کس را نکوترا و ژبیتر از رسول‌خدا – صلی الله علیه و سلم – ندیده‌ام. گویی که خورشید در آینه‌ی چهره‌ی ایشان می‌تابید! و هیچکس را ندیده‌ام که سری‌تر از رسول‌خدا – صلی الله علیه و سلم – راه‌برد. چنان راه می‌رفتند که گویی زمین را زیر پای ایشان می‌کشند و در هم می‌نوردند! ما در پی ایشان خودمان را برای رسیدن به ایشان به زحمت می‌انداختیم؛ اما ایشان هرگز احساس خستگی نمی‌کردند!؟
کعب به مالک می‌گوید: وقتی که انحصارت شادمان می‌شند، چهره‌ی ایشان همانند پاره‌ای می‌درخشید!؟
روزی تزد عابشه نشته بودند و پای افزارشان را تعمیر می‌کردند. در آن اثنایکه مشغول دوختن پای افزارشان بودند، دانه‌های عرق بر پیشانی ایشان نشست، و خطوط چهره‌ی ایشان شروع به برق زدن کرد. عابشه وقتی این منظوره را دید، مبهوت گردد و گفت: بخدا، اگر ابوکربیر عنایتی شما را دیده بود، درمی‌پافت که شما سزاواری از دیگران هستید که مصداق این سروده‌ی حق قرار بگیرید:
و اگر نظرت‌های آسره را چه جههی برقت کبرق الفارع بهترین
و آن هنگام که به خطوط چهره‌اش نظر می‌افکنی، همانند ابر سفیدی که از کرانه‌

1 - ترجمه‌ای این روایت را در کتاب شمایل آورده است (ص ۲). دارمی نیز آن را روایت کرده است.
(مشکلات المصاحبه، ج ۲ ص ۵۲۸).
2 - جامع الترمذي، همسرا با شرح آن تحقیق الاحوری، ج ۳ ص ۵۰۴؛ مشکلات المصاحبه، ج ۲ ص ۵۱۸.
3 - صحيح البخاری، ج ۱ ص ۵۰۴.
آسمان بسوی تو می آید، برق می‌زنند! ۱

اوبه‌کر، هرگاه که آنحضرت را ملاقات می‌کرد، می‌گفت: امین مصطفی بسالخیر یخدعو، کضو، پدر رایل‌ه الظالم امین و برگزیده خداوند است، و همگان را به نیکی فرا می‌خواند؛ همانند ماه شش

چهارده که تیرگی و تاریکی یک‌سره از آن فاصله گرفته است؟ ۲

غمر نیز، هرگاه از آنحضرت پاد می‌کرد، به این شعر زهیر که درباره هرم بن سیتان

سروده است، استشهاد می‌کرد:

لر کنت من، شی، سوی البشری، کنت المضی، لیلیه ال‌بدر

اگر تو از شهر و دیار دگری چز جهان پشر می‌بودی، ی پشک تو ماه شش چهاره، و روشنایی بخش شهیای مهتابی بودی؟

آنگاه، می‌گفت: رسول‌خدا -صلی الله علیه وسلام- این چنین بودند! ۳

نیاکرم -صلی الله علیه وسلام- هرگاه خشمگین می‌شدن، چهره ایشان گلگون می‌گردد، آن چنان که گویی روی گونه‌های ایشان دانه‌های اثر از فرش‌هاند! ۴

جابرین سنگرد می‌گوید: ساقه‌های پای آنحضرت زنخخت و فربه نبود و هیچ‌گاه خنده ایشان از حیا تنهم نمی‌گذشت، و چنان بود که هرگاه به ایشان می‌گویست،

1 - تهدید تاریخ دمشق، این عساکر، ج۱، ص۳۲۵.
2 - خلاصة السیر، ص۲۰.
3 - همان.
4 - مشکات المصاباح، ج۱، ص۲۴۲: ترمذی نیز در ابوبق قدر، باب ماجاه فی التشیید فی الخروش فی القدر این روایت را آورده است (ج۲، ص۳۵).
در این عصر، نجيب بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد، رایگانی بر پریشیت داشتند، و ریش آن‌تیموری‌های ایشان نور می‌تابد! گلو و گردن آن‌تیموری‌ها به قدری زیبا بود که گویی گرد محسوم‌مان بر ساختمان نقره صاف و شفاف بوده. همسری پریشیت داشتند، و ریش آن‌تیموری‌های ایشان نور می‌تابد. پلنگ و فراخی داشتند. برخوان آن‌تیموری‌ها به هم پیوسته و در عین حال متمایز از یکدیگر بودند. بینی باریک و کشیده‌ای داشتند، و صورت آن‌تیموری‌ها کوشت‌آلود بودند. از زیر گلو تا ناف ایشان یک شاخه می‌پریشیت کشیده شده بود، و چاه‌ای دیگر شکم و سینه آن‌تیموری‌ها می‌نواختند: اما، دسته‌ها و شاوه‌های انسان پرمی‌بود. شکم و سینه آن‌تیموری‌ها در اتداد یکدیگر بود. سینه‌ی پهن و عرض داشتند. کف دست‌ها را رنگ پاهای‌شان را گرفته بود، و پنچ نارنجی و آبی‌بود. گودی کف پاهای‌شان زیادتر از حد معمول بود. درشت‌اندیم و دارای اعتیاد و رژیم‌های متفاوت بودند. هنگام راه رفتن پاهای‌شان را از روبی زمین‌می‌کندند، و به چالو متمایل می‌شوند، و آرام و سریع راه میرفتند.

آنس می‌گوید: حیرت و دیپی از نرم‌تر از کف دستان حضرت رسول اکرم –صلى الله عليه وسلم– در تمامی عمر لمس نکرده‌اند. همچنین، هرگز بی‌خوشی یا عطراً و به روایت دیگر: مشک و ععبر –‌ا عطراً دیگر یا خوشبوی‌تر از بی‌وی رسول

1- جامع الترمذي، همراه با شرح آن، تحقیق‌الاحرذی، ج 4، ص 306.
2- صحيح مسلم، كتاب الطلاق، «باب في الإيلام»، ج 3، ص 110، ح 1479.
3- مشكاطة المصائب، ج 2، ص 518، به روایت از دامی.
4- خلاصة السير، ص 19-20.
خدای خدا - صلی الله علیه وصامع موسی - یا بِیت خواب رسوت خدا - صلی الله علیه وصامع.

استمطم نکردام! ۱

ابوجعفیه می گوید: دست اتحضرت را گرفتم، و بر صورت خوشی نهادم؛ دیدم از
برف و بخش خونفرش و از عشق خوشبوی راه است! ۲

جابرین سیر در خاطرات کودکی ایش چنین یاز می گوید: اتحضرت با دستان
مبارکان گونه‌های مرا لمس کردند؛ دستانان آنقدر خونک بود - یا آنقدر خوشبوی
بود - که گویی همانی لحظه دستانان را از طبیعی عطر بپرون آورده بودند. ۳

آمیز می گوید: گویی دانه‌های عرق اتحضرت مواریسه‌هاي تر بودند! آمَِسیم
می گوید: عرق بدن اتحضرت از هر ماده خوشبوی تر بود. ۴

جابر می گوید: نیاکرم - صلی الله علیه وصامع - از هیچ گذشته‌ای نمی‌گذشتند جز
آنکه همه می‌فهمیدند اتحضرت از آن گذشته‌های از بِیت خوش آن حضرت - یا
اینکه گفت بهانه: از بِیت عرق بدن مبارک آن حضرت. ۵

میان دو کتیب اتحضرت مهربان نبود مشاهده می‌شد که به اندازه تصمیم گیرتر و هم‌رگ
پوست بدن‌مان بود، و این برآمدگی که شیب یک مشت بسته بود، در قسمت بالای
کتیب چپ آن حضرت قرار داشت، و مانند برآمدگی های گوشی روز پوست بدن
خلاهای متعددی داشت. ۶

---

1 - صحيح البخاری. ج. 1 ص. 503. صحيح مسلم. ج. 2 ص. 257.
2 - صحيح البخاری. ج. 1 ص. 502.
3 - صحيح مسلم. ج. 2 ص. 256.
4 - همان.
5 - مشکلات المصائب. ج. 2 ص. 517. به روایت دارمی.
6 - صحيح مسلم. ج. 2 ص. 259-260.
کمالات نفسانی پیامبر

نیب اسم - صلی الله علیه وسلم - از جهت شیوایی بیان و رساوی سخن از همگان
متناماب بودند. و از این حیث جایگاهی و یا پایگاهی غیرقابل انکار داشتند. از
سلامت طبع، اصلت سخن، قاطعیت گفتار، درستی مضامین، و دوری از تکلف
برخوردار بودند. جوامع کلیم در اختیار آنحضرت بود، و حکمت‌های بدلی به ایشان
ارزانی شده بود، و به زبانهای گوناگون رایج در جزیره‌العرب آشتی بودند. با مردم هر
قبله به زبان خودشان سخن می‌گفتند، و با یک طایفه از آنان به لهجه خودشان گفتگو
می‌کردند. بدلیمه گویی و حاضرچوایی بادیه‌نشینان، و لفظ قلم و نقط و بیان
شهرنشینان را با هم یکجا داشتند؛ و در کتاب همت این‌ها از تأیید الهی و سرچشمه
و حی نیز برخوردار بودند.

بردباری و پرحصولگی، گذشت به هنگام قدرت، و شکبایی در برای دشواری‌ها
ویزگی‌هایی بودند که خداوند آنحضرت را مؤذب به آنها گرددانده بود. انسان
هرچند بردار باشد، بالاخره لغزش از ارو مشاهده می‌شود. و موردن پیش می‌آید که
برخورداری ناشی‌دید از خود نشان بدید. اما حضرت رسول اکرم - صلی الله علیه
وسلم - هرچه بیشتر آزار میدیدند و اذیت می‌کشیدند، بر شکبایی آنحضرت افزوده
می‌شد؛ و هرچه بیشتر شاهد زیاده‌روی‌ها از سویی جاهلان بودند، بر حیم و برداری
آنحضرت می‌افزود.

عاشقی می‌گوید: هیچگاه رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - میان در کار مخیر
گرددانده نشانده مگر آنکه آسانترین آندو را برهم گزیدند، نا جایی که گنابه در کار
نبود؛ اما اگر پای گنابه می‌ماند می‌آمد، بیش از همه از آن می‌گریختند. برای خودشان
هیچگاه از کسی انتقام نگرفتند. مگر در مواردی که حرم‌یکی از حرمت‌های الهی
دریده شده باشند که برای خدا انقام می‌گرفتند! ۱ در مهر از هم‌مردم به خشم می‌آمدند، و زودتر از هم‌مردم خوشند می‌شوند.

در سخاوتشان و جود و کرم، آن‌چنان بودند که به وصف نمی‌آيد. دست و دل بازی آنحضرت به گونه‌ای بود که انگار از ناداری و تهدیدی هیچ باک نداشتند. این عباس می‌گویند: نبی اکرم –صلى الله علیه وسلم– از هم‌مردم بخشندتر بودند؛ در ماه رمضان نیز که جهان پیشتر به ملایمات آنحضرت می‌آمد، بخشندتر از همیشه می‌شدند. جهان در ماه رمضان همه شب به دیدار آنحضرت می‌آمد و با ایشان فرآیند را مرور می‌کرد. و آنوقت، رسول خدا -صلى الله علیه وسلم- در بخشش و دعه از باد و زنگ که ابراهیم پیامبر خدا به این سوی و آن سویی می‌راند، و از آن‌ها باران می‌بارد، بخشندتر می‌شوند.۲ جهان می‌گوید: هرگز نشک چیزی را از آن حضرت درخواست کنند، و ایشان بگویند، نه! از نظر شجاعت و دلاری و جناوری، منزلت وادی یامی‌مرامی اسلام بر هیچکس پوشیده نیست. از هم‌مردم شجاعتر بودند. در بحران‌های شدید و عرصه‌های دشوار گرفتار آمدند؛ قهرمانان و یکه‌زاران بارها از کنار ایشان گریختند. اما ایشان ثابت قدم بودند و از جای خوشی نبکنند نمی‌خورند. همواره روض به دشمن داشتند و پشت به دشمن نمی‌کردند، و دچار تردید و تزلزل نمی‌شدند. از هر شخص شجاع و دلاری در بعضی موارد، گریز و جریان نیز سر زده، و مواردی عقب‌نشینی از او دیده شده است. جهان می‌گوید: با نبی اکرم –صلى الله علیه وسلم–

۱ - صحیح البخاری، ج.۱ ص.۵۰۳
۲ - صحیح البخاری، ج.۱ ص.۵۰۲
۳ - همان
۹۶۸

جنت‌جویان می‌افتد، خویشن را در پناه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- قرار
می‌داشند، و در شرایط بحرانی، هیچ‌کس ندیگی‌تر از آن‌ها بپردازد به داشتن نبود! 

اکس می‌گوید: شیبی اهل مسیح در دل شیب دل شیب و شیب‌ها شنیدند. جمع‌یای در
پی آن صدا به راه افتادند؛ در بین راه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را ملاقات
کردند که داشتن از سمت آن صدا بازی‌ها گشتند، و بر اساس از آن ابتداعه که عربان
بود سوار بودند، و شمشیر حمل کرده بودند، و می‌گفتند: «(لم تزاعوا، لم تزاعوا)»
و حشمت نکنیدا! و حشمت نکنیدا!

شرم و حیای پیامبر کرم -صلى الله عليه وسلم- از همه مردم بیشتر بود. ابواسعد
خدیر می‌گوید: شریم و حیای آن‌ها بر از دوشیزگان زیر‌چاد بیشتر بود، و هرگاه
از چیزی خوششان نمی‌آمد، آشتر آن ناخوش‌ای‌نی‌ان در چهاره‌ان آن‌ها راه شهود
می‌گردد. هیچ‌گاه نگاهی‌ان را بر چهاره‌کسی نمی‌دوختند. پلکداشان را پیوسته فرو
می‌هستند. نگاه‌هایان به زمین طولانی‌تر از نگاه‌هایان به آسمان بود. نگاه‌های
ان‌ها بی‌دردستی مستقیم‌بود و به نم نگاهی اکتفا می‌فرمودند. از فرط شریم و حیا
و کرامت نسیم، چیزی را که خوش‌داشتند مطرح نمی‌کردند. هرگاه کسی را که از او
کردار نایسندی را به آن‌ها راه‌گزاری کرده بودند، نام‌نی‌برمودند پلکداشان می‌گفتند:
(ما بال‌آوری‌های دوستان کا) چه شده است که بعضی‌ها چنین و چنان کاره‌ای‌ا را انجام
می‌دهند؟!

آن‌ها بی‌دردستی مستقیم‌بود و به این شیخیان فرود به کسی می‌گوید:

یغیضی جهانی و یغیضی مسیاتی فلک‌یکلا در حال علی‌پی‌تستم

۱ - نکد الیاف، ماهی عباسی، ج، ص ۸۹ صاحبان صحاح و سنن نیز این مطلب را آورده‌اند.
۲ - صحیح البخاری. ج، ص ۴۰۷، صحیح مسلم. ج، ص ۲۵۲.
۳ - صحیح البخاری. ج، ص ۲۰۴.
خود ایشان از فرط شرم و حیا جشن خوشی فروهنگته نگاه می‌دارند، دیگران نیز تحت تأثیر هیبت و ایستادگی ایشان چشم‌هایشان را فروهنگته نگاه می‌دارند! با این ترتیب، کسی جرأت نمی‌کند که با ایشان سخن بگوید. مگر هنگامی که تیسم روی لباشان نقش می‌بندند؟

پایه بزرگ اسلام، عادل ترين مرودم، باکدامان ترين مرودم، راستگوتروین و صريح اللهجه ترين مرودم، و اماندار ترين مرودم بود. بر این مطلب، هم نزدیکان و دوستان انحضرت تأکید و اذعان داشتند. پیش از مبعوث شدن به پیامبر، ایشان را امین نامیدند، و پیش از ظهور اسلام در عهد جاهالت برای فصل خصوصت به ایشان مراجعه می‌کردند. ترندی از علی روایت کرده است که او به‌جهل خطاب به انحضرت می‌گفت: ما شخص شما را تکذیب نمی‌کنیم؛ بلکه پچه‌هايی را که آورد، اینچند تکذیب می‌کنیم! به همین مناسبت، خداوند متعال این آیه را نازل فرمود:

«فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ وَلَكِنَّ الطَّالِبِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجِدُونَ».

ازیرا که ایشان تو را تکذیب نمی‌کنند، بلکه این اثبات‌ها در برابر آیات خدا انکار و جحد می‌ورزند!»

هرکاتیوس وقتی از ابوسفیان پرستید: آیا پیش از اینکه این مرد چیزی‌ای را که گفته است بگوید، او را به دروغ‌گویی متمم می‌کردید؟ ابوسفیان گفت: نه!

رسول خدا - صلی الله علیه وسلم - از همه کس متواضع شد و از تکبر و نخوشت از همه دورتر بودند. نمی‌گذاشتند که افراد آن‌هاکه پیش یا پادشاهان از جای برمت خزنند، پیش یا ایشان از چای بخزند. بلی‌که، این را سرکشی می‌کردند، و با...

1- سورة اعام، آیه ۳۳.
2- مشکاة المصباح، ج. ۲، ص. ۵۴۱.
تهدیستان نشست و برخاست داشتند. دو عروت برگدن را اجابت می‌کردند. و در میان برخاها همانند یکی از انان می‌نشستند. یاشعه می‌گید: پای افزارشان را خود تعمیر می‌کردند، و جامه خودشان را می‌دوختند، و با دستان خودشان همانند یکی از شماها در خانه خودشان کار می‌کردند. فردی از افراد بشر بودند؛ جامه خودشان را وصله می‌زدند، و گوسفنده‌اند را خود می‌دوشیدند، و کارهای شخصی خودشان را انجام می‌دادند.

از همه کس که به همراه پیمان‌بانان و وفادارتر بودند. به صله رحم بیش از همه
کس می‌پرداختند. بیش از همه به مردم رفته و شفقت و مهربانی داشتند. در معاشرت و نوید آداب بودن از همه نیکوت رودند. از همه مردم نرم‌خوی ی هم‌خوانی و خوش‌احتراف تر، و از باقلایی و دوختاری از همه مردم دورتر بودند. نه به صراحت و نه به کتابی دشنام نمی‌دادند. بلکه عفو و گذشت پیشه می‌کردند. نمی‌گذشتند که پشت سر ایشان راه برود. و هرگز در خوراک و پوشاک پرای خودشان نسبت به غلامان و کتیبه‌نگاران امتیاز قابل نمی‌شنند. به خدمتکارانشان خدمت می‌کردند. و هرگز سختی لغت با خدمتکارانشان نمی‌گفتند. و هیچ‌گاه بخاطر انجام دادن با انجام
نداان کاری آنان را سرزنش نمی‌کردند. پیوندیان را دوست می‌داشتند، و با آنان
نشست و برخاست داشتند. و در تشیع جناة آنان شرکت می‌اختند، و هرگز
پیوندی را بیشتر پیوندی و نادری کوجک نمی‌شمردند. در انتخاب سفری، با را را از
گذاشتند که گوسفنده را برای تهیه غذا تدارک کنند، یکی گفت: کشتن گوسفنده
با من؟! دیگری گفت: پوست کندن گوسفنده با من؟ سومی گفت: یکن گوسفنده با من؟
آنحضرت نیز گفتند: گردآوری هیزم هم با من!؟ گفتند: مان کار را خودمان انجام
می‌دهم؟ آن‌حضورت فرمودند:
قد علیمت آن‌کم تکفونی، ولکنی آگر آن افز آیلیم، فإن‌الله بکره من عبد ان برای من‌می‌آیند...
صحیحهٔ}

«می‌دانم که شما این کار را خودتان می‌توانید انجام بدهید: اما خوش ندارم که با شماها فراق داشته باشیم؟ زیرا، خداوند خوش ندارد که ببیند بندش در میان یاران خود به گونه‌ای رفتار می‌کند که با آنان فراق داشته باشد! برخاستند و هیزم جمع کردندها.

اینک سربرشت سنن را به دست هند بن ایبی هاله بدهیم نا رسول‌خدا-علی‌الله عليه و المسلم-را آن‌بانه که دیده است برای ما توصیف کنند، هند ضمن گزارش مفصلی از رفتار و کردار پرامارکم چنین می‌گوید:
 رسول‌خدا-علی‌الله علیه و المسلم-همیشه اندوه‌گین و همواره در حال اندیشه‌دان بودن. هیچگاه آسایش نداشتند، و هرگز به‌هوه‌ده سنن نمی‌گفتند. سکوت‌های طولانی داشتند. سنن‌تان خود را از آغاز تا انجام با تمامی فضای دهانشان ادا می‌کردن، و پا گوش از دهان سنن نمی‌گفتند. سنن‌تانه همواره عبارت از کلمات چگونه (جوامع الكلم) بود، و کلام آن‌حضورت قول فصل بود: نه افزونی داشته و نه کاستی. خوبی معتدلی داشتند؛ نه درشتی کردن، و نه خود را خوری و خفیف می‌کردن. نعمت خدا را هرچند جوک بود، بزرگ می‌داشتند. هیچ‌چیز را نکوهش نمی‌کردن و خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها را به نکوهش می‌کردن و نه ستایش. هنگامی که حق مورد تعرض قرار می‌گرفت، هیچ‌کس یارای مقاومت در برای خشونت و غضب ایشان را نداشت تا وقتی که از آن حق پشیبانی لازم را به عمل آورند. به‌خاطر خودشان هیچ‌وقت خشم نمی‌گرفتند؛ و از روى سماحت، هرگز برای خوشتیان انتقام

1- خلاصه‌السیر، ص. 22.
نیم گرفتند. هرگاه می خواستند اشاره کنند، با تمامی کف دستشان اشاره می کردنند، و هنگامی که می خواستند اظهار شگفتی کنند، دستشان را پشت و رو می کردنند. هرگاه به خشم می آمدند، روی برخی گردن‌پا و بره روی خودشان نمی‌آوردند. غالباً خندیدن آن‌حضرت نیست بود، و هرگاه بسیار شادمان می شدند، چشم‌اندازشان را فرو می‌شستند، و قطراً اشک شادی همچون دانه‌های باران از زیر پلك‌های آن حضرت سرازیر می‌شد.

زبانشان را چج‌برای اظهار آنچه به ایشان مربوط می‌شد، در کام نگاه می‌شده، در کام نگاه می‌شده.

پاراشان را بپیچدیک متأسوس می‌گردانند، نه آنکه آنان را از پیچ‌پیچی دور سازند. بزرگان هر قوم و قبیله‌ای را بزرگ می‌داشتنند، و زمام امور مردم را به دست خودشان می‌دادند. همچنین، مردم را از درگیری با آنان بر حذر می‌داشتند، و خود نیز از آنان پرهیز می‌کردند، بدون آنکه بدهی آنان را پوشانند.

از پاراشان دل‌جویی می‌کردند، و درباره آنچه در میان مردم می‌گذرد از مردم سؤال می‌کردند. کارهای نیک‌ها را نیکو می‌دانستند و تصویب می‌کردند، و کارهای تکوهی‌ها را نکوهیده می‌دانستند و زشت می‌پرستیدند. در همه کار اعتقادات را پیش می‌گرفتند، و هیچک از دو جانب افراط و تفریت را نمی‌گرفتند. هیچ‌گاه از هیچ چیز غفلت نمی‌کردند. میادا که پاراشان غفلت کنند با خشته شوند. در همه حال آماده بودند.

در ارتباط با حق، نه کوتاه می‌آمدند، و نه از آن در می‌گذشتند و نه به غیر آن غدیر می‌کردند.

کسی که با آن حضرت حشر و نشر پیش‌تری داشتند، نیکان و خوبان مردم بودند. و برخی مردم نزد آن‌حضرت آن کسی بود که خیرخواهتر از دیگران باشد، و بالترین منزلت را نزد آن‌حضرت آن کسایی داشتند که هم‌دردی و همراهی پیش‌تری با ایشان داشتند.
بدون آنکه ذکر خدا بگویند، نه می‌نشستند و نه برمی‌خستند. هیچگاه چنایی را به خودشان اختصاص نمی‌دادند. وقتي بر عداى وارد می‌شدند، در همان جاییکه در کنار آخرين نفر خالي بود مي‌نشستند، و همه را به اين عمل توصيه مي‌فرمودند. به هر یک از هميشيک خوش سهمي از نگريستن و سخن گفت خوشی را اختصاص مي‌دادند. تا ميادا يکي از هميشيک ايشان چنان پندارده كه ديگری تزد آنحضرت گواهی تراز او است. هرکس برای گفتگو با مسلحتاي آنحضرت را نشسته يا استاده نگاه مي‌داشت، هبيش از طرف مقابل شكيابييي مي‌ورزيدند تا خود او انصراف حاصل كند. هرکس از ايشان حاجتي را مي‌طلبيند، جز با روا كردن حاجت وي، با سخن مطبوع و مقبول، ورا بازنمي‌گرديند. نرم خوبي و خوش اخلاقت آنحضرت همم مردم را تحت پوشش قرار داده بود، و ايشان برای همه پدر شده بودند، و همة مردم از نظر حق و تكليف نزد ايشان همسان و يکسان بودند، و تنها بر اسنوبرديگران امتياز مي‌یافتند. محض و محضر ايشان محصل برذاري و حيا و خوشيتناري و شكيابيي و امانت داري بود. در محضر ايشان صداهاي بلند نمي شد. هيچکس آروي كمي را نمي پريده، و همگي با هم براساس تقوا محبت و عطوفت مي‌ورزيدند. بزرگترها را احترام مي‌گذاشتند، و با كچكترها مهرابان بودند، نيازمندان را پذيرايي مي‌کردن و مديد مي‌رسانند، و غربان را چا و مكان ميدايند و با آنان انس مي‌گرفتند.

همواره چهراه ای شاداب داشتند. خوش اخلاق و نرمحي بودند. درشت خوي و مستگدل بودند. سروصدا به راه نمي‌انداختند، و دشتان نمي‌دادند، و سرزنش نمي‌کردن، و سوايي نيز نمي‌کردن. اگر كردار كمي را نمي‌پسندند، خودشان را به بي‌خيري مي‌زنند، و از او قطع ايمد نمي‌کردن. جان و روان خودشان را از سه چيز پرهيزي مي‌دادند: خودنمايي و زياده‌گوپي، و كارهايي كه به ايشان مربوط
نیم شد. مردم را نیز از سه چیز پرهیز می‌دانند: کسی را نگوهش لکنند؛ کسی را سوزنش نکنند؛ و کسی را رسوانا نشاند. هیچگاه سخن نمی‌گفتند، هم‌شیبان ایشان سر به زیر می‌افکنند، چنانکه گویی عقاب روى سخنان نشسته است! و همینکه آنحضرت ساکت می‌شندند، آنان سخن گفتند آغاز می‌کردنند. نزد آلحضرت با یکدیگر بگویمگ به راه نمی‌انداخندند. هر کس در محضر ایشان سخن می‌گفت، دیگر حاضران کاملًا سکوت می‌کردند تا از سخن گفت نراغت یابد. هرکس نخست سخن می‌گفت، سخنگوی حاضران به حساب می‌آمد. در ارتباط با هرچه که حاضران می‌خندیدند، آنحضرت نیز می‌خندیدند، و نسبت به هرچه که اظهار شگفتی می‌کردند، آنحضرت نیز ابراز تعجب می‌کردند. در برادر درشت‌گویی اشخاص غربی صبوری می‌کردند. آنحضرت می‌گفتند: هر که نیازمندی را مشاهده کرده که در پی حاجت خویش است، او را به گرمی پیدا نمی‌کند و حاجت را روا کند، و انظار ثنا و سپاس نداشته باشد، مگر کسی که در حق وی نیکی کرده‌اید، خود در مقام تشکر و قدردانی برا آید.

خارجه‌بن زید می‌گوید: نبی اکرم (صلى الله عليه وسلم) وقتی می‌نشستند از همه کس باوقارتر بودند، و به هیچ وجه دست و پاپشان را دراز نمی‌کردند. بسیار سکوت می‌کردند. وقتی که نیاز بهب سخن نمی‌گفتند. از کسانی که سخنان نازیبنا می‌گفتند، کتاره می‌گرفتند. خندت آنحضرت تبسُم بود. سخن آنحضرت قول فصل و سخن آخر بود؛ نه زیاد و نه کم. اصحاب ایشان هم در محضر آنحضرت به هنگام خندیدن، از روى احتراهم و اقتناع به ایشان، تبسُم می‌کردند. 

خلاصه اینکه پیامبر پرزگ اسلام با کمالانی ویژه و بی نظیر آرامش بودند. خدای

1 - نکد الشفا، فاضل عباسی، ج 1، ص 121-126، نیز نک شمسالترمذی.
2 - الشفا، ج 1، ص 127.
إِيَّاهُ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

۱ - سُورَةُ فَلَمَّ، آيَةٌ ۱.