# واكاوى نقش فرهنگّى بانوانر راوى شيعه <br>  

## نجحمه صالحىى


#### Abstract

Rextor   نإيل| و واسطه هاى ميان امام و شيعيان، كه خطر كمترى آنان را تهلديل مىكرد، ضرورت دارد. اين نوشتار با رويكردى توصيفی -تحليلمى و تكيـه برداده هـاى اسـنادى برگرفتـه از گزاره هـاى تاريـخحى و كتـب رجاللى، بـه دنبـال پاسـخ بـه ايـن  داشتهانلد يافته هـاى تحقيت نشـان مىدهـل كـه بهدليل تنخگناهـاى ارتباطى امـام با شـيعيان و ايجـاد محلدوديت براى    




## مقدمه

اهميت بهرهگيرى صحيح و مبتنى بر آموزههاى دين اسلام از ظرفيت زنان در جامعه، ،
 زنان، بهعنوان نيمى از جمعيت جوامع شده است. مشاركت و حضور زنان همراه با مردان در تمامى عرصه ها، حاكى ازتساوى ارزنى انسانى همه آحاد جامعه است كه با همكارى يكديگر، درصدد تحول و ايجاد تغييرات مثبت هستند كه در آينده جامعه بشرى تاثيركذاراست.









 شيعى و پيـيامدهاى آن در سده نخستين عصرغيبت) به قلم مريم سعيديان جزى ، انتشاريافته





 و اين مسئله، تدوين پٌوهشش در اين زمينه راضرورى مىكند.
 تأثيرو نفوذ اين بانوان در تاريخ شيعه آشكار مى گردد و در سايه شناخت آنان، ، ابهامات موجود

 زنان راوى در جامعه شيعى، در حهه قالب هايیى ترسيم مىشود؟

 راوى، شامل ابعاد تعليمى، تربيتى و تبيينى"، بانوان راوى شيعه اين عصرتنظيم شده است.

## 1. مفهومشناسى

ا,ا. بانوان راوى
 راوى، در لغت بهمعناى روايتكننده، واثْاى عربى و مشتق از (ار و ى)" و مصدر روايت است.

 حديث را كه شنيده بودند، بازگومىكردند.

## r, ז, ـ نقش فرهنگیى


 دانشهها، گرايشها و تمايلات، قواعد، كنشها، رفتارها و ارزشه هايیى است كه در يیى جامعه

 براساس فرهنگى است كه برذهن آنها حاكم است (بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار اعضاى شوراى
 الههى خاصى برآن حاكم است. در اين جامعه، معنويت، كمال مطلوب و ونهايت زندگى انسان بهشمار مىرود و اين تعالى، در پرتو بهكارگيرى مناسب از همه موهبت ها هاى جاي جسمى و روحى


 تأثيركذارى افراد در راستاى فرهنگُ است.

## 

انسان پيوسته با چالشهما و بحرانهاى گوناگون درونى و بيرونى مواجه است كهـ
 پيامبر معارف اسلامى است كه با مطالعه آن مىتوان نكات تربيتى ارزشمندى را دريافت كرد و در اختيار مربيان قرار داد. در دوره پيش ازغيبت، امـا
 به انحرافات عقيدتى باز دارند.





 هدايت سايرشيعيان شده ومعارف حقيقى دين و منزلت امام آشكاروتبيين مىكردند.

به نظرمى رسد اين بانوان ازمحضرامام، كسب فيض مىنمودند، ضمن ارتقاى سطح فكرى و عقيدتى خود، تأثيرمثبتى براصلاح افكار عمومى وهدايت مردم به اصل اصيل امامامت دامد داشتند. در زمان حيات رسول خدا
 رويكرد خلفا تغيير يافت و حضور زنان محدود شد. از سوى ديگر، كتابت و نشر احاديث نبوى ممنوع گرديد. البته دراينميان، حضور فعال برخى زنان راوى اهل تسنن در زمان خلفا، براى
 باين حال، بانوانى نيزبودند كه از راويان احاديث معصومين ،

 همه راويان آن ، زن هستند تا به پییمبر اكرم
 شيعه نبودند؛ همتحنين در انتخاب زنان راوى شيعه در منابع حديثى شيعى، تنها نقل روايت










هويدا مى سازد و راههاى عملى دفاع ازولىّ خدا و دين الهمى را به تصويرمى كشدد ـ اين مخدّرات


 معارف دينى بعد از قرآن محسوب مى شدر، به نسله هاى بعد انتقال دادند.
براين اساس، نقش فرهنگى اين گروه بانوان ، در سه نقش تعليمى، تربيتى ونى وتبيينى، بازبينى مىشود:

ו, ا.






در تاريخ ثبت شده است. (شبلى، ال^٪ا، ص

 به آموزش می پرداختند. اين شيوه، از صدر اسلام مرسوم بود و حضرت فاطمه






بود. ايشان براى زنان كوفه، مجلس درس تشكيل مىداد و به تفسيرقرآن مى يرداخت. (جزائرى،

 علم بياموزند و تحت تعليم قرار گيرند، دريخ نمى كردند. كلاسهاى تدريس امام صريّ

 تلاشى چشمگير داشتند كه بخشى از آن، در گزارشهاى تاريخى ثبت شده است. بهعنوان



 الف) انواع آموزش معمولاً آموزش توسط بانوان راوى شيعه به دو طريق بود: يك- آموزش خصوصى:
 وقمى، وraurarararar دو- آموزش عمومى:
 ب) طبقهبندى دانشجوها
 يكـ دوره مقدماتى آموزش:

 نرجس خاتون (مادر امام زمان وَّ

 خاتون رسيده و بانو از پشت پֶده درباره دينش با او صحبت و امامش را معرفى كرده است.
 مى مرمايد: او در پشت پرده غيبت قرار دارد و مستور است و دسترسى به وى ممكن نيست.
 آيا به كسى كه زن است، اقتدا كرده واور رادراين خصوص مقدم كنم؟ مى مفرمايد: اين كار دقيقاً مانند وصيتكردن امام حسين ،


 علوى، از حكيمه خاتون درباره ولادت امام آخر كا
 وارد شديم. ايشان كفت: آمدهايد تا از چگگونگى ولادت وليّ خدا باپرسيد؟ گفتيم: به خدا

از گزارشهاى فوق چند نكته به نظرمى
 سرگشتگى آنان در دوره غيبت ازطريق راويان زن .
 حكيمه خاتون از پشت پرده پاسخ گفت.
 ارتباط با وى قطع نخواهد شد.
 يكديگر، گره هاى مختلف فكرى و عقيدتى را مى گشودند.

ه. استفاده از تعبير (وليّ خدا) در كلام حكيمه خاتون، دال برا كَاهى داشتن از جانشين واقعى پيشواى يازدهم
9. معرفى بانوحُدَيث بهعنوان پֶاهگاه شيعه وپآسخگويى به سؤالات و شبهات شيعه توسط وى و حكيمه خاتون در روزگار بحران تاريخ تشيع، حاكى از مقام و موقعيت بالاى اين بانوان و جايگاهشان بهعنوان واسطه بين امام معصوم و شيعيان است و رشد علمى و معنوى اين بانوان را نشان مىدهد. V با امام عصر انحرافات فكري پيش رو به سامت عبور داد. دو- دوره تكميل آموزشها:
 علمى نموده و فقط براى مسائل جديد و پرسش و پاسخ مراجعه مى كردند مانند: مراجعه


## r.r. r. نقش تربيتى:






 بيان نكاتى براى آموزش است. اگرتربيت، فطرتگرا باشد، نتيجه آن موجب آمادهشدن انسان براى رويارويى با چالشها مى شود. به مدد تربيت و كشف و شكوفايى استعدادهاى فردى، ميراث فرهنگى به نسل بعدى،

منتقل و امكانات بايسته در راستاى غناى فرهنگى مهيا مىشود و افراد آگًاه، متخصص و مسئول، كه خود و ديگران را محترم بشمارند، تربيت، فرهنگ علمى و د دينى و ارزنشهاى فرهنگى را به جامعه منتقل مىكنند.



اين نيازو بهرهمندى ازآن در اصلاح فرد و جامعه و پرورش انسانهاى آكاه و ومتعهد دارد. سختى ها و شدائد، نتشى اساسى در تربيت انسان دارند؛ روح انسان با استقامت در برابر اين مشكلات، صيقل مى يابد و بوى خوش كمالات و حقيقت وجودى انسان نيزدر سايه همين
 ساخته و آمادهشدن روح شيعيان براى ورود به عرصهاى سخت تر يعنى عصر غيبت گرديد. در محضر ابناء الرضا ايشان شد يافتند كه در راستاى تربيت شيعيان كوشيدند.

 يكى از بزرگان سامرا، كه او را در دوران كودكى ملاقات كرده بود، فرمود: ا(اى بهلول! همانا من در
 روشن كند، ولى آنها روشن نمى شدند تا تا آنكه مادرم مقدارى هيزم باريك و و كوچكى را روشن كرد


 امام عا
دراينميان، بايد به نتش اساسى و كليدى بانوحُدَيَيث نسبت به تربيت ديگرفرفرزندان اشاره كرد كه همگى از معارف رجال عصر خود بودند؛ البته به غيراز جعفر، كه قابليت بهرهيرى از نور هدايت وتربيت مادر را نداشت. صبرو ايستادگى در مقابل شدائد روزگار، كه از مهمترين

مسائل تربيتى است را مىتوان از برخى گزاره هاى تاريخى دريافت. عمق ايمان و صبر بانو در هنگام وفات فرزندش، محمد (هو (هق) مشخص ميشود؛ زيرا نهتنها جزع و وفزع نكرد، بلكه آن را را از مقدّرت الههى دانست كه خداوند براى امتحان بندگانش به كار گرفته است. (مجلسى،


## r, r.

 تبيينِ يی پديده، يافتن پاسخ براى يك مسئله است. اين مسئله ممكن است يك مسئله فرهنگى يا يى مسئله جامعهشناختى و... باشد. اصطلاح تبيين، فرايندى است عقلى -


 امامت و مسئله مهلويت واكاوى مى شود.

ا,r,r,r. تبيين جايگًاه امام
 خويش، در جهت بصيرتافزايی شيعيان تلاش كردند. نمونه هايى از فعاليت هاى ايشان در راستاى شناخت ومعرفى امام، رفع شبها عدم وجود امام كزارش تاريخى آمده است كه عبارتند از:







 بهروشنى آگاه است كه خود دال برمعرفت وى نسبت به مباحث معرفتى در حوزه امامشناسى يیى بانو است. همـچنين تصديق امام هادى ،









 امامت برشمرد. r! r.r.r. تبيين فرهنگَ مهـدويت
 نجات مىدهد. چجون اسلام يك دين جهانى است، مهدويت نيزيك فلسفه بزرى جهانى است


 انديشه مهدويت، موضوعى كلامى است كه با رويكردهاى تبليغى، تربيتى و و نظاير آن آن
 امام عصر رِ

مدعيان دروغين مهدويت را تقويت كردند. دراينميان آنچهه ايجاب مىكند كه در اين مسئله
 و آگاهى بخشى صحيح به مردم درباره آن، از هيجّ كوششى فروگذار نكرده و از ويزيزى ها مهدى
 كه باقىماندن اين اختلافها، شكاف هاى عميقى بر چيكره اسلام وتشيّع وارد مى ساخت. بنابر سخنان پيش گفته، ، بانوان نيز در كنار اصحاب امام عا نمونه، بانو حُحَيث براى تبيين جايگاه امام غايب و آگاهی شيعيان از از ولادت و و ويرّگى هاى

 جعفر كذّاب، خود را بهعنوان وصىّ و جانشين برادرش مىدانست و گرورهى از ازمردم را همراه خود كرده بود. عكسالعمل بانو حُدَيث در مقابل مدعيان دروغين امامت از جمله فرزندش،




 مهلى شيعيان به اين اقدام اشاره شد.
بانوان راوى شيعه، به سؤلات شيعيان درباره عدم رؤيت امام زمان وران پِاسخ مىدادند و خادمه ها و كنيزان امام، مانند نسيم و ماريه و نيز غزال، كنيز ابوعلى خيزرانى با اعلام ولادت امام آخر
 مسلمانان و اميدوارى آنان به آينده و صبرو تحمل در برابر مشكلات وناماملايمات گذاشت.

## نتيجدگيرى




در عهد امامت هر امام را نشان مىدهد.


 بانوان روايتگر، حاكى ازحضور ثمربخش ايشان در جامعه شيعى است. بانو حُدَيث، حكيمه

 در بين شيعيان كاستند.

 حسن عسكرى •ّا
 بايد به آن پرداخت.






بازمى گردد. از ديگرعوامل آن مىتوان به ضعف علويان پس از قدرتگيرى عباسيان و شكست

درترويج مكتب علوى و اجراى سياست هاى مورد نظر امامان نَ


$\varepsilon$.
r.
r.


## فهرست منابع

## الف) كتاب

قرآن كريم

r. ابـندريد الازدى، ابوبكربن محمدبن الحسن، ا911م، جمهره اللغd، تحقيق: رمزى منير بعلبكى، بيروت: دار العلم للملابين.


ه. جمشيدى، محمدحسين، وq٪اش، مبانى و روششناسى تبيين (با تأكيد بر انديشه سياسى)، تهران:
انتشارات دانشگاه امام صادق ،


.V




 اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم .


 قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى.
19. طوسى، محمدبن حسن، هأ أق، الابواب (رجال الطوسى)، تحقيق: جواد القيومى الاصفهانى، قم: مؤسسه
النشر الاسلامى التابعه لجماعه المدرسين.

أأاق، الغيبه للحجه، تحقيق: عبادالهَ تهرانى و علىاحمد ناصح، قم: دار $\qquad$ .IV المعارف الاسلاميه.
 $\qquad$ . 11


دارالهجره.
تهران: نشر مهر ياس شميم.
وrq9
ra
افراسياب.

ب) نرمافزار

- نرمافزار سيره معصومان ، مركز تحقيقات كامييوترى علوم اسلامى نور.

ج) سايت

- پإيگاه اططلاعرسانى دفتر مقام معظم رهبرى.

