# الباد ولايدهاى خدمات اجتماعى <br> <br>  

 <br> <br> }

زهرا زارعى’

## OTH

 توصيه كردهاند. بررسى زندگى اولياى الهمى نشان مىدهد كه سيره آن حضرات در ابعاد مختلف مىتواند الگوى برتر
 و متعـدد در سطوح و لايههـاى مختلف جامعهه بود. در سيره آن بزرگواران، هـم توصيهه به انجام امور خير و نافع براى عامه وجود دارد و هم اهتمام عملى به آن. اين مقاله درصدد پاسخ به اين سؤال است كه رسول خدا

 و نيازهـاى همـه افراد جامعه، اصـلاح روابط و رفع كدورتهـا، توجهه به نيازهاى خـواص در راستاى گسـترش فرهنگی خلدترسانى در جامعه، رعايت مواسات و توصيه به تعاون، توجه به نيازهاى خويشـاوندان، ساخت مسـجل، توجه به خانوادههاى زندانيان و آزادساختن بردگان، در سطوح ولايههاى مختتلف اجتماعى، مورد اهتمام عملى و توصيه جدى آنان قرار داشته است.

وازگان كليدى: خدمات اجتماعى، سيره معصومان، مواسات، رفع نياز، حل مشكل.




















 مشكلات جامعه اسلامى بود و هـر كدام در اين زمينههـا فعاليت داشتند كه به برخى از آنها
 پديد آمده است، ولى اين آثار بهصورت جداگانه، به خلدمات اجتماعى ايشان نپرداختهاند؛

 يكى از آثار مرتبط در ايـن زمينـه، كتـاب (اسـيره فرهنگـى و اجتماعى معصومـان نا نوشته على اكبـر ذاكرى اسـت كـه داراى دو بخشش سـيره فرهنگى و سـيره اجتماعىى است. سـيره اجتماعى شـامل دو فصـل است كه فصل اول، اصـول كلى در سـيره اجتماعى را بيـان مى كند. كه از خدمات اجتماعى فقط كمكى به نيازمندان را بيـان كردهاست و بقيه به رفتـار اجتماعى پرداخته است. فصل دوم سيره اجتماعى نيز به شيوه برخورد با فرقه هـاى اسلامى پرداخته كه ارتباطى بـا ايـن مقاله نـدارد.
 بخش تدوين شده كه در ابتدا ا اخلاق فردى را بيـان كرده است و بخش دوم، اخلاق اجتماعى را بررسى مى كــد. در بخشش اخـلاق اجتماعى نيـز به موضوعاتى هـمچـون تعـاون، خدمـت بـه


## مفهومشناسى

## سيره

تعريف سيره در لغت به معنـاى نوع رفتن، سـنت، طريقه، روش، رفتـار، حالت و هيئـت

 داشتن خوى ويثّه و در رفتار سياسى و اجتماعى، شيوه خاصى از مديريت و رفتـار اجتماعى
اسـت. (عبدالمحمـدى، ،YY0ا، ص\&Y)


كتابه هاى متعددى باعنوان (السيرة النبوية) متعلق به قرون نخستين اسلامى موجود است كه تاريخ زندگى پيامبريُ

 نيز مشمول سيره مىدانند. سيره از ديدگاه مورخان معاصر يعنى رفتـا


## خدمات

كلمـه خدمـات، جمـع خدمـت اسـت و خدمـت يعنى انجـامدادن كارى كـه بـه سود


 انجام كارى نيكى در حق كسى، تيمار، تعهـد، دلسوزى و نيكو خدمتى در حق كسى است.


اجتماع يعنى گردآمدن، جمعشدن وانجمنشدن است.(همان، جا،صAva) اجتماعىمربوط


## خدمات اجتماعى اهل بيت

## ا. اهتمام اهل بيت





 استفاده مى كردنـد كهه از جمله آنهـا مىتوتوان بـه موارد ذيـل اشـاره كرد:

ا,1.اطعام
اطعـام از مصاديـق انفـاق و احسـان اسـت. اسـلام براى حفـظ حرمـت انسـانها و ايجـاد تعادل اقتصـادى در جامعـه، صاحبـان ثـروت را ملزم كـرده اسـت كـه بخشـى از اموال خـود را را





 معرفى كرده و در جـاى ديگـرى فرمود: (ابهتريـن اعمـال نزد خداونــد متعـال، سـه چیـيز اسـت: سـيركردن شـكم مسـلمان گرسـنه، پرداخت بدهـى مسـلمان و برداشـتن غمـى از دل او) (برقى،

 از آنجاعبور مىكرد كه آنها حضرت را بر سر سفره خود دعوت كردند. امـام با ذكر آيه: وإِنَّهُ لا





## 「, ا. تعجيل در تأمين نيازها


 مى آمـد و آنـان بى درنـگ براى رفع مشـكلات و گرفتارى هـاى مـردم اقـدام مى كردنـد. ايشـان

 مشـاهده كرد كـه از شوهرش شـكايت داشـت. امـام فرمود: صبـر كـن تـا از گرمـاى هـوا كاستـه شود. آن زن عرض كرد: اگر دير كنم آتش غضـب شوهرم شعلهورتر مى شود. حضرت سرش
 وى را حـل نمايــــ ا ازايـنرو، همـراه او بـه راه افتـاد. وقتـى بـه در خانـه آن زن رسـيد، شـوهرش را، كه مرد جوانى بود، به ترس از خدا و عدم آزار و اذيت همسر فراخواند. جوان ان از سـخنان امام

 دسـت و چـاى حضـرت افتـاد و از گْـاه و لغزنش خويش بخشـش خواسـت و شمشـيرش رادر

 هواى گـرم و خسـتگى را بر خويش همـوار كـرد و به حـل مشكل آن زن اقدام فرمود.

## r, ا. تأمين امنيت روانى

يكى از امورى كـه همواره فقـرا و محرومـان جامعـه رارنـج مى دهــ، نبـود آرامش روحى و




ادامـه خواهـد داشـت يـا خيـر؛ لـذا دلهـهر و اضطراب بـه سراغ أنهـا مى آيـد و امنيـت روانـى را از آنـان سـلب مىكنـد.
بنابرايـن، وجود نهـاد و مرجعى كـه دغدغه هـاى فكـرى و روانى فقـرا و محرومـان جامعـهـ را
 به اين مسئله توجه كافى شـده است. ايشـان علاوه بر اهتمام به برآوردن نيازهاى مالى فقرا و محرومـان جامعـه، در راستـاى تأميـن امنيـت روانـى آنـان تـلاش مىكردنـد. موارد متعـددى از دستگيرى آنها از محرومـان جامعه سراغ داريم كه به هنگام كمكى مالى به فقراو درماندكانـان، جملاتى بر زبـان آوردهانـد كـه دغدغه هـاى فكـرى و روانـى آنـان نسـبت بـه آينــده را برطرف

 را نيز تأميـن مىكرد و مىفرمود: (ریـش از آنكه مرا ملاقات كنيـد اينهـا برايتـان آمـاده شـده بود






## ٪, ا, ـ رسيدگى به مشكلات





و ... مستمرى و حقوق تعييـن كـرد و آن را از محـل موقوفات و صدقـات پیيامبر اكـرمَ اميرالمؤمنيـن ،

 شـگفتى وا مى داشـت. وقتى از امـام مى پرسـيدند: چگگونهـ اسـت كـه هـر نيازمنـد بـه در خانـه



 (10)
 امكاناتى كه در اختيـار داشتند، گرهگشاى مشكـلات مردم بودنـد. وقتى در روز عاشورا، چس



 شخصى وارد شـهر مدينـه شـد و از مردم پرسيد: بخشـندهترين مردم ايـن شهر كيست؟
 در حال نمـاز ديد. ضمن خواندن اشعارى، نيـاز خود را بـه ايشـان بيـان كرد. هنگامى كه نمـاز
 آنگاه آن را در جامهاى پيدچید و از شكاف درب خانه به آن عرب نيازمند بخشيد و وفرمود: اگر
ايـن مقـدار كـم اسـت، بر مـا ببخششاييـد. (همـان، صوء)

درباره احسـان امـام باقركا
 برطرفسـاختن آن كارى نكنـد. يكـى از توصيههـاى مهـم امـام به اططرافيـان ايـن بود كـه وقتـى
 كنيـد و خود نيـز هميشـه چنيـن مى كرد. امـام صـادق ،


 ديدم در حـال تقسيمكردن مقدارى پـول در ميـان نيازمندان است. آن روز پـدرم حدود هشت
 ص199190







 حضرت فرمود: (انه! مـن سزاوارترم كـه ايـن كيسـه نـان را بـه دوش كشـم)|. چـون همـراه حضـرت
 لباس هركدام، دو قرص نـان گذاشتند. وقتى برگشتـتيم در راه از امـام هرسيدم








 اجـازه نمى دادند مردم در گرسنگى و مشكلات بهسربرند. شيعيان بايد اين حضرات را الگو و سرمشق خود قرار دهند و با سعى و تلاثى، در كمكـرسانى به مستمندان دريخ نورزند.
r. توجه به مشكلات آحاد و خواص جامعه

بهطور طبيعى، ممكـن است مشـكلات، گرفتارى هـا و نيازمندى هـا بـه سراغ هـر انسـانى بياينـد. در چنيـن مواقعى، فردى كـه دچـار مشـكل شـده و بـه يـارى ديگـران نيازمنـد اسـت،

 زندگى پيـيامبر اكـرم


 حاجت برادر خويش را برآورد، چنـان است كه همـه عمـر خويش را خدمـت خـد خدا كرده باشدل).
 خداى تعالى در روز قيامت، صد هزار حاجت او را برآورده سـازد، كه يكى از آنها، داخلـكردن
 مردم و جامعه، از شيوه هاى مختلفى استفاده مى كردند كه برخى از آنها عبارتند از:

## 



 نيز با بهرهگيرى ازنمـاز و دعا، گره از مشكلات آنان گشوده است.



 حـل مشكلات و گرفتارى هـاى مـردم را طلـب نمـود. درحالى كـه پوبى در دسـت داشـت،




## r.r. r. تحذير جامعه از غفلت نسبت به يكديگر

 ازغفلـت نسـبت بـه آنـان بـه شـدت برحـذ رمى داشـتند. حسـنـن كـن كثيـر مى گويـد در محضـر


 و از غفلتورزيـدن نسبت بـه آنـان هشـدار مىدادنـد، خـود نيـز در عمـلـ، هيـتج گاه از فقـرا و

 بر دوش خويش حمـل مىكرد و بر در خانه فقـرا مى آورد و بـه آنـان مى بخشـيـد. زمانى كـه آن آن حضرت به شهادت رسيد و آن عطاهـا به مردم نرسيد، آن هنگام متوجه شـدند هـد كه آورنده آن


## r.r. ז. اصلاح بين مردم


 بهصورت هـاى مختلف سفارش و تشويق شـده است. خداوند مى فرمايد: :وَوَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ





 دارد. مؤمنـان برادر يكديگرند، بنابرايـن ميـان دو برادر خود صلـح برقرار سـازيد و تقواى الهـى
پيشـه كنيـد تـا مشـمول رحمـت او شويد) (حجرات:9-1م)
 همحچنين، دشـمنى و قهربودن مسـلمانان بـا يكديگـر، بسـيار سرزنش شـده اسـت تآنجاكـهـ،

كفتـه شـده كسانى كه بيش از سه روز با يكديخـر قهر باشـند، از آداب اسـلام خـارج شـدهاند.

 مسئله در نظر ايشـان بهقدرى اهميت داشـت كه بودجهاى را فقط براى اين كار در نظر گرفته
 خرج كن تـا آنها را با يكديگر صلـح دهىى). يكى بار ميـان شـخصى و دامـادش در مورد ارثى، نزاع پيش آمد. مغضّل آنها را به خانهاش برد و با چچهارصد درهمه، ميـان آنها صلـح برقرار كرد

 وطوسى،

## ٪.F.F. توجه به مشكلات خواص جامعه

 الف) تأمين نيازهاى مالى خواص
 زميـن كشـيد و شمشى از طـلا، كـه قريـب بـه پانصـد اشـرفى بود، از آن بيـرون آورد و فرمـود: اى الى
 ب) توجه به مشكلات ياران

 و اصحاب خاص امـام صـادق عِّ
 مى نوشـيد. مـن بارهـا شـكايت كـردم، امـا او دسـت برنداشـت. چـون اصـرار كـردم، گفـت: مـن




ابوبصير جـون به كوفه برگشت، نزد آن مرد رفت و سخخنان امام را به او كفت. آن آن مرد گريه
 چس از چچند روز، دنبال ابوبصير فرستاد. درحالى كه جان مى داد، كفت: ای ابابصير! صاحب





## r. انفاق به فقراء و محرومان


 فضيلت انفـاق اشـاره شـده و مسـلمانان را بـه انفـاق تشـويق و ترغيـب مى كنـنـد. قرآن كريمـمر








انفـاق مى شود. اسـلام براى انفـاق دايـره وسـيعى قرار داده اسـت. برخى انغاقهـا همچجـون خمس و زكات است كه خداوند متعال آنها راواجب ساخته است. بخش ديگرى از انفاقها، دامنه گستردهاى دارند و انفاق مستححبى هستند؛ از قبيل اطعامها، هدايايا، اوقاف، صدقات
 دربـاره روش انفـاق، مهمتريـن مسـئله، حفظ كرامـت افـراد و نيـز انفـاق قبـل از عـرض





## ا, ا. انفاق، همراه با حفظ كرامت و عزّت






 محمّدبن عبدالهُ بكرى وارد مدينه مى شود تا پولى به دست بيـاورد و قرضش را ادا كنـد.





 بـه وى، غـلام خويش را مرخص كـرد تـا مبـادا بـا اعطـاى پـول در حضور غـامام، شـخصيت و كرامـت وى جريحـهدار شود.

## ז, ז. انفاق، قبل از عرض حاجت

مطلب ديگـرى كه رعايت آن در هنگام انفـاق به فقرا حائز اهميت اسـت اينكه پیش از آنكه نيازمندى عرض حاجت نمايد، نيازهـاى وى تأمين شود. اين امر باعث مى شود فقير و
 نسبت به فقرا، قبل ازعرض حاجت آنان، تأكيد شده و ايشان سفارش هاى مكرّرى نسبت
 مى كردند، نفقه و جامهاى به آنها مى بخشيد و مى فرمود: پيش از آنكه با مـن ملاقات نماييد، اين هـا را برايتـان آمـاده كرده بودم. (همان، ص199)
 او برمى آمـد؛ كافى بود ايشـان از مشـكل فردى مطلع شود تـا براى حـلّ آن اقـدام نمايـد. براى نمونـ، حضرت هنگامى كـه شـنيد مـردى از خداونـد درخواست مى كـنـد ده هـزار درهـم بـه او

 لـزوم توجـه دقيـق بـه آحـاد جامعـه و اطرافيـان و تأميـن نيازهـاى مختـلـف غذايـيى، پوشـاكى و مالى افراد جامعـه نيز استفاده مى شود.

مشـكلات مالى، از نظر روحى نيـز بـه مـردم، توان تحمـل و بردبـارى مى بخشــيدند．آنـان از راه يـادآورى ديگـر نعمت هـاى خداونـد و تبييـن فلسفه گرفتارى هـا، افـراد را نسـبت بـه حـل


 نعمت هايى را كه خدا به تو بخشيده است، مىتوانى ادا كنى ؟ چجون سكوت كردم، حضرت فرمود：خداوند به تو ايمان داده و بهوسيله ايمـان، آتش جهنـم را بر بدن تو حرام كرده است． سـلامتى داده و بهوسـيله آن، توفيـق عبـادت و اطاعت را ارزانـى تو داشتـه و تو را بـه صفـات قناعت آراسته و از اين راه، آبروى تو را حفظ كردهاست．آنگاه حضرت فرمود：اين سخنان را
 زر سرخ به تو بدهند．وقتى آن را آوردند، از مـا قبول كن．（مجلسى، （Hirne irva

## ヶヶ，ヶ．ترويج خدمات پֶهانى

سـيره عملى پـيشوايان معصوم
 هرگونه خدمتى كـه ارائه مى دادنـد، كوشش مىكردنـد بهصـورت مخفيانـه انجـام گـيـرد． هـركاه گـره از مشكل كسىى بـاز مىكردنـد و يـا نيازهـاى فقيـر و مسـتمندى را تأميـن










 صوه؟). آن حضرت، در شب هاى تار، كيسه هايى بر دوش مى كشيد كه در آن كيسه ها، دنانير
 محتاجين مى برد و به آنهاعطا مى فرمود، درحالى كه صورت مبارك خود را پوشانيده بود تا او را نشناسند و آنها نمى دانستند كه پرستارشان كيست؟ تـ تا زمانى كه حضرت از از دنيـا رحلت فرمود







 خود را از او پنهـان مىدارنـد تـا خـوارى خواهـا




آنان تلاش مى كردند. يكى ازويرگّى هـاى مشترك همه اوليـياى الهـى، همين انفاق به نيازمندان
 كه ريشه بسيارى از نابسامانى هاست، تأثير فراوانى داشت. اسححاق بن جلّابِ مى گويد: براى
 دستور دادند، توزيع كرديم. (ابن شهرآشوب،
 بهطور آشـكار مـال خود رادر راه خـدا انفـاق مى كـــد، اگـر انفـاق واجـب باشـد، مـردم بـه آن تشويق مى شوند و اگر مستتحب باشـد، يـى نحوه تبليغ عملى اسـت و مـردم را بـه كارهـاى





 رعايت جنبه هـاى اخلاقى، اجتماعى و شـخصيتى كسى كـه به او انغاق مى شـود و به خاطر حفظ آبروى وى و نيـز خلوص بيشـتر بايد انغـاق بهطور مخفيانه انجام گيرد.

## F. F. تعاون و مواسات



 لبـاس را تهيـه كنـند و عـدهاى نيـز بهقـدرى مـال و ثروت دارنـد و غرق در نـاز و نعمـت هسـتـند كه حسـاب مـال و ثروت خـود راندارنـد.

جامعـه صالـح و مبتنـى بـر ارزنشهـاى والاى انسـانى، جامعـهاى اسـت كـه همـه افـراد از نعمت هـاى الهـى، كـه بـراى بشـر آفريـده شـده، برخـوردار باشـند و ترحـم و تعـاون در بيـن آنها
 نيـل به كمـال است. اسـلام بهعنوان يکى آيــن جامـع، كـه تمـام نيازهـاى مـادى و معنـوى بشر
 آيات و روايات بر تعاون، ديگريارى و مواسات در راستاى تأمين مايحتـاج نيازمنـدان نـيان جامعـه

 واڤث تعاون به معناى يارى رساندن و كمكى به ديگرى، معاون يعنى كمكاكنـنده، و و معاونت و اعانه يعنى كمككردن و يارى رساندن (مصطفوى، ،



 مكتب اسلام، تعاون را بهعنوان يكى از ضرورت هاى تفكر هنجارى مورد توجه قرار داده

 اجتماعى دامن مى زند برحذر داشته است. بر اسـاس روايت اسلامى، مسلمانان نسبت به يكديگر، حقوق و وظايفى دارند كه يكى از آنها مواسـات در مـال است؛ يعنـى در صصورتى كـه يكى از آنان نيـازى داشته باشـند، ديگران بايد در تأمين آن بكوشند. در ايـن زمينـه، احاديث
 خـدا ا يمـان نيـاورده اسـت و نيـز كسى كـه پوشـيده باشـد، درحالى كـه برادرش برهنـه، بـه خـــا


مواسـات يعنى همراهیكردن و كمكـرساندن به مؤمنـان در همـه امورى كه به كمـى نيـاز
 مواسات و هميـارى مؤمنان را در مدينـه برقرار كرد و در بندهايـى از منشور مدينه چنينين آورد: مؤمنـان، دوستـان و سرپرستـان يكديگرنـد. مؤمنـان نبايـد شـخص عيـال وار و قرض دار را بـه

 تقسيم كرد. ايشان حتى در ايّامى كه غنايم فراوان به دست مى آورد، از زندگى زاهدانه دست برنداشت و مواسات و همـدردى بـا مؤمنـان نيازمنـد را فراموش نكـرد. يكى از صفت هـاى بسـيار والاى امـام علـى الِّهِّ، ، مقدمداشـتن ديخـران بر خويشـتن بود. ايشـان همواره در تأميـن نيازمندى هـا، ديخـران را بـر خـود و خانوادهاش ترجيـح مـى داد. نقـلـ اسـت كـه آن حضرت، شبى براى آبيـارى نخلسـتان فردى اجير شـد تـا در برابر آن، مقـدارى غـلات از صاحـب نخلسـتان، بهعنـوان مـزد، دريافت كـــد. امـام، آن شـب را تا تا صبـح بـه كار
 كرد؛ يك قسمت آن را آرد ساخت تـا با آن، براى خود و خانوادهاش نـان تهيه كـند. همينكه نان آماده شد، مسكينى از راه رسيد و تقاضاى غذا كرد. حضرت نان هـا را به او داد. آنگاه، بـا
 كه حضرت نان ها را به او بخشيد و از باقىمانده آرد، نان تهيه كرد كه در اين هنگام، اسيرى از ايشان تقاضاى غذا كرد و حضرت با كمال ميل، اين نان را هم به اسير داد و آن روز را را هم
 جريـن، در سه روز متوالـى يا در يكـ روز اتفـاق افتـاده، يكى دسته از روايـات كهـ از ابن عبـاس آمله و در منابع سنى بيان شده و از طريق منابع سنى وارد منابع شيعه شده، همـه به اتفاق،
 منابع شيعه و هم سنى وارد شده، اشـاره به ايـن دارد كه ايـن اطعام، در يكـ روز اتغـاق افتـاده

و نه سه روز. ايـن روايت، مأثور و از معصوم است، امـا آن روايت از ابن عبـاس است است و روايات ابن عباس داراى اشتباهات زياد است. امـا طبق روايت امـام صـاد روز بوده و حضـرت، آردى را كـه داشتـند، سـه وعــه غـذا درسـت كردنــد و هـر سـه وعــده راكـه


## 


كه در ادامه، به برخى ابعاد آن اشاره مى شود:

## الف) گَترددَى مخاطبان


 زبان ناسِسندى ايشان راخطاب قرار داده و حتى حضرت را باعباراتى حاوى نفرين و دشنام
 شـما مشتبه شـده باشد؟ اگـر از مـا رضايت بخواهـى، رضايت مىدهيــ؛ اگـر چیيزى بخواهـى

به تو عطـا خواهيـم نمـود. (ابن شهرآشوب،

ب) دامنه وسيع موضوع
در روايت اخير، موضوع ديخرى نيز قابل استفاده است ونـ واسِ آن اينكه مواسات، تنها منحصر





مركب خود را بهسوى ما حركت دهى و مهمـان مـا باشى، تا موقعى كه بخواهیى برگردى، براى تو بهتر و سودمندتر خواهد بود؛ چحرا كه مـا داراى مهمان خانهاى وسيع، مقام و منزلتى رفيع و اموال فراوان هستيم. (مجلسى،

## ج) شمول به همه اموال





 چچند بخش تقسيم كرد. سپس دست نيازمندان را گرفته و به منزل برده و و بخشى از از دارايىهـا
 ايـن موضوع نشـان مى دهـد در صورت برخوردارى از توان مالىى، به مسـئله بخشش اموال براى كمى به ديگران اقدام شود. همتچنين نشـان مى دهـد بايد در جستـجوى همـه اموالى بود كه امكان شريكساختن ديگُران در آن وجود دارد.

## r.r.r.ترويج روحيه مواسات



 كمـك مالى و جانـى رسـاندن. (محدثى، الد٪ا،صّ10)


 زمينه مى فرمايد: كسى كه دو لبـاس دارد، يكى را خود بيوشد و ديخرى را را بـه برادر دينى خود

آن حضرت در جاى ديگُر، مواسات با برادر دينى را يكى از سه عمهل برتر شمرده است.












 جامعه ترغيب مىكردند.

## ه. وقف بر خويشاوندان و مستمندان





به جـاآوردن نمـاز، از چحـاه بيـرون آمـد و چس از خوانـدن نمـاز و خوردن مختصـرى غـذا، دوباره درون چاه رفته و مشغول كندن آن شد. ناگَهان كلنگ حضرت به سنگى برخورد كرد كهـ آب

 آمد، اولين كارش اين بود كه قلم و دوات خواست و همان ساعت، آن چاها ر با بهعنوان صدقه براى استفاده افراد نيازمنـد و مستـمند مدينه و افراد درراهمانــده وقف كـرد تـا آنها، بخشى از
 وقف نمودم تادر روز قيامت، پهرهام را از آتش دوزخ مصون دارم. كسى حق فروش و بخشش آن را ندارد تا آنگاه كه خدا، وارث آن شود و خدا بهترين وارثان است، مغر آنكه حسن و و حس حسين
 امام على حفر چاه، احداث نخلستان و ايجاد مزارع و كشتزارهاى متعدد مشغول بود و سـسـ تمامى
 ايجادشده به دست اميرمؤمنان على
 آن بودهاست.


 سپرى شد و تلاشهاى حضرت در راستاى محروميت زدايى از افراد جامعه، شنيدنى است.
 زندگى شخصىى اش مصرف مى كرد و بقيـه را بـه نيازمنـدان مى بخشـيد. كفتـه شـده كه رسول خـدا الَّهُ

كرد كه آب فراوانى از آن جارى شد و به همين مناسبت نام آن را (يَنْبُع) گذاشت. آب فراوان اين قنات، موجب شادى و روشنى چششم اهالى شد. وقتى يكى از اهالى به حضرت تبريى
 از اينجاعبور مى كنـند و كسى حق فروش آن را نـدارد و هيتج كس را را ر آن حق ارث و و بخشش


$$
\text { او بـاد). (حر عاملى، } 9 \times 41 \text { (ج191، ص119) }
$$

 ذكر شده است. در اهميت موقوفات آن حضرت، هميـن بس كهَ به نقل از مورخـان معتبر،

 خود، به فروختن شمشـير نيز ناپـار شـده بود. (مجلسى،

 باقى گذاشته باشد: فرزند صالحى كه در حق او استغفار كنـد، سنّت حسـنهاى كه در در ميان
 وقف نامههاى امام على وقف در اسلام است، سندى مححم و گويا بر خدمات اجتماعى و انسانى آن حضرت است.
 و در راه كمكى به نيازمندان جامعه قرار دادند.
\&. ساخت مسجد



اين مساجد عبارتند از: مسـجد فتح در بين راه مكه و كوفه، مسـجد مقابل قبر حمزه، مسجد


## پ پ

ابن عبـاس نتـل مى كنـد كـه همـراه بـا امـام حسـن عا معتكف بود و دور خانه خـدا طواف مىكـرد. يكى از شـيعيان نزد وى آمـد و گفـت: شخصى از من طلبكار است، اگر ممكن است شـما آن را بپردازيد. حضرت فرمود: سوگند به خـداى ايـن خانه، امروز چهيزى نزدم نيسـت. فرد نيازمنـد گفـت: اگر مقـدور اسـت از او او
 ضمانت وى حركت نمود. گفتم: اى فرزند پيامبر! آيا فراموش كردهاى كه در در حال اعتكاف رِي
 كسى حاجت برادر مؤمنش را برآورده كـند، بهسـان كسى كه نه هزار سـال خـداى راعبـادت
 (194-19r)
وقتى زمـان وفـات زيد بن اسـامه فرا رسـيد، زيـد گريـه مىكـرد. امـام سـجاد

 آن را ادا كنـند. امـام فرمود: گريه نكـن، من از جانـب تو، دِيـن تو را ادا مى كـنم و ذمّهـ تو برى


## ــ ــمكى به مال باختگان

يكى از خطرهـاى بزرگى كـه همواره افـراد را تهديـد مى كـرد، غـارت امـوال از سوى راهزنـان


غارتشـده بود. احمدبن حديـد در اينبـاره مى گويـد: بـا گروهـى براى انجـام حـج، بـه مكّـهـ








اسـلام نهايـت كوشش خود را بـه كار مى برد تـا در جامعـه اسـلامى، يــ فقيـر و نيازمنــد













صـد خانواده تهيدسـت مدينـه راعهــدهدار بـود. گروهـى از اهـل مدينـه، از غذايـى كـه شـبانه
 شـهادت على براى آنـان مى آورده، آن حضرت بوده اسـت. امـام سـجاد دا حاوى آرد و ديگُر مواد غذايـى را به دوش كشيد و شـخصاً به در خانه فقرا برده بود كه شانه
 غسـل دادن جنـازه، ايـن كوفتگى توجـه حاضـران را جلـب كـرد و وقتـى از علـت آن پپسـيدند، پֶاسخ شـنيدند كه اين، اثر حمل شـبانه كيسهه ها و انبان هـاى پـر از مواد غذايـى به در خانه فقـرا اسـت. (ابن شهرآشوب،

## -1. توجه به زندانيان و خانواده آنان


 بودم، ازتنگى زندان، فشـار و سـگگينى آهن، به امام شـكايت كردم. حضرت به من نوشت:


 ننوشتم؛ امـا همينكه به خانه رسيدم، حضرت مبلغ صد دينـار برايم فرستاد و به من نوشت: هركاه حاجتى داشتى، شرم و ملاحظه نكن و آن را بخَواه كه هـر آنحَه بخواهى به تو خواهـد

 عـدم غفلـت از مشـكلات و گرفتارى هـاى خـواص و تأميـن نيازمندى هـاى يـاران را بـهـ بهتريـن

 اموال سعيدبن ابىسَرح كوفى توسط زيادبن ابيه مصـادره شـده و خانهاش راويران ساخته



## II. آزادكردن بردگًان











 را بهعنوان هديه خدمت ايشان آورد. حضرت آن هديه را گرفت و فرمود: تو آزادى براى خدا.
 است كه در ايـن نوشتار بهصورت اختصار بيـان كرديد.

## نتيجهگيرى



هماننـد برادرى مهربـان، در موارد بسـيارى شـخصاً بـه مشكادلات مـردم رسـيدگى مى كردنـد و

 اهل بيت بيّ
 دردمنـد و نيازمنـد جامعـه بودنــــ هـر ناتوان، ضعيف و درماندهاى كـه درِ خانهـ آن حضرات را
 حاجت مندان بود. هركسى به نيتى به منزل آن حضرات وارد مى شد و بسيار اتفاق مى افتـاد


 شـخصى حضرات، به ايـن امر اختصاص مى يافت.
 تـلاش مىكردند، تـا آنجاكه دسـت به احـداث باغ مى زدنـد، قنـات حفر مى نمودنـد و آن رادر راه خـداوقف مىكردند. در نتيجه همراهـى و يارى امامـان، غبـار غـم از دل مردم زدوده مى شـد و بـا نشاط و سرور، از منزل اهل بيت عيّ نيازهاى مسلمانان و پيشرفت و توسعه تمدن اسلامى، عنايت داشتند و خدمات اتمات اجتماعى



 محروميتزدايـى از جامعه مسلمانان، اينان برنامه اصلى و خدمات اجتماعى اهل بيت بإِّهِّ

در دوران حياتشـان بود كـه جامعـه شـيعه را بـه رشـد و خودكفايـى برسـانند. پیامبر

 مالـى، گـره از مشـكلات مـردم گشـوده و نيازمندى هـاى آنهـا را تأميـن مى كردنـد.

 بود، حل اختلاف هـا، برقراركردن آشتى و صفـا بيـن مسـلمانان، حـل مسـائل اقتصـادى مـردم،

 از موضوعاتى كه بايسته است درباره آن، تحقيقى مجزا صورت پذ يردرد ايـن موضوع است



 نظر مىى آيـد ايـن موضـوع، مى توانـد دسـتمايه انجـام يـى پثوهـش در راستـاى تبييـن خدمـات


## فهرست منابع

$$
\begin{aligned}
& \text { قرآن مجيد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ابراهيـم، قم: مكتبـة آيـةالهَ مرعشى نجفىى. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تصحيـح: مجتبى عراقى، قمم: دار سيدالشـهداء للنشـر. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { \&. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قمى، تهران: دار الكتـب الاسلاميه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اسـلاميه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الكتب الاسلامية. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قم: دار الكتـاب الاسلامى. } \\
& \text { خصيبى، حسينبن حمدان، IV IV أق، الهداية الكبرى، بيروت: البلاغ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. البيـت } \\
& \text { 19. حموى، ياقوت، 1990م، معجم البلدان، بيروت: دار صادر. }
\end{aligned}
$$




شr. طالب، مرهدى، \&Vاشاش، اصول و/نديشههایى تعاونى، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
 قـم: آل البيـت
(HVY Fr مجمع البيان فى تفسير القرآن، تهران: ناصر خسرو. ra
 البعثـة، ط - الحديثـة، قمى: بعثـت.
 دار الكتـب الاسـلاميه.
 نشـ المصطف

 ای. كلينـى، محمدبـن يعقـوب، VoVاق، اصـول الكافـى، تصحـيـح: على اكبـر غفـارى و محمـد آخونـدى، تمـران: دار الكتـب الاسـلاميه.




 قم: كنگّره شيخ مفيد.


