# بررسى نقش زنان صدر اسلام در تبيين جانشينى 

و افضيلت امير المؤمنين ،
با تأكيد بر نقش چهار خور خواهر
لبابه، ميمونه، سلمى و اسماء

سيد جواد حسينى'


#### Abstract

در تاريخ صدر اسلام شخصيت هاى زيادى از زنان و مردان وجود دارند كه دلداده آموزه هاى اسلام شده و به رسول خدا حمايت و تبعيت مى كردند. لبابه و ميمونه دختران حارث بن حزن هلالى و نيز سـلما و اسـماء دختران عميس  توصيف و تحليل گزاره هاى تاريخى و روايات مرتبط، درصدد تبيين اقدامات و نتش اين خواهران در حمايت از

اهل بيت عا 


چحكيده


## مقدمه


 رادر اين مسـير هدايت نمايد. مسـئله اين نوشـتار، سرگذشـت چهار خواهر در در تاريخ اسـلام





 معصومين
 كه مىتوان آن رادر سركذشت مختصرى از اين چهار خواهر ولايتمدار يافت. بديهى است كه سرگذشت و رفتار اين خواهران، الگُويى مناسب براى بانوان جامعه ما در زمينه رفتار اسلامى و ولايتمدارى خواهد بود.

## تعابير چيامبر


 كرد، پيامبرِّ كرد. چیِيامبرَ
 تعبيراتى بدون قيد فرموده است كه حكايت از سعادت بالاو جايگاه مهم آنها دارد. در ادامه، چچند مورد از اين تعابير ذكر مىشود:

1. روى ابنعبّاس عن رسول الَّهُ



 r. در تعبيرى ديگر، رسول خدا

هستند)، (بلاذرى، 1999، جr،، ص4F) ஈ. به قولى ديگر، رسول خدا

 همين مقداردر سـعادت وعاقبتبخيرى آنهاكافى بود. آنجه مهم اسـت رازاز اين تعريف

اكنون به معرفى اين خواهر مى پردازيم:

## ا. لبابه (أُمْالفَضْل)

لبابه (امّالفضل) در فراز




## اـا. خواهران، برادران و خانواده امالفضل

 وام المؤمنين بود؛ عصماء، خواهر بدرى ام الفضل و مادر خالدبن وليدبن مغيرى اسِيه است؛ وعزّة


و هزيله، كه اين دو نيز خواهران پدرى او هستند. برادران مادرى ام الفضل عبارتند از: محميه


 (ابن عبدالبر، 1999،ج"، صن190)




 گرامى بدار و شوهرش را، كه عموى پيـيامبر مصطفى، دارنده فضل و خاتم پیيامبران و بهترين


امالفضل اولين زنى بود كه سپ از خديجهَ



 از زير درختانش جارى است. جاودانه در آن خواهند ماند واين است پيروزى بزرگ)؛ (توبه:100)

## 「

 مى شـوند، بـه خاطر اينكـه كارى از دستش برنمى آمد، گريه مىكرد. وقتى اين آيه نازل شـد:








## F F ا_. هحجرت به مدينه

 به مدينه هجرت كند؛ زيرا شوهرش، عباس هنوز اسلام نياورده بود. (بعضى مىى گويند: او قبل از

 شد و هميشه نزد ايشان مىآمد؛ خواه آن حضرت نزد همسرش ميمونه (خواهر ام الفضل) بود و يـا نزد ديگـر همسرانش. ام الفضل از زنان والاو بلندمرتبه و عاشـقِ طلب علـم بود. او آيات


## هـا. شجاعتى بىنظير

ازعكرمه، برده آزادشـده ابن عباس روايت شـده اسـت كه مى گويد: ابورافع، برده آزادشـده

 در غزوه بـدر مطلع شـد، خداوند، او را خوار و رسوا كـرد و ما، در درون خود، احسـا
 ام الفضل هم كنار من نشسته بود. خبر پيروزى مسلمانان و شكست دشمنان دران در جنـگ بدر،

ما راخوشـحال كرد. ناگهان ابولهب با حالتى خشــمناك روى آورد و در گوشـه چاه نشسـت و ششتش به من بود. درحالى كه او نشسـته بود، ناگهان مردم گفتند: اين ابوسـيانيان بن حارث بن عبدالمطلب اسـت كه آمد. (نام ابوسفيان، مغيره بود. ) آنگاه ابولهب به ابوسـينيان گفت: به جانم قسـم! در نزد تو خبرى هسـت. ابوسـيان كنار ابولهب نشُسـت و مردم ايسـتاده بودند.

 ميل خود، افراد ما را اسير مى كردند. به خدا قسم! با وجود آن، كسى را سرزنش نمى كنمـ ـ با افراد سـفيد بر روى اسـبهاى سـيد ميان آسـمان و زمين برخورد كرديم. به خدا قسم! آنان جيزى آنى

 بلند كرد و يك سيلى محكم به صورتم زد. وقتى از جا بلند شد، او مرا برا بلند كرد و و به زمين زد. سپس روى من نشست و مرا مىزد. ناگَان ام الفضل چجوبى را برداشت و ضربهاى به ابولهب
 و او را ناتوان كردهاى؟ ؟ ابوجهل با حالتى پر از ذلت و خوارى بلند شد.
 نمود و او راكُشـت. در روايتى ديگُر، ابورافع مى گويد: خداوند، ابولهب را را را به بيمارى آبله مبتا




 براى غسـلش، از دور، آب راروى جســش مىريختند و بها او نزديكى نمى شـدندند. سپس او را به بالاترين قسـمت مكه بردند و وى را به ديوارى تكيه دادند، سپّس او را سنگـگـار نمودند.


## 





 كفتـم، همـان مىشـود. هـركاه وضع حمل كردى، او را نـزد من بياور)، وقتى او را بـه دنيا آوردمه
 فرمود: (او را ببر. در آينده، او ر ا انسـانى زيرك و باهـوش خواهي
 درنزد خود نشـاند). ( محمود المصرى، ^^با،صثهاه) . اين فرزند در تمـام دورهها، در خط نبوت و امامت باقى ماند.
ذهبى مىنويسـد: ا(عبدالهّبن عباس بيش از سـى مـاه، همراه پیيامبر بوده اسـت) (ابونيمر










 عبدالهدبن سـلمةبن حضرمى طائفى، عمارةبن ابى الاجلح و ثابتبن مالكى در در ميان آنهايند.







 عموى رسول خدا! چحرا پیشتر اينها را به ما نگفتيد؟ گفت: به خدا سوگّند! من آنَّه را را شنيده



 حاضران گفتند: آيا با اين جايگاهى كه نسـبت به رسول خدا دارى، مى مريى؟؟ رو به من كرد

 دستها را به آسمان بلند كرد و كفت: تروردگارا! من بهوسيله محمد و آل محمد به تو تقّرّب
 آن قدر تكرار كرد تا بر زمين افتاد. ما پس از ساعتى درنگگ، او را بلند كرديم و ديديم كه چششم


## 






## Q-I. سند بزرتى ولايتمدارى امالفضل

 پرسـيد: تو را چه شـده اسـت؟ در جواب گفـت: خداوند متعـال براى ما خبر از رحلت شـما مى دهل و هحه خوب اسـت درباره ما به آن كسى كه پس از شـما خواهد بود سفـارش فرمايى!

 امــا مهمتريـن سـند ولايتمــدارى ام الفضـل، نامه ذيل اسـت: الفتـوح نقل كرده اسـت كهه: امّالفضـل، دختـر حارث، به على
 قصـد بصـره خارج شـدهاند و مـردم را براى جنـگ با تو حركت دادهانـاند و كسـى بـا آنان همراه نشده، جز بيماردلان. و دست خدا بالاتر از دستهاى ايشان است است. والسلام!

 درآوردى، قيمتـش را مـن بر عهـــهـه مى گيرم و صد دينار هم براى خـودت قرار دادهام . پس تند





$$
\begin{aligned}
& \text { ام الفضل در سـال الهق در محلى به نام (سَـرَف)" در بين راه مكه و ملينه درگذشـت. (ابن }
\end{aligned}
$$

## 「. ميمونه دختر حارث

 هلال بـن عامربن صعصعهه) دانسـته و مادرش را نيـز (هند دختر عوفبن زهيـر يا خوله بنت عمروبن كعب) معرفى كردهاند (بلذرى، 1999، جا، ص444) . ابن حخجر عسـقلانى گفته اسـت نام
 ج.)
خواهـران او بـه نامهـاى: ام الفضل (كه ذكر آن كَشـتـ)؛ عصماء، مـادر خالدبن وليد؛ امالمؤمنيـن زينـب بنـت خزيمـه، خواهـر مـادرى؛ اسـماء بنـت عميـس، همسر جعفربـن



 جا، ص.
مشـهور اين اسـت كه او قبل از اسـلام، به همسرى مسـعودبن عمروبن عمير ثقفى درآمد، ،


 بنا بر قولى ديگُ، وى در سـال اهق پس از بازگَشـت از سفر حج، در منطقه سرف درگّنشت. ابنعبـاس بر پيكـر وى نماز خوانـد و او راطبق وصيتـش، در همان مكان (كـه محل ازدواج


## 



 با خواهرش، ام الفضل، همسـر عباسبن عبدالمطلب در ميان نهاد و عباس نيز اين مسـئله


فرستاد. (بلاذرى، 1999، جا، ص449)
نتل شـده هنگامى كه خبر خواستگارى رسول خدا






 طلب نكرد. (ابنهشام، بیتا، جr، صو ص49و طبرى، „يامبر




 به همراه رسول خدا




از احوالات او پس از وفات پییامبرَّ
 نقل شــده كه (اشـقير (سفير) بن شـجره عامرى از كوفه به مدينه آملد و از خالهام، ميمونه اجازه ورود خواسـتـ. پـس از ورود، ميمونـه از علـت آمـدن او پرسـيد. آن مرد گفت: چــون بين مردم اختلاف افتاده، ترسيدم كه فتنه، مرا دربرگيرد. ازاينرو از كوفه خارج شدم. ميمونه گفت: آياتو




 نشانه حق و پرچّم هدايت است. على شمشير خداست كه بر كافران و منافقان آخته است. هركه او را دوسـت بدارد به دوسـتى من، وى را دوسـت داشـته و هركه با وى دشـمنى كند به دشـمنى من، باوى دشـمن شـده و هركه من يا على را دشـمن دارد، در حالى خدا را ملاقات

r-「.r. شخصيت روايـى





## ץ. اسماء دختر عُميس

اسـماء بنت عميسبن معدبن تيمبن حارثبن كعببن مالكىبن قحافه اسـت. مادرش نيـز، هنــد (خولة) بنـت عوف بن زهيـر الحارثبن حماطةبن جرش بـود (ابن عبدالبر، 1999، ج「،

 و رسـول خدالَّ خواهـر مؤمنى هسـتنـد كه به سـبـب ايمانشـان مـورد محبت قرار مى گيرنــد. (بـلاذرى، 1999، جr،

 صدر اسـلام شـركت داشت. وى در شمار مسلمانان نخسـتين بود كه در مكه و قبل از استقرار

 ابى طالب درآمد و با افزايش آزار و اذيت مشركان قريش، به همراه همسر خود، جعفر، به حبشه

 نجاشى، پسر نورسيده خود رابه تأسى از او، عبدالله نام نهاد و أسماء به آن طفل، همراه با كودى خود عبدالله شير داد كه همين امر، منزلت آنان رادر نزد نجاشى بالا برد. (الزبيرى، بىتا، ص(A)

## 

پس از بازگشـت مهاجران، هنگامى كه عمربن خطاب به أسـماء گفت: ما در هـجرت، بر


 شـما راوعظ مىكرد؛ درحالى كه ما براى رضاى خداو وسـولش در سـرزمينى دور بوديم. خدا
 سخنان رسول خدا
 اسـت، اما براى شـما ای اهل سفينه، دو هـجرت: هجرت بهسوى حبشه و نجاشى و هـجرت


 خواب ديدم كه گويى خروسى دو منقار بر من زد. خواب خود را رابرى أسماء بياء بيان كرد. أسـماء


## r_r.ז. شهادت جعفر

يكى سال پس از مراجعت مهاجران حبشه به مدينه، جعفربن ابى طالب در جريان جنگ

هنگامى كه رسول خدا
 دباغى كرده، مقدارى خمير ساخته و صورت بچحه هايم را شسته و بر آنان روغن ماليده بودم كه رسول خدا


 درحالى كه بر بسرعموى خود مى گريسـت، وارد شد. آنگاه نبى اكرمَ بايد بسـيار گريسـت و بهه اهل خانه خطاب كرد: براى آل جعفر طعام بسـازيد و آنان را مشغول

كنيد. و طبق روايتى ديگر فرمود: از آل جعفر غافل نشويد؛ آنان را مشغول داريد. (ر.ى: ابنسعد،


## ヶ_r_r. فرزندان أسماء بنت عميس



 يافته است (ابنفندق،
 بركت عطاكن. عبدالله مى گويد: از آن به بعد من هِ جيزى نخريدم، مخر مر در آن سود بردم. (ابن حجر






 كنيـه محمدبـن جعفر، ابوالقاسـم بود و پيامبر اكرمع
 صحابه رسـول خدا
 او نيز از ياران عمويش، امام على مردم كوفه ابلاغ نمود.

## هــّ. ازدواج أسماء بنت عميس با ابوبكر

أسماء بنت عميس پس از شهادت جعفربن ابى طالب، با ابوبكر ازدواج كرد (ابنسعد، 1990، ج ج، ص. ابوبكر در سال هشتم، درزمان وققع غزوه حنين، أسماء رابه ازدواج خود درآورد (ابن حجر عسقلانى،




 اسـت. با توجه به اختلافى كه در سقيفه در امر جانشـينى پیی و اطرافيـان آنها در يـى طرف، و حضرت على ، أسماء بنت عميس نيز از يكسو، همسر ابوبكر بود و از سوى ديگُ، از ناحيه همسر سابقش،
 وى در بحرانىترين شرايط، رابطه خود را با خانواد حضرت على علِّ و ولايت حفظ كرد.
\&_r.ارتباط نزديكى اسماء با اهل بيت

 وفات او شـدند و بعضى كفتنند آن حضرت وفات كرده اسـت، أسماء درحالى كه دست هاى خود را بر دو كتف خود نهاده بود، كفت: رسول خداما ارتبـاط أسماء با خانواده امام على ،
 در قبـال ابوبكـر و اطرافيانش، به سـبـب عملكرد آنـان در غصب خلافت، واكـنش و رفتارى بسـيار صريـح و قاطع در پيـش گرفت، تآنجاكـه در وصيت خود، به كسى اجـازه حضور در


 خود، خواستهه هاى فاطمه زهراكيَّهِ را برآورده سـاخت و حتى ازورود عايشـه، دختر خليفه، به

در بخشش بعلى، بيشتر توضيح داده مىشود.

 خانه فاطمه هِ متوجه حضور أسماء شد فرمود: مگر نگفتم همه بروند؟ أسماء گفت: من نيز خلاف امر شما نخواسـتم؛ اما در نزديكى وفات خديجه عالم و همسـر رسـول خدا هسـتى براى چه گريه مىكنى؟ گفت: براى دخترم فاطمه مىگريم؛ هر زنى در شـب زفاف، نيازهايى دارد. فاطمه كم سـن و ســال اسـت و مىترســم كسى نباشد نيازهاى زنانه او را رفع كند. گفتم: سـرورم! با شـما عهـد مىكنم اگر من زنده باشـم، خواسـته تو را برآورده خواهم كرد. پپيامبرَ




 دختر رسول خدا
 مگر با شماعهد نكردم كه نوزاد رادر پارحه زرد نییییید. ايشان پارچهای سفيد خواست و به دور





## 

اسـماء بنـت عميـس، در زمانـى كـه زوجـه ابوبكـر بـود، بعضى از خبرهـاى سـرّى را بـه




در ادامه، به چچند نمونه اشاره مىكنيم:

基




 را بر روى سرير نهاد و يارچها





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

از أسماء روايت شده است كه فاطمه دختر پيامبرَّ

|14، جr، صIVa)
 به او اجازه ورود نداد. عايشه شكايت به ابوبكر برد و گفت: اين خثعميه مانع ما بر دختر رسول خدا خَّ ايـن چــه كارى اسـت كه مىكنى كـه مانع ورود زنـان پیـيامبرِّ چییزى مثل هودج عروس مىسـازى؟ أسـماء گفت: خود فاطمه مانع از ورود زنان پپيامبرَّ به ساختن آن دستور داد. ابوبكر نيز گفت: همان گونه رفتار كن كه او گفته است.' (ابن عبدالبر،



















 از روى مباركش كنـار زدم. ديـدم روح مباركش مفارقت كرده اسـت. خود راروى بدن بـى جان
 اين سـاعت خوابيده؟ أسمـاء مىگويد: ای فرزندان رسول خدا! مادر شما از دنيا رفته. برويد و
 شهادت از سرو رويم نمايان است اى اسماء
چراغ عمر زهرا رو به هايان است ای اسماء
به سختى قتلكاه محسنم را مىكنم جارو

كلاب قبر او اشك حششمان است ای اسماء
اين گزارشها، اعتبار و برجستگى شخصيت أسماء بنت عميس و ارتباط عميق او رابا


## 


 مستقيماً به عهده گرفت. عبدالهّ، محمد و عون، فرزندان جعفربن ابى طالب، و محمد، فرزند



 برخى ديخر، به جز يحيى، پسرى به نام عون رانيز در شمار فرزندان آنها ذكر كردهاند (ابنسعد،
 اصغر و يحيى (يعقوبى،
 عميس، از زنان ممتاز و ولايتمدارى بوده كه در سـختترين شـرايط، مسـتحكمبترين و بيشترين


## F F أ سلمي بنت عُميسبن سعد حارث خثعمي

سلمى، خواهر پدرى اسماء و مادرش خوله (هند) بود. وى با حمزه غا ازدواج كرد و ثمره اين ازدواج، دخترى به نام امامه (فاطمه بنت حمزه) بود. وى پس از شهادت حمزه هِ ظهور اسلام، وى به همراه خواهرش، اسماء اسلام آورد. درخشندگى فضايل همسرش آشكارتر
 حفاظت از دين و پيكار با مشـركان، در جنگی احد به شـهادت رسـيلد و چون سـلمى از نبوغ شاعرى و فصاحت و بلاغت بالايى برخوردار بود، در ملح و رثاى همسرش اشعارى سرود. او
 مى شد و همـچچن خواهرش، اسماء داراى فضايل بسيارى بود، اما اسماء نسبت به او شهرت بيشترى داشت. سلمى كسى است كه در مراسم شب زفاف حضرت فاطمه زهرالَّهِ ، حضور داشت و پيـامبر براى دنيا و آخرت او دعا فرمود. (محلاّتى،






رسول خدا



 نكته مهمى كه در اين زمينه بايد ذكر شود آن است كه بنت عميسى كه محدّثان و وراويان، نام او رادر مراسـم عروسى حضرت زهرا
 سلمى بنت عميس باشد، اما چون اسماء از او مشهورتر بوده، به نام او ثبت شده است. (ابن


## نتيجدگيرى

تاريخ اسلام نشان مىدهد كه تنها مردان نبودند كه در راه ماندكارى اسلام و ولايتمدارى
 ثابت قدم ماندند. از جمله اين زنان، جهار خواهرى هسـتند كه در تاريكترين زمارين وريان و دوران

فتنههاى مهيب وخطرناك، استوار باقى ماندند. اين چجهار خواهر عبارتند از ا. لبابه بنت حارثبن حَزْنٍ الهالالِّ معروف به امّالفضل r. خ. خواهرش ميمونه بنت حارث r. r. سلمى بنت عُمَيسِ الَخَنْعَعِمِيّ
 نتيجهاى كه مىتوان گرفت اين اسـت كه در جامعه ما نيز زنان مىتوانوانند در كـنار مردان،




## فهرست منابع

1. ابن ابى الحديد، ابوحامدبن هبةاله، فیזّاق، شرح نهج البلاغه، به كوشش: محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت:
دار احياء التراث العربى.
r. ابـن عبدالبر، يوسفـبن عبداله، 199 م، الاسـتيعاب فیى معرفة الاصحاب، تحقيق: على محمد البجاوى،
بيروت: دار الجيل.


 غلامرضا طباطبايى، بى جا: شركت افست.
2. ابن جوزى، ابوالفرج عبدالرحمن، fol 9 اق، صفة الصفوة، به كوشش: ابراهيم رمضان و سعيد اللحام، بيروت: دار الكتب العلميه.

على محمد معوّض، بيروت: دار الكتب العلمية.
3. ابن سعد، 199 ام، طبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء، بيروت: دار الكتب العلميه.
 مرعشى نجفى.
-1. ابن هشام، عبدالملك، بىتا، السيرة النبويه، تحقيق: مصطفى السقا و ديگِران، بيروت: دار الفكر.

الأعلمى للمطبوعات.


 الحوزه و كتابفروشى اسلاميه.


> الاسلامى.

צ19. بلاذرى، احمدبن داود، 1999م، انساب الاشراف، تحقيق: سهميل زكار و رياض زركلى، بيروت: دار الفكر. .IV

 الأرناؤوط، بيروت: مؤسسه الرساله.
-r. الزبيرى، ابوعبداله المصعبن عبدالله، بىتا، نسب قريشى بىىجا: الطباعه و النشر.
|r|. زركلى، خيرالدينبن محمود، ه^٪اق، الاعلام، بيروت: دار العلم للملايين.
 IF.r اق، الخصال ، به كوشش: على اكبر غفارى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته جامعه مدرسين .
حوزه علميه قم.
 منشورات مكتبة و مطبعة حيدرية.
 $\qquad$ .ra
 العلمية.



 احياء التراث اهل البيت بيّ
اץ. مامقانى، شيخ عبداله، ههr| اق، تنقيح المقال فى احوال الرجال ، نجف: مطبعه المرتضوى.
.ry. مبيض، محمد سعيد، بىتانا، موسوعه حياة الصحاييات، سوريه: مكتبة الغزالى.





.FV. مفيد، محمدبن نعمان، بىتا، الاختصاص، ، به كوشش: على اكبر غفارى، تهران: موسسه النشر الاسلامى.



