# اقدامات فرهنگى - آموزشى <br> بانوان مسلمان صدر اسبام در حرمين شريفين تا سقوط عباسيان 

## فهيمه جعفرى جبلى'


#### Abstract

چحكيه   ويثّه حرمين شـريفين، در اين دو مكان مقدس واقع شـدها اسـت. امروزه جامعه اسـلامى به حضور زنان و اقدامات فرهنگى و آموزشیى آنان نياز دارد و اقدامات زنان صدر اسـانلام مىتواند الگويى براى نقشآفرينى امروز زنان باشــد.     ميـزان ايـن اقدامـات، با فاصله گرفتن از صدر اسـلام و رهبرى دينى، تغيير كرده و در مـواردى، تعداد بانوان فعالـ كاهـش يافتـه اسـت. همـحْنيـن رويكرد زنان از اقدامات فرهنگى آموزشى بـه امور غيرفرهنگـى از جمله حضور در اجراى مراسمهاى آوازه خوانى تغيير يافته است.

وارثكان كليدى: اقدامات فرهنگى زنان، اقدامامات آموزشى زنان، حرمين شريفين، نقش زنان در جامعه اسلامى.


## مقدمه





 كرده و آموزش مىدادند و و در اين ميان، تعدادى از بانوان، گامهاى بلندى در زمينه اقدامات فرهنگى و آموزشى برداشتند.
در عصر حاضر، باتوجه به بالا رفتن سطح آكاهى افراد جامعهه، سؤالات بسـيـارى بهويرّه براى نسل جوان، در مورد حقوق زنان مطرح است. در حنين فضايى، سخن از ازنتش فعال زنان

 تثروهش در اين موضوع است.


 بازه زمانى و مكانى مشخص پرداخته شده است:

 و بعد از اسلام بيان شده است.





يوسفيان كه در شماره 1 اl نشريه نامه جامعه در سال





 است؟ اين نوشتار قصد دارد بعد از بيان مفاهيمه به اقدامات فرهنگى آموزشى بانوان بيردازد.

## 1. مفهومشناسى

در آغـاز، معانـى لغـوى و اصطلاححى واثْههـاى فرهنــى و اقدامـات فرهنگـى، آموزش و اقدامات آموزشى و حرمين، بررسى مىشود.

ا_ا. فرهنگَ و اقدامات فرهنگیى
 شـده اسـت. معناى لغوى و اصطلاحى اقدامات، روشـن اسـت، اما واثْه فرهنگى در لغت به





 سنن، هنجارها و ناهنجارها و رفتارهاى اجتماعى است. منظور از اقدامات فرهنگگى در اين اين


## ا_ז. آموزش و اقدامات آموزشى

 فرا گرفتن اسـت. آموزش دادن نيز به معناى تعليم دادن و ياد دادن به كار رفته است (دهخدار)،

 دادهها از شخصى يا گروهى به شخص يا گروه ديگر است.

ا-ـّ. حرمين







## 「. اقدامات آموزشى

از جمله اقدامات آموزشى زنان صدر اسـلام تا دوران عباسـيـان، به دو اقدام علمآموزى و شاگَردپروى پرداخته مى شود.
r-ا_ علمآموزى
رسول خدا
 مطلب دست يابيم كه تعلّم زن در اسلام، قدمتى ديرينه و مقام و منزلتى مشهور ومعروف داردي دردي

 رسول خدا



 موعظه براى آنان اختصاص داد. يادگيرى قرآن مجيد نيز سبب شتاب مسلمانان، چها زن وته
 اسلام مىتوان به حضرت خديجه

 خـدا

 سـنت نبوى فرهنگى ـ آموزشى حضور داشته باشند.
 امام برحق و عادل و نيز وجود حاكمان غاصب وظالم، شرايط جامعه در خفقان بود و امكان بهرهورى مسلمانان از علوم، محدود شده مده بود. در اين ميان، بانوان مسلمان از اين امر امر مستثنا





 نيز از خانواده اهل بيت بيّهِ بودنـ

در دوره امويان از يكسو، گسترش اسلام و كشورگثشايیهاى پيوسته مسلمانان كه موجب مى شد مردم و ملل گوناگون بآداب، سنن و ويرّگى هاى متفاوت، به قلمرو حكومت اسلامى
 بر گسـتر زندگى تجملاتى دامن زد كه شـر و و موسيقى و نوازندگى از محصصولات اين زندگى
 دوران امـارت خود در مدينـه، آهنگیهايى سـاخت و به نام خود ثبـت كرد. (ابوالفرج اصفهانى،
 اين مطلب، شـاهد بر آن اسـت كه حاكمان اموى برخلاف فرهنگ اسلام تلاش مىكردند جامعـه را به سمتوسوى شـعر و ادبيات مبتـنل ببرند و از اين طريق، مـردم از از آداب و آيين اسلام دور شده ونهتنها حاكم اسلامى احكام اسلام را اجرانمىكرد، بلكه آنها رااز بين مى برد. در گزارشهاى تاريخى، نام بانوانى در اين دوره ثبت شده است كه در زمينه فعاليتهاى

 بانوانى زندگى خود را در غنا و خوانندگى و موسيقى صرف مىكردند. براى نمونه، (ابنسريج") و (اغريض) روزهاى جمعه به خانهاى در محلهالى در مكه مى رفتند و انبوهى از مردم مكه (زن
 از آغاز حكومت بنى عباس، درهاى دانش به روى دنياى اسـلام بيشازیِيش گشــوده شد
 پيشرفت و تكامل علم، ادب و هنر فراهم آورد و اين فضا موجب شدي شد تا بانوان نسبت به دوره اموى، بيشتر در جامعه حضور داشته باشند.
 با شـرايطى همچچون حضور در خدمت ايشـان، شاگردان و راويانشـان بود. در دوران عباسيان، بانوان مسلمان تا جايی كه شرايط جامعه اقتضامىكرد، سعى داشتند تا فاصلهاى كه در دردوران امويان از فرهنگ اسلامى به وجود آمده بود را جبران كنند و در عرصه هاى فرهنگیى بدرخشند.





كه در اين دوره در حرمين شريفين به امر علمآموزى اقدام نمودند.

## r.r. شاگَردیرورى

در اسلام، انديشه وعلم، زيربناى دانشجويى است، هرچنـد دانش در چجين باشلد (مجلسى، " گروهـى از بانوان، مقام علمى بالايـى داشـتند، بـه طورى كه گاه حضرت، زنـان جامعه را براى آگگاهى از مسائل و احكام به آنها ارجاع مىديادند.

 زمان حيات رسول خدا
 تحت نظر خاص رسول خدا و با آموزش همان مطالب، شاگردانى تربيت مىكردند.
 بيعتكنندكان واز زنان جاهلى فعال قبل از اسلام بود كه بعد از بعثت نيز در رديف فعالترين زنان صحابى قرار داشـت. وى در جاهليت در نويسـندگى داراى مهارت بود (ابنعبدالبر، ،1KYا،
 مى آموخت. او در جامعه آن روز، داراى جايگاه علمى و اعتبار ويرّهاى بود. شفا استـاد خط



عايشـه بهعنوان همسـر رسول خدا

 همانطور كه قبلاًاشاره شد، راه حضور زنان به فعاليت درعرصههاى مختلفي، در دوروان خلافت بنى اميه بستـه شـد. در ايـن دوران، زنان از صحخنه علم و دانش و واجتماع و فرهنـگ و... كـــار زده شـدند و اگَر بانوان اقدامى انجام مىدادند، توسط حاكمان مورد سرزنش قرار

 جايگاه قبيلهاى بهتـرى برخوردار بودند، شـأن اجتماعى بالاترى نيز داشـتنـند. تعليم و تعلم

 با بررسى هاى انجامشـده، بهصورت واضح و آشـكار يا حتى به طور اشـاره، نام بانويى به

 مى مردند، افرادى به ديدارشان آمده و سؤالاتى كرده و مطالبى ياد گرفتهاند. اين امر دور از ذهن نيسـت و مىتوان كفت حتماً حثنين مواردى بوده، ولى بهصورت مكتوب و و مبـيسوط به دست ما نرسـيده اسـت؛ اما نام بانوان بسـيـارى موجود اسـت كه در دوروه امويان به آموزش موسـيقى مشغول بودند. در بخش ديگر همين پَوْوهش، نام چیند تن از اين بانوان ذكر شده است.
 مـردم بـه حضور ايشـان رفتوآمد داشـتند و از علوم ايشـان بهرممند مى شــدند و بد بـدين طريق

 را از سـوى امـام صـادق عا ايشان مسئوليت پاسخگويیى و آموزش احكام و معارف اسلامى را برای بانوان به عهده كرفت.






 به سؤالات فقهى و معارفى حاضران، بدين طريق شـاگردانى تربيتكرده تا آنان نيز مطالبى را كه آموختند به خانواده و ساير افراد آموزن دهندي


 پرورش و آموزش داد.
در نقل تاريخى ديگرى از آموزش علم به بانوان توسط بانوان فرهيخته بيان شده است كه

 خاتون او رادربرگرفت و بسيار نوازنى كرد و شاد شد. پّ حضرت فرت فرمود: ایى دختر رسول خدا!!

 خاتون

## س. اقدامات فرهنگًى

در اين پ夫وْشش، به دو اقدام فرهنگى بانوان مسلمان در حرمين شريفين تا پايان حكومت عباسى باعناوين نقل حديث و تبليغ اسلام پرداخته مى شود:

## rـا_. نقل حديث



 رادر شـمار راويان حديث ثبت مىكردند. نمونهاى از اين بانوان، امسـلمه است (ابنسعدن جه،










 از همـان روزهـاى اول بعــــا ازوفات سـر داده شـد. در دوره خلافت (اعثمان) نيـز راويان مورد


 بعد از رحلت ايشان، براى طى مسير، به سخنان گهربار آن حضرت نياز داشت.
 و توجه ويرّهاى داشتـند و بخشـى از سـيره و سنت رسول خدا

بعـدى منتقل شـده اسـت. در ميـان محدثان و فقيهان بزرگ، بانوانى بودند كـه از چهرههاى


 اماكن عمومى و خانهها به تدريس و نقل حديث مى ثرداختند.
 سياسى و تاختوتازهاى خلفاى آن و افراد فرصتطلب به گونهاى نبوده كه راه نقل حديث
 داشته باشـد، اما درعين حال در همان اوضاع نابسـامان و نامطلوب ضد ولايت نيز احادياديثى توسط اهل بيت بيِّةٍ بيان، نقل و به ديگران منتقل شـده اسـت كه در ميان اسـامى راويان آن عصر، نــام تعدادى از بانوان، بهعنـوان راوى حديث و صصحابى به چشـــم مى خورد؛ مانند باند




 بانوان، از جمله نقل حديث، در حرمين شـريفين نسـبت به دوره قبل ارتقاء يافت؛ به گونها

 افزوده مىشد و فشار بر شيعيان فزونى مىگرفت، حضور بانوان كمرنگتر گرديد. البته تبعيد
 بانو در حرمين است. از جملـه بانـوان راوى آن زمان، (امســلمه)،، مادر محمدبن مهاجـر، از از بانوان معتبر و مورد




 محالتى، بیتا، جه، صه4)

## r_r. تبليغ اسلام




 دارند، در اين امر موفقترند. در اين راستـا، زنان بسـيارى پس از آشنايـى با مفاهيم قرآن و ايمان



 مىكردند تا خط و مسير صحيح را در حوادث پيش رو به ديگران نشان دهند.
 شُشير زبان خود، در ميدانهاى مختلف محاجه و حق گويى، به تشويق وترغيب مسلمانانان پرداختند و زبان آنها كه داراى فصاحت و وبلاغت و ايمان و تعهد اسلامى بود از ده دهها شمشير

 يافتن پاسـخ سؤالات ديگران ازمراجع معتبر بودند. اين بانوان دلير و شـجاع، به تاريخ بانوان اسـلامى، درخشــندگى و عظمت عطا كردند و كلمات و سخنان آنان نشانه بزرگى و اخلاص آنها بود. در اينجا مىتوان اقدام فرهنگى تبليغ اسـلام توسط بانوان مسـلمان از صدر اسلام تا

پإيان حكومت عباسى در حرمين شريفين را با دو عنوان خطابه و سخنرانى و شعر و شاعرى بررسى كرد.

## 

زنـان در حرميـن شـريفين، از ابتـداى حكومـتـت اسـلامى تـا اپايـان دوران حكومت حضرت
 مىنمودند ويا، خود در مقابل حاكمان ازعقايدشان دفاع مىكردند. از جممله اين بانوان، اسماء بنت يزيدبن سكن انصارى است. وى از بانوانى بود كه باعدهاى از زنان مدينه، براى پذيرفتن
 شجاعت و فصاحت، جزء زنان نمونه بود. سيرنويسان وى راحنين توضيف وتمجيد كردهاند:


 هرچند در كذشته مردان از امكانات آموزشى و تبليغى بيشترى برخوردار بوده و و به هم همين
 ظرفيت ها و توانايىهاى تعليمى و تبليغى ويثّهاى برخوردار بوده و هستند كه در در مردان كمتر وجود داشته و دارد. اين ويرگگگ ها، بهره اين قشر رادر تبليغ مكتب و تربيت دينى مردم، بالاتر

برده و مى برد.


 رشـد راتربيـت كننــد و بـه اردوگاه حق يارى رسـانند. از جمله اين افراد، (احـره) دختر حليمه
 مؤمن و معتقد به ولايت حضرت على وِّ و جهادى انجام داد. وى در شرايط ظلمتبار حكومت غاصب اموى، شجاعانه و با دلايلى

مححكم و قوى كه ششتوانه قرآنى و دينى داشـت، از اصل دينى خود يعنى (امامت) دفاع كرد.

همـحْنيـن گروهـى از بانـوان مسـلمان در دوران حكومـت امويـان، در حرميـن شـريفين به
 حسين عِّهُ، لب به سخن گشودند و با كلام فصيح و بيان ناطق خويش، به محاجه، سخنرانى، مديحهسرايى و سرودن و قائت شعر حماسى پرداختند تا شايد مردم خغته را بيدار كنند. در



 محسوب مى شد و فشار اقتصادى بر آنان به ميزانى بود كه زنان علوى، به دليل كمبود پوشش
 امر باعث شده است كه در مورد خطابه، سخنرانى و كفتوگوها دناى بانوان مسلمان در جهت تبليغ فرهنگ اسلام در حرمين شريفين، مطلب كمى در منابع وجود داشته باشد. از جمله بانوانى كه به اين امر مهم فرهنگگ در اين دوره در حرمين پرداختيند برانـ بانو (سعيده)




شـعر ويرگّى هـاى خاص خـود را دارد. وجود لحن و آهنگى موجود در شـعر، سـبب حفظ سـريعتر آن در ذهـن مى شـود و از طرفى، اكثـر افراد به طور فطرى و غريزى، به شـعر علاقهمند
 تغيير مىكند. شعر و شاعرى در دوران جاهليت نيز در حرمين شريفين از جايگاه ويثّاى برخوردار بوده

است؛ بدين طريق كه در اجتماعات جنگى و قبيلهاى، هريك ازقبيلهه ها شاعرى داشتند كه از طرف آن قبيله به ايراد سـخن مییرداخت و وهرچه اين شـاعر توانمندتر بود، براى قبيلهاش

 ارزنشهاى جاهلى راگرفت. وضعيت شعر و شاعرى رامىتوان در سه دوره صدر اسلام، دوران بنى اميه و دوران بنى عباس بررسى كرد.

در دوران صدر اسـلام و خلفاى راشـدين، بانوانى زندگى كردهاند شـر و شـاعرى، عقايد دينى خود را به ديخـران منتقل نموده و از دين اسـلام حمايت كنـند.

 بهعنـوان بيعـت و جانبـدارى از امـام زمـان خويش، به زيارت رسول خدا


## 和

در عصر امويان، شرايط شعر و شاعرى نسبت به دوره قبل، تغييرات زيادى كرد. حاكمان

 آوردند. شعر و شاعرى در اين دوران، با دو رويكرد قابل پيگيرى است: الف) در راستاى بيشرفت فرهنگ اسلامى


 جهـت دارا بـودن ويرّگى هـاى خاص، از قابليت و قدرت تأثيركذا ارى بالايى برخوردار اسـت و

سريعتر در ذهن مخاطب جاى مى گيرد و گاه با تحريك احساسات، غيرت دينى و ملى، اثرى شگرف برشنونده دارد. همين امر باعث شده است كه تو توجه به شعر و وادب در در كنار مضامين بلند قرآنى، يكى از شيوههاى تبليغى كارآمد محسوب شود در دوران اموى، برخى بانوان مسلمان شاعر در منطقه حرمين شريفين، از از همين ابزار بهره بردند و براى بصيرت|فزايى و تشـويق افراد به دفاع از دين و عقايد دينى، شـرهاهيى سـرودند.







 مى كردند، دختران عقيل با فصاحت و بلاغت اين اشعار را خواندند:

 ما كان هذا جزايى اذ نصحت لكم



 اقـدام دلاورانهاى، كار سـادهاى نبـود. خلفاء و كارگزاران حكومت اموى چچنان شـرايط رعب و
 شعر، به اعتراض عليه حكومت پرداخته و در راستاى آ گگاهسازى مردم تلاش كردند.

## ب) مخالف اهداف و فرهنگ اسلام

با توجه به مطالبى كه در يخشهاى قبلى بيان شد، مشاهده مىشود در دوران امويان، در مكه، مححل نزول وحى و در بيتاللّ الحرام، حاكمان حكومت بهظاهر اسلامى، به نام عمل به
 در گزارش هاى تاريخى نقل شده است كه زنان در جامعه مدينه، بيش از مردان به موسيقى گراييدند كه از ميان آنها چحند تن مانند عزها لميلاء، جميله و سـا(مهالقس، از ديگران شـهرت بيشترى داشتند. (همان، ج1V، ص19Y) (اعزهالميلاء) بانويى موسـيقىدان در زمان اموى بود كه منصب اسـتادى مردانى همـچچون (ابن سريج) را به عهده داشت. (ابن محرز) از ديگُ موسيقى دانان عصر اموى بود كه هر گاه به مدينه مىرفت، سـه ماه در آنجا مىماند و نزد (اعزهالميلاء)، عود زدن را مشـق مىكرد و دوباره به مكه بازمىگشت. (همان، صّ19ヶ) ايـن نقل هـاى تاريخـى، نمونـهاى از اقدامات مخخالف فرهنگگ اسـلامى بهواسـطه شـعر و موسيقى توسط حاكمان ستمگر اموى است كه با تشويق و زمينهسازى اين حاكمان نالايق، زنان و مردان مسـلمان بسـيارى به اين مسـير سـوق داده شـدند. اين مطالب نشـان مىدهد سياسـت امويـان، بهويـرْ معاويـه اين بـود كه مردم حجاز را بـه عيش و نوش سـرگرم كنند تا از عرصههاى جهاد و مبارزه با انحراف و طاغوت دور شوند. اين نحوه بهره بردن از شـعر و شـاعرى، نهتنها كمكى به پيشـرفت اسلام نكرد، بلكه لهو و لعب و غنا، روزبهروز و لحظهبهلحظه، مسـلمانان را از اهداف آيين اسـلام دور كرد و موجب ابتذال در خانواده و جامعه شد. re_r_r_
چنانكه گفته شد، در دوران امويان، موسيقى رواج يافت و شعر در خدمت موسيقى قرار گرفت. اين وضعيت ادامه يافت تا بهتدريج در دوران عباسيان به اوج و شكوفايى رسيد. شعر و شاعرى در اين دوران نيز با دو رويكرد، قابل بررسى است:

## الف) در راستاى پيشرفت فرهنگى اسلامى






 رويكرد پيشـرفت فرهنگ اسـلامى، در اين دوران نسبت به قبل، كمتر شد و همين امر باعث گرديد بانوى شاعر مسلمان در حرمين با اين رويكرد يافت نشود. ب) مخالف اهداف و فرهنگ اسلامى








 والدين در لحظات آخر مرگ، مهارت خوانندگى فرزندان شده بود.






 در دوران حكومت عباسـيان، زنان بهجاى پرداختن به كسـب ثواب جهاد و شهادت، به
 مقام استادى مردان نيز دسـت يافتند. همين امر باعث شد جايگاه بانوان مسلمان، از آنچچه
 اسلامى نيز وازگكون شود.

## نتيجدگيرى

 مجالس درس شركت مىكردند، علم مى آموختند و به ديخران نيز آموزن مى دادند و واز طريق شعر و شاعرى و خطابه و سخنرانى به تبليغ فرهنگ اسلام مى پرداختند، ولى خلفاء با حضور
 اين دوره، نقل حديث و علمآموزى زنان افول كرد، اما زنان باتبليغ اساملام و سخنرانى و شعر،

 حديثو سخنرانى نسبت به دوره خلفاء پررنگترش شد؛ امادرمقابل، مضامين شعرى كه با باهداف و فرهنگ اسلامى مخالف بود، بارويكرد مجالس لهو ولعب وآوازهخ انوانى زنان شكل گرفت. در دوره عباسـيان، زنـان سـى نمودنـد در اقدامـات فرهنگـى همحچـون نــل حديـث، علمآموزى و شـاگردپرورى فعاليت داشـته باشـند، اما در زمينه تبليغ فرهنگ اسانلام، باتغيير خلفاى عباسى و فشـار و خفقـان موجود در جامعه، نتش كمترى ايفـا كردند. در اين دوران، عـدایى از بانوان بـا ترويـج و تهييج دستگاه خلافت، به شـعر و موسـيقى و آوازه خوانى روى
 مردان را در اين امور به عهده مى گرفتنند.

## فهرست منابع

 r. ابن شهرآشوب، محمدبن على، بىتا، المناقب، قم: قم: علامه.
 F F. ابن حجر عسقلانى، احمدبن على، بیىتا، الاصابه فى تميير الصحابه، بيروت: دار الكتاب العلميه.

ه. ابندريد، محمدبن حسن، 1911 ام، جممره اللغه، بيروت: دار العلم للملايين.



9. ابنفارس، احمد، بىتا، معجم مقاييس اللغه، قم: مكتب الاعلام الاسلامى. •. ابنواضح يعقوبى، احمدبن ابى يعقوب، بیىتا، تاريخ يعقوبى، بيروت: دار صادر.
 تهران: انتشارات علمى و فرهنگیى.
، $\qquad$ . IT








 تهران: انتشارات مازيار.

YY. حسون، محمد و مشكور، امعلى، اFYاق، العلام النساء المؤمنات، تهران: اسوه.

 الاسلاميه فى العالم.



^^ז. راغب اصفهانى، حسينبن محمد، بیتا، مفردات الفاظ القرآن ، تهران: مرتضوى.

ارشد، تهران: دانشگاه تربيت مدرس تهران.
٪٪. زرقانى، محمدبن عبدالباقى، \& \& ا ق ق، شرح العلامه الزرقانى على المواهب اللدنيه بالمنح المحمديه، بيروت:
دار الكتب العلميه.

rr. شبر، سيد جواد،
צץ. طبرانى، سليمانبن احمد، بىتان، المصجم الكبير، بيروت: مكتبه ابنتيميميه. F .

 $\qquad$ . 4

 كوشانيور.



 الثقافه.
\% FF. مامقانى، عبداله، الهז اق، تنقيح المقال فى علم الرجال ، نجف: مطبعه المرتضويه.


 FVV


 التراث. اه1. نجاشى، ابوالعباس، بىتا، رجال، بىىجا: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

