## واكاوى شخصيت وكيل اول امام مهدى با تأكيد بر منابع تاريخى - روايى

## حكيمه احسانى

شــعـان تا قمل از آغاز دوره غيـت به امام معصوم دسترسي مسـتقيم داشـتنـل و در مسـائل و مشـكلات به
 چالش ها و عبور از بحران هااز سـازمان وكالت و برخى وكالى امين براى رتق و فتق امور شـيعيان اسـتفاده كردند. طبيعى است كه شخصيت وكلا و ويزگَى هاى آنها در چنين وضعيتى خاص است و مطالعه اين شخصيت ها و بررسى نقش آنها و تحليل فعاليتشان در آن دوره براى مطالعه تاريخ تشيع و تبيين وضعيت اجتماعى و فرهنگى شـيعيان بسـيار كاربرد دارد. اين تحقيق با روش توصيفى ـ تحليلى به دنبال واكاوى شخصيت عثمان بن سعيد اوليـن وكيـل امام مهدى تحقيق نشان مىدهد وظايف وكيل اول امام زمان مردم، پنهان كردن نام امام و تقيه كردن و در بعد فرهنگی، شامل آموزش عملى معارف اهل بيت به پرسش هاى فتهى بوده است.


## مقدمه

بر اساس تدبير الهمى، انسانها نيازمند رهبر و راهنمايى هستند كه آنها را بهسوى كمال و
 به ائمه اطهارِيٌ با مردم در ارتباط بودند و مردم از وجود آنان بهره مى بردند. اين وضعيت، تا آيان امامت امام امام يازدهم تداوم يافت، اما در عصر امامت امام دوازدهم، شرايط تغيير يافت و وامام عصر از منظر عامه مردم غايب گرديد و شيوه ارتباط امام با مردم، ازط طريق وكلاى خاص صورت مى نيابت خاصه، به معناى جانشينى يك شخص ازي از سوى امام براى برقرارى ارتباط مردم مبا باو در در مواردى است كه ارتباط مستقيم مردم باوى ممكن نيست. در اين شرايط امام، افراد خاصى

 غيبت صغرى و واگذارى اين مسئوليت به فقيهان در دوران غيبت كبرى، شيوهاى است كه

مسـئله ما در اين نوشتـار نيز پرداختن به شخصيت اين فقيه وارسته و عالم تشيع است؛
 بهعنـوان نايـب حضـرت چجه بودهاسـت؟ ذكر اين نكته ضرورى اسـت كه معرفى و شـناخت



 الگُودهنده بودن ايشـان، ابعاد شـخضصيتى و فردى وى براى عموم مسلمانان، مايه تكريم مقام




اجتماعى شـخصيت عثمان بن سـعيل، تبيين ابعاد فرهنگگى و اجتماعى شخصيت ايشان، تبيين و شناخت شيوههاى ارتباط امام زمان و مطلوب از شيعه حقيقى است.

## ا. ادبيات موضوع

ا ـ ا ا. پيشينه پیزوهش
با توجه به بررسى هاى انجامشده، كتاب، پايان نامه يا مقاله علمى درباره شخصيت نايب اول امام عصر اطلاعات كمى در مورد زندگى و شخصيت نايب اول به دست مىآيد. با بررسى متون تاريخى و منابع شيعى حديثى، چنين به دست مىآيد كه عمده مطالب موجود در اين باره، صرفاً در حد نقل احاديثى از ائمه هِ امام عصر اين باب مشاهده نمىشود. كتاب (الغيبه) شيخ طوسى و (اكمال الدين و تمام النعمه)) شيخ صدوق، از جمله منابعى اسـت كه در كنار ديگر نواب خاص امام عصر
 حديثى، به زندگى نواب اربعه دست يافتند كه با بررسى آنها نيز كلى گويى و ذكر تنها مباحث پيشين در قالبى نو، از اين آثار به دست مى آيد. برخى از اين آثار عبارتند ار: - كتـاب (زندگانـى نـواب خاص امام زمـان) اثر على غفارزاده اسـت كـه در دو بخش بـا با عناوين مباحث مقدماتى و زندگانى نواب خاص امام زمان ايـن كتـاب در عيـن بهرهمنــدى از قلمـى روان و نثـرى شـيوا و ســاده، از منـابـع خوبـى اسـتفاده كرده اسـت، ولى به همه زوايا و ابعاد شـخصيت نواب اربعه و از جمله نايب اول، به تفصيل و مطلوب نپرداخته است.

- مقالـه (امـرورى بـر زندگى نامـه و فضايل اخلاقى نايـب اول امام زمـان نَ
 ايـن شـخصيت بزرگ جهان تشـيع پرداخته اسـت. نويسـنده سـعى كـرده، در مرورى

اجمالـى، به سـير زندگى و فضيلتهاى اخلاقى وى اشـاره كند و لــذا ورودى به ابعاد ديگر شخصيت ايشان مخصوصا جنبه اجتماعى آن نداشته است.

- مقاله (بررسى نتش عثمان بن سـيد عمرى در رخدادهاهى دوره امام حسـن عسـكرى و امـام مهـدى موعود



 درباره غيبت امام دوازدهم رابه كمكى امام مهدى مرتفع سازد. نتشآفرينى او در تاريخ شيعه به اندازهاى بود كه مىتوان عثمان را راز جمله حلقه تكميل تاريخ شيعه امامى دوره غيبت و دوروه حضور در نظر تزر گرفت.

 سلطانى، تنها به فضايل عثمان پرداخته و در مقاله احمدى كچاییى و ميرزايی، صرفاً به بعد رخدادها توجه شدهاست.

مقاله حاضر درصدد اسـت گامى فراتر نهاده و شـخصيت عثمان بن سـعيد را با نا ناهى تحليلى و بهصورت مسـتقل، واكاوى كـرده و ضمـن معرفى و تبييـن دقيقتر ابعـاد و زواياى شـخصيتى ايشـان، ميزان و تأثير نفوذ جانشـين امام زمان
 شـرايط شـكل گيرى دوران غيبت صغرى بررسى شود كه از مسائل مهم در اين باره، چگُونگى شخصيت نايبان، از جمله، عثمان بن سعيد است.









 طول مىانجامد. اين دوره، اوج حاكميت شيوه ارتباطى امام با مردم ازطريق وكلا بوده است و وري



بر اسـاس يـى نظريـ، وارثه نايب به معنـاى باب، جانشـينى مطلق و تنها واسطـه ميـان امام مهـدـى
 باب ووكيل، ائمه عِ




 تصريح كردهاند. در كتاب الغيبه، روايتى نقل شــده اسـت كه بر اساس آن، محمد بن بـن عثمان





 مهلى بود و به نوعى ارتباط مستقيم امام با مردم را به طور موقت قطع مى كردند. اين اين امر بهصورت كام به كام و تدريجى براى برخى از خواص شـيعيان انجـام مى هِيرفت. اين واقعيت، با توجه به به












حاكم بود. امام دوازدهم شيعيان داراى دو غيبت' است: غيبت صغرى و غيبت كبرى. امام اميرالمؤمنيـن نـ ديگرى است. در دوران غيبت او، تنها كسانى در اعتقاد به امامتش پايدار مى مانند كه داراى

 آخرين نايب خاص امام سـال 9rـق را شـامل مى شـود. با اين حال شيـخ مفيد، آغاز غيبت صغرى رااز سال تولد آن حضرت، يعنى سال

 و معاشـرت چندانى با ديگران نداشـته و از نظر كلى، غائب محسـوب مىشده است. گويا بر اسـاس همين ملاحظه اسـت كه محققانى مانند علامه طبرسى، سـيـد محســن امين و سـيد صدرالدين صدر نيز آغاز غيبت صغرى را از سـال ميلاد آن حضرت و مدّت غيبت صغرى
 در دوران غيبت صغرى، مردم توسـط سـفيران پهارگانه ـ كه اشـخاصى مشخص و مورد اعتماد بودهاند و نامشان بعداً ذكر خواهد شد ـ با امام در ارتباط بودند و شيعيان مىتوانستند بهوسيلهُ آنان، ضمن بيان مسائل و مشكلات خويش به عرض امام، پاسخ متناسب رادريافت دارند و حتى گاه به ديدار حضرت نائل شوند. دوره غيبت صغرى را مىتوان دوران آمادهسازى شـيعيان براى غيبت كبرى دانسـت كه طى آن، ارتباط شيعيان با امام، حتى در همين اندازه نيز قطع شده و مردم موظّف شدند در امور خود، به نوّاب عام آن حضرت، يعنى فقهاى واجد شرايط و آشنايان به احكام اسلامى مراجعه نمايند.

## 

وكلاى خاص امام مهلى أِ
 شيعيان، غيبت دوراى است كه مهدى در ميان مردم هست، ولى ظهور نـي ندارد.

چهار تن از اصحاب و ياران باسابقه امام پیشين و از علماى پارسا و بزرگ شيعه بودند كه به نواب اربعه شـهرت يافتند. (دوانى، ه^ثا، ص ^) اين افراد، بـه ترتيب زمانى عبارتند ازي إن ابوعمرو عثمان بن سعيد عمرى، ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعيد عمرى، ابوالقاسم حسين بنروح









 تمام وجوهاتى كه شـيعيان، توسط وكلامى فرسـتادند، به عثمان مى مسـيـد و و او آنها را به امام


## 「.

r r ا. ا. حيات فردى
ابوعمرو عثمان بن سعيد عمرى، ازقبيله بنى اسد بودو به مناسبت سكونت درشهر سامرّاء،







وى سپرده مىشد. خداوند متعال، فرزندى به او عطا كرده بود كه او راعمرو نام نهاده بود و لذا كنيهاش ابوعمرو بود و به همين نام هم مشهور شده و و در تاريخ نيز به همين نام شام شناخته
 لشكريان خلافت عباسيان بود كه از آغاز با امامان شيعه ميانه خوبى نداشتنند. برخى كفتهاند احتمالا به همين دليل، عثمان بن سعيد به بغداد مهاجرت كردو و منطقه كرخ (محل سكون

 ازاو در كتـب و منابع نيامده اسـتـ. باين حال، در زمره مدعيـان دروغين نيابت، نام فردى به نام (ابوبكر محمد بن احمد بن عثمان) آمده كه تصريح شده برادرزاده محمد بن عثمان است. (صVa) صدر، (صV)

## r r _r. القاب نايب اول

در منابع تاريخی، براى عثمان بن سعيد، القاب متعددى ذكر شـده اسـت كه برخى از
آنهاعبارتند از:
الف) اسدى: چون وى از قبيله بنى اسد بود؛
 سـكونت داشـت. شيخ طوسى محل سكونت عثمان را محله (اعسكر) در پادگان شهر سامرا
 ج) العمرى: چهون جد مادروى، عمرى بود.' همحتنين در اين باره كفته شدها است كه امام
 كوتاةتر كرد و وى را (اعمرى) ناميد و فرمود: (بهج جاى ابوعمرو، او راعمرى بگوييد) و و به همين
 د) سـمّان يـا زيات: چجون وى شـغل روغنفروشى و زيتون فروشى داشـت. لـذا در محافل




شـيعه، سـمّان و زيـات يعنىى روغنفـروش و زيتون فـروش لقـب گرفتـه بـود. وى بـراى اسـتـتار فعاليتهاى سياسى، روغنفروشى مى كرد و اموال متعلق به امام راكه شيعيان به ور وى تحويل





##  <br> r-r-r-r

 مهـدى داشت و حضرت بروثاقت او تأكيد كردند (طوسى،











 „آنچحه عثمان (بن سعيد) مىگويد، از او بپذيريد، مطيع فرمان او باشيد، سخنان او را بیذيريد،
او نماينده امام شماست و اختيار با اوست). (طوسى، rیז٪، جr، صYIV)





امام عسـكرى بـن بـلال، عبـدالله بن جعفـر حميرى واحمد بـن هلال كرخى ابـلاغ فرمود. ازايـنرو، هيتّكس



 عهدهدار نيازهاى خانوادها آن حضرت شد. وى افزون بر آنكه ازطرف امام عسكرى ، حضرت مهلى گماشته شد. كوتاه سخن آنكه عثمان بن سعيد از لحاظ عقلى و فكرى، در شمار نوابغ روزگار بود و علاوه بر اين، ويزگگ هاى خاص او همتچون: تقواپیشگى، پرهيزكارى و امانتدارى و ديگر صفات برجسته، او را به مقام والاى نيابت خاص و وكالت عامه رسانيده بود.

## r. حيات سياسى و اجتماعى عثمان بن سعيد

 مردى جليل القدر و مورد اطمينان بود كه از يازده سالگى در امام هادى كسب آموزههاى اسلامى از ايشان اشتغال داشت (خويى، r19A، ج،، صْب٪). در ادامه مهمترين ابعاد سياسى و اجتماعى عثمان بن سعيد را بررسى مىكنيم:

 يازدهم وى رادر سـمت خود ابقاكرد. هنگامى كه عدهاى از شـيعيـيان يمنى وجوها


 اقدامات مهمى براى اثبات وجود و امامت حضرت مهدى داد. موقعيـت ممتـاز او در ميـان افراد سـازمان وكالت در عصر عـي وكلاادعاى وى را قبول كرده و از دستورهايش پيروى كنند. مديريت سـازمان وران وكالت، وظيفه

 سازمان وكالت را رهبرى مىكرد. بدين ترتيب، وى امور سازمان را در شهرهاى بزرگى همچچون:







شيعيان بر اثر مشاهده معجزات وريات و خوارق عادات از از سوى نوّاب اربعه، به نيابتشان معتيان

 صهaه). در دوران نيابـت عثمـان بن سـيدل، توقيعات ناحيه مقدّسـه، همواره از طريق وى به


## 



 كرامتهايى كه وكلاى حضرت براى اثبات وجود امام زمان و سفارت خود از جانب حضرت
 است كه متن اين زيارتنامه در كنار موقعيت والاى اين وكال، در تقويت ايمان قلبى شيعيان
 المولى، أديت عنه وأديت إليه، ما خالفته ولا خالفت عليه، والسلام عليكى من سفير ما آمنكـ ومن
ثقه ما أمكنكى). (طوسى، (1F|، ص•IV)

## 

از ديگر اقدامات نايب اول، پنهان كردن نام و جايگاه امام اسـت استا عثمان كه در رازدارى
 شديداً اجتناب مىكرد. آماده كردن اذهان عمومى براى غيبت كبرى و عادت دادن تدريجى
 مقدس آن حضرت، از سوى حكومت عباسى و ساير دشمنان مصون بماند.


 رابسـيار ديدهام) و مسـس زيبايىهماى شـكل و شـمايل امام راتوصيف نمود. عبدالهّ بن جعفر





است وبه همين دليل نيز ارث اور راميان كسانى كه وارث آن حضرت نبودند، تنسيم كردند. اين


 (Yos _ Yol

## r


 مراسـم خاكســـارى امـام، به هيئت قمىهها دسـتور داد كـه از اين به بعد، امـوال متعلق به آن حضرت را به وكيلش (عثمان بن سعيد عَمرى) در بغداد تحويل دهند. در باب ذكر حديث از ايشـان، مورخين نمونههايى آوردهاند؛ از جمله اسـحاق بن يعقوب مى يكويد: (از عثمان بن
 آورد. حضرت آن را پس داد و فرموده بود: حق پسـرعمويت را كه پهارصد درهم اسـت، از آن بيـرون كـن. آن مـرد، مبهوت و متعجب ماند و حسـاب اموال خود را بررسـى كرد و معلوم شــد زمين زراعتى پسـرعمويش در دسـت او بوده كه قسـمتى را به او برگردانده و قسمتى را هنوز رد نكرده بود. وقتى كاملا حساب كرد، معلوم شد، سهم پسرعمويش از آن زمين، چهارصصد درهم مى شود؛ همان طورى كه حضرت فرموده بود. بس آن مبلغ را بيرون نمود و بتيه، راتسليم كرد و


> r ـ ـ ه. فعاليت بֶنهانى

از اقدامات سياسى نايب اول، فعاليتهاى ينهانى ايشـان است كـي دي در رابطه با بامامين




امـام مىرسـاند. در روايتـى' در هميـن زمينه آمده اسـت: داود بن اسود، خدمتگـزار امام، كه





 گفت: آقاو سرورت مى گويد: چرا قاطر را زدى و چجوب را شكستى ؟ گفتم: نمى دانستم داخل






 افزون بر موارد فوق، نايب اول مى كوشـيد در قالب تقيّه، خود را از نظارت و و بازرسىهـاى

 روغن، به امام عسكرى ،








## F. حـ حيات فرهنگى و علمى عثمان بن سعيد



 موقعيتى، فرصـت زيـادى براى نقل حديث ويا تأليف كتاب نبودهاسـت؛ ازايـنرو مىى بينيم توقيعاتى كه به دست نايب اول صادر گرديده ونيز احاديثى كه از ايشان نقل شده، اندك است.
٪ ـ ـ ـ. آثار نايب اول
 حديثاست كه برخى ازآنها به دست نايب دوم، يعنى فرزندش، محمد بن عثمان، تدوين يافته
 چچنانكه كتاب (الاشربه) در ابواب فقه بوده و نيز دربردارنده برخى از احاديث معتبر است.
 حسين بن روح نوبختى، نايب سوم و پس از آن، بر طبق وصيت وى، به دست جها ديارمين نايب خاص رسيد)، كتاب وى به دست ما نرسيده است و ممكن است بر اثر نا ناملايمات روزگًار از


## 





 پاسخ آن را دريافت و به شيعيان ابلاز مىكردند.

[عسكرى] [ اين توقيعات، نگاشتههايیى بود درباره امور دينى و دنيايیى مردم و چجيزهايى كه از آن حضرت


نواب اربعـه در دوران هفتـاد سـاله غيبت صغـرى، در راسـتاى انجام وظايـف خود براى
 حلاج، شـلمغانى و... به مبارزه برخاستـند. دراين راستان، بادرخواست نوان نواب امام، توقيعاتى
 از اين انحرافها مصون ماندند و به سفارت نواب اربعه و وكالت آنان، بيشتر اعتماد كردند.

## هـ هـ عثمان بن سعيد از منظر ديگران

هـ ـ ا ا. محمد بن يعقوب از سعد اشعرى قمى



 حسن بن نضر گفت: نه! من خوابى ديدهام و بيمناكم، بنابراين بايد بروم. وى قبل از از حركت،





## ه- - - ر. روايت محمد بن ابراهيم بن ميزيار




به همراهى طلبيد و به راه افتاديم. در بين راه، پادرم مريض شد و به من در مورد اموال وصيت




 نيابت عثمان بن سعيد اطمينان يافت.

## هـ ـ ـ ـ ـ ـ روايت احمد دينورى سراج

 حج، از اردبيل حركت كردم و به دينور رسيدم كه مردم در خصوص جانِّ





 هسـتند كه يكى باقطانى اسـت. نزدش رفتم و او امتحان كردم و از او شـاهـا








ناحارم از هركس دليلى براى اثبات نيابت وى يافتم، اموال را به او تسـليم كنم. در اين وقت،


 پول اسـت، و تمامى جزئيات را بيان داشـت. از جمله نوشته بود: در كيسه پسر فلان شخص زرهسـاز، شـانزده دينار اسـت. از كرمانشاه نيز يك كيسه از فلان شـخص است، و فلان بقتحه از احمد بن حسـن مادرانى اسـت كه برادرش پشمفروش است و... با اين نامه، شكـ و ترديدم برطرف شد و مشخص شد كه عثمان بن سعيد عمرى، نايب حضرت است. حضرت در اير اين نامه به من دسـتور داد اموال را به بغداد ببرم و به همان فردى كه بـ با او ملاقات داشتـم، تحويل


هـ ـ ¢ - روايت محمد بن على اسود






## ¢. پايان عمر عثمان بن سعيد

تاريخ وفات عثمان بن سعيل بهدرستى دانسته نيست. برخی محققان متان متاخر كوشيدهاند تا از روى قرائن، حدس هايـى در اين باره ارائه كنند. مورخان مىنويسـند: سفارت عثمان بن


 نخستـين سفير و جماعـت شـيعه خطـاب كردهاند، پس ازمراتب تسـلى هاى قلبى بر مرگى

چچنيـن مـرد متقى، امام، سـرش ابوجعفر محمد را به جانشـينى او منصوب مىكند.) (جاسم
 طبق اعتقادات شيعه، فقط امام مىتواند بر امام قبلى نماز بخواند، ولى چجنانكه گذشت
 خاك سپرده است (طوسى،





 نايب اول، پس از


 كه امام زمان پس ازمن، هركس حاجتى داشت نزد او برود. سِ ازغسل دادن وكفن و دفن، با حضور صدها


## چيام تسليت امام زمان



مضمون صادر گرديد:'

 راضى به قضاى اوييب. پـدرت با سعادت زيست و ستوده رحلت نمود، خدا او را رحمت كند و بـه اوليـاء و موالـىاش ملحق كند. او همـواره در امتثال امر آنان و امورى كـه وى را را به خداو و
 ثواب و اجر تو راعظيم كند و در قبال اين مصيبت به تو احسان فرمايد. تو و ما، هر دو به اين

 از او، جانشـينش شود و براى او طلب رحمت كند. و من حمد خدا مىكنم؛ چراكه دل هـها به خاطر جايگاه تو و آنحَه خداوند به تو ارزانى داشتـه و نزد تو قرار داده، آسوده اسـت. خدا راوند تو را يارى و تقويت كند و كمكى كند ولّ و حافظ و نگگهبان و كفايتكننده و ياورت باشد).

## نتيجدگيرى

بررسى و شناسـايى زندگى نـواب اربعه، كـه از عالمان وارستـه شـيعه به شـمار مى آيند،




 در عصر زندگى اين شـخصيت بزرگّ اسـت. بنابراين بسـيارى از ابعاد زندگانـى او در دوران
 بستر تاريخ، مبهم مانده است. در بُعد فردى، به القاب (اسدى، عسكرى و العمرى) و و وثاقت





پِنهان كردن نام امام و اخذ اموال مردم توسط ايشـان، تبيين شــــ در بُعـد فرهنگى و علمى، به آثار نايب اول، پاسخگويى به پرسشههاى فقهى و عقيدتى و مبارزه باغلات اشاره گرديد. به طور كلى مشـخص شـد كـه ابوعمـرو، بيشـترين مسـئوليت رادر اوايـلـ دوران غيبـت
 است و نهايت تلاش خود رادرباره پنهان ماندن راز راز زندگى امام دوازي نسـبت به حيـات او واز سويـى ديگر، مقابله بـا جريانهاى انحرافـى و م معانـد، به كار گرفت. مورد اعتماد بودن، امين و عالم بودن نسبت به مسائل دينى، و وكالت داشتن از سوى سه تن


 امام عصر جامعه منتظران نسـبت به شـخصيت عثمان بن سـعيد و نيز الگُو قرار دادن سـيره عملى او
 ايشان و ديگر عالمان تشيع و نواب ائمه انجام شود.

$$
\begin{aligned}
& \text { فهرست منابع } \\
& \text { قرآن كريم } \\
& \text { 1. ابراهيم، مصطفى و ديگَران، 199 امه، المعجم الوسيط، القاهره: مجمع اللغة العربية. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { دوازدهمم، قمم: موسسه آينده روشن. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { |مام خمينى }
\end{aligned}
$$

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

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

> .19
> IV . . شيخ مفيد، وrّاشاش، الارشاد فى معرفه حجج الهُ على العباد، بيروت: موسسه الاعلمى.
(fod، أه، كمال الدين و تمام النعمة، تحقيق: على اكبر غفارى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته
.19
به جامعه مدرسين حوزه علميه قمر.
Y.
. $K$




 الاسلاميه.


 نشر داروين.




