فضيلت و پاداش زيارت امام رضا - عليه السلام -

قسمت دوم‏

سيد على حسينى‏

زيارت بامعرفت‏

روايات مختلف و متعدد نشان مى‏دهد زيارت هرگاه ازروى معرفت باشد زائر را به اهداف عالى مى‏رساند. از امام باقر - عليه السلام - در اين باره چنين نقل كرده‏اند: «فمن زاره عارفاً بحقه.»(1)

«كسى كه حضرت را زيارت كند و حق او را بشناسد.»

اين تعبير از امام صادق،(2) امام كاظم،(3) امام رضا(4)، و امام جواد(5) - عليهم السلام - درباره آن حضرت نقل شده است. برطبق اين روايات، پاداش زيارت آن حضرت زمانى به انسان خواهد رسيد كه زائر به حق آن حضرت معرفت داشته باشد و به درستى بداند چه كسى را زيارت مى‏كند.

از بررسى مجموع روايات استفاده مى‏شود كه زيارت از روى معرفت آن است كه زائر معتقد باشد امام على بن موسى الرضا - عليه السلام - هشتمين معصوم، حجت وخليفه خدا ست وپس از او چهار معصوم حجت وخليفه خدا در روى زمين خواهندبود. به عبارت ديگر، زايرى حق امام هشتم رابه درستى مى‏شناسد كه شيعه دوازده امامى باشد، و تنها محبت ودوست داشتن ايشان كفايت نمى‏كند.

بزنطى از آن حضرت چنين نقل كرده است:

«هر كس از دوستان من كه حق مرا بشناسد و زيارتم كند، روز قيامت او را شفاعت خواهم كرد.»(6)

بر طبق اين حديث، افزون بر دوستى حضرت، شناخت حق وى براى دستيابى به شفاعت آن حضرت لازم است.

در روايتى ديگر از آن حضرت اين گونه نقل كرده‏اند:

«هركس مرا زيارت كند و حق اطاعتى از مرا كه خداى تبارك و تعالى بر مردم واجب كرده، بشناسد، من و پدرانم روز قيامت شفاعت كنندگان او خواهيم بود.»(7)

امام صادق - عليه السلام اين حق راكه شناخت آن اهميت ويژه‏اى دارد به‏روشنى توضيح داده است آن حضرت فرمود:

«يكى از فرزندان من درشهر طوس در سرزمين خراسان كشته خواهد شد، هر كس او را زيارت كند و حق او را بشناسد، روز قيامت خودم دست او را خواهم گرفت و روانه بهشت خواهم كرد؛ گر چه از اهل گناه كبيره باشد.»

از امام صادق پرسيدند: شناخت حق آن حضرت يعنى چه؟ حضرت فرمود:

«يعنى بداند كه او امام و حجت خدا ست و اطاعت از او واجب و غريب و شهيد است.»(8)

بر طبق روايتى ديگر، امام صادق - عليه السلام - فرمود:

«زيارت با معرفت امام حسين - عليه السلام- آن است كه زائر بداند آن حضرت از ناحيه خداى - عزوجل - امام است و بر همه مردم اطاعت از ايشان واجب است.»

درباره حضرت رضا عليه السلام - نيز فرمود:

«كسى كه آن حضرت را زيارت كند و معتقد باشد كه ايشان پس از پدرش موسى بن جعفر، امام معصوم وحجت خدا ست و بر همه مردم اطاعت از ايشان واجب است، مانند كسى است كه رسول خدا- صلوات الله عليه وآله - را زيارت كرده است.»

به طور خلاصه، بر طبق روايات مختلف زيارت از روى معرفت عبارت است از:

يك. زائر معتقد باشد كه امام رضا - عليه السلام - امام معصوم و حجت خدا است؛

دو. زائر بر اين باور باشد كه او هشتمين امام معصوم است؛

سه. زائر اعتقاد داشته باشد كه پس از ايشان چهارامام معصوم ديگر و قبل از ايشان هفت امام معصوم ديگر كه آخرين آن‏ها حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام است، وجود داشته است.

همه اين سه نكته را مى‏توان در يك مسئله خلاصه كرد و آن اين كه زائر شيعه دوازده امامى باشد.(9) افزون بر نكته‏هاى ياد شده، در برخى از روايات اشاره شده بود كه زائر آن حضرت بداند كه ايشان غريب است و در غربت و به دور از خانواده‏اش به شهادت رسيده است؛ يعنى امام غريب و شهيد است.

بقعه بهشتى

همان طور كه به شرح آورده شد، زيارت حضرت رضا - سلام الله عليه - پاداش بى‏نظيرى دارد و زمانى انسان به همه اين پاداش‏ها دست مى‏يابد و زيارت او مقبول خواهد بود كه آگاهانه و از سر معرفت به زيارت امام خود بشتابد. از نكته‏هايى كه در اين باره سودمند به نظر مى‏رسد، آگاهى از موقعيت برجسته و منزلت ويژه بقعه مبارك امام رضا - عليه السلام - است. بر طبق روايات معتبر، مرقد مطهر على بن موسى الرضا - عليه السلام - بوستان سرسبز و خرمى است از بوستانهاى بهشتى، و اگر آدمى بتواند خود را از پليدى‏ها و وسوسه‏هاى شيطانى رهانيده و روح خود را شكوفا سازد و نفس رابه فضيلت‏ها و پرستش خداى متعال آرايش دهد، در همين دنيا مى تواند عطر دل‏انگيز بهشتى را از رواق‏هاى نورانى و اطراف ضريح كه امواج ناپيدا كرانه انوار معنوى آن را در خود گرفته‏اند، ببويد و صداهاى آن جهانى را بشنود و به طور فشرده دريابد كه حرم مطهر رضوى از باغ‏هاى خرم و بى‏نظير بهشتى است، بلكه به يقين منزلت آن حرم فراتر از آن است؛ چه اين كه امام رضا - عليه السلام - جلوه رضوان خداى متعال است و اين جلوه به حدى است كه باغ‏هاى بهشتى در مقابل آن ناچيز مى نمايد.

حضرت رضا - عليه السلام - فرمود:

«وهى بارض طوس وهى والله روضة من رياض الجنة.»(10)

«اين بقعه در سرزمين طوس است و سوگند به خدا كه باغى است از باغهاى بهشت.»

در روايتى ديگر فرمود:

«اين بقعه، بوستانى است از بوستان‏هاى بهشت و محل رفت و آمد فرشتگان الهى و همواره تا زمانى كه در صور دميده شود، گروهى از فرشتگان از آسمان به سوى آن مرقد مطهر فرود مى‏آيند و گروهى از آنان از آن جا به سوى آسمان بالا مى‏روند.»(11)

امام هادى - عليه السلام - پس از آن به مستجاب بودن دعا در آن بقعه مبارك اشاره مى‏كند و مى‏فرمايد:

«دليل مستجاب شدن دعا در آن جا آن است كه آن محل و قبر آن حضرت، از بقعه‏هاى بهشت است و هر مؤمنى كه آن جا را زيارت كند، خداى او را از آتش نجات داده و داخل بهشت خواهد كرد.»

طبق روايت جناب شيخ صدوق - قدس سره - امام جواد - عليه السلام - با تعبيرى لطيف به اين نكته اشاره مى‏كند. آن حضرت فرمود:

«ميان دو كوه طوس، مشتى [بخشى‏] از خاك بهشت گرفته شده و در آن جا گذاشته شده است، هركس داخل آن شود، روز قيامت از آتش جهنم در امان خواهد بود.»(12)

به احتمال زياد، مقصود امام جواد - عليه السلام - از داخل شدن در حرم، زيارت آن حضرت باشد، به همان سان كه احتمال مى‏رود مقصود ظاهر سخن باشد. بر طبق ظاهر اين حديث حتى داخل شدن در روضه مطهر آثار شگفت انگيزى دارد.

پيش گويى از آينده‏

همان طور كه از جناب على بن مهزيار و حضرت عبدالعظيم حسنى نقل شد، در آن روزگار شمار زائران حضرت رضا عليه السلام بسيار كم بود، به گونه‏اى كه جناب عبدالعظيم حسنى از امام جواد - عليه السلام - نقل كردند كه از اين مسئله بسى شكوه داشت، تا آن جا كه اشك‏هاى آن حضرت بر گونه هايش جارى شد. از اين رو، همواره مومنان را

تشويق مى‏كردند به زيارت آن مرقد مطهر بروند، اما حضرت رضا - عليه السلام - خود از آينده مرقد مطهرش خبر داد. آن حضرت به شاعر معروف، جناب دعبل خزاعى فرمود:

«طوس در آينده به محل رفت و آمد شيعيان و زائران من تبديل خواهد شد. شيعيان و دوستانم از دور و نزديك براى زيارت من به طوس خواهند آمد.»

نيز از آن حضرت نقل شده است:

«خدا اين مكان (مرقد مرا) محل رفت و آمد شيعيان و دوستان من قرار خواهد داد....»

همان طور كه آن حضرت اشاره فرمودند: مرقد ايشان از غربت در آمده و در روزگار ما شب و روز مردان و زنان مؤمن از دور و نزديك با دل هايى آكنده از عشق و محبت فرزند فاطمه، به سوى آن مرقد مطهر مى‏آيند و با سلام‏هاى برآمده از ژرفاى جانشان در برابر على بن موسى الرضا - عليه السلام - فروتنى كرده و مى‏كوشند قطره‏اى از درياى ناپيدا كرانه حقوق اهل بيت را ادا كنند، و از آن پايگاه معنويت و كانون ريزش و خيزش رحمت‏هاى الهى جرعه‏اى بنوشند و از آن بوستان سرسبز و با صفاى بهشتى گلى بچينند.

آنان بارها و بارها تجربه كرده‏اند و مزه شيرين زلال گواراى آن كوثر بى نظير را چشيده‏اند. مردم از پير و جوان، زن و مرد، شيعه و غير شيعه در آن مرقد بهشتى كرامت ديده و معجزاتى را لمس كرده‏اند، كه از اعماق جان به آن مرقد جانان ايمان آورده و براى زيارتش سر از پا نشناخته و همواره آروزى آن را بر دل دارند و تكرار آن نه تنها برايش ملالت آور و خسته كننده نيست، بلكه دل و جانشان را صيقل داده و شكوفا مى‏سازد.(13)

زمان زيارت‏

زيارت پيامبر خدا - صلوات الله عليه و آله - و همه معصومان - عليهم السلام - در همه زمان‏ها مفيد و مناسب است؛ چه اين كه در نهايت از بهترين راه‏هاى تقرب به خداى متعال است و نبايد از آن غفلت ورزيد، بلكه بايد فرصت‏ها را غنيمت شمرد و هرگاه زمينه زيارت حضرت رضا - عليه السلام - فراهم شد، از آن بهره برده و به زيارت آن حضرت شتافت.

اما به طور كلى عبادت خداى متعال در برخى از زمان‏ها و مكان‏ها مؤثرتر است. به عنوان مثال، ماه رمضان، شعبان، رجب، شب و روز جمعه و دسته‏اى ديگر از ايام و ليالى كه بر طبق روايات، دعا، زيارت و عبادت در آن زمان‏ها بيشتر اثر دارد. از اين رو، زيارت آن حضرت نيز در چهارچوب اين قاعده كلى در ساعت‏هاى خاص - مانند ثلث آخر شب، قبل از اذان صبح، بين الطلوعين، شب جمعه و... مؤثرتر خواهد بود. با اين حال، بر زيارت آن حضرت در دو زمان خاص تأكيد شده است.

الف ماه رجب‏

بر طبق روايتى كه پيش‏تر از اين نقل شد و در كتاب‏هاى معتبر شيعه، از قبيل كافى، تهذيب الاحكام، كامل الزيارات، عيون اخبار الرضا و... گزارش شده است، امام جواد - عليه السلام - فرمود:

«زيارت حضرت على بن موسى الرضا - عليه السلام - از حج فضيلت بيشترى دارد.»

آن حضرت در پاسخ به اين سؤال كه هر گاه كسى به حج رفته و پس از بازگشت از حج به زيارت امام حسين - عليه السلام - مشرف شده و آن گاه هزينه و مقدمات سفر دوباره به حج برايش فراهم شد، آيا بهتر است به حج رود يا براى زيارت امام رضا - عليه السلام - راهى خراسان شود، فرمود:

«... اگر به خراسان رود و به امام رضا - عليه السلام - سلام كند، فضيلت بيشترى دارد، ليكن اين سفر بايد در ماه رجب باشد و سزاوار نيست در اين ماه انجام شود؛ چون حكومت به خاطر آن از ما و شما بدگويى مى‏كند.»

همان طور كه جناب علامه مجلسى از اين روايت برداشت كرده، اين روايت نشان گر آن است كه زيارت آن حضرت در ماه رجب مستحب مؤكد است و به طور خاص در اين ماه بر آن تأكيد شده است. دومين نكته‏اى كه جناب مجلسى از اين روايت فهميده آن است كه به سبب تقيه، زيارت آن حضرت ترك مى‏شود؛ زيرا امام جواد - عليه السلام - فرمود: اگر در اين زمان به زيارت آن حضرت رويد، ما و شما، يعنى شيعيان را آزار خواهند داد(14)؛ از اين رو، هر زمانى كه اين گونه باشد، زيارت حضرت طبق اين حديث ترك مى‏گردد.

يكى از استادان، از واژه «هذا اليوم» تفسيرى ارائه داده‏اند كه پرده ابهام را از اين روايت كنار مى‏زند؛ وى «هذا اليوم» را به معناى ذى الحجة دانسته است. شايد علت نهى امام جواد از تشرف به زيارت حضرت رضا در ماه ذى الحجة به جاى زيارت خانه خدا، آن است كه حكومت و خلافت زمان كه با شيعيان و رهبرى آنان سرستيز داشت و از مبارزه شيعيان با ظلم بسى مى‏هراسيد، در پى‏بهانه و دستاويزى بود كه آبروى آنان را ببرد و انديشه هاو باورهاى آنان را زشت جلوه داده و زمينه عدم نفوذ آنان در افكار عمومى و نيز سركوب به موقع آنان را فراهم آورد، و اين خود مى‏توانست بهانه‏اى مناسب باشد كه اينان به جاى زيارت خانه خدا بر خلاف بقيه مسلمانان پشت به كعبه كرده و به زيارت امامشان در طوس مى‏روند! از اين رو، آن حضرت فرمود: در اين زمان چنين اقدامى نكنيد و گرنه در ماه ذى الحجة نيز زيارت ايشان مستحب است و هيچ نهى‏اى از آن نشده است.

در روايتى ديگر، از امام جواد - عليه السلام - نقل كرده‏اند:

«زيارت امام رضا - عليه السلام - در همه زمان‏ها خوب است، ولى با فضيلت‏ترين زمان زيارت آن حضرت ماه رجب است.(15)»

ب - ايام مخصوص به حضرت رضا - عليه السلام -

سخنان جناب علامه مجلسى در بحارالانوار نشان گر آن است كه بر استحباب زيارت آن حضرت در ايامى كه به گونه‏اى به ايشان ارتباط دارد، تأكيد بيشترى دارد. اين ايام عبارت است از:

يك. روز تولد آن حضرت؛ يعنى يازدهم ذى قعده؛(16)

دو. روز شهادت آن حضرت؛ آخر ماه يا هفدهم ماه صفر و يا بيست و چهارم ماه رمضان؛

سه. روز بيعت مردم با ايشان؛ يعنى روز اول يا ششم ماه رمضان.(17) در آينده به ششم رمضان اشاره خواهد شد؛

چهار. روز بيست و سوم ذى قعده - كه بنابر قولى در چنين روزى آن حضرت به شهادت رسيده است - سيد بن طاووس مى‏نويسد: در برخى از آثار دانشوران غيرعرب شيعه بر اين نكته تأكيد شده است(18)؛

پنج. روز بيست و پنجم ماه ذى القعده، معروف به روز «دحو الارض»؛ يعنى روزى كه خداى متعال زمين را گسترانيد و عبادت در آن روز آثار و بركت‏هاى عظيم و بى مانندى دارد. زيارت حضرت رضا - عليه السلام - در اين روز بسيار تأكيد شده است(19) و جناب ميرداماد آن را از افضل اعمال اين روز دانسته است؛

شش. روز ششم ماه رمضان. سيد بن طاووس مى‏نويسد: روايت شده است كه مناسب است دو ركعت نماز خوانده شود و در هر ركعت حمد يك بار و سوره توحيد بيست و پنج بار قرائت شود و مناسب آن است كه اين نماز در حرم مطهر حضرت رضا پس از زيارت آن حضرت خوانده شود؛

هفت. روز چهارشنبه. سيد بن طاووس در جمال الاسبوع مى‏نويسد: روز چهارشنبه به نام امامان موسى بن جعفر، على بن موسى، محمد بن على و على بن محمد - عليهم السلام - است. از اين رو، زيارت آن حضرت در چنين روزى مستحب است؛(20)

هشت. روز جمعه، زيارت پيامبر، حضرت فاطمه و دوازده امام و از جمله حضرت على بن موسى الرضا - عليه السلام - مستحب است.(21)

آداب زيارت حضرت رضا - عليه السلام -

مرقد مطهر حضرت رضا - عليه السلام - كانون فراز و فرود آمدن فرشتگان الهى و محل عبادت و راز و نياز بندگان شايسته خدا و عارفان و عالمان خداشناس است. اين‏ها و جز اين‏ها نشان گر آن است كه هماره بايد با ادب و فروتنانه وارد اين بارگاه با عظمت شد و حرمت حريم على بن موسى الرضا - عليه السلام - را به گونه‏اى شايسته پاس داشت. رساترين و زيباترين تعبير در اين باره در قرآن آمده است. خداى متعال مى‏فرمايد:

«فى بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغدو و الآصال....»

«نور خدا... در خانه‏هايى است كه خدا اذن داده است كه بلند مرتبه شوند و بزرگ داشته شوند و نام وى در آنها ياد شود و بامدادان و شامگاهان تسبيح مى‏كنند خدا را در آن خانه‏ها مردانى كه بازرگانى و خريد و فروش آنان را از ياد خدا باز نمى‏دارد....»

عالمان بزرگ شيعه براى زيارت آدابى آورده‏اند كه رعايت آنها در همه حرمهاى ائمه - عليهم السلام - مورد نظر است. افزون بر آنها، در خصوص آداب زيارت حضرت رضا - عليه السلام - در روايات نكته هايى آمده است كه بدان‏ها اشاره خواهد شد.

آداب زيارت معصومان - عليهم السلام -

دانشور بزرگ شيعه، جناب محمد بن جمال مكى معروف به شهيد اول، در اين باره چنين نوشته است:

زيارت آدابى دارد كه عبارت است از:

1- غسل. شيخ مفيد آورده است: با غسل و طهارت وارد حرم شود؛

2- لباس‏هاى تميز، پاك و نو بپوشد؛

3- با حالت خضوع و خشوع به سوى حرم حركت كند؛

4- چون به درگاه حرم رسيد، بايستد و دعا و اذن دخول بخواند و بكوشد تا حالت خشوع و خضوع و رقت قلب در خود پديد آورد و بايد بداند كه اين حالت است كه زمينه را براى فرود آمدن رحمت الهى فراهم مى‏آورد؛

5- چون خواست وارد حرم شود، پاى راست را جلو بگذارد، به همان سان كه در هنگام خروج پاى چپ را جلو گذاشته و خارج شود؛

6- در مقابل ضريح بايستد و خود را به ضريح بچسباند و آن را ببوسد؛

7- پشت به قبله و رو به ضريح بايستد و زيارت و دعا بخواند؛

8- پس از زيارت، گونه راست را بر ضريح بگذارد و از روى تضرع و خشوع دعا كند، آن گاه گونه چپ را بر ضريح بگذارد و خداى را به حق خودش و به حق صاحب قبر قسم دهد و بخواهد كه خداى او را شفيع او قرار دهد. در دعا كردن اصرار ورزيده و پافشارى كند، آن گاه به بالاى سر بيايد و دو باره دعا كند؛

9- تنها سلام و حضور در حرم كفايت مى‏كند و زيارت به حساب مى‏آيد، ولى بهتر است با زيارت‏هايى كه از ائمه - عليهم السلام - به ما رسيده، زيارت كند؛

10- پس از زيارت دو ركعت نماز بگذارد؛ اگر پيامبر اكرم را زيارت مى‏كند اين نماز را در «روضه» بخواند و اگر يكى ديگر از معصومان را زيارت مى‏كند، در بالاى سر نماز بخواند. اگر اين نماز را در مسجدى كه در مرقد است، بخواند كفايت مى‏كند؛

11- پس از نماز زيارت، دعاهايى كه نقل شده بخواند و اگر دعايى وارد نشده، براى امور دينى و دنيوى خود دعا كند و هر چه دعا را به ديگران تعميم دهد، به اجابت نزديك‏تر است؛

12- مقدارى قرآن تلاوت كند و ثوابش را به صاحب قبر اهدا كند. اين عمل به نفع زائر است و نوعى تعظيم و بزرگداشت صاحب قبر محسوب مى‏شود؛

13- بكوشد در همه اين مراحل حضور قلب داشته باشد؛

14- استغفار كرده و از گناهان خود توبه كند؛

15- خادمان، محافظان و ديگر دست اندركاران حرم را بسيار احترام كند؛ چه اين كه در واقع نوعى احترام به صاحب قبر به شمار مى‏آيد. آنان نيز بايد اهل خير، شايسته، متدين، و داراى جوانمردى، تحمل، شكيبايى و خويشتن دارى باشند و با زائران مهربانى كنند، به زايران نيازمند كمك كرده و گمشدگان را راهنمايى كنند و اگر خداى ناخواسته زايران مرتكب خطايى شوند، با توجه به شرايط و مراتب امر به معروف و نهى از منكر، آنان را از خطايشان باز دارند؛

16- تا زمانى كه در آن شهر اقامت دارد، مستحب است پس از خروج از حرم و استراحت در محل اقامت خود، مكرر به حرم باز گردد؛

17- در آخرين زيارت خود، زيارت وداع بخواند و از خداى متعال بخواهد دوباره زيارت آن معصوم را روزى او كند؛

18- بكوشد به گونه‏اى معصوم - عليه السلام - را زيارت كند كه پس از هر زيارت به لحاظ معنوى و روحى بهتر از گذشته باشد؛ چون زيارت گناه را مى‏ريزد و آدمى را سبك مى‏كند، اگر زيارت او قبول شده باشد؛

19- براى احترام به امام معصوم و باقى ماندن شدت شوق به زيارت، چون از زيارت فارغ شد و بهره خود را از آن برد، در خارج شدن از حرم عجله نكند؛

20- در هنگام خروج به حالت قهقهرا راه برود؛ يعنى پشت به قبر حركت نكند؛

21- بر نيازمندانى كه در بقعه مبارك و يا مجاور آن هستند، صدقه داده و انفاق كند، به ويژه اگر از سادات باشند؛

22- سعى كند در زمان هايى كه زيارت در آنها مستحب مؤكد است، زيارت كند [به عنوان مثال‏] در ماه رجب به زيارت حضرت رضا رود كه از افضل اعمال است؛

23- همان طور كه اشاره شد، بوسيدن ضريح هيچ كراهتى ندارد، بلكه فقهاى شيعه آن را مستحب مى‏دانند و اگر بوسيدن و دست ماليدن مشكلى ايجاد مى‏كند، تقيه كند بهتر است و اگر زائر براى شكرگزارى نعمت توفيق زيارت سجده شكر كند، بهتر است؛

24- اگر روز جمعه را درك كرد قبل از نماز ظهر از سفر برنگردد و پس از نماز خارج شود؛

25- كسى كه به حرم مشرف مى‏شود و وقت نماز فرا مى‏رسد، يا امام جماعت نماز جماعت مى‏خواند، اول نماز بخواند و بعد زيارت كند و هر گاه در وسط زيارت وقت نماز مى‏رسد، مستحب است زيارت را قطع كرده و نماز بخواند؛

26- وقتى جمعيت زائران زياد است، مستحب است آنان كه در كنار ضريح يا مكان‏هاى با فضيلت و مورد توجه زائران قرار دارند، زودتر عمل خود را تمام كنند تا نوبت به ديگران هم برسد؛

27- زنان بايد جداى از مردان زيارت كنند و با حجاب كامل به گونه‏اى كه شناخته نشوند به زيارت روند، و از آرايش بپرهيزند و اگر با مردان زيارت كنند، جايز ولى مكروه است(22)؛

28- مستحب است كسى كه به زيارت مى‏رود به نيابت از پدر و مادر و دوستان بلكه همه مؤمنان زيارت كند(23).

آدابى كه براى زيارت آورده شد، عام است و شامل همه مرقدهاى شريف معصومان - عليهم السلام - مى‏شود، اما بر طبق روايات، زيارت امام رضا - عليه السلام - نيز آدابى دارد كه به آن‏ها اشاره مى‏شود.

نكته هايى در باره آداب زيارت حضرت رضا - عليه السلام -

دراين جا به چند نكته در باره زيارت حضرت رضا - عليه السلام - اشاره مى‏شود:

1- غسل، چون خواستى به زيارت حضرت رضا روى پيش از آن كه از خانه خارج شوى غسل كن و در هنگام غسل اين دعا را بخوان(24)؛

2- دعاى بر در خانه. هنگامى كه از خانه خارج شدى، در خانه خود بايست و بگو(25)؛

3- هنگامى كه به مشهد رسيدى وقتى خاستى به زيارت روى، غسل كن و در هنگام غسل اين دعا را بخوان (26)؛

شيخ صدوق از ابى صلت هروى روايت كرده است كه حضرت رضا - عليه السلام - فرمود:

«هر كس مرابا حالت غسل زيارت كند، از گناهان خود پاك مى‏شود، مانند روزى كه از مادر متولد شده است .»(27)

امام هادى - عليه السلام - فرمود:

«هر كس حاجتى از خدا مى خواهد به زيارت قبر جدم على بن موسى الرضا - عليه السلام - بشتابد، در حالى كه غسل كرده باشد و نزد سر آن حضرت دو ركعت نماز بخواند و در قنوت از خدا حاجت خود را بطلبد، دعايش مستجاب خواهد شد.»(28)

4- پوشيدن پاك‏ترين و بهترين لباسها. چون خواستى به زيارت روى، پاكيزه‏ترين و بهترين لباس هايت را بپوش؛

5- با آرامش و قار و پاى برهنه به سوى مرقد مطهر حركت كن و گامها را آهسته و كوتاه بردار و در مسير «سبحان الله و الحمد الله ولا إله إلا الله والله اكبر» بگو.

پي نوشت ها:

1) من لايحضره الفقيه، ج‏2 ص‏585.

2) عيون اخبارالرضا، ج‏2، ص‏259.

3) همان، ص‏27.

4) كامل الزيارات، ص‏920.

5) همان ص‏924.

6) من لايحضره الفقيه، ج‏2، ص‏585: روى البزنطى عن الرضا قال: «ما زارنى احد من اوليائى، عارفاً بحقى الاشفعت فيه يوم القيمة.»

7) الا فمن زارنى ويعرف ما اوجب الله من حقى وطاعتى فانا وآبائى شفعاه يوم القيمة....»

8) همان: «قال ابوعبدالله: يقتل حفدتى بأرض خراسان فى مدينه يقال لهاطوس من زار اليها عارفاً بحقه اخذته بيديه يوم القيمه وادخلته الجنة وان كان من اهل الكبائر. قال: قلت: جعلت فداك وما عرفان حقه؟ قال: يعلم انه امام مفترض الطاعة غريبٌ شهيدٌ.»

9) اين نكته درروايات باتعبيرهاى مختلف بيان شده است؛ گاه فرموده‏اند: «مسلّما لأمره» (در برابر فرمان آن حضرت تسليم باشد) و گاه فرموده‏اند: «تصديقاً بما رغبوا.» جامع احاديث الشيعة، ج‏15، ص‏293.

10) تهذيب الاحكام، ج‏6، ص‏120؛ جامع احاديث الشيعةج‏5، ص‏504.

11) بحارالانوار، ج‏102، ص؛ مستدرك الوسائل، ج‏10، ص 375: «وهذه البقعة روضة من رياض الجنة ومختلف الملائكة لايزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد الى ان ينفع فى الصور.»

12) عيون اخبارالرضا، ج‏2، ص‏256 عن ابى هاشم الجعفرى قال: سمعت اباجعفرمحمدبن على - عليه السلام - يقول: «إنّ بين جبلى طوس قبضة قبضت من الجنة من دخلها كان آمناً يوم القيمة.»

13) آمار بيانگر آن است كه در سال 1384 ش. 4 ميليون نفر در تابستان به زيارت آمده‏اند. البته كسانى كه به مشهد بيشتر رفت و آمد دارند و يا بيشتر از اوضاع رفت و شد زائران اطلاع دارند، به خوبى مى‏دانند كه تعداد زيادى از مسافران و زائران حضرت به گونه‏اى رفت و آمد مى‏كنند كه از چنبره آمارگيران بدورند؛ چون براى اقامت به خانه فاميل يا خانه‏هاى شخصى و يا خانه دوستانشان مى‏روند، نه هتل‏ها و محل اقامت‏هاى عمومى، و اين نكته نشانه روشن و واضحى بر اين پيشگويى است.

14) كافى، ج‏4، ص‏584؛ تهذيب، ج‏6، ص‏96؛ كامل الزيارات؛ ص‏922؛ عيون اخبارالرضا، ج‏2، ص‏258؛ «قال: لا، بل يأتى خراسان فيسلم على ابى الحسن، افضل وليكن ذلك فى رجب و لاينبغى ان تفعلوا هذا اليوم فان علينا و عليكم من السلطان شُنعة.»

15) بحار الانوار، ج‏102، ص‏52. «زيارة مولانا و سيدنا ابى الحسن الرضا - عليه السلام - فى كل الاوقات صالحة و افضلها فى شهر رجب روى ذلك عن ولده ابى جعفر الجواد....»

16) بحار الانوار، ج‏102، ص‏43 و 44؛ اقبال الاعمال، ج‏2، ص‏23.

17) همان.

18) همان.

19) همان.

20) جمال الاسبوع، ص‏35.

21) البلد الامين، ص‏269.

22) الدروس، ج‏2، ص‏2422. لازم به يادآورى است كه ترجمه سخنان شهيدبه صورت آزاد و بانظم خاص وگاه باتوضيح آورده شده است؛

23) بحارالانوار، ج‏100، ص‏139.

24) من لايحضره الفقيه، ج‏2، ص‏602؛ كامل الزيارات‏ص‏930،؛ تهذيب الاحكام، ج‏6، ص‏97.

25) همان.

26) همان.

27) عن ابى صلت الهروى عن الرضا - عليه السلام - فى حديث قال: «ألا فمن زارنى وهوعلى غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه.» عيون اخبارالرضا، ج‏2، ص‏264.

28) عن على بن محمدبن على الرضا - عليهم السلام - يقول: من كانت له الى الله حاجة فليزرقبرجدى الرضا - عليه السلام - بطوس وهوعلى غسل ليصل عندرأسه ركعتين وليسأل الله حاجته فى قنوته فانه يستجيب له...» همان.