فرهنگ قرآنى

فلسفه غيبت امام زمان (عج) چيست؟

پاسخ: خداوند متعال اراده كرده است كه هيچ زمانى جامعه بشرى بدون امام و راهنما نباشد. و نيز اراده كرده است كه امام مهدى (عج) كه آخرين امام است - براى هميشه امامت كند، اما چرا او نمى‏بينيم، بدون علت و حكمت نيست. اكنون براى توضيح بيشتر توجه شما را به نكات زير جلب مى‏كنيم: نخست بايستى به اين نكته توجه نمودكه غيبت ايشان بدين معنى است كه حضرت در ميان مردم زندگى مى‏كنند و مردم ايشان را مى‏بينند، ولى نمى‏شناسند؛ اما فلسفه آن، در اين زمينه در روايات اهل بيت و كتب دانشمندان شيعه به حكمت‏هاى متعددى اشاره رفته است كه به جهت اختصار به بخشى اشاره مى‏كنيم:

1- تحقق وعده الهى مبنى بر برپايى حكومت جهانى مهدى(عج) از آن جا كه خداوند در قرآن به مؤمنين و مستضعفين وعده حكومت جهانى داده است (نور، 55؛ قصص، 5) براى تحقق آن شرايط خاصى

آيا وقتى امام زمان (عج) ظهور مى‏كند، مردگان نيز از ظهور ايشان با خبر مى‏شوند؟

آرى. آيات و رواياتى كه بيانگر حيات برزخى است، ثابت مى‏كند كه مردگان در عالم برزخ، نوعى ارتباط با اين جهان دارند و از اخبار آن مطلع مى‏شوند.

از آياتى كه «صريحاً» وجود چنين حياتى را ثابت مى‏كند، آيات مربوط به حيات شهيدان است؛ مانند آيه شريفه «و لا تحسَبَنَّ الَّذين قُتِلوا فى سَبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون (آل عمران 169) هرگز گمان نكن كسانى كه در راه خدا كشته شدند مردگانند، آن‏ها زنده‏اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى‏شوند.»

و نيز آيه شريفه «و لا تقولو لمن...» (بقره/ 154)

روايت معروفى از پيامبر اكرم (صلى‏الله عليه و آله) نقل شده: هنگامى كه اجسد كشتگان مشركان مكه را (در جنگ بدر) در چاهى ريختند، در كنار چاه ايستاد و اين جمله‏ها را فرمود: «اى اهل چاه! آيا آن چه را پروردگارتان به شما وعده داده بود، حق يافتيد؟ من كه وعده پروردگارم را در مورد پيروزى، حق يافتم!»

گروهى عرض كردند: «اى رسول خدا، آيا آن‏ها مى‏شنوند؟» فرمود: «شما نسبت به آن چه من مى‏گويم، از آن‏ها شنواتر نيستيد؛ ولى آن‏ها امروز پاسخ نمى‏دهند!»(1)

همچنين دانشمندانى كه از طرق علمى و تجربى با ارواح ارتباط برقرار مى‏كنند، با صراحت مى‏گويند: ارواح انسان‏ها بعد از مرگ به كلى از اين عالم بيگانه نمى‏شود؛ بلكه از وضع اين جهان كم و بيش آگاهند.

واقعه «رجعت» كه در برخى از آيات و روايات به آن اشاره شده نيز ثابت مى‏كند، مردگان (از مؤمنان و كفار) نه تنها از ظهور امام زمان (عج) آگاه مى‏شوند، بلكه ثابت مى‏كند كه گروهى از صالحان و گروهى از تبهكاران در زمان ظهور ايشان، دوباره زنده مى‏شوند.

مرحوم شيخ مفيد در كتاب «اختصاص» از امام صادق (عليه السلام) نقل مى‏كند: «اولين كسى كه به دنيا باز مى‏گردد، حسين بن على (عليه السلام) است و رجعت، عمومى نيست؛ بلكه تنها كسانى كه در ايمان محض و يا در شرك محض و خالص باشند، باز مى‏گردند.»

همچنين برخى از آياتى كه دلالت بر زنده شدن عده‏اى از مرده‏ها و مطلع شدن آن‏ها از اوضاع جهان قبل از قيامت مى‏كند عبارت است:

1- ثُمَّ لننزِعَنَّ من كل شيعة أيّهم اشد على الرحمن عتياً»؛ (مريم،69) به زودى از هر جماعتى كه متشكل شدند، متمردين و سركش‏ترين آن‏ها نسبت به خداى رحمان را بيرون مى‏آوريم (رؤسا و امامان ضلالت را بيرون مى‏آوريم)».

2- و يوم نحشر من كل امّة فوجاً ممّن يُكذِّب بأياتِنا فَهم يوزَعون»؛(نمل،83) (به خاطر بياور) روزى كه از هر امتى دسته‏اى آن‏ها را كه آيه‏هاى ما را دروغ شمرده‏اند، محشور كنيم و رديف شوند.» آيه فوق نيز دلالت بر رجعت انسان‏هاى بدكار و گنه كار مى‏كند.(2)

پرسش: شريك القرآن به چه معناست؟ چرا به امام زمان (عج) شريك القرآن گفته مى‏شود؟

پاسخ: نخست يادآورى اين نكته لازم است كه «شريك قران» بودن اختصاص به امام زمان (عج) ندارد و اين صفت بر ساير پيشوايان معصوم نيز اطلاق مى‏شود؛ لذا مى‏بينينم در زيارت امام حسين (عليه‏السلام) در اول ماه رجب و نيمه شعبان نيز آمده است:

«السلام عليك يا شريك القرآن» آن چه اين صفت را براى امامان (عليه‏السلام) تأييد مى‏كند، عبارتست از:

1. طبق حديث شريف ثقلين «انى تارك فيكم الثلين كتاب الله و عترتى» عِدل و ملازم و همتاى قرآن كريم هستند. قرآن كريم ثقل اكبر و آن بزرگواران ثقل اصغرند.

2. معصومين (عليه‏السلام) شريك قرآنند؛ زيرا مبين و مفسر قرآن كريم و شارح جزئيات و تفاصيل و نحوه اجراى كليات آن هستند.

3. ايشان در صفات نيز همچون قرآن كريم هستند؛ چون قرآن حق است، ايشان نيز چنين‏اند؛ قرآن نور است... .

1) كنز العمال، ج 10، ص 377.

2) ر.ك: آيت‏الله مكارم شيرازى و ديگران، پيام قرآن، مدرسة الامام امير المؤمنين ج 5، ص 443-474/ آيت‏الله سبحانى، منشور جاويد، مؤسسة سيد الشهداء، ج 9، ص 241-242 / الهيات، همان، مؤسسه امام صادق (عليه‏السلام)، ج 4، ص‏291-295.