بحث در باره راه نیافتن روایت «افضل الأعمال انتظار الفرج» در گفتمان مهدویت اهل سنت

یوپن دهقانی فارسی
سیدکاظم طباطبایی
مهدی جلالی

چکیده
رواایت «افضل الأعمال انتظار الفرج» بیشتر در فضای فکری شیعه در بافت موضوع مهدی موعد یا عليه السلام، مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرسشی که توسط تاریخ حاضر بر آن می‌پردازد، آن است که چرا با وجود ذکر پرستاران این رواایت در آثار حاضری اهل سنت و نیز بارزانه گزینه‌های فکری آنها به موضوع مهدویت، این روایت به ادبیات مهدویت آنها را نیافته است. در این توضیحات کوشیده‌ایم تا سه عامل را در بررسی گفتمان تفسیری این روایت در میان اهل سنت نشان‌دهیم: گفتمان صدی، گفتمان تاسیسی و گفتمان مهدویت. پیوندی میان این روایت و گفتمان مهدویت در اهل سنت ایجاد نگردد است.

کلیدواژه‌ها: افضل الأعمال انتظار الفرج، گفتمان صدی، گفتمان تاسیسی، گفتمان مهدویت، اهل سنت.

درآمد
رواایت «افضل الأعمال انتظار الفرج» یکی از روایات است که تقلیل گوناگونی از آن در منابع مختلف روای شیعه بازتاب یافته است. این روایت را در فضای فکری شیعه،...
بیشتر در باب مسئله مهدویت و ظهور مهدی مولوی - علیه السلام - مورد استفاده قرار داده‌اند. این روایت را در بسیاری از منابع متقدم و متأخر درست اهل سنن نیز می‌توان جست. یا این حال، آنچه در نگاه نخست به منابع اهل سنن به دست می‌آید، آن است که معدولان سنی مذهب این روایت را در بیان از مسئله مهدویت به کار انگیرند: با وجود آن که قاطعی آنها به ظهور مهدی مولوی - علیه السلام - در آخرالزمان باور دارند. پس از که در این مقاله به دنبال پیشنهاد پاسخی برای آن هستیم، آن است که با وجود آن که بهره مه‌هی مولوی - علیه السلام - در میان اهل سنن وجود دارد، چرا این روایت - که در برخی منابع به ماهیت شیعی درباره ظهور قائم - علیه السلام - کاربرد بیانه در میان علمان اهل سنن، با وجود ذکر آن در آثار روایتی شاگرد در بافت مسئله مهدویت کاربردی تلافی‌های است.

پیش از آغاز بحث باید ابزار مشترک که گردآوری نقل‌های گوناگون روایت «افضل الأعمال انتظار الفرج» از مبانی شیعی و اهل سنت، نشان می‌دهد که در لغت این مکمل، اختلاف همبوده و جوی دارد. شاکلی مشترک همه این نقل‌ها را می‌توان این گونه بافت: در تمام این نقل‌ها، چه در مبانی شیعی و چه در منابع سنی، ترکب "انتظار الفرج" به مباحث عنصر مشترک در روایت حاضر است. نیز در تمام نقل‌ها، عبارتی دال بر مسند بودن و پری "انتظار الفرج" نسبت به سایر اعمال به سایر عبادات، گاه پیش، و گاه پس از ترکب "لفظ "نتیجه الفرج" + عباراتی دال بر پرسی با سنا" به تفکیک مسائل را می‌توان به نظر می‌رساند. اما مشترک تمام نقل‌های مختلف روایت مورد بحث، در نظر گرفته شد. با این ترتیب، براساس این مشترک پیش آوری که قدر مطلق تمام نقل‌های مختلف روایت بوده است، آن است که "انتظار الفرج" امری محسوب و مورد پسند، با مدرک و پسندیده ترین امر است.

<table>
<thead>
<tr>
<th>جمله</th>
<th>توضیح</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>۱.</td>
<td>برای بحث درباره کاربردهای آن، رک، ادامه مقاله.</td>
</tr>
<tr>
<td>۲.</td>
<td>برای معرفی برخی منابع، رک، ادامه مقاله.</td>
</tr>
<tr>
<td>۳.</td>
<td>بررسی های ما در منابع مختلف نشان داد که در حدود ۲۳ نقل مختلف از آن روایت در منابع شیعی، و هشت نقل مختلف در منابع راوی‌ها.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
در باره فهم هایی که از این روایت صورت پذیرفته است، باید گفت که بررسی های مبنای حضوری و کلیه ماهیانه شده را می توان به دو دسته تقسیم یا در دو قطع تعریف نمود؛ به یکی فهمی که مقصود از این روایت را انظار گشایش ورتفع سختی در دنیای می داند، به عبارت دیگر، انظار گشایشی دشواریها و سختی های زندگی را داشته، یا به دو نمایه این فهم در ماه این سنت روحی در این فهم از روایت را بزرگ سولت در ارجاع به آن، «فهم اخلاقی» می نامیم. فهمی دیگری که از این روایت در ماناب می توان یافت، آن است که مقصود انظار ظهور قانون. محمد - عليه السلام - است، یعنی انظار ظهور مهدی موعود - علیه السلام - را داشته، از پسندیده ترین کارها دانستنی است. این، فهم را می توان در آثار روایتی شیعی می توان دید. این فهم در این نوشته، فهم «قائم - محتور - می خوانیم. همچنین به جهت ارجاع آسان تر در این نوشته، فهم از روایت را گرفته، و فرودی که روایتهای می فهمد، یعنی فهم کننده روایت را، «خوانش گر» می نامیم. 8

روایت «افضل الفعالیت الانتظار الفرج» در ماناب شیعی

در این بخش به بررسی دوم مقوله در باره روایت مورد بحث در ماناب شیعی می پردازیم:

نخست، زمینه‌های صدور آن را باشناسی می کنیم. در دیگر کاربردهایی که این روایت در ماناب حضوری نشان دهنده است، برمی می‌رسیم. هدف، آن است که در این زمینه‌های خوانش این روایت در ماناب شیعی که بوده‌اند.

الف. زمینه‌های صدور

در میان زمینه‌های صدوری که برای نقل‌های گوناگون روایت مورد بحث ما، می توان از دل متن روایی برکناری، بخی به مواد قلم حضرت حجت - علیه السلام - به مثابه خوانش از تربیت، انظار الفرج» اشاره مستقیم دارد. به این ترتیب، این مورد می تواند رهنمود گر خوانش گر شیعی مذهبی باشد که کوشیده است تا این روایت و نقل‌های گوناگون آن را به صمت خوانش قائم - محرور از روایت مورد نظر مبارک این در ادامه به بخی از این موارد اشاره کنیم:

8. Reading.
9. Reader.
شیخ صدوق در کتاب کمال الدین، تقلي از روایت مورد نظر ما را از ابوخالد کابلی به نقل از امام سجاد - علیه السلام - می‌آورد. بر اساس این روایت، طی گفت و گویی که میان امام سجاد - علیه السلام - و ابوخالد کابلی در جریان است، ابوخالد از امام در باره ایشان می‌نویسد، امام سجاد - علیه السلام - در مصاحبه و روایات رسول خدا - صلی الله علیه وآله و سپس در باره امام دوازدهم و غیبت ایشان سخن می‌گوید و از شیعیان آن امام در دوره امامزادگان امام آن شیعیانی را مؤمنان به حق مخلص و صادق برمی‌شمرد که اشکارا و پنهان به دین الیه می‌خواند. سپس امام در ادامه می‌فهمید:

انتظار الفرج م کیانی:

امام بن علی طبرسی نیز در کتاب الاحتجاج خود همین نقل را می‌آورد. ۱۱ سید هاشم بحرانی نیز این روایت را در کتاب مقدمه/المناقبه/خود با اندکی اختلاف در لفظ ذکر می‌کند. تقليه که بحرانی می‌آورد، چنین است:

انتظار الفرج م از علم.

این نقل با تقليه که علی نجل محمد الخطیبی صاحب، وقایع الاعمال از کمال الدین ذکر می‌کند، یکسان است. ۱۳ در این جا شاهدی که زمینه صدور روایت «افضل الاعمال انتظار الفرج» ظهور در اشاره به مسأله غیبت امام دوازدهم - علیه السلام - و ظهور ایشان دراز. ۱۴

اما سؤال نقل هایی از روایت مورد بحث - که زمینه صدور وقایع در خوانش شیعی از این روایت نقش دارد - روایات دیگری هستند که موجب گردن تا خوانشگر شیعی این روایت، خوانشی قائم - محور از واگذارهد. این دست از روایات، روایاتی هستند که از یکسو ترکیب اصلی روایت مورد نظر، یعنی ترکیب «انتظار الفرج» را تکمیل کرده‌اند و از دیگر سو پیونده با مسأله قائم داردند. این گونه روایات را این نوشته در روایات.

۱۱ کمال الدین ونام/النعمه، ج، ص ۳۱۹-۳۲۰.
۱۲ الاحتجاج، ج، ص ۵.
۱۳ مقدمات/المناقبه، ج، ص ۳۱۹-۳۲۰.
۱۴ وقایع الاعمال، ص ۳۹۸-۳۹۹.
۱۵ در منابع شیعی می‌توان زمینه صدور دیگری نیز بروای این روایت بیان که برای طولانی نشدن نوشته از ذکر خودداری می‌کنیم. برای این نقل، نگاه کنید کمال الدین ونام/النعمه، ج، ص ۳۷۷/الResearchers' مقدمات، ج ۲، ص ۳۲۳
پیروی‌ها، نمایش و روایت پیرامونی را اگرچه نمی‌توان دقیقا از روایت «افضل الأعمال انتظار الفرج» خوانند، اما می‌تواند دید که آنها موجب این‌دستی ارتباط میان این روایت و مسائل قیام قائم در ذهن خوانشگر شیعی می‌گردد. بنابراین ترجمه، این دسته از روایات نیز می‌تواند به مثابه عاملی در شکل‌گیری خوانش قائم - محور در فضای فکری شیعه به شمار آید.

از جمله آثار متقدم شیعی - که می‌توان روایت پیرامونی در آن یافت - کتاب تفسیر العیاشی است. نخستین روایت، سنگین است از امام رضا - علیه السلام - در پاسخ به پرسش محمد بن فضل که از امام در پاره فرح پرسیده بود. امام در پاسخ می‌فرماید:

آیا نمی‌دانی که انتظار فرج نیز جزئی از فرح است؟ همانان خداوند می‌فرماید:

انتظار بی‌که که همیشه شما از منظوران.

عیاشی روایت را ذیل آیه ۱۰۲ سوره بیونس آورده است: چرا که امام در سخن خود به پاپانی آن آیه را تضمین، فرموده است. این روایت را اگر به مثابه گزارش تاریخی بیننیم، آن گاه می‌توان این گنجشک گفت که پرسش محمد بن فضل درباره مسائل فرح امام، خود نشان دهنده این است که اوی «فرح» به مثابه یکی‌دنی ترین و ارزیابی «افضل الأعمال انتظار الفرج» با مسائل قائم آل محمد پیوند خورده است. در واقع، این روست که محمد بن فضل از دست گرفتن زمام امور از سوی امام رضا - علیه السلام - با وازه «فرح» تعبر کند.

در جمع بندی این بحث پایان گرفت که به گمان قوی در میان شیعیان، زمینه‌های صدور روایت «افضل الأعمال انتظار الفرج» نیز روایت پیرامونی آن به مثابه یک عامل موافق گردید. که خوانش‌گر شیعی این روایت، به سمت خوانش قائم محور ایجاد یافته باید.

10. عبارت دیگر: یا ب دیدن این زمینه‌های صدور و نیز روایت پیرامونی، متفاوت


12. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشته، آن است که در میان آثار روانی شیعی، خوانش حماسی را می‌توان شرق گرفت که به سمت تطلب خوانش اختلاف از این روایت گرایش دارد. این که چرا شاهد چنین خوانش‌هایی از روایت مورد نظر
ب. کاربردها

در کنار زمینه صدور و همچنین روایت پیرامون آن، عاملی دیگری که به نظر می‌آید تطبیق کننده قابل شدن به یکی از خوانش‌های قائم محسور با اخلاقي روایت مورد بحث باشد، کاربردی است که روایت مورد بحث یافته است. مقصود از کاربرد در اینجا است که چه تلقی از روایت مورد بحث صورت گرفته است. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته، آن است که محل قرار گرفتن یک حدث در نهایت ویاکرده کاربرد آن حدث را در یک نکات ساده و در اگر مؤلف منطقی در پاره آن کاربرد در کتاب به زبان نیاورده باشد. در ادامه، به تحلیل کاربرد روایت مورد نظر با بهره‌گیری از بررسی‌هایی که در این روایت در یک اثر روایی می‌پردازند.

در گام نخست باید از یکی از رابطه و مهم ترین کاربردهای این روایت سخن گفت که همانند دلائل داشتن بر مسأله قائم است که یکی از ایشان، بالغ‌ترین سیاسی باید باشد، با زعامت سیاسی یکی از ایشان، با عیان امام دواده‌ها، هم‌عیان ایشان، این کاربرد یکی از اصلی ترین کاربردهای این روایت است که در مبانی روایی مهم شوید. از جمله در آثار همچون غیبی‌الغیبی، و مقدمال‌الملی، که اختصاصاً در مسائل غیبت امام دواده‌ها، نگاشته شده‌اند، به‌صورت دیده‌اند. در موضوع های حسنی متاخر شده مافذ بالارزار، مسلیحی با در نگاری هایی که در این مسابقه‌ها شدید تحقیق و جستجو باید انجام دهد. در زمانی که، می‌توان این کاربرد را شاهد بود.

در پایه نقش کارکردها در دلیل دیه به خوانش قائم ع وغيروریا روایت مورد بحث در نقش اتکا به داراد کاربردی پس از شکل‌گیری خوانش شکل می‌گیرد، اما کارکردی‌ها می‌توانند خوانش‌ها را در طول زمان، بی‌پایه به‌اتکای و یا کننده به‌بیان دیگر، این زمینه‌ها.

در مثال روایی شیعه هستم، از بحث این نشان‌های خاست، برای نمونه‌های این دست خوانش در مانع شیعه، رک. اسلامی (پارسی)، ص. 133، معاون، اقتصاد ص. 199، اکثrer، ص. 10 و. ص. 123. برای نمونه رک، کتاب‌های فلسفه و بررسی انسان، ج. 12، ص. 150-200. برای نمونه رکج. اثبات، ر. ص. 126-150، کتاب‌های بزرگ، ص. 13.
روایت «افضل الاعمال انظار الفرج» در منابع اهل سنت

در بخش پیشین به بررسی زمینه‌های صدور و کاربردهای روایت «افضل الاعمال انظار الفرج» در آثار روایی شیعی پراکنده و گسترده‌ترین آنها انجام و به کتاب دستور معالم الحكم که به سختی حکم‌های آمیز امیرالمؤمنین - علیه السلام - اختصاص دارد از پیرمردی شامی به نام زید بن سعدان نام شده است. این روایت تأثیر خوانش مال‌مطابقی از روایت مورد نظر اثره دهد در این بخش، زمینه‌های صدور آن در باور روایت را و نیز کاربردآیی که در آثار روایی اهل سنت یافته، مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهیم.

الف. زمینه صدور و زیادت‌های فظی

در میان اهل سنت، تنها یک زمینه صدور و روایت «افضل الاعمال انظار الفرج» در سریال گرفته. این سریال در کتاب دستور معالم الحكم که به سختی حکم‌های آمیز امیرالمؤمنین - علیه السلام - اختصاص می‌دهد. از پیرمردی شامی به نام زید بن سعدان نام شده است. این روایت تأثیر خوانش مال‌مطابقی از روایت مورد نظر اثره دهد در این بخش، زمینه‌های صدور آن در باور روایت را و نیز کاربردآیی که در آثار روایی اهل سنت یافته، مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهیم.
شیعی شاهد بودیم، ذکر نگرده است، اما می‌توان در این آثار نقل هایی از روابط مورد نظر یافت که می‌توانند در حکم زمینه صدور باشند. این نقل‌ها نقل‌هایی خصوصی که نسبت به لفظ «افضل الأعمال انظار الفرج»، دارای رابطه‌ای با هم هستند. به نظر می‌رسد که این زیادت‌های لفظی، می‌توانستند خوانش خواننده‌ستی مذکر نسبت به این بهینگی که جهت بیان روانی را به سوی یکی از دو خوانش اصلی روابط بیانی خوانش اختلاقی با خوانش قائم محرور آن سوق دهند. در ادامه به توجه‌هایی از این دست نقل‌های مهره‌ای به زیادت در لفظ شاخص می‌کنیم:

یکی از نقل‌های مهم و پیش‌بینی روابط ما در میان اهل سنت، نقیب‌با این لفظ است:

سلوا الله من فضل؛ فإنه يحب أن يسأل، وإن من أفضل العبادة انظار الفرج.

بت‌نظر به لفظ این نقل، شماری از مفسران اهل سنت، آن را دریابید ۲۲ سورة نساء آوردند. ۱۷ بخشی از آن و «و آیاتِ اللّه من فضل» با بخشی از نقل بیان شده از روابط ما به لحاظ لفظی ندیده است. انتظار که متن آن به اشکار دارد، اما است که انتخاب را به خداوند بان، برخی از آنها را برخی دیگری پسند داد، آزردن تنظیب خود و مردان تنظیب خود را می‌برند. در مقابل از فضل خدا طلب کنند. طبیب در تفسیر خود، ضمن آوردن این نقل از روابط مورد بحث، اشاره کرده که برخی گفت‌گزاران که زنان آزو می‌کردند همانند مردان می‌توانستند جهاد کنند. نقل دیگر آن است که زنان آزو که مردان که سهم انتی برپایه از مردان می‌داشتند. طبیب می‌گوید که خداوند ضمن این آیه، زنان را آرزویی بارزی برای آنها که از طرف خداوند طلب کنند; جراحی خداوند فرمود که دار که از طلب کنند. ۱۷ این روابط ذیل این آیه در شماری دیگر از تفسیرات اهل سنت مانند فیلسوفان تعلیمی، تفسیرهای کتبی، والیعین مؤلف‌های مخصوص و تفسیر

۲۶ متن آیه ۲۲ سورة نساء چنین است: «وَ لا تَكُنْوا مَلْكً للهِ بِغْلَمٍ إِلَّا كَيْماً أَفْتَنَنَا بهُمِّهَا، ثُمَّ نَصِبْنَا مَعْمَنَابِينَ وَ آتَنَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن كَانَ مَكْلِّفً فَ عَلِيُّهَا.»
در این بخش از روایت نیز همانند نقلی که در بند پیش از آن بحث شد، زیدت های لفظی نسبت به روایت مورد بحث شاهدیم. این عبارات زیاده نیز می تواند جهت بیان روایت را تعیین کند. در اینجا سخن از کسانی است که از راه فرهنگ اسلامی ازسوی خدا مورد آزمایش قرار گرفتهاند. امرالمؤمنین - علیه السلام - معروف می‌باشد که برخی عمل این افراد آن است که برآن بلا صبر بیشه کند و منظور رفع أز سوی خدا باشد. می‌توان اندیشه که هر خوانش گری از اهل سنت با دیدن این زیدت های لفظی، انتظار فرج، را انتظار فرج بلا می‌فهمد. 

براساس آنچه گذشت، در میان اهل سنت، در کنار زمینه صوری که برای روایت ذکر شده است، با وارد شدن برخی نقل ها از روایت «افضل الأعمال انتظار الفرج» که نسبت به آن زیدتی در لفظ داشته‌اند – جهت بیان آن روایت به نحوی تعیین می‌شود که خوانش گر

۹۴
ب. کاربردها

در بخش پیشین گذشته که در حوزه اهل سنت، زمینه صدور و برخی زیادت‌های لفظی در تقلیل‌هایی از روایت مورد بحث، خوانش گر اهل سنت را به سوی قطع خوانش اختلاف می‌کشاند. این در اینجا به دنبال آنیم تا بیانیم که این روایت، که کاربرد با تقضی در آثار حدیثی داشته است. هدف، این است تا درایام که خوانش گزینه‌های مختلف ویژه به‌طریق مراجعه به این آثار، با چه باتی با روایت مورد بحث و این روایت در آثار ویژه می‌پردازیم. با یاد می‌آید که درک این که روایت اساساً در به‌طور آمده. این که در آن اثر در چه فلسفی و دلیل چه باید سرمایه گذاری این که خوانش گر این روایت را می‌شناخته از آن نمایند. بنابراین در کتاب آثار ویژه، آثار تفسیری نیز می‌تواند در این میان می‌گازند. در آثار تفسیری، بافت، آن آباد خواهد بود که مفسر روایت مورد بحث ما را دیل آن اورده است. در ادامه تحلیل «را از بافت روایت مورد بحث در برخی آثار حدیثی و تفسیری آرائه می‌دهم. بحث را با منابع حديثی آغاز می‌کنیم.

ترجمی عالم حديث بر جستشه سده سوم قمری، بکی از متقدم‌ترین محدثین اهل سنت که تقلیل‌هایی از روایت، افضل اعمال انظار الفرج، را در کتاب دستور خود اورد، تقلیلی از روایت ما را به یکی با عنوان «اعوان الدعوات» بیان داده است. و شکمین باب از این مجموعه ابراهیم را باب فی انظار الفرج و غیر ذ لك تایبده است. در این بخش، روایاتی دیگر در باب خوانش از خدا وارث شده‌اند. ۳۴ به این ترتیب، شاهدین بایستی که ترجمه نقیلاً از روایت مورد بحث را در آن قرار داده، باب مجموعه روایاتی است در مجموعه درخوانش از خداوند، و نکنیما بودن برای استیج دخوانش.

در سده سوم قمری، این ابی الدینی، عالم اهل حديث، دا در کتاب با عنوان الصبر و الکترباب، تقلیل از روایت ما را وارد ساختمه است. ۳۵ عنوان کتاب، خود گویایی است که روایت مورد بحث در بافت مجموعه روایاتی قرار گرفته که اشاره به صبر بر گذاری‌ها
دارند و ثوابی که فرد صابر این صبر خود به اجر می‌رود.

پک سده بعد و در سده چهارم قمری، ابوعلی محققین تنوخی (م ۳۸۴ ق)، ادیب و قاضی مشهور بغداد در کتاب الفجر بعد‌السخا، تعلیق از روایت "افضل الأعمال انتظار الفجر" را از امیر المؤمنین -علی السلام- ذیل بایب با عنوان "الفقر" در صحرا چای داده است. در این روایت به خوبی گویایان است که تنوخی با سخن امیرالمؤمنین -علی السلام- معاصر سخن حکمت آمیز در تاریخ Toro که صاحب صحرا، مخاطب خود را چنین شبکه برنا می‌آورد که این باید با تحقیق و با روانشناسی در سده هجده و نیم قرن، در خزان می‌دهد که در آنها نیز روایت مورد نظر مان کاربردی می‌باشد انتظار الفجر.

اما در متن تفسیری نیز می‌توان کاربردی را در این روایت جست: چه مفسر آن گاه که تصمیم دارد روایت مورد بحث را ذیل آیهای به کار می‌گیرد، با خوانندگی که از روایت دارد، و با اطلاعات مکانی که آن در تفسیرش، یعنی آوردند ذیل یک آیه، به روایت بافتی را داده است. این در مقیاس آثار روایی به آن مانند که مشدد روایت مورد بحث را گروهی دیگر روایات ذیل باید آورد و نامی برای آن بپردازد. در اینجا چه درگیر مثال از منابع تفسیری اکنون که گفتم:

در سده هفتم قمری شاهدی که جلال الدین سیوطی در تفسیر روایه خود با عنوان "الفقر" ادرارتش و با نمونه مهارتی از روایت مورد بحث را ذیل آیه ۲۲ مورد می‌آورد، قابل توجه ترین تلقی که وی می‌آورد، دارای این لطف است: "السلام الله علیه خانه فانه بیان انس و یکی از افضل العباد انتظار الفجر" و با توجه به بافتی که به نقل هیایی

۶۷ الفجر بعد الشهدا، ج ۱ ص ۱۹. ۱۸۵.
۶۸ برای توجه، در ادبیات، مقدماتی ص ۱۷۰/۱۷۱ تفسیر، ج ۳، ص ۲۴۲-۲۴۳، کتاب النبی، ج ۳، ص ۲۵، از مبانی تمام اثرات اهل سنت در تمام ادوار تاریخی، ما تاکنون در تاریخ علم علوم، علم بیان نمی‌توانیم. (م ۳۹۵) اما به کلام اهل حضر از اصول فقه بیان می‌کنیم که روایات افاضال انتظار الفجر را مانند شیعیان به حکم که آن "دستور الفجر" در مذهب سلام الله علیه خانه" دنبال کرده و برای اصول امیرالمؤمنین و فرزندان ایشان همیشه شیعیان توجه داده و در تصویبی نشان گرفته. این خوانندگان شیعی تا زمانی که در عداد خوانندگی های اهل سنت، و شمارند. به لحاظ، نظری که گوییم که این خوانندگی در تفسیر تفسیری اهل سنت از روایت مورد نظر این است. نکته کتیبه: بعضی نوشته حاضر.
بیشتر گذشته که در میان شیعه برخی از خوانش‌های ارهان شده از روایت موربدیری
ما، با اندیشه مهوریت بیرون خورده بود. لطفاً در خوانش‌های شیعی، ترکیب انتظار فرج را به
مباحث ترکیب اصلی روایت مورد بحث، انتظار ظهور جهت حجت عليه السلام، تفهیم
کردند؛ اما می‌دانیم که اندیشه مهوریت ظهور مهی‌دانویز آزمایش ماهی‌دانویز
اوهل‌سنت اندیشه موربدیری. با وجود این، با مروری که بر خوانش‌های ارهان شده از روایت
افضل الامامان انتظار الفرج؛ از سوی علمای اهل سنت در طول تاریخ استناد شده،
دیدم که خوانش مشابه خوانش شیعه از این روایت، مطهر نبوده است. پرسش ما در

۱۹. متن این اله‌نشین است؛ چنان‌که البته انسان ظاهراً در دیدار از ماهی‌دان ولیعهد فتوت. 
۲۰. انتخاب پنجمین ج، صفحه ۸۵.
۲۱. نمای کنید به بعض از الی این مثار نوشته.
الف. نوع روایت‌های مورد استفاده

پیش از آغاز بحث باید روي این نکته دست گذاشت که تقریباً همه گروه‌های اهل سنت به اندیشه مهدویت قابل‌اند. ابوطبیب شمس الحق عظیم آبادی (م ۱۳۲۹ق)، در کتاب خود با عنوان عکس المبودی که شرح متن ابوذمود است - در آغاز شرح خود بر اکثر المبودی از مردان ابوذمود، این گونه می‌گوید که مشهور مبانی همه اصلاً در همه دروازه‌ها آن بوده است که بی شک در آخرالزمان ممکن است هیچ بی‌رسول خدا - صلی الله علیه و آل‌ه - ظهور مین کند که دین خدا را باره می‌دهد. اعلال را گستراند و مسلمانان از عزر تبدیل خواهند کرد. ۱۷ نیازی به جهاد کلیکا در آذربایجان با عنوان نظم‌مندی‌مند اصل به‌نتیجه‌یه، دیز درباره‌یه محتوای. بن روج نظر مبانی آنها بر مسئله مهندویت نمی‌گردد. اما در غمی از دانشمندان معاصر پیش دست کم مالیت بروز اتفاق نظر مبانی آنها بر مسئله مهندویت به‌شکلی که ظهور در آخرالزمان از دوی رسول خدا - صلی الله علیه و آل‌ه - وعده‌هایی شده است، دارد. ۱۹ براساس بخش پژوهش‌ها، روایت‌های مربوط به مسئله مهدویت را در دست کم مجموعه روایی مشهور اهل سنت می‌توان یافت، از جمله برگشته‌ترین این آثار این هستند: متصوف عباد الرزاق صنعتی، المصنف این ایبی شیبه کوفی، مصنف احمد بن
حنبل سنن ابن ماجه وسنن ابن إدودود. الينة بإر الفائم نموذ ودو لدكة مهد ومي در باب مهد ويت به خود اختصاص نددها ان. 

۵۰۵۰ تقل روایات مده ویت در مجموعه‌های روایی، شاهدی

که علمای اهل سن مسالع تک نگاره‌های‌های نیز در باره مسالع مهد ویت دست زده و آثار متعددی را به گرد آوری روایات مهد ویت اختصاص داده‌اند. ابوبی افکار

حقیق‌کتاب‌العرف‌الوری در خبرات‌المهدی از جلال‌الدین سپورتی، در انتها این اثر

فهرستی را از ۱۰ تک‌نگاری ارائه می‌دهد که از ابتدا تا این تاریخ اسلام تا دوره معاصر از سوی علمای اهل سن مسالع مهد ویت اختصاص یافته‌اند. الینه رهم ابن آین بر جای

نمانده‌اند. ۲۰ بر اساس بررسی ابوبی افکار، قدمی ریتر مستقل در این باره را ابوبی کن ابن‌ای

خیمه‌ی‌ی‌نیشان (م ۲۶۲۳) در سده‌سوم قمری به نام ‘الآحادیث الورادة’ در تهران

نگاشته است. ۷۷

اما در حکار نو روایانی که در میان آیان روایی اهل سن مسالع مهد ویت اختصاص

یافته‌اند، بازی که ابن دست از روایات بیشتر از جنس روایات ملاحم و فن هستند. در واقع، این دست از روایات اهل سن مسالع آخبار آرازاسان بی‌معبودی معلوم اختصاص یافته‌اند. در این باره از روایات به مسالعی مانند حضرت. ۷۰ یزیکی های ظاهری و خلق و خوی ایشان، ۱۳ ابن که از نسل چه کسی هستند. ۵ محل ظهور ایشان.
نهاية ظهور إمام، وقائع مهمٍ كهبه هنالك ظهور، إذا حكمالي إمام بن زنادي انسان هاً وجزآن إشراقي reminding نفته اسم. كيف انت تزود، ما توان مشاهد نموذج كان في مديان اهل سنة وجدة دسته رواياتي

در باره مهدٍ موعود - عليه السلام - وارد خردة است.

ب. جايكه رواية: أفضل الأعمال انتظار الفرج

در بيش بيشين ببرسي مسألة مهدٍ موعود در باره روايات اهل سنة بتراديم. در اب

بهش مي كوشهذا كه روايات مود نظر در اب مجموعى هاى حديثي انى جايكهه

داد. براني اب منظور، برينى ذا أتار نگاشته شده، فضالي اهل سنة را، كه به مسألة

مهدٍ موعود اختصاص داد. مورد برسي قرار م دهيم. مي كوشيم تا ب توجه به سير تاريخي

آثر بيش بروم.

نهاية از تخشيمان أثارى كه در باره روايات موجود در ميدان حي اهل سنة در باره

موضوع مهدٍ موعود به شرط تحرير دامده است، كتاب الأرئي من المهدى است كه أن را

محدث برجسة اسمه (م.234) نگاشته است. وا در ابى اب ذكّر جهيل

حديث مهم در باره مهدٍ موعود در موضوعات متنوع مي يردو، برسي متن اين كتاب

نشان مهده كه تا توان رواية: أفضل الأعمال انتظار الفرج، وارن جنش.

بيش از دو سه بعد ودر دسه هفتم قمرى، يوسف بن جيحي الاسملى الشافعي

52. بي ويل هلى مربى منا وتنب به اب روايات ابذرنة محمد، أخرب تعب، عن [عبد اللّه بن] عمرو بن العاص قال: علاوة خرج

المهدى إذا خلف بيش بليلة، فهو علاوة خرج المهدى (هئان)، ص 88-89.

53. بي ويل هلى منا وتنب به اب روايات ابذرنة محمد، أخرب تعب، عن [عبد اللّه بن] عمرو بن العاص قال:

تخرج روايات السود، تكاليف سفنائى، فيهم شاب من بني هاشم، في كفه البير مرخى، وعلى مقدمة رجل من بني

تيميم، يدعى "عبيد بن صالح، فيهم أصحابه" (هئان)، ص 91.

54. بي ويل هلى منا وتنب به اب روايات ابذرنة محمد، عن جابر بن مسرة، عن نافع بن عنة قال: سمعت رسول اللّه - صلى

عليه وآله - يقول: "تقليل جزيرة العرب، فتحهم اللّه، ثم تقليل قارس، فتحهم الله، ثم تقليل الدجال، فتحهم

اللّه" (عبد اللّه، ص 276).

55. بي ويل هلى منا وتنب به اب روايات ابذرنة محمد، عن أبي سعدي الخدري، عن النبي - صلى اللّه عليه وآله - قال:

"يُتقن مثى في زمان المهدى نعمة ثم يتقنها مثلها فظ، برسَل اللّه السماه عليهم مدررا، ولا تدع الأرض شيئا من

نابها (الآخرين)" (الأرئي من المهدى، ص 89).

56. بي ويل هلى منا وتنب به اب روايات ابذرنة محمد، عن جابر بن مسرة، عن نافع بن عنة قال: سامس السجل: "تقليل قارس، فتحهم

اللّه، ثم تقليل الدجال، فتحهم الله، ثم تقليل قارس، فتحهم الله، ثم تقليل الدجال، فتحهم

اللّه" (عبد اللّه، ص 85-86).

57. د. سامس السجل.
بحثی در باره راه جحافتن رواحت

"أفضل الأعهال اجتظار الفرج"

در گفته‌ان مهدوحت اهل سجت

ویک روایت را از امرازالمؤمنین

علیه السلام - می‌توان جست که دارای ترکیب اصلی روایت مورد بحث ماست: یعنی

ترکیب "انتظار الفرج"، متن روایت ذکر شده در این چندین است:

- توجه به تعریف که پیش‌تر ارائه دادیم، این روایت، روایتی پیرامونی برای روایت

\[\text{افضل الأعمال انتظار الفرج} \]

خواهد بود، اما نمی‌توان آن را تلقی از روایت مورد نظر دانست.

یک سده پس از کتاب عقد العزیز جلال الدين سبوطي کتابی را با عنوان 

علیه الفرج نگارد و در آن 167 حدیث و 147 اثر صحابه و تابعان در باب مهذب

می‌توان تلقی کرد. این اثر برای یکی از اثير نیز نشان می‌دهد که روایت مورد نظر ما در آن راه نیافته است.

در دوره معاصر نیز از میان اهل سنت، برخی به نگارش آثاری در باره روایات مربوط به

مهذب موعود دست زده‌اند. در برخی از آثار آن‌ها وجدان که مولف کوشیده هم می‌توانید روایتی ضعیف و معتبر را گردآوری کنید. باز سراغ روایت مورد بحث ما مرفوع و آن را وارد کتاب خود نموده است.

**تحلیل چرایی تفاوت خوانش**

آنچه که از این‌ها این نوشتار تاکنون تلاش کرده‌ام که بآن بردازیم، آن بوده که 

می‌تواند بسیاری از این نوشتارها را در چنین مواردی که بآن بردازیم، آن بوده که 

می‌تواند بسیاری از این نوشتارها را در چنین مواردی که بآن بردازیم، آن بوده که 

می‌تواند بسیاری از این نوشتارها را در چنین مواردی که بآن بردازیم، آن بوده که 

می‌تواند بسیاری از این نوشتارها را در چنین مواردی که بآن بردازیم، آن بوده که 

می‌تواند بسیاری از این نوشتارها را در چنین مواردی که بآن بردازیم، آن بوده که 

می‌تواند بسیاری از این نوشتارها را در چنین مواردی که بآن بردازیم، آن بوده که 

می‌تواند بسیاری از این نوشتارها را در چنین مواردی که بآن بردازیم، آن بوده که 

می‌تواند بسیاری از این نوشتارها را در چنین مواردی که بآن بردازیم، آن بوده که
وجود باور‌الهی سنت به مسئله‌های مهدویت، روایت مورد نظر می‌باشد. است. تا اینجا کوشیدن نشان دهنده که هر که صدور روایت مورد بحث، در کنار کاربرد آن در مباحث حادثی اهل سنت موجب شده‌اند تا هم‌واره انتظار‌های ماهی، از روایت بهترین تفکر به است. این روایت که در سیاست‌دهی که اهل سنت مورد بحث بود. تبیین که برای این مسئله می‌توان به‌شناسی نمود. این است که این موضوع، تحت تأثیر گفتن تفسیری حاکم بر این روایت در مبانی اهل سنت صورت گرفته است. یعنی گفتن که نشان دادم، احادیث و آثاری که اهل سنت در ارتباط با مسئله‌های مهدویت به آنها

62 نگاه کنید به نهایتی بی‌خس دوم، قسمت از این نوشته.
بحثی در باره راه جحافتن رواحت

"أفضل الأعهال اجتظار الفرج"

در گفتهان مهدوحت اهل سجت

نتیجه

پرسش اصلی ای که در این نوشته به دنبال پیشنهاد باشم برای آن بودم، آن بود که
چرا در آن دسته از منابع روانی اهل سنت که به مساله مهدویت پرداختند، برخلاف
منابع شیعی، اشاره‌ای به یکی از افضل الأعمال انظار الفرج نداشتند. آنچه که به
مثابه فرضیه پیش نهاده بودم، آن بود که به نظر خوانش اهل سنت از این روایت، نسبت به
خوانش شیعیان متفاوت است، به این ترتیب در این کشوری بی‌پایی که خوانش رایج
میان اهل سنت، در باره این روایت چیست، بررسی‌ها نشان داد که به نظر، سه عامل در
این میان تأثیر گذار بوده‌اند: نخست، زیادت صدور روایت و دوم، زیادت‌های لنگری
نقل‌های آن، و سوم، کاربردی‌های این روایت در نقش سختی حکمت آمیز و رشد اثر
بررسی‌های سه عامل نشان داد که آنها خوانش گر در سمت مذهب روایت مورد بحث را به این سمت
متصل می‌کرده‌اند که خوانش انخلاقی از آن ارائه دهد. به این ترتیب، می‌توان گفت که به
نظر این سه عامل، عوامل اصلی شکل دهندن به گفتمان تفسیری صدور روایت در اهل
سنت بوده‌اند. بررسی آثار روانی شیعی نشان داد که زیادت صدور روایت مورد بحث و
نیز کاربردهای آن موجب شکل‌گیری خوانش قائم‌محوری از آن در برخی فکری شیعی
گردیده است.

در تبیین این موضوع که چرا میان روایت چندین افضل الأعمال انظار الفرج و مساله
مهدویت در آثار روانی اهل سنت پیوندی ایجاد نشد است، شاید بتوان گفتمان تفسیری
حاکم بر این روایت را عاملی دارای مهم‌ترین نقش دانست، در واقع خوانش اهل
سنت ۶۳ بیشتر اشاره کردیم که در جوامع حدیدنی اهل سنت، روایت مورد بحث و دیدن دارد، اما در مبنای انخلاقی آن مبار
بوده است، در اینجا هایی اهل سنت درباره مساله مهدی‌نویسی، اگرچه که آنها مبنای را جستجو
ناکردند، اما من توان تصور کرد که اگر این روایت در این ادبیات در میان اهل سنت، قابل توجه بود، اگنها ختما
باید تا تکلم از آن در آثاری که ما مجموعه کردیم قابل مشاهده باشد.
سنت، حتی اگر بینند که در منابع شیعی خوانشی مرتبط با مسأله مهدویت از این روایت ارائه داده‌اند، اما با مراجعه به سنت خود، شاهد خواهند که به سبب بودن فهمی غیر مرتبط از این روایت درباره مسأله مهدویت، آن را وارد آثار روایی اختصاصی بایفته به این مسأله تکرر نمی‌کند. به این ترتیب، این قدرت گفتن‌مان تفسیری این روایت در میان اهل سنت بوده است که اجازه به کارگیری آن را به گونه‌ای که در مذهب شیعه می‌توان شاهد بود، به خوانش گر اهل سنت نمی‌داده است.

کتاب‌نامه

- الإجتهاد، طبرسی، احمد بن علی، تحقیق: محمد باقر موسوی‌الخسروانی، بی‌جا:
  دارالمعماران، اول، ۱۳۸۶ ق.

- جهانی علوم الدین، غزالی، محمد بن محمد، تحقیق: حسین خدیوی‌جمال، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، اول، ۱۳۷۵ ش.

- آداب‌الدنیا والدین، ماهری، علی بن محمد، تحقیق: محمد کریم رایج، بیروت: دارالقرآن، چهارم، ۱۴۰۵ ق.

- الامام‌های حدیث، شهید اول، محمد بن مکی، تحقیق: مدرسه‌الامام‌مهدی-علیه السلام
  قلم: اول، ۱۳۸۷ ق.

- الامام‌های حدیث، ابن‌عباس اصفهانی، احمد بن عبدالله، تحقیق: علی جلال باقری:
  بی‌جا، مرکز الابحاث العقائدی، اول، بی‌جا.

- الامالمی، ابن باهری، محمد بن علی، تحقیق: مؤسسه‌المبلغة، بی‌جا: مؤسسه‌المبلغة، اول،
  ۱۴۱۷ ق.

- الامالمی، طوسی، محمد بن حسن، تحقیق: محمد صادقی، بحرالعلوم، بی‌جا: مطبعة
  نعمان، اول، ۱۳۸۶ ق.

- امام مهدی-علیه السلام، رضوی، رسول، تحقیق: مرکز مدریت حوزه علمیه، پی‌م، اول،
  ۱۳۸۴ ش.

- الفهرست: بی‌بهقی، احمد بن حسین، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا و مجیدی سید شیرازی،
  بیروت: دارالکتب العلیمیا، اول، ۱۳۸۶ م.

- وبایدار، مرجعی محمد باقر بن محمد تقی، تحقیق: محمد باقر بهبهانی، بیروت: دار
  احياء التراث العربي، دوم، ۱۴۰۳ ق.
بحثي في تفسيير القرآن التعليمي، محمد بن عبد الرحمن مرعشلي. 

- تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تجويد: يوسف عبد الرحمن مرعشلي، بيروت: دارالفكر، 1402 هـ.
- تفسير القرآن الكريم، المسمى: نشر النقل السليم إلى مرايا القرآن الكريم، بواسطة: محمد، محمد، تجويد: دار احياء التراث العربي، بيروت: دار احياء التراث العربي، أول، 1432 هـ.
- تفسير القرآن الكريم، ترجمة: محمد، محمد، تجويد: يوسف عبد الرحمن مرعشلي، تجويد: أحمد، محمد، بيروت: دار المعارف، 1461 هـ.
- الجامع الصحيح وهمسن الرباني، ترمذي، محمد بن عيسى، تجويد: أحمد، محمد، شاكر، بي: مطبعة مصطفى البابي الحلي وولادته، أول، 1356 هـ.
- الرائد الشرعي في التفسير والسياق، سبوعي عبد الرحمن بن ابو بكر، تجويد: مكتبة آية الله المنشورية في المدينة المنورة، تجويد: مكتبة آية الله المنشورية في المدينة المنورة، أول، 1404 هـ.
- دراسات شهود سليمان، خدام، تجويد: فهاد غبرى حضرت مهدي موعود، 1358 هـ.
- على السلام، أول، 1382 هـ.
- حتى العلماء، نظم، محمد بن سعد، تجويد: حاشي: محمد سعد، رافعى، مصري، المكتبة الأزهرية، أول، 1321 هـ.
- الصبر والشراذ عليه، ابن أبي الدنيا، عبد الله بن أحمد، تجويد: محمد خير رمضان يوسف، بي: جا، دار ابن زعيم، 1389 هـ.
- الصحيح المهدى، قومي، عنده، تجويد: دفتر نشر إسلامي، دوم، 1375 هـ.
- المصالح المستندي إلى المستحقي السليم، نظري: عاملي، علي بن محمد، تجويد: محمد باقر بهبودي، بي: جا، مرتضوى، أول، 1342 هـ.
- تقيمات راويون/أحاديث مهذوبين أطراف/هـ. سنة، عبد الله، عبد الكريم، مشهد:
  - عبد الرحمان بن أسامة: 186.
  - عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق: أيّة الله;

- عقد المدرّسي في آخبار المفاهيم، سبتي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق: أيّة الله;

- البصائر، بروت: دار الكتب العلمية، 1427 ق.

- عقد المدرّسي في آخبار المفاهيم، سبتي، مهدي، محمد، تحقيق: أيّة الله;

- عبد الرحمن vücud عامان: محمد، 1389.

- عيون آخبار الرواة، ابن باوي، محمد بن علي، تحقيق: انتشارات مؤسسة العلمي،

  - بروت: مؤسسة العلمي، أول، 1404 ق.

- الغيبة، عماني، محمد بن إبراهيم: تحقيق: على أكبر غفاري، تهران: مكتبة الصدوق.

  - اول، بي تا: 1398 ق.

- الفرج بعد الشدة، تنويح، محسن بن علي: تحقيق: عبد الشالجي، بروت: دار صادر.

  - دار المؤيد، أول، 1442.

- الكافي، كليبي، محمد بن يعقوب، تجSIDE: جواز مصفوفة، هاشم رسولي، تهران: انتشارات مؤسسة، أول، 1382.

- الكشف والبيان في تفسير القرآن، محمد بن محمد، تحقيق: حسن كسو، بروت: دار الكتب العلمية، أول، 1425 ق.

- كمال الدين وتمام النجمة، ابن باوي، محمد بن علي: تحقيق: على أكبر غفاري، تهران: نشر الصدوق، 1363 ش.

- كتب التدريس في سنن الأقوال والفعال، منها، علي بن حسام الدين، تحقيق: بكري حباني،

  - صنفه:، بي جا: مؤسسة الرسالة، أول، 1395 ق.

- مجمع النروان ووينيفينط، هيثمي، علي بن أبي بكر: تحقيق: دار الكتب العلمية،

  - بروت: دار الكتب العلمية، دوم، 1408 ق.

- مديبة المناهج في دلالات الأنماط الإطلاعية وفاعليهن، خليلي، هاشم بن سليمان، تحقيق:

  - عزة الله مولاي هماني، قم: مؤسسة المعارف الإسلامي، أول، 1395 ق.
بحثي في باره جحافن رواحي

أفضل الأعهال اجتظار الفرج

در گفتهان مهدوحت اهل سجت

من لا يحضر لفقيه، ابن بأبو، محمد بن علي، تحقيق: على أكبر غفارى، تهران: مكتبة

الصدوق، أول، 1379. ق.

الملاحيم والغمز، ابن طاووس، علي بن موسى، تحقيق، ناشر: مجد، انتشارات رضي.

الصدوق، أول، 1398. ق.

من لا يحضر لفقيه، ابن بأبو، محمد بن علي، تحقيق: على أكبر غفارى، تهران: مكتبة

الصدوق، أول، 1392. ق.

- موسوعة أمام الجواد، حسين قرويني، محمد كاظم بن محمد ابراهيم، زيد نظر، ابراهيم

- خزعبل، قم: موسسه الولى العصر - عليه السلام - للدراسات السلام، أول، 1319. ق.

- موسوعة في أحاديث الإمام المهدي، الضعيف، الموسيع، عبد الحليم البستوني، عبد العليم

- عبد العليم: بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، أول، 1420. ق.

- المهدي المتصرفي في ضوء الأحاديث والأثار الصحيحة، عبد الحليم البستوني، عبد العليم

- بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، أول، 1420. ق.

- نظم المتصاصين في الحديث المناوئ، كناني، محمد بن جعفر، مصر: دار الكتب السلفية

- للطباعة والنشر: دوم، بي. تا.

- هداية الكبيري، خصبي، حسين بن محمد، تحقيق، مؤسسة البغداد للطباعة والنشر

- والتوزيع: بيروت: مؤسسة البغداد للطباعة والنشر والتوزيع، جهاد، 1411. ق.

- ينابيع السوية، قدري، سليمان بن ابراهيم، تحقيق: علاء الدين الأعلم، بيروت:

- مؤسسة الأعلم للطباعة والتوزيع، أول، 1418. ق.