


انتشارات مسر اميرالمؤمنين

## عاشورا و قيام امام حسين

از ديدكاه حضرت آيت الهَ العظمى سيد محمد صـادق روحانى
چإیخانه:گنج معرفت

قيمت: . .
تيراز: . . . . نسخخه
MVA_ 9 TF_ 109_ IFF_ 0 :



$$
\begin{aligned}
& \text { |ميرالمؤمنين، • 9سا. } \\
& \text { ISBN: 9VN-994-109-1rf-0 } \\
& \text { فهرستنويسى بر اساس اطلاعات فييا. }
\end{aligned}
$$

90ry/rav
BPri/Vr/ /qと
rqv/rfyr
BP الف 9 / 9 / 9 /

## فهرست

$\qquad$

بخش اول: دلايل قيام

علم امام به زمان شهادتش ................................................................ 19.
r•................................................ چند و اندرز امام حسين


r


## بخش دوم: قيام و اثرات قيام




| $\cos \operatorname{lig}^{2}$ | فهرست |
| :---: | :---: |
|  |  |
| $09 . . . . .$. |  |
| as | دفن سر مبارك امام حسين. |
| $0 \wedge$ | روايات صحيح در خاكسبارى سرهاى شها |
|  |  |
| 4. | سر به كجاوه زدن حضرت زينبا |
| 9. | مجروح ساختن سرها توسط قيله بنى اسل |
| 91. | زمان بازكُّت كاروان اسيران. |
| $91 .$. | طى الارض امام سجادها |
| 9 F | قيام مختار ... |
| 9 |  |
| 9 | معرفى بُرير..... |
| 94. | ميزان قابل اعتماد بودن حميد بن مسلم( (راوى ماجراى كربال) . . |
| 44 |  |
| 44 |  |
|  | بخش چهارم:اعـتـقـــى |
| 99 | معايسه امام حسن، |
|  | اعطاى كرامتهاى بى |
|  |  |
|  | 。 |
| vr |  |



## بخش پنجم: زيارت نامه ها

QV
آداب زيارت عاشورا ......................
91.





|  | فهرست |
| :---: | :---: |
| Ifr... |  |
| $14 \%$ | سينهنهى و زنجير زنى منجر به كبودى.. |
| $14 \%$. | ريا در سينهزدن مانند ريا در نماز.......... |
| $14 \%$ | حكم برهنه شدن در عزادارىها . ... |
| lfy | توأم با مفسده شدن برهنه شدن . |
| 144 | بقاء دين بر پايهٔ بقاء شعائر مذهبى . . |
|  | تأثير شعارهاى حسينى بر مردم . |
| 140. | حكم عَلَمهاى مراسم عزادارى امام حسين، |
|  | بخش هفتم: نصا يح و ارشادات |
| 149 | تكاليف محوله به جوانان در راستاى شعائر حسينى . |
| lar. |  |
| 104 | مخالفت با نمايش چجهره حضرت ابو الفضل |
| $194 \ldots$ | آشنايىى با آثار حضرت آيتالها العظمى روحانى ( دامظله) ..... |
| 19 V | معرفى سايتهاى دفتر. . . . . . . . . . . . . . . . . . |

## بسم الله الرحمن الرحيم

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

چجز
مراجعه نموده و رأى و فتواى آنـان رادر ار ارتباط بـا ايـن مسائل جـويا

مى شوند تا ضمن خنثى كردن نيرنگك و توطئه شـياطين وظـايف خـود را مطابق با رضاى الهى انجام دهند.

 روحانى (ملظله العالى) به پرسشه هاى متداول و تخصصى قشر جـوان و فر هيخته، پاسخهاى مختصر و محققانهاى دادهاند.
اين مجموعه گلحֶينى از صدها استفتاء مو جود در سايتهاى فار فارسى و
 مطالعه تمامى آنها مى توانيد به سايت wwW.Istefla.net مراجعه نمائيد.

دفتر استفتائات
حضرت آيت الله العظمى روحانى (دام ظلّه العالى)


 حفظ اسلام كشته شده؛ به دين خـدا اهـانت كـردهايـم و يـا در حـقيقت پذ ير فتهايم نابودى و بقاء اسلام منوط به بود و نبود يكك انسان است؟ ?:ا!
دنيا دار تكليف و اختيار است، يعنى امام براى حفظ اسلامكشته
شد. چون بر حسب موازين دنيوى وضع اسلام به جايى رسيده

 امام دست به اين كار زدند و پس از كشته شدن ايشان، قـيامها شروع شد و مردم به اسلام هدايت شدند.

علم امام به زمان شهادتش س ז: قيام سيدالشهداء با توجه به علم ايشان به شهادت، چگگونه موضوع

عاشورا و قيام امام حسين،


براى القاء نفس بر تهلكه منهيه نمىباشد؟ و همحچنين عزم رفتن حضرت على

 چون در حالى كه دين در حال فروپاشى بود سبب بقاى دين شد.



 جهت بودكه او موظف بود در عمل، به طر يق عاد عادى و ونه از راز راه علم غيب عمل كند.كه بيان آن شرح ديگر دارد.

## 



 مى خواستند رسول اكرمُ

$$
\text { بخوييده)؛ طه/ } 4 \text { و و 44. }
$$


 كرده بودند روش پيامبران الهـى حضرت موسى با قول ليّن و سخن نرم عمل نكـرد؟ و آيـا جـهاد نـوعى خشونت شمرده مىشود؟


اگر شخصى تاريخ واقعهكربلا را مطالعهكرده باشد خواهد ديدكه
 اندرز دشمنان و بازداشتن آنها از جنـگَ، به عــمل آوردنــد ولى
 به ياران خود اجازه آغاز نمودن پيكار را ندادنــد بــلكه مــنتظر ماندند تا دشمنان جنگَ را شروع نمايند، بــنابرايـن جــهاد آن حضر ت همانند جهاد جدّ كرامى اش رسول خدأَ

يهوديان و ديگًران جهاد دفاعى محسوب مىشود.


خواستار حكومت و قدرت بودند؟

 بود خواستار چيز ديگَى نبودند، بنابر اين چگًونه مى توان تصور
I. (ابدى را به شيوهاى نيكو دفع كن...)؛ مؤمنون/ 9 9؛ فصلت/ Mr.


نمودكه حضرت، خواستار حكومت و قدرت باشند؟ ايشان هنگَام خروج از مكه



 كند پیروزى را نخواهد ديد)(٪)

## 


 معاويه به مصلحت امت اسلامى بوده و باعث آشكار شدن ماهيت او براى همڭان شده است نيز ترديدى نيست؛ ولى اين نكـته بـرايـم قـابل دركـ نيست كه: از آنجاكه اگر يكى از طرفه







 .س

واكـنش حـضرت




 زمان مرگك معاويه در حالى كه شرايط عـهـدنامه از سـوى مـعاويه نــض
 نكردند؟

## 

 همراهى نكردن مردم و مايل نبودن آنان به پيكار بوده است كه



 رسيدن يزيد و از بين رفتن اين دلايل بازدارنده و فراهم آمدن شرايط قيام فوراً اقدام به قيام نمودند.

## عدم شمول آيؤ »وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةهِ



1. (و خود رابا دست خود به هلاكت نيفكنيداء؛ بقر/198.


هر كس كه اين آيه شريفه و سيره حضرت امام حسين المّا

 سوى كشته شدن شتافت، ياسخ شما به اين موضوع چيست هِ ?:!
مسأله حر مت هلاكىردن جان خود اكر به طور حتم جزء احكام

 خداوند متعال به آنها امر فرموده است، بنابراين آيه مذكور آمام
 خداو دفاع در برابر شكسته شدن حرمت خويش بوده است.


اهداف قيام امام حسين

? :
 در چند هدف مشخص تصوير كرده و بيان داشتهاندكه اينك به

اختصار به هر يك از آنها اشاره مى شود:
ا. نهضت امام حسين، و نهى از منكر بوده و اصلاح امت اسلامى از بزركَترين اهدای آف آن

حضر ت بوده است.
يكى از نويسندكان اين نظريه را ا اظهار كرده است. او مىنويسد:


 كرد. منطق شهيد، منطق كسىاستكه براى جامعه خود، پـيام
 Y人（要男

دارد و اين پيام را جز با خون با چيز ديگرى نمى خواهد بنويسد）．


 مىدهد．او مىگويد：

آن（استبداد）اباء فرموده، از براى حفظ حُرّ يت خــود و تــوحيد

كريمانه（آزادى）را براى احرار امت استوار و از شوائب عــــي

 خواهىى＂دانستهاند، چـــنانجه دربــاره نـهیضت عــاشورا چـــنين



 مشتاق لقاى پرور ددًار باشد．ه
 حسين، زندگى گرداند．

## امام حسين،

 اتفاق افتاده و امروزه چهه نيازى به احياى آن است. نظر جنابعالى در ايـن

زمينه جيست؟
? ?


 زندگى، براى مســلمانان و جــامعه هــمه انســانها اســوه و الگَــو
مى باشد.
 است. مهاتما گَاندى در نهضت استقلال طلبى خود در هــند، از

 كرفته است.
اخذو و اقتباس از روشها، سيرهها، الكَوها، ويزه جامعه و اشخاص معين نيست و تنـها اختصاص به جهان اسلام نــدارد. شـواهـــد


 در گَـــذشته بــلكه در هــر عــصر و زمـــان زنــده بــوده و بـــراى آزادىخواهان پيام دارد. به قول آن نويسنده، قيام مسيح پییام
 پيام نه در انحصار يكـ قوم و نه مخصوص يكـ زمان معين، بلكه پيامى فرا زمانى و فرا مكانى است． آثار و ثمرات يك انقلاب در طولانىمدت


چچنانجه يكى از نويسندگًان اشاره دارد، بذر افشانى يكى نهضت
 مدت و بلند مدت مطرح باشد．طبيعى است كه يكـ انــقلاب در

 صادق است．
بعد از شهادت امام حسين
 قيامكر دند و بنيان نظام فرزندان ابوسفيان رابه لرزيه در در آور دندند． در حقيقت خون سيد الشهداءءاء آزادى خواهانه بود． در سال آ｜زید قيامكرد و در سال I آ يحيى فرزند او بر عليه بنى اميه شورش نمود．
در نهضت زيد، علويان، ايرانيان و عراقـيان شـركت داشــــنـند و مبارزه با ستم و برافراشتن پرحم عدل را خواستار بــودند، ايــن

نهضتها زمينه را براى قيام كلى ايرانيان و ابومسلم خــراســنى



?
رابطه اين دو امام با دودمان بــنى امـيـيه رابـطه خــصمانه بــود و

امضاى قرارداد آتش بس و صلح نامه، به جهت رعايت عـد نامه، ايشان با معاويه از در پییكار برنيامدند، پֶس از آن كه امــام

 نداشت. تنها در چند مور دمانند قتل حُجر بن عَدى و يــارانش نامه تند و اعتراضآميزى به او نوشت. ولى بعداز آنكه معاويه پپرش يزي يد رابه عنوان ولايت عهـدي بر بر








## عاشورا و قيام امام حسينع

مدينه خارج شد. در اين هنگًام نامههاى كوفيان به سوى او روانه كرديدكه از او براى تشكيل حكومت اسلامى دعوتكر ده ده بودند.
 كوفه به سوى آن شهر گَسيل داشت. مسلم ضمن تأييد دعوت كوفيان، تأكيدكر دكه حضر تش به عراق بيايدو در دو كوفه حكومت تشكيل دهد و از اين جهت امامط، مكه خارج شد و رهسيار عراق گرديد. ولى متأسفانه اوضاع كوفه به جهت فرماندار جديد عبيدالله بن زياد و اعزام نـيـيرو، تــغيير يافت. حضرت مسلم به شهادت رسيد.
 آن مصمم بودكه به راه خود ادامه دهد و وظيفه امر به معروف و و مبارزه با خاندان غاصب استبدادى را ادامه دهد. بـرخــورد بـــا نيروهاى حرّ بن يز يد رياحى، تلاشى تازه بود و امام مى خواست با هماهنگگى او، وارد كوفه شود وكار را يكسره نـيا نمايد.
او دعوت خود را علنى ساخته بود و فضايح بــنـى امــيـه را ا افشـا مىكر د و در ضمن اصحاب خود را براى برخورد با نيروى بنىىاميه آماده مى ساخت. وقتى كه حر از طرف ابن زياد براى نزول بهكوفه
 شجاعت وكرامت خاندانهاشمى، سخت از اين دعوت امــتناع كرد. راه شهادت راكه در جنگَهاى اسلامى يكى از دو پيروزیى حساب مىشد (إحدَى الحُسنَيَين) انتخاب فرمود و به شهـادت رسيد.

مى توان گَفت ابن زياد و دار و دسته بنى اميه ممهمترين عامل در


يارانش را به شهادت رساندند.)

تقسيم جهان اسلام به دو بخش جغرافيا يی -عقيدتى
 وضعيت نابهنجار خود را سامان بخشند؟!

اكثريت اهل سنت از يكـ طرف به جهتت بـرخـــوردار نــبودن از
اعتقاد به امامت اهل بيت
آنها، و از طرف ديگَر اعتماد به حاكمان و تـو جـيه ســياسىى كــار
ايشان -كه اگر حاكم اسلامى عادل شد بايد شكرگزار و اگر ظالم شد، بايد صبر پيشه كرد و تحمل نمود -كه يكى فلسفه سياسى غلطى است و از دوران قديم در ميان اهل سنت حاكــم بــوده و همواره نظم را، بر تحقق عدالت تقدم داشتهاند، در نهضتهاى اسلامِ سُنّى مانند اخوان المسلمين، و جماعت مسلمين، چندان موفقيتى به دست نياورده و نهضتشان بــه شكست انـجاميده است.

اما اهل تشيع در چـــند مــورد در كشــور هاى شــيعه نشــين بــا
 و نهضت اجتماعى بپا دارند و هــويت ســياسى خــود را اعــلام
ا. با تلخيص از كتاب ((تنزيه الانبياء)، پاتٍ نجف اشرف، ص IV4.


نمايند. نهضت استقلال طلبى مسلمانان عراق به رهبرى علماى
 استعمار انعَليس انجاميد، نمونهاى از اين باب استا استا اما متأسفانه با اين كه ابتدا شيعيان استقلال عراق را به دست آوردنــد، ولى بعداً عقب نشينى كرده و موضوع حكومت به دست اقليت اهل
 ناسيوناليست با استبدادكامل آن را ادارهكر دند.
 نهضت حسينى در نهضت مشـروطيت، تــوانسـتنـد حكــومت
 اهداف اسلامى خود به وسيله لائيكـها و روشنفكران وابســته،
 كشاند. جنانجֶه آيت الله نائينى تئور يسين جناح ريناح اسلامى نهضت مشروطه، كتاب خود (تنبيه الامة و تنزيه الملّة) را جمع كرد و از نهضت دور نشست.
تحقق تحولات اجتماعى

س זا: چֶگونه مى توان از عاشورا، در راستاى تو حيد امت اسلامى و اقامه حكومتى به دور از خشونت و همراه با عفو و گذشت استفاده كرد؟

ع!
تحولات اجتماعى به دو كونه و صورت تحقق مى يابد: ا. رفرم و اصلاح، ז. انقلاب و جهش.

در تحول اصلاحى، جامعه آرام آرام به اهداف اصلاحى فر هنگًى،
 خونريزى نمىزند. چنانحچه اين تحول در آغاز نـهضضت اســـلامى پيامبر اكرمرم عرصههاى فرهنگًى و سياسى را بدون خونريزى فتح كر در ده است
 همراه با خشونت و خونريزى صور ت مىگيرد. زيرا تـيرا تـضاد مـيـيان نيروهاى ار تجاعى و نيروهاى اصلاحگر و انقلابى شديد میى
 انقلاب بازگَشت به اهداف اسلامى دوره عثماني
 به شرايط جامعه مسلمين دار دكه در چه مرحــلهاى از تـمدن و و شرايط اجتماعى به سر مىبرند، اگر آكاهانه باشد، قطعاً خون بر شمشير پیيروز است، چنانچֵه در ايران اتفاق افتاد و يا برخور و و
 اكتبر) و الجزاير ديدهمىشود.

تلازم ابالغ پيام يك نهضت، با تجمع، شعار و ابراز احساسات سسّا: گغته مى شود كه براى احياى انديشه سيد الشهلاء و در نتيجه اجراى احكام الهى احتياجى به اقامه شعائر حسينى (از قبيل سينه زنى، زنى زنجير زنى
 هندوها نيز مطرح مىباشد وجود ندارد؛ اين مسأله، امرى مطابق با قوانين
 Mc

شرعى و عرفى نبوده، بلكه وسيلهاى براى تمسخر ديگــران است و لذا از تـوانـايىهاى خـود جـهـت جــلوگيرى از اقـامه آن، بـيشترين استفاده را را مىكند، اين سياست استعمارى را چپگونه تفسير مى کنيد؟

 نوعى تجمع، شعار و ابراز احساسات خاص همراه باشد، چنانجپه






 مراسم عزادارى و ياد يادآوران امكانِّذير است.

نيز استفاده شود.

 رسوم محلى، قومى مىباشد.
ولى در عين حال، حتى در آن نوع مراسمى كه ضر ر جانى مهلـى
 كونهكه جمعى از علماى بزرگى شيعه، همه آنها رااز شعائر مذهبى

مىدانند، بدون شكـ بسيار مؤثر مىباشد... و از كارهاى بســيار
خوب است، حتى بعضى از بزرگًان دين آنها را در بعضى مــوارد
واجب دانستهاند.

 چگونه ارزيابى مىكنيد؟


نهضتهاى آزادىبخش و عدالت خواهــانه قــرن هاى اول و دوم
هجرى ايفاكرده و در عــصر مـا نــقش اول را در نـهضضت آزادى
هندوستان و الهامگیرى مهاتماگَاندى و نـهضضت مشـروطيت و
انقلاب اسلامى ايران داشته و شواهد تاريخى نيز بر اين مطلب دلالت دارند.

ريشههاى استبداد در فر هنتك و ذهنيت مسلمانان

 مىكنيد و چرا مسلمانان، اين پيام را دريافت نكرده و نتوانستهاند خود را از چنگگال حكومتهاى استبدادى و داراى حا كميّت فردى نجات دهند؟


به نظر اينجانب مفهوم جمله گاندى تنها در بعد مقاومت در برابر ستمگر خلاصه شده است. اما روش مقاومت را خودگاندى ابداع

عاشورا و قيام امام حسين،


كرده است و در نتيجه كشور هند به استقلال رسيده و يكى از
نمونههاى كشور هاى دموكراتيك در جههان امروز است.
 عبرت بگیيرند به نظر مىرسدكه هنوز ريشــههاى اســتبداد در فر هنگَ و ذهنيت مسلمانان (خشك) نشده است و هــنوز كــه هنوز است روابط اجتماعى بر مبناى تــحميل و تــقلب مـبتنى مىباشد.
مسأله اصلى جوامع مسلمان استبداد استكه در قرنهاى اخير از سوى اصلاحگران مسلمان، در مصر و هند، دنبال شده است. مادامى كه ريشه اين شجره خبيثه (به تعبير آيت الله نــائينى) خشك نشده است، مسلمانان هرگز چهره يكـ حكومت مطلوب

را مشاهده نخواهندكرد.
ولى اين هرگَز به معناى آن نيست كه ملتهاى ما رشد نداشته و نمى توانند آزادى و دموكراسى را تمرين نمايند. اگر ملتهايىى در حيات اجتماعى خود به مرحلهاى از دموكراسى رسيدهاند، قطعاً آنها، اين آزمايش هاى اجتماعى را، جــلوتر از مســلمانان آغــاز كردهاند و به آن مرحله از رشد اجتماعى نائل شدهاند. پيمودن اين راه براى ما مسلمانان نيز ممكن است.
احياى تعاليم اسلامى در غرب
 اسلامى در غرب بهره جست؟


فضاى فر هنگَى مغر ب زمين با كشور هاى اسلامى متفاوت است،
امروزه كشــور هاى غــربى از آزادى ســياسـى، فـر هنگَى نســبتاً
مطلوبى برخور دارند و از دانشگًاههاى عــلمى وســيع بـــرهمنـد
مى باشند. آنچֶه به نظر میرسد این كه، از چند راه مى توان اين
مههم را انجام داد:
ا. برگزارى سمينار ها و كنفرانسها؛ همـچنان كــه دانشــمندان و
مستشرقان با اقامه سمينارها و كنفرانسها در دانشگَـاهها بــه
ارائه نظريات خود مىیر دازند، دانشمندان مسلمان و مسلمانان
انديشمند نيز مىتوانند از اين ابزارها در ارائه ريشههاى علمى و

r. ترجمه آثار؛ از طريق ترجمه آثار نويسندگان مسلمان در اين

زمينه نيز مى توان به اين مهمر دست يافت، چنانچֶه حامد الگًار
نويسنده مسلمان كه اخيراً نيز به كرامت تشيع نائل شده است،
همين كار را انجام مىدهد.
r. ايـجاد راديو و تلويزيون، از اين طريق مىتوان پيام اســلام و

نهضت امام حسين غالِيَّهُ
F F. راهاندازى نشريات و مجلات تبليغى؛ همانگًونهكه مسيحيان و
ديگَر اديان استفاده مىكنند.
ه. تههيه فيلم و نمايشنامه؛ با ساخت فيلمم و نمايشنامه از نهضت
كربلا مىى توان پيام شهدا و عاشورا را تبليغ نمود.

شهادت امام حسين






اتـــر بـــه فــرض مــحال مـعتقد بــاشيمكـــه شــيعيان، خـود،



مىرود.

علاوه بر اين بر اساس يافتههاى تاريخى - آنگَونهكه يعقوبى در





 به آنان در روز عاشورا مىباشدكه فرمود: "ایى شيعيان خــاندان

ابوسفيان واى بر شما باد).( (1) ونيز جواب آنان هنگًامى كه خطاب

دادند: (به خاطر كينهاىكه از پدرت داريم با تو پيكار مىكنيم.)"

سىا: آيا اين درست است كه در زمان زندگى يكى از امامان ما، زيارت كربلا توسط خليفه عباسى زمان ممنوع شده بود؟ و مردم مجبور بـودند
فرزندانشان را به خاطر زيارت كربلا قربانى كنند؟ اگر صحيح است، آيا
ممكن است مرجع معتبرى كه در اين مورد گفته باشد، معرفى نـماييد؟ و هم چنين نظر و عكس العمل امام در آن زمان در مورد اين قربانىها چــه بوده است؟


نيست و هيج مرجعى اجازه نداده است. بلى، روايات مـتعددى
دلالت دارد بر اين كه در راه زيارت امام هر گونه ضر ر بدنى متو جه


است.

ا. (اوَيحَكُم يا شيعة آلِ أبى سفيان)



## 


آيا سند مشهور دارد؟












 كتب معتبر اين خبر نيامهـ است.

سخن امام حسين.

 بر افضليت آنـان بـر سـلمان و ابـوذر و عـمار و مـقداد و مـالكك اشـتر جملات را فرموده افضل از آن چند نفر باشند.

رعايت اصول آزادىخواهى وكرامت انسانى
س اז: مفهوم جمله (ان لم يكن لكم دين و كنتم لاتخافون المعاد الماد فكونوا احراراً فى دنيا كم) (اگر دين نداريد و از معاد نمىهراسيد در دنيـا آزاده

باشيد) چيست و مفهوم اين كلام را پچگونه تعبير مىكنيد؟







به نظر ما مفهوم اين جمله بسيار گويا است و آن رعايت اصـول آزادىخواهـى وكرامت انسانى است. زيرا اصل آزادى آـــواهــــ، يكى از اصول انسانى و حقوق طـبيعى انســان است و چـــندان



 است.
 نباشند، لاقل اصل انسانيت خود را حفظ نمايند و در جنگَ تن به تن، با آن كه مى جنگَد مقابله نمايند و به كودكان و زنان كـن

حال جنگَ نيستند تعرض نكنند.
آكاهی امام حسين،
 به شهادت مىرسد اقدام به سفر نمىكردر، زيرا اين كار قتل نـفس است و آن را حرام مى دانند. در قبال اين طرز تفكر چه مى توان گفت؟ ? آكَاهى امام از سرنوشت خود، واقعيتى است كــه پــيشاپيش از طرف پيامبر علم به سرنوشت و آينده، هركز او را وادار نــمىكندكــه مسـير يــير

 راهى كه او در پيش دار د راهى پیر مخاطره است است و فداكــارى و از

خودكَشتگى لازم دارد.
 استقلال طلبى دارد، و قيام مىكند، حتى در عصر حاضر، آماده شهادت است و مىداندكه ممكن است در اين راه بــه شـهـهـاد
 از مبارزان و انقلابيون نيز صادق است و قيام، نسـبت بـــه امــام


 سرانجام به پيروزى نائل كردد.

بيان فرجامكار از ابتداى حركت









كه ايشان را ترك نمودند و يارى نكردند، هست؟ چـو
 پيداست كه فرمود: „آيا يارانت را آزمودى؟״ تنها آزمونى جهت سنجش آنها بوده است؟ ?:


 مىباشد و خود را براى ديدار پرور دكَارش آماده ساخته است به
$\rightarrow$














همراه ما روانه گَردد). (') با اين وجود گروهى از همراهان حضرت،


عاشورا نمى خواستند كه از اين گروه كسى به اجبار همراه ايشان
باقى بماند. البته اين به معناى معذور بودن آنها در يارى نكردن حضرت، نيست چراكه يارى ايشان واجب بود.

## 


 مىدهم و از تو مى خو اهم كه سوگند مرا نشكنى، چون به شهادت رسيدم بر [مصيبت] من گريبان چاكَ نكن و صورت خود را خراش مده و ناله و
شيون ننما)|"(Y)

## ج!

آنجه به كمك قرائن بيرونى به دست مـى آيد اين است كــه امــام
 نقش ايشان را در زمان بعد از شهادت حضر تش ادامه دهند و از

 الحدائق الورديه: IIIV I: I:



مستدرك، ج آ، ص الار


 نمودن ضعف و ناتوانى را منع فر مودند و اين نهـى يكى نوع نـهـى ارشادى محسوب مىشود.

اقامه نماز ظهر و عصر
 خوف نخواند؟ ج:
چون مستفاد از روايتى كه مفيد نقل فرموده و روايات ديگر اين
 تقريبا يكى ساعت قبل از غروب شمس بوده، بنابر اين امام نماز ظهر و عصر را جمعاً خوانده و صلاة خوف بوده است استما اينكه در

روايات تصريح شدهاست.



 بگذارند. اين مطلب تا چه اندازه واقعيت دارد؟
? ?
اگر اين مطلب درست باشد ـهرچند ایه از طريق معتبرى روايت نشده است ـ منظور امام حسين عا

آنان و اثبات اين موضوع مىباشدكه ايشان براى پيكار نيامده،
 فرماندهى دعوت نموده بودند.

دليل پر تاب نمودن خون على اصغر بر آسمان


 اين كار در چهه چيزى نهغته است؟

 خون مبارى فرزند شير خوار خودو وهمپینين خون مباركى خود را پی از ضربه خوردن توسط پیيكان سه شعبه در قلب گرامیی شان به سمت آسمان پر تابكردند
 نزول عذاب الهى بر مردم بوده است.

تعدادكشتهشدFان و مجروحان توسط امام حسين
 عاشورا دو هزار نفر را كشتهاند؟
?
ابــن شـهر آشـوب در كـتاب مــناقب خــود دربــاره حـضر ت


تا اينكه هزار و نهصد و پنجاه نفر را به قتل رسانيد كه البته بايد
آمار مجروحان را نيز بدان افزود).

شاعر »يا سيوف خذينى"
سهף: آيا شعر: (ا/ گر دين محمد سامان نمى شود مگر به كشتن من، پس ایی



بيت مذكور سرودؤ شاعر معروف شيخ محسن ابوالحب مىباشد
و در ديوان ايشان نيز آمده است ولى به عنوان زبـان حــال بــه


س +ّا: با توجه به اينكه جهاد بر زنان واجب نمىباشد و مسئوليتى در قبال

?
حضر ت امام حسين
ننمودند تا گَته شود: چرا زنانى كه جهاد بر آنان واجب نيست را
به همراه خود به كر بلا بردند؟ بــلكه ايشــان در صــحراى كــربلا
محاصره شدند و مجبور به دفاع از خودگرديدند؛ پس اين جهاد
يكى نوع جهاد دفاعى بوده است و با تمام اينها، حضرت
را از مشاركت در جهاد منع فرمودند.

ا. إن كان دينُ محمّمٍ لم يستَقم إلاً بِقتلى يا سيوف خُذينى

سر بر هنه شدن زنان خاندان نبوت و امامت
 سربر هنه شده باشند از طريق درستى براى ما ثابت نشده است، اين سخن تا چه اندازهاى صحیح مى باشد؟

اين سخن صحيح و درست مىباشد زيرا زنان گرانقدر خــاندان نبوت و امامت والاتر از اين هستندكه سر اير
 درباره خارج شدن زنان آشفته موى اهل بيت (بر اســاس نـــــلـ

 هم از زير حجاب آشفته نموده باشند.

تفاوت اصحاب و انصار امام حسين
 ?:إم
 دشمنان يارى مىنمايند در حالى كه مقصود از اصحاب همراهان و ملازمان شخص مىباشد، چه او را در مواجههه با دشمنان يارى
 عنوان؛ رابطه عموم و خصوص من وجه است زيـــرا مــمكن است شخصى توفيق نصرت را بيابد و در مقابل دشمنان بــه شــخص

يارى رساند در حالى كه توفيق مصاحبت و مــلازمت شـخص را
 ايمان آورد و همراه امام پيكار نمود. در مقابل، صــاحب مــمكن است به توفيق ملازمت و همراهى فرد دست پی به يارى رساندن به هنگَام پيكار با دشمنان نشود مانند محمد بن
 صورت همزمان پيدا كند مانند حبيب ابن مظاهر (رضـوان اللــه عليه).

خوددارى نمودن حضرت عباس
 نمو دند در حالى كه اين كار مقدمه يك عمل واجب يعنى نجات جان خود
و ديگران مىباشد؟

ج:
دليلى كه ثابت نمايد آشاميدن آب باعث نجات جان مـولا يمان


 نوشيدن آب باعث نجات مى شده است باز هم نمىتوان مطمئن بودكه اين عمل واقعاً وظيفه ايشان بوده است؛ چنانكه از از ظاهر فرمايش ايشان در اين رجزخوانى مشهور كه: (به خداكه اين از جمله اخلاق دينى من نمىباشده نيز هـمين مـطلب

مى شود، به زبان ديگر نوشيدن آب بر ايشان حرام بوده است و ايشان نسبت به وظايفو تكاليفش از همه آكاهتر مىباشد و و چرا

(1) (1) ${ }^{(1)}$

زمان خاكسبارى امام حسين،
 است؟
?
روايات در اين زمينه گوناگون و مـتفاوت مـىـباشد، ولى گــمان
 حسين المّا

است.
دفن سر مبارك امام حسين


كشور مصر مدفون مىباشد؟
?

در زمينه دفن سر مبارك اختلافاتى وجود داردكه از اين قـرار
است:

نخست: نظرى كه ميان شيعيان اماميه و اهل تســن مشـترى مىباشد و آن اين كه سر مبارك بعد از شام بهكربلا بازگشت و به همراه بدن شريف به خاك سيرده شد. اين نظر مشـهمور مـيان شيعيان و عقيده جمعى از علماى شيعه بوده و برخى از معاصرين اين نظر را مورد اجماع علماى شيعه دانستهاند. دوم: نظرى كه ميان اهل تسنن و مذهب اســماعيليه مشــترى مى باشد و آن اين كه سر مبارك ابتدا در دمشق به خان خاك سیر دهـ شد و سپِ از آنجا به عسقلان و آنكاه به قاهره منتقل و و در آنجا به خاكى سپرده شد. سوم: نظر ديگر كه برخى از علماى شيعه قائل به آن مــى باشند
 اشرف مدفون مىباشد. صاحبان اين نظريه به جز آنچهـ از صار صاحب وسائل بر مى آيد مشخص نمىباشندو برخی از اخبار به آن اشاره
 بركرفتهاند.

چچهارم: نظرى است كه برخى از اهل تسنن دارند و آن اين است كه سر مبارك در مدينه و در جوار قبر مادر كرامىاش حــي زهر

شريف به آسمان عروج نموده است.
ولى آنجه من از ميان روايات بسيار و روشن انتخابكرودهام اين


اين امر به تواتر آمده است. اما در مور د محل دقيق دفـنـ رأس مبارك هر چه جستجو كردم نتوانسته به صور را معين نمايم، زيرا همانگَونهكه بسيارى اذعان

كدام از نظر يهها قاطع نمى رباشد.
صاحب كتاب تذكرة الخواص در اين باره چچه زيبا گَفته استك كها (بهه طور كلى سر و يا بدن مباركى در هر كجاكه باشد

همرحنين يكى از بزركان ما سروده است:

مولى حسين را نجوييد در شرق و يا غرب زمين

شهادت او در دل من جاى دارد (1.).

## روايات صحيح در خاكسسپارى سر هاى شهداىكربالا

 شهداى كربالا به همراه بدنهاى شريف چـه مـى

مو جود است؟
?
آنجهه (سبط) در كتاب ( (تذكره) خود آورده است و نزد محدثان و



رأس شريف امام حسينعا منتقل گَرديدو سِّس بهكر بلاعودت داده شد و در كنار اجساد به خاك سیرده شد.

در كتاب ترجمه „ "تاريخ اعثم كوفى" آمده است: ( يزيد، على بن حسين را با همراهانش به سمت مدينه روانـه نــمود و ســرهاى شهيدان را به آن باز گردانيد، چپس به سمت مدينه حركت نمودند
 شر يف به خاك سیر دند و سرهاى شهدا را نيز در همان جا دفن

كردند).
در كتاب „ تاريخ حبيب السير) نيز آمده است:

و او آنها را در بيستم ماه صفر در كنار بدنهاى گیرامــى بـــه خـا سپֶر و سپّس به سمت مدينه منوره رهسیار گرديد.)

در ادامه اين مطلب مى خوانيه:
(اين درستترين روايتهاستكه به دست رسيده است).
تلاوت آيهُ شر يفه هأَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَفْفِ...

س سVّ: راز و هدف از تلاوت آيه شر يفه (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَضْحَابَ الْكَهْنِ



تلاوت آيه شريفه مذكور از جمله امورى است كه به خودى خود
 نمايد سخن كفتن سر بر يده شده بر بالاى نيزه، يك نشار نـانه الهـى

 مرگشان سخن گَتنند، بنابراين همان گونه كه اين نشانه الهــي مظلوميت وكرامت اصــحابكـهـف را نشـان مــددهد، دربـاره سيدالشهداءاءَّهِّ نيز همين مطلب صدق مىكند.

 را به چوب كجاوه زدند و خون از زير نقاب حضرت جارى شدا روا روايت درستى مىباشد؟
ج: بله. اين روايت بدون شك معتبر مىباشد.

مجروح ساختن سر ها توسط قبيله بنىاسد





مىباشد كه اين مطلب در آن آمده باشد؟
زمان بازگشت كاروان اسيران

س +
 در سال بعل بوده است؟
?:
پس از تحقيق و جستجوى كامل، مطمئن شــديمركــه بــازگشت
كاروان اسيران در اربعين حسينى همان سال شهادت حضرت

طى الارض امام سجاد

اجساد مباركك را به خا كك بسپپارد؟
?
آنگونه كه از برخى روايات بر مىآيد ايشان از طريق طى الارض
بهكربلا رسيدندكه البته اين گونه مســائل خــارق العــاده بـراى
 روايات، كثيرى از انبياء الههى و اوصـياء از ايــنگَونه امــور بــهره بردهاند.

س زندگى مىكرد؟ و چگونه انتقام حضرتا
?
 كوفه و چهارده روز مانده به ربيع الثــانى ســال شـصت و شش هجرى صورت گرفت. وى ابراهيم اشتر را در هفتم مــحرم ســال شصت و هفت هجرى به جنگَ ابن زياد روانه ساخت و گَفت: (پ
 خوردنى و آشاميدنى برايم گوارا نيست)، او عمر بن سعد، شــمر

 سال و نيم بود و پس از آن در سن شصت و هــفت ســالگَى بــه شهادت رسيد.

## 


 ج:!
روايتى در كتاب (مدينة المعاجز) وجود داردكه بيان مــىنمايد:
 نيم نمود، سپس آن رابر صور تش آويزان كرد، آنتاه لباسهايش

را به صورت كفن بر او پوشاند، شمشيرش را در ميان بست و به
سمت ميدان جنگَ روانه ساخت،، جدا از موضوع ميزان اعتبار

نمودن كَريبان اين بوده است كه لباسها ها به شكل كفن درآيند.
معرفى بُرير
 ج:!
برير، مردى پارسا، پرهيزكار و قارى قرآن بود، از بزركان قاريان

خود بوده است. ايشان از بندكَان صالح خداوند بود و از شجاعان
 ماجراها، سخنان و پندهايیى نقل شدهكه ميزان قدرت ايمانش را نشان مىدهد.

ميزان قابل اعتماد بودن حميد بن مسلم (راوى ماجراىكربال)
 قابل اعتماد مى.شاشد؟ ج草
حميد بن مسلمدر ميان رجال ذكر نشده و تنها شيخ طوسى او را
 شيعه مىىباشد ولى وضعيت مور داعتماد بودن سخنانش بر مـــا پوشيده است. اما به هر حال استفاده از رواياتش اشكالى ندارد

عاشورا و قيام امام حسينع،

زيرا چنانكه از سخنانش بر مى آيد شخصيت بىطرفى بوده كــه
جز اصل ماجرا و رساندن خبر آن به ديگَران چيز ديگَى برايش
اهميت نداشته و در اين امر، همانند روزنـامهنگًاران دوران مـا
عمل نموده است.

ورود اهلجبيت پيامبر
س \&ף: با ايـن كـه مـحدث نـورى در (الؤلؤ و مـرجـان) از (اشـيخ مـفيد و شيخطوسى و شيخ كَفْعَمى و علامه حِـلّى" رضـوان اللـه عـليهـم اجـمعين

 مـانند عـالامه مـجلسى الشهور، محدث قمى

عاشورا رد فرمودهاند نظر حضرتعالى چيست؟ ? ?
اين امر مورد اختلاف است. ولى به نظر من، ورود به كربلا همان اربعين اول بوده است.

## نقش حضرت زينب

س سV: نقش حضرت زينبع

قطعاً فداكارى و شهادتطلبى امام حسـينعاليَّا و و يــارانش، در
شرايط بسيار سخت صحراى كربلا، با وضــع فــجيعى بــه پــايان
رسيد و امام حسينغ

پيام شهدا، اگر چه به طور ظاهرى به وسيله راويانى مانند ״ حميد
بن مسلم) صورت گرفته اما رسانيدن اصل پيام و ابلاغ آن به قوم
خواب رفتهكوفه و شام و در طولتاريخ به نسلهاى مسلمان، به
وسيله حضرت زينبِّ

است سخنور و شجاع كه در مراحل حساس اســارت در كــوفه و
شام، سخنرانىهاى آتشين در دفاع از نـهـضت حســينى ايــراد
كرده است. بهتر است كه سخنرانى او و خواهرش ام كــلثوم در
كوفه، در كتابهاى تاريخى ملاحظه شود تا حقيقت نقش حضر ت



## 



 جمله روايت صدوق است از هشام بن سالم، در كمال الدين كـه روايت
 يك برتر مىباشد؟ فرمود: حسن آْ
 آنجاكه امام هر زمانى از تمام مردم زمان خود افضل است و و امكان اسان ندارد كه برابر باشد زيرا ترجيح دادن چـيز

خواهشمنديم نظر خود رادر اين باره بيان فرماييد؟ ?:
 امام حسن،

قرار بر مقايسه باشد هر يك از اين دو امام رادر دوره امامت خود
 دو بزرگوار امام هستند چه قيام كنند و چه قيام ننمايند و هي هيج

 بدون صلح امام حسنعا

اعطاى

 نقش از اين ميان دشوارتر محسوب مىشود؟ و اگر تمامى آنها يكسـان
 يك از فرزندانشان عطا نشده است؟ ج：！
 جاى شكى نيست، و مصائبى كه بر ايشان و خاندان بزركوار شان

 شده استكه براى غير از او قرار داده نشده است．و اين هــمان



گونه پاداش دادكه؛ امامت را در نسل او، و شفا را در تربتش قرار
داد، دعا را در نزديكى قبرش مستجاب مىگردانــد و روزهــاى


نقش امام حسين الِّيَّاْ نسبت به دين
س + ه: اگر بر طبق فرموده خداوند متعال:
(الْيْوْ مَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِ ينَكَمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الآْسْلاَمَ (Y)

رسول خدا


منظور از كامل شدن ديـن خــدا در ايــن آيـه شــريفه، تـعييين

و اسلام مى باشد. اين نقش و مسئوليت پس از او بـهـ فــرزندان

شود و اين بدان معنى است كه كامل شدن دين خدا بدون امامت

نمىباشد.


 را براى شما به عنوان آيينى برگزيدم)؛ مائده/٪.

مقام زينبك
س اه: آيا بانو زينب كبرى مى باشند؟ دلايل شما بر عصمت ايشان چهه مى الـاشد؟ ?
هر دوى اين بزرگواران از لحاظ فضل و صفات والا و كمال چنان


 اختصاص دارد. (يعنى اين بزركواران عصمت از گّناه داشتند امّا عصمت كبراى امامت و حفظ از هر خطاى كوچكـكه مــخصوص

امامان است را نداشتند) (1).

## 



 فر مودند و هر چهه به حضرت زينب

درستى اين روايت را بيان فرماييد؟

بودند نيز وضعى مشابه داشتند و نمىتوتوان به صراحت درم مورد برترى آنان بر ديغرى
قضاوت كرد.

ع!?
اين روايت بدون اشكال و معتبر مىباشد.
ازدواج على|

? ?
در زيارت حضر تش "درود بر تو و خاندانت و خـانوادهات و پــدرانت و فــرزندانت و مادران ترامىات كه خداوند نایاكى را از آنان دور نمود و آنسها را

پپاكيزه قرار داد) (1).
روايتى از امام رضاكا
 كنيه ايشان ابوالحسن بوده است.

## ازدواج حضرت قاسم،





ديغران آوردهاند چه مىباشد؟

نظر ما همان نظر علامه مامقانى مىباشدكه مىفرمايند: (آنچچه او
در كتاب المنتخب درباره داستان ازدواج ايشان آورده است را نه من و نه ساير محققان در كتابهاى سيره و مقتل معتبر پيدا

ننموديم).

## خلوت خانم سكينه

سهD: بعضى از كتابجها مانند (اكتاب اَغانى، تأليف ابوالفَرَج اصغهانى و

 خوانندگان و اديبان مشهور تاريخ ديدار مىكرده است. نظر حضرتعالى درباره اين گونه سخنها چیست؟
?
درباره اين بانوى گرامى(جانها به فدايش) از پدر ايشان حضرت
 خداوند متعال خــلوت مــىكرد و بــه هــيج چ چـيز ديگــر تــو جه نداشت)( (1) و اين سخن تمامى ادعاهاى مشابه با موارد مذكور را رد مىكند، هر آنجֶه در اين باره گَته شده تنها در كتاب اغانى از ابوالفرج اصفهانى آمده استكه او نويسندهاى خبيث از بنىاميه مىباشد و خود كتاب هم درباره لهو و طرب و آواز است.


 نافرمانت، چه مىكشم"(1)، (اعبد)" كسى است كه از بندگى شيطان، نجات يافته و نافرمان، آن است كـه شـيطان را عـبادت و بـندگى مـىكند؛ حـال


نافرمان؟


در روايت مذكور، منظور از عِباد(بندكَان) كسـانى است كــه در
مالكيت حقيقى خداوند، قرار دارند؛ مالكيت حقيقى به معناى
تسلّط كامل مالكـ بر مملوكى است بهگَونه ایكه مالك، زمام ايجاد
و بقاى مملوك را در اختيار دارد و انسان نافرمان هر چند از اين
نقطه نظر، بنده خداوند به شمار مى آيد اما در واقع با اطاعت از امر و نهى شيطان، او را بندگى مىكند.

مفهوم ذبح و قربانى در آيهُ »وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْح عَظِيه"
س WV: منظور از ذبح و يا قربانى عظيم در اين آيه شريفه (اوَفَدَيْنَاهُ بِــنِبْح عَظِيم"(Y) چچه مى.


آيه دو مفهوم ظاهرى و باطنى در خــود دارد. مـفـهوم ظــاهرى
قربانى عظيه، گوسفندى مىباشدكه جبرئيل از سوى خداونــد

ا. (اللّهـمّ إنّى ترى ما أنا فيه من عبادى هؤ لاء العصاة)"


آنجايى كه از سوى خداوند متعال بوده از آن با تعبير عظيم ياد شده است.
اما مفهوم باطنى آن اين است كه: منظور از قربانى و ذبح عظيم،
 چون در عالم ذَر آنجه راكه در مور داسماعيلِّا



 كرامىاش حضرت محمد


وجود اين گراميان نمود.



آسمانى خود عمل كرد اين يكى از حكــمتهاى بــلاى حـضرت


## ارتباط سوره فجر و واقعهكربلا

سىهه: چهه رابطهاى ميان سوره فجر و واقعه كربلا وجود دارد؟



مىباشد). (1)

مشخص مىسازد. در اين روايت آمده است كه ابو أسامه از امام



نشنيدهاى كه:
"(يا أَيَتُهُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَّةُّ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِـيَّةً مَـرْضِيَّةً


خشنود و خداپسند مىباشد.

مطمئنه تعبير شده است داراى نكتهها و رازهايى است
مجال پرداختن به آنها نيست.

الحسين بن على الِئِّ



## 


 درست نيست؟ و همانطور كه عدهاى گیفتهانــ، مـى توان بـه دلالت آن اعتراض كرد؟


اين خبر را شيخ صدوق در امالى از جعفر بن محمد بن مسرور از حسين بن محمد بن عامر از عمويش عبدالله بن عامر از ابراهيم بن ابى محمود از امام رضا آن، كسى كه در او توقف شود وجود ندار د به جز ابز ابن مسرور ؛كه او هم ثقه است، چون شيخ صدوق مكرر درباره او از "رحم اللهّ) يا "رضى الله) استفادهكرده است، علاوه بر آن توثيق وى از سوى
 همانطور كه ملّا وحيد بهببهانى احتمال دادي داده است او هما همان جعفر
 او از ثقه بودن بالاتر است.

## قيام امام حسين،

س *\&: نظر حضرتعالى درباره ايـن مـطلب چـيست: ا(اكـارى كـه امـام
 رسول خدل (1)
1.إن يوم الحسين أقرح جفوفنا و أسبل دموعنا؛ املى صدوق، ص •19.


اسلام بوده است جاىهيج شك و شبههلاى نيست و او را فضائل و
برترىهايى است كه كَفتار و نوشتار از بيان آنها عاجز است. اما

خدا
نمىباشد و مىبايست از بيان آن خوددارى كرد.


حسين الِّئِّ كداميك سخت ستر مىباشد؟


پايه آنجֶه در روزكربلا اتفاق افتاد از روز سقيفه ريخته شد و اين
مطلب را قاضى ابوبكر ابن ابى قريعه از عــلماى اهــل ســنت در اشعار خود آورده است: (و ديديدكه حسين در روز سقيفه كشته

شد)(1) و از علماى تشيع، محقق اصفهانى نيز سروده است:

صحراى كربلا به ارث رسيد)
با تمام اينهها آنحچه از روايات بر مـى آيد ايــن است كـــه مسصيبت


1. و اُريكُمُ أنّ الحسينَّا صيبَ فى يوم يوم السقيفة
Y. ا. ما اصابَ أُمّها من البلا فهو تراثها بطنّ كربلا

 فرمودند: " "روزى به ســختى و طــاقتفرسايـى روز شــهادت تــو نيست يا ابا عبداللهه).

س זף: چگگونه مىتوان این حقيقت را برای اهل سنّت، تبيين نمود كه پس
 دست رخ داد؟
? ?
شما مىتوانيد با استناد به كتابهاى اهل سنّت، اين حقيقت را براى آنان تبيين نماييد؛ به عنوان مثال در كتابهاى آنان آمده است كه در جريان جنـگ صــفين، از آســمان خــون بــاريد و...
 ("... خونى تازه و خالص از آسمان باريدن گَرفت و بر روى دجــله
فرود آمد...).

در تاريخ طبرى (ج У، ص
خالص از آسمان باريد.

 گرفت، حاضر بوديم، و بارش خون تازه و خالص از آسمان را بــه چشم خود مشاهده نموديه.
در مورد امام حسين المّئِّ و عاشورا نيز اين دست حوادث در كتب

اهل سنّت، يافت مى شود چنانكه ابن عساكر ، در (شرح حال امام
حسين" ص

همين مطلب در كتابهاى ذيل نيز آمده است:

ص 9








## شبههافكنى هاى دشمنان اسلام در ميان شيعيان




 مذكور اشاره مىرود:
1- سخن گغتن سر امام حسين، سر بريده، معجزه بوده و معجزه تنها و تنها مخصوص بيامبرانانيإِّهُ است.

Y- حد يث (اظرف شيشهاى ام سلمه)، (1) پذ يرفتنى نيست.
 دشمنان، محلّ ترديد و انكار است.
F F- چرا ابو الفضل العباس هنگامى كه خود را به آب رساند از نوشيدن آن خوددارى نمود و حال آنكه در صورت نوشيدن آب، بهتر مىتوانست به نبرد با دشمن بیردازد؟!
 است.

7- اصحاب امام حسين عالِّيَّ در در مقايسه با برخى مؤمنان در دورههاى بعد، از ارزش و جايگاه كمترى برخوردار هستند. (اين در حالى است كه امام

اصحاب من، وجود ندارد).
 به شهادت در روز عاشورا را زير سؤال مىبرند و علم ايشان به بسيارى از مسائل و رويدادها را انكار مىكنند.
ديدگاه جنابعالى در مورد سخنان مذكور چحيست؟
در برابر اين سخنان و مبلّغان آن چه بايد كرد؟ و چگگونه مى توان پاسخ اين مسائل را براى عامّه مردم بيان نمود؟ خو اهشمندم در صورت امكان، تكك تكك شبهات فوق را به تفصيل پاسخ گو ييد.

ا. قارور رة أمّ سلمة.

بودن اين امر در مورد ائمهن هِ
ائمهن
اختيار امور جههان در دستان آنـان قـرار دارد بــه گَـونهاى كــه
مىتوانند به دلخواه خود در امور جهمان، تصرّف نموده، بـرخــى
امور را ايجاد و برخى ديگُر را از مـيان بـردارنــد؛ بــرخــوردارى

همين بس كه قرآن كريه، برخــور دارى از ولايت تكــوينى را بــه

دارند، به آيات ذيل دقّت كنيد:
(„قالَ الَّذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبَلْ أَنْ يَرْتَّةَ إِلَيْكَ
طَرْفُكَ"،، (1)
(" فَسَخَّرْنا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ * وَ الشَّياطِينَ




$$
\begin{aligned}
& \text { ديوها رادر غل و زنجير به زير فرمان او كشيديم. (سورهص آيات و وبالى ^٪) }
\end{aligned}
$$

بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِى بُــيُوتِكُمْه،." (1) در ايــن مـيـان آيــات ديعَى نيز و جود داردكه ولايت تصرّف در جهان طبيعت را براى برخى افراد، مورد تأييد قرار مىدهد.
حال كه قرآن كريم، داشتن ولايت تكوينى را براى افراد فوق، به
 تصريح قرآن (سوره رعد/FF) از علم كتاب برخوردار است ـبه طريق اولى از اين ولايت، بهره مىبرند.
 را به اثبات مىرساند و از جمله آنها مى توان به تصرّف ولايى در
تصوير شير و تبديل شدن آن به يكـ شير درنده واقعى اشــاره
نمود.
ما بىهيجج تأويل و تفسيرى، اين روايات را مى چذيريم چــراكــهـ
 بيمارىهاى لاعلاج، رفع دشـوارىهــا و... را بــه مَــنَصّه ظــهور گَذاشتهاند. مگَر نه اين استكه روح صدّ يقهكبرى پس از غسل و

گرفت؟



 مىدهم)؛؛ سوره آل عمران، بخشى از آيه 99.

عدم وجود دليل را علّت انكار آن قلمداد كنندكه در اينصورت
 حادثه مذكور را مطالعه نمايند. (كه مسلّمات تاريخ را را نــمى توان انكاركرد).

به اين ترتيب مشخص مى شودكه انكار حديث (ظرف شيشهداى
 طبيعت را خاطر نشان مىسازد و به همان دلايلى كــهـ در مــــور درد
 رخداد آن را انكاركرد.
 شده است بايد گَت: تأمّل در چگَونگَى شهادت ايشان، خود




 متواتر، كريه كردن براى امام حسين، دادهاند.
 بسيارى امور و حوادث، از جمله شهادت در ســرزمين كــربا را را

پیاسخَ گفتهام و اكنون برخى جوانب آن را بازگَ مىكنم:
اــعلم معصومين ناشى از شدّت ارتباط آنها با مبدأ وجود بوده و و
 جايگَاه علم خداوند هستند، علم آنها از علم خداوند
 با وجود اين عله، ارادهاى جز اراده خداوند متعال ندارند و اراداده خداوند، بر اراده آنان مسلّط است.



 رضايت ماست.
 حذر داشتندكه امام در پاسخ به آنان، حقيقت مـذكور را مــورد تأكيد قرار داد و فرمود: „خداوند مى خواهد كشــته شــدن مــرا ببينده() ${ }^{(r)}$ r- r- خداوند متعال به علم خود عمل نمىكند (r) چچراكه در غير اين

1. ا. (رضى الله رضانا أهل البيت)
Y. Y. (شاء الله أن يرانى قتـالها)

 خودشان نيز ثابت شود آنجه خـدا مىدانست بهـ هِه علّت درست بود.

صورت - به تصريح روايات ـ هيج پیيامبرى را مبعوث نـمىىرد،
كتابى نــمىفرستاد و بــه ارائــه اســتدلال بــراى بــندگان خــود
نمى پر داخت؛ از همين رو معصومين
از علم خداوند، اقتباس نمودهاند، به علم خود عمل نمىكنند. (و مثل مردم عادى يا اخبار ظاهرى كه مىشنوند تكليف خود را مشخص مىكنند چون علوم باطنى در بسيارى از موارد تكليف، نمى آورد).

نقش عقل در اعمال روز عاشورا
 نقش عقل بشر در اين كارها چيست؟

نقش عقل در اين مرحله، با دو هدف مشخص مىشود: اول؛ كار براى نگَاه داشتن ريشههاى عاشورا به عنوان يكى مناره فكرى نورانى در جههان؛ از اين رهگَذر كه اين امر جزء شـعائرى است كه به ما دستور احياى آن داده شده و فرمودهاند: (امر ما را زنده بداريد، خداى رحمت كند كسى راكه امــر و راه مــا را احـــيا

كند) (1)
دوم؛ بهرهگيرى از اين سالروز با استفاده از آنجֶه با اهداف امام

فردى و اجتماعى خود.

1. احيوا امرنا، رحم الهَ من احيى امرنا؛ الانتصار، ج 9، ص سr.

سال و محل تولد حضرت رقيه و همراهى ايشان با امام حسينَ سىهع: حضرت رقيه در چهه سالى و كجا متولد شــه است؟ آ آيـا حضور
 ?
 و DV
 است.

 رانده به خصوص در ساعات آخر عمر شريف آن حضرت، زمانى




 درباره اباعبدالله الحسين، براى وداع با اهل بيت و عيالش نداكر دند:
 اهل بيت من درود من بر شما باد).
 سعء: آيا اعتقاد به وجود مقدس حضرت رقيه، جزء باورها و و اعتقادات خاص شيعيان است و يا در منابع اهل سنت نيز مى توان مصادرى يافت كه گويا و معترف به وجود حضرت رقيه باشند؟

جهت استناد به اين منابع براى شيعه و سنى، لطفا به آنها اشاره بغرماييد. ج! ?
از منابع تشيع كه درباره حضر ت رقيه سخن كَفته اند مى توان به ارباب مقاتل و از منابع اهل سنت نيز مىتوان به منابع زير اشاره نمود:

عبدالوهاب فرزند احمد شافعى مصرى (متوفى در ســال QVr
 كفته است:

اين خانه، بقعهاى است در دمشق كه به وســيله آل پـيامبر
 علامه شيخ حافظ سليمان القندورى الحنفى (متوفى در ســال (Tヶq\& (يس نداكرد ای امكلثوم، و ای سكينه، و ای رقيه ،و ای عــاتكه، واى زينب، و ای اهل بيت من درود من بر شما باد). علامه حائرى در كتاب معالى السبطين مىنويسد:


فاطمه كبرى و رقيّه عليههنّ السّلام. (1) مادرش طبق نـقلها؛ امّ
اسـحاق و اُمّ جعفر قُضاعيّه يا شاه زنان بوده است. (r)

 از ماجراى شام، درباره اينكه ايشان پس از اينكه در خواب امام را ديد و
 808:
حضرت رقيه در واقعه كربلا، دختربچچهاى است كه به خاطر كمى سنش، كشته شدن پدرش را از او پنهان نمودند.

كتب تاريخى دربــاره كـيفيت شــهادتش ايــنگَونه گـفتهانــد:

مىىداشت و او نيز بسيار پدر را دوست مىداشت و در شــام بــه همراه اسيران بود؛ در فراق پدر شب و روزگَريه مــى كــرد بــه او مىگَفتند او در سفر است.

شبى پدر را در عالم رؤيا ديد زمانى كه از خواب بيدار شد بسيار بى تابى
هر چه اهل بيت

شد و آنها نيز بهگريه افتادند و بر سر و صورت زدند و بر سر خود

خاكى ريختند و موها را پر يشانكرده و صداى شيون و فرياد آنها بالا رفت. يز يد فر ياد و شيون آنها را شنيد وَكفت: چه خبر است؟ به او گَتند: دختر كوچكى حسين،
 كه لعين اين را شنيد، دستور داد: ا(سر پدرش را برايش ببريد و ور در مقابلش قرار دهيد تا آرام شود).






 دارند؟ّای چدر گَمشدههاى غر يب چچه كسى را دارند؟ ای پیدر بعد از توكه را دارم؟ بعد از تو من چه نايمد كاش من قربانى تو مى شدم.ای پدر اییاش قبل از اين كور بودم. ای پیر كاش جان مى دادم و محاسن به خون خضاب شده تو را
 كرد تا اينكه بيهوش شد.

 زمانى كه حضرت زينب او را تكان داد روح مطهرش، دنيا را ترى تـى


كرده بود. صداى شيون و زارى بلند شد. گَفته شده: اهل بـيت برايش زن غســاله ای آوردنـدكــه او را غســل دهــد. او وقــتى لباس هاى كودكى را در آورد گَفت من او را غسل نمىدهمه، زينب فرمود: چرا او را غسل نمىدهى؟؟ گَفت: مى تر سم بيمار باشد زيرا پهلوهاى او راكبود ديدم. زينب فرمود: به خدا سوگّند او بــيمار نيست وليكن اين ضربه تازيانههاى اهل كوفه است.

## 

سیء: آيا زيارت حضرت رقيه جزء زيارت مشاهد مشرفه به شمار آمدهو از اجر و ثواب برخوردار است؟ آيا توسل و تضرع به حضرت رقيه جائز و در مظان استجابت قرار دارد؟

حرم حضرت رقيه از آن و در دمشق قرار دارد. مسلمانان شيعه و سنى در زيارت حرم شريفش جديت كردهاند بهطورىكه اكنون در زمره مشاهد مشرفهاى قرار گَرفته كه مردم از هر گوشه و كنار دنيا به سوى او مى شتابند. بسيارى از مردم باكولهبارى از حوائج به قبر او پناه مى برند و اين يتيمه را شفيع و وسيله خود در درگاه خداوند قرار
 كرده و چهـ بسا بيمارانى كه شفا يــافتنـد و چـــه قــرض داران كــه قرضشان ادا گشته و چه بسا گَرفتارانى كه هم و غمشان بر طرف شده و چه بسا اندوه و سختى كه زائل گشته است.

دستههاى عزادارى در سالروز وفات ام البنين
سوع: نظر تان دربـاره دسـتههاى عـزادارى در سـالروز وفـات ام البـنين
چيست؟ آيا اين كار بدعت است؟


كسى كه گَفته اين كار بدعت است معناى بدعت را نمىدانــد؛ و سخن صحيح آن استكه اين كار يكى از امور راجــح و طــاعات

مستحب است.

مشروعيت دسته هاى عزادارى در روز وفات ام البنين
 بريايى دستههاى عزا در سالروز وفات ايشان مى شوند؛ نظر شما چیيست؟


براى عباس بن على، على اكبر ، حضرت زينب و شهداو قهرمانان
كربلا و... عزادارى مى شد.كسى كه چــنـين حـرفى را مـىىزند از
مردم عادى شيعه نيز نيست چه رسد به اين كه از علماى آنـهـا
باشد؛ همه مواردى كه بر استحباب عزادارى نسبت به اين افراد
دلالت دارد بدون هيـج تفاوتى، بر استحباب عزادارى براى ايـن
زن بزرگى معظم نيز دلالت مـىكند. مـن بــراى كســانى كــهـ ايـن
دستههاى عزادارى را بــرپا مــىكنند دعــا مــىكنم و از ايشــان
مى خواهم مرا دعا كنند.

آداب زيارت عاشورا
س اV: آداب زيارت عاشورا چجيست؟ آيا ابتدا بايد دو ركعت نماز زيارت
را به جا آورد و آنگاه زيارت را خواند يا آنكه شيوه ديعـرى را بـايد در
جبيش گرفت؟ زيارتنامه كمتر شناخته شدهاى هم وجود دارد ارد، آيا هر دو
زيارتنامه، نتيجهُ يكسانى دارند يا خير؟


 ستمكاران را لعنت مىكنمْ و يكـصد بار سلام و درود مى فرستم،

 علقمه را مى خوانم.

گمان من اين است كه با انجام اعمال مذكور، همه موارد وارده در روايات مختلف، رعايت مىشود.
زيارتنامه كمتر شناخته شدهاى كه به آن اشاره كــرديد، ارزش خاص خود را دارد امّا در مقايسه با زيارتنامه مشهور، از ارزش


كمترى برخــوردار است روايـاتى در دست است كـه فـضيلت
حيرت آور اين زيارتنامه مشهور را آشكار مىكند.
اميدوارم كه خداوند، ما و شما را توفيق دهد كه هــمه روزه و تــا
آخرين روز عمر خود، زيارت عاشورا را به جا آوريم.

لعنهاى زيارت عاشورا در اصل زيارت
س Wr: آيا لعن هاى زيارت عاشورا در اصل بوده يا بعد به آن اضافه شده


در اصل بوده است و زيارت عاشورا با همه خصوصياتش، ســند
معتبر دارد.

## منظور از چهار ملعون در زيارت عاشورا

س سّV: در زيارت عاشورا آمله است: (اخــدايـا، اوّلى، دوّمـى، سـوّمى و چهارمى را لعنت كن)" (1) اين چجهار ملعون چه كسانى هستند؟ ?
علما در تعيين مصاديق اين چهار تن، دچار اختلاف شدهانــد و نمىتوان به يقين، در مورد ديدگاههاى آنان اظــهار نـظر كــرد؛
 انسان هنگًام خواندن عبارت مذكور، همان افراد مورد نظر امام

ا. اللَّهُمَّمَالْعَنِ الأَوَّلَ و الثّانى و الثّالِلََّ و الرّابِعَ

ابن مرجانه همان عبيدالله بن زياد
 زياد است پس پرا ابن مرجانه به ابن زياد عطف شده است؟
ج:!

ابن مرجانه همان عبيدالله بن زياد است و عطف به واو به خاطر
 مىیگوييه: (حسين بن على، و ابن فاطمه)،، البته احتمال داردكه
عطف به واو، توهينى و براى بيان پستى پدر و مادر عــبيداللــه باشد چنانكه در زيارت مى خوانيم: "و عبيد الله بن زياد يعنى يانى ابن


قوى بودن سند زيارت عاشورا و عدم شك در آن


 صحيح هم باشد، ذكر لعن در آن ساختگى است، نظر جنابعالى چیيست ج:إم عِتـتا
سند زيارت عاشورا، آن قدر قوى است كه نمى توان به هيج روى،
آن را مورد تشكيك قرار داد و ذكر لعنت در آن هـهم، در مـتن
معتبر حديث، وجود دارد. (r)



# صحيح بودن متن و سند زيارت عاشورا 

 شيعه، كسىهت كه آن راضعيف بداند؟ ج:!
 محقّقى اين زيارت نامه معتبر راضـــيفيف قــلمدادكـــرده بــاشد، اينجانب بحمدالله پنجاه سال استكه هر ريا روز اين زيارت نامه را را مى خوانم و از خداوند متعال مى خواهم تا پايان عمر مرا از ايـن توفيق، محروم نكند.

ايجاد شبهه در زيارت عاشورا توسط برخى طلبهها
 همين رو ذكر لعنت و نفرين در زيارت عاشورار ار نمى يسندند، ديدگاه شما

چيست؟
سؤ ال ب) آيا مى توان حقوق شرعى، كفّاره و نذورات را به اين تشكيك كندکگان اختصاص داد؟ ?
الف: در قرآن و روايات معتبر و متواتر ، برخی گَروهها مور در لعـن



ד هيجحاه سند را زير سؤ ال نمىبردند بلكه تفسيرهايى براى اين وازهمها مىكردند.

دل داشته باشند.

مخالف باشند و ولايت آنها را ترك كنند.

بندند.
؟. لعن شراب فروش و حامل آن و نيز لعن كسى كه درخت انگَور
را به منظور تهيه شراب در زمين، غرس كند و يا بر سر سفرهاى
بنشيندكه در آن شراب باشد حتّى در صور تى كه از آن ننوشد.
(V مر مو زنا و ساير محرّمات مانند لعن كسى كه استمناكند.

اجازه شوهر، از خانه خارج شود.
9. لعن كسى كه برخى مكروهات را انجام دهد و نيز موارد ديگًرى

كه روايات مربوط به آن، قابل شمارش نيست.
ب: خير، اختصاص هيج يكـ از حقوق شــرعى بــه ايــنان جـــائز
نيست. زيرا كسى كه دين خود را از شبهات، حفظ نكند، چحگَونه
مى تواند از حقوق خداكه در اختيارش قرار مىگیيرد، پــاسدارى
كند؟!

آثار و ثواب صد بار لعن و سلام زيارت عاشورا
سN: آيا مىتوان به هنگام خواندن زيارت عاشو را، لعن و سلام را يك
بار ذكر كرد اما در پايان گفت: (صدبار) و عـبارت آن را بــدين صـورت

قرائت نمود كه: (اخخداوندا! نخستين ستمكار در حق محمّد و آل محمد و نيز آخرين پيرو آن ستمكار رالعنت كن. خدايا! لعنت كن آن گروهى راكه

 ?: تكرار صد باره لعن و سلام در زيارت عاشورا، آثار و ثوابى داردكه در قرائت مورد نظر شما يافت نمى شود.

استحباب زيارت عاشورا در غير عاشورا
س@V: آيا خواندن زيارت عاشورا در روزهايى غير از روز عاشورا، مثلا در ماه مبارك رمضان يا روز جمعه به قصد ورود يا رجاء مستحب است؟


زيارت عاشورا از احاديث قدسيه
س •^: آيا زيارت عاشورا حديث قدسى است يا نه؟
?:
 رسيده است، ولى همانگَونه كه حاجى نورى
زيارت از احاديث قُدسيه و از مُنشِئات حضر ت حق تـئى تعالى است.

 جميعاً مائةَ مَّةًّة.

تفسير جملهٔ »يا وارث آدم صفوة اللهه
 صَفْوَةِ اللهِ، السَّالامُ عَلَيكَ يا وارِّ


 ابراهيم
 حال آنكه خلقت وى پيش از آنان، صورت پذيرفته است؟ ج:
وراثت، گَاه به معناى انتقال و كاه به معناى هــمانندى است، بــه
 پر هيزگًارى وجود داشته بـاشد مــى گويند: وى وارث آن عــالم

 تفاوت موجود ميان دو وازه »اجسامه و »اجساده إما
س س (اصلوات خدا بر شما، روحها، اجساد، شاهد، غايب، ظاهر و بـاطن شـما




باد)(1)، مى خواهم تفاوت مـو جود مـيان دو وازه (ااجسـام)" و (اجســاد) را بدانم؛ آيا اين دو يكك معنا دارند يا اينكه معناى آنها متغاوت است؟


جسد هم براى دلالت بر مفهوم بدن بكار مىرود و هم براى دلالت
بر مفهوم ("خون).
جسم نيز هم وجود مادى را در بر مـىگيرد و هم و جــود نــورى و
مثالى، بنابر اين احتمال مىرودكه مراد از اجساد، خون و مراد از
اجسام، بدن باشد.

اين احتمال هم وجود دار دكه اجساد به معناى بــدنهاى مــادى
و اجسام به معناى اجسام نورى يا مثالى باشد، به هر حــال چـــه
احتمال نخست، صحيح باشد و چه احتمال دوم، قدر مسلّم آن
است كه هر دو معنا، شايستگَى سلام و تحيت را دارند.

ضَمَّنَ الأرضَ وَ مَن عَلَيها دَمَكَ و ثارَ كَ
سّN: ابن قولويه قمى در كتاب (اكامل الزيارات)" زيارتنامه ای را از قول

 خود قرار مىدهد كه: ${ }^{(Y)}$




مــعناى ايـن بــخش از زيــارت نـامه مـنـكور و بـه خـصوص عـبارت
 آيا معناى واحدى ندارند؟
?
به نظر مىرسدكه مراد از (ضَمَّنَّ) اين استكــه خــداونــد هــمه


ارزش مال خود را بر عــهده او گــذاشت، حــرف واو در عــبارت
"وَثأرِكَّ) عطف تفسيرى بوده و تنها براى توضيح مطلب، آورده
شده است.

ذكر سندى معتبر براى زيارت ناحيه
س M\&: آيا زيارت ناحيه از سند خاصى بهره مىبرد؟
آيا سند آن معتبر است؟
و در صورت عدم بـرخـوردارى از يكك سـند خـاص، آيـا مـضمون آن
صحيح و ثابت شده است؟


وازه زيارت ناحيه براى دو نوع زيارت به كار مىرود:


ا. ــ دم و ثأر هر دو به معنى خون مى ماشنـد
「. شخصى مال شخصى ديگر را تلف كرد و و به همين خاطر آن شخصى، جبران ارزش مال خود را بر عهـهه او كذاشت.

عاشورا و قيام امام حسينع،

بزرگَترين كتابهاى معتبر زيارت آمده و بى ترديد از زياراتـى
 ثبت شده است. هر چند برخى عبارات اين زيارت، مور انتقاد
 ترديدى وجود ندارد زيرا به تصريح صاحبكتاب (المزار الكبير)، اين زيارت از جمله زياراتى است كه امام عصر اسِيَّا آن را به يكى از نوّاب اربعه تعليم داده است.
「. ز. زيارت شهداى لربربلاكه آن هم از زيارت نامه هاى معتبر است تا
جايى كه برخى علماى رجال از اين زيارت نامه براى تأيـيـد نـــام

 تأييد آن مىدانند.

$$
\begin{aligned}
& \text { زيارت امام حسين اليُّ1ِ از جمله عوامل آمرزش گناه }
\end{aligned}
$$

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


عوامل آمرزش گَناه محسوب مىشود اما اين امر نه بــه صــورت
عليت تامّه، كه به صورت اقتضايى است و اين بدان معناست كه
تأثيرگذارى زيارت امام حسين اليُّهِ دِ در گرو تحقق شرايط و عدم
وجود موانع مىباشد؛ درست همانند آتش كــه ذاتاً ســوزانــنده
است اما تنها در صور تـى تأثيرگذارى خود را اعمال مــىكندكــهـ

شرايطى همحٌون نزديكـ شدن يك جسم خاص به آن، حــاصل شود و موانعى چون رطوبت و مانند آن در كار نباشد.

 ج:!
ترجيح زيارت نامهاى بر زيارت نامه ديگًر، بسيار دشوار مىنمايد اما بر اساس دلايل موجود، زيارت عاشورا را بهترين زيارت ناري دانستهاند. تأثير آن از حج مستحب، بيشتر است.

بر برى زيارت
 ج:?
رواياتى كه زيارت امام رضا مىدانند، علت آن را هم مــورد اشـاره قـرار دادهانــد و از آنـها
 زمانهاى گَذشته مى شودكه مردم به خاطر مسائل امنيتى، كمتر
 نداشتند.

براى اثبات اين موضوع، به روايت معتبرى از على بــن مـهزيار اشاره مىكنيم و آن اينكه: به امام جوادها
 الحسين


زيارت اباعبدالله مىروند اما جز خواص شيعه،كسى به زيـارت
پدرم نمیرود)( (!).

عبدالعظيم حسنى نيز در روايتى مـعتبر مـى كويد: (بــه امــام
 يا به زيارت پیر شما

 هستند اما زائران قبر پدرم در طوس اندك هستند) (Y).










ضابطه شرعى بر ايايى عزادارى
سى^ه: ضابطه شرعى بريايى عزادارى حسينى چيست؟

عزادارى؛ الف: نمايانگَر مظلوميت و در عين حال عظمت حركت
 باشد؛ ج: شامل هيجج فعل حرامى نشود، و مستلزم آن نيز نباشد.

توفيقى بودن عزادارى حسينى

است.)؟؟

اين حرفكه عزادارى جزء امور توقيفيه است، حـرفى اشـتـباه
 محبوبيت تعظيم عزادارى است، اما تطبيق عنوان عزادارى بــر مصاديق آن به مكلفين واگذار شده است.

## ريشه عزادارى بر امام حسين،

 آن را انجام دهيم يا صـرفا تـراوشـات عـاطفى و انـفعالى و تـحت تأثير
 stre?
يكى از فقها و محققين چجه نيكو فرموده استكه: اٍ جزع وتر يه در مصيبتها، هر قدر مصيبت بزرتى باشد، مكروه و ناپسند شمر ده



حسين،
و گر يبان چاكى زدن و صور ت خراش دادن بنا بر قــول مشـهـور
 "بر مثل حسين بايدكه گَريبان چاكى زد و به صــورت زد وتــونه خراشيد). و اذيت نفس و خونين كردن بدن بهويرّه از سوى بزركان و ارباب عزادارى مذمت شده است، اما امام مهدى(عج) در زيارت ناحيه مىفر مايد: (من صبح و عصر بر تو ندبه مىكنمو و به جاى اشكها
بر تو خون مىگر يمه|" (Y).



پيش از آن جدش امام زين العابدين، بود. با اين سخنان روشن مى شودكه همه شعائر حسينى ريشه
 تراوشات عاطفى نيستند.

## تطبيق آيهاى از قرآن با شعائر مبارك حسينى


تقوى القلوب) را بر شعائر مباركك حسينى مثل بر سر زدن و گـريه تـطبيق داد؟
?
شعائر الهى نشانههايى است كه خداوند براى اطاعتش قرار داده

نشانههاى الهیى است.
شعائر الهى از عناوين توقيفيه
س جף: بر فرض صحت تطبيق آيه (اتعظيم شعائر) بر شعائر حسينى، آيا اين آيه فقط بر شعائر حسينى كه مستقيماً در روايات بـه آن دسـتور داده
 در عرف شمرده مىشود اگرچهه در مورد آن شعائر نصّ مستقيم نباشد؟ و در يك كلام مختصر؛ آيا عنوان (شعائر اللّه) از عناوين توقيفيّه است يانهـ
$\rightarrow$


 همه گناهان مىباشد اگر چه گناهان خيلى زياد باشد. بعضى تعجب مى رونند كه چه طور ممكن است كه چند قطره اشك باعث بخشوده شدن گناهان
بزرگك باشد. اميدواريم كه توضيح بغرماييد.

اين جملات در مقام بيان مقتضى مانند آن كه؛ „آتش مى سوزاند" است. همانطورى كه اين جمله شـرائـطى دار د مــانند تــماس داشتن و نبود موانعى مانند رطوبت،كه باعدم شر ط و وجود مانع، سوزنده نيست.
 گَناهان است شرايطى دارد از قـبيل عــقايد حــقه و نــدامت از گَناهان گَششته و بنا داشتن بر مـر تكب نشــدن آن گَـناهان در زمانهاى آينده و اداى حق الناس و... .

جز س 94: معنى و مفهوم جزع و بيتابى چچيست؟ و T آيـا بـى تابى بـر مـصائب


جزع، آشكار كردن غم و ناراحتى است و مقابل جزع، صبر است.
معنى شايع جزع و بى تابى، در اصطلاح جزع بر مصيبت است و
در روايات نهى از بى تابى موقع مصيبتزدگى وارد شده است و

حديثى معتبر مى فرمايند: گر يه و بى تابى همه جا مكــروه است
مگَر بر حسين صلوات الله عليه.
در نصهاى صريح به گر يه و تباكى (حالت گريه پيدا گردن) براى

بدانجا رسيده است كه اشكى به انــدازه بــال مگَسـى را ســبـب
بخشش تمام گَناهان شمردهاند.

جائز نبودن خواندن روضه وهن آميز
سهף: آيا خواندن روضه ضعيف و وهن آميز، كه در كتب تاريخى و معتبر
وجود ندارد، با عنوان تسامح در ادله سنن جائز است؟


خواندن روضه وهن آميز جائز نيست بلاشك؛ اما ضعيف يـعنى
راوى آن قضيه موثق نباشد، بلى؛ به مقتضاى قاعده تَسامُح در
آدلّّهُ سُنَن مى توان خواند.

بر سر و صورت زدن در مجالس عزا
س سף: آيا بر (سر و صورت) زدن در مجالس عزای مر معصومين شرعاً
رُجحان و برترى دارد؟ دليل چیيست؟

ج:!
حرفى در اين نيست كه پايدار ماندن اسلامِ برخاسته از قــيام و نـهضضت رســول خــدا، فــطط بــا تـحمل مـصائب تــوسط ائـمه
 شعائرى كه شيعه به اقامه آنها مقيد مى باشد، چֶنانحֶه در هر نقطه جهان اين مجالس بركزار مىشود و شيعه در آن عزادارى كرده و بر سر و سينه مىزند، عمل جائزى است و آنگاهكه عنوان شعائر انر اسلامى بر آنها منطبق باشد رُجحان نيز پيدا میىند.

غلتيدن دركِل براى عزادارى
 امام حسين،

غلتيدن در كِلِ كار صحيحى نيست، اما مـختصرى بــه عــنوان عزادارى به پیشانى زدن مطلوب است.

ماليدنگل بر لباس يا پيشانى افرادى كه راضى نباشند
 چنانجه بعضى از عزاداران به دليل گلى شدن لباس يا يا به دليل ديگر ناراضى باشند، جائز است يا نه؟

سخنرانى و سوگوارى از افضل عبادات
سهף: آيا حذف سخنرانى و وعظ و اندرز از مجالس عزا ادارى، به خاطر
سوگوارى بيشتر جائز است؟


جمع بين هر دو از افضل عبادات است.

شنيدن روضهها از طريق سايتهاى اينترنتى

آنها روضهها و مجالس عزادارى امام حسين،
بدون ايـنكه زحـمت رفـتن بـه آن مـجالس را داشت؛ فـايده حضور در


مطلوب شارع مقدس، فقط شنيدن مجالس حسـينى نـيست،
بلكه مطلوب ديحر آن، اجتماع مردم است؛ و سخن امام رضا
كه فرمود:
"هر كس در مجلسى بنشيندكه در آن، امر (و خط و مرام ما) احيا
مى شود، دلش در روزى كه دل ها مى ميرند، نمىمير د) ( (1)؛
و سخن امام صادق،
"اين گَونه مجالس را دوست دارم، پپ امر ما را زنــده بــداريــد.
1.من جلس مجلسا يحيى فيه امرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب؛ امـلى صـدوق، ص

```
عاشورا و قيام امام حسينكا
                                \(11 \wedge\) 多
خداى رحمت كندكسى راكه امر و راه ما را احياكند)(")؛ بر ايـن
    مطلب دلالت مىكند.
نيز، بر كســى اهـميت اجـتماع در تـعظيم شــعائر حسـينى و
استحكام و نشان دادن نيروى آن پوشيده نيست؛ و خــواسـتـه
شارع در راستاى همين منافع است.
```


## تمسخر سخنرانان منبر حسينى

```
س ا + +: آيا ريشخند و تمسخر سخنران منبر حسينى و انتقاد شديد از آنها با اين بهانه كه عقول مردم را به سخره مىگيرند و فقط از خوابهــا حـرف مىزنند؛ جايز است؟ در حالى كه اين سخنان كذب و تهمت زدن به به آنها

\section*{طرح مباحث سياسى در عزادارىها}
```

س درباره مسائل سياسى سخن گفته شود؟

1. ان تلكى المجالس احبها، فاحيوا امرنا رحم الهُ من احـيى امـرنا؛ وسـائل الشــيـيع،، ج A،
ص •F.F.
```

هدف اساسى از مــنابر شــريف حسـينـى و هــيأتهاى مـعظم

و مصيبتهاى ايشان و تبيين ارزشها و اصول آنها مىباشد؛ در
نتيجهه اگر موضوع سياسى، ابعاد شرعى و ديــنى ــو نــه صــرفا
موضوع سياسى ـ داشته باشد در سايه موازين شرعى، پرداختن
به آن صحيح مىباشد در غير اين صورت خير.

بر دن كودكان به عزادارى و مجالس فاتحه
سץ + ا: آيا بردن اطفال به مـجالس تعزيه و عـزادارى يــا مـجالس فـاتحه رجحان دارد؟
?
بردن كودكان به آن مجالس نه تنها مانعى ندارد، بلكه خوب است
تاكودكى به حضور در چننين مجالسى عادت كــند، و از يكـ ســو
حس دينى و از سوى ديگر حس اجتماعى او رشد يابد.

پر داخت مبلغ گزاف به مداح
سع + + ا:گاهى ديده مىشود در بعضى مجالس جهت عزادارى ده شب اول
ماه محرم مداحى دعوت شده و مـبلغى حــدوداً يك الـى چـهـار مـيليون تومان به او پرداخت مى شود.
ضمناً بـعضى از مـداحـين قـبالا مـبلغ مـذكور را قـطعى مـىكنند و چـك مى گیرند. آيا پرداخت اين پيلها آ با وجود فقراى نيازمند و لزوم احتياجات اوليه اشكال شرعى دارد؟


ج:!
چنانجֶه اين وجه از پولهاى معين شده براى عزادارى نباشد و از
اموال شخصى خودشان باشد، اشكال شرعى ندارد و اگر ايـنـ
مبلغ رابه مداح ندهند وبه فقرا بدهند (كه معمولا چننين نيست)
كار خوبى است.

\section*{ثواب اطعام در مجالس عزادارى ائمهِ}
 راجح و ثواب است؟ و دليل رُجحان آن چيست؟
? :! ?

مصائب موجب تقويت دين و احياى شعائر دينى است.
از جمله اسباب زندهكردن، تشكيل مجالس براى اداى حق بزرگی
آنهاست و چحَّونگَى اين امر راههايیى داردكه يكى از نــمونههاى
بارز آن اطعام مىباشد. اين مسأله موجب نشر دين مىگردد.
پֶخت غذاى حسينيه در جاى ديگر و صرف آن در حسينيه
س \& + : آيا جائز است برنج حسينيه رابراى مراسم اربعين حسينى و يا مراسم
ديگر، به خارج از حسينيه برده و در جاى ديگر، آن را پـخت كنـند؟

مصرف در جاى ديگَر و براى جمعيت ديگَـر جــائز نــيست؛ ولى
 حسينيه جائز است.

معاوضه اموال حسينيه
سع + ا: T آيا جائز است كه برنج خارجى مـو جود حسـينيه بـا بـرنج ديگـر

معاوضه، و در حسينيه پپخت شود؟


معاوضه برنج خارجى با بر نج ديگًر و صــرف در حســينيه جــائز
است.

دادن مخارجىى كه به نام حسينيهگرفته شده به فقرا
س1+ (: آيا جائز است خحدمه به نام حسينيه، از چند نفر پول جمع كنند و
برنجى را براى حسينيه با آن پول بخرند و در حسينيه براى مراسم اعـياد و
 خارجى از حسينيه را بنمايند و آن برنج راگرفته، به خيريه و فقرا بدهند؟


آن پـــول جــمع شــده كــه بــا آن بـرنج خــريدند و صـرف در
حســـينيه شـــده است، چــيزى بــه ازاى آن حــق نــدارنــد و
درخواست مذكور بى مور د است و نمى شود از برنج حسينيه بــه
آن ها داد.

اذن خدمه و دستاندركاران حسينيه از متولى حسينيه
سعه (: آياكسى از خلدمه و دست اندركاران حسينيه مىتواند بدون اذن متولى، امناىحسينيه و هيئت مليره كه از نظر شرع و قانون رسمى هستند، در حسينيه فعاليتى، دخالتى و ياعملى انـجام دهــد، از نـظر شـرع مأذون است؟

\section*{تحو يل پول جمع آورى شده توسط خدمه به دفتر حسينيه}

س +1(!: آياكسى از خدمه و يا دست اندركاران حسينيه مىتو انــد تـحت عنوانى به نام حسينيه (تحت عنوان؛ آشـيزخـانه، خـدمه حسـينيه، خـيمه
 ومتوليان و امنا و هيئت مديره مخالف باشند؟


 شود.

\section*{?}

چنان چه پول جمع شده را تحويل دفتر حسينيه بدهند، اشكال ندارد، و اما خودشان بخواهند مصرف كنند، جائز نيست.

خرج داده شده توسط بانى به حسينيه و چگُونگى مصرف آن س I II: آيا جائز است اگر مـتبرعى بـراى يك رو روز خـاص در در حسينيه

 داشته باشد؟
 ديگرى در حسينيه نمايند!؟

در هر سه مورد سؤال، جواب منفى است و جائز نيست.

استفاده از وسايل خريدارى شده از پول عزاداران هيأت
 نفر از اعضاى هيئت به استفاده آن وسايل در جاهاى ديگر راضى نباشند، آيا مىتوان از آن وسايل در جاى ديگر استفاده كرد؟
?
چنان چه صاحبان پول در وقت پول دادن مقيدكنندكه در جاى
ديعَر از آن چيزهايى كه از اين پول خريدارى مىشود استفاده
نكنند، جائز نيست.

شيوه مداحى براى اهلبيت
 احاديثى در فضائل اهل بيت و مظلوميت آنها بخويم و از كتابهايى چجون منتهى الامال، نفس المهموم، بكاء الحسين، رياحين الشريعه و... استفاده كنم آيا اشكال دارد يا خير؟ در صورت عدم اشكال آيا بنده اجازه دارم يا خير؟


چنانحֶه غلو نباشد مطالبى كه در كتب مقاتل نوشته شده است اشكال ندارد، چون شنيدهام در ايام عزادارى و ذكــر مسصيبت
 است و به همين دليل بهتر است شما هم در هنگَام مداحى منابع

آن را براى مردم ذكر كنيد. و توضيح دهيدكه از كــتب و مــنابع
موثق و مجاز استفاده مىكنيد. مداحى منصب بزرگى و بسيار با فضيلتى مىباشد و شايسته استكه با مطالب غير مشروع و غير صحيح آن را نابود نكنيد.

\section*{بدعت دانستن شعائر حسينى توسط اشخاص منحرف}

س س l (! أ حكم شخصى كه گفتن يا على، و يا حسين را بدعت و غير جائز مىداند چيست؟ ? ?
چنين شخصى منحرف است و بايد تعلم نموده و خود را موافق با
مستحبات و واجبات كفائيه قرار دهد. (امّاكافر نيست).

تعزيه از بهترين عبادات سها ا: آيا تعزيه و اجراى آن درست است؟ 20:
تعزيه از بهترين عبادات است و مى توان كفت از عوامل بقاء دين


مسألهُ تشكّل مرد به زن در تعزيهخوانى
 حضرت زينب و نبات و زدن ساز و نقاره و امثال آنهاست جائز است؟ و شركت در آن چه حكمى دارد؟

ج:إمُتِّتما
تشكل مرد به زن اشكالى ندارد؛ ولى بايد مراعات مـقام رفــيع صد يقه صغرى زينب كبرى كونه اهانت به آنها نشود.

اهميت نماز در ظهر عاشورا

8
 خود را فداى دينكرد و براى اقامه نماز و احياء دين از جان خود و ياران با وفايش گَشت. بنابر اين نبايد در نماز كوتاهى كرد و لذا خود حضرت در حال جنگَ -كه اگر مـن و تــمام نــويسندگًان - بخواهيم ارزش و عظمت آن حال را بنويسيم؛ قادر نــيستيم جنگَ را رها نمود و اقامه نماز نمود لذا نماز مقدم است.

ارتباط روز عاشورا و توبه
 توبه است كه بسيار مورد تو جه قر آن بوده و در بســيارى از آيـات تكـرار شده است. آيا مهم ترين فرصتى كه براى ورود به باب توبه به انسان داده شده، ايام عاشورا است يا ماه رمضان؟
? ?

ماه توبه چنان چه در نصوص شر یف وارد شده، ماه رمضان است و محرّم ماه حزن، مصيبت و عزادارى سيد جوانان اهـل بـهشت


مىباشد؛ و بر كسى پوشيده نيست كــه اهــل بـيتهِ
 لذا بسيار خوب است كه انسان لحظات ماه عاشورا را ايسـتگًاه بازگشت به سوى خدا قرار دهد.

مسألهُ فروش پارچههای علم
س (ا: آيا جائز است پارچه و دستمالهايى راكه ايام محرّم بر سر عَـلَم مى.بندند به فروش برسانند و در عزادارى و تـعمير حسـينيه و يــا مسـجد مصرف نمايند؟
?
چنانچچه وقف آن كار به خصوص نشده باشد؛ اشكالى ندارد.

\section*{جزء شعائر محسوب شدن همه نوع عزادارى}
 عزادارى وگريه بر مصائب اهل بيت عزاداران در نحوه عمل به اين عبادت بز رگك مىفرماييد؟
?
همه نوع عزادارى از شعائر است مگر آنكه از محرمات داخل شود كه اساس را لكهدار مىكند وازآن بدتر جملات كفرآميز و عــدم رعايت مقامات عاليه ائمه هدى

س آ|: در اينجا يكك رسمى وجود دارد كه برخى از دينداران
مغازهها و بازارهاى تجارى خود را مىبندند و وظايف شـغلى
خود را در ايام شهادت معصومين
رسم از امور راجح است؟ علّت رُجحانش پی چیست؟
?

اين رسم رائج متشرعين است و هيج نهىاى در شرع در مورد
اين عمل وار د نشده است. لذا مطلوب بودن آن فهميده مىشود
مـــضاف بـــر آن، ايــن عــمل از مـصاديق زنــده كــردن مــقام


سّّ معبر دستجات عزادارى حسينى

باعث بسته شدن راه عبور مىشوند آيا سدّ معبر حسـاب مـى شود؟ البـته
كسانى كه از آن مسير عبور مىكنند اكثراً براى تماشاى عزا ادارى مى آيند.


اينگَونه سدّ معبر جائز و بىاشكال است.

مزدگرفتن بابت مداحى اهلبيت



جائز است.



سياه پوشيل دو عزاذارى ائمهd
سץץ (: باتو جه به اينكه پوشيلن لباس سياه مكـروه است بـغر ماييل: آيـا
ضرورت دارد در عزای ائمه بپوشيم؟

網 (2)
 مستحسن است، من خودم به پوشيدن سياه مقيدم؛ و در غير عزاداراى هم كراهت پوشيدن سياه معلوم نيست بلكه در زمان خاصى، زمان خلافت بنى عباس چون شعار آنان پوشيدن سياه بود نهلى شده است، فعلا هيجج اشكال ندارد.

جائز بودن پوشيلن لباس سياه

شر عاً رُ جححان و برترى دارد؟ دليل رُ جحانش چجست؟؟
store?
پوشيدن لباس سياه به خودى خود جائز است و اشكالى ندارد و در اين كه سياه پوشى از مصاديت زنده كردن امر ائمه شده و بــه نوعى بيان حزن به واسطه ظلم بر امام حسينغلِّيُّإِ است مطلبى است كه اشكالى در آن نيست. چون زنان فاطمى براى عزاى امام
 عزادارى كه به آن دستور داده شده، مىباشد و بين مــردم نــيز متعارف مـىباشد و عرف مر دم سياه پوشـى را مــصداق عــزادارى شمارند.

شما يل معصومين به عنوان تبرك در عزادارىها
سعזا: نظر جنابعالى در مورد شمايل معصومين كه در عزادارىها رائج است چیست؟
?
به عنوان تبرك به احتمال آن كه امام به اين صورت باشند اشكال ندارد، ولى نسبت دادن جزمى به آنهاكذب و حرام است.

بر پا داشتن مجلس سوگوارى با پول خمس نداده
سVף (: آيا با پول خمس نداده مى توان مجلس سوگوارى برپا داشت؟
?
حرام نيست، ولى با اين تصرف، خمس اداء نمى شود و در ذمـه
باقى مىماند، بايد پرداخت گردد.

وجوب حلال بودن مال در برپايی عزا

مصرف مىشود بايد مُخَمَّس باشد يعنى خمس آن پرداخت شده باشد؟


مالى كه تخميس نشده است صرف آن خلاف است.

گرفتن غذاى اضافى
 گونهاى كه غذا به ديگر عزاداران نرسد، جائز است؟

ع
خير جائز نيست، مگر با رضايت بانيان آن.
صداى بلندگوى مساجد



حضرت عالى در اين خصوص چیيست؟

 تعطيل شود بلكه بايد عزادارى باشد و رعايت حال مـر دم هــمـ بشود.

\section*{عرفى و عقلايى بودن احترام به اماكن مقدّسه}

س آسا: شخصى در كتابش نوشته: شيعيان يك محل بل به نام ((حسينيه)) به نام
 الزمان(عـج) و... درست مـىكنند و نـامش در زبـان اردو (امـام بـارگاه)
 ساختمان خرج مىنمايند و براى آن محل احترام قائلند ولو احكام مسام مسر


مى شوند و نيز در ايام عزاى آن محل ها را سياههوش مىكنتد.

 بخش شش: احكام مزادارى

تقدّس و احترام ندارد و همه اينها از بدعتهاست و مصرف كردن بـراى اين طور جاها جائز نيست.


 بيت ?
احترام اين اماكن يك امر عرفى عقلايى است. شما بـبينيد در تاريخ تمام اديان و عقلاء نسبت به محلى كه امر مــمانمى انــجام شده است و يا شخصيت مهمىى در آنجا زنـدتى كــرده، چــقدر اهميت قائلند.

مرثيه خواندن خانمها در مجالس زنانه

صورت دارد؟
ع!
مرثيه خوانى از عبادات بســيار بــا اهـميت است و بــايد حــــى
المقدور از امور غير شرعيه دور باشد البته خواندن خانمهرها با بدون
شنيدن اجانب و نامحرمان هـيـج اشكــالى نــدارد. ســينه زدن
خانمها نيز در مجلس خانمها هيجّ اشكالى ندارد.

شركت خانمها در ايام عادت در عزادارى سسזّا: شركت زنان در ايام عادت درعزادارى و نشستن در معابر و كو چهها به علت عدم جواز حضور در مسجد وبا عبا عبور و مرور افراد لاأبالى و و بـى وبند و بار چه حكمى دارد؟
?:! ?
چنانجه خود زنها رعايت موازين شرعيه را بــنمايند، اشكـال
ندارد.
چحگّنگى شركت زنان در عزادارى سيدالشهداء
 نمايند؟

زنها به مجامع روضه خوانى بروند و مكان آنها از مـرددها جـــدا
باشد و به بدن برهنه مردانِ سينه زن نگَاه نكنند.
صداى زنان مداح و سخنران
سىها:ا: در مجالس زنانه عزادارى؛ زنان مداحى و سخنرانـى مـى صداى آنها با بلندگو به گوش مردان رهگّذر مى رسد آيا آيا اين عمل جائز

است؟
? ?
چنانجه صداى آنها مو جب تهييج شهوت نشود اشكالى ندارد.

چحگونگى صرف نذورات در غير موارد تعيين شده
س غץا: تعداد زيادى از اهالى بدون خو اندن صيغه شرعى نذر، طبق معمول گفتهاند كه اگر مثلا فلان حـاجت مـن بـر آورده شـود، در راه حـضرت

 را خرج مىكنم؛ آيا خود اين شخص با در نظر گرفتن اهـميت مـوضوع، مى توانــد مـبالغ آن نــنرها را بـراى كـمكك بـه سـاختن مسـجد حـضرت
 متصديان امر تحويل دهد يا نه؟ ?
مبالغ آن نذورات را در غير موارد تعيين شده بـر آنههـا، جــائز
نيست صرف در ساختن مسجد نمود.

اضافه نذورات و هداياى مجلس صرف وجوه نيكك س سVا: باقيمانده نذورات يا هداياى مجلس امام حسين كرد؟


بايد در امور خير استفاده شود و بهتر است در شبيه به مصارف


دادنگوشت نذر و قربانى تا حد امكان به مسجد
سىّا: اگر كسى نذر كرده، هر سال ماه محرم قربانى بكشد و به مسجد معينى بدهد لكن حالا احساس مىكند متوليان مسجد گوشت هاى خر خرب

\[
1 \mathrm{HF}
\]

را به مردم نمىدهند حالا نذر كننده مىتواند گوشت قربانى را مـيان فـقرا
تقسيم كند؟


تاحد امكان بايد به مسجد بدهد؛ اگر ممكن نشد به فقرا بدهند.
مصرف پول هاى نذرى با توجه به قصد نذركننده

 در چهه مصرفى خرج شوند؟

مصرف اين پولها بسته به قصد نذر كننده است.
حاضر نشدن در مراسم عزادارى امام حسين إِّهِ س + \& أ: من نتوانستم روز عاشورابراى شركت در مر مراسم عزادارى اباعبدالها
 ? ?
بدون ترديد شركت در مراسم روز عاشورا از افضل مستحبات، و


 حسينيه يا هيأتهاى عزادارى تقديمكند.

تربت سيدالشهداء
س أf: أ: محل اخذذ تربت سيدالشهـاء (ارواحنا فداه) كـه بـراى اسـتشفاء جائز الأَكل است، حرمت تَنجيس دارد، سـجده بـر آن فضضيلت دارد و براى تبركك مولود و همراه ميت و مسافر و دفـع خـطر اسـتفاده مـىشود؛ كجاست؟

آيا شامل غبار روى ضريح مقدس مى شود؟ آيا خاكى كه از اطراف حرم
 تربت قبر مطهر را دارد؟ و اگر در اطراف قبر مطهر خاكى ريخته شود و جمع آورى شود آيا حكم تـربت دارد و صــق تـربت بـر آن مـىكند و احكام مطلق تربت بر آن جارى مىگردد؟؟ و رواياتى كه يكك ميل تا ده ميل
 تمام احكام تربت مى شود يا نه؟ مهر و تسبيح كربلا كه در بازار رايج است با علم به اينكه از كنار قبر مطهر نيست يا با شكك در آن، واجب الاحترام است؟ و احكام تربت سيدالشهداء را دارد يا نه؟ لطفاً احكام مزبور را بـه دليل كثرت ابتلا و احتياج مفصّال مرقوم فرمائيد. ?:ا
چند سؤال نمودهايدكه به تر تيب جواب داده مىشود: ا- تربتى كه خوردن آن براى استشفاء جائز است و مقيد است به آنكه زائد بر قدر نخود نباشد، آن است كه عرفاً اسْ از قبر و نزديكـ قبر باشد و تا هفتاد ذراع محتمل است؛ اما آنچچه در روايات بيان شده هفتاد ذراع، و دويست و چهل متر در دويست چهل متر و در بعضى كتب فقهاء: (روى اربعة فراسخ و روى ثمانيه) چــنـين


روايتى ديده نشده و آن رواياتى كه اشاره شد، همهاش ضعيف السند است به آنها جواز اكل ثابت نمى شودهـ
r- r- چنانجֶه آن خاكهاكم شود و خاكى ديگَرى بريزند بايد مدت زمانى بحَذرد
 حكم تربت ندارد.
 اطراف آن تا چهار ميل فضيلتى كه در روايات ذكر شده را دارد. F- ب- بقيه احكام غير لزومى مانند حكم مهر وتسبيح است.

روايات مختلف زيارت امام حسين


 خوردن، يا به زندان افتادن و يا... به چهه و وجهى مى
?:!
در صورت خطر بر نفس جائز نيست اما بقيه امور ، مانع از زيارت و مطلوبيت آن نيست.

زيارت امام حسين
 عرضى داشته باشد آيا جائز است به زيارت بروند؟

در صورت خطر عرضى جائز نيست و در صورت خطر مـالى يــا جانى غير از هلاكت نفس جائز است. و در صورت خطر هــلاكت

نفس جائز نيست.

عقد ازدواج در شبهاى شها
 و صفر مىتوان صيغه عـقد ازدواج را بــدون مـجلس و شـيرينى خـورى خواند؟


شرعاً جائز است.

برگزارى عروسى شيعه محبّ اهلبيت
سه كنند جائز است يا خير؟
اگر قصد بىاعتنايى كنند چطور؟؟


بكند. اگر كسى مر تكب شود لابد شيعه خالص نيست.

عطر زدن در ماه محرم
س \&\& ا: آيا عطر زدن يا زينت در ماه محرم حرام است؟

عاشورا و قيام امام حسين،
ع?
بى ترديد عزادارى در دهه اول محرم ـ بلكه در ماههاى محرم و صفر با هم ـ مطلوب است، و قطعا برخى زينتها بــا ايــن عــمل منافات دارد و انجام آن از طرف كسى كه ادعا مـىكند مـحـبت
 به حد حرمت نرسيده است، مگًر اين كه موجب هــتك حــرمت عزادارى شريف شود، يا بــا انگـــيزه تــمسخر مسصيبت عــظيم حسينى باشد، مانندكارى كه برخى از ناصبى ها انجام مى دهند.

\section*{روضهخوانى و مداحى با غنا و موسيقى}

س FV ا: آ آ رو ضه خوانى و مداحى با استفادهاز سبككهاو اسلو بههاو حتى
اشعار خوانندگان غربى و طاغوتى جائز است؟
ع!:

خواندن با غنا و موسيقى جائز نيست، بدون آن جائز است.
طبل زدن در عزاى سيدالشهداء
 نى زدن، جزء مو سيقى حساب مى شود؟ و در صورت ايجاد مزاحمت در

اوايل شب چه حكمى دارند؟


 اوايل شب را مزاحمت بداند.

ذكر اخلاقيات و فضائل اهلبيت عإِّهِّا توسط مداحان
سף\& أ: اشعار مداحان بايد در چه قالبى باشد؟ استفاده از اشعار سبك؟ و
 چون (انا عبد الحسين)، (انـاكـلب الحسـين)، (الا اله الا الزهـرا)" و...؛ چــه حكمى دارد؟



اجتنابكنند.

خلاف بودن استفاده از آلات موسيقى
 بعضاً طربانگیيز در دسته هاى عزادارى، شرعا جائز است يا خير؟


اينگَونه امور خلاف است و بايد جلوگَيرى نمود.

خواندن مداحى با غنا
س ا اه ا: آيا پول دادن به مرثيه سر ايانى كه در لابه لاى اشعار خود بعضى از
مطالب بىمدركك يا ضعيف السند را مطرح مىكنند يا با غـنا مـى خوانــنـد
صحيح است؟ و Tيا اصل عزادارى در اثر اين كار خلاف، حرام مىشود؟
?
غنا خواندن حرام است، ولى اصل عزادارى خوب است و حــرام
نمىشود.

روايات وارده بر استفاده از طبل و امثال آن در عزادارى س س اه: Tا Tا حديثى كه دلالت بر جواز استفاده از طبل و سنج و شييور در
 ج:إم صِّت
روايات زيادى درباره عزادارى آن حضرت وارد شــده است و از اين امور نهى نشده است و مقتضاى اطلاق روايات، موجب جواز
آن ها مىشود.

آيات وارد شده دالّ بر حرمت غنا
 درباره چرخاندن صدا در گلو كه بى اشكال باشد سراغ داريد؟ خبر واحد

كه مطابق با كلام خدا نباشد دليل صحت است

اگر مراد غنااست روايات متعددى در حرمت آن است. خبر واحد
اگر مخالف صر يح يا ظاهر قرآن نباشد، حجت است و لازم نيست
موافق باشد. به علاوه آياتى وارد شده كه دلالت بر حرمت غــنـا مىىند در كتاب فقه الصادق مفصل نوشتهام.

جائز نبودن آواز همراه با غنا و موسيقى
 اندوه ائمه و غيره جائز مىباشد؟


چنانجֶه آوازى، غنا و همراه موسيقى بــاشد، گــوش دادن جــائز
نيست و الاّ جائز است.

شرافت شغل مداحى
سهDا: بعضى از مداحان اهل بيت از عـبارتهاى (مـن مسـتم، از هـمه
خوشگلترى) استفاده مىكنند آيا اين الفاظ اهانت بـه سـاحت مـقدس



نيست. مداحـى شغل بسيار شريفى است و اجـر جــز زيل دارد و
حيف است كه اين عمل با اهانت به مقام اهل بيت
خلاف شرع شود.

ريشخنل و تمسخر شعائر حسينى
س عها: آيا ريشخند و تمسخر شعائر حسـينى، انتقاد شـديد و كـو چكـ شمردن كسى كه اين شعائر را زنده مىدارد و نيز كو چچكَ شمردن شـعائر حسينى جايز است؟


شكى نيست كه بقاى رسالت پيامبر اعـظمهِ

اقامه اين شعائر حسينى؛ بنابراين، تمسخر اين شعائر، به سخره
كَرفتن اسلام و رسالت پيامبرَ
 سV اهV نظر مباركك در مورد سينهزنى هاى ضربتى و زنجير زنى هاى ضربتى در محرم و صفر چیيست؟
? ?
همه آنها از شعائر مذهبى است و كار بسيار خوبى است ولى بايد رعايت نمودكه ضرر جانى منجر به تلف نفس نشود.

روشهاى نوپديد عزادارى بر معصومين،

در بريايى مصائب معصومين إِّهِّ را را اثبات كرد؟
?:
در اخبار ثوابهاى زيادى بيان شده براى كسى كه مصلحت امام
 مىنمايد.

ائمه شهيد شدهانــد و مـصائب را تــحمل كــردهانــد، نــيز امــام
 اهل بيتش اسير شدند چون كه ديدند طاغيان ظالم مى خواهند نور دين را خاموش سازند و واجببات را تعطيل نمايند. پس امــــام
 شدن امر به معروف و نههى از منكر را به انجام رسانيدكه عقلها مبهوت شدندو فـمهها حيران گَتنند.


توصيه شدهاست؟ و آن را به عنوان يك امر مستحبى مى شناسد؟
?:إمتصتما

به عنوان عزادارى بسيار توصيه شده است و از افضل مـقربات
است.

سينهزنى و زنجيرزنى منجر بهكبودى

گاهى جارى شدن خون مىشود جائز است؟


بلى جائز است.

ريا در سينهزدن مانند ريا در نماز
س اءا: آيا سينه زدن و زنجير زدن ريايى جائز است؟


همانند نماز ريايى است. (و نماز ريايیى باطل است)
حكم بر هنه شدن در عزادارىها

ظاهراً بعضى از آقايان مراجع عظام آر (حفظهم الله و ابقاهم) بر جـواز از ايـن
عمل فتوا دادهاند، سؤ الاتى در اين زمينه مطرح است:
الف. نفس اين عمل آيا مجوز شرعى دارد؟


ب: در صور تى كه در بعضى از مجالس به عينه ديده مـى شود بـعضى از افراد از اين فرصت سوء استفاده كرده و اعمال منافى عفت و لا شخصيت عزاداران (نگاه با لذت) انجام مىدهند، آيا جواز برهنه شـدن هم چنان باقى است؟ ?:
الف: خود عمل چحون يكى از مـصاديق عــزادارى است، حَسَــن
است؛ و قطع نظر از آن، فی نفسه هم جائز است.
 نمى شود. مثلاكسى اگر در اثناء نماز به زن نامحرم نگَاهكند،كارى خلاف شرع است ولى نماز صحيح است. توأم با مفسده شدن بر هنه شدن
سّזףا: آيا مجرد احتمال مفسده در برهنه شدن، دليل بر عدم جواز آن مى باشد يا انسان بايد طبق موازين شرعى به اين امر يقين پيدا كند؟ ج:إم
برهنه شدن خودش مفسده پـيدا نـمىكند، تــوأم بــا مـفـسده مى شود. به هر تقدير، آن امر توأم حرام است، نه بر هنه شدن؛ بـه علاوه مجرد احتمال، اثر ندارد.

بقاء دين بر پايهٔ بقاء شعائر مذهبى

برسر زدن، چه مىفرماييد؟


در مورد عزادارى امام حسين طإِّدِّ به نحو ســينه زدن، زنـجـير
زدن، بر سر و صورت زدن، همه اينها از شعائر مــذهبى است و
بسيار كار خوبى است. بقاء دين به بقاء اين شعائر بستگىى دارد و
لذا در همه زمان ها مانند زمان رضاخان پهلوى كه مى خواستند با

نمودند.

تأثير شعارهاى حسينى بر مردم
سهو (: تأثير شعارهايى مانند (يالثارات الحسين)"بر مسلمانان چيست؟ چون
عدهاى ادعا مىكنند اين شعارها بين شيعيان و اهل سنت كينه ايجاد مىكند
و مو جب پرورش روح خشونت در ميان آنها مىشود؟


شعارهاى حسينى اهداف مختلف دارد. يكــى از ايــن اهــداف،
برافروختن روحيه انقلابى در دل شيعيان نسبت به قاتلان امام

نواصب. و همه مسلمانان، شيعه و ســنى، از ايــن افـراد تـبـرى
مى جويند.
به همين دليل تنتها افرادى از اين شعارها مــىترسندكــه قــلب

شده است.

حكم عَلَمهاى مراسم عزادارى امام حسين عِّ
 استغاده مىشود و بعضى داراى نقش و نگارها هايى نيز هستند چیست
? ?
اشكالى ندارد.


تكاليف محوله به جوانان در راستاى شعائر حسينى
 دختران و پسران مؤمنين، رسيده است چه مسئوليت و تكـليفى بـر گـردن
(1).آنهاست؟ لطفاً نصايحى بفرماييد

جوانان عزيز سلام و رحمت و بركات خدا بر شما باد!
 محمد


آنكه اتفاق بيفتد محزون نمود!


 10.

جكَرهاى ما را زخمى نمود و اشكهاى ما را سرازير كرد و عزيزان ما رابه ذلّت نشانده،.




 مصيبت و غه وگر يه او بود و مىىفرمود: امروز همان روز كشــته

 حسين، پيامبر خدا همهكلامش وحى المهى محسوب مى شود - دربــارهاش فــرمود: حسين از من است و من از حسينم. خدا دوست داردكسى راكه حسين، إِّةٍ را را دوست بدارد.
 آتش انقلاب او را عليه هر تجاوزكر و مجرمى شعـى شعلهور مى سازد و اين، همان شعلهاى است كه در تـمام هــايههايايـى كــه ظــالمان و و كينهورزان ساخته بودند نفوذكر دو همان استك كـه محرك سقو امويين و پيروانشان شد.
 شكل هاى مختلف زنده نگَه داشتهاند موجب شده تـا آنـان در


 دشمنى كنند.
عداوتى كه هيجّ گاه به يكـ روش منحصر نبوده است تا آنجاكه حتى از زيارت قبر حسين، به قتل زائران او آلودند. در مقابل اين كردارها، روشــى پــيش روى مــاستكــه از ائـمه
 رعايتكرده وبر آن ممارست داشتداند، توجيه و تهييجج و تبيين نسبت به زنده نگَاه داشتن ياد عاشوراو غغم حسينى است تا تا آنجا



 مىفرمايند: „امر ما را زنده كنيد. خدا رحمت كندكسى كه امر امر ما اهل اهيتِ كه؛ هر عملى كه سهمى در زندهكردن ياد اين خاطره مصيبتبار داشته باشد. دوست داشتنى و مطلوب خواهد بود بهويزره اين كـد
 پيراسته از آميختگى باكار هاى مخالف امر الهى - باشد در پايان تأكيد مىكنم؛ بر همهٔ آزادكان، همانانى كه عاشقاند و
 كه كارشان را با شيوهاى انجام دهندكه يك عزادارى مــنسجمه، اثرگَذار و نفيس باشد. هر كس بخواهدگَريه كند، يا سياه بيوشد، يا بر سر و سينه بزند، يا اطعام كند، يا خطبه بخواند و عواطف را تحريك نمايد و يا هر عملى را انجام دهد كه آن عمل در مـورد
 مصائب واقع در آن داشته باشد، بداندكه اجر و پاداشش در نر نز د خداوند تبارك و تعالى آماده و محفوظ است.

 در مساجد ممنوع است. نظر حضر تعالى در مـورد ايـن قبيل دستورات

جیست؟
ج:
در جواباين سؤال لازم استكه اول به چند مطلب اشارهكرده و بعد نظرم را در اين مورد بيان كنم: () اسلام قائم شد به انـقلاب يِيامبر اسلامَ بود و استمرار اين قيام با شعائر حسينيه است كه شيعه مقيّد به اقامه آن مىباشد و هر كجا و هر زمان كه اين شعائر اقــامه شــد اسلام رونق پيداكرد و لذا استعمار كه از گَسترش اسلام و شيان

ناراحت بود از اول امر با اقامه اين شعائر مخالفت مى كرد دا


مردكَان دستوراتى داداند همانجا نــحوه عــرادارى بـراى امــام حسين، چاكى زدن پيراهن و خراشيدن صورت و خون جارى شــدن در

 حجت (ارواح من سواه بفداه) مىفرما مايند: (من بر امام مىكنم, اگر اشكم خشك شد خون گر يه مى كنمه" و نظير اين از

r (r) پيغمبر ( براى عمل به آنها بر تمام افراد است به قرآن و وروايات رجوع كنند و به غير آنها رجوع نشودو اين احكا نمى شود به چیيز ديگَر وكلام ديگَر در عمل و عقيده رجو رجوع نمود. ¢ (¢) در اعمال اجتماعى و فردى همه مسلمانان غير مجتهد موظف به تقليد از اعلم علماء هستند.

 شدن مردان در مساجد و سينه زدن از بـهترين مـي
 برگَزارى اينگَونه مجالس نبايد بانوان حضور داشته باشند. حال



 104 Sos

توصيه مىكنمكه اين خطاها را هـر چــه زودتـر اصــلاح كــنـند.

 بهترين نحو اقامه شده است و نيازى هم بــه صــدور بــخشنامه ندارد.

\section*{مخالفت با نمايش چهره حضرت ابوالفضلِّ}




 دارد كه احتمال مى رود با ايفاى نقش توسط يك هنرييشه ــكه در آينده در نقشهاى ديگرى نيز بازى خواهد كرد ــ ـاثرات سوئى در جامعه داشـي باشد؟

انسان مركب از جسم و روح است و تمام فضائل حسنه متعلق به روح است نه جسم بلكه جسم فرمانبر دار روح است و هرچحه او دستور دهد عمل مىكند. بنابراين شخصيت و عظمت افراد بــهـ

 احب الى منـى اياك آمر و اياك اثيب" و عقل جــوهر مــلكوتى

نورانى است كه خداى متعال او را از نور عظمت خــودش خــلق كرده است و تمام موجودات را از ظلمت عدم به واســطه او نــور وجود عنايت فرمود، و لذا پيغمبر
 انوار انبياءو اولياءالله خلق شدهاندو يكى از اولياء بزركت حضر ت ابوالفضل فيلم و نمايش و تصويرى ممكن نيست بتواند اندكى از مقام عالى آن حضرت را نشان دهد.


 تأثير منفى نيز در ذهن افراد بكَذارد.

بسم الله الرحمن الرحيم
خداوند در قر آن كريم مى فرمايد:

صدق الله العلى العظيم
جهان تشـيع در آستانه فـرارسـيدن روزى بـزرگك و يكـى از
ايامالله يعنى روز عاشورا، روز خون، شهادت و و جانفشانى در




إلى يوم القيمة فليبك الباكون).
هرجند شيعيان هر ساله اين روز را با بر بريايى مراســم عـز ادارى،
بزرگگ مىدارند، اما مطلبى كه اين روزه ها داغ و و سوز دل شا شيعيان
را دو چِندان مىكند، برخى ديدگاههاى انـحرافـى است كـهـ از از

مطرح مى شود و نسبت به فوايد و كـار آمــى شـى شـعائر حسـينى
ترديد ايجاد مىكنند. شايد اگر اين صداهــاى غـرض آلو ار از

درون مكتب تشيع نبود، درك و تحمل آن بـراى مـا آسـانتر


 تشيع را مسموم سازند.
سؤال اين است كـه دليـل ايـن كـينهنوز آىها نسـبت بــه شـعائر
 معارف دينى ـ همخحون جانفشانى در راه عقيده، برخـاستن در
 احياى ايـن شـعائر در دلهـاى مـؤمنان نـهادينه مـى شود، ايـن



 مىكند؟ چرا به جاى مبارزه با اين شعائر، همه تـوان و و تـلاش
 در اينجا با تمام وجود فرارسيدن سالروز اين مصيبت و فاجعه بزرگگ را به حضرت صاحب العصر و الزمان ـ روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ـو به شيعيان مخلص و ب با ايمان آن حضرت تسليت عرض مىكنم و به همين مناسبت، نكات زير را خطاب به مؤمنين يادآور مىشوم:
اول: به يكايك فرزندان مؤمن خويش در سراسر جهان تشيع

مىگويم: وظيفه شما در اين مرحله حساس تاريخى اين است كه همه تلاش خود رابراى احياى اين روز بزر رگك به كار بنديد


 تلاشها، كمترين كارى است كه براى خنتى كردن نيرنگك افراد



 إحياءُ لأمرنا، وخيرُ الناسِ بعدنا مَن ذاكـرَ أمـرَنا، ودعَـا إلى ذِكِرنَا).
حتى در نقل ديگرى كه مـعتبر تر نـيز مـىـباشد ايـن روايت بـا
 ومذاكر تكم إحياءَنا). به اعتقاد من، قلم از بيان معانى والاى آن ناتوان است.

بر اساس اين روايت روشـن مـىشود كـه صـرف حـضور در


 طريق تماشاى شـبكههاى مـختلف مـاهوارهاى و تـلويزيونى

زيرا روشن است كه همين حضور مؤمنان در مراسم و مجالس
عزادارى فريادى رسا، بر سر ستم و ستمگرانران به شمار مى مرود


 كار جهادى و بزرگك خويش را را ادامه بدهيد
 مى مورد.


 ضعيفالنفس و كوردل براى محو اين شعائر در ميان شما نفوذ

الهى قرار گيرد.

سوم: اكنون روى سخن من با خطيبان و واعظان منبر حسـينى است، از شما سخنوران دينى خواستارم تمام تلاش خلش خود را را در


تحكيم باور رهاى دينى به كار بگيريد.



اصالت مـنبر و كـار آمــى آن، بـى يايه بـودن ادعـاهاى افـراد

مغرض، مبنى بر ناتوانى و نا كار آمــدى مـنبر حسـينى در بـيـان معارف الهى رابر همگان آشكار نمائيد.


 نغمههاى لهوى و مو سيقى هاى طربآميز استفاده نكـنتد. از خداوند متعال مـى خواهـم مـنبر حضرت مجالس مباركك ايشان رابه واسطه مدّاحان متعهلد و مؤمن حفظ نمايد. چراكه اينان صداى رساى تشيع و زبان ناطق مكتب اهـ اهل
بيت مى باشند.

در پايان بار ديگر لازم مىدانم همه شيعيان در سراسر جهان رو را


 الهى و لطف حضرت ولى عصر (عج) موفّق و مؤيد باشند.
والسلام عليكم جميعاً و رحمة الله و بركاته
سيد محمد صادق حسينى روحانى
محرم

\section*{آشنايى با آثار}

حضرت آيتالله العظمىروحانى (داطظله)
معظمله از ابـتداى زنـدگى عـلمى خـويش در راسـتاى نشـر مــارفـ

 مى پر دازند و زمانى ديگر دست به قلم مىشوند و به تأليف كتب ماندكار
اسلامى مى پر دازند.

ايشان به محض ورود به به حوز و اسلامى، همزمان با تدريس درس خارج فقه و اصول در سنين جوانى، دست به تأليف دايرة المعارف فقه اسالامى مىززنند. كـتابى مـاندكار كــهـ

تعظيم و تمجيد در برابرش فرو مى آورند.

حضرت آيت الله الغظمى بروجردى (ره) دوبار كتاب (فقه الصادق) را همراه خود به جلسه تدريسشان مى آبرند و به عنوان سند از آن نقل قول و به آن استناد مىكند.
حضرت آيت الله العظمى خويى (ره) طى نامهايى مرقوم فرمودند كه: من كتاب (فقه الصادق) را شخصاً براى آيت اللهكاشف الغطاء برد بردم و گغتم: ببيند من چه خدمت بزرگى به عالم اسلام و فقاهت نمودهام و چنين عالم محققى را تربيت كردهام.

رييس دانشگاه الازهر (مهمترين و عالىترين مركز علمى اهل تسنن)
نيز طى نامهاى كتاب عظيم (افقه الصادق) را مى ستايد.

مهمترين منبع تدريس فقه و اصول تشيع است. يكى از دلايل مرجعيت و اعلميت ايشان، ناشى از اين تأليفات بـخصوص كـتاب گـرانسـنـك (فقع الصادق، است.

\section*{تاليفات}

اــفقه الصادق (به زبان عربى): دايرة المعارف كامل فقه تشـيع. ايـن كتاب عظيم و بز رگك كه به عنو ان يك منبع مرج جلد بارها در داخل و خارج كشور به چا چاپ هم اكنون در أ 1 جلد (با ذكر منابع و مصادر) منتشر شده است.
 مى باشد نزديك به ب . . سال مى گذرد و كتاب (فقه الصادق) كه به اعتقاد
 است؛ اولين و كامل ترين دايرة المعارف تمام ابواب فقه در دو دو سده اخير
 عنايت خاصه تمامى مراجع تقليد و بز ركان حوزهمهاى عـانـي كتاب در ميان علماء عامه (اهل تسنن) نيز شناخته شده و مور رد استناد است.
 اسالامشناسى) يكى از منابع مورد قبول و قابل استناد است.


صورت بحث استدلالى ارائه گرديده است. اين كتاب در 7 جلد مىباشد.
 است بر (مكاسب) شيخ انصارى (ره) كه به شيوهاى نو و ابتكارى تمامى موارد ارائه شده را بحثث و بررسى كردهاند.
¢ مسائل مستحدثه و ارائه مسائل جديد با ذا كر مسايل فقهى، روايى هستند. اين كتاب كه بارها وبارها در خارج و داخل كشور به چاپ شامل ارائه مسائل جديد، نو و مور در ابتلاى جامعه با ذا ذكر دلا فقهى، روايى و قر آنى مىباشد.

7-تعليق بر (عروة الوثقى") در r جلد (به زبان عربى)
 ^ـ رساله در لباس مشكوك (به زبان عربى) هـ رساله در قاعده لاضرر (به زبان عربى)
- اـالجبر و الاختيار (به زبان عربى) I 1 ـ رساله در قرعه (به زبان عربى) Y Y 「 مناسك الحج (به زبان عربى)
ஈا_المسائل المنتخبه (به زبان عربى)
 هاها_الاجتهاد و التقليد (به زبان عربى) 17-القواعد الثلاثه (به زبان عربى)


1＾ـ1（شرح مناسكك الحج والعمرة）（به زبان عربى）
19－（اججوبة المسائل الاعتقادية）（به زبان عربى）استغتائات الـات

（اله（توضيح المسائل）（به زبان فارسى و اردو）
Y「Y＿جبر و اختيار（به زبان فارسى）

 هז＿منتخب احكام（به زبان فارسى）

〒7－（ا／استفتائات قوه قضائيه و مؤسسه حقوقى وكالاى بين المل）＂（به زبان
فارسى）



كه تا كنون در V جلد به صورت سؤ ال و جواب ارائه شده است．
 پاسخ هاى مسائل شرعى مى باشد كه در＾ا جلد تهيه شده و هر هر جلد شامل آ ．．．سؤ ال و جواب است．كه تا كنون 「 ج جلد（التقليد والعقائد－الطهارة） آن به چֶاپ رسيده است．
．
اب－اجوبة المسائل（فى الفكر والعقيدة والتاريخ والاخلاق）
YY－راه سعادت

\title{
معرفى سا يتهاى دفتر \\ حضرت آيت الله العظمى روحانى(مد ظله العالى)
}

ا. سايت فارسى معظمله:

فردى كه براى اولين بار است منتشر مىشود - توسط بخش فر هنگیى دفتر

آدرس www.rohani.ir مراجعه نماييد.
در اين سايت بر زندگىنامه علمى و مبارزات سياسى ايشـان بـه طـور

دوران مبارزات ضد رزيم ستمشاهى نيز براى اطالع محققان و جلوگيرى از تحريف تاريخ! قرار داده شده است.



 العظمى خوئى(ره) آن هم در حالى كه سن ايشان تنها أ الـ سال بوده است، اشارهكرد.

كه تا كنون 「V عنوان آن منتشر شده است - نيز در بخش انتشارات سايت، فراهم گشته است.

「．بايگاه اطلاعرسانى مجموعه آثار（ كتابخانه ديجيتال）： پايگاه اطلاعرسانى مجموعه آثار حضرت آيت الله العظمى روحانى （مـــدظله العـــالى）（در قـــالب كـــابنخانه ديـجـيتال）و بــه آدرس www．rohanibooks．com مجموعه فقهى كمنظير（افقه الصادق）با امكان جستجوى قوى و ويشر فته در سايت قرار داده شده و به تدريج ساير كتب فقهى و اصولى اصـلى ايشان نيز در اين سايت آورده خواهد شد．در طراحى اين پايگاه از قابليتهای ماري
 شبكه كه حتى در نرمافزارها قابل دستيابى نبوده، استفاده شده است．
「．سا سايتهاى دفتر استفتائات به زبانهانـاى عربى و فارسى：
نسخه جديد سايتهاى دفـتر استفتائات حضرت آيت آيت الله العظمى

 شده است．از جمله نكات مهم لحاظ شــده در سـايت، بـخش سـؤ الات مر تبط هست كه در انتهاى هر سؤ ال شرعى و اعتقادى قرار داده شده است تا مخاطب امكان دسترسى آسانترى نسبت به سؤ الات مور در نـياز خـود

 استفتائات مو جود در آن اضافه مـى شـود．آدرس سـايت فـارسى دفـتر استفتائات www．istefta．net آدرس سايت عربى دفتر：www．istefta．com مى．```

