بیعت شناسی [[1]](#footnote-1)\*

يکي از کارهاي ويژه روز نهم ربيع‌الاول، بيعت کردن با حضرت مهدي است. واژه «بيعت» واژه‌اي عربي است از ريشه «بيع» به معناي خريد و فروش؛ اما بيعت کردن به معناي اين است که دو طرف خريد و فروش، به نشانه تمام شدن معامله و تسليم، کف دست راست خود را بر هم مي‌زنند.

وقتي شخصي با کسي بيعت مي‌کند، به اين وسيله، فرمانبرداري خود از آن شخص و سرسپردگي در برابر امر و سلطه او را نشان مي‌دهد؛ همچنين حاضر مي‏شود تا پاي فدا کردن جان و مال و فرزند، در راه اطاعتِ او بايستد.

قرائن نشان مي‏دهد که بيعت از نوآوري‏هاي مسلمانان نيست؛ بلکه سنتي بوده که پيش از اسلام هم در ميان عرب رواج داشت؛ به همين دليل در آغاز اسلام - که طايفه «اوس و خزرج» در ايام حج از مدينه به مکه آمدند و با پيامبر اسلام در عقبه بيعت کردند - برخورد آنها با مسئله بيعت، آشنا بود؛ بعد از آن نيز پيغمبر گرامي اسلام در فرصت‏هاي مختلف با مسلمانان تجديد بيعت کرد؛ اما مگر اطاعت از پيامبر اسلام و امامان معصوم که از سوي خداوند منصوب مي‌شوند نيازمند بيعت گرفتن است که چنين امري متداول و عادي بوده است؟ جواب منفي است؛ يعني اطاعت کردن نيازمند بيعت گرفتن نيست؛ بلکه واجب است همه مسلمانان فرمان‌هاي امام و پيشواي برگزيده خدا را بي چون و چرا اجرا کنند و حتي اگر بيعت هم نکرده باشند موظفند که مطيع باشند.

خب اگر چنین است، پس چرا پيامبر اسلام از ياران خويش بيعت گرفت؟

پاسخ اين است که: اين بيعت‏ها يک نوع تأکيد بر وفاداري بوده که در مواقع خاصي صورت مي‏گرفته است؛ به خصوص براي مقابله با بحران‏ها و حوادث سخت از آن استفاده مي‏شد تا در سايه آن، روح تازه‏اي در کالبد افراد دميده شود.

البته همين امر در هنگامه ظهور، در بيعت با حضرت مهدي هم خواهد بود، که جنبه تأکيد بر وفاداري دارد. يکي از کارهاي نخست حضرت مهدي در هنگام ظهور، بيعت گرفتن از ياران است. جالب است بدانيم که اين بيعت در مسجدالحرام و بين رکن و مقام صورت مي‏گيرد. همچنين در روايات فراواني نقل شده که اولين بيعت‌کننده با حضرت مهدي، جبرئيل، فرشته مقرب الهي است؛ چنانکه امام باقر در ضمن روايتي مي‏فرمايد: «... پس نخستين کسي که با او بيعت کند، جبرئيل است؛ سپس آن 313 نفر [بيعت مي‏کنند]...».

اما آنچه از بيعت به ذهن مي‌رسد آن است که بايد امامي در جمع حاضر باشد تا ما بتوانيم با ايشان بيعت کنيم؛ ولي در اين شرايطي که امام از نظرها غايب است، چطور بيعت معنا پيدا مي‌کند؟ اگر در معناي بيعت دقت کنيم، در مي‌يابيم که همين حالا هم بيعت با امام زمان معنا دارد؛ مگر نه اين است که در بيعت بايد بر وفاداري با شخص بيعت ‌شونده تأکيد کنيم و اين پيام را به او بدهيم که مطيع امر شما هستيم و سعي مي‌کنيم رضايت شما را تأمين کنيم؟ همه اين موارد در اين زمانه غيبت هم عملي است.

مي‌توانيم بيعت کنيم که يکي از کارهاي زشتمان را ترک کنيم و يا يک کار مثبتي را انجام دهيم و به همين شکل مي‌توانيم درباره هزاران کار ديگر با امام زمان بيعت کنيم که در جهت آنها تلاش کنيم؛ پس بياييم يکبار ديگر با امام زمانمان تجديد بيعت و اظهار وفاداري کنيم، باشد که از ياران واقعي ايشان باشيم و چه خوب است که اين بيعت را همه ساله در روز نهم ربيع تجديد و اين امر را به سنتي مستمر تبديل کنيم.

1. \*. حجت الاسلام خدامراد سلیمیان. [↑](#footnote-ref-1)