همیشه هجرت پیامبر اکرم(ص) در گسترش اسلام و نشر احکام قرآن

جمشید صدري

استادیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

ندا کعبه

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تمدن و ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

تاریخ دریافت: 1390/10/27، تاریخ تدوین: 1391/3/2

چکیده

هجرت در تاریخ اسلام جایگاه و اهمیت ویژه‌ای دارد و در آیات متعددی از قرآن کریم به عنوان روشی برای توسعه و گسترش اسلام و خارج نشدن از سلطهٔ فلسفه و مستکبران مطرح شده است. پیامبر خدا(ص) نیز آگاه که آزار و تشکای مشترکان در مکه بنا به خود رسید، از آین روش استفاده کرد و با بهره‌گیری از هجرت به عنوان یک تکنیک، دانشوری فعالیتی و مبارزه خود را گسترش داد و به‌دسته‌ی کشاند. پایدار که دعوت از قریشیان حرم و سیزده سال طول کشید، ولی سراغ‌گذار پیامبر(ص) به این تنها دسترسی که برای پشتیبانی از دعوت خود با یاد کسانی جز قریشیان را به‌دست گذاشته، در همین زمان مردم یهودی که پاسخ نیازهای خود را در جوامع پیامبر و دعوت او بافتند، اما را به‌دست دعوت کردند و شهبانو را بی‌سمان "مینیتالیست" نامیدند. هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدينه مبداً تحول بزرگی در پیشرفت اسلام و بالندگی و رشد اجتماعی، سياسی و فرهنگى مسلمانان پدیده.

*. E-mail: Sadri_jamshid@yahoo.com
واژگان کلیدی: هجرت، هجرت درونی، هجرت تبعیضی، مهاجرت، ادیان ابراهیمی.

مقدمه

واژه "هجرت":

دوری گزیدن از وطن، کوچ کردن از وطن خود و به چاپ دیگر رفتن، رفتار از شهری به شهر دیگر و در آنجا وطن کردن (عجیب کد 1364) بنابراین "مهاجر" کسی است که از محدودی طاغوت و انتظار خارج می‌شود تا نبوده معابری تریب و عبادت خود را مناسب با شرایط و آمرار خود ترتیب دهد: "کسی که از موطئ خود به چایه نقل مکان کرده باشد; کسی که از مکه هراره پیمیش به مکسیه هجرت کرده" (معین کد 1382، ج. 2: 186).

۱- "هجرت" در اصطلاح:

خارج گذن از سرزمین کن به سوی سرزمین ایمان باست (اراغی اصفهانی، کد 1386: 355). سببی از پیامران، در طول عمر خود برای ایاد ساخت حوضه، اقدام به هجرت کرده‌اند. در حقیقت، رهبران الهی، هنگامی که رسالت خویش را در یک نقطه به انسداد می‌رسانند و یا محیط یا آماده برای گسترش دوخت حوضه نمی‌دهند، برای اینکه رسالت آنها متأثر نگردد، دست به مهاجرت می‌زندند و ایین مهاجرت‌ها سرچشمهی برکات فرآیندی در طول تاریخ ادیان است انتادا که تاریخ اسلام از نظر ظاهر پر مهاجرت پیامبر اکرم (ص) دور می‌زند. هجرت، اسلام را از شکل‌گیری‌های بیشتری آورده و به صورت جهانی قرار داده و صدا مسلمین را به گوش جهانیان رسانید.
تقد بلاغی نصر در بخشی از ترجومه‌های قدیم و جدید ترآن / سیمین ولیو، طاهره تیزغم 125

یک شب هجرت پیامبر (ص) از مکّه به میمه از مهم ترین حوادث عصر نبویت است.

این اهمیت بدان روی است که هم مبدأ تاریخ اسلام از آن زمان آغاز می‌گردد و هم در
یک آن اولین حکومت اسلامی پا به عرصه وی را آغاز می‌گذارد. در حقیقت، دین می‌باشد اسلام
از آن به بعد تنوع نه حکمت اصولی و دین‌آمیزی خود را آغاز کرد و اسلام در جزیره العرب
و هم در خارج از آن حاکمیت پیدا کرد.

پیامبر (ص) سپرده سال در مکه اصول اسلام را عرضه داشت، اما به دلیلی شرایط
لازم برای استقرار حکومت اسلامی طی آن سالانه در مکه فراهم نشد. شاید بیش از همه,
موقعیت سیاسی مکه، مبتنی بر نظام طایفه‌ای و قبیله‌ای، موجبات «هجرت» را فراهم
آورد. در چنین ظروفی، مناصب سیاسی نه بر اساس لیاقت و درایت، بلکه بر پایه سنّت و
موراثگذشته تقسیم می‌شد و به همین سبب، استعدادهای دخشنده فرزند ظهور
نداشتند. موقعیت چفرافیایی مکه، نیز عاملی دیگر بود که این منطقه را برای استقرار
نخستین حاکمیت اسلامی نامناسب جلوه می‌داد؛ زیرا مکّه اگرچه در مقایسه با سراسر
عربستان آن روزگار شهر محصور می‌شد، ولی در واقع مجموعه‌ای فائق‌تر انسجام بود.

مکه، به عنوان واحده و حکومتی آن، در نوعی آرامش متمکّن به روایت خاصی,
ناشی از مراسم جاهلی، روزگار می‌گذارند و در دفاع از رسماً خود متحد بودند. از
سوی دیگر، از نظر جنبه‌ای اجتماعی نیز دو شهر مکه و مدینه با هم نفاوت‌هایی آشکار
داشتند. هرچه مردم مکه تاجیری‌شده و عادی‌شده بودند، مدینیان کشاورزانی سخت کوش
به شمار می‌آمدند و در پراکنده‌ترها مقاومت می‌کردند.

مجموعه این عوامل، عزم پیامبر (ص) را به هجرت رسانه کرد. البته دستورهای مؤکّد
دینی هم مشوق مسلمانان به هجرت بود. سفر پیامبر (ص) برای ارزیابی مردم طایفه,
نخستین اقدام حضرت بیای برآورده امکانات موجود در شهر جهان بود. اما برخورد طایفه
ها با رسول گرامی اسلام ایشان را از تشویق مسلمان برای رفت به طایف پا بازداشت. در
این میان، شرایط خاص حاکم بر مدت‌های میان در قبیله‌ای اوس و خزر و پیشینه تصدیق
اهالی آنجا موجب شد تا پیامبر (ص) یزد به‌عنی مسلمانان را راهی مدینه کند.

اهمیت هجرت در قرآن کریم

هجرت در بیان قرآن کریم: کوچ کردن از موطن خود که دارالکفر بوده، به جایگاه امنی
است که دینداری در آن مسر پاشید: «وَقَالَ إِنَّ ذَهَبَتُ إِلَيْ رَبِّي سَتَنَذِهنَّ» (صافات/99)
ابراهیم عليه السلام گفت: من به سوی خدا خویش هجمه‌گان که او مرا به راه صبح
هدایت خواهد کرد». این سخن موضوع بود که وی به اتفاق خانواده‌اش از عراق به شام
هجرت کرد» (حسینی دشتی، تاریخ: 1385). (۱۹۹۰).

قرآن کریم آن کسانی را که به منظور نجات دین خود از خانه و کاشانه آواره
گشتند. مکرر مورد ستماش قرار داده است و آنها را مسلمانان راستین و دارای مقام
ارجمند بر شمرده و در آبیات مسلمانان را اکدا به این امر تشویق کرده است: «وَتَمَّنَّى
یَهُاجِرَۢۢ‌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بَدْ فِی الْأَرْضِ مَرَاغَمًا كَثِیْرًا وَ سَعَةً...» (کسی که در راه خدا هجرت
کند، جاهای امن ندارد و گسترش‌های در زمین می‌پاید...» (نساء/۱۰۰) و از سویی
کسانی را که اسلام آورده و در بلاد کثرت پایک مانده و هجرت نمودند. مورد نگاهش
و توییب قرار داده است: «وَالَّذِینَ آمَّنُوا وَلَمْ يَهْجُرُوا مَا كُنَّ وَلَدُونَ مِنۢ وَلَدِهِنَّ هُمۢ ۣۢ وَتَمَّنَّى
یَهُاجِرُوا...» و آنها که اعمال آورند و مهاجرت نکرده، هیچ گونه ولایت [دوسنی و

قرآن کریم در پاسخ کسانی که عذر آلودگی خویش را به گناه زندگی در محیط
نامال می‌آورند. می‌فرماید: «قَالَوۢا أَلَمْ تَنَّكَّنۢ فِی الْأَرْضِ اللَّهۢ وَسَعَةً ۜتَهۢجِرُواۢ فِیۢهَا...» (گفتمد: 
مگر زمین خدا فراغ به که هجرت کنید...» (نساء/۹۷).
تقد بلاغی قصر در برخی از ترجمه‌های قدیم و جدید قرآن / سیمین ولیو، طاهره تیموری

مطالب آیات قرآن کریم هیچ فردی در یک وضعیت اجتماعی طالب‌اند یا روابط سیاسی، اقتصادی و اخلاقی آن بر مبنای ستم به حقوق عمومی استوار شده است، همچنین مساعدت ندارند و نمی‌توانند به بهانه استعفا در آن جامعه حضور یافتند. همین مضمون در بیان امام صادق (ع) در تفسیر آیه‌ای به عنوان «آن دیگرانی که آن‌ها را از آن‌ها انتظار و امید به آن‌ها دارند» (عکبوت/56) چنین نقل شده است: «خانه و سرزمینی که در آن معصیت خدارو. دشمن می‌شود، جای ماندن نیست» (طبری، 1380: 241).

خداوند در قرآن می‌فرماید: «و هر چیزی که به عنوان مهاجرت به سوی خدا و پیامبر از خانه خود بیرون رود، سپس مرگش فرآور، پاداش او بر خداست، و خداوند آمرزند و مهربان است» (نساء/100).

اسلام با صراحت دستور می‌دهد که اگر در محیطی به خاطر عواملی تنوانستید آنچه وظیفه دارد انجام دهید، به محیط و منطقه‌ای امن دوگری هجره نمایید. علی‌الله این دستور روش است؛ زیرا اسلام جنبهی منطقه‌ای ندارد و واپسین و محض و مکان و محیط معنوی نیست و به این ترتیب علاقه‌های افراطی به محیط توند و زادگان، و دیگر علایق مختلف از نظر اسلام نمی‌تواند مانع از هجرت مسلمان باشد. لذا می‌بینیم در صدر اسلام همه این علاقه‌ها به خاطر حنفی و پیشرفت اسلام بردید، شد (رک: مکارم شیرازی، بی‌تای: 89).

همچنین در آیه‌ای به عنوان «آن دیگرانی که آن‌ها را از آن‌ها انتظار و امید به آن‌ها دارند» (عکبوت/56) می‌فرماید: «اگر امر دینداری برای یک مشکل شد و تنوانستند در وطن
واجبات دینی را اقامه کنند، از وطن چشم پوشیده، مهاجرت نمایند» (علاقه طبیعتی).

(پی/تا: ۱۲۱۶).

انواع هجرت

جامعه شناسان اسلامی در فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی هنوز هجرت تفکیکی و تعريف
در کننده و هجرت یک کله هجرت بی‌پایگشته نیز نامیده می‌شود. زمانی صورت می‌گیرد که مؤمنین در یک جامعه
رای انتخابی زندگی کنند و قادر نباشند آن را تغییر دهند و به ایام به آن نیز هیچ گونه
سودی جز اسارت مجدد و غرفه‌باز یاد ندارد. بنابراین هنگام خود مؤمنین در جامعه
آن جامعه و را ترک کنند. مصداق بارز چنین هجرتی اصحاب کهف هستند. آنان جوانمردانی
بودند که برای حفظ دین خود و گربه از جامعه دقيقان از آنجا هجرت کرده‌اند و به
غاری پناه برندند.

جرت نوع دوم، هجرت است که در آن مهاجران ضمن مبارزه با نظام ظالم حاکم بر
جامعه، در صورت عدم توقف در ناپدیدی نظام شمرده توانسته به هجرت می‌گردد و بعد از
هرت با نیروی کارآمد و با قدرت باز می‌گردد و نظام فاسد را ساقط می‌کنند که مطابق
آمیزه‌ای است. هجرت پیامبر اکرم (ص) است.

جرت نوع سوم، هجرت علمی است که این هجرت نیز دارای دو جنبه است: یک‌نفری
او لکسی برای تحقیق علم می‌رود که خواهد بود و گونه افراد برتری و علوم نخستی
می‌دهد و آنها ضمن یکدیگر آگاهی و خواهد داشت به خدمت خلق و دین خدا
می‌پردازند. قسم دوم این نوع هجرت نیز برای مشاهداتی سروشات جوامع گذشته‌ای تاریخ
است. خواهند می‌گفتند: در زمین تحقیق کنند و ملاحظه کنند کسانی که آیات الهی را

تقد بلاغی قصر در برخی از ترجومه‌های قدیم و جدید قرآن / سیمین ولیوی. ظاهره، تیزغم ۱۲۹

تکذیب کردن، به چه سرتنشی دچار شدند و چگونه عذاب الهی طومار آنها را در هم پچید.

هرچه نوع چهارم، هجرت تبلیغی است. در این نوع هجرت کسی که به اسلام و ارزش‌ها و آرام‌های آن ايمان آورده، یا هر یک هجرت به اقتضاء نفوذ جهان به تبلیغ و ترویج ارزش‌های اسلامی به‌دازه.

بالآخره، هجرت نوع پنجم، هجرت درونی است. این هجرتی است که هر انسانی باشد در هر زمانی و مکانی مهاجر باشد و همواره از گناهان و معاصی و پیلیده‌های ظاهرا و باطنی به سوی خدا هجرت کند. پاکسازی و پاپایش نفس و تزیک و خودآگاهی و خودآگاهی از این نوع هجرت جایگاه خاصی دارد. این هجرت مقدّسه‌ای آن چهار نوع هجرت اول است و اگر این هجرت صورت نگیرد، هرگز آنها صورت نمی‌گیرند.

عوامل و زمینه‌های هجرت پیامبر اکرم (ص)

بعد از ۱۳ سال تلاقی و مبارزه برای اشاعه مکتوب توحید، در مکّه تمامی انسان‌های پاک‌شده به اسلام گرایش بیدا نمودند و این ۱۳ سال نیز با توجه به گسترده‌گی حركت پیامبر کافی بود تا انسان‌های آزادخواه با گزینه تفکر اندیشه به پیامبر (ص) گرایش پیدا کند. عامل دیگر اینکه بودن کسی که تا آن روز هنوز با توجه به عمل مختلف حاضر به قبول اسلام نشده بودند، افرادی بودند لیکن و سیمچ که با به خاطر منافع خود یا به جهت جهل و عدم بینش واقعی قادر به درک حقیقت اسلام نبودند، دیگر ماندن در میان آنان جز ضریب خوردن از آنها و احتمالاً نابودی هیچ تنیجه‌گی دیگری نداشت.

از طرف دیگر، با توجه به اینکه اسلام دینی است که برای عموم افراد مردم بوده و تنها مختص افراد خاصی نمی‌باشد، لازم بود تا اسلامی که در محدودی مکّه منحصر در افراد خاصی بوده از این منطقه فراتر برده شود. با توجه به اینکه مکّه نتوانسته بود اسلام
را در خود جای دهد. طبیعی بود که تمیزی نمایندگان مسلمان تمامی نظام کامل
اسلامی باشد؛ زیرا اولاً اکثریت آنان مسلمان تشکیل می‌دادند و ممکن نبود نظامی دیگر در
داخل نظام شرکت و در جنب آن تأسیس شود. ثانیاً، سماجت قریشی و خودخواهی و کرب آنها
مانع عملگر در راه تشکیل نظام بوده و همیگاه آنان چنین اجازه‌ای را به مسلمین تمیز دادند.
تا آنها نظامی را برای خود تشکیل دهند. اضافه بر آنکه در همسان حالت عادی نیز از
شکنجه‌های عرقل و روحی علیه آنان غافل نبوده و در هر فرصت سعی در ضربه‌زنی بر
پیکر اسلام و مسلمین را داشتند (جعفریان، 1372: 142-149).
قروی از پیروی پیامبر (ص) به سایر مهاجران می‌ترسید که مبادا نتاگی بیشتر از
پیش بهبیش آنان داشته باشد. از این روی، قروی دست به کار شد و تا جابی که در تووان
داشت کوشید تا در کار هجرت اشکال تراشی کند و آن را از بین ببرد. اما کوشش آنان در
مقابل پشتیبانی مهاجران به جایی نرسید.
پس از هجرت پیامبر (ص) به مدینه، هجرت گروهی آغاز شد. مهاجرت دست‌جمعی
مشکل تهیه مسکن و غذا به دنبال داشت. پیامبر (ص) آنان را به طور فردی و گروهی
در خانه‌های انصار چای داد و خانه‌های آنان را تقسم کرد. مهاجران مجرّد یا که در خانه‌های
сужد بن خطیعی در نزدیکی مسجد تیبی ساکن کرد (ابن ادریس، 1386: 88).
پس از نوشته‌گذاران، انتخاب هجرت را به عنوان یکی از راهکارهای موثر و پربرگست
در زندگی دینی، سیاسی و اجتماعی پیامبر (ص) معروف می‌مانند. این هجرت تنها
منحصر به هجرت به مدینه به میانه‌نشست. قبل از هجرت به مدینه در تاریخ اسلام شاده
هجرت مسلمین به حیله‌هایی از انگیزه انتخاب حیله به عنوان محل استقرار مسلمین در آن
مقطع تاریخی با عناصر و فاکتور مشخص پیامبر (ص) صورت گرفت. این
مهاجرت بدل بازی بر اینان و اخلال عمیق مسلمانان بود. این هجرت بر زمان تعلیم
قرآنی صورت گرفت: (ان آرژی وابسته به آنی فاسِد) (عکبوتیت/658). سبزیمین خدا
نتقلا در پرخی از ترجمه‌های قدیم و جدید قراط / سعیدی ولی، طاهره، تیزگم

پهناور است. نقطه‌ای را برای زندگی برگزیده که در آنجا توقف پرستش بخدا را داشته باشد.

به‌همین دلیل هنگامی که اصحاب حضرت رسول (ص) از ایشان درباره‌ی مهاجرت
کسب تکلیف نمودند، پاسخ ایشان چنین بود: «هرگاه به خاک حیسه سفر کنید، پسیار برای شما سودمند خواهید بود! زیرا اگر وجد یک زمامدار نیرومند و دادگر در آنجا به کسی
ستم نمی‌شود و آن‌جا خاک درستی و پاکی است و شما می‌توانید در آن خاک به سر بردید
تا خدایند فرچی برای شما پیش آورند.» (ابن هشام، ۱۳۷۵:۱۹۹).

شیوه‌های هجرت پیامبر (ص)

پیامبر پس از سیزده سال تحمل رنج در محدودت‌های مذهبی، و پر از کنیه‌های مسالمه‌گری تحسین
گرفت این شهر را ترک کرد و به یزد هجرت نمایید؛ زیرا مدرم این شهر طلوع بینت
عقبیه، آریا و شاهان پذیرفته‌که از پیامبر مانند زن و فرزند خود حمایت کنند و در راه او
با سرخ و سیاه بی‌گناهند (طباطبائی اردکانی، ۱۳۶۸:۱۰۷).

فرمان مهاجرت که صادر شد، پیامبر (ص) دستور داد که پنهانی و پراکندگی شهر را ترک
گویند و جمعی به شدت از رفتار نیزان محبس ملحق‌های کشوری می‌کردند. برخی را باز
می‌گردانند و زندانی می‌کردند. برخی را با گروگان نگه داشتند همسرانشان مانند
می‌شوند. وی مسلمانان تضمین گرفته بودند که از مکه هجرت کنند. گرچه مسیرهای
پیامبر (ص) محیط بدوی و ساده بود، اما قدرت رهبری و پختگی سیاسی شارعی‌گرایان
داشت و یکی از بارزترین خصوصیات وی طرح تشکیل سیاستی پیچیده و پنهانی و
رازداری شگفتی است که به خصوص در دوران زندگی پرخاشندای در مدتی نجیل خاص
دارد. مکه از تصمیم شخص پیامبر (ص) آگاه نبود، نه تنهای مشترکان یکه سیاسی ترین
پیامر و خوش‌پذیری و نیز کوچک‌ترین حسنی نمی‌توانستند بزنند، چون غالباً این می‌کردن
که همچون هجرت به حیشه، وی پیران خوشی را که در مگه همواره در معرض شکنجه و خطر مرگ به سر می‌بردند، به یاد می‌فرستند و خود از آن روى که به خاندان عبد مناف وایسته است و جانش مصون از مگه است، باقی خواهد ماند و به مبارزاتش ادامه خواهد داد.

در شهر پنجشنبه اول ماه مبارک (سالهای مهم‌ترین بنعبت) رسول خدا (ص) از مکه به‌پرس رفت و در همان شب علی (ع) در پسر رسول خدا بیرون کرد و آن شب را لیلة العبیت گشته‌د. پیامبر به فرمان خدا با ابوبکر بن آبی‌تحافه شبانه عنوان یزد شد. سه روز در غاری نزدیک مکه که نور نام داشت، توقف کردن تا آنان که به دنیاب او می‌گستنند نویمید شدند، سپس از بی‌بهانه رو به بی‌بهانه (شهیدی، 1366: 46)

بر حسب روایت حاکم در مستندات، در هنین شب (شب هجرت) بود که رسول خدا (ص) علی (ع) را همرا خوشی به که به‌پرس و علی (ع) بر شانه رسول خدا نهاد و پیسته‌را از بالای که به زیر اندَخت (آیتی، 1366: 211)

در تکه که در حاشیه مباحث هجرت توجه به آن اهمیت دارد و به معضلاتی هجرت تأکید می‌کند و از لطف‌ای این سفر شمرده می‌شود، این است که:

1. به اتفاق سیره و تاریخ نویسنان با آنکه شهر پیامبر که هیچ خاندانی از خاندان اعراب نامی نداشت، مگر آنکه در آنجا از رسول اکرم (ص) سنگ می‌رفت (نصیری، 1384: 101). پیامبر (ص) بر عكس پیامبری از رهبانی، به معضو احساس خطر، پیش از پرورانش از دام پلا تغییر و آنها را در میان مشکلات و سختی‌ها رها کرد، بلکه پس از حرکت مهاجران به مدتی تصمیم به هجرت گرفت.

مورخان نوشته‌نامه که در مگه از مسلمانان جز رسول خدا (ص) ابوبکر، علی (ع) و برفی که محبوبی برای ناوتان از سفر بودند، کسی باقی نماند.
تقد بلاغی قصر در برخی از ترجمه‌های قدیم و جدید قرآن / سیمین ولی، طاهره تیرگم

۲ برخلاف سپسازی از رهبران اموالی را که به رسم امانت نزد رسول خدا (ص) سپرده بودند، غنیمت نشمرده و به همراه خود نبرد. بلکه علی (ع) را در همکه گذاشت تا سپرده‌هاي مردم را بدانان بازگرداشته در حالی که همیشه آن مردم و صاحبان امانت از پیروان وی نبودند. طریق می نوبسنده: [پیامبر(ص)، علی (ع) را درباری خروج خود از همکه آگاه کرده و دستور داد که پس از رو در همکه بمانند تا سپرده‌های مردم را که نزد پیامبر(ص) و دیگران داشته از رو در همکه هنگام خروج خود داشته باشند و بپرآن بپنداشته دشمن که آن را نرود رسول خدا (ص) می نهاد. از آن روز که راستی و امانت داری یک برهم معلوم بود، (طبیعی: ۱۳۶۲، ۲۷۶۲-۳).

زمینه و علت هجرت به مدینه

وجود زمینه‌های لازم برای هجرت. پیامبر(ص) را تشویق به هجرت می کرد، اما نکته مهم اینجا بود که در کدام شهر و منطقه زمینه‌ی بیشتری برای گسترش اسلام فراهم می باشد. در یکی از مکان‌های دیگر همچون ایران، روم یا آریمان برنده است. اما در این مکان قبایل دیگری که در جزیره العرب زندگی می نمودند مسلمان این زمینه‌ها فقط در یکی فراهم بوده عنوان هی دلایلی از جمله موارد زیر:

۱ مردم یکپارچه نزدیک به دو قرن قبل به این منطقه آمدند. پیامبر(ص) هنوز روحیه خشک اعرابی که مشت در گلریز و نفاق دارند (آمده، اور و ناقدا) (نوبه/۴۳) پیامبر(ص) به نظر می رسید که یک تفاوت عمده با مردم اصیلی جزیره العرب در قبول مکتب داشته باشد.

۲ روحیه قوی مردم یکپارچه پذیرش و قوی بوده آن در مدینه می تواند معلوم صدوق و صفای باشد که مردم این خطر در اثر عدم ارتباط با سایر محله و عدم بروزد با سایر فرهنگ‌ها در خود داشته باشد.
۳- نزدیک بودن به مکه: از طرف دیگر در هر حال پیامبر ملیم بوده یا منطقه‌ای نزدیک به مکه را (در حالی که کسب محور اساسی اسلام در آن است)، انتخاب کند تا بتواند آن را از سلطهٔ مشرکین در آورد.

۴- امکانات کشاورزی قراوان: مدتی از جهت اقتصادی نیز به سبب دارا بودن امکانات کشاورزی تا حد زیادی خودکفا بوده است.

۵- اختلافات داخلی و آمادگی پذیرش یک رهبری: مدتی به سبب اختلافات داخلی و جنگ‌های درازمدت میان «آسی و خزرج، خود خود آماده پذیرش یک رهبری بوده؛ رهبری که بتواند با قدرت و قدرت و قوَت بین این دو قبیله‌که از جنگ بیپزار شده بودند، پیوند همیشه‌گی ایجاد کند.

۶- وجود بیشتری به‌ویک مدنيه: به‌ویک شنیده بودند که پیامبر از تنواد عرب که مرز آن توحید خواهد بود و حکومت یک پرستشی را از بین خواهد پردازد، به این زودی میمون خواهد شد. لذا با خود گفتند پیش از آن‌که به‌ویک، پیش دستی نماید ما او را پاری می‌کنیم.

۷- اهمیت سیاسی‌تر: یقرب افزون بر آن که از مهم‌ترین مراکز زراعی بود، بر سر راه کاروان‌های تجاری قرار داشت که عطریات را بین رهبری و شام حمل می‌کردند. این موضعیت سبب شده بود که قدرت‌های رهبری آن زمان در این شهر طعم ورزند. این مسئله روح دشمنی را در میان آنان زنده می‌کرد و سبب جنگ‌های میان تلامیذ و به‌ویک او بود.

سور و نیز میان اوس و خزرج از سوری دیگر می‌شد. در تبعید به دلیل همین اهمیت سیاسی، مدتی اندکی پیش از اسلام، از مکرمیت اقتصادی حساس در زمینه‌های تجاری و صنعتی به‌ویک بود و استقلال تجاری مهی‌تر براپردازانی شد که از حجار و یکسین به شام و مشرق بای می‌گشتند.
تقد بلاغی قصر در برخی از ترجمه‌های قدیم و جدید قرآن / سیمین والوی، طاهره تیغچم ۱۳۵۳

محدود کردن هجرت

سیر صعودی مهاجرت افراد به مدینه تا اندکی پیش از رحلت پیامبر (ص) ادامه داشته، به طوری که پس از فوزونی یافتن جمعیت مردم در مدینه، با وجود کوچکی آن شهری، کار به چاپی رسید که گاهی اوقات برای پیامبر (ص) ممکن نبود که بسیاری از اصحاب را بشناسند (ابن ادریس، ۱۳۸۵: ۱۹۹: به نقل از ابن حجر، ج۱: ۱۵۷ و ج۲: ۱۱۸).

ظاهرآ پیامبر (ص) محدود کردن این هجرت نامنظم و پرزگ را ضروری می‌داند؛ زیرا اگر سیر مهاجرت استمرار می‌یافت، مدینه گنجایش مهاجران را نداشت و امکان تأمین نیازهای معیشتی آنان از بین می‌رفت. از این روی، پیامبر (ص) محدودیت‌هایی از شهر را حرم اعلام کرد تا گیاهان آن بریده و درختان قطع نشود (ابن ادریس، ۱۳۸۶: ۱۹۱: به نقل از: بلاذری، ج۱: ۱۷۶-۷۸).

حرم اعلام کردن مدینه، اثر زیادی در شروط حیوانی و گیاهی شهر داشت، برخی مورخان مسلمان معتقدند که احکام حرم مدینه مانند حرم مکه نبود (ابن ادریس، ۱۳۸۶: ۸۸). هلمین طور که اشاره شد، تحريم مدینه به اقتضاء ضروری بود که حذی قرای سرازیر شدن مهاجران به مدینه و زیاد شدن تعداد آنان در شهر باشد. که توان و گنجایش پیش از آن را نداشت.

به نظر می‌رسد چاره‌اندیشی برای جلوگیری از مهاجرت به رویه مهاجران، از سال پنجش هجرت آغاز شد؛ زیرا پیامبر (ص) به برخی قبایل مهاجر دستور داد که پیش اموال و سرمزم خود بازگردند. از آن تاریخ، پیامبر (ص) هنگام استقبال از هیأت‌های نمایندگی قبایل، علاقه‌مند بودند از آنها درباره سرزمین‌های پرسوجو کند و دعا کند برایشان پاران بپرداز و هنگام بپردازند از مدینه به سرزمین خودشان آنها را تجهیز کند (ابن ادریس، ۱۳۸۶: ۲۹۴۱ آنان یک ماه مهمان پیامبر بودند که در آن مدت بخشی از تعالیم اسلام و سوره واتشه و هر مقدار ممکن از قرآن را فرا می‌گرفتند (ابن ادریس، ۱۳۸۶: ۱۳۸۶).
۱۴۶

۱. به نقل از ابن حجر، ج: ۵۳ و ۵۸، ج: ۴۲۲ و ۴۲۵. طی سال‌های پنجم تا زمان نفح مکه مطیعی به دست نیامد که نشان دهد پیامبر (ص) قبایل را به مانندی در مدنیت‌ها ساخته بر آن تشییع کرد. چنان‌که پیامبر (ص) به صراحت اعلام کردن پس از نفح مکه هجرتی نیست، اما تا وقتی که دشمن حمله می‌کرد به افرادی که توانایی جنگیدن داشتند. برخی از دیگران اجازه هجرت می‌دادند.

پایان گروه سالانه هجرت به انتشار اسلام در میان قبایل یمن، شام و دیگر نواحی جزیره العرب عنصر شد. به آن سبب که مورخانی زایده نزد پیامبر (ص) می‌آمده و احکام دین را می‌آموختند و نزد قوم خود پاپیا گشتسند و از اسلام سخن می‌گفتند و قوم خود را به اسلام دعوت می‌کردند.

۱- بستری‌سازی برای تشکیل حکومت اسلامی

رسول خدا بعد از ورود به مدنیت‌ها از همان آغاز به فکر تأسیس حکومت اسلامی و نیروی جدید و اقدام به بستری‌سازی و زمینه‌سازی‌های لازم نمود و در همان سال اول هجرت سه کار مهم و اساسی در این زمینه انجام داد:

۱- ۱) بنیان مسجدالنبوی پایگاه برای اجتماع اسلامی

اوّلین اقدام برگ رسول خدا این بود که یک چایگاه و مرکز عمومی به نام مسجد ساخت که دو مسجدی است در اسلام بعد از مسجد قدیم به نام «مسجدالنبوی» در جهان معروف است (روحانی، ۱۳۸۵: ۷۷).
تقد بلاغی قصر در برخی از ترجمه‌های قدیم و جدید قرآن / سهیم وَل۸۳، طاهرهٔ مصطفی‌خانی‌زاده، ۱۳۸۷

دومن اقدام مهم این بود که در میان مردم مبتنی مخصوصاً بر طایفه‌ی بزرگ‌تر در خرد اخلاق‌ها و تغییرات اخلاق‌های خون‌ریز و آشتی‌ناپذیر چندین صد ساله حاکم بود. از طرف دیگر، گروهی از مسلمانان از مکه، پیروی از انگلیسی‌گرایی به مدینه آمدند و پس از آن، بورسی و در اختیار گرفتن، مهاجرت نمودند و گروهی نیز اهل مدینه و بورسی و معروف به گروه انتصار بودند و هر چه در گروهی فرهنگ‌ها و سلف‌های خاص خود را آمیخته با تقصیب‌های داشتند. تأیید ذلک و پیوند دادن در میان این همه جنگ‌ها تنها تند و ریشه‌دار اجتماعی و متصسب و در صف واحد قرار داشتن ناران بسیار سخت و مشکلی بود و یک امر غیرعادی و معجزه می‌نمود. رسول خدا (ص) در حلقِ این مهم‌اندیشی و اجتماعی به‌هی‌هی‌هی‌هی‌هی موضع‌گیری نمود. نصرت و مجد و برتری در میان‌شان برجام نمود و همه‌آنها را بر اساس یک پیک محاسبات اصولی با همدیگر برادر کرد و عقد آخرت در میان‌شان جایی نمود و خود نیز با علم (ع) عقد آخرت بست و با این کار، خصوصیت‌ها و کدورت‌ها را از جامعه اسلامی زدند و عشق و محبت را چابگیرین نموده (هاشم زاده، ۱۳۸۲: ۱۱)

۱-۳ تدوین قانون اساسی

رسول خدا (ص) قدم سومی که در همان سال اول هجرت در زمینه‌ی بسترسای برای تشکیل حکومت اسلامی برداشت. این بود که اقدام به نشست‌‌زدنی کامل و هم‌چنانه تسهیل و طرح نشست‌زدنی را در جامعه‌ی مدنی طریا و اجرا فرمود و پیمان‌های مختلف عادم معاوضه و طراحی و عدم تعریض و نشست و پیمان سلم و مصالح در میان افراد و گروه‌ها مختلف مسلمانان و جنگ‌های مختلف مسلمین با همدیگر بست و پیمان دیگری نیز بین مسلمانان و گروه‌ها مختلف به‌هی‌هی‌هی‌هی‌هی به‌هی‌هی‌هی‌هی در مسجد و در همان یکپارچگی عمومی گرد آورد و مراسم عقد آخرت و برادری در میان‌شان برجا نمود و همه‌آنها را بر اساس یک پیک محاسبات اصولی با همدیگر برادر کرد و عقد آخرت در میان‌شان جایی نمود و خود نیز با علم (ع) عقد آخرت بست و با این کار، خصوصیت‌ها و کدورت‌ها را از جامعه اسلامی زدند و عشق و محبت را چابگیرین نموده (هاشم زاده، ۱۳۸۲: ۱۱)
از پیامدهای دیگر هجرت پیامبر (ص) بر روند گسترش اسلام تشکیل حکومت اسلامی در مدينہ بود که آن حضرت به عنوان رهبر حکومت در رأس آن قرار داشت. پیامبر (ص) در مکه تختی مرحاله را با تشکیل امیت اسلامی طرح بریزی نمود، اما در مدينہ آن را به صورت کلی و حقیقی به جهان آن روز عرضه نمود (آينه‌وند، بی.ت: 42).}

3- جهانی شدن نهضت اسلام

پس از اینکه پیامبر (ص) از موقتیت شقای خود برای ایجاد یک جامعه اسلامی قدرتمند در مدينہ اطمینان یافت، برای ساختن اجتماع اسلامی بزرگ و گسترده نفوذ آن در همه جهان، اجرای مرحله دیگری را آغاز کرد. این کوشش با اعظام سری‌هایی به اطراف مدينی به هدف حفظ امپیت، تأمین سلامت مرزهای تأکید بر قدرت و برتری
تقد بلاغی قصر در برخی از ترجمه‌های قدیم و جدید قرآن / سیمین ولیو، طاهره تیزغمی

مسلمانان آغاز شد. هدف دیگر، پیمان بستن با قبایل اطراف مدنیه با این تأکید بود که به مسلمانان حمله تکننده و مسلمانان تیز به آنها حمله تکننده و در پی ایز مسلمانان کسی را بیاری ندهند. به دلیل آنکه بزرگ‌ترین خطری که اسلام را در مدنیه تهدید می‌کرد، از جانب قریش بود. از این رو در ابتدا حملات متمرکز نظامی با هدف قطع راه‌های تجاری قریش به شام و عراق سازماندهی می‌شد. همیشه از طریق آن جنگ‌ها و گرفتن اموال قریش را در محاصره قرار داده. همیشه این فعالیت‌ها سرانجام قریش را به امضاء صلح خدیبی‌شن

با مسلمانان و اعتراف به برتری مسلمانان در مدنیه مجبور ساخت (جعفریان، 1372: 146).

1-۳-۱ نفح مکه

مکیان در رویداد صلح خدیبی‌شن با پیامر (ص) پیمان بسته بودند که به مسلمانان و هم‌پیمانان آنها تجاوز نکنند. ولی پیمان خود را شکسته و به قبیلهٔ بني‌یلبرک همکاری کردن تا قبیلهٔ خزاعه‌ها را که از هم‌پیمانان مسلمانان بود، تایید سازند. از طرفی، شمار علاقه‌مندان به مکتب تعاونی بخش اسلام در مکه را به رؤسی به نهاد و خود را برای استقبال از پیامر اکرم (ص) آماده می‌نمودند. این امر سبب شد تا رسول خدا (ص) رهبانی مکه شود و بدون خون‌ریزی آن سرزمین مقدس را از سلطهٔ کفاران خارج کند (نصیری، 1384: 23).

با نفح مکه شکست شرک در جزیره العرب قطعی شد و سال هشتم هجری تا سال دهم اکثر قبایلی که اسلام نپاییده و تا آن روز نگاه‌شنان به قریش بود، نزد پیامر آمدند و تسليم شدند (جعفریان، 1372: 240).

۳-۲ گسترش اسلام به خارج از جزیره العرب
در سال ششم هجرت، اسلام بیشتر بخش جزیره العرب را به زیر پرچم توحید و تعالیم اجتماعی و اخلاقی خود قرار داد و موفقیت لازم فراهم کرد. این فرهنگ نابه سایر ملل جهان عرضه شد. پیامبر (ص) از همان روزهای اول بعثت است. اسلام که به زودی رسالت او در همه جا گسترش یافت، شد و گنج‌های قیصر و کسری به زیر سلطه اسلام در خواهد آمد. به هر حال، غیر از این که از این فتح‌ها پیامبر (ص) دست به حرکت‌های گستردگی که در تا زمینه‌های اولیه اسلام را به خارج از جزیره العرب فراهم کرد (جعفریان، 1372: 217).

د) دعوت زمامداران به اسلام

با پیمان خدایی رسل خدا (ص) را فرموده بی دست است آمد تا پادشاهان و زمامداران کشورهای جامعه العرب را به اسلام دعوت کند. گرچه این نامه‌ها در بسیاری کشورهای عادی نگارش این نامها آغاز شد و تا جنده سال ادامه داشته است (حسنی ادبیاتی، 1381: 244). این دعوت‌ها اگر چند جز در جواب‌های میثاق حاکم مصر و نجاری – جواب متسائلی یثابت، لکن خود موقتین به شمار می‌آمد (زریان کریم، 1369: 24).

۴) استقلال مسلمین

از حوادث و جریان‌هایی که به استقلال مسلمین انجامید، می‌توان به حادثه تغییر قبله و انتخاب هجرت به عنوان مبدأ تاریخ اسلام اشاره کرد:

۴-۱) تغییر قبله
تقد بلاغی قصر در برخی از ترجمه‌های قدیم و جدید قرآن / سهیمن ولیع، طاهره، تیزگر

از جمله اقدام‌هایی که در تثبیت حکومت‌های مدنی صورت گرفت و مسلمانان به استقلال فرهنگی و اجتماعی دست یافتند، مسأله تغییر قبیله یکی می‌باشد که در نهایت رجب سال دوم هجرت فرشته‌ی حی تمایز تغییر قبیله را ایجاد کرد. این تغییر قبیله به یهودیان و منافقان بیان گمان آمد و فاصله، میان مسلمانان و یهودیان را پیشتر و توجه اعراب را به اسلام جلب کرد (روحانی، 1385: 96).

این تغییر قبیله در محله‌ی بنی سالم بن عوف اتفاق افتاد، لذا این مسجد را ذوق‌قلی‌تینی می‌نامند که نشان استقلال و اعجاز علمی است و آیات 78 سوریه حج و 143 و 144 سوریه بقره در این مورد نزال شده است (حسنی، 1373: 185).

۴-۲ انتخاب هجرت به عنوان مبداً تاریخ

هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدنیه اسلام را به راه تازه‌ای افتکرد و برای مسلمانان و همیشه جهانی‌تر تاریخ جدیدی را آغاز کرد. به همین سبب بود که جنگ سال بعد در عهد خلافت عمر بن خطّاب - مبداً تاریخ اسلام گشته (زرگنده‌کرب، 1369: 31). انتخاب هجرت مسلمانان اولیه‌ی از مکه به مدنیه به عنوان مبداً تاریخ جای تأثیر بسیار دارد؛ زیرا سنّ تاریخی همواره بر این بوده است که مبداً تاریخ را وادار رهبر یک تهریه و هم‌زمان مذهب می‌گرفتند و یا پیروی در خلقشان که بدان نتیجه‌ی آمادگی ات در اسلام هیچ گونه انتخاب نشد؛ ته میلاد پیامبر (ص) نه فتحات و یک یا به خصوص فتح مکه که قاعدتاً پایه مبداً تاریخ سیاسی اسلام می‌شود و نه حتی بهشت، بلکه هجرت پیامبر این منظور انتخاب گردید (جعفریان، 1373: 147).

اگرچه تأسیس مبداً تاریخ مسلمانان در سال هفدهم هجری در دوره خلافت عمر صورت گرفت، لیکن از بعضی روایات برمی آید که پیامبر اسلام هجرت را برای مبداً تاریخ اسلام تعیین کرده و تاریخ هجری یا ورود پیامبر (ص) به مدنیه آغاز شد و
حضرت محمد (ص) با ورود به مدينه به برقيراري تاريخ فارمان داد که اين تاريخ از ربيع الأول آغاز گشت و در زمان عمر اين تاريخ تكتمت شد (رك: منظورالقينام، 1373: 109).

نتيجه گيري

هرت مسلمانان و رسول خدا (ص) امکان رشد و گسترش سريع اسلام را فراهم ساخت و در نتيجه توانتستند به تشکيلات سياسي و نظامي دست یابند. وجوه هرت به مدينه تا زمان فتح مکه ادامه داشت. مهم ترين هدف رسول خدا (ص) از اين دستور، تجمع مسلمانان در یک نقطه بود تا در لواي اسلام و دستورات آن، نظام نوپای اسلامي ايجاد كنند و جامعه جامعه را به سمت جامعه اسلامي تغيير دهد و از نيزروي متفرق مسلمانان برای استقرار نظام اسلامي با تعليم و تربيت و تركيه پيشترین بهره را برند.

بحث از سيره و روش اتباع الهي و شناخت ابعاد مختلف زندگي آنها در هر زماني مطرح بوده و هست. در اين ميان، شناخت تلاش هاي پيامبر اكرم (ص) در زمينه تشکيل حكومت اسلامي و آثار آن پس از حاکم اهيتي است. هرت پيامبر (ص) از مکه به مدينه از آن جهت حاکم اهيتي است كه هم مبدا تاريخ اسلام از آن زمان آغاز ميگرده و هم در بين آن اولين حكومت اسلامي پا ي به عرصه و وجود ميگذارد. در حقيقه، دين مبين اسلام از آن به بعد توانتست حرکت اصولي و پيادين خود را آغاز كند و اسلام در جزيره العرب و بعدها تا ايران و بخش از اروپا حاکميت پيدا كند.

منابع و مآخذ

قرآن كریم:

آیتی، مهدی، ابراهیم (1366). تاریخ پیامبر/اسلام. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
تقد بلاغی قصر در برخی از ترجمه‌های قدیم و جدید قرآن / سهیم ولی، طاهره تیغیم (1373). تاریخ سیاسی اسلام. چاپ اول. تهران: مرکز فرهنگی علامه طباطبایی.


بحثی، چاپ اول. تهران: پژوهشگاه و دانشگاه انتشارات سمت. جعفریان، رسول (1372). تاریخ سیاسی اسلام. چاپ اول. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

حسینی، علی‌اکبر (1373). تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام. چاپ اول. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

حسینی ادبیاتی، سید ابوالحسن (1381). ترجمه در تاریخ بیامیر/اسلام. جلد 2. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.

حسینی دشتی، سید مصطفی (1385). معارف و معرفات. جلد 5. تهران: مؤسسه فرهنگی آرایه.


روخناتی، سید سعید (1385). تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت رسول خدا. جلد اول. تهران: انتشارات نجم الهی.

زهوری کرباب، عبدالله (1369). امامزاده اسلام. چاپ ششم. تهران: انتشارات امیرکبیر.

شهیدی، حجار (1364). تاریخ تحلیلی اسلام. در ساماندهی مراکز تربیت معلم، بی-جسا: انتشارات احمدی.

طباطبایی اردکانی، سید محمود (1368). تاریخ اسلام. تهران: انتشارات پیام نور.


عمید، حسن. (۱۳۶۴). ترجمه تاریخ. جلد ۲. تهران: انتشارات امیرکبیر.

مجتهدی، سید حسن. (پی‌تا). «زمینه‌های هجرت» تشریحی جهادی/ اخلاقی. شماره ۲۱.

معین، محمد. (۱۳۸۴). تاریخ فارسی. تهران: انتشارات ادنا.

مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (پی‌تا). تفسیر نعمه‌بیه. جلد ۴. تهران: انتشارات دارالکتب.

