مشکلات و دشواری‌های حضارت علی عليه السلام در دوره خلافت و راهحل‌های آن

محسن غلامی

چکیده

امام علی(ع) بیست و یک سال از اداره جامعه دور نگه‌دارشته شد و در حوالی که خلق‌های سه‌گانه امام علی(ع) را بهتر از خود می‌دانستند اما با به‌حاشیه نگرفتن حرف‌هایش، جامعه را از شیوه هدایت الهی، عامانه و غافلگیری‌های محروم کردند. با کشته شدن عثمان بن نخیب، پروری و انصراف عموم و اینکه عموم مردم برای خلافت به علی(ع) مراجعه کردن و امام علی(ع) به داشتن که بیست و یک سال حکومت نادرست سه خلق‌های جامعه را به انحراف کشانده است و اداره جامعه بسیار مشکل خواهد بود. اصرار مردم و انفجاری برای وضع شدّت، باعث حمله و مشکلات ناشی از قتل عثمان، مسائل اقتصادی، امور زندگی و اجتماعی، انحرافات و شیوه‌شناسی، اجتناب و عزیزمان، عزل حاکم‌اند و ظالم و فاسد، اقدامی اقدام، امام علی(ع) رسالت اصلی خود را اصلاح می‌دانست و اصلاح خراپ‌هایی که از این راه لغت پیامبر در زمان خلق‌های سه‌گانه به وجود آمده بود، را تکلیف خود می‌دانست و در صدد اصلاح آن‌ها بود. این کار بسیار دشوار بود و او رودریو بسیاری از اشکال و مفیدی قرار داد. علی(ع) در اقدام به کاربردن که بکنی با زبان و اقدامات اجتماعی آرام و دیگر از طریق جنگ باکسانی بود که حاضر به رعایت حقوق نشده بودند.

واژه‌های کلیدی: امام علی(ع)، خلق‌های سه‌گانه، مشکلات امام علی(ع)

داشت آموزش دیدن سطح سه تاریخ تشبه موسمه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع).
مقدمه
زمانی که امام علی عهدهدار خلافت شد کووهی از مشکلات و دشواری‌ها در برابر ایشان و وجود داشت که به سبب انحرافات ایجادشده در زمان خلفای سه گانه بعد از پیغمبر به وجود آمده بود. حضرت علی تا لحظه شهادت با این مشکلات دست و پنجه نرم کرد تا اسلام را در مسیر استقامت قرار دهد و در نهایت نیز در اجایی ستهرای پیامبر و احیای دین اسلام به شهادت رسیدند.

مشکلات و مسائل فراري حضرت علی

۱ - مسئله قتل عثمان
در ماجراجی کشته شدن عثمان حضرت امیر به دو دلیل مخالفت کشتن او بود. اول اینکه نمی‌خواست خلعه‌کشی باین شبود و دوم اینکه نمی‌خواست افرادی همچون معاوية و دیگران از کشتی او سوء استفاده کنند. لیکان حوادث طوری می‌شد که دشمنان حضرت علی وی را مسئول قتل عثمان دانستند و حتی گروه‌هایی به طمع و سریان به خلافت به بهانه خونخواهی عثمان علیه علی قیام کردند که منجر به جنگ‌های جمل و صفین شد و همچنین بعد از جمل جراینی به نام عثمانی از بصره شروع شد.

۲ - مسئله عادات اقتصادی
در زمان خلافت، شیوه تقسيم غنائم و بیت المال بر مبنای ترجيح قریش بر غير قریش و مهاجران بر انصار و عرب بر موادی و غير عرب بود. عمر دیوان را بر دویای سوابق اسلامی افراد و واگستگی قبایلی قرار داده بود. علاوه بر آن، عثمان بذل و بخشش‌های شخصی خود را آغذی کرد و توجیه زیادی به بنی‌امیه نمود و این امر سپس شد تا فاصلة میان طبقات غني و فقیر جامعه زیاد شود. امام

---

1- علی که در نهج البلاغه دچار به جا از قتل عثمان و سخن فرموده است.
مشکلات و دشواری‌های حضرت علی ﷺ در دوره خلافت و رادعل‌های ان

على ﷺ، اموال را به طور مساوی تقسیم نمود. دلیل علی ﷺ بر این کرد، علیکردن رسول خدا ﷺ (الن حاملکم على منهج نبیکم ﷺ) حضرت علی ﷺ فضل مهاجر و انصار بر دیگران را بترتیب معنی خواند که نزد خداوند محفوظ بوده و پاداش آن نزد خداست اما در این دنیا هرکس که دعوت خدا و رسول ﷺ را به‌یاد و مسلمان شده و به قبلاً مسلمانان نماز بگذارد از تمامی حقوق، به‌همانند و حدود اسلام بر وی اجرا خواهد شد امام علی ﷺ با تأکید بر سیاست خود فرمود: مبادا کسی بگوید حرمنا على بن ابی طالب حقوقنیاً على بن ابیطالب ما را

از حقوقمان محروم کردد. طلبه و زیور وقتی روش تقسیم امام علی ﷺ را مشاهده کردن به امام علی ﷺ گفتند در کارها ما مشورت نمی‌کنی و اختلاف تو با عمر در روش تقسیم است، تو سهم ما را هم‌نامد دیگران که زحمتی برای اسلام نکشیده‌اند دادی. علی ﷺ فرمود تا وقتی حکمی در کتاب خدا آمد جای مشورت نیست. در مورد تقسیم، من و شما شاهد بودیم که رسول خدا به

این گونه عمل می‌کرد.

یعقوبی: و عده دیگری از مورخان نوشته‌اند که وقتی امام علی ﷺ

پرسیدند چرا اموال را بین مردم به‌طور مساوی تقسیم می‌کنی؟ حضرت علی ﷺ فرمود: در کتاب خدا، فرزندان اسماعیل بر اسحاق برتزی ندارند. یپسیاری از مورخان نوشته‌اند که علت حمایت نکردن برجی از اعراب با علی ﷺ و مخالفت با ایشان این بود که در تقسیم اموال، صاحبان مقام را بر غیر عرب و عرب را بر

عجم برتزی نمی‌داد. بعدها عبدالله بن عباس ضمن نامه‌ای به امام حسن ﷺ

1 - کفایی، ج ۸، ص ۳۶۰، املای شیخ طوسي، ص ۱۴۹ ج، ۷، ص ۳۴۷-۳۴۶

۲ - تاریخ یعقوبی، ج ۳، ص ۱۸۳، بلالری، انساب الیزار، ج ۱، ص ۱۴۱، الغرات، ج ۱، ص ۷۰.
نوشت: مردم از آن روز، پدرت را ترک کرده و به‌سوی معاویه رفتند که اموال را به‌تساوی میان‌مان تقسیم کرده و آن‌ان تحمل این امر را نداشتند.

3- مسئله مسئولیت نژادی

از سنت‌های خلیفه دوم تبعیض نژادی در جامعه بود. زمانی که امام علی بر سرکار آمد جامعه برترا سربیزی، عرب بر موالی را اصل مسلم فرض کرده بود. امام علی خطاب به مهاجر و انصار فرمود که بی‌جهت مالی را به کسی نخواهد داد و «الشیواهین بین الاسود والاحمر» میان سیاهوسفید بتساوی رفتار خواهد کرد.

برخورد عادلانه امام علی با موالی و عجم، سبب اعتراض متعددی پر از شد. زمانی که امام روزی متبرک بود اشکت فریاد زد: «قلینا علیک الحمراء» موالی از ما به شما نزدیکتر و عزیزتر شده‌اند. این موالی سفید‌رموی بر ما غلبه یافته‌اند.

4- انحرافات و شیوه‌های دینی

یکی از مشکلات و موانع مهم مشکل انحراف از دین و سنت پیامبر بود. انحرافات دینی همان چیزی بود که شفاه تحت عشان به دوست رأی، منتهم شده بود. لازم است این انحرافات عبارت بود از: 1- شیوه «حسینا كتاب الله» ولی با این شعر و شیوه برخلاف دستورات قرآن در بیشتر مسائل پیش رفتند و خود را صاحب تشريع می‌دانستند. 2- اجتماع عامیانه؛ ابی‌کتر در آغاز خلافت گفت: «رسول خدا مستظهر به وحی بود وی لی دست من از وحی کوتاه است پس به اجتماع و مصلحت اندیشی خود عمل می‌کنیم». اجتماع عامیانه مرزی نداشت و بسیاری از بدعنا بیعت‌های بزرگ و تحمیلی مصادره‌ها، تهاجم‌ها به خصوص تهاجم به خانه.
مشکلات و دشواری‌های حضرت علی (ع) در دوره خلافت و رادرهای این
حضرت زهرا (س) و شهادت حضرت زهرا (س)، جنایت و قتل «البند بن نویره»
توسط خالد بن ویل، جنایات معاویه، یزید، خلفای مروانی و ... با اجتهاد توجیه
شد. منع شدید نوشتن حديث پیامبر ﷺ به بهانه اینکه با وحی و قرآن آمیخته
نشود و حتی قیاس و استحکام در فقه عالیه بر همین معنا و اساس پیروی شد.
هر موقع که امام علی ﷺ می‌خواست تغییرات در آنها بدهد می‌گفتند:
واعماره. هنگامی که از اخوانشدت تا او نیز از سنت خلفای پیشبردی کنند،
فرمود: «ام انزل الله سبحانه دینا ناقص فاستعان بهم علی امامه؟ آیا خداوند دین را
نافذ فرستاده است که از آنها برای امام دین کمک گرفته است؟»
یکی از نمونه‌های واضح برخورد امام علی ﷺ با بدعت‌ها، برخورد با نمای
تراویح بود که عمر با پذیرفتین این که بدعت است - گرچه به قول خودش بدعت
خوب -آن را پرقار کرد. زمانی که امام در کوفه بود کسانی نزد امام آمدند و از
حضرت خوستند تا برای نمای تراویح آنان در ماه رمضان امامی تغییر کند. امام
آنان را از این کار نهی داشت. شه هنگام فریاد و اعماق ولند شد. امام در این خود
جمله «حی علی خر العمل» را که عمر حذف کرد بود می‌آورد. امام علی ﷺ
علت پیدایش جنگ‌های داخلی مسلمانان را رسوخ شبهه و کحک کردن در
میان مردم داشتند: «ولیکن آیا آنها تقابل اخوانیا در الإسلام علی ما دخل لیه من؟ و
الاعوجاج والشبهة والتأويل» امروز ما از آن روی با برادران مسلمانان وارد جنگ
شدایم که احتراف، کجی شبهه و تأويل در اسلام وارده‌شد است؟
5- مسئله حاکمان فاسد و ظالم
عزز حاکمانی که پیشه از ۲۰ سال ریشه مادی، نظامی و قبیله‌ای
دشتهند نقطه شروع کارشکنی ها و میابزات عليه امام علی ﷺ بود. حضرت‌

۱- ازدیر، ج ۹۸ ص ۱۰۰، تاریخ الخلافات، ص ۱۴۱، حیان الصحابة، ج ۳ ص ۱، نهج البلاغه، صحیح
صلح ص ۴۱ خطبه ۱۸.
۲- نهج البلاغه، خطبه ۱۳۳.
سال پنجم/ شهره هشتم / بازی 1397

علی ۰ در اولین قدم برخی از کارگران فاضل عثمان را از مناطق شام، بصره، عدن، مکه و مصر برگذراند. ازجمله این افراد معاویه بود که امام بعض از استقرار در کوفه ضمن نامه‌ای به او نوشته: پس از بیعت مردم مدنیه با من، بر تو نیز که در شام هستی، بیعت نازم است. چراکه بیعت مردمی که به‌معنی خلیفه گذشته بیعت کردن با من نیز بیعت کرده‌اند. اگر زحمتی برای ما ایجاد کرده با تو کارزار خواهیم کرد. تو در مورد قتل عثمان اصرار کرده‌ام، اگر خوب دقت کنی و باعقل – یعنی با هوا – بنگری در میان فرشتی از من میرا تمر در مورد خون عثمان نخواهی یافت.

معاویه در حضور نامه‌رسان علی ۰ بالای منبر رفت و با ذکر مظلومیت خون عثمان از مردم شام خواست تا آماده خون‌خواهی باشند. آنان نیز با او بیعت کردند. معاویه ضمن نامه‌ای، علی ۰ را می‌نهد به شرکت در قتل عثمان کرد و علی‌نما بر آن، اختلافات گذشته او را با خلفای پیشین مطروح کرد و گفت: تو نسبت به آنان حсадت کردی و بر آنان بیغ و ستم کرده.

امام ۰ بر آن شد که عبیدالله بن عباس را به حکومت شام بفرستد. ابتدا نامه‌ای به معاویه نوشته و در آن ضمن آگاه کردن او از اینکه مردم بدون مشورت او عثمان را کشتن اما اکنون از روزی مشورت و اجتماع از راه خلافت انتخاب کرده‌اند. اگر به خواسته اشراف شام به مدتی بپايد. نامه‌رسان وقتی برگشت گفت: از طرف مرمدت می‌آید که معتقدمند تو عثمان را کشته‌ای و جز به کشتن تو رضا تمنی دهم. ۵
مشکلات و دشواری‌های حضرت علی رضی الله علیه و ص، در دوره خلافت رضوی الهیان

از دیگر موانع برای حضرت دربرداشت معاویه، همراهی عموی بن عاص با معاویه است. معاویه علاقه عموی بن عاص بر ریاست مصر را داشت و از عموی خواست تا به کمک او بپیاود. اما عموی ضمن بذرهای دعوت معاویه، خواست تا شرط آن را ولایت مصر قرار دهد. مسعودی می‌نویسد: به نظر می‌رسد با توجه به خصوصیت‌های که معاویه داشت در مقابل سخت‌گیری‌های بحق علمی در رعایت موازین اسلامی، چاره‌ای جز جنگ بین طرفین وجود نداشت و تنها حاکم بین آنان شمشیر بود. این حقيقة برای هر دو طرف آشکار شده بود لذا به جمع آوری نیرو بهداشتند. معاویه با تکیه بر خون‌خواهی عثمان شروع به تحریک مردم کرد به طوری که نامه‌رسان معاویه به علی کفت: «معاویه طوری مسجد را تحریک کرد که ۵۰ هزار پیروی مردم در زیر پرهاه عثمان گیری می‌کنند.» در نهایت جنگی در منطقه صفین میان سباه امام علی و سباه معاویه درگرفت که ناپایه مقصری صد و ده روز به طول انجامید که هفتناد هزار نفر کشتند، از این تعداد ۴۵ هزار نفر مربوط به سباه معاویه و ۲۵ هزار نفر مربوط به سباه علی بودند. از صحابه معروف ییامبر عمار، هشام بن عتبه، خزيمة بن ثابت معروف به ذوالشهادتين و همچنین ابویس قریب به شهادت رسیدند. جنگی که علی تلخی با هر حمله عمر و علی و برهان قرآنها بر سرنوشت و به وجود آمدن حکم ابن اسحاق، به تعییر امام علی، نهایا یک‌نفر از دشمن باقی ماندی بود.
6- مسئله فساد اجتماعی

رفاه گرایی شدید مردم، سبب تضعیف آرمانها و ارزش‌های دینی در جامعه شده بود و به دین جز صورت ظاهر، به‌یادی‌کننده داده نمی‌شد. زمانی که خلفه سوم به رهبری گرایی شدید غلظت‌دار همین رویه در رعایای او نیز ظاهر شد و به تدریج جامعه را از جهت دینی گرفتار مشکل کرد. جامعاهایی که گرفتار قننه و فساد شد به‌سرعتی نمی‌تواند خود را به تعادل اخلاقی بررساند. امام علی(ع) در ضمن یکی از خطبه‌ها، جامعه خود را همانند جامعه جاهلی معرفی می‌کند و می‌فرماید وضعیت امروز شما همانند آن روز شده است. که خداوند رسول را می‌عوید کرد. امام علی(ع) در همانجا که دکتر گونی ارزش‌ها در این جامعه و لزوم تحول آن سخن گفتند که کنین جامعه‌ای با این غربال شود، آنان که پیش افتاده‌اند بازگردانده شوند و آنان که پس‌مانده‌اند پیش بردندند. ظهور معاونی به عنوان شخصی مزور و منحرف در عرصه سیاست اسلامی، خود بزرگترین فتنه و فساد در جامعه بود. همینطور جریان علمانی در بصره و خوارج در کوفه این‌ها جریانات فاسدی بودند که گاه با علم به باطل بودن خود و گاه به خیال پیمودن راه حق، راه را بر حق روان پستند. امام فتنه معاونی را اینان می‌داند که می‌فرمود: پشت و روی این کار را نگریستم و دیدم جز این راهی نیست که جنگ با آنان را پیش گیرم یا به آنچه محمد(ص) آورده است کافر شوم؟

راه حل و سیاست‌های امام علی(ع) برای مقابله با مشکلات و انحرافات

امام علی(ع) رسالت اصلی خود را اصلاح می‌دانست و اصلاح خرابی‌هایی را که از بعد از رحلت پیغمبر(ص) در زمان خلفای سه‌گانه به وجود آمده بود را بر خود تکلیف می‌دانست. این کار بسیار دشوار بود و او را در دروی سیری از

1- نهج البلاغه این آیه الحدید، خطبه ۱۶.
2- جهان فکری و سیاسی امامان شیعه، ص ۷۵
3- نهج البلاغه، خطبه ۵۴.
مشکلات و دشواری‌های حضرت علی (ع) در دوره خلافت و رادرهای این اشراف و مفسدین قرار می‌داد. علی (ع) دو اقدام به کاربردن که یکی با زبان و اقدامات اجتماعی آرام و دیگر از طریق جنگ باکسکانی بود که حاضر به رعایت حقوق نشده بودند و سر به عصبانی برداشته بودند. در انجا با که طلحه و زیرش به طمع امارت بچره و کوفه به امام علی (ع) روى آورده بودند امام علی (ع) در مقابل دین‌گرازان و فرونزخاهی این دو نفر حاضر نشد که خواده آنان را انجام دهد و نتیجه این برخورد امام علی (ع)، جنگ جمل بود که طلحه و زیرش به کمک عیاشی به راه ایجادنده. علی (ع) فی نامه‌هایی به عمال خوش آنان را از نشستن سر سفره‌های رنگین که در دوره عثمان سبیار طبیعی شده بود نقی می‌کرد. 
حضرت در برقرار سیاست عدم کتابت حديث، بر فراز منبر رفت و اعلام فرمود: کسایی که مایل هستند تا علم را بتوینند کاغذ و قلمی فراهم آورند، حارث اعور و سبایل نوشتن را آماده کرد و آنچه را حضرت نقل می‌کرد می‌نوشت. از دیگر اقدامات امام علی (ع) مقابله با قصه‌خوانی از یهودیان بود که حضرت در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود. آن حضرت درباره کسی که قصه حضرت داوود را با اوربا از منابع یهودی نقل کرده بود برخورد کرد و فرمود اگر کسی آن را نقل کند او را حاد خواهم زد. در این حکایت دروغین به حضرت داوود نسبت گناه و زنا داده شده است. زمانی که حضرت به برادر آمد قصه خوانان را از مسنجر پیروان کردن. آمام علی (ع) در امر دین به هیچ صورتی حاضر به مداهنده نبود و خود می‌فرمود: و الله لا أهند فی دینی، به خدا سوگند من هزگز در کار دین مفاده‌ن تکرم.

1 - جهات فکری و سیاسی امامان شیعه، ص 76
2 - طبقات الكبرى، ج 6 ص 116
3 - مجمع البحانات، ج 8 ص 422
4 - وسایل الشهیه، ج 2 ص 515
یکبار شخصی از بني اسد را برای حد نزد امام علي (ع) آورند. بنی اسد از علی (ع) خواستند تا از اجراي حد صرف انظار كند. آن حضرت فرمود: شما از من چيزی را که در اختیار من باشند نخواهيد خواست. جز آن که به شما خواهیم داد. آنان راضي بیرون آمدهند. امام علی (ع) حد را بر آن شخص جاری کرده و فرمود: این کار از آن خدا بود و در اختیار من نبود که آن را به شما دهتم.
نتیجه‌گیری

حضورت زمانی به حکومت رسیده که مشکلات و مسائل اجتماعی در جامعه اسلامی به‌مدخل‌الاخ خود رسیده بود. قتل عثمان و پیامدهای آن، ظلم و تبعیض اقتصادی و نژادی، انحرافات و شیوه‌های دینی و حاکمیت انسان‌های فاسد و نظم، جامعه را در بحران فروپرده بود. شاید یکی از دلایل هجوم و استقبال اولیه مردم برای خلافت علی وجود این بحران‌های و مسائل مهم در جامعه بود و مسلمانان می‌دانستند که فقط علی می‌تواند چنین مسائلی را حل نماید.

عدالت محوری بی‌رنگ اصول حکومت و سیاست امیرالمومنین برای پاسخ به مشکلات و حل مسائل بود. حضور در برپایی و اجرا عدالت به هیچ تسامح و صلح‌آمیزی کمالی نیو از این رو با همه موافق، اجرا عدالت در جامعه مبازه کرد و اقدامات اساسی را انجام داد. در استرداد اموال عمومی از متغیران حینی که مساعدتی نداشت.

امام علی مدنی کوتاه و آن‌ها در اوضاع پس به‌حراستی و آشوب‌زدگی بر فلمند و سرزمین اسلامی حاکمیت یافت و با همه ویژه از نابسامانی‌ها، تبعیض‌ها و بدعت‌هایی که میراث دار آن بود، سیمایی از حکومت و رفتار ترسیم کرد که برای همیشه حیات سیاسی و اجتماعی جامعه بشری رهگشا خواهد بود.
فهرست متابع

1. نظام البلاغة، صبحي صالح
2. نظام البلاغة، سيد جعفر شهبدي
3. ابن أبي الحديد، عبدالحليم بن هبة الله، شرح نظام البلاغة، تحقيق محمد ابراهيم، مصر، دار الآيات، الكتب العربية، 1387 ق.
4. ابن تيمية، علي بن محمد الكامل، التاريخ، بيروت: دار صادر، 1385.
5. ابن أعجم كوفي، محمد بن علي القنوج، الهند، بيروت، 1393 ق.
6. ابن سعد، محمد بن سعد، طبقات الكبرى، بيروت دار صادر، 1405.
7. أمين، عبد الحسين، الغدير، بيروت: دار الكتاب العربي، 1376 ق.
8. أبي، مصطفى بن حسين، نهر الدر، مرس، الهيئة العامة المصرية، 1981 م.
10. تلفيق كوفي، أبو نايف أبو أحمد بن محمد (م 1283)، الفاتحة، تحقيق جلال الدين حسيني اصموى، تهران، الجهر، 1353.
11. جعفريان، رسول، حيات فكرى وسياسى امام مرسي، قم: انساريان، 1359.
12. حاكم، مشاكس، محمد بن عبد الله، المستدرك على المصدرين، في الحديث، بيروت: دار المعارف، 1388.
13. خر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، بيروت: دار الآيات، التراث العربي، الطبعة الرابعه، 1391.
14. ديوانى، أبو حنفية، أخبار الطول، تحقيق عبد المنعم عامر، قاهره، 1360 م.
15. سيبوتي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، مصر: مطبعة المندى، 1371 ق.
16. طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان، تحقيق سيد هاشم رسول مخللاتي، تهران: المكتبة العلمية الإسلامية.
17. طلسي، محمد بن حسن، ألمالي شيخ صدوق، نجيف: يثنا، بيروت، 1372.
18. كأندلوس، محمد يوسف، حيات صحابه، بيروت: دار القلم، 1958 م.
19. كلثوم، محمد بن يعقوب، اصول الكافي، تحقيق على أكبر غفارى، تهران: دار الكتاب الإسلامي، 1388 ق.
مشكلات ومشواري هاي حضرت علي ﷺ في دوره خلافت وردها هاي إن

1. مصعودي، أبو الحسن علي بن الحسين، التنبيه و الاشراف، تحقيق: عبد الله اسماعيل قاهره، 1364 هـ.
2. مصعودي، علي بن الحسين المصعودي، مروج الذهب و معادن الجوهر، بيروت: دار الاندلس، 1358 هـ.
3. نصر بن مزاحم، وقفة الصفين، تحقيق عبدالله هارون، قم: مكتبة آية الله مرعشي، 1404 هـ.
4. يعقوبي، أحمد بن أسحاق، تاريخ يعقوبي، بيروت: دار صادر، 1347 هـ.