## مدفونينحائر حسينى

 در (راقدون"چچكيلده<br>سامى جواد الكاظمى المنذرى، عضو هيئت تحريرئُ مجلئ احرار، /ثر /زشممنلى به رشتأ   كربلا، عالمان، دانشمندان، شاعران و اديبان، صاحبمنصبان، پادشاهان و نيز خانو/دهماى معروفى /ســت كه در حائر حسينى مقبرء خصوصى دارند. او نام اثر خود را ״ر/قدون عند  مطالب كتاب را شرح داده /ست. نويسندءٔ مقاله حاضر، پس /ز بيان وجه نامگذارى كتاب، معناى وازگان »ر/قد" و ״حائر" را شـــرح داده و محلدودٔ حائر حســينـى و حرم حسينىى را بر /اســاس منابع معتبر، تعـيين كرده /ست و در پایان، به سنّت به خاك سپردن اموات  نام برده /ست.

وازگان كليلى: سامى جواد الكاظمى المنذرى، حرم مطهر حسينى، كربلا، ر/قد، حائر
پيث درآمد
 تحريرئه مـجله (ااحرار) آسـتان مقدس حرم حسينى است. اين اثر ارزشمند كه در FAF صفحهٔ
 هفتصد تن از بزر گانى است كه به واسطءُ همجوارى با سرور شهيدان، ابا عبد الله الحسين به افتخارى ارزشــمند نايل آمدهاند كه در قالب فهرسـتى كو تاه ايـن گونه در كنار يكديگر گرد آمدهاند:
الف. IV تن از شهداىهاشمى كربلا .
ب. YV تن از شهداى غيرهاشمى كربلا به همراه ا ا تن ديگر.
ج. FNF تن از عالمان، دانشمندان، شاعران و اديبان.

در پايــان نيــز دوازده خانو اده́ معروف كربلا كه در حائر حسـينى مقبره خصوصى دارند، معرفى شدهاند.

## مقدمه

نويســنده در طليعءٔ كتاب از پنج ســال تلاش خود در جمع آورى و تدوين كتاب حاضر ســخن گفته و بيان كرده كه از راههاى گوناگون، مانند گفتو گو با كارشناسان و مصاحبه با

معّمرين و حتى سـفر به كشور هاى ديغگر، جهت ملاقات با شخصيتهاى ما مورد نظر و مطالعهٔ




 زند گی اين افراد ندارند.





 جعفر الهادى بوده اند، آورده است.
همحچنين وى قبل از ورود به موضوع اصلى كتاب، به نكات زير اشاره كرده است:
الف. عنوان كتاب: »راقدون"؛
 مولف در اين ارتباط مىنويسد:





 من بعثنا من مرقدناهِّهـ

اين آيه از زبان كفار است؛ يعنى (الى واى بر ما! چهه كسى مار ا از خوابگاهمان برانگيخته است؟

 مخفى شده باشد.
تدافن نيز به معناى پنهان كارى افراد از يكديگر ست.

از خدا بتر سيد و تقوا داشته باشيد [از خدا بخوا هيد رسوايتان نسازد].

بر خلاف لفظ مرقد كه لطافت معنايى خاصى دارد، گويا لفظ مدفن بر روح ور و و جان انسان
 يا براى بيان محل قبر دشـمنان دين به كار مى رود؛ چون در در اصطالح مرقد، يكك نوع احترام و بزر گداشت نفهته است.

نسبت به اولياى دين و مومنين به كار گرفته مى شوند.

## ب. حائر حسىنى؛

 مى خرخخد و از آن خارج نمى شـود.


 جمع ندارد.
زبيدى مىنويسد:


 منسوبين به اين شهر مقدس را (احائرى)" مى گويند.
 مشهورترين آنها اين است كه پس از فرمان متو كل عباسى مبنى بر تخريب مرقد مطر مطهر و آب


## محدودهٔ حائر حسينى"



 میشود."


 تمام شهر كربلا بيان شده است.





با اين حال، خانهها و مدارس و مســاجدى كه ديوار به ديـوار حرم مطهر بوده و در طرح




 اكنون فقط نامى از آن مانده، مى يردازد.

## ج. جَرَم حسىنیى؛

طبق روايات رسيده، حرم حسينى بسيار وسيع تر از حائر است؛ به نحوى كه آه ائر در مر مر كز
 فر سـنگك در يك فر سنگك از تهار طرف مى مباشد كه محيطى در حدود سى كيلومتر مربع را
در بر مى گيرد.

امام حسـين


زائرانش پذير ايیى كنند و ايشان را به سوى مرقد
د. سنت به خاك سپاریى در كرباء؛



 معتقدند كه اولين كســانى كه در كنار مرقد نورانى امام حسـين



 كسى است كه فرزند بزر گش به حائرى معروف شـ شد.

حسينى، آرميده است.

برخى از جهان گردان ارويايى نسبت به انتقال جنازه به كربلا را نتقل كرده است.
("جان اشـر|)، عضو جمعيت جغرافىدانان ســـلطنتى لندن كه از عراق اق و ايران، ديدار كرده

يُيكرهاى بى جان بز ر كان و صاحب منصبان شيعه و كسانى كه قدر مت مالى خوبى دارند و





كتابى با اين موضوع، منتشر نشده است.

وى در بايان چِند نكتئ زير را بيان مى كند

با جست و جو، نزديك ترين عدد به واقع به دست آيد.

「．
 مشــهـه الحسين در شهر حلب اســت كه همان مقام راس الحسين＂「است و و يا منظور
 داشـت كه مشهل الحسـين نامى مشـتر كك در ميان چند منطقه است و ما با كنكاش
دقيق، از بروز چخين اشتباهاتى جلو گيرى نمودهايم.

مى كنيم:

## ا．جون بن حَريّ؛




 بعد همراه امام حسين عِّ⿰亻⿱丶⿻工二又 و هميشه يار وفادار آن حضرت بود و با اين كه او در سال اوه هجرى، يپرمرد شده بود．
 اباعبدالهُ تا در عافيت و آسايش زند گیى كنى؛ پس خود جون خودش را روى قدمهاى امام حسـين



 خون پاكك و مطهر شما آميخته گردد.

جون هنگام نبرد، اين گونه رجز مى خواند:

دفاع مى كند و اميد به شفاعت و نجات دارد.
او پس از به هلاكت رساندن هr نفر از لشكر دشمن، به شهادت رسيد.
r. سوىد بن عمرو خثتمى؛

 از اجازءٔ ميدان گرفتن، آن قدر شمشير زد و ز زخم داشت كه توان ايستادن نداشت و و باصورت روى زمين اقتاد.
سپِاه عمر سعد به خيال اين كه سويد به شهادت رسيده، بالاى سرش آمدند و شمشيرش را برداشته، او را به حال خود رها كر كردند.

 با زحمت برخاسـت و با خنجرى كه در شال كمر داشت، چچند نفر را زخمى كرد و چشند نفر را

هم به هلاكت رسانيد؛ تا اين كه توسط (اعروه بن بكار) و ( (زيد بن ورقاءء)، به شهادت رسيد.
 آمل و او آخرين شهيد دشت نينواى سال 9 أقمرى است.


r. خاندان نصر الش؛



 خاكك ســرِده شده است. بايد توجه داشت كه او غير از شاعر معروف اهل بيت، سيد نصر الها حائرى، متوفاى سال 199 ق. است.

 عثمانى ها اين ســمت را داشته است. فرزند سيد جو اد، يعنى سيد على كه به سيد سيد على ذو طو ايريل معروف اسـت و جد اعلایى آل طويل مى اشبل، پس از پدرش به سمت كليد دارى حرم مطهر

مقبرئ دوم اين خانواده، در سمت جنوب
 نصر الله است كه داراى شخصيت اجتماعى قابل توجهى ميان مردم بوده است. مقبره سوم در سمت راست باب شهدا قرار دار دارد.
سـيد على احمد آل نصر الله، پدر سيد ناصر در اين مكان آر آرميده است. سيد على، كليددار
حرم حضرت اباالفضل العباس
 نيز در ايوان طلاى حرم امام حسين

> در اين كتاب نام چجار بانو نيز آمده است:

الف．آسىه قاجاريّه، دختر فتحعلى خان دلوى قاجارى؛




 يوشاندند．

ب．ایىران خاتون؛
او در قرن هغتم هجرى مىزيسـتـه اسـتـ．ايران خاتون، بانوى شايسته ای از از بيروان مكتب

ج．خانش خانم، دختر شاه اسماعىل صفوى و خواهر شاه طهماسب؛

بود و در سال qVı ق. از دنيا رفت.^^「

د．جان آتا خانم، دختر مراد بیى تركمن؛



 و احترام بســيار شــاه عباس بــود و از فرط علاقه ای كه شـــاه عبـا
 شاملو بود．

## ٪.


 حسين
نسـب وى به امام مو ســى كاظم
ابر اهيم شهر ستانى و سيد هبه الدين شهر ستانى، از اج اجداد وى مى میباشند.

در عتبات مقدس ايران و عراق ارائه كرد.

 در مشـهـهـ مقدس، ســاخت مر كزى براى نشر تشيع در بمبى هند به به نام آيه الله خويى، تاسيس دانشگاه جهانى اسلامى در لندن، از خدمات وى محسوب مى شوند.

## پینوشتها:

$$
\begin{aligned}
& \text { ا. ابن منظور، لسان العرب، وازه رقد. } \\
& \text { r. } \\
& \text { r. } \\
& \text { F. F. لسان العرب، وازءٔ دفن. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9. گاهى از آن به حائر الحسين و مشهلد الحسين نيز ياد مىشود. } \\
& \text { V. V. فيروز آبادى، قاموس المحيط، وازءٔ حير. } \\
& \text { ^ } \\
& \text { ه. تاج العروس، وازءٔ حير. }
\end{aligned}
$$

-1. يمامه، فلاتى كوهستانى در نجد عربستان كه در شرق حجاز واقع شده است.
 اتمام نماز در حائر اســت كه در اين مورد مثل مساجد كوفه، مكه و مدينه است و دوم از جهت موضوع

كتاب حاضر كه مربوط به راقدون در حائر است.
Yا. بحرانى، الحدائق الناظره، ج
r|. مفيد، الارشاد، ص YY.
If. مجلسى، بحار الانوار، ج A^، ص IIN- IIV.



 روايت بغيرد. وى در جلسهٔ مناظره ایى كه از طرف حاكم



 كه به مرقد حبيب بن مظاهر اسدى باز مى شده و ديغرى مقابل درى بوده كه به ضريح سيد الشهدا منتهى
مى شود.


 'بى" ؛ يعنى سلام بر تو ای پدرم! در اين هنگام از جانب قبر مطهر جواب آمد كه و عليك السلام يا ابى؛ يعنى سلام بر تو ای فرزندم.


 وقتى اين خبر به امام رضا،

كه خود را ميان بهشـت و جهنم مىديد، سرانجام راه درست را بر گزيد و توبه كرد و اموالى را كه جمع





الرجال، ص OQV ).
r.r. ص ran.

זr. . معروف به مشهد نقطه.
بح بحار الانوار، ج
هr. مناقب، ج
وr.


Y9. MF. .

