آداب مهمانی و میزبانی در سیره و تعالیم رضا\n
رضایی وطن‌دوستِ

چکیده

شناخت منطق نظری و عملی امام رضا(ع) نتیجه‌ی‌ی ما را با شخصیت کم‌نظیر آن امام همان آشتی‌می‌سازد. به‌که در عرصه زندگی فردی و اجتماعی ما کاربرد عملی‌ی می‌پایه که ضرورتی باشد است. یکی از عرصه‌های قابل توجه در زندگی اجتماعی ما موضوع مهمانی و میزبانی است. از این رو از مهم و رهیس‌دهنده‌ی آن حضور در این عرصه‌ی آشتی با مشابه زندگی خود را با زندگی آن حضور تطبیق داده‌ایم که در پاسخ به فراخوان به‌ماما، این علمی‌ی پژوهشی جاهده و لایه‌ی سال‌ها و دهه‌ها، بر آن است تا به هدف به‌کارگیری از سیره و تعالیم امام رضا(ع) در خصوص آداب مهمانی و میزبانی و تأسیس آن حضور در این بخش از زندگی اجتماعی برخی از آداب و سنت‌های مهمانی و الگوهای الفتنه‌ای آن حضور را در این پژوهش به‌نمایش بگذارد.

کلید واژگان:

آیام رضا(ع) آموزه‌های اسلامی، سیره و تعالیم رضوی، مهمانی و میزبانی

خطرات پایش: ۲۱/۰۵/۱۳۹۳
vatandoust.r@Gmail.com

ارسطه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر بیان پژوهش‌های اسلامی استان فردوس رضوی
مقدمه
ازجمله آداب که از آغاز شکل‌گیری جامعه در میان بشر، مطرح بوده و هست، مسئله مهمانی و مهمانداری است که تاکنون بسیاری مختلف تداول یافته است، این امان روزست که انسان، موجودی اجتماعی است و تا زمانی که این ویژگی را دارد، از رفت و آمدها در قابل مهمانی استقبال می‌کند.
هرچند ممکن است، آداب مهمانی در هر جامعه‌ای بر حسب رسم و سنّت‌های حاکم بر آن جامعه، با دیگر جوامع متفاوت باشد، اما آنچه در طول تاریخ بشر، غیرقابل انکار بوده و با زندگی اجتماعی بشر عجیب شده، این است که هر جامعه و ملّت و پیروان هر مکتبی، برای مهمان خود احترام ویژه قائل بوده و هستند. شریعت اسلام نیز که همواره در اندیشه اصلاح رفتارهای اجتماعی پیروان خود است، برای این بخش از زندگی، راهکارهایی ویژه ارائه داده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم از آداب مهمانی و اینکه چه کسی را مهمان کنید و به مهمانی چه کسی بروید، در سخنی خطاب به جنب ابادار، فرمودند:
با یاد ناچسبه‌ای ازوبا، کنید و با آن‌ها احترام ویژه قائل‌باشند.

امام رضا(ع) در مکتب ناب اسلامی طوری پرورش یافت بودند که هم، آداب باپایتست مهمانی در جامعه اسلامی را گویاند و هم، خود بهتر از دیگران، به رعایت آنها اهتمام می‌ورزیدند. انجیه در لیبلالی احادیث و در زندگی آن حضرت می‌خوانند، نمونه‌هایی از این آداب است که هرگاه پذیرش مهمان تجلی یافته است. در این پاره‌ای، نکات و آدابی باپایتست در
آباد مهمانی و میزبانی در سیره و ... * ۶۱ *

رفتار و گفتار آن حضرت و وجود دارد که در این نوشته، به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود، اما
پیش از آن، نیازمند نکاتی است که در آغاز ناگزیر از بررسی اجمالی آن هستیم.

ارزش معنوی مهمانی و یادبود

ازجمله مکارم اخلاق و فضای‌های دینی در روابط اجتماعی، دعوت مهمان و
یادبودی از دیگران است. مراتب کریم، هم بر اطعام نیازمندان تأکید کرده است و کسانی را
که در این باره ابتذال می‌کنند سنوده و فروده، و بی‌نظامی اطعام علی حجّه مسکنی و نیم‌نیم و
آسیا به پاس دوستی خدا، به بینوا، پیامرو و اسیر خواراک می‌دارند (۷۸) و هم، کسانی
را که در اطعام به دیگران کوتاهی کردن، تکوهش کرده و حتی کوتاهی در این باره را
یکی از عوامل سقوط به دور دانسته است، لذا می‌فرمائند: اگر که از دور خیان
می‌پرستند: اما سلکم‌می‌سدن فقر؟ فال‌وا لم نکی از مصلحت؟ ولم نکی لکم <->"بسانی<
چه چاپ شما را گرفتار دورخ کرده است؟ آنها پاسخ می‌دهند ما نه از نمایگزران بودیم و نه به
بی‌نیایان طعام می‌دادیم» (مادر/۴۳-۴۲).

افزون بر آیات قرآن، در این باره روایت‌های بسیاری رسیده است که بر ستایش مهمانی‌سازی
دلایل دارند. در این مقاله به ذکر چند مورد سنوده می‌شود:

۱. رسول خدا(۷۸) تکرم مهمان را ملامل با ایمان به خدا دانسته و می‌فرمائند: «من کان
یومن‌الله و هر آن‌ها آخر طلبت‌گری ضعفه هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید مهمانی را
گرامی دارد (کلینی، ۹۳۱، ج. ۲، ۴۷، ۶۲۷).

۲. امام صادق(۷۸) در ستایش از مهمانی و اطعام دیگران، ثواب آن را به حساب دانسته و
می‌فرمائند:

من آظم‌اللحم حتی تیمهمه لم تبرک از الله ماه له من الامیر فی السایر,
لازمک تکرر ولایت مرس الالله رب العالمین هر کس به فردی مسلمان طعام دهد,
و او را سیر کنده، هر چه‌یک از آفریده‌های خدا نسی فانه، در آخرين برای او جه اندازه
合一: 67

زمر: \(\text{فهرست رسمی} \)

پایان: در نظر داشته شده، ته فرشته مقر ری مدان و ایبیر مرسل جز پورودگان

عالیان (برکی: 170 اورس) ج: 5 (2694)

۱. این حضور در جای درگیر فروموند: "الفک‌می" عنا ناست: ایستاده بر فقرک‌فیک یکی از آنها

۲. از آنها و افراد: الکتی مکارم اخلاق ۱۰ تا، از افرادی آنها را داشته‌بناش، یکی از آنها

۳. تکریم مهمن است (مجلی: 1403، ۲۲ (276: 45)

۴. ایبیر اکرم (م) در پاره اینکه تکریم‌گذار مهمن کاری نایسند بوده و پیامدهای بست دارد،

فرمودن: کلی بیشتری نباید فدا و لازم‌الملاءم: هر خانه‌ای که مهمن وارد آن نشود،

فرشته‌ها وارد آن خانه نمی‌شود (نوری، 1403، ج: 218: 73)

۵. هرچند مهمنان رفت و خوردند قدام امیل لذت بخش اش و همکاران از آن خوششان

می‌آید، اما برای کریمان بسیاری طعام و مهمنان دادند، لذت بخش از طعام خوردن دارد و

با یادبردهای دیگر، حفظ روحی مضمون می‌رود. چه زیباست این سخن اسراری باید

که فروموند: قوت‌الاجساد طعام، و قوت‌الروح الإطعام: قدرت جسم، خوردن غذای

علیاً روح، اطعام و غذا دادن اسم (فاطمی، 1403: 76: 1239)

۶. این را نیز بیغایی که تئیه‌ها در اسلام، مهمنان همیشه داده که مهمنان نیز از موافقت و

احتراز و ته‌بای برخورد است تا انجا که بعضان هدیه‌ای انسانی تلقی شده است، جنگن‌که

رسول خدا (ص) می‌فرمودن:

"اثاراً الله تقوم خیراً ویها هدیه، قاّلوا: و ما را که کله‌هی؟ قاّل: فيضت، یتسل

برچه و بتسلج نبودن اهل بیت، هنگامی که خداوند اراده کند، نسبت به جمعیت

نیکی تعایب برای آنها هدیه می‌فرمود، بررسی‌دان: آن هدیه کجست؟ فرمود: مهمنان

است که روی‌نشین یا با خود وارد می‌آورد و گناهان اهل خانه یا با نشود می‌پردازد

(نیبانی، 1414، 26)

امیر مقدس، مضمون این حديث شریف را به شعری زیبا تبدیل کرده، می‌گوید:

زق ما با پای مهمن می‌رسد در خوان ما

میزان ما است هر کس می‌شود مهمن ما
پیشینه

از همان روزی که انسان با به عرضاً زندگی اجتماعی گذاشته، آداب و سنن ویژه بر
زندگی او حاکم و با گذشت زمان کامل و کاملتر شد، در نهایت از آن رو که طبیع و سلیقه
انسان بهدلیل تفاوت فرهنگها و تأثیر آب و خاک، متعدد و متفاوت است، آداب و روش‌های
متفاوت و متمایزی نیز در جوامع بشری پدید آمد. با وجود تحویل جشمنگ در زندگی بشر،
همچنان شاهد تفاوت‌ها و تفاوت‌های کوچکتر از آداب و سنن اجتماعی بشر بوده و هستیم.

یکی از این آداب که از همان آغاز شکل‌گیری جامعه در میان بشر، مطرح بوده و هست،
مسئله مهمانی و مهمانداری است که تاکنون به‌صورت‌های مختلف تداوم یافته است. چراکه
مهمانی لازمه زندگی اجتماعی است و تا زمانی که بشر از این نوع زندگی برخودار باشد، از
رفت و آمدی در قالب مهمانی استقبال می‌کند. تاریخ بشر و زندگی پیشینان تأثیبی بر این
واقيت است.

قرآن که کتاب زندگی است و روش بهتر زیستن را برای بشر به ارمعان آورده است، در
شماره به پیشینه مهمانی در زندگی گذشته‌ها و در زمینه بیاموران الی، گوش‌هایی از این خصوص
اجتماعی را به تصویر کشیده است، چراکه به‌هرین و مؤثرت‌رین راه برای اموزش بشر
یادآوری نگهداری پیشینی‌ها است. به تصویر کشیدن جهانیان فرشتگانی که بر حضارت
ابراهیم خلیل(۲)، مهمان شده (ذاریزات۲۷-۲۰ و نیز ارائه گزارشی از جریان مهمان
حضرت لوط(۱) (حجیر۷۱-۸۷) ازجمله این موارد است.

یکی از کتاب‌های قدیمی که در خصوص آداب مهمانی گفته‌کرده، کتاب برگزیده
قابل توجه، اثر گیتاروس بن اسکندر(۱۷۹) است که در باب دوازدهم به این موضوع
می‌پردازد.

یکی دیگر از کتاب‌های بالارزشی که درباره مهمانی نگاهشان شده و پیشینه این خصوصیه
اجتماعی را برای می‌کند، کتاب گران‌سک مهمان‌نامه بحث این که توسط قاضی الله پر، رویهٔ
ختمی نوشته شده و با به عرضاً وجود گذاشته است.
۱. سخاوت

واژه سخاوت از ریشه سخا گرفته شده است، وقتی عرب می‌گوید: «سخا النّار» منظور این است که خاکستر آش از آتش یا آتش پاک کنند تا بهتر از قبل یسوزد و بیشتر از پیش نور و حرارت بدهد (جوهری، ۱۴۰۷ق، ج۶، ۱۳۷۳ق). همانطور که با چاکردن خاکستر از آتش، بهتر از پیش اطراف خود را روشن کرده و خانه را گرم می‌کنند، سخاوت نیز فضای خانواده و زندگی فامیلی و اجتماعی را گرم می‌کند. در زیر سخاوت به محبت و دوستی می‌انجامد، بی‌پایان است که در هر چه محبب باشد، صفا و صمیمیت نیز خواهد بود: «السخا يکبم المحبة و يغیر الإخلاص؛ سخاوت موجب جلب محبب افراد شده و اخلاص انسان‌ها را می‌آید» و در کتاب (الیه و مستعفی، ۱۳۷۶ق، ج۱۳۵۳ق). از آن روز که چند سخاوت در استوارسازی زندگی خانوادگی نقش بسیار دارد، شریعت اسلام بر آن تأکید بسیار کرده است: «امام رضا» فرمودند: «السخا قربیً من الله، قربیً من الناس، قربیً من الجنة؛ انسان سخاوتی می‌خواهد، به خدا، به مردم و به پشتندگان است» (صدوک، ۱۴۰۴ق، ج۱، ۱۵). آن حضور در اشاره به این مطلب که سخاوت بیشتر به‌معنی اساسی برای مهمانی دادن است فرمودند: «السخا پاکِ بن طعام الناس، بناک بان طعامه و بیشتر لا پاکِ بن طعام الناس لعلًا پاکِ بن طعامه؛ انسان سخی از غذا دیگران می‌خورد آن آن نیاز از غذا یا بخورند، ولی شخص

عوامل و بیشترین‌های مهمانی

مهمانی، بیشترین‌های مهمانی در صورت برخورداری انسان‌ها از آنها، هم مهمانی می‌پذیرد و هم به مهمانی رفت و رفت می‌دهند. با استفاده از آموزه‌های امام رضا(۳) برخی موارد

یادآوری می‌شود.
بخيل، از غذای دیگران نمی‌خورد تا دیگران از غذای او نخورندان (حرعما، ۱۴۰۲ ق، ج ۱۶، س۱۴۷).

۲. برخورداری از روحیه اجتماعی

هرچند در اسلام، مهمانی امری بزرگ است و فضیلت‌های زیادی دارد، اما برخی انسان‌ها به‌دلیل برخورداری از نوعی روحیه خلوط گریزی و انزواطنی، به مهمانی می‌پردازند و نه مهمانی می‌پذیرند. لازمه مهمانی، با هم بودن است و این با روحیه انسان‌های انزواطنی ناسازگار است. این درحالی است که پیامبر رحمت(ص) انس و الفت را یکی از وزنگ‌های پیران خود دانسته، می‌فرمایند: «المؤمنین اقتدا و لازم و لاحی نیست، لااقل ول خیر، و اشراف و مِبینان، نسخ خلاصه کنند» (کسوت، ج ۱:۱۴۲).

این سنن امام صادق(ع) در راستای همین وظیفه اجتماعی انسان‌هاست که فرمودند: 

(۱) این شبکه نگاره‌ای است که انسان‌ها باید به هم و در مسیر اجتماعی دوستی و خصوصیاتی انتکان کنند.

(۲) امام صادق(ع) در مکتوب اجدادش حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع) رشید یافته و فرهنگ اسلام خویش را به اثر برده است. با اشاره به ضرورت وزنگ‌های اجتماعی انسان، در توصیه‌هایی کارآمد که به نهاده‌های شدن این وزنگ در میان انسان‌ها می‌انجامد، فرمودند: «جزئیات تعریف‌ها و توصیه‌ها و لذا تلاش‌ها با دیدن یکدیگر روی‌های به یکدیگر، دوست داشته باشید، دست یکدیگر را بفشارید و نسبت به یکدیگر خشم نکنید» (صدوق ۱۴۰۶، ص۳۸۸).

آن حضرت در جایی دیگر در نکوهش کسانی که عزلت گردیده، کمک خویش را از دیگران دریغ داشته و به ته‌هاوری خو گرفته‌اند، خطاب به علتی به شعب فرمودند: «با علی! این یک سنن‌الناس من نفع رفدها و کل وحشتی! با علی! به‌دترين مردم کسی است که یاری‌ش را از مسیر خود برمی‌زند».
حفاظ شان در مهمات

حافظ شان در هزینه‌های جاری زندگی، امری مهم است که در مکتوب اسلام به آن توجهی خاصی که است. زیرا شان که به معنی بهره‌گیری از امکانات موجود و هزینه کردن مناسب با شرایط و موقعیت خود بوده چنان است که به حفظ آوری انسانی انجام داده‌اند شکل گرفته و روحیه تعاون و نوعی که بیشتر که‌ی می‌یابد.

اینکه دیده می‌شود پیشواپان معمول از یک‌سو، برخی از افراد را به‌دلیل بسته کردن به صورت ضرورت لگو می‌کنند و از دیگر سو، برخی را به‌دلیل اسف و افراد در هزینه‌های جاری می‌کنند، دلیل بر ضرورت حفظ شان در هزینه‌های جاری است.

روایت‌هایی که به وسیع بودن منزل مسکونی (سپوستی، ۱۴۷۱) و ضرورت و منتفی (طبرسی، ۱۴۸۲) و اهمیت بودن مرکب (اینکه بابتی، ۱۴۳۲) و گشاده‌ستی و برخی از ساخت‌گری بر زن و فرزند کلیاتی (پر سرخ، ۱۴۷۱) و مانند آن دلالت دارد و هم به هم جمله دستورهای هستند که بسته کردن به حداکثر را امری ناتوانید. شخصی از امام صادق(۷) پرسیده‌اند: «هر گاه مردی روزه‌دار، خانه‌های فراوان و رفاه‌انی بسی و زیبا داشته باشد تا خود را یاراید، آیا فریاد اسرا کار به‌شمار می‌آید یا نه؟» و مطوفند: «خیره» (کلیاتی، ۱۴۷۱) و (۱۴۷۳) زیرا خداوند می‌فرماید: «البته دو سرخ سبب سکوت هستند که دوازگر است که از دارایی خود هزینه کنید»(طلاف). پیشواپان ما نمی‌توانند بسته کردن به حداکثر را برای دیگران ناروا می‌دانستند که خود نیز
آباد مهمانی و میزبانی در سیره و ...

بسته به شرایط زمان، زندگی و در حد مطلوب از امکانات استفاده می‌کردند. امام رضا(ع) در اشاره به همین نکته فرمودند: "برخی دوستان من مایلند که مرو نهاد بنشینند و لباس خشن بپوشند,

در حالی که شرایط زمان، چنین چیزی را برهم‌تایید (عطاردی، ۱۴۰۶ق. ج: ۳۰۶).

آراستگی، ادب مهمانی

آراستگی و خودآرایی امروز پسندیده است که هم مهمان و هم میزبان باید آن را رعایت کنند. امام رضا(ع) در تشویق به رعایت آراستگی در اجتماع، از یکسوز، تمعیز و آراستگی را از اخلاق پیامبران دانسته‌اند: "من اخلاق الآبای التوفیق تظافرت و تعمیز آراستگی و اخلاق پیامبران است" (کلی، ۳۴۰۱ق. ج: ۵۶۷) و از سوی دیگر در ابزار تاخیرندی و اشکار به زشتی پیش‌گیری,

فرمودند: "این عالم بارک و تعالی پیشرفت و انجام و یغبت الیون و تبنیات؛ خداوند، پیرمرگ،

زیبایی و آراستگی را دوست دارد و قهر و فقرنمایی را دشمن دارد" (مجلیسی، ۱۴۰۳ق. ج: ۲۹۳) نمودند. امام رضا(ع) آراستگی را به دیگران توصیه می‌کردند که خود را تمرین بیارند.

بودند. مینه‌اش و در سیره علمی آن حضرت می‌خواهیم: "اذ بر پنفران تنزن له، در آن هنگام که به میان مردم می‌رفت، خود را برای آنان می‌آراست" (صدوق، ۱۴۰۴ق. ج: ۱۳۲).

این‌ها نیز پیژشیم، آزادی و به مناسب‌ها و اعیان متفوک، رفت و آمد و مهمانی

فرشیدی می‌یابد. در این مناسب‌ها، به آراستگی و خودآرایی توصیه و تأمین و مبین شده است. این فراز از سخنان امام رضا(ع) یاد می‌کند که در خصوص آراستگی

در روز عید غدیر خم فرمودند: "فمن توری لیم، الیون غیر عیلام له؛ هم که خود را برای روز

غدیر زیبی کند، خداوند او را می‌پذیرفت" (ابن طاووس، ۱۴۳۵ق. ج: ۳۶۲).

۱. استعمال بی‌خوش

بعد از اهمیت استفاده از بی‌خوش در اجتماع، امام رضا(ع) اشاره‌ای از اخلاق پیامبران

دانسته و گفته‌است: "الطیب‌بین اخلاق الأباء، استعمال بی‌خوش از اخلاق پیامبران است" (کلی، ۳۴۰۱ق. ج: ۱۵۰).
۹۸

۳. زدون بیو تامطبوع از بدن

همان‌طور که شریعت اسلام، به استعمال بیو خوش توصیه کرده، به‌زودی بیو تامطبوع مانند بیو دهان نیز توصیه کرده است، زیرا بهداشت دهان و دندان، پیش از آن‌که امری اسلامی باشد، امری حیاتی و انسانی بوده که لازم است در طول حیات آدمی رعایت شود. امام رضا(ع) که تربیت‌باف‌ت‌ه مکتب اسلام است، در خصوص بهداشت دهان و دندان، رفتار و رهornersای شیعیان دادن، از اجمل‌ه‌انه به کمال از پیامبر اکرم(ص) فرموده‌است: "آواهمک طرف قربی می‌شود. فظوظ‌های دهان‌های شما راه‌هایی از راه‌های پرورش‌دارت‌ان است. پس آن‌ها باکیه کنید" (مجلسی، ۱۴۰۲، ج. ۱۳۷).

آن حضور در اشاره به برخی فواید مسواک دزن فرموده‌اند: "السواک ی جلپس البصر و تیبتن سحر و یده بهبودی مسواک زدن‌نور جشن را زیاد می‌کند، مرو را می‌رود و آب‌پزش چشمه‌ای از بین می‌برد" (طبرسی، ۱۳۹۲، ج.۱۳۷).

جالب این است که امام رضا(ع) هر شب و هر روز صبح مسواک دزن‌دند و بعد از آن، دهان خود را با چربدن چکره خوش‌بو می‌ساختند، (عطردی، ۱۴۰۲، ج.۱۳۷). از روش‌هایی که امام رضا(ع) برای خوش‌بو مساختن دهان به‌کار می‌رود، این بوده که بس از صرف عنا با آبی که در آن اشسان(1) ریخته بودند، دهان خود را خوش‌بو می‌ساختند.

۱. بوی‌های است دارای شاخه‌های باریک و سالی‌های نسبتاً ضخیم، طعم آن شور و از خاکستر آن شکر به‌دست می‌آید. این‌ها در فارسی، آرزوی آذری به‌گویند (فرهنگ عربی).
شرط مهمانی هماهنگی با خانواده

ناگفته روش است که مهمانی دادن دردسرهای مخصوص به خود دارد که به‌نتهایی نمی‌توان از عهده میزانی و پذیرایی آرودند. بلکه لازم است عضای خانواده دست به دست هم داده و به کمک یکدیگر مهمانی آرودنی ترتیب دهند. از این‌رو لازم است پیش از دعوت از دوستان و ترتنین مهمانی، با همسر، فرزندان و دیگر افراد خانواده در مهمانی مشترک و هماهنگی‌های لازم به عمل آید تا هم مهمانی به‌صورت آرودنی بهعمل آید و مهمانان از آن خاطره داشته باشند و هم پس از مهمانی احتلاف و کدکاری پیش نماید و خاطره‌ای تلخ به‌جا نماند.

امام رضا(ع) درباره اینکه نباید مردها برای جلب رضایت دیگران خانواده خود را به‌زحمت اندازند، به نقل از جدی‌مرگوارشان امام علی(ع) می‌فرماید:

آن‌های دعاه رحل، فها لئن، چنان‌که آن‌ها ضمی‌کنند و به تکذیب اختیار، قیال و تحریک

یا آمر عاطفه؟ پناه جهانی گرفته، زمین‌خوار شدند و لذت‌المریضه‌ی خود را به همین‌وهمین

تخریب و شکست عرشه همئه، کسی‌های خود را به‌سمت راه‌های دیگر، راه‌های فراموشانند.

درباره این‌که موکتند؟ فراموشنده: ۵. برای پذیرایی از میزی که از بیروی تنهایی نشود او آنجها در

منزل باشند. روی سفره آرودنه شود (۲.) آنجه در خانه داری از من در ریزسوخت‌‌دوزی،

به زن و فرزندان تاجح نکنی (۳.) آنان را برای پذیرایی از من به‌صاحبه‌ی نهاداری)

(صدوق، ۳۰۴ ایف، ج: ۴۱).

فرایم آرودن و سواله‌رفت و برگشت

چیکی از آداب پذیرش مهمان این است که بسته به موقعیت و حال مهمان، برای رفت و آمد و سواله فراهم شود، در خبر احمدی ای نصر برخی چنین امیده که می‌گورید:

آن‌گاه که امام رضا(ع) مرا به منزل خود دعوت کردند، برای من مرکب‌خانه فراموشاند.

و بر آن سوار شد به خدمت ان حضرت شریف‌بابا شادم در هنگام پارک‌گشت.
تأمین نیازمندی‌ها
از دیدگاه امواری که باید میزان همواره نسبت به مهمان رعایت کند، تأمین نیازمندی‌های معقول مهمان است. هرچند که چیزی کوچک‌تری مانند چوب خلوال باشد، من حق‌الضیف آن بی‌نفعه‌النفعه، ازجمله حق مهمان این است که چوب خلوال برای او فراهم آید. (همان: ج. 3:257)
در این پاره، ابوهاشم جعفری به نقل از امام رضا(ع) می‌گوید: «رؤوی نزد امام رضا(ع) بسیار تشنگ بوده، همیشه آن حضرت مانع شد که در حضور ایب طلب کنیم، خود آن حضرت آب طلبیدناد، جرعه‌ای از آن نوشیدن و سیب فرودناه: ای اباعبداللله ایبی گورا‌ست، بگیر و بنوش که تنشنگیت را برطرف می‌کنند» (ملیسی، ۱۳۵۳، ج.۸:۲۹-۴۰).

نداشتن توقع کار از مهمان
مطلب دیگری که در ادامه تکریم مهمان شایسته با آدیوری است، عدم توقع کار از مهمان در منزل میزان است. در این پاره، امام رضا(ع) به نقل از امام رضا(ع) می‌گوید:
در تاز باشی الحسن الرضا(ع) ضیف و کسانی که سعی به خودان گذاشته‌اند، بی‌اعتماد به...
مهمان در چنین وضعیتی، بدون آنکه به خود مسالمت به او بهترین می‌گردد. اما قضاوت لازم است که این نظرات را می‌توان با نظرات ادبی و علمی می‌توان تأکید نمود.

آن حضرت نشسته بود و این مکتب که ناگهان نظم جراح بی‌هم خورد، همیشه مهربان بِرای اصلاح جراحات نگه داشت. جراحات با هم خورد، همیشه تأسیس که هرگز مهمان مبادرت کردن، سیب فرودناه: اصلاح آن مبادرت کردن، و سیب فرودناه: ما خلاقان، قویی هستیم که هرگز مهمان خوش‌شانس را به کاری نمی‌گذاریم (طلاب‌بی، ۱۳۱۴، ص:۱۳۰).
بدرقه مهمان

از آن رو که شریعت اسلام، مهمانی را امری مهم می‌داند و برای مهمان شنآن و منزلی
ویوه قابل است، در حفظ منزلت او چه در هنگام ورود و چه در زمان خداانی فتلا به دستورهای
حسابشده داده است که با روان انسان در حالی متفاوتی تطابق دارد، ازجمله این دستورها،
دستور به بدرقه اواست که از اواست در هنگام خداانی مهمان صورت بگیرد. این سنت
رسول خدا (ص) است که فرمودند: «من مِنْ سمَّى التّفیف أنْ يَسْبِعْهٰ إلى باب العداد وقِبَبٍ از أباب مهنَّمانيّّ»
است که مهمان نا دم در بدرقه شوده (نراقی، بیا ب. ج. 2: 119).

امام رضا (ع) در اشاره به این اداب از آباب مهمانداری به تعلق از رسول خدا (ص) فرمودند:
۳م حقّ الصَّلیف أنْ نَمِسّي معه فخارجه من خریج الباب؛ آن حقوق مهمانان است که در
هنگام رفت، او را بدرقه کرده و برای رفتن از خرم خودت از در درگذشته ای کنی»
(نمازی شاهرودی، 1319، ج. 6: 286).

تشکر و قدردانی

نکته‌ها که در پایان مقاله جای تذکر دارد، ضرورت تشکر و قدردانی از میزان است که
به‌خاطر مهمان، خود را هم به زحمت اماکنی و هم هریزه وره است. امام رضا (ع) درباره
این ضرورت فرمودند: «امن! لی بَلَغَي الیکَ مُتَعَمِّمُ من المخالیفِينَ لم يَنْتَكَرُ اللّهُ عَزّ وَجَلُّ اَنْ کَسِیرُ
برای مخلوقی که به او نعمتی رسانده است دریغ ورود، در حقیقت از سفاسگزاری برای
خدایان متعلق دریغ وروده است» (خانی، 1385، ج. 2: 372).

نتیجه‌گیری

یکی از لزوم‌های زندگی اجتماعی انسان، مهمانی و مهمانداری است که در هی جامعه‌ای
بر حسب آباد و سنت‌های محلی و فرهنگ حاکم بر آن جامعه، با تفاوت‌های صورت
گرفته و می‌گیرد. به‌دنبال است که این موضوع مانند هر کاریکی دیگری، آباد و سنت مخصوص
به خود دارد.
این مقاله که درصد بررسی مهمانی و مهمانداری در سیره و تعالیم رضوی بود، با مراجعه به آموزه‌های امام رضا(ع)، توانست بخشی از آداب و ستون‌های این موضوع اجتماعی را که در سیره و سخنان آن حضرت خاچی یافته به نمایش بگذارد. ضرورت هماهنگی با خانواده تأمین نیازمندی‌های معقول مهمان، تداشتن توقع کار از مهمان، بدرقه مهمان از سوی مهمان و نیز ضرورت ابراز تشکر مهمان از مهمان، ازجمله این آداب است که بعد از نگاهی گذرا به ارزش معنوی مهمانی در اسلام، ضرورت حفظ شان و آرایشی در مهمانی سورد کنکاش قرار گرفت.
منابع و مأخذ

قرآن كريم.

ابن طاووس، (1315). multiplication: مكتبة الاعلام الإسلامي.


بياني، جعفر، (1418). multiplication: جامعة مدرس.


حاجی، محمدعلی، (1385). شجرة طریق، نجف اشرف: الحيدری.


شریف قره‌ی، باقر. (1372). حیاة الإمام الرضا. قم: سعید بن جبر.


قدري، محمد علي (بني)، الخصال، قم: جامعة مدرسین.
طباری ای، سید محمدحسین (۱۴۱۹ق)، سنین الی، قم: جامعة مدرسین.
طبری، حسن بن فضل (۱۳۹۲ش)، مکارم الأخلاق، نجف: شریف، رضی.
طبری، حسن بن فضل (۱۳۹۲ق)، مکارم الأخلاق، شابان، نجف: شریف، رضی.
عطار، عزیز الله (۱۴۰۴ق)، سنند الامام، مشهد: کتاب‌خانه جهانی، امام رضا(۱).
عصر المعاصر، کیانوشان، اسکندریه، (۱۳۹۹ش)، بزرگترین قابوس‌نامه، به کوشش، غلامحسین، یوسفی،
چاب دوم، تهران، علمی، فرهنگی.
قطب، راوندی، مسعود بن هیزابلله (۱۴۰۷ق)، الدعوات، قم: مدرسه، امام‌علی(۷).
کلیی، محمد، بعقوی، (۱۴۰۱ق)، الفائی، بیروت، دارالتحارف.
لبک واسطی، علی بن محمد، (۱۳۸۲ش)، هیجومه و المواضی، قم: دارالحديث.
محمدی، حسن، (۱۳۹۷ق)، کرانه‌ی الملل در سنین الاقفال و الامام، بیروت: الارسلان.
مجیدی، محمد، (۱۳۸۷ق)، کمپانی، بیروت: دار احسی، الفرات العربي.
طبری، محمد، خزری (بی‌تا)، جامع السماوات، نجف: دارالمجید.
نمازی، شاهرودی، علی (۱۳۹۴ق)، مستند، سلیمان البحار، قم: جامعة، مدرسین.
نوری، حسن، (۱۴۰۷ق)، مستند، الرسائل، بیروت: آل‌البیت.