بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و درود خداوند بر سید مجاهدان امام عارفان سالارشهیدان خورشید هدایت مشعل راه سعادت اسوه ایثار و وفا صاحب محنت و رنج و بلا مولای عالمیان و سرور آزادگان حضرت ابا عبدالله الحسین بن علی بن ابی طالب روحی و ارواح العالمین له الفدا. در این تحقیق قصد داریم علل قیام امام حسین علیه السلام را بررسی و با این شخصیت بزرگ بیشتر آشنا شویم. مشهور آن است که امام حسین علیه السلام در روز سوم شعبان به دنیا آمد ولی برخی مثل شیخ مفید معتقدند که آن حضرت در شب پنجم شعبان سال چهارم هجرت به دنیا آمدند برای نامگذاری امام حسین علیه السلام امام علی علیه السلام فرمودند که من بر پیامبر خدا سبقت نمیگیرم و پیامبر هم فرمودند که من بر خدا سبقت نمی‌گیرم. آنگاه جبرئیل بر پیامبر نازل شد و فرمود که علی نسبت به تو به منزله هارون نسبت به موسی است او را به نام پسر هارون که شبیر است به نام. پیامبر فرمود که زبان من عربی است جبرئیل گفت پس او را حسین بنامید. به روایت از امام صادق علیه السلام آمده که چون امام حسین به دنیا آمد خداوند به جبرئیل دستور داد که با هزاران ملک برای تبریک و تهنیت به نزد حضرت رسول بروند بین راه به جزیره‌ای رسیدند که یکی از حاملان عرش در آنجا بود که نامش فطرس بود که خداوند به او دستوری داده بود و او آن را انجام نداده بود و خداوند به جهت تنبیه او بالهای او را محو کرد بود. فطرس به جبرئیل گفت این همه ملک به کجا می‌روید او گفت که خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نعمتی عطا فرموده و ما برای تبریک به ایشان می‌رویم و گفت که اگر می‌شود من هم بیایم تا شاید پیامبر برای من دعا کند. آنها نزد پیامبر رفتند و پیامبر قضیه فطرس را فهمید سپس به او فرمود که بالت را به مولود بزن تا بال دوباره برگردد سپس همین اتفاق افتاد و فطرس گفت که از امروز تا روز قیامت کسی به امام حسین علیه السلام سلام نمی دهد مگر اینکه من سلام او را به امام برسانم.

 انبیا متعددی بر مصائب امام حسین علیه السلام گریه کردند که ما در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می کنیم ۱- حضرت آدم: روایت است حضرت آدم در پایه ارش اسمای پیامبر و ائمه علیهم السلام را دید پس جبرئیل به او تلقین کرد که بگو یا حمید بحق محمد یا عالی بحق علی یا فاطر بحق فاطمه یا محسن بحق الحسن و الحسین و منک الاحسان. نام حسین علیه السلام را که بر زبان آورد اشکش جاری شد و قلبش شکست و گفت ای برادرم جبرئیل چرا در یاد کردن پنجمی قلبم می‌شکند و اشکم جاری میشود. جبرئیل عرض کرد این فرزند تو به مصیبتی مبتلا می شود که همه مصیبت ها در مقابل آن کوچک است حضرت آدم فرمود ای برادرام ان چه مصیبتی است؟ پاسخ داد با لب تشنه غریب و بی کس و تنها کشته می شود و برای او هیچ یاور و معینی نباشد.۲- وقتی حضرت ابراهیم ملکوت آسمانها را مشاهده می کرد پنج نور مقدس دید که آسمان را احاطه کرده بودند پرسید این انوار مقدس چیست و از کیست؟ گفتند این انوار متعلق به حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و وسیع و دختر و دو فرزند آنهاست. گفت چرا هر گاه به چهار نور اول نگاه می کنم شاد می‌شوم ولی به نور پنجم که نگاه می کنم غمگین؟ گفتند ابراهیم نمیدانی به صاحب نور مقدس چه ظلم ها می کند چون مقداری از آن را شنید محزون و غمگین گشت و زندگی بر او تلخ شد.3- از جمله سوال های سعد بن عبدالله از حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف این بود که معنی( کهیعص) چیست امام فرمودند: این حروف از خبرهای غیبی است که خداوند برای حضرت زکریا و بعد از آن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده و داستان از این قرار است: حضرت زکریا از خداوند در خواست می‌کند که اسمای پنج تن را به من یاد بده و جبرئیل بر او نازل می‌شود و او را تعلیم می‌دهد. روزی حضرت زکریا پرسید خداوندا چرا هرگاه چهار نفر اول را یاد می کنم غم و اندوهم برطرف می شود ولی وقتی نام حسین علیه السلام را میبرم اندوهگین می شوم؟ خداوند او را از قضیه امام حسین علیه السلام با خبر کرد و فرمود کهیعص کاف به معنای کربلا ،ها اشاره به هلاکت، یا یزید که امام را کشت، عین اشاره به عطش آن حضرت و صاد اشاره به صبر آن حضرت دارد چون حضرت زکریا مطلع شد ۳ روز از مسجد بیرون نیامد و مردم را از داخل شدن منع کرد و پیوسته گریه و ناله می نمود بعد از آن به خدا عرض کرد که بار الها فرزندی به من عطا فرما که در پیری موجب خوشحالی من شود و او را نزد من عزیز گردان سپس مرا به مصیبت او مبتلا نما مثل مصیبتی که به زهرا سلام الله علیها و علی علیه السلام وارد کردی پس خداوند یحی را روزی حضرت زکریا کرد و او را به مصیبت امام مبتلا نمود. از جمله تشابهات حضرت یحیی با امام حسین علیه السلام این است که حمل حضرت یحیی شش ماه طول کشید و امام حسین علیه السلام نیز شش ماهه به دنیا آمدند.

 خصائص امام حسین علیه السلام بسیار فراوان است به طوری که خود آن نیازمند تحقیقی جداگانه است ولی برای زینت تحقیق به برخی از خصائص متمایز آن حضرت اشاره می‌کنیم ۱- خوردن هر خاکی حرام است مگر خوردن خاک حرم امام حسین به قصد شفاء ۲- مقام شفاعت آن حضرت که نقل است در روز قیامت هزار صف برای آمرزش است که ۹۹۹ صف آن را امام حسین و و یک صفرا بقیه امامان شفاعت می کنند ۳- ائمه از نسل آن حضرت اند که آخرین آن، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است 4-امام حسین یکی از درهای بهشت است ۵- کمک گرفتن از آن حضرت تمام گرفتاری ها را برطرف می کند ۶- در شب میلاد آن حضرت به احترام ایشان آتش جهنم خاموش شد ۷- مطابق روایات فراوان اولین کسی که در رجعت باز می گردد امام حسین است که چهل هزار سال فرمانروایی می کنند ۸- ویژگی نور آن حضرت در هنگام حمل که حضرت زهرا می فرمودند که بعد از ماه پنجم به بعد نور آن حضرت به قدری بود که در شب دیگر نیازی به چراغ نبود.

 در کل امام حسین دارای فضائل و خصائص فراوانی هستند که بعضی از آن ها منحصر به فرد و مخصوص خودشان است.

 حکومت بنی امیه قصد داشتند که اسلام را نابود کنند به عبارتی آن را جور دیگری جلوه دهند یکی از دلایل قیام امام حسین می توان به اصلاح دین رسول خدا اشاره کرد معاویه و پسرش اسلام را وارونه جلوه می‌دادند و به اسم دین خدا قدرتشان را گسترش می دادند. اسلام برای برابری و عدالت آمده بود نه برای جمع آوری قدرت. در زمان معاویه خلافت موروثی بود و امام به این معترض بودند و از آنجا می شود به این پی برد که یک بار در یک نامه امام می نویسند من می ترسم در نزد خدا مسئول باشم که چرا علیه تو قیام نمی کنم. در مورد آرزوی دیرینه ابوسفیان برای موروثی بودن خلافت می توان به گفته وی اشاره کرد که گفت به معاویه خلافت را چون توپ به یکدیگر پاس دهید و آن را نزد اولاد خود به ارث نهید سوگند به آنکه ابوسفیان با آن سوگند می‌خورد نه بهشتی در کار است ونه جهنمی. از روزی که پیامبر فوت کردند تا روزی که واقعه عاشورا رخ داد ۵۰ سال گذشته بود و در این مدت شش نفر به عنوان خلیفه خدا و رسول خدا به حق یا نا به حق رهبری جامعه اسلامی را برعهده گرفتند. اما با جریاناتی امام حسن از آن کناره گرفت و معاویه به عنوان خلیفه انتخاب شد و مدت ۲۰ سال بر سرزمین های اسلامی حکومت کرد تا اینکه در سال ۶۰ هجری به درک واصل شد و فرزندش یزید که ولیعهد او بود به حکومت رسید. یزید به لحاظ اخلاقی شخصی فاسد و هوس باز بود و از جمله معدود خلفایی بود که گناه شرابخواری را آشکارا مرتکب می شد. از ابو مخنف نقل شده که در ایام یزید شرابخواری و فسق به دست کارگزاران او در همه جای جامعه اسلامی علنی رواج داشت. شهرت یزید در عدم پایبندی به اخلاقیات اسلامی شهره خاص و عام بوده به طوری که امام حسین علیه السلام او را صراحتا فاسق و گناهکار خوانده. وقتی معاویه پس از شهادت امام حسن علیه السلام می خواست برای خلافت یزید از بزرگان بیعت بگیرد افرادی مانند امام حسین علیه السلام ،عبیدالله بن زبیر و عبدالله بن عمر بیعت نکردند از عبدالله بن عمر نقل است که در این باره گفته است بیعت کنیم با کسی که با میمون ها و سگ ها بازی می کند و شراب می نوشد و آشکارا فسق می کند؟ عذر ما نزد خدا چیست ؟حتی در بعضی مکان ها ابن کثیر و دیگران این روایت را ذکر کردند که یزید بن معاویه از کودکی اهل شراب بود. یزید نه تنها نسبت به شرابخواری عبایی نداشت بلکه گاهی مهمترین واجب دینی یعنی نماز را به جا نمی آورد و به عبارتی کاهل الصلاة بود این همه خصوصیات منفور یزید و شرایط جامعه دست به دست هم دادند تا آن واقعه عظیم رخ دهد

انشا الله در اینده این تحقیق را با موضوع شهادت امام پیگیری می کنیم

با تشکر از توجه شما

امیر حسین بیک محمد لو