
 در روايتى ديكر آمده است كه ابان ابانبن تغلب مى گويد: (اچون در نقل روايت از جعفربن محمد
 خرده مى گيريد ودر نق ريل روايت از كسى مرا ملامت

 فشار خلفاى عباسى در عصر امام موسى
 كتاب توحيد شيخ صدوق آمده كه خليفهُ عباسى الرئى هارونالرشيد، كسى را بادنبال امالمام موسىبن
 حاضركنند. مأمور خليفه به نز نز امام آمدو و از ايشان خواست تانزد خليفه برود. امام فرمود: إلَّوْ لَا نَّنّى


 از جدم رسول خدا سلطان بهمنظور تقيه واجب است، هركز نز نمى آمدم و امام براساس حكم تقيه و پيروى از سنت رسول خدا بامأمور خليفه همراه شدندو ورفتند. امام موسى كاظم در توجيار مسايه مسائل كلامى و وري اعتقادى با راهنمايیى و ارشاد و و هدايت شيعيان، سبب نجات آنان مىشد و آنان به لطف امـا امام، از افتادن در جريانات فكرى و اعتقادى كه به بر كنار از از
 بيان مسائل كلامى، مراجعر به قرآن رآن را عامل فمهم صحيح معرفى مىكردند و ودر روايتى از ايشان اين نقل شده است كه فرمودند: (الاتجاوزوا ما فى القرآن") : از آنحه در قرآن آمده ها را فراتر نَخذاريد. (همان: ( 4 ).
مبارزء منفى امام در تأييد نكردن مشروعيت حاكمان عباسى و همكارى نداشت اشتن با با آنان، در در واقع تبعيت از قرآن و سنت است. امان دام در بر بوردبا
 همكارى با دستگان حاكمهُ طاغوتى از نظر قرآن و
سنت مطرود است.

در شماره آتى به سيره امام رضا با بإِّ وا امام جواد


1. جعفريـان، رسـول، حيــات فكـرى و سياســى امامـان شـيعه،، انصاريان، قم،

 تهران،

پرمعناباصراحت اعلام مىدارند كها انگيزه وماهيت قيام نه به جهت طلب مقام وثروت يا دعوت اهل كوفه و ... بلكه اجراى فريضا فيضه امر بابمعروف و نهى ازمنـكر



 در جامعله باوجود آورد.




 يعنى، خداوند صلوات بر محمد
 خداوند رادر حالى ملاقات كرده كه صلواتش بر پيامبر ناتمام و دستور خدا را ترك كرده است. اين حديث بيانگًر آن است كه آل محمد يعنى امامان معصوم -عليمهمالساملام
 پيامبر خداست.






 مى كوشيدند شأن اجتماعى اين كرو ايره رابالا ببرند.






 مى كردند و اظهار مىداشتنند كه هيج حكمى نيست كه ريشه در كتاب خداو و سنترسول نداشته باشد. ابانبن تغلب مى كويد: (ابوعبدالله صادق فرمود كه دين خدا با مقياس

 (تاريخ عمومى حديث: • ب\%)

 با دور شدن از حقيقت حاصل نمى شود. دين خدا ابا با قياس و امتحان بهد باست


 خدا براى رعايت حال مردم يك مرتبه به آن افزودو و اگر كسى سه مرتبه بشويد

