پشتیبانی از خطبه غدیر

رسول خدا صلی‌الله علیه وآله بعد از ایراد خطبه، مردم را به حال خود رها نکرد؛ بلکه سه روز متوالی جمعیت را نگهداشت تا با ایشان و امیرالمؤمنین علیهماالسلام بیعت نمایند و در حین بیعت، کارهای دیگری را به‌عنوان پشتیبانی از این ماجرا انجام دادند؛

نمونه‌هایی از پشتیبانی خداوند و رسول خدا صلی‌الله علیه وآله از خطبه غدیر

1. تبریک گفتن حاضرین توسط دودست به رسول خدا و امیرالمؤمنین علیهماالسلام.
2. رسول خدا صلی‌الله علیه وآله به مردم خطاب کرد به من تبریک بگید، زیرا امروز حادثه‌ای بزرگ رخ‌داده که جا دارد به من تبریک بگویید.
3. زمانی که پیامبر صلی‌الله علیه وآله از منبر پائین آمد خبر داد که خداوند به من فرمود: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک... الان خداوند از من تشکر کرد؛ و ان لک لاجرا غیر ممنون
4. بیعت گرفتن از مردان

این بیعت هیچ شباهتی به دو بیعت رضوان و حدیبیه ندارد. پیامبر دستور دادند دو خیمه برپا شود که در یک خیمه شخص پیامبر و دیگری امیرالمؤمنین علیهماالسلام نشستند و ابتدا با پیامبر بیعت کنند و تمام گفته‌های پیامبر را بپذیرند و سپس به خیمه امیرالمؤمنین علیه‌السلام رفته و به‌عنوان جانشین بعد از پیامبر با ایشان بیعت کنند و این‌گونه سلام دهند: السلام علیک یا امیرالمومنین.

1. بیعت گرفتن از زنان

رسول خدا صلی‌الله علیه وآله فرموند غدیر تنها برای مردان نیست؛ بلکه زنان هم باید بیعت کنند. از ابتدا تا انتهای خطبه فرقی بین زن و مرد وجود ندارد و هیچ تبعیضی در قبول ولایت حضرت بین زن و مرد نمی‌باشد. حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و همسران پیامبر همه حاضر بودند.

طشت آبی گذاشته شد که بعض روایات پرده‌ای بین طشت نصب شد که یک طرف دست حضرت و سمت دیگر طشت، زنان با قراردادن دست درون آب با حضرت بیعت می‌کردند.

بیعت گرفتن از دیدگاه شیعه

از منظر شیعه صرف بیعت‌کردن عموم مردم با شخص باعث مشروعیت او نمی‌باشد؛ بلکه بیعت‌کردن عهد و پیمانی است که باید به آن وفادار و پایبند باشیم و آن را نقض نکنیم. اما در بین اهل‌سنت به این معناست که هر کس به این شیوه خلیفه شود و مردم با او بیعت کنند با تمام نواقص و خطاها او خلیفه مسلمین است.

1. سرودن شعر توسط **حسان بن ثابت** در صحرای غدیر

رسول خدا صلی‌الله علیه واله در طول مدت حیاتشان به علت هجمه مخالفین در برابر سرودن و خواندن شعر توقف می‌کردند و کسی در مقابل پیامبر اجازه خواندن شعر را نداشت.

اما حسان بن ثابت شاعر، صحنه‌ای که در غدیر خم دید را به نظم در آورد و به رسول خدا صلی‌الله علیه واله عرضه کرد و با استقبال فراوان حضرت مواجه شد و دستور داد شعرش را بر فراز منبری برای مردم قرائت کند تا همه بشنوند.

1. رسول خدا صلی‌الله علیه واله به بلال حبشی و افراد دیگر به‌عنوان جارچی دستور داد، در حین بیعت گرفتن از مردم، شعار غدیر را بین آنها فریاد بزنند: (من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره و اخذل من خذله)
2. روز سوم حضرت صلی‌الله علیه وآله برای غدیر سند مکتوب نوشتند. یک نفر از بزرگ هر قوم انتخاب شد و به دست یک نفر از آنها کاغذ و قلم داده شد و تمام کارها را نوشتند که آیا من اولی به انفس شما هستم؟... همه را اقرار گرفتند و نوشتند.
3. مباهله غدیر

حارث فهری با کمال بی‌ادبی پیامبر صلی‌الله علیه واله را به اسم صدا زد و به رسول خدا صلی‌الله علیه واله و نصب امیرالمؤمنین علیه‌السلام به‌عنوان وصی و جانشین، اعتراض کرد. تا جایی که گفت اگر حرف خدا درست است، سنگی به سر من بخورد و دچار بلاء عظیم شوم.

تا اینکه خداوند توسط پرنده‌ای سنگی به سر او انداخت و سپس صاعقه‌ای بر او زده شد و بدنش آتش گرفت.

پیامبر فرمود: سمعتم و رأیتم... و سپس سخنانی را ایراد کردند.

نکته مهم: اهمیت این ماجرا تا جایی بود که خداوند در دو جای قرآن کریم در سوره معارج آیات **1**و **2** و سوره انفال آیه **32** به آن اشاره کرده است.