## نخستين تفسير فقهى و مؤلف آن



1. nasehiyan@yahoo.com

حبيب،
 از كو چچک و بزرگ، مطلب مىنوشت. اين دو گزارش به روشنى از عُمرِ طولانى مقاتل حكا يت دارد درد؛ به كسى كه كمتر

 حدود هشتاد سال دارند، نيز به كار رفته است.


Y. عبيد بن سلمان º



تاريخ بغداد، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، ج ٪ 1، ص •^.










V. اين گزارش دربارءٔ تفسير كبير مقاتل است كه همئ آيات قرآن را دربرمىگيرد. بنابرا اين، ارتباطى با
تفسير فقهى او ندارد.



(انسخ)، (امححكم و متشابه)، (اوجوه القر آن) و (اتقديم و تأخير)" در برخىمو ارده، به

 نكات مثبت و ضعفهاى آن رابر شـنمر ده ايم.
كليد وازكان: تفسير، مفسّران، علوم قر آنى، احكام القــرا آن، مُـقاتل بــن
سليمان.

## زندگى نامهٔ مُقاتل بن سليمان



 آخر ين مرحلهُ زندگى اوست، دوران پس از مهاجرت وت وى از خراسان به عراق است






 ا. خليلى












 -^ه.ق. به دنيا آمدهاست، نه پس از آن.

## فضاى فكرى ــفرهنگى عصر مُقاتل

## الف) مقاتل در بلخ








سرباز میزدند.
 مرحله و حيات علمى ـفرهنگى وى در اين شهر، گزارشى در دست نيست.

## ب) مقاتل در مرو

دومين شهرى كه مقاتل بخش مهمى از زندگى خود را در آن سبرى كرد، ((مرو)) بود



عادل، جّ، صץ.


شد، وى آن را نِّنديد و كفت: (رقاتل همئ قر آن را كلمه به كلمه تفسير كرده
است).


تفسير بنو يسد و به وى ارائه دهد.

 ضحّاك بسته مى شدها). 「



 داشتن چنان رابطها







Y.

 Y. ابواسحاق، ابراهيم بن اسحاق بغدادى حربى (


ص




 （＂تفسير مقاتل）بر ضحّاك عرضه شد، وي آن را را نِسنديد و كفت：（امقاتل، همئ
قرآن را كلمه بد كلمه تفسير كرده است). 「「

 خراسان از دنيا رفته است







كتاب نوشته است.



$$
\text { را به ترمذ تبعيد كند. }{ }^{4}
$$

F. جهم بن صفوان (... _Y I اهـ هـق.) رهبر فر قؤ جهميه است كه صفات را از خداوند نفى مى كند. دربارءٔ
وى، ر.ك: زركلى، الأعلام، ج זا ص اب ا.
Q. ابن حجر عسقانى، تهنيب التهذيب، ج • 1، ص • . .

$$
\text { النظائر فى القرآن الكريم، ص } 1 \text { | و وV. }
$$

كه（（مروِ شاهجان）＂＇يا（（مروِ بزرگ））ناميده مى شد．
 برآمدهاند و گور چهار تن از صحابه نيز در اين شهر قرار دارد．َياقوت

 شخصيت علمي مقاتل به تدر يج، شكل گرفت و آشكار گرديد．عباس بن مصعب
مروزى گو يد:

مقاتل بن سليمان به مرو آمد و در محلئ（پززيق）＂مسكن گزيد و با ما مادر نوح ابن ابى مريم پييوند زناشويیى بست．مقاتل، حافظ تفسير بود و در مسجد مر مرو

سخن مىراند．


 در آن روزگار، در خراسان به آموزش اشستغال داشت و در شــمارى از شـهـرهاى الشا






1．اين شهر اكنون، بخشى از جمهور د تر كمنستان است و در فاصلة سى فـ فرسخى شمال شرقى سرخس

 －

الكريم، ص




با اينكه مردم اعتماد و اقبال چندانى به مقاتل نداشتند، به نظر مىرسد وى بــه عنوان يک شخصيت علمى، در ميان مردم آوازهاى داشته است. ' شواهدى در دست




بسازم!)" مهدى گفت: (انيازى به آن احاديث ندارم)."





مقاتل در سالهاى پا يانى عمر خو يش، از بغداد به بصره باز گشت و در همان هانجا، در
سال •ها هـ.ق. ديده از جهان فروبست.

## د) مكتب فقهى و تفسيرى حاكم بر روزگار مقاتل

تاريخ زندگى و سيره عملى سه خليفه: ابوبكر، عمر، عثمان، بيانگر آن ان است كه آنها آنها بر سنّت و سِيره پيامبر خالف سيره و سنّت پيامبر
تغيير وضو، از موارد معروف آن به شمار مىرود.ه
اين گونه انحرافها و كزرو يها، سبب پد يد آمدن مكتب فقهى تازهاى شد كــه در





## ج) مقاتل در عراق








به هر حال، مقاتل بخش پايانى زندگى خود را بيشتر در بصره و بـخشى را در در




 هنگامى كه بغداد مركز خلافت گرديد و دانشمندان بسيارى به آنجا آمــدوشد

خلفا و اميران، همنشينى داشت. دانش فراوان در زمينdٔ تفسير، به دليل متهم بودن به تشبيه و كذب، در در ميان مـردم

عراق مقبوليتى نداشته است. ابو حنيفه مى گو يد
 صفوان و ديخرى اعتقاد به تشبيه از مقاتل بن سليمان.
عبدالرزاق بن همام صنعانى مى گو يد:



$$
\begin{aligned}
& \text { I. همان، ص FY. }
\end{aligned}
$$

تابعان، به عنوان سنّت پيامبرً

 سليمان، مطابق مكتب خلفا فتوا مى دادند، داورى مى آراى فقهى و تفسيرى مقاتل دربارهو وضو، متعه، آئُ تطهير و．．．، به روشنى از مخالفت


## هـ ）اسرائيليات در روزگار مقاتل


 اسرائيليات تمسى جسته است． فرآنى كه در كتابهاى يهود يان و مسيحيان مطرح بود، از آنان مطالبى مى گرفت و ذكر

## مذهب مقاتل

## الف）آراى كلامى مقاتل（خداشناسى）


 نمى يابند و آتش دوزخ، تنها براى كافران است و و دربارهٔ پيروان مقاتل مىنو يسد：



$$
\text { همو، تغسير متاتل، تحقيق عبداله محمود شحّاته، جّ، ص } 1 \times 9 \text {. }
$$

/ اسرائيليا ت و تأثتير آن بر د/ستانهاى انبيا در تغاسير قرآن، ص IV9 - IVY.


اين مكتب كه با عنوان（مكتب خلفا）، از آن ياد مىشود، به تدريج، در ميان توده




كو شيدند．
 طورى كه در اواخر عهد تابعان، بازشناسى سنّت اصيل نبوى از اجتهادها ایناى مكتب

 حزم، حسن بصرى در پاسخ به سؤال شخصى دربارهٔ حج تمتع، بر خلاف مكـتب

 داريم＂．．

سوى حا كمان اموى، تأ ييد شده باشند．

احمد بن حنبل مى گو يد:
 رسول خدلْ إنَّ



نگرشها و آموزههاى مكتب فقهى و تفسيرى خلفا در عصر مقاتل، پس از عصر
F．احمد بن حنبل، المسند، جه، ص صHFY．

「 「 r．
ساقه الأرضَ.「



 （॥ كشف ساق）را به（سختى آخرت）تفسير كردهاست．
٪．

 اين سخن، وى نديدن خداوند را به دنيا اختصاص دار داده است．


از اهل سنّت نيز به كونهاى قبول دارند.

## ب）مذهب مقاتل در امامت و خلافت



آنها خدا را جسم و بر صورت آدمى مىدانند كه داراى گيسوان، اعضا و اندامى
از گوشت و خون و استخوان است．

ابو حنيفه مى گو يد： مقاتل در اثبات صفات، چنان زياده رفت كه خدا را به مخلو قاتش تشبيد كرد．


> شا يد از همين روى بوده كه خارجة بن مصعب گفته است:

تا كنون ريختن خون يهوديى را روا ندانستهام، ولى اگر مقاتل بن سليمان را تنها
بيابم، شكمش را خو اهم دريد．
بر پا يأ برخى گزارشها، مقاتل خو د اتهام مشبّهه بو دنش را نپذ يرفته است．عبدالله
بن عدى مى نو يسد：
به مقاتل گفته شد：مىگويند تو قائل به تشـبيه هسـتى！وى گـفت：مـن فـقط

كه جز اين را به من نسبت داده، دروغ گفته است．
در تفاسير و آثار بهجاى مانده از مقاتل، چحبزى كه ثــابت كـند او خخـداونـــد را
همیپن انسان، آميزهاى از گوشت و خون و استخوان دانسته است، و جود نــدارد، ولى واقعيت، اين است كه نگرش او در تفسير برخى آيهها، بيانگر نو عى تشبيه و تجسيم است．براى نمونه، به مواردى از تفسير مقاتل توجّه مى كنيم：





．r9r و r9．ر．．．V

 مؤسسة النشر الاسامى، ج • ل، صع

I．على بن اسماعيل اشعرى، متالا ت الواسلاميين، ص ص








من سرور ييامبرانم و وصىّ من، سرور اوصيا، و اوصياى او سـروران اوصـيا

و تو به وصيّ خود و او به اوصياى تو از فرزندانت.


سام نسبت به نوح و جايحاه اسحاق نسبت به ابراهيم است.「




واگذاشته است، آن دو را شايستهُ احترام مىدانند．

## ج）مذهب فقهى مقاتل

























 نشان از زيدى بودن مقاتل داشته بان باشد ـ مقاتل از امام صادقما

1．حسن بن موسى نوبختى، قرقق الشيعة، ص • •














النحل، ج ا، ص •ث ا.

نقل كر ده است.
بر اساس سندهاى مو جود، مهم تر ين شيو خ روا يت او به تر تيب كثرت نقل مقا تل
از آنان در تفسير فقهى عبارت است از:


 ( ا IV_६ • )
V. مسلم بن عبيداله بن عبد الله بن شهاب ز








 \&





ر. ك: شمس الد ين ذهبى، سَير أعلام النبلاء، جه، ص \&

V




فتح خيبر، متعه را ممنوع كرد. ' با و جود اين، با يد گفت كه نسبت كتاب يادشده به
 بود، ُ در حالىى كه آراى مو جود در كتاب مزبور به هيج روى، با مكتب فقهى اهــل
 به زید افترا بسته باشد؛ چپه اينكه وى از نظر رجال شناسان امـاميه، گــمراه است و

رجالنو يسان اهل سنّت نيز او را ((جعلكنندهُ حد يث)) و ((درو غگو)) شمردهاند.
 از رجالپپ وهان شيعه، موارد متعدّدى از آراى نادرست او در فقه را گزارش كـرده است. هُ شمار زیادى از رجال شناسان اهل سنّت نيز از او بــا و صــفهاى (( كــذّاب))،
((جعل كنندهُ حد يث))، ((متروک الحد يث)) و ((غير قابل اعتماد)) ياد كردداند. شمارى از آراى مو جود در تفسير فقهى مقاتل با مسند منسوب به زيد بن علىى مقابله شد، كه حاكى از هماهنگى ميان آن دو بود؛ بنابرا ين، درباره مذهب مقاتل بن سليمان با يد گفت كه او شيعهُ ز يدي بترى است و از آنجا كه شيعيان ز يدى در عقا يد و فقه، بيشتر با عامّه هماهنگ هستند، عنوان شيعه درباره́ آنان به معناى پيروى از
 پير و مكتب خلفا دانست؛ از اين روست كه برخحى رجال پڭو هان، مقاتل بن سليمان را عامّى دانسته|ند

## استادان و مشايخ

مقاتل بن سليمان از بسيارى از تابعان و اتباع تابعان بهر ممند بوده و از آنها ححيث

## شخصيت مقاتل

## الف) و ثاقت مقاتل

بيشتر دانشمندان حد يث پپوه، مقاتل را ثقه نمى دانند و براى حد يث ورى، ارزشـى


> دربارهاش مى گو يد: ((بسيار دروغگو ست)). همو مىگو يد:
 نسبت مىدادند، چهار نفرند: ابراهيم بن ابى يحيى در مدينه، واقدى در بـغدادي،

مقاتل بن سليمان در خراسان و محمد بن سعيد مصلوب در در شام.
بخارى نيز مقاتل را تأ ييد نكرده است.


از خارجة بن مصعب روايت شده كه كفت: (از نظر ما، جهم و مقاتل بن سلي سليمان
فاسق و فاجرند)..

 رجال شناسان شيعه نيز مقا تل را تأييد نكردهاند. ¹ با اين حال، ابراهيم حربى، مدّعى




> ا. ر.ك: محمد بن احمد ذهبى، ميزان الاعتدال، جچ، ص IVY-IVr.


ه. محمد بن نعمان عكبرى (شيخ مفيد)، مصئنفات الشيخ المغيد، المؤ تمر العالمى لألفية الشيخ المفيد،

$$
\text { ج^، ص } 9 .
$$

افزون بر اين افراد، مقاتل از افراد زير نيز به طور اندك، روايت مىكند:




 ابى نجيح و شهر بن حوشب.

## راويان

افراد زير از مقاتل روايت كردهاند:











1. ر. .

التهذيب، ج • ا، ص זף .


استخراج شده است.

ضحّاك بازگو كرد. زمانى ديخر، همان احاديث را از از عمرو بن شعيب نتل كردر!
 سسبس گفت: (انه! به خدا سوگند، نمىدانم از كدام يك شنيدهام)،.'

مقاتل در كتاب تنسير الخمس مائة آية من القرآن حد يثى را نقل مى كند كند كه سند




 تابعان مى باشد، نقل كند، بعيد به نظر میرسدر

## ب) عجب و خو دپسندى مقاتل


خودبزر گبينى اوست: ا. هنگامى كه مقاتل به مكه رفته بود، از مردم خواست، از عرش فر فرو تر، هر چپه


 خواهيد، پاييين تر از عرش از من بير سيد.) شخصى به او او كفت: (اای ابوالحسن! آيا
 چهه پاسخ دهد.




[^0]



> از آنان كفت كه آمادهاست به سود ايشان، حد يث بسازد!'

همحنين نقل شده كه شخصى به مقاتل كفت



دكتر عبدالهّ محمود شحّاته كه به تفصيل دربارة مقاتل بحث كرده، پس از ذكر
اين مطلب مىنويسد:

مزبور، روش دروغكويى را تالقين كرده است.





 هم به دست ماست)". عبد الصمد بن عبدالو ارث مى گو يد:
مقاتل نزد ما آمد و برايمان از عطا حديث كفت. حندى بعد، همان حديثها را از



「. مقاتل بن سليمان، تغسير الخمس مائة / آية من القرآن، برگئ شمارءٔ سّ، بخش اوّلّ.

 از تفسير مقاتل گستردهتر استر استر '


 كردهاست.



## آثار مقاتل

بر پا يأ گزارش ابن ند يم، نگاشتههاى مقاتل بن سليمان به دوازده عنوان مىر سد كه بيشتر آنها درباره تفسير و دانشهاى قرآنى مىباشد حوادث روزگار، مصون مانده و اكنون در دست است:

 مقدمه و تحقيق دكتر عبدالله محمود شحّا ته، چچاپ شی شده است.

از وى شد، از پاسخ فروماند و جوابى نداد.

## ج) آگاهى گسترده در تفسير و دانشهاى قر آنى












به آثار او مراجعه كند.).

عبدالهّ بن عدى مىنو يسد:
كسى تفسيرى به گستردگى و كاملي تغيّ تغسير محمد بن سائب كلبى ننوشته است.



















r. ابن نديم، النهرست، تحقيق ابراهيم رمضان، ص FY RY.

"OR -6333»
 تهيه كردهاست و تصوير كليئ صفحات آن را در اختيار دارد؛ 'از اين رو، اطيانيا اطلاعاتى

 زادلج عن عبدالخالق بن حسن عن عبدان اله بن ثابت عن ابيه عن هن يل يل بن حبيب عن مقاتل بن سليمان.






 پيامبرا



 المؤمنين اقتتلوا.... .).「





علوم قرآنى و حديث قم، تصو يرى از آن، به دستمان رسيد.

$$
\text { r. حجرات / } 9 .
$$

ب) تفسير الخمس مائة آية من القرآن: اين كتاب، در تفسير آيـات الاحكــام تدو ين شده و نخستين اثر مبسوط در اين موضو ع است كه تا كنون باقى مانده است.
در بخش دوم به تفصيل، به معرفى آن خواهيم پرداخت.



 قاهره منتشر شده است.
 و المتشابهات در شمار تأليفات مـقاتل آورده است. 「 گـمان مـىروود، دو عـنـوان

 همگون و مشابه است.
آقاى عبدالحسين شهيدى صالحى گزارش كرده كه نسخهاى خطى از متشا بهات
 و جود دارد.

## معرفى ((تفسير الخمس مائة آية من القرآن))


 آيهها، از آن حكايت دارد كه وى آيههاى مربوط به تكاليف امّتهاى كـنشته را
 مربوط، استشهاد نكردهاست.
 بررسى شده است، با اين حال، شمارى از آيات الاحكام كه بيشتر در تفاسير احكام






آيههاى نسبتاً صر يح، به فراموشى سپرده شده است. ${ }^{\text {اس }}$

> آراى اصولى

در روزگار مقاتل، دانش فقه و استنباط احكام، مراحل نخستين خود را مى گذراند و



ياد مىكنيم.

الف) منابع استنباط بى گمان، كتاب و سنّت از نُگاه مقاتل، از منابع استنباط به شمار مىرود، ولى دربارهٔ

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 191 / \text { / }
\end{aligned}
$$


r.r.r

 آيدها، اين است كه امر يانهي صر يحى در اين آينه ايها ذكر نشده است است.

از آن روى كه اين تفسير، كهن تر ين نسخئ خطى موجود در مـوضو آنوع احكـام


 يانته است، در بير هيرى از آن با ايد دقّت شود.

## آيات الاحكام در تفسير مقاتل

عنوان (تفسير الخمس مائة آية من القرآن فى الأمر و النـهـى و الحــالال و الحـرام)"
 بيانگگ احكام حلال و حرام است، در حدود پانصد آيه میىدانسته است. آ يـهههای
 يادشده را با محتو ایى كتاب تأييد مى كند.













 †. هأهان، بركئ شمارئ . . ا ب.


كه بيانگر آن است كه شكار در حال احرام، حلال نيست. سپس، درْ دربارئ محرم بــهـ

 امر، رخصتى است كه در پیى نهى آمده است).


 نماز، در طلب روزى، در زمين پر راكنده شو يد)، ا اين امر به سبب مسبوق بودن آن آن به


## r. ظهور نهى در حرمت





النواحش ما ظهر منها و ما بطن...).




1. مائده/ / ب؛ مقاتل بن سليمان، تفسير الخمس مائة آية من القرآن، بركئ شمارة بr الف؛ نسخئ جايى،
. $1 \cdot 1$




 .19. بقره / .V
^. نور / شK؟؛ ر. ك: همان، برگئ شمارء́ VF الف؛ نسخئ چاپیى، ص Ylצ.

 يريامبرا

## ب) مبانى استنباط

1. دلالت امر بر وجوب

 توان آن را دارند و در سفر نيستند، واجب كرد رده است)،.'



مى سد كه دليل او، ظهور امر در وجوب باشد.





## 「 「. امر به شیء پس از نهى

 بر و جوب دلالت ندارد، بلكه بر جواز و رخصتِ انجام دادن عمل دلالت دارد. براى



صט


Y.

تمامى، اجتهاد و ديدگًاهاو بنداشثتهاند．بنابرا ين، با تا توجّه به اينكه تفسير مقاتل بيشتر


F．f．دلالت（أو）بر تخيير

## گونههاى تفسير مقاتل و ويزگيهاى آن

## ا．تفسير قرآن به قرآن

در تفسير فقتى مقاتل، دو مور اد از تفسير قرآن به قرآن رآن را يافتيم كه نشان مىدهد،

الف) مقاتل در تفسير آيئ وَإنّا أنزلناه فليلة الثدر غ؛' مىنويسد:

را تا سال آينده رِ خواهد داد، در آن شب مقدّر مىكن.

مقاتل سبس در تأييد اين مطلب، به آئ سورة دخان تمسك مىجويد：وفـيها
يفرق كلّأ أمر حكيهز. 「

ب）مقاتل در تفسير آئئ ويا أيّها الذين آمنوا الّْا الهمر و اليسر و الأنصاب و الأزلام



r r．تفسير روايى
الف）حديث نبوى
 اين گونه تفسير نيز در كتاب مقاتل اند اندك است．موار ارد زير ير از اين دست است است：

 r．



 را ميان هند جيز، مخير كذاشتهن است．＇
روش تفِسيرى








عايشه، روايات مربو ط به آن رابه تنصيل آوردهاستا مطالب و محتواى تفسير مقاتل دو كونها است：

ب) مطالب غير مستند به حديث يا سخن كسى.








شيردادنى موجب حرمت مىشود كه سبب رويش گوشت و استخوان گردد و پیش از پايان دوسالگی باشد.
مقاتل، در ادامdٔ آنچچه از ابن مسعود نقل كرده است، مىنو يسد: (پيک بار مكيدن در دو سال (دوران شيرخوارگى) مو جب حرمت مى شوده). با با توجّه به اينكه ايـن


اين مطلب است.r


 احرام بماند تا زمانى كه طو اف خان خانه خدا را به جا جا آورد و يا از طرف او او در مر مكه
قربانى ذبح شود. 4

ج) سبب نزول
مقاتل در موارد بسيارى، با استفاده از سبب نزول، آيهها يى را تفسير مى كند. موارد
زير از اين گونه است:

 برهنه طواف مىكردند؛ مردان در روز و و زنان در شبـ آن آنا



جز آن است.®

مراد از
 روا يت مىكند كه مراد از آن، فا تحةالكتاب است المت

مىنو يسد:

((استطاعت به معناى داشتن زاد و توشهٔ سفر و مرَركب مناسب است)،."
ب) سخنان صحابه و تابعان
مقاتل در تفسير بسيارى از آيهها، به سخنان
 صحابه دربارهٔ آيههاى قرآن، نقل كرده، بيانگر تفسير آن باشد، بلانينه

موارد زير نمونههايى از اين گونه تفسير است:


 مالكيت.
-
 ناظر به نمازهاى واجب پنجگگانه است).


روايت از ابن مسعود مىنو يسد:
r. حجر / NV؛ همان، برگئ شمارءٔ V ب.




گرفته شدهاست. موارد زير نمونهاى از اين گونه تفسير است:



 دينهم و حفظاً لأموالهم؟ ؛وْفادفعوا إليهم أموالمهر؛؛ يقول ادفعوا إلى اليتامى أموالهم إذا كبروا.






- وإنّه كان حوباً كبيراً ؛؛ أى إثماً كبيراً.
- وْإذا مسّه الشرّ جزوعاً و إذا مسّه المير منوعاً ؛؛ الشرّ: الفقر؛ و الخير: الغناء.


## F. F بهره گيرى از دانش وجوه القرآن








- هؤلن ينال الهّ لحومها و لا دماؤها و لكن يناله التقوى منكمك؛؛ مقاتل در تفسير اين آيه مىنويسد:














 انصارى است، به طور كامل مىنويسد.


## س. تفسير لغوى





روايت كلبى) از آن حكايت دارد كه بسيارى از اين موارد، از تفسير ابـن عـبـاس

$$
\begin{aligned}
& \text { ケ. همان، بر گá شمارء }
\end{aligned}
$$

خود، كه ازنو عى شمول معنايیى و كليت برخور دار است، به كار رفتهاند.
 كلمهاى را كه در مواردى كه به اقتضاى سياق و مانند آن در معناى اصلى و ر يشهاى


 قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويـله إلّا الله و
الراسخون في العلمهُ. ’




"(عالمان تورات همچحون عبداله بن سلام و يارانش") تفسير كرده است.ه به نظر مىرسد موارد زير نيز از گونهٔ تفسير به مصداق با باشد
 تفسير كرده است ‘كه به نظر مىرسد، (اروزي فراخخ)، يكى از مصاديق آن باشد. -


مى باشد و به هر گونه مال حرامى گفته مى شود.

 4.

ها همان.




كسى باشد كه دربارهٔ وجوه القرآن كتاب نوشته و نگاشتهٔ وى در اين موضوع، تـا كنون باقى مانده است.
تبحر و آگاهى مقاتل در اين دانش، بر تفسير او به طور چشممخيرى اثر گذاشته


نمونه به موارد زير بنگر يد:








 گناه) ${ }^{\text { }}$ " تفسير كرده است.

ه ـ ـ تفسير به مصداق
چنان كه پیش از اين ياد شد، در موارد فراوانى، يک وازه كه در اصل، داراى يک



－وى در آيئ وْها استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ．．．）بـ با اينكه دلالت آيه آيه را بر
 است و ناسخ آن را（آ يئ طلاق و عِدّهه）دانسته است．＇

## ب）متأثر از تبليغات بى پايه در فضيلت خلفا




 ير هيز از مفطرات واجب بود د، مىنويس يسد：



شود!!

حینان كه مى بينيد تعصّبِ به دور از خردِ مقاتل تا آنجاست كه اين خطا و كناه





دليل كه مقاتل، شيعأ زيدى است، مى گويد:
ا. نساء / TY؛ ر. ر: همان، بركئ شمارء هr.
r．「．r．مقاتل يس از از ذكر نام خليفٔ دوم با عبارت（سلام الشّ عليه و رحمته و رضوانها）به او اداى احترام
كردهاست.


تأثير جوّ حاكم بر تفسير مقاتل
الف）متأثر از جوّ ضد اهل بيت
 انحراف است：







الرجس أهل البيت... مُ مىنو يسد:








ז. احزاب / ه9.

1．مائده／／r．





ترتيب نزول
در تنسير فقهى مقاتل دو مطلب، دربارة ترتيب نز نزول قرآن آن آمده است:






## اسباب نزول

در اين تفسير فقهى، حدود 9 بّمورد، سبب نزول ولنقل شده است كه مى توان آنها رابه سه كونه تقسيم كرد:








بايد نسبت به آثار مقاتل، دربارة اهل بيت جانب احتياط مراعات شود.'






و جهل او، معروف است.

## علوم قرآنى در تفسير مقاتل

## نزول قرآن

مقاتل، در تفسير آيهٔ وشهر رمضان الذى أنزل فيه الثقرآن.... مَىنو يسد:





 مدت بيست سال بر يِيامبران
I. ر. ک: همو، تغسير مقاتل، ج ،، ص Y (یانو يس).




روايتهاى عامّه معتبر مىدانيم، دربارء گزارشهاى مقاتل نيز به كار گير يم. به لحاظ قدمت تفسير مقاتل، گزارشهاى او در روشن ساختن نـقاط مــبهم در
 آن مبهم و مورد اختالف مىباشد، ممكن است، سو دمند باشد؛ زيرا گزارشها از يک واقعه، غالباً يكد يخر را تكميل، تصحيح و روشن مى آننند.

## لغزشگاه مهم مقاتل در اسباب نزول

قبلاً گذشت كه مقاتل، همحپون شمارى از دانشمندان مكتب خلفا، از جوّ ضد اهل
 آراى نادرست آن دوران، به آثار او راه يافت.

كه به دو نوع تقسيم مىشود:

「. r. سبب نز ولها يیى كه با هدف بالا بردن شأن سه خليفه، ساخته شده است.
نونةٔن نوع اوّل

مقاتل در بحث ((حرمت خمر ) مىنو يسد:


 از ياران پيامبر
شراب نوشاند، به اندازْاى كه مستى آنان را فراگرفت.
 دعوتشده، آورده است و به وى نسبت مىدهد كه با همان حال مستى بـهـ نــماز
ايستاد و آغاز و پا يان سور هأكافرون را نادرست خواند. مقاتل سپس مىنو يسد:

تفسير، از همين گونه مىباشد.

 چنان كه در روش تفسيرى مقاتل بيان شد، وى در بسيارى از موارد، آيهها را را در
 از آيه ها عمومِ آيه است يا خصوص مورد نزول، نصّى در كالام او به دست نيامد، جز




در حالى كه دلهاشان به ايمان، استوار بود. ®

مقاتل در ادامةٔ اين مطلب مىنو يسد: (رخخصت يادشده در آ يه، تـنـها بــه آنـان
اختصاص دارد)،. ${ }^{\text { }}$
با يد گفت به استناد يك مورد، نمى توان گفت كه مقاتل مورد نزول را مخصّص
عموم آيه مى دانسته است.

## ارزيابى گزارشهاى مقاتل در اسباب نزول





r. نساء/ r.

 4.


تأييد آن به اشعار زير تمسك كردهاند:
كذاك الإثم تــذهب بــالعقول شربتُ الإثمَ حتّى ضلّ عقلى انِّ وترى المسك بيننا مستعاراً

 نيست؛ زيرا اين آيه، در مقام بيان اقسام محرّمات است: هِّإلّا حرّم ربّىّ الفواحش مـا مـا





 فحشا، همةٔ گناهان، ستم و شرك را حرام كرده است)،. روشن است كه اين گونه سخن با شيوه پیيا مرساني عاليِ قرآن ساز گار نـيست،



> مصداق ((ذكر الخاصّ بعد العامّ)) دانست.
 ((الخمر) استفاده نشده است تا از لغزش و اشتباه در فهم آيه، جلو گيرى شود؟ پاسخ اين است كه اطلاق ((إثم)" بر خمر به سبب آنكه سرچششمهٔ بسيارى از گناهان ديخر
 علّت تحر يم (اثم بودن و داشتن مفاسد) را نشان مىدهد، بر خلاف واز وازئ ((خمر)" كه تنها از نوع گناه حكا يت مى كـند. r. ب. بر خلاف آنحٌه در سببب نزولِ يادشده، ادّعا مىشود كه خمر در آن زمان، حرام

ا. ر.ك: محمد بن يعقوب فير وزآبادى، تنوير المقباس من تغسير/بن عباس، ص ص\& 19؛ محمد بن احمد

به دنبال اين حادثه، آئه وهلاتقربوا الصاة و أنتم سكارى....

است، براى آشكار ساختن بيشتر حقيقت بر همگان، اين داستان را بر رسى مى كنيم.
 است كه در آن هنگام، بادهنو شى حرام نبو دها است. وجو دو اين مطلب دون در در اين داستان، خود دليل روشنى بر ساختگى بودن آن است؛ زيرا شواهد و دلا يل متعدّدى، از از حرام شدن خمر، قبل از آن قضيه حكايت دارد:



 شو اهد زير به روشنى از دلالت آن بر حرمت خمر حكايت ديت دار دارد:
 الخمرُ بعينه). در تأ ييد سخن خود به آئه وايسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهرا إثم كبير و منافع للناس و إثڤها أكبر من نفعهطهِ استناد كردها است.




 F




بنابراين تحريم خمر در مكه معروف بوده است، به گونهاى كه حتى مشركان هم از آن اطلاع داشتهاند؛ از اين روى، به نظر مىرسد كه داستان بادهنوشى صحـى ادّعاى تدر يجى بودن تحر يم خمر، يكى از تحر يفها يا داستانها



## نمونهٔ نوع دوم



> ساخته شده است. مقا تل مىنو يسد:

آئ هوْفأمّا من أعطى و اتّقّق ...
 بالل حبشى نيز از جملئ آنان بود

آنحه در پی مى آيد، شاهدى بر نادرستى اين شأن نزول ساختگى دلالت دارد: يكى از ملاكهاى مهم براى پذ يرش سبب نز ول، هماهنگیى آن آن با مفاد آ يـهههاى مربوط است، ولى اين داستان با ظاهر آيههاى مورد نظر، هماهنگى و تناسب






r. بليل / ه.
r.

هـ هـ ليل / 1 .


نبوده است، آية وَيسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهها إثم كبير و منافع للناس و إثڤها أكبر




 بادهنوشى به سبب داشتن منافع، در آن زمان، حلال بوده است؟ آيا جز اين اين است كه بسيارى از محرمات و گناهان ديخر نيز از نو عى سود و منفعت خالى نيست؟ اگِ دا داشتن منفعت، ملاك حالال بودن است ــبا ا اينكه منافع خمر در ز زمانهاى بعد نيز با باقى



 r. تاريخ از آن حكا يت دارد كه بادهنوشى، پيش از هجرت، در مكه حرام شده

است. ابن هشا مى نو يسد:
 يِيامبرُ






مى آورم• وى برگشت، ولى اجل او را تا سال بعد مهلت نداد.
. 19 / بقره:




## نام سورهها





است كه پيامبر تعبير از رسول خدا


مقاتل در مواضع بسيارى از سور


## نسخ


 تخصيص عام را نيز نسخ مى گِتند.^
 تفسير آيههايى كه مدّعي نسخ آن شده است،


9. همان، بركئ شمارةٔ -9 ب.

V


علوم قرآنى، ص Y Y و و و ror.


9. شمارى از اين آيهها در ادامئ بحث مى آيد.

شا يد به دليل همين ناهمخونى بو دها است كه جمعى از از مفسّران عامّه، در ذـ ذكر سبب



كردهاند. ${ }^{\text {T }}$






 دربرنداشت. بنابراين، شـهرت نـيافتن ايـن روايت، از نـادرستى آن حكـايت آنـايت
دارد.「

1. سبب نزول آن دربارءٔ ابودحداح با اندكى تلخيص، اينگّونه است: مردى درخت خرمايى داشت كهـ


















با وجود اختلاف در تفسير اين دو آيه، بر اساس سخن علامه طبرسى، بـيشتر









از ميراث به او داده شود، اخراج شد. اين حكم با نزول آئه دوازدهم سوره



(. ر.ك: مقاتل بن سليمان، تفسير الخمس مائة آية من القرآن، بركئ شمارء Vr.





ه.
صصV
9. ر. ك: محمد بن مسعود عيّاشى، تغسير العيّيا شى، ج ا، ص صVV.
.V • • / بقر. V.


آيهاهاى نسخشده از ديدگاه مقاتل
 مدّعي نسخ آن شده، غفلت شده است، 「مجموع اين آيه آيها به به $\uparrow$ آ آيه مىرسد.




 از اين آيهها نه از مصاديق نسخ است و نه از مصاديق تخصيص يا تقييد.

آيههاى منسوخ شده طبق اصطلاح مشهور
 را مى توانيم طبق اصطلاح مشهور، منسوخ بدانيم: 1. केو اللّاق يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فـإن شهـدوا



 مجازات يادشده در اين دو آيه، مربوط به صدر اسلام است؛ زيـرا پس از آن آن






نفس در مقابل نفس قصاص مىشود. '




 زمان صدور آن متأخر باشد.








نازل گرديد و آن را نسخ كرد.هـ








 سيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيمr، جr ص صM

يذ يرش و اتّفاق دانشمندان و مفسّران مسلمان است ' و ظاهر دو آيئ يادشده نيز با با
 وجوبى يا استحبابى، فتوا نداده است.

ادّعاى نسخ در غير منسوخات































 نسخ گر ديده و استحباب برجا ورا مانده است است







 مالكى بن انس بر خلاف آن فتوا دادهاند.
 rror

 هـ هـ همان، ص. ص1AV.

$$
\text { 9. ر.ك: الشر يف المر تضى (علممالهدى)، ،لانتصار، ص 099ــ . } 9 .
$$








 اساس اصطلاح پيشينيان خواهد بود.



 هيجّ گونه تنافى و ناسازگارى ميان (آئه وصيت) و (آيئ ارث) ورئ وجود ندارد.

 نسخ گرديده است.
 جمع ميان روايتها، اقتضا ميكند كه حكم منسو بنابراين استحباب و جواز آن هابرجاست.
 عِكرمه، مجاهد و سُدّى دانسته است.









 پپ ير فتهاند كه اين آيه، دربارئ ازدواج اج موقّت است؛

 دلالت آئه مورد بحث بر مشرو عيت متعه در مكتب اهل بيت بإِّا

## شبهئ نسخ آئ متعه





 معاوية بن ابى سفيان، عمرو بن حريث، ابوسعيد خدرى، سلمه و معبد فرزندان
امية بن خلف.

اواخر حكومت عمر، از همئ صحابه روايت كرده است. ها

گستردماى شهرت يافت و بر مجامح علمى آنان چيره گشت.










 طور كامل برمىدارد، متفاوت است است




 سِس آن را حرام كرده است. وى مىنو يسد: (ادر اين گونه ازدواج، طلاق، عِدّهّ「ّ
 العرفان فی فته القرآن، ج، جا ص - 9.








 (T. T

 ابن على شوكانى، فتح القدير، ج ا، ص 099؛ على بن احمد مهايمى، تعبير الرحمن و تيسير المنان، جا: صو








 است؛ از اين رو، احتمال مىرود، ثبت ((لا تصاعِر)" (با الف) در تفسير فقهى مقاتِ دين

كار ناسخان باشد.

## محكم و متشابه




است و محرّمات يادشده در آنها بر تمامى آدميان حرام گرديده است.

وى در تفسير بزر گش پس از بيان اين مـطلب، در مـعناى وْهـنّ أمّ الكـتابهُ
مىنو يسد:
("محكمات)،، اصل و اساس كتاباند؛ زيرا آيههاى يـادشده در لوح مـحفوظ،

نوشته شده و بر همةٔ امتها حرام گرديده است.ه

مقاتل بر اين باور است كه متشابهات عبارت است از: هوالم، المص، المر، الريه كه بر





[^1]

از آنجا كه قرائتِ مورد قبولِ مقاتل از نسخههاى خطلي دو تفسير وى بهدست نمى آيد، نمى توانيم با قاطعيت دربارهٔ آن اظهار نظر كنيم، ولى از از مجمو آيهها و گاه در قرائت آنها بيان كرده است، گمان میان انیا











اتّخَذوا) قرائت كردهاند.

(( كُتّاباً)) قرائت مىكردد).千



صصه

r.



٪.


أرجلكم إلى الكعبين).' '



اين آيه و تقديم در آن، دليلى آورده نشده آئلئ است


## منابع مقاتل



 الف) مطالب مستند به احاديث نبوى يا بيان صحابـ بابه و تابعان. ب) مطالبى بدون استناد به حد يث يا يا سخن ديخران.




 كه ميان تفسير مقاتل و تفسيرهاى منقول از از ابن عباس ـبا به روايت كايت كلبى-بد عمل
 كلبى هماهنگى و همانندى دارد؛ از اين روو، به نظر میر مسد، تفسير كلبى كه از از طر يق



تقد يم و تأخير






است. برخى از موارد ادّعاشده عبارت است از:




 داراى تقد يم و تأخير است.


 مىنويسد: (فيها تقديم)." همراد از تقديم در اينجا، مقدم بودن (ادَين) بر (آصيتّ)،
(. ر.ك: همان.







الف) تلخيص و كو تاهنو يسى بيش از اندازه كه مو جب حذف كامل برخى مطالب
آن گرديده است.

ب) تحر يف در مطالب مربو

## تأثير مقاتل بر تفسيرهاى پس از خود

چنان كه در زندگى نامdٔ مقاتل بيان شد، وى فردى ثقه و شا يان اعتمادى نبوده است،


 طور گستردهاى نقل كرده باشد.


 جوزى در زاد المسير، شوكانى در فتح التد ير، ابن كثير در تنفسير القـرآن العـظيم،


أسباب النزول مىباشند.
در ميان مفسّران شيعى، محمد بن حسن شيبانى از دانشمندان سدهُ هفتم هجرى
 مقاتل نشان داده است؛ حتى به نظر مىرسد كه در ميان همةٔ مفسّران، اعم از شيعه و
 امينالاسال طبرسى در بيش از دو يست مورد، آراى تفسيرى مقاتل را گزارش كرده


 كتاب مراجعه شد.

ابو صالح از ابن عباس گرفته شده است، يكى از مهمتر ين منابع مقاتل باشد. شا يد از


راهى، تفسير كلبى به دست ووى رسيده است؟ به نظر مىرسد، روايت ذي




چنان كه در آغاز اين بخش بيان شد، قتاده و عطيءٔ عوفى از مشايخ مقاتل در

 همخونى را با تفسير مقاتل دارد، تفسير تنوير المقباس من تنفسير /بن عباس است نـي


 باره بيان شده است با توجّه به اينكه در آغاز تنوير المتباس، سلسله سندى و جود دارد كه به كا كلبى (از ابو صالح از ابن عباس) مىرسد، با سنجشى كه ميان محتو ایى اين تفسير و برخیى

 و از جهات ذيل آسيب فراوان ديدهاست:

 r.






[^0]:    

[^1]:     r.r.
    r. r. لقمان / 1 1 .
    

    تحايّ، صصVQ.

