ایران در جهان عرب (عراق عرب)

مدرسی چهاردهی، مرتضی

53-هنگامیکه عضد الدوله دیلمی بحکومت عراق عرب مستقر شد،کارهای‏ عمرانی بسیار انجام داد،آبادانی فراوان کرد،دانشمندان را یاری نمود،بغداد را آباد ساخت‏ در کتاب تجارب الامم«جزء 6 ص 408»در حوادث سال سیصد و شصت و نهم ثبت است‏ که:عضد الدوله بغداد را آباد ساخت،بمردم با شرف آن سامان که بی‏نوا بودند بخشش‏ها کرد،نیروهای انتظامی زمینی و دریائی را افزود،کاظمین،کربلا،نجف‏ را آباد کرد تا مردم توانستند نمازگزارند و زیارت کنند.

54-در کتاب ماضی النجف و حاضرها نوشته‏اند،هنگام زیارت کربلا و نجف بهمراه عضد الدوله بسیاری از دانشمندان و بزرگان بودند،شاعر هنرمند حسین‏ بن حجاج قصیده فائیه‏ای سرود که بیت اول آن این است:

یا صاحب القبة البیضا علی النجف‏ من زار قبرک و استشفی لدیک شفی

55-در کتاب‏های کامل ابن اثیر«چاپ مصر»و روضة الصفا و حبیب السیر، در حوادث سیصد و شصت و نه هجری قمری ثبت است که:

عضد الدوله بغداد را از نو بساخت،چون در اثر فتنه‏ها خراب شده بود!! مسجدها،بازارها را اصلاح کرد،ثروت بسیاری به بزرگان،دانشمندان،اذان‏ گویان،قاریان قرآن،بینوایان بخشید،نهرها را دوباره درست کرد،راه مکه را غلطنامه:صفحه 539 سطر 10-صبح غلط و صبح ازل صحیح است.

صفحه 540 سطر 10-کلید بهشت غلط و هشت بهشت صحیح است.

از راه عراق عرب اصلاح کرد،هم‏چنان راه کربلا و نجف را درست نمود.

56-عضد الدوله قنات مخروبهء را در نجف درست کرد و از آن زمان مشهور بقنات عضد الدوله شد،یاقنات آل بویه میگفتند،سالیان دراز مردم آن سامان از آب‏ قنات می‏آشامیدند و بروان بزرگان ایرانی درود میفرستادند.

57-پس از خرابی قنات آل بویه در کوفه و نجف،بعضی از شهریاران و وزیران‏ در رسانیدن آب شیرین به نجف کوشش‏ها نمودند،مانند ملک شاه سلجوقی که در چهارصد و هفتاد و نه هجری قمری به بغداد شتافت،عتبات عالیات را زیارت کرد، کوشش‏ها نمود تا آب فرات را به نجف رسانید،چنانکه ابن جوزی این واقعه تاریخی‏ را در کتاب المنتظم«جلد نهم ص 129»ثبت نموده.

58-سلطان سنجر سلجوقی در راه رسانیدن آب به نجف کوشش‏ها نمود،در آن روزگار سید اجل و زاهد مشهور،فخر الدین ابو القاسم با شهریار بزرگ سلجوقی‏ نزدیک شد تا نهری از فرات بسوی نجف کشید،این کار را از آثار برجسته اوست،هم‏چنان‏ اصلاح راه مکه از یادگارهای اوست تا مسافران در آسایش باشند،در کتاب تاریخ‏ بیهق ثبت است«آثار اواندر طریق مکه و مشهد کوفه ظاهر است و آن سال که او آب‏ بمشهد کوفه میراند از فرات از دیوان سلطان اعظم سنجر مثالی نوشتند بوزیر خلافت جلال‏ الدین محسن بن علی بن صدقه بدین صفت...

عین فرمان در تاریخ بیهق ثبت است.

وفات سید اجل فخر الدین در فریومد روز پنجشنبه چهارم ربیع الاول پانصد و بیست و دو هجری قمری بود1

59-غازان خان نهری برای آب نجف ساخت آن را نهر غازی گویند، تصدی کندن نهر با شمس الدین خادم بود.استاد عباس عزاوی مورخ و دانشمند عراقی در کتاب تاریخ العراق بین احتلالین«چاپ بغداد»نوشته است که.عطامک جوینی صاحب‏ دیوان دولت ایلخانیه در سنه ششصد و هفتاد و شش نهری از فرات حفر کرد،این نهرچند فرسخ از کوفه دورتر بود تا به نجف میرسید،این نهر را بکوفه اتصال داد،هنوز حفره‏ها و آثار آن باقی است،دستور داد قناتی از کوفه به نجف احداث کردند تا آب از فرات‏ جدا گردد از زیرزمین آب قنات به نجف میرسد،چون نجف سی و پنج متر از کوفه‏ بلندتر است،از همان زمان درخت‏ها،باغها در کنار نهر فرات احداث شد،متصدی‏ حفر این نهر یکی از فضلای عصر بنام تاج الدین بن امیر علی دلقندی بود،در تاریخ وصاف‏ ثبت است که بهمین مناسبت این نهر را تاجیه گفتند.

موقعیت نهر تاجیه از آن جهت است که از شمال فرات قدیم به کوفه‏ سرازیر میشد اکنون هم آن را نهر تاجیه گویند،شاعران عرب و عجم درباره آن اشعاری‏ سرودند،در کتاب تاریخ وصاف«ص 132»نمونه‏هائی از نثر و نظم در تعریف نهر تاجیه‏ ثبت شده مانند این اشعار:

و الماء یبدو فی الوقایع لامعا کالبحر مع نور الغزالة تشرق‏ خاذ اتخلل فی الخمائل خلته‏ صلایحا ذر وقع نصل یمرق‏ تتر اقص الاغصان من فرح به‏ و یمر بالانهار و هو یصفق

60-در کتاب تحفة الامصار وصاف ص 123 و در کتاب المآثر و الاثار ص 84 و کتاب فرحة الغری ص 65 ثبت است که در رجب ششصد و هفتاد و شش بکوشش و همت‏ بزرگان ایران آب فرات باطراف نجف جاری شد.

61-تاج الدین عرب شاه جوینی،متصدی نهر تاجیه از خاصان و نزدیکان‏ عطاملک و از فضلای عصر بود،نوادگان او مشهور بدلقنوی بودند که مقام امیری داشتند در نزد شهریار خدابنده منزلت و مقامی دارا بودند شادروان محمد رضا شبیبی در کتاب‏ تلخیص مجمع الاداب،در شرح احوال علاء الدین«ابو طیب ظاهر بن احمد بن عرب شاه‏ بن علی خراسانی کاتب»پس از وصف بسیار درباره او نوشته است:

آب فرات را به نجف جاری ساخت،کاروان سرارا آباد ساخت،دار الشفاء در خوزستان بنا نهاد،«تولد 622-وفات 681 در ایران»

62-این نهر سالیان دراز برقرار بود،آب قنات به نجف جاری می‏شد،در اثر احداث املاک،مزرعه‏ها،بادهای غبارآلود نهر خراب شد،دیگر تجدیدی در اصلاح‏ آن نشد تا قیام دولت صفوی عمران و آبادی بار دیگر آغاز شد.براستی صفویه در انتشار مذهب جعفری بسیار کوشش کردند،در روزگار صفوی بازار دانش رواج داشت، دانشمندان را گرامی داشتند.منصب‏های شایسته بفضلا می‏بخشیدند،آثار نیکو و عمران‏ و آبادی در عراق عرب خصوصا در عتبات بیادگار نهادند بقول مورخان عراقی آثار صفویه‏ در بین النهرین جاودانی است از آن جمله احداث نهر شاهی بود.

63-شاه اسماعیل صفوی در نهصد و چهارده بزیارت نجف شتافت،فرمان داد نهری از فرات بسوی نجف حفر کردند،چون شهر نجف در بلندی است آب بوسیله‏ قنات‏ها به نجف رسید قنوات به نهر کوفه اتصال پیدا می‏کرد،بقول کتاب عالم آراء ص 707 و المآثر و الاثار ص 83 در آنجا باغ‏ها احداث شد.

شاه اسماعیل فرمان داد تا اراضی زراعتی در پیرامون نهر احداث کردند همه آنها را وقف محقق کرکی دانشمند مشهور جعفری و فرزندان او نمود مدتها این نهر برقرار بود،اراضی کشاورزی آباد میشد،مردم نجف از آن آب سیراب میشدند دیگر آب شور نمی‏آشامیدند تا سلطان سلیم عثمانی نجف را محاصره نمود!آن نهر را خشک کرد مردم را تشنگی و بی‏آبی گذاشت!!

64-نهر طهماسبی یکی از نهرهای نجف بود،براقی مورخ مشهور نجفی‏ نوشته است،هنگامی که شاه طهماسب صفوی در حدود نهصد و هشتاد به نجف شتافت، دستور داد نهری از فرات بسوی نجف بکشند.این نهر بدهات نمرود کشده شد ولی‏ ناتمام ماند،موقعیت جغرافیائی نهر طهماسبی از بالای نهر تاجیه بسوی مغرب بود،از راه حله به قریه نمرود کشیده میشد،اکنون مردم آنجا را آرامگاه ابراهیم خلیل‏ میدانند.درازای این نهر فرسنگ عرض آن ده ذراع بود،پول‏ها درین راه خرج‏ شد،ولی آب به نجف نرسید،چون زمین نجف در بلندی است.

بقول مؤلف ماضی النجف و حاضرها،هیچیک از مورخان این نهر را نام نبرده‏اند مگر صاحب آثار الشیعة الامامیة در جلد سوم چاپ تهران ص 42.

65-باز در اثر بی‏مبادلاتی‏ها نجف در بی‏آبی میسوخت،تا شاه عباس اول بزیارت‏ نجف رفت،در هزار و سی و دو فرمان داد نهری که جدش برای نجف حفر کرده بود لاروبی‏ کنند،آن نهر را آباد نمود،آب شیرین فرات به نهر جاری گشت،آب بمسجد کوفه‏ آمد،جنانکه در منتظم ناصری جلد دوم ص 177 نوشته‏اند این نهر در زمین‏های هموار حفر شد،چون بسیار بلند نبود تا به کوفه میرسید،این نهر مشهور به نهر مکریه شد،نهر آب را از کوفه به نجف میرسانید،چون در اثر باد و طوفان خاک به نهر سرباز میریخت، قنات دیگری بجز قنات نهر تاجیه و غیر از قنات نهر شاهی احداث کردند تا به کمک یکدیگر به نهر آب میرسید،موقعیت جغرافیائی این قنات شرقی در نجف بود.این قنات را فرعی‏ می‏گفتند،تمام سربازان جانباز صفوی با کارگران کوشش کردند تا به بهترین روشی‏ نهر را آباد ساختند،مجرا برایش تهیه کردند تا آب بروضه مقدسه شاه نجف رسید،در آنجا حوضچه‏ها ساختند که آب بآنجا جاری میشد و مردم آب شیرین و گوارای فرات‏ را می‏نوشیدند،باتفاق تمام مورخان شهریاران آل عثمان آب شیرین را از مردم نجف‏ بازداشتند،پادشاهان و بزرگان ایرانی بجای آب شور،آب شیرین بمردم نجف‏ رسانیدند.

66-شاه عباس کاروان‏سراها،ساختمان‏ها در عتبات بنا نهاد.این نهر یکی‏ از کارهای خوب او بود،اینک بعضی از چاه‏ها در نجف منسوب باو است میگویند چاه عباسی. در کتاب عالم آرای عباسی ص 707 و کتاب المآثر و الاثار ص 84 ثبت است که شاه عباس نهر جد بزرگ خود را که رومیان خراب کرده بودند دوباره ساخت.شاعران فارسی بمناسبت‏ تجدید بنا این شعر را سرودند:

دشمن آتش پرست باد پیما را بگو خاک بر سر کن که آب رفته باز آمد بجو

67-هنگامی که شاه صفی در هزار و چهل و دو بزیارت نجف شتافت،نذرها نیازها،بخشش‏ها کرد،در وقت بازگشت به بغداد فرمان داد گنبد شاه نجف را از نو ساختند،حرم شریف حضرت را بزرگ کرد،نهر عمیق و عریضی از استان حله حفر کرد تا آب را بمسجد کوفه و از آنجا به نجف رسانید،این بنا باندازه‏ئی استوار بود که همه‏ مردم آن سامان را بشگفتی انداخت،پیرامون و درون نهر را استوار بساخت،دریاچه‏ای‏ احداث کرد تا آب در آنجا جمع شود،بوسیله قنات آب را وارد نجف کرد،با کمک‏ چرخ دولاب آب به سطح زمین جاری میشد،خیابان‏ها و صحن شریف سیراب می‏گشت‏ در ضمیمه روضه الصفا و کتاب منتظم ناصری ج 2 ص 182 بنابه نقل تاریخ ماضی النجف و حاضرها:شاعران فارسی چنین سرودند:

شاه اقبال قرین خسرو دین شاه صفی‏ آنکه خاک قدمش زیور افسر آمد یافت توفیق که آرد به نجف آب فرات‏ و این بشارت بشه از حیدر صفدرآمد ساکنان نجف از تشنگی آزاد شدند رحمت حق همه را شامل و باور آمد سال تاریخ چو پرسیدم از ایشان گفتند آب ما از مدد ساقی کوثر آمد

68-در حوادث هزار و چهل و دو هجری در کتاب منتظم ناصری ثبت است: درین سال شاه صفی نهر عمیق و عریضی حفر کرد،امتداد آن از حله تا نزدیک نجف بود، از عمارة خورنق نمرود گذشت درین سال آب به نجف رسید.

در کتاب تاریخ ماضی النجف و حاضرها ثبت است که این قنات از شمال‏ شرقی مسجد کوفه میگذشت تا بآرامگاه هانی بن عروة میرسید،در کنار آرامگاه‏ نمودار میشد،از آنجا به وسط مسجد کوفه که مشهور به تنور است میرسید،و واردین‏ میتوانستند در مسجد کوفه وضو سازند.

جمال الدین عبد الرزاق اصفهانی

دروغ

اللّه اللّه مگرد گرد دروغ‏ ورچه در گردن تو یوغ بود نکند هیچ خوب و زشت بقا گرش بنیاد بر دروغ بود صبح کاذب اگرچه بفروزد مدتی اندکش فروغ بود