مدارس دیگر قم (2) در قرن های ششم تا نهم

مدرس طباطبائی

از تاریخ بنای این مدرسه که تاکنون نیز بجای مانده و ظاهرا قدیم‏ ترین مدرسهء موجود قم است-اطلاعی در دست نیست.جز ایکنکه در قرن هفتم‏ از مدارس دائر و معمور این شهر بوده؛و سید عبد الکریم بن طاوس،دانشمند شیعی قرن مزبور-درگذشته بسال 693-در کتاب«فرحة الغری»خود از آن یاد کرده است.

وی در این کتاب-پس از اینکه بمناسبت،خط سیر امام علی بن- موسی الرضا(ع)را از مدینه بطوس بیان نموده-چنین می‏نویسد:

«...سپس امام عازم قم گردیده،و وارد شهر شد.مردم شهر باستقبال حضرتش شتافتند،و برسر این موضوع نزاع درگرفت که امام میهمان‏ که باشد؟.اما امام فرمود که شتر من خود مأمور است.و بهمین جهت‏ همچنان میرفتند تا شتر در برابر خانه‏ای زانو زد و امام فرود آمدند. صاحب خانهء مزبور شب پیش در خواب دیده بود که حضرت فردا میهمان او خواهد بود.

چندی نگذشت که آن خانه مقام و مکان رفیعی گردید.و آن مکان‏ اکنون مدرسهء معموریست.»1

این نکته قابل توجه است که گرچه از این عبارت بیش از دائر بودن‏ مدرسهء رضویه در نیمهء قرن هفتم استفاده نمیشود.لیکن بعید نیست که در زمان‏ تألیف«النقض»هم این مدرسه وجود داشته،و در شمار مدارسی بوده است‏ که نام آن در کتاب مزبور ذکر نگردیده.

مدرسهء محلهء سورانیک:

سید جلیل جمال الدین احمد بن علی حسنی معروف به«ابن عنبه»-نسابهء مشهور،درگذشته بسال 828-در کتاب«عمدة الطالب فی انساب آل ابیطالب»که در سال 812 تألیف نموده است‏2در ذیل عنوان«المقصد الاول‏ فی ذکر عقب ابی الحسین زید بن الحسن علیه السلام»چنین می‏نویسد:

«ابو الحسن-تا اینزمان فرزند و عقبی نیافتیم(سپس ابن عنبه‏ می‏گوید)...پس در روزگار ما بطریق اولی نمیتوانم عقبی برای او بیابیم!... آری،از جمله افرادی که نسب او را بوی میرسانند و من یافته‏ام.ناصر الدین‏ علی بن مهدی بن محمد بن حسین بن زید بن محمد بن احمد بن جعفر بن‏ عبد الرحمن بطحانی است که در نزدیکی باروی قم،در مدرسه‏ای که در محلهء سورانیک قرار دارد،مدفون است.»

دربارهء محلهء سورانیک فقط همین مقدار از عبارت ابن عنبه میتوان فهمید که در کنار باروی شهر قرار داشته است(چه می‏نویسد.بشق قم...)و این نام را باین صورت با نان هیچیک از محله‏های کنونی شهر قم نمیتوان‏ تطبیق داد.و لذا حقیر سابقا عقیده داشتم که این کلمه مصحف«سورایبک»است‏ (1)-فرحة الغری بصرحة العزی(در تعیین محل دفن حضرت امیر علیه السلام)چاپ تهران.ص 46.

که سور بمعنی بارو2و ایبک معرب ایپک باشد که از نامهای متداول قرن‏ های هفتم و هشتم ببعد بوده است،لیکن چون در هرچهار چاپ عمدة الطالب‏ (دو چاپ هند-چاپ بیروت و چاپ نجف اشرف)و چند نسخهء خطی کتاب، نام مزبور بهمین صورت دیده میشود،این احتمال قریب بذهن است که شاید محله‏ای باین نام در حدود قرن هشتم و نهم در قم بوده؛و اکنون خود یا نام‏ آن از میان رفته است.

بهرحال چون ناصر الدین علی مزبور با دوازده واسطه-طبق نسب‏ نامهء موجود-بامام مجتبی(ع)میرسد،و محتملا-با احتساب هرسه نسل‏ در یک قرن که بطور متعارف و عادی نوعا چنین است-در اواخر قرن چهارم‏ یا اوائل قرن پنجم میزیسته است،بدوا بنظر میرسد که شاید این مدرسه هم در قرن ششم وجود داشته،و یکی از همان مدارسی باشد که ذکر آنها در کتاب- النقض آمده است.لیکن شواهد و قرائنی نشان میدهد که مدرسهء مزبور پس‏ از زمان تألیف کتاب مزبور ساخته شده،و بنا گریده است.

(1)-عمدة الطالب.چاپ اول(طبع مطبعهء جعفری-لکنهو)ص 52.

(2)-یکی از محلات قم درحال‏حاضر«پشت‏باره»نام دارد.

تعداد پزشکان در آلمان فدرال طی ده سال گذشته 37 درصد افزایش یافته‏ و از 85552 نفر در سال 1960 به 113457 نفر در سال 1970 بالغ‏ گردیده است.

در آلمان هرسال تعداد 4000 پزشک فارغ التحصیل میشوند و خدمت‏ در بیمارستانها را آغاز میکنند.تعداد پزشکان خارجی در آلمان فدرال به‏ 4800 نفر رسیده است.

بموجب آمار مذکور درحال‏حاضر یک پزشک برای هر 539 آلمانی‏ در دسترس می‏باشد.