آرامگاه امام احمد غزالی در قزوین

قرآن قطعیة الصدور و ظنیة الدلالة است و همچنین نشان دادند که اخبار هم مانند قرآن بعضی متشابه و بعضی محکم است.بعضی نص و بعضی ظاهر،بعضی عام‏ و بعضی خاص و بمعنی مطلق و بعضی مقید است در امر و نهی آن بحث کردند و بررسی‏ کردند که بعضی از اوامر آن دال بر وجوب است و بعضی دیگر بر استحباب.

لاجرم مباحث بسیاری در این باب بوجود آمد مضافا بر اینکه شبهات‏ و شکوکی هم از طرف معاندان و احیانا متکلمان و فلاسفه بر متن و مفاد روایات وارد شد.

رجوع شود به کتابهای:تخریج الفروع علی الاصول.شهاب الدین‏ محمود بن احمد الزنجانی متوفی 656.دمشق 1382 هـ ق جامع الصحیح‏ محمد بن اسماعیل،مبسوط شمس الدین سرخسی.مصر 1326 هـ ق و جامع‏ مسانید ابو حنیفه.حیدرآباد 1332 هـ ق

و اصول کافی محمد بن یعقوب کلینی،مسند شافعی.مصر 1369 هـ ق‏ مسند احمد بن محمد بن حنبل.مصر 1373 هـ ق و جز آنها و من لا یحضره الفقیه‏ ابن بابویه محمد بن ابی الحسن.تهران 1376 هـ ق وعدة الاصول شیخ طوسی‏ تهران 1316 هـ ق.متوفی 460

ابو الفتوح مجد الدین امام غزالی طوسی برادر کهتر حجة الاسلام‏ امام محمد غزالی طوسی از مشایخ معروف زمان خود بوده و سلسلهء جلیله نعمة اللهی در مرتبه نهم قبل از شاه نعمة اللّه ولی کرمانی باو می‏ رسد.آثر گرانبهائی از وی بجا مانده که متأسفانه اغلب آنها بچاپ‏ نرسیده.در سال 520 هجری قمری زندگی را بدرود گفته و مقبره‏اش‏ در شهر قزوین میباشد.آرامگاه این عارف صاحبدل بر اثر مرور دهور و بی‏توجهی اولیای امور درهم ریخته و بحال مخروبه درآمده است. حق این است از طرف وزارت فرهنگ و هنر و یا انجمن آثار ملی و یا اقطاب‏ سلسله نعمة اللهی در این باره بذل توجه بشود.دریغ است که آرامگاه چنین‏ دانشمند بزرگی در انظار باین حال تأسف‏آور دیده شود و مایهء تأثر گردد. بانتظار اقدام و بذل توجه از طرف مقامات مسئول و افرا خیرخواه هستیم.