قبر سلطان اویس ایلکانی در شادی آباد مشایخ

سلماسی زاده

شادی‏آباد مشایخ قبرستان بسیار بزرگ قدیمی است در قریه«پینه شلوار» که در شش کیلومتری جنوب شرقی تبریز و دو کیلومتری استخر شاه واقع است‏ در این قبرستان قبور قدیمه از مشایخ و عرفا و علما بسیار است و از قرار معلوم این‏ قبرستان اختصاص به عرفا داشته است که اغلب مشایخ و عرفای تبریز این محل‏ را مدفن خود قرار داده‏اند.در تاریخ روضة الاطهار ملاحشری تبریزی که مقابر تبریز را مفصلا نگاشته است نام چندین نفر از عرفا و مشایخ تبریز را می‏برد که‏ در این قبرستان مدفونند.

یکی از مدفونین این قبرستان معز الدین سلطان اویس بن امیر شیخ حسن‏ بزرگ ایکانی دومین سلطان جلایریه است که به سال 757 هجری به سلطنت‏ رسیده و پس از 19 سال پادشاهی بتاریخ 776 وفات یافته است.

این قبرستان کهنه در دامنه یک تپه بسیار بزرگ واقع شده و از خوش‏ آب و هواترین امکنه اطراف تبریز است.روی قبر این سلطان سنگ بزرگی‏ است بشکل مربع مستطیل که ابعاد آن طولا قریب دو متر و عرضا نیم متر می‏باشد و قریب 70 سانتیمتر بلندی دارد بالای سر این سنگ بزرگ سنگ سیاه شفافی‏ است بسیار عالی به طول یک متر و نیم و به عرض چهل سانتیمتر که به شکل مرغوب‏ و مطلوبی حجاری و به‏طور عمودی نصب شده است.پایهء این سنگ خیلی قطور و بزرگ است که قسمت مهمی از آن در زمین فرو رفته است.در اطراف این قبر آجرهای کهنه و قدیم ریخته پاشیدهء بسیاری رویهم انباشته شده است و معلوم‏ می‏شود وقتی بالای قبر گنبدی بوده و با خواسته‏اند گنبدی بسازند که ناتمام‏ مانده و به مرور زمان خراب و متلاشی شده است.خوشبختانه سنگ بالای قبر که نام سلطان اویس و تاریخ وفات وی در آن مسطور است از حوادث زمان سالم مانده و این سطور با خط ثلث بسیار عالی بطور برجسته در آن حجاری شده است‏

«نفسی الغداء لقبرانت ساکنه انتقل السلطان الاعظم المغفور و الخاقان الملهم- المسرور الراجی عفو اللّه الغفور و معز دین اللّه المنصور شیخ اویس بهادر خان علیه- رحمة الرحمن و الرضوان من دار العلم الی فردوس الجنان فی الثانی جمادی- الاول(کذا)سنةست و سبعین و سبعمائة».

غیر از سلطان اویس قبور قدیمی دیگر به شکلهای مختلف در این قبرستان‏ بسیار است که اغلب نام و تاریخ آنها محو شده و در بالای بعضی از آنها سنگی به- طول دو متر و یا دو متر و نیم به شکل عمودی نصب شده است.یک مجسمه شیر بالای‏ قبری دیده شد که معلوم نشد صاحب قبر کیست و بعضی سر ستونهای حجاری و کنده‏کاری شده ظریف و عجیبی از ادوار قدیمه در این قبرستان بسیار است‏ که اغلب آنها متلاشی شده و چندتای آنها نسبتا سالمتر مانده بود که اخیرا به- موزه آذربایجان انتقال داده شده است.

نام این مسجد به ترکی(گوی مسجد)و به فارسی مسجد کبود است‏ مسجد جهانشاه نیز می‏گویند لیکن در سابق(مسجد و عمارت مظفری)نام‏ داشت.دلیل واضح بر عمارت مظفریه بودن این بنا همانا کتیبهء طاق درگاه‏ است که(العمارة المبارکة المظفریه)اکنون نیز پیدا است.

بانی این مسجد میرزا جهانشاه بن قرایوسف ترکمان است که سومین‏ پادشاه از سلاطین قراقویونلو است که چهار تن بودند و مدت شصت و سه‏ سال در ایران حکومت کردند اول ایشان قرایوسف بن قرامحمد بور منشی بن‏ بیرام خواجه ترکمان است که در سنهء هشتصد و بیست و سه قمری درگذشته.

دوم اینکه اسکندر بن قرایوسف است که در سنهء هشتصد و چهل و یک بقتل رسیده. سوم میرزا جهانشاه بن قرایوسف است که در سنهء هشتصد و سی و نه قمری درگذشته است.