آیت الله اصفهانی

عمادزاده اصفهانی، حسین

آقای سید ابو الحسن بن سید محمد مدیسهء اصفهانی(مدیسه از (به تصویر صفحه مراجعه شود) توابع باغبادران لنجان اصفهان است)تولدش در سال 1281 هجری-که‏ در مدیسه رخ داده و سلسله نسبشان با 28 واسطه بحضرت امام موسی الکاظم(ع) میرسد-جد هشتم ایشان امامزاده طیار است که قبرش در کوه کلویه بختیاری‏ مزار عمومی است.

آیت اللّه تحصیلات مقدماتی را که ادبیات زبان عرب و فارس بود در خدمت پدر و عمش آقا سید ابو تراب که امام جماعت و مورد اعتماد ساکنین‏ آن نواحی بوده‏اند آموخت و در سن 18 سالگی باصفهان در مدرسه نیم‏ آورد که مدرسه علمای بزرگ انعصر بود ساکن و خدمت محقق زاهد آقا میرزا ابو العالی کلباسی سطح را تکمیل و در سال 1305 در سن 25 سالگی‏ عازم عتبات عالیات گردید و در دانشگاه بزرگ اسلامی بتکمیل علوم دینی‏ از سطح و خارج پرداخت.

در میان دو هزار نفر شاگردان نابغه اعظم آیت اللّه خراسانی هیچکسی‏ تعمق علمی و تحقیق فقهی و دقت نظر و استحضار خاطرش مانند آیت اللّه‏ اصفهانی نبود

آیت اللّه از مرحوم آخوند خراسانی و آقا سید محمد کاظم یزدی و آقا میرزا محمد تقی شیرازی و بسیاری دیگر چندین اجاره اجتهاد که بامام منتهی‏ میشود دریافت داشته و از توقف در عتبات تا 15 سال مجتهد جامع- الشرایط گشته و در اثر سرعت انتقال و حدت ذهن و دقت نظر مورد توجه‏ خاص اساتید واقع گشت.

هوش و قراست و درایت و حدت ذهن و ذکاوت و بحث استدلال‏ و نکته‏سنجی و حاضرجوابی و احاطه بمسائل فقهی او را محل مراجعه استفتاهای‏ آیت اللّه خراسانی و میرزای شیرازی قرار داده و باتفاق اساتید معاصر مراتب اجتهاد و اعلمیت او بر اقران مسلم گشته بود.

ریاست روحانی پس از شش ماه که مرحوم شریعت اصفهانی زمام‏ مهام امور روحانی را در دست داشت و از جهان گذشت بر آیت اللّه اصفهانی‏ مسلم گشت و قریب 25 سال بر میلیونها مسلمین و فرق شیعه رای و فتوی میداد.

آیت اللّه بکلی در عصر خود از حوزه سیاست جهانی خارج و تمام همت‏ او صرف تدریس و ترویج دین مبین و اجرای آئین مقدس اسلام و حفظ حوزه‏ علمیه دانشگاه بزرگ نجف میگردید-در نشر علم و پرورش طلاب علوم دینی بذل و سعی و کوشش خستگی‏ناپذیری نشان داده که در هیچ‏کس دیده‏ نشده بود.

این سید بزرگوار تا سن 48 سالگی از اول صبح تا آخر شب باستثنای‏ اوقات نماز جماعت و نهار و شام که مجموعا بدو ساعتانجام میشد روی‏ مسند قضا و امارت شرعی نشسته و دائم قلم در دست داشته احکام و مسائل‏ ضروری عملی فرق شیعه را امضاء و در رتق و فتق امور اجتماعی حوزه علمیه‏ نجف و تمام حوزه‏های علمی قلمرو شیعه فرمان و امریه صادر میفرمودند در طول 25 سال که خود مستقلا بدون کمک و معاون این رویه را داشته‏ و ناظر اعمال نمایندگان کشورها و شهرها و ولایات اسلامی بوده آنی‏ بخود زخوت و سستی راه نمیداد و با کفایت بی‏نظیریکه اختصاص بشخصیت‏ بارز آن مرد عالیمقام داشت حوزه اسلامی را حفظ و در راه ارتقاء و اعتلا پیشوا و راهنمون آنان بود.

مساجد-مدارس-حمام‏ها-بیمارستان-کتابخانه‏ها در اطراف عالم‏ تشیع مانند ایران-هند-سوریه و سایر امکنه ایجاد فرمود که از یادگارهای‏ آن نابغه ذیجود است.

و چنانچه خود فرمودند روزی 12 تا 30 هزار دینار عراقی مخارج‏ حوزه علمیه قلمرو شیعه بود که بدست توانانی ایشان بمصرف میرسید و از این‏رو تا آخر عمر جز سفری که بقم و اصفهان آمدند و سفر آخری که به‏ بعلبک برای بهبودی مزاج رفتند هیچ مسافرتی نمیتوانستند بکنند زیرا مسافرت ایشان مستلزم وقفه در امور زندگانی حوزه علمی بود.

آیت اللّه در عصر دوشنبه 9 عرفه شب عید اضحی سال 1365 قمری‏ از جهان گذشت،در حالی که چهار اولاد پسر و 5 اولاد دختر و 39 هزار دینار عراقی قرض-که از روی شخصیت خود گرفته و خرج امور مسلمین کرده- بجای گذاشت و بپاداش این خدمات بی‏نظیر تا 10 روز تمام این کشورها مخصوصا ایرانیان چنان عزاداری و تجدید مجد و عظمت او را نمودند که‏ نظیرش در این قرن برای احدی دیده نشده بود