گوشه هایی از یک زندگی سراسر پژوهش

امیرحسین شرافت

اشاره ای به زندگی، شخصیت و آثار مرحوم علی اکبر غفاری

مرحوم علی اکبر غفاری در سال 1303 خورشیدی در تهران در یک خانواده متوسط و مذهبی به دنیا آمد و در همان جا تحصیلات ابتدایی را به پایان رساند و طبق رسم خانواده های مذهبی آن روزگار به فراگیری قرائت قرآن و تجوید و احکام و مسائل مربوط به آن در محضر یکی از قاریان معروف تهران پرداخت و پس از تکمیل این مرحله با تشویق و راهنمایی او به تحصیل دروس مربوط به تفسیر قرآن روی آورد.

از آنجا که برای آشنایی و آگاهی از معانی قرآن و معارف اسلامی ابتدا می بایست دروس حوزوی، نظیر فقه، اصول، کلام، ادبیات عرب و غیره را فرا می گرفت، دروس «سطح» را نزد یکی از فضلا و مدرسان مدرسه «خان مروی» در خارج از مدرسه تا پایان «شرح لمعه» فرا گرفته و برای شرکت در درس تفسیر مرحوم آیت اللّه اشراقی که در قم تشکیل می شد و عده ای از فضلا نیز در آن شرکت می کردند، عازم قم گردید. همزمان در جلسات تفسیر قرآن مرحوم میرزا خلیل کمره ای در تهران نیز حضور می یافت. او در دوران جوانی عطش سیری ناپذیری برای آگاهی و درک مفاهیم عمیق و متعالی قرآن داشت، به همین روی در درس مرحوم آیت اللّه آقا سیدکاظم گلپایگانی - که در تهران تشکیل می شد - نیز به طور کامل شرکت جست و موفق شد یک دوره کامل تفسیر قرآن مجید را از محضر ایشان فرا گیرد.

مرحوم استاد علی اکبر غفاری در آغاز فعالیت های علمی و فرهنگی خویش ابتدا با استاد فقید مرحوم سیدجلال الدین محدث اُرموی آشنا شد که همکاری نزدیک او با ایشان تا پایان عمر پربرکت آن مجتهد سعید، ادامه داشت. شخص دیگری که تأثیرش در خدمات و آثار مرحوم غفاری از جهت تحقیق، مقدمه نویسی، تعلیق و غیره بسیار آشکار است، مرحوم علامه میرزا ابوالحسن شعرانی است. او با مرحوم علامه طباطبایی و علامه امینی نیز در تماس بود و با آنها آشنایی نزدیک و همکاری داشت.ارتباط با عالمان برجسته و احساس نیاز جدی، مرحوم غفاری را از دوران جوانی به کار تنقیح و تصحیح متون علم الحدیث و درایه و رجال وارد کرد و او را تا پایان عمر با برکت خویش، منشأ خدمات فرهنگی و علمی ماندگار و ارزشمندی نمود؛ به گونه ای که در پایان هشتاد سال عمر خویش، بیش از پنجاه عنوان کتاب (حدود دویست و پنجاه جلد) را با تحقیق، تعلیق و تصحیح خود منتشر کرد.

مرحوم غفاری در آخرین روزهای عمر خویش در باره انگیزه کارهای خود می گوید:

این جانب از ابتدای جوانی که با کلام وحی و معانی و مفاهیم قرآن کریم آشنا شدم، همواره می کوشیدم که با هر وسیله ای مفاهیم آن را هر چه بیشتر و بهتر درک کنم و در این راه خستگی نمی شناختم و با رسیدن به هر چشمه ای در این طریق، در روح خود تشنگی افزون تری برای رسیدن به سرچشمه های زلال تر و بکرتر احساس می کردم و هر خدمتی را در این راه ناکافی می شمردم و از خداوند تعالی توفیق بیشتری درخواست می نمودم و این رویه را تا امروز که در آستانه هشتاد سالگی هستم، با عنایات خداوند تبارک و تعالی ادامه داده ام.

تحقیقات و تألیفات مرحوم غفاری

مجموعه کتاب هایی را که با تحقیق و تطبیق و تصحیح استاد علی اکبر غفاری منتشر گردیده است، می توان در چهار بخش مستقل دسته بندی و معرفی کرد. یک بخش - که عمده آثار ایشان را شامل می شود- کتب فقهی، روایی، اعتقادی و کلامی است و شامل 37 عنوان کتاب می شود. بخش دوم، آثار مختص به امام حسین(ع) است. بخش سوم، اختصاص به تفسیر و علوم قرآن دارد و پنج عنوان کتاب را دربر می گیرد، و سرانجام آثار در باره امام مهدی (عج) است که پنج عنوان کتاب را در بر می گیرد.

الف: کتب فقهی و حدیثی و کلامی

1. الکافی (الفروع، الروضه، الاصول) هشت جلد؛ 2. من لایحضره الفقیه، چهار جلد؛ 3. الاستبصار، چهار جلد؛ 4. تهذیب الاحکام، ده جلد (توضیح آنکه چهار کتاب یاد شده به «کتب اربعه» معروف است. 5. جامع المدارک، هشت جلد؛ 6. الاخبار الداخلیة، چهار جلد؛ 7. النجعة فی شرح اللمعه، یازده جلد؛ 8. البدایع و اعلام الوری؛ مجلدات 77 و 78 بحارالانوار؛ 9. آیات بینات؛ 10. الاختصاص؛ 11. العقائد الحقه؛ 12. البلدالامین و الذرع الحصین؛ 13. شرح الکافی (الاصول و الروضة) دوازده جلد؛ 14. الامالی؛ 15. فرج بعد از شدت، دو جلد؛ 16. دلیل المناسک (متن و ترجمه فارسی کتاب من لایحضره الفقیه)، چهار جلد؛ 17. المهجة البیضاء، هشت جلد؛ 18. فرقه ناجیه؛ 19. شب های پیشاور، سه جلد؛ 20. کامل الزیارات؛ 21. ترجمه مقاتل الطالبین؛ 22. تحف العقول عن آل الرسول؛ 23. گفتار ما؛ 24. صد و ده پرسش و پاسخ؛ 25. الخزائن، شش جلد؛ 26. انصاف در امامت؛ 27. الخصال، دو جلد؛ 28. عیون اخبار الرضا(ع)، دو جلد؛ 29. التوحید؛ 30. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال؛ 31. معانی الاخبار؛ 32. تلخیص المقباس.

بخش دیگری از تألیفات و تحقیقات و تصحیحات مرحوم علی اکبر غفاری در موضوع امام حسین(ع) و قیام حسینی می باشد که عبارت اند از:

1. نورالعین فی مشی الی زیارة الحسین(ع) 2. مقدمه ای بر بررسی تاریخ عاشورا.

موضوع دیگری که بخش زیادی از فعالیت های علمی و انتشاراتی مرحوم غفاری را در برمی گیرد، احیا و تصحیح کتاب ها و متون کهن مربوط به تفسیر و علوم قرآنی می باشد. این آثار عبارت اند از:

1. تفسیر قرآن (مرحوم ابراهیم عاملی)، هشت جلد؛ 2. تفسیر منهج الصالحین، ده جلد؛ 3. تفسیر ابوالفتوح رازی، دوازده جلد؛ 4. تفسیر سوره قیامت (ضیاءآبادی)؛ 5. قصص قرآن.

آثار و کتاب های درباره امام زمان(عج) نیز بخش مهمی از تحقیقات آن مرحوم را شامل می شود:

1. الغیبه (نعمانی)؛ 2. متن و ترجمه غیبت نعمانی؛ 3. کتاب الغیبه الشیخ طوسی، شش جلد؛ 4. مهدی منتظر(ع)؛ 5. کتاب کمال الدین و تمام النعمة در دو جلد.

استاد علی اکبر غفاری برای پیشبرد فعالیت های تحقیقاتی خود «انتشارات صدوق» را بنیان گذاری کرد که منشأ خدمات ارزشمندی در عرصه احیای متون کهن و اسلامی، و نشر کشور گردید.

مرحوم غفاری به سبب نیم قرن کوشش صادقانه در تحقیق و انتشار آثار ارزشمند در ششمین دوره انتخاب کتاب سال ولایت و دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مورد تشویق قرار گرفت.

سیمای استاد در آینه نگاه دیگران

آیت اللّه جعفر سبحانی از اساتید بنام حوزه علمیه قم در ششمین دوره کتاب سال ولایت از مقام علمی و جایگاه پژوهشی مرحوم غفاری تجلیل بسیار کرد و گفت: خدمتی که ایشان به احیای علوم و معارف اسلامی در دوره معاصر کرد، کمتر از تلاش و کوشش مؤلفان آثار چندین قرن نیست. آیت اللّه سبحانی در کرمان و در حالی که مرحوم غفاری در قید حیات بود از وی و خدمات علمی اش تمجید و قدردانی کرد؛ به گونه ای که این کار را در زمان حیات کمتر کسی شاهد بوده ایم.

آیت اللّه جعفر سبحانی در تجلیل از مرحوم غفاری می گوید:

برای من افتخار بزرگی است که کلمه ای در باره زندگانی شخصی صحبت کنم که عمر پربرکت خود را در احیای آثار گذشتگان به خصوص آثار محدث بزرگ شیعه مرحوم صدوق صرف کرده است.

ایشان با اشاره به سابقه آشنایی خود با مرحوم غفاری می گوید: ایشان برادری داشتند به نام محمدتقی غفاری و هر دو برادر به تقوا و وارستگی معروف بودند. مرحوم محمدتقی در حوزه علمیه قم درس می خواند و در کنار حجره ما حجره داشت؛ ولی مرحوم علی اکبر در عین حال که درس می خواند، کار هم می کرد و در حقیقت علم را با عمل توأم کرده بود. پس از مدتی ایشان در اختیار کتابخانه مرحوم آخوندی قرار گرفت و از همان جا بینش گسترده ای نسبت به کتب اسلامی پیدا کرد و این به خاطر آن بود که کتابخانه مرحوم آخوندی یکی از دو کتابخانه مهم آن زمان بود که کتاب هایی از داخل و خارج کشور به آنجا می آمد. این مسئله ادامه داشت تا اینکه دست تصادف، مرحوم آیت اللّه علامه امینی را به ایران آورد و قرار شد ایشان کتاب الغدیر را در ایران تصحیح و چاپ کند و اتفاقا ناشر این کتاب هم آقای آخوندی بود و چون مرحوم غفاری هم در کتابخانه آخوندی کار می کرد، زیر نظر مرحوم علامه امینی از سال 1332 تا سال 1342 به مدت ده سال مشغول کار شد و تصحیح و تحقیق متون را از آن مرد بزرگ آموخت. در واقع این مدت برای او یک نوع کارآموزی بود. بعد از یک دهه آموزش از علامه امینی خودش توانست به صورت مستقل کتب حدیثی و غیر حدیثی را تحقیق و تصحیح کند. یکی از کتاب هایی که تحقیق ایشان در آن درخشش فوق العاده ای یافت، کتاب کافی مرحوم کلینی بود که آن را در هشت جلد منتشر کرد و این برای اولین بار بود که کتب اربعه به صورت حروفچینی و با تحقیق و تصحیح و مقدمه یکی از اساتید عراقی منتشر می شد. کتاب دیگری که باز هم شاهد درخشش مرحوم غفاری در آن بودیم، کتاب کمال الدین مرحوم صدوق است که آن را به خوبی هر چه تمام تر تحقیق و منتشر کرد و این کتابی بود که مورد نیاز همه بود و از این کتاب به بعد بود که قدرت علمی و پژوهشی ایشان براهل فن معلوم شد.

همان طور که می دانید «تحقیق» تعبیری است به مضمون «خوب درآوردن کتاب» و به قول عرب ها «تقویم النص» که به معنی «خوب از آب در آوردن کتاب» و درست را از نادرست تشخیص دادن و جدا کردن صحیح از غلط است؛ و گرنه زیاد پاورقی زدن خیلی مهم نیست. مهم تصحیح نص و تقویم آن و جدا کردن صحیح از غلط است و مرحوم غفاری چنین کارهایی می کرد و آن را منتشر می ساخت.

یکی از خدمات دیگر ایشان چاپ کتاب های مرحوم محقق تستری بود. در این کار، ایشان هم رجال را آموخت و هم به تحقیق کتاب ها پرداخت. اثر آخری را که باید خاتمة الآثار ایشان برشمرد، تحقیق کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی است که در ده جلد منتشر کرد. از ویژگی های مهم این کتاب، روشن کردن وضعیت رجالی است که در متن نامشخص بوده و در پاورقی مشخص شده است. ویژگی دیگر، ترجمه بسیار عالی لغات است. وی در مواجه با آیات به توضیح و تفسیر غیر فقهی آنها در پاورقی می پردازد. به نظر بنده ایشان با کار خود، کتاب تهذیب شیخ را احیا کرده است. به هر حال، ایشان در رشته خودش واقعا متخصص بود و در رشته های دیگری که تخصص نداشت، وارد نشد و این خود افتخار بزرگی است. ایشان در فن خود، هم کتاب شناس ماهری بود و هم خطی شناس و هم محقق برجسته ای بود. به نظر بنده ما با از دست دادن ایشان سرمایه ای را از دست داده ایم که به این زودی مانند آن را به دست نخواهیم آورد. ایشان تا همین اواخر در مغازه ای که داشت، هم کار می کرد و هم تحقیق و پژوهش.

آیت اللّه سبحانی همچنین در باره مرحوم غفاری می فرمایند:

به نظر بنده اگر ایشان ده یا بیست نفر از جوانان مستعد و توانا را پرورش می داد و خود به عنوان یک استاد به آموزش اندوخته های بی شمار خویش اقدام می کرد، فقدانش تا این اندازه موجب تأسف نمی شد و ما شاهد استمرار جریان علمی و فکری ایشان بودیم. مسئله دیگری که در اهمیت جایگاه ایشان می گویم این است که در بسیاری از موارد، تحقیقات و پژوهش های ایشان کمتر از تألیف خود کتاب نیست؛ به خصوص کتاب هایی که هشت یا نه قرن پیش نوشته شده و نسخه های مختلفی دارد. تصحیح و از آب در آوردن چنین کتاب هایی واقعا هنر و توان می خواهد.

یکی دیگر از مسائل قابل ذکر در مورد ایشان، مقدمه هایی بود که در کتاب های خود می نوشتند. معمولاً مقدمه هایی که توسط فارسی زبانان به عربی نوشته می شود، مورد توجه عرب زبانان واقع نمی شود و به اصطلاح معلوم است که عربی آن عجمی است و این مسئله معمولاً از ارزش کتاب می کاهد. اما مرحوم غفاری با توجه به مؤانستی که با مرحوم علامه امینی داشت و خود، کتاب های عرب ها و به ویژه مصری ها را زیاد مطالعه می کرد، هر زمان که به عربی می نوشت - اگر چه کم می نوشت - بسیار عالی و به نحو احسن قلم می زد و کار او مورد توجه و قبول جهان عرب واقع می شد و به نظر بنده اینکه فردی در تهران بدون اینکه به هیچ کشور عربی سفری کند، کاملاً مورد قبول عرب ها بنویسد، خود کرامتی دیگر است.

من خوشحال هستم که در زمان حیات ایشان نیز از او تجلیل شد؛ اما آن را کافی نمی دانم. در باره ایشان باید این جمله را گفت که «از شمار دو چشم، یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش» رحمت خدا بر او باد که او صدوق را که زنده بود زنده تر کرد و به یقین در حال حاضر نیز میهمان شیخ صدوق است.

آیت اللّه استادی اولین فعالیت تحقیقاتی استاد غفاری را تصحیح اصول کافی ذکر می کند و یکی از اقدامات مرحوم غفاری را کمک های علمی وی به محققان و پژوهشگران بر می شمرد که تنها به قصد قربت انجام می گرفت، آیت اللّه استادی ادامه می دهد: بنده خبر داشتم که ایشان در تصحیح و تحقیق کتاب های زیادی به افراد کمک کردند که چنانچه خودش می خواست آن را تصحیح کند، وقت کمتری را صرف آن می کرد. ایشان ویژگی دیگر مرحوم غفاری را «حق شناسی» وی ذکر کرده می گوید: با اینکه ایشان معمولاً کار تحقیق و تصحیح، استنساخ، مقابله، ویرایش و... را شخصا انجام می داد، اما چنانچه در یک یا چند کتاب دیگران به وی کمکی می کردند، اسامی همه آنها را در کتاب خود می آورد. آیت اللّه استادی، خصوصیت دیگر وی را «امانت داری» در تحقیق و پژوهش بر می شمرد و می گوید: ایشان حتی از معاصران اگر جمله ای را نقل می کرد در پایان مطلبی که خود تحقیق و تألیف کرده بود، نام آنها را می آورد و این از خصوصیات انسان های خود ساخته و الهی است.

بهراد جعفری از دستیاران نزدیک مرحوم غفاری که بیش از پانزده سال در پژوهش ها و تحقیقات وی حضور داشته و آشنایی کاملی از شخصیت و روحیات او دارد، می گوید: به نظر من استاد مصداق واقعی آیه شریفه و الذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا بود(1). جعفری ادامه می دهد: ایشان در همان سنین 23-24 سالگی وارد انتشارات و کتابفروشی اسلامیه به مدیریت حجت الاسلام آخوندی شد و پس از زمان اندکی عهده دار طبع کتاب شریف کافی که اولین کتاب از کتب چهارگانه شیعه است، گردید.

دستیار پانزده ساله - آن روزهای - استاد علی اکبر غفاری در تحقیق و چاپ آثار اسلامی، با اشاره به بازتاب چاپ و نشر کتاب کافی که برای اولین بار به صورت حروفچینی و با تحقیق و تصحیح وارد بازار نشر می گردید، می گوید: یکی از بزرگانی که برخورد بسیار مثبت و تشویق آمیزی نسبت به چاپ کتاب کافی داشتند، آیت اللّه بهبهانی بودند که از شخصیت های بزرگ آن روزگار بودند. ایشان پس از اطلاع از این کار، یک روز وارد حجره آقای آخوندی می شوند و در حالی که همه از ورود ایشان شوکه شده بودند، سراغ آقای غفاری را می گیرند. مرحوم غفاری در ابتدا می ترسند و تصور می کنند با توجه به وجود برخی افراد مخالف، ایشان هم برای اعتراض حضور پیدا کرده اند. اما قبل از اینکه مرحوم غفاری حرفی بزنند، آیت اللّه بهبهانی می گویند: «من شخصا به اینجا آمده ام تا از شما به جهت چاپ کتاب کافی و در آوردن آن از حالت سنگی به این وضعیت بسیار زیبا، تشکر کنم. لطفا یک دوره از این کتاب شریف را به من بدهید و وجه آن را نیز دریافت کنید، در غیر این صورت قصد قربتم به هم می خورد.»

جعفری ابتدای آشنایی مرحوم غفاری با آیت اللّه العظمی سیداحمد خوانساری را نیز با طبع همین کتاب ذکر می کند و می گوید: ایشان به خاطر همه چیز و از جمله چاپ و نشر معارف امامیه، بسیار خدا را شکر می کرد و می گفت: «من چگونه شکر برخورداری از چنین دوستان و اساتیدی را که با آنها بوده ام و آنها را دیده ام، به جا آورم.»

بهراد جعفری در باره تأثیرپذیری مرحوم غفاری از برخی شخصیت ها و اساتید می گوید: بیشترین کسانی که در شخصیت و سلوک علمی و عملی وی تأثیر داشتند، عبارت بودند از: مرحوم آیت اللّه تنکابنی، پدر مرحوم فلسفی؛ و حاج شیخ محمد زاهد (در زمینه اخلاق و زهد) مرحوم حاج آقا رحیم ارباب، مرحوم آقای محدث، و مرحوم حضرت علامه آقامیرزا ابوالحسن شعرانی.

استاد علی اکبر غفاری به حق از دانشمندانی بود که به مصداق روایت شریف «زکاة العلم نشره» عمر پربرکت خود را صرف نشر علم نمود و در این میدان گوی سبقت از اقران خود ربود. انتشار بیش از پنجاه دوره از اصیل ترین کتب اسلامی و شیعی در 164 مجلد به همراه تصحیح انتقادی و عالمانه آنها، تنها بخشی از خدمات این عالم فرزانه به فرهنگ اسلامی در دوران معاصر است.

و لیس بمیت عند اهل النهی

من کان هذا بعض آثاره

کسانی که با چاپ سنگی کتاب ها و اغلاط کثیر و فاحش مطبعی آنها آشنایی دارند و نسخه های خطی کتاب ها را ملاحظه کرده و به سهو و اشتباهات کاتبان کم سواد، مکرر برخورد کرده اند، به خوبی می دانند که میراث فرهنگی و دینی ما چگونه در معرض تحریف و زوال قرار داشت و بازنگری و احیای این متون و نشر مهذب و انتقادی آنها در چه حدی از ضرورت و لزوم بود. استاد علی اکبر غفاری بیش از دانشمندان دیگر این نقیصه را ملاحظه می کرد و از آن رنج می برد. او با تأسیس «مکتبة الصدوق» در پنجاه سال پیش و اشتغال شبانه روزی به این مهم، از پیشگامان تصحیح انتقادی و نشر آثار اسلامی در دوره معاصر است. او نه تنها به تصحیح اغلاط و اشتباهات ناسخان و کاتبان پرداخت، بلکه به مشکلات و معضلات متون نیز متعرض گردید و پاورقی های ارزشمندی در زمینه های رجال و درایه بر آنها افزود که به اعتراف اهل فن، بی نظیر و یا لااقل کم نظیر است. او مکرر می گفت: اگر ما متون حدیثی خود را مورد نقد و بررسی عالمانه قرار دهیم و مشکلات آن را در پاورقی ها توضیح دهیم، دشمنان خود را خلع سلاح کرده و حربه را از دست ایشان گرفته ایم و هیچ فرقه و گروهی نمی تواند ما را تعبیر کند، زیرا ملاحظه می کنند که ما خود به جوانب موضوع کاملاً توجه داشته و مضایق کلام را به درستی تبیین کرده ایم.

استاد علی اکبر غفاری دانشمندی بی ادعا، افتاده، متواضع، مجتهد، مبتکر و خالی از تعصب بود. آرای اجتهادی او در زمینه های رجال و حدیث همچنان راهگشا و روشنگر اهل تحقیق و پژوهش است. او با وجود آنکه استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق، و مدرسه عالی شهید مطهری بود و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تدریس می کرد، عنوان خادم العلم والدین را برای خود برگزیده بود و تحت این عنوان ساده، خدمات شایانی به علم و دین می کرد. بسیاری از مراجع و دانشمندان معاصر، وی را ستوده اند؛ بزرگانی همچون آیت اللّه خوانساری، آیت اللّه نجفی مرعشی، آیت اللّه بهبهانی، علامه طباطبایی، علامه امینی، علامه شوشتری، استاد مرتضی مطهری، استاد محمّدتقی جعفری، استاد جعفر سبحانی و دیگران. روحش شاد و راهش پررهرو باد.