خاطره‏هاى ماندگار

سعيده غروى

شيخ طوسى

در اين شماره، ابعاد زندگى پر بركت عالمى را به نظاره مى‏نشينيم كه بيش از هزار سال از عروج ملكوتى‏اش مى‏گذرد، وليكن با اين حال، همه علما و دانشمندان شيعى، خود را شاگرد او دانسته و از كتاب‏هاى گرانقدر و ارزشمندش، كه هر يك ميراث گرانبهايى از فرهنگ اسلام است، بهره برده و مى‏برند.

عالم بزرگى كه در علوم مختلف اسلامى از قبيل فقه و اصول، حديث، تفسير، كلام و رجال، مجتهدى بلندآوازه بوده و در هر كدام از اين علوم، تأليفاتى بر جاى گذارده است.

از ولادت تا زعامت

شيخ ابوجعفر محمدبن حسن‏بن على‏بن حسن طوسى، معروف به شيخ الطائفه، در ماه مبارك رمضان سال 385 ه . ق، در طوس، ديده به جهان گشود. وى دوران كودكى و تحصيل مقدمات را در زادگاه خود سپرى كرد، تا جايى كه احساس كرد تشنگى‏اش در تحصيل علوم، در آن ديار، سيراب نمى‏گردد. بر اين اساس، در سال 408 ه . ق، يعنى دو سال بعد از رحلت سيدرضى، در حالى كه 23 سال از عمر او مى‏گذشت، راهى بغداد شد كه در آن زمان از مهم‏ترين مراكز علمى جهان اسلام به شمار مى‏رفت.

در آن زمان، زعامت و رياست حوزه و رهبرى و مرجعيت شيعه، بر عهده فقيه و عالم متقى، شيخ محمدبن نعمان، معروف به شيخ مفيد بود. حوزه درس شيخ مفيد در آن روزگار چنان پر آوازه بود كه شيعيان را از دور و نزديك به حضور فرا مى‏خواند. حوزه درسى شيخ مفيد مهم‏ترين حوزه درسى آن روزگار بود، و همه شاگردان او از نخبگان و علماى شيعه بودند. با تمام اين اوصاف، شيخ طوسى خود را آماده حضور در كلاس درس استاد ديد و در مدت كوتاهى چنان درخشيد كه نظر همگان را به خويش جلب نمود.

شيخ طوسى در كتاب «فهرست» خويش آورده است: «شيخ مفيد قريب دويست جلد تأليف داشته»، سپس بيست جلد آن را نام مى‏برد و مى‏گويد: «اين كتاب‏ها را من نزد وى خواندم و قسمتى را چندبار هنگامى كه نزد او مى‏خواندند، استماع نمودم.»1

بنابراين مهم‏ترين استاد و مربى و سازنده شخصيت علمى شيخ طوسى، خصوصاً در علوم نقلى، شيخ مفيد مى‏باشد، با آن كه بهره وى از وجود استاد بيش از 5 سال نبوده است، اما او با ذوق سرشار و زحمات طاقت فرساى خود از وى بيشترين استفاده را نمود. 2

پس از رحلت شيخ مفيد، در ماه رمضان سال 413 ق، شيخ طوسى در محضر درس برجسته‏ترين شاگرد شيخ مفيد، يعنى سيد مرتضى علم الهدى كه پس از شيخ مفيد، رياست علمى و زعامت دينى شيعه به وى منتقل شده بود، حاضر گرديد.

وى از آن زمان تا سال 436 ق، مدت 23 سال، از منبع روشنى بخش و دانش بيكران سيد مرتضى، در علومى چون كلام، تفسير، لغت و علوم ادبى، فقه، اصول فقه و... بهره برد.

«شيخ طوسى در «فهرست»، پس از شمارش 38 كتاب بزرگ و مشهور از تأليفات سيد مرتضى مى‏نويسد: بيشتر اين كتاب‏ها را نزد وى خواندم و بقيه را هنگامى كه بر او قرائت مى‏كردند، استماع نمودم.»3

وى بعد از سيد مرتضى تا سال 448 ق، حدود دوازده سال، در بغداد، با كمال عظمت به درس و بحث و تأليف پرداخت و در اين مدت، رياست حوزه و زعامت شيعيان بر عهده ايشان بوده است. و در اين مهم آن قدر محبوب گرديد كه به «شيخ الطائفه» ملقب گرديد.

هجرت به نجف و تأسيس حوزه

در نيمه اول قرن پنجم، طغرل بيك سلجوقى وارد بغداد شد. وى كه سنّى متعصبى بود، تصميم گرفت بغداد را اشغال و خاندان آل بويه را منقرض سازد. و در اين راه از هيچ سخت‏گيرى بر شيعيان، خصوصاً بر ساكنان محله كرخ، كوتاهى ننمود. طغرل بيك تا سال 449 ق، چندين بار كتاب‏هاى شيخ طوسى را در ملأ عام سوزاند. و بنابر آن چه ابن كثير نقل كرده، دفاتر و كرسى تدريس شيخ را به محله كرخ بردند و سه پرچم سفيد كه زائران شيعه در راه زيارت نجف با خود حمل مى‏كردند، به آن ضميمه كرده، آن گاه همه را آتش زدند.4 اين نابه سامانى‏ها و آزار و اذيت شيعه باعث گرديد كه حوزه و مجامع علمى شيعه در بغداد از هم بپاشد و ساير دانشمندان نيز هر كدام به گوشه‏اى پناه برند، يا در بغداد در حالت عزلت و گم نامى زندگى بگذرانند.5 اين مسأله سبب هجرت شيخ به نجف اشرف گرديد.

نجف در آن زمان محله بسيار كوچكى بود كه عده‏اى از زوّار حرم مطهر علوى در آن جا زندگى مى‏كردند. ورود شيخ به نجف، زمينه ساز هجرت شاگردان وى و علماى اسلام به اين شهر گرديد و حوزه درسى ايشان چونان گذشته برپا گرديد، و پايه حوزه علمى عظيمى را در تاريخ شيعه بنا نهاد. وى تا سال 460 ق، در نجف، زندگى كرد و آثار علمى گرانبهايى از خود به يادگار گذاشت.

اساتيد شيخ طوسى

مهم‏ترين اساتيد شيخ طوسى عبارتند از:

1- محمدبن محمدبن نعمان مشهور به شيخ مفيد

2- على بن الغضائرى

3- ابن الصلت

4- سيد مرتضى علم الهدى 6

تأليفات شيخ طوسى 7

شيخ طوسى در همه رشته‏هاى علوم دينى، در عصر خويش، آثارى از خود بر جاى گذاشته كه هر كدام در موضوع خود از بهترين كتب شيعه به شمار مى‏روند.

شمار آثار وى 51 مجلد مى‏باشد كه تحت 9 عنوان كلى مندرج است. آن عناوين و مهم‏ترين كتب شيخ عبارتند از:

1- حديث و اخبار:

- تهذيب الاحكام (كه يكى از كتب اربعه شيعه و شرح كتاب «مقنعه» شيخ مفيد مى‏باشد.)

- الاستبصار فيما اختلف من الاخبار (يكى ديگر از كتب اربعه)

- امالى يا المجالس فى الاخبار (شامل 45 درس و املاء حديث شيخ طوسى)

2- كتب فهرست و رجال:

- الابواب معروف به «رجال شيخ طوسى»

- الفهرست‏

- اختيار الرجال انتخاب «رجال كشى»

3- كتب تفسير:

- التبيان فى تفسير القرآن

- المسائل الدمشقيه فى تفسير القرآن

- المسائل الرجبيه فى تفسير آية من القرآن

4- كتب فقه:

- النهاية فى مجرد الفقه و الفتوى

- المبسوط فى الفقه

- الجمل و العقود فى العبادات

- الخلاف فى الاحكام

- الايجاز فى الفرائض

- مناسك الحج فى مجرد العمل

- المسائل الحلبيه فى الفقه

- المسائل الجنبلائيه فى الفقه

- المسائل الحائريه فى الفقه

- مسأله فى وجوب الجزيه على اليهود و المنتمين الى الجبابرة

- مسأله فى تحريم الفقاع

5- كتب اصولى

- العدة فى الاصول

- مسأله فى العمل بخبر الواحد و بيان حجية الاخبار

6- كتب كلامى

- تلخيص الشافعى فى الامه

- تمهيد الاصول

- الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد

- المفصح فى الامامه

- الغيبه (راجع به غيبت امام زمان (عج))

- ما يعلل و ما لايعلل

7- كتب ادعيه

- مصباح المتهجد فى اعمال السنه

- انس الوحيد

- هدايه المسترشد و بصيرة المتعبد فى الادعيه و العبادات

8- كتب تاريخ و مقتل

9- جواب سؤالات مختلف

به دليل محدوديت صفحات، از نام بردن كليه آثار ايشان معذوريم.

اشك ملائكه 8

محرم سال 460 ق، روزها و شب‏هاى غم آلود، نزديك شد. روزها در پرده سياه عزاى حسينى با شب‏هاى خرابه نشينان آل رسول (عليهم‏السلام) هم نوا شدند. در گوشه‏اى از نجف اشرف، دلى شكسته و قلبى آكنده از تأسف و اندوه، متعلق به پيرى وارسته و عارف، آخرين آهنگ‏هاى حيات را مى‏نوازد تا روح خسته و ملول اين جسم مطهر و نحيف را در سفرى آسمانى و روحانى آزاد كند. شب 22 محرم سال 460 ق، فرا رسيد. ملائك كه در انتظار رؤيت خورشيد آسمان عشق و معرفت، سال‏ها چشم به راه بودند، عاقبت در اين شب حزن‏انگيز، روح ملكوتى آقا و مراد شيعيان، شيخ طوسى را چون نورى آسمانى به ميهمانى خدا بردند تا در پرتو عظمت آن نفس پاكيزه، تقربى نصيبشان گردد. آرى مردى بزرگ پس از گذراندن 76 سال زندگى پربركت، با عشق به وصال حقّ، شتابان به سوى او پرواز كرد.

شيخ را در خانه مسكونى‏اش در نجف دفن كردند و بنا به وصيت وى، آن جا تبديل به مسجد شد. اين مسجد هم اكنون در سمت شمال بقعه علوى، به نام مسجد طوسى معروف است.

روح پرفتوحش قرين رحمت الهى باد.

پى نوشت‏ها

1- شيخ طوسى، فهرست، ص 26.

2- گامى در جهت شناسايى علماى اسلام، ص 156.

3- شيخ طوسى، همان، ص 126.

4- طبقات اعلام الشيعه، ج 5، ص 162 و 161.

5- هزاره شيخ طوسى، ج 1، ص 64.

6- طبقات اعلام الشيعه، همان، ص 161.

7- هزاره شيخ طوسى، همان، ص 71 تا 66.

8- گلشن ابرار، ج 1، ص 86.