**سنگ قبر برادر مؤلف کشف الاسرار**

**افشار، ایرج**

اطلاعات ما در احوال رشید الدین ابو الفضل میبدی مؤلف لطیف‏نویس تفسیر گرانقدر کشف الاسرار و عدة الابرار تصنیف سال 520 و معروف به«تفسیر انصاری»1بسیار ناچیزست‏ و تنها مقالهء محققانهء سید محمد محیط طباطبائی‏2و مقدمه‏های مجلدات اول و هفتم کتاب‏ بقلم آقای علی اصغر حکمت پرتو تازه‏ای بر مسطورات تاریک شدهء حاجی خلیفه و استوری‏ می‏افگند.

پس از انتشار مجلد هفتم تفسیر،نگارندهء این سطور بمناسبت عبارتی که آقای حکمت‏ بدین شرح در مقدمهء خود مرقوم داشته‏اند:«در دو نسخه ذکر نام و نسب مؤلف به تفصیل‏ مذکورست و در اول و آخر این چنین مسطور-نسخهء اولی:الشیخ الانام العبد الرشید فخر- الاسلام معین السنة تاج الائمة عز الشریعة رکن الطائفة کهف الطریقه ابو الفضل احمد بن ابی- سعد محمد بن احمد مهریزد.هرچند که با وجود استقصا و تفحص بسیار هنوز به ترجمهء احوال‏ رشید الدین ظفر نیافته‏ایم ولی امیدواریم که این نسب‏نامه طالبان را هادی طریق و دلیل‏ تحقیق گردد و بعون الهی بر تاریخ زندگانی مؤلف فاضل اطلاع و بصیرت کامل حاصل سازند».

(مقدمهء جلد هفتم)

از نام«مهریزد»درین نسب اینجانب متوجه شد که مؤلف کشف الاسرار از خاندان‏ «شیخ جمال الاسلام ابی سعید محمد بن مهریزد»متوفی در 480 و مذکور در تواریخ سه گانهء یزد است و در همین موضوع یادداشتی تحت عنوان«احتمالی در باب مؤلف کشف الاسرار»نوشت‏ که هم در مجلهء یغما(سال چهاردهم صفحه 312)و هم در تعلیقات جلد سوم«جامع مفیدی» (تهران،1340)درج شد و به این نتیجه ختم شد که استدلال آقای محیط طباطبائی‏ دربارهء زادگاه مؤلف یعنی از میبد یزد بودن کاملا درست و نسبتهای«بزداوی»و«یزداوی» مندرج در بعضی مآخذ بکلی نادرست است.

\*\*\* سال گذشته انجمن آثار ملی امکانی فراهم آورد که برای تجسسات و تحقیقات تاریخی‏ و مشاهدهء ابنیهء قدیمی و آثار باستانی سفری دلپذیر به همگامی دکتر منوچهر ستوده به یزد رفتم. ضمن تحقیقات مختلف دقتی هم مخصوص به سنگهای قبور مزارات قدیم می‏کردیم،شاید که‏ سنگ مهمی کشف‏شود.

در بعضی از مساجد،مخصوصا مساجد آبادیهای میبد و رستاق(مانند بشنیغان،مجومرد، بیدک)مشاهده شد که سنگ قبرهای خوش نقش را که به خطوط کوفی و ثلث مزین و اکثر (1)-مجلدات ده‏گانهء تفسیر باهتمام دانشی مرد باهمت جناب آقای علی اصغر حکمت‏ در سلسلهء انتشارات دانشگاه انتشار یافت.

(2)-مندرج در مجلهء دانش سال اول شماره‏های دوم و سوم(1328) مربوط به قرن ششم هجری است بجای لوحهء محراب در دیوار نصب کرده‏اند و طبیعی است‏ که بدین تمهید سنگهای نفیس تاریخی از نابودی در امان مانده است و یکی از آنها نکته‏ای‏ تازه و مهم مربوط به مؤلف کشف الاسرار را بما می‏نمایاند.

عکس سه نمونه ازین سنگها که بسیار کم است توسط آرتورپوپ در کتاب بررسی هنر ایران(جلد 9 ص 519-520)طبع شده است.1نویسندهء این سطور نیز تصویر دو تخته‏ سنگ ازین دست را که در رباط پشت بادام(راه طبس)هست در مجلهء یغمای سال نوزدهم‏ (1345)به طبع رسانید(صفحات )

خوشبختانه چندین سنگ دیگر ازین نوع و شکل هنوز در مساجد و مزارات اطراف‏ یزد و کرمان موجودست که امیدوارم در مقالتی جداگانه به بحث و معرفی آنها بپردازم‏2.

نکته‏ای که بیان آن اینجا خالی از فایده نیست آن است که این نوع سنگ قبر را در قرون پنجم تا هفتم می‏تراشیده‏اند و سنگهای قبور مربوط به نیمهء دوم قرن هفتم به بعد که در آن نواحی دیده می‏شود از جنس و به شکل و طرحی دیگرست و معلوم می‏شود که تراشندگان‏ سنگهای مورد بحث ما صاحب مکتب و اسلوب خاصی بوده‏اند که در دوره‏های بعد آن شیوه‏ و ترتیب ترک شده است.

\*\*\* باری در میبد به مساعدت برادران محسنی که فرهنگ‏دوست و مهمان‏نوازند ضمن‏ پرسش و تحقیق راجع به سنگ‏های قبور و نوشته‏های قدیمی معلوم شد که سنگ شکسته‏ای‏ در مسجد محلهء کوچک Kuchok ( کوچه+کاف تصغیر)هست که قبل از انتقال به مسجد در باغ مشهور به باغ حاجی آقا بابابر روی نهری قرار داشته است و از آن پل ساخته بوده‏اند و دو سوی پائین آن شکسته و نابود شده‏است.

این سنگ که به اندازه 60؟؟؟80 سانتی‏مترست دارای سه دوره خط از آیات قرآنی در حاشیه(دو تا کوفی و یکی نسخ گونه)و چهار عبارت در زمینه است و آن عبارت که مربوط به نام‏ صاحب قبرست چنین خوانده می‏شود:

«هذا قبر الشیخ الزاهد الامام السعید العالم موفق الدین ابی جعفر بن‏ ابی سعد بن احمد بن مهریزد رحمة الله علیه و نور قبره فی صفر سنة سبعین و خمسمائة.عمل محم[د].

(1)-این سه سنگ را چنین معرفی می‏کند1-محراب قرن ششم یا هفتم که مالکش‏ مجهول است(معلوم می‏شود که سنگ در اختیار عتیقه‏فروشان بوده است)2-سنگ قبر فاطمه بنت زید بن احمد بن علی فوت شده در ذی القعدهء 535 عمل احمد بن محمد(که در یزددیده)،3-سنگ قبر شخص متوفی در محرم 533 که نامش را محو کرده‏اند عمل‏ ابو القاسم الحرانی(؟)که در موزهء هنر شهر بستن نگاهداری می‏شود.

(2)-در همین ایام«فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران»که اولین‏ نشریهء«سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران»است به دستم رسید و معلوم شد که یک‏ سنگ دیگر ازین دست در قبر خواجه اتابک مربوط به قرن ششم در کرمان موجودست(صفحهء 116 کتاب مذکور).

و این موفق الدین ابی جعفر بن ابی سعد بن احمد بن مهریزد بنظر من کسی دیگر نمی- تواند باشد جز برادر مؤلف کشف الاسرار که نسبت به نسبش و نامش در تعلیقات جامع مفیدی‏ بحثی کرده‏ام و حاجت به تجدید مطلب نیست.

شاید اگر بیش ازین در خاک میبد و خاکجای بزرگان آن منطقه کاوش و رسیدگی‏ شود سنگ مزار رشید الدین نیز به دست آید.

تصحیح لازم‏ در طبع کتیبهء خرائق مندرج در شمارهء 12 سال 19 یغما صفحهء 651 سطر 8 اشتباهی‏ روی آورده است.خواهشمندم به این صورت تصحیح شود:«و آنک کرد و آنک خواند کند» و حاشیهء شمارهء چهار بکلی زائدست.