سی سال تاراج و تخریب کتابخانه های عتبات عالیات در عراق

سیدهاشم میلانی

)گزارشی از ستاد احیای کتابخانه های عتبات عالیات در عراق(

دوران گذار، از مهم ترین و مشکل ترین برهه های زمانی برای هر ملتی است. در این دوران از یک سو مشکلات سیاسی و ناامنی های اجتماعی گریبان مردم را می گیرد و از سوی دیگر نابسامانی های فرهنگی هویت آن ملت را در خطر فنا قرار می دهد؛ به ویژه اگر مانند ملت عراق، مورد هجوم و تاخت و تاز بیگانگان قرار گرفته باشد و در طول ربع قرن از سوی نظام مستبد حزب بعث مورد بی مهری فرهنگی قرار گرفته باشد.

این اوضاع نابسامان، مسؤولیت ارباب فضل و دانش و کسانی را که می توانند کاری انجام دهند، چندین برابر می کند؛ لذا جمعی از دوستان بر آن شدند تا با کمک و یاری دفتر آیت اللّه العظمی سیستانی در قم و نجف اشرف و مساعدت جمعی از مؤمنین، ستادی در قم برای تأسیس کتابخانه های عمومی در عتبات عالیات تشکیل دهند، تا عموم مردم بتوانند از این کتابخانه ها بهره گیرند؛ کتابخانه هایی که در بردارنده اکثر زبان های زنده دنیا باشد و منبعی برای تغذیه علمی جوانان و دانشجویان و زوار آن عتبات مقدس و نورانی باشد.

حجت الاسلام شیخ فارس حسون، مسؤول ستاد مذکور می گوید: با توجه به گستردگی کار بر آن شدیم که شروع کار را از نجف اشرف و آستان حیدری قرار دهیم و بعد از تجهیز و تکمیل کتابخانه آستان حیدری به دیگر مراقد بپردازیم.

برای آشنایی با کتابخانه آستان حیدری و فعالیت ها و اقدامات ستاد مذکور، گزارشی تهیه شده است که از نظرتان می گذرد:

کتابخانه آستان حیدری

بنا به نقلی، هسته اولیه این کتابخانه به قرن چهارم هجری بر می گردد که توسط عضدالدوله (م: 372 ه.ق 982 .م) تأسیس گردید و بعد از آن تاریخ به تدریج و به سبب توجه علما و دانشمندان و پادشاهان، بر کتاب های آن افزوده می شد:

خصوصا بعد از قرن پنجم و هجرت شیخ طوسی (ره) به نجف اشرف و تأسیس حوزه علمیه در آن شهر مقدس، اهتمام به این کتابخانه دو چندان شد.

کتابخانه آستان حیدری در طول تاریخ خود، شاهد تغییر و تحولات بسیاری بوده است؛ از جمله آتش سوزی مهیبی که در سال 755 ه.ق 1354. م در گرفت و باعث نابودی و سوختن کتاب های نفیس بی شماری شد که از جمله آن، قرآنی در سه جلد به خط حضرت امیرالمؤمنین - علیه السلام - بود که در این آتش سوزی از بین رفت.

البته بعد از این آتش سوزی مهیب، در سال 760 ه.ق بار دیگر این کتابخانه به همت و تلاش سیدصدرالدین بن شرف الدین بن محمود بن الحسن بن خلیفه، معروف به آوی، و مساعدت فخر المحققین ابوطالب محمدبن الحسن حلی تأسیس گردید، و به نام «الخزانة العلویة» مشهور شد.

صدرالدین آوی هنگام مرگ، وصیت نمود که از ثلث مالش کتاب بخرند و وقف کتابخانه نمایند. بدین ترتیب، در مدت پنج سال بار دیگر کتابخانه آستان حیدری به اوج و شکوه سابق خود باز گشت. این سیر روبه رشد به همین منوال ادامه داشت تا جایی که در اواخر قرن سیزدهم هجری کتاب های آن به ده ها هزار جلد می رسید.

از جمله اسباب توسعه کتابخانه آستان حیدری این بود که اشخاص زیادی جهت کسب علم و دانش از کشورهای مختلفی مانند ایران، هند، آذربایجان، کشورهای خلیج فارس و یمن به نجف اشرف هجرت می کردند و به همراه خود کتاب های متنوعی در ریاضیات و طب و فلک و نجوم و تاریخ و دیگر علوم می آوردند. این افراد غالبا در حجره های صحن مطهر علوی سکنی می گزیدند و یا درس می خواندند و هنگامی که دوره درسی خود را به اتمام می رساندند و عزم بازگشت به وطن می نمودند، تمام آن کتاب ها را به اضافه برخی از رساله هایی که خود تألیف کرده بودند، وقف حرم مطهر علوی می کردند؛ بنابراین در طول تاریخ، کتاب های نفیس زیادی بدین گونه در کتابخانه آستان حیدری جمع آوری شده بود؛ از آن جمله می توان به تعداد 550 جلد قرآن خطی و نفیس اشاره کرد که بعضی از آنها منسوب به امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی - علیهما السلام - بوده است، به اضافه تعداد زیادی از کتاب های نفیس و گران قیمت به خط مؤلفان همان کتاب ها، یا منسوب به ائمه اطهار.

اما متأسفانه بعد از این دوران به سبب سهل انگاری متولیان آستان حیدری و مخصوصا در این اواخر توسط حزب بعث و خاندان صدام حسین، کتاب های نفیس این کتابخانه به تاراج رفت، و اکنون آن کتاب های ارزشمند را باید در لابه لای کتابخانه های دنیا و یا کتابخانه های شخصی سراغ گرفت.

علامه سیدمحسن امین عاملی، مؤلف کتاب أعیان الشیعه می گوید: هنگام تألیف کتاب أعیان الشیعه لازم دیدم که به کتابخانه های عمومی و شخصی زیادی در لبنان و سوریه و عراق و ایران مراجعه نمایم و بسیاری از آنها را می دیدم که وقف خزانه آستان حیدری شده بود.

به هر حال در حال حاضر از آن کتابخانه مهم و با شکوه اثری نیست، جز تعداد اندکی از نسخه های خطی که در یکی از حجرات صحن مطهر نگهداری می شود و معلوم نیست که آیا تاکنون به سبب بلایای طبیعی و غیرطبیعی، تلف شده اند یا خیر.

بازسازی کتابخانه آستان حیدری

به دنبال سقوط دولت بعث، تعدادی از علاقه مندان با تأسیس ستاد تجهیز کتابخانه های عتبات عالیات در قم و نجف اشرف، بر آن شدند که بار دیگر آستین های همت را بالا بزنند و این کتابخانه را از نو احیا نمایند، البته به صورت علمی تر و با استفاده از فناوری روز.

بر اساس طرح های جدید، این کتابخانه از قسمت های گوناگون تشکیل شده است که عبارت اند از :

1. کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین-علیه السلام-: در این قسمت سعی شده لیست کتاب هایی که راجع به حضرت امیر-علیه السلام- مناقب و فضائل ایشان، سیره عملی، اجتماعی و علمی آن حضرت، نهج البلاغه و شرح های آن و هر آنچه در باره آن حضرت به زبان های گوناگون تألیف شده، جمع آوری می گردد تا در اختیار علاقه مندان و شیفتگان حضرتش قرار گیرد.

2. کتابخانه عمومی: این قسمت در برگیرنده ده ها هزار کتاب در زمینه های گوناگون علمی و به مهم ترین زبان های زنده دنیا خواهد بود.

3. بخش تحقیق و پژوهش: این قسمت، به تحقیق، تألیف و نشر آنچه که راجع به امیرالمؤمنین-علیه السلام- و نهج البلاغه و دیگر ائمه-علیهم السلام- است، می پردازد.

4. بخش احیای مراسم دینی: وظیفه این قسمت احیا و اقامه مجالس علمی و فرهنگی، در مناسبت های مختلف دینی، مانند مراسم شهادت یا ولادت ائمه-علیهم السلام-، برگزاری همایش علمی، و برگزاری دوره های فشرده درسی در زمینه علوم و معارف اهل بیت-علیهم السلام- است.

5. سایت اینترنتی کتابخانه با عنوان «مکتبة الروضة الحیدریة»: این سایت شامل بخش های گوناگون و متنوعی خواهد بود، مانند تاریخچه کتابخانه، تاریخچه آستان حیدری، تاریخچه شهر مقدس نجف، آلبوم تصاویر اماکن متبرکه، عرضه کتاب هایی که در باره حضرت امیر-علیه السلام- تألیف شده، عرضه زنده و مستقیم مراسم حرم حضرت امیر-علیه السلام- مانند: اذان، دعا، مناجات، سخنرانی ها و به طور خلاصه عرضه هر آنچه که متعلق به امیرالمؤمنین-علیه السلام- و شهر مقدس نجف است.

6. قسمت نرم افزاری کتابخانه: این قسمت شامل ده ها کامپیوتر خواهد بود که برنامه های متنوع دینی را به صورت سی دی، یا سایت های اینترنتی جهت استفاده علاقه مندان عرضه می کند.

7. قسمت کتاب های خطی: این قسمت وظیفه حفظ و نگهداری و مرمت نسخه های خطی ای که احتمالا در خزانه حرم مطهر موجود است و نیز نسخه های اهدایی افراد خیّر و نیکوکار و تصویر برداری از نسخه های نفیس و مهم موجود در کتابخانه های گوناگون دنیا را به عهده دارد. مسؤولان ستاد مزبور امیدوارند بعد از اتمام کارهای «کتابخانه آستان حیدری» به دیگر مراقد بپردازند و همین برنامه را در آنجا هم اجرا کنند.

ستاد تجهیز کتابخانه های عتبات عالیات عراق در قم، میدان امام خمینی، خیام، مجتمع مسکونی آیت اللّه سیستانی، پلاک 66 واقع است.