## مناسبات علمى شيعيان عصر حضور 

سيدآيتالشّاحمدى'

## چحكيده









 جسته و شبهات و مشكلات عملى خويش را برطرف مى ساختند. رشد و بالندگى تشيع و توسعه فرهنگى مكتب
 وارگگان كليدى: امامان معصوم، شيعيان عصر حضور، علمآموزى شيعيان، ثبت آموزههاى امامان.

[^0]در بينش شـيعى، امـام كسىى اسـت كـه در عقـل، علم، ايمـان و كـردار، سرآمد همـه خلـق




 آسمان باخبر بوده و قادر به هاسخخگويى به همه سؤالات علمى و دينى مراجعهكنـندگان است است.



















 معرفى كنـد.
شيعيان در تمامى مسائل دينى، از امامـان پِيروى كرده و از ميـان احاديث، تنهـا حديث
 روز جامعه اسلامى شود ـ از اواخر قرن اول هجرى ـ كاملاخود را نشان نداده بود، اما پیيداست













در اين نوشتار، دو موضوع در مناسبات علمى شيعيان با امامـان، مورد پُوْوهش قرار گرفته



## 1. علهآموزى شيعيان از امامان

 توجه و اهميـت نسـبت به مقوله آموزش و كسـب دانش و معرفت اسـت است ديـن اسـلام همواره



دانشآموزى در اسلام از جنـان اهميت و شرافتى برخوردار است كه نزول كتـاب آسمانى
 پيامبـر




 علمَمـموزى و... رآورده اسـت.




 عظيمـ علمى آن بزرگواران غافل بودنـد و شـيعيان توانسـتند بـا آسودگى بيشـترى در مجلس
 فرصـت استغاده كرده به نشـر علوم و معـارف پرداختنـد و شـاگَردان فراوان در علوم مختلف تربيت كردند. اين شاگردان بعدهـا به شهرها وولايات گوناگون رفتند و هر كدام در در منطقهاى
 به بيـان روش هـاى علمآموزى شـيعيان از امامان بسـنده كرده و از بيـان انگيزه هـاى علمآموزى، حیشمپپشى مىشـود.

بهـره مى بردنــد.

## ו,1. حضورى

در اين روش، شيعيان به محضر امام


ا,1,1.1. درسآموزى
 جلوس ائمهـ،



 شيعيان از آزادى نسبى برخوردار بودند، جويندگان دانش از شـهرهاى مختلف براى شـرانـيدن






















 امامان خلوت، خدمـت ايشان برسـند؛ چنانكه زُراره تـا پإسى از شبب، مسائل علمى و معـارف دينى

 ايشـان مى شـدند. هشـامبن سـالم گويـد:






 فردى مثل ابوالاسود دُئلى كه از او بهعنوان واضع ادبيـات عرب و علم نحو ياد مى شـود



برخیى افراد گاهـى براى آموختـن مسئلهاى، مكـرّر خدمـت امـام مى


 جr، صش
گاهى نيز ائمه ها لity خود سراغ شيعيان رفته و آنها را از دانش خويش بهره مند مى ساختند؛

تحنانكه امـام على صحرا رسيدند بر زمين نشست و كميل هم نشست. سپس سر بلند كرده و به كميل فرمود: ا(اى






 از مهمترين قالب هاى فراگيرى دانش توسط شيعيان در شيوه درس آموزى، سماع و و اماء الاء

بودهاست: الف) سماع

 اهتمامى در نوشـتن نبود؛ هـر چشــد عــدهاى نيـز از درس و سـخنان امامـان يادداشـت هايى
 داشت. در قرن اول، فراگيرى بيشتر بهصورت شفاهى بود و بر حفظ و قدرت حافظه تأكيـد



 درحالى كه هنوز جوان بودم، بر امام باقر با، عرضكردم: اهل كوفه... سپّس فرمود: چچه چییزى تو را از كوفه به مدينه كشانده

$$
\begin{aligned}
& \text { است. گفتم طلب علمو كسبب دانش. فرمود از جهه كسى؟ گفتتم ازشما. (كشى، } \\
& \text { (19Yص/IMAA }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اعتبـار روش سـماع در علمآموزى و فراگيـرى حديـث دلالـت مىكنــد؛ زيـرا در تعريـن اصـل، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ب) املاء }
\end{aligned}
$$

امـلاء ايـن اسـت كـه امـام مطالـب را بيـان مى فرمـود و اصحـاب و شـاگگردانش، بـه نوشـتن
 مواردى، در حضور امامان بهره مى بردند. اين روش به دليل نيـاز به ابزار نوشتن و سواد كتابت،
 آن را بهعنوان يكـ روش آموزش خصوصى بـه شـمار آورد. كسـنى كـهـ در جلسـه امـاء حاضـر مى شـدند، تعـدادى انـدك و از خـواص اصحـاب بودنــد؛ چحنانكه دعاهـاى امـام سـجاد



 روزى حضرت از روى كتابى به مـن چنيـن امـا فرمود: انگشـشتر زمـرّد در دست





مـوارد زيـادى وجـود دارد كـهـ راوى نقـل مىكـــد از امـام سؤالى كـرده و امـام بـه او فرموده: ("بنويس)" و ســس مطلـب را امـلاء كـرده اسـت. ابوبصيـر روايـت مىكـــد: (روزى نـزد امـام



 عرضه كرد و به جمله ای از آن رسيد، امـام به او فرمودند: (ابس است، حالا اين چچنين بنويس)،

 امـلاكرد. (صـدوق، ז, ا,1, يֶرسشگرى
 روش پرسش و پاسـخ اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه جوينــه علـم در هـر زمينـه و موضوعى كـهـ بـه

 ايشـان متفـاوت بود، از سؤال هاى عاميانه و سـاده تـاپرسش هاى عالمانـانـه و تخصصىى. ايـن

 مى كردنـد و ديگران را بـه پرسيدن، تشويق مىنمودنـد. زيـرا ايـن روش موجـب مشـاركت بيشـتر مخاطب و دانشآموز در بحث و مايه تفكـر او و افزايش انگيـزه يادگيرى مى شـود.

 زيـادى هست. من به راههـاى آسمان، بيشتر آشـنـا هستمتم تـا بـه راههـاى زمين. اكنون تـا زنـده




 چرسش ابوالجارود تمجيـد كرده و فرمودند: (اسخخنانت، مختصر بود، امـا پرسش مهـم و بزرگى
مطرح كـردى) (كلينى، 9هזا، جr، ص(r)
 سؤالات خـود را بهصورت مكتـوب ازطريـق واسطهدهاى مطمئـن، خدمـت امـام ارسـال كـرده

 از ايـن روش در بيـن شـيعيان را بـه اثبـات مى رسـاند. تعـدادى از ايـن دستنوشـته ها عبارتنـد



 شـهيد اول در كتـاب الذكرى مىنويسـد: چهارصـد نويسـنده، تجهارصـد كتـاب دربـاره

 گستردگى اين روش در بين شيعيان و اصحاب ائمه حكايت مى كند. فراوانى عبارات (اسَألَّ رجـل... )، (اسـألت اباعبـدالله....) و ادوات استفهاميه در روايـات بر ايـن ادعـاصحـه مى گـذارد
 كيفيت رشـد علمى آنـان نظارت داشتـند.

منشـأ ايـن مراجعـات و پرسـشها از امامـان، در اغلـب مـوارد، نيازهـاى روزمـره شـيعيان در باب احكام عبادات و معاملات و كسب تكليف شرعى بود. روايات فراوان فقهى كه اغلب،
 جلسـه، سؤالات متعـلددى از امامـى پرسـيده میشـد و امـام بـا سـعه صـدر همـه آنهـا را پاسـخ مى گفـت. طاووس يمانى پرسش هاى زيـادى در موضوعـات مختلف در يـى جلسـه از از امـام



 مختلفى بدهنــ. (همان، ص4-99-9)





r, ז. غير حضورى
به دليل عواملى از جمله بُعد مسافت، خفقان سياسى و محصور يا زندانى بودن امام، يا موانع ديگر، براى طالبـان علم، امكان تشرف خدمـت امـام فراهـم نبود و در ايـن شـرايط، براى


ا-Y-ו. درسآموزى غير مستقيم (با واسطه)



مسئله راهنمايـى كرده و آنها را در مواردى، به اصحاب دانشمند خويش ارجاع مىدادنـد تـا


خويش در عصر غيبـت، زمينهسـازى مى كردنــــ.




 عرض كردم دوست داشتم از محضر شما فيضى ببرم. فرمود: نزد ابان بنتغلب برو كه او از من حديث فراوان شنيده است و هرچحه براى تو روايت كرد، تو نيز



 كرد و از على بن جعفر، عمـوى امـام رضـا

گاه نيز برخى شـيعيان با اينكـه به امـام دسترسى داشـتند، براى رعايت احترام و حفظ

 مىترسـيد آنگونهكه لازم اسـت نتوانـد احترام و جـلال حضـرت امـام جعفر صـادق قا
 يونسبن عبدالرحمن در حق او گفته است: (ابنمسكان مرد مؤمنى بود كه با اصحاب امام


r, r, r, مكاتبه
يكى از مهمتريـن راه هايى كه شيعيان در صورت فراهمنبودن شرايط تشرف حضورى، با













 از ايـن مكاتبـات، در جوامع حديثـى شـيعه نــل شـده اسـت. ملاحظه رواياتى كـه در مجامع حديثى بـا لفظ اكتبـت الىى...) آغـاز شـده، بر گـستردگى ايـن شـيوه در بيـن شيعيان دلالـت





 همتحنيـن زمانى كـه امـام در حبس يا حصر قرار داشت ــ و در عصر غيبـت صغرى از طريق
 زمانى كه در زندان بودند نامهالى نوشت. وى در ايـن نامه، حال ايشان را جويا شـده و مسائل




 كـه شـخص، نامـهاى بـه يكـى از دوستـان خـود، كـه بـا امـام در ارتبـاط بود، مى نوشـت و از او او


امنيتـى و تقيـ،، يـا در راستاى اهـداف سـازمان وكالـت بود. حفصبن غيـاث كويـد








## r.ثبت و ضبط آموختهها

منـع تدويـن حديـث در مكتـب خلفـاء، از اتفاقات تلـخ در تاريخ اسـلام است كـه بيشـتر
 مبيّن قـرآن بود - و نشر احاديث جعلى، دو عامل اصلى در انحراف قسـمتى از مبانى اسـلام از مسير اصلىاش بود.

درمكتب اهل بيت، شيعيان درمقابله با اين جريان، نسبت به ثبت و ضبط احاديث، اهتمام ورزيدهواين اهتمام بهواسطه تأكيدهاى پيامبر اكرمَ و اندوخته هاى علمى بود كه شيعيان را به نوشتن و حفظ آنچهه مى آموختند، ترغيب مى كردند. از ائمه هِ هِ فرمودند: (ابنويس و علمت را بين برادرانت منتشر كن. اگر از دنيـا رفتى، كتب تو را فرزندانت

 راحفظ كنيـ، روزى بدانهـا محتـاج خواهيد بود. (همان)




 صندوق را بـه منزل خود ببر)|. سـسِ فرمود: (همـهـ بدانند كـه در ايـن صنـدوق، درهـم و دينـار





 كتابت حديث در بيـن شـيعه وجود داشـت، از همـان ابتـداء، تدويـن فقـه و حديث نـد آنـان آنـان
 مؤلفين شيعه است و كتابى در سـنن و احكام و قضايا دارد. على فرزند ابورافع نيز صاحب كتـاب و از بهتريـن تابعين و بهتريـن افراد شيعه بوده است. او كتابـى در فنـون فقـه و در بـاب
 بیيامبر

 بر منبر، خطبه مى خواند و در ضمن آن چنين فرمود: (اچهـ كسى علم را به يكى درهم خريدار
 خريد. نزد حضرت آورد و آن حضرت دانش زيادى بر آن اوراق براى وى نوشت. (ابن سعد،




 (1ヶVV يكى از معـدود علمـاى متقـدم حديـث بـود كــه آنجـهـ را مى شــنيد، بهصـورت مكتـوب ثبـت مى كـرد و كتـب فراوانى از جملـه: كتـاب تفسـير، الفضائـل، نـوادر، صفيـن و مقتـل الحسـين را براى او ذكر كردهانــ. (نجاشى، (IVA)

احمدبن محمدبن عيسى، محدث و عالم مشهور قم مى گويد: در جستجوى حديث به كوفه رفتـم. در آنجا حسن بن على وشّـاء را ملاقات كـردم كـه يكى از اصحـاب امـام رضـا


## 

كسانى كه در جلسات درس و بحث و نقل روايت امام باقر بانٌ مى كردند، در حغظ مطالب مىكوشيدند. عدهاى كه به فن نويسندگى آشنا بودند، احاديث



 درحالىكه الواح آبنوس لطيف و ميل هايى در آستينهاى خود داشتند، در مجلس آن امام حاضـر مى شـدند و هميـن كـه حضـرت سخخنى مى فرمـود يـا در موردى فتـوا مـىداد، آن گـروه
 (M19) ص) احتمـالاً دليـل و مقصـود از اينكـه الـواح و ميل هـاى كتابـت را در آستين قرار مى دادنـد، رعايت شرايط تقيه و حفظ مكتوبات خويش بود. جوّ سنگين سياسى عليه شيعه، به آنها اجازه نمى داد كه آزادانه از كتب خويش استفاده كنند يا آنها را در اختيـيار ديگُران قرار دهند. گَزارش ذيـل، درك ايـن واقعيـت را آسـان مىكــد: محمّد بن حسـن خدمـت امـام ابوجعفـر ثانى كه به سبب تقيّه شديد، عنوانكردن آن احاديث، كار بسـيار مشكلى بود و ايشـان مجبور به اخفاى كتب مزبور خود بودند و در نتيجه، از آنها در زمـان حياتشـان روايتى نقل نشد و جـون

از دنيـا رفتند كتابهايشـان به ما رسيده است). (آيامىتوانيم آنها ر انقل كنيم؟) فرمود: (آنهـا
 ايـن گزارش، نشـانگر آن است كـه در آن عصر، شـيعيان على رغـم همـه مشكـلات موجود براى نوشتن حديث، در راستاى تدوين آن، تلاشى بیوقفنه و پیگیير داشته و براى جمع آورى
 ابو ايّوب سـليمانبن داود بود كـه براى اخـذ حديـ، بيـش از بيسـت و جـنـد بـار از بصـره بـه كوفه سفر كرد تا اينكه در مجلس حفصبن غياث حاضر شد و احاديث او را نوشت. وقتى
 سليمان از كجا مى آيى؟ گْفت: از كوفه. كفت: حديث چجه كسى رانوشتهاى؟؟ گفت: حديث حفصبن غياث را. گفت: تمام احاديث او رانوشتهاى؟ گفت: آرى. كفت: حديثى كه درباره

 مجدد به كوفه برگشت، به خانه حفصبن غيـاث وارد شد و حديث را بهصورت كامل از وى دريافت كرد. (خطيب بغدادى، (IFV)، ج،، ص4F)

## 


 اين حركت از جانب شيعيان، نفوذ جاعـلان حديث در بين راويان و ورود روايـات ساختگى

 آنها بودهاست. اين شيوه كه در روايات، آن را (اعرض الحديث) مىنامند، چجيزى غير از مقابله


در متـون حديثى، مـوارد زيـادى از ايـن نـوع رفتـار، قابل دسترسى اسـت. افرادى كـه


 فقـه بياموز و حديث طلـب كـن.) پرسـيد از چـه كسىى؟ فرمود: (از فقيهـان مدينـه، سـيس آن



 فرمود: ادر امورى كهه با آن مواجه مى شويد و حكمش را نمى دانيـد وظيفهاى جز با بازايستادن

 عبيدالهُبن علىبن ابى شـعبه كوفى و ثقـه، كتابـى را كـه تصنيـف كـرده بـود بر امـام صـادق تاييد آن فرمودند: (أترى لهولاء مثل هذاء آيا براى اينان ـ اهل سنت _ مانند اين كتاب هست).









نگاه كرد و همهاش را راصفحه به صفحه ورق زد و ستس فر ومود: آتجه در اين كتاب آمده دين






اهتمامشـان در استفاده از منابع و احاديث معتبر و مستند است.

## نتيجديَيرى

دقت در احاديث و كزارشهماى تاريخى، اين مفهوم را به دسـت مى دهـد كه ارتباط













ايشـان مفهوم نبود، دچـار مشـكالات و رفتارهـاى نادرستى مى شـدند كـه مورد پذيرش جامعـه شيعى و ياران خاص ائمه نبود.

نشر آموخته هـا، مىتواند الگوى مناسبـى براى جامعـه علمى باشـد و عـلاوه بر هموارساختن مسير توليد علم، بر رشد و بالندگى فرهنگى جامعه بيغزايد.



 زير، پيشنـهاد مى شود:
 - برسى نقش عالمـان شـيعه عصر حضور در حفظ و انتقـال ميراث علمـى امامـان

0 معصوم

## فهرست منابع

> قرآن كريم

صحيفه سجاديه، وvواش، قم: الهادى.


معوض، بيروت: دار الكتب العلميـة.









الفكر.

Ir .




IV . .IV

19. صدوق، محمدبن على بن الحسينبن بابويه قمى، גوזاق، توحيد، قم: دفتر انتشارات اسلامیى وابسته به
جامعdٔ مدرسين حوزه علميه قم.

الا
 .

$$
\begin{aligned}
& \text { اسـلامى وابستـه بـه جامعـهُ مدرسـين حـوزه علميـه قـمـ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هوّ هاق، الاستبصار، تهران: دار الكتب الاسلاميه. } \\
& \text {.r^ } \\
& \text { الكتـب الاسـلاميه. } \\
& \text { ، أات، الغيبه، قم: موسسه معارف اسلامى. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Y ז. كلينى، محمدبن يعقوب، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الرسـاله. }
\end{aligned}
$$

شـماره 9، يائيـزيزوr.

> . 9
> شاء؟اق (ج)، الامالى، قم: كنگرة شيخ مفيد. .f.
حوزه علميه قمر.


[^0]:    

