# نقش ابنقتيبه دينورى <br> در گّسترش علوم اسلامى قرن سوم هجرى 

## 'ليلا همايونفرد


#### Abstract

چحكيده        و كتابت آن، موجب بقاو انتقال آن به آيندگان شده است است. واڭگان كليدى: ابن قتيبه دينورى، علوم اسلامى، المعارف، قرن سوم هـجرى.


اهميـت آيات قرآن و آموزههـاى نبوى بـه علـم و دانش، موجـب گرايش مسـلمانان بـه







 مقدمه ثروة عكاشه در المعارف و مقدمه محمد اسكندرانى در عيون الاخبار، اشاره كرد. هر
 مطالـب آنهـا داراى اشتراك فراوان است.
 مقاله آذرتاش آذرنوش در دايـرة المعـارف بزرگى اسلامى را بهتريـن و مغصلتريـن مقاله در ايـن









سست است. لوكونت فرانسوى نيز كتابى درباره ابن قتيبه نوشته است. (احمدى، و^٪٪ا، 9) هرچند در آثار ذكرشده، مطالب زيادى درباره ابنقتيبه و تأليفاتش بيـان شده است، امـا درباره نقش وى در گسترش علوم اسلامى، مطلب مستقلى يافت نشـد. الزايـنرو، نگارنـده بـا استفاده از دادههايى كه تا كنون درباره ابنقتيبه جمـعآورى شده، درصدد كشف يك واحد
 عبارت ديگر، ايـن نوشتار به دنبال اين مطلب است كهه با وجود آثار فراوانى كه ابنقتيبـه در
 داشته باشد يا خير؟

## زندگىنامه ابنقتيبه دينورى

ابومحمـد عبدالهُبـن مسـلم معـروف بـه ابن قتيبـه دينورى، يكـى از نويســدكانـان و مولفـان پرتـلاش قـرن سوم هجـرى اسـت. وى در بيشـتر علوم و فــون رايـج در قـرن سوم، داراى اثر و تأليف است، امـا با اين وجود و با توجه به شهرت او در تأليف كتب متعدد، چندان اطلاعى




 درباره شخصيت وى، اظهار نظرهاى متغاوتى مطرح شده است. برخى همانـد ابن ابنديم

 بغـدادى او راصاحب تصانيف مشهور و كتاب هـاى معروف و ثقـه، متديـن و فاضل معرفى


در مقابل، بعضى او را بـه دروغگويـى و سـرقت علمى متهـم كردهانـد؛ از جملـه ابن حجر

 و درباره او مىنويسـد: ابنقتيبهـ مطلـب ابوحنيفه را از كتـاب الانواء ربوده و به كتـاب خويش برده و به خويشتن نسبت داده و در مورد بسيارى از كتاب هاى ابوحنيفه دينورى چنين كرده


## مذهب وَرايشهاى عقيدتى ابنقتيبه

 انحصـارى اهـل سـنت و جماعـت نشـان مىدهـــ وى ماننــد احمدبـن حنبـل، بـه معانىى





 منتقـدان غربـى اغلـب مايلنـد از كارهـاى عقيدتى ابـن قتيبـه حششمیششى كنـــد و از عقيـده مذهبىى وى حرفى نزنــد. بـه نظـر مىرسـد كـه ابـن قتيبـه اسـتعداد ادبى خويش را را


 نماينده شاخص آن احمد بن حنبل و اسحق بن راهويه بودند. با وجود اين، ابن قتيبه كه بـه اعتقـاد خودش در جوانى بـا انديشـههاى بـه ظاهـر خردگراى متـداول اغـوا شــهـ بود، در




## استادان و شاكَردان

افرادى كه نـام آنها در منابع بهعنوان استاد ابنقتيبـه ذكـر شـده، بسـيار متعددنـد. برخى مانند عكاشه، نام وץ نفر را ذكر كرده و آنها را استادان وى مىداننـد. به كفته عكاشه، ابوحاتم

 همتحنيـن وى شـاگَردان و راويـان زيـادى داشـت كـه از مهمتريـن آنها مىتـتوان پــر او




## علوم مورد توجه ابنقتيبه

با توجه به آثارى كه ابننديم در كتـاب الفهرست خود از ابنقتيبه نام برده، مىتوان نتيجه گرفت كه علوم مورد علاقه ابنقتيبه گسترهاى شامل علوم قرآنى، شعر، ادبيـات، لغت، نحو،
 ادب الكاتب، معانى الشعر، المعارف، الاختلاف فى اللفظ و الرد على الجهميّه و المشبّهه، ، الشعر و الشعراء، الانواء، تأويل مختلف الحديث، تأويل مشكل القرآن و كتاب عيون الاخبار

بنا بر نظر لوكنت، علاوه بر آنجه ابن نديم نـام مى برد، كتاب هاى: الاشربه، تفسير غريب

ابن قتيبـه بوده و موجود اسـت. همحتنيـن آثـارى همـچحون: اعـراب القـرآن، تعبيـر الرؤيـا، دلائل النبوة، كتاب الفقه يا جامع الفته، كتـاب القراءات، كتـاب النحو يا جامِ النـي النحو الكبير، آلات
 اوسـت. (همان، ص40r)


 علوم قرآنى و حديث بوده و پس از آن، به لغت و ونحو، شعر و ادب، تاريخ و در نهايت، علم كلام، پرداخته است. (همان)
در ادامه، با توجه به تفكيكى موضوعى تأليفات ابن قتيبه، سعى مى شود علوم مورد توجه
 گسترش و توسعه علوم اسلامى در قرن سوم تأثيرگذار باشد يا خير؟

شهرت ابنقتيبه در درجه نخسـت، به شـعر و ادب است. هرچنـد كه او حتى يك بيـت نسرود، اما احساس و درك او در شعر، چهه از جنبه هنرى و چجه از جنبه فنى، در تاريخ ادبيات عرب، كمنظير است. عمدهتريـن اثر وى در شعر، الشعر و الشعرا و مقدمـه زيبـاى آن است است.
 شده است، يعنى هر شرح حال، تنها چنـد روايت و خبر و چنـد قطحه شعر در بر دارد. شعرا در آن به ترتيب خاصى طبتهبندى نشدهاند، هرچند كهـ تا تا حدى ترتيب زمانى در نظر گرفته شده است. آنچهه بر اعتبار و اهميت اين كتاب افزوده است آنكه در واقع، مقدمهاى در فن

از آغـاز قرن، سوم، بسـيارى از دانشـمندان، تحت تأثير آثـار ارسطو و شـايد هـم بـه دنبـال

اختـلاف قبايـل، به موضوع طبقهبـدى در همـه دانشهـا و از جمله در شـعر و شاعرى اقبـال تمـام داشـتند؛ چنانكـه الشــر و الشــراء ابنقتيبـه، ديگـر اثـرى نوظهـور بـه شـمار نمىیآمـد و مغضّليّات، اصمعيّات، حماسه ابوتمام و طبقات الشعراء ابن سلام، همـه پیش از او تدوين


 و تـا حـدى جديـد و خلاقانـه اسـت، همـان مقدمـه كتـاب اسـت كـه سرشـار از ملاحظـات دقيق و اظهار نظرهـاى عالمانه است كه در ادبيـات كهن عرب، نظير ندارد. نحوه برداشت



 الشـعر و الشـعراء، التطيـر و الفـأل، الاثـار، المراثى، الشـيب و الكبـر، الاداب و مــارم الاخـلاق
 و كلمـات غريب و مشكل آن مى پـردازد.





 جديـد يـا نوآورى خاصى ارائه نكـرده است.

## ادب و اخلاق

آنحهه هم اكنون به نام ادب مىناميم، نزد ابنقتيبه جايگاهى بس وسيع دارد. او كه خود يكى از شاخصترين نمايندگان ادب عربى است، به اين امر اشـاره كرده و ميان متخصص و

 وى در اين راستا، كتابى باعنوان عيون الاخبار تأليف كرد. اين اثر، بخشهـا يا





 آخرتطلب رابى بهره گذارم ياوقف خواص كنم و عامه را فرو نهم يا آن را به پادشاهان اخت اختصاص

 توجه داشته و مباحث اخلاقى براى او داراى اهميت است.

ادب الكاتـب يـا ادب الكتّاب، يكـى از آثـار لغوى دينـورى اسـت. ايـن كتـاب عـلاوه بر

 اللسـان) بـه قرائـت و تلفظ صحيـح كلمـات و تركيبـات اختصـاص دارد و (كتـاب الابنيـة) بـه اشتقاق فعـل و اسـم پرداختـه اسـت.

بر اين كتاب شروحى مختلفى همیچون شرح ادب الكاتب جواليقى و كتـاب الاقتضـاب
 كتـاب ديحـر ابن قتيبـه در زمينـه لغـتـ، المسـائل و الاجوبـة نـام دارد. ايـن اثر بهـطور كلـى
 (همان، ص19 (ra)
وجود كتابى در قالب پرسش و پاسِّ در باب لغت نيز مى تواند دليل خوبى بر تخصص
 علوم قرآنى
دو كتـاب تأويل مشكل القرآن و تفسير غريب القرآن، دو اثر دينورى در حوزه علوم قرآنى


 سیپس برسىى الفاظ مشكل و غريب قرآن است، درواقع تكمله كتاب تأويل مشكل القرآن به

 (مشكل)، آنها را در دو كتـاب نسببتاً مغصل آورده كه اين امر، به دليل دقت و تخصص اون او در ايـن حوزه اسـت.

در ميان پُرْهشگُران معاصر مانند فلوگً و بروكلمان چنين معمول است كه وى را نحودانى
 گويد: (وى سـخت به مكتـب بصرى هـا تمايـل داشـت، امـا آن مكتـب و مكتـب كوفيـان را بـه

هـم مى آميخت)،. در واقع نخستين كسى كه به آثّار او در نحو اشاره كرده، ابننديم است كـه


با آنكه نـام ايـن دو كتـاب در همـه منابع بعـدى تكـرار شـده، امـا از آن كتاب هـا مـا نـه اثرى بر جاى مانده و نه كسى چیيزى از آنها بيـان كرده است. از سوى ديخر، ملاحظه مى شود كه در منابع متقدم، كسى او رابه صراحت، (انحوى) نخوانده است و بيشتر به عباراتى عام، همچجون (مردى فاضل در لغت و نحو و شعر) بسـنده كردهاند. تنها از ابن خلكان به بعد است كه لقب نحوى بر القاب او اضافه مى شود. شكى نيست كه وى در اين باب نيز تبحرى خاص داشته


## تاريخ

مهمتريـن كتـاب تاريخى ابنقتيبـه، المعـارف اسـت. كتـاب المعـارف در واقع يـى



 آن گريزى نيسـت. فهرسـتى كلمى از كتـاب، دايـره ايـن اطلاعـات را بهخ خبـى نشـان مىدهــــــ



 صحابه مى پردازد و خلفاى اموى و عباسى، مشاهير دولت، تابعين، اصحاب رأى، اصحاب حديث، قرّاء، نسبشناسـان و راويـان شـعر را نـام مى برد. (ابنقتيبه، 1990، ص1)

وى اشاره اى به برخى از اوائل، مساجد مهمم، بعضى مشاغل و صناعـات اشراف و بزرگان وحتى بعضى خصوصيات ظاهرى افراد دارد. در نهايت اشـاره ای به اديـان و ايام و روزگاران عرب در جاهليت داشته و مختصراً به مباحث فرقههـا نيز اشـاره مىنمايـد. به نظر مىرسـد او بـا نوشتن ايـن كتـاب توانسـته اطلاعـات تاريخـى ـ اجتماعىى مهمـى را حفظ و در اختيـار آيندگان قرار دهـد.
كتاب عيون الاخبار علاوه بر مباحث ادبى و اخلاقى، مشتمل بر مطالب تاريخى زيادى
 ابومسـلم و ابوجعفر (همـان،

 تاريخى است.
ايـن كتـاب تاريخحى ابنقتيبـه، در مقايسـه بـا آثـار تاريخنـگاران قرن سوم، داراى امتيـاز
 صراحت نـام برده كه ايـن مسئله، نكتـهاى حائز اهميت است.
منابع كتبى مـورد استـفاده ابنقتيبـ، اغلـب منابع و كتـب غيـر اسـلامى اسـت؛ مانـــد
 است. او از كتـاب التـاج، كتـاب آيين، كتـاب آداب، كتـاب سير العجم و از نامههـاى خسرو چرويز به پسرش، به دفعات نقل قول و از بعضى كتابهـاى هند و روم نيز روايت كرده است. (همان، صه)
الامامهه و السياسه، كتـاب تاريخى ديخرى است كه به ابن قتيبـه منسوب است؛ هرچحنـد برخى بنا به دلايلى، اين انتساب را نمى هذيرند، اماعدلـداى هـم معتقدند دلايل عدم انتساب،



الامامهه و السياسه، در مصر يا در مغرب و در زمان ابنقتيبه نگاشتـه شـده است و قسـمتى از آن كتـاب، از تاريخ ابن حبيـب اخذ شـده است. در دايره المعارف الاسلامية نيز آمده است: ايـن كتـاب را بـه ابنقتيبـه نسبـت دادهاند، درحالى كـه دیى گوى ترجيـح مىدهـد كـه مصنف
 در فهرسـت تصانيف ابنقتيبـه چنيـن مى نويسـد: كتاب هايـى كـه انتساب شـان به ابنقتيبـه
 از آن در جامعـه القرويـيـن فـاس موجود اسـت، و الامامـة و السياسـة كـه بارهـا بـه چـاپ

آيـتالنه محمـد مهـدى خرسـان نيز مقالـهاى درباره انتسـاب كتـاب الامامـه بـه ابنقتيبـه نوشته و بـا ردّ دلايـل مستشـرقان و استشـهاد بـه قول نويسـندگانى از متقدميـن و متاخريـن،

 اين كتاب، برخى اطلاعات تاريخى وجود دارد كه معمولاً در كتب اهل سنت ذكر نمى شود. از جمله اشاره نويسنده به ماجراى سقيفه و برخى از حوادث بيعتگرگتن ابوبكر از حضرت
 بهصورت مختصر و بـدون پֶرداختـن به جزئيـات حوادث، آنهـا را نتـل كرده و در بيـان پـارْاى
 اما وجود اين اخبار در يك كتاب تاريخى قرن سوم و از يك نويسنده سنىمذذهب، ارزشمند
 وقايع تاريخى بىتأثير نبوده است؛ بهكونهاىكهـ وى برخی از حوادث مهـم تاريخ اسلام، كـه با اخبار متواتر و مستفيض، در منابع ذكر شده را رنياوردهاست. از جمله اينكه در در باب بـن نص
 مطلبى را بيـان نكرده است.

با ايـن وجود، ايـن كتـاب، كه يكى از منابع تاريخى قرن سوم محسوب مى شود، حاوى

 بايـد اعتبارسـنجى شـده و از صحتت و سـقم آن اطمينـان حاصـل گـردد. آقاى محمــد نـورى در مقالـه كتـاب امامـت و سياست نظرات و داورى هـا در انتساب ايـن كتـاب به ابن قتبه را


كتابالميسر و القداح، تكىنگاشتهاى است شـامل اخبار و روايات درباره ميسر و قداح
 لغتى، به اصطلاحات ميسر پرداخته، امـا از جنبه دينى يا حلّيّت و حرمت و سود و زيان آن نيز فروكذاشته نشده است. كتـاب ديگر فقهى، الاشربة است كه موضوع اصلمى آن را حرمـت


 نويسـنده بـه مباحث فقهى مورد نيـاز مـردم خويش اسـت.






اهتمـام نويسنده به تأليف كتابى باعنوان (ردّيّه) دلالت بر حضور او در عرصه كلامى دارد.

كتـاب الانواء، كتابـى اسـت كـه منـازل بيستوهشـتگگانه قمر، نـام يكيـى سـتارگان، بحثهـاى لغـوى درباره آن نامهـا، شــرهاى مربوط بـه هريـى، گاهشـمارى نزد اعـراب، بـاد و جهتيابس و... را آورده است.


 باشد، اما صرفنظركردن از كلام مورخ مشهور و بنامى همحچجون مسعودى نيز به راحتى ممكـن نيست و ايـن مطلب، جاى نقد و بررسى دقيقترى دارد. نتيجدگيرى

با برسسى كتـب منسـوب بـه ابنقتيبـه دينـورى مشخـص مى شـود كـه وى در حوزههـاى مختلف علمى حضور داشته و دست به قلم برده است. بـ وجود نقدهـاى مختلفى كـه به
 واقعيت آن است كه او در برخى علوم، تأثيرات مثبتى داشته است. از جـي جمله، وى در شعر، نظرات دقيقى ابراز نموده كهـ براى ايـن علم، مؤثر بوده اسـت. همحچنيـن بـا نگاشـتن كتـاب المعـارف توانستهه يكى از دايره المعارفنويسـان متقـدم باشـد. او در حوزه علوم قرآنى و لغـت نيز با مشخصكردن معانى الفاظ مشكل و تغسير آيات غريب، به نوعى به توسعه و گسترش

 خود ارائه نموده وآن، حفظ بسيارى از مطالب تاريخى، كلامى، لغوى و ادبى است كـه بـا با

جمـعآورى و كتابـت آن، موجـب بقـاى آنهـا شـده اسـت. همچجنيـن بـا توجـه بـه كرايشهـاى مذهبى و عقيدتى دينورى، ذكر برخى از حوادث تاريخى و وقايع صـدر اسـلام در آثار او، از اهميـت ويتّهاى برخوردار است.

در هايان، لازم به ذكر است، بررسى نتش دانشمندان قرون نخستين در دتوليد علوم اسلامى و نقشآفرينى آنها در توسعه و گسترش علم، از مباحث مهمى است كـه مؤلفان معاصر بايد
 مورخان شيعه و اهل تسـنن قرون اوليه، نتش آنها را در توليـد علوم اسلامى ـ انسانى و توسعه آن، مورد واكاوى قرار دهنـد و بـا بهرهگيرى از روش هـاى مغيـد آنـان و الگوبردارى از شـيوههاى مؤثر علماى سلف، كام مثبتى در تثبيت و يا پيشرفت علوم اسلامى بردارند.

## فهرست منابع

الف) كتاب

 $\qquad$


، 10 أ اق، الإمامة والسيباسة، تحقيق: علي شيري، بيروت: دار الأضواء. $\qquad$
با 199rم، المعارف، تحقيق: ثروت عكاشه، القاهرة: الهيئة المائة المصرية العامة للكتاب. $\qquad$



 تهـران: انتشـارات دايـرة المعـارف بـزركَ اسـلامى.


 الغرب الاسلامى.
If

 انتشارات علمـى و فرهنگى.

ب) مقاله









