# زمينههاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى گسترش مناظرات در عصر اول خلافت عباسيان זبا ـ ـ آV 

سهيلا خوانسارى'<br>هومان محمدى شرفآباد「


#### Abstract

حكيده مناظر، از زمان پيـيامبرِّ  عوامل مهم دورهاوج نهضت ترجمه و ييشرفت بيت الحكمه بودهاست. همحتنين سياست فرهنگى عباسيان دردوران  و انديشه و تِّوهش علمى رونق گرفتند. روح اين مناظرهما متأثر از حضور مستقيم و غيرمستقيم خليفه بود. مناظرهمها با اهداف متعددى برگزار مىشد و خلفادر ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى واجتماعى، ازدستاورد مناظرات بهره  واجتماعىدرمناظرات كلامى عصر اول خلافت عباسيان كدامند؟ مدعايناست كه بامهاجرتوتبادلات تجارى، شرايط خوبى براى تضارب آراراراهم گرديد وموجب بالندگى انديشههاى قبلى واز سوى ديگر، عامل پيدايش مسائل  مسلمانان توسعه پییاكرد و سِس همراه باتجارت، تعاملات فرهنگى از جمله مناظره افزايش يافت. وارگًان كليدى: علم كلام، مناظرات، نهضت ترجمه، مأمون عباسى. 1. دانشآموخته دكترى تاريخ اسـلام از دانشخاه آزاد اسلامى واحد نجف آباد و دبير تاريخ در آموزن و پروش اصفهان، ايران؛ soheilakhansari@gmail.com (نويسنده مسئول) 


## مقدمه

مناظره، در لغت به معنى مباحثه كردن درباره حقيقت و ماهيت جيزى، يا يا با هم سؤال و جواب كردن است. به تعبير ديگر، مكالمه و كفتوگويى است دوطرفه كه هر دو در طرف سعى

(شميسا، MY (MY) صM

دانش مناظره از صدر اسـلام بين مسـلمانان مطرح بود و برخورد و محاجّهـه هيامبر يهوديان، مناظره با مسـيحيان نجران و وذيرش مباهله، از جمله مناظراتى اسـت كه در در صدر

 حكمت، موعظه نيكو و گفتوگو و مناظره صحيح دعوت مىكند. هرچّند كه شرايط و ابعاد برگزارى مناظرات از بدو بعثت تا شروع خلافت عباسى يكسان نبود و در ادوار مختلف دحیار فراز و فرود گرديـد، اما با سـقوط بنى اميـه و وروى كار آمدن عباسـيـيان، تحولات نـوات نوينى در امور

 در عصر خلافت مهدى عباسى (199 ـ ـههاق)، اختلافات عقيدتى به همراه بحث هاى جدلى، كـه در نتيجـه گـسترش افـكار و اعتقـادات سـرزمين هاى تابعه خلافت بود، جهتى
 روم، آراء و نظرات گوناگَون و مـجادلات و مناظرات فرقـهاى افزايش يافت. در بـى آن، خليفه، انديشـمندان و محققان را به دربار دعوت كرد و آنان رادر تأليف كتب و رسـالات، در پاسـخ به عقايد زنادقه تشويق نمود.
 محافل علمى و ادبى و مجالس مجادلـه فرهيختگان مبـدل گرديديد. اوج ترقى اعتزاليون در سـايه فضاى باز دوران برامكه، با نشـر صدها كتاب در رواج عقايد معتزله رقم خورد. با بسـط مباحث عقلى، علم كلام، كه مولود مناظرات علمى بود، رونق كرفت و مناظره از محدروده علم

كلام خارج شد و به علومى همچچون فقه و طب و نجوم راه يافت.
 موضوع مناظره و تشكيل جلسـات بحث ور و نظر تاكيد مىورزيد. او پس از استـقرار در بغداده،


 مناظره راهدايت مى كرد. هرحچند مناظرهمهاى حكومتى رامى توان مجالس الس سفارشى و يكسويه


 در اثبـات حقانيـت خود و ابطال آراء مخالفين، به براهين منطقى روى آوردند. در اثر مناظره، گروه هاى اجتماعى و فرهنگى به وجود آمدند و در محددوده زمانى مورد نظر، خلافت، نيرومند شد و نفوذ ايرانيان در دستگاهماى ادارى و نظامى گسترده گرديد. لذا در اين ثرُوهشش كوشش
 عباسى، تأثيـر مناظره در رشـد و شـكوفايى تمدن اسـلامى و ارتقاء آكاهـى و بيدارى جامعه


## ا. علل سياسى گسترش مناظرات

 فرصـت يافتنـد تا براى ارزيابى مكاتب و معارف غيرمسـلمانان، مطالب و عقايـد خويش را مطرح نمايند. در اين ميان، ائمه هي اين فرصت استفاده كرده و به مناظرات رونق دهند. شخصيت هاى بزرگى دينى با استفاده از




نشسـته و انتقاداتى را كـه بـه اصول و يـا فروع دين داشـتند، با كمـال آزادى بيـان و وصراحت

 پیش بردند.


 آداب، رسوم و فرهنگاهاى گوناگون، به قلمرو اسلام وارد شدند. علامه طباطبايیى دراينزمينه
 برخورد مسلمين با اهل فرق در سرزمينهاى مفتوحه و و انديشمندان اديان و و مذاهب مختلف



مىتوان اذعان كرد كه حضور انديشمندان ديگر مذاهب در قلمرو خلافت اسلامى و تأثير
 بر شبهات آنان دامن زد. ايجاد تشكيكات، دليلى موجه شد تا انديشمنداندان مسلمان و حكان اسلامى براى زدودن ابهامات از اذهان جامعه و دفاع از عقايد اسلام، جلسات مناظره بيشترى
 اموى و به ثمر نشسـتن دعوت ايشـان مؤثر بود، به قدرت رسـيدند. آل عباس، منـي مقصود و ونياتى خاص ازطرح اين شعار داشتند، درحالى كه شيعيانى كه با آنان همراه شدند، تعبير ديگرى از اين شعار مىنمودند. (خضرى، rirva، صه)

 سرنگونى حكومت امويان، نظرات جايگزين و مقاصد خود راطرح كردند (گوتاس، ا^با، صو99)

كه خوشـايند و مورد قبول عباسـيان نبود و بهتدريج، بـه جبههكيرى و تقابل منتهى شـد. اين




 برادرش ابراهيم، با سازماندهیى، دست به شمشير شده و به قيام مسلحانـانه روى آوردند (طبرى،

 درصدد برانـدازى حكومـت اعراب بودند و تركيب گوناگون و گسترده جمعيتى پيروان آنان، طبقات مختلف جامعه رادربرمىگرفت. در تشريح مطالب فوق و تأثير آن در مناظرات شكل گرِّرفته در اين دوره بايد متذكر شد كه






 استعداد ساماندهى جنبش هايى كه لازمه براندازى حكومتها با باشد را نداشته، اما ايرانيان

 منصور، بسيار بيشتر از شورش اعراب مخالف، نگران جنبشه هاى سازماندهى إشده ايرانيان بودند و با احساس خطر بالا، در برخورد با ايرانيان، نهايت جديت را به كار گرفتند.

چـس از قتـل ابومسـلم خراسـانى، مطالبـات ايرانيـان افزايش يافـت و وارد دايـره ديگـرى
 خويش را آشكار نمودند. ايرانيان به خوبى نتش شعارهاى مذهبى در جذب تود تودههاى مردم

 اين جنبشه ها، جنبش سنباد، جنبش اسحاق، سِيّد جامگان و خرّمدينان است. بـاوجـود گزارشهاى متعدد و تفسـيرهاى گوناگون از جنبشهاى دواى دور اول عباسى، بايد كفت كه مبناى تمام آنها، اعتراض به قتل ابومسلم و زنده نگاه اهداشتن آيين زرتشت بوده است است

 چانين برداشت مىشود كه گوناكونى پیروان جنبشهاى مذكور و تعدد افراد شركتكننده











 بـاتوجـه بـه تمهيدات سياسى بهكارگرفته منصور، مناطق ماوراءاء النهر و خراســان كــه از

دوران قبـل از اسـلام جزو مراكز عمـده علمى و فرهنـگى ايران به شـمار مى رفـت، مورد توجه


 و حضور مردم خراسان و ماوراء النهر در شورشهماى ضد اموى اموى، عباسيان را به قدرت رساند،


 بهانه زنده نمودن آدابورسوم باستانى ايران گردد. مى توان چنين استنباط نمود كه استقرار مأمون در مرو در دوره قبل و و بعد از خلافت، در در راستاى اجراى چنين سياستى بوده است و در امتداد همين عملكرد خليفه، حكام را راز ايرانيـان منصوب كرد و از وجهى ديخر، به علوم ويثّه درباريان ساسـانى، التفاتى خاص نشـان داد تا با اتخاذ اين سياسـت، طغيان موج جنبشهها و آشوب ها عليه عبا شود. بعد از مرگ منصور، اين سياست، توسط خلفاى بعدى اجرا شد. يكى از اهداف مهم عباسيان در گسترش مناظرات، تخريب جايگاه و سركوب مخالفان

 فهميده بودند كه تخريب شـخصيتى، اثرى بهمراتب مخربتر از از برخورد فيزيكى و خشـونـت خواهد داشت. به همين دليل، با توسل به ادوات فرهنگى و تشكيل مناظرات، تخريب تفكر بري
 خونخواهى ابومسـلم سـر بلنـد كرده و با انشـعابات مختلـف، هركدام نماينـده تفكرى بودند

 دعوى خدايى داشتند، خرمدينان يا پیيروان بابك خرمدين كه عقايدشان از تلفيق اعتقادات

زرتشـت و مانوى و مزدكى پـيد آمده بود و راونديان كه هيروان ابومسـلم بوده و قصد تصاحب خلافت راداشتند.
منصـور، طرفـداران ايـن فـرق را زنديق و خارج از دين شـمرد. عباسـيـان كـه آمريت مطلق

 راه، از تحقيـر و آزار برخـى انديشـمندان و علمـاى جبهه مخخالف كوتاهـى نكردند. نمونه بارز
 اصفهانى درتوصيف جايگاه اين شخصيت مخالف حكومت عباسى آوردهاست: (ابوحنيفه





 تخريـب شـخصيت علمى امام موفق گردد. منصور بـه ابوحنيفه گفت: مردم توجه عجيبي بـي به







 أعلم الناس، أعلمهم باختلاف الناس؛ دانشمندترين مردم آن كسى است كه به آراء مختلف
 در زمـان خلفـاى ديگـر از جمله هارون الرشـيد، برخـلاف افزايش قدرت و توسـعه مناطق تحـت حكومت عباسـيان، هارون احسـاس میىرد كـه دل هاى مردم، با پيشـواى هفتم، امام

 نشاندهنده غيرمشروع خواندن حاكميت و خلافت عباسيان از جانب مردم بود. هارون كه از
 پֶسـيد: چگگنه اسـت كه مردم، پنهانى با شـما بيعت كرده و شـما را به زعامت برمىگزينند؟
 مى كنم و تو بر جسم و ظاهر ايشان حاكم هستى". در مجلس مناظرهاى ديگر كه به خواست هارون الرشيد و با اهداف سياسى، توسط يحيى برمكى براى متكلمان برپا شد، هشامبن حكم رانيز فراخواندند. وقتى هارون سخنان هشام رادر مورد واجب الطاعه خواندن امام زمان، حتى در مورد قيام و شورش عليه حكومت وقت، مخفيانه و از پشت پرده شنيد، برآثفت و در پیى

 مأمـون نيـز تـلاش مىكرد بـا به مناظره كشـاندن امام رضـا لا
 شيخ صدوق در اين مورد آورده است: (امأمون، انديشمندان سطح بالاى هر فرقه رادر مقابل امـام قـرار مـىداد تا حجـت و دلايـل آن حضرت را بهوسـيله آنـان از اعتبار بيـــدازد) (صدوق،

 زيـرا از يكسـو شـعار برقرارى حكومـت خاندانش مرضى اهـل بيت پییامبرُ ديگر، غالب رجال برجسته و نامدار، نظاميان و لشكريان را پارسيان شيفته خاندان حضرت رسـول
 امام جواد با مذهبى، وارد مسائل سياسى و حكومتدارى نمى شوند و تمايل ايشان فقط پپراختن به امور

 COHF ص.
مأمون هيجّگاه نيت باطنى خود را آشكارا نمى گفت و تنها در برخى موارد و در جلسـات



 الرضـا










 محافل بحث و مناظره را مديريت و برنامهريزى مىكرديند.

## r. علل اقتصادى و اجتماعى گَسترش مناظرات

هـرگاه حكومتـى از جنبـه اقتصـادى پیشـرفت كـرده اسـت، حـكام توانايـى بيشـترى در پرداختـن بـه امـور فرهنگیى و رسـيدگى به مشـكلات اجتماعـى و جامعـه راداشـته|ند. علل اقتصادى و اجتماعى مىتواند يكى از عوامل مؤثر در ترقى تمدن اسـامىى و مناظرات باشـد. ازاينرو در اين قسمت، به چند عامل بهصورت مختصر اشاره مىگردد. با پايان يافتن فتوحات، فعاليت اقتصادى مسـلمانان، از قرن دوم در سـرزمينههاى دورتر از مركـز اسـالام آغاز شـد. در ايـن دوره بهتدريـج، بازرگانى به دليل وسـعت و آرامـش در قلمرو خلافت رونق يافت. بازرگانان مسـلمان، در تجارت نقش اساسى را بر عهلده گرفتند. امنيت راههاى تجارى خشـكى و دريايی، زمينه ارتباط ميان سـرزمين هاى اســامى و غيراسـلامى را در قـرون اول تــا سـوم هـجـرى برقرار مىكـرد و موجب تبـادل كالاها، محصـولات نفيس، كتب و آثـار كميـاب مناطـق مختلـف توسط بازرگانان مسـلمان و غيرمسـلمان بين سـرزمينهاى متعدد مىشد. ضرب سكه و استغاده از انواع مسكوكات، نقش مهمى در بسط فعاليت هاى اقتصادى داشت. مسيحيان، يهوديان و ايرانيان با اعراب همكارى مىنمودند و از اين طريق، حملونقل و معاملات تجارى در شهرها افزايش يافت و صرّافى در دست يهوديان بود (دورانت،
 كالاهاى تجملاتى، توسـعه شهرها، رواج صرافى و همكارى بين تجار، نقش مهمى در توسعه اقتصــادى بـر عهــه داشـت و تجـارت در اين دوره، اساسـىترين ركـن اقتصاد شـد. در دوره هـارون و مأمون، بغداد به نهايت عظمت خود رسـيد و بـه مركز تجارت جهانى در انتقال كالا
تبديل گرديد. (حتى، צ9זا، جr، صه^)

در ايـن دوره، خلفـاى عباسـى بهعنوان حكام شـرعى، اختيار تمامى منابـع درآمد جهان اسـلام را به عهلده داشـتند. ماوردى بيان مىكند: (ادر اختيار داشـتن نظام اقتصادى و درآمد جامعه از راه جزيه، خراج، زكات، ماليات، فىء، غنائم، اقطاع و مصادرات و موارد كلى ديگر، جزء اختيارات خليفه به شـمار مىرود) (ماوردى، זیזا، صץ؟). اين مسـئله باعث شـد تا خلفا از درآمـد عظيمى برخوردار شـده و اختيار تمام دخلو وخرج جهان اسـام رادر اختيار گيرند.

خلفـا در فعاليتهـاى مختلـف از جمله: سـاخت مراكز آموزشى و دينى گرفته تا سـاخت شـهر، قلعـه، كاخهـا، بناهاى عام المنفعه، كاروانسـرا، بازار، حفر قنات وات وامـورى ازا اين قبيل، محدوديت نداشـتند. مسـودى مى نويسـد: ا(تمامى فعاليت ها در دوره عباسـيان، باهزينه و
 در مـورد ثروت خلفاى عباسى آورده اسـت: ادر طـول دوران اوليه حكومت عباسـيـان، خلفا تبديل به افراد ثروتمندى شدند

 اسـت: (به دليل رونق اقتصادى و رفاه و آسـايش عمومى، اين عصر را ايام عروس ناميدهاند)، . (مسعودى، همراه با افزايش ارتباطات تجارى، تعاملات فرهنگی نيز گسـترده شـد و زبان عربى رواج يافت. در عصـر اول عباسى، بـه دليل توجـه خلفا به ادبيات، كلام، فلسـفه، علوم طبيعى و
 اقتصـادى، كـه لازمـهـ انجام امور فرهنگى و علمى اسـت، در اين دوران به حد مد مطلوبى رسـيد
 وسـعت تشـكل هاى اجتماعى و فرهنگیى، مناظرات از انحصار دربار عباسيان خارج گشت

 مهاجرت، از علل مؤثر در شكل گيرى و رشد مناظرات بوده است. ازآنجاكه هايتخت خلافت

 جامعهاى چجندفرهنگى رادر بغداد به وجود آوردند و در بسيارى از رخداديادها نتشآفرين برين بودند.
 مى شوند. آنها با اقبال خلفاى عباسى به ايران، در اداره خلافت مشاركت كردند و در هدايت
 انديشمندان اصول فقه و علـم كلام و بيشتر مغسران قرآن، ايرانىتبار بودند و به جز ايرايرانيان،
 گروههايى از يهوديان، مسيحيان، مسلمانان و مردمانى از آسياى مركزى، سربازان و كارگاراراران









 بسيطتر شد و محدوده آن گسترش يافت.
ايجـاد ثبـات در جامعـه عصر اول عباسىى، موجب گشـت تا حـكام بر اوضـاع و احوال

 دانشمندان در راستاى فراغت بال از مشكلات مادى، حمايت ماريت معنوى از آنان به شيوه تكريم

 نگارش كتب و انجام مناظرات گرديد. بهوضوح مىتوان دريان دريافت كه اين موفقيت، نتايج بذل
 جهت ارتقاى فرهنگى و علم، به حدى سخاوت و بخشش داشتند كه كفته شدهاست مأمون

به حنين بن اسحاق، سرآمد مترجمان زمان، بهاندازهن وزن كتابى كه ترجمه مى كردد، طلاى ناب

 صاحبـان خرد در ايـن دوره، در چحنان حد و مرتبهاى مورد قدردانى و تشـويق قـرارمى گرفتنتند

 در دربارو اهتمام و جديت آنان در فعاليتهاى علمى و فرهنگى گششت. علاوه بر خلفا، علما








 هستند كه براى رشد و افزايش درى جامعه خلق اري







## نتيجدگيرى

در اثر فتوحات، مهاجرت وتبادلات تجارى، تضارب آراء شكل گرفت كها ازسويى، موجب بالندگى انديشـههاى قبلى و از سوى ديگر، عامل پيدايش مسـائل نوين اعتقادى و پيويایی

 گمراهكنــده را برطرف نمايند. بـا پايان فتوحات، فعاليت اقتصادى مســلمانان افزايش يافت


 مىتوان كفـت كه حمايت مادى و معنوى از نخبحكان و تاثير وجود امنيت اجتماعى و رشـد اقتصادى، باترقى علمى و فرهنگى، ارتباط مستـقيم داشتـه و رشد مناظرات و امور فرهنگى، بارشد فكرى جامعه نيز داراى ارتباطى تنگاتنغى بوده است.
 توانستند مقبوليت سياسى خويش را افزايش دهند و همين امر، به سـيطره حاكميتشـان در طول بيش از ينج قرن يارى رساند. خلفاى اين دوره سعى كردند به علوم مختلف توجه نمايند


 علوم، بغضى كتب و رسالات نيز محصول همين مناظرات هستند.

 تاكيد نمايد. عباسيان با ساماندهى مناظرات، همفكرى و حمايت از فـرق كلامـىى، كه عقل


خداوند دانسته و دفاع از آن را، دفاع از اصل توحيد مىدانستند.

 و معارف، ارتقاء مشروعيت و استحكام سيطره عباسيان در رطول بيش ازهنج قرن بـن بر حكومت اسـلامى را به دنبال داشـت، اما بايد كفت مهمترين پيـيامد مناظرات، بسـط فكرى مسلمين و وري سـنجش مسـائل با مححى عقل در سـايه تبادلات فكرى و فرهنگگى و گسـترش اسـانـام و ترقى تمدن اسلامى بود.

## فهرست منابع

انتشارات علمى و فرهنگّى.
「. ابن طيــور، احمدبـن طاهـر، ،
قاهره: مكتبه الخانجى.

$$
\begin{aligned}
& \text { انتشارات علمى و فرهنگى. }
\end{aligned}
$$

المهـدى ى الم

$$
\begin{aligned}
& \text { علمى و فرهنگّى. }
\end{aligned}
$$

فريدون بدرهاى، تهران: انتشارات باز.

$$
\begin{aligned}
& \text { انتشارات اميركبير. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آيينهوند، تهران: ا انتشارات سمت }
\end{aligned}
$$

الرساله.
تهران.

$$
\begin{aligned}
& \text { پاينده، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى. }
\end{aligned}
$$






 قم: انتشارات بيدار.

 نشر دانشگاهى.
 قدس رضوى.


 وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
 انتشارات علمى و فرهنگى.
rr. مهدويان، محبوب، دوره ه، شی، صYY-MY.

