**بسم الله الرحمن الرحیم**

**تخالف الحجج**

**استاد آیت الله عندلیب همدانی**

**جلسه صد و نوزدهم\_ 2 آذر 1400**

**[ادامۀ تعلیقات بر فرمایش آیت الله سیستانی در وجه اول]**

از ظاهر فرمایش سید سیستانی دامت برکاته استفاده می­شود که با توجه به نام­ها و عناوینی که در روایات آمده، کتاب‌های متعددی را، برای امیر المؤمنین سلام الله علیه به عنوان املاء پیامبر و کتابت مولا قائل است. تا حد 6 کتاب که بیان کردیم.

**[تعلیقۀ سوم]**

**[فرمایش آقا بزرگ تهرانی]**

در ادامۀ تعلیقاتی که بر فرمایش ایشان هست، بیانی را از مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی رضوان الله تعالی علیه، کتاب شناس کم نظیر شیعه در ذریعه[[1]](#footnote-1) نقل می کنیم:

ایشان اسم کتاب را این­گونه یاد می­کند: **أمالی سیدنا و نبینا أبی القاسم رسول الله صلی الله علیه و آله** در ضمن ذکر کتاب­هایی که جزء امالی شناخته می­شوند که شخصی املاء کرده، کتابی را تحت **عنوان أمالی سیدنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم** یاد می کند.

**املاه علی امیر امؤمنین علیه السلام و هو کتبه بخطه الشریف. هذا اول کتاب کتب فی الاسلام من کلام البشر من املاء النبی و خط الوصی و النسخة التامة منه مذخورةٌ عند الحجة المنتظر روحی و ارواح العالمین له الفداء کسائر مواریث الانبیاء ورثها عن آبائها الطاهرین صلوات الله علیه اجمعین.**

بعد می گوید در روایات ما یاد شده و به برخی ارائه داده شده است. که من یکی از این موارد را از خود رجال نجاشی برایتان نقل می کنم. یعد ایشان می فرماید قطعاتی از امالی یاد شده الان در میراث روایی ما موجود است. از جمله آنچه شیخنا الصدوق در مجلس 36 امامی خود آورده است.

در آخر می فرماید این کتابی که من از آن به امالی یاد کردم، این کتاب بزرگی بوده، غیر از کتاب «جفر» غیر از کتاب «جامعه» غیر از آن صحیفه­ایی از آن یاد می­شود که گفته­اند، سبعون ذراعا، همۀ این­ها از املائات نبی است و خط وصی است و الان هم موجود در نزد حضرت بقیة الله ارواحنا فداء است.

این عبارت مرحوم حاج آقا بزرگ رضوان الله تعالی علیه.

**[فرمایش نجاشی]**

اما مرحوم نجاشی در ترجمۀ حال محمد بن عزافر،[[2]](#footnote-2) که یکی از روات ثقه و راوی از امام صادق و امام کاظم علیهما السلام است. در آنجا با ذکر سند از او نقل می کند:

**کنتُ مع حکم بن عتیبه** از بزرگان عامه، **عند أبی جعفر علیه السلام فجعل یسأله و کان ابو جعفر علیه السلام له مکرما** احترامش می کرد. **فاختلفا فی شیء**. در یک مسأله گفتوگو و اختلاف شد،

**فقال ابو جعفر علیه السلام یا بنی**، که ظاهر امام صادق مراد شد. **قم فاخرج کتاب علی**. برو کتاب علی را بیار. **فاخرج کتاباً مدروجا عظیما ففتحه و جعل ینظر حتی اخرج المسأله**. مسألۀ مورد نظر را پیدا کرد.

**فقال ابو جعفر علیه السلام هذا خط علی علیه السلام و املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اقبل علی الحکم،** بعد رو کرد به جناب حکم **فقال یا ابا محمد اذهب انت و سلمه، و ابو المقدام حیث شئت**. شما هر جا می خواهید بروید **یمینا و شمالا**، به شرق عالم به غرب عالم . **فوالله لا تجدون العلم اوثق منه عند قوم کان ینزل علیهم جبرئیل علیه السلام.**

آیا انی کتاب عظیم یک کتابی است غیر از صحیفة الفرائض یعنی مثلا در مورد بخش ارث، بحث های ارث دو مرتبه توسط پیامبر املاء شده و حضرت نوشته، یا آن صحیفة الفرائض بخشی از همین کتاب است که به آن بخش صحیفة الفرائض می گویند. چگونه است؟ آیا آن کتابی که به نام جامعة از آن یاد می­شود، به غیر از این کتاب قطور است که همۀ حلال ها و حرام ها را داشت و در آن کتاب جامعه هم فیها کل حرام و حلال؟ من برایم سخت است که این را باور کنم که این­ها کتاب­های جداگانه­ایی باشد.

بله آن کتابی که در غلاف شمشیر بوده است، کتاب کوچکی است اما آیا این کتاب جامعه بزرگ مشتمل بر آن صحیفه که بیشتر مشتمل بر دیات است نبوده؟ نمی دانم که آیا این ها کتابی جدا گانه است یا نه؟

در مورد کتاب جفر، در یک کتابی به نام سیر حدیث در اسلام،[[3]](#footnote-3) از آقای سید احمد میرخانی، از کتاب تاریخ نگارستان نقل می کند، که آن کتاب از شرح مواقف اجی شیرازی نقل کرده که دو کتاب جفر و جامعه از امیر المؤمنین سلام الله علیه به طرقیۀ علم حروف، حوادث عالم را تا انقراض عالم نوشته است. من کتاب شرح مواقف ایجی را ندارم که به اصل منبع مراجعه کردم باشم. حتما اگر توانستید به بخش امامت که مراجعه کنید، شاید آنجا عبارت را پیدا خواهید کرد.

اما تاریخ نگارستانی را دارم، تورقی در این کتاب کردم در مواردی که احتمال می دادم ذکر شده باشد اما پیدا کردم.

**[تعلیقۀ چهارم، مصحف حضرت زهرا]**

می ماند آنچه حضرت آقای سیستانی در مورد مصحف حضرت زهرا، سلام الله علیه بیان کرده است، ایشان دو ادعا دارد، که این مصحف به خط علی سلام الله علیه و املاء رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. و طبیتا زمان خود حضرت رسول نوشته شده است و اگر به آن مصحف فاطمه می گویند چون روایات و سخنانی است که مخاطب آن حضرت زهرا سلام الله علیه است و از این کتاب روایاتی فقهی هم، برای ما نقل شده از جمله باب زکات. این فرمایش ایشان در مورد مصحف حضرت زهرا.

عرض می کنم واژۀ مصحف، نامه ها و نوشته ها و اوراقی است که در یک جلد جمع شده باشد، از همین جهت به کتاب کریم هم مصحف گفته می شود، چون بین الدفتین است ولی خیال نکنیم مصحف نام اختصاصی قرآن کریم است، اینجا اگر به قرآن کریم مصحف گفته می شود از همین باب است. لذا در تفسیر برهان، این روایت از پیامبر نقل شده است: **من قرأ القرآن فی المصحف، کان له الفا حسنة و من قرأه فی غیر المصحف فاظنه قال کالف حسنة[[4]](#footnote-4)**

این معنای مصحف است. در کلمات دیگران هم کلمۀ مصحف، کتابی است که بین الدفتین باشد.

بنابراین بعضی خیال نکنند -برخی که دنبال نقد مبانی شیعه هستند- این مصحف، قرآن شیعه است و این قرآن قابل قبول ما است غیر از قرآنی که عامه قائل هستند، اصلا کلمۀ مصحف فاطمه ناظر به یک کتاب است. چنان که دیروز عرض کردم مصحف امیر المؤمنین سلام الله علیه قرآن بوده اما دو ویژگی داشته یکی این که به ترتیب نزول بوده است و دوم این که شرط و بسط و توضیحاتی درش بوده که بخشی از آن از پیامبر اکرم گرفت شده بود.

نه آن مصحف امیر المؤمنین دلالت بر تحریف این قرآن دارد و نه واژۀ مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها نباید مورد سو استفاده قرار بگیرد.

این مصحف از بعضی روایات استفاده می شود که پس از شهادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرشتگان نازل می شدند، برخی روایات دارد جبرئیل. می آمدند اموری را برای حضرت زهرا بیان می کردند و حضرت زهرا آن ها را برای امیر المؤمنین می گفتند و امیر المؤمنین یادداشت می کردند، از روایات استفاده می شود در این مصحف گزارش­های آینده، حوادث غیبی، آنچه که اتفاق خواهد افتاد، علم ما یکون درش هست.

و حتی از کافی،[[5]](#footnote-5) استفاده می شود در این مصحف عظیم از قرآن و حلال و حرام چیزی نیست در حالی ک دیدید یک روایتی از مصحف فاطمه در مورد زکات آمده بود ولی این گزارشات هم هست. اخباری از گذشتگان، اخباری از آیندگان و نیز وصیت حضرت زهرا سلام الله علیها است چنان که در بصائر الدرجات دارد **و لیخرجوا مصحف فاطمة فان فیه وصیة فاطمه سلام الله علیها**[[6]](#footnote-6)

به نظر می رسد آنچه به نام مصحف زهرا مرضیة سلام الله علیها نامیده می شود به طور خاص این است. حال آیه همۀ این مصحف بعد از شهادت رسول خدا نوشته شده یا طبق آن روایاتی که حضرت سیستانی اشاره کرد، در زمان پیامبر است یا می توان جمع کرد و بگوییم بخشی از مربوط به زمان حضرت رسول است و بخشی مربوط به بعد از شهادت است ولی همه اش به خط امیر المؤمنین است و به این عبارت جزء میراث امیر المؤمنین شناخته می شود. منتها آن قسمت‌هایی که املا پیامبر است، شاهد بر آن بحث ما است که امیر المؤمنین اصرار داشته است که آنچه از رسول خدا به او گفته می شود و املا می شود، یادداشت کند.

**[امیر المؤمنین پایه گذار علم حدیث]**

پس وجود مقدس مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام الله علیه قطعا پایه گذار اصلی علم حدیث در اسلام است. چون حدیث اسلام منتهی می شود به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و این امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده که در این کتاب­های قطور سخن پیامبر را می نوشته است. حال این ها یک کتاب باشد یا چند کتاب مهم نیست. آنچه مهم است این است که امیر المؤمنین سلام الله عله چه در زمینۀ تفسیر قرآن، آنچه از پیامبر شنیده است، نگاشته است در مصحف خود، و چه آن احادیثی که پیامبر اکرم در مورد حلال و حرام و باید و نباید بیان کرده، نوشته است و اگر مصحف فاطمه هم به املاء رسول باشد یا حتی به آن احتمالی که دادیم، بخشی از آن به املاء پیامبر بوده است در آن کتاب بیشتر حوادث ما کان و ما یکون، پیشبینی ها، که همۀ این ها به عنوان اسناد امامت در دست هر امامی بوده و به امام دیگر رسیده است. و الان در نزد حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء هست.

این نکته ایی که باید در تاریخ حدیث اسلامی مورد ملاحظه قرار بگیرد. البته می توان میدان بحث را در مورد این کتاب ها باز گذاشت منتها آنها ما را از سیر بحث اصولی خارج می کند. می آییم سراغ مرحلۀ دیگر و آن اصحاب دیگر پیامبر که به نحوی دست به قلم بردند و احادیث حضرت رسول را نگاشته اند ان شاء الله جلسۀ آینده.

و صلی لله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین .

1. ج 2، ص 306. [↑](#footnote-ref-1)
2. ر.ک: رقم 966 [↑](#footnote-ref-2)
3. ص 38. [↑](#footnote-ref-3)
4. ج1 ، ص 546 [↑](#footnote-ref-4)
5. ج 1، ص 240. [↑](#footnote-ref-5)
6. ص 57. [↑](#footnote-ref-6)