نخستین دایرة المعارف فقه شیعه

میرکمالی، علی

الشیخ محمد علی الانصاری،«الموسوعه‏ الفقهیة المیسرة ویلیها الملحق الاصولی»،الجزء الاول،مجمع الفکر الاسلامی،الطبعة الأولی، 1415 ق،680 صفحه.

دانشمندان شیعه و یاوران اهل بیت عصمت،نسل از پی نسل،به حفظ،نقل و رواج احکام فقهی معصومان‏ -علیهم السلام-اهتمام ورزیدند و در این راه از هیچ‏ تلاشی دریغ نکردند و آثار ارزنده‏ای از خود به یادگار گذاشتند.

با آغاز غیبت کبرای امام زمان-ارواحنا فداه- عالمان شیعی در این زمینه احساس مسؤولیت بیشتری‏ کرده و به تناسب نیازهای زمانی و مکانی، مجموعه‏های غنی،ارزنده و سودمندی آفریدند و بدین‏ سان میراث جاویدان فقهی تشیع را شکل دادند؛ کتابهایی چون«المقنع»،«الهدایة»،«المقنعة»، «النهایة»،«المبسوط»،«المهذب»،«السرائر»، «الشرایع»،«قواعد الأحکام»،«تحریر الأحکام»،«ارشاد الاذهان»،«منتهی»،«اللمعة»،«الروضة-البهیة»، «مسالک الافهام»،«مجمع الفائدة و البرهان»،«مدارن‏ الاحکام»،«کشف الغطاء»،«جواهر الکلام»،«المکاسب‏ و مستمسک عروة الوثقی»و...در واقع‏ دایرة المعارف‏های بزرگ و جامع فقه شیعه‏اند که هر یک در زمان خود نیازهای فقهی جوامع بزرگ و کوچک‏ شیعی را پاسخگو بوده‏اند.

در پی تحولات شگرف در جنبه‏های گونه‏گون زندگی‏ بشری و تکامل حیرت‏انگیز دانش‏ها و صنعت‏ها و در نتیجه احساس نیاز شدید به بهسازی شیوه‏های تدوین‏ و ارائه علوم،غربیان به انتشار دایرة المعارف‏هایی به‏ صورت الفبایی دست یاختند که دستیابی بسیار سریع‏ و آسان به مطالب هر علم را در پی داشت،این شیوهء پسندیده به سرعت رواج یافت و پهنهء گیتی را فرا گرفت.

از آنجا که فقه اسلامی دانشی گسترده و دراز دامن‏ است و مسایل و عناوین متنوعی دارد،تألیف‏ دایرة المعارف‏هایی بدین شیوه در آن بسیار ضروری‏ می‏نمود.با درک این ضرورت،مراکز پژوهشی اهل‏ سنت به تدوین موسوعه‏های فقهی دست زدند.این‏ حرکت را نخست دانشکده«شریعت»سوریه به سال‏ 1956 به عهده گرفت ولی در نخستین مرحلهء آن که‏ جمع واژگان فقهی بود،و دکتر زکی عبد البر آن را هدایت می‏کرد،به پایان نرسید.

با اتحاد سوریه و مصر در سال 1985 م کمیته‏ای‏ مشترک از فقه شناسان سوریه و مصر برای ادامهء کار سامان یافت و دایرة المعارف فقهی جمال عبد الناصر که تا کنون 24 جزء آن انتشار یافته و هنوز حرف«الف» آن به پایان نرسیده،ثمرهء آن است.با تیرگی روابط مصر و سوریه و از هم پاشیدن کار آن کمیته تدوین این‏ موسوعه فقهی ناتمام باقی ماند.

برای بار دوم«جمعیت دراسات اسلامی مصر»به‏ ریاست محمد ابو زهر نگارش موسوعه‏ای دیگر را آغاز کرد که آن نیز ناتمام باقی ماند.

وزارت اوقاف کویت چهارمین حرکت را شروع کرد که‏ تاکنون بیش از 29 مجلد آن نشر یافته و به حرف«ص» رسیده است.

بدین سان جز دایرة المعارف فقهی کویت،دیگر موسوعه‏های فقهی پیشرفتی نکردند.و آن هم فاقد جامعیت است،چه اینکه انظار فقهی شیعه در آن‏ نیامده است.رهبر فرزانه انقلاب اسلامی،حضرت‏ آیت الله خامنه‏ای با درک این موقعیت دستور تدوین‏ دایرة المعارف فقه شیعه را صادر کردند و استاد علامه‏ حضرت آیت الله سید محمود هاشمی را به انجام این‏ مهم گماشتند.شایسته است این اندیشهء ژرف و بلند را ارج نهیم و آنک شیفتگان فقاهت ناب محمدی انتشار نخستین مجلدهای آن را انتظار می‏کشند.«الموسوعة الفقهیة المیسرة»به زبان عربی و با خامهء پر مایهء جناب‏ حجت الاسلام و المسلمین محمد علی انصاری‏ ،نخستین دایرة المعارف در فقاهت شیعی است که جلد اول آن به زیور طبع آراسته شده و به خانوادهء دایرة المعارف‏ها پیوسته است.در این مقال به طور فشرده شیوه،و پاره‏ای برجستگی‏ها و ویژگی‏های این‏ اثر ارزنده را به تماشا می‏نشینیم.

جلد نخست این موسوعه فقهی را دو بخش سامان‏ می‏دهد،قسمت نخست آن،افزون بر مقدمه‏ای بلند به‏ بحث و بررسی عناوین فقهی اختصاص دارد و با عنوان‏ «آباء»«آغاز و با«اذن»فرجام یافته است.بخش دوم آن‏ ویژهء معرفی و شناساندن موضوعات اصولی است که با عنوان«آیه»شروع و با«أدلة»به پایان رسیده است.در این بخش به طور عمده آرای شیخ انصاری،آخوند خراسانی،محقق اصفهانی،آقا ضیاء عراقی و نایینی‏ و از فقیهان معاصر انظار مرحوم حکیم،خویی،امام‏ خمینی و شهید صدر نقل شده است.

آغاز دایرة المعارف مقدمه‏ای سودمند دارد که در آن‏ «نیاز به قانونگذاری و فقه امتیازات قوانین اسلامی، شیوهء اهل بیت-علیهم السلام-و برجستگی‏های آن، فشرده‏ای از تاریخ فقه و اصول و روش مؤلف در دایرة المعارف و انگیزه‏های وی از تألیف این اثر و ویژگیهای آن»به تفصیل بیان شده است.

در پایان کتاب،افزون بر فهرست موضوعات،گزارشی کوتاه از زندگی آن دسته از اعلامی که نامشان‏ در کتاب آمده،آورده شده است.

مؤلف در این باره از شیوه دو دایرة المعارف جمال‏ عبد الناصر و کویتی متأثر بوده است؛چه اینکه مؤلفان‏ آن دو در پایان هر جلد گزارشی کوتاه از زندگی اعلام‏ نامبرده در آن ارائه داده‏اند.جناب انصاری در این‏ بخش شرحی مختصر از زندگی هشتاد نفر از رجال‏ شیعه را با استفاده از نه منبع نگاشته است.(صص‏ 607-563)

شیوه موسوعه فقهی:

مؤلف محترم ضمن توضیح و تبیینی از شیوه‏ دایرة المعارف‏های جدید،به روش خود در این‏ دایرة المعارف نیز اشاره کرده(صص 73-66)که‏ فشرده آن به قرار زیر است:

1-از مهم‏ترین ویژگی‏های دایرة المعارف آن است‏ که نظر چهره‏های برجستهء آن دانش را بنمایاند و دیدگاههای شخصی نویسنده در آن ارائه نگردد.در واقع دایرة المعارف روزنه‏هایی برای خواننده به منظور دستیابی بر اندیشه‏های فقیهان می‏گشاید و راههایی‏ برای رسیدن به اندیشه‏های فقهای طراز اول را فراروی‏ وی می‏نهد،و در پی آن نیست تا فرضیه‏ها و نظریه‏های‏ نویسنده را در هر مسأله طرح نماید.

2-از دیگر ویژگیهای دایرة المعارف ارائه مطالب به‏ گونه‏ای روان و به دور از تعقید و پیچیدگی است،و البته‏ این ویژگی نسبی است و با در نظر گرفتن اهداف‏ دایرة المعارف نوسان می‏یابد.

3-سومین خصوصیت دایرة المعارف،جداسازی و تنظیم آن دسته از مطالب است که یکجا گرد آمده‏ است،اما ساختار نظم دایرة المعارفی جداسازی آنها را می‏طلبد؛به عنوان نمونه«نماز»در فقه ده عنوان دیگر را در بردارد که عبارتند از:نماز جمعه،نماز عید،نماز میت،نماز شب،نماز جماعت و...که نظم‏ دایرة المعارفی جمع آنها را در یک مکان برنمی‏تابد،و نمی‏توان همه آنها را زیر عنوان«نماز»قرار داد و زیر آن، آنها را معرفی کرد؛بلکه باید با رعایت ترتیب فنی و دقیق آنها را در موضع‏های دیگری بررسی کرد.

در مقابل از وظایف خطیر موسوعه،گردآوری مطالب‏ پراکنده‏ای است که به یک موضوع برمی‏گردد.به‏ عنوان نمونه فقها،از«ارتداد»در بابهای مختلف فقهی‏ بحث کرده‏اند؛و در ابواب طهارت،بیع،نکاح،ارث، حدود و...مطالب سودمندی دربارهء آن نگاشته‏اند. همهء این مسایل پراکنده را باید در یک جا و زیر عنوان‏ «ارتداد»مندرج ساخت.

4-بارزترین جلوه دایرة المعارف‏ها ارائه مطالب با ترتیب الفبایی است و آن را می‏توان به دو گونه سامان‏ داد:

الف:محور ترتیب الفبایی عناوین را مادهء کلمه قرار داد،برای نمونه«ارتداد»را در حرف«ر»قرار داد و در زیر عنوان«رود»آن را بررسی کرد و«استصحاب»را در حرف«ص»جا داده و زیر عنوان«صحب»آن را به بحث‏ گذاشت.

ب:ترتیب الفبایی عناوین بر پایهء هیأت کلمه بنیان‏ نهاده شود و شکل ظاهری آن محور تنظیم موضوعات گردد.برای مثال مطالب مربوط به«استصحاب»و «ارتداد»در باب الف گرد آید و نه در باب(ص و ر).در این موسوعه فقهی روش دوم برگزیده شده،چه مؤلف‏ آن شیوه را ساده‏یاب‏تر یافته و دستیابی به عناوین را بر پایهء روش اول اندکی دشوار دانسته است.بجاست‏ اشارتی به تاریخ شروع نگارش این اثر ارزنده داشته‏ باشیم.مؤلف در این باره می‏نویسد:

«پس از احساس نیاز شدید به وجود دایرة المعارف‏ فقه و اصول شیعه به دلیل غربت مهجوریت و مظلومیت‏ آن در مجامع علمی جهانی از ده سال پیش(1405 هـ.ق)کار دایرة المعارف را از اصول فقه آغاز کردم؛ طرحهای گوناگون را اجراء و با مشورت استادان آنها را تعویض یا تکمیل نمودم.پژوهش دربارهء اصطلاحات‏ اصولی و تنظیم آنها به صورت دایرة المعارفی این‏ اندیشه را به وجود آورد که همین روش را در مورد فقه‏ نیز انجام دهم.از این رو نخست پنج هزار اصطلاح‏ فقهی را گرد آوردم و به طور فشرده آنها را توضیح دادم. در این میان شماره اصطلاحات رو به افزایش بود،تا اینکه به سال 1409 هـ.ق قرار نوشتن دایرة المعارف‏ را با«مجمع اندیشهء اسلامی»امضا نمودم.

نویسنده در پایان مقدمه پنج ویژگی این موسوعه را این گونه توضیح می‏دهد:

1-این دایرة المعارف فقهی-همان گونه که از نامش پیداست-مشروح و گسترده نیست و چونان‏ دایرة المعارف فقهی کویت و جمال عبد الناصر به‏ تفصیل به بررسی عناوین نمی‏پردازد،بلکه مطالب و اصطلاحات مهم‏تر را مورد توجه قرار داده و تنها به‏ بررسی اصطلاحات موجود در فقه بسنده می‏کند بی‏آنکه اصطلاح جدید فقهی را بر نماید یا مشتقات‏ یکی از اصطلاحات فقهی رایج را بر شمارد.

2-بر پایهء روش نخست،این موسوعه گزارش‏ دیدگاههای فقها را وظیفهء خود می‏داند؛بدین سان که‏ نخست نظر مشهور فقها را نقل می‏کند و آنگاه دیگر انظار را به ترتیب اهمیت می‏آورد،و از آوردن دلایل هر نظریه اجتناب می‏ورزد و گاه نکته‏های ملیحی ذکر می‏شود که صد البته از نوع استدلالهای رایج در فقه‏ نیست.

اما در بخش«اصول»این شیوه تغییر می‏کند و برخی‏ از استدلالها به گونه‏ای فشرده آورده می‏شود.چون در پاره‏ای از موارد تعریف و تبیین مسایل اصولی بدون‏ پرداختن به استدلال آنها امکان ندارد،از این رو بخش‏ دوم دایرة المعارف در مقایسه با بخش نخست آن از سطح بالاتری برخوردار است.

3-در بخش فقه افزودن بر گزارش دیدگاههای‏ فقهای برجسته پیشین،از میان فقیهان معاصر تنها دیدگاههای سه فقیه فرزانه آیات عظام حکیم،خویی، و امام خمینی(ره)را نقل می‏کند.

4-در بخش«اصول فقه»مؤلف بر این باور است که‏ شیخ اعظم انصاری انقلابی عظیم در«اصول فقه»پدید آورد و شاگرد فرزانه‏اش مرحوم آخوند خراسانی بدان‏ تکامل بخشید و پس از وی محققان نام آشنا و ژرف‏نظر، نایینی،کمپانی و آقا ضیاء عراقی آن را به قلهء دقت و تحقیق صعود دادند.از این رو به نقل دیدگاههای این‏پنج علم فقاهت و اصول بسنده می‏کند و در پاره‏ای از موارد نظر برخی از معاصران را نیز بدانها می‏افزاید و در موارد ضروری به اقوال اصولیان پشین نیز اشارتی‏ می‏کند.

5-افزون بر مطالب اصولی و مسایل فقهی قواعد فقهی را نیز در بخش فقه می‏آورد،در همین مجلد قاعده اتلاف(صص 219-208)و احسان(صص‏ 327-323)مورد بحث قرار گرفته است.

استقلال در شیوه:

مؤلف«الموسوعة الفقهیة الکویتیه»در کار خود روش‏ ویژه‏ای دارد و شیوهء آن با دو دایرة المعارف فقهی یاد شده متفاوت است و نسبت به آنها ممتاز.

تفاوت آن با دایرة المعارف جمال عبد الناصر با اندک‏ مقایسه‏ای روشن می‏شود،از این رو به اشارتی در این‏ باره اکتفا می‏کنیم.برای نمونه در عنوان«حرف الف» که پس از آن«همزه یا با»باشد،عناوین«آبد»،«آسن»، «آفة»«ابانة»«أبکم»و«ابهام»در دایرة المعارف جمال‏ عبد الناصر آمده است،(1)که هیچ یک از آنها در این‏ دایرة المعارف وجود ندارد.در همین بخش جناب‏ انصاری عناوین«آبا»،«آجام»،«آجر»،«آفاق»،«آفاقی» «آداب»«آمین»،«ابضاع»و«ابوان»را به بحث گذاشته(2) حال آنکه دایرة المعارف جمال عبد الناصر به آنها اشارتی هم ندارد.

به لحاظ محتوا،وزیر عناوین مشترک نیز تفاوت‏ فاحشی میان این دو وجود دارد و در اصل موسوعة جمال عبد الناصر اشکال‏ها و کمبودهای فراوانی دارد که برای آن خود پژوهش مستقلی می‏طلبد.

بسیاری از این کاستی‏ها در دایرة المعارف فقهی‏ کویت وجود ندارد،با این حال تفاوتهای میان‏ «الموسوعة الفقهیة المیسرة»و دایرة المعارف فقهی‏ کویت بسیار است.برای نمونه در همین بخش(الف که‏ بعد از آن همزه و باء باشد)دایرة المعارف کویتی نوزده‏ عنوان بیشتر از«الموسوعة الفقهیة المیسرة»دارد.این‏

عناوین عبارتند از«ائمه»،«آبد»،«آدر»،«آدمی»،«آسن»، «آفة»،«آکلة»،«ابانة»،«ابتداع»،«ابدال»،«ابراد»، «أبرص»،«أبریسم»،«أبکم»،«ابلاغ»،«أبنة»،«ابهام»، «أبوان»(3).

در مقابل،برخی از عناوین در همین بخش مانند «آفاق»،«آجر»و...بررسی شده است که در موسوعه‏ فقهی کویت نیامده.(4)

اختلاف در آوردن و نیاوردن برخی از این عناوین از اختلافات مذاهب فقهی نشأت می‏گیرد،اما حذف و اضافه برخی از آنها از شیوه تدوین نشأ گرفته و یا هوشیارانه انجام می‏شود.چاپ این دایرة المعارف به‏ گونه‏ای چشم‏نواز است،اما کاستی‏هایی نیز دارد نخست در اندازه حاشیه‏های سفید اطراف هر صفحه و فاصله‏های میان ستون‏ها و میان عناوین زیاده‏روی شده‏ است که افزایش حجم دایرة المعارف را به دنبال آورده‏ است.بهتر بود در این موارد-مانند دیگر دایرة المعارف‏ها-صرفه‏جویی بیشتری به عمل می‏آمد و مطالب زیادتری در هر صفحه آورده می‏شد تا انبوه‏ اصطلاحات و توضیحات دایرة المعارف سبب ضخامت و حجیم بودن هر جلد و کثرت مجلدات نشود.

دوم آنکه عنوان اصلی هر بحث بایست بالای هر صفحه آورده می‏شد تا خواننده به آسانی به هنگام ورق‏ زدن آن به مطلب دلخواه خود برسد.

سوم آنکه مناسب‏تر بود بخش اصول مستقل به چاپ‏ می‏رسید،زیرا در شکل موجود اگر کسی بخواهد تنها از عناوین فقهی آن بهره برد باید ملحق اصولی را نیز تحمل کند.

چهارم آنکه بخش تراجم ضرورتی نداشت و حذف آن‏ بهتر می‏نمود و در شکل موجود باید به فهرست اجمالی‏ آن در آخر کتاب اشاره می‏شد.

پنجم آنکه تنوع منابع فقهی و استناد به قدیمی‏ترین‏ منابع از برجستگی‏های این موسوعه است؛اما در پاره‏ای از موارد این اصل سودمند مراعات نشده است. برای نمونه در بررسی حقیقت احرام هشت تعریف از آن ارائه شده است و تعریف پنجم و ششم از«جواهر الکلام»(ج 18،صص 199-197)نقل شده‏ است؛(5)با آنکه منبع اصلی آن«مستند الشیعه»نراقی‏ است.

در پایان به مؤلف محترم دایرة المعارف دست مریزاد گفته و تلاش ارزنده ایشان را که یک تنه دست به تألیف‏ چنین اثر ارزنده‏ای زده است،ارج می‏نهیم و امیدواریم‏ هر چه زودتر مجلدات بعدی آن به زیور طبع آراسته‏ گردد.

پی‏نوشت:

1-«موسوعة الفقه الاسلامی المقارن»،گروهی از استادان فقه‏ اسلامی‏[در مصر]قاهرة،المجلس الاعلی للشوؤن الاسلامیة، 1386 هـ.ق،ج 1.

2-«الموسوعة الفقهیة المیسرة»،صص 95-82

3-«الموسوعة الفقهیة الکویتیة»،الکویت،وزارة الأوقاف و الشؤون‏ الاسلامیة،چاپ دوم 104 هـ.ق،1983 م،ج 1،تا عنوان ابهام و ابوان.

4-ر.ک؛«آیینهء پژوهش»،شماره 34،ص 22)

5-«الموسوعة الفقهیة المیسرة»،ص 306.