شهر ری و حضرت عبدالعظیم

اسلامی راد، حسین

گر گل است اندیشه تو گلشنی‏ ور بود خاری تو هیمه‏ی گلخنی

مفسر محترم در فصل نهم از مقدمه،در باب تفسیر به رأی بحث کرده که سرفصل آن‏ چنین است:«فی تحقیق التفسیر بالرأی‏ الذی ورد حرمته و مذمته فی الاخبار

مفسر محترم روایات:«من فسر القرآن‏ برایه فاصاب الحقّ فقد اخطأ»

و«من فسر القرآن برأیه فلیتبوء مقعده‏ من النار»

را از پیامبر اکرم،نقل کرده و سپس از امام‏ صادق علیه السلام،روایت«من خسر القرآن‏ برأیه ان اصاب لم یوجر و ان اخطأ فهو ابعد من‏ السماء»را نقل کرده است.8

فصل دهم مقدمه‏ی تفسیر«بیان‏ السعاده»چنین است:

«فی ان علم القرآن بتمام مراتبه منحصر فی محمد و اوصیائه الاثنی عشر و لیس لغیر هم الا بقدر مقامه.9»

روی هم رفته در تفسیر مزبور،ضمن ای‏ که جنبه‏های عرفای و فلسفی،قابل‏توجه‏ است،تفسیری است که از امامان شیعه‏ علیهم السلام نیز احادیثی نقل شده و مفسر به مناسبت روایاتی از آن بزرگواران نقل کرده‏ است.

مفسر محترم،قرآن را کتاب منزل بر حضرت محمد(ص)دانسته و آن را امام‏ صامت و عترت را امام ناطق دانسته و عترت‏ را مبین قرآن معرفی کرده است.

«ان العتره مبینوا القرآن فالقرآن امام‏ صامت و العتره قرآن ناطق»10

منابع

(1)-برای آگاهی بیش‏تر در این زمینه رجوع شود به :دکتر محمد علوی،در قلمرو بلاغت،موسسه‏ی چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 1372 در دو جلد،ج 1،صص‏ 274-245.

(2)-ر ک:حاج سلطان محمد جنابدی،تفسیر بیان‏ السعادة فی مقامات العبادة،1385 هـ ق/1344 هـ ش‏ مطبعه‏ی دانشگاه تهران،الطبعه الثانیه،ص 5 مقدمه.

(3)-ر ک:مأخذ پیشین 3532

(4)-ر ک:مأخذ سابق 2/353

(5)-ر ک:مأخذ پیشین 2/355

(6)-ر ک:مقدمه‏ی تفسیر 1/4

(7)-ر ک:مقدمه‏ی تفسیر 1/5 و 6

(8)-ر ک:مقدمه‏ی تفسیر 1/15

(9)-ر ک:مقدمه‏ی تفسیر 1/16

(10)-ر ک:تفسیر بیان السعاده 1/2

2

شهر ری و حضرت عبد العظیم

حسین اسلامی‏راد

ری در تاریخ لقب عروس بلاد را داشته است و امروز به قبله‏ی تهران نامیده شده است و از دیرباز به‏نام حضرت عبد العظیم(ع)که از نوادگان حضرت امام حسن مجتبی(ع)می‏باشد،شهرت یافته‏ است.حضرت عبد العظیم به دستور امام هادی(ع)عازم ری شده است.جناب آقای عطاردی سال‏ها پیش کتابی به نام زندگانی حضرت عبد العظیم نوشته و شرح مفصلی از زندگانی ایشان داده‏اند و دو امامزاده به نام‏های امازاده حمزه فرزند امام هفتم(ع)و امامزاده طاهر از نوادگان امام سجاد(ع)در جوار حضرت عبد العظیم مدفون هستند و دارای گنبد و بارگاه و زیارت‏نامه می‏باشند.

ازجمله مشاهیری که درجوار حضرت عبد العظیم(ع)آرمیده‏اند،باید از شیخ ابو الفتوح رازی مفسر قرآن،قائم مقام فراهانی،بدیع الزمان فروزانفر،اقبال آشتیانی،محمد قزوینی،قاآنی،سید کاظم عصار، آیت اللّه کاشانی،شیخ محمد خیابانی،ستار خان،آیت اللّه کمره‏ای،علامه شعرانی،حاج ملا علی کنی، آیت اللّه سید علینقی امین و...نام برد.در میدان شهر ری مقبره‏ی مرحوم آیت اللّه سید محمد طباطبایی‏ از رجال مشروطه است که اکنون به صورت پاساژ درآمده است.

مسجد و بیمارستان مرحوم فیروزآبادی که از باقیات صالحات این مرد بزرگوار است که از دارایی‏ خود و کمک‏های مردمی ساخته است و بیمارستان را وقف رعایا و بیچارگان و درماندگان کرده و در کتیبه‏یی که هنوز بالای سردر اصلی بیمارستان باقی‏ست،لعنت کرده کسی را که از موارد وقف تخلف‏ نماید.محوطه مسجد به دو قسمت حیاط و شبستان مسجد و گورستان مسلمین تقسیم شده که در قسمت مسقف گورستان آرامگاه خانوادگی ایشان و عمومی می‏باشد که مرحوم جلال آل احمد و دکتر همایون(بنیان‏گذار حسینیه‏ی ارشاد)در آن‏جا مدفون هستند و با فاصله‏ی کمی از این محل امام‏زاده‏ عبد اللّه از نوادگان امام سجاد(ع)است که مرحوم دکتر ید اللّه سحابی در محوطه‏ی گورستان مدفون‏ می‏باشند.با کمی فاصله بقعه‏ی شیخ صدوق(ابن بابویه)علیه الرحمه می‏باشد که در گورستان اطراف‏ این بقعه مرحوم دهخدا،میرزاده عشقی،شهید دکتر حسین فاطمی و خواهر ایشان،شهدای 30 تیر، تختی،دکتر کاظم سامی،حکیم سید ابو الحسن جلوه،آیت اللّه درچه‏ای،شیخ رجبعلی خیاط و شهدای‏ فدائیان اسلام مدفون هستند و با فاصله‏ی کمی رقد امامزاده هادی(ع)از فرزندان امام موسی کاظم‏ (ع)می‏باشد و مرحوم موذن‏زاده اردبیلی در جوار این امامزاده مدفون شده است.

درجوار مرقد حضرت عبد العظیم(ع)مقبره‏ی ناصر الدین قاجار است که طبق نقشه‏هایی که از قدیم موجود است ابتدا هولاکو خان مغول این‏جا را برای خود مقبره ساخته است که نصیب او نشده است. با فاصله کمی از بقعه‏ی شیخ صدوق علیه الرحمه برج طغرل قرار دارد که گویا آرامگاه خانوادگی او بوده‏ علاوه‏براین که برای دیده‏بانی به کار می‏رفته است و مرحوم محیط طباطبایی گویا بنا به وصیت خودش‏ در محوطه‏ی این برج مدفون شده است.با فاصله کمی از این محل بقعه‏یی مشهور به بی‏بی زبیده قرار دارد که اطراف آن گورستان مسلمین است به عبارتی از دختران امام حسین(ع)و به عبارتی از زنان‏ خاندان آل بویه بوده است و این‏جا مکانی است که مادر ناصر الدین شاه و میرزا آقا خان نوری برای تشکیل‏ جلسه‏ی توطئه علیه شهید امیر کبیر انتخاب کرده بودند.در حاشیه شهر ری قلعه‏یی مشهور به قلعه‏ی‏ گبری قرار دارد که اکنون انبار آستان حضرت عبد العظیم(ع)است.در حاشیه‏ی شهر ری چشمه‏یی‏ مشهور به چشمه علی قرار دارد که کتیبه‏یی سنگی مربوط به دوران فتحعلی شاه بر دامنه‏ی کوه نقش‏ بسته است و به عبارتی دیوار اصلی شهر ری بر روی این تپه بوده است که چند سال پیش مرمت شده‏ است.در کنار این چشمه مقبره‏هایی وجود دارد که بیش‏تر مربوط به دوران قاجار است و مربوط به‏ دراویش یا دانشمندان آن دوره می‏باشد.در مسیر جاده‏ی ورامین آثار باستانی مثل آتشکده قرار دارد که‏ مورد بازدید باستان‏شناسان داخلی و خارجی قرار می‏گیرد.

با فاصله‏ی چند کیلومتر از شهر ری بقعه‏ی مشهور به بی‏بی شهر بانو همسر امام حسین(ع) می‏باشد که شهید مطهری در کتاب حماسه‏ی حسینی آن را رد کرده است و در نزدیکی آن آثاری‏ از برچ و بارو قرار دارد که به نام‏های مختلفی مثل زندان هارون الرشید،برج یزید و برج نقاره‏خانه گفته‏ می‏شد و به عبارتی از ادوات رصد و علوم نجوم در دوران گذشته بوده است و اکنون هیچ‏گونه حفاظتی‏ نمی‏شود و رو به ویرنی است.