**تاریخ وفات شیخ ابواسحاق (حلاج) و محل قبر او**

**بهروزی، علی نقی**

در شمارهء دوم سال بیست و هشتم مجله وزین یغما مقاله‏ای راجع به«شیخ ابو اسحاق» شیرازی متخلص به«حلاج»و معروف به«بسحاق اطعمه»بقلم اقای نصر اللّه‏پور جوادی‏ درج شده بود.در این مقاله مطالبی هم راجع به تاریخ وفات«بسحاق اطعمه»نوشته شده بود. نکته تعجب‏آوری که در این مقاله و سایر کتبی که دربارهء حلاج مطالبی نوشته‏اند،مشاهده‏ می‏گردد،اختلافاتی که راجع به تاریخ وفات و حتی محل قبر او دیده می‏شود و معلوم‏ می‏گردد که نویسندگان آنطوریکه باشد و شاید در این‏خصوص دقت و تفحص بکار نبرده‏اند.

مرحوم فرصت الدوله با آنکه خود شیرازی بوده و سالهای در تکایای شیراز به فحص و کنجکاوی پرداخته،نوشته است که:

«...وفاتش در حدود،هشتصد و سی بوده در تذکره ریاض العارقین مسطور است که‏ قبرش در تکیه چهل تنان است-جمعی را نیز همین اعتقاد است چنانچه(چنانکه)مرقوم‏ شد-(الحال)برای رفع ابهام می‏گوئیم که در این اوان خود این فقیر(یعنی فرصت الدوله) همت گماشته،قدری از آن سنگ مراز مذکور را که در زیر گل پنهان بود ظاهر ساختم و آنرا خواندم-بر ان نقر شده این کلمات:المرحوم المغفور السعید الشهید جمال الدین‏ محمود بن نصیر بن محمد بن جمال الدین محمود الافزری فی سنة خمسین و سبع مائة...

پس معلوم شد که این مزار از شیخ اطعمه نیست-اگر مقصود صاحبان تذکره و غیر هم همین‏ لوح مزار است،اشتباه کرده‏اند و اگر در جای دیگر از تکیه چهل‏تنان مدفون شده«قبرش‏ از میان رفته و معلوم نیست؟»

معلوم میشود که مرحوم فرصت الدوله نتوانسته که قبر او را در تکیه چهل‏تنان بیابد. مرحوم رکن‏زاده آدمیت در کتاب«دانشمندان و سخن‏سرایان فارس»تاریخ‏ وفات او را 827 نوشته است.

آقای‏پور جوادی به نقل از تاریخ ادبیات«ادوارد برون»تاریخ وفات او را 814 نوشته و بعد خودشا«بضرس قاطع»تاریخ وفات بسحاق اطعمه را سال 850 مرقوم داشته‏اند.

اکنون باید به عرض برسانم که متأسفانه تمام این تاریخهای وفات شیخ اطعمه اشتباه‏ است!بچه دلیل؟!

هم‏اکنون در زاویه جنوب غربی حیاط تکیهء چهل تنان شیراز سنگ‏قبری است:

1-در بالا نیمدایره‏ایست که عبارات زیر در آن نوشته شده است:

«اللّه جل جلاله الهنا-محمد(ص)نبینا-و القران کتابنا و السلام دیننا و الکعبة قبلتنا و المؤمنون اخوتنا»

2-در زیر آن در یک سطر و در یک کادری نوشته شده است:

«علی امامنا»

3-در زیر آن این بیت که از خود حلاج است نوشته شده است.

«زینهار ار بگذری روزی بقبر این گدا شاد کن روح من مسکین بحلوای دعا»

4-در زیر آن نیم‏دائرهء دیگری است که عبارت زیر در آن نوشته شده است:

نام شریفش احمد-کنیه ابو اسحق متوفی در سال«هشصد و چهل هجری»از اینقرار همانطوریکه بعضی‏ها نوشته‏اند،مدفن شیخ ابو اسحاق اطعمه متخلص به«حلاج»در زاویه‏ جنوب غربی تکیه چهل تنان است و چنین به نظر می‏رسد که تاریخ صحیح وفات او سال، ششصد و چهل هجری است.

شوخی طبیعت!

در اینجا لازم میدانم نکته لطیفی را بعرض خوانندگان محترم برسانم:

بطوریکه میدانید بیشتر اشعار ابو اسحاق حلاج در اطراف«طعامعا و خوارکهاست» و بهمین نظر هم او را«شیخ اطعمه»نامیده‏اند.

شوخی طبیعت را نگرید که بعد از گذشت ششصد و پنجاه سال،هم‏اکنون قبر او در میان دو آشپزخانه واقع گردیده و پیوسته بوی اغذیه گوناگون در سر مزار او استشمام‏ می‏شود از زیرا در اویش خاکسار بتازگی آشپزخانه خود را در جنوب قبر او(بفاصله یکمتر) ساخته‏اند و آشپزخانه بیمارستان سلامی هم بفاصله اندکی در مغرب آن قرار گرفته و قبر شیخ اطعمه در آستانه دو آشپزخانه واقع شده است.هنیئأله!

حق‏شناسی

با پسر گاه پند دادن گفت‏ پدری عاقل و نکو انفاس‏ روی اخلاص و حسن نیت هم‏ گر کنی خدمتی به حق‏نشناس‏ مزد خدمت از او همان بینی‏ که ابو مسلم از بنی عباس

جلال بقائی نائینی