

سيد محمدباقر بحر العلوم’
تر جمه: محمدمهدى رضايى
در طول تاريخ حوزههاى علميه، حوزه نجف اشــرف از قدمت و جايگاه ويزهاى برخوردار بوده


 و طاقتسوز عالمان و فرزانگان حوزه در ميدانهاى مختلف علوم اسلامى در نجف، اين شهر رابه مثابه قطب حر كتهاو جنبش هاى فكرى به همگان شناسانده كه هاديان و دين شناسان سرشناسى از آن به ظهور رسيدند و زمام مرجعيت دينى در دستهاى با كفايت ايشان قرار داشته است.

 و فعاليتهاى علمى و سياسى ايشان خواهيم داشت.

ا. زـندگَى و زمانه





 مانده است.


 و اين خواهش درونى، نسل به نسل به فرزندان اين اين خاندان انـ منتقل مى مشد.

 از گذراندن دروس ابتدايى در محضر درس اســاتيد بزر گى چون شيخ محمد





 استادش ميرزاى نائينى سیرد.

به دنيا آمد و در ســايه علم و تقوایى پدر، اســباب رشد علمى و عملى خـلى خويش را فر اهم آو آورد.


 نخسـتين استادش، پدر بود و اساتيد معروف فقه و اصوله، و در اين رار اها ذك ذاوت وت و هوش
سرشارش به يارى اش مى آمد و بر سرعت حر كت علمى اش مى افزود.






 شـــيخ حسـين حلى ، خبر گى در اقو ال علما و احاطه به آراو انديششهاى آنا آنان را

 استفتائات به يارى مى گرفت)."

شيخ حسين بسيار مورد اعتماد ميرزا و مورد مدح و و ستايش او بود و و هيّج مسئلهاى مطرح




 يكى از مراجع پس از سيدابو الحسن اصفهانى باشد، اما خود به جهاتى كه كم و بيش آشكار

شــيخ حسـين حلى ، خبرگَى در اقــوال علمــا و احاطه به آرا و انديشــههاى آنـان را در فقه و اصول، از معدن و سرچشمه آن يعنى استادش
 عوض، استاد، شاكرد خود را ن در تحريــر دروس و تهذيب آنهـ و جواب به اســتـفتائات


شيخ حسـين به حكم جايگاه علمــى و اجتهــادى خويــش
 پـس از سيدابوالحسـن اصفهانــى باشــد، اما خود به جهاتى كه كم و بيش آشــكار است، بدين امر رغبت نشان نــداد و كنـاره كرفــتـ امر رـ همان زمان، مرجعيت سـيـيد محســن حكيــم كه با شـــيخ هردمشـاگردى بــود، مســتقر گرديد و عكسالعمل شـيـيخ جز تأييد چيـيـز ديگرى نبود؛
 و هممشــاگَردى بــودن را به

جاى آورد.

است، زمان، مر جعيت سيد محسن حكيم كه با شيخ هم شاگردى
 ديگرى نبود.^

ايشــان علىرغم اختلاف ســليقه و برداشــت با سيد
محسن حكيم، براساس نيكنفســى و حق گرايى و ايمان به وجــود شــرايط مر جعيـت در او، وى را تأييد مى كند و رابطــه خــود را مسـتتحكم مى ســازد. در مقابل، ســيد محســن حكيم نيز شــيخ را مى ســتود و تكريـــم مى كرد و به گفتهٔ سيد سعيد حكيم، در اواخر عمر خويش، فر فراوان جو ياى حال شــيخ بود و ديگران را بــه حرمت گزارى و قدرشناسـى منزلت علمى شــيخ ســفارش مى كرد. شيخ اگر چه در مســئله ولايت سياســى فقيــه در عصر غيبت، با ســيد محســن حكيـــم اختلافنظر داشــتـ، امـا آنـا آنجا كه ضــرورت اقتضـا مى كرد، با ايشــان همر اه مى شـــد؛ چـــون تأييد و كمكك بــه مر جعيت را به صلاح اســلام و مسلمانان مىدانســت و سكوت يا اختالاف را به هيتجروى برنمىتابيد.
r. انديشهها و آثار علمى گر چه شیخ بزر گوار ما حسين بن على حلى در نشان دادن سـرمايه عظيم علمى خود و تلاش بر ایى به دست گرفتن مرجعيت، هيجِ حر كتى از خود نشان نمى داد و و از اين گونه امور پرهيز داشــت، اما جايگاه علمى او در نجف اشرف امرى انكار ناپٍ ير بود. اين سر چششمه پاكَ و جو شان دانش، در عرصههاى مختلف، بهويزه فقه و اصول، انديشــههاى

بكـر و تحول آفرينى از خود بر جاى نهاد؛ چحر اكه درخت تنومند علمى اش در وجود پپهلو انان
 ريشه دوانده بود.
ميراث علمى شيخ را مىتوان دو دسته كرد: ا. تقريرات درس استادان بزر گك آن روز؛ 「.

باتوجه به آنچجه در فهرست مؤلفات شيخ حلى آمده، دسته اول آثار از اين قرار است:
الف) آثار فقهى:

1. الاجتهاد والتقليد
r. ش. شرح عروةالوثقى (الطهاره)
r. شـ شرح عروةالوثقى (الاجاره)
F. ش. شرح المكاسب / شروط العوضين الا

هـ شرح المكاسب / المعاطاة
9. صلاة المسافر (بحث ميرزاى نائينى)
V. . قاعدة لاتعاد (بحث نائينى)
^.^. قاعدة لاضرر
9. كتاب الصلاة (بحث نائينى)

ب) آثار اصولى:

1. تقريرات خارج الاصول (بحار (بحث سيد اصفهانى در شرح كفايةالاصول)

「. ت. تقريرات خارج جالاصول (بحث ميرزاى نائينى)
r. r. حاشيه على اجود التقر يرات (سيد ابوالقاس القاسم خويى)

ه. تقريرات خارج اصول (بحث محقق عراقى)
9. رسالة فى تعريف علمالاصول
V. V. مباحث اصوليه متفرقه

## ج）كتابهاى مشترك

ا．مجموعه مسائل فقهيه و اصوليه
「．「．مجمو عه استفتائات（سيد ابو القاسم اصفهانى）
「．مـ مجموعه استفتائات（ميرزاى نائينى）
F．F．كشكول（مجموعهاى از حكمتها و روايات تاريخى و گزينههاى ادبى و علمى） اين كتابها و آثار استوار علمى، همه به صورت خطى نزد فرزند شيخ، جناب محمدجواد حلى، منتظر شرايطى است كه به شكلى در خور و شايسته به چاپ رسيده و در اختيار طالبان علم و معرفت قرار گيرد． آنچֶه شــا گردان شــيخ حســين حلى از ثمرات دانش اين مرد بزر گُ بر جـــاى نهادهاند،

تقريرات درس هاى فقه و اصول ايشان است كه از اين قرارند：
ا．تقريرات آيتالله سيدعلى سيستانى（فقه و اصول）
Y．تقريرات آيتالله سيد محمدسعيد حكيم（فقه و اصول）
س．تقريرات آيتالله سيد محمدتقى حكيم（فقه و اصول）
f．تقريرات آيتالله شيخ حسن سعيد（فقه）
ه．تقريرات آيتالله شهيد سيد علاءالدين（اصول）
9．تقريرات آيتالله سيد عزالدين بحر العلوم（فقه و اصول）
V
＾＾تقريرات آيتالله شيخ جعفر نائينى（فقه） ＾＾ـ تقريرات آيتالله شهيد ميرزاعلى غروى
9. تقريرات مر حوم سيد محمدحسين طهرانى لالهزارى (فقه و اصول)
از این تقريرات در مباحث فقهى، دو اثر چاپ و نشر شده است:

نخســت كتاب（ادليل عروة الوثقى）تقريرات شــيخ حسن سـعيد طهرانى از مباحث شيخ حســين حلى．اين كتاب در دو موضوع آبها و نجاســات ســامان يافته اســت．طليعهُ آن، به تقريظ شــيخ بزر گوار حلى آراسـتـه شـــده و در مقدمه، از تاريخ تتحول فقه، از آغاز تا زمان نگارش كتاب، سخن به ميان آمده است．

اثر دوم، كتاب (ابحوث فقهيه) از شهيد سيد عز الدين بحر العلوم است. اين كتاب بحثهاناى
 مسائل ديگر مربوط به زند گى نوين بشر در دنياى امروز را شامل مىشود.

## س. شاكَردان شيخ








 در درس اين استاد بود.




بود و نمى توان گفت كه از علامةٔ حلى كمتر بودا).

بنابراين مى توان حلقئ درس شـيـيخ حسـين حلى



 تذ كر مىداد و تصحيح مى كرد.
در منابع مربوط به زند گى شيخ حسين حلى و شاگردردان وى، فهر ستى بلند از خوشهچینان

بــزركان حوزه امــروز نجف، همگیى از ملتزمات بحثهاء فقهى و اصولى شـــيخ حسين
 نفيس علمــى خود را مديون آن اسوه علما و تحقيقند

روش شــيخ در بيان مسائل اينگونــه بــود كـــه چــــون مســئلهاى مطـرح مىشــدا



 مهـارت بىنظير خــود غث و

 بیشك بر ای كسانى كه در پ تعميق افكار و انديشــهـهاى
 براى تداوم حضور در درس همين باعث مى شد، شيخ بزر گوار ما از پرداختن و سر گرم وِيٍ

شدن به مظاهر و مقامات دنيايى كه اغلب مردم خواهش آن دارنده، بر حذر باشد و از از دورويى
 ظاهر سازى زدن، بيرهيز د.





كرامت و بخشش


 بود و چون مرا ديد، با تواضع و روى گشي





 و شيخ گغته بود كه هيجِ در بساط ندارد.

دوستان و همنشينان شيخ





 مائة تسلاى خاطر وى شوند كه البته نشستى علمى و ادبى نيز به شمار مى آمل، همر اه با بحث
 جمع نُه نفره، عبارت بودند از از :



 شـيخ حسين حلى در حق دوستان خود بسـيـيار وفادار بود و هميشه از از آنها به خير و و نيكى الـى


 علــى ابوطبيخ مترفند كه اگر از فضل و ادب و علمى بهرماى دارند، نتيجهٔ بذل تو جه شـيخـيخ

## تواضع

بزر گك و كو جكك مورد احترام و تكريم شـيخ حلــى بودند و مقامات و موقعيتهاى اجتماعى






و پشت سر او قرار بگيريم. لاقل به خاطر ما، دست از اين كار بردارد).
 بر گزيدهاى همحون شيخ حسين حلى سراغ داريم و بس.

علىرغــم تلاشهـــاى پيZير بعضى عالمــان دينى در جدا كردن دين از سياســت و پرداختن يكسره به فتوا در امور دينى غيرمربوط به سياست و منحصر نمودن نقش فقها به مسائل عبادى و روزمره و شـخصى و مانند آن، سياســت، بخشـــى بزر گك از زند گی اغلب مراجع دينى و عالمان حوزه́ علمئ نجف و كربلا و كاظميه در اوايل قرن سيزدهم هجرى را تشكيل مى داده اســت. عالمان فرهيختهٔ اماميه هيجِ گاه در مقابل مسائل كلى و عمومى مسلمانان بهو ويزه جامعهٔ شــيعى، همٌجون حكومت و ولايت و تصرف در ثروتهای هنگگفت ملى و برنامهريزى براى ادارهٔ جامعه براساس قر آن و سنت، ساكت نبوده و همواره در موقعيتهاى حساس و حياتى، با ورود به صحنهُ اجتماع نقش اساسـى خود را در جهتدههى به فعاليتهاى مختلف سياسى اجتماعى به خوبى ايفا كردهاند.
درباره شخصيت شيخ حسين حلى
 اين كشــور از سيطره عثمانى و به دست گرفتن ســلطه بر اين سرزمين، علماى شيعهٔ عراق از همهٔ مردم براى جهاد عليه انگليسى ها و دفاع از اسلام و تشيع دعوت كردند و به وجوب اين جهاد فتوا صادر نمودند. شيخ حسين حلى نيز در آن روز گار و موقعيت حساس، با مبارزان و
 سال بوده است. استاد حسن اسدى، تاريخنگار انقلاب نجف معتقد است:



و شمار كثيرى از عالمان و طالبان علوم دينى با ايشان همراهى نمو ديند
يكى از كســانى كه نسبت به حر كت جهادى آن ســالها معرفت و شناختى دارد و مورد اعتماد اســت، براى من نقل كرد كه شيخ حسين حلى نخست به عنو ان سرباز وظيفه در صف ســــاهيان مدافع عراق قرار داشت. سيد محســن حكيم در بصره با ايشان برخورد مى كند و از سردسـتـٔه مجاهدان يعنى سيد محمدسعيد حبوبى مى خواهل كه شيخ را از اردو گاه سربازان به ســِّاه مجاهدان منتقل كند. سيد حبوبى كه شيخ حلى را جزو سربازان وظيفه مىبيند، در اين

بــا ورود نيروهــاى اشـغالگر انكَليســى در ســال rسسا ق ق /سا 9 ا م بــه عــراق بــرای خارج كردن اين كشور سيطره
 سلطه بر اين سرزمين، علماى شــيعهُ عــراق از همـــهُ مردم برای جهاد عليه انگَليسىها ور و دفاع از اسلامٍ و تشيع دعوت كردنــد و به وجـــوب اين جهاد فتــوا صـــادر نمودنــد. شـــيخ حسين حلى نيز در آن روزگار و موقعيت حساس، با مبارزان
.


از جمله بزر گانى كه در تأييد و تحكيم مشروطه كتابى نغاشت و به دفاع از آن بر براست،



 نقل بعضى تواريخ، در آخرين روزهاى حيات خويش تمام و عربى اين كتاب را جمع آورى و از دسـترس مردمان بها به دور داشــتـ؛ بـهويثّه كه در ايران،


 هر گز مورد تأييد شريعت اسلام نبود. اين همه، ميرزاى نائينى را بر آن داشت تا تا از از رأى خود
 ه. شيخ حلى و حوادث اخير در عراق

 مانده است. از بزر گك ترين اين انقلابهاها، تبد يل نظام
 هنگغتى به بار آورد.



 شيخ حسين حلى
 مر حوم پدرم كه در زمان خود، از عالمان روشن ضمير و آثا آثاه به مسائل سياسى و اجتماعى


 اين جهت به طور مستقيم در امور سياسى وارد نمى شـد و نظر صريح نمىداد.

سخن پايانى
 او را در چند مورد به اجمال اين گونه بيان كرد:
الف) ايمان عميق

 و الهى ايشان:

 وارد كتابخانه پدرم شـــدم و ديدم ناراحت و و افســرده در گوشها








 فهم درسها نيستى، بر گرد سر كار خياطى!!.






 گگتم و از اين كه دعايم به اين سرعت اجابت شده بود، در شگڭت ماندم). ب) نوگرايى


 جديدى داشت كه شاگرحرانش در تقريرات خود به ياد كار نهادهاند.

## ج) چچزوهش





 و ديگرانى كه بعداً به آن كتابهما مراجعه مى كنند، مفيد باشد.

## هـ) حقشناسى





$$
\begin{aligned}
& \text { جلب معارف الهى و فضل يرورد گار بود. زند گیى سـاده، } \\
& \text { روزى به اندازه و بـىاعتنايى به مظاهر دنيايى، بهترين دليل } \\
& \text { بر اين مدعاست. } \\
& \text { و) وطندوستى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { امور دخالت نمى كردر، اما با تمام احســا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شنيده نشد كه ايشان در نفى و معارضه با با حر كات انتالابى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اشارهاى كرده باشد. } \\
& \text { ز) مربّى } \\
& \text { شــيخ حلى اصرار بسيار داشــت كه تقريرات نوشته شده }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اهميت خاص مىداد. روزى به خدمت ايشــان رسـيديم و وري }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { توضيحى بدهد. اسـتاد، يزَوهش در اين مطلب را را بر عهـهـة }
\end{aligned}
$$


(اعبيدالله بن مهدى) است كه دولت فاطمىها را در مغرب و مصر تأسيس كردند. شيخ از من خو است از جهت تاريخى مطلب را پی گيرى كنم و درباره دولت فاطمى ها اطالاعات عميقترى به دست آورم. ايشان همهٔ مطالب و نوشته هاى مر ا ملاحظه مى كرد و نتيجه گیرى هاى نادرستم را تصحيح مىنمود و راهنمايىهاى دقيق و بسيار مبذول مىداشت.
 در صحن حرم اميرمؤ منان خاكك سپرده شد.

## پینوشت ها

1. دانشمند، نويسنده، شاعر و دبير كل (بنياد پֶوهشههاى عربى و اسامىى) در لندن.



 العماره نجف به خاك سك سِرده شد.

 سيد محمدحسين طهرانى، نشر انتشارات علامه طباطبايىى.

V. به نقل از سـيد محمدسعيدحكيم، از شـيـيخ عباس، از از مرحوم پـدرش آيتالله ميرزاعلى نائينى، از پدرش

$$
\begin{aligned}
& \text { نائينى بزر گ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9. همان، ص 101. } 10 \text { 1. }
\end{aligned}
$$




「ا. ابن ابى الحديد، شرح نهج الباغه، ج V، ص \&^.
 (مr.•V - IFYA)
 － －


 （
 ， －院



