فقه مذاهب پنجگانه

گیلانی، مدرس

بنام خدا این مختصریست در فقه مذاهب پنجگانه برای مراجعین از خواص خود نوشتم.مآخذ من در این دفتر نه کتاب بود.

یکم-کتاب فقه مذاهب اربعه تألیف‏ میأت علمیه ازهر شریف(مصر)دوم- کتاب بدایة المجتهد و نهایة المقتصد تالیف‏ ابی الولید محمد بن احمد بن رشد قرطبی مالکی‏ گذشته بسال 595 هـ سوم-کتاب خلاف ابی‏ جعفر محمد بن حسن طوسی جعفری گذشته‏ بسال 460 هـ چهارم-کتاب رحمة الامة فی اختلاف الائمه تألیف شیخ محمد بن‏ عبد الرحمان شافعی دمشقی گذشته بسال 1380 ه پنجم-کتاب رهنمای مذهب شافعی در آراء مجتهدین تألیف سید محمد شیخ الاسلام شافعی‏ کردستانی معاصر ششم-کتاب جواهر الکلام‏ تألیف شیخ محمد حسن بن محمد باقر اصفهانی‏ نجفی جعفری گذشته بسال 1266 هـ هفتم- کتاب وسائل الشیعه تألیف شیخ محمد بن حسن‏ حر عاملی جعفری گذشته بسال 1104 ه هشتم-کتاب مختصر الاصول ابن حاجب ملکی‏ مصری گذشته بسال 646 هـ نهم-کتاب‏ کفایة الاصول شیخ محمد کاظم بن حسین‏ خراسانی جعفری گذشته بسال 1329 هـ.

پیشوایان مسلمان در جهان پنج تن‏اند:

یکم-ابو عبد اللّه جعفر بن محمد الباقر مشهور بامام صادق زادگاهش در مدینه بسال 80 ه از فقهای حجاز و مشهور است که از وی چهار هزار راوی مسائل دین آموخته و روایت‏ کرده‏اند بسال 148 هـ در مدینه رحلت فرموده‏ و در بقیع بخاک سپرده شد مذهب وی که‏ معروف بمذهب جعفری است در ایران و عراق و لبنان و پاکستان و هندوستان و برخی از نقاط روسیه و افغانستان شهرت دارد. فقهای جعفری مأخذ استدلال را در فقه قرآن‏ و سنت و اجماع و عقل قرار میدهند.

دوم-ابو حنیفه نعمان بن ثابت فارسی‏ که از نوادگان پادشاهان ایرانست و مشهور بامام اعظم زادگاهش در کوفه بسال 80 هـ و بسال 150 هـ در بغداد در زندان خلیفه منصور عباسی ظاهرا مسموم شد زیرا سرا حکم‏ بشایستگی زید بن علی بخلافت میکرده و مردم‏ را بیاری وی میخوانده.علوم دینی را در عراق از حماد بن سلیمان و او از ابراهیم نخعی‏ و او از علقمة بن قیس شاگرد عبد الله بن مسعود آموخته.مشهورین شاگردان ابو یوسف‏ قاضی بغداد و محمد بن حسن شیبانی گذشته‏ بسال 189 هجریست مذهب وی در افغانستان‏ و ترکستان شرقی و غربی و قفقاز و ترکیه‏ و آلبانی و بآلکان و هندوستان و پاکستان و برزیل و آمریکای جنوبی رواج بسیار دارد.

سوم-ابو عبد الله مالک بن انس‏ اصبحی مشهور بامام مالک زادگاهش در مدینه بسال 93 هـ و بسال 179 هـ در آنجا درگذشت علوم دین را از ربیعه و زهری و نافع و بسیاری از تابعین آموخته و کتاب‏ موطا را در فقه و حدیث برای خلفای عباسی‏ پرداخته اساس مذهب وی در استدلال‏ بکتاب و سنت و اجماع و قیاس است.امام‏ شافعی و امام محمد بن حسن شیبانی(شاگرد امام ابو حنیفه)و لیث بن سعد و اشهب بن‏ عبد العزیز و عبد الله بن وهب و عبد الرحمان‏ بن قاسم از او فقه و حدیث آموختند.مذهبش‏ در مصر و آفریقا و اندلس و تونس و الجزایر و طرابلس و حجاز و برخی از نقاط عراق‏ و کویت و بحرین و احساء و سودان شهرت دارد.

چهارم-محمد بن ادریس مشهور بامام‏ شافعی منسوب بجد چهارم خود شافع بن سائب. زادگاهش غزه مشرق شام بسال 150 هـ و بسال 204 هـ در مصر درگذشت.علوم دین‏ را از امام مالک و شاگردان امام ابی حنیفه‏ فرا گرفت.شافعی دو مذهب در اجتهاد دارد و بنام مذهب قدیم که آراء فقهای‏ حجاز را با فقهای عراق آمیخته و مذهب‏ جدیدش اجتهاداتی است که در جرح و تعدیل آراء سابق خود بوده است.مذهب‏ شافعی در مصر و فلسطین و عراق و حجاز و شام و در ایران در طالش گیلان و کردستان‏ و لار فارس و خواف خراسان و جزیره سیلان و مجمع الجزایر فیلیپین و آندونزی و جاوه‏ و هند و چین و استرالیا و یمن و حضر موت‏ شهرت دارد.

پنجم-ابو عبد الله احمد بن محمد بن‏ حنبل شیبانی مشهور بامام احمد حنبل‏ زادگاهش بغداد بسال 164 هـ و بسال‏ 241 هـ در آنجا درگذشت علوم دین را از شاگردان امام ابو حنیفه و از شخص امام شافعی‏ خود آموخته.مذهب خود را در فتوی بر چهار اصل نهاده است(یکم)نص از قرآن‏ کریم یا حدیث که بدانها فتوی میداده و در صورت مخالفت نص و حدیث بتفوی فقها اعتنائی نمیکرده.(دوم)فتوای صحابه‏ پیامبر اکرم(ص)و این در صورتی بود که‏ نصی از آیات و روایات صحیحه بدست‏ نمیآورد و آن فتوی را از فقهاء رد نکرده‏ باشند.(سوم)عمل بحدیث هرگاه در مقام‏ حکم دلیلی جز حدیث مرسل یا حسن پیدا نکردی عمل بحدیث را بر قیاس برتری دادی‏ و اگر این دو نوع حدیث مخالف با اجماع یا گفته صحابی بود هر دو را بیفکندی و عمل‏ باجماع یا گفته صحابی میکرد.

(چهارم)در صورت نبودن دلیلهای سه‏گانه‏ قیاس میکرد در هنگام تعارض دلیلها پیش‏ نمیرفت و اظهارنظر نمیکرد مذهبش در حجاز و شام و عراق مخصوصا نجد و احساء و بحرین شهرتی دارد.

مبادی و اصول موضوعه فقه پنجگانه

مآخذ استدلال فقهای اسلام در فقه‏ مختلف است دسته‏ای مآخذ آنرا ده چیز قرار داده‏اند:1-کتاب یا قرآن کریم 2- سنت 3-اجماع 4-قیاس 5-استحسان‏ 6-استصحاب 7-مصالح مرسله 8-عرف‏ 9-مذهب صحابی 10-شرع پیش از ما.

دسته‏ای چهار قرار داده قرآن سنت‏ اجماع دلیل عقل نگارنده در این مقدمه‏ قرآن سنت اجماع قیاس و عقل را مختصرا شرح میدهم.

کتاب یا قرآن کریم همه آیاتی است که‏ از آغاز پیامبری حضرت محمد بن عبد الله(ص) خاتم پیامبران که از هفدهم رمضان 610 میلادی تا نهم ذیحجة 632 میلادی در مدت بیست و دو سال و دو ماه و ده روز که‏ پایان زندگی پیامبر اسلام باشد اندک‏اندک‏ برحسب نیازمندی‏های مسلمانان بر او فرود آمده است و چون پیامبر امی بود یعنی‏ خواندن و نوشتن نمی‏دانست هر آیتی که بر او فرود آمدی نویسندگان وحی که حدود چهل تن بوده‏اند آن آیات را ضبط مینمودند و مشهور آنان عبارتند:ابو بکر بن ابی قحافه- عمر بن الخطاب-عثمان بن عفان- علی بن ابیطالب-ابی بن کعب- ثابت بن قیس-زید بن ثابت- معاویة ابی سفیان-یزید بن ابی سفیان- مغیرة بن شعبه-زبیر بن عوام-خالد بن‏ ولید-علاء بن خضرمی-عمرو بن عاص‏ عبد الله الخضرمی-محمد بن مسلمه-عبد الله‏ بن عبد الله-مروان بن حکم-عبد الله بن‏ مسعود-عبد الله بن سعد-عبد الله بن‏ معاذ بن جبل-سالم مولی ابی حذیفه-سعد بن‏ وقاص-عویمر بن عامر معروف بابی درداء و غیرهم.

قرآن از تحریف و نقص بفرمان خدا نگاهداشته شده است چنانکه قرآن خود گویند.

انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون

کسیکه خود را مسلمان میداند و مدعی شود قرآن نقص یا تحریف شده کافر است.

سنت-در لغت عربی بمعنی روش‏ و طریقه آمده است و در اصطلاح علمای‏ اسلام قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم(ص) و بقول شیعه قول و نقل و تقریر امامن‏ دوازده‏گانه میباشد.

خبر دو نوع است متواتر و غیر متواتر خبر متواتر خبری است که گروهی‏ آنرا نقل کنند و عادة سازش آنان با یکدیگر در دروغ‏پردازی غیر ممکن باشد و در شنوندگان ایجاد یقین کند چنین خبری را متواتر گویند و بنفسه افاده یقین میکند هرگاه همه راویان حدیث متواتر در لفظ و عبارت متفق باشند آنرا متواتر لفظی‏ گویند مانند حدیث منقول از پیامبر اکرم‏ (ص)انما الاعمال بالانیات و اگر در لفظ مختلف و در معنی متفق باشند آنرا متواتر بعمنی نامند مانند نقل دلاوری حضرت علی‏ و جوانمردی حاتم طائی و اگر خبر باندازه‏ تواتر نرسد آنرا خبر غیر متواتر نامند هرگاه راویان آن دو سه تن باشند آنرا خبر واحد یا آحاد گویند و اگر بیشتر از سه باشد آنرا خبر مستفیض نامند.خبر غیر متواتر خواه آحاد و خواه مستفیض چون قرائنی بر درستی آن باشد آنرا مفید قطع دانند و اگر محفوف بقرائن صحت نباشد در حجت بودن‏ آن اختلاف شده است هرگاه راوی در سند حدیث نام همه راویان را یکایک ببرد تا به‏ پیامبر یا امامان شیعه برسد چنین خبر را حدیث مسند نامند و اگر همه راویان یا برخی‏ را نام نبرد آنرا حدیث مرسل نامند.

خبر واحد باعتبار راویانش چهار نوع‏ است صحیح-حسن-موثق-ضعیف.

صحیح خبری است که همه راویانش‏ مسلمان و مسلم العداله و جامع الشرائط باشند یا بقول شیعه مسلمان اثنی‏عشر بوده خبر حسن خبری است که راویانش مسلمان یا اثنی‏عشر باشند و سند به پیامبر یا امامان شیعه‏ پیوسته شود لیک عدالت و عدم عدالت همه‏ آنان یا برخی به ثبوت نرسیده باشد.

خبر موثق یا قوی خبری است که در سلسله راویانش که به پیامبر یا امامان شیعه‏ میرسد برخی مسلمان غیر اثنی‏عشر باشند اما علمای حدیث آن بعض را توثیق کرده‏ باشند.

ضعیف خبری است که راویانش کسانی‏ مجهول الحال یا بدنام به بی‏دینی باشند.