مؤلف «المستخلص»

نوشاهی، عارف

المسلمین و المسلمات بعزتک و کرمک یا الرحم الراحمین.»

اینک دو نمونه از حکایات کتاب ذیلا ارج می‏گردد.

«گویند یحیی برمک یک روز در باغ نشسته بود،از باغبان پرسید که:درین باغ«سرخ مرد» هست؟یعنی:گلی که او را سرخ مرد گویند.باغبان گفت:بلی.حرم خاصّ یحیی در خانه نشسته شنید که در باغ ایشان سرخ مرد هست.پنداشت که مگر شخصی است،از غایت عفت و صلاحیت تا چهل‏ سال قدم در آن باغ ننهاد.»

«گویند که زبیده خواتون زن هارون الرشید روزی در خانه موی شانه همی کرد.ناگاه غلامکی از خدّام وی بی‏تحاشیس درآمد.زبیده موی بپوشید و پرسید که:موی من دیدی؟گفت:بلی.مقراض بستد و هر دو گیسوی خور ببرّید و بینداخت.جواری گفتند:ای مخدومه چرا چنین کردی؟!گفت:نخواهم‏ چیزی که ملحوظ نامحرم شده باشد.»

غلامرضا زرین‏چیان(مشهد)

یادداشتها

(1)-تصحیح دکتر احمد علی رجایی،انتشارات دانشگاه تهران،1354.

(2)-همان مأخذ،صفحهء نود و هت و نود و هشت.

مؤلف«المستخلص»

جناب دکتر درخشان مصحّح«المستخلص»در«آینده»(ج 15 ش 6-9 ص 593)سطری چند دربارهء مؤلف المستخلص بچاپ رسانیده‏اند.اینک اطلاعات مزید دربارهء او:

وی حدیث و فقه و ادب و سایر علوم را نزد شمس الائمه محمد بن عبد الستار کردوی(599- محرم 642)آموخت و کتاب حدیث«جامع الصغیر»را بر ابو الفضل عبید الله بن ابراهیم محبوبی(5 جمادی الاول 546-630)خواند.سند روایت حدیث او بسیار عالی بود و از جمله کسانی که از حاظ الدین کبیر محمد بخاری(مؤلف المستخلص)حدیث را روایت کرده‏اند یکی ابو العلا بخاری‏ می‏باشد که در معجم شیوخ از استاد خود یاد کرده است.ملا علی قاری هروی(م 1014)نیز ازو با القاب بلند یاد می‏نماید.(ملخّص از الجواهر المضیئة ی طبقات الحنفیة تألیف ابی محمد عبد القادر قرشی حیدرآباد دکن 1332 هـ،2/2-121.الفوائد البهیة ی تراجم الحنفیة از محمد عبد الحی‏ لکهنوری،کراچی 1393 هـ،ص 199-200).

عارف نوشاهی(تهران)