# بيدايش خط نستعليق و ميرعلى تبريزى 

## فضلالله فاضل نيشابورى(1)

$$
\begin{aligned}
& \text { جكيلـ }
\end{aligned}
$$

تعيين و تشخص بخشيده و نام آن را نسخ تعليق (نستعليق) گذاشت.

صاحبنظران، در بارهٌ پيدايش خطوط اسلامى و ايرانى از جمله خط نستعليق، اظظهارنظر و





 نستعليق تا امروز ما شاهد دكرگونى هائى دلانگيز در خط زيباى نستعليق بودهايم، خط نستع نـيليق



شكفتگى و رشد و بالندگى خط نستعليق با سعى و تلاش بز رگانى همتحون مالكى ديلمى،بابا شاه





 برد، بگونهاى كه ساحت شگفتانگیيز اين خط را رونت، بهجت و صفاى بيشترى بخشتيد (1) و

 مديون تلاشها و زحمات كلهر و شاگردان او مخصوص سيد مرتضى برغانى استى با با تو جه به





 حاصل تند نويسى كاتبان بوده كه بصورت تحريرى در قرون اوليه اسلام مرسوم برم بوده است.





1- ميرزا غلامرضا اصفهانى از جهرههاى درخسُـان خوسُنو يسىى دوره قاجلار است و از استادان طرازز اول و داراراى شبيوه مشخصص و اسستوارى در خط نستعليقِ و در زمينه سياه هسُق مبتكر و داراى بـبك خاصى است كه اين گُونه آثار او از نظر


|ميرخانى باعنوان ريشههيابى بيدايش خط نستعليق چنين آمده است:
يكى چديده اجتماعى مثل خط شباهتى دارد به ضرب المثل كـه نـتيجه تـجربه و حاصل ذوق و خرد جمعى است كه از صافى انتخاب مردم در زمان
 سينه نورانى يكى فرد با استعداد الهأم شود، امّا به دلايلى پيدايش

براى ما معلوم نيست (1)
در باره بيدايش خطط نستعليق لازم است شواهد و منابع بيشترى را مورد بررسى قرار دهيم. استاد فضائلى در كتاب تعليم خط حنين نگاشته است :

كمال الدين جعفر بايسنغرى در رساله خود حنين گويد:... ببايد دأنست كه نسخ تعليق، اصل أو نسخ است جماعتى شيرازيان در آن تصرّف كردند ور و كاف مسطّح و و




 (「)...لتبريزى - شكرالله سعيه رسيد و او اين خط را به كمال رساني سبس بدنبال اين مطلب ادأمه مى دهد كه:

نگارنده هنگام تاليف جلد اوٌل كتاب اطلس خط رساله جعغر را نديده بود و و اين
 بيفتاد لذا ايراد آنرا مغتنم دانست و انصاف را را كه حقيقت واقع را روشن سـاخته

 خطى مستقل درآوردند و قابل آن شد كه ميرعلى تبريزى برایى آن قواعد وضع

كند (1)
از بيان أين نكته چنين بر مى آيل كه مخترع و واضع خطط، جماعت است نه فرد و بلون مقلمه و بغته پيدا نشله بلكه در طول سالها و بتدريج خودنهائى كرده است و فقط ميرعلى آنر ا تـحت اصول و قواعد بقالب صحيح نستعليق ريخته است و قابل آن شلـه است كه در رديف خطوط ستّه كه در آن روزگار غير آنها را برسميت نمى شناختند قرار گيرد، اما اينكه سلطانعلى مشهـلى، ميرعلى تبريزى را واضع خطط خوانده و گفنه است كه إين خط قبل از ميرعلى در عالم نبوده و او
 و قول جعفر تبريزى برترين دليل و حجّت قاطع است جهه او به زمان ميرعلى نزديكتر و به اوضاع خطط آنزمان آگاهتر از سلطانعلى بوده است، زيرا جععر تبريزى بيكـ واسطه خطط نستعليق را از
 مدأدالخطوط، تذكره اللخطاطين ميرزاى سنگالخ و گلستأن هنر قاضى احمـد قمى چــنين آمـلـه است: الو خوإجه مير على تبريزى طيب اللنه مخجعه خخط نسـخ تعليق را الختراع و ابلأع نمود و |ما خواجه ميرعلى تبريزى نوعى ديگر وضع كردهاند كه او را نسخ تعليق نام نهاده، أو فرع نسـخ و تعليق استـ(r)

قاضى احمل قمى كه از تذكرهنويسان دوره صفويه مى باشل دربازه وضع و ايجاد نستعليق چنين نگاشته است: (اواضع خطط نسـخ تعليق خواجه ميرعلى تبريزى است و او تعليم پسرش عبيدالله
 اول أصحلست)!.

و در همين كتأب صفححه OV در پاورقى مصحح كتاب چنين توضيح ميلهـد : "اخطط نستعليق در نيمه دوم قرن هشتم أبداع گرديله و در نيمةُ اول قرن نهم دو

Y-در رسـاله صراط السططر سلطانعلى مشههدى جنين آمده:

مير على بن حسنتبريزى و بخط ميرعلى بنا الياس تِند متنوى از خواجو
 قطعهاى بخطط ميرزا جـعغر بـايسنغرى وجـود دارد كـه حـــنـين رقـم كـرده (كـتبه العبدجعفر الكاتب على طريق واضع الاصل على بن حسنالسلطانى)

بنابراين قولن، بايد واضع خط نستعليق را على بن حسن دانست. وفات ميرعلى تبريزى را صاحب شاهد صادق در سال • هی ق ثبت كرده است و نيز در هقدمه گلستان هــنر چــنين آمـده است
(ااز خط نسخ و تعليق در سده هشتم خطى پديد گشت كه نسخ تعليق خوانده شده

 اكثر مأخذ كهنسالل اين قول تأييد شده لكن مدر مدأركى وجود دارد كه اين عقيده رارد مى

 حدود سال •VA ق. باشد جنانجه اين فرض و تصور صصحيح باشد بايد سن واضع

 أز پايان قرن هشتم هجرى قمرى در ايران رواج داشتهه و بدان كتابها نوشته شده

است.
Y- كتأبهايی كه در نيمه دوم قرن هشتم تحرير شده نشان میى دهد كه اين خطر در سى سال آخر قرن هفتم رايج بوده است
 مى زيستهاند يكى ميرعلى


يِش از سال . . ^ ه هجرى سراغ ندارم.


 خوشداده و برای آن مانند اينمقله در خط نسخ و تاج سلمانـي

قواعدى وضع كرده است (1)

در رســاله قــوانـين الخـططوط در خصوص شـخصيت مـيرعلى خــنين نگـاشته شـده است:
 خواجه مير على تبريزى أست چچنان كه مذكور گشت وى بمنزله اينمقله است كه اين نيز واضع خطوط ششكا شانه است حافظ كلام الله مجيد بوده و و به ديگر فضائل و كمالات اتصاف داشته اوستادان رفيع الشأن از او تعليم يافته و به مراتب عاليه رسيدند(r)

در رســاله خـطط و نــقاشى در مـورد خــط نسـتعليق و واضــع آن جـــنين ذكـر شـده است است (\#اكنون حكايت نستعليق بر اين سوال است كه: واضع آن مولانا مير على تبريزى است و بعد از او عبيدالله بِرش در اين خط سرآمد دوران شده( آمن.

و نيز در كتاب بيدايش خط و خطاطان در مورد ميرعلى و خط نستعليق خنين اظهار نظر شده



 قشنگى ناسخ تمامى خطوط معموله و متداوله باشد تا عاقبت كامياب گرديدل).

شانزده (مقدمه)
 در كتابخانه ملى به شماره vو موجود استـ.


صاحب كتاب خط و خطاطان مى گويد كه: الاخواجه ميرعلى اشتنياق غـريبى بـه نگـاشتن خـط






غيره است خط احداث نمايد (1).
دكتر مهدى بيانى كه از محققين و خط شناسان ايران است در اين باره چنين اظهار ميدارد

مير على تبريزى - ميرعلى سلطنى فرزند حسن تبريزى از مشاهير دوره كشور


 سلطانعلى مشهدى شاعر بود... كه بعدها از تركيب خط (نسخ) و (تعليق) خـط جديد نستعليق راوضع كرد (؟):

غالب مورخين و تذكرهنويسان نيز بر ايـن عقيده هستنـد و هـيرعلى را واضع خـط نستعليق دانستهاند

صاحب مرآةألعالم كويد: اكترى برآنند كه وى خط نستعليق را اختراع كرد و بعضى از متاخرين
 خط نستعليق كه بحق آنرا (عروس خطوط اسلامى) خواندهانداند از مبتدعات خالص ايرانيان است است


 نسبت، ضعف و قوت، سطح و دور، صعود و نزول بايد رعايت شود.

VV I-


كتابدارى واطلاعرسانى /جلن 0 شـمـر

درباره: وضع نستعليق بايل دانست كه مانند ساير ابلاعات أين خط نيز يكباره وضع نشله بلكه بتدريج حاصر شده است زيرا اگر بتكامل و تحول خطورط قرن هشتم تو جه و خطوط كتابت أين
 كتابت نستخ بتدريج بواسطةُ سرعت قلم كمبكم متمايل شيوه تعليق شده است و همان قـلم بـه نستعليق نزديک گرديله أست... بنابراين اگر ميرعلى تبريزى تصّرفى در اين خط كرده آنست كه آنرا تحت قواعدى آورده و در مقابل ساير خططوط اصلى تعيين و تشخّص بخششيلده كه متمايز از ساير خطوط گرديده است و اطاقق عنوان (اواضع) به وى از أين رو رواست.
 و موزه گُلستان و يكـ نسخه خمسه نظامى و اميرخسرو دهـلوى در كـتأبخانه هـلى !ايـران، يكـ
نسخه كليّات سعلى در يكى مجمو عه شخصى و قطعات بسبار نادرى نيز ديده شلده استر|"(1)
على راهجيرى خوشنويس و مسقق در اين.باره چحنين مىگويل(Y):

مى دانيم كه از ميان تمام خطوط كه با شيووأى كاملاً جدا و متهايز از ساير خطها نوشته مى شود خط نسـتعليق از لحـاظ زيـبايى فـوقالعـادهاش عـروس خـطوط أسلامى ناميده مى شود و ابداع و اختراع مردم إيران است و از ديرياز به عــنوان بهترين خط از لحاظط صورت و معنى شناخته شده است، دكتر بهرام فرهوشى كه از علماى ارجمند و زبانشناس و أز مخالفان خط فارسى بوده است اكنون معتقد است كه خط فارسى يكى از آسانترين و بهترين و باصرفهترين خطهاى دنياست اين خطط با همين وضـع كنونى هم امستيازات خخطوط شكـل نگارى را دارد و نـيز داراى امتيازهاى آوانگارى است
در كتاب تاريخ مختصر خطط و سير خوشنويسى در ايران در خصوص هيـلايش خـط نسـتعليق
جنين آملهه است (؟):
بعد أ ايبجاد خط تعليق نوبت به أحلاث خط نستعليق رسيل كه از خطوط خالص أيرانى و از ابداعات خالص أيرانيان است و بواسـطهُ زيـبائى ظـاهر آنـرا بـحق و
1-برگرفته از آثار و احـورال خو سُنو يسان - دكتر مهدى ببانى
 V9 V

انصاف عروس خطرط اسلامى مى نامند چنانكه از تـاريخ خـط و خـوشنويسى مستفاد مى شود در قرن نهم شيوهُ نستعليق نويسى مرسوم و و بخوبى آنى آشكار بوده



 نستعليق در افواه جارى و در كتب و تذكريرهما ياد شده ايه أست.

بطور كلى از مجموعه اظهار نظرهاى استادان و مـحققان در زمـينه خـوشنويسى بـاين نتيجه مى رسيم كه: ا- خط نستعليق بيش از ميرعلى تبريزى بصورت غير مدوّن ونـ وجود داشته بطورى كه در بسيارى


 تندنويسى و ابججاد دور بيشتر در خط نسخ بديد آمير آمه باشد.

 را نسخ تعليق (نستعليق) گذاشته أست.

نمونه هايى از خط نستعليق بترتيب :




 ه. سوره مباركه حمد از مير عماداد. 9. سياه مشق از هيرزا غلامرضا اصفهانها انى استاد بزرگ دوره قاجاريه .






كتابدارى واططلاعرسانى/جلـ





منابع


| MYY
ب

צ- گلستان هنر - قاضمى احمل قمى تصشحيح أحمل سهيلمى خو انسارى





Y Y

