## 



$$
\begin{aligned}
& \text { نوشتٔ : ام . لز لز ويلكينين } \\
& \text { ترجمة : دكتر زاهد بيكدلى • }
\end{aligned}
$$

فر هنگهای معدودى در ارج گَذَارى به كتابَ و دانش همتاى تملَّن اسلامى بودهاند كه در


 كلاسيك و انتقال آن به جوامع قرون وسطى در خارج از جهان اسلام داشتهاند . حتّى برخـى از
 فراگيرش دانستهاند .

 وفات وى در كتاب مقدّس قرآن كريم گردآورى شد . حضرت محمّد (ص) رسالُت خويشرا منطبق با آنجِه توسط پِيامبران قبل از وى به " مردم اهل كتابِ " مثل يهوديان و مســيحيان نـازل شده بود، مییدانست ، كه آنان نيز داراى كتاب مقدّس بودند و مردم را به يكتـا پر سـتى دعـوت مى كردند . به اين تر تيب، تقر يبـاً از همان آغاز ، كتاب نتخستين مظهر ديـن اسـلام بـود ـ سـالها بعد ، عباراتى از الهامهاى آسمانى در طر حهاى بسيار زيبايى در محلّهاى عمومىو عبادتگاهها به كار برده شد كه همان كار نقش نگارى در ساير اديان را انجام مــيداد . مسـلمانان كـه رسـالت الت

M. Lesley Wilkins. "Islamic Libraries to 1920". In : Shorter Encyclopadia of Islam . (Leiden , E. J. Brill, 1991): 296-306.
(•) استاديار گروه كابارارى و اطلاع رسانى دانشگاه شهيد جهران اهواز .

SوO 9 , س





 جز ير عر بستان بلنان


 بحاله دين انسلام تو سْـط باز;











## $s و 0, \omega^{0} \mathrm{C}$












 واقعى كتابخانههاى اسلامى بود .






 مو جود نيست كه نشان دهد آنها كتـابخانههاى يهودى را مقيـاس خـود قـر الر داده باشـنـ ـ شبــه


 باشد

كتابخانههاى مسأجد معمولاً مدْت مديدى بعد از تأسيس ، موادّ بيشترى دريافت مى كرد ،

 اعضاى طبقُّ حاكمه و علما حاميان اصلى كتابخانههأى مساجد بودند ، زنان دربار يا زنان متموكَ و همجنين مسلمانان وارستهٔ متعلّق به ساير طبقات جامعـه نـيز در ايـن مـورد همكانـارى دانـتـند .









 محلَّهاى مجاور به طور جداگانه نگّهدارى مى شدند .

## 

با گَنـــت زمـان ، تأسـيس كتابخانـههأى مسـاجد در قلمـرو اصلمى اسـلام و همحخنــن در

 مجموعههاى كتابخانئ مسـجد پيامبر (ص) در مدينه و كتابخانه حرم شريف در مڭّه ( مقدّستر ين



 كتابخخانههاى مكّه و مدينه از آن بهره مىبرد .



 فرهنگهانى غنى باستانى و تحت سلطُّ روم شرقى بــود ـ عــلاوه بـر آن ، نهادهـاى يونـانى وارث

 اين كتابخانه در دوران كشمكشهاى اوّلـّيّ بين مسيحيان بنيادگَرا و جدائى طلب به طور كامل از از
 افسانهاى اسكندر در ذهن دانشمندان نقش بسته بود ـ بـه دليل داشتن مـجموعئ جامع ، برنامـهههأى
 بود

## 

بوياى سفارش كتاب و تر جمه ، كار كنان بسيار ، و قابلنيّت دستر سي به مـجمو عه بـه وســيلة تـو ده
 ولو اين كه دين احتمالني آن به نهادهاى غـير يو نانى بيشـين در آسـياى جنـوبـ شـرقي و مصـر

 ساختار ، و فُعالْيّتهاى آنها جلب مى كنتن

 مناسبتهاى خاص اشتتهار داشت . جانشينان معاويسه در سر اسـر دوران حكو مـت بنـى اميـــه (661-








 بَز شكان و منجّمّان دوران بعل ، وابسته به كار كنان بيت الحكـمه بودنل ، و در سر اسر طول حيات



## S





 وى نام برده شده إست .











 حكو مت طليعُٔ دورانى بود كه بسيارى آن را عصر طلايى اسلام مى دانتد


|
0















 سر زمينهـاى انهول

مینو انسـت زمينة رششل كتابحخانه ها , فر اهمب سازد . ، ATH (

## 

 خداشناسى در اديان مسيحيت و يهود در مقياسى بين المللى جمع 'آورى مى كردند ، و متر جمان و نسخه برداران وى حفظ بسيارى از متون كلاسيكك را تضمين كردنــــ . ايـن خليفـه بـه فلسـفـة

 مأمون صحخنه مباحثههاى فلسفى در ميان علمايى شد كه با حمايت دربار در آن كتابتخانه كــار و


 غنيمت گرفته شده در خلال نبردهأى مسلّحانه با روم شرقى در فواصل زمانى كـهـ روابـط صلـــع
 بغداد و در تعداد ديگرى از شهر ها مثل بصره گسترش فر اوان مى يافت ، در انتهاى ديگر جهـهان









## 

اسلامىواقع در شهر هايىى از قبيل : گرانادا، توليد و ، و سويل ( Seville ) نـيـز هـورد بِن يـرشَ و استفاده قو ار


 بعد ، اين صنعت به تدريج به سمت شمال توسعه يافت ، اكثر كاغذ مـور دو اسـتفاده در اروپـا تـا قبل از قرن سيزدهم و شايد حتى بعد از آن تاريخ از مراكز مسلمان وارد مىشـد . على رغم ايــن


 بخشَيد و بايستى رشد مجمو عههاى شخصصى را به مقياسى بزر گُتر از هر زمان قبـل تسـريع كـرده
 در قرن دهم شهرت يافت .
با وجود اين ، السِانياى مسلمان صر فاً به خاطر فرهنگُ درخشان خود اهميـــت نداشـت . آن كشور همحثنين صحنئ جنبشـى ديگـر در تر جمـه بـود كـه در آن آثـار كلاسـيك و و اسـلامىدر بسيارى از موضوعها به قلم دانششمندان أروِيا از عربى و از يهودى - عر بـى بــه لاتيـن بر گردانـــه شد . گر جه اين نورمنها در جزيرهٔ سيسيل و روميها در قسطنطنيّه و جنـوبـ ايتاليـا بودنــد كـه در اين دورهٔ انتقال دانش با تر جمهٔ هتون از عربى به يونانى روم شرقى نقش خود راليفا كردنل ، در

 نيروهای مسيحى به سمت جنوب برای بازيس گیرى منطقه ،كه تا سـال

## 

اين جريان انتقال دانش براى ملّتى سرعت پيدا كرد ـ بدين طريق اروپا مجدّداً بخشَى از مـيراث

 نسخْهای خطَّى عربى و نيز برا اكند گى جو امع مسلمانان و يهوديان و كتابخانههاى آنان شد .
 مستقل بودنـد كـه هنگـام گسـترش فـراوان قلمـرو اسـلامى و عــدم امككـان ادارئ متمر كـز آن ، ظهور كردند .
گر جه عباسيان برخى از ويز گیهاى تمر كز كشوردارى ايران قبل از اسلام را به كار گرفتند


 در افريقاى شمالى و در شبه جزيره عربستان جندين سلسلئ شيعى بـديلار شالـ ـ در شرق ، امـيران











## 

آفريقاى شمالى و هلال حاصلنخيز در بيشتر طول قرون دهم تا دوازدهـم حكو مـت كردنـــ ، در



 كرد ، بلكه اجازه داد تا گروهى از علمانى غير شيعى نيز مطالعات خود راد در آن كتابخخانه دنبـال






 گسترش يافت . كتابخانههائى كه آنها در اين نواحیى داير كردند دارایى ساختمانى جداگاًنه بوده،
 علاوه بر مجموعههاى كتابخانه ، مدرّسان و شاگر دان نيز در آن سكنى داشتند






## 

 صليبى و انزواى فر هنگی صليبيـون در خـلال بيـش از دويسـت سـال سـلطؤ آنهـا بـر " سـرز مين




















## 

 = هل و =
 مى





 .






 خز


## 























## 

( Mehmed II)
 جهان استت. حلَّ اقل يكك مأخذَ اشاره بر اين دارد كه در دوران سلسلةُ ايونـى (Ayyubid ) در



 كه در آن كه آرزو داشت در كنار كتابها يش به خاكيك سپرده شو2
 در سرزميز إصلى اعر ابِ ديله مىشود، خانلانهاي آفر يقاى شمالىى و جندين سلسـلةُ مهـمَ غـير
 دادنل . خانْلن مهلو كي ) Mamluks ) كه در اواخر قرون وسطى در معـر وو سـوريه حكو مــت كر دنل ، سلسلهُ صفويه در أير ان ، و سلسلة مغو لان هند تنها سه مورد از حكو متهايى الست كــه از اين نظر اشتهار بيشترى دارنل . برخحى از كتبى كه به زيـاتر ين شكا هنر منلانه تاكنون تهيـهـ شـلـه



 درون آسيا آثار مكتو ب از مناطق شر قیتر بـه بايتختهـای نيروههاى اسـتعمار گر آورده ششـل . بـا و جود اين ، در داخل دنياى اسلام ، عتمانيها كه بربخشش اعظم سر حداتى كه زمانى تحتـ سـلطه

## 

 بخشَ قابل تو جَهُي از ميراث فكرى اسلام را حفظط كنند . حكومت هيجدهمين سلطان ، محمود




 كه اغلــب بـا فرهنـُ مسـلمانان در تضـاد اسـت . مثـلا ، صـاحب منصبـان مسـتعمر ات فر انسـه













## 

بر خیى تلاشها آغاز شد تادر تعليم و تربيت أصالحاتى صورت گيرد ـ انما اين حر كــت در مصـر


 معاصر خود تقليد كرد .

به علاوه در همين دوره بود كه ماشين جـاپٍ در جهـان اسـام مـورد اسـتفاده منظّم قـرار





 ( hours


 كه آثار مذكور برایى آيات نازل شده بر حضرت تحمَّ (ص) به كار برده بودند را بسيار نـاقص و حتى زشت مىدانستند . اين احتمال نيز و جود دارد كه آنها نگگر ان از دست دادن كنتر ل خـو دو




## 





اسلام در دسترس قرار گرفت .

قرن نوزدهم شاهد يكك نهضت تر جمه نيز بود كه در آن متون علمىو فنـى و شـاهـكار هاى ادبى اروپٍا عمدتاً به منظور بيشبرد اصلاحات آموزشى به زبانهاى تركى عثمانى و عربى تر جمهـه



 جد يدى از بازسازى فرهنگى و توسعئ كتابخانهها در دنياى اسلام كمكك كرد


 مى آورد. وقف در اصل شامل تأمين در آمل از اموال غير منقول ، مانند اجاره بهـاء جمـع آورى





















 كار كنان میشـ




## 

كارهاى روزانه منصوبِ مى كرد ـ گر جهه تعداد كار كنأن مى توانسـت به نسبت وسـعت مـجموعـه












 هى افزودند ، آنها حتى افر ادى را تأمين مى كردند تا بادريافت مبلغى اضافى ، كار نوشتن كتأب




 كتاب به ميز انْ وسبعى حتى دز كتا: خخانهها صورت میى گرفت .

روشن است كه محافظت از كتب مهمتر ين وظيفة كار كنان كتابخانـه بـود ـ كتـب نـه تنها
















 شخخص معتبر به امانت داده مىشد . در يكك كتابخخانئ وقفى عثمانى افر اد رده بالایى جامعــه آزاد بودند كه بدون جنين محدوديّتهايى كتاب به امانت بگیِيرند .

## 

شايد آزار دهندهترين مطلب در ارتباط بـا مجموعـههاى كتابخانـههاى اسـلامى دور0هـاى قبل از زمان معاصر ، اندازه مججموعه باشد ـ همان قلـر كه طول كتابها مى توانست به مـــيزان قـابل

 وبرخى از جلدهاى يكك مجموعه كه از آنها به عنوان " كتابَ " ياد شده اسـت ، ، ممكــن اسـت
 نشان مىدهد كه مجموعه كتابخانههاى اسلامىدر دوران كلاسيكك ، تقريباً به طور يقين ، بسيار

 از آنجا كه كتابخانهها از يكت موقعيّت قانونى مشخَصص در داخل نظام وقف بهره مند بوده،


 شاهذان انجام وقف در هر كتاب . به دليل ضرورت ثبت كتـبـ اههدايـى ، مؤسّســين كتابخانـهها خودشان معمولاً فهر ست مجمو عههايشان را تهيه مى كردند . از آنجا كه برخـى از فهر ستهـاى الى كتـابخانهها نقشى قانونى ايفا مى كرد ، اغلب به وسيلة نوشتن يا مهر كردن در دو صفحـــه روبـرو در امتداد حاشيهُ درونى ، مراقبت مىشد كه آنها را از گزند امحاء يا تحر يـف و و تغيـير ، مصـون





## 








 مجهو عهُ كتابخانّهها زياد مر ابتعه مى شـد .





 , دة أصلى گ, گ,






















 سنتّى اسلامى و جود دارد هماهنگك باشل .



的，
صهور ت می كُ فیت ．










 اسلهى ．عمو مى أمروزى أست

