# تبيين نارسايى حديث ضحضاح <br> در انكار ايمان ابوطالب 

## اعظم ابوالحسنى عراقى'


#### Abstract

حچییه ايمان و سـبقت در آن، از فضيلتهاى مهم در ميان مسـلمانان است. مسئله ايمان ابوطالب، عموى رسول خدا دارند، ولـى عـده زيـادى از علماى اهل سـنت، ايمان ايشـان را انكار كرده و بـه دلايلى از قرآن و روايات استشـهـاد كردهاند كه يكى از آن موارد، حديث ضحضاح است. اين مقاله، با رويكرد تاريخى و با استفاده از منابع تاريخى، روايى و تحليلى موافقان و مخالفان ايمان ابوطالب، به بررسى متن، سند، دوره انتشار و اهداف پنهان در حديث ضحضاح مى ثردازد. در اين مقاله، ضمن بيان نتل هاى مختلف از حديث ضحضاح اثبات خواهد كرد كه اين متنها با يكديگر تناقض و با آيات الهم و روايات ديگر روايتخران تعارض دارد. همحچنين دراين مقاله منابع اوليهى  حديث ضحضاح نيز بيان مى گردد. وازگان كليدى: حديث ضحضاح، ابوطالب، ايمان ابوطالب، روايات ايمان


## مقدمه

 متعدد و متفاوت قرار گرفته و تفاوت اين ديدگاهها، منشاء اختلاف نظر درباره جايگاه دنيايـايى و آخرتى ايشـان نزد فريقين گشـته است؛ دو ديدگاه كاملامخالف كه هير الج وجه تشابهى ميان

 منـدرج در منابع عامـه، منكر ايمان ابوطالب هسـتند. يكى از اصلىتريـن دلايل انكار ايمان ابوطالب، حديث معروف به ضحضاح اسـت كه بيشـتر منابع و عالمان اهل ســنت، در در ذكر ايمان ابوطالب از آن ياد كردهاند.

اين مقاله بر آن است به روش توصيفى -تحليلى و با استفاده از منابع تاريخى-_روايى اهل سنت و كتب تحليلى موافقان و مخالفان ايمان ابوطالب، به ريشهيابى و سنجش صحت و
 و منابع اوليه ذكركننده اين حديث، تحليلى بر اساس شواهد و مستندات ات ارائه دهد. درباره اين موضوع، آثارى وجود دارد كه مواردى از آنها ذكر مى گردد: ـ علامـه عبدالحسـين امينى در در جلـد V كتاب (الغديـرا)، به اثبات ايمـان ابوطالب
 منابع شـيعى درباره ابوطالـب ازقرن تهار تا جهارده هجريى را معرفى و قصائدى در در مدح ابوطالب آورده است. علمه در جلد هشتم نيز حديث ضحض سنت بيان كرده و منابع مرتبط، اصالت و صحت آن مورد بررسى قرار داده است. اين
 ايـن كتـاب، ضمن ردّ حديث ضحضاح و وبيان جايگاه والاى دنيوى و اخروى جناب ابوطالب در روايات ائمه اطهارِيّةٌ ، نادرستى حديث مذكور راثابت كرده است. ـكتـاب (أبوطالـب حامى الرسول ضمن بررسى شخصيت آن جناب، به حديث ضحضاح نيز اشاراتى دارد.
 الأعظم) به اين حديث توجه داشته و نظر خود رادر رد اين حديث ايث قيد كرد دردند

 تعارضات اين روايت با قرآن پرداخته و در نهايت، نتيجه گرفته است كه اين حدير حديث، در زمان منصور دوانيقى ساخته و از زبان پیيامبر اكرم بيان تحليل زمانى و سياسى حديث ضحضا منشأيابى اين حديث از جمله وجوه تمايز اين مقاله با آثار ذكرشده است. در ابتداى بحث لازم است درباره متن حديث ومعناى ضحضاح تاملى صورت گيرد.

## ا. متن حديث

> حديث ضحضاح، به چند طريق و نحوه آمده است:






 به شما كمك مىكرد؛ آيا اين فايده دارد؟ گفت: آرى او رادر انبوهى از آتش يافتمه، پّس او را به

ج) ومـن حديـث الليث حدثي ابن الماد عن عبدالنّبن خباب عن أبيسـيد إنه سمع النبي صلى





وفي صحيح البخاري من طريق عبدالعزيزبن حمد الداراورزي عن يزيدبن الهان خوه غير انّ



















از حضرت خلديجه فرمود: مى بينم او را در رودى از رودهاى بهشت از خانهاى از مرواريد كه سختى و بيهودگى در آن نيسـت. از ابوطالب پرسـيدم. فرمود: از جهنم به ضـحضاح از جهنمم منتقل كردند). (همان،

بـراى فهـم بهتـر روايت و جلوگيـرى از اطاله بحـث، فقط معناى كلمـه ضـخضاح از چند
كتاب بررسى مى شود.

در لسـان العرب آملده اسـت: (اضحضاح في الأصل، من رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبــين، فاستتعاره للنــار؛ ضاحه در اصل، از رقيق بودن آب روى زمين كه تا قوزک پا میرسـد،
 در كتابى كه روايات صحیح مسلم و بخارى در آن تغسير شده، معناى ضحضاح چنیين آمده است: (اما يبلغ الكعبين من ماء أو نار و كل ما رق من الماء على وجه الأرض فهو ضحضار انـاح؛ هرچه به قوزك از آب يا آتش مىرسد و هرچه از آب بر روى زمين مى ريزد وكم عمقق است، آن
 علامه مجلسى نيز ضحضاح را اين گونه معنا كرده است: (ماء ضحضاح: قريب القعر يعني از مجمـوع ایـن عبارات، معناى ضـحضاح چنين به دسـت مى آيد: مقـدارى آب بر روى زمين كه به غوزگ پا نرسد. در بعضى موارد، به نور و نيز به آتش استعاره شده است. ايـن لغـت، در فقـه و نيز در روايـات، داراى كاربرد بوده و مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـتـ. رواياتى كه به ضحضاح اشاره مىكنند در منابع شيعه و اهل سنت، با اختلاف در عبارات و مصاديق آمده است كه در ادامه، به آن پرداختّه خواهد شد.

## 「「. برسى سندى حديث ضحضاح

 حديث همـچچن: سفيان ثورى، عبد الملكبن عمير، عفان بن مسلم وحمادبن سلمه، از سوى

رجالشناسـان اهل ســت، ضعيـف و غير قابل اعتماد معرفى شـدهاند و بـا توجه به نظرات متخصصين رجالى اهل سنت همانند ابن حجر عسقلنى (ابن حجر عسقلنى، بىتا، ج،، صههr)،
 راويان، اين حديث از اعتبار ساقط است.
 تنها يكى راوى دارد و آن، مغيرهبن شـعبه اسـت كه كفته شـده: راوى واحد اين حديث اسـت

 روايات در منابع مختلف، مشخص مى گردد كه مغيرهبن شعبه، در شمار راويان حديث نبوده و اين حديث، بيشتر ازعباسبن عبد المطلب، ابوسعيد خدرى و ابنعباس نقل شده است

كه در سلسله سندشان، افراد ضعيف حضور دارند.

## ז. بررسى محتوايى حديث ضحضاح

 دارد كه بر شدت ضعف حديث مىافزايد. اين تناقضات در سه وجه، قابل تقسيم است: ـ تناقضاتى كه روايات ضحضاح با با آيات الهـى دارد؛ ـ تـناقض در متن روايات؛
ـ تناقض روايات ضحضاح با بروايات ديگر راويان حديث. در ادامه، به توضيح و تبييين هريك ازز اين تناقضات مى يردازيم:

## اــr. تناقض حديث ضحضاح با آيات قرآن

يكى از تناقضاتى كه در حديث ضحضاح ديد ديده مى شود، تناقض مغهوم حديث با بآيات
 حضرت ابوطالب، به معناى منتفى شدن كفر ايشان است؛ زيراتخفيف در عذاب در قيامت

به خاطر شفاعت، بر اساس آيات الهى منتفى است. آيات زيادى كه خبر از تخفيف ندادن

 ضحضاح، از لحاظ معنايى، با مغاهيم آيات قرآن سازگارى ندارد. در جنين تعارضى، روايت پِيـامبر اكرمَ

 موافق با كتاب الله بود بپذيريد و زمانى كه مخالف با با كتاب الله بود رد كنيد.
 ضحضـاح و اثبـات ايمـان جناب ابوطالـب مى گويد: به درستى كه ابوطالب به اعتبار دين (عقيـده) ما كافر است و ليكن مؤمنى اسـت كه قلبشن مملو از ايمان بود. آنها (علماى اهل
 ملت عبد المطلب هستم. و آنها مىدانند كهد عبدالمطلب، مؤمن موحد بود؛ زيرا از آباء پيامبر اكرم اسلام است. (دحلان، نجما الديـن عسـكرى، ازعلماى معاصر شـيعه، درباره اين گفتار زينـى دحلان میى گويد: براى زينى دحالان مشخصر اسـت كه جناب ابوطالب، مؤمن و موحلد بودو وبر اسـلام و ايمان
 باصراحت بيان نكند. اما اگر كمى بر فرد وستخنانش تامل شود، تشابه سخنان او باعقيده

 تطبيق آيات با حديث، خود را به زحمت بيندازند؛ بلكه به سند سند حديث نظر كنند. اگر سند




احتياجى به سختى انداختن در توجيه حديث نيست. (همان)
ابن حبـان، از ديگـر علماى اهل سـنت، گفته اسـت: شـفاعت كردن براى كسـى كه مرده
است، نشان از عدم شرك او به خدا دارد. (ابنحبان،
بنابرايـن، تناقضـى كـه حديث با معناى قرآن دارد باعث شـده تاعلماى اهل ســتـ، براى توجيه آن به زحمت بيغتند و اگرتعصبى نداشته باشند، بر ايمان جناب ابوطالب اعتراف كنند.

## r_r. تناقض در متن هاى حديث ضحضاح

حديث ضحضاح، به اشكال مختلف و با سند متفاوت ذكر شده است كه در صفحات قبلى بيـان گرديد. بـا نگاهى ابتدايى به الفـاظ و ظاهر اين روايات، تناقض هايـى در آن ديده مى شود. اين تناقضات، به دو وجه است: تناقض در الفاظ و لغات و ديگرى، تناقض در معنا. در معانى روايات مختلف ضحضاح، تناقضاتى وجود دارد كه علامه جعفر مرتضى، اين تناقض ها را متذكر شده و مى گويل: ملاحظه مىكنيد كه تناقضاتى در روايات ضحضاح وجود دارد. يكى مى گويد چگونه شفاعت من به او نفع مىرساند؟ در روز قيامت در ضحضاح قرار داده مىشـود و ديخـرى معتقـد اسـت كه بالفعل در ضحضاح قرار داده شـده اسـت. (عاملى،
 بـر اسـاس آيات الfهى، شـفاعتكننده و شفاعت شـونده، داراى شـرايطى اسـت و شـرط

 استفاده مىشود كه شفاعتشوندگان بآيد مورد رضايت المى باشند؛ چنانكه در سوره انبياء


روشـن است كه منظور از اينكه شفاعتشـونله، مورد رضايت الهـى باشد، اين نيست كه تمـام اعمالش پسـنديده باشـد وگرنه نيازى به شـفاعت نبود؛ بلكه منظـور، مرضى بودن خود شـخص از نظر دين و ايمان اسـت، چنانكه در روايات، به همين صورت تفسـير شده است.
 بهشت است.
بنابرايـن، از ايـن روايـات، چنين نتيجهاى به دسـت نمى آيد كه آيا حضـرت ابوطالب، در ضحضاح بوده و با شفاعت پیامبر اكرم



 روايات ضحضاح است. بنابرايـن، تناقض در روايات ضحضاحـاح، حاكى ازساختاگى بودن آن اسـت؛ يعنى يادر زمـان متفـاوت و يا توسط افراد متفاوت، سـاخته و جعل شـده اسـت د درصورتىكـه اگر ناقل حديـث ضحضـاح، پيـامبر اكرم معانى بايد يگانه باشد.

## 「־_r. تناقض حديث ضحضاح با روايات ديگر







 راوى، دو مضمون متضاد نقل شده است.


قسـم! ابوطالببـن عبد المطلببن هاشـم بـن عبدمناف، مؤمن مسـلمانى بود كـهـ ايمانش را



ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه، در دليل بر ايمان جناب ابوطالب چنين آوردهاست:
 خبر مشهـورى اسـت كه ابوطالب هنگام موتش، كلامى مخغفى گفت و آن را برادرش عباس شـنيد. ســس (عباس) سـرش را بهسـوى رسـول الهّ بلند كرد و گفـت: ایى پسر برادرم! به خدا قـــم عمويت (ابوطالب) آن (شـهادتين) را را
 |مام على علٍ
 شـده اسـت. تناقضات در اين گونه روايات مختلف نيز حاكى از سـاختگى بودن يك طرف اين روايات است.

علاوه بر روايات فوق، در منابع اهل سـنت، رواياتى بر ثبوت ايمان ابوطالب نيز نقل شــده است. از جمله: ابن حجر عسقلانى روايتى را از ابیى افع نقل مى كند كه كفت: شنيدم ابوطالب مى گفت: از برادرزادها م محمد بن عبد الله شنيدم كه مى گويد: خدايش او را مبعوث كرده براى




## F. بر برسى منابع اوليه حديث ضحضاح و تحليل آن

$$
\begin{aligned}
& \text { حديث ضحضاح فقط در منابع اهل سنت وجود دارد و منابع شيعه آن راذكر نكردند، مگر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بنيهاشم أن تنابذها قريش. وكذا عن ابنعباس. }
\end{aligned}
$$


 سير بيان حديث ضحضاح وترتيب ذكر اين حديث در منابع اهل سنت به شرح زير است: در كتاب سيره النبويه، ابنا اسحاق در باب وفات ابوطالب، به روايات متعددى در درموضيع مرگى ابوطالـب، چهه بر كفر و چهـ بر ايمان ابوطالب بدون جد اسداسـازى و تحليل، اشـاراتى كرده

 بر اين اسـاس، اولين منبعى كه حديث ضحضاح را ذكر كرده، كتاب سـيره ابنا اسـحاق
 بار، در يكى منبع قرن دومى به نگارش درآمده است.
 كلمه ضحضاح، بدون ذكر سـند و باعبارت (يروى) اين روايت رانقل كرده اسـت. (ابنسامه،
 اسـت، دليل بر بى اعتبارى و ضعفـ سـند حديث نزي او او دارد. علماى ديگر قرن دون دوم و سوم هجرى نيز حديث ضحضا


نويسندگان اهل سنت به اين روايت در قرن سوم داشته است.





 قال سنان: :بلغي أنهينايي يرى أن إلإيعذب أحد عذابيه من شدة ما ما هو فيه.

حديـث ضحضـاح رادر حدود سـيزده مورد به طرق و اشـكال مختلف آورده اسـت. (احمدبن حنبل، بـتا، ج\%، صص19^)

 در كتب خود، باعث انتشار آن شدهاند.

 احمدبـن حنبل، كه هم در كتاب مسـندش و وهم در كتـاب فضائل صحابه، اين حديث رابـ را راز



 از زمان پيامبر اكرم نشدهاست؟

حديث، درمنابع قرن اول وجود نداشتهو وتقريبادر نيمه دوم قرن دوم، ابتدا در اثر ابن اسحاق ديده
 توجه بيشترى قرار گرفته وترويج شده است؛ بهطورى كه در كتب متعدد و به نقل هاى مختلف


 رفع نيازهاو تأمين اهدافشان داشتند، احتمال مى رود اين حديث توسط آنان جعل شده باشد. بررسى شـواهد تاريخ تطبيقى دو خاندان بنى هاشـم و بنى اميه نيز مىتواند بر علت ذكر حديث ضحضاح در برخى منابع اهل سنت راهنمايى باشد.

در نامـهاى كـه اميرالمؤمنيـن على
 اجداد معاويه قرار میدهند و آن را قابل مقايسه با هم نمى دانند. در اين نامه، اجداد اد مسلمان

 معاويه است:




> آورده است.'

كوفه و لعن بر اميرالمؤمنيـن، جايگاه خاندان خود رابا خاندان معاويـه بيان كرده و در انتها،
 مقايسه آباء و اجداد امام و معاويه، بار ديگر تكرارمى مشود.

 خاندان يزيد تأكيد داشتـند. حضرت زينب بَّهُ نيز به يزيد و اعقابش، مشرى و طُلقاء بودن
آنان را يادآورى كرد.


همه اينها نشــان مىدهد كه در آن زمان، ايمان و شـخصيت جناب ابوطالب، به مسـائل



 ابوطالـب رييس بنى هاشـم بود كه معاويه بهوسـيله وزيـرش عمرو عاص، اين اقـدام راعملى اعـلى







وى در ادامه مى گويد: يقين داريم اگر ازابوسفيان يا شخ انص ديخرى از اج اجداد مخالفين
 در فضيلتش بيان مىكردند و كرامات و شفاعتهاى بـى بینهايتى رايتى را در دنيا و آخرت نصيبش




 أنها حديث ضحضاح را اختراع كردند وادعا كردند كه پیيامبر اكرم


اين شـفاعت تعريفشده توسط قريش، از نظر عقل پٍ يرفتنى نيست؛ زيرا شفاعت بايد
 زنده مىماند و نجات مىيابد و وارد بششـت مىشـود، يا اجازه شفاعت نمى دهد و شـخص در آتش باقى مىماند.
شفاعت ضحضاح، به شفاعت معكوس شبيه است و همتجنين روايات نبوى متعددى




 ابوطالب اعلام كرده بود!
احاديث ديگرى وجود دارد كه كسانى كه يك نوشيدنى را به پیيامبر عرضه مى كنند يا يی


 تحمل كند در ضحضاح است؟





 اواخر بنى اميه جعل گرديده است. همتچنين درزمان بنى عباس، بهويرّه منصور دوانيقى (مرتضهى،



 لثظ و مفهوم حديث ضحضاح بررسى شود.

## ه. موضع اهل بيت




 اميرالمؤمنين، امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام رضا





 ابوطالب را به اصحاب كهف تشـبيه كرده و با اشـاره به كتمان ايمان و اظهار شرى ابوطالب،



 در همين راستا، از قرن جهارم هـجرى به بعد، كتب علماى شيعه در دفاع از ازيمان ابوطالب به نگارش درآمده است. اين موضوع، حاكى از آن است كه هجوم به ايمان جناب ابوطالب،
 حديث ضحضاح مطرح نيسـت. ولى چچـد حديث ضخضاح سؤال مى شـود كه همزمان با اواخر حكومت بنى اميه و د ر آستانه روى كار آمدن بنى عباس است. با توجه به اينكه بعد از واقعه كربال، ساختار حكومتى باريّى بنى اميه متزلزل

 رئيس بنى هاشم و جد امامان باشد. اوج حملات به ايمان ابوطالب، در زمان عباسيان و بعد
 يكى از دلايل مطرح و ترويج اين حديث در در زمان عباسيان را میتوان رقابت بين دو نسل از عموهاى پيامبر اكرمع اجتماعى و با سابقه ايمانى و حمايتهاى فراوان از پِيامبر اكرم

 اكرم ايـن شـرايط، انگیيزه جعـل حديـث يـاترويـج حديـث جعلى درباره كفـر ابوطالـب، جد
 حكومت هاى گذشته توانستند سياست هايیى اتُخاذ كنند تا حكومت بنى| اميه را ساقط كرده و بر مسـند حكومت بنشـينّند. از جمله اين موارد، اسـتفاده از از احاديث جعلى بـلى بود كه مطابق
با منافع و راهكارهاى آنها بود.

 بيان مى كند كه راوى آن، عباس عموى پيـامبرَ

## ¢. اصل حديث ضحضاح در منابع روايى فريقين


 واقعى نداشتـه و پرداخته جاعلان اسـت و گاه اين جعل، از يك روايت رايت صحيح نشات گَرفته و كاسـتى ها يا اضافاتى در آن انجام شـده اسـت. جعل حديث ضحضضاح، از گونه دوم است
 و ياطبق نظر مغرضان آمر، تغيير داده و منتشر كردند. واقعيـت حديـث ضحضـاح مىتواند شبيهسـازى از نقلـى از يـيامبر اكـرم معراج و مشاهداتى باشد كه در آسمان ها داشتند. در اين روايت، بهترين خلق خدا، على بن ابى طالـب به پيامبر اكرم و عالى خداوند تبارى و تعالى گرفته شـدهاند. در ادامه، خلقت نورى على و فاطمه و حسـن






 روايات، در بيشتر منابع شيعهو ودر برخیى از منابع|هل سنت از جمله مقتل الحسين خوارزمى وجود دارد. (خوارزمى، بىتا، ص90 -99) 9

اگـر در كـنـار روايـت معـراج چيامبر اكـرم

 دشمنان و مخالفان كينهتوز ايشان رابر اين داشت كه روايات را معكوس جلوه داده و به جاى

ضحضاحى ازنور، ضحضاحى ازآتش را جايگزين كرده تا اين گونه قلمداد شود كه با آن همه حمايت از پیيامبر اكرم
 اسـت كه از ضحضاحى آتشـين خبر مىدهد و اين موقعيت و جايگاه را براى اهون الناس و مردمان پپت برشمرده است.
احل روايت چحنين است: رسول اللّا الشّ! وما بال ابن جذعان أهون أهل النار عذاب؟؟ قال: إنه كان يطعم الطعام؛ رسـول خدا

 اين روايت در منابع شـيعه و سـنى ذكر شدها است و معصومين نيز اين روايت را الز يـيـامبر اكـرم مختلفى بيان شـده اسـت، همحچون: (اعنه دماغه من حرارة نعليه؛ كمترين عذاب دوزخيان، پوشيدن دو صندل آتشين است كه مغزش

 منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا؛ كمترين عذاب اهل جهنم كسى اسـت كه دو صندل و ودو بند آتش داشتـه باششد كه مغزنش از آن مى ججوشد. ديگر نمى بيند كه كسى از او سـخت تر اسـت و و او كمترين عذاب را دارده). (أبونعيم الأصبهانى،
 ازلحاظ سندى، حديثشناسان اهل سنت، همحچون صاحب كتاب المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، سند آن را معتبر و بـى اشكا اشال مى داند اند. (همان) اما نكته قابل توجه ولازم به تامل اين است كه بها اين روايت، در قرون بعدى اضافاتى شده است. مثلاًا بن حجر اين روايت را اين گونه آوردهاست: (ووقع في حديث ابنا ابنعباس عند مسلم ان


زمخشـرى ايـن روايـت را در زيـر كلمـه (اضحضـح ) ايـن كونـه آورده اسـت: (العباسبن



 وعقارب أمثال البغال الخنس إذا سقط إليهن بعض أهل النار أنشـأن به نشط ألما ولسـبا








 صورت گرفته اسـت تـا به ايمان جناب ابوطالب، حمله بيشـترى شـود. الزايـنرو، حديثى كه
 در قيامت تبديل وتغيير داده شده است.
 و آن رادر كنار دلايل ديگُ، نشانهه هايُى قرار دادند تا تاثبات كنند جناب ابـن ابوطالب بر كفر زندگى
 تعجب دارد. بهدرستى كه شبيهسازى و خلط حق و باطل، از روش منكران حقيقت است است تا حقيقت، كتمان شود و بتوانند ماهى خود را از آب گل آلود بگيرند.

## نتيجهكيرى


 ضحضاح، بآيات الهمى در مورد شفاعت، شفاعتكننده و شفاعتشونده سازگًارى ندارد






 و ايمان ابوطالب، تلاش داشتـند. نتيجه اين حملات، سـاخت حديث ضحضاح اسـت كه به بيشـتر كتب اهل سـنت راه يافته و انكار ايمان ابوطالب يا شـكـ در ايمانشان را اخواسته يا ناخواسته در اذهان مردم به وجود آوردهاست.

## فهرست منابع

ا.
r. ابـن ابى حاتم، عبدالرحمانبن محمد تميمى الـرازى، الاזاق، الجرح و التعديل، بيـروت: دار إحياء التراث




V. ابن حجر عسقلانى، شمابالدين احمدبن على، هأ أ اق، الإصابة، بيروت: دار الكتب العلمية.

人. .
9. ابن سعد، ابوعبداله محمد، بيتان، طبقات الكبرى، بيروت: دار صادر ر.


 זا


 دار الكتب العلمية.
IV ا. احمدبن حنبل، بيتا، مسند أحمد، بيروت: دار صادر.
 البخارى ومسلم، مصر : مكتبة السنة.





.MF. زمخشري، محمودبن عمر، بيتا، الفائق في غريب الحديث، بـىتا: دار المعرفة.


والنشر في مؤسسة البعثه.

$$
\begin{aligned}
& \text {.TA. .T . . } \\
& \text { 9 9. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rr. قسطلانى، شـهابالدين احمدبـن محمدبـن ابى بكـر، \&T\& \& اق، مسـالك الحنفـاء إلى مشـار ع الصـلاه على } \\
& \text { المصطفى ، بيروت: دار الكتب العلميه. }
\end{aligned}
$$

مؤسسة الرسالة.

$$
\begin{aligned}
& \text { rq. مسلم نيشابورى، بىتا، صحيح مسلم، بيروت: دار الفكر. }
\end{aligned}
$$



