# تأملى در تعارضات محتوايى و قرآنى قول مشهور در نقل ماجراى بيثت <br> عباس تقوائىى <br> مقداد ابراهيمى كوشالى「 


#### Abstract

حـيده  ايـن ضـرورت در مطالعـه ماجـراى بعثـت، بـه عنوان آغاز رسـمى دين مبين اسـام و ونبوت رسـول خدا   امكانٍذيـر اسـت．ايـن مقاله با ماهيـت توصيفى ـ تحليلـى و بهرْگيرى از روش تحليل نتايـج حاصل از مطالعه    است كه علاوه بر عدم تعارض، داراى مشكلات كامى نيز نخواهد بود． وا⿰夫گان كليدى：پيامبر اكرمَ

ا．استاديار گروه معارف اسلامى، واحد لاهيجان، دانشُغاه آزاد اسلامى، لاهيجان، ايران（نويسندهمسئول）؛ ．taghvaee．abbas＠yahoo．com r．استاديار گروه معارف اسلامى، واحد لاهيجان، دانشگاه آزاد اسلامى، لاهيجان، ايران؛ meghdadebrahimii＠gmail．com．


## ا. تاريخ اسلام و ماجراى تحريف

تاريخ اسلام به طور عام و سيره پیيامبر اكرمَ به دلايلى افزون از آنها، دچار تحريف و دستكارى شده است. دامنه اين تحريفات، از جعل حديـث تـا سـاختن صحابى براى پيامبر اكـرم
 مىشـويم كـه بهصورت كاملا حرفهاى به اين امر مبـادرت ورزيدهاند. كاهى نتش يكى از آنان چنان در زمينه جعل حديث و روايات تاريخى پررنگا است كه خود به تنها تنهايى، نظير ابوهريره

 مرتضى، با ذكر نمونه هاى تاريخی نشـان مىدهد كه تهمت هاى وارده بر رسـول اكرمع روى سهو، بلكه عامدانه و با برنامهريزى براى زير سؤال بردن شخصيت ايشان و و زمينـهس سازى

 در دلايل روى آورى به اين تحريفات، به عواملى اشـاره شـدها اسـت كه برخى ازم مهمترين آنها عبارتاند از:

- نتش (ادستهبندى هاى سياسى و فرقهاى)؛ ـ نتش (اختلافات قبيلهاى)؛
- ("بىتوجهى عالمان سـيرهدان به جداكردن اخبار درست و توجه به گردآورى هر چیيز و

حتى در ديدگاه اهل سنت، كه مبتنى بر جايگاه ويثّه براى كليه صحابه است نيز (انسيان


 يكى از مسـائل مهمى كه در تاريخ صدر اسـلام مورد تحريف جدى قـرار گرفتنه، ماجراى

آخـاز رسـمى اسـلام، با نزول فرشـته وحى بر پيامبـر اكرمَ رسول خداست. اين نقل هاى تحريفآميز، كه متأسفانه در اولين نگارش هاى تاريخى وجود داشـته و بـدون توجـه به مشـكلات سـندى و محتوايى و تعارضـات آن با قـرآن كريم، حقايق
 خطبه قاصعه بهعنوان شـاهد قضيه)، با ارائه چهرهاى غيرواقعى از پيـامبر اكرم تخريب شـخصيت ايشـان و ايجاد زمينه براى ارائه جلوهاى نامناسب از دين اسلام دارند. در ايـن نقل هـا، ما با پيامبرى روبهرو میشـويم كه ظرفيت لازم را بـراى تلقى وحى ندارد و با ترديد
 مهمتريـن رسـالت رادر ميـان انبياى الهـى بر دوش بكشــد و در نهايت، بـا دلگرمى ديگران به



 بود و منافات با يقين و اطمينان او به درستـى آنتجه به او ابلاغ شـد، ندارد؛ زيرا روح هر چقـدر توانا باشـد، هر اندازن با دستگاه غيب وعوالم روحانى بسـتگى داشته باشد، باز در آغاز كار،

 خانه خديجه كشاند و او از خديجه خواست كه او را بیوشاند. سپس خديجه او را دلدارى داد و خودش نزد ورقه بن نوفل رفت و ماجراى شوهرش را براى او تعريف كرد. ورقه نيز نزول فرشته

 دست مى آيل، با شخصيت رسول خدا

## 「. r. نقل اوليه مشهور در ماجراى بعثت

هرچخـد نقل ثابت و مشـخصى از ماجـراى بعثت وجود ندارد، ولى با قدر مشـترى گرفتن

از آنحّه در منابع متقدم تاريخی آمده، مىتوان به نوعى به شـرحى دسـت يافت كه آن شـرح از واقعه رامىتوان (ديدگاه مشهور) دانست؛ زيرا بهويثّه پپ از دوران طبرى و البته با واسطه او،
 ابن اسحاق است ولذا ابتدا به نتل واقعه بعثت در روايت او مى پردازيم:

 اراده خداوند بر كرامت ورحمت بر بندگان قرار گرفت تا آغازبخش نبوت رسول خدا باشد، همه
 خلوتگزينى رادر او برانگيخت، تاجايىكه هيجّ كارى را بدين اندازه دوست نمىداشت). او در ادامه، از عبد الملـى بن عبدالله بن ابـى سـيان بن علاء بـن جاريه ثقفى كه حافظه خوبى در ثبت شنيدهها داشت و از بعضى اهل علم [مطلب] شنيده بود، چنين نقل مى (هنگامى كه اراده خداوند بر كرامت رسـول خدا وا آغاز رسـالت او قرار گرفت، ايشـان ازهيتج
 خود مىنگريسـت و در اطراف خود جيزى به جز در دخت يا سـنگ نمى ديد كهـ بر او او باعنوان
 عبادت به غار حراء مى رفت و همحچنانكه از مناسك قريش در جاهليت بود، به هركسى كه
 كعبه راطواف نمىكرد به خانهاش نمىرفت. اين چنين بود تا آن ماه آخرى كه اراده خداوند بر بر كرامت بر او با رسالتش قرار گرفت، از سالى كه او را به رسالت برانگيخت، فرارسيد. اين امر در ماه رمضان بود كه مطابق معمول، ايشـان براى نشسـت در حراء به همراهى خانوادهاش خارج شـد و شـبى خداوند، كرامت رسالت را براى او و رحمت بر بندكان قرار داد؛ بدين صورت كه جبرئيـل بـه امـر خــدا بر او فرود آمد. پٍ رسـول خـدا فرمودنــد : (جبرئيل بر من درآمـد و من در


























 ورقه بازگو نمود. ورقه كفت: قدوس، قدوس، قسـم به كسـى كه جانم در دسـت اوسـت كهـ اگر اكر

 نزد رسـول خـدا بازگشـتـت و آنجهه ورقه بدو كفتـه بود، به او بازگْفت كه در نتيجـه، كار بر او به لحاظ آنچهه در فكرش مى گذشـت، آسـان گرديد. پٍ هنگامى كه رسول خدا [حراء] بـه در آمــ، مطابق معمول، در ابتدا به طواف كعبه رفت و در هنگام طواف، با ورقه كه او نيـز مشـغول طواف بود، روبهرو گشـت. ورقه كـه او راديد، بدو گفت: ایى برادرزاده! از آنتچه
 كه جانم به دسـت اوسـت، اين ناموس اكبر كه بر موسى نازل مى شد، بود كه بر تو نازل گشت
 رادرك بكنم، به يارىات برخواهم خاسـت. ســس سرش را پیش آورد و بالاى سر او را بوسيد و رسـول خدا
 عبارات اين متن، داراى تشتت و تناقضاتى است كه شايد ناشى از بازسازى آن باشد، Y Y Y Y ولى به طور كلى، موارد زير در آن قابل تأمل است: _قبل ازرسالت رسول خدا



- پيامبر پس از بيدارى انديشيد كه دچار توهم شده و قصد خودكشى داشته است. - يكـبـار خديجـه بـه تنهايـى ماجرا را براى ورقه نقل كرده و ورقه مثل خـود او اطمينان بر
نبوت پيامبر داشته است.

ــبار دوم خود پيامبر پس از بازگشت از غار حراءء، ماجرا رابراى ورقه نقل كرده و وبا شنيدن سخنان او، بر نبوت خويش اطمينان يافته و در اين راه ثابتقدم شده است.



 تأمل است. نكات اصلى نقل شده توسط ابن هشام ازابن اسحاق دراين خصوص، عبارتانداز:
 از جانب ميسره غلام خديجه، نبوت شوهرش ر پيشگويى و براى خديجه نقل كرده بود. (ابن
هشام، بیتا، جا، ص(19)

مرحله دوم) ابن هشام به نقل ازابن اسحاق: پیيامبر در چهل سالگى از جانب عموم مردم وكل جهانيان برانگیخته شـد و خداوند قبـل ازبعثت، از همه پيـامبران بر ايمان به

خود، تصديقش و يارى رساندن در مقابل مخالفان، عهد و ميثاق گرفته بود. (همان، صرrr) مرحله سـوم) ابن هشـام از ابن اسـحاق از زهرى از عروه بن زبير از عايشـه: پیيامبر پیش از بعثت و در ابتدا، رؤياهاى صادقه مىديد، كه اين رؤياها بعداً در عالم واقع تحقق مى يافت و
 مرحله چهارم) ابن هشام از ابن اسحاق از عبد الملكى بن عبيدالهّ بن ابى سفيان بن علاء




 براى تحنث و اعتكاف به غار حراء مىرفت و اين كار در جاهليت مرسوم بود. (همان، صYها
 از عبيد: ايشان در پايان اين عادت و ضمن بازگشت از حراء، اول براى طواف به كعبه مى رفته


مرحله هنتم) همان سـند: چجون ماه رمضان، از سـالى كه هـيامبر به رسالت بركزيزيده شـد،












مرحله دهم) همان سند: يِيامبر از حراء بازمى گَردد و طبق عادت هميششى قبل از از رفتن












نكته اول) قبل از آغاز رسالت، ظاهرا ديگران (ورقه و خديجه ) نيز ازنبوت پيـيامبر اكرم
مطمئن بودهاند.
نكتـه دوم) از پيامبـر اكـرمَ آغاز رسمى رسالت، بر پايمردى بر امر خويش پپيمان گرفته شده بود.

درخت، آمادگى لازم براى شروع رسالت را يافته بود.
 بوده است.
نكتـه پنجـم) پيامبر بدون قصد خودكشى، نزد خديجه بازمى گرددد و خديجه به تنهايى
نزد ورقه مىرود و در هر صورت، هم خديجه و هم ورقه به نبوت ايشان اطمينان داشتهاند.
 حراء بازگشتـه (و آيا در اين فاصله از مكه به غار برگشـتهن بود؟) و ضمن طواف با ورقه روبهرو و

 پيامبر درباره نزول فششته وحى بر خودشان دچار شكى و ترديد بوده است.
r. ديگر نقل هاى متقدمان

در ديخـر كتـب روايـى و تاريخـى متقــدم، مطالبـى افزون بـر ايـن قابل مشـاهده نيسـت بهعنوان مثال:


 بـن عمـرو بن عبدالله بن عمرو بن سـرح از ابن وهب از يونس از ابن شـهاب از عروه بن
 شـكلى مشـابه نقل هاى گذشته مى آورند كه البته در آنها ذكرى از نزول شبانه وحى در خواب، حضور خانواده و ميل به خودكشى مشاهده نمى شود و پیيامبر پِ از بازگشت به خانه، تقاضا مى كند كه او رابيوشانند و خديجه تأكيد مىكند كه او به نبوت رسيده و براى اطمينان، او را نزد ورقه مى برد.
 سـعد ازواقدى، ضمن آنها به مواردى نظير (اسـلام گفتن درختان بر چيـيامبر در هنگامه آغـاز بعثت و زمانـى كه بـراى حاجت از شـهر دور مىشــهـه)، ا(ديدن جبرئيـل در افق
 دادن خديجـه بـه اوه، اشـاره مى كـند و در ادامه به ذكر روايت عروه از عايشـه مى پردازد و در انتهاى آن، متفاوت از روايات گذشتـه، مىگويد كه جبرئيل شـب شـنبه و شـب
 محمد بن سعد از واقدى از طلحه بن عمرو از عطاء از ابن عباس، به ماجراى تح تحنث قريش و پيـامبر در غار حراء در ماه رمضان اشاره كرده و در ادامه از قول عمرو بن محمد الناقد از اسـحاق بن منصور السـلولى از ابراهيم بن يوسـف بن ابیى اسحاق از هدرش از

 ماجرا را براى خديجه تعريف كرد و كفت كه مىترسد (امرى بر او عارض شده باشدل).







تعريف مىكند و بدين ترتيب با راهنمايى و راهكار ورقه مشخص مىشود كه او انبى


 مطرح نموده است و البته پس از تصريح بر ترسناكى پيامبر و تمايل وى به خو خودكشى و بيان درخواست پیامبر براى پوشانيدنش (تا آنكه ترس از ايشان زايل شد)، مىنويسد

 پيـامبر بـه گرفتارى در شـاعرى يا جنـون و تصميمش به خودكشـى و ديـدار جداگانهانه



 پس از آن شـب يكشـنبه نزد وى آمل و روز دوشنبه درباره رسالت باوى سخن گفت).
(مسعودى،

 وقوع بعثت در روز يا شب) اشاره مى كند ومى گويد پيامبر پس از بازگشت، از خديجه

 اسـت، قصد خودكشى پيامبر را ناشـى از فترت در نزول وحى مى خواند؛ كما اينكه با
 از رسـول اكـرم


كه مطابق آن، يـيامبر بِس از نزول اولين وحى، ترسـان ولرزان نزد خديجه آمد و و كفت:








 متزلزل و مضطرب)، علاوه بر مشكلاتى كها از جهات سندى دارند، به لحاظ محتوايى يريى نيز قابل تأمل هستند.

## F. F. تعارضات اين نقلها



 محتوايى درونمتنى و قرآنى اين روايت بسنده خواهيم كرد. ٪ \& ا ا. تعارض روايى درونمتنى






واقعه (زهرى، عروه و عايشه) و مشكلات سندى موجود در اين نقل ها، تناقض موجود در آنها را امرى (آشكار) دانسته و تأكيد مى كند كه چچون اختلاف روايات در كاستى و افزونى در نقل روايات نيسـت، پس نمىتواند ناشى از ضعف حافظه برخى از ناقلان و در نتيجهه، قابل قبول


 آمادگى لازم براى تلتـى وحى از زبان جبرئيل را داشتـه اسـت يـا خير؟ در متـون اوليه، تأكيد
 (اديـدن رؤياهـاى صادقهـ) و (اشـنيدن صداهنايى كه ايشـان را باعنوان رسـول خــدا مخاطب

 شـده كه توجه به اين متغيرها (كه دال بر آمادگى پيشـي هسـتند)، كاهش پيدا كرده و به نوعى ناديده گرفته شـوند. قبلاً ديديم كه در دو نتق بـل بلاذرى و و
 شده است. نظر محققان بر اين است كه اگرحه روبرو شدن با فرشته وحى نياز به به آمادگى للازم


 رسـالت، پيامبر به تنهايیى در غار بوده و يا همراه و حتى همراهانى داشـته اسـت؟ دير ديديم كه در روايت ابن اسـحاق و ابن هشـام، به حضور (اهل)، ايشـان نيز اشـاره شـده اسـت. حلبى در





 ايشان هيجّ ترديدى از ناحيه پيـامبر اكرمَ بر همين مبنـا، حضور اميرالمؤمنين ، الٌ در اين واقعه، از سـوى محققان معاصر شـيعه امرى

 (ايشـان در مسير بازگشـت ازغارو اقدام خديجه در فرستادن كسانى براى جستجوى ايشان") (كـه تـا مكه مىروند و ايشـان رانمىییابند)، اين امر رامؤيد قسـمت اول (يعنى (حضور پیيامبر
 صת (MY_
 رخ داده است يادر بيدارى ؟ آيا وقوع اين واقعه در شب موري



 آيات در خواب، گذشته و در ذكر ماجراى بعثت، اشـارهاى به نزول فرشته وحى بر پيامبر در خواب ندارند. در پاورقى سيره ابن هشام از قول سهيلى آمده است كه در روايت عايشه، ذكرى
 بديـن صـورت اسـت كـه در ابتدا، رؤيت فرشـته وحى در خـواب و در عالم رؤيا بوده اسـت تا تا
 اصل اين موضوع و جمع بين اين دو قول نيز، در شرح سهيلى بر سيره ابن هشام آمده است.



آن، پيامبـر را پـس از خـروج ازغـار حـراء بـه فكر خودكشـى انداخته اسـت يا خير؟ آيا ايشـان


 بر بيمناكى بر خويشتن يا ترس از جنون و كهانت) و تسلانى خديجه (مبنى بر سابقه نيكوى ايشان و عنايت خدا به او )، متعارض دانستهاند (حلبى،

 ص(9Y). همحنیين ديديم كه بعضى منابع، نظير تاريخ بيهقى، ميل ايشان به خودكشى را پس از فتـرت و تأخيـر در نزول وحى دانستهاند، نه سپ ازنزول اولين وحى و آغاز رسـالت. بيهقى حتى در نقلى، ماجـراى رفتن نزد خديجه و اينكه پیيامبر از او خواستـه كه وى را بيوشـانند را نيز مربوط به ايجاد تأخير و فترت در وحى دانسـته اسـت، نه وحشـت از اولين ديدار با فرشته
 ابى ابوسى از داود بـن الحصين از ابـى غطفان بن طريف از ابن عبـاس، ماجراى تمايل پيـيامبر

 نشـد، خواسـت خود را بكشـد، ولى چچون صداى او را شنيد و او را ميان زمين و آسمان ديد، از اين امر منصرف گرديد. (ابن سعد، بـىتا، جا، ص199)

 و يا هر دو شـنيده اسـت؟ اين ديدارها، در يیى مرتبه رخ داده يا در دو مرتبه؟ آيا پیيامبر، ورقه

 واقعـه ديـدار پيامبـر با ورقه، در كنار ابهامات موجود در مورد خـود ورقه، موجب گرديده كه در

يـى ديـدگاه نادر، ديدار باورقه، به طور كلى توسط برخى نويســدگان معاصر شـيعه، جعلى دانسته شـده و مورد تشكيكى قرار كرفته اسـت؛ فلذا اصـلا در ذكر ماجراى بعثت، اشـارهاى
 واسطههاى اثبات نبوت و از جمله ورقه رامبهم و نامعلوم مى خواند و معتقد است كه اتأكيد بر نتش ورقه، براى افزونى سـهم بنى اسـد [از قريش] در مســائل صدر اسـلام است)، . (جعفريان،


## تع ت F F F

 خويش از يـى طرف و همين امر در خصوص سـي كه به اين موضوعات خواهيم پرداخت:

 و عصمت آنان نيز منطبق است، آنان بهعنوان گزينه هاى الهـى، از زمان تولد، با رسالت آينده



 كتـاب [انجيـل] داده) و (امـرا نبـى قرار داده) رابـه خاطر (وقوع قطعى كار در در آينده نزديكى) به

 دلالـت بر نبوت ايشـان قبل از بعثت و آغاز رسـمى رسـالت دارد. در مقابـل، برخى معتقدند




نيز با ذكر (ادله موجود در نبوت پيامبر پيش از بعثت ايشان)،، در ارتباط ميان نزول قرآن و آغاز بعثت با نبوت ايشـان، تشـيكى كرده و بر نبوت ايشـان پيش ازآغاز رسـالت تأكيد مىكنند



 علق [به طور كامل و نه الزاماً پیش از نزول آيات اين سـوره در واقعه بعثت، كه مىتواند پپ از نزول كامل سـوره حمد باشـد]، نمازى داشته است كه كسانى از آن نهى مىكردرداند و وبه قرينه
 اطاعت مكن، مشخص مىشـود كه منظور از نمازگزار در اين آيه، خود پيامبر اسـت. نتيجه






 توجه به ظرفيت و قابليت مردم اقتضاء مىكرد كه قرآن در زمان رسـالت ايشـان بهتدريج نا نازل
 . . Y _ Y Y Y Y

 (قيامت: 19-19)، كه دلالت بر نزول تدريجى قرآن دارند، اين است كه از اين آيات چنين فهميده

 وحى آيهای تمام شـود، او از پيش، آيه رامى خوانده و خداى تعالى از اين كار نهى اش فرمود") (طباطبايى،

 ("خداوند قرآن رادر ماه رمضان بر رسولش فرو فرستاد و آن حضرت، قرآن راتبليغ نمىكرد، تا





 داشـته اسـت، وكرنه امر به خواندن، مكتوب نمىشــده و چچنين دستورى بى معنى بوده است




 . r_ Y Y Y
 (ابَيِّنَه به معناى راهنمايیى با بيان روشن است و معناى اصلى اين ماده، جدايى و كنار رفتن
 از باطل جدا گشته و بهخ خوبى و به آسانى و بدون سختى و مشقتى، مى توان بر آن وقوف يافت"


است حنين كسى از سخنان يك نصرانى تحت تأثير قرار گيرد و براى آرامش خاطرش محتانج














 اكرمر








دروغو تقتوّل و افتراى بر خدا مینينداشتند، لذا بايد به خاطر اين قرينه مقامى بخوييبز: منظور




 رسول خـدا ازاو مىرفت، دلالت دارند. نتيجدگيرى


 متقدم اوليه (نظير سيره ابن اسحاق و شرح بر آن در سيره ابن هشام) باسه خصوصيت مهم زير است:
 هنگام نزول اولين آيات و شروع رسالت ايشان در غار حراء؛

 به هوشانيدنش؛
r. اضافه كردن برخیى موارد به واقعه اصلى، مثل ترديد جيامبر در نزول فرشتـه وحى و رسالت خويش و اطمينان بيشتر خديجه يا وارقه به بنبوت ايشان؛




منطقى وقايع، واقعه بعثت را مورد بازخوانى و بازسـازى قرار داد؛ بهويرّه آنكه با توجه به منابع
 گزارشهايى در مورد آن دارند كه بنا بر شـايد تعصبات تاريخى، ناديده انگاشـشته شده است. محورهاى اصلى قضيه كه توجه به آنها در بازسازى اين ماجراى مهم به ما كمكى خواهد كردد، عبارتاند از: الف) پییامبر اكرم بوده و بآداب توحيد، آشنايى كامل داشته است. او باعبادت خداوند و تفكر در مخلوقات، ضمـن انجـام سـنت اعتكاف، ظرف نبوت خويش را آمـاده مأموريت بـزرگ الهـى در انجام رسالتى جهانى، پس از وقوع بعثت در جهل سالگى نموده است.
 بهعنوان كسى كه برگزيده خداوند است، قبل از رسالت، تحقق يافته است. نشانههاى نبوت در او آن چحنان آشـكار بوده كه علاوه بر خود وى، ديگران نيز آن نشـانه ها رادر او مىديده و وبه رسالت او بشارت و نويد مىدادند.

 مسـماً بهترين گزينه) براى آن مأموريت سـترگ و تتمميلكننده زححمات تمامى انبياء و رسـل الهمى است، ولى قطعاً نمىتوانسته موجب ترديد، تزلزل، ترس و اضطراب در ايشان شده باشد، يا در اراده آهنينش خللى وارد سازد.
د) با توجه به اطمينان خود ايشان به رسالت عظيم الهمى كه بر عهره داشتنند، طبعا نيازى نبوده كه ديخران، بيش از او در برخورد باواقعه مبعث، رفتارهاى عقلايى از خود نشان دهند؛ تاآنجاكه بهواسطه تأييد آنها، به رسالت خويش مطمئن شود، آن هم ديغرانى كه برخى از آنها خود سابقه تاريخى روشنى ندارند.

## فهرست منابع

$$
\begin{aligned}
& \text { قرآن كريم } \\
& \text { 1. ابن ابى الحديد، ابوحامد عبدالحميد، بىتا، شرح نجج البلاغه، قمم: مكتبه آيهالهُ العظمى مرعشى نجفى. }
\end{aligned}
$$

عبدالموجود و على محمد معوض، بيروت: دار الكتب العلميا الميهي.
بيروت: دار الفكر.
عبدالمعطى قلعجى، بيروت: : دار الكتب العلميه.
זا
امام رضا
المامون)، تصحيح: عبداله محمد الخليلى، بيروت : دار الكتب العا العلميه.
. (1f:T/g/r.
كا
. 11
إحياء التراث العربى.
تهران: كتاب يوسف.

$$
\begin{aligned}
& \text { قم: مؤسسه انتشاراتى هجرت. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { KT. TY . . . . . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هr. طبرى، محمد بن جرير، بىتا، تاريخ طبرى (تاريخ الاممه و الملوى)، بيروت : دار التراث التراث العربى. } \\
& \text { \&Y. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و هاشم هريسى، تهران: دفتر نشر نشر كوكب. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كوكب. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هاشم هريسى، تهران: مجمع علمى اسلامى. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { علمى و فرهنگى. } \\
& \text { MF. نيشاءباءوى، ابوالحسين مسلم بن حجاج، بـىتا، صحيح مسـلم، تحقيق: محمد فؤواد عبدالباقى، بيروت: دار } \\
& \text { إحياء التراث العربى. }
\end{aligned}
$$

