جوامع روایی فریقین و گزارة نقصان عقل زن
(گونه‌ها، استادان و مصادر)

* علی راد
** زینب مجلسی راد

چکیده
کاستی خرد زنان، گمانه‌ای است که از دیرباز در متنون اسلامی و دیدگاه‌های عالمنام اسلامی رایج بوده و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی خاصی را در این گذاری شخصیت زن در جهان اسلام به دنبال داشته است. ریشه این تغییر، تکثیر در روایات فریقین قابل دریافت است. زیرا قرآن در این مسئله ساکت است. بدنی است. گزاره‌های روابط کاستی خرد زنان، زمانی اعتباری ندارد و در انتسابه آموزه‌های دینی را بیدا می‌کند که از جمله استادان و مصداق شرایط علمی و شرعی اعتبار با برخودار باشد. این پرونده بر پرسی گونه‌های این احادیث و شناخت آسیب‌های وارده به آنها در ناحیه مصادر و استادان پرداخته است.

کلیدواژه‌ها: احادیث عقل زنان، گونه شناسی، آسیب شناسی، مصادر، استادان.

* استاد دانشگاه تهران (پریس فارابی).
** دانشجوی دکتری دانشگاه تهران (پریس فارابی).
مقدمه

یکی از عوامل روانی و فرهنگی عقاب مانندگی و عدم مشارکت زنان در امور اجتماعی
احساس ضعف شخصیتی است که از ترویج ناصحیح برخی متن دینی در جوامع
اسلامی بدینه می‌آمده است. با توجه به محوریت قرآن و حديث در جوامع اسلامی، به
دست آوردن موضع دین درباره این مسئله می‌تواند راهگشایی باشد. نکته‌ای که در این
میان باید به آن توجه کرد این است که مسئولیت قرائت در زنان را به دو داده‌کننده
نگاهی ابتداشی می‌تواند گمانه‌تجهیز را به ذهن می‌پیچاند. متأسفانه بسیاری افراد,
بر ظاهراً روایات اخلاق‌کارده و زنان را فاقد صلحیت حضور در عرصه‌های سیاسی,
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته‌اند. تلاش در جوامع را جبران دانسته‌اند. ظاهریت نامناسب زنان از دیدگاه کم‌پنه در زنان است. می‌توان این روایات را در حوزهٔ «کامی خرد زنان»، «تهیه
مشورت با زنان» و «سفاهت زنان» دسته‌بندی کرد که در این مقاله تنها نکست
مدفوع قرارگرفته است.

ازدید باینکننده، عالمان اسلامی وحتى غیراسلامی به مسئله «کامی خرد در زنان»
توجه کرده‌اند. ازبررسی مسئولیت عالمان مسلمان شاید بنوان رویکرد سگانی را در
میان آنان درباره این روایات به دست آورد:
۱. مشهوردان شده‌ندان علمو اسلامی ظاهرای روایات را پذیرفت و به دفاع از
آن می‌پردازند.
۲. برخی دیگر از پژوهان، صدورای سخنان ازسومی معصومان ۱ را می‌پذیرند،
اما انتخاب می‌کنند تا آن را به اصطلاح معناکند که مرادتان تحقیق و محدود کردن
زنان نباشد.
۳. دردول معاصر نظریه‌سومی نیز درباره این احادیث مطرح شده که هدف آن، بیان

۱. رک: فتح نهج البلاغه، ج. ۱، ص ۲۸۴، ص ۲۸۹، ص ۲۸۵ و ۲۸۶. 
۲. رک: نهج البلاغه (برایبیان اخلاقی)، ج. ۱۱، ص ۸۸ و ۲۲۸، ص ۲۱۰ و ۲۱۶ حکمت و حکایت در اسلام، ج. ۱۱، ص ۲۹۹ و ۲۹۱، ص ۲۹۸ و ۲۹۴.
نادرستی این گونه از خصوصیات و متعالی دانستنی بسیاری از آن‌هاست.

امکن مسلم است، عدم توجه به کلن معانی راویان و اکتفا به ظاهرکلام می‌تواند آدمی را از این به معنا اصلی بی‌باردار ساخته‌اید. البته در روزهایی تمامی متن‌ها مطرح بوده و در متن دینی حساب تراست. در برخورد با متن راویان پس از احراز صحت صدوراوان، مراحل متعددی با پایه طی شود تا معنا اصلی کلام به دست آید. مهمترین این مراحل عبارت از عرضه براین قرآن، به دست اوردن سایر متن‌ها و موضع و بررسی تاریخی مسئله است. راویانی که کم به‌هدن زبان از خروج و پیش‌بینی اصل کلی مستثنی نیستند. با توجه به آنکه در زمان بحثی فقه حدیثی باید دسته‌ای راویان کارهای دفاعی را ترجمه کنیم، این در دین جهان نیست که گونه‌شناسی این احادیث و سپس آبی شناسی مصادر و اسناد آن‌ها پرداخته و نکات مهم پیشامان ان بیان می‌شوید.

کونه‌شناسی و آسیب‌شناسی متون راوی

جست وجود رمانتیک راوی فریقین، چهار دسته از راویان راک در کاریتی خرد زنان دلالت برایی دارند، آماری کند:

دسته اول

این دسته از راویان که میان متون راویی شیعه و امکن می‌شود که به صورت آشکار برترنده عقل زنان اشاره می‌کند. هسته‌ای است که باید به‌عنوان عالم اسلام مورد ارزش قرار گیرد. ۱. انسان نواضح لغوالی قرار گرفته‌اند فقهی‌ان از آن‌ها امتیان منهی کرده شده‌اند. ۲. به صورت های گوناگون در متون راویی فریقین قابل دست یابی است.
اَلْعَلَمُ

و* مَرْأَةُ اَلْحَيَاةِ مَرْأَةُ اَلْحَيَاةِ

و* مَرْأَةُ اَلْحَيَاةِ مَرْأَةُ اَلْحَيَاةِ

هُمْ الْمُؤَمِّنُونِ،ْ
میان باید بدان توجه کرد که این است که شکل‌های ترسیم شده در این پژوهش، تنها سیر تاریخی گزارش روایت را نشان می‌دهند و به معنای نقل منابع از یکدیگر نیستند.

شکل ۲

با توجه به شکل ۲我们可以看到一些主要事件和时间线。 محورًا مورد اعتماد اهل سنت به صورت صحیح بخاری و صحیح مسلم به لحاظ مصدراً معیتیده در زمینه استاد آنها نزدیک به این نکته اشاره کرده که طبق ملاک‌های اهل سنت این روایت به دلیل ذکر در صحن سنی برخورداراست. در شیعه، به دلیل آنکه نظر دو مالک مورد قبول بیشتر عالمان نیست، وضعیت متفاوت خواهد شد. زیرا تمامی روایات این دسته، جزیک مورد که در کتاب‌های گزارش شده، فاقد سنندند. در نتیجه، در روایت گزارش کلمه کلیه نزدیک به دلیل وجود عبارت «عمن دنیا»، موصل است، نهایتاً آنکه دسته مذکور به لحاظ سنی در میان شیعیان، از روایت چندانی برخورد نمی‌کند.

دسته دوم

دسته دوم روایات این موضوع شامل آن دسته‌ای است که به صورت ناقص العقل دلایل دارد. در این دسته یک روایت و در بهبود روایت در

1. در اینجا نام است به نکته‌ای اشاره گردید که در مورد این موضوع، دو اثر ناهمسانه بود که در کتاب‌های برخوردار نیست.
2. عربی سری می‌باشد. نکار آن چیزی است که در کتاب‌های قرن پیشین وجود دارد.
3. عربی سری می‌باشد. نکار آن چیزی است که در کتاب‌های قرن پیشین وجود دارد.
4. عربی سری می‌باشد. نکار آن چیزی است که در کتاب‌های قرن پیشین وجود دارد.
این زمینه به دست آمد.

این دسته از روایات به لحاظ مصرف‌شناسی و سند‌شناسی در مرجعیت بسیاری پایین قرار دارد. این اثر در روابط بین قرآن و همبستگی کتاب (عیسی/الخیرابیان) قبیله‌ها در همین مورد و برخورداری از این اثر در معمولیت‌های مسلمانان بوده و قابل اعتنا نیست.

در مجموع، نیمصد را مورود بیان قرار داده اند. این تفسیر نیز از این نظر اهمیت صندلی می‌گیرد. در اینجا بسیاری از سوالات در اینجا آورده‌اند. این تفسیر نیز از این نظر جواب بخشی از تفسیرات در ساخت صد و خوهد شد.

دسته سوم

درست دراز رویت امام علی operators

علی و خالد، مردان دو در هالع یافت، قرار گیرد.

این روایت به لحاظ مصرف و وضعیت خوبی دارد که در شکل ۱۲ می‌توان آن را مشاهده کرد:

میان‌الآخر: ص ۱۸۱الآمانر، ص ۱۸۲
شکل 2

از حیث مسلم نیوزریشر thụش، مرسل گزارش شده، به جز بسیاری که شیخ
صدوق باید آن اورده است:

۱) حکمت پیامبر علیه السلام (ص) به نص: "آمده بسته من را در خود جای می‌دهد. این روایه که در
حقیقت، خطبهای ایراسان در فضایل جهاد است، به لحاظ مصدرشناسی وضعیت
خوبی دارد و متن آن را می‌توان در کتاب‌های تاریخ نخبگان به دست آورد.

شکل ۴) به خوبی نشان دهنده این وضعیت است:

۲) در الامام (شیخ صدوق) به صورت "صلب" آورده شده که اشتیاق است. ضبط صحیح آن "محمدین سالم" است.

۳) کتاب جمل عنوان: "آمده بسته من را در خود جای می‌دهد. این روایه که در
حقیقت، خطبهای ایراسان در فضایل جهاد است، به لحاظ مصدرشناسی وضعیت
خوبی دارد و متن آن را می‌توان در کتاب‌های تاریخ نخبگان به دست آورد.

شکل ۴) به خوبی نشان دهنده این وضعیت است:
این روایت با وجود شبیع‌بودن، درد و منبع/اسب/الشراف (۲۷۹) و آخبارالطواف (۲۸۲) که در شمار مصادر تاریخی اهل سنت قرار دارند، نیز به دست آمده‌اند.

قسمت مورد نظر ما از این خطبه عبارت است: «با انشاگرایی جلیل ولای و عقول شیبات الگنجال! ای نامدان به صورت مورد که فکرتان مانند خواب کودکان و عقلتان همچون نووعوسان برده نشین است، می‌باشند، که درکاری گاه و معابد الأخیران، زیره، ترتیب برازی آن اورده شده است:»

- «امید بن مهاجر بن سعید، بن جعفر بن عبد الله العلیوه و احمد بن مهاجر الکوفی، عن سلام العباس بن ابراهیم بن اسحاق الطالقانی، قال حدثنا عبد العزیز بن بحیب الجهلودی، قال حدثنا هشام بن علی و محمد بن زکریا الجوهری، قالا حدثنا ابن عاشیر، عن ابی عباس محمد بن حفص عیشی، نیز زبان شده نیست.

نتیجه‌گیری

بررسی متن روایی فریقین نشان می‌دهد، روایات موجود در موضوع کاستی خرد زنان را می‌توان در چهار رده اصلی قرار داد:

۱- روایاتی که برقصان عقل زنان اشاره دارند.
۲- روایاتی که نفسانی ذاتی عقل زنان را بیان داشته‌اند.
۳- روایاتی که عقل زنان را منحصر به‌فرد زیبایی دانسته است.
۴- روایاتی که عقل مردان ناباید را به نوعوسان نشان بدهد که این سوابق در این روایت‌ها و در علتی از رویاهای مشابه دیگری که در روایات ذاتی عقل زنان مطرح شده است، را دارده است.»
این جایی است که برآید، روایت‌های دیدارنده اکثراً به صورت مرسی بیان گردیده‌اند. جزئیات مورد که آنها ثبت‌پذیرند هیچ‌یک صورت‌گرفته‌ای در آرشی‌های اشکالاتی بوده و در زمینه احتمال ضعیف قرار گرفته‌اند.

با در نظر گرفتن مبنایی که جمهور اهل سنت در صحیح دانستن تمام روایات موجود در صحیح‌دانند، روایات دسته‌ای اول از دیگر اهل سنت صحیح تلقی می‌گردد. اما روایت دسته‌ای سوم به دلیل وجود راوی متهم به جعل، به لحاظ سندرم مخشنده است.
كتاب نآه

- الإحتجاج على أهل النجاح: أحمد بن علي الطبرسي، تحقيق: محمد باقر خرسان، مشهد: مرضي، أول 1403 ق.
- الأحسان في ترتيب صحيح ابن حيان، محمد بن حيان الخراساني، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بابلان الفاضل، بيروت: دار المعارف، أول 1425 ق.
- الأخبار الطول، أحمد بن داوود الطويلي، تحقيق: عبد المنعم عامر، مراجعه: جمال الدين شيبال، قم: منشورات الرضي، 1388 ش.
- الإرشاد في معرفة حقج الله على العباد، محمد بن محمد المفيد، تحقيق: مؤسسة آل البيت، قم: كنغر شيخ مفيد، أول 1413 ق.
- الأمالى، محمد بن علي بن باويه (شيبص صدوق)، ترجمة: محمد باقر كرموز، تهران: كتاجي، مشهد، 1371 ش.
- بحار الأئمة لد. جل. آباد. علي أبن أبى طفيل، محمد باقر المجلسي، تحقيق: جمعي از محققان، بيروت: دار إحياء التراث العربي، دوم، 1403 ق.
- البرهان في تفسير القرآن، سيد هاشم د. سلیام الحاجاني، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البغت، شم، أول 1376 ش.
- بیام امام: شرح تفاسیر البیان، ناصر مکرم شیرازی، تهران: دارالکتب الإسلامية، أول 1375 ش.
- تاريخ الأمام والملك، أبو جعفر محمد بن جریر الطری، تحقيق: محمد ابوبکر ابراهیم، بيروت: دارالتاریخ، دوم، 1387 ق.
- تجارب الأمام، أبو عزالی مسکوی الرؤی، تحقيق: ابوبکر امامی تهران: سروش، دوم، 1379 ش.
- ذکاوة الخواص من أئمة ذکرخصائص الأمام فی ذکرخصائص الأمام، سبت بن الجوزی، قم: منشورات الشريف الرضي، أول، 1418 ق.
- ترجیم وشرح تفسیر البیان، محمد تقی جعفری، تهران: دفترنشر فرهنگ اسلامی، هفتم، 1367 ش.
- تسلیم المجاس ورکیة المجاس، محمد بن ابی طالب الحسنی الموسوی، تحقيق: کریم فارس حسون، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، أول 1418 ق.
- تصنيف غريب الحکم ودرالکلم: عبد الواحد بن محمد التميمي الواحدي، محقق: مصطفى
- درايتی، قم: دفتر تریلغات اسلامی، اول، ۱۳۶۶، ش.
- تفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري، محقق: مدرسة الإمام المهدي، قم:
- مدرسة الإمام المهدي، اول، ۱۴۰۹، ق.
- تفصیل ونثر الشیعه، محمد بن الحسن الحر العاملي، تحقیق:
- مؤسسة ال البيت، قم: مؤسسة آل البيت، اول، ۱۳۸۹، ق.
- توضیح تهران، سید محمد الحسینی الشیاری، تهران: دائرة تحقیقی، بی تا.
- جامع وحدیدیا، تهران: فرهنگ سبز اول، ۱۳۸۶، ش.
- جامع الترمیمی، أبي عبیدا محمد بن عسیبی بن سهیب الثمیلی، تحقیق: ناصرالدین
- البیانی، ریاض: بیت الأفکار الدویلی، بی تا.
- الجمل، محمد بن محمد المیفت: پیامیر جامع، اول، ۱۳۸۶، ش.
- حدیث زهی: مهمی ظهیری، قم: سازمان چاپ ونشر دارالدیوان، اول، ۱۳۸۱، ش.
- خصائص الکتب المعتبرین، محمد بن حسن الشریفی الامامی، تحقیق: محمد
- مهدی امینی، مشهد: آستان قدس رضوی، اول، ۱۳۸۶، ق.
- دعاع الإسلام وذكر الحلال والحرام والفضائل والأحكام، تیموری، محمد بن محمد
- مغری، تحقیق: ۱۳۸۵، ق.
- دیوان السید، واخلیفی تاریخ المصر والعرب وتصورهم من ذوی الشیان الکبیر
- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقیق: خلیل شجاده، پروت: دارالفکر، دوم.
- ۱۳۸۶، ق.
- روضة السادات وبصیرة المنظیرین، محمد بن احمد الفتحی النیسابوری، تحقیق:
- السید، محمد مهدی الکرخانی، قم، پر: اول، ۱۳۷۶، ش.
- زن اردیکاه نهج البلاغه، فاطمه علائی رحمانی، تهران: سازمان تریلغات اسلامی، اول،
- ۱۳۶۹، ش.
- زن ارگاهی دیگر، سید محمد حسین فضل الله، ترجیحه: مجید مرادی، تهران: مؤسسه
- انتشارات امیرکبیر، دوم، پاییز ۱۳۸۵، ش.
- زن درآیینه جلال رحمنی، عبد الله جوایدی، تحقیق وتنظيم: محمد لطیفی،
- قم: مرکز نشر اسراه، هجدهم، ۱۳۷۸، ش.
- سنن ابن بابویه، سلیمان بن الأشکل السجستانی، حاشیه: محمد محسین الدین
عبدالحمید، بیروت: دار احياء التراث العربي، بی.ت.آ. 
- السنن الكبرى، أبي بكر أحمد بن الحسن بن علي البیهقی، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۹ ق. 
- شریعت وحقوق زن در اسلام، مه‌دی هرمزی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، اول، ۱۳۸۲. 
- شرح الأخباری فضاء آنلاین، نعمان بن محمد مغربی، تحقيق: محمدحسن حسینی جلالی، قم: جامعه مدرسان، اول، ۱۴۰۹ ق. 
- شرح نهج البلاغه السید عباس الموسوی، بیروت: دارالرسول الأکرم ودارالمجاهد 
- البیضاء، اول، ۱۳۷۶. 
- شرح نهج البلاغه، عزالدین ابوحامد بن أبي الحیدر، تحقيق: محمد هادی امینی، قم: 
- کتاب خانه عمرانی آیه‌الله مرعشی نجفی، اول، ۱۳۸۷. 
- شرح نهج البلاغه، میثم بن علی بن میثم البحرانی، بی.جا، دفتر‌نشر الكتاب، دوم، ۱۳۶۲. 
- صحیح البخاری، آیوب العلیه محمد بن اسماعیل بن ابراهیم البخاری، بیروت: دارالفکر، ۱۴۱۹. 
- صحیح مسلم، آیوب الحسن مسلم بن الحجاج القشيری، ریاض: بیت الثقافات الدولیه، ۱۴۰۱. 
- عینون الأخبار، عبدالله بن مسلم بن قیببه، بیروت: دارالکتاب العلمی، اول، ۱۴۰۶. 
- عینون الحکم والمساعظ، علی بن محمد الیمی الواسطی، تحقیق: حسین حسینی بیرجندی، قم: دارالحیدث، اول، ۱۳۷۶. 
- الغافرات، علی بن محمد بن سعید بن خالد اللفی، تحقیق: عبد العزرا حسینی، قم: دارالکتاب الإسلامی، اول، ۱۴۰۴. 
- غیرالحكم ودرالکلم (مجموعه قرآن وحكم الإسلام على)، عبدالواحد بن محمد 
- السبیل، تحقیق: سید مهدی رجایی، قم: دارالکتاب الإسلامی، دوم، ۱۴۰۶. 
- الكوفی، محمد بن يعقوب بن اسحاق الكوفی، تحقیق: علی اکبر غفاری، محمد 
- البیضاء، اول، ۱۳۸۷. 
- الكاظمین، عزالدین بن أحمد بن أبي الحسن، تحقیق: اسبقی، اول، ۱۳۸۵. 
- دارالکتاب الإسلامی، دوم، ۱۴۰۶.
کتاب الفتح، احمد محمد بن عثمان، تحقیق: علی شیری، بیروت: دارالاضواء، اول، 1411ق.
کتاب جمل من نسب الأشراف، أحمد بن بحیب بن جابر البلاذری، تحقیق: محمد باقر المحمودی، بیروت: مؤسسه الاعلی للمطبوعات، اول، 1394ق.
کشف المحتقه للدراة المجهزة، علی بن موسی بن طاووس، تحقیق: محمد حسون، قم: بوستان کتاب، دوم، 1375ق.
مستند رسائل و مستند المسائل، حسین بن محمد تفتی الشیرازی، تحقیق مؤسسة آل البيت، قم: مؤسسة آل البيت، اول، 1408ق.
المستند على الصحيحین، ابی عبدالله محمد بن عبدالله الحاکم النیسایوی، بیروت: دارالمعرفة، اول، 1418ق.
المستند فی إيماء على ابن طلاب، ابوعیفی محمد بن جربین سهمین الطریبی، تحقیق: احمد محمودی، قم: کرمان بور، اول، 1415ق.
مستند بهیلی، احمد بن علی بن المتنی الطمینی، تحقیق: ظهیرالدین عبدالرحمن، بیروت: دارالفقه، اول، 1422ق.
مستند الامام، احمد بن حنبل، احمد بن حنبل، بیروت: دارالکتب العلمیه، اول، 1413ق.
مستند الحمیدی، عبد الله بن الزبر الحمیدی، تحقیق و تعلیق: حیبی الرحمان الأعظمی، بیروت: دارالکتب العلمیه، اول، 1409ق.
مشکات الأنوار فی غایDuplicates، علی بن الحسن الطبری، نجف: المکتبة الحیدریه، دوم، 1385ق.
المصنف، عبد الله بن محمد بن ابی شیبہ الكوفی، تحقیق و تعلیق: سعید اللاحام، بیروت: دارالفقه، اول، 1409ق.
معاتی الأخبار، محمد بن علی بن باوبی (سیقی صدوق)، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اول، 1403ق.
نشرات نهج البلدان، سید علی اکبر قریشی بنابی، تهران: مؤسسه فرهنگی نشر پیام، اول، 1376ق.
مکاتب الأخلاق، الحسن بن الفضل الطریبی، قم: الشریف الرضی، جهان، 1370ق.
مسالیح الکمالی، محمد بن علی الصدوق، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دوم، 1313ق.
- نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين، محمد محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني، تحقيق: مهدي انصاري قمي، تهران: شركة انتشارات علمي وفرهنگی، اول، 1382 ش.
- نهج البلاغه، محمد بن حسن الشريف الراضي، تحقيق: صبحي صالح، قم، هجرت، أول، 1414 ق.
- نهج البلاغه، محمد بن حسن الشريف الراضي، شرح: الشيخ محمد عبد، تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد، قاهره: مطبعة الإستقامه، بي تا.
- رقعة صفين، نصر بن مراحم، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، دوم، 1404 ق.
- هداية الأمه إلى أحكام الأمه، محمد بن الحسن الحرامي، مشهد: آستانه الرضوية المقدسة، مجمع البحوث الإسلامية، أول، 1414 ق.