[پیش درآمد: 2](#_Toc462730167)

[نمودار نسبت تعداد روایات به تعداد راویان معصوم(ع)6 4](#_Toc462730168)

[رسم مجدد با تغییر استایل نمودار نسبت تعداد روایات به تعداد راویان معصوم(ع)6 5](#_Toc462730169)

[نمودار روایات با راوی متصل(ع)6 5](#_Toc462730170)

[نمودار روایات مرکب معصوم(ع)6 6](#_Toc462730171)

[نمودار مقایسه روایات مرکب با روایات با راوی متصل معصوم(ع)6 7](#_Toc462730172)

[تغییر استایل نمودار مقایسه روایات مرکب با روایات با راوی متصل معصوم(ع)6 8](#_Toc462730173)

[آموزه های تفسیری با راویان کوفی یا ایرانی در دوره اول 10](#_Toc462730174)

با سلام خدمت رفقای عزیز

در مورد این فایل مربوط به تز دکتری بنده ، توضیحاتی عرض می کنم ؛ رگرسیون گیری از شماره سوره های قرآن انجام شده است و اگر سوره ای بطور مثال 4 بار شماره اش تکرار شده است به این معنی است که دارای 4 روایت تفسیری بوده است.

برای چند مورد نیاز به راهنمایی دارم.

آیا رگرسیون گیری از شماره سوره های قرآن به شکل فوق صحیح است؟ به نظر منطقی که صحیح است ولی از نظر علم آمار هم این گونه نتیجه گیری و آمارگیری صحیح است؟

نکته دوم اینکه اگر در جدول اکسل شماره شش، اقدام به رگرسیون گیری کنیم صحیح خواهد بود؟ یعنی از گرایش های راویان رگرسیون گیری کنیم؟ مثلاً از تمام راویان حدیثی که دارای گرایش شماره 4 هستند رگرسیون گیری کنیم؟ (عدد 4 نشان دهنده هاشمی بودن راوی است) و سپس رگرسیونی بگیریم از تمام راویان حدیثی که دارای گرایش شماره 8 هستند.(عدد 8 نشان دهنده ایرانی یا کوفی بودن راوی است). و در رگرسیون را با یکدیگر مقایسه کنیم؟ از نظر منطقی که چنین مقایسه ای بنظرم درست است ولی مشکل اینجاست آیا از نظر علم آمار هم چنین آمارگیری و نتیجه گیری صحیح است؟

برای تعداد بیشتری از ائمه اطهار (ع) نیز این جداول را تهیه کرده ام(جدول فوق فقط برای یکی از ائمه(ع) است، آیا می توان نتایج رگرسیون بدست آمده از تمامی روایات ائمه(ع) را با یکدیگر مقایسه کرد؟(یعنی رگرسیون روایات امام کاظم(ع) را با رگرسیون روایات امام علی(ع) را مقایسه کنیم؟)

چه نوع تحلیل های آماری از این جداول اکسل تهیه شده قابل انجام است؟

توصیه و راهنمایی برای بهبود کار برای اصلاحات بعدی؟

پیش درآمد:

لغات و اصطلاحات:

حدیث دارای راوی در اول سند: مقصود روایت تفسیری است که دارای راوی در ابتدای سند خود است، یعنی نام راوی که بطور مستقیم حدیث را از معصوم(ع) شنیده است در سند ذکر شده است.

حدیث فاقد راوی در اول سند: مقصود روایت تفسیری مرسلی است که در سند آن نام شخصی که بدون واسطه از معصوم (ع) روایت را شنیده ذکر نشده است.

مسند عطاردی(ره): برای یک دست شدن منبع تهیه اطلاعات آماری، مصدر تمام اطلاعات آماری کتب مسانید مرحوم عطاردی(ره) بوده است، روایات تفسیری هر معصوم(ع) از بخش روایات قرآنی کتاب مسند آن معصوم(ع)، استخراج شده است و اطلاعات رجالی راویان روایات تفسیری هر کدام از معصومین نیز از بخش معرفی رجالی راویان که در انتهای کتب مسانید همان معصوم(ع) توسط مرحوم عطاردی(ره) تهیه و درج شده استخراج شده است

مقدمه:

تمامی اطلاعات آماری مربوط به روایات تفسیری، در ابتدا در نرم افزار «بانک اطلاعاتی اکسس»، جمع آوری شده بودند، سپس مشخص شد که نرم افزار «اکسل» برای این کار مناسب تر است لذا تمام اطلاعات آماری جمع آوری شده در بانک اطلاعاتی اکسس از نرم افزار «اکسس» به نرم افزار «اکسل» منتقل گردید و برای اینکار از طریق فشردن دکمه مخصوص این کار در «اکسس» یعنی فشردن دکمه «دریافت خروجی اطلاعات با فرمت اکسل»، جداولی با فرمت اکسل دریافت شد که توسط خود نرم افزار اکسس تولید شده بودند.

جداول فوق در نرم افزار اکسل به ترتیب زیر شماره گذاری شده اند، شرح و شماره این جداول در نرم افزار «اکسل» عبارتند از:

جدول شماره یک، شماره سوره قرآن مربوط به هر کدام از روایت های تفسیری درج شده است و در صورتی که یک شماره سوره قرآن چند بار تکرار شده باشد نشان دهنده این است که آن سوره دارای چندین روایت تفسیری در مسند عطاردی(ره) بوده است (اگر 7 بار شماره سوره تکرار شده باشد یعنی دارای 7 روایت تفسیری بوده است) (شامل تمامی روایات تفسیری؛ چه دارای راوی متصل به اول سند باشند یا نه).

جدول شماره سه، هر یک روایت تفسیری می تواند حداکثر پنج رویکرد از میان 11 رویکرد موجود را دارا باشد، توضیح اینکه هر یک روایت تفسیری می تواند چندین رویکرد مختلف از کل 11 رویکرد را دارا باشد (بطور مثال یک روایت تفسیری هم می تواند اخلاقی باشد و هم کلامی و هم جری و تطبیق بر أمیرالمؤمنین(ع) داشته باشد و هم ... )؛

بنابراین برای اینکه به هر یک روایت بتوان چند کد اختصاص داد (هر روایت بتواند همزمان دارای چند رویکرد شود) شماره خاص هر روایت تکرار شده است. به این ترتیب که اگر بطور مثال مجموع کل روایات 100 عدد بوده است، از آنجا که تعداد کل رویکردها 11 عدد بوده است (هر روایت حداکثر می توانسته دارای 5 عدد رویکرد از کل 11 رویکرد را دارا شود)، لذا شماره 100 روایت پنج بار تکرار شده است که می شود 500 بار، که در صورتی که برخی از روایت ها فقط یک رویکرد داشته باشد در 4 بار بعدی که شماره روایت تکرار شده است جدول کد رویکرد آن روایت خالی باقی مانده است.

جدول شماره پنج، مانند جدول شماره یک است، با این تفاوت که در آن شماره سوره هایی درج شده است که دارای روایت تفسیری با راوی متصل به اول سند بوده اند، و اگر شماره سوره بطور مثال 4 بار تکرار شده باشد یعنی دارای چهار روایت تفسیری بوده است که دارای راوی متصل به اول سند بوده است.

جدول شماره شش: هر راوی حدیث که در اول سند قرار دارد، می تواند حداکثر ده گرایش از میان چهل گرایش موجود داشته باشد (بطور مثال هم کوفی باشد هم محدث مشهور باشد هم از اصحاب ائمه(ع) باشد هم شیعه باشد هم پر روایت باشد هم هاشمی باشد هم ... )؛ لذا برای اینکه بتوان به هر یک راویان حدیث حداکثر ده گرایش مختلف را نسبت داد شماره خاص تمام راویان حدیثی که در اول سند قرار داشته اند، ده بار تکرار شده است یعنی اگر تعداد کل راویان احادیث تفسیری معصوم (ع) که در اول سند قرار دارند 20 نفر بوده است، تمام شماره های این 20 نفر راوی حدیث ده بار تکرار شده است که در مجموع می شود 200 بار، و اگر یک راوی فقط یک گرایش داشته باشد در نه بار بعدی کادر جدول خالی باقی مانده است.

(گفته شد که مبنای نسبت دادن گرایش به هر راوی مندرجات بخش رجالی کتب مسانید عطاردی(ره) است. به این صورت که اعداد بین یک تا چهل که ممکن است به هر کدام از راویان نسبت داده شود نشان دهنده یک گرایش خاص است مثلاً عدد شماره 4 نشان دهنده هاشمی بودن راوی است یا عدد شماره 8 نشان دهنده ایرانی یا کوفی بودن راوی است)

جدول شماره هفت: فقط شامل نام و شماره سوره هاست، شماره سوره ها مطابق همان ترتیب شماره گذاری معمول قرآن های عثمان طه است.

روش تهیه نمودار:

گفته شد که در جدول شماره پنج ما تنها شماره سوره هایی از قرآن را داریم که دارای روایات تفسیری با راوی متصل به اول سند هستند و در جدول شماره یک، شماره سوره هایی از قرآن را داریم که دارای روایت تفسیری هستند (چه این روایات تفسیری دارای راوی متصل به اول سند باشند یا نباشند) بنابراین اکنون ما می توانیم دو نمودار رسم کینم و تفاوت این دو نمودار را مقایسه کنیم.

نموداری که نشان دهنده سوره هایی است که دارای روایات تفسیری با راوی متصل به اول سند هستند را رسم کنیم و آن را مقایسه کنیم با با نموداری که نشان دهنده تمام سوره های دارای روایت تفسیری است؛ (اعم از اینکه روایات تفسیری آن دارای راوی متصل به اول سند باشند یا خیر) و برای مشخص شدن دقیق تر و شهودی شدن تفاوت یا عدم تفاوت بین این دو نمودار از محاسبه شیب رگرسیون این دو نمودار استفاده کرده ایم.

نمودار نسبت تعداد روایات به تعداد راویان معصوم(ع)6

خط نمودار به صورت زاویه 45 درجه و کاملاً مایل است که نشان دهنده این است که تعداد راویانی که دارای چندین روایت هستند به نحو متناسبی است یعنی راویان معصوم ششم شامل تعدادی راوی هستند که تعداد قابل توجهی از آنها راوی چند روایت هستند. و این طور نیست که تعداد راویان تک روایتی یا تعداد راویان چند روایتی بر دیگری تفوق داشته باشد بلکه تعدادشان متناسب است.

رسم مجدد با تغییر استایل نمودار نسبت تعداد روایات به تعداد راویان معصوم(ع)6

ىر نموىار فوق تاكيد ما بر این است که سیر افزایش راویان مخصوصاً در ابتدا و نیمه خط به طور محسوسی روی یک خط صاف قرار گرفته است که نشان می دهد که بطور منظم و متناسب تعداد راویان دارای چند روایت در حال افزایش است. و این گونه نیست که یکی از دو گروه راویان تک روایتی یا چند روایتی بیشتر از دیگری باشد.

نمودار روایات با راوی متصل(ع)6

نمودار روایات مرکب معصوم(ع)6

نمودار مقایسه روایات مرکب با روایات با راوی متصل معصوم(ع)6

تغییر استایل نمودار مقایسه روایات مرکب با روایات با راوی متصل معصوم(ع)6

در این نمودار در یک صفحه دو نمودار رسم شده اند تا امکان مقایسه بهتر فراهم شود.

مقایسه روایات معصوم ششم که دارای اسناد متصل و روایاتی که راوی با اسناد متصل به امام معصوم (ع) ندارند.

برای تهیه این نمودارابتدا نموداری از تعداد کل روایات تفسیری منقول ازمعصوم ششم (ع) ترسیم کردیم (که شامل هر دو دسته روایات دارای راوی متصل و راوی غیر متصل می شد و در نتیجه خط نمودار طولانی تری دارد) سپس نموداری از روایاتی ترسیم کردیم که دارای راوی متصل به معصوم چهارم(ع) بودند.(به دلیل انحصار آن به روایاتی که راوی متصل دارند خط نمودار آن کوتاه تر است).

تفاوت بین ضریب همبستگی خط رگرسیون نمودار راویان با اتصال سند به معصوم و خط رگرسیون نمودار راویان مرکب از هر دو دسته روایات (با اتصال سند به معصوم و اسناد غیر متصل به معصوم) بسیار کم است. زیرا رگرسیون خطی نمودار راویان با اسناد متصل به معصوم ششم برابر با 0.59 است.

y = 0.6862x - 9.8238

R² = 0.5939

و ضریب همبستگی رگرسیون خطی نمودار راویان مرکب از هر دو دسته روایات برابر است با:0.67

y = 0.6201x - 10.519

R² = 0.6751

در نتیجه بطور بصری در نمودار دیده می شود که رگرسیون خطی هر دو نمودار بطور موازی با یکدیگر و در کنار هم توسط نرم افزار اکسل رسم شده اند.

تفاوت بین دو رگرسیون خطی هم بیشتر از سوره های انتهایی قرآن است بطوریکه در سور ابتدایی قرآن هر دو نمودار اشتراک زیادی با یکدیگر دارند ولی به تدریج در سوره های میانی و انتهایی قرآن تناسب بین دو نمودار به هم خورده است.

به عبارت دیگر با وارد شدن روایات تفسیری دارای راوی غیر متصل با معصوم(ع)، نظم نمودار به هم خورده است که نشان دهنده این است که سیاق و روش هر دو گروه روایات مشابه نیست که سبب شده است که شکل و نظم خطوط نمودار را متفاوت کرده است.

فرض این است که اگر روایات فاقد راوی متصل به معصوم (ع) از منبعی خارج از معصوم صادر شده باشد باید بدلیل تفاوت فکری و نظری بطور مثال در برخی سوره ها روایات بیشتری صادر و جعل شود در نمودار فوق می بینیم این روایات غیر متصل به معصوم بطور منظم در میان سوره ها پخش شده نیستند و ترتیب پخش آنها در میان سوره ها با ترتیب پخش روایات با راوی با سند متصل تفاوت اساسی پیدا کرده است.

با مقایسه این دو نمودار می توان نتیجه گرفت که تشابه منطقی بین هر دو دسته روایات وجود ندارد و بنابراین برای اینکه به روایات تفسیری که فاقد راوی متصل هستند اعتماد کرد. ابتدا باید با تحلیل و بررسی روشن کرد چرا بین روایات با سند متصل و روایات مرکب از نظر شیوه پخش روایات در میان سوره ها تفاوت اساسی وجود دارد؟

در نمودار ستون عمودی نشان دهنده 114 سوره قرآن است و ستون افقی نشان دهنده تعداد فراوانی روایات تفسیری مربوط به آن سوره است.

خط نمودار کم رنگ با عنوان «کد سوره» مربوط به روایات تفسیری مرکب (دارای راوی متصل و یا بدون راوی متصل) است.

خط نمودار پررنگ مربوط به روایات تفسیری با اسناد متصل به معصوم می باشد.

در سوره های ابتدایی قرآن انطباق هر دو نمودار نشان می دهد که روایات تفسیری بدون راوی متصل الگویی مشابه روایات تفسیری دارای راوی متصل دارند.

اما تقریباً از حدود سوره بیستم قرآن این الگو در نمودار متفاوت می شود و خط نمودار روایات تفسیری بدون راوی متصل از شیب بسیار تندی یافته است و به عبارت دیگر به نظر می رسد روایات بدون راوی متصل در مورد سوره های انتهایی قرآن کمتر وجود دارد.

دلیل این مساله این باید باشد که در مسائل فقهی که در سوره های مدنی ابتدای قرآن وجود دارد عامه مردم و حتی افراد ناشناس با مذاهب عامه به معصوم ششم (ع) مراجعه می کرده اند در حالیکه در مورد سوره های انتهایی قرآن که مکی و اعتقادی هستند جز نخبگان شیعه و دانشمندان شناخته شده به معصوم ششم (ع) مراجعه نمی کرده است.

آموزه های تفسیری با راویان کوفی یا ایرانی در دوره اول

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **راوی** | **نام کامل** | **کدمذهب1** |
| عاصم بن حمید | عاصم بن حمید الحناط الکوفی | 8 |
| ثویر بن أبی فاخته | ثویر بن ابی فاختة أبو جهم الکوفی و اسم أبی فاختة سعید بن علاقة | 8 |
| مالک بن اعین الجهنی |  | 8 |
| أبو خالد الکابلی | کنکر یکنی أبا خالد الکابلی و قیل ان اسمه وردان | 8 |
| سیف بن عمیرة | 999 - سیف بن عمیرة نخعیّ عربی | 8 |
| غالب | الظاهر غالب بن الهذیل أبو الهذیل الشاعر الاسدی مولاهم کوفی | 8 |
| سعید بن جبیر | سعید بن جبیر بن هشام الاسدی الوالبی مولاهم أبو محمد و یقال أبو عبد الله الکوفی | 8 |
| یحیی بن المساور | یحیی بن المساور أبو زکریّا التمیمی مولاهم کوفی | 8 |
| أبو حمزة الثمالی | ثابت بن دینار یکنی أبا حمزة الثمالیّ و کنیة دینار أبوصفیة | 8 |
| المنهال بن عمرو | المنهال بن عمرو الاسدی مولاهم من أصحاب الامام الحسین و ... | 8 |