**بسمه تعالی**

**منابع مورد استفاده در کتاب (معجم مصطلحات الرجال و الدرایه)**

| **ردیف** | **عنوان** | **مولف** | **ناشر** | **تعداد مجلدات** | **نمونه استفاده شده در «مصطلحات»** | **توضیحی در مورد کتاب** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **إيضاح الاشتباه** | **علامه حلی، حسن بن یوسف- تحقیق: حسون، محمد** | **جامعه مدرسین** | **1** | **القطعي:بضمّ القاف وإسكان الطاء، و كلّ من قطع بموت الكاظم(ع) كان قطعيّا.(ص 160 – 161){ذيل ترجمة الحسين بن محمد بن الفرزدق}** | **رساله متوسطى است در ضبط صحيح اسامى راويان حديث، اين کتاب بر حسب ترتيب حروف اوّل اسامى و نام پدران و نسبت آنها به شهرها تنظيم شده و مؤلف ، ضبط صحيح اسامى و حركات حروف آنها را بيان نموده و تأليف رساله را در نوزدهم ذى قعده 707 به پايان رسانيده است .** |
|  | **تكملة الرجال** | **عبدالنبی کاظمی , تحقیق: سید محمدصادق بحرالعلوم** | **قم; انوار الهدی** | **1** | **ثَبَت:صفة مشبهة دالّة على ثبوت التثبّت في الحديث ودوامه، أو في جميع أُموره.(ج 1، ص 47)** | **این کتاب که به زبان عربی نگارش یافته و به صورت حاشیه بر کتاب، نقد الجرال امیر مصطفی تفریشی نوشته شده و موضوع آن بررسی اسامی رجال حدیث و نقد و بررسی برخی اقوال صاحب نقد الرجال است. در مجموعه حاضر اسامی اشخاص بر حسب الفبا ـ از حرف ع تا ی درج گردیده است.(تا اول سال 1384 شمسی)** |
|  | **توضیح المقال فی علم الدرایة و الرجال** | **ملا علي كني تهراني (1306 ق)** | **دارالحديث** | **1** | **ثقة في الحديث (أو في الرواية): لا ينبغي التأمّل في استفادة الإماميّة منه على حد استفادتها من إطلاق الثقة ما لم يصرّح بالخلاف و أمّا الوثاقة و العدالة فلا يبعد ما أُسند إلى المشهور(ص 39)** | **كتاب مبسوطي است در علم درايه و رجال، از ملا علي كني تهراني (1306 ق)، شامل مقدمه و سه باب و خاتمه. تاكنون سه نسخه خطي از آن شناسايي شده و دوبار در تهران به سال‏هاي 1299 ق و 1302 ق به صورت چاپ سنگي منتشر شده است. اين كتاب بار ديگر با تصحيح و تحقيق آقاي محمدحسين مولوي، توسط مؤسسه دارالحديث قم به سال 1379 ش، در 344 صفحه به چاپ رسيده است.** |
|  | **جامع الرواة و إزاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد** | **اردبيلي، محمد بن علي-م1101ق.** | **موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)** | **1** | **جخ:رمز لرجال الشيخ الطوسي (ج 1، ص 7)** | **کتابی رجالی به عربی از محمد بن علی اردبیلی(متولد حدود 1058ق)، عالم عصر صفوی است. اردبیلی با این کتاب، راهی برای شناخت راویان و تمییز مشترکات گشوده و مشکلات فراوانی را حل کرده است. او از بسیاری از راویان مجهول رفع ابهام کرده و اسانید متعددِ به ظاهر مرسل را مسند ساخته و روایات ضعیف را از ضعف رهانده است.** **ویژگی چنین روشی شناسایی و معرفی بسیاری از راویان امامیه است که در منابع معمول رجالی شرح حال آنها ذکر نشده است.** |
|  | **جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال** | **خرالدین بن محمد النجفی الرماحی الطریحی(صاحب كتاب معروف مجمع البحرين (م ۱۰۸۵ ق))** |  | **1** | **الاجازه: هی فی العرف اخبار مجمل بشیء معلوم، مامون علیه من اللغلط و التصحیف (ص39)** | **اين كتاب ، در دوازده باب تنظيم گرديده است و باب دوازدهم آن به «تمييز مشتركات» اختصاص دارد . علّامه آقا بزرگ تهرانى مى نويسد : رتّبه على اثنى عشر بابا و أورد فى ثانى عشر الأبواب ، اثنتى عشرة فائدة فى تمييز المشتركات بالاسم ، ثم بالنسب ، ثم بالكنى ، ثم بالألقاب {الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۷۴} شيخ عبّاس قمى ، معتقد است كه او اوّل كسى است كه در تمييز مشتركات ، كتاب تأليف كرده است . {الفوائد الرضويّة ، ص ۳۴۸}** |
|  | **حاوی الاقوال فی معرفة الرجال** | **شیخ عبدالنبی بن سعدالدین جزائری (م۱۰۲۱ق)** | **مؤسسه الهدایه لاحیاء التراث** | **4** | **الشيخ:** **غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أُولى (ج 1، ص 100 – 101)** | **مطالب این کتاب به چهار قسم تقسیم گردیده است: صحاح، حسان، موثقون و ضعفا. این تقسیم بندی در آثار گذشتگان سابقه نداشته است.این کتاب به ترتیب حروف الفبا تنظیم گردیده و در هر حرف چندین باب گشوده شده است که از این جهت، از مشکلات محققان کاسته می شود. در این اثر،‌مؤلف ثقه یا ضعیف بودن اصحاب و روات را بیان کرده است.** |
|  | **رجال ابن داوود** | **شيخ تقى الدين، ابو محمد، حسن بن على بن داود حلى** |  |  | **جخ:رمز لرجال الشيخ الطوسي ( ص 26)** | **علم رجال و معرفى راويان احاديث ائمه عليهم السلام و بيان اعتبار و عدم اعتبار آنها.**  **ابن داود در اين كتاب با استفاده از منابع غنى، قديمى و معتبر علم رجال و با شيوه‌اى نو و ابتكارى در ترتيب روات به ترتيب حروف الفبا و بيان آدرس مستند خود به صورت رمز، مجموعه‌اى ارزشمند و گرانبها را بوجود آورده است.** **كتاب رجال ابن داود از كتاب‌هاى رجالى معتبر شيعه در آغاز قرن هشتم هجرى به شمار مى‌آيد و با توجه به نسخه‌ها و منابع معتبرى كه در اختيار مؤلف اين كتاب بوده از ارزش و اعتبار خاصى برخوردار شده است.شهيد ثانى درباره اين كتاب مى‌فرمايد:« كتاب رجال ابن داود از تأليفات مهم و از تحقيقات ارزشمند ايشان به شمار مى‌آيد.** **ابن داود در اين كتاب تمام اسامى را به ترتيب حروف الفبا آورده و اين ترتيب را تا آخر حروف هر اسمى رعايت كرده است.**  **اين شيوه تا آن زمان ميان اصحاب بى‌سابقه بوده و ابن داود اولين رجالى است كه ترتيب كتاب رجال خود را به اين شكل آورده است.نكته ديگر اينكه ابن داود كتاب خود را در دو بخش آورده است:**  **بخش اول در ممدوحين و رواتى كه موثق و معتبر شناخته شده‌اند.بخش دوم در رواتى كه ضعيف و غير معتبر شناخته شده‌اند.وى در اين كتاب توثيق يا تضعيف خود را مستند به يكى از كتاب‌هاى رجالى معتبر مى‌كند و آدرس آن را نيز به صورت رمز آورده است.** |
|  | **اختيار معرفه الرجال المعروف به رجال الکشي** | **کشی ، محمد بن عمر، قرن 4ق** | **مؤسسه آل البیت** | **2** | **تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه(ع):**  **قال الكشّي: «اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر(ع) و أبي عبد اللّه(ع)، و انقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: زرارة، و معروف بن خرّبوذ، و بريد و أبو بصير الأسدي، و الفضيل بن يسار، و محمد بن مسلم الطائفي، قالوا: و أفقه الستّة زرارة، و قال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي، أبو بصير المرادي و هو ليث بن البختري».(ص 238، رقم 431)** | **اصل این کتاب که از 4 کتب معتبر رجال می باشد از شیخ ابو عمر و محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشّی وفات یافتۀ نیمۀ قرن چهارم، که موسوم به معرفة الناقلین عن الأئمة الصّادقین بوده، چون در آن اغلاط و اضافاتی وجود داشته شیخ طوسی به خلاصه و تهذیب آن پرداخته و آن را اختیار الرجال نامیده است.موضوع این کتاب، تاریخ رجال و ذکر طبقات آنهاست و مبنای آن ذکر روایاتی که در مدح یا قدح شخص آمده است.این کتاب نه مختص رجال شیعه است و نه محدود به موثقان و مدح شدگان و از غیر شیعه فقط کسانی را نام می برد که برای شیعه حدیث نقل کرده اند. مجموع رجال که در این کتاب عنوان شده 515 نفر هستند که در شش بخش بر حسب تقدّم و تأخّر زمانی درج شده است ولی نام رجال بر هیچ اساسی مرتب نیست نه بر اساس تاریخ وفات و نه بر صحابت امام معصوم و نه...**  **در انتساب این کتاب به شیخ اختلاف است. به هر حال، جای تردید نیست که آنچه به عنوان [رجال کشّی] از چند قرن پیش تاکنون در دست است، چیزی جز همین برگزیده شیخ طوسی نیست. و تنها کسی که گمان می رود نسخۀ اصلی را دارا بوده شهید اوّل بوده چون در جایی که آدرس از اختیار الرجال می دهد، سپس آدرسی جدا از رجال کشّی می دهد.نحوه انتخاب و تلخیص: کتاب کشی در اصل مشتمل بر رجال عامه و خاصه بوده که شیخ طوسی، عامه را حذف کرده است.** |
|  | **الرعایه فی علم الدرایه** | **شهيد ثاني، زين الدين بن علي م966** | **موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت(ع)** | **1** | **الاثر: هو اعم من الخبر و الحدیث، فیقال لکل منهما اثر بای معنی اعتبر (ص50)** |  |
|  | **الرواشح السماویة فی شرح الأحادیث الإمامیة** | **میرداماد، محمد باقر بن محمد** | **دار الخلافه** | **1** | **الاخراج: هو نقل الحدیث بتمامه فی مقابل تخریج متن الحدیث بمعنی اختیار بعضه (ص 100 – الراشحه الثلاثون)** | **شهرت میر داماد (محمد باقر بن محمد حسینی استرآبادی) در حکمت و فلسفه است ونوشته های فلسفی او، مدار مباحث عالی عقلی در حوزه های علمی اما تصدی کرسی درس حکمت، او را از علوم نقلی غافل نساخته، بلکه بخش وسیعی از تالیفات وی در زمینه فقه و حدیث و است يكى از نوشته هاى ميرداماد كه در زمينه علوم نقلى به رشته تحرير درآمده، كتاب «الرواشح السماوية فى شرح الأحاديث الامامية» [1] است كه يك دوره مباحث حديث شناسى در آن مطرح شده است.كتاب، شامل يك مقدمه و 39 راشحه است. نگارنده در مقدمه كتاب به بيان اهميت «كافى» كلينى(ره) پرداخته و اظهار مى دارد كه با توجه به گذشت حدود هفت قرن از تأليف كافى، تا حال، كسى اقدام به حل مشكلات احاديث آن ننموده و قدمى در اين راه برنداشته است. او با اشاره به اين نكته كه شرح احاديث اصول كافى، تنها از عهده كسى برمى آيد كه از علوم عقلى و نقلى بهره كافى داشته باشد، به شرح كتاب مى پردازد.كتاب «الرواشح» با شرحى بر مقدمه مرحوم كلينى كه در سرآغاز «كافى» آمده است، شروع مى شود و سپس به رواشح سى و نه گانه پرداخته مى شود.** |
|  | **سماء المقال في علم الرجال** | **أبو الهدى الكلباسي- م1315ق** | **مؤسسه ولیّ عصر ‌عج للدراسات الاسلامیه** | **2** | **ثَبَت:المراد به: أنّه المعتمد في النقل.(ج 2، ص 187 – 188)** | **نگاه اصلی این کتاب به علمای معروف رجال است؛ مثل ابن غضائری، ‌کشی، شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی، ‌نجاشی، علامه حلی و حسن بن علی بن داوود.در معرفی هر کدام از این علماء به ذکر خصوصیات شخصی, و خصوصیات کتاب رجالی آن ها پرداخته و در بخش کتاب, ذکر امتیازات, اغلاط و نیز خصوصیات پرداخته است و تصویر جامع و روشنی از زندگی آن ها و کتاب هایشان را ارائه داده است در جلد اول کتاب در شش مقصد به ذکر ابن غضائری, کشی, طوسی, علامه حلی, نجاشی و ابن داود پرداخته است. در جلد دوم کتاب به مباحثی در خصوصی,سکونی, و تحقیقی, جامع در زندگی, مذهب و کتب او و عمار بن موسی ساباطی عمر بن حنظله, و در پایان به مباحثی همچون, اختلاف رجالی ها در معنی عدالت, بحث اجماع و اقسام جز و حدیث پرداخته است. این کتاب برای شناخت رجالی های مشهور شیعه از کتاب های آن ها, کتاب جامع و خوبی می باشد.** |
|  | **طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال** | **سيّد علي أصغر بن السيّد محمّد شفيع بن السيّد علي أكبر الموسوي الجابلقي البروجردي م** **1313 هـ** |  | **1** | **جخ:رمز لرجال الشيخ الطوسي (ج 1، ص 38)** | **کتاب طرائف المقال في معرفة طبقات الرواة » كتابي است دو جلدي كه بصورت روایت و رجال حديث را به ترتيب طبقات رجالي ذكر كرده است. در ابواب دهگانه ي كتاب حاضر ، شرح حال بيش ازهشت هزار شخصيت حديثي آورده شده است .** |
|  | **عدة الرجال** | **محسن بن الحسن الحسینی الاعرجی الكاظمی** | **موسسه الهدایه لاحیاء التراث** | **2** | **توثيق العلّامة و ابن طاووس: إنّ التوقف في توثيق مثل ابن طاووس والعلّامة ليس في محلّه.(ج 1، ص 138)** |  |
|  | **فِرق الشيعة** | **ابومحمد نوبختی (ترجمه :** **محمد جواد مشکور)** | **نیاد فرهنگ ایران** | **1** | **الإسماعيليّة: فرقة زعمت أنّ الإمام بعد جعفر بن محمد(ع) ابنه إسماعيل بن جعفر و أنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه، و قالوا: كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس؛ لأنّه خاف عليه فغيّبه عنهم، و زعموا أنّ إسماعيل لا يموت حتّى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس و أنّه هو القائم؛ لأنّ أباه أشار إليه بالإمامة بعده و قلّدهم ذلك له و أخبرهم أنّه صاحبه، و الإمام لا يقول إلّا الحقّ، فلمّا ظهر موته علمنا أنّه قد صدق و أنّه القائم و أنّه لم يمت، و هذه الفرقة هي الإسماعيليّة الخالصة.**  **(ص 79)** | **در این کتابچه پس از اشاره به فرقۀ سبائیه که در زمان امام علی ظهور کردند دربارۀ چه گونگی انشعابهای متعدد در اهل تشیع پس از امام حسین و پیدایش فرقه‌های پرشمار شیعی سخن رفته ، از فرقۀ سه امامی ، از دوازده فرقۀ شیعیان کیسانی ، از سیزده انشعاب در شیعیان امام صادق ، از چهار انشعاب در شیعیان امام کاظم ، از انشعابها در شیعیان امام رضا ، و از اختلافات سیزده فرقه از شیعیان امامی پس از درگذشت امام حسن عسکری بر سر اینکه آیا امام حسن عسکری پسر دارد یا ندارد ، و اگر پسر دارد آیا پیش از درگذشتش یا پس از درگذشتش به‌دنیا آمده و مادرش کدام یک از کنیزان امام حسن عسکری است ، سخن رفته است .** |
|  | **الفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجیة منهم** | **ابومنصور عبدالقاهر بغدادي (ترجمه: محمد جواد مشکور)** | **اشراقي** | **1** | **الجاروديّة: هم فرقة من الزيديّة: افترقت الجاروديّة فرقتين: فرقة قالت: إنّ عليّا نصّ على إمامة ابنه الحسن، ثمّ نصّ الحسن على إمامة أخيه الحسين بعده، ثمّ صارت الإمامة بعد الحسن و الحسين شورى في ولدي الحسن و الحسين، فمن خرج منهم شاهرا سيفه داعيا إلى دينه و كان عالما و عارفا فهو الإمام. و زعمت الفرقة الثانية منهم أنّ النبي(ص) هو الذي نصّ على إمامة الحسن بعد علي، و إمامة الحسين بعد الحسن(ع).(ص 30 – 31)** | **کتاب الفرق بین الفرق تالیف یکی از علمای اهل سنت به نام ابی منصور عبد القاهر بن طاهر بغدادی متوفی 420 و این کتاب رو در 355صفحه به نکارش در آورده این نویسنده سنی تا توانسته افترا به شیعیان بسته و گفتاری رو داره که مایه تعجب هر انسانی حق طلبی خواهد شد. علامه امینی در کتاب الغدیر به این موضوع اشاره دارد که ابی منصور بغدادی بیان کرده در صفحه 309کتاب الفرق بین الفرق که در بین رافضیان پیشوای در فقه و حدیث و لغت و دستور زبان عربی وجود نداره و همچنین در سیره نویسی و تواریخ وتفسیر و تاویل قرآن هیچ شخص مورد وثوقی دیده نمی شه و تنها پیشوایان این رشته از علوم منحصر به اهل سنت هستند.اما اونچه مایه تعجب هست این هست که او در محیط اجتماعی که در آن زندگی می کرده شخصیت های بزرگ شیعه وجود داشته که هر کدام در زمینه های متفاوتی سرآمد بودند که این بزرگان شیعه از این قرار هستند.** |
|  | **فوائد الوحيد البهبهاني** | **محمدباقر بن محمد اکمل بهبهانی م 1205 ق** | **بوستان کتاب** |  | **التصنيف (المصنّف):لو كان في المصنّف حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا.(ص 34)** |  |
|  | **قاموس الرجال** | **محمئ تقی شوشتری(1416)** |  |  | **التصنيف (المصنّف):يقابلُ الأصلَ.التصنيف ما كان في غير الحديث من العلوم، أو في الحديث مع النقض و الإبرام، كما في الكتب الأربعة، فيفهم من ديباجتها أنّها من المصنّفات.(ج 1، ص 64 و65)** | **نام كامل اين كتاب چنان كه در صفحه عنوان چاپ اول آن (تهران 1379ق) آمده قاموس الرجال، قاموس عام لأحوال جميع رواه الشيعه و محدثيهم بسبك بديع و دقيق لم يسبقه غيره من كتب الرجال است. اين كتاب در اصل تعليقات انتقادى بر "تنقيح المقال" شيخ عبدالله مامقانی است كه شوشترى در سفر اجبارى خود به نجف (سالهاى 1354 ـ 1360ق) با مطالعه رجال مامقانى و ملاحظه كاستى ها و آشفتگى هاى آن نخست در حاشيه تنقيح و سپس به صورت كتاب مستقل در مدت قريب به شش سال نگاشته است و از اين رو، خود آن را تصحيح تنقيح المقال نام نهاد گرچه بعدها به پيشنهاد برخى از فضلا با نام قاموس الرجال چاپ شده است و به همين نام نيز شهرت يافته است.**  **این کتاب جایگاه شایسته و خوبی در بین كتب رجالی برای خود اختصاص داده و از كتابهای مهم رجالی شمرده می شود. در این كتاب مؤلّف بعد از بررسی كتب رجالی سلف در 28 فصل كوتاه و نقد و بررسی مسائل مهم آنها به ذكر معایب، محاسن و نقص آنها پرداخته است.**  **قاموس الرجال، به ترجمه رجال از منابع مهم رجالی و تاریخی، بر طبق حروف الفبا پرداخته است و به مواردی چون صحابه ائمه بودن، وفات و زندگی آنها اشاره و در بعضی از اشخاص، بحث مفصلی در مورد آنها كرده است** |
|  | **قوانین الاصول** | **میرزا ابوالقاسم قمى(1231 ق)** |  | **1** | **الاداء(اداء الحدیث):الشرایط المعتبره فی الراوی تعتبر حال اداء الحدیث دون تحمله (ص 463)** | **مهمترين و مشهورترين تصنيف ميرزاى قمى، كتاب قوانين الأصول است كه مؤلف در سال 1205 هجرى قمرى از تأليف آن فراغت يافته است.اين كتاب ساليان دراز همواره جزء برنامه درسى حوزه‏هاى علميّه شيعه بوده است.مباحث عقلى اين كتاب با ارزش بعد از تأليف فرائد الأصول شيخ اعظم انصارى از برنامه درسى حوزه علميّه حذف شد، اما مباحث الفاظ آن همچنان مورد استفاده اهل فضل بوده كه پس از نگارش هداية المسترشدين تأليف شيخ محمد تقى اصفهانى (متوفاى 1248 هجرى قمرى) و كفاية الأصول آخوند خراسانى (متوفاى 1329 هجرى قمرى) به علت مفصل بودنش از برنامه درسى حوزه‏ها حذف گرديد.در روضات الجنات راجع به قوانين اينطور آمده است: «كتاب قوانينه المحكمة التي أناخ النسخَ على جميع كتب الأصول بل أباح الرضخ إلى جهة ساير الأبواب و الفصول» (روضات الجنات جلد 5 صفحه 371) حكايت شده بعضى از معاصرين ميرزا به او مى‏گفته‏اند قوانين حاصل معالم و حاشيه فاضل شيروانى و حاشيه سلطان العلماء است و ميرزاى قمى در جواب مى‏گفته است: «كفاني فخراً أن فهمت المعالم و حاشيتيه و لخصت منها كتاباً» (أعيان الشيعة ج 2 ص 413)** |
|  | **كليات في علم الرجال** | **جعفر سبحاني** |  |  | **التوثيقات العامّة = التوثيق الضمني:طرق تثبت بها وثاقة جمع كثير تحت ضابطة خاصّة.(ص 165)** | **مجموعه «كليات في علم الرجال» از آثار ارزشمند استاد جعفر سبحاني است كه به بحث پيرامون اين علم پرداخته است. اين كتاب حاصل جلسات درس فقه استاد و نيز جلسه هفتگي ايشان مي باشد كه به صورت جزوه تهيه مي شد و بعداً به عنوان كتاب به نگارش درآمده است.اين كتاب در هشت فصل و يك خاتمه تدوين شده كه عبارتنداز: مبادي تصويريه علم رجال، نياز به آن، منابع اوليه، منابع ثانويه، توثيق هاي ويژه، توثيق هاي عمومي، ميزان اعتبار كتب اربعه، فرقه هاي شيعي در كتب رجالي.** |
|  | **مَجمع البحرین و مَطلع النیرین** | **فخرالدین طریحی** |  |  | **الجاروديّة: هم فرقة من الزيديّة: هم فرقة من الشيعة ينسبون إلى الزيديّة و ليسوا منهم، نسبوا إلى رئيس لهم من أهل خراسان يقال له: أبوالجارود «زياد بن أبي زياد». و عن بعض الأفاضل هم فرقتان: فرقة زيديّة و هم شيعة، و فرقة بتريّة و هم لا يجعلون الإمامة لعلي(ع) بالنصّ بل عنده هي شورى، و يجوّزون تقديم المفضول على الفاضل فلا يدخلون في الشيعة.(ج 3، ص 24)** | **ظاهراً طریحی در تألیف این کتاب، بیشترین تأثیر را از آثاری چون الصحاح جوهری (درگذشت ۳۹۳ق)، معجم مقاییس اللغة و مجمل اللغة احمد بن فارس (درگذشت۳۹۵ق)، النهایة فی غریب الحدیث ابن اثیر جزری (درگذشت ۶۰۶ق)، و القاموس المحیط مجدالدین فیروزآبادی (درگذشت ۸۱۷ق) گرفته است.وی در روش بیان معانی واژگان مشکل احادیث، بیشتر به روش ابن اثیر متمایل است. همچنین واژگان را، همچون کتاب الصحاح جوهری، به روش قَوافی مرتب کرده است.طریحی در مورد معنای هر واژه، ابتدا شواهد قرآنی را ذکر نموده و وجوه معنایی یک کلمه را در کاربردهای مختلف، تبیین کرده است. در برخی موارد نیز برای توضیح معنای واژگان در آیات، از احادیث تفسیری بهره گرفته است.وی‌گاه، به هنگام بررسی معنای واژگان آیات، به مناسبت، برخی قواعد نحوی را نیز بیان نموده است** |
|  | **مستدرکات مقباس الهدایه** | **محمد رضا مامقانی** | **موسسه آل البیت لاحیاء التراث** |  | **الاداء(اداء الحدیث): هو الروایه الحدیث و تبلیغه ( ج6 ص 263 مستدرک رقم 213)** |  |
|  | **مَشرِقُ الشّمسَین و أکسیرُ السّعادَتین** | **شیخ بهایی (م ۱۰۳۰ ق)** | **آستان قدس رضوی** |  | **التحمّل (تحمّل الحديث):**  **هو تلقّي الحديث و سماعه، و ذلك في أخذه عن الشيخ بطريق من طرق التحمّل السبعة أو التسعة. لا يشترط في صحّته -بأقسامه- الإسلام و لا الإيمان و لا البلوغ و لا العدالة. المعتبر في شرائط الراوي هو حال الأداء لا حال التحمّل(ص 273)** | **این کتاب به سبک فقه استدلالی نوشته شده و در حد نیاز اقوال و نظریات فقهای قبل از وی بررسی شده است. از آنجا که این کتاب مختصرتر از الحبل المتین است و پس از آن نوشته شده است در مواردی توضیح و تفصیل مطالبش به آن ارجاع داده شده استکتاب شامل مقدمه ارزشمندی در علم رجال و فروعات باب طهارت تا مستحبات و مکروهات است. در این مقدمه که بعدها در کتب فقهی و رجالی به آن مکررا استناد شده است، مطالب مهمی همچون تعریف علم حدیث، شرایط قبول خبر، اسامی رجال مشترک مطرح شده است.** |
|  | **معجم الرموز و الإشارات** | **محمد رضا مامقانی (1332)** | **مطبعه «مهر»** |  | **ض: علامة التمريض، توضع فوق العبارة التي هي صحيحة سليمة في نقلها مطابقة للأصل، و لكنها خطأ في ذاتها، و هي نظير التكذية «كذا» اليوم. (ص 138 – 139)** |  |
|  | **معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه** | **سید ابوالقاسم خویی** | **مرکز نشر الثقافه الاسلامیه** | **24** | **التوثيقات العامّة = التوثيق الضمني: هي شهادة الثقة بوثاقة شخص معيّن ضمن جماعة أو تحت مصنّف خاص.**  **( ج 1، ص 49)** | **کتابی است تالیف سید ابوالقاسم خویی در شرح حال ۱۵۶۷۶ تن از راویان حدیث شیعه. مولف در این کتاب اساتید، شاگردان و احادیث افراد در کتب اربعه را ذکر کرده است.خویی در مقدمه این کتاب ضمن برشمردن اهمیت علم رجال، معیارهای وثاقت احادیث و راویان را ذکر می‌کند. بحثی هم به صحت احادیث کتب اربعه شیعه اختصاص داده‌شده‌است.** |
|  | **مقباس الهداية في علم الدراية** | عبدالله مامقانی | **دلیل ما** | **2** | **الابدال: من الفاظ المدح من الدرجه العلیا بحیث یمکن الحاقه بالتوثیق(ج 2 ص 213 نقلا من القوامیس)** |  |
|  | **الملل و النحل** | **محمد بن عبدالکریم شهرستانی** | **دار المعرفة** |  | **الجاروديّة: هم فرقة من الزيديّة: أصحاب أبي الجارود، زعموا أنّ النبي(ص) نصّ على علىّ غ(ع) بالوصف دون التسمية، والإمام بعده علي(ع) و الناس قصروا حيث لم يتعرّفوا الوصف، و لم يطلبوا الموصوف، و إنّما نصبوا أبا بكر باختيارهم، فكفروا بذلك. (ج 1، ص 255)** | **کتابی است برپایهٔ مذاهب و دیانات واعتقادات ملت‌های مختلف جهان، مخصوصاً در آن دوران که مؤلف می‌زیسته‌است. این کتاب توسط محمد بن عبدالکریم شهرستانی به زبان عربی نوشته شده‌است. در آن مراتبی دربارهٔ آداب و رسوم دین زرتشتی وجود دارد.[۱] در این کتاب شهرستانی جهان را به هفت اقلیم تقسیم وشرح می‌نماید وچنین می‌گوید:**  **در هفت اقلیم دنیا طبق روال آن زمان کسانی در این اقالیم هفتگانه وجود دارند که از لحاظ زبان، طبایع، انفس، شکل ورنگ اختلاف گوناگونی دارند. تقسیم هفت اقلیم به جهات اربع که عبارت‌اند از: شرق، غرب، جنوب، شمال. انسان‌هایی در این جهات اربع زندگی می‌کنند که لغات وطبایع مختلف با همدیگر دارند. شهرستانی مللهایی که در این جهات اربع زیست می‌کنند به چهار ملل بزرگ تقسیم کرده‌است که عبارت‌اند از:عرب، عجم، روم و هند.این کتاب دائرةالمعارف مختصری از ادیان و مذاهب وفرق وآراء فلاسفه در ماوراء طبیعت است که در عصر مؤلف شناخته شده‌بود. این کتاب مورد اعجاب وتقدیر مردم آن دوران چه در شرق و چه در غرب قرار گرفته‌بود. کتابیست بسیار مفید. کتاب مزبور به چندین لغات زنده دنیا ترجمه شده‌است. «کتاب الملل والنحل» توسط تئودور هابروکر، به زبان آلمانی ترجمه شده‌است. هابرکر در مقدمهٔ ترجمهٔ خود می‌گوید:(مردم جهان توسط شهرستانی توانستند به تاریخ فلسفهٔ قدیم وجدید پی ببرند). همچنین عالم آلمانی که ترجمهٔ دوم این کتاب انجام داده‌است، مقدمهٔ شایانی برای کتاب نوشته‌است ودر مقدمهٔ ترجمه خود بنام کتابی پربار وبسیار مفید یاد کرده‌است. متن عربی و ترجمه فارسی باب سوم از این کتاب اکنون با ترجمه فارسی دکتر محسن ابوالقاسمی در بازار موجود است** |
|  | **منتقى الجمان فى الاحادیث الصحاح و الحسان** | **شهید ثانی(1011)** |  | **3** | **صحر: يشار بهذا الرمز إلى الحديث الصحيح عند المشهور.(ج 1، ص 46)** |  |
|  | **نقد الرجال** | **سید میر مصطفی بن حسین حسینی تفرشی(۱۰۴۴ق)** | مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث | **5** | **جخ:رمز لرجال الشيخ الطوسي (ص 3)** | **مؤلف در این کتاب روش نقد و تحقیق را با محکم ترین ادله، قوی ترین مبانی و کوتاه ترین الفاظ در پیش گرفته است. خود وی درباره ویژگی های کتابش چنین می فرماید: «تردیدی نیست که علم حدیث از شریف ترین علوم است و حکم به صحت و ضعف احادیث متوقف است بر آگاهی از احوال رجال. من هرگاه به کتب رجال نگاه کردم، دیدم که بعضی از آنها غیر مرتب اند. گذشته از این، این آثار همراه با تکرار و اشتباه هستند و مباحث بعضی از آنها گرچه ترتیب خوبی دارند، اما دارای اغلاط بسیارند. به علاوه، این آثار مشتمل بر اسامی تمام رجال نیستند. لذا تصمیم گرفتم که کتابی به رشته تحریر در آوردم که جامع و شامل تمام راویان ممدوح، مذموم، ‌مهمل، و خالی از تکرار و غلط باشد».مولف احوال هر فرد را به صورت خلاصه و جامع آورده و اقوال علماء به خصوص علمای علم رجال را در مورد آن فرد آورده است.** |
|  | **نهایة الدرایة فی شرح الوجیزة** | **سید حسن صدرعاملی** | **مشعر** |  | **الاجزاء: ما دوّن فیه حدیث شخص واحد (ص 175)** |  |
|  | **الوجیزة فی علم الدرایة** | **شیخ بهایی** |  | **1** | **اجازنی روایه کذا: من صیغ اداء الحدیث لمن تحمله بطریق الاجازه (ص 6)** | **الوجیزه، از مقدمه، شش فصل و خاتمه تشکیل یافته است. در مقدمه، شیخ از علم درایه و این که در آن از سند حدیث و متن آن بحث میشود، مطالبی را بیان میدارد.فصل اول درباره ی اسناد حدیث متواتر ، آحاد و صحیح و... بحث می‌کند.فصل دوم از صادق بودن حدیث متواتر میگوید و فصل سوم مربوط میشود به حدیث معلل که به حدیثی گویند که علت خفیه‌ای در متن و سند آن باشد. مولف در فصل چهارم، به استناد اکثر علمای درایه، تعدیل و جرح راوی از قول شخص واحد عادل را امری صحیح میانگارد. فصل پنجم در انحاء تحمل حدیث و رسیدن آن از فرد دیگر سخن میگوید. فصل ششم در آداب کتابت حدیث میباشد و خاتمه ی کتاب به این مطلب اشاره دارد که از احادیثی که به دست ما میآید، قلیلی از آن، به ائمه علیه‌السّلام می‌رسد.** |
|  | **الوجيزة( في الرجال)** | **محمدباقر مجلسى (م 1111 ق)** | **وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی** |  | **ح: رمز للرجل الممدوح.( ص 9)** |  |
|  | **وصول الاخيار الي اصول الاخبار** | **حسین بن عبدالصمد العاملی** |  | **1** | **الابدال: هو قسم من العلو بالنسبه الی روایه احد کتب الحدیث المعتمده، و هو من علو التنزیل و قد یقال له: البدل (ص 146)** |  |
|  | **منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال** | **محمد علی استرآبادی(1028)** | مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث | **15** | **القطعي: {بضمّ القاف وإسكان الطاء، و كلّ من قطع بموت الكاظم(ع) كان قطعيّا. إيضاح الاشتباه، ص 160 - 161 (ذيل ترجمة الحسين بن محمد بن الفرزدق). } كتب ولد العلّامة على حاشية الإيضاح: «إنّها بفتح القاف لاضمّه».**  **((ترجمة الحسين بن الفرزدق)، ص 116.)** | **اين اثر نسبت به ساير كتب رجال ويژگي هايي دارد كه از آن جمله مي توان به بيان جميع روايت حديث، دقت نقل رجال، تمييز بين روات مشترك در اسم و عنوان و لقب مناقشه در آرا برخي كتب رجال همچون رجال ابن داوود، علامه و شهيد ثاني، بيان برخي تحريفات وارده در كتب رجال و ترتيب تراجم اشاره كرد.اين اثر كه حدود 15 جلد خواهد بود در حال حاضر طبق ترتيب الفبايي تا حروف الحاء و حسان السكوني به چاپ رسيده است.** |
|  | **التعليقة على منهج المقال** | **وحيد بهبهاني (١٢٠٥)** |  |  | **{القطعي: {بضمّ القاف وإسكان الطاء، و كلّ من قطع بموت الكاظم(ع) كان قطعيّا. إيضاح الاشتباه، ص 160 - 161 (ذيل ترجمة الحسين بن محمد بن الفرزدق). } كتب ولد العلّامة على حاشية الإيضاح: «إنّها بفتح القاف لاضمّه». منهج المقال ((ترجمة الحسين بن الفرزدق)، ص 116.)}**  **قوله في الحسين بن محمد بن الفرزدق: كلّ من قطع بموت الكاظم كان قطعيّا، لا يخلو من بُعد؛ لأنّا لم نجد من يوصف به غيره، مضافا إلى أنّه من مشايخ التلعكبري، فكيف يناسبه هذا الوصف؟ فتأمّل.التعليقة على منهج المقال، ص 382.** |  |
|  | **طبقات الرجال** | **ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد برقی (م ۲۷۴ یا ۲۸۰ هـ . ق)** |  |  | **قى: رمز ل'«رجال البرقي»، تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقي.**  **رجال ابن داوود، ص 26؛ جامع الرواة، ج 1، ص 7؛ طرائف المقال، ج 1، ص 38؛ تنقيح المقال، ج 1 (الفوائد الرجالية)، ص 190.**  **مصنف: قالوا: و لأبوابه، كما في «رجال الطوسي» إلّا أنّها متعقّبة ب«قى».** | **تاب رجال برقی که در زمان ائمه ـ علیهم السّلام ـ به رشته تحریر در آمده است از مهمترین کتاب های رجال شیعه محسوب می شود. مؤلّف کتاب را بر اساس طبقات روات تنظیم کرده است. در کتاب رجال برقی ابتدا اصحاب پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و سپس اصحاب امیرالمؤمنین ـ علیه السّلام ـ و به همین ترتیب تا امام حسن عسگری ـ علیه السّلام ـ برشمرده، پس از آن اسامی زنانی که از پیامبر و ائمه روایت نقل کرده اند به ترتیب آمده است. در پایان کتاب اسامی کسانی که در مقابل ابوبکر ایستادند و بر علیه غصب خلافت او سخن گفتند با نقل سخنان آنها، آمده است.برقی در هر فصل ابتدا نام رواتی که از اصحاب امام قبل بوده و امام مورد بحث را نیز درک کرده اند، آورده سپس به ذکر اصحاب آن امام پرداخته و تقریباً تمام حجم کتاب اختصاص به ذکر نام افراد و نسبت آنها دارد و جمله ای در رد یا تأیید و توثیق کسی به میان نمی آید. در کتاب حاضر برقی در مجموع ۱۷۳۰ نفر از اصحاب معصومین را نام برده که در مواردی اندک مطالبی پیرامون وثاقت یا عدم وثاقت آنها ذکر شده است.** |