ثقا

## $\mathrm{S}^{2}$

## برنگًارشهاى كلامى (Y)

## معرّفى انتقادى ويراست تذكرة الواصلين فى شرح نهج آلمسترشدين

حمبيد عطادُى نظرى










 سيّد حسن قَّانجحى نيزَ ديله مى شوّود.



1. عبدالحميد بن أعرَججى حُسَينى و تذكرة الواصلين فى شرح نهج المسترشدين





[^0]تذكرة الواصلين فى شرح نهج المسترشدين؛ سيّدنظامالدّين عبدالحميد بن مَجدالآيّين أعزجى حُسَينى؛ تحقيق طاهر السّلامى؛ كربلا: المركز الإسلامى للدّراسات
الاستراتيجية، وش4٪.

## جكيده:

نويسنده در نوشتار حاضر به
معرفى و ونق تصحيحى از كتاب تذكره الواصلين في شرح نهج المسترشدين نوشته عبدالحميد بن اعرجى حسينى كه شرحى بر رسا لد كلامى نهج المسترشدين علامه حلى است، مى يردازد. كتاب مذكور با تحقيق طاهر السلامى از سوى المركز الاسلامى للدراسات
 زيور طبع آراسته شده است. نويسنده
 نخست نكاتى ييرامون كتاب تذكره الواعلين و نويسنذه آن و همدجنين دست نوشتهاى بازمانئه از آن بيان مى كند. يپس ازز آن بها ارزيابيى و نتد ويراست الرأئه شده از اين اثر مي هيردازد. وى با الرائه شاهدمثال هايى از متن تحصيح كتاب، كاستى هاي T'ن را بر مى شمرد.

كليدواء:
نهج المسترشدين في اصول الدين. علامه حلى، تذكره الواصلين في شرح نهج المسترشدين، عبدالحميد بن اعرجى حسينى، طاهر السلامى، كلام، نقد كتاب.




 معروفتربوده و هرسه هم نزد خود أو دانش آموختهاند:





اليكاقوت" منتشرشده است.


 فى شُرح التهذيب التحفة الشمسيبّة فى المباحث الكاملميّة.


 شُّ تّسليك النفسى واز شهرت كمترى نسبت به دو برادر ديگر، يعنى عميدالدّين و ضياء الأذين برخوردار بودهاست.



 عجالنتأ أزآن بـى خبر باشيبم.

اين سه برادر، دو برادر ديگُربه نامهاى سيّد جالال الدّين على و سيّدغياثاللّدين عبداللكريم نيزداشتهاند كه




http://ansari.kateban.com/post/1900






> ص_



قابل فهُم اسست. افزون براين در جايیى ازمتن كتاب، سيّدنظامالدّين به
 بنابرايـن تذكرة الواضصلين هـمأزاين حيث كه بهاحتتمالٌ زياد نخسـتين
 نويسـنـدهاش شـاكرد و مـلازم نويسـنـه بوده و مباحث مطرح درمتن ر ا

 را رادرآن ساليان پیدا نكرده بوده باشد.

از حيث حجمب و بسط و تفصيل مطالب، تذكرة الوااصلين . كه در حاپ


 ارشاد الطالبيينِ فاضل مقداد مختصرتراست است نويسنده در مقدّدمهُ كتاب

 شرح تسليک النفسى" موكول مىكند. " إزحيث مضدون ودرونمايه، تذكرة الواصلينِي سيّدنظامالدّدين مشابهت







Y. Y نسخهههاى بازمانده ازدو تحرير تذكرة الواصلين
 دسترس است:"

1. نسخخة شمارةٔ 0009 كتابخانئ آيةالنه العظمى مرعشى قم




[^1]گويادرعرصهُ دانشورى نام بلندى نداشـتهاند." پّر ايششان مجداللّدين

 "مىرفته است."

 منبع ما براى شناخت ديدكاههاى كالامى اوست. وجه اهمّيّت ديخراين




 تذكرة الواصلين مكتوبا است:

فرغت من تسـويله و قد بلغت تسـعة عشرمن السنين ودخخلت


 همين كتاب، نويسنده در عبارات پايانى كتاب آورده است:

فرغت من تسـويله و قد بلغت تسـعة عشُرمن السنين ونخلـت



 على ما أنعم إنّه وليَّيَ ذلكي.

الز عبارت (ابعد الاشـتغالن فى خدمة شـيخناو سيّدنا مصينّف الاكتابا،



[^2]وجودي"i" مكتوبب مى شلد.



 يعنى |i تعدذٌ مخصصوصّي" .



 مى سـاختت. مصحّحع محترم المبتّه .نـا آنجا كه بررسـيلم .غالـب اغغلط
 خويش ويراسته و تنهها به درج ضبـط صسحيح در متن اكتنفا ندوده است . الين در حالىى اسـت كه ثبت و گّارش اين اغخلاط ـخاصّه در موردى كه


 خوانندگان سلب مىكنـ.

 السـت: ॥وقع الفرإغ من تعليقه بعون النه و حسـن توفيقه يوم الْخميس من
 متأسّفانه مصحّح در ويراست خود ازاين نسخة استفاده نكرده أست.
 قهرى كتابت آن پايان يافته و نسخخالي كموبيش مغلوط است.
 قُرن دهـم هـجرى بازمىى گردد.
 هـجرى قّسرى كتابت شـلفه أسـت وعكسـى از آن به شــماره V+ا در مركز

[^3]نيـز خاطرنشـان كردهاند"‘ خط خوردگىما واعممال اصلاحات بسـياردر متن و حواشـى دست نوشـت خود گواهى اســت براينكه اين نسخه يا يا به خطّ نويسنده الست يادست كمَ بردست او اصالِح شده است . با توجّه

 المسترشـدين بـه طور كامل نتل شـلـه، بايـل از آن در تصحيح متن نهج المسترشدين نيز بهره گرفت.

ناكفتـه ندانـد در مواضتعى ازايـن نسـخه، ناهموارى هـا واغلاط زبانى
 نويسندة فاضل والمبتّه جوانش با ترديد ووبرو كند. از باب ندونه مىتوتوان به موأرد زيراشاره كرد:

"بحراً من زيبقن") باشد.
 كتابت مىشد.

 نوشته مى شد.


 نوشته مىشد؛ چون مضاف إليه ا"كون") و مجرور إست.

 |( متوقفاًا". .


نكتئ مهم در خصوص نسخهاهاى تذكرة الواصلين .كه متأتسفانه مصحّح كتاب مالتفت آن نبوده يادستكم




















 تصرّفات بعدى ناسخان اثرباشد.







 مطالب به شرحش بر تسليك النفس علّامهُ حلّى ارجاع مىدهده:

[^4]تنها به نسخههاى تحريردوم تذكرة الواصليين دسترس داشته كه در آنها



 نـىتوانسته وجود داشته باششد)، در داورى خود بـ خطا رفته.

## 「. ارزيابـى و نقـد تصحيح تذكرة الواصلين فـى شرح نهـج

المسترشدين
ويراست فرامهم آمده بردست آقاى طاهر السـالمى الز تذكرة الواصايلين



## ץ-1. ا. اصل قرار دادن تحرير نخستين كتاب در تصحيح اثر


















 قالب تصحيحى اختصاصى دراختيـار خوانـندكان قراردهـدن، جون


 إساس تصحيح خود ازاين اثرقرإرمىداد. Y Y- . درهم آميختن تحريرهاى اثرو وخلق اثرى جديد به به نام مؤلّف


[^5] [على سبيل الايجاز والاختصار و حـفـ التطوريل والإكثار، إذ
 شُرح تسليك النفس)|".]

عبـارت ميان دوقلّاب درنقل بالا، تنهـا درينج نستخأ متأخّركتاب











 حلّى در سال VYو هجرى قمرى نوشته شـده است.



 هجرى قمرى نوشته شده باشده:

190r: (إيضـاح اللُبس) في شـرحتسـيك النفس إلـى حظيرة
 السيد نظام الدين عبد الـحميد بن أبي الفوازس محمد بـ بن علي الأعرجي. أحالن التفصيل إليه في كتابه (تذكرة الواصلين) فين في
「.

سخن شـيخ آقابزرگ در اينجا صاصحيح نيست؛ يعنى مدكن نيست إيضاح اللبسى يـش ازسال النفس به دست علّامهُ حلّى تازه در سال ن







اسـت وازاين حيث اهمّيّت بسـزايیى دارد. يوشــيـه نيست كه لمحاظ اين حواشـى گاه تا جه اندازه درفهـم برخى پيجيدگى ها و دشوارى هاى متن ضرورو سودمند است والى بسا در موأردى الرزش واهمّيّت حواشیى
 خود متن باشـــ بـدين ترتيب مصحّح اثر با اسـقاط اين حواشـىى، فوايد
 شوربختانه برخى از كلمات ياعبارات نوشته شده در حواششى اين نسخه دراثريوسـيدگى الز بين رفته السـت، ولى بيشـتر حواشثى با كمى كوشايىى

 ميسور بود آنها را گزارش مى نمود و خوانندگان را بَ فيض بهرْوروى إزآنها

 عنايتى بلان ها نندوده وآنسان كه عادت غالب مصحّحان مسانمحهكار
 نكرده است.

## | Y -






 كه اكنون دومين نسـخهُ كهن كتاب بهشـهمار مى آيد و دسـترس به آن نيز بهسـادگى ازطريق هايگاه كتابخانه مجلس ميسّربوده، درإرائهُ ويراست خود بهره نجسته استـ.

إفزون برايرادات فنّى وروشي پيشگفته برتصحيح آقاى طاهر المسلامى
 خصوص ضبط نص قابل ملاحظه اسـت كه در ادامه نمونه هايیى ازآنها رادر بخششها



 نيز يّى خواهند برد.

ب-



مؤلّّف درتصحيح اثر، خطاي آثشكار ديگـروى خَلط دو تحريـراثربا
 محترم كه دو تحرير كتاب كه هر جاصلاح دانسته قطعاتى والز تحرير دوم كتاب در لابه لأى تحرير نخسـت كتاب . كه دردستنويس اصل موجود اسـت ـقـرار دهمد ـ اين



 تحريرنخسـت اثـرتحفّظ وتأكيد ورزيـده وعبارات متفـونِتِ متعلّق بـ بـ
 جاى اين پرسش از مصتحّ هست كه ملاك و معيار اوو برابى گنجاندن


 كه مصحّح تكليف خـودرا بـادو تحريـراثـثروشـن نكردها اسـت؛ يعنى




 آورده كه آميزهاى است الز تحريراوّلّل ودوم كتاب و ودرواقِع تحريرسوم آن آن به قلم آقاى طاهر المسلامى. اكنون كتاب عرضهـش شـده از سوى مصحّح نـا نه
 تأليفى است مستقل براساس دو تحرير كتاب.

بـ گّهان ما مصحّح مى بايسـت درصورت امهكان دو تحريـرمختلف

 مـلاكى تصحيـح خود قرار مـىداد وعبـارات متفاوتِ تحريرِينخسـت اثر
 ضبـط مىكـرد، نه آنكه دو تحريـراثررابـا مهم درآميزد يـا اينكه فقط تحرير نخست آن ن ا الساس تصحيح خود قرار دهد.

## r-r-



 در كنارهها وفواصل سطور نسـخه و همهخنين يادداشتـتهايـى طا كه در
 يادداشـت هايـى كه ظاهراً بَ همان خطِّ متن نسـخه و نوشتشهُ خود مؤلّف

نادرستى متن شله است．برخى ازاين موارد به شرح زيراست：

از حبث حجم و بسط و
تفصيل مطالب، تذكرة الواصلين ـ كه در چاپپ كنونى حجمى بالغ بر جههارصد صفحه دارد ـ شرحى است نسبتاً موجز و همطراز با برخى از شروح ديگر موجود نهج المسترشدين همچون تبصرة الطالبينِ عميدالدّين بن أعرَج و معراجِ اليقينِ فخر المحقّقين و البتّه از ارشاد الطالبيبنِ فاضل مقداد مختصرتر است．

|  |  | \％ | ${ }_{3}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| بن | هحمّد بن الأعرّج | هحمّ الأعرّج | صemer | 1 |
| ف |  | لا شكا أنّ لكّلِّ | ص ${ }^{11}$ | r |
| ب4 | احترز：به عمّا | احتحزع عمّا | صص009 | $r$ |
| ههنا | تركت تحقيق هنهـ الأعراض ههنا مخافة النطوريل | －تركت تحقيق هن انـ الأعراض مخافة التطويل | صع⿰㇒夫 | ＊ |
| جمهور |  | ألمّا المتكلّمّمن |  | 0 |
| بالمُحِّنِ | لا نعنىى بالمُحكَتُ إلاّلا <br>  | لا نعنى إلّا الموجود بعا أن كان معاوماً |  | 4 |
| إلى | قّسّم أحكام الأعراض إلى عامّة و إلى خاصّة | قّسّم أحكام الأعراضض إلى عامّة و خاصّة | ص | v |
| إنّه | قالت الأوائل：إنّه مئى | قالت الأوائل ：مرئى |  | $\wedge$ |
| ينتسم＋ | وهو ينتسم إلى لازمج | وهو ولازم | ص＊94\％ | 4 |
| إلّه | قال ابوعلى الججبائى إنّن متضضاد | قال ابوعلى الجّبائى： متضضاد |  | 1. |
| $\cdots$ | فتنـى العلّة ليست هـى وجوده | فتلكى العلّة ليّست وجوده | صv | 11 |
| عمّا | وإنّما قال：（عمّا من شأنّه، | وإنّما قال：（امن شأنهه） | ص | Ir |
| نور | نور القمر，مستفاد من نور الشمس | نور الققمرسستفاد من الشهمس | صص＂ | ir |
| الكصوّر | إنّه ضرورى التصوّركالفّ |  | ص\％ | If |
| به | فإن كان عالماً به كان طلبه محالاً | فإن كان عالماً كان طلبه ＂ | ص\％ | 10 |
| فيكون الدرّة فى البيـت | كما يقال：الدرَة فَى الحُحقّة، ، <br>  البيـ، فيكون الدرّة فى البيت لأمر محنذوف، وهوأنّ المرّة فى شیى و ذلكَ الششىء فیى البيـت | كما يقال：الدرّة فَى الحقّة، والحقّة فى البيـت، فالدرّرةّ فـى البيـت، لأمر محخفوف، وهوأنّ المدرّة فَ شیى و و ذلكَ الششىء فـى البّبيت | صص1ヶ9 | 19 |

## ק－






ب．ب ． منصور الـحسن بن مولانا＂$\leftarrow$ ٪ أبا منصورi）．
的




10＊






䡉 عأيو 2 A－ا


 ）

تُمْ
：1020

未
情

بح综名






نكتؤ مهم در خصوص نسخههاي تذكرة الواصلين ـ كـ متأنسّفانه مصحّح كتاب ملتفت آن نبوده يا دست كم

در مقدّمهٔ خويش تصريح خاصّى بدان نكرده - آن است كه از مقايسةٔ اختلافات ميان آنها مىتوان پی برد كه كتاب

تذكرة الواهلين داراي دور دو تحرير بوده است، به طورى كها نسخأ شمارؤ كتابخانهٔ آية اللّ: العظمى مرعشى متعلّق به تحرير نخست اثر است و پنج نسخهُ ديگَر حكايتگر تحرير دوم آن

وهستنـ.
 نسخئ ديخراثرآمده است).









همان چيزى كه آموزگاران متنشناسى بارها هشدار داده و كفتهاند: مصحّح، مُنشد است، نه منشى.

 وجودندارد، بنابراين نبايد در جمله ثبت شود. معلوم نيست مصحّح بر هـه اساسى آن رابه متن افزوده است ؟


 إست اشتتباه.

 نسخهدها حتّى در باورقى اشاره كند.


 ديخرى است.

 جاى (يتحلّدد)، ضبط (يتجزّدّدا) درست است.
 احترازاً صبه عمّا يشـار إلبه لغيره، كالعرضن
 عمّا، بايست .يادستكم بهتر بود .ا(احترز به عمّاًا ثبت مى شـد.



 ↔



 عبارت بهدرستى به صورنت "إذا كان خطط مركب"، آملده است.
 ـ بايل آكالععمود عليه|i) ثبت شود.




A. A. ص.






 .





 "شركت وسكون ازنوعو والحد هستندل) نه اينكه السكون الز نوع واحد است".






چنان كه گفتيم تحرير نخست اثر (يعنى همان نسخهُ ( كتابخانئ مرعشى) DDQs - بهتصريح خود مؤلّف و بر بر - طبق انجامههایى نُسَخ آن
 پايان رسيده است. از عبارات دعايى نويسنده نظير »ادام اللّ: آيّامه" يا »دام ظلّه" در حقّ علاّمهٔ حلّى (موما هـ. ق) كه در جاى جاي اين دستنوشت به چششم مى خورد نيز مىتوان دريافت كه شارح اين اثر را در زمان حيات علاّمه نگاشتشته است.

 320 .

 .

Sto



 خا多

 H ط. قn Enc.號







 ה Cons,







[^6]
 مثله!
 اثرُ آمله ضبط صححيح (اتحقّقة)، إست، يعنى: در تحقّق عدم، عروضِ ضلّ ضرورى است.

 آملده كلمُّ (اعرض) بايلد بصورت (اعرضاً، ثبـت شود.


 رابه نقل إزدو نسخئه اثردر باورقى كزارش كرده و وصورت غلط را در متن نهاده است.

 آمده استت ومصحّح در متن ضبط كِده، ناهموأرى مشهودى دارد و گويا الزهمين روى درتحريردوم كتاب به كونهاى كه نوشتبم إصلاح شده است.

آمده و موافق با قواعد زبان عربى، كلمة (اجزم) بايد مرفوع باشد؛؛ هون فاعل فعل لالم يحصل" الست.



 اساس تحرير دوم به شككل (بكون") بياورد.




 .بها إلىـ أمرآخرا است.



 اصل به شُكل "يلزم منها) ضبط شود ويا همدجون نُسَخ تحريردوم اثر بصورت (يستلزمز) درج گُردد.





ثبت كرده است: (متى انتهت انتهى").
 هوأنّ ؤول النبى (ص) صدق) .


V-












 آمله ، تصحيحى انتقادى وفنّى بهشمار نمى آيد كه ضبط نسخشبدل ها در آن مهم شمرده شود. در حقيقت


 مُصَسِّح غلط رسيده الست. به تعبير دكتر متحمود اميد سالار:

[^7]يكى از نِقاط ضعف بنيادين ويراستِ عرضهشده توسّط آقاى طاهر السلامى، اهمال و سهلانگًارى ايشان در ثبت و ضبط نسخهبدل ها است. اگَرچه ايشان در مقدّمهٔ خود خاطرنشان كردهاند كه »موارد اختلاف موجود ميان نسخ رادر حاشبيه ذكر كردهاند" و بر اين اسساس تصوّر خواننده درده اين خواهد بود كه هر جا اختلاف نسخهاي بوده لابُد ايشان در پاورقى ثبت كردهاند، مصحّح در بسيارى از موارد از ذكر اختلاف نسخههها غَفلت ورزيده و هيج اشارْاراى بدان ها ننموده است.


 حرف حساب به گوشمان مىرود آموخت كه دز غلط هاي متن هم بايل دقيق شا شل زيرا دز بسيازي از





مصحّحان راهیى دواز در پیش داريمّ.



 رضوى درج مىگردد.

| نسخهبدل كّارش | نسخهّ داراى ضبط متفاوت | ضبط مّن | نشانى |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| صنیته | مرعشى/ رضوى | صِنصه | صر | 1 |
| كتاب | مرعشى/ رضوى | الكتاب | صرّ | $r$ |
| لمسائل | ( | \% | ص\% Mor | $\stackrel{r}{r}$ |
| الأعراض | (ضو) | أُراضه | صرr4 | $\stackrel{ }{+}$ |
| غيرن | مرعشى | غير | ص | $\bigcirc$ |
| النّ | مرعشى | البارى | ص\% | 4 |
| تعقل | ( | تفعل | reros | v |
| المنع | ( | المانع | reros | $\wedge$ |
| الوجود | ( | الموجود | صر | 4 |
| هساوية | مرعشى / رضوى | متساوية | ص\% | 1. |
| S | ) | كذلك | verve | 11 |
| يحصل به | ( | يحصل | صر | Ir |
| خطّ / سطح | ( | خطّا / سطحا | همان س \% | ir |
| راكببا | مرعشى | , إكب | ¢ ¢ | If |
| تابعهما | ( | اتّبعهما | صر0409 آخر | 10 |
| النو | ( | النوعنـ | صر ${ }^{\text {m }}$ | 19 |
| يلزم منه | ) | يستلنم: | صar ${ }^{\text {mar }}$ | iv |
| التّميز | ( | التمايز | ص\% | 14 |
| المعينة | ) | العينية | همان | 19 |




| حصل | （ | وصل | صو940\％ | r． |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| المتلاصق | （ | المّلا | \％¢0\％ | Y |
| لاقية | （ | لاقته | 4 und | Yr |
| فى الأمس | مرعشى | بالأمس | Vevres | Y |
| يقتضى | هرعشى | يقضى | 10 10 vr | Y4 |
| بينها | هرعشى | بينهما | همان | ro |
| 15 | （ | إنّا | صvors | re |
| ساويا | （ض） | ساوينا | ¢ Movo | rv |
| كلمايل | رعشى | لنجانب | صvowo | rA |
| كوجهن | （ | بوجهن | ruvvo | r 4 |
| 成 | （ | رّ | V vVV | $r$. |
| وجود | （ | بقاء | ص＊＊＊ | M |
| يساوى | مرعشى | يتساوى | صى100\％ | Tr |
| بسائط أو مركبات | （ | بسيطة أو هركّبة | صN11＂ | rr |
| فأْكا | （ | وأِّنا مذهب | ص0 | H4 |
| غيرا＇لمستقبل | （ | عين المّستقبل | ¢ | ro |
| الاقتران | （ | الالفتراق | ص10 ${ }^{40}$ | r4 |
| بواسطتهما | درعشى | بواسطتها | صر0 س آ－خ， | rv |
| الثلو | （ | السِلق | ＋ | 「 1 |
| تفاعل | （ | فاعل | ص＊＊＊ | 48 |
| قربت | درعشى | قرّبـب | ص04 | $f$. |
| البرودة أمر لا | هرعشى | الكبرودة | صט90 \％ | P1 |
| الأشكال | درعشى |  | ${ }^{4}$ | Fr |
| القطعو الفّزع | （ | القلع والقىع | 9 ¢ $9 \times$ | ＋r |
| S | （ | 9 | ص | F4 |
| الضضّين | （ | المتضضادّين | V w | 40 |
| ple | （ | ¢ | $1{ }^{14}$ | 49 |
| نـنـوهان | هرعشى | لوجهين | revirlors | fv |
| وجوب | （ | الصّم بوجوب | Ir | ＋A |
| تحصيله | هرعشى | تُحّهله |  | 48 |
| أن يكون | درعشى | أن | 90179 | 0. |

از اين گذشته گزارش
نسخهبدل：هاى نادرست
و مرجوح در ارزشيابى و اعتبارسنجى نسخهوها از حيث صحّت و سقم كتابت هم در ديدهٔ خوانندهٔ تيزبين ارزشمند است و و بجا．اين شيوه از ارايائه نسخهبدل ها اكنون در تصحيحهايى انتقادى بسيارى از متون （خاصّه متون ادبى كهن ） نهادينه شده و منهجا توى علمى و قابل توصيه بههمار مىآيد









فموضوع كلّ : علم ما يبحث فيه عن أعراضه الذذاتية.




 ومبادى و مسائل|".



يكى از اشكالات مهمّ ويراست عرضهشده از سوى آقاى طاهر السلامى، شيوهُ اببهامآميز مصحّح در گزارش نسخهبدل ها و اختلاف نُسَّحِ استِ. خامٌّه در مواردى كهي اختلاف نسخهها با بيكديگر از يك كلمه فراتر مىرود، اين اببهام هم بيشتر مى مشود.


 مصحّع در باورقى قابل فهم نيست.


 است مشخّص كرده، مواردى راكَه ياد كرديم ونظاير آن نا انيزبه دقّت معيّن و مشخّص مينمود.












 تحريردوم اثردر كتاب بسيار دييه مىيشود.




r--1. ـ اغلاط حروفنگاشتى

 مىآوريم: () صس
 ץ)


*     * سخن آخر






 بنياد ويراسـت عرضه شـله و همهجنين حذف حواشى ارززشمند نويسنله و ديخر كاستى ما واغلاط راه يافته

 نيّت خير داشته است و ومى خواسته به كلام شيعه و وفرهنگ اماميه خلدمتى كرده باشلـ، امّا با الوصافىى كه از از تصحيح إيشان بيان كرديم حاصل زححمات ايشان ويراستى نه درخور ستايش، بلكه نكوهش برانگيزاست. الز خداوند متعالن، توفيق دقّت و جديّت در گزاردِ رسالت فرهنگى خـى خدمت به مكتب تشيّع خواستاريمـ. و مِنَ النهُ التـدـديُـُ والهـدايةُ.

در موارد بسيارى مصحّح محترم به گاه گزارش نسخهبدل,ها دچار لغزش گرديده است، بهاويزّه در مواضعى كه ايشان عبارتى را از جههار نسخه متعلّق به تحرير دوم كتاب در متن اثر گنجاندهاند، اختلاف ميان خود اين نُسَخ جههارگانه در ضبط كلمات اغلب مورد توجّه مصحّح قرار نگگرفته است و فقط عبارت مندرِج در يكى از آن نسخه ها را بـه نمايندگى از سه نسخهٔ ديگر در متن افزودهاند.


[^0]:    
    

[^1]:    
    
    
    
    
    

[^2]:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

[^3]:    
    
    
    
    
    
    
    
    

[^4]:    
    
    
    

[^5]:    

[^6]:    

[^7]:    

