**زنان محدث در قرن ششم بر پایه کتاب «التحبیر فی المعجم الکبیر» و «السنة النبویة الشریفة فی القرن السادس الهجری»**

**مهریزی، مهدی**

برای معرفی و شناسایی زنان محدث در قرن ششم دو اثر مستقل تاکنون در دسترس است؛ یکی کتاب التحبیر فی المعجم الکبیر، نوشته ابو سعید عبدالکریم بن محمّد سمعانی (506 ـ 562ق) و دیگری کتاب السنة النبویة الشریفة فی القرن السادس الهجری که در سال‏های اخیر منتشر شده است.

البته نمی‏توان این دو اثر را جامع اسامی تمامی زنان محدث دانست، ولی تا اندازه زیادی می‏توانند واقعیت‏های تاریخی آن دوره را گزارش کنند.

در کتاب سمعانی شرح حال هفتاد زن محدث و در کتاب السنة النبویة نام 22 زن محدث آمده، که در مجموع، شامل اسامی 92 زن هستند. از این میان، نام‏های دو محدث در این دو اثر تکرار شده، که با کسر آن دو، مجموع زنان محدث، نود نفر خواهند شد.

اینک تراجم زنان محدث را بر پایه این دو کتاب، به همراه معرفی اجمالی اثر آورده، در پایان، فهرست الفبایی اسامی موجود در دو کتاب، به همراه تحلیل اجمالی، عرضه می‏گردد.

یکم. التحبیر فی المعجم الکبیر، ابوسعید عبدالکریم بن محمّد سمعانی (506 ـ 562ق)، تحقیق: منیرة ناجی سالم، 2 ج، 647 + 657ص.

این کتاب با هزینه دیوان الاوقاف بغداد در سال 1395ق / 1975م، منتشر شده است.

محقق کتاب، خانم منیره ناجی سالم دارای کارشناسی ارشد از دانشگاه بغداد است. چاپ دیگری از این کتاب در سال 1418ق / 1997م، از سوی دارالکتب العلمیة بیروت، با حواشی خلیل المنصور، منتشر شده است. این چاپ هم دو جز در یک مجلد با 304+ 296 صفحه است.

سمعانی ـکه از عالمان قرن ششم است‏ـ در اثر خود 1193 نفر از کسانی را که نزدشان دانش آموخته معرفی کرده و شرح حال آنان را گزارش می‏کند.

در پایان کتاب، با عنوان «النسوة اللواتی کتبت عنهن رتب اسماءهن علی حروف المعجم» [زنانی که از آنان حدیث نوشتم و بر پایه حروف الفبا تنظیم شده است]، هفتاد زن محدث را از شماره 1124 تا 1193 نام می‏برد که از آنان یا سماع حدیث کرده یا حدیث نوشته و یا به وی اجازه روایت داده‏اند.

اینک ترجمه این بخش از کتاب التحبیر ارائه می‏گردد:

(1) 1. ام محمّد آمنه، دختر عباد بن علی بن حمزه بن طباطبا العلوی.

وی اهل اصفهان بود و از امام ابو محمّد رزق الله تمیمی سماع حدیث کرد. من هم تعدادی اندک از وی سماع کردم. (ج 2، ص 396)ء

(2) 2. ام سلمة آمنة دختر ابوطاهر عبدالکریم بن عبدالرزاق بن عبدالکریم حسنابادی اصفهانی.

وی زنی صالح و از خانواده محدثان بود. از ابو حفص عمر بن احمد بن عمر سمسار اصفهانی سماع حدیث کرده و من هم در اصفهان از وی تعدادی اندک سماع کردم. (ج 2، ص 396)

(3) 3. ام نجم، امة‏الله دختر هبة‏الله بن محمّد بن ابراهیم جنزی اصفهانی (م548ق).

وی از ابو المعمر شیبان بن عبدالله بن احمد محتسب برجی سماع حدیث کرد و من هم از او سماع کرده‏ام.

ام نجم در ماه محرم 548ق، در اصفهان از دنیا رفت. (ج 2، ص 397).

(4) 4. ام علی آیغر دختر عبدالله ترکی (م 539 یا 450 ق).

ام‏علی زنی صالح بود. او در دهستان از ابو یعقوب یوسف بن محمّد بن ابراهیم مقری دهستانی سماع کرد و من هم از او سماع کرده‏ام. وی در مرو از دنیا رفت.

(5) 5. تقیه دختر مفضل بن عبدالخالق ابن ابی منصور بن عبدالوهاب اصفهانی.

وی از ابو عبدالله قاسم بن فضل ثقفی سماع کرده است. من از او سماع نکرده‏ام، ولی اجازه‏ای در سال 532ق، برایم نوشت. (ص 398)

(6) 6. تقیه دختر ابوالقاسم بن عمر اصفهانی (م 480 ـ 541 ق).

وی دختر شیخ ما ام بهاء فاطمه دختر ابوالفضل بن ابی سعد بن بغدادی و خواهر ابوالقاسم محمود و همسر احمد بن ابوالفتوح خراسانی است. من در اصفهان از او جزئی را سماع کرده‏ام که از بین رفته یا اینکه آن را استنساخ نکردم. او در حدود سال 480ق، به دنیا آمد و در 541ق، درگذشت. (ص 398)

(7) 7. ام شماسه جوهرناز دختر ابوالقاسم زاهر بن طاهر شحامی نیشابوری.

وی از ابوالحسن علی بن احمد مدینی موءذن، ابوالعباس فضل بن عبدالواحد تاجر، ابوعلی نصر الله بن احمد خشنامی سماع حدیث کرد. من هم از او، پدر، عمو، همسر و برادران و نزدیک به بیست تَنْ از خویشانش سماع حدیث کرده‏ام. (ص 399)

(8) 8. امة الرحمن جوهرناز دختر ابوطاهر مضر بن الیاس بن مضر بن محمّد تمیمی.

زنی صالح و نیک‏سیرت از خانواده محدثان بود که بسیار عمر کرد.

او همسر شیخ ما سیّد امین ابوالقاسم عبیدالله بن حمزه موسوی بود. وی از جدش ابو عمرو الیاس بن مضر تمیمی و ابواسماعیل عبداللّه بن محمّد انصاری و دیگران سماع کرد. من در هرات از وی حدیث نوشتم.

(9) 9. امة‏القاهر جوهر دختر ابو سعید عبدالله بن عبدالکریم بن طلحه قشیری (460 ـ 530ق).

وی خواهر ابوالمکارم عبدالرزاق ـ که از او حدیث سماع کردیم ـ و مادر شیخ ما سعید شجاعی بود. او زنی صالح، اهل خیر و عبادت و از سرزمین نیشابور بود.

از جدش ابوالقاسم سماع حدیث کرد و من هم از او برگ‏هایی از حدیث در نیشابور سماع کردم. ولادت وی حدوداً پیش از 460ق، بود.

(10) 10. امة‏الله جلیله دختر ابو نصر عبدالرحیم بن عبدالکریم بن هوازن قشیری (472 ـ 541ق).

وی دو خواهر به نام‏های حره و ساره داشت و از صالحان و عبادت پیشگان و همسر استاد ما عمر بن ابی نصر صفاری بود.

او از ابوالمظفر موسی بن عمران انصاری صوفی، ابوالقاسم عبدالرحمن بن احمد واحدی سماع حدیث کرده، من هم از وی حدیث نوشتم. (ص 400)

(11) 11. ام فتح جلیله دختر ابوالحسن علی بن حسن بن حسین سجزی.

وی خواهر ابوجعفر حنبل از اهالی سجستان بوده، از نجیب بن میمون واسطی سماع حدیث کرد و برای من اجازه در سال 530ق، تحریر کرد. او در سال 540ق، در قید حیات نبود. (ص 401)

(12) 12. ام بهاء جمعه دختر ابوالرجاء بشار بن احمد بن محمّد بن عبدالله بن جعفر صوفی (ولادت حدود 485ق).

او از اهالی نیشابور، و زنی صالح و از خاندان محدثان و اهل قرآن بود و به کودکان قرآن می‏آموخت. از سهل بن عبدالله غازی، انیس ابوعبدالله، قاسم بن فضل سماع حدیث کرد و برای آموختن حدیث به عراق و خراسان سفر کرد. من سه حدیث از او نوشتم.

(13) 13. امة الرحیم، حرة دختر ابو نصر عبدالرحیم بن عبدالکریم بن هوازی قشیری (477 ـ 534ق).

وی از اهالی نیشابور و زنی صالح بود. عمر بن ابی‏نصر صفار پیش از ازدواج با خواهرش جلیله با او ازدواج کرد. وی از موسی بن عمران صفار، ابوالقاسم عبدالرحمن واحدی و دیگران سماع حدیث کرد. من از او و خواهرش سماع کردم. ولادت و وفاتش در نیشابور بود. (ص 402)

(14) 14. ام نجم حوار دختر محمّد بن محمّد بن منصور بن محمّد فضلویه.

وی اهل اصفهان و همسر ابوبکر محمّد بن احمد بن علی خطیب بود. از ابوالطیب حبیب بن محمّد بن احمد طهرانی سماع حدیث کرد. من هم از او در خانه‏اش در اصفهان اندکی حدیث سماع کردم. (402)

(15) 15. ام عبدالله، حورستی دختر ابوالفتح ناصر بن احمد بن محمّد بن عبداللّه بن احمد بن ابی عیاض سرخسی (م 542ق).

وی از خاندان علم و حدیث بود. از پدرش ابوالفتح عیاض سماع کرد و من هم در سرخس از او حدیث نوشتم. در ربیع‏الاخر سال 542ق، درگذشت. (403)

(16) 16. ام شمس خجسته، دختر ابواسحاق ابراهیم بن عبدالوهاب بن محمّد منده (ولادت حدود 470ق).

وی در اصفهان زاده شد و زنی صالح، بسیار عبادت پیشه در نماز و روزه، اهل کارهای خیر و از خاندانی ریشه‏دار در حدیث بود. از جدش ابو عمرو عبدالوهاب سماع حدیث کرد و من هم از وی سماع کردم. (404)

(17) 17. ام بهاء خجسته، دختر محمّد بن احمد بن علی حداد طهرانی.

وی از اهالی اصفهان است و از ابوشکر احمد بن علی بن محمّد حبال اصفهانی سماع کرد و من هم یک حدیث از او نوشتم. (404)

(18) 18. ام بهاء خجسته دختر ابوالمظفر بن ابوالفتح بن ماجه.

وی اهل اصفهان است و در مجلس شجاع بن علی مصقلی حضور یافت. تعداد کمی حدیث از وی نوشتم و در سال چهار صد و پنجاه و اندی زاده شد. (404 ـ 405)

(19) 19. خدیجه دختر اسماعیل بن عمرو بن محمّد بن احمد بن محمّد بن جعفر بن محمّد بن بحیر بن نوح بن حیان بن مختار بحیری.

وی از اهالی نیشابور و از خانواده دانش و صلاح و تزکیه است. از پدرش اسماعیل بن ابو عبدالرحمن بن ابی عمرو بحیری و ابو عثمان سعید بن محمّد بن احمد بحیری سماع حدیث کرد. برای من اجازه‏ای در سال 512ق، نوشت. (405)

(20) 20. ام غافر دردانه دختر ابو عبدالله اسماعیل بن عبدالغافر بن محمّد بن عبدالغافر فارسی (446 ـ 530ق).

وی از اهالی نیشابور و خواهر ابوالحسن عبدالغافر و مادر شیخ ما ابوحفص عمر بن احمد صفار، زنی صالح باوفا و از خاندان حدیث بود.

او از جد اعلایش عبدالکریم بن هوازن، ابوبکر یعقوب بن احمد صیرفی، ابوحامد احمد بن حسن ازهری و دیگران سماع حدیث کرد. من از او در نیشابور حدیث نوشتم. درگذشت او در نیشابور به تاریخ صفر 530ق، بود.

(21) 21. ام الفتوح رابعه دختر ابومعمر بن احمد بن محمّد بن احمد بن محمّد بن عمر بن ابان لنبانی(534ق).

وی از اهالی اصفهان و همسر شیخ ما ابوسعید احمد بن محمّد بغداد، اهل خبر و از خانواده‏ای خیّر بود. حدیث را از ابوالفضل مطهر بن عبدالواحد بزانی عنبری، ابوبکر بن ماجه ابهری و دیگران سماع کرد. من از وی جزء لوین را سماع کردم و در شب جمعه از محرم 534ق، درگذشت. (ص 407)

(22) 22. ام الرضی، راضیه دختر ابوسعید سعدالله بن اسعد بن سعید بن ابی سعید میهنی(482 ـ 549ق).

وی از زنان صالح و عبادت‏پیشه بود. پدرش او را به عراق بُرد و وی را به فراگیری حدیث واداشت. در اسفراین از محمّد بن حسین بن طلحه مهرجانی و در ساوه از ابوعبدالله محمّد بن احمد کامخی و دیگران سماع حدیث کرد. در سرزمین میهنه از او حدیث نوشتم. او در اطراف نیشابور به دنیا آمد و در ماه رمضان سال 549ق، پس از برخاستن از سجده درگذشت. (ص 407 ـ 408)

(23) 23. ام محمّد یا ام‏الضیاء زلیخا دختر احمد بن محمّد بن فضلویه جمال اصفهانی.

او از محمّد رزق‏الله تمیمی، ابوعبدالله قاسم بن فضل ثقفی، ابوالفوارس طراد زینبی و دیگران سماع حدیث کرد. من از او چیزی سماع نکردم و به من اجازه داد. معمر در سال 455ق، از او حدیث نوشت. (ص 409)

(24) 24. زینب دختر ابونعیم عبدالله بن حسن بن احمد حداد.

وی در نیشابور به دنیا آمد و پدرش او را به اصفهان بُرد. در اصفهان از ابومطیع محمّد بن عبدالواحد مصری و جدش ابوعلی حداد سماع حدیث کرد. همچنین در نیشابور از ابوعلی نصرالله بن احمد خشنامی سماع کرد. (ص 409)

(25) 25. ام‏الفتح زینب دختر ابوشجاع شیرویه بن شهردار دیلمی.

وی از اهالی همدان، خواهر شهردار است. از پدرش و ابوالفتح عبدوس بن عبدالله و دیگران سماع حدیث کرد. برایم اجازه‏ای نوشت و گمان می‏بَرَم حدود سال 530ق، درگذشت. (ص 409 ـ 410)

(26) 26. ام رجاء زبیده دختر محمّد بن احمد بن حسن بن حسین بزدخواستی.

او زنی صالح و از اهالی اصفهان است. از ابوالحسین، احمد بن عبدالرحمن ذکوانی و ابو عبدالله قاسم بن فضل و ابو حفص عمر بن احمد سمسار سماع حدیث کرد. من هم از او روایاتی نوشتم. (ص 410)

(27) 27. ام خلف سعیده دختر ابوالقاسم زاهر بن طاهر شحامی(467 یا 468 ـ 547ق).

او فرزند بزرگ‏تر استاد ما ابوالقاسم و از اهالی نیشابور و زنی پاکدامن و با وقار و صالح و دانشمند بود. وی بسیار عمر کرد تا آنکه برخی قطعه‏های حدیث را به تنهایی روایت کرد. از جدش ابو عبدالرحمن طاهر، ابو سعد عبدالرحمن بن منصور بن رامش، ابو عمرو عثمان المحمی، ابوبکر شیرازی و دیگران سماع کرد. در نیشابور از وی اجزائی را نوشتم. در سحر ماه رمضان 547ق، درگذشت. (ص 411)

(28) 28. ست آزرمیه دختر احمد بن محمّد بن حداد.

وی از اهالی اصفهان است و حدیث را از ابراهیم بن محمّد بن ابراهیم طیان سماع کرد. من هم تعدادی اندک از وی حدیث نوشتم. (ص 411)

(29) 29. امة‏الرحمن ساره دختر ابو نصر عبدالرحیم بن عبدالکریم بن هوازن قشیری.

وی از اهالی نیشابور، زنی صالح بود. حدیث را از موسی بن عمران و ابوالقاسم عبدالرحمن واحدی و دیگران سماع کرد. من هم از او سماع کردم. (ص 412)

(30) 30. ام الضیاء، ست الجلیل دختر ابو محمّد بن حسن بن حسین بن احمد بن یحیی بن وثاب وثابی معروف به ورکانی.

وی از اهالی اصفهان و همسر شیخ ما اسماعیل بن محمّد و زنی صالح، باوقار، اهل خیر و از خانواده دانش بود. در مجلس درس ابوبکر بن ماجه حاضر شد و نزد او جزء لوین را قرائت کرد. من هم همان جزء را از وی سماع کردم. (ص 412)

(31) 31. ام النجم یا ام الفخر، ست العراق، دختر ابی مضر عبدالواحد بن مطهر بن عبدالواحد بن محمّد بن عبدالله بن فضل بن ربیع بن محمّد بن بشر بن شقیق عنبری بزانی.

او از اهالی اصفهان و از خاندان حدیث و از تبار بزرگان و مشاهیر است. از جدش ابوالفضل مطهر بن عبدالواحد بزانی سماع کرد. من هم از وی جزئی از حدیث ابو حفص فلاس را شنیدم. (ص 412 ـ 413)

(32) 32. ست ناز دختر مفضل بن ابی الفوارس شرابی.

وی از اهالی اصفهان است و حدیث را از شجاع بن علی مصقلی سماع کرد. من هم احادیثی از او سماع کردم. (ص 413)

(33) 33. ست الناس دختر سیّد علی بن عیاد بن علی بن حمزه بن طباطبا علوی.

وی از اهالی اصفهان و حدیث را از ابراهیم طیان سماع کرد. من هم در سال 531ق، دو ورقه از او سماع کردم. (ص 414)

(34) 34. ام العز سِتِّکا دختر محمّد بن فضل دیلمی اصفهانی.

از عمر بن احمد بن عمر سمسار سماع کرد. من هم احادیث کمی از او شنیدم. (ص 414)

(35) 35. ام انس ستیک و یا ستی دختر ابوالحسن عبدالغافر بن اسماعیل بن عبدالغافر فارسی (ولادت 479ق).

وی از اهالی نیشابور، زنی صالح و پاکدامن بود. او همسر شیخ ما عبدالخالق پسر شیخ ما ابوالقاسم شحامی بوده، حدیث را از جدش اسماعیل بن عبدالغافر فارسی، ابوبکر شیرازی ابوسعید محمّد بن عثمان بن محمّد بن حسان فواس بستی و دیگران سماع کرد. در نیشابور از او حدیث نوشتم. در سال 479ق، در نیشابور به دنیا آمد. (ص 415)

(36) 36. ام الکرام، شریفه دختر ابو عبدالله محمّد بن فضل صاعدی فراوی (470 ـ 536ق).

وی از اهالی نیشابور، و زنی صالح از فرزندان علما بود.

از ابوسعد عبدالرحمن بن منصور بن رامش، ابوبکر احمد بن علی شیرازی، جد مادری‏اش، ابو عبدالرحمن طاهر بن محمّد بن شحامی، ابوالفضل محمّد بن عبیدالله ضریر، ابو عمر و عثمان محمی و دیگران سماع حدیث کرد. من هم از او حدیث نوشتم. (ص 416)

(37) 37. ام العزیز شکر دختر ابوالفرج سهل بن بشر بن احمد بن سعید اسفراینی.

در صور به دنیا آمد و پدرش وی را در دو سالگی به دمشق بُرد. او ـکه از خاندان محترمان است ـ از ابوالفرج اسفراینی و ابو نصر احمد بن محمّد بن سعید طریثیثی سماع کرد. در دمشق از او حدیث نوشتم. (ص 416)

(38) 38. ام الکرام یا ام البهاء شهرآزرمیه دختر ابوالقاسم عبدالواحد بن عبدالواحد بن محمّد بن فاخر قرشی. (476 ـ 545ق)

او خواهر دوست ما ابو احمد معمر بن عبدالواحد بن فاخر مفید و از اهالی اصفهان بود و از امام ابو محمّد رزق الله تمیمی، ابو احمد منصور بن بکر بن محمّد بن علی بن حیدر، ابوالحسین لاحق بن اسکاف و دیگران سماع کرد. در اصفهان اندکی از او حدیث نوشتم. (ص 417)

(39) 39. ام الرضا ضوء دختر ابو شکر حمد بن علی بن محمّد بن حبال (ولادت حدود 450ق).

وی از اهالی اصفهان، زنی صالح، پاکدامن و بسیار اهل خیر و عبادت، و مادر محدثان بزرگ، فرزندان ابوالوفاء مدینی است. از جد مادرش عایشه دختر حسن بن ابراهیم ورکانی و پدرش ابوشکر حمد بن علی حبال سماع حدیث کرد. در اصفهان از او حدیث نوشتم. (ص 418)

(40) 40. ام الکرام، ضوء دختر محمد بن محمّد بن ابی الفتح فضل و گفته شده دختر احمد بن منصور بن عبدالله قصار معروف به طویل.

وی از اهالی اصفهان بود و از سلیمان بن ابراهیم حافظ و ابوبکر بن ماجه ابهری سماع حدیث کرد و من هم از او احادیثی شنیدم. (ص 418)

(41) 41. ضوء النهار دختر حافظ ابوالفضل محمّد بن طاهر مقدسی.

وی از اهالی همِدان و همسر ابوالفخر سعد بن محمّد بن عبدالواحد بن یوغ کرابیسی عدنی است.

در همدان از عبدوس بن عبدالله و در ری از ابو بکر اسماعیل بن علی بن احمد خطیب و دیگران سماع کرد. من در همدان برگ‏هایی از حدیث را از او سماع کردم. (ص 418 ـ 419)

(42) 42. طاهره دختر ابو بکر بن ابی القاسم بن محمّد بن علی خشاب درغانی.

وی اهل بخارا و زنی صالح و از خاندان محدثان بود. از ابوالحسن علی بن عثمان بن ابراهیم بن حسین بن اخوین بخاری سماع حدیث کرد و من هم از او احادیثی اندک سماع کردم. (ص 420)

(43) 43. ام احمد طرفه دختر عبداله گرجی.

وی زنی صالح بود. از ابوالقاسم فضل بن احمد بن محمّد بن عیسی معروف به ابن ابی حرب و دیگران سماع حدیث کرد. در سال 529ق، به من اجازه داد و در سال 537ق، زنده نبود. (م 548ق)

(44) 44. ام محمّد یا ام الکرام ظریفه دختر ابوالحسن بن ابی‏القاسم بن ابی علی بن ابی زید مامونی طبری (م 548ق).

وی در خانواده‏ای اهل حدیث به دنیا آمد و از اهالی طبرستان بود. زنی صالح، پاکدامن و دانشمند بوده، مادر دوست ما محمّد بن ابی الفوارسی حافظ طبری بود و در بلخ سکونت داشت. از امام ابو المحاسن عبدالواحد بن اسماعیل رویانی طبری سماع کرد. من هم در بلخ یک حدیث از او شنیدم. در شب جمعه آخر ماه ربیع‏الثانی سال 548ق، درگذشت. (ص 421)

(45) 45. ام الفتح ظفر بانویه دختر ابونصر کاتب.

او از اهالی اصفهان است و از ابوطالب احمد بن محمّد بن جعفر بیع سماع حدیث کرد و در سال 532ق، برایم اجازه نوشت. (ص 421)

(46) 46. ام فتوح ظمیاء دختر احمد بن فضل تاجر.

وی از اهالی اصفهان است و برایم اجازه‏ای در سال 532ق، نوشت. (ص 521)

(47) 47. عایشه دختر ابو نصر احمد بن منصور بن محمّد بن قاسم بن عبدوس صفار (ولادت 471 یا 472 ـ 549ق).

وی از اهالی نیشابور و زنی صالح و پاکدامن و از خاندان علم بود.

از موسی بن عمران، ابوبکر شیرازی، ابوالسنابل هبة‏الله قرشی، ابوالقاسم عبدالرحمن بن احمد واحدی، ابو عمرو عثمان محمی و دیگران سماع حدیث کرد. در نیشابور از او حدیث نوشتم. در شوال 549ق، به هنگام حمله ترکان مفقود شد. (ص 422)

(48) 48. ام‏الفضل عایشه دختر ابوبکر عبدالله بن علی بن احمد بن یحیی بلخی (م 541ق).

وی زنی صالح، خیّر و مسنّ بود. از پدرش ابوبکر بلخی، امام ابوالحسن عبدالرحمن بن محمّد داودی، ابومنصور عبدالرحمن بن محمّد فوشنجی معروف به کلار و دیگران سماع حدیث کرد. در فوشنج از او حدیث نوشتم.

پیش از سال 460ق، در فوشنج به دنیا آمد و در روز دوشنبه هفتم ذی قعده 541 ق، درگذشت. (ص 422 ـ 423)

(49) 49. ام فضل عایشه دختر ابو عمرو فضل بن احمد بن ابی احمد بن کاکویه خمقری صوفی(م 545ق).

وی از اهالی مرو و زنی صالح و پاکدامن و اهل نماز بسیار بود. از پدرش ابو عمرو بن کاکویه سماع حدیث کرد. از او اندکی حدیث نوشتم. در شب یکشنبه دوازدهم ذی قعده 545ق، درگذشت. (ص 432)

(50) 50. عایشه دختر ابو سعید محمّد بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن صفار صوفی.

وی از اهالی نیشابور بود و از پدرش ابو سعید سماع کرد. جزئی را از او شنیدم. ولادتش حدود سال 540ق، بود. (ص 423)

(51) 51. عایشه دختر ابوالمظفر منصور بن احمد بن حسن بن علی بن یحیی مرغنانی صوفی (460 ـ 530ق).

وی از اهالی مرو و زنی صالح بود.

پدرش برایش از ابوبکر احمد بن منصور بن خلف مغربی اجازه گرفت. نزد او احادیثی قرائت کردم. (ص 423 ـ 424)

(52) 52. ام فضل عایشه دختر ابوالفضل بن احمد کمسانی (م 529ق).

وی از اهالی مرو و زنی دانشمند، فقیه، صالح و اهل خیر و دیانت بود. از جده‏اش عینی دختر زکریا بن احمد مکی هلالی، همسر ابوبکر بن عبدوس نسوی سماع حدیث کرد. پیش از سال 460ق، به دنیا آمد و در کمسان مرو در ماه ذی قعده سال 529ق، درگذشت. (ص 5424)

(53) 53. ام ضیاء عاشورا دختر محمّد بن فضل دیلمی.

وی از اهالی اصفهان است و از ابوحفص عمر بن احمد سمسار سماع حدیث کرد. از او تعدادی کمی حدیث سماع کردم. (ص 424 ـ 425).

(54) 54. ام الخیر عافیه دختر حسین بن عبدالملک بن عبدالوهاب بن محمّد بن منده عبدی (م 539ق).

وی از اهالی اصفهان و زنی صالح و از خاندان حدیث بود. از ابو عیسی عبدالرحمن بن محمّد بن زیاد تانی، ابو بکر محمّد بن احمد بن ماجه سماع حدیث کرد. از او نسخه لوین را سماع کردم. در روز شنبه چهارم شوال 539ق، درگذشت.

(55) 55. ام عدنان عزکا دختر ابوعبدالله هیثم بن محمّد بن هیثم بن عبدالله.

وی زنی صالح بود و از سلمان بن ابراهیم سماع کرد. جزئی را از او نوشتم. (ص 435)

(56) 56. عفاف دختر احمد بن محمّد بن محمّد بن اخوه (م 544ق).

وی خواهر ابوالفضل عبدالرحیم و ابوالفتح عبدالرحمن است. از ابو عبدالله بن طلحه نعالی سماع کرد. (ص 425 ـ 526).

(57) 57. ام الفتوح عین الشمس دختر مفضل بن مطهر بن عبدالواحد بن محمّد بن عبدالله بن فضل بن ربیع.

وی از اهالی اصفهان و از خانواده حدیث و تقدم بود. از جدش مطهر بن عبدالواحد سماع کرد. در اصفهان از او حدیث نوشتم. (ص 426)

(58) 58. ام نجم فاطمه دختر احمد بن عبدالله سوذرجانی.

از اهالی اصفهان و زنی صالح و از خانواده محدثان بود. از ابوطاهر احمد بن محمّد بن عمر نقاش سماع حدیث کرد. من هم از او سماع کردم. ولادتش حدود سال 460ق، و فوتش در سال 531ق، بود و در همان تاریخ از او حدیث شنیدم. (ص 427)

(59) 59. ام احمد فاطمه دختر حسن بن احمد بن حسین سوری بیهقی.

از اهالی خسروجرد سبزوار است. از ابو مسلم عبدالله بن معتز بن منصور بیهقی سماع حدیث کرد. من هم از او جزئی از حدیث ابوالعباس سراج را سماع کردم. ولادتش حدود سال 460ق، بود. (ص 427)

(60) 60. ام البنین فاطمه دختر حسن بن احمد بن ابی نصر زندخانی سرخسی (533 ق).

او مادر من و از خانواده ریاست و تقدم بود. پدرش رئیس مرو بود و خود علاقه‏مند به کارهای خیر و احسان و نیکی به مردم بود. در حدود 480ق، در زندخان به دنیا آمد و در 533ق، در سرخس درگذشت. از مادرم شنیدم که می‏گفت: از پدرت ابوبکر محمّد بن سمعانی شنیدم که می‏گفت: هرگاه صدای رعد شنیدی بگو: یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته [رعد و فرشتگان از خوف خداوند به حمد و تسبیح خداوند مشغول‏اند]. (ص 427 ـ 428)

(61) 61. ام السعد فاطمه دختر ابو نصر خلف بن طاهر بن محمّد شحامی.

او زنی صالح بود و از جدش ابو عبدالرحمن شحامی، ابو عمرو محمی، ابوبکر شیرازی، و ابوالفضل صرام سماع حدیث کرد. من هم جزئی را از او سماع کردم. (ص 428)

(62) 62. ام البنین فاطمه دختر عبدالله بن احمد بن قاسم بن عقیل جوزدانی (م 524ق).

وی از اهالی اصفهان و زنی صالح، خیّر و مسن بود. در زمان خود المعجم الکبیر و المعجم الصغیر طبرانی را به تنهایی از ابن ریذه، از طبرانی و کتاب الفتن نعیم بن حماد مروزی را از ابن ریذه، از طبرانی، از ابو زید عبدالرحمن بن حاتم مرادی، از نعیم بن حماد روایت کرد.

اجازه تمامی مسموعاتش را با خط خود برایم نوشت. ولادتش حدود سال 430ق، بود و در روز چهارشنبه بیست و چهارم رجب 524ق، در اصفهان درگذشت. (ص 429)

(63) 63. ام عبدالله فاطمه دختر ابوالحسن بن عبدالله بن محمّد نیشابوری(م 538ق).

وی ساکن اصفهان، زنی صالح، پاکدامن، دانشمند و اهل خیر و صوفی از خاندان علما بود. از قاضی ابو محمّد عبدالله بن محمّد بن علی تمیمی سماع کرد. در راه حج پیش از سال 460ق، به دنیا آمد و در ماه رمضان 538ق، در اصفهان درگذشت. (ص 429 ـ 430)

(64) 64. ام الخیر فاطمه دختر ابوالحسن علی بن مظفر بن حسن بن زعبل بن عجلان بغدادی (435 ـ 533ق).

از اهالی نیشابور و زنی صالح، اهل قرآن و خبر بود. به دختران قرآن می‏آموخت و از زنانِ مسن بود. پدرش در خان الفرس ساکن بود و خانْ از آنِ ابوالحسین عبدالغافر بن محمّد فارسی بود. از ابوالحسین کتب مورد سماعش، یعنی صحیح مسلم و غریب الحدیث خطابی را سماع کرد. در نیشابور از او حدیث نوشتم؛ از جمله کتاب الاربعین حسن بن سفیان و جزئی از امالی حاکم ابو احمد حافظ و دو جزء از حدیث عبدان جوالیقی.

درگذشت او در نیشابور و در دهه اوّل ماه محرم 533ق، بود.

(65) 65. ام الفتوح فاطمه دختر ابو عمرو فضل بن احمد بن ابی احمد بن متویه کاکوی (م 550 ق).

وی از اهالی مرو، زنی صالح، پاکدامن و بسیار اهل خیر بود. او از پدرش ابوعمرو کاکویه سماع کرد. من اندکی از او حدیث نوشتم. ولادتش در مرو حدود سال 486ق، بود. در سال 550 ق، به بخارا رفت و در نیمه شعبان همان سال در بخارا درگذشت. (ص 431 ـ 432)

(66) 66. ام البهاء فاطمه دختر ابوالفضل محمّد بن احمد بن حسن بن ابی سلیمان (م 539ق).

وی از اهالی اصفهان و خواهر شیخ ما ابو سعد بغدادی بود و زنی صالح، باوقار، مسن، مسند و پُرحدیث.

از ابوالفضل عبدالرحمن بن احمد بن حسن رازی مقری، ابوطاهر احمد بن محمود ثقفی، ابوالقاسم ابراهیم بن منصور بن ابراهیم کرانی سلمی، ابو عثمان عیار، ام الکرام کریمه دختر ابو سعد عبدالله بن علی بن عمر بن عبدالله بن محمّد، ابوبکر محمّد بن ابراهیم بن علی الحافظ القطان، ابو بکر احمد بن فضل باطرقانی و دیگران سماع حدیث کرد. در اصفهان از او حدیث نوشتم.

وی بسیار عمر کرد تا بدانجا که همسن و سالانش درگذشتند و تنها راوی برخی شیوخ بود. برخی از آنچه از او شنیدم، عبارت است از: سه جزء از حدیث ابو ظفر بن محمّد علاء از طریق ابوالفضل رازی، از ابوالقاسم بن فناکی، از ابو مظفر و هشت جزء از فوائد العیار از جزء چهاردهم تا بیست و یکم و نیز جزء هفتم و دهم از فوائد ابوبکر مقری.

حدود 440ق، به دنیا آمد و در شب چهارشنبه بیست و سوم رمضان 539 ق، در اصفهان درگذشت. (ص 432 ـ 433)

(67) 67. ام الفتوح فاطمه دختر محمّد بن عبدالله بن حسن قیسی (م 545ق).

وی از اهالی اصفهان و زنی صالح و خیّر بود. از ام ابراهیم عایشه دختر حسن بن ابراهیم ورکانی سماع حدیث کرد. حدود 450ق، به دنیا آمد و در رمضان 545ق، درگذشت. (ص 433).

(68) 68. ام المجتبی فاطمه دختر سیّد ناصر بن حسن بن حسین بن طلحه علوی (م 533ق).

وی از علویان و اهل اصفهان و زنی مسن بود. از ابوطیب عبدالرزاق بن‏شمه، ابو عثمان عیار، ابوالقاسم بن منصور و دیگران سماع حدیث کرد. در اصفهان از او حدیث نوشتم. (ص 434)

(69) 69. ام الکرام یا ام‏الخیر فخرالنساء دختر ابوالفضائل اسعد بن قاضی احمد محمّد بن ابی زرعه عبدالواحد بن زکریا قاضی اصفهانی.

از خاندان حدیث و علم بود. از ابو سعید رجاء بن عبدالواحد بن عبدالله سماع کرد و من هم از او سماع کردم. (ص 435)

(70)70. ام حسن کریمه دختر احمد بن علی نمازی ابیوردی کوفی (م 555ق).

وی از اهای ابیورد بود که در مرو ساکن شد. از ابو یعقوب یوسف بن ایوب همدانی، ابوطاهر محمّد بن محمّد بن عبدالله سنجی سماع کرد. احادیثی را از او نوشتم، ولادتش حدود 480ق، در ابیورد بود. (ص 435)

دوم. السنة النبویة الشریفة فی القرن السادس الهجری، د. محمود ابراهیم الدیک، اوّل، 1411ق/1990م.

این کتاب که رساله دکتری نویسنده است، در دانشگاه قاهره دفاع شده و از چهار بخش تنظیم شده است:

بخش یکم، به کلیات مباحث مربوط به حدیث و شرایط اجتماعی و سیاسی قرن ششم می‏پردازد.

بخش دوم، روش‏ها و تلاش‏های محدثان را در قرن ششم به بحث می‏گذارد.

بخش سوم، از کتاب‏های نوشته شده در زمینه‏های حدیث و علوم حدیث در این قرن سخن می‏گوید.

در بخش چهارم، شرح حال محدثان را در این قرن گزارش می‏کند و آنان را بر اساس شهرهای عراق و فارس، شام، مصر، اندلس، مغرب و آفریقا در پنج گروه تنظیم کرده است.

این اثر حاوی مطالب مفید و سودمندی در این بُرهه از تاریخ حدیث است.

در بخش چهارم ـ که به شرح حال محدثان اختصاص دارد ـ از 330 محدث نام بُرده و شرح حالشان را بازگو می‏کند. از این میان، 22 نفر را زنان محدث به خود اختصاص داده‏اند. از این تعداد، ده زن در بغداد، هفت زن در ایران، سه زن در شام، و یک زن در مصر زندگی کرده‏اند.

اینک ترجمه و بازنویسی این 22 زن از این کتاب ارائه می‏گردد.

بغداد

(71) 1. تَجنَیّ ام عتب الوهبانیة (575ق).

او را شیخة و مسندة لقب داده‏اند.

ابو سعد سمعانی، الشیخ الموفق، بهاء عبدالرحمن، ناصح بن نجم حنبلی، عبدالرحیم بن عمر بن علی القرشی، عمر بن عبدالعزیز بن ناقه، عبدالسلام بن عبدالرحمن بن سکینه، ابوالفتوح نصر بن الحصری، هبة‏اللّه بن حسن الدوامی، سیده دختر عبدالرحیم سهروردی، محمد بن عبدالکریم السیدی، زهره دختر حاضر، فخر النساء دختر وزیر محمد بن عبداللّه، یوسف بن یحیی البزاز، ابوالولید منصور بن عبداللّه بن عفیجة، ابراهیم بن الخیر و یحیی بن خمیرة از او سماع حدیث کردند.

ابن دبیشی گفته است: وی به ما اجازه روایت داد.1(ص 467 ـ 468)2

(72) 2. تمنی دختر مبارک بن هبة‏الله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عبدالقادر السمسمی، ام الرجاء و برخی گفته‏اند ام الرخاء (م 558ق).

زنی صالح و دیندار بود که در بغداد زنان را موعظه می‏کرد. وی ازدواج نکرد و در هشتاد سالگی از دنیا رفت. او رباطی در منطقه ریحانیین داشت.

وی از ابا الحسن علی بن محمد بن علی العلاف و دایی خود مبارک بن فاخر بن یعقوب بن احمد بن دباس نحوی سماع حدیث کرد. عبدالوهاب بن علی الامین نیز از او روایت کرده است.3 (ص 468 ـ 469)

(73) 3. خدیجة دختر احمد بن حسن بن عبدالکریم نهروانی الغبیری، فخرالنساء (م 570ق).

وی از پدرش و ابو عبدالحسین نعالی سماع حدیث کرد و گروهی بسیاز از او حدیث نقل کرده‏اند.4 (494 ـ 495)

(74) 4. خاصة دختر ابوالمعمر مبارک بن احمد بن عبدالعزیز الانصاری البغدادی (م 585ق).

وی رباطی در باب الازج داشت که زنان صوفی را موعظه می‏کرد. او حدیث شنید و گروهی از وی حدیث نقل کردند.5 (ص 496)

(75) 5. شمس الضحی دختر محمد بن عبدالجلیل بن محمد السادی (م 588ق).

او زنی زاهد و عبادت پیشه بود و از همراهان شیخ ابوالنجیب سهروردی به شمار می‏رود. به همراه شیخ از ابو منصور سعید بن محمد بن زراد حدیث شنید و تعدادی اندک روایت کرد.6 (ص 517)

(76) 6. فخر النساء شهدة دختر ابو نصر احمد بن فرج بن عمر دینوری بغدادی(م 574ق).

وی زنی دیندار، عبادت پیشه و پارسا بود که نزدیک به یکصد سال عمر کرد. حدیث بسیار شنید و خطی بسیار زیبا داشت. با یکی از نمایندگان خلیفه [وقت] ازدواج کرد.

او از ابوالخطاب نصر بن احمد بن بطر، ابوعبداللّه حسین بن احمد بن طلحه نعالی، طراد بن محمد زینبی، جعفر بن سراج، ابوالحسن علی بن حسن ایوب، ابوالحسین بن عبدالقادر بن یوسف، فخرالاسلام ابوبکر محمد بن احمد الشاشی سماع حدیث کرد.

ابو سعد سمعانی از او سماع کرد و ابن عساکر، ابوالقاسم ابن القمیرة، حافظ عبدالغنی و ابن قدامه از او روایت کرده‏اند.

ابوالفرج ابن جوزی در مشیخه خود گوید: شهده با قرائت من بر او در صفر 557ق، چنین خبر داد... .

شهده بجز کتاب‏های حدیثی، کتاب‏های دیگری چون المعانی زجاج و الاموال ابو عبید را نیز روایت کرده است.7 (ص 518 ـ 519)

(77) 7. فاطمه دختر محمد بن حسین بن فضلویه الرازی البزاز (م 521ق).

زنی عبادت‏پیشه و اهل وعظ بود. رباطی داشت که زنان زاهد در آن اجتماع می‏کردند. او از اباجعفر بن مسلم و ابوبکر خطیب سماع حدیث کرد. و ابن جوزی از او کتاب ذم الغیبة، مجالس ابن سمعون و مسند الشافعی را سماع کرد. برخی احادیث را نیز ابن جوزی از وی روایت می‏کند.8 (ص 602)

(78) 8. فاطمه دختر ابوحکیم عبدالله بن ابراهیم الخیری (451 ـ 534ق).

او از ابن مسلمة ابو جعفر محمد بن احمد ابن نقور و صیرفینی سماع حدیث کرد و از آنان حدیث نقل کرد. ابن جوزی از او سماع حدیث کرد و شرح حال وی را در ضمن شیوخش باز گفت.9 (ص 603 ـ 604)

(79) 9. فتون دختر ابوغالب بن مسعود حبوسی بغدادی (م 595 ق).

حدیث را از ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن یوسف سماع کرد و بدان حدیث نمود.10 (ص605)

(80) 10. فخرالنساء ام الحیاء، فرحة دختر ابوصالح قراطاش بن طُنطاش (م 598ق).

حدیث را از حافظ ابوالقاسم اسماعیل بن احمد سمرقندی سماع کرد و از مسموعات خود حدیث نمود. منذری در التکمله گوید: او اهل حدیث بود و به ما اجازه روایت داد.

در بغداد از دنیا رفت و همانجا مدفون شد.11 (ص 605 ـ 606)

ایران

(81) 11. بلقیس دختر سلیمان بن احمد الطوسی (517 ـ 592ق).

در اصفهان زاده شد و در آنجا رشد کرد. از فاطمه جوزدانی، سعید بن ابی الرجاء و حسین بن عبدالملک سماع حدیث کرد.

گروهی از وی سماع حدیث کردند و یوسف بن خلیل و دیگران از او حدیث نقل کردند.12 (ص 467)

(82) 12. رابعة دختر محمود بن عبدالواحد بن محمد، ام المغیث اصفهانی(507ق).

وی عمه ابو نصر محمود بن فضل و زنی دانشمند، صالح و صادق بود. او از سعید بن احمد عیار، احمد بن فضل باطرقانی، عایشه دختر حسن ورکانی حدیث شنید و محمد بن ناصر و عمر بن ظفر مغازی از وی روایت کرده‏اند.

عبدالوهاب المناطی و ابو منصور جوالیقی از او سماع حدیث کرده‏اند. وی به هنگام سفر به حج وارد بغداد شد.13 (ص 505)

(83) 13. زینب معروف به حره دختر ابوالقاسم بن عبدالرحمن بن حسن بن احمد بن سهل بن احمد عبدوس الجرجانی النیسابوری (524 ـ 615ق).

زنی دانشمند بود و گروهی از بزرگان اندیشه را درک نمود و از آنان روایت کرد و اجازه حدیث گرفت.

وی از اسماعیل بن ابی‏بکر نیشابوری، ابوالقاسم زاهر و ابوبکر وجیه، فرزندان طاهر تتحامی، ابوالمظفر عبدالمنعم بن عبدالکریم بن هوزان قشیری، ابوالفتوح عبدالوهاب بن شاه ساذیاجی و دیگران سماع حدیث کرد.

حافظ عبدالغافر بن اسماعیل بن عبدالغافر فارسی و محمود زمخشری و دیگران به وی اجازه روایت دادند.

ابن خلکان گفته است: ما برای او در سال 610ق، اجازه‏ای نوشتیم. (ص 509)

(84) 14. ام حبیبة، عایشه دختر حافظ معمر بن فاخر اصفهانی (م 607 ق).

وی از فاطمه جوزدانی، زاهر بن طاهر شمالی و فاطمه دختر محمد بن احمد بغدادی سماع حدیث کرد. همچنین از سعید بن ابی الرجای صیرفی مسند ابویعلی موصلی را سماع کرد.

ابن نقطه گوید: ما در اصفهان از او مسند ابویعلی و اجزائی از الفوائد را شنیدیم.

المنذری در التکملة گوید: ام حبیبة محدث بود و ما اجازه‏ای برای او در اصفهان در ذی‏قعده 606ق، نوشتیم.14 (ص 599)

(85) 15. ام‏هانی عفیفه، دختر ابوبکر احمد بن ابی عبدالرحمن اصفهانی (510 ـ 606ق).

وی زنی صالح بود و لقب شیخه و مسنده را به خود اختصاص داد.

او در نیمه ذی حجه 510ق، در اصفهان زاده شد. حدیث را در اصفهان از ام ابراهیم فاطمه دختر عبدالله جوزدانی، ابوطاهر عبدالواحد بن محمد بن احمد و سید ابی‏محمد حمزة بن عباس علوی، سماع حدیث کرد.

وی اجازاتی عالی از عالمان اصفهان و بغداد دارد و گفته شده که اجازه‏هایش از پانصد استاد متجاوز بود.

برخی صاحبان اجازه‏هایش از عالمان اصفهانی عبارت‏اند از:

ـ ابوعلی حسن بن احمد حداد،

ـ الاصیل ابو عدنان محمد بن احمد مطهر بن فراد بجیری (م 516ق)،

ـ ابو شکر حمد بن علی معروف به حبال (م 516ق)،

ـ ابوالفضل جعفر بن عبدالواحد ثقفی،

ـ ابو بکر محمد بن علی بن ابوذر صالحانی.

برخی صاحبان اجازه‏هایش از عالمان بغدادی عبارت‏اند از:

ـ ابوطالب عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن یوسف،

ـ ابوالحسن محمد بن مرزوق زعفرانی،

ـ حافظ ابو محمد عبداللّه بن احمد سمرقندی،

ـ حافظ ابوالقاسم اسماعیل بن احمد سمرقندی.

ابن نقطه در التقیید گوید:

المعجم الکبیر و الفتن نعیم بن جهاد خزاعی و المعجم الکبیر و المعجم الصغیر طبرانی را از وی سماع کردم.

المنذری در التکملة گوید:

وی حدیث گوید و ما برایش در اصفهان در ربیع‏الاول 606ق، اجازه‏ای نوشتیم.15 (ص 598 ـ 600)

(86) 16. فاطمه دختر محمد بن أبی سعید احمد بن حسن بن علی بن احمد بن سلیمان بغدادی ام بهاء (440 ـ 539ق).

وی از ابوالفضل عبدالرحمن بن احمد رازی، ابوطاهر احمد بن محمد ثقفی، ابراهیم بن منصور سماع حدیث کرد. همچنین صحیح البخاری را از سعید بن ابی سعید و عمار سماع کرد. او را مسندة اصفهان نامیده‏اند.16 (ص 604)

(87) 17. فاطمه دختر ابوالحسن علی بن مظفر بن حسن بن زعبل نیشابوری (435 ـ 532ق).

از ابوالحسین عبدالغافر بن محمد فارسی صحیح مسلم را سماع کرد.17 (ص 605)

(88) 18. فاطمه دختر عبدالله بن احمد بن قاسم بن عقیل، ام ابراهیم جوزدانی اصفهانی (425 ـ 524ق).

او از ابو ریذه سماع حدیث کرد. همچنین از وی المعجم الکبیر و المعجم الصغیر طبرانی را در سال 535ق، سماع نمود. وی این دو کتاب را برای دیگران حدیث کرد.

همچنین ابوالعلاء عطار، ابو موسی مدینی، معمر بن فاخر، ابوجعفر صیدلانی، ابوالفخر سعد بن روح، عفیفة دختر احمد، ابو یوسف احمد بن محمد ارجانی، داود بن نظام الملک، شعیب بن حسن سمرقندی، عبدالرحیم بن الاخرة، عایشة و محمد فرزندان معمر بن فاخر از او حدیث کرده‏اند.

شام

(89) 19. اسماء دختر محمد بن حسن بن طاهر دمشقی (م 594ق).

او از قاضی دمشق ابوالمفضل یحیی بن علی بن عبدالعزیز قرشی و ابو محمد عبدالکریم بن حمزه سلمی سماع حدیث کرد.

همچنین یوسف بن خلیل، فرزند اسماء زین‏الامناء ابوالبرکات، ابن عساکر و اسماعیل قوصی از او روایت کرده‏اند.19 (ص 628)

(90) 20. آمنة دختر محمد بن حسن بن طاهر دمشقی (518 ـ 595ق).

وی خواهر اسماء است که در شماره قبل از آن یاد شد. او از جد مادری‏اش، قاضی منتخب یحیی بن علی القرشی سماع حدیث کرده است.

فرزند آمنه، قاضی محی‏الدین ابوالمعالی ابن الزکی از او روایت کرده است.20 (ص 628)

(91) 21. زمردخاتون، دختر جادلی بن عبدالله، ام شمس الملوک (م 557 ق).

وی خواهر ملک ذقاق و همسر ملک بُوری تاج‏الدین و مادر ملک اسماعیل شمس الملوک و محمود بود.

وی سماع حدیث کرد و برخی کتاب‏ها را استنساخ نمود و مسجدی در صنعای دمشق ساخت و مدرسه‏ای برای حنفیان وقف کرد.

او در مدینه از دنیا رفت و در بقیع مدفون گشت.21 (ص 637 ـ 638)

مصر

(92) 22. فاطمه دختر ابوالحسن سعد الخیر بن محمد بن سهل الانصاری الاندلسی ام عبدالکریم (522 ـ 600ق).

در سال 522ق، در چین به دنیا آمد و در 600 ق، در قاهره از دنیا رفت و در همان‏جا دفن شد.

وی از فاطمه جوزدانی، حافظه کریمه دختر حافظ ابوبکر محمد بن احمد بن عبدالباقی معروف به ابن الخاطبه سماع کرد. همچنین از ابوغالب احمد بن حسن بن بنا، ابوالبرکات یحیی بن عبدالرحمن بن حبش قارفی، ابوالقاسم هبة‏الله بن احمد حریری، ابوالمکارم احمد بن عبدالباقی بن حسن بن منازل، ابو منصور عبدالرحمن بن محمد قزاز، ابو سعد احمد بن محمد بن علی زوزی، ابوالقاسم اسماعیل بن احمد بن سمرقندی، ابوالبرکات عبدالوهاب بن مبارک انماطی، قاضی القضاة ابوبکر محمد بن قاسم بن مظفر بن شهرزوری، ابوالحسن محمد بن احمد بن حرم، ابو منصور مرهوب بن احمد بن محمد بن جوالیقی و ابوالحسن احمد بن عبدالله بن علی ابنوسی سماع کرد.22 (ص 696 ـ 697)

سوم. چنان که یادآور شدیم، در این دو اثر نام دو زن تکرار شده است؛ یعنی شماره 64 با شماره 87 و شماره 66 با شماره 86.

اینک نخست، فهرست الفبایی زنان محدث در دو کتاب و تعیین زادگاه و محل سکونت آنان آورده می‏شود. سپس فهرستی بر اساس زادگاه و محل سکونت با اکتفا به شماره مسلسل ارائه می‏گردد و در پایان هم میزان فراوانی زنان در شهرها فهرست می‏گردد.

1. فهرست الفبایی

1. آمنه، دختر عباد(1)

2. آمنة، دختر محمّد بن حسین(90)

3. آمنه، دختر ابی‏طاهر(2)

4. آیغر، بنت عبدالله(4)

5. اسماء، دختر محمّد بن حسین(89)شق

6. امة‏الله، بنت هبة‏الله(3)

7. بلقیس، دختر سلیمان(81)

8. تجنّی، ام وهب(71)

9. تقیه، دختر مفضل(5)اصفهان

10. تقیه، دختر ابوالقاسم(6)اصفهان

11. تمنّی، دختر مبارک(73)بغداد

12. جوهرناز، دختر ابوالقاسم(7)نیشابور

13. جوهرناز، دختر ابوطاهر(8)هرات

14. جوهر، دختر ابوسعد(9)نیشابور

15. جلیله، دختر ابی نصر(10) نیشابور

16. جلیله، دختر ابوالحسن(11)سجستان

17. جمعه، دختر ابوالرجاء(12)اصفهان

18. حره، دختر ابو نصر(13)نیشابور

19. حوار، دختر محمّد بن محمد(14)اصفهان

20. حورستی، دختر ابوالفتح(15)سرخس

21. خاصه، دختر ابوالمعمر(74)بغداد

22. خجسته، دختر ابو اسحاق(16)اصفهان

23. خجسته، دختر محمّد بن احمد(17)اصفهان

24. خجسته، دختر ابوالمظفر(18)اصفهان

25. خدیجه، دختر اسماعیل بن عمرو(19)نیشابور

26. خدیجه، دختر احمد بن حسن(73)بغداد

27. دردانه، دختر ابوعبدالله(20)نیشابور

28. رابعه، دختر ابو معمر(21)اصفهان

29. رابعه، دختر محمود بن عبدالواحد(82)اصفهان

30. راضیه، دختر ابو سعید(22)نیشابور

31. زلیخا، دختر احمد بن محمد(23)اصفهان

32. زینب، دختر ابو نعیم(24)اصفهان

33. زینب، دختر ابوالقاسم(83)نیشابور

34. زینب، دختر ابوشجاع(25)همدان

35. زبیده، دختر محمّد بن احمد(26)اصفهان

36. زمردخاتون، دختر جادلی(91)مدینه

37. سعیده، دختر ابوالقاسم(27)نیشابور

38. ست آزرمیه، دختر احمد بن محمد(28)اصفهان

39. ساره، دختر ابونصر(29)نیشابور

40. ست الجلیل، دختر ابو محمد(30)اصفهان

41. ست العراق، دختر ابو مضر(31)اصفهان

42. ست ناز، دختر مفضل(32)اصفهان

43. ست الناس، دختر سیدعلی(33)اصفهان

44. ستکا، دختر محمّد بن فضل(34)اصفهان

45. ستیک یا ستی، دختر ابوالحسن(35)نیشابور

46. شریفه، دختر ابوعبدالله(36)نیشابور

47. شکر، دختر ابوالفرج(37)دمشق

48. شمس الضحی، دختر محمّد بن عبدالجلیل(75)بغداد

49. شهده، دختر ابو نصر(76)بغداد

50. شهرآزرمیه، دختر ابوالقاسم(38)اصفهان

51. ضوء، دختر ابوشکر(39)اصفهان

52. ضوء، دختر حمد بن محمد(40)اصفهان

53. ضوء النهار، دختر حافظ ابوالفضل(41)همدان

54. طاهره، دختر ابوبکر(42)بخارا

55. طرفه، دختر عبدالله گرجی(43)گرجستان

56. ظریفه، دختر ابوالحسن(44)طبرستان

57. ظفربانویه، دختر ابو نصرا(45)صفهان

58. ظمیاء، دختر احمد بن فضل(46)اصفهان

59. عایشه، دختر ابو نصر(47)نیشابور

60. عایشه، دختر ابوبکر(48)بلخ

61. عایشه، دختر ابوعمرو(49)مرو

62. عایشه، دختر معمر بن فاخر(84)اصفهان

63. عایشه، دختر ابو سعید(50)نیشابور

64. عایشه، دختر ابوالمظفر(51)مرو

65. عایشه، دختر ابوالفضل(52)مرو

66. عاشوراء، دختر محمّد بن مفضل(53)اصفهان

67. عافیه، دختر حسین بن عبدالملک(54)اصفهان

68. عزکا، دختر ابو عبدالله(55)

69. عفاف، دختر احمد بن محمد(56)

70. عفیفه، دختر ابوبکر(85)اصفهان

71. عین‏الشمس، دختر مفضل(57)اصفهان

72. فاطمه، دختر احمد بن عبدالله(58)اصفهان

73. فاطمه، دختر حسن بن احمد(59)سبزوار

74. فاطمه، دختر حسن بن احمد(60)سرخس

75. فاطمه، دختر ابو نصر(61)

76. فاطمه، دختر عبدالله بن احمد(62)اصفهان

77. فاطمه، دختر ابوالحسن(63)قاهره

78. فاطمه، دختر ابوالحسن(64)اصفهان

79. فاطمه، دختر عبدالله بن احمد(88)اصفهان

80. فاطمه، دختر ابوالحسن(87)نیشابور

81. فاطمه، دختر ابو حکیم(78)بغداد

82. فاطمه، دختر ابو عمر(65)مرو

83. فاطمه، دختر ابوالحسن(92)نیشابور

84. فاطمه، دختر ابوالفضل(66)اصفهان

85. فاطمه، دختر محمّد بن ابی سعید(86)اصفهان

86. فاطمه، دختر محمّد بن عبدالله(67)اصفهان

87. فاطمه، دختر محمّد بن حسین(77)بغداد

88. فاطمه، دختر سیدناصر(68)اصفهان

89. فتون، دختر ابوغالب(79)بغداد

90. فخرالنساء، دختر ابوالفضل(69)اصفهان

91. فرحه، دختر ابوصالح(80)بغداد

92. کریمه، دختر احمد بن علی(70) مرو

2. فهرست محدثان بر پایه شهرها

اصفهان (41 مورد):

1، 3، 6، 7، 9، 10، 17، 19، 22، 23، 24، 28، 29، 31، 32، 35، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 50، 51، 52، 57، 58، 62، 66، 67، 70، 71، 72، 76، 78، 79، 84، 85، 86، 88 و 90

بخارا (1 مورد):

54

بغداد (10 مورد):

8، 11، 21، 26، 48، 49، 81، 87، 89 و 91

بلخ (1 مورد):

60

دمشق (3 مورد):

2، 5 و 47

سبزوار (1 مورد):

73

سجستان (1 مورد):

16

سرخس (2 مورد):

20 و 74

طبرستان (1 مورد):

56

قاهره (1 مورد):

77

گرجستان (1 مورد):

55

مدینه (1 مورد):

36

مرو (6 مورد):

4، 61، 64، 65، 82 و 92

نیشابور (16 مورد):

12، 14، 15، 18، 25، 27، 30، 33، 37، 39، 45، 46، 59، 63، 80 و 83

همدان (2 مورد):

34، 53

هرات (1 مورد):

13

نامعلوم (3 مورد):

68، 69 و 75

3. فهرست بر پایه فراوانی شهرها

1. اصفهان، 41.

2. نیشابور، 16.

3. بغداد، 10.

3. مرو، 6.

4. دمشق، 3.

5. سرخس، 3.

6. همدان، 2.

7. هرات، 1.

8. بخارا، 1.

9. گرجستان، 1.

10. طبرستان، 1.

11. بلخ، 1.

12. قاهره، 1.

13. سجستان، 1.

14. سبزوار، 1.

15. مدینه، 1.

16. نامعلوم، 3.