کتاب شناسی تفصیلی فقه مالکی

المدونة الكبرى

مؤلف: مالك بن انس بن مالك بن ابو عامر اصبحى مدنى (م 179 ق).

زندگينامه و اظهار نظرها: مالك بن انس فقيه مجتهد، محدث و مؤسس مذهب مالكى، فقه را نزد ربيعة الراى، فقيه مدينه، آموخت. او بر خلاف ابو حنيفه، به احاديث و سنن و اطلاع از آنها و استناد به آنها رغبت فراوانى داشت. وى صاحب مقام و منزلت در دولت ابن عباس بود و منصور و خلفاى ديگر عباسى به او توجه خاص داشتند؛ تا جايى‏ كه به دستور آنها در موسم حج منادى اعلان مى‏ كرد كه فتوا نمى‏ دهد براى مردم، الاّ مالك بن انس و ابن ماجشون. حمايتهاى حكام وقت در رواج مذهب مالكى تأثير بسزايى داشت.

استادان: نافع مولا بن عمر، سليمان بن يسار، ابن شهاب زهرى، ربيعه، ابن هرمز، سعيد بن مسيب.

شاگردان: عبداللّه‏ بن وهب، عبدالرحمن بن قاسم، اسد بن فرات بن سنان خراسانى، عبدالملك بن ماجشون، عبداللّه‏ بن حكم، سحنون و ديگران.

تأليفات: المؤطأ، المناسك، المدونة الكبرى، رسائل الرد على القدرية، رسالة فى الآداب و المواعظ، رسالة فى اجماع اهل المدينه.

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب فقهى بر اساس آرا و نظريات مالك بن انس، رئيس مذهب مالكى، مى‏ باشد و بعد از مؤطأ بهترين كتاب از نگاه سند روايات و جهات ديگر است. تكيه‏ گاه علماى قيروان در فتوا بر اين كتاب است كه در آن بيش از 6200 مسئله فقهى به صورت سؤال و جواب تدوين يافته و ترتيب آن بر اساس ابواب متداول فقهى است. مهم‏ترين اثر تلخيص شده از اين كتاب، مختصر ابو محمد عبداللّه‏ بن ابو زيد القيروانى (م 381 ق)، مسّما به رسالة بن ابو زيد است. اولين شرح اين كتاب، به وسيله «سحنون» نوشته شده و همچنين ترتيب مسائل آن را هم وى انجام داده است.

انوار البروق فى انواع الفروق

مؤلف: شهاب‏ الدين ابو العباس احمد بن ادريس، مشهور به قرافى (م 684 ق).

زندگينامه و اظهار نظرها: وى مجتهد در مذهب مالكى بود كه به رياست فقهى اين مذهب نيز رسيد. او در علوم عقلى و اصول و تفسير متبحر بود.

استادان مهم: حارث بن مسكن، ابن مبشر، ابن رشيق، ابن شاس، ابو عمرو بن حاجب، محمد بن ادريس، العز بن عبدالسلام و...

شاگردان: محمد بن ابراهيم بقورى اندلسى، احمد بن عبدالرحمن فاسى معروف به تادلى.

تأليفات: الذخيرة، شرح التهذيب، القواعد و التنقيح فى اصول الفقه، الأحكام فى تميز بين الفتاوى و الأحكام، شرح كتاب المحصول، عقد المنظوم فى الخصوص و العموم، الانتقاد فى الاعتقاد، ادلة الوحدانية فى الرد على النصرانية، الاستبصار فى مداركات الابصار.

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب در موضوع قواعد فقهى و فروق بين مواضيع متشابه طبق مذهب مالكى است و گاهى هم ديدگاه هاى مذاهب ديگر به طور مقارنه مورد بحث قرار گرفته است. در اين كتاب در حدود 540 قاعده فقهى و 274 فرق مورد بحث قرار گرفته است. اين كتاب داراى يك مقدمه است كه در آن راجع به علم اصول و فايده آن و قواعد فقهى و معنى فروق از حيث لغت و اصطلاح بحث شده است.

شروح و تعليقات: ادارالشروق على فروق، نوشته شيخ قاسم بن عبداللّه‏ معروف به ابن شاط (م 723 ق).

الذخيرة

مؤلف: شهاب‏ الدين احمد بن ادريس قرافى مالكى (م 684).

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب فقهى طبق مذهب مالكى مى‏ باشد و از مهم‏ترين كتب فقهى مالكى در قرن هفتم به شمار مى‏آيد. كتاب فقه استدلالى است، مؤلف برخى از مسائل اصولى را در ابتدا مورد بحث قرار داده است و از اين جهت با كتب ديگر فقهى تفاوت دارد. ترتيب كتاب بر حسب كتب و ابواب فقهى متداول بين فقها است. تكيه ‏گاه مؤلف در اين كتاب به چهل كتاب فقهى مالكى است و بيش از همه به كتاب مدوّنه، نوشته سحنون قيروانى و التفريع، نوشته عبيداللّه‏ بن جلاب صبرى (م 378 ق) و رسالة ابن ابوزيد القيروانى و التلقين، نوشته قاضى عبدالوهاب بغدادى (م 422 ق) و الجواهر الغمينة فى مذهب عالم المدينه، نوشته عبداللّه‏ بن شاش مصرى (م 610 ق) است.

منح الجليل شرح مختصر خليل

مؤلف: أبو عبداللّه‏ محمد بن احمد، معروف به شيخ عليش (م 1299 ق).

زندگينامه و اظهار نظرها: اين فقيه مالكى، مدرّس جامعة الازهر، مفتى بزرگ مصر، اصلاً از مغرب، اما متولد و متوفاى قاهره بود. او در قاهره از بسيارى از مشايخ زمان كسب علم نمود. او در هفتاد سالگى رياست مذهب مالكى را عهده‏ دار مى‏ شود و فتوا مى‏ داد.

استادان: شيخ امير صغير، شيخ مصطفى بولاقى، شيخ مصطفى سلمونى، شيخ حميده عدوى، شيخ محمود مقديشى، شيخ يوسف صاوى، شيخ ابراهيم مسلوى، محمد بن ملوكه، على الحلو و... .

شاگردان: بسيارى از علماى الازهر در نزد او تلمذ نموده ‏اند.

تأليفات: فتح العلى المالك فى الفتوى على مذهب الامام مالك، منح الجليل على مختصر خليل، هداية السالك، حاشية على رسالة الصبان، تدريب المبتدى و تذكرة المنتهى، حل المعقود من نظم المقصود، موصل الطلاب لمنح الوهاب، القول المنجى، حاشية على مولد البزنجى شرح عقائد الكبرى للسنوى، شرح مجموع الامير.

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب فقهى طبق مذهب مالكى است كه مؤلف به شرح مختصر خليل، كه معروف و مشهور نزد مالكى است، پرداخته است. سعى مؤلف در اين كتاب بر شرح الفاظ، توضيح معانى و بيان احكام طبق مذهب مالكى با ذكر ادله بوده است.

فتح العلى المالك فى الفتوى على مذهب الامام المالك

مؤلف: ابو عبداللّه‏ محمد بن احمد، معروف به شيخ عليش (م 1299 ق).

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب فتوايى است و به وسيله شيخ عليش، زمانى كه مفتى مصر بوده، صادر گشته و در سه بخش مى ‏باشد: بخش نخست مربوط به عقايد است و به اقوال و ديدگاه هاى مذاهب ديگر نيز پرداخته است. بخش دوم مربوط به اصول فقه است كه در اين بخش نيز اقوال مذاهب مختلف را بيان كرده است. بخش سوم مربوط به فقه است كه به ترتيب متداول ابواب فقهى تنظيم يافته و تنها به ديدگاه مذهب مالكى اكتفا شده و تعليل و توجيه بعضى از ادله نيز بيان گشته است.

 حاشية الدسوقى على شرح الكبير

مؤلف: ابو عبداللّه‏ شمس الدين محمد بن احمد بن غرفه دسوقى ازهرى (م 1230 ق).

زندگينامه و اظهار نظرها: دسوقى در مصر به دنيا آمد و در قاهره درگذشت. اين فقيهِ محقق، كه عالم به لغت بود، در الازهر تدريس مى‏ كرد.

استادان: الدردير، جناحى، حسن جيرتى، محمد بن اسماعيل نفراوى.

شاگردان: احمد صاوى، عبداللّه‏ صعدى، حسن عطار.

تأليفات: الحدود الفقهية، حاشية على مغنى اللبيب، حاشية على شرح الكبير على مختصر الخليل، حاشية على شرح المحلى على البردة و... .

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب فقهى طبق مذهب مالكى است و در حقيقت تعليقاتى است كه مؤلف بر شرح استادش الدردير احمد بن محمد (م 1201 ق) بر مختصر خليل نوشته است. مؤلف ادعا دارد كه تعليقات وى برگرفته و اقتباس از كتب ائمه و اعلام است و در مقدمه اسمى آنها را ذكر نموده و براى هر كدام رمزى قرار داده كه در اثناى كلام به آنها اشاره نموده است.

شروح و تعليقات: شيخ محمد عليش، مفتى مصر (م 1299 ق)، بر اين حاشيه تقريراتى نوشته كه ارزش و اهميت آن را افزون كرده است.

مواهب الجليل شرح مختصر خليل

مؤلف: ابو عبداللّه‏ محمد بن محمد بن عبدالرحمن رعينى، معروف به خطاب (م 952 ق).

زندگينامه و اظهارنظرها: ابو عبداللّه‏ خطاب فقيه، مجتهد مالكى، حافظ، مفسّر و از اكابر فقهاى مالكى بوده است.

استادان: احمد بن عبدالغفّار، محمد بن عراق، عبدالقادر نويرى، احمد نويرى، برهان قلقشندى، عبدالعزيز ابن فهد، جمال صافى، عبدالرحمان قابونى.

شاگردان: عبدالرحمان تاجورى، محمد قيسى، يحيى حطاب، محمد فلانى.

تأليفات: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، تحرير الكلام فى مسائل التزام، تفريح القلوب و... .

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب فقهى طبق مذهب مالکی مى‏ باشد و شرح كتاب مختصر ابو ضياء سيدى خليل است. «خطاب» در اين شرح اعتماد بر شروحى كرده كه قبل از وى نوشته شده ‏اند؛ مانند شروح بهرام، حسن بن فرات، اقفهسى، بساطى، ابن غازى، تلمسانى و... . روش مؤلف در اين شرح اين‏گونه است كه متن را در ميان دو قوس قرار داده، كلمه به كلمه آن را شرح مى ‏دهد، ادلّه هر كدام را ذكر مى‏ كند و متعرض اقوال و ديدگاه هاى مذاهب غير مالكيه با ذكر ادلّه و مناقشه آنها نيز مى‏ شود. شارح در نقل اقوال امانت را مراعات نموده و ملتزم به انتساب هر قولى به صاحبش است. اين كتاب از كتب مهم و مورد اعتماد در فتوا و قضا نزد مالكيه مى‏ باشد.

بلغة السالك لأقرب المسالك

مؤلف: احمد بن محد خلوتى، مشهور به صاوى (م 1241 ق).

زندگينامه و اظهار نظرها: وى فقيه مالكى محقق و حافظ قرآن كريم بوده است. صاوى در مصر به دنيا آمد و در مدينه منوره درگذشت.

استادان: الدردير، امير كبير، دسوقى.

تأليفات: حاشية على تفسير جلالين، هوامش على بعض كتب شيخ احمد الدردير، الفوائد السنية على متن الهمزية، بلغة السالك لأقرب المسالك.

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب فقهى طبق مذهب مالكى است و در حقيقت حاشيه ‏اى است بر شرح صغير، تأليف احمد الدردير، استاد مؤلف (م 1201 ق). اين كتاب شرحى است متوسط كه مؤلف اهتمام به توضيح و تبيين معانى لغوى و شرعى داشته و اكتفا به ذكر ديدگاه هاى بزرگان مذهب مالكى با بيان قول راجح از ميان آنها كرده و متعرض ذكر اقوال مذاهب ديگر نشده است. مؤلف گاه متعرض ادلّه و براهين مسئله شده؛ لكن به طور گسترده به اين روش عمل نكرده است. كتاب از مراجع مهم و مورد اعتماد در نزد علماى مالكى مى‏ باشد؛ به طورى‏كه هيچ محقق و مدرس در مذهب مالكى بى‏ نياز از آن نيست.

تبصرة الحكام فى أصول الأقضية و منهاج الأحكام

مؤلف: قاضى برهان الدين ابراهيم بن على، معروف به ابن فرحون يعمرى (م 799 ق).

زندگينامه و اظهار نظرها: قاضى برهان‏ الدين در مدينه ولادت يافت و همان‏جا نيز درگذشت. وى يكى از اعلام مالكيه مى‏ باشد كه متولى تدريس و فتوا را عهده ‏دار بوده و در فقه، اصول، علم قضا، طب، نحو، تاريخ و رجال تبحر داشته است. وى چندين بار به مصر مسافرت نمود و در سال 792 ق به بيت‏ المقدس و دمشق رفت و در سال 793 ق متولى قضا در مدينه شد.

استادان: وادى آشى، زبير بن على اشوانى، جمال مطيرى شرف اهيوطى محمد بن احمد هوارى اندلسى، بدر اقشرى و جمال دمنهورى، ابن جابر هوارى، محمد بن عرفه و... .

شاگردان: ابو الفتح مراغى، محب طبرى و... .

تأليفات: الديباج المذهب، تبصرة الحكام فى اصول الأقضية، منهاج الأحكام، درر الغواص فى محاضرة الخواص، طبقات علماء الغرب، تسهيل المهمات فى شرح جامع الأمهات لابن الحاجب.

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب فقهى در آداب قضا و مرافعات است كه بر سه قسم مترتب شده است: قسم اول در مقدمات است كه از نظام قضا، فضيلت، اركان، تعيين قضات و شرايط آنها بحث مى‏ كند. قسم دوم راجع به بينات و آنچه كه مربوط به آن مى‏ شود و در هفتاد باب بحث مى‏ كند. قسم سوم در احكام سياست شرعى است. اين كتاب در اين فن بسيار جالب و دقيق و يكى از بهترين كتابهايى است كه تا به حال در اين موضوع نوشته است.

حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانى

مؤلف: ابو الحسن على صعيدى عدوى (م 1189 ق).

زندگينامه و اظهار نظرها: وى فقيهِ محقق و مجتهد مالكى است كه در قاهره دار فانى را وداع گفت.

استادان: عبدالوهاب ملوى، سالم نفراوي، ابراهيم قيومى، محمد حفناوي، محمد بن زكريا و... .

شاگردان: الدردير، بنانى، دسوقى، يوسف بن سعد صفتى و... .

تأليفات: حاشية على كفاية الطالب الربانى لرسالة ابن ابو زيد القيروانى، حاشية على شرح العزية للزرقانى، حاشية على شرح شيخ الاسلام على الفية المصطلح للعراقى.

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب فقهى طبق مذهب مالكى و در حقيقت شرح كتاب كفاية الطالب الربانى لرسالة ابن ابو زيد القيروانى است. تكيه‏ گاه مؤلف بيشتر بر ذكر آراى مذهب مالكى بوده و مؤلف سعى كرده تا قول راجح را از ميان اقوال به دست آورد و ذكر كند و متعرض آرا و ديدگاه مذاهب ديگر نشده است. ترتيب كتاب بر حسب ابواب متداول فقهى مى‏ باشد. مطالب به طور سهل و آسان بيان شده ‏اند.

شرح مختصر خليل

مؤلف: محمد بن عبداللّه‏ خرشى (م 1101 ق).

زندگينامه و اظهار نظرها: اين فقيه مجتهد، اولين رئيس دانشگاه الازهر است. وى در قاهره درگذشت.

استادان: عبداللّه‏، برهان لقانى، نور اجهورى.

شاگردان: داوود برادرش، على بن خليفه مساكينى، احمد قيومى، عبدالاسلام بن صالح، محمد عبدالباقى زرقانى و ديگران.

تأليفات: الشرح الكبير على متن خليل (معروف به شرح خرشى)، منتهى الرغبة فى حل ألفاظ النخبة لابن حجر، فوائد السنية فى شرح المقدمة السنوسية و...

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب شرح كتاب مختصر سيدى خليل طبق مذهب مالكى و همراه با حاشيه نفيس از شيخ على عدوى است. روش شارح در اين كتاب بر اين اساس است كه متن را با حرف «ص» و شرح را با حرف «ش» مشخص نموده، اقوال راجح در مالكى را بدون ذكر دليل بيان داشته و در صورت اختلاف در مسئله، بين ديدگاه هاى مذاهب مقارنه نموده است.

المنتقى شرح المؤطاء

مؤلف: سليمان بن خلف بن سعد بن ايوب بن وارث الباجى ابووليد (م 474 ق).

زندگينامه و اظهار نظرها: سليمان بن خلف در باجه اندلس چشم به جهان گشود و در مصر چشم از جهان فرو بست. اين فقيه مالكى و محدث براى كسب علم و دانش از اندلس به مشرق (مكه، دمشق و بغداد) سفر كرد، سپس به زادگاهش بازگشت و شروع به تدريس و تأليف كرد. بين او و ابن حزم ظاهرى مناظرات و مجالسى بوده است.

استادان: ابو الاصنع ابو محمد مكى، ابو شاكر، محمد بن اسماعيل، مطوعى، ابوبكر بن سختويه، ابن محرز، ابن محمود وراق، فضل بن عروس، ابو طيب طبرى، شيرازى، ابو عبداللّه‏ امغانى، و الصحيرى، ابن سمسار، سمعانى، ابوبكر خطيب و... .

شاگردان: ابن عبدالبر، ابوبكر طرطوشى، قاضى ابن شبرين، حافظ ابو على، جيانى، صادفى، قاضى ابوالقاسم معافرى، سبتى بن ابو جعفر مرسى و... .

تأليفات: السراج فى علم الحجاج، احكام الفصول، فى احكام الاصول، التسديد الى معرفة التوحيد، اختلاف المؤطآت، شرح فصول الاحكام و بيان ما مضى به العمل من الفقهاء و الاحكام، الحدود، فرق الفقهاء، المنتقى شرح المدونة، التعليل و التجريح لمن روى عنه البخارى فى الصحيح.

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب شرح كتاب مؤطأ مالك (م 179 ق) مى ‏باشد. شارح در اين كتاب اقوال فقهاى مالكى را ذكر كرده و كتاب در حقيقت تلخيص كتاب كبير الاستيفاء فى شرح المؤطأ است كه در آن بر معانى احاديث اكتفا شده و از ذكر سند روايات اعراض شده است. روش مؤلف در اين شرح به اين‏گونه است كه در ابتدا حديث يا مسئله ‏اى را از مؤطأ ذكر كرده و به دنبال آن فروع مسئله و اقوال ائمه مالكى و دلايل را با مقارنه با اقوال مذاهب ديگر بيان داشته است. كتاب مترتب بر ابواب فقهى متداول بين فقها است.

أحكام القرآن

مؤلف: ابوبكر محمد بن عبداللّه‏ اندلسى مالكى، معروف به ابن عربى (م 543 ق).

زندگينامه و اظهار نظرها: ابن عربى در اشبيليه به دنيا آمد و به سال 543 ق در مسير مراكش و فاس از دنيا رفت. وى فقيه، حافظ، مجتهد و در علوم مختلف متبحر بود. او با پدرش در سال 485 ق به شرق مى ‏آيد و در بغداد، دمشق و مكه از محضر استادان استفاده مى‏ كند. ابن عربى بعد از مرگ پدرش به اندلس مراجعت مى‏ كند و مشغول تدريس، تصنيف مى‏ شود و متولى قضاى اشبيليه مى‏ گردد.

استادان: عبداللّه‏، ابوالقاسم حسن هوزنى، ابوالحسن بن حداد خولانى، ابوبكر طرطوشى، ابوالفضل مقدسى، ابو محمد المحب طبرى، ابو حامد غزالى و... .

شاگردان: قاضى غياض، ابن بشكوال، امام سهيلى، ابوالقاسم حوفى، ابومحمد خراط، ابوالحسن بن عتيق و برخى ديگر.

تأليفات: عارضة الأحوذى فى شرح صحيح الترمذى، العواصم من قواصم، أحكام القرآن، الأنصاف فى مسائل الخلاف، القبس فى شرح المؤطاء المحصول.

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب، تفسيرى فقهى به ترتيب سور قرآن است. مؤلف در ابتدا سوره‏ اى از قرآن را ذكر مى‏ كند، بعد تعداد آيات احكام را كه در اين سور ذكر شده، بيان مى ‏دارد و سپس به شرح و تبيين آيات مى‏ پردازد؛ تا حكم مورد نظر را از آنها استخراج كند. تكيه ‏گاه مؤلف در اين كتاب بيشتر بر روايات ثقه بوده و از ذكر احاديث ضعيف و اسرائيليات پرهيز كرده است. بسيارى از علما خصوصا قرطبى در تفسيرش از اين روش ابن عربى اقتباس كرده‏ اند.

الفواكه الدوانى على رسالة بن ابو زيد القيروانى

مؤلف: احمد بن غنيم بن سالم بن مهنا نفراوى مالكى

زندگينامه و اظهار نظرها: او فقيه، عالم و محققى مورد اعتماد بود كه به رياست مذهب مالكى در زمان خودش رسيد.

استادان: شهاب لقانى، عبدالباقى زرقانى، شيخ خرشى، يحيى شاوى، عبدالمعطى بصير و عبدالسلام لقانى و ديگران.

شاگردان: ابوالعباس احمد بن مصطفى الصباغ و...

تأليفات: الفواكه الدوانى شرح رسالة ابن ابو زيد القيروانى، شرح على النورية، شرح على الأجر و ميته، رسالة على البسملة.

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب فقهى طبق مذهب مالكى و شرح اولين رساله در مذهب مالكى، يعنى رساله امام ابو احمد قيروانى ملقب به باكوره، است. شرح مترتب بر ابواب فقهى است. مؤلف بعد از حكم هر مسئله ‏اى دليل آن را از كتاب و سنت نيز ذكر مى‏ كند. وى متعرض ذكر اقوال مذهب ديگر با ترجيح يكى از آنها با ذكر دليل نيز شده است. همچنين آرا و ديدگاه هاى علما و بزرگان مذهب مالكى مورد اعتماد را هم به طور گسترده ذكر كرده و درباره بعضى از كلمات از حيث لغت و اعراب بحث نموده است.

التاج و الإكليل لمختصر خليل

مؤلف: ابو عبداللّه‏ محمد بن يوسف عبدرى، مشهور به موافق (م 897 ق).

زندگينامه و اظهار نظرها: وى فقيه مالكى، عالم غرناطه، زكى، فاضل و محقق بوده است.

استادان: ابوالقاسم بن سراج بن عاصم، منتورى.

شاگردان: شيخ دقون، ابوالحسن زقاق، احمد بن داود.

تأليفات: التاج و الإلكيل فى شرح مختصر الخليل، سنن المهتدين فى مقامات الدين.

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب در فروع طبق مذهب مالكى است و از شروح كتاب مختصر امام خليل به شمار مى ‏رود. مؤلف اقوال ائمه شافعى را ذكر نموده و احياناً آرا و ديدگاه هاى مذاهب ديگر را در مسئله با ذكر قول راجح از ميان اين اقوال و همچنين قول متفق‏ عليه در نزد مذاهب را بيان داشته و ادلّه‏ اى از كتاب و سنت ذكر نكرده است. ترتيب كتاب بر اساس ابواب فقهى متداول بين فقها مى‏ باشد. اين اثر، يك دوره كامل فقه است.

المدخل

مؤلف: ابو عبداللّه‏ محمد بن محمد عبدرى مالكى فاسى، معروف به ابن حاج (م737ق).

زندگينامه و اظهار نظرها: ابن حاج در فاس به دنيا آمد و در مصر رحلت كرد. اين فقيه مالكى، در قاهره مشغول تدريس حديث بود.

تأليفات: مدخل الشرع الشريف، شموس الأنوار و كنور الأسرار، بلوغ القصد و المنى فى خواص أسماء اللّه‏ الحسنى و...

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب فقهى بر طبق مذهب مالكى، در موضوع احكام محاربه با اهل بديع و منكرات تأليف يافته است. مؤلف احياناً حكم را با دلايلى از كتاب و سنت ذكر كرده و متعرض ذكر اقوال و ديدگاه هاى مذاهب ديگر نشده است. اين كتاب به ترتيب متداول در آثار فقهى تنظيم نشده است.

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الامام ابن عرفة الوافية

مؤلف: ابو عبداللّه‏ محمد بن قاسم رصاع انصارى ابو عبداللّه‏ (م 894 ق).

زندگينامه و اظهار نظرها: وى در جامع زيتونيه خطابه مى‏ خوانده و امامت جماعت را نيز به عهده داشته است.

استادان: برزلى، ابن عقاب، اخوان قلشانيان، ابو القاسم عبدوسى، عقبائى و... .

شاگردان: شيخ احمد زروق و...

تأليفات: شرح على الاسماء النبوية، شرح حدود ابن عرفه، شرح البخارى، الهداية الكافية الشافيه.

معرفى اجمالى كتاب: موضوع اين كتاب شرح و تبيين مصطلحات فقهى، طبق مذهب مالكى است. مؤلف سعى نموده تا دلايل و قول راجح در مسئله را نيز روشن سازد و در تعريف ديگران مناقشه كند. كتاب بر اساس ابواب فقهى متداول بين فقها است.

الاتقان و الاحكام فى شرح تحفة الحكام

مؤلف: محمد بن احمد مياره فاسى (م 1072 ق).

زندگينامه و اظهار نظرها: وى در علوم مختلف تبحر داشته و شخصيتى ثقه و امين بوده است.

استادان: ابن عاشر اندلسى فاسى.

تأليفات: الاتقان و الاحكام فى شرح تحفة الحكام، الدر الثمين فى شرح منظومة المرشد المعين، تنبيه المغترين على حرمة التفرقة بين المسلمين، شرح لامية الفرقان، شرح المختصر حاشية على البخارى، تذبيل على المنهج المنتخب.

معرفى اجمالى كتاب: اين كتاب فقهى طبق مذهب مالكى است و در حقيقت شرح كتاب تحفة الحكام ابوبكر بن عاصم مى‏ باشد. مؤلف در اين كتاب ترتيب ابواب فقهى را چنان‏كه متداول است، مراعات نكرده است. كتاب مشتمل بر سه باب است: قضا، بيوع، ميراث. مؤلف اكتفا به ذكر اقوال بزرگان مذهب مالكى نموده و از مذاهب ديگر مطلبى نقل نكرده است.