سوره نور

ثواب قرائت

۱

(نور/ مقدمه)

الصّادق (حَصِّنُوا أَمْوَالَکُمْ وَ فُرُوجَکُمْ بِتِلَاوَهًِْ سُورَهًِْ النُّورِ وَ حَصِّنُوا بِهَا نِسَاءَکُمْ قَالَ مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا فِی کُلِّ یَوْمٍ أَوْ فِی کُلِّ لَیْلَهًٍْ لَمْ یَزْنِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ أَبَداً حَتَّی یَمُوتَ فَإِذَا هُوَ مَاتَ شَیَّعَهُ إِلَی قَبْرِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ کُلُّهُمْ یَدْعُونَ وَ یَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَهُ حَتَّی یُدْخَلَ فِی قَبْرِهِ.

امام صادق ( با تلاوت سوره‌ی نور اموال خود را از تلف و دامان خود را از ننگ بی‌عفّتی حفظ کنید و زنانتان را با آن [در پرتو دستوراتش] از انحرافات مصون دارید که هرکس قرائت این سوره را در هر روز یا شب ادامه دهد، احدی از خانواده‌ی او هرگز تا پایان عمر بدی نخواهد دید و هرگاه بمیرد هفتادهزار فرشته او را درحالی‌که همگی برایش دعا و استغفار می‌کنند تا قبرش تشییع می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۴۶

ثواب الأعمال، ص۱۰۹ / نورالثقلین/ البرهان

۲

(نور/ مقدمه)

الرّسول (مَنْ قَرَأَ سُورَهًَْ النُّورِ أُعْطِیَ مِنَ الْأَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَهًٍْ فِیمَا مَضَی وَ فِیمَا بَقِیَ.

پیامبر ( کسی که سوره‌ی نور را بخواند خداوند به عدد هر زن و مرد با ایمانی ده حسنه به‌عنوان پاداش به او خواهد داد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۴۶

مستدرک الوسایل، ج۴، ص۳۴۵ / نورالثقلین/ البرهان

۳

(نور/ مقدمه)

أمیرالمؤمنین (عَلِّمُوهُنَّ سُورَهًَْ النُّورِ فَإِنَ فِیهَا الْمَوَاعِظَ.

امام علی ( به زنانِ خود سوره‌ی نور را آموزش دهید چراکه پندها در آن وجود دارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۴۶

الکافی، ج۵، ص۵۱۶ / نورالثقلین

آیه سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناه وَ أَنْزَلْنا فیها آیاتٍ بَیِّناتٍ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ [1]

[اين] سوره‌ای است که آن را فرو فرستادیم، و [عمل به آن را] واجب نمودیم، و در آن آیات روشنی نازل کردیم، شاید شما متذکّر شوید.

۱

(نور/ ۱)

علی‌بن‌إبراهیم (لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ یَعْنِی‌کَیْ تَذَکَّرُوا.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ؛ یعنی تا متذکّر شوید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۴۶

القمی، ج۲، ص۹۵

آیه الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فی دینِ اللهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنینَ [2]

هریک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت [و محبّت كاذب] نسبت به آن دو شما را از [اجراى] حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید؛ و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند.

زنا

۱

(نور/ ۲)

علی‌بن‌إبراهیم (اَلزِّنَا عَلَی وُجُوهٍ وَ الحَدُّ فِیهِ عَلَی وُجُوهٍ فَمِنْ ذَلِکَ أَنَّهُ أَحْضَرَ عُمَرُ‌بْنُ‌الْخَطَّابِ سِتَّهًَْ نَفَرٍ أُخِذُوا بِالزِّنَا فَأَمَرَ أَنْ یُقَامَ عَلَی کُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدُّ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (جَالِساً عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ یَا عُمَرُ لَیْسَ هَذَا حُکْمَهُمْ، قَالَ: فَأَقِمْ أَنْتَ عَلَیْهِمْ الْحَدَّ، فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ قَدَّمَ الثَّانِیَ فَرَجَمَهُ وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ قَدَّمَ الْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ وَ أَمَّا السَّادِسُ فَأَطْلَقَهُ فَتَعَجَّبَ عُمَرُ وَ تَحَیَّرَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: یَا أَبَاالْحَسَنِ (سِتَّهًُْ نَفَرٍ فِی قَضِیَّهًٍْ وَاحِدَهًٍْ أَقَمْتَ عَلَیْهِمْ سِتَّ عُقُوبَاتِ لَیْسَ مِنْهَا حُکْمٌ یُشْبِهُ الْآخَرَ فَقَالَ نَعَمْ أَمَّا الْأَوَّلُ فَکَانَ ذِمِّیّاً زَنَی بِمُسْلِمَهًٍْ وَ خَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ فَالْحُکْمُ فِیهِ السَّیْفُ، وَ أَمَّا الثَّانِی فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ زَنَی فَرَجَمْنَاهُ، وَ أَمَّا الثَّالِثُ فَغَیْرُ مُحْصَنٍ فَحَدَدْنَاهُ، وَ أَمَّا الرَّابِعُ فَعَبْدٌ زَنَی فَضَرَبْنَاهُ نِصْفَ الْحَدِّ، وَ أَمَّا الْخَامِسُ فَکَانَ مِنْهُ ذَلِکَ الْفِعْلُ بِالشُّبْهَهًِْ فَعَزَّرْنَاهُ وَ أَدَّبْنَاهُ وَ أَمَّا السَّادِسُ فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَی عَقْلِهِ سَقَطَ مِنْهُ التَّکْلِیفُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( زنا چند صورت دارد و مجازات شرعیِ آن [نیز] چند قسم است؛ ازاین‌رو یکبار عُمربن‌خطّاب شش نفر را که به خاطر ارتکابِ زنا دستگیر شده بودند حاضر کرده و دستور داد تا بر هریک از آن‌ها مجازات شرعیِ زنا جاری شود، امیرمؤمنان (که کنار عمر نشسته بود فرمود: «ای عمر! حکمِ همه‌ی این‌ها چنین نیست». عمر عرض کرد: «پس خودت مجازات شرعی را بر ایشان جاری ساز». امام (یکی از آنان را جلو آورده و گردنش را زد؛ دوّمی را پیش آورده و سنگسارش کرد؛ سوّمی را جلو آورد و حدّ شرعی (صد تازیانه) بر وی زد؛ چهارمی را آورد و نیمی از حدّ شرعی (پنجاه تازیانه) بر او زد؛ پنجمی را پیش آورد و تعزیرش نمود و ششمین فرد را رها نمود. عمر [از قضاوت حضرت] شگفت‌زده شد و مردم نیز متحیّر شدند. عمر گفت: «ای اباالحسن (! شش نفر با گناهی مشابه بودند ولی شما بر آنان پنج مجازات جاری ساختی و یکی را رها نمودی و حکم هیچ‌کدام مانند دیگری نبود»! حضرت فرمود: «آری [چنین است] امّا نفر اوّل، کافری ذمّی بود که با زنی مسلمان زنا کرده و [با این‌کار] از [شرایطِ] ذمّه خارج شده بود؛ بنابراین حکم وی کشتن با شمشیر است؛ امّا نفر دوّم، مردی همسردار بود که زنا کرده و ما او را سنگسار نمودیم؛ امّا نفر سوّم مردی بی‌همسر بود که او را حدّ (صد تازیانه) زدیم؛ نفر چهارم بَرده‌ای بود که زنا کرده و ما نیمی از حدّ را بر وی زدیم؛ نفر پنجم این کار را به اشتباه انجام داده بود که ما او را تعزیر کرده و تنبیه نمودیم [تا از این به بعد بیشتر دقّت کند]؛ و امّا ششمین نفر، دیوانه‌ای بود که عقلش در اختیارش نیست و تکلیف از وی ساقط است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۴۸

القمی، ج۲، ص۹۶ / نورالثقلین

زن و مرد زناکار

۱ -۱

(نور/ ۲)

الصّادق (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ یَنْظُرُ إِلَی بَعْضٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ‌بْنُ‌زِرٍّ بِمَ نُسَمِّیهِمْ فَقَالَ بِمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ وَ بِأَعْمَالِهِمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما وَ قَالَ الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ.

امام صادق ( امام فرمود: «رسول خدا (فرموده است: شخص مؤمن در آن حال که ایمان داشته باشد دست به زنا و دزدی و میگساری نمی‌زند». آنان به یکدیگر نگاهی کردند. و سپس عمربن‌زرّ گفت: «پس آنان را چه بنامیم»؟ فرمود: «به همان نامی که خداوند نامبرده و به همان اعمالی که از آنان سر زده است، نامشان نهید (زناکار، دزد، شرابخوار)، خدای عزّوجلّ فرموده: دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام داده‌اند. (مائده/۳۸) و فرموده: الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۴۸

بحارالأنوار، ج۶۶، ص۱۹۲/ الأمالی للمفید، ص۲۱

هریک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید

۲ -۱

(نور/ ۲)

الباقر (سُورَهًُْ النُّورِ أُنْزِلَتْ بَعْدَ سُورَهًِْ النِّسَاءِ وَ تَصْدِیقُ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ عَلَیْهِ فِی سُورَهًِْ النِّسَاءِ وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِیلًا وَ السَّبِیلُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ أَنْزَلْنا فِی‌ها آیاتٍ بَیِّناتٍ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی

فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهًٌْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.

امام باقر ( سوره‌ی نور، بعد از سوره‌ی نساء نازل شده است و مویّد این مسئله آیه‌ای است که خدای متعال در سوره‌ی نساء فرموده است: و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می‌شوند، چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید. پس اگر شهادت دادند آنان (زنان) را در خانه‌ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد. (نساء/۱۵) و مراد از «سبیل» همان حکمی است که خدای متعال در سوره‌ی نور آورده است: سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَ أَنزَلْنَا فِیهَا آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ لَّعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ، الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا تَأْخُذْکُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللهِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ المُؤْمِنِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۴۸

الکافی، ج۲، ص۳۳/ بحارالأنوار، ج۶۶، ص۸۹/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۲

(نور/ ۲)

الرّسول (لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَی الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا قال النبی (خُذُوا عَنِّی قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَ سَبِیلا.

پیامبر ( زمانی‌که سخن خداوند به پیامبر (نازل شد: الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا. ایشان فرمود: «از من فرا گیرید، خداوند برای زنان راهی قرار داده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۰

بحارالأنوار، ج۶۶، ص۱۲۶

۲ -۳

(نور/ ۲)

أمیرالمؤمنین (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بَعَثَ رَسُولَهُ (بِالرَّأْفَهًِْ وَ الرَّحْمَهًِْ فَکَانَ مِنْ رَأْفَتِهِ وَ رَحْمَتِهِ أَنَّهُ لَمْ یَنْقُلْ قَوْمَهُ فِی أَوَّلِ نُبُوَّتِهِ عَنْ عَادَتِهِمْ حَتَّی اسْتَحْکَمَ الْإِسْلَامُ فِی قُلُوبِهِمْ وَ حَلَّتِ الشَّرِیعَهًُْ فِی صُدُورِهِمْ فَکَانَتْ مِنْ شَرِیعَتِهِمْ فِی الْجَاهِلِیَّهًِْ أَنَّ الْمَرْأَهًَْ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِی بَیْتٍ وَ أُقِیمَ بِأَوَدِهَا حَتَّی یَأْتِیَ الْمَوْتُ وَ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ نَفَوْهُ عَنْ مَجَالِسِهِمْ وَ شَتَمُوهُ وَ آذَوْهُ وَ عَیَّرُوهُ وَ لَمْ یَکُونُوا یَعْرِفُونَ غَیْرَ هَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِیلًا وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ کانَ تَوَّاباً رَحِیماً فَلَمَّا کَثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَ قَوِیَ الْإِسْلَامُ وَ اسْتَوْحَشُوا أُمُورَ الْجَاهِلِیَّهًِْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ… هَذِهِ الْآیَهًُْ آیَهًَْ الْحَبْسِ وَ الْأَذَی.

امام علی ( خداوند تبارک‌وتعالی پیامبرش (را به همراه دلسوزی و مهربانی به‌سوی مردم فرستاد؛ یکی از مصادیقِ دلسوزی و مهربانی پیامبر (این بود که حضرت در ابتدای [دورانِ] پیامبری خویش، آداب و رسوم قومِ خود را تغییر نداد تا زمانی‌که اسلام در دل‌های ایشان استوار گردید و آیینِ خدا در سینه‌هایشان جایگزین شد. یکی از آداب و رسوم آن‌ها در دوران جاهلیّت این بود که اگر زنی زنا می‌کرد در خانه‌ای زندانی شده و مخارج زندگی‌اش تأمین می‌شد تا مرگش فرا رسد؛ و اگر مردی زنا می‌کرد او را از مجالس خویش دور کرده و دشنام و آزارش می‌دادند و سرزنش می‌کردند و مجازاتی جز این نمی‌شناختند. خداوند متعال در آغاز اسلام فرمود: و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از شما مسلمانان را به‌عنوان شاهد بر آن‌ها بطلبید؛ اگر گواهی دادند، آن زنان را در خانه‌ها [ی خود] نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد؛ یا اینکه خداوند، برای آن‌ها راه نجاتی قرار دهد\* و از میان شما، آن مرد و زنی که [همسر ندارند، و] مرتکب آن کار [زشت] می‌شوند، آن‌ها را [با اجرای حد] آزار دهید؛ و اگر توبه کنند و [خود را] اصلاح نمایند، از آن‌ها درگذرید زیرا خداوند، توبه‌پذیر و مهربان است. (نساء/۱۶۱۵) هنگامی‌که مسلمانان فزونی یافته و اسلام قدرتمند گشت و مسلمانان از کارهای دوران جاهلیّت کناره گرفتند؛ خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ پس این آیه، [حکمِ] آیه‌ی نگاه‌داشتن [در خانه] و آزاردادن [که در سوره‌ی نساء آمده بود] را نسخ و باطل نمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۰

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۶/ بحارالأنوار، ج۷۶، ص۵۹؛ «ان الله… فی صدروهم» محذوف/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۸، ص۶۷

۲ -۴

(نور/ ۲)

أمیرالمؤمنین (فِی دَعَائِمُ الْإِسْلَام عَنْ عَلِیٍّ (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الزَّانِیَیْنِ الْبِکْرَیْنِ فَقَالَ جَلْدُ مِائَهًٍْ وَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ.

امام علی ( از امام علی (پیرامون مجازات شرعیِ مرد و زن زناکاری که [تاکنون] ازدواج نکرده‌اند سؤال شد؛ حضرت فرمود: «[مجازات شرعی آن‌دو] زدن صدتازیانه است». و [به‌عنوان دلیل برای این حکم] این آیه را تلاوت فرمود: الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۰

دعایم الإسلام، ج۲، ص۴۵۰/ مستدرک الوسایل، ج۱۸، ص۵۱

۲ -۵

(نور/ ۲)

الصّادق (وَ جَلْدُ الزَّانِی مِنْ أَشَدِّ الْجَلْدِ وَ إِذَا جُلِدَ الزَّانِی الْبِکْرُ نُفِیَ عَنْ بَلَدِهِ سَنَهًًْ بَعْدَ الْجَلْدِ وَ إِنْ کَانَ أَحَدُ الزَّانِیَیْنِ بِکْراً وَ الْآخَرُ ثَیِّباً جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهًَْ جَلْدَهًٍْ وَ نُفِیَ الْبِکْرُ مِنْهُمَا وَ رُجِمَ الثَّیِّبُ.

امام صادق ( و تازیانه زناکار از [نوعِ] شدیدترین تازیانه زدن‌هاست و چون زناکاری که [تاکنون] ازدواج نکرده است تازیانه زده شود، پس از خوردن تازیانه، یکسال از شهرش تبعید می‌شود و اگر یکی از مرد و زنِ زناکار ازدواج نکرده و دیگری ازدواج کرده باشد، هرکدام صد تازیانه خورده و آن که ازدواج نکرده، تبعید و آن که ازدواج کرده، سنگسار می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۰

دعایم الإسلام، ج۲، ص۴۵۰/ مستدرک الوسایل، ج۱۸، ص۵۱

۲ -۶

(نور/ ۲)

الرّسول (لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی قَالَ النَّبِیُّ (قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَ سَبِیلًا الْبِکْرُ بِالْبِکْرِ جَلْدُ مِائَهًٍْ وَ تَغْرِیبُ عَامٍ وَ الثَّیِّبُ بِالثَّیِّبِ الْجَلْدُ ثُمَّ الرَّجْمُ.

پیامبر ( هنگامی‌که آیه: الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ نازل شد. پیامبر (فرمود: «خداوند [با فرستادن این آیه] برای زنانی که مرتکب زنا شوند راه نجاتی قرار داد؛ اگر مرد و زنی که [تاکنون] ازدواج نکرده‌اند زنا کنند صد تازیانه خورده و یکسال تبعید می‌شوند، [توجّه به این نکته لازم است که طبق نظر مشهور میان علمای شیعه به دلیل اجماع فقها و ادلّه‌ای دیگر که در جای خود بیان شده است زنی که زنا کرده باشد را تبعید نمی‌کنند] و اگر مرد و زنی که ازدواج کرده‌اند زنا کنند صد تازیانه خورده و سپس سنگسار می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۰

فقه القرآن، ج۲، ص۳۶۸

۲ -۷

(نور/ ۲)

أمیرالمؤمنین (وَ إِنْ وُجِدَ الزَّانِی عُرْیَاناً ضُرِبَ عُرْیَاناً وَ إِنْ وُجِدَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ ضُرِبَ وَ عَلَیْهِ ثِیَابٌ وَ یُضْرَبُ أَشَدَّ الْجَلْدِ وَ یُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِماً وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَهًُْ قَاعِدَهًًْ وَ یُضْرَبُ کُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ وَ مِنْهَا مَا خَلَا الْوَجْهَ وَ الْفَرْجَ وَ الْمَذَاکِیرَ کَأَشَدِّ مَا یَکُونُ مِنَ الضَّرْبِ.

امام علی ( مرد را به هر حالی که یافتند حدّ می‌زنند اگر[درحال زنا] برهنه بود، عریان و اگر لباس به تن داشت از روی لباس تازیانه می‌زنند. حدّ زناکار را از دیگر حدّها سخت‌تر اجرا می‌کنند. مرد را درحال ایستادن تازیانه می‌زنند، و زن را درحال نشستن، و همه جای بدن را می‌توان زد جز سروصورت و آلات تناسلی و بیضه‌ها.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۲

مستدرک الوسایل، ج۱۸، ص۴۹/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۴۵۱/ نورالثقلین؛ «بتفاوت»

۲ -۸

(نور/ ۲)

الکاظم (عَنْ إِسْحَاقَ‌بْنِ‌عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاإِبْرَاهِیمَ (عَنِ الزَّانِی کَیْفَ یُجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ فَقُلْتُ فَوْقَ الثِّیَابِ فَقَالَ بَلْ یُجَرَّدُ.

امام کاظم ( اسحاق‌بن‌عمّار گوید: از امام کاظم (پرسیدم: «زناکار چگونه تازیانه زده می‌شود»؟ حضرت فرمود: «به شدیدترین شکلِ ممکن». پرسیدم: «از روی لباسش [به او تازیانه می‌زنند]»؟ حضرت فرمود: «خیر لباسش را در می‌آورند [البتّه به‌جز لباس زیری که شرمگاه را می‌پوشاند و در روایات دیگر، استثناء شده است].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۲

الکافی، ج۸، ص۱۸۳ / نورالثقلین

۲ -۹

(نور/ ۲)

الصّادق (عَنْ سَمَاعَهًَْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ: الْحُرُّ وَ الْحُرَّهًُْ إِذَا زَنَیَا جُلِدَ کُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهًَْ جَلْدَهًٍْ فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَهًُْ فَعَلَیْهِمَا الرَّجْمُ.

امام صادق ( سماعه گوید: امام صادق (فرمود: «مرد آزاد و زن آزاد هنگامی که زنا کنند، هر کدام‌شان صد تازیانه می‌خورند و امّا محصن و محصنه، سنگسار می‌شوند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۲

الکافی، ج۷، ص۱۷۷ / نورالثقلین

۲ -۱۰

(نور/ ۲)

أمیرالمؤمنین (عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (فِی الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَهًِْ أَنْ یُجْلَدَا مِائَهًًْ وَ قَضَی لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَی فِی الْبِکْرِ وَ الْبِکْرَهًِْ إِذَا زَنَیَا جَلْدَ مِائَهًٍْ وَ نَفْیَ سَنَهًٍْ فِی غَیْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِکَا وَ لَمْ یَدْخُلَا بِهَا.

امام علی ( از امام باقر (روایت است: امیرمؤمنان علی (در مورد پیرمرد و پیرزن [که مرتکب زنا شده باشند] حکم نمود که صدتازیانه زده شوند؛ و در مورد کسی که همسر دارد [و زنا کند] حکم به سنگسار نمود؛ و درباره‌ی مرد و زنی که ازدواج نکرده‌اند و زنا کنند حکم به زدن صد تازیانه و تبعیدِ یک‌ساله به محلّی غیر از محلّ سکونتشان نمود و مراد از آن‌ها مرد و زنی هستند که [با دیگری] عقد نموده ولی هنوز [با همسرِ شرعیِ خویش] آمیزش نکرده‌اند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۲

الکافی، ج۷، ص۱۷۷ / نورالثقلین

۲ -۱۱

(نور/ ۲)

الباقر (الْمُحْصَنُ یُرْجَمُ وَ الَّذِی قَدْ أُمْلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا یُجْلَدُ مِائَهًًْ وَ نُفِیَ سَنَهًًْ.

امام باقر ( کسی که ازدواج کرده است [و مرتکب زنا شود] سنگسار می‌شود و آن‌کس که [با دیگری] عقد نموده ولی هنوز با او آمیزش نکرده است، [اگر مرتکب زنا شود] صدتازیانه خورده و یکسال تبعید می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۲

تهذیب الأحکام، ج۱۰، ص۳ / نورالثقلین

۲ -۱۲

(نور/ ۲)

الصّادق (إِذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَ رُجِمَا عُقُوبَهًًْ لَهُمَا وَ إِذَا زَنَی النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ إِذَا کَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَی الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِیَ سَنَهًًْ مِنْ مِصْرِهِ.

امام صادق ( هرگاه پیرمرد یا پیرزن زنا کنند، یک‌صد تازیانه حد می‌خورند و سپس سنگسار می‌شوند، این است کیفر آنان، و اگر میانسال که نه پیر و نه جوان باشد، و محصن یا محصنه باشد، تنها سنگسار می‌شود، و اگر جوان زنا کند یک‌صد تازیانه حد می‌خورد و یک‌سال تبعید می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۲

تهذیب الأحکام، ج۱۰، ص۴/ نورالثقلین

۲ -۱۳

(نور/ ۲)

الصّادق (عَنْ أَبَانِ‌بْنِ‌تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (إِذَا زَنَی الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَهًِْ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَعْتُوهَهًِْ قَالَ الْمَرْأَهًُْ إِنَّمَا تُؤْتَی وَ الرَّجُلُ یَأْتِی وَ إِنَّمَا یَزْنِی إِذَا عَقَلَ کَیْفَ یَأْتِی اللَّذَّهًَْ وَ إِنَّ الْمَرْأَهًَْ إِنَّمَا تُسْتَکْرَهُ وَ یُفْعَلُ بِهَا وَ هِیَ لَا تَعْقِلُ مَا یُفْعَلُ بِهَا.

امام صادق ( ابان‌بن‌تغلب گوید: امام صادق (فرمود: «هنگامی‌که مرد دیوانه یا کم‌عقل مرتکب زنا شود صدتازیانه می‌خورد؛ و اگر دارای همسر باشد سنگسار می‌گردد». عرض کردم: «چه فرقی میان مرد و زن دیوانه و مرد و زن کم‌عقل است [که فقط مرد دیوانه یا کم‌عقل چنین حکمی دارد]»؟ حضرت فرمود: «به زن [دیوانه] تجاوز می‌شود ولی مرد تجاوز می‌کند و تنها زمانی مرد تجاوز [و زنا] می‌کند که می‌فهمد چگونه لذّت ببرد (یعنی در آن حال، دیگر دچار جنون و کم‌عقلی نیست)؛ ولی زن [دیوانه] مجبور [به زنا دادن] شده و مورد تجاوز قرار می‌گیرد درحالی‌که نمی‌فهمد با او چه می‌کنند [توجّه به این نکته لازم است که اگر دیوانه درحال جنون چنین گناهی را مرتکب شود مجازات نمی‌شود؛ پس این روایت درمورد جایی است که دیوانه درحال ارتکاب این گناه، حتّی به‌مقداری اندک، هوشیاری خود را بدست آورده باشد و به اصطلاح دیوانه ادواری باشد].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۲

الکافی، ج۷، ص۱۹۲ / نورالثقلین

۲ -۱۴

(نور/ ۲)

الصّادق (الرَّجْمُ فِی الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَی الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَهًُْ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّهًَْ فَإنَّهَا قَضَیَا الشَّهْوَهًَْ.

امام صادق ( از امام صادق (سؤال شد: «آیا در قرآن رجم ذکر شده است»؟ فرمود: «پیرمرد و پیرزن را سنگسار کنید، چرا که زمان شهوتشان گذشته است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۲

نورالثقلین

نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید

۳ -۱

(نور/ ۲)

أمیرالمؤمنین (جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللهِ قَالَ فِی إِقَامَهًِْ الْحُدُودِ.

امام علی ( وَ لَا تَأْخُذْکُم بِهمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللهِ؛ مراد از دین الله، اقامه‌ی حدود است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۴

تهذیب الأحکام، ج۱۰، ص۱۵۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۸، ص۹۳/ مستدرک الوسایل، ج۱۸، ص۸/ نورالثقلین/ البرهان

و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند

۴ -۱

(نور/ ۲)

أمیرالمؤمنین (وَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ الطَّائِفَهًُْ وَاحِدٌ وَ قَالَ لَا یُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ الْحَدِّ.

امام علی ( وَ لْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ المُؤْمِنِینَ؛ یعنی طایفه یک‌نفر است؛ و نیز از صاحب حدّ خواسته نمی‌شود که سوگند خورد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۴

تهذیب الأحکام، ج۱۰، ص۱۵۰/ مستدرک الوسایل، ج۱۸، ص۸؛ «قال لایستحلف صاحب الحد» محذوف/ نورالثقلین/ البرهان

۴ -۲

(نور/ ۲)

الباقر (أَنَ أَقَلَ الطَّائِفَهًِْ الْحَاضِرَهًِْ لِلْحَدِّ هِیَ الْوَاحِدُ.

امام باقر ( حداقل افرادی که باید در هنگام اجرای مجازات شرعیِ زنا حضور داشته باشند، یک‌نفر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۴

عوالی اللیالی، ج۲، ص۱۵۳ / نورالثقلین

۴ -۳

(نور/ ۲)

أمیرالمؤمنین (جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ الطَّائِفَهًُْ مِنْ وَاحِدٍ إِلَی عَشَرَهًْ.

امام علی ( وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِینَ؛ طائِفَةٌ از یک‌نفر تا ده‌نفر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۴

الجعفریات، ص۱۳۳/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۴۵۱؛ «قال… ذنبا» محذوف

۴ -۴

(نور/ ۲)

الصّادق (عَن أَبِی‌بَصِیر عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ الْمُؤْمِنُ الْوَاحِدُ یُجْزِئُ إِذَا شَهِدَ.

امام صادق ( ابوبصیر نقل می‌کند: امام صادق (پیرامون این کلام خداوند: وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِینَ فرمود: «اگر یک مؤمن [اجرای حکم‌الهی در مورد زناکار را] مشاهده کند کفایت می‌کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۴

مستدرک الوسایل، ج۱۸، ص۷۵

۴ -۵

(نور/ ۲)

الباقر (عَنْ أَبِی‌جَعْفَر (فِی قَوْلِهِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما یَقُولُ ضَرْبَهُمَا طائِفَهًٌْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ یُجْمَعُ لَهُمَا النَّاسُ إِذَا جُلِدُوا.

امام باقر ( وَ لْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا؛ منظور از عذابَهما تازیانه‌زدن به زن و مرد زناکار است و مراد از طائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِینَ این است که مردم به‌هنگام اجرای حدّ بر زناکاران، گردهم آیند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۴

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۳۴/ القمی، ج۲، ص۹۵/ نورالثقلین/ البرهان

آیه الزَّانی لا یَنْکِحُ إِلاَّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ [3]

مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی‌کند؛ و زن زناکار را، جز مرد زناکار یا مشرک، به ازدواج خود در نمی‌آورد؛ و این کار بر مؤمنان حرام شده است.

مشهور به زنا

۱

(نور/ ۳)

الصّادق (عَنْ زُرَارَهًَْ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ بِذَلِکَ الْمَنْزِلِ فَمَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ مُتَّهَمٌ بِالزِّنَا لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ حَتَّی یَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَهًَْ.

امام صادق ( زراره گوید: از امام صادق (درباره‌ی آیه: الزَّانِی لَا یَنکِحُ إلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً پرسیدم. فرمود: «منظور زنان و مردانی هستند که مشهور و شناخته شده به زنا هستند و همه، آنان را به چنین شأنی می‌شناسند و مردم امروزه در چنین منزلتی هستند. یعنی هرکس حدّ زنا بر او جاری شده باشد یا متّهم به زنا باشد، سزاوار نیست کسی با او ازدواج کند، مگر اینکه بداند او توبه کرده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۴

الکافی، ج۵، ص۳۵۴/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نور/ ۳)

أمیرالمؤمنین (أَمَّا مَا لَفْظُهُ خُصُوصٌ وَ مَعْنَاهُ عُمُومٌ فَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ… الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ فِی نِسَاءٍ کُنَّ بِمَکَّهًَْ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا مِنْهُنَّ سَارَهًُْ وَ حَنْتَمَهًُْ وَ رَبَابُ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَی نِکَاحَهُنَّ فَالْآیَهًُْ جَارِیَهًٌْ فِی کُلِّ مَنْ کَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُن.

امام علی ( امّا آیه‌ای که لفظش خاصّ (یعنی مخصوص یک مورد) و معنایش عامّ (یعنی شامل موارد دیگر هم می‌شود) باشد مثل آیه: الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی المُؤْمِنِینَ است؛ این آیه درمورد زنانی از مکّه که [قبل از ظهور اسلام] مشهور به زنا بودند؛ همچون ساره، حنتمه و رَباب نازل شد و خداوند [با این آیه] ازدواج با آن‌ها را حرام نمود؛ بااین‌حال، [حکمِ] این آیه درمورد زنانی دیگر که مانند آن‌ها باشد نیز جریان خواهد داشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۶

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۲۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۴۴۰

۳

(نور/ ۳)

الباقر (عَن مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِم عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً قَالَ هُمْ رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ کَانُوا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّه (مَشْهُورِینَ بِالزِّنَا فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ أُولَئِکَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ عَلَی تِلْکَ الْمَنْزِلَهًِْ مَنْ شَهَرَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَوْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَلَا تُزَوِّجُوهُ حَتَّی تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ.

امام باقر ( محمّدبن‌مسلم نقل می‌کند: امام باقر (درباره‌ی آیه: الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً فرمود: «آنان مردان و زنانی هستند که در زمان پیامبر خدا (به زنا مشهور بوده‌اند و خداوند متعال از ازدواج با آنان نهی کرده است و مردم امروزه در چنین منزلتی هستند؛ پس با کسی که به زنا مشهور است و بر او حد جاری شده است ازدواج نکنید، مگر اینکه بدانید توبه کرده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۶

نورالثقلین/ البرهان/ الکافی، ج۵، ص۳۵۵

۴

(نور/ ۳)

الصّادق (عَن حَکَمِ‌بْنِ‌حُکَیْم عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الْجَهْرِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَی ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَیْثُ شَاءَ.

امام صادق ( حکم‌بن‌حکیم نقل می‌کند: امام صادق (درباره‌ی آیه: الزَّانِی لَا یَنکِحُ إلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً فرموده است: «منظور زنای آشکار است». آنگاه فرمود: «اگر کسی زنا کند و بعد از آن توبه کند، می‌تواند هرگونه که بخواهد ازدواج کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۶

الکافی، ج۵، ص۳۵۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۴۳۹/ نورالثقلین/ البرهان

۵

(نور/ ۳)

علی‌بن‌إبراهیم (حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِکَاحَ الزَّوَانِی فَقَالَ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ رَدٌّ عَلَی مَنْ یَسْتَحِلُّ التَّمَتُّعَ بِالزَّوَانِی وَ التَّزْوِیجَ بِهِنَّ وَ هُنَّ الْمَشْهُورَاتُ الْمَعْرُوفَاتُ فِی الدُّنْیَا لَا یَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَی تَحْصِینِهِنَّ وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ فِی نِسَاءِ مَکَّهًَْ کُنَّ مُسْتَعْلِنَاتٍ بِالزِّنَا سَارَهًَْ وَ حَنْتَمَهًَْ وَ الرَّبَابَ وَ کُنَّ یُغَنِّینَ بِهِجَاءِ رَسُولِ اللَّهِ (فَحَرَّمَ اللَّهُ نِکَاحَهُنَّ وَ جَرَتْ بَعْدَهُنَّ فِی النِّسَاءِ مِنْ أَمْثَالِهِنَّ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( خداوند عزّوجل ازدواج با زناکاران را حرام نموده و فرموده است: الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی المُؤْمِنِینَ و این آیه، ردّ سخن کسی است که ازدواج موقّت و دائم با زنان زناکار را حلال می‌داند درحالی‌که این زنان در این دنیا مشهور و معروف به دادنِ زنا هستند و مرد [با ازدواج با آن‌ها] نمی‌تواند آن‌ها را پاکدامن کند». و این آیه درمورد زنانی از مکّه که آشکارا زنا می‌دادند یعنی ساره، حنتمه و رَباب نازل شد و این سه کارشان این بود که در هَجْوِ رسول خدا (آواز می‌خواندند و خداوند [با این آیه] ازدواج با آن‌ها را حرام نمود و بعد از ایشان [حکم این آیه] در تمام زنانی که مانند آن‌ها [مشهور به دادن زنا] باشند جریان خواهد داشت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۶

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۶/ القمی، ج۲، ص۹۵/ مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص۳۹۱؛ «الازانیهًْ… عی المؤمنین» محذوف

۶

(نور/ ۳)

الصّادق (فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ نَزَلَ فِی نِسَاءٍ مُشْرِکَاتٍ مَشْهُورَاتٍ بِالزِّنَی کُنَّ فِی الْجَاهِلِیَّهًِْ بِمَکَّهًَْ مُؤَاجَرَاتٍ مُسْتَعْلِنَاتٍ بِالزِّنَی مِنْهُنَّ حَنْتَمَهًُْ وَ الرَّبَابُ وَ سَارَهًُْ الَّتِی أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ (دَمَهَا یَوْمَ فَتْحِ مَکَّهًَْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا کَانَتْ تُحَرِّضُ الْمُشْرِکِینَ عَلَی قِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ (.

امام صادق ( الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمؤْمِنِینَ؛ این آیه در مورد زنان مشرکی که مشهور به [دادنِ] زنا بودند نازل شد، زنانی که در دوران جاهلیّت در مکّه خود را آشکارا اجاره برای زنا می‌دادند؛ همچون حنتمه، رَباب و ساره، همان که رسول خدا (در روز فتح مکّه خونش را حلال شمرد؛ چرا که ساره، مشرکان را بر جنگ با رسول خدا (تحریک می‌نمود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۶

مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص۳۹۱/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۲۰۰

۷

(نور/ ۳)

الباقر (إِنَّ الْآیَهًَْ نَزَلَتْ فِی أَصْحَابِ الرَّایَاتِ فَأَمَّا غَیْرُهُنَّ فَإِنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ إِنْ کَانَ الْأَفْضَلُ غَیْرَهَا وَ یَمْنَعَهَا مِنَ الْفُجُورِ.

امام باقر ( این آیه در مورد زنانی نازل شده که [در دوران جاهلیّت] صاحبان پرچم بودند (زنانی که شغلشان، دادن زنا بود و برای اینکه شناخته شوند بر دربِ خانه‌های خود پرچمی می‌افراشتند)؛ امّا می‌توان با دیگر زنان (که مرتکب زنا شده‌اند ولی مشهور به زنا دادن نیستند) ازدواج نمود تا شوهرش او را از زنا دادن، باز بدارد؛ هرچند بهتر است ازدواج با کسی غیر از آن‌ها صورت پذیرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۶

متشابه القرآن، ج۲، ص۲۳۰

۸

(نور/ ۳)

الباقر (أَنْزَلَ اللَّهُ بِالْمَدِینَهًِْ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فَلَمْ یُسَمِّ اللَّهُ الزَّانِیَ مُؤْمِناً وَ لَا الزَّانِیَهًَْ مُؤْمِنَهًًْ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (لَیْسَ یَمْتَرِی فِیهِ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهُ قَالَ لَا یَزْنِی الزَّانِی حِینَ یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ خُلِعَ عَنْهُ الْإِیمَانُ کَخَلْعِ الْقَمِیصِ وَ نَزَلَ بِالْمَدِینَهًِْ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مَا کَانَ مُقِیماً عَلَی الْفِرْیَهًِْ مِنْ أَنْ یُسَمَّی بِالْإِیمَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ وَ جَعَلَهُ اللهُ مُنَافِقاً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الْمُنافِقِینَ هُمُ الْفاسِقُونَ وَ جَعَلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَوْلِیَاءِ إِبْلِیسَ قَالَ إِلَّا إِبْلِیسَ کانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَ جَعَلَهُ مَلْعُوناً فَقَالَ إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُون.

امام باقر ( خداوند در مدینه آیات مربوط به زنا را نازل فرمود: الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمؤْمِنِینَ. خداوند زانی و زانیه را مؤمن نام‌گذاری کرده است». ولی رسول خدا (فرمود: «اهل علم در اینجا به شک گرفتار نکردند مقصود آن است که مؤمن درحال زنا مؤمن نیست و سارق درحین سرقت ایمان ندارد، زیرا درحین ارتکاب عمل ایمان از وی خارج می‌گردد همان‌گونه که پیراهن را از بدن بیرون می‌آورد». خداوند متعال در مدینه نازل فرمود: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ؛ خداوند در اینجا کسانی را که افتراء می‌بندند، از ایمان خارج دانسته است». درجای دیگر فرمود: آیا کسی که باایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟! نه، هرگز این دو برابر نیستند. (سجده/۱۸) خداوند متعال فاسق را جزء منافقان دانسته و گفته: همانا منافقان از فاسقان به حساب می‌آیند، و خداوند فاسقان را از دوستان شیطان معرفی کرده و گفته: مگر ابلیس که از جن بود و از امر خدا سرپیچی کرد و از فاسقان به شمار رفت. (کهف/۵۰) پروردگار کسانی را که زن‌های پارسا و مؤمنه را متّهم می‌کنند و به آن‌ها افتراء می‌بندند ملعون دانسته است و فرموده: إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُون.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۸

الکافی، ج۲، ص۳۱/ بحارالأنوار، ج۶۶، ص۸۹/ وسایل الشیعهًْ، ج۱، ص۳۴/ نورالثقلین

ازدواج نمی‌کند

۱ -۱

(نور/ ۳)

الرّضا (عَن مُحَمَّدِ‌بْنِ‌إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَاالْحَسَنِ‌الرِّضَا (وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَهًًْ مُتْعَهًًْ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِی بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلَدٍ فَشَدَّدَ فِی إِنْکَارِ الْوَلَدِ وَ قَالَ أَیَجْحَدُهُ إِعْظَاماً لِذَلِکَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مُؤْمِنَهًًْ أَوْ مُسْلِمَهًًْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ.

امام رضا ( محمّدبن‌اسماعیل گوید: مردی از امام رضا (پرسید: «مردی زنی را متعه کرده و با وی شرط کرده که از وی فرزند نخواهد، سپس زن فرزندی آورد و مرد فرزندی او را انکار کرد». بر امام (سخت گران آمد و فرمود: «انکار می‌کند و چگونه انکار می‌کند از بس بر او این انکارگران بود مرد گفت: «اگر زن را متّهم کند». امام فرمود: «شایسته نیست با زنی ازدواج کنی جز آنکه زنی مورد اطمینان و اعتماد باشد، زیرا خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی المُؤْمِنِین».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۸

الکافی، ج۵، ص۴۵۴/ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۴۵۹/ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۲۶۹/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۱، ص۲۷؛ «فتأتی… أتهما» محذوف/مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص۴۵۶؛ «یشترط… أتهمها» محذوف/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(نور/ ۳)

الصّادق (عَن الحَلَبی عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهًَْ قَدْ فَجَرَتْ أَ یَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا کَانَ یَکْرَهُ النَّبِیُّ (نِسْوَهًًْ مِنْ أَهْلِ مَکَّهًَْ کُنَّ فِی الْجَاهِلِیَّهًِْ یُعْلِنَّ بِالزِّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ هِیَ الْمُؤَاجَرَاتُ الْمُعْلِنَاتُ بِالزِّنَا مِنْهُنَّ حَنْتَمَهًُْ وَ الرَّبَابُ وَ سَارَهًُْ الَّتِی کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (أَحَلَّ دَمَهَا یَوْمَ فَتْحِ مَکَّهًَْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا کَانَتْ تَحُضُّ الْمُشْرِکِینَ عَلَی قِتَالِ النَّبِیِّ (وَ کَانَ تَقُولُ لِأَحَدِهِمْ کَانَ أَبُوکَ یَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا وَ یَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا وَ أَنْتَ تَجْبُنُ عَنْ قِتَالِ مُحَمَّدٍ (وَ تَدِینُ لَهُ فَنَهَی اللَّهُ أَنْ یُنْکَحَ امْرَأَهًٌْ مُسْتَعْلِنَهًٌْ بِالزِّنَا أَوْ یُنْکَحَ رَجُلٌ مُسْتَعْلِنٌ بِالزِّنَا قَدْ عُرِفَ ذَلِکَ مِنْهُ حَتَّی یُعْرَفَ مِنْهُ التَّوْبَهًُْ.

امام صادق ( حلبی گوید: از امام صادق (درباره‌ی مردی سؤال شد که: «کنیزی را می‌خرد که زنا داده است، آیا می‌تواند با او آمیزش کند»؟ حضرت فرمود: «آری! پیامبر (تنها ازدواج با زنانی از اهل مکّه که در زمان جاهلیّت آشکارا زنا می‌دادند را ناپسند می‌شمرد و خداوند نازل فرمود: الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً و مراد، زنانی هستند که خود را آشکارا اجاره برای زنا می‌دادند؛ همچون حنتمه، رَباب و ساره، همو که رسول خدا (در روز فتح مکّه خونش را حلال شمرد چرا که او مشرکان را بر جنگ با پیامبر (تحریک کرده است». و به آن‌ها می‌گفت: «پدرت چنین و چنان می‌کرد و این کار و آن کار را انجام می‌داد ولی تو از جنگ با محّمد (می‌ترسی و تسلیم او شده‌ای. پس خداوند [با این آیه] از ازدواج کردن با زن یا مردی که آشکارا زنا کرده و مشهور به زنا باشد بازداشته است تا آن زمان که توبه کردنش آشکار شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۵۸

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۱۲/ مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص۳۹۰/ النوادرللأشعری، ص۱۳۴

۱ -۳

(نور/ ۳)

الصّادق (عَنْ مُعَاوِیَهًَْ‌بْنِ‌وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهًًْ فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا کَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِی زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا.

امام صادق ( معاویهًْ‌بن‌وهب گوید: از امام صادق (در مورد مردی پرسیدم: «که با زنی ازدواج کرده و بعد از ازدواج با او می‌فهمد که آن زن قبلاً زنا کرده است، تکلیف او چیست»؟ امام (فرمود: «اگر شوهرش بخواهد می‌تواند [به این زندگی ادامه داده و] مهریه [ای که به زن پرداخته است] را از سرپرستِ زن بگیرد [چون او بوده که چنین زنی را به ازدواج این مرد درآورده و عیب زن را به او نگفته است پس باید متحمّل خسارت شده و مهریه را بپردازد] و مهریه [ای که زن از شوهرش گرفته] مال زن است [و قابل بازستاندن نیست] چرا که مرد با او آمیزش کرده است؛ و اگر شوهر بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۰

الکافی، ج۵، ص۳۵۵/ نورالثقلین

۱ -۴

(نور/ ۳)

الصّادق (فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الْجَهْرِ ثُمَ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَی ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَیْثُ شَاءَ.

امام صادق ( الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً؛ این حکم، در مورد زنای آشکار است. و اگر کسی مرتکب زنا شده و پس از آن، توبه نماید هرگاه که بخواهد می‌تواند ازدواج کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۰

الکافی، ج۵، ص۳۵۵/ نورالثقلین

پس اگر به جای دیگری رفت

۱

(نور/ ۳)

الرّضا (وَ أَمَّا قَوْلُهُ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً… قَالَ أَرَادَ فِی الْحَضَرِ فَإِنْ غَابَ تَزَوَّجَ حَیْثُ شَاءَ.

امام رضا ( آیه‌ی الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً… منظورِ آیه [ازدواج زناکار] در وطن [و محلّ زندگی‌اش] می‌باشد، امّا اگر زناکار [از وطن خود] به جایی دیگر رفت هرگاه که بخواهد می‌تواند ازدواج کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۰

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۱۳/ النوادرللأشعری، ص۱۵۰

آیه وَ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ [4]

و کسانی که زنان پاکدامن را [به زنا] متّهم می‌کنند، سپس چهار شاهد [بر مدّعاى خود] نمی‌آورند، آن‌ها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید؛ و آن‌ها همان فاسقانند.

قذف و رمی

۱

(نور/ ۴)

ابن‌عبّاس (لَمَّا نَزَلَتْ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ… قَرَأَهَا النَّبِیُّ (یَوْمَ الْجُمُعَهًِْ عَلَی الْمِنْبَرِ فَقَامَ عَاصِمُ‌بْنُ‌عَدِیٍّ الْأَنْصَارِیُّ وَ قَالَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ إِنْ رَأَی رَجُلٌ مِنَّا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَأَخْبَرَ بِمَا رَأَی جُلِدَ ثَمَانِینَ وَ سَمَّاهُ الْمُسْلِمُونَ فَاسِقاً لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَکَیْفَ لَنَا بِالشُّهَدَاءِ وَ نَحْنُ إِذَا الْتَمَسْنَا الشُّهَدَاءَ کَانَ الرَّجُلُ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ مَرَّ وَ کَانَ لِعَاصِمٍ هَذَا ابْنُ عَمٍّ یُقَالُ لَهُ عُوَیْمِرٌ وَ لَهُ امْرَأَهًٌْ یُقَالُ لَهَا خَوْلَهًُْ بِنْتُ قَیْسِ‌بْنِ‌مِحْصَنٍ فَأَتَی عُوَیْمِرٌ عَاصِماً وَ قَالَ قَدْ رَأَیْتُ شَرِیکَ‌بْنَ‌السَّحْمَاءِ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِی خَوْلَهًَْ فَاسْتَرْجَعَ عَاصِمٌ وَ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ (فِی الْجُمُعَهًِْ الْأُخْرَی فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (مَا أَسْرَعَ مَا ابْتُلِیتُ بِالسُّؤَالِ الَّذِی سَأَلْتُ فِی الْجُمُعَهًِْ الْمَاضِیَهًِْ فِی أَهْلِ بَیْتِی وَ کَانَ عُوَیْمِرٌ وَ خَوْلَهًُْ وَ الشَّرِیکُ کُلُّهُمْ بَنُوعَمٍّ لِعَاصِمٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ (بِهِمْ جَمِیعاً وَ قَالَ لِعُوَیْمِرٍ اتَّقِ اللَّهَ فِی زَوْجَتِکَ وَ ابْنَهًِْ عَمِّکَ فَلَا تَقْذِفْهَا بِالْبُهْتَانِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (أُقْسِمُ بِاللَّهِ أَنِّی رَأَیْتُ شَرِیکاً عَلَی بَطْنِهَا وَ أَنِّی مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ أَرْبَعَهًِْ أَشْهُرٍ وَ أَنَّهَا حُبْلَی مِنْ غَیْرِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (لِلْمَرْأَهًِْ اتَّقِی اللَّهَ وَ لَا تُخْبِرِینِی إِلَّا بِمَا صَنَعْتِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ (إِنَّ عُوَیْمِراً رَجُلٌ غَیُورٌ وَ إِنَّهُ رَآنِی وَ شَرِیکاً نُطِیلُ السَّمَرَ وَ نَتَحَدَّثُ فَحَمَلَتْهُ الْغِیرَهًُْ عَلَی مَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (لِشَرِیکٍ مَا تَقُولُ فَقَالَ مَا تَقُولُهُ الْمَرْأَهًُْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُم… فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (حَتَّی نُودِیَ الصَّلَاهًَْ جَامِعَهًًْ فَصَلَّی الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ لِعُوَیْمِرٍ قُمْ فَقَامَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ خَوْلَهًَْ زَانِیَهًٌْ وَ أَنِّی لَمِنَ الصَّادِقِینَ ثُمَّ قَالَ فِی الثَّانِیَهًِْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنِّی رَأَیْتُ شَرِیکاً عَلَی بَطْنِهَا وَ أَنِّی لَمِنَ الصَّادِقِینَ ثُمَّ قَالَ فِی الثَّالِثَهًِْ أَشْهَدُ أَنَّهَا حُبْلَی مِنْ غَیْرِی وَ أَنِّی لَمِنَ الصَّادِقِینَ ثُمَّ قَالَ فِی الرَّابِعَهًِْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنِّی مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ أَرْبَعَهًِْ أَشْهُرٍ وَ أَنِّی لَمِنَ الصَّادِقِینَ ثُمَّ قَالَ فِی الْخَامِسَهًِْ لَعْنَهًُْ اللَّهِ عَلَی عُوَیْمِرٍ یَعْنِی نَفْسَهُ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا قَالَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْقُعُودِ وَ قَالَ لِخَوْلَهًَْ قُومِی فَقَامَتْ فَقَالَتْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا أَنَا بِزَانِیَهًٍْ وَ أَنَّ عُوَیْمِراً لَمِنَ الْکَاذِبِینَ ثُمَّ قَالَتْ فِی الثَّانِیَهًِْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّهُ مَا رَأَی شَرِیکاً عَلَی بَطْنِی وَ أَنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ ثُمَّ قَالَتْ فِی الثَّالِثَهًِْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّهُ مَا رَآنِی قَطُّ عَلَی فَاحِشَهًٍْ وَ أَنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ ثُمَّ قَالَتْ فِی الرَّابِعَهًِْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنِّی حُبْلَی مِنْهُ وَ أَنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ ثُمَّ قَالَتْ فِی الْخَامِسَهًِْ إِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَی خَوْلَهًَْ یَعْنِی نَفْسَهَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ (بَیْنَهُمَا وَ قَالَ لَوْ‌لَا هَذِهِ الْأَیْمَانُ لَکَانَ لِی فِی أَمْرِهَا أمْرِهمَا رَأْیٌ وَ قَالَ تَحَیَّنُوا بِهَا الْوِلَادَهًَْ فَإِنْ جَاءَتْ بِأَصْهَبَ أُثَیْبِجَ یَضْرِبُ إِلَی السَّوَادِ فَهُوَ لِشَرِیکٍ وَ إِنْ جَاءَتْ بِأَوْرَقَ جَعْداً جُمَالِیّاً خَدَلَّجَ السَّاقَیْنِ فَهُوَ لِغَیْرِ الَّذِی رُمِیَتْ {بِهِ}.

ابن‌عبّاس ( هنگامی‌که آیه: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ نازل شد… پیامبر (روز جمعه این آیه را بالای منبر تلاوت فرمود. عاصم‌بن‌عدیّ انصاری برخاسته و گفت: «خداوند مرا فدای شما کند! اگر مردی از ما، مردی را با همسر خود [درحال زنا کردن] ببیند و از آنچه دیده [دیگران را] آگاه سازد هشتاد تازیانه خواهد خورد و مسلمانان او را فاسق خواهند نامید و هیچ‌گاه گواهی دادنش [چون فاسق شده] پذیرفته نخواهد شد، چگونه ما [دراین‌موارد که مردی را با همسر خود درحال زناکردن می‌بینیم] گواهانی بیابیم [که صحنه را دیده و حرف ما را تأیید نمایند] با اینکه اگر بخواهیم به‌دنبال گواهان برویم آن مرد نیاز خود را [با همسرمان] برطرف کرده و رفته است؟! همین عاصم، پسر عمویی به نام عویمر داشت که او همسری بنام خوله دختر قیس‌بن‌محصن داشت؛ [روزی] عویمر نزد عاصم آمد و گفت: «شریک‌بن‌سحماء را بر روی شکم همسرم خوله دیدم! عاصم ما از آنِ خداییم و به‌سوی او بازمی‌گردیم. (بقره/۱۵۶) را بر زبان جاری ساخته و جمعه بعدی به محضر رسول خدا (رفت و عرض کرد: «چه زود به آن سؤالی که جمعه گذشته پیرامون خاندانم پرسیدم مبتلا شدم! این درحالی است که عویمر، خوله و شریک، همگی عموزادگان عاصم بودند؛ رسول خدا (همه‌ی آن‌ها را خواسته و به عویمر فرمود: «در مورد همسر و دختر عمویت از خداوند پروا کرده و به او تهمتِ ناروا مزن». عویمر عرض کرد: «ای رسول خدا (! به خداوند سوگند می‌خورم که شریک را [خوابیده] بر روی شکم همسرم دیدم و من چهار ماه است که با او آمیزش نکرده‌ام و او از غیر من حامله شده است». رسول خدا (به آن زن فرمود: «از خداوند پروا کرده و مرا از کاری که کرده‌ای باخبر ساز»! آن زن عرض کرد: «عویمر مردی غیرتمند [و ناموس‌پرست] است و مرا با شریک مشاهده کرد که شب‌نشینیِ طولانی داشته و گفتگو می‌کنیم و غیرتش او را وادار به زدن این تهمت کرده است». رسول خدا (به شریک فرمود: «تو چه می‌گویی»؟ شریک عرض کرد: «همان‌که این زن می‌گوید». دراین‌هنگام خداوند این آیه را نازل فرمود: الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُم… به دستور رسول خدا (اعلام برگزاری نماز جماعت شد و پیامبر (نماز عصر را [با جماعت] بجا آورد؛ آنگاه به عویمر فرمود: «برخیز»! او برخاست و گفت: «گواهی می‌دهم که خوله زناکار است و من قطعاً از راستگویان هستم». در مرتبه‌ی دوّم گفت: «به خدا سوگند می‌خورم که من شریک را [خوابیده] بر روی شکم خوله دیدم و من قطعاً از راستگویان هستم». در مرتبه‌ی سوّم گفت: «گواهی می‌دهم که خوله از غیر من حامله شده است و من قطعاً از راستگویان هستم». در مرتبه‌ی چهارم گفت: «به خدا سوگند می‌خورم که من چهار ماه است با خوله آمیزش نکرده‌ام و من قطعاً از راستگویان هستم». و در مرتبه‌ی پنجم گفت: «لعنت خدا بر عویمر باد اگر در آنچه گفت از دروغگویان باشد». سپس پیامبر (به او دستور داد تا بنشیند و به خوله فرمود: «برخیز»! خوله برخاسته و گفت: «به خدا سوگند می‌خورم که من زناکار نیستم و قطعاً عویمر از دروغگویان است». در مرتبه‌ی دوّم گفت: «به خدا سوگند می‌خورم که عویمر، شریک را [خوابیده] بر روی شکم من ندیده و قطعاً او از دروغگویان است». در مرتبه‌ی سوّم گفت: «به خدا سوگند می‌خورم که عویمر هیچ‌گاه مرا درحال زنا ندیده است و قطعاً او از دروغگویان است». در مرتبه‌ی چهارم گفت: «به خدا سوگند می‌خورم که من از او حامله شده‌ام و قطعاً او از دروغگویان است». و در مرتبه‌ی پنجم گفت: «خشم خدا بر خوله باد اگر عویمر از راستگویان باشد». آنگاه رسول خدا (میان آن دو جدایی انداخته و فرمود: «اگر این سوگند خوردن‌ها نبود من در مورد جریان این دو، نظری داشتم». و [همچنین] فرمود: «در انتظار زاییدن این زن بمانید، اگر فرزندی بُورِ گوژ پشتِ متمایل به رنگ سیاه به دنیا آورد، فرزندِ شریک است و اگر فرزندی گندمگون با موهای به هم تابیده، با استخوان‌بندی درشت و با ساقِ پای درشت به دنیا آورد فرزند برای کسی غیر از آن است که زن متّهم به رابطه با او شده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۰

بحارالأنوار، ج۱۰، ص۶

۲

(نور/ ۴)

الصّادق (الْقَاذِفُ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَهًًْ وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَهًٌْ أَبَداً إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَهًِْ أَوْ یُکَذِّبَ نَفْسَهُ وَ إِنْ شَهِدَ ثَلَاثَهًٌْ وَ أَبَی وَاحِدٌ یُجْلَدُ الثَّلَاثَهًُْ وَ لَا یُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَتَّی یَقُولَ أَرْبَعَهًٌْ رَأَیْنَا مِثْلَ الْمِیلِ فِی الْمُکْحُلَهًِْ وَ مَنْ شَهِدَ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَی لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ حَتَّی یُعِیدَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

امام صادق ( کسی که به دیگری اتّهام زنا بزند، هشتاد تازیانه بر او جاری شود و دیگر شهادت او پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه توبه کند یا به دروغ خویش اعتراف نماید و اگر سه نفر به نفع او شهادت داده و یکی ابا کند (از شهادت دادن امتناع کند)، بر آن سه نفر حدّ تازیانه جاری گردد و شهادتشان پذیرفته نمی‌شود تا اینکه هر چهار نفر بگویند: «ما دیدیم که او دخول کرده همچون دخول میله در سرمه‌دان و هرکس علیه خود شهادت دهد که مرتکب زنا شده از او پذیرفته نیست تا اینکه چهار بار شهادت خود را تکرار کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۲

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۱۷/ القمی، ج۲، ص۹۶/ البرهان/ نورالثقلین

۳

(نور/ ۴)

أمیرالمؤمنین (أَنَّ قُدَامَهًَْ‌بْنَ‌مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمَّا أَرَادَ عُمَرُ أَنْ یَحُدَّهُ قَالَ لَهُ قُدَامَهًُْ لَا یَجِبْ عَلَیَّ الْحَدُّ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (أَقِمْ عَلَی قُدَامَهًَْ الْحَدَّ فَلَمْ یَدْرِ عُمَرُ کَیْفَ یَحُدُّهُ فَقَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ أَشِرْ عَلَیَّ فِی حَدِّهِ فَقَالَ حُدَّهُ ثَمَانِینَ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَهَا سَکِرَ وَ إِذَا سَکِرَ هَذَی وَ إِذَا هَذَی افْتَرَی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً فَجَلَدَهُ عُمَرُ ثَمَانِین.

امام علی ( در روایت است: در زمان خلافت عمر، قدامهًْ‌بن‌مظعون، شراب نوشیده بود؛ پس از اثبات مطلب، عمر تصمیم گرفت او را حدّ بزند، وی به دفاع خویش پرداخت و گفت: «اقامه‌ی حدّ بر من روا نیست، چرا که خدای متعال می‌فرماید: بر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند، گناهی در آنچه خورده‌اند نیست [و نسبت به نوشیدن شراب، قبل از نزول حکم تحریم، مجازات نمی‌شوند] اگر تقوا پیشه کنند، و ایمان بیاورند، و اعمال صالح انجام دهند. (مائده/۹۳) بنابراین با ارتکاب این گناه، بر من مجازاتی نخواهد بود، زیرا که اهل تقوی و ایمان می‌باشم. عمر حدّ را از او برگرفت و او را رها کرد! جریان به علی (ابلاغ شد و فورا به نزد عمر رفت و فرمود: «قدامه اهل این آیه نیست، چرا که اهل تقوی حرامی را حلال نمی‌پندارند و اگر او اهل این آیه بود، هرگز مرتکب چنین عمل حرامی نمی‌شد و آن را حلال نمی‌پنداشت، سپس رو به عمر نمود و فرمود: «فوراً او را برگردان و دستور بده تا توبه کند و این عمل را بار دیگر تکرار نکند، آنگاه اگر او توبه کرد، وی را حدّ بزن، چرا که با توبه، حدّ از او ساقط نمی‌شود و اگر بر گفتارش اصرار داشت او را به قتل برسان، زیرا دراین‌حالت دیگر مسلمان نخواهد بود و از ملّت اسلام، فاصله گرفته است. عمر که از حکم آگاه گردید بر اجرای حدّ تصمیم گرفت، امّا نمی‌دانست حدّ او چه اندازه است»؟ علی (فرمود: «حدّ شرابخوار، هشتاد تازیانه می‌باشد، سپس به علّت و یا حکمت این مسأله اشاره نموده و فرمود: شرابخوار به‌هنگام نوشیدن شراب مست می‌گردد و با مستی، ناروا و هذیان می‌گوید و به خدا و رسول (افترا می‌بندد؛ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً پس باید تأدیب شود». عمر او را هشتاد تازیانه زد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۴

فقه القرآن، ج۲، ص۳۷۸

۴

(نور/ ۴)

الباقر (أَنَّ عَلِیّاً (أُتِیَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَهًِْ امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَبَتْهَا لِی فَأَنْکَرَتِ الْمَرْأَهًُْ فَقَالَ (لَتَأْتِیَنِّی بِالشُّهُودِ أَوْ لَأَرْجُمَنَّکَ بِالْحِجَارَهًِْ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَهًُْ ذَلِکَ اعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِیٌّ (الْحَدَّ.

امام باقر ( مردی را که از کنیز همسرش بدون اجازه کام گرفته و او را حامله کرده بود نزد امیرالمؤمنین (آوردند، مرد گفت: «یا امیرالمؤمنین (همسرم این کنیز را خود به من بخشیده بود، و همسرش انکار می‌کرد»! امام (به مرد گفت: «تو خود باید شاهد بیاوری که کنیز را به تو هبه کرده است و الّا تو را با سنگسار می‌کنم، زن چون چنان دید اعتراف کرد که به او بخشیده است، پس حضرت زن را حدّ فریه و تهمت زد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۴

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۱۷

۵

(نور/ ۴)

أمیرالمؤمنین (کَانَ عَلِیٌّ (لَمْ یَکُنْ یَحُدُّ بِالتَّعْرِیضِ حَتَّی یَأْتِیَ بِالْفِرْیَهًِْ الْمُصَرَّحَهًِْ یَا زَانِ {زَانِی} أَوْ یَا ابْنَ الزَّانِیَهًِْ أَوْ لَسْتَ لِأَبِیکَ.

امام علی ( امیرالمؤمنین (در تعریض (به اشاره و کنایه) کسی را حدّ نمی‌زده تا اینکه به افترا تصریح کند، مانند اینکه بگوید: «ای زناکار، و یا‌ای پسر زانیه، یا بگوید: تو فرزند پدرت نیستی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۴

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۱۷

۶

(نور/ ۴)

أمیرالمؤمنین (حَدُّ الزَّانِی أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ وَ حَدُّ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ.

امام علی ( مجازاتِ شرعی زناکار، شدیدتر از کسی است که دیگری را متّهم به زنا می‌کند و مجازات شرعی شرابخوار [نیز] شدیدتر از کسی است که دیگری را متّهم به زنا می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۴

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۱۷

۷

(نور/ ۴)

أمیرالمؤمنین (عَن أَبِی‌عَبدِاللهِ (: إِنَّ رَجُلًا لَقِیَ رَجُلًا عَلَی عَهْدِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (فَقَالَ لَهُ إِنِّی احْتَلَمْتُ بِأُمِّکَ فَرَفَعَ إِلَی أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (فَقَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَی عَلَیَّ فَقَالَ وَ مَا قَالَ لَکَ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّی فَقَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (فِی الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَکَ فِی الشَّمْسِ وَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَکِنَّا سَنَضْرِبُهُ إِذْ ذَاکَ حَتَّی لَا یَعُودَ یُؤْذِی الْمُسْلِمِینَ.

امام علی ( از امام صادق (روایت است: در زمان علی (مردی با شخصی مواجه شد و به او گفت: «من با مادرت در خواب محتلم شده‌ام». آن شخص نزد امیرالمؤمنین (شکایت کرد و عرض نمود: «این مرد به من افتراء زده است». حضرت فرمود: «چه چیزی به تو گفته است»؟ گفت: «پنداشته که با مادرم در خواب محتلم شده است». امیرالمؤمنین (فرمود: «اگر بخواهی او را در آفتاب نگه می‌دارم و بر سایه‌اش تازیانه می‌زنم، زیرا خواب مانند سایه است ولی او را به خاطر اذیّت تو خواهم زد تا بار دیگر مسلمانان را اذیّت نکند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۴

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۱۷

۸

(نور/ ۴)

الصّادق (عَنِ الْفَضْلِ‌بْنِ‌إِسْمَاعِیلَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (أَوْ أَبَاالْحَسَنِ (عَنِ امْرَأَهًٍْ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ بِأَنَّهَا زَانِیَهًٌْ وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِکَ مِنَ الزِّنَا فَأُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ أَنَّ ذَلِکَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّی صَارَ رَجُلًا فَافْتَرَی عَلَیْهِ رَجُلٌ هَلْ یُجْلَدُ مَنِ افْتَرَی عَلَیْهِ قَالَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ قُلْتُ کَیْفَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ قَالَ مَنْ قَالَ لَهُ یَا وَلَدَ الزِّنَا لَا یُجْلَدُ إِنَّمَا یُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ وَ مَنْ قَالَ یَا ابْنَ الزَّانِیَهًِْ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً قُلْتُ وَ کَیْفَ صَارَ هَکَذَا قَالَ لِأَنَّهُ إِذَا قَالَ یَا وَلَدَ الزِّنَا فَقَدْ صَدَقَ فِیهِ وَ إِذَا قَالَ یَا ابْنَ الزَّانِیَهًِْ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْیَتِهِ عَلَیْهَا بَعْدَ إِظْهَارِ التَّوْبَهًِْ وَ إِقَامَهًِْ الْإِمَامِ عَلَیْهَا الْحَدَّ.

امام صادق ( اسماعیل هاشمی گوید: از امام صادق (در مورد زنی پرسیدم که زنا داده و فرزندی به دنیا آورده است و نزد حاکم مسلمانان اعتراف نموده که زناکار بوده و این فرزندش از زناست و مجازات شرعی بر آن زن جاری شده است. اکنون آن فرزند رشد کرده و مردی شده است و دیگری بر او افترا بسته؛ آیا کسی که بر او افترا بسته است (هشتاد) تازیانه می‌خورد؟ حضرت فرمود: «تازیانه می‌خورد و نمی‌خورد»! عرض کردم: «چگونه هم تازیانه می‌خورد و هم نمی‌خورد»؟! حضرت فرمود: «کسی که به او بگوید: «ای فرزندِ زنا» تازیانه نمی‌خورد و تنها تعزیر می‌شود که کمتر از حدّ (هشتاد تازیانه) است؛ و کسی که بگوید: «ای پسرِ مادر زناکار» هشتاد تازیانه را به‌طور کامل می‌خورد». عرض کردم: «چگونه [حکمش] چنین است»؟ فرمود: «چون زمانی‌که بگوید: «ای فرزند زنا» دراین‌مورد حقیقت را گفته است، و زمانی‌که بگوید: «ای پسرِ مادر زناکار» هشتاد تازیانه را به‌طور کامل می‌خورد چون پس از اینکه مادرش توبه نموده و حاکم مسلمانان، مجازات شرعی را بر او جاری ساخته است این شخص بر مادر او افترا بسته است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۶

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۱۷

۹

(نور/ ۴)

فقه الرّضا (اعْلَمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ إِذَا قَذَفَ مُسْلِمٌ مُسْلِماً فَعَلَی الْقَاذِفِ ثَمَانُونَ جَلْدَهًًْ فَإِذَا قَذَفَ ذِمِّیٌّ مُسْلِماً جُلِدَ حَدَّیْنِ حَدّاً لِلْقَذْفِ وَ الْحَدُّ الْآخَرُ بِحُرْمَهًِْ الْإِسْلَامِ وَ إِذَا زَنَی الذِّمِّیُّ بِمُسْلِمَهًٍْ قُتِلَا جَمِیعاً.

فقه الرّضا ( خداوند تو را رحمت کند، بدان اگر مسلمان، مسلمانی دیگر را متّهم به زنا کند، بر تهمت‌زننده هشتاد تازیانه است و اگر کافر ذمّی مسلمانی را متّهم به زنا کند دو حدّ می‌خورد، یکی برای تهمت‌زدن و دیگری برای حرمت اسلام [که او آن حرمت را شکسته است] و اگر کافر ذمّی با زنی مسلمان زنا کند هر دو کشته می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۶

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۱۷

۱۰

(نور/ ۴)

الباقر (عَن زُرارهًَْ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ مَا أَتَیْتِنِی وَ أَنْتِ عَذْرَاءُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ قَدْ تَذْهَبُ الْعُذْرَهًُْ مِنْ غَیْرِ‌جِمَاعٍ.

امام باقر ( زراره از امام باقر (درباره‌ی مردی که به همسرش گفت: «وقتی پیش من آمدی باکره نبودی»، سؤال کرد. آن حضرت فرمود: «بر مرد حدّی نیست زیرا گاهی پرده‌ی بکارت بدون جماع و عمل نزدیکی زائل می‌شود پس کلام مرد دلالت بر نسبت ناروا به زن ندارد تا حدّ بر او ثابت شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۶

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۱۷

۱۱

(نور/ ۴)

الصّادق (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَهًٍْ لِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا فَقَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهَا فَقَالَ یُضْرَبُ الْقَاذِفُ الْحَدَّ لِأَنَّهَا مُسْتَکْرَهَهًٌْ.

امام صادق ( از آن جناب سؤال شد: «مردی با کنیز مادرش نزدیکی کرده و او را صاحب فرزند نموده حال شخصی به فرزند کنیز نسبت ناروا می‌دهد حکمش چیست»؟ حضرت فرمود: «نسبت‌دهنده را باید حدّ زد زیرا کنیز مورد اکراه واقع شده و از روی میل اقدام به زنا نکرده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۶

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۱۷

۱۲

(نور/ ۴)

الباقر (عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (فِی قَذْفِ مُحْصَنَهًٍْ حُرَّهًٍْ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یُجْلَدُ بِحَقِّهَا.

امام باقر ( در مورد نسبت ناروا دادن به زن محصنه‌ی آزاد روایت شده که آن جناب فرمود: «نسبت‌دهنده را هشتاد تازیانه باید زد؛ زیرا این مقدار از تازیانه حقّ آن زن می‌باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۶

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۱۷

۱۳

(نور/ ۴)

الصّادق (عَن أَبِی‌الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (فَسَأَلَنِی رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَبَاالْحَسَنِ (مَا فَعَلَ غَرِیمُکَ قُلْتُ ذَاکَ ابْنُ الْفَاعِلَهًِْ فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (نَظَراً شَدِیداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ مَجُوسِیٌّ یَنْکِحُ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ قَالَ أَوَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی دِینِهِمْ نِکَاحاً.

امام صادق ( ابوحسن حذّاء گوید: محضر مبارک امام صادق (بودم، مردی از من سؤال کرد و گفت: «غریم و بدهکارت چه کرد»؟ من گفتم: «ای پسر زن زانیه بدهکارم اوست، دراین‌هنگام امام صادق (نظر تندی به من فرمود». من عرض کردم: «فدایت شوم: این مرد زرتشتی بوده و با مادر و خواهر ازدواج می‌کند». حضرت فرمود: «مگر این نکاح در دین ایشان نیست»؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۶

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۱۷

۱۴

(نور/ ۴)

أمیرالمؤمنین (لَیْسَ فِی کَلَامٍ قِصَاصٌ.

امام علی ( در سخن، مقابله به مثل وجود ندارد (یعنی اگر کسی به تو تهمتی زد و نسبت ناروایی داد، حقّ نداری مقابله به مثل کرده و تو نیز به او تهمتی بزنی).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۶

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۱۷

۱۵

(نور/ ۴)

الباقر (عَن أَبِی‌بَصِیر عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (فِی امْرَأَهًٍْ قَذَفَتْ رَجُلًا قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَهًًْ.

امام باقر ( ابوبصیر نقل می‌کند: امام باقر (درباره‌ی زنی که به مردی فحش داده بود، فرمود: «باید هشتاد تازیانه به او بزنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۸

الکافی، ج۷، ص۲۰۵ / البرهان

۱۶

(نور/ ۴)

الصّادق (لَوْ أُتِیتُ بِرَجُلٍ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إِلَّا سَوْطاً.

امام صادق ( اگر مردی را نزد من آرند که بنده‌ی مسلمان زرخریدی را به زنا قذف کرده باشد و ما از او جز خوبی چیزی ندیده باشیم همانا او را همان حدّ هشتاد تازیانه می‌زنم جز یکی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۸

وسایل الشیعه، ج۲۸، ص۱۷۸ / نورالثقلین

۱۷

(نور/ ۴)

الصّادق (إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِینَ وَ قَالَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاس.

امام صادق ( و هرگاه بنده‌ای، فرد آزادی را قذف کند، بر او هشتاد تازیانه باید بزنند زیرا این از حقوق مردم است، [نه حقّ اللَّه].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۸

الکافی، ج۷، ص۲۳۴ / نورالثقلین

۱۸

(نور/ ۴)

الصّادق (إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ إِنَّکَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْکِحُ الرِّجَالَ قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَهًًْ.

امام صادق ( اگر مردی دیگری را متّهم ساخته و بگوید: تو کار قوم لوط را انجام می‌دهی و با مردان آمیزش می‌کنی! مجازات شرعیِ تهمت‌زننده که هشتاد تازیانه است بر او زده خواهد شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۸

الکافی، ج۷، ص۲۰۸ / نورالثقلین

۱۹

(نور/ ۴)

الصّادق (عَنْ أَبِی‌مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (عَنِ الْغُلَامِ لَمْ یَحْتَلِمْ یَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ لَا وَ ذَاکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ یُجْلَدْ.

امام صادق ( ابومریم گوید: از امام باقر (پرسیدم: «آیا جوان نابالغی که به مردی نسبت ناروا داده است را حدّ می‌زنند»؟ حضرت فرمود: «خیر زیرا اگر آن مرد به این جوان نسبت ناروا می‌داد حدّ نمی‌خورد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۸

الکافی، ج۷، ص۲۰۵ / نورالثقلین

۲۰

(نور/ ۴)

الصّادق (فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الصَّبِیَّهًَْ یُجْلَدُ قَالَ لَا حَتَّی تَبْلُغ.

امام صادق ( از امام صادق (درباره‌ی مردی سؤال شد که: «اگر به دختری نابالغ تهمت بزند، آیا باید تازیانه بخورد»؟ حضرت فرمود: «خیر، مگر آنکه بعد از بالغ شدنش به او تهمت بزند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۸

الکافی، ج۷، ص۲۰۹ / نورالثقلین

۲۱

(نور/ ۴)

الصّادق (عَن أَبِی‌بَصِیرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْجَارِیَهًَْ الصَّغِیرَهًَْ فَقَالَ لَا یُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدْ أَدْرَکَتْ أَوْ قَارَبَتْ.

امام صادق ( ابوبصیر گوید: از امام صادق (درباره‌ی مردی که کنیز کم سنی را متّهم به زنا کند، پرسیدم که ایشان در جواب فرمود: «تازیانه نمی‌خورد، مگر آنکه کنیز به بلوغ رسیده یا در شرف بالغ‌شدن باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۸

البرهان/ بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۱۷

۲۲

(نور/ ۴)

الصّادق (فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ بِالزِّنَا قَالَ یُجْلَدُ هَذَا فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهًِْ نَبِیِّهِ (.

امام صادق ( نقل شده که امام (درباره‌ی مردی که مرد دیگری را متّهم به زنا کند. فرمود: «براساس کتاب خدای متعال و سنّت پیامبر (باید تازیانه بخورد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۸

وسایل الشیعه، ج۲۸، ص۱۸۵ / البرهان

۲۳

(نور/ ۴)

الصّادق (عَنْ جَمِیلِ‌بْنِ‌دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی قَوْمٍ جَمَاعَهًًْ قَالَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِینَ ضُرِبَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً.

امام صادق ( جمیل‌بن‌درّاج گوید: از امام صادق (درباره‌ی مردی پرسیدم: «بر گروهی به‌طور جمعی افترا بسته است». حضرت فرمود: «اگر همه با هم او را [نزد حاکم یا امام] بیاورند یک‌بار حدّ (هشتاد تازیانه) می‌خورد و اگر جدا جدا او را بیاورند برای هریک از آنان یک حدّ می‌خورد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۸

الکافی، ج۷، ص۲۰۹ / نورالثقلین

۲۴

(نور/ ۴)

الرّضا (حَرَّمَ اللَّهُ قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ لِمَا فِیهِ مِنْ إِفْسَادِ الْأَنْسَابِ وَ نَفْیِ الْوَلَدِ وَ إِبْطَالِ الْمَوَارِیثِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَهًِْ وَ ذَهَابِ الْمَعَارِفِ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْمَسَاوِی وَ الْعِلَلِ الَّتِی تُؤَدِّی إِلَی فَسَادِ الْخَلْقِ.

امام رضا ( خداوند عزّوجلّ نسبت ناروا به زنان عفیف را حرام کرده زیرا در آن مفاسدی است به این شرح: فساد و تباه‌شدن انساب؛ نفی و سلب‌کردن فرزند از مادر؛ ابطال و از بین‌بردن مواریث؛ ترک تربیت فرزند؛ نابودشدن معارف و مساوی و شرور و علّت‌های دیگری که جملگی موجب فساد مخلوق می‌باشند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۶۸

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۰۳

شهادت

۱

(نور/ ۴)

الصّادق (عَنْ إِسْمَاعِیلَ‌بْنَ‌حَمَّادِ‌بْنِ‌أَبِی حَنِیفَهًَْ عَنْ أَبِیهِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ أَبِی‌حَنِیفَهًَْ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (أَیُّهُمَا أَشَدُّ الزِّنَا أَمِ الْقَتْلُ قَالَ فَقَالَ الْقَتْلُ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا بَالُ الْقَتْلِ جَازَ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ لَا یَجُوزُ فِی الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَهًٌْ فَقَالَ لِی مَا عِنْدَکُمْ فِیهِ یَا أَبَاحَنِیفَهًَْ قَالَ قُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِیهِ إِلَّا حَدِیثُ عُمَرَ إِنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ فِی الشَّهَادَهًِْ کَلِمَتَیْنِ عَلَی الْعِبَادِ قَالَ قَالَ لَیْسَ کَذَلِکَ یَا أَبَاحَنِیفَهًَْ وَ لَکِنَّ الزِّنَا فِیهِ حَدَّانِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ کُلُّ اثْنَیْنِ عَلَی وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَهًَْ جَمِیعاً عَلَیْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْقَاتِلِ وَ یُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ.

امام صادق ( حمّادبن‌ابوحنیفه از پدرش نقل می‌کند: محضر مبارک امام صادق (عرض کردم: «زنا شدیدتر است یا قتل نفس»؟ حضرت فرمود: «قتل». گفتم: «پس چرا در قتل دو شاهد کافی است ولی در زنا غیر از چهار شاهد، کفایت نمی‌کند»؟ حضرت به من فرمود: «ای ابوحنیفه دراین‌باره چه مأخذ و مدرکی شما دارید»؟ گفتم: «ما تنها حدیثی که داریم این خبر است که عمر گفت: خداوند در شهادت دو کلمه بر بندگان اظهار نموده است». حضرت فرمود: «ای ابوحنیفه این‌طور نیست ولی بدان‌که در زنا دو حدّ است (حدّی تعلّق به مرد داشته و حدّی دیگر متعلّق است به زن) و برای هرکدام دو شاهد منظور گردیده که مجموعاً چهار شاهد اعتبار شده، منتهی جایز نیست که چهار شاهد توزیع و تقسیم گشته و هردو نفر بر یک حدّ شهادت دهند زیرا مرد و زن جملگی یک حدّ دارند و به‌عبارت‌دیگر حدّ زنا اگرچه در واقع دو حدّ است ولی تشریعاً یک حدّ بسیطی است که مثبت آن شهادت چهار شاهد عادل می‌باشد و امّا در قتل یک حدّ است به‌حسب واقع و به ملاحظه شرع و آن حدّی است که با شهادت عدلین بر قاتل ثابت شده و از مقتول ساقط می‌گردد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۷۰

علل الشرایع، ج۲، ص۵۱۰ / نورالثقلین

آن‌ها همان فاسقانند

۱ -۱

(نور/ ۴)

الباقر (نَزَلَ بِالْمَدِینَهًِْ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مَا کَانَ مُقِیماً عَلَی الْفِرْیَهًِْ مِنْ أَنْ یُسَمَّی بِالْإِیمَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ وَ جَعَلَهُ اللَّهُ مُنَافِقاً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الْمُنافِقِینَ هُمُ الْفاسِقُونَ وَ جَعَلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَوْلِیَاءِ إِبْلِیسَ قَالَ إِلَّا إِبْلِیسَ کانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَ جَعَلَهُ مَلْعُوناً فَقَالَ إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ وَ لَیْسَتْ تَشْهَدُ الْجَوَارِحُ عَلَی مُؤْمِنٍ إِنَّمَا تَشْهَدُ عَلَی مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ کَلِمَهًُْ الْعَذَابِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَیُعْطَی کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُولئِکَ یَقْرَؤُنَ کِتابَهُمْ وَ لا یُظْلَمُونَ فَتِیلا.

امام باقر ( این آیه: وَ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ، إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحیمٌ در مدینه نازل شد؛ خداوند آن را که افتراءزننده است از اینکه مؤمن بنامد، کنار دانسته است و فرموده است: آیا کسی که مؤمن است چون کسی باشد که کافر است برابر نباشند. (سجده/۱۸) و خدا او را منافق دانسته و فرموده: به‌راستی منافقان همان فاسقانند. (توبه/۶۷) و خدای عزّوجلّ او را از دوستان ابلیس مقرّر کرده و فرموده است: جز ابلیس که بوده است از جن و فاسق شده نسبت به امر پروردگارش. (کهف/۵۰) و او را ملعون ساخته و فرموده است: کسانی که زنان پاکدامن و بی‌خبر [از هرگونه آلودگی] و مؤمن را متّهم می‌سازند، در دنیا و آخرت از رحمت الهی بدورند و عذاب بزرگی برای آن‌هاست. در آن روز زبان‌ها و دست‌ها و پاهایشان برضدّ آن‌ها به اعمالی که مرتکب می‌شدند گواهی می‌دهد! . (نور/۲۴۲۳) جوارح برعلیه مؤمن گواهی نمی‌دهند و همانا برعلیه آنکه کلمه‌ی عذاب بر او ثابت شده، گواهی می‌دهند. و امّا مؤمن نامه‌ی عملش به دست راستش داده می‌شود و خدای عزّوجلّ می‌فرماید: کسانی که نامه‌ی عملشان به دست راستشان داده شود، آن را [با شادی و سرور] می‌خوانند و به‌قدر رشته شکاف هسته‌ی خرمایی به آنان ستم نمی‌شود! . (اسراء/۷۱)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۷۰

الکافی، ج۲، ص۳۲ / نورالثقلین

آیه إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحیمٌ [5]

مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و جبران نمایند [كه خداوند آن‌ها را مى‌بخشد] زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.

۱

(نور/ ۵)

الصّادق (عَن سَمَاعَهَ قَالَ: … قُلْتُ کَیْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ النَّاسِ حَتَّی یُضْرَبَ وَ یَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ.

امام صادق ( سماعه گوید: به امام صادق (عرض کردم: «چگونه می‌توان فهمید که توبه کرده است»؟ فرمود: «در انظار مردم به دروغ خود اعتراف کند تا اینکه تازیانه بر او جاری شود و از خدای خود استغفار کند و اگر چنین کند، توبه‌اش آشکار گشته است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۷۲

الکافی، ج۷، ص۲۴۱/ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۶۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۸، ص۳۷۶/ بحارالأنوار، ج۸۵، ص۳۱/ البرهان

۲

(نور/ ۵)

فقه الرّضا (لَا تَجُوزُ شَهَادَهًُْ الْمُفْتَرِی حَتَّی یَتُوبَ مِنَ الْفِرْیَهًِْ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ یَقِفَ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی قَالَ فِیهِ مَا قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ.

فقه‌الرّضا ( گواهی‌دادنِ کسی که به دیگری افترا بسته است پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه از آن افترا توبه نماید و توبه‌اش به این است که در همان مکانی که به او افترا بسته ایستاده و اقرار به دروغ گفتن خود کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۷۲

مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۴۳۵

۳

(نور/ ۵)

الصّادق (الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ وَ کَانَ عَدْلًا جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ وَ لَا وَجْهَ لِرَدِّ شَهَادَهًِْ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ کَانَ عَدْلًا وَ قَدِ اسْتَثْنَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ذِکْرِ رَدِّ شَهَادَهًِْ الْقَاذِفِ مَنْ تَابَ فَقَالَ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ثُمَّ اسْتَثْنَی فَقَالَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا.

امام صادق ( کسی که دیگری را به زنا متّهم نموده اگر توبه کند و [دیگر شرایطِ] عادل [بودن را دارا] باشد، گواهی‌دادنش پذیرفته می‌شود و خداوند عزّوجلّ فرموده است: خداوند، توبه‌کنندگان را دوست دارد و پاکان را (نیز) دوست دارد. (بقره/۲۲۲) و سببی برای نپذیرفتن گواهی‌دادنِ کسی که خداوند او را دوست داشته و عادل است، وجود ندارد؛ و خداوند نیز در آنجا که از نپذیرفتن گواهی‌دادن کسی که به دیگری تهمت زنا زده سخن رانده است کسی که [از این گناه] توبه کند را استثنا نموده و فرموده: وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً سپس استثنایی را بیان کرده و فرموده: إِلَّا الَّذِینَ تابُوا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۷۲

مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۴۳۵

۴

(نور/ ۵)

ابن‌عبّاس (فَإِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ حُدَّ أوْ لَمْ یُحَدُّ.

ابن‌عبّاس ( اگر کسی که به دیگری تهمت زنا زده [از این کار] توبه نماید، گواهی دادنش پذیرفته می‌شود، چه [هشتاد] تازیانه خورده باشد و چه نخورده باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۷۲

نورالثقلین

۵

(نور/ ۵)

الصّادق (عَنِ الْقَاسِمِ‌بْنِ‌سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ حَدّاً ثُمَ یَتُوبُ وَ لَا یُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ مَا یُقَالُ عِنْدَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

امام صادق ( قاسم‌بن‌سلیمان گوید: از امام صادق (در مورد مردی پرسیدم که: «دیگری را متّهم به زنا کرده و [هشتاد] تازیانه می‌خورد، سپس توبه می‌کند و جز خیر و نیکی از او دیده نمی‌شود، آیا گواهی دادنش پذیرفته می‌شود»؟ حضرت فرمود: «آری! [سپس از من پرسید]: فقهایی که نزد شما هستند چه می‌گویند»؟ عرض کردم: «آن‌ها می‌گویند: توبه‌اش میان خودش و خدا پذیرفته می‌شود امّا گواهی دادنش هیچ‌گاه قبول نخواهد شد»! امام (فرمود: «آنان سخن بدی بر زبان رانده‌اند، پدرم می‌فرمود: هنگامی‌که توبه کند و جز خیر و نیکی از او دیده نشود گواهی‌دادنش پذیرفته خواهد شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۷۲

الکافی، ج۷، ص۳۹۷ / نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ الَّذینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقینَ [6]

و کسانی که زنان خود را [به زنا] متّهم می‌کنند، و گواهانی جز خودشان ندارند، هریک از آن‌ها باید چهار مرتبه به‌نام خدا شهادت دهد که از راستگویان است.

سبب نزول

۱

(نور/ ۶)

الرّسول (أَنَّ هِلَالَ‌بْنَ‌أُمَیَّهًَْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِشَرِیکِ‌بْنِ‌السَّحْمَاءِ فَقَالَ النَّبِیُّ (الْبَیِّنَهًَْ وَ إِلَّا حُدَّ فِی ظَهْرِکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (یَجِدُ أَحَدُنَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا یَلْتَمِسُ الْبَیِّنَهًَْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ (یَقُولُ الْبَیِّنَهًَْ وَ إِلَّا حُدَّ فِی ظَهْرِکَ فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ إِنَّنِی لَصَادِقٌ وَ سَیُنْزِلُ اللَّهُ مَا یُبْرِئُ ظَهْرِی مِنَ الْجَلْدِ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ…

پیامبر ( هلال‌بن‌امیّه همسرش را به زنادادن به شریک‌بن‌سحماء متّهم نمود؛ پیامبر (فرمود: «یا باید شاهد بیاوری و یا بر پشتت تازیانه زده خواهد شد». هلال [با تعجّب] گفت: «ای رسول خدا (! یک‌نفر از ما دیگری را با همسرش [درحال زناکردن] می‌بیند باید درپیِ شاهد برود»؟! باز رسول خدا (فرمود: «یا باید شاهد بیاوری و یا بر پشتت تازیانه زده خواهد شد». هلال عرض کرد: «سوگند به خدایی که تو را به حق به پیامبری برانگیخت من حقیقت را می‌گویم و به‌زودی خداوند آیه‌ای نازل خواهد فرمود که پشت مرا از [خوردنِ] تازیانه رهایی بخشد؛ پس این آیه نازل شد: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۷۲

مستدرک الوسایل، ج۱۵، ص۴۳۲/ عوالی اللآلی، ج۳، ص۴۱۱؛ «شحماء» بدل «اسحماء» / نورالثقلین

۲

(نور/ ۶)

أمیرالمؤمنین (أَمَّا الَّذِی تَأْوِیلُهُ قَبْلَ تَنْزِیلِهِ فَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَی فِی الْأُمُورِ الَّتِی حَدَثَتْ فِی عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ (مِمَّا لَمْ یَکُنِ اللَّهُ أَنْزَلَ فِیهَا حُکْماً مَشْرُوحاً وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ النَّبِیِّ (فِیهَا شَیْءٌ وَ لَا عُرِفَ مَا وَجَبَ فِیهَا… مِثْلُ ذَلِکَ فِی اللِّعَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (لَمَّا رَجَعَ مِنْ غَزَاهًِْ تَبُوکَ قَامَ إِلَیْهِ عُوَیْمِرُ‌بْنُ‌الْحَارِثِ الْعَجْلَانِیُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (إِنَّ امْرَأَتِی زَنَتْ بِشَرِیکِ‌بْنِ‌السَّمْخَاطِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْقَوْلَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ ثَالِثَهًًْ فَقَامَ (وَ دَخَلَ فَنَزَلَ اللِّعَانُ فَخَرَجَ إِلَیْهِ فَقَالَ ائْتِنِی بِأَهْلِکَ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِیکُمَا قُرْآناً فَمَضَی وَ أَتَی بِأَهْلِهِ وَ أَتَی مَعَهَا قَوْمُهَا وَ کَانَتْ فِی شَرَفٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَوَافَوْا رَسُولَ اللَّهِ (وَ هُوَ یُصَلِّی الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَیْهِمَا وَ قَالَ لَهُمَا تَقَدَّمَا إِلَی الْمِنْبَرِ فَلَاعِنَا فَتَقَدَّمَ عُوَیْمِرٌ إِلَی الْمِنْبَرِ فَتَلَا عَلَیْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ (آیَهًَْ اللِّعَانِ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (وَ الْعَنِی نَفْسَکِ بِالْخَامِسَهًِْ فَشَهِدَتْ وَ قَالَتْ فِی الْخَامِسَهًِْ إِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ (فِیمَا رَمَانِی بِهِ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ (اذْهَبَا وَ لَنْ یَحِلَّ لَکِ وَ لَنْ تَحِلِّی لَهُ أَبَداً فَقَالَ عُوَیْمِرٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ (فَالَّذِی أَعْطَیْتُهَا فَقَالَ لَهُ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَهُ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ کُنْتَ کَاذِباً فَهُوَ أَبْعَدُ لَکَ مِنْهُ وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا.

امام علی ( امّا آیاتی که تأویل [و مصداق خارجیِ] آن قبل از نازل‌شدن خودِ آیه بوده مانند کلام خداوند متعال در مورد اموری است که در زمان رسول خدا (واقع شده و خداوند قبل از آن، در موردش حکمِ بیان شده‌ای نازل نفرموده و نزد پیامبر (هم در مورد آن جریان، حکمی وجود نداشت و کاری که باید در مورد آن انجام شود نیز [در میان مسلمانان] شناخته نشده بود… و مانند آن در مورد جریان «لِعان» (نفرین‌کردن زن و شوهر در حقّ یکدیگر) است؛ هنگامی‌که رسول خدا (از جنگ تبوک بازگشت، عویمربن‌حارث عَجلانی نزد ایشان آمده و عرض کرد: «ای رسول خدا (! همسرم به شریک‌بن‌سمخاط زنا داده است»! پیامبر (از او روی برگرداند؛ عویمر سخن خود را تکرار نمود؛ باز پیامبر (از او روی برگرداند؛ عویمر برای بار سوّم سخن خود را تکرار نمود؛ پیامبر (برخواسته و درون خانه‌ی خویش رفت؛ دراین‌هنگام آیه‌ی لعان نازل شد و پیامبر (نزد عویمر رفته و فرمود: «همسرت را نزد من بیاور که خداوند در مورد جریان شما آیه‌ای نازل فرموده است». عویمر رفته و همسرش را آورد و چون همسرش نزد انصار، زن آبرومندی بود قوم و قبیله‌اش نیز همراه او آمدند؛ هنگامی نزد رسول خدا (رسیدند که حضرت مشغول خواندن نماز عصر بود. چون حضرت از خواندن نماز فراغت یافت به آن دو رو کرده و فرمود: «نزدیک منبر آمده و یکدیگر را نفرین نمایید». عویمر کنار منبر آمد و رسول خدا (آیه‌ی لعان را برای آن دو تلاوت فرمود: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ (یعنی: چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد) در مورد نسبتی که به همسرش داده [از راستگویان است]؛ رسول خدا (به همسرش نیز فرمود: «تو نیز چهار مرتبه به نام خدا شهادت بده که شوهرت از دروغگویان است و در مرتبه‌ی پنجم خودت را نفرین کن؛ زن نیز [چهار مرتبه] شهادت داد و در مرتبه‌ی پنجم گفت: «غضب خدا بر من باد اگر شوهرم در نسبتی که به من داده از راستگویان باشد». دراین‌هنگام رسول خدا (به آن دو فرمود: «بروید و [بدانید که از این پس] هیچ‌گاه برای یکدیگر حلال نمی‌شوید [و دیگر نمی‌توانید با یکدیگر ازدواج نمایید]». عویمر عرض کرد: «ای رسول خدا (مهریه‌ای که به او داده‌ام [چه می‌شود]»؟ پیامبر (به او فرمود: «اگر تو [در این جریان] راست گفته باشی، آن مهریه حقّ اوست چون با او آمیزش کرده‌ای؛ و اگر دروغ گفته باشی آن مال از خودِ این زن، از تو دورتر است؛ و آن دو را از هم جدا نمود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۷۴

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۷۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۲، ص۴۱۱؛ «کانت فی شرف من الانصار» محذوف

۳

(نور/ ۶)

علی‌بن‌إبراهیم (وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ إِلَی قَوْلِهِ إِنْ کانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِی اللِّعَانِ وَ کَانَ سَبَبُ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ (مِنْ غَزْوَهًِْ تَبُوکَ جَاءَ إِلَیْهِ عُوَیْمِرُ‌بْنُ‌سَاعِدَهًَْ الْعَجْلَانِیُّ وَ کَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (إِنَّ امْرَأَتِی زَنَی بِهَا شَرِیکُ‌بْنُ‌سَمْحَاءَ وَ هِیَ مِنْهُ حَامِلٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ (فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْقَوْلَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (مَنْزِلَهُ فَنَزَلَ عَلَیْهِ آیَهًُْ اللِّعَانِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (وَ صَلَّی بِالنَّاسِ الْعَصْرَ وَ قَالَ لِعُوَیْمِرٍ ائْتِنِی بِأَهْلِکَ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِیکُمَا قُرْآناً فَجَاءَ إِلَیْهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (یَدْعُوکِ وَ کَانَتْ فِی شَرَفٍ مِنْ قَوْمِهَا فَجَاءَ مَعَهَا جَمَاعَهًٌْ فَلَمَّا دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (لِعُوَیْمِرٍ تَقَدَّمْ إِلَی الْمِنْبَرِ وَ الْتَعِنَا فَقَالَ کَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَقَدَّمْ وَ قُلْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنِّی إِذاً لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَیْتُهَا بِهِ فَتَقَدَّمَ وَ قَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (أَعِدْهَا فَأَعَادَهَا ثُمَّ قَالَ فَأَعِدْهَا حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ قَالَ فِی الْخَامِسَهًِْ عَلَیْکَ لَعْنَهًُْ اللَّهِ إِنْ کُنْتَ مِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَیْتَهَا بِهِ فَقَالَ فِی الْخَامِسَهًِْ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (إِنَّ اللَّعْنَهًَْ مُوجَبَهًٌْ إِنْ کُنْتَ کَاذِباً ثُمَّ قَالَ لَهُ تَنَحَّ فَتَنَحَّی ثُمَّ قَالَ لِزَوْجَتِهِ تَشْهَدِینَ کَمَا شَهِدَ وَ إِلَّا أَقَمْتُ عَلَیْکِ حَدَّ اللَّهِ فَنَظَرَتْ فِی وُجُوهِ قَوْمِهَا فَقَالَتْ لَا أُسَوِّدُ هَذِهِ الْوُجُوهَ فِی هَذِهِ الْعَشِیَّهًِْ فَتَقَدَّمَتْ إِلَی الْمِنْبَرِ وَ قَالَتْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ عُوَیْمِرَ‌بْنَ‌سَاعِدَهًَْ مِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَانِی بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (أَعِیدِیهَا فَأَعَادَتْهَا حَتَّی أَعَادَتْهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (الْعَنِی نَفْسَکِ فِی الْخَامِسَهًِْ إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ فَقَالَتْ فِی الْخَامِسَهًِْ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْها إِنْ کانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَانِی بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (وَیْلَکِ إِنَّهَا مُوجَبَهًٌْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (لِزَوْجِهَا فَلَا تَحِلُّ لَکَ أَبَداً قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (فَمَالِیَ الَّذِی أَعْطَیْتُهَا قَالَ إِنْ کُنْتَ کَاذِباً فَهُوَ أَبْعَدُ لَکَ مِنْهُ وَ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (إِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ أَحْمَشَ السَّاقَیْنِ أَنْفَسَ الْعَیْنَیْنِ جَعْدَ قَطَطٍ {جَعْداً قَطَطاً} فَهُوَ لِلْأَمْرِ السَّیِّئِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ، وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَیْهِ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبینَ، وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکاذِبینَ، وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَیْها إِنْ کانَ مِنَ الصَّادِقین؛ این آیات درباره‌ی لعان نازل شده و سبب نزولش این بود که وقتی رسول خدا (از جنگ تبوک بازگشت عویمربن‌ساعده عجلانی که از انصار بود نزد ایشان آمد و عرض کرد: «ای رسول خدا (! همسرم به شریک‌بن‌سمحاء زنا داده و اکنون از او حامله شده است». رسول خدا (از او روی برگرداند؛ عویمر دوباره سخن خود را تکرار کرد و رسول خدا (از او روی برگرداند تا اینکه عویمر چهار مرتبه این کار را تکرار کرد؛ رسول خدا (به درون خانه‌ی خویش رفت، دراین‌هنگام آیه‌ی لعان بر حضرت نازل شد. رسول خدا (از خانه بیرون آمده و نماز عصر را به جماعت خواند و [بعد از نماز] به عویمر فرمود: «همسرت را نزد من بیاور که خداوند درباره‌ی شما آیه‌ای نازل نموده است». عویمر نزد همسرش آمد و به او گفت: «رسول خدا (تو را می‌خواند». همسرش که زن آبرومندی بود به همراه جمعی از قوم خود آمد؛ چون داخل مسجد شد رسول خدا (به عویمر فرمود: «نزدیک منبر آمده و یکدیگر را نفرین کنید». عویمر عرض کرد: «چگونه نفرین کنم»؟ حضرت فرمود: «پیش بیا و بگو: به نام خدا شهادت می‌دهم در مورد نسبتی که به همسرم داده‌ام از راستگویان هستم». عویمر نیز جلو آمده و این جمله را بر زبان جاری ساخت. رسول خدا (فرمود: «این جمله را تکرار کن». او نیز تکرار نمود. دوباره فرمود: «تکرار کن»؛ تا اینکه چهار مرتبه این کار را تکرار نمود و در مرتبه پنجم فرمود: «لعنت خدا بر تو باد اگر در نسبتی که به همسرت می‌دهی از دروغگویان باشی». عویمر نیز در مرتبه پنجم گفت: «لعنت خدا بر او باد اگر در نسبتی که به همسرش می‌دهد از دروغگویان باشد». آنگاه حضرت فرمود: «[مواظب باش که] لعنت، دعای مستجابی است، اگر دروغ بگویی تو را خواهد گرفت». سپس به او فرمود: «کنار بایست»! و به همسرش فرمود: «مثل او شهادت بده وگرنه مجازات خدا را بر تو جاری خواهم ساخت. زن نگاهی به چهره‌ی قوم و قبیله خود انداخت و گفت: «من این چهره‌ها را در این شامگاه، رو سیاه نمی‌کنم»؛ پس نزدیک منبر رفته و گفت: «به نام خدا شهادت می‌دهم عویمربن‌ساعده در مورد نسبتی که به من داده از دروغگویان است». رسول خدا (فرمود: «این جمله را تکرار کن». او نیز تکرار نمود تا اینکه چهار مرتبه تکرار نمود. رسول خدا (فرمود: «در مرتبه‌ی پنجم خودت را لعنت کن اگر عویمر در نسبتی که به تو داده از راستگویان باشد». او نیز در مرتبه‌ی پنجم گفت: «غضب خدا بر من باد اگر شوهرم در نسبتی که به من داده از راستگویان باشد». رسول خدا (فرمود: «وای بر تو! لعنت، دعای مستجابی است». آنگاه به شوهرش فرمود: «دیگر این زن هیچ‌گاه بر تو حلال نمی‌شود». عویمر عرض کرد: «مالی که [به‌عنوان مهریه] به او داده‌ام چه می‌شود»؟ فرمود: «اگر تو [در این جریان] دروغ گفته باشی که آن مال از خودِ این زن، از تو دورتر است و اگر راست گفته باشی، آن مال حقّ اوست چون با او آمیزش کرده‌ای». سپس رسول خدا (فرمود: «اگر این زن، فرزندی به دنیا آورد که ساق‌های پایش لاغر و باریک و چشمانش درشت و موهایش به‌شدّت به هم تابیده بود زاییده‌ی آن کار زشت است؛ و اگر فرزندی با چشمانِ میشی و موهای بُور به دنیا آورد برای پدرش (عویمر) است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۷۴

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۱۷۴/ القمی، ج۲، ص۹۸

۴

(نور/ ۶)

ابن‌عبّاس (عَنِ ابْنِ‌عَبَّاسٍ (قَالَ: … سَعْدُ‌بْنُ‌عُبَادَهًَْ لَوْ أَتَیْتُ لَکَاعِ وَ قَدْ تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ لَمْ یَکُنْ لِی أَنْ أُهَیِّجَهُ حَتَّی آتِیَ بِأَرْبَعَهًِْ شُهَدَاءَ فَوَ اللَّهِ مَا کُنْتُ لِآتِیَ بِأَرْبَعَهًِْ شُهَدَاءَ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ یَذْهَبَ وَ إِنْ قُلْتُ مَا رَأَیْتُ إِنَّ فِی ظَهْرِی لَثَمَانِینَ جَلْدَهًًْ فَقَالَ (یَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَ‌مَا تَسْمَعُونَ إِلَی مَا قَالَ سَیِّدُکُمْ فَقَالُوا لَا تَلُمْهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَیُورٌ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَهًًْ قَطُّ إِلَّا بِکْراً وَ لَا طَلَّقَ امْرَأَهًًْ لَهُ فَاجْتَرَأَ امْرُؤٌ مِنَّا أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ سَعْدُ‌بْنُ‌عُبَادَهًَْ یَا رَسُولَ اللَّهِ (بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی وَ اللَّهِ لَأَعْتَرِفُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ وَ أَنَّهَا حَقٌّ وَ لَکِنْ عَجِبْتُ مِنْ ذَلِکَ لَمَّا أُخْبِرْتُکَ فَقَالَ (فَإِنَّ اللَّهَ یَأْبَی إِلَّا ذَاکَ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ (فَلَمْ یَلْبَثُوا إِلَّا یَسِیراً حَتَّی جَاءَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ یُقَالُ لَهُ هِلَالُ‌بْنُ‌أُمَیَّهًَْ مِنْ حَدِیقَهًٍْ لَهُ قَدْ رَأَی رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ (فَقَالَ إِنِّی جِئْتُ أَهْلِی عِشَاءً فَوَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا رَأَیْتُهُ بِعَیْنِی وَ سَمِعْتُهُ بِأُذُنِی فَکَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ (حَتَّی رَأَی الْکَرَاهَهًَْ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ هِلَالٌ إِنِّی لَأَرَی الْکَرَاهَهًَْ فِی وَجْهِکَ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ إِنِّی لَصَادِقٌ وَ إِنِّی لَأَرْجُو أَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِی

فَرَجاً فَهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ (أَنْ یَضْرِبَهُ قَالَ وَ اجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ وَ قَالُوا ابْتُلِینَا بِمَا قَالَ سَعْدٌ أَ یُجْلَدُ هِلَالٌ وَ تَبْطُلُ شَهَادَتُهُ فَنَزَلَ الْوَحْیُ وَ أَمْسَکُوا عَنِ الْکَلَامِ حِینَ عَرَفُوا أَنَّ الْوَحْیَ قَدْ نَزَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ الْآیَاتِ فَقَالَ النَّبِیُّ (أَبْشِرْ یَا هِلَالُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ فَرَجاً فَقَالَ قَدْ کُنْتُ أَرْجُو ذَلِکَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ (أَرْسِلُوا إِلَیْهَا فَجَاءَتْ فَلَاعَنَ بَیْنَهُمَا فَلَمَّا انْقَضَی اللِّعَانُ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ قَضَی أَنَّ الْوَلَدَ لَهَا وَ لَا یُدْعَی لِأَبٍ وَ لَا یُرْمَی وَلَدُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (إِنْ جَاءَتْ بِهِ کَذَا وَ کَذَا فَهُوَ لِزَوْجِهَا وَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ کَذَا وَ کَذَا فَهُوَ لِلَّذِی قِیلَ فِیهِ.

ابن‌عبّاس ( ابن‌عبّاس (گوید: سعدبن‌عباده گفت: «ای رسول خدا (اگر در خانه‌ای وارد شوم و ببینم مردی میان ران‌های زنم هست هیچ سر و صدایی نکنم تا بروم چهار شاهد حاضر کنم؟ به خدا قسم تا من بروم چهار نفر را بیاورم آن مرد کار خود کرده است و بیرون می‌رود. اگر هم گزارش دهم هشتاد تازیانه بر پشتم خواهم خورد». حضرت فرمود: «ای گروه انصار نمی‌شنوید که سعد چه می‌گوید»؟ گفتند: «ای رسول خدا سعد را سرزنش نکن. چون او مردی بسیار غیرتمند است و فقط با دختران باکره ازدواج کرده و هیچ گاه زنی را طلاق نداده است تا مبادا کسی از ما جرأت کند با مطلّقه‌ی او ازدواج کند». سعد گفت: «ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو باد. من این را حکم خداوند می‌دانم و آن حکم حق و حقیقت است. ولی تعجب من از این حکم به خاطر همان اشکالی است که به عرضتان رساندم». حضرت فرمود: «خدا غیر از این را نخواسته است». سعد گفت: «خدا و رسول او درست می‌گویند». چیزی نگذشت پسر عموی سعد به نام هلال‌بن امیه از باغ آمد درحالی‌که دید مردی با زنش جمع شده است. وقتی صبح شد. پیش رسول خدا (رفت و گفت: «من عصر به خانه آمدم و دیدم مردی همراه زنم است. با دو چشم خود دیدم و با دو گوشم شنیدم». رسول خدا خیلی ناراحت شد به گونه¬ای که ناراحتی در چهره ایشان مشاهده می‌شد. هلال گفت: «می‌بینم شما ناراحت گشتید. به خدا قسم من راست می‌گویم و امیدوارم خدا فرجی فراهم کند». رسول خدا (خواست او را بزند. پس انصار جمع شدند. گفتند: «ما به همان حرفی که دیروز سعد می‌گفت مبتلا شدیم». آیا هلال تازیانه بخورد و شهادتش باطل گردد؟ پس وحی نازل شد و به محض نزول وحی ساکت گشتند. خداوند متعال این آیات را نازل کرد: وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ؛ رسول خدا (فرمود: «ای هلال بشارت باد تو را که خداوند فرجی گشوده است». هلال گفت: «به فرج و گشایش از طرف خداوند امیدوار بودم». حضرت فرمود: «همسر هلال را حاضر کنید. پس رسول خدا بین این زن و شوهر ملاعنه کرد. وقتی لعان تمام شد میان آن دو تفرقه افکند و حکم کرد که فرزند از آن زن باشد در حالی که پدر معیّنی نداشته باشد و مردم فرزند زن را به بدی نسبت ندهند. سپس حضرت فرمود: اگر چنین و چنان بیاورد برای شوهرش آورده و اگر چنین و چنان بیاورد برای کسی آورده که در مورد او این حرف‌ها زدند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۷۶

بحارالأنوار، ج۲۲، ص۴۶

و کسانی که همسران خود را [به عمل منافی عفّت] متّهم می‌کنند، و گواهانی جز خودشان ندارند، هریک از آن‌ها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگویان است. و در پنجمین‌بار بگوید که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. آن زن نیز می‌تواند کیفر [زنا] را از خود دور کند، به‌این‌طریق که چهار بار خدا را به شهادت طلبد که آن مرد [در این نسبتی که به او می‌دهد] از دروغگویان است

۱ -۱

(نور/ ۶)

الصّادق (سُئِلَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ قَالَ هُوَ الْقَاذِفُ الَّذِی یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ کَذَبَ عَلَیْهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبَی إِلَّا أَنْ یَمْضِیَ فَیَشْهَدُ عَلَیْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ وَ الْخَامِسَهًُْ یَلْعَنُ فِیهَا نَفْسَهُ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ وَ الْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ وَ الْخَامِسَهًُْ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ وَ إِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ قُلْتُ أَرَأَیْتَ إِنْ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَهَا وَلَدٌ فَمَاتَ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ

أَخْوَالُهُ وَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ وَلَدُ زِنًی جُلِدَ الْحَدَّ قُلْتُ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهًَْ وَ لَا یَرِثُ الِابْنَ وَ یَرِثُهُ الِابْنُ.

امام صادق ( از امام صادق (پیرامون آیه: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ سؤال شد. حضرت فرمود: «منظور کسی است که به همسرش نسبت زنا می‌دهد، هرگاه به او نسبت زنا داده و سپس اعتراف نماید که بر همسرش افترا بسته است، هشتاد تازیانه خواهد خورد و همسرش به او بازگردانده خواهد شد (یعنی از هم جدا نمی‌شوند)؛ امّا اگر جز به پذیرفته‌شدن شهادتش راضی نشود باید چهارمرتبه بر ضدّ آن زن به‌نام خدا شهادت دهد که [در این نسبت زنا دادن] از راستگویان است و در مرتبه‌ی پنجم خودش را درصورتی‌که از دروغگویان باشد لعنت می‌کند. و اگر آن زن بخواهد مجازات که در اینجا سنگسارشدن است را از خود دور سازد باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که شوهرش از دروغگویان است و در مرتبه‌ی پنجم [بگوید] غضب خدا بر او باد اگر شوهرش از راستگویان باشد؛ اگر زن چنین نکند سنگسار می‌شود و اگر چنین کند مجازات را از خویش دور ساخته و هیچ‌گاه تا روز قیامت بر آن مرد حلال نخواهد شد». عرض کردم: «به نظر شما اگر این زن و مرد از هم جدا شوند و زن، فرزندی داشته باشد که بمیرد [زن از او ارث خواهد برد]»؟ امام (فرمود: «مادرش از او ارث می‌برد و اگر مادرش [نیز] بمیرد دایی‌های آن فرزند از آن فرزند ارث خواهند برد و اگر کسی بگوید: آن فرزند زنا زاده است هشتاد تازیانه خواهد خورد». عرض کردم: «اگر آن مرد [بعد از جاری‌شدن لعان] به این فرزند اعتراف نماید فرزند به او بازگردانده می‌شود»؟ فرمود: «خیر، و احترامی [نیز] میان آن‌ها وجود ندارد و مرد از او ارث نمی‌برد ولی آن فرزند از پدر ارث خواهد برد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۷۸

الکافی، ج۷، ص۲۱۱/ تهذیب الأحکام، ج۸، ص۱۸۴/ الإستبصار، ج۳، ص۳۶۹/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۲، ص۴۱۰/ نورالثقلین

۱ -۲

(نور/ ۶)

الصّادق (یُلَاعِنُ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّیَّهًَْ إِذَا قَذَفَهَا وَ هَذَا عَلَی ظَاهِرِ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ {لِأَنَّهُ یَقُولُ} وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ هَذِهِ زَوْجَتُهُ.

امام صادق ( مرد مسلمان اگر به همسر [موقّتِ] ذمّی‌اش نسبت زنا دهد با او لعان می‌کند و این حکم طبق ظاهر کتاب خداوند عزّوجل است چرا که می‌فرماید: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ و این زن ذمّی [نیز] همسر اوست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۰

مستدرک الوسایل، ج۱۵، ص۴۳۶/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۲۸۳

۱ -۳

(نور/ ۶)

أمیرالمؤمنین (لَیْسَ بَیْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ بَیْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَهًٌْ الْیَهُودِیَّهًُْ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَیَقْذِفُهَا وَ النَّصْرَانِیَّهًُْ وَ الْأَمَهًُْ تَکُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَیَقْذِفُهَا وَ الْحُرَّهًُْ تَکُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَیَقْذِفُهَا وَ الْمَجْلُودُ فِی الْفِرْیَهًِْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ الْخَرْسَاءُ لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ إِنَّمَا اللِّعَانُ بِاللِّسَانِ.

امام علی ( میان پنج گروه از زنان و شوهرانشان حکم ملاعنه نیست. زن یهودی که شوهرش مسلمان باشد، زن مسیحی و کنیز که شوهرشان مسلمان و آزاد باشد و نسبت زنا به آنان بدهد، زن آزادی که همسر برده‌ای باشد و برده‌ی زن خود را متّهم به زنا کند، مردی که پیشتر برای متّهم‌ساختن دیگری تازیانه‌ی حد بر او جاری شده باشد که خدای عزّوجلّ درباره‌اش می‌فرماید: وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً، زن گنگ که میان او و شوهرش نیز لعان جاری نمی‌گردد و لعان فقط با زبان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۰

تهذیب الأحکام، ج۸، ص۱۹۷/ لإستبصار، ج۳، ص۳۷۵/ الجعفریات، ص۱۱۴/ الخصال، ج۱، ص۳۰۴/ عوالی اللآلی، ج۳، ص۴۱۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۲، ص۴۲۲

۱ -۴

(نور/ ۶)

الصّادق (فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ خَرْسَاءُ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.

امام صادق ( اگر مردی همسرش را که لال است متّهم به زنا کند میان آن دو جدایی حاصل می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۰

الکافی، ج۶، ص۱۶۴ / نورالثقلین

۱ -۵

(نور/ ۶)

الباقر (لَا یَکُونُ الْمُلَاعَنَهًُْ وَ لَا الْإِیلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُول.

امام باقر ( لعان‌کردن زن و شوهر و ایلاء جز بعد از [تحقّقِ] آمیزش جنسی واقع نمی‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۰

هدایه الأمه، ج۷، ص۴۸۲ / نورالثقلین

۱ -۶

(نور/ ۶)

الباقر (لَا یَکُونُ لِعَانٌ إِلَّا بِنَفْیِ وَلَدٍ وَ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا.

امام باقر ( لعان جز با نفی‌کردن فرزند (یعنی مرد بگوید این فرزند از من نیست) واقع نمی‌شود. اگر مرد همسرش را متّهم به زنا نماید با او باید لعان کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۰

الإستبصار، ج۳، ص۳۶۹

۱ -۷

(نور/ ۶)

الصّادق (لَا یَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَ لَا یَکُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَدِ.

امام صادق ( لعان جز پس از همبستر شدن زن و مرد و کام گرفتن واقع نمی‌شود. و لعانی واقع نمی‌شود مگر اینکه مرد فرزندش را نفی کند و بگوید این فرزند از آن من نیست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۰

الإستبصار، ج۳، ص۳۶۹

۱ -۸

(نور/ ۶)

أمیرالمؤمنین (مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَلَا لِعَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا حَتَّی یَدَّعِیَ الرُّؤْیَهًَْ فَیَقُولَ رَأَیْتُ رَجُلًا بَیْنَ رِجْلَیْهَا یَزْنِی بِهَا.

امام علی ( کسی که به همسرش نسبت زنا دهد میان آن دو لعان صورت نمی‌گیرد مگر اینکه مرد ادّعا کند که با چشم خود دیده و بگوید: مردی را میان دو پای همسرم دیدم که با او زنا می‌کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۰

مستدرک الوسایل، ج۱۵، ص۴۳۵/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۲۸۱

۱ -۹

(نور/ ۶)

الصّادق (عَن الحَلَبی عَن أَبِی‌عَبدِاللهِ (وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَهًِْ الَّتِی یَرْمِیهَا زَوْجُهَا وَ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهَا وَ یُلَاعِنُهَا وَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَهًُْ فَلَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّی أَرُدُّهُ إِلَیْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ یَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا یَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ وَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِیَهًِْ جُلِدَ الْحَدَّ.

امام صادق ( حلبی گوید: از امام صادق (درباره‌ی زن ملاعنه سؤال کردم، که شوهرش او را متّهم می‌کند، و فرزندش را نفی می‌نماید، و با او ملاعنه می‌کند، و پس از آن شوهرش می‌گوید: «فرزند متعلّق به من است، و این‌گونه خودش را تکذیب می‌نماید». امام (فرمود: «امّا زن هرگز به او باز نمی‌گردد، و امّا درباره‌ی فرزند، چون او مدّعی صحّت نسبش می‌گردد، به او باز می‌گردانم، و فرزندش را به حالی وانمی‌گذارم که میراثی از او نداشته باشد، و آن پسر از پدر ارث می‌برد، ولی آن پدر از پسر ارث نمی‌برد، بلکه میراث او به دایی‌هایش تعلّق می‌گیرد، و اگر کسی او را زنازاده بخواند حدّ قذف بر او جاری می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۰

الکافی، ج۶، ص۱۶۴ / نورالثقلین

۱ -۱۰

(نور/ ۶)

الصّادقین (عَن زُرَارَهًَْ عَنْ أَحَدِهِمَا (فِی أَرْبَعَهًٍْ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَهًٍْ بِالزِّنَی أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ یُلَاعِنُ وَ یُجْلَدُونَ الْآخَرُونَ.

امام باقر ( زراره از امام باقر (در مورد چهار نفری که برضدّ یک زن شهادت به زنا داده‌اند و یکی از آن‌ها همسرِ آن زن می‌باشد نقل کرده که امام (فرمود: «آن مرد [با همسرش] لعان می‌کند و بقیّه‌ی شاهدها [هشتاد] تازیانه می‌خورند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۲

الإستبصار، ج۳، ص۱۹

۱ -۱۱

(نور/ ۶)

الصّادق (عَنْ جَمِیلِ‌بْنِ‌دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکَهًِْ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّهًِْ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَهًِْ وَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّهًِْ وَ النَّصْرَانِیَّهًِْ وَ لَا یَتَوَارَثَانِ وَ لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکَهًُْ.

امام صادق ( جمیل‌بن‌درّاج گوید: از امام صادق (پرسیدم: «آیا میان مرد آزاد و کنیزش لعان صورت می‌گیرد»؟ امام (فرمود: «آری، و همچنین میان مرد برده و زن آزاد، و میان برده و کنیز [که با هم ازدواج کرده‌اند] و میان مرد مسلمان و زن یهودی و [یا] مسیحی [که ازدواج موقّت کرده باشند] لعان صورت می‌گیرد و [دراین‌موارد] زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و مرد آزاد و کنیز [که مورد سؤال] از یکدیگر ارث نمی‌برند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۲

الکافی، ج۶، ص۱۶۴ / نورالثقلین

۱ -۱۲

(نور/ ۶)

فقه الرّضا (أَمَّا اللِّعَانُ فَهُوَ أَنْ یَرْمِیَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالْفُجُورِ وَ یُنْکِرَ وَلَدَهَا فَإِنْ أَقَامَ عَلَیْهَا أَرْبَعَهًَْ شُهُودٍ عُدُولٍ رُجِمَتْ وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهَا بَیِّنَهًًْ لَاعَنَهَا وَ إِنِ امْتَنَعَ مِنْ لِعَانِهَا ضُرِبَ حَدَّ الْمُفْتَرِی ثَمَانِینَ جَلْدَهًًْ وَ إِنْ لَاعَنَهَا أُدْرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ وَ اللِّعَانُ أَنْ یَقُومَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهًِْ فَیَحْلِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ یَقُولَ لَهُ الْإِمَامُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَهًَْ اللَّهِ شَدِیدَهًٌْ ثُمَّ یَقُولَ الرَّجُلُ لَعْنَهًُْ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ تَقُومَ الْمَرْأَهًُْ مُسْتَقْبِلَهًَْ الْقِبْلَهًِْ فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِنَّهُ لَمِنَ الْکاذِبِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ یَقُولَ الْإِمَامُ اتَّقِی اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِیدٌ ثُمَّ تَقُولَ الْمَرْأَهًُْ غَضَبُ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ لَا یَتَوَارَثَانِ لَا یَرِثُ الزَّوْجُ الْمَرْأَهًَْ وَ لَا تَرِثُ الْمَرْأَهًُْ الزَّوْجَ وَ لَا الْأَبُ الِابْنَ فَإِنِ ادَّعَی {دَعَا} أَحَدٌ وَلَدَهَا وَلَدَ الزَّانِیَهًِْ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنِ ادَّعَی الرَّجُلُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَهًِْ أَنَّهُ وَلَدُهُ لَحِقَ بِهِ وَ نُسِبَ إِلَیْهِ.

فقه‌الرّضا ( لِعان این است که مرد همسر خود را به زنا متّهم ساخته و نسبت فرزندش را به خود انکار کند. پس اگر چهار شاهد عادل بر علیه زن آورد، زن سنگسار می‌شود، و اگر شاهد بر علیه او اقامه ننمود، با او ملاعنه می‌کند، و اگر از لعان سر باز زد، هشتاد ضربه شلاق به عنوان حدّ قذف می‌خورد، و اگر با زن لعان کرد، حد از او برداشته می‌شود. و لعان به این صورت است که مرد رو به قبله بایستد و چهار مرتبه به اسم «الله» قسم بخورد که در مورد آنچه به زن اتّهام بسته، صادق بوده است. آنگاه امام به او می‌گوید: از خدا بترس، زیرا لعنت خداوند شدید است. سپس مرد می‌گوید: لعنت خدا بر او باد، اگر در آنچه به زن نسبت داده است از دروغگویان باشد. آنگاه زن رو به قبله می‌ایستد و چهار مرتبه به اسم «الله» قسم می‌خورد که مرد در اتهامی که به او زده، دروغگو است. پس امام به او می‌گوید: از خدا بترس که غضب خداوند شدید است. آنگاه زن می‌گوید: غضب خدا بر او اگر مرد در اتهامی که به او زده است صادق باشد. سپس امام آن‌ها را از هم جدا می‌کند و برای همیشه زن نسبت به مرد حرام می‌شود و از یکدیگر ارث نمی‌برند، نه شوهر از زن ارث می‌برد و نه زن از شوهر ارث می‌برد، و نه پدر از پسر. پس اگر کسی فرزند این زن را ولدالزنا خواند، به عنوان حد، تازیانه می‌خورد، و اگر مرد بعد از ملاعنه ادّعا کرد که فرزند ازآنِ اوست، فرزند به او ملحق و منتسب می‌گردد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۲

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۱۷۸

کیفیّت ملاعنه

۱

(نور/ ۶)

الصّادق (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌بْنِ‌الْحَجَّاجِ قَالَ: إِنَّ عَبَّادَ الْبَصْرِیِّ سَأَلَ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (وَ أَنَا حَاضِرٌ کَیْفَ یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهًَْ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (إِنَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ (فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا یُجَامِعُهَا مَا کَانَ یَصْنَعُ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ (وَ انْصَرَفَ ذَلِکَ الرَّجُلُ وَ کَانَ ذَلِکَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِی ابْتُلِیَ بِذَلِکَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَنَزَلَ عَلَیْهِ الْوَحْیُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحُکْمِ فِیهِمَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ (إِلَی ذَلِکَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِی رَأَیْتَ مَعَ امْرَأَتِکَ رَجُلًا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ انْطَلِقْ فَأْتِنِی بِامْرَأَتِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ الْحُکْمَ فِیکَ وَ فِیهَا قَالَ فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا فَأَوْقَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ (ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ اشْهَدْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّکَ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَیْتَهَا بِهِ قَالَ فَشَهِدَ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (أَمْسِکْ وَ وَعَظَهُ ثُمَّ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَهًَْ اللَّهِ شَدِیدَهًٌْ ثُمَّ قَالَ لَهُ اشْهَدِ الْخَامِسَهًَْ أَنَّ لَعْنَهًَْ اللَّهِ عَلَیْکَ إِنْ کُنْتَ مِنَ الْکَاذِبِینَ قَالَ فَشَهِدَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَنُحِّیَ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَهًِْ اشْهَدِی أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ زَوْجَکِ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَمْسِکِی فَوَعَظَهَا وَ قَالَ لَهَا اتَّقِی اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِیدٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا اشْهَدِی الْخَامِسَهًَْ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْکِ إِنْ کَانَ زَوْجُکِ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ فَفَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا لَا تَجْتَمِعَا بِنِکَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا.

امام صادق ( عبدالرّحمن‌بن‌حجّاج گوید: «عبّاد بصری از امام صادق (پرسید: «ملاعنه شوهر با زوجه‌اش چگونه است»؟ امام (فرمود: «مردی از مسلمانان نزد رسول خدا (آمد و گفت: «ای رسول خدا (بفرمایید چنانچه مردی به خانه‌اش برود و مردی دیگر را با زوجه‌اش درحال مقاربت ببیند با آن دو چه کار باید انجام دهد»؟ امام صادق (فرمود: «رسول خدا (از شنیدن این کلام روی برگردانید، و مرد منصرف شد و آن مرد خود بدین مصیبت از سوی زوجه‌اش مبتلا شده بود». فرمود: «وحی از جانب خداوند عزّوجلّ بر حکم آن دو نازل شد، و رسول خدا (به‌سوی آن مرد کسی را فرستاد و وی را خواست و پرسید: «آیا تو آن کسی هستی که با زوجه‌ات چنین ماجرایی دیدی»؟ عرض کرد: «آری». فرمود: «برو و همسرت را نزد من بیاور زیرا خداوند عزّوجلّ حکم تو و آن دو را نازل فرموده است». مرد همسر خویش را حاضر کرد و حضرت زن را بازداشت و به مرد فرمود: «چهار بار به خدا سوگند یاد کن که تو در آنچه به این زن نسبت دادی راست می‌گویی». مرد شهادت داد، سپس رسول خدا (فرمود: «آرام باش و او را نصیحت کرد و فرمود: ای مرد از خداوند بترس، لعنت خداوند بسیار سخت است». آنگاه فرمود: «برای پنجمین‌بار شهادت ده و بگو لعنت خداوند بر من اگر از دروغگویان باشم». مرد شهادت پنجم را انجام داد چنان‌که فرموده بود، رسول خدا (دستور داد وی را به کناری بردند، آنگاه رو به زن کرده و فرمود: تو نیز چهار بار به لفظ جلاله سوگند یاد کن که شوهرت در آنچه به تو نسبت داده، از دروغگویان است؛ زن شهادت را اجرا کرد». سپس به او فرمود: «آرام گیر و او را موعظه فرمود: «از خدا بترس زیرا خشم و غضب خداوند شدید است». بعد فرمود: «شهادت پنجم را چنین ادا کن و بگو: که غضب خداوند بر من اگر شوهرم از راستگویان باشد در آنچه به من نسبت می‌دهد، و زن شهادت داد، آنگاه رسول خدا (میان آن دو را جدایی انداخت». و فرمود: «شما هیچ‌گاه نمی‌توانید پس از این ملاعنه با یکدیگر ازدواج کنید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۲

الکافی، ج۶، ص۱۶۳ / نورالثقلین

۲

(نور/ ۶)

الجواد (عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ الثَّانِی (قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ کَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ وَ کَیْفَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ وَ صَارَ إِذَا قَذَفَهَا غَیْرُ الزَّوْجِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ لَوْ کَانَ وَلَداً أَوْ أَخاً فَقَالَ قَدْ سُئِلَ أَبُوجَعْفَرٍ (عَنْ هَذَا فَقَالَ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَهًٌْ فَإِنْ قَالَ رَأَیْتُ ذَلِکَ مِنْهَا بِعَیْنِی کَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ قَدْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ الْمَدْخَلَ فِی الْخَلْوَهًِْ الَّتِی لَا تَصْلُحُ لِغَیْرِهِ أَنْ یَدْخُلَهَا وَ لَا یَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَلِذَلِکَ صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِذَا قَالَ رَأَیْتُ ذَلِکَ بِعَیْنِی وَ إِذَا قَالَ إِنِّی لَمْ أُعَایِنْ صَارَ قَاذِفاً فِی حَدِّ غَیْرِهِ وَ ضُرِبَ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا الْبَیِّنَهًَْ وَ إِنْ زَعَمَ غَیْرُ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَ وَ ادَّعَی أَنَّهُ رَآهُ بِعَیْنِهِ قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ رَأَیْتَ ذَلِکَ وَ مَا أَدْخَلَکَ ذَلِکَ الْمَدْخَلَ الَّذِی رَأَیْتَ فِیهِ هَذَا وَحْدَکَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فِی دَعْوَاکَ وَ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً فَأَنْتَ فِی حَدِّ التُّهَمَهًِْ فَلَا بُدَّ مِنْ أَدَبِکَ بِالْحَدِّ الَّذِی أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَیْکَ قَالَ وَ إِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَهًُْ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ لِمَکَانِ الْأَرْبَعَهًِْ شُهَدَاءَ مَکَانَ کُلِّ شَاهِدٍ یَمِینٌ.

امام جواد ( محمّدبن‌سلیمان گوید: از امام جواد (سؤال کردم: «چرا مرد وقتی همسرش را مورد قذف قرار دهد چهار بار باید شهادت دهد و اگر غیر شوهر این نسبت را بدهد او را مورد حدّ قرار می‌دهند اگرچه پدر یا برادر آن زن باشد»؟ حضرت فرمود: «از امام صادق (همین سؤال را کردند». آن جناب در جواب فرمود: «علّتش آن است که شوهر وقتی همسرش را مورد قذف و نسبت ناروا اقرار داد به او می‌گویند: چگونه دانستی که همسرت مرتکب فحشاء شده؟ اگر بگوید آن را با چشم خود از او دیدم، پس موظّف است چهار بار خدا را شاهد بگیرد این معنا را شهادت دهد. و اینکه چطور می‌تواند بگوید این فعل را با چشم خود از او دیدم، جهتش آن است که برای شوهر جایز است در مواضع پنهانی که دیگران حقّ ورود به آنجا را ندارند داخل شده و همسرش را زیر نظر بگیرد درحالی‌که این معنا بر احدی حتّی فرزند و پدر زن جایز نیست نه در شب و نه در روز؛ ازاین‌رو وقتی ادّعا رؤیت با چشم نمود می‌باید چهار مرتبه خدا را بر آن گواه و شاهد قرار دهد و به ذات او قسم بخورد و امّا اگر گفت: «با چشم خود این را ندیده‌ام، در این فرض قاذف محسوب شده و بدین‌ترتیب به او حدّ می‌زنند مگر آنکه بیّنه عادل اقامه کند. و امّا اگر غیر شوهر این نسبت را دهد و ادّعا کند که فعل مزبور را از زن دیده، به او می‌گویند: چگونه دیدی و چطور در پنهانی او را زیر نظر قرار دادی درحالی‌که در دیدنت متّهم می‌باشی؟ پس اگر صادقی، در مرتبه‌ی تهمت بوده به ناچار باید تو را تأدیب نمود. و امّا اینکه شوهر باید چهار مرتبه قسم بخورد جهتش آن است که هریک بار به‌جای یک شاهد عادل محسوب می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۴

الکافی، ج۷، ص۴۰۳ / نورالثقلین

۳

(نور/ ۶)

الکاظم (عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی‌الْحَسَنِ (قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ثُمَّ نَکَلَ فِی الْخَامِسَهًِْ قَالَ إِنْ نَکَلَ فِی الْخَامِسَهًِْ فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ وَ

إِنْ نَکَلَتِ الْمَرْأَهًُْ عَنْ ذَلِکَ إِذَا کَانَتِ الْیَمِینُ عَلَیْهَا فَعَلَیْهَا مِثْلُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَهًِْ قَائِماً یُلَاعِنُ أَوْ قَاعِداً قَالَ الْمُلَاعَنَهًُْ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِیَام.

امام کاظم ( علیّ‌بن‌جعفر گوید: از برادرم امام کاظم (پیرامون مردی پرسیدم: «با همسرش لعان کرده و چهار مرتبه به نام خداوند سوگند خورده و در مرتبه‌ی پنجم [از شهادت‌دادن] خودداری کرده است»؟ امام (فرمود: «اگر مرد در مرتبه‌ی پنجم [از شهادت دادن] خودداری کند آن زن [همچنان] همسر اوست و [به خاطر این تهمت زدن، هشتاد] تازیانه می‌خورد؛ و اگر زن از شهادت‌دادن خودداری کند درصورتی‌که سوگند [از طرف شوهر] برضدّ او داده‌شده، زن تازیانه خواهد خورد». و نیز از امام کاظم (پیرامون لعان پرسیدم که: «آیا ایستاده لعان می‌کند یا نشسته»؟ امام (فرمود: «لعان کردن و مانند آن [مثل شهادت‌دادن] ایستاده انجام می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۴

الکافی، ج۶، ص۱۶۵ / نورالثقلین/ نورالثقلین

آیه وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَیْهِ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبینَ [7]

و در پنجمین‌بار بگوید که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد.

۱

(نور/ ۷)

الرّسول (عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ثَلَاثٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَانَ مُنَافِقاً وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّی وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ مَنْ إِذَا ائْتُمِنَ خَانَ وَ إِذَا حَدَّثَ کَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فِی کِتَابِهِ إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ الْخائِنِینَ وَ قَالَ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَیْهِ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبِینَ وَ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولًا نَبِیًّا.

پیامبر ( از امام صادق (روایت است: رسول خدا (فرمود: «هرکس سه خصلت در او باشد از منافقان به شمار می‌رود. اگرچه نماز بخواند و روزه بگیرد و گمان کند که مسلمان می‌باشد؛ کسی که دروغ بگوید، و هرگاه وعده دهد خلف وعده نماید، و در امانت‌ها خیانت کند. خداوند متعال در قرآن مجید فرموده: خداوند خیانت‌کنندگان را دوست نمی‌دارد. (انفال/۵۸) و در جای دیگر فرموده: أَنَّ لَعْنَتَ اللهُ عَلَیْهِ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبِینَ، و در جای دیگر فرمود: و در این کتاب [آسمانی] از اسماعیل [نیز] یاد کن، که او در وعده‌هایش صادق، و رسول و پیامبری [بزرگ] بود! . (مریم/۵۴).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۶

الکافی، ج۲، ص۲۹۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۳۳۹/ بحارالأنوار، ج۶۹، ص۱۰۸/ نورالثقلین

آیه وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکاذِبینَ [8]

آن زن نیز می‌تواند کیفر [زنا] را از خود دور کند، به‌این‌طریق که چهاربار خدا را به شهادت طلبد که آن مرد [در اين نسبتى كه به او داده] از دروغگویان است.

آیه وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَیْها إِنْ کانَ مِنَ الصّادِقِینَ [9]

و بار پنجم بگوید که غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راستگویان باشد [و در‌اين‌صورت مجازات از هر دو برداشته مى‌شود].

۱

(نور/ ۹)

الرّضا (وَ إِنْ لَاعَنَهَا أُدْرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ.

امام رضا ( اگر مرد با زن لعان کند مجازات (هشتاد تازیانه) از او برداشته می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۶

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۱۷۸

آیه وَ لَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَکیمٌ [10]

و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود و اینکه او توبه‌پذیر و حکیم است [بسيارى از شما گرفتار مجازات سخت الهى مى‌شديد]!

۱

(نور/ ۱۰)

الکاظم (الْفَضْلُ رَسُولُ اللَّهِ (وَ رَحْمَتُهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (.

امام کاظم ( الفَضْلُ، همان رسول خدا (است و منظور از رَحْمَتُهُ، امام علی (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۶

القمی، ج۱، ص۳۱۳ / البرهان

۲

(نور/ ۱۰)

الصّادق (فَضْلُ اللهِ رَسُولُهُ وَ رَحْمَتُهُ وَلَایَهًُْ الْأَئِمَّهًِْ (.

امام صادق ( مراد از فَضْلُ اللهِ همان رسول خدا (است و منظور از رَحْمَتُهُ ولایت ائمه (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۶

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۶۰ / البرهان

۳

(نور/ ۱۰)

الکاظم (اَلرَّحمَةُ رَسُولُ اللهِ (وَ الفَضلُ عَلِیِّ‌بنِ‌اَبِی‌طَالِبٍ (.

امام کاظم ( منظور از الرَحمَةُ، رسول خدا (و منظور از الفَضْلُ، علیّّبن‌ابی‌طالب (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۶

البرهان

آیه إِنَّ الَّذینَ جاؤُ بِالْإِفْکِ عُصْبَةٌ مِنْکُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَکُمْ بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ لِکُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اکْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الَّذی تَوَلَّی کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظیمٌ [11]

به یقین کسانی که آن تهمت عظیم را عنوان کردند گروهی [متشكّل و توطئه‌گر] از شما بودند؛ امّا گمان نکنید این ماجرا به زیان شماست، بلکه خیر شما در آن است؛ هریک از آن‌ها سهم خود را از این گناهی که مرتکب شدند دارند؛ و آن کس از آنان که بخش مهمّ آن را بر عهده داشت عذاب عظیمی برای اوست!

آیه لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَیْراً وَ قالُوا هذا إِفْکٌ مُبِینٌ [12]

چرا هنگامی‌که این [تهمت] را شنیدید، مردان و زنان باایمان نسبت به کسی که از خودشان بود، گمان خیر نبردند و نگفتند این دروغ بزرگِ آشکاری است؟!

آیه لَوْ لا جاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِکَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْکاذِبُونَ [13]

چرا چهار شاهد بر آن نیاوردند؟! و هنگامی‌که گواهان را نیاوردند، آنان در پیشگاه خدا دروغگویانند.

به یقین کسانی که آن تهمت عظیم را عنوان کردند گروهی [متشکّل و توطئه‌گر] از شما بودند؛ امّا گمان نکنید این ماجرا به زیان شماست، بلکه خیر شما در آن است

۱ -۱

(نور/ ۱۳)

الباقر (لَمَّا هَلَکَ إِبْرَاهِیمُ‌بْنُ‌رَسُولِ اللَّه (حَزِنَ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ (حُزْناً شَدِیداً فَقَالَتْ عَائِشَهًُْ مَا الَّذِی یَحْزُنُکَ عَلَیْهِ فَمَا هُوَ إِلَّا ابْنُ جَرِیحٍ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (عَلِیّاً (وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَذَهَبَ عَلِیٌّ إِلَیْهِ وَ مَعَهُ السَّیْفُ وَ کَانَ جَرِیحٌ الْقِبْطِیُّ فِی حَائِطٍ فَضَرَبَ عَلِیٌّ (بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَقْبَلَ إِلَیْهِ جَرِیحٌ لِیَفْتَحَ لَهُ الْبَابَ فَلَمَّا رَأَی عَلِیّاً (عَرَفَ فِی وَجْهِهِ الشَّرَّ فَأَدْبَرَ رَاجِعاً وَ لَمْ یَفْتَحِ الْبَابَ فَوَثَبَ عَلِیٌّ (عَلَی الْحَائِطِ وَ نَزَلَ إِلَی الْبُسْتَانِ وَ اتَّبَعَهُ وَ وَلَّی جَرِیحٌ مُدْبِراً فَلَمَّا خَشِیَ أَنْ یُرْهِقَهُ صَعِدَ فِی نَخْلَهًٍْ وَ صَعِدَ عَلِیٌّ (فِی أَثَرِهِ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ رَمَی جَرِیحٌ بِنَفْسِهِ مِنْ فَوْقِ النَّخْلَهًِْ فَبَدَتْ عَوْرَتُهُ فَإِذَا لَیْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ فَانْصَرَفَ عَلِیٌّ (إِلَی النَّبِیِّ (فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (إِذَا بَعَثْتَنِی فِی الْأَمْرِ أَکُونُ فِیهِ کَالْمِسْمَارِ الْمُحْمَی أَمْ أَثَّبَّتُ قَالَ لَا بَلِ اثَّبَّتْ قَالَ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ مَا لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَرَفَ عَنَّا السُّوءَ أَهْلَ الْبَیْتِ.

امام باقر ( وقتی ابراهیم فرزند رسول خدا (از دنیا رفت، پیامبر بسیار اندوهگین شد. عایشه گفت: «چه چیزی باعث شده تا این‌گونه ناراحت شوی؟ ابراهیم که فرزند جُریح است. رسول خدا (که این حرف را شنید، علی (را فرستاد تا جُریح را به قتل برساند. علی (شمشیر خود را برداشت و به‌سوی او شتافت. جُریح قبطی در باغی بود. علی (در باغ را زد. جُریح آمد که در را باز کند. وقتی دید چهره‌ی علی (خشمناک است، بازگشت و در را باز نکرد و علی (از دیوار وارد باغ شد و او را دنبال کرد. جُریح که پا به فرار گذاشته بود، از سر ترس به بالای درخت خرمایی پناه برد و علی (هم به‌دنبال او از درخت بالا رفت و هنگامی‌که به جریح نزدیک شد، او خود را از بالای درخت به پایین انداخت و عورت او نمایان شد و مشخص شد در او نه نشان مردانگی و نه نشان زنانگی است. دراین‌حال بود که علی (به نزد پیامبر (بازگشت و عرض کرد: «ای رسول خدا (وقتی مرا درپی مأموریت می‌فرستی، آیا همچون میخ گداخته نهاده در پشم باشم یا اینکه تحقیق کنم»؟ رسول خدا (فرمود: «تحقیق کن». حضرت (عرضه داشت: «سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخت، جریح را نه نشان از مردانگی است و نه نشان از زنانگی». پس رسول خدا (فرمود: «سپاس خدایی را که شر و بدی را از ما اهل بیت دور می‌گرداند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۸

بحارالأنوار، ج۲۲، ص۱۵۴/ القمی، ج۲، ص۹۹/ نورالثقلی/ البرهان

۱ -۲

(نور/ ۱۳)

الرّضا (الْحُسَیْنُ‌بْنُ‌حَمْدَانَ الْخَصِیبِیُ بِإِسْنَادِه: فَبَلَغَ الْخَبَرُ إِلَی عَلِیِّ‌بْنِ‌مُوسَی (وَ مَا صُنِعَ بِابْنِهِ مُحَمَّدٍ (فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنْ شِیعَتِهِ فَقَالَ لَهُمْ: هَلْ عَلِمْتُمْ مَا قُذِفَتْ بِهِ مَارِیَهًُْ الْقِبْطِیَّهًُْ؟ وَ مَا ادُّعِیَ عَلَیْهَا فِی وِلَادَتِهَا إِبْرَاهِیمَ‌بْنَ‌رَسُولِ اللَّهِ (؟ فَقَالُوا: یَا سَیِّدَنَا أَنْتَ أَعْلَمُ خَبِّرْنَا لِنَعْلَمَ، فَقَالَ: إِنَّ مَارِیَهًَْ أَهْدَاهَا الْمُقَوْقِسُ إِلَی جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ (وَ تَحَظَّی بِمَارِیَهًَْ مِنْ دُونِهِمْ وَ کَانَ مَعَهَا خَادِمٌ یُقَالُ لَهُ جُرَیْحٌ وَ حَسُنَ إِیمَانُهَا وَ إِسْلَامُهَا، ثُمَّ مَلَکَتْ مَارِیَهًُْ قَلْبَ رَسُولِ اللَّهِ (فَحَسَدَهَا بَعْضُ أَزْوَاجِهِ، وَ أَقْبَلَتْ عَائِشَهًُْ وَ حَفْصَهًُْ تَشْکُوَانِ إِلَی أَبَوَیْهِمَا مَیْلَ رَسُولِ اللَّهِ (إِلَی مَارِیَهًَْ وَ إِیثَارَهُ إِیَّاهَا عَلَیْهِمَا حَتَّی سَوَّلَتْ لِأَبَوَیْهِمَا أَنْفُسُهُمَا بِأَنْ یَقْذِفُوا مَارِیَهًَْ بِأَنَّهَا حَمَلَتْ بِإِبْرَاهِیمَ مِنْ جُرَیْحٍ الْخَادِمِ، وَ کَانُوا لَا یَظُنُّونَ جُرَیْحاً خَادِماً فَأَقْبَلَ أَبَوَاهُمَا إِلَی النَّبِیِّ (وَ هُوَ جَالِسٌ فِی مَسْجِدِهِ فَجَلَسَا بَیْنَ یَدَیْهِ، ثُمَّ قَالا: یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا یَحِلُّ لَنَا وَ لَا لِشِیعَتِنَا أَنْ نَکْتُمَ عَلَیْکَ مَا یَظْهَرُ مِنْ خِیَانَهًٍْ وَاقِعَهًٍْ بِکَ، قَالَ: مَا ذَا تَقُولَانِ؟ قَالا: یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ جُرَیْحاً یَأْتِی مِنْ مَارِیَهًَْ الْفَاحِشَهًَْ الْعُظْمَی، وَ إِنَّ حَمْلَهَا مِنْ جُرَیْحٍ لَیْسَ هُوَ مِنْکَ، فَارْبَدَّ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ (وَ عَرَضَتْ لَهُ سَهْوَهًٌْ لِعَظِیمِ مَا تَلَقَّیَاهُ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَیْحَکُمَا مَا تَقُولَانِ؟ قَالا: یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا خَلَّفْنَا جُرَیْحاً وَ مَارِیَهًَْ فِی مَشْرَبَتِهَا یَعْتِبُهَا فِی حُجْرَتِهَا وَ یُفَاکِهُهُا وَ یُلَاعِبُهَا وَ یَرُومُ مِنْهَا مَا یَرُومُ الرِّجَالُ مِنَ النِّسَاءِ فَابْعَثْ إِلی جُرَیْحٍ فَإِنَّکَ تَجِدُهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فَأَنْفِذْ فِیهِمَا حُکْمَ اللَّهِ وَ حُکْمَکَ. فَأَتَی النَّبِیُّ إِلَی عَلِیٍّ (قَالَ: قُمْ یَا أَبَاالْحَسَنِ بِسَیْفِکَ ذِی الْفَقَارِ حَتَّی تَمْضِیَ مَشْرَبَهًَْ مَارِیَهًَْ فَإِنْ صَادَفْتَهَا وَ جُرَیْحاً کَمَا یَصِفَانِ فَأَخْمِدْهُمَا بِسَیْفِکَ ضَرْباً. وَ قَامَ عَلِیٌّ (وَ مَسَحَ سَیْفَهُ وَ أَخَذَهُ تَحْتَ ثَوْبِهِ فَلَمَّا وَلَّی مِنْ بَیْنِ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ (انْثَنَی إِلَیْهِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ: أَکُونُ کَالشِّکَّهًِْ، وَ الشَّاهِدُ یَرَی مَا لَا یَرَی الْغَائِبُ، فَقَالَ لَهُ: فَدَیْتُکَ یَا أَبَاالْحَسَنِ امْضِ، فَمَضَی وَ سَیْفُهُ فِی یَدِهِ حَتَّی تَسَوَّرَ مِنْ فَوْقِ مَشْرَبَهًِْ مَارِیَهًَْ وَ هِیَ فِی جَوْفِ الْمَشْرَبَهًِْ، وَ جُرَیْحٌ مَعَهَا یُؤَدِّبُهَا بِآدَابِ الْمُلُوکِ، وَ یَقُولُ لَهَا: عَظِّمِی رَسُولَ اللَّهِ وَ لَبِّیهِ وَ أَکْرِمِیهِ حَتَّی الْتَفَتَ جُرَیْحٌ فَنَظَرَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ سَیْفُهُ مَشْهُورٌ فِی یَدِهِ فَفَزِعَ جُرَیْحٌ، وَ صَعِدَ إِلَی نَخْلَهًٍْ فِی الْمَشْرَبَهًِْ فَصَعِدَ إِلَی رَأْسِهَا فَنَزَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِلَی الْمَشْرَبَهًِْ، فَکَشَفَ الرِّیحُ عَنْ أَثْوَابِ جُرَیْحٍ فَرَآهُ خَادِماً مَمْسُوحاً لَیْسَ لَهُ مَا لِلْآدَمِیِّینَ، فَقَالَ: انْزِلْ یَا جُرَیْحُ، قَالَ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ آمِناً عَلَی نَفْسِی؟ فَقَالَ: آمِناً عَلَی نَفْسِکَ، فَنَزَلَ جُرَیْحٌ وَ أَخَذَ بِیَدِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ فَأَوْقَفَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ، وَ قَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ جُرَیْحاً خَادِمٌ مَمْسُوحٌ، فَوَلَّی النَّبِیُّ وَجْهَهُ إِلَی الْجِدَارِ، وَ قَالَ: حُلَّ لَهُمَا لَعَنَهُمَا اللَّهُ یَا جُرَیْحُ حَتَّی یَتَبَیَّنَ کَذِبُهُمَا وَ یَحْتَقِبَا خِزْیَهُمَا، بِجُرْأَتِهِمَا عَلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَکَشَفَ جُرَیْحٌ عَنْ أَثْوَابِهِ فَإِذَا هُوَ خَادِمٌ مَمْسُوحٌ فَسَقَطَا بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ (وَ قَالا: یَا رَسُولَ اللَّهِ التَّوْبَهًَْ، اسْتَغْفِرْ لَنَا وَ لَنْ نَعُودَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (لَا تَابَ اللَّهُ عَلَیْکُمَا فَمَا یَنْفَعُکُمَا اسْتِغْفَارِی وَ مَعَکُمَا هَذِهِ الْجُرْأَهًُْ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی رَسُولِهِ فَقَالا: یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِ اسْتَغْفَرْتَ لَنَا رَجَوْنَا أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآیَهًَْ بِهِمَا وَ فِی بَرَاءَهًِْ مَارِیَهًَْ: إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ.

امام رضا ( حسین‌بن‌حمدان با سند خود از امام رضا (نقل می‌کند که آن حضرت (به گروهی از شیعیانش که در محضرش بودند، فرمود: «آیا از تهمتی که به ماریه قبطی درباره‌ی فرزندش ابراهیم پسر رسول خدا (زدند، آگاهید»؟ گفتند: «ای سرور ما! تو آگاهتری و ما را آگاه کن». آن حضرت (فرمود: «مُقَوقَس، ماریه را به جدّم رسول خدا (اهدا کرد و رسول خدا (او را به‌عنوان همسر خود برگزید». ماریه خادمی خواجه به نام جُریح داشت و هر دو در اسلام و ایمان جایگاهی رفیع داشتند، ماریه مهر و محبّت رسول خدا (را به دست آورد و همسران وی نسبت به او حسادت کردند و از این‌رو عایشه و حفصه نزد پدرانشان رفته، از مهر و محبّتی که آن حضرت (در حقّ ماریه داشت و او را بر آن‌ها ترجیح می‌داد شکایت بردند. تا اینکه عایشه و حفصه و پدرانشان دستخوش وسوسه‌های شیطانی شدند که ماریه را تهمت زنند که او از جریح، ابراهیم را باردار شده است درحالی‌که گمان نمی‌کردند که جُریح خواجه است. پدران عایشه و حفصه نزد رسول خدا (که در مسجد نشسته بود آمده و کنار حضرت (نشستند و گفتند: «بر ما حلال و شایسته نیست که خیانتی را که در حقّ تو شده پنهان کنیم». رسول خدا (فرمود: «چه می‌گویید»؟! گفتند: «جریح با ماریه، عملی قبیح و بزرگ مرتکب شده و او به‌واسطه‌ی جُریح باردار شده، نه به‌واسطه‌ی تو». چهره‌ی رسول خدا (از خشم کبود شد و به خاطر گفته‌ی سنگین آن دو مبهوت گردیده و فرمود: «وای بر شما، چه می‌گویید»؟ گفتند: «ای رسول خدا (! ما جریح و ماریه را تا مشربه‌اش مرادشان از مشربه، اتاق ماریه بود که جریح با او به مزاح و بازی مشغول است و از او چیزی طلب می‌کند که مردان از زنانشان طلب دارند، تعقیب کرده¬ایم». پس به‌دنبال جریح بفرست و دراین‌صورت، بی‌گمان او را در چنین وضعی خواهی دید؛ آنگاه حکم‌الهی را درباره‌ی او اجرا کن». رسول خدا (رو به‌سوی علی (کرد و فرمود: «برخیز‌ای برادرم! و با ذوالفقارت برو تا به اتاق ماریه برسی و همان‌طور که او و جریح را همان‌گونه که این دو می‌گویند، دیدی، آن دو را از دم شمشیرت بگذران». علی (از جا برخاست، شمشیر را در غلاف کرد و زیر جامه‌اش گرفت. وقتی خواست از نزد رسول خدا (برود، رو به ایشان نمود و عرض کرد: «ای رسول خدا (! در آنچه به من امر فرموده‌ای همچون آهن گداخته در پشم باشم یا همچون حاضری که می‌بیند آنچه را غایب نمی‌بیند»؟ پیامبر (فرمود: «ای علی جانم به فدایت، بلکه همچون حاضری باش که می‌بیند آنچه را غایب نمی‌بیند». علی (درحالی‌که شمشیر در دست داشت حرکت کرد تا از دیوار حجره‌ی ماریه بالا رفت. ماریه در میان حجره نشسته و جریح که همراه او بود، آداب و رسوم پادشاهان را به او می‌آموخت و به او می‌گفت: «رسول خدا (را بزرگ و گرامی دار و درخواست او را پاسخ گوی». و به‌همین‌صورت سخن می‌گفت تا اینکه متوجّه حضور امیرمؤمنان (شد که شمشیر از نیام بر کشید. جریح که این صحنه را دید هراسناک شد و از درخت خرمایی که در مشربه بود بالا رفت و امیرمؤمنان (داخل مشربه شد. دراین‌هنگام باد لباس جریح را کنار زد. ناگهان مشخص شد که او خادمی خواجه است، امیرمؤمنان (به او فرمود: «ای جُریح پایین بیا». او عرض کرد: «ای امیرمؤمنان (! آیا جانم در امان است»؟ حضرت فرمود: «بله تو در امان هستی». جریح پایین آمد و امیرمؤمنان (دست او را گرفت و نزد رسول خدا (آورد و فرمود: «ای رسول خدا (جریح خادمی مخنّث (خواجه) است. رسول خدا (صورتش را به‌سمت دیوار برگرداند و فرمود: «ای جریح! خودت را به آن دو بنمایان تا دروغ و رسوایی آنان و گستاخی‌شان علیه خدا و رسولش برملا شود». جُریح لباس خویش را کنار زد و مشخص شد که جُریح خادمی مخنّث است، آن دو به دامن رسول خدا (افتادند و گفتند: «ای رسول خدا (توبه‌ی ما را بپذیر و برای ما طلب آمرزش کن». رسول خدا (فرمود: «خدا توبه‌تان را نمی‌پذیرد. با این گستاخی، طلب آمرزش من برای شما سودی ندارد. پس خدا این دو آیه را در شأن آن دو نازل فرمود: إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ \* یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۸۸

الهدایه الکبری، ص۲۹۷ / البرهان

۱ -۳

(نور/ ۱۳)

الصّادق (عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌بُکَیْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (: جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (أَمَرَ بِقَتْلِ الْقِبْطِیِّ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا قَدْ کَذَبَتْ عَلَیْهِ، أَوْ لَمْ یَعْلَمْ وَ إِنَّمَا دَفَعَ اللَّهُ عَنِ الْقِبْطِیِ الْقَتْلَ بِتَثَبُّتِ عَلِیٍّ (فَقَالَ بَلَی قَدْ کَانَ وَ اللَّهِ أَعْلَمَ وَ لَوْ کَانَتْ عَزِیمَهًًْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (الْقَتْلُ مَا رَجَعَ عَلِیٌّ (حَتَّی یَقْتُلَهُ، وَ لَکِنْ إِنَّمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ (لِتَرْجِعَ عَنْ ذَنْبِهَا، فَمَا رَجَعَتْ وَ لَا اشْتَدَّ عَلَیْهَا قَتْلُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِکَذِبِهَا.

امام صادق ( عبدالله‌بن‌بکیر گوید: به امام صادق (عرض کردم: «فدایت شوم، رسول خدا (دستور به قتل قبطی داد، درحالی‌که می‌دانست عایشه به او دروغ بسته یا اینکه این مسئله را نمی‌دانست و خداوند با دوراندیشی علی (قتل را از او دور گردانید»؟ حضرت (فرمود: «به خدا سوگند، پیامبر (این را می‌دانست و اگر قصد کشتن او را داشت، علی (باز نمی‌گشت مگر اینکه او را می‌کشت». امّا پیامبر (این کار را کرد تا عایشه از گناه خود باز گردد. امّا او بازنگشت و کشته‌شدن مردی مسلمان به خاطر دروغ او بر او گران نیامد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۲

القمی، ج۲، ص۳۱۹ / البرهان

آیه وَ لَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّکُمْ فیما أَفَضْتُمْ فیهِ عَذابٌ عَظیمٌ [14]

و اگر فضل و رحمت الهی در دنیا و آخرت شامل حال شما نمی‌شد، به خاطر این گناهی که کردید عذاب سختی به شما می‌رسید!

۱

(نور/ ۱۴)

ابن‌عبّاس (فِیمَا أَفَضْتُمْ أَیْ خُضْتُمْ فِیهِ مِنَ الْإِفْکِ عَذابٌ عَظِیمٌ أَیْ عَذَابٌ لَا انْقِطَاعَ لَهُ.

ابن‌عبّاس ( فیما أَفَضْتُمْ فیهِ یعنی تهمتی که به آن پرداختید؛ عَذابٌ عَظِیمٌ یعنی عذابی [به شما می‌رسید] که هرگز پایان نمی‌پذیرفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۲

بحرالعرفان، ج۱۲، ص۹

آیه إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِکُمْ ما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللهِ عَظیمٌ [15]

[به ياد آوريد] زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر می‌گرفتید، و با دهان خود سخنی می‌گفتید که به آن یقین نداشتید؛ و آن را ساده و کوچک می‌پنداشتید درحالی‌که نزد خدا بزرگ است!

آیه وَ لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما یَکُونُ لَنا أَنْ نَتَکَلَّمَ بِهذا سُبْحانَکَ هذا بُهْتانٌ عَظِیمٌ [16]

چرا هنگامی‌که آن را شنیدید نگفتید: «ما حق نداریم که به این سخن تکلّم کنیم؛ خداوندا منزّهی تو، این بهتان بزرگی است»؟!

۱

(نور/ ۱۶)

أمیرالمؤمنین (قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (فِی وَصِیَّتِهِ لِابْنِهِ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌الْحَنَفِیَّهًِْ (یَا بُنَیَّ لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقُلْ کُلَّ مَا تَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ فَرَضَ عَلَی جَوَارِحِکَ کُلِّهَا فَرَائِضَ یَحْتَجُّ بِهَا عَلَیْکَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ یَسْأَلُکَ عَنْهَا وَ ذَکَّرَهَا وَ وَعَظَهَا وَ حَذَّرَهَا وَ أَدَّبَهَا وَ لَمْ یَتْرُکْهَا سُدًی فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِکُمْ ما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِیم.

امام علی ( امیرالمؤمنین (در وصیّتش به فرزندش محمّدبن‌حنفیّه (فرمود: «فرزند عزیزم آنچه را نمی‌دانی نگو، بلکه همه‌ی آنچه را که می‌دانی نیز نگو، زیرا خدای تعالی بر کلّیه‌ی اعضاء تو وظایف و واجباتی را مقرّر و مفروض داشته است که در روز قیامت به‌وسیله‌ی آن‌ها بر تو احتجاج می‌کند، و از آن‌ها سؤال می‌نماید. و آن اعضاء را تذکّر داده و موعظه کرده و برحذر داشته و تأدیب نموده و آن‌ها را بیهوده رها نکرده است، چنان‌که خدای عزّوجلّ فرموده است: از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن، چراکه گوش و چشم و دل، همه مسئولند. (اسراء/۳۶) و خدای عزّوجلّ فرموده است: إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِکُمْ ما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۲

من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۶۲۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۱۶۸

۲

(نور/ ۱۶)

الصّادق (لَا تَدَعِ الْیَقِینَ بِالشَّکِ وَ الْمَکْشُوفَ بِالْخَفِیِّ وَ لَا تَحْکُمْ مَا لَمْ تَرَهُ بِمَا تُرَوَّی عَنْهُ قَدْ عَظَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَمْرَ الْغِیبَهًِْ وَ سُوءِ الظَّنِّ بِإِخْوَانِکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَکَیْفَ بِالْجُرْأَهًِْ عَلَی إِطْلَاقِ قَوْلٍ وَ اعْتِقَادِ زُورٍ وَ بُهْتَانٍ فِی أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِکُمْ ما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِیمٌ وَ مَا دُمْتَ تَجِدُ إِلَی تَحْسِینِ الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ فِی غَیْبَتِکَ وَ حَضْرَتِکَ سَبِیلًا فَلَا تَتَّخِذْ غَیْرَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً.

امام صادق ( از یقین خود به خاطر شکّ و تردید نگذر، و از امری روشن به‌واسطه‌ی چیزی که پنهان و پوشیده است، اعراض نکن. و به آنچه با چشم خود ندیدی به سبب آنچه از دیگران در آن موضوع روایت می‌کنی، حکم نکن. خداوند موضوع غیبت و سوء ظن به برادران مؤمن را بزرگ و مهم شمرده است، تا برسد به اینکه انسان جرأت و جسارت پیدا کرده و به‌طور مطلق و بدون قید و احتیاط نسبت به دیگران و مخصوصاً درباره‌ی اصحاب پیغمبر اکرم (سخن ناصواب بگوید، و یا اعتقاد بی‌اساس و روی پایه‌ی سست و دروغ و بهتان داشته باشد؛ خداوند متعال در سوره‌ی نور می‌فرماید: إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِکُمْ ما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِیمٌ؛ و تا می‌توانی راهی برای نیکوشدن و صحّت و حسن عمل دیگران پیدا کن، خواه آن عمل در حضور تو صورت بگیرد و یا در غیاب تو؛ به راه‌های دیگر حمل نکرده، و توجیهات فاسد و بد برای آن عمل درست نکن. خداوند متعال می‌فرماید: برای مردم خوبی و خیر بگویید. (بقره/۸۳).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۴

مصباح الشریعهًْ، ص۶۷/ نورالثقلین

۳

(نور/ ۱۶)

الرّسول (قَالَ اَبُوجَعفَرِ (أَنَّ النَّبِیَّ (لَمَّا نَزَلَ بِغَدِیرِ خُم أَمَرَ (أَنْ یُقَمَّ مَا تَحْتَهُنَّ وَ یُنْصَبَ لَهُ أَحْجَارٌ کَهَیْئَهًِْ الْمِنْبَر فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (فَوْقَ تِلْکَ الْأَحْجَارِ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ فَقَالَ… أَوْحَی إِلَیَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ مَعَاشِرَ النَّاسِ مَا قَصَّرْتُ فِی تَبْلِیغِ مَا أَنْزَلَهُ إِلَیَّ… ولکن سَأَلْتُ جَبْرَئِیلَ أَنْ یَسْتَعْفِیَ لِی عَنْ تَبْلِیغِ ذَلِکَ إِلَیْکُمْ أَیُّهَا النَّاسُ لِعِلْمِی بِقِلَّهًِْ الْمُؤْمِنِینَ وَ کَثْرَهًِْ الْمُنَافِقِینَ وَ أَدْغَالِ الْآثِمِینَ وَ خَتْلِ الْمُسْتَهْزِءِینَ بِالْإِسْلَامِ الَّذِینَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ بِأَنَّهُمْ یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ وَ یَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِیمٌ وَ کَثْرَهًِْ أَذَاهُمْ لِی غَیْرَ مَرَّهًٍْ حَتَّی سَمَّوْنِی أُذُناً وَ زَعَمُوا أَنِّی کَذَلِکَ لِکَثْرَهًِْ مُلَازَمَتِهِ إِیَّایَ وَ إِقْبَالِی عَلَیْهِ حَتَّی أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ذَلِکَ وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ عَلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ الْآیَهًَْ وَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّیَ الْقَائِلِینَ بِذَلِکَ بِأَسْمَائِهِمْ لَسَمَّیْتُ وَ أَنْ أُومِئَ إِلَیْهِمْ بِأَعْیَانِهِمْ لَأَوْمَأْتُ وَ أَنْ أَدُلَّ عَلَیْهِمْ لَدَلَلْتُ وَ لَکِنِّی وَ اللَّهِ فِی أُمُورِهِمْ قَدْ تَکَرَّمْتُ وَ کُلَّ ذَلِکَ لَا یَرْضَی اللَّهُ مِنِّی إِلَّا أَنْ أُبَلِّغَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیَّ ثُمَّ تَلَا (یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ فِی عَلِیٍّ (وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ.

پیامبر ( از امام باقر (روایت است: وقتی پیامبر (وارد غدیرخم شد پیامبر دستور داد زیر آن درخت‌ها با سنگ چیزی شبیه منبر بسازند که بر مردم مشرف باشد هنگامی‌که همه آنجا جمع شدند و ایستادند، پیامبر (بالای آن سنگ‌ها ایستاد و پس از ستایش و نیایش خداوند چنین فرمود: «خدا به من چنین وحی فرموده است: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ؛ ای پیامبر! آنچه از خدا بر تو نازل شد برسان که اگر نرسانی تبلیغ رسالت او را نکرده‌ای و خدای ترا از مردم محفوظ خواهد داشت. (مائده/۶۷) ای گروه مردم! اینک من در تبلیغ آنچه خداوند بر من نازل فرمود کوتاهی نکردم؛ از جبرئیل خواهش کردم که از خدا بخواهد مرا از اقدام به این موضوع معاف بدارد، زیرا می‌دانستم افراد با ایمان خیلی کم‌اند و مردمان دوروی منافق بسیار، و کاملاً به دغل‌بازی جنایتکاران آگاهی داشتم و متوجّه بودم که چگونه به اسلام با دیده‌ی استهزاء می‌نگرند، همان کسانی که خداوند آن‌ا را در قرآن توصیف فرموده است: آن‌ها به زبان خود چیزی می‌گویند که در دل ندارند! . (فتح/۱۱) وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللهِ عَظیمٌ؛ من می‌دانستم اینان چه قدر به من اذیّت خواهند کرد تا آن حدّی که مرا «اذن» و گوش (خوش‌باور و ساده‌لوح) نامگذاری کرده‌اند، و اکنون هم خیال کرده‌اند علّت اینکه علی (را به این مقام نصب نموده‌ام به خاطر این است که وی همواره ملازم من است و من هم به او توجّه دارم، این مردم کسانی هستند که خداوند درباره‌شان می‌فرماید: از آن‌ها کسانی هستند که پیامبر را آزار می‌دهند و می‌گویند: «او آدم خوش‌باوری است»! بگو: «خوش‌باور بودن او به نفع شماست! [ولی بدانید] او به خدا ایمان دارد و [تنها] مؤمنان را تصدیق می‌کند. (توبه/۶۱) اگر می‌خواستم در همین محفل اسامی یکایک این منافقین را می‌بردم و به‌سوی فرد فرد آن‌ها اشاره می‌کردم، ولی درعین‌حال در مورد آن‌ها بزرگواری می‌کنم، زیرا فقط فرمان خدا و خوشنودیش به تبلیغ آنچه نازل کرده بستگی دارد و مازاد بر آن از من چیزی نخواسته است، سپس این آیه را تلاوت فرمود: ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملًا [به مردم] برسان! و اگر نکنی، رسالت او را انجام نداده‌ای! خداوند تو را از [خطرات احتمالی] مردم، نگاه می‌دارد. (مائده/۶۷).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۴

بحارالأنوار، ج۳۷، ص۲۰۶/ التحصین لابن طاوس، ص۵۸۰؛ «بتفاوت لفظی»

آیه یَعِظُکُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ [17]

خداوند شما را اندرز می‌دهد که اگر ایمان دارید هرگز چنین کاری را تکرار نکنید.

آیه وَ یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمُ الْآیاتِ وَ اللهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ [18]

و خداوند آیات را برای شما بیان می‌کند، و خدا دانا و حکیم است.

۱

(نور/ ۱۸)

ابن‌عبّاس (یَعِظُکُمُ اللهُ أی یَحرُمُ اللهُ عَلَیکُم أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ.

ابن‌عبّاس ( یَعِظُکُمُ اللهُ؛ یعنی خداوند بر شما حرام می‌کند که چنین کاری را تکرار کنید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۶

بحرالعرفان، ج۱۲، ص۱۱

آیه إِنَّ الَّذینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ اللهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [19]

به یقین کسانی که دوست دارند زشتی‌ها در میان مردم با ایمان شایع شود برای آنان در دنیا و آخرت عذاب دردناکی است؛ و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید.

آیه وَ لَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللهَ رَءوُفٌ رَحِیمٌ [20]

و اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نبود و اینکه خدا رئوف و مهربان است [مجازات سختى دامانتان را مى‌گرفت]!

۱

(نور/ ۲۰)

الصّادق (مَنْ قَالَ فِی مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْهُ عَیْنَاهُ وَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ.

امام صادق ( کسی که درباره‌ی مؤمنی آنچه را چشمانش دیده و گوش¬هایش شنیده بگوید، پس او از جمله کسانی است که خداوند عزّوجلّ درباره‌ی آنان فرموده است: إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۶

الکافی، ج۲، ص۳۵۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۲، ص۲۸۰/ مستدرک الوسایل، ج۹، ص۱۱۵/ بحارالأنوار، ج۷۲، ص۲۱۳/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نور/ ۲۰)

أمیرالمؤمنین (مَنْ قَالَ فِی مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْ عَیْنَاهُ وَ سَمِعَتْ أُذُنَاهُ مَا یَشِینُهُ وَ یَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ.

امام علی ( هرکس درباره‌ی مؤمنی مطلبی را که با چشم دیده یا با گوش خود شنیده بگوید که به آن وسیله از او عیبجویی کند و به شخصیّت او زیان برساند، چنین کسی از جمله‌ی آن‌هایی است که خداوند درباره‌ی آنان فرموده است: إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۶

بحارالأنوار، ج۷۲، ص۳۶۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۷، ص۲۱۱/ جامع الأخبار، ص۱۴۷/ کشف الریبهًْ، ص۹۱

۳

(نور/ ۲۰)

الکاظم (مُحَمَّدِ‌بْنِ‌الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ‌الْأَوَّلِ (قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ مِنْ إِخْوَانِی یَبْلُغُنِی عَنْهُ الشَّیْءُ الَّذِی أَکْرَهُهُ فَأَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِکَ فَیُنْکِرُ ذَلِکَ وَ قَدْ أَخْبَرَنِی عَنْهُ قَوْمٌ ثِقَاتٌ فَقَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ کَذِّبْ سَمْعَکَ وَ بَصَرَکَ عَنْ أَخِیکَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَکَ خَمْسُونَ قَسَامَهًًْ وَ قَالَ لَکَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ کَذِّبْهُمْ لَا تُذِیعَنَّ عَلَیْهِ شَیْئاً تَشِینُهُ بِهِ وَ تَهْدِمُ بِهِ مُرُوءَتَهُ فَتَکُونَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ.

امام کاظم ( محمّدبن‌فضیل گوید: به امام کاظم (عرض کردم: «فدایت شوم! درباره‌ی یکی از برادرانم خبرهایی به من می‌رسد که برایش بد است، و از او می‌پرسم و منکر می‌شود با اینکه افراد موثّقی به من خبر داده‌اند». فرمود: «ای محمّد! گوش و چشمت را نسبت به برادرت دروغ شمار و اگر پنجاه عادل هم نزد تو گواهی دهند و خودش چیز دیگری بگوید، او را راستگو بشمار و همه را دروغگو به حساب بیاور، و چیزی که او را زشت کند و آبرویش را ببرد، فاش نکن، که اگر فاش کنی از آن‌هایی می‌باشی که خدای عزّوجلّْ می‌فرماید: إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۶

الکافی، ج۸، ص۱۴۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۲، ص۲۹۵/ بحارالأنوار، ج۷۲، ص۲۱۴/ أعلام الدین، ص۴۰۵/ ثواب الأعمال، ص۲۴۷/ نورالثقلین/ البرهان

۴

(نور/ ۲۰)

الرّسول (مَنْ أَذَاعَ فَاحِشَهًًْ کَانَ کَمُبْتَدِئِهَا.

پیامبر ( اگر کسی زشتی‌ای را آشکار سازد، همچون آغازگر آن است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۶

الکافی، ج۲، ص۳۵۶ / نورالثقلین

۵

(نور/ ۲۰)

الصّادق (مَنْ أَحْصَی عَلَی أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ عَیْباً لِیَعِیبَهُ بِهِ یَوْماً مَا کَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَهًِْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ…

امام صادق ( کسی که عیبی از برادر مؤمنش ببیند و روزی با آن عیب، او را لکّه‌دار سازد، مصداق این آیه است: إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۸

مستدرک الوسایل، ج۹، ص۱۱۰

۶

(نور/ ۲۰)

الرّسول (فِی وَصِیَّهًِْ النَّبِیِّ (لِعَلِیٍّ (أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَلَا أُخْبِرُکُمْ بِشِرَارِکُمْ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ (قَالَ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِیمَهًِْ الْمُفَرِّقُونَ بَیْنَ الْأَحِبَّهًِْ الْبَاغُونَ لِلْبِرَاءِ الْعَیْب.

پیامبر ( پیغمبر (به یارانش فرمود: «آیا شما را به بدترین‌هایتان خبر ندهم»؟ گفتند: «چرا‌ای رسول خدا (»! فرمود: «سخن‌چین‌ها که دوستان را از هم جدا می‌کنند و برای پاکان عیب‌جویی می‌کنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۸

بحارالأنوار، ج۷۲، ص۲۱۲

۷

(نور/ ۲۰)

الصّادق (مَنْ قَالَ فِی أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ شَیْئاً یَعْلَمُهُ مِنْهُ یُرِیدُ بِهِ انْتِقَاصَهًًْ فِی نَفْسِهِ وَ مُرُوَّتِهِ فَهُوَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ.

امام صادق ( هرکس درباره‌ی برادر مؤمنِ خود عیبی که از او سراغ دارد را بازگو کند تا از آبرو و جوانمردی او بکاهد از آن‌هایی است که خداوند [در موردشان] فرموده است: إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۸

مستدرک الوسایل، ج۹، ص۱۱۳

۸

(نور/ ۲۰)

الصّادق (عَن ابْنِ أَبِی‌یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ: مَنْ بَهَتَ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَهًًْ بِمَا لَیْسَ فِیهِ بَعَثَهُ اللَّهُ فِی طِینَهًِْ خَبَالٍ حَتَّی یَخْرُجَ مِمَّا قَالَ قُلْتُ وَ مَا طِینَهًُْ الْخَبَالِ قَالَ صَدِید یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ المُومِسَاتِ.

امام صادق ( ابن‌ابی‌یعفور گوید: امام صادق (فرمود: «هرکس به زن یا مرد مؤمنی تهمت بزند بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشد، خداوند او را در گِل خَبال بر می‌انگیزد تا اینکه نسبت به آنچه گفته، دست بکشد». عرض کردم: «منظور از گل خَبال چیست»؟ امام (فرمود: «چرکی است که از شرمگاه زنان فاحشه بیرون می‌آید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۸

الکافی، ج۲، ص۳۵۸ / البرهان

۹

(نور/ ۲۰)

الباقر (یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ أَنْ یَسْتُرَ عَلَیْهِ سَبْعِینَ کَبِیرَهًًْ.

امام باقر ( مؤمن باید هفتاد گناه کبیره‌ی برادر مؤمنش را بپوشاند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۸

الکافی، ج۲، ص۲۰۷ / البرهان

۱۰

(نور/ ۲۰)

الصّادق (إِنَ مِنَ الْغِیبَهًِْ أَنْ تَقُولَ فِی أَخِیکَ مَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنَّ مِنَ الْبُهْتَانِ أَنْ تَقُولَ فِی أَخِیکَ مَا لَیْسَ فِیهِ.

امام صادق ( از موارد غیبت آن است که آنچه را درباره‌ی برادرت بگویی که خداوند پوشیده نگهداشته است و بهتان آن است که در حقّ برادرت چیزی بگویی که در او نیست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۸

الأمالی للصدوق، ص۳۳۷ / البرهان

۱۱

(نور/ ۲۰)

الرّسول (وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أُعْطِیَ مُؤْمِنٌ قَطُّ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهًِْ إِلَّا بِحُسْنِ ظَنِّهِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْکَفِّ عَنِ اغْتِیَابِ الْمُؤْمِنِ وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا یُعَذِّبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُؤْمِناً بِعَذَابٍ بَعْدَ التَّوْبَهًِْ وَ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ إِلَّا بِسُوءِ ظَنِّهِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اغْتِیَابِهِ لِلْمُؤْمِنِینَ.

پیامبر ( سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست، هرگز به مؤمنی خیر دنیا و آخرت داده نشده، مگر اینکه نسبت به خداوند عزّوجلّ خوش‌گمان بوده و از غیبت‌کردن مؤمنی دست کشیده باشد؛ و به خدایی که جز او خدایی نیست سوگند! که او مؤمنی را بعد از توبه و طلب مغفرت عذاب نمی‌کند، مگر آنکه نسبت به خداوند عزّوجلّ بدگمان بوده و درپی مؤمنی غیبت کرده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۱۹۸

الإختصاص، ص۲۲۷ / البرهان

آیه یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ وَ مَنْ یَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّیْطانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَکی مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لکِنَّ اللهَ یُزَکِّی مَنْ یَشاءُ وَ اللهُ سَمیعٌ عَلیمٌ [21]

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از گام‌های شیطان پیروی نکنید. هرکس پیرو گام‌های شیطان شود او به کارهای زشت و منکر فرمان می‌دهد. و اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی‌شد؛ ولی خداوند هرکه را بخواهد [و شايسته باشد] پاکیزه می‌سازد، و خدا شنوا و داناست.

۱

(نور/ ۲۱)

الباقر (لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ قَالَ کُلُّ یَمِینٍ بِغَیْرِ اللَّهِ فَهِیَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

امام باقر ( لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ؛ هر سوگندی به غیر [نامِ] خدا از گام‌های شیطان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۰

وسایل الشیعهًْ، ج۲۳، ص۲۳۴

۲

(نور/ ۲۱)

الباقر (عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهًٍْ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْیاً وَ کُلَ مَمْلُوکٍ لَهَا حُرّاً إِنْ کَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً قَالَ تُکَلِّمُهَا وَ لَیْسَ هَذَا بِشَیْءٍ إِنَّمَا هَذَا وَ شِبْهُهُ مِنْ خُطُواتِ الشَّیْطان قَالَ تَعَالَی یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ وَ مَنْ یَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّیْطانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر.

امام باقر ( محمّدبن‌مسلم از امام باقر (روایت کرده که از آن حضرت پرسیدند: «زنی چنین نذر کرده که هرچه از مال دارد، همه‌ی هدیّه و پیشکش برای کعبه باشد، و هرآنچه برده دارد همه آزاد باشند، اگر با خواهرش کلامی سخن بگوید». فرمود: «با او سخن بگوید، این نذرها نذر نیست، این‌ها و امثال این‌ها گام‌های شیطان است؛ خداوند فرموده است: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ وَ مَنْ یَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّیْطانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَ المُنْکَر.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۰

فقه القرآن، ج۲، ص۲۳۵

آیه وَ لا یَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْکُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ یُؤْتُوا أُولِی الْقُرْبی وَ الْمَساکینَ وَ الْمُهاجِرینَ فی سَبیلِ اللهِ وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللهُ لَکُمْ وَ اللهُ غَفُورٌ رَحیمٌ [22]

آن‌ها که از میان شما دارای برتری [مالى] و وسعت زندگی هستند نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند؛ آن‌ها باید عفو کنند و چشم بپوشند؛ آیا دوست نمی‌دارید خداوند شما را بیامرزد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان است.

آن‌ها که از میان شما دارای برتری [مالی] و وسعت زندگی هستند نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند

۱ -۱

(نور/ ۲۲)

الباقر (عَن أَبِی‌الجَارُودِ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (فِی قَوْلِهِ وَ لا یَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْکُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ یُؤْتُوا أُولِی الْقُرْبی وَ هِیَ قَرَابَهًُْ رَسُولِ اللَّهِ (.

امام باقر ( در روایت ابوجارود امده است امام باقر (درباره‌ی سخن خداوند متعال: وَ لَا یَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنکُمْ السَّعَةِ أَن یُؤْتُوا أُوْلِی الْقُرْبَی فرمود: «منظور از أُولِی الْقُرْبی، نزدیکان رسول اکرم (هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۰

القمی، ج۲، ص۱۰۰/ نورالثقلین/ البرهان

آن‌ها باید عفو کنند و چشم بپوشند آیا دوست نمی‌دارید خداوند شما را ببخشد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان است

۲ -۱

(نور/ ۲۲)

الصّادق (الْعَفْوُ عِنْدَ الْقُدْرَهًِْ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ وَ الْمُتَّقِینَ وَ تَفْسِیرُ الْعَفْوِ أَنْ لَا تَلْزَمَ صَاحِبَکَ فِیمَا أَجْرَمَ ظَاهِراً وَ تَنْسَی مِنَ الْأَصْلِ مَا أُصِبْتَ مِنْهُ بَاطِناً وَ تَزِیدَ عَلَی الِاخْتِیَارَاتِ إِحْسَاناً وَ لَنْ یَجِدَ إِلَی ذَلِکَ سَبِیلًا إِلَّا مَنْ قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ زَیَّنَهُ بِکَرَامَتِهِ وَ أَلْبَسَهُ مِنْ نُورِ بَهَائِهِ لِأَنَّ الْعَفْوَ وَ الْغُفْرَانِ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْدَعَهُمَا فِی أَسْرَارِ أَصْفِیَائِهِ لِیَتَخَلَّقُوا مَعَ الْخَلْقِ بِأَخْلَاقِ خَالِقِهِمْ وَ جَعَلَهُمْ کَذَلِکَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللهُ لَکُمْ وَ اللهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ.

امام صادق ( امام صادق (فرمود: «عفو درهنگام قدرت از سنّت‌های پیامبران و پرهیزگاران می‌باشد، حقیقت عفو آن است که از رفیقت درگذری و چیزی را ظاهر نکنی، و سخن ناروای او را فراموش نمایی و از اصل قضیّه در باطن خود چیزی نگه نداری، و بر احسان خود به آن بیفزایی. کسی به این مقام نخواهد رسید مگر اینکه خداوند از او در گذشته باشد و گناهان گذشته و آینده او را مورد رحمت قرار داده باشد و او را به کرامت خود زینت بخشد، از انوار خود بر او بپوشاند. عفو و غفران دو صفت از صفات خداوند هستند، که آن‌ها را در میان بندگان خود به ودیعت نهاده است تا مردم به اخلاق خداوند متخلّق گردند و خداوند فرموده است: وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللهُ لَکُمْ وَ اللهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۰

بحارالأنوار، ج۶۸، ص۴۲۳/ مصباح الشریعهًْ، ص۱۵۸/ مستدرک الوسایل، ج۹، ص۵؛ «الاحسان» بدل «الاختیارات»

۲ -۲

(نور/ ۲۲)

أمیرالمؤمنین (إِبْرَاهِیمَ‌بْنِ‌إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: لَمَّا ضُرِبَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (

حَفَّ بِهِ الْعُوَّادُ قَالَ (… إِنْ أَبْقَ فَأَنَا وَلِیُّ دَمِی وَ إِنْ أَفْنَ فَالْفَنَاءُ مِیعَادِی وَ إِنْ أَعْفُ فَالْعَفْوُ لِی قُرْبَهًٌْ وَ لَکُمْ حَسَنَهًٌْ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَکُمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الْحَسَنِ (فَقَالَ یَا بُنَیَّ ضَرْبَهًًْ مَکَانَ ضَرْبَهًٍْ وَ لَا تَأْثَمْ.

امام علی ( ابراهیم‌بن‌اسحاق احمری در حدیثی مرفوع نقل می‌کند: هنگامی که امیرالمؤمنین (ضربت خورد عیادت‌کنندگان اطراف او جمع شدند… فرمود: … اگر زنده بمانم عهده‌دار خونم خواهم بود امّا اگر فنا گشتم پس فنا میعادگاه من است و اگر ببخشم برای من قربت و نزدیکی به خدا و برای شما پسندیده است، پس عفو کنید و ببخشید، آیا دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد؟ واه چه حسرتی بر غافلان هست که عمرشان حجتی برای آن‌ها باشد و روزگارشان به بدبختی و شقاوت بگذرد، خداوند ما و شما را از کسانی قرار دهد که به خاطر تمایلات نفسانی از اطاعت خداوند کوتاهی نمی‌کند یا بعد از مرگ انتقام از او گرفته نمی‌شود، ما فقط متعلق به او هستیم و به سوی او باز می‌گردیم آنگاه حسن (جلو آمد و امام علی (فرمود: «ای پسرم فقط یک ضربه در مقابل ضربه‌اش به او بزن و دچار لغزش نشو».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۰

بحارالأنوار، ج۴۲، ص۲۰۶/ نهج البلاغهًْ، ص۳۷۸/ بحارالأنوار، ج۴۲، ص۲۵۴/ نورالثقلین

۲ -۳

(نور/ ۲۲)

السّجّاد (قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (… فَاعْفُ وَ اصْفَحْ یَعْفُ عَنْکَ الْمَلِیکُ وَ یَصْفَحْ فَإِنَّهُ یَقُولُ وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللهُ لَکُم.

امام سجّاد ( امام سجّاد (می‌فرمود: … امروز از ما در گذر و ببخش تا آن روز خدا از تو بگذرد؛ چون خودش می‌فرماید: وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللهُ لَکُمْ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۲

بحارالأنوار، ج۴۶، ص۱۰۳/ إقبال الأعمال، ص۲۶۱/ المناقب، ج۴، ص۱۵۸/ نورالثقلین

۲ -۴

(نور/ ۲۲)

الباقر (یَعْفُو بَعْضُکُمْ عَنْ بَعْضٍ وَ یَصْفَحُ فَإِذَا فَعَلْتُمْ کَانَتْ رَحْمَهًًْ مِنَ اللَّهِ لَکُمْ یَقُولُ اللَّهُ: أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللهُ لَکُمْ وَ اللهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ.

امام باقر ( برخی از شما عدّه‌ای دیگر را ببخشند و اگر چنین کنند، رحمت خداوند شامل حالشان می‌شود، خداوند می‌فرماید: أَلَا تُحِبُّونَ أَن یَغْفِرَ اللهُ لَکُمْ وَ اللهُ غَفُورٌ رَّحِیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۲

القمی، ج۲، ص۱۰۰/ نورالثقلین/ البرهان

آیه إِنَّ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ [23]

کسانی که زنان پاکدامن و بی‌خبر [از هر‌گونه آلودگى] و مؤمن را متّهم می‌سازند، در دنیا و آخرت از رحمت الهی دور شدند و عذاب سختی برای آن‌هاست.

کسانی که زنان پاکدامن و بی‌خبر [از هرگونه آلودگی] و مؤمن را متّهم می‌سازند

۱ -۱

(نور/ ۲۳)

الرّسول (اجْتَنَبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ الشِّرْکَ بِاللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

پیامبر ( از هفت چیز هلاک‌کننده بپرهیزید؛ شرک آوردن به خداوند… تهمت‌زدن به زنان نیکوکار مؤمن بی‌خبر.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۲

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۰۳

۱ -۲

(نور/ ۲۳)

الصّادق (عَبْدُ الْعَظِیمِ‌بْنُ‌عَبْدِ‌اللَّهِ الْحَسَنِیُّ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ الرِّضَا (عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی‌مُوسَی‌بْنَ‌جَعْفَرٍ (یَقُول: دَخَلَ عَمْرُوبْنُ‌عُبَیْدٍ عَلَی أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (فَقَالَ أُحِبُّ أَنْ أَعْرِفَ الْکَبَائِرَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ نَعَمْ یَا عَمْرُو أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ الْإِشْرَاکُ بِاللَّهِ… وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَهًِْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ.

امام صادق ( امام کاظم (می‌فرماید: عمروبن‌عبید نزد پدرم امام صادق (آمد؛ وقتی بر آن حضرت سلام کرد و نشست، این آیه را خواند: همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می‌ورزند. (شوری/۳۷) بعد ساکت شد. حضرت فرمود: «چرا ساکت شدی»؟ عرض کرد: «دوست دارم گناهان بزرگ را از کتاب خدای عزّوجلّ بشناسم». حضرت فرمود: «بلی‌ای عمرو! بزرگترین گناهان شرک به خدای عزّوجلّ است و متّهم‌کردن زنِ پارسا به زنا، زیرا خدای عزّوجلّ می‌فرماید: لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۲

الکافی، ج۲، ص۲۸۵/ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۵۶۳/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۳۱۸/ بحارالأنوار، ج۷۶، ص۶/ إرشادالقلوب، ج۱، ص۱۷۶

۱ -۳

(نور/ ۲۳)

الباقر (وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداء… وَ جَعَلَهُ مَلْعُوناً فَقَالَ إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ.

امام باقر ( وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداء. و نیز آن افراد را ملعون قرار داد و فرمود: إِنَّ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۲

الکافی، ج۲، ص۳۲

۱ -۴

(نور/ ۲۳)

الباقر (فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مَا کَانَ مُقِیماً عَلَی الْفِرْیَهًِْ مِنْ أَنْ یُسَمَّی بِالْإِیمَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ وَ جَعَلَهُ اللهُ مُنَافِقاً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الْمُنافِقِینَ هُمُ الْفاسِقُونَ وَ جَعَلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَوْلِیَاءِ إِبْلِیسَ قَالَ إِلَّا إِبْلِیسَ کانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَ جَعَلَهُ مَلْعُوناً فَقَالَ إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُون وَ لَیْسَتْ تَشْهَدُ الْجَوَارِحُ عَلَی مُؤْمِنٍ إِنَّمَا تَشْهَدُ عَلَی مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ کَلِمَهًُْ الْعَذَابِ.

امام باقر ( خداوند در اینجا کسانی را که افتراء می‌بندند، از ایمان خارج دانسته است و فرموده است: آیا کسی که باایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟! نه، هرگز این دو برابر نیستند. (سجده/۱۸) و همچنین منافقان را فاسق دانسته و فرموده: به یقین، منافقان همان فاسقانند! . (توبه/۶۷) و فاسقان را از دوستان شیطان معرفی کرده و فرموده: جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش بیرون شد. (کهف/۵۰) و کسانی را که زن‌های پارسا و مؤمنه را متّهم می‌کنند و به آن‌ها افتراء می‌بندند، ملعون دانسته و فرموده: إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُون؛ جوارح بر ضدّ مؤمن گواهی نمی‌دهند بلکه برای آن گروهی که مستحق عذاب هستند گواهی می‌دهند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۲

الکافی، ج۲، ص۳۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۱، ص۳۴؛ «بتفاوت لفظی»

غلو در مقام ائمّه مصداق تهمت است

۱

(نور/ ۲۳)

الصّادق (عَنِ الْمُفَضَّلِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (فَجَاءَهُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (… وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ فِی آخِرِ کِتَابِکَ أَنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ هُوَ النَّبِیُّ (… أُخْبِرُکَ أَنَ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی هُوَ خَلَقَ الْخَلْقَ لا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ وَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهًُْ وَ هُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ وَ خَالِقُهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ أَحَبَّ أَنْ یَعْرِفُوهُ بِأَنْبِیَائِهِ وَ احْتَجَّ عَلَیْهِمْ بِهِمْ فَالنَّبِیُّ (هُوَ الدَّلِیلُ عَلَی اللَّهِ عَبْدٌ مَخْلُوقٌ مَرْبُوبٌ اصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ بِرِسَالَتِهِ وَ أَکْرَمَهُ بِهَا فَجَعَلَهُ خَلِیفَتَهُ فِی خَلْقِهِ وَ لِسَانَهُ فِیهِمْ وَ أَمِینَهُ عَلَیْهِمْ وَ خَازِنَهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ قَوْلُهُ قَوْلُ اللَّهِ لَا یَقُولُ عَلَی اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ مَنْ أَطَاعَهُ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ عَصَاهُ عَصَی اللَّهَ وَ هُوَ مَوْلَی مَنْ کَانَ اللَّهُ رَبَّهُ وَ وَلِیَّهُ مَنْ أَبَی أَنْ یُقِرَّ لَهُ بِالطَّاعَهًِْ فَقَدْ أَبَی أَنْ یُقِرَّ لِرَبِّهِ بِالطَّاعَهًِْ وَ بِالْعُبُودِیَّهًِْ وَ مَنْ أَقَرَّ بِطَاعَتِهِ أَطَاعَ اللَّهَ وَ هَدَاهُ فَالنَّبِیُّ (مَوْلَی الْخَلْقِ جَمِیعاً عَرَفُوا ذَلِکَ وَ أَنْکَرُوهُ وَ هُوَ الْوَالِدُ الْمَبْرُورُ فَمَنْ أَحَبَّهُ وَ أَطَاعَهُ وَ هُوَ الْوَالِدُ الْبَارُّ وَ مُجَانِبُ الْکَبَائِرِ قَدْ کَتَبْتُ لَکَ مَا سَأَلْتَنِی عَنْهُ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ قَوْماً سَمِعُوا صِفَتَنَا هَذِهِ فَلَمْ یَقُولُوا بِهَا بَلْ حَرَّفُوهَا وَ وَضَعُوهَا عَلَی غَیْرِ حُدُودِهَا عَلَی نَحْوِ مَا قَدْ بَلَغَکَ وَ احْذَرْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَنْ یَتَعَصَّبُونَ بِنَا أَعْمَالَهُمُ الْخَبِیثَهًَْ وَ قَدْ رَمَانَا النَّاسُ بِهَا وَ اللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمْ فَإِنَّهُ یَقُولُ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ\* یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ\* یَوْمَئِذٍ یُوَفِّیهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمُ السَّیِّئَهًَْ وَ یَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِین.

امام صادق ( مفضّل نقل می‌کند که نامه‌ای به امام صادق (نوشت. ایشان در جواب چنین فرمود: … خواسته بودی این مطلب را برایت توضیح بدهم که منظور چیست. دقت کن! خداوند جهانیان را آفرید و شریکی هم ندارد. آفرینش و امر و دنیا و آخرت در اختیار اوست. او آفریننده‌ی هر چیز است. خواست مردم او را به‌وسیله‌ی انبیاء بشناسند و به‌وسیله‌ی ایشان نیز حجّت را بر آن‌ها تمام کرد. پیامبر اکرم (که راهنمای به‌سوی خداست، بنده‌ای مخلوق و دارای پروردگار است. خداوند او را به رسالت خویش برگزیده و اکرام کرده و خلیفه خویش در میان مردم قرار داده و زبان گویای خدا در بین مردم و امین خدا بر آن‌ها و نگهبان او در آسمان‌ها و زمین است. گفتار او گفتار خداست. درباره‌ی خدا جز حقیقت نمی¬گوید. هرکه مطیع او باشد از خدا اطاعت کرده، و نافرمان او نافرمان خداست. او مولای هر کسی است که خدا پروردگار اوست. هرکه به اطاعت پیامبر اقرار ندارد، از اطاعت خدا و بندگی او امتناع ورزیده، و هرکه اقرار به اطاعت پیامبر کند، از خدا اطاعت نموده و هدایت یافته است. پیامبر اکرم (مولای جهانیان است، چه او را بشناسند و چه انکار کنند و پدر مهربان است. هرکه مطیع و دوستدار او باشد فرزندی نیکوکار و پرهیزگار از گناهان است. آنچه سؤال کرده بودی توضیح دادم. من می¬دانم گروهی این امتیازات ما را شنیده‌اند ولی درک نکرده‌اند و آن‌ها را تغییر داده و بر غیر حدود اصلی قرار داده‌اند، مانند آنچه تو شنیده‌ای. خدا و پیامبرش از گروهی که اعمال زشت خود را به وسیله ما حلال می‌شمارند، بیزارند. مردم کارهای آن‌ها را سبب خرده‌گیری بر ما قرار داده‌اند. خداوند بین ما و آن‌ها حکومت خواهد کرد. او در قرآن کریم می¬فرماید: الَّذِینَ یَرْمُونَ المُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ، یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ، یَوْمَئِذٍ یُوَفِّیهِمُ اللهُ، دِینَهُمُ الحَقَّ وَ یَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ المُبِینُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۴

بصایرالدرجات، ص۵۳۶

بی‌خبر [از هرگونه آلودگی]

۱

(نور/ ۲۳)

علی‌بن‌إبراهیم (قَولُهُ إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ یَقُولُ غَافِلَاتٍ عَن الفَوَاحِشَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ المُؤْمِنَاتِ؛ منظور از غافلات، زنانی هستند که از کارهای زشت بی‌خبر و به دور هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۶

القمی، ج۲، ص۱۰۰

در دنیا و آخرت از رحمت الهی به دورند و عذاب بزرگی برای آن‌هاست

۲ -۱

(نور/ ۲۳)

الزّهراء (فِی خُطْبَهًِْ فَاطِمَهًَْ (فَرَضَ اللَّهُ اجْتِنَابَ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ حَجْباً عَنِ اللَّعْنَهًِْ.

حضرت زهرا ( خداوند بلندمرتبه دوری‌جستن از نسبت ناروا دادن به زنان عفیفه را به خاطر برحذر ماندن از رانده‌شدن از درگاه رحمت الهی واجب کرده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۶

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۰۳

آیه یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ [24]

در روزی که زبان‌ها و دست‌ها و پاهایشان برضدّ آن‌ها بر اعمالی که مرتکب می‌شدند گواهی می‌دهد.

۱

(نور/ ۲۴)

الباقر (یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ وَ لَیْسَتْ تَشْهَدُ الْجَوَارِحُ عَلَی مُؤْمِنٍ إِنَّمَا تَشْهَدُ عَلَی مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ کَلِمَهًُْ الْعَذَابِ.

امام باقر ( یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ؛ جوارح بر ضدّ مؤمن گواهی نمی‌دهند بلکه برای آن گروهی که مستحق عذاب هستند گواهی می‌دهند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۶

الکافی، ج۲، ص۳۱/ بحارالأنوار، ج۶۶، ص۸۹

۲

(نور/ ۲۴)

أمیرالمؤمنین (وَیْحَکَ یَا إِنْسَانُ جِدّاً جِدّاً وَ قُرِّبُوا لِلْحِسَابِ فَرْداً فَرْداً وَ جاءَ رَبُّکَ وَ الْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا یَسْأَلُهُمْ عَمَّا عَمِلُوا حَرْفاً حَرْفاً وَ جِیءَ بِهِمْ عُرَاهًَْ الْأَبْدَانِ خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ أَمَامَهُمُ الْحِسَابُ وَ مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ یَسْمَعُونَ زَفِیرَهَا وَ یَرَوْنَ سَعِیرَهَا فَلَمْ یَجِدُوا نَاصِراً وَ لَا وَلِیّاً یُجِیرُهُمْ مِنَ الذُّلِّ فَهُمْ یَعْدُونَ سِرَاعاً إِلَی مَوَاقِفِ الْحَشْرِ یُسَاقُونَ سَوْقاً فَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ وَ الْعِبَادُ عَلَی الصِّرَاطِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ لَا یُسْلِمُونَ وَ لا یُؤْذَنُ لَهُمْ فَیَتَکَلَّمُونَ وَ لَا یُقْبَلُ مِنْهُمْ فَیَعْتَذِرُونَ قَدْ خُتِمَ عَلَی أَفْوَاهِهِمْ وَ اسْتُنْطِقَتْ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ.

امام علی ( و‌ای انسان! وای بر تو به طور کاملاً جدی و انسان‌ها تک تک برای حساب نزدیک آورده می‌شوند و امر پروردگار تو و فرشتگان صف به صف می‌آیند و حرف حرف از آنچه کردند از آنان می‌پرسند و آنان را عریان بدن می‌آورند درحالی‌که دیدگانشان را با خضوع پایین افکنده‌اند و حساب مقابل آنان است و پشت سرشان جهنّم است که ناله آن را می‌شنوند و شعله آن را می‌بینند و ناصر و دوستی نمی‌یابند که آنان را از خواری پناه دهد؛ پس آنان به سرعت به مواقف محشر می‌دوند و سوق داده می‌شوند، پس آسمان‌ها در دست او پیچیده شده است مانند پیچاندن صفحه نامه‌ها و بندگان بر صراط ایستاده‌اند و دلهایشان هراسان است و می‌پندارند که سالم نمی‌مانند و به آنان اذن داده نمی‌شود که سخن بگویند و از آنان پذیرفته نمی‌شود که عذر بیاورند؛ بر دهانهایشان مهر زده شده و دستان و پاهایشان به آنچه کردند به نطق وادار می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۶

بحارالأنوار، ج۷، ص۹۸

۳

(نور/ ۲۴)

الصّادق (وَ اجْعَلْ ذَهَابَکَ وَ مَجِیئَکَ فِی طَاعَهًِْ اللَّهِ وَ الْمَشْیِ فِی رِضَاهُ فَإِنَّ حَرَکَاتِکَ کُلَّهَا مَکْتُوبَهًٌْ فِی صَحِیفَتِکَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ.

امام صادق ( رفت و برگشت و مسیر زندگیت در طاعت خدا باشد؛ زیرا هر حرکتت در نامه‌ی عملت نوشته می‌شود، خدا تعالی فرموده است: یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۶

بحارالأنوار، ج۷۳، ص۳۰۱/ مصباح الشریعهًْ، ص۱۱ و نورالثقلین؛ «السعی» بدل «المشی»

آیه یَوْمَئِذٍ یُوَفِّیهِمُ اللهُ دینَهُمُ الْحَقَّ وَ یَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبینُ [25]

آن روز، خداوند جزای واقعی آنان را بی‌کم و کاست می‌دهد؛ و می‌دانند که خداوند حقِّ آشکار است.

۱

(نور/ ۲۵)

الرّسول (رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً قَصَّرَ مِنْ أَمَلِهِ وَ جَدَّ فِی عَمَلِهِ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أَمْسَکَ الْفَضْلَ مِنْ قُوتِهِ قَدَّمَ لِیَوْمِ فَاقَتِهِ یَوْمَ یُوَفِّیهِمُ اللَّهُ دِینَهُمُ الْحَقَّ وَ یَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَها وَ بَیْنَهُ أَمَداً بَعِیداً.

پیامبر ( خداوند رحمت کند کسی که آرزویش را کوتاه ساخته و در کار خویش، تلاش و کوشش نموده و اضافه‌ی مالش را انفاق نماید و زیادیِ رزق و روزی‌اش را نگاه داشته و برای روز نداری‌اش (قیامت) پیش فرستد… روزی که هرکس، هر کار نیکی که انجام داده، حاضر می‌بیند؛ و آرزو می‌کند میان او و هرکار بدی که انجام داده، فاصله‌ی زمانی زیادی باشد. (آل عمران/۳۰).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۸

بحارالأنوار، ج۱۰۰، ص۲۶۹

۲

(نور/ ۲۵)

أمیرالمؤمنین (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی انْحَسَرَتِ الْأَوْصَافُ عَنْ کُنْهِ مَعْرِفَتِهِ وَ رَدَعَتْ عَظَمَتُهُ الْعُقُولَ فَلَمْ تَجِدْ مَسَاغاً إِلَی بُلُوغِ غَایَهًِْ مَلَکُوتِهِ هُوَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ أَحَقُّ وَ أَبْیَنُ مِمَّا تَرَاهُ الْعُیُونُ لَمْ تَبْلُغْهُ الْعُقُولُ بِتَحْدِیدٍ فَیَکُونَ مُشَبَّهاً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَیْهِ الْأَوْهَامُ بِتَقْدِیرٍ فَیَکُونَ مُمَثَّلا.

امام علی ( سپاس از آن خداست که کنه شناختش در وصف نگنجد و بزرگیش خردها را خیره کند و راهی به دریافت پایان ملکوتش نیابند، اوست پادشاه راستین روشن درست‌تر و روشن‌تر از آنچه به چشم آید، اوهام نمی‌توانند او را اندازه بگیرند تا شبیه چیزی کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۸

بحارالأنوار، ج۴، ص۳۱۷/ نهج البلاغهًْ، ص۲۱۶

آیه الْخَبیثاتُ لِلْخَبیثینَ وَ الْخَبیثُونَ لِلْخَبیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ أُولئِکَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَریمٌ [26]

زنان ناپاک از آنِ مردان ناپاکند، و مردان ناپاک از آنِ زنان ناپاک؛ و زنان پاک از آن مردان پاکند، و مردان پاک از آن زنان پاک! اینان از آنچه که [ناپاكان] به آنان نسبت می‌دهند مبرّا هستند؛ و برای آنان آمرزش [الهى] و روزی پرارزشی است.

۱

(نور/ ۲۶)

الحسن (قَالَ الْحَسَنُ (لمُعَاوِیَهًُْ الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ هُمْ وَ اللَّهِ یَا مُعَاوِیَهًُْ أَنْتَ وَ أَصْحَابُکَ هَؤُلَاءِ وَ شِیعَتُکَ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ أُولئِکَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ هُمْ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (وَ أَصْحَابُهُ وَ شِیعَتُه.

امام حسن ( امام حسن (به معاویه فرمود: الخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ؛ و تو و اصحاب تو‌ای معاویه داخل این جماعت خواهی بود. وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ أُولئِکَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ؛ منظور از این‌گونه افراد علیّ‌بن‌ابی‌طالب (و یاران و شیعیان آن بزرگوار هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۸

بحارالأنوار، ج۴۴، ص۸۴/ الاحتجاج، ج۱، ص۲۷۸/ نورالثقلین

۲

(نور/ ۲۶)

الصّادق (عَنْ أَبِی‌حَمْزَهًَْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (یَقُول… لِرَجُلٍ مِنَ الشِّیعَهًِْ أَنْتُمُ الطَّیِّبُونَ وَ نِسَاؤُکُمُ الطَّیِّبَات.

امام صادق ( ابوحمزه گوید: شنیدم از امام صادق (که به مردی از شیعیان می‌فرمود: «شما پاکان هستید، زنانتان نیز پاکان هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۸

الکافی، ج۸، ص۳۶۵ / نورالثقلین

۳

(نور/ ۲۶)

الباقر (أَبِی إِسْحَاقَ اللَّیْثِیِّ قَالَ: قال (یَا إِبْرَاهِیمُ مَا تَرَاهُ مِنْ شِیعَتِنَا مِنْ رِبًا وَ زِنًا وَ لِوَاطَهًٍْ وَ خِیَانَهًٍْ وَ شُرْبِ خَمْرٍ وَ تَرْکِ صَلَاهًٍْ وَ صِیَامٍ وَ زَکَاهًٍْ وَ حَجٍّ وَ جِهَادٍ فَهِیَ کُلُّهَا مِنْ عَدُوِّنَا النَّاصِبِ وَ سِنْخِهِ وَ مِزَاجِهِ الَّذِی مُزِجَ بِطِینَتِهِ وَ مَا رَأَیْتَهُ فِی هَذَا الْعَدُوِّ النَّاصِبِ مِنَ الزُّهْدِ وَ الْعِبَادَهًِْ وَ الْمُوَاظَبَهًِْ عَلَی الصَّلَاهًِْ وَ أَدَاءِ الزَّکَاهًِْ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَ الْخَیْرِ فَذَلِکَ کُلُّهُ مِنْ طِینِ الْمُؤْمِنِ وَ سِنْخِهِ وَ مِزَاجِه… فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ یَنْزِعُ اللَّهُ تَعَالَی مِنَ الْعَدُوِّ النَّاصِبِ سِنْخَ الْمُؤْمِنِ وَ مِزَاجَهُ وَ طِینَتَهُ وَ جَوْهَرَهُ وَ عُنْصُرَهُ مَعَ جَمِیعِ أَعْمَالِهِ الصَّالِحَهًِْ وَ یَرُدُّهُ إِلَی الْمُؤْمِنِ وَ یَنْزِعُ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِ سِنْخَ النَّاصِبِ وَ مِزَاجَهُ وَ طِینَتَهُ وَ جَوْهَرَهُ وَ عُنْصُرَهُ مَعَ جَمِیعِ

أَعْمَالِهِ السَّیِّئَهًِْ الرَّدِیَّهًِْ وَ یَرُدُّهُ إِلَی النَّاصِبِ عَدْلًا مِنْهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَ یَقُولُ لِلنَّاصِبِ لَا ظُلْمَ عَلَیْکَ هَذِهِ الْأَعْمَالُ الْخَبِیثَهًُْ مِنْ طِینَتِکَ وَ مِزَاجِکَ وَ أَنْتَ أَوْلَی بِهَا وَ هَذِهِ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَهًُْ مِنْ طِینَهًِْ الْمُؤْمِنِ وَ مِزَاجِهِ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا الْیَوْمَ تُجْزی کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْیَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِیعُ الْحِسابِ ثُمَّ قَالَ (أَزِیدُکَ بَیَاناً فِی هَذَا الْمَعْنَی مِنَ الْقُرْآنِ قُلْتُ بَلَی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (قَالَ أَلَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ أُولئِکَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلی جَهَنَّمَ یُحْشَرُونَ لِیَمِیزَ اللهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَ یَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلی بَعْضٍ فَیَرْکُمَهُ جَمِیعاً فَیَجْعَلَهُ فِی جَهَنَّمَ أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُون فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ وَ مَا أَوْضَحَ ذَلِکَ لِمَنْ فَهِمَهُ وَ مَا أَعْمَی قُلُوبَ هَذَا الْخَلْقِ الْمَنْکُوسِ عَنْ مَعْرِفَتِه.

امام باقر ( ابواسحاق لیثی گوید: امام باقر (فرمود: …‌ای ابراهیم آنچه در شیعیان ما می¬بینی، از ربا، زنا، لواط، جنایت و می¬خواری و ترک نماز و روزه و زکات و حج و جهاد، همه از دشمن ناصبی است و برخاسته از طبع و مزاج او، چون سرشتش آمیخته است؛ و آنچه در این دشمن می¬بینی، از زهد و عبادت و مواظبت بر نماز و پرداخت زکات و روزه و حج و جهاد و کارهای خیر و خوب، همه از مؤمن و طبع و مزاج اوست… و چون رستاخیز شود، خدا از دشمن ناصبی¬، منش مؤمن و مزاج و سرشت و جوهر و مایه او را، با همه کارهای خوب، از او می¬ستاند و آن را به مؤمن برمی¬گرداند؛ از مؤمن نیز، منش و مزاج و سرشت و جوهر و مایه‌ی او را، با هر کار بدی که کرده باشد، از او می¬ستاند و به ناصبی برمی¬گرداند، از روی عدالت جلۀ¬جلاله و تقدّست أسمائه؛ و به ناصبی می¬فرماید: بر تو ستم نشده، این کارهای بد از سرشت و مزاج توست و تو به داشتن آن‌ها سزاواری، این کارهای خوب از سرشت و مزاج مؤمن است و او به آن‌ها سزاوار است؛ امروز سزا بیند هرکس بدان‌چه بدست آورده ستم نیست امروز راستی خدا زود به‌حساب رسد. (غافر/۱۷) ای ابراهیم، آیا در اینجا ستم و ناروا می¬بینی»؟ گفتم: «نه‌ای پسر رسول خدا (! بلکه حکمتی رسا و خوب و روشن و آشکار ارائه دادی». آنگاه فرمود: «در این باره، از قرآن توضیح بیشتری به تو بدهم»؟ گفتم: «آری‌ای زاده‌ی رسول خدا (». فرمود: «آیا خدای عزّوجلّ نفرموده است: الخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ أُولئِکَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا یَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ. و: و آنان که کافرند به دوزخ محشور شوند تا خدا تمیز دهد پلید را از پاک و بنهد پلید را بر هم و انباشته کند همه را و بنهد در دوزخ آنان همان زیانکارانند. (انفال/۳۷) گفتم: «سبحان اللَّه، چه روشن است آن برای هرکس که بفهمد، و این خلق وارونه در شناختش چه کوردل¬اند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۰۸

بحارالأنوار، ج۶۴، ص۱۰۶

۴

(نور/ ۲۶)

علی‌بن‌إبراهیم (قَوْلُهُ الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ أُولئِکَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا یَقُولُونَ یَقُولُ: الْخَبِیثَاتُ مِنَ الْکَلَامِ وَ الْعَمَلِ، لِلْخَبِیثِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ یُلْزِمُونَهُمْ وَ یُصَدِّقُ عَلَیْهِمْ مَنْ قَالَ: وَ الطَّیِّبُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ مِنَ الْکَلَامِ وَ الْعَمَلِ، لِلطَّیِّباتِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( الخَبِیثَاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ الخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثَاتِ وَ الطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ أُوْلَئِکَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا یَقُولُونَ؛ زنان پلید زشت گفتار و زشت کردار برای مردان پلید زشت گفتار و زشت کردارند که ملازم یکدیگر بوده و سخن دیگران درباره‌ی آن‌ها قابل باور است، و مردان و زنان نیکو گفتار و نیکو کردار برای زنان نیکو گفتار و نیکو کردار هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۰

القمی، ج۲، ص۱۰۰

۵

(نور/ ۲۶)

الرّسول (إِذَا طَابَ قَلْبُ الْمَرْءِ طَابَ جَسَدُهُ وَ إِذَا خَبُثَ الْقَلْبُ خَبُثَ الْجَسَد.

پیامبر ( دل مرد که پاک شد، جسمش نیز پاکیزه است و چون دلش ناپاک باشد جسمش نیز پلید و ناپاک خواهد بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۰

الخصال، ج۱، ص۳۱ / نورالثقلین

آیه یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلی أَهْلِها ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ [27]

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در خانه‌هایی غیر از خانه‌ی خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید؛ این برای شما بهتر است؛ شاید متذکّر شوید.

۱

(نور/ ۲۷)

الصّادق (عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌بْنِ‌أَبِی عَبْدِ‌اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلی أَهْلِها قَالَ الِاسْتِینَاسُ وَقْعُ النَّعْلِ وَ التَّسْلِیم.

امام صادق ( عبدالرّحمن‌بن‌ابی‌عبدالله گوید: از امام صادق (درباره‌ی این سخن خداوند که می‌فرماید: لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَی أَهْلِهَا، سؤال کردم و ایشان فرمود: «استئناس یعنی در را کوبیدن و سلام‌کردن».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۰

بحارالأنوار، ج۷۳، ص۱۴/ مشکاهًْ الأنوار، ص۱۹۴/ معانی الأخبار، ص۱۶۳/ مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص۲۸۴/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نور/ ۲۷)

الرّسول (أَبِی‌أَیُّوبَ الْأَنْصَارِیِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَی بِالِاسْتِینَاسِ فَقَالَ (إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ إِلَی بَابِ الدَّارِ یُسَبِّحُ وَ یُهَلِّلُ حَتَّی یَعْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ أَنَّهُ یُرِیدُ الدُّخُولَ فِیهَا.

پیامبر ( ابوایّوب انصاری گوید: از رسول خدا (پیرامون این کلام خداوند: حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا پرسیدم: «مراد خداوند متعال از استیناس (انس‌گرفتن) چیست»؟ پیامبر (فرمود: «هنگامی‌که شخصی به در خانه‌ای می‌آید، سُبْحانَ اللهِ و لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ بگوید تا اهل خانه بفهمند او قصد داخل‌شدن به خانه را دارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۰

مستدرک الوسایل، ج۸، ص۳۷۷

۳

(نور/ ۲۷)

الرّسول (عَنْ جَابِرِ‌بْنِ‌عَبْدِ‌اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (یُرِیدُ فَاطِمَهًَْ (وَ أَنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَیْتُ إِلَی الْبَابِ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ فَدَفَعَهُ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَتْ فَاطِمَهًُْ (عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (قَالَ أَدْخُلُ قَالَتْ ادْخُلْ یَا رَسُولَ اللَّهِ (قَالَ أَدْخُلُ أَنَا وَ مَنْ مَعِی فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ (لَیْسَ عَلَیَّ قِنَاعٌ فَقَالَ یَا فَاطِمَهًُْ (خُذِی فَضْلَ مِلْحَفَتِکِ فَقَنِّعِی بِهِ رَأْسَکِ فَفَعَلَتْ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَقَالَتْ فَاطِمَهًُْ وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (قَالَ أَدْخُلُ قَالَتْ نَعَمْ یَا رَسُول اللَّهِ (قَالَ أَنَا وَ مَنْ مَعِی قَالَتْ وَ مَنْ مَعَکَ قَالَ جَابِرٌ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (وَ دَخَلْتُ وَ إِذَا وَجْهُ فَاطِمَهًَْ (أَصْفَرُ کَأَنَّهُ بَطْنُ جَرَادَهًٍْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (مَا لِی أَرَی وَجْهَکِ أَصْفَرَ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ (الْجُوعُ فَقَالَ (اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الْجَوْعَهًِْ وَ دَافِعَ الضَّیْعَهًِْ أَشْبِعْ فَاطِمَهًَْ بِنْتَ مُحَمَّدٍ (قَالَ جَابِرٌ فَوَ اللَّهِ لَنَظَرْتُ إِلَی الدَّمِ یَنْحَدِرُ مِنْ قُصَاصِهَا حَتَّی عَادَ وَجْهُهَا أَحْمَرَ فَمَا جَاعَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الْیَوْمِ.

پیامبر ( جابربن‌عبداللَّه انصاری (گوید: «روزی رسول خدا (به‌سوی خانه‌ی فاطمه (رفت و من هم با او همراه بودم، پس هنگامی‌که به در خانه رسیدیم رسول خدا (در زد و گفت: «السّلام علیکم». فاطمه گفت: «علیک السلام، ای رسول خدا (»! سؤال فرمود: «داخل شوم»؟ پاسخ داد: «داخل شوید‌ای رسول خدا (». پیامبر فرمود: «آیا با این شخصی که همراه من است داخل شوم»؟ فاطمه گفت: «ای رسول خدا! من مقنعه‌ای بر سر ندارم». پیامبر فرمود: «گوشه‌ی ملافه یا روپوش خود را مقنعه قرار بده و سرت را بپوشان». هنگامی‌که فاطمه (چنان کرد، پیامبر مجدّداً سلام کرده اجازه‌ی ورود خواست و فاطمه (گفت: «ای رسول خدا (! داخل شوید». پیامبر (گفت: «بله، آیا داخل شوم با کسی که همراه من است»؟ فاطمه (گفت: «بله». جابر می‌گوید: «رسول خدا (و من داخل شدیم و دراین‌حال متوجّه شدم که چهره‌ی فاطمه (زرد است مثل شکم ملخ زرد»، رسول خدا (گفت: «چرا صورتت رنگ پریده و زرد است»؟ فاطمه (گفت: «ای رسول خدا (! از گرسنگی». سپس پیامبر خدا (دعا نموده و فرمود: «ای خدایی که گرسنگان را سیر می‌کنی، و افتادگان را دستگیری می‌نمایی، فاطمه (را سیر نما». جابر می‌گوید: «به خداوند سوگند با این دعا خون در چهره‌ی فاطمه (چنان جریان یافت که صورتش قرمز و گلگون گردید و بعد از آن روز هرگز گرسنه نشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۲

الکافی، ج۵، ص۵۲۸ / نورالثقلین

۴

(نور/ ۲۷)

لِامْرَأَهًٍْ یُقَالُ لَهَا رَوْضَهًُْ: قَوْمِی إِلَی هَذَا فَعَلِّمِیهِ وَ قُولِی لَهُ: قُلِ: السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَ أَدْخُلُ؟ فَسَمِعَهَا الرَّجُلُ فَقَالَهَا، فَقَالَ (: ادْخُلْ. الرّسول ( إِنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَی رَسُولِ الله (فَتَنَحْنَحَ فَقَالَ

پیامبر ( مردی از رسول خدا (اجازه‌ی ورود خواست و [برای این‌کار] سینه‌اش را [با درآوردن صدا] صاف کرد. پیامبر (به زنی که نامش روضه بود، فرمود: «نزد این مرد برو و به وی آموزش داده و بگو: [هنگام اجازه‌ی ورود خواستن، چنین] بگو: سلام علیکم، آیا وارد بشوم»؟ آن مرد این کلام پیامبر (را شنیده و آن جمله را تکرار نمود؛ پیامبر (نیز فرمود: «[اکنون] داخل شو».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۲

نورالثقلین

۵

(نور/ ۲۷)

الرّسول (نَهَی رَسُولُ اللهِ (أَنْ یَدْخُلَ الرَّجُلُ عَلَی النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِیَائِهِنَّ.

پیامبر ( رسول خدا (از اینکه مردی به دیدار زنان بدون اجازه‌ی سرپرستانشان برود نهی فرمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۲

نورالثقلین

۶

(نور/ ۲۷)

الصّادق (عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (الرَّجُلُ یَسْتَأْذِنُ عَلَی أَبِیهِ قَالَ نَعَمْ قَدْ کُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلَی أَبِی وَ لَیْسَتْ أُمِّی عِنْدَهُ إِنَّمَا هِیَ امْرَأَهًُْ أَبِی تُوُفِّیَتْ أُمِّی وَ أَنَا غُلَامٌ وَ قَدْ یَکُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَیْهِ وَ لَا یُحِبَّانِ ذَلِکَ مِنِّی السَّلَامُ أَصْوَبُ وَ أَحْسَنُ.

امام صادق ( محمّدبن‌علی حلبی گوید: از امام صادق (پرسیدم: «آیا انسان هنگام ورود بر پدرش باید از او اجازه بگیرد»؟ امام (فرمود: «آری! من همواره هنگام ورود بر پدرم از او اجازه می‌گرفتم با اینکه مادرم نزد او نبود بلکه زن پدرم نزد ایشان بود، من پسر خردسالی بودم که مادرم از دنیا رفت؛ [با این‌حال هنگام ورود بر پدرم اجازه می‌گیرم چون] چه بسا آنان در تنهایی خویش به کاری مشغول باشند که نه من می‌پسندم در آن حالت آنان را غافلگیر سازم و نه آنان این کار را بر من می‌پسندند؛ و [در این موارد برای اجازه خواستن] سلام‌کردن، صحیح‌تر و نیکوتر است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۲

الکافی، ج۵، ص۵۲۸ / نورالثقلین

۷

(نور/ ۲۷)

الرّسول (عَن سَهْلِ‌بْنِ‌سَعْدٍ السَّاعِدِیَّ یَقُولُ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِی حُجْرَهًِْ النَّبِیِّ (وَ مَعَهُ مِدْرًی یَحُکُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ: لَوْ أَنِّی أَعْلَمُ أَنْ تَنْظُرَ لَطَعَنْتُ بِهِ فِی عَیْنِکَ، إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجَلِ النَّظَرِ.

پیامبر ( سهل‌بن‌سعد ساعدی گوید: مردی از سوراخی به داخل حُجره پیامبر (نگاه می‌کرد و در آن حال، پیامبر (با شانه‌ای که داشت سر خویش را می‌خاراند؛ پیامبر (فرمود: «اگر می‌دانستم که [به درون حجره] می‌نگری این شانه را درون چشمت فرو می‌کردم؛ اجازه گرفتن [هنگام واردشدن به جایی] به خاطر [همین] نگاه‌کردن قرار داده شده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۲

نورالثقلین

۸

(نور/ ۲۷)

الرّسول (انَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِیِّ (أستَأذِنُ عَلَی أُمِّی؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَنَّهَا لَیْسَ لَهَا خَادِمٌ غَیْرِی أفَاستَأذِنُ عَلَیْهَا کُلَّما دَخَلْتُ؟ قَالَ: أَ تُحِبُّ أن تَرَاهَا عُریَانَهًَْ؟ قَالَ الرَّجُلُ: لَا، قَالَ: فَاستَأذِن عَلَیْهَا.

پیامبر ( مردی به حضور رسول خدا (رسید و سؤال کرد: «آیا هر وقت می‌خواهم وارد اتاق مادرم شوم، باید اذن بگیریم»؟ رسول خدا (فرمود: «آری». مرد پرسید: «علّت آن چیست»؟ رسول خدا (فرمود: «آیا خوشحال می‌شوی وقتی وارد شدی، او را عریان ببینی»؟ مرد پاسخ داد: «نه». آنگاه رسول خدا (فرمود: «پس با اذن و اطّلاع وارد شو».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۴

نورالثقلین

۹

(نور/ ۲۷)

الصّادق (یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَی أَبِیهِ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَی الِابْنِ قَالَ وَ یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَی ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا کَانَتَا مُتَزَوِّجَتَیْنِ.

امام صادق ( امام صادق (فرمود: «مرد باید برای داخل‌شدن بر اتاق پدرش اجازه بگیرد ولی پدر نیازی به اجازه بر پسر ندارد. مرد باید از دختر و خواهرش که شوهر دارند اجازه‌ی ورود بخواهد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۴

الکافی، ج۵، ص۵۲۸ / نورالثقلین

۱۰

(نور/ ۲۷)

علی‌بن‌إبراهیم (أَمَّا قَولُهُ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلی أَهْلِها قَالَ الاستِینَاسُ هُوَ الاستِئذَانُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَی أَهْلِهَا، استئناس همان اجازه خواستن است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۴

القمی، ج۲، ص۱۰۰

۱۱

(نور/ ۲۷)

علی‌بن‌إبراهیم (قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌إِبْرَاهِیمَ (فِی قَوْلِهِ فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِکُمْ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً قَالَ هُوَ سَلَامُکَ عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ وَ رَدُّهُمْ عَلَیْکَ فَهُوَ سَلَامُکَ عَلَی نَفْسِکَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِکُمْ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً؛ سلام بر اهل خانه است و جواب آن‌ها به تو که در حکم سلام بر خود است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۴

بحارالأنوار، ج۷۳، ص۱۴/ القمی، ج۲، ص۱۰۱

آیه فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فیها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّی یُؤْذَنَ لَکُمْ وَ إِنْ قیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکی لَکُمْ وَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ [28]

و اگر کسی را در آن نیافتید، وارد آن نشوید تا به شما اجازه داده شود؛ و اگر گفته شود: «بازگردید»! بازگردید؛ این برای شما پاکیزه‌تر است؛ و خداوند به آنچه انجام می‌دهید دانا است.

۱

(نور/ ۲۸)

علی‌بن‌إبراهیم (ثُمَّ أَدَّبَ اللَّهُ تَعَالَی خَلْقَهُ فَقَالَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ إِلَی قَوْلِهِ فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّی یُؤْذَنَ لَکُمْ قَالَ: مَعْنَاهُ مُعَلِّماً لِلنَّاسِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَداً یَأْذَنُ لَکُمْ فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّی یُؤْذَنَ لَکُمْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( آنگاه خداوند، آفریدگانش را ادب آموخته و فرموده است: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلی أَهْلِها ذالِکُم خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فی‌ها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّی یُؤْذَنَ لَکُمْ وَ إِنْ قیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکی لَکُمْ وَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ؛ یعنی مردم را [از ورود خود] آگاه کنید، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِی‌ها أَحَداً؛ به شما اجازه دهد. فَلا تَدْخُلُوها حَتَّی یُؤْذَنَ لَکُمْ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۴

القمی، ج۲، ص۱۰۰

آیه لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْکُونَةٍ فیها مَتاعٌ لَکُمْ وَ اللهُ یَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَکْتُمُونَ [29]

[ولى] هیچ گناهی بر شما نیست که وارد خانه‌های غیر مسکونی بشوید که در آن متاعی متعلّق به شما وجود دارد؛ و خدا آنچه را آشکار می‌کنید و آنچه را پنهان می‌دارید، می‌داند.

۱

(نور/ ۲۹)

الصّادق (عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (عَنْ دَارٍ فِیهَا ثَلَاثَهًُْ أَبْیَاتٍ وَ لَیْسَ لَهَا حُجْرَهًٌْ قَالَ إِنَّمَا الْإِذْنُ عَلَی الْبُیُوتِ لَیْسَ عَلَی الدَّارِ إِذْنٌ.

امام صادق ( جرّاح مدائنی گوید: از امام صادق (پرسیدم: «خانه‌ای دارای سه اتاق است که در و مانع ندارد؛ آیا می‌توان بدون اجازه وارد شد»؟ امام (فرمود: «باید برای ورود به اتاق‌ها اجازه گرفت، وارد خانه شدن نیازی به اجازه ندارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۴

تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۵۴ / نورالثقلین

۲

(نور/ ۲۹)

علی‌بن‌إبراهیم (ثُمَّ رَخَّصَ اللَّهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْکُونَةٍ فِی‌ها مَتاعٌ لَکُمْ قَالَ الصَّادِقُ (هِیَ الْحَمَّامَاتُ وَ الْخَانَاتُ وَ الْأَرْحِیَهًُْ تَدْخُلُهَا بِغَیْرِ إِذْنٍ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( سپس خداوند اجازه صادر می¬کند و می‌فرماید: لَّیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ مَسْکُونَةٍ فِیهَا مَتَاعٌ لَّکُمْ امام صادق (درباره: بُیُوتًا غَیْرَ مَسْکُونَةٍ می‌فرماید: «مراد گرمابه‌ها، دکّان‌ها و آسیاب‌ها است که می‌توانی بدون اذن وارد شوی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۶

بحارالأنوار، ج۷۳، ص۱۴/ القمی، ج۲، ص۱۰۱/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(نور/ ۲۹)

الصّادق (عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ الْآیَهًَْ قَالَ بِإِذْنٍ وَ بِغَیْرِ إِذْنٍ.

امام صادق ( لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْکُونَةٍ فی‌ها مَتاعٌ لَکُمْ وَ اللهُ یَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَکْتُمُونَ، با اجازه و بی‌اجازه.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۶

المحاسن، ج۲، ص۴۱۶

آیه قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُونَ [30]

به مؤمنان بگو چشم‌های خود را [از نگاه به نامحرمان] فرو گیرند، و دامان خود را [از بى‌عفّتى] حفظ کنند؛ این برای آنان پاکیزه‌تر است؛ خداوند به آنچه انجام می‌دهند آگاه است.

سبب نزول

۱

(نور/ ۳۰)

الباقر (اسْتَقْبَلَ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَهًًْ بِالْمَدِینَهًِْ وَ کَانَ النِّسَاءُ یَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ فَنَظَرَ إِلَیْهَا وَ هِیَ مُقْبِلَهًٌْ فَلَمَّا جَازَتْ نَظَرَ إِلَیْهَا وَ دَخَلَ فِی زُقَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ بِبَنِی فُلَانٍ فَجَعَلَ یَنْظُرُ خَلْفَهَا وَ اعْتَرَضَ وَجْهَهُ عَظْمٌ فِی الْحَائِطِ أَوْ زُجَاجَهًٌْ فَشَقَّ وَجْهَهُ فَلَمَّا مَضَتِ الْمَرْأَهًُْ نَظَرَ فَإِذَا الدِّمَاءُ تَسِیلُ عَلَی صَدْرِهِ وَ ثَوْبِهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لآَتِیَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (وَ لَأُخْبِرَنَّهُ قَالَ فَأَتَاهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ (قَالَ لَهُ مَا هَذَا فَأَخْبَرَهُ فَهَبَطَ جَبْرَئِیلُ (بِهَذِهِ الْآیَهًِْ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ.

امام باقر ( جوانی از انصار در مدینه با زنی روبرو شد. در آن زمان، زنان از پشت گوش‌هایشان نقاب می‌زدند. جوان به آن زن که از روبرو می‌آمد نگاه می‌کرد و هنگامی‌که زن از پیش‌روی او گذشت نیز همچنان به او چشم دوخته بود. دراین‌هنگام وارد کوچه‌ای به نام بنی‌فلان شده، از پشت به آن زن نگاه می‌کرد که دراین‌حال استخوان یا شیشه‌ای که از دیوار بیرون آمده بود، صورتش را شکافت، وقتی زن رفت، آن جوان دید که خون بر سینه و لباسش ریخته، با خود گفت: «به خدا سوگند نزد رسول خدا (رفته و ایشان را در جریان می‌گذارم». چون به محضر پیامبر (رسید، پیامبر (از او پرسید: «چه شده است» جوان، حضرت را در جریان امر گذاشت، جبرئیل این آیه را بر پیامبر (نازل فرمود: قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَی لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۶

الکافی، ج۵، ص۵۲۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۱۹۲/ نورالثقلین/ البرهان

به مؤمنان بگو چشم‌های خود را [از نگاه به نامحرمان] فرو گیرند

۱ -۱

(نور/ ۳۰)

الصّادق (فَرَضَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَی الْبَصَرِ أَنْ لَا یَنْظُرَ إِلَی مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَنْ یُعْرِضَ عَمَّا نَهَی اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا لَا یَحِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِنَ الْإِیمَانِ فَقَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ فَنَهَاهُمْ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَی عَوْرَاتِهِمْ وَ أَنْ یَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ وَ یَحْفَظَ فَرْجَهُ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْه.

امام صادق ( خداوند واجب کرده که انسان به آنچه خدا بر او حرام کرده است، نگاه نکند و از آنچه برای او حلال نیست، روی برگرداند و این همان عمل اوست که ناشی از ایمان است. خداوند تبارک‌وتعالی فرموده است: قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مراد آن است که خداوند مردان مؤمن را از نگاه‌کردن به عورت خود و برادرانشان نهی کرده و همین‌طور از آنان خواسته که اجازه ندهند که به عورت آنان نگاه شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۶

الکافی، ج۲، ص۳۵/ بحارالأنوار، ج۶۶، ص۲۵/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(نور/ ۳۰)

أمیرالمؤمنین (فَرَضَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَی الْبَصَرِ أَنْ لَا یَنْظُرَ إِلَی مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ فَحَرَّمَ أَنْ یَنْظُرَ أَحَدٌ إِلَی فَرْجِ غَیْرِه.

امام علی ( خدای عزّوجلّ بر چشم فرض و مقرّر داشته است که بر چیزی که خدای عزّوجلّ آن را بر او حرام کرده است، نگاه نکند، پس خدای عزّوجلّ دراین‌باره فرموده است: قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. و نگریستن شخص به عورت دیگری را تحریم کرده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۸

من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۶۲۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۱۶۸/ نورالثقلین

۱ -۳

(نور/ ۳۰)

أمیرالمؤمنین (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی مَا فَرَضَ الْإِیمَانَ عَلَی جَارِحَهًٍْ مِنْ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ إِلَّا وَ قَدْ وُکِلَتْ بِغَیْرِ مَا وُکِلَتْ بِهِ الْأُخْرَی… أَمَّا مَا فَرَضَهُ عَلَی الْعَیْنَیْنِ فَمِنْهُ النَّظَرُ إِلَی آیَاتِ اللَّهِ تَعَالَی وَ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی أَ فَلا یَنْظُرُونَ إِلَی الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ وَ إِلَی السَّماءِ کَیْفَ رُفِعَتْ وَ إِلَی الْجِبالِ کَیْفَ نُصِبَتْ وَ إِلَی الْأَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ وَ قَالَ تَعَالَی أَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَیْءٍ وَ قَالَ سُبْحَانَهُ انْظُرُوا إِلی ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ یَنْعِهِ وَ قَالَ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِیَ فَعَلَیْها وَ هَذِهِ الْآیَهًُْ جَامِعَهًٌْ لِأَبْصَارِ الْعُیُونِ وَ أَبْصَارِ الْقُلُوبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَی قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ مَعْنَاهُ لَا یَنْظُرُ أَحَدُکُمْ إِلَی فَرْجِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ أَوْ یُمَکِّنُهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَی فَرْجِهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ أَیْ مِمَّنْ یُلْحِقُهُنَّ النَّظَرَ کَمَا جَاءَ فِی حِفْظِ الْفَرْجِ وَ النَّظَرُ سَبَبُ إِیقَاعِ الْفِعْلِ مِنَ الزِّنَا وَ غَیْرِه.

امام علی ( خداوند متعال برای هریک از اعضاء و جوارح انسانی وظیفه‌ای را معیّن کرده است که این وظیفه به عضوی دیگر ارتباط ندارد. امّا واجبات چشم یکی از آن‌ها نگاه‌کردن در آیات خداوند و پوشیدن دیده از آنچه خداوند حرام کرده است، در قرآن مجید می‌فرماید: آیا به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده؟ و به آسمان که چسانش برافراشته‌اند؟ و به کوه‌ها که چگونه برکشیده‌اند؟ و به زمین که چسان گسترده شده؟ . (غاشیه/۲۰۱۷) در آیه دیگری فرمود: آن‌ها به ملکوت آسمان‌ها و زمین توجّه ندارند و به مخلوقات خدا نگاه نمی‌کنند. (اعراف/۱۸۵) در جای دیگر فرموده: به میوه‌های درخت هنگامی‌که می‌رسد توجّه کنید. (انعام/۹۹) در آیه‌ی دیگر فرمود: هرکس بصیرت پیدا کند به نفع خودش می‌باشد و هرکس کور شد به زیان او خواهد بود. (انعام/۱۰۴) این آیه در بینایی دل‌ها و چشم‌ها بسیار جامعیّت دارد و حقیقت را روشن می‌کند. در آیه‌ی دیگری فرمود: دیده‌ها کور نیستند ولی دل‌های سینه کور می‌باشند و حقیقت را دریافت نمی‌کنند. (حج/۴۶) در جای دیگر فرمود: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ معنای آیه این است که به عورت دیگری نگاه نکند و اگر توانست به عورت خود هم نگاه نکند. در آیه‌ی دیگری فرموده: به زنان مؤمن بگویید دیدگان خود را بپوشانند، و عورت‌های خود را نگه دارند. (نور/۳۱) یعنی همان‌گونه که دامن‌ها را نگه می‌دارند، دیدگان خود را هم از نگاه‌کردن به این و آن حفظ کنند؛ زیرا نگاه‌کردن به صورت‌ها موجب زنا و چیزهای دیگر می‌گردد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۸

بحارالأنوار، ج۶۶، ص۷۶/ مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۱۴۶؛ «الظنون» بدل «القلوب»

۱ -۴

(نور/ ۳۰)

الصّادق (سُئِلَ الصَّادِقُ (عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی مِنْ ذِکْرِ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ لِلْحِفْظِ مِنْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْهِ.

امام صادق ( از امام صادق (درباره‌ی فرمایش خدای عزّوجلّ: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ پرسیدند. آن حضرت فرمود: «تمامی مواردی که در کتاب خدای تعالی از حفظ و نگهداری فرج یا عورت سخن به میان آمده منظور خودداری از زنا است جز در اینجا که آیه‌ی مربوط به حفظ عورت از دیده‌شدن و نظرکردن نامحرمان به آن است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۸

من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۱۱۴/ وسایل الشیعهًْ، ج۱، ص۳۰۰

۱ -۵

(نور/ ۳۰)

الصّادق (قَالَ الصَّادِقُ (مَا اعْتَصَمَ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا اعْتَصَمَ بِغَضِّ الْبَصَرِ فَإِنَّ الْبَصَرَ لَا یُغَضُّ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ إِلَّا وَ قَدْ سَبَقَ إِلَی قَلْبِهِ مُشَاهَدَهًُْ الْعَظَمَهًِْ وَ الْجَلَالِ وَ سُئِلَ أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (بِمَا یُسْتَعَانُ عَلَی غَمْضِ الْبَصَرِ فَقَالَ بِالْخُمُودِ تَحْتَ سُلْطَانِ الْمُطَّلِعِ عَلَی سَتْرِکِ وَ الْعَیْنُ جَاسُوسُ الْقَلْبِ وَ بَرِیدُ الْعَقْلِ فَغُضَّ بَصَرَکَ عَمَّا لَا یَلِیقُ بِدِینِکَ وَ یَکْرَهُهُ قَلْبُکَ وَ یُنْکِرُهُ عَقْلُکَ قَالَ النَّبِیُّ (غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ تَرَوْنَ الْعَجَائِبَ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قَالَ عِیسَی‌بْنُ‌مَرْیَمَ (لِلْحَوَارِیِّینَ إِیَّاکُمْ وَ النَّظَرَ إِلَی

الْمَحْذُورَاتِ فَإِنَّهَا بَذْرُ الشَّهَوَاتِ وَ نَبَاتُ الْفِسْقِ وَ قَالَ یَحْیَی‌بْنُ‌زَکَرِیَّا (الْمَوْتُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نَظْرَهًٍْ لِغَیْرِ وَاجِبٍ.

امام صادق ( امام صادق (می‌فرماید: کسی به چیزی چنگ نزد (دست نیاویخت)، مانند فروبستن چشم؛ زیرا چشم از حرام‌های الهی بسته نمی‌شود مگر اینکه پیش از آن، جلوه عظمت و جلال [خداوندی] در دل مشاهده گردد. و از امیرمؤمنان (سؤال شد: «برای موفّق شدن به کنترل چشم، از چه وسیله‌ای می‌توان کمک گرفت»؟ فرمود: «به‌وسیله‌ی خضوع و فروافتادگی در زیر سُلطه و حکومت کسی که بر باطن تو آگاه است، و چشم، جاسوس قلب و سفیر عقل است، بنابراین از آنچه مناسب با دینت نیست، و از چیزی که قلبت از آن کراهت دارد و یا عقلت آن را نمی‌پذیرد، چشم خود را بپوشان». پیامبر (فرمود: «چشمانتان را فروبندید تا عجایب و شگفتی‌ها را ببینید». و خداوند عزوجل فرمود: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. عیسی‌بن‌مریم به حواریان گفت: «مبادا به چیزهای ممنوع نگاه کنید، زیرا آن بذر شهوات و رویش فسق (گناه) است». و یحیی‌بن‌زکریا فرمود: «مرگ برای من دوست داشتنی¬تر است از نگاهی که واجب و لازم نباشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۱۸

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۴

۱ -۶

(نور/ ۳۰)

الصّادق (عَنْ مَرْوَکِ‌بْنِ‌عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ أَنْ یَرَی مِنَ الْمَرْأَهًِْ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا بِمَحْرَمٍ قَالَ الْوَجْهَ وَ الْکَفَّیْنِ وَ الْقَدَمَیْنِ.

امام صادق ( مروک‌بن‌عبید از یکی از شیعیان نقل می‌کند: به امام صادق (عرض کردم: «آنچه مرد می‌تواند از زن نامحرم ببیند چیست»؟ فرمود: «صورت و دو دست و دو پا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۰

الخصال، ج۱، ص۳۲ / نورالثقلین

۱ -۷

(نور/ ۳۰)

الرّسول (کُلُ عَیْنٍ بَاکِیَهًٌْ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ إِلَّا ثَلَاثَهًَْ أَعْیُنٍ عَیْنٌ بَکَتْ مِنْ خَشْیَهًِْ اللَّهِ وَ عَیْنٌ بَاتَتْ سَاهِرَهًًْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَیْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ.

پیامبر ( هر چشمی در قیامت گریان خواهد بود مگر سه چشم؛ چشم گریان از ترس خدا، چشمی که از گناه پوشیده شود و چشمی که شب‌ها برای خدا بیدار بماند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۰

ثواب الأعمال، ص۱۷۷ / نورالثقلین

۱ -۸

(نور/ ۳۰)

الصّادق (أَرْبَعَهًٌْ لَا یَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعَهًٍْ الْأَرْضُ مِنَ الْمَطَرِ وَ الْعَیْنُ مِنَ النَّظَرِ وَ الْأُنْثَی مِنَ الذَّکَرِ وَ الْعَالِمُ مِنَ الْعِلْمِ.

امام صادق ( چهار چیز از چهار چیز سیر نمی‌گردند: زمین از باران، چشم از نگاه، زن از مرد و عالم از علم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۰

الخصال، ج۱، ص۲۲۱ / نورالثقلین

۱ -۹

(نور/ ۳۰)

الرّضا (عَنْ أَحْمَدَ‌بْنِ‌مُحَمَّدِ‌بْنِ‌أَبِی‌نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا (قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ قُلْتُ لَهُ أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِیبَهًُْ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لِی مِنَ النَّظَرِ إِلَیْهِ مِنْهَا فَقَالَ شَعْرُهَا وَ ذِرَاعُهَا.

امام رضا ( احمدبن‌ابی‌نصر بزنطی گوید: از امام رضا (پرسیدم: «آیا مرد می‌تواند به موی خواهر زنش نگاه کند»؟ امام (فرمود: «خیر، مگر اینکه جزو زنان از کار افتاده و سالخورده باشد [که امیدی به ازدواج ندارند]». به حضرت عرض کردم: «یعنی خواهر زنش با زن بیگانه یکی هستند»؟! امام (فرمود: «آری»! عرض کردم: «به کدام یک از اعضای زنان سالخورده می‌توانم نگاه کنم»؟ امام (فرمود: «به مو و آرنج او».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۰

وسایل الشیعه، ج۲۰، ص۱۹۹

۱ -۱۰

(نور/ ۳۰)

الرّسول (لَا حُرْمَهًَْ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّهًِْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَی شُعُورِهِنَّ وَ أَیْدِیهِنَّ.

پیامبر ( نگاه‌کردن به مو و دست‌های زنان اهل ذمّه حرام نیست [البتّه نگاهی که بدون قصد لذّت باشد].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۰

الکافی، ج۵، ص۵۲۴

۱ -۱۱

(نور/ ۳۰)

الصّادق (لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلی رُؤُوسِ أَهْلِ التِّهَامَهًِْ وَ الْأَعْرَابِ، وَ أَهْلِ السَّوَادِ، وَ الْعُلُوجِ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَایَنْتَهُون قَالَ: وَ الْمَجْنُونَهًِْ، وَ الْمَغْلُوبَهًِْ عَلی عَقْلِهَا، وَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلی شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذلِکَ.

امام صادق ( اشکالی ندارد که به سرهای اهل تهامه و اعراب و کوه‌نشینان از اهل ذمّه نگاه نمود زیرا ایشان را اگر نهی کنند اطاعت نمی‌کنند. و نیز حضرت فرمود: «نگاه کردن به موها و جسد زنان مغلوبه و زیر دست اشکالی ندارد به شرطی که عمدی نباشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۰

الکافی، ج۵، ص۵۲۴

۱ -۱۲

(نور/ ۳۰)

الصّادق (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌بْنِ‌أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (عَنِ الْمَمْلُوکِ یَرَی شَعْرَ مَوْلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

امام صادق ( عبدالرّحمن‌بن‌ابی‌عبدالله گوید: خدمت امام صادق (عرض کردم: «آیا برده می‌تواند موی صاحبش را که زن است ببیند»؟ فرمود: «اشکالی ندارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۰

الکافی، ج۵، ص۵۳۱ / نورالثقلین

۱ -۱۳

(نور/ ۳۰)

الصّادق (عَنْ مُعَاوِیَهًَْ‌بْنِ‌عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (الْمَمْلُوکُ یَرَی شَعْرَ مَوْلَاتِهِ وَ سَاقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

امام صادق ( معاویهًْ‌بن‌عمار گوید: خدمت امام صادق (عرض کردم: «برده می‌تواند موی و ساق پای صاحبش را که زن است، مشاهده کند»؟ فرمود: «آری، اشکالی ندارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۰

الکافی، ج۵، ص۵۳۱ / نورالثقلین

۱ -۱۴

(نور/ ۳۰)

الصّادق (لَا یَحِلُ لِلْمَرْأَهًِْ أَنْ یَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَی شَیْءٍ مِنْ جَسَدِهَا إِلَّا إِلَی شَعْرِهَا غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِکَ.

امام صادق ( برای زن حلال نیست که غلامش به عضوی از بدن او بنگرد مگر موی سرش به شرط اینکه غلام، قصد [لذّت بردن] نداشته باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۰

الکافی، ج۵، ص۵۳۱ / نورالثقلین

۱ -۱۵

(نور/ ۳۰)

الرّسول (مَنْ مَلَأَ عَیْنَیْهِ حَرَاماً یَحْشُوهُمَا اللَّهُ تَعَالَی یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ مَسَامِیرَ مِنَ النَّارِ ثُمَّ حَشَاهُمَا نَاراً إِلَی أَنْ تَقُومَ النَّاسُ ثُمَ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّار.

پیامبر ( هرکس چشم‌های خود را از دیدن حرام سیر کند، خدای متعال او را در روز قیامت برمی‌انگیزد درحالی‌که در چشم او میخ‌های آتشین می‌باشد پس چشم او پر از آتش می‌شود تا آنکه خدا میان مردم حکم کند بعد از آن امر می‌کند او را به دوزخ ببرند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۲

جامع الأخبار، ص۹۳

۱ -۱۶

(نور/ ۳۰)

أمیرالمؤمنین (مَنْ أَطْلَقَ نَاظِرَهُ أَتْعَبَ خَاطِرَهُ مَنْ تَتَابَعَتْ لَحَظَاتُهُ دَامَتْ حَسَرَاتُهُ.

امام علی ( هرکس چشم خود را [برای نگاه کردن به نامحرم] باز کند، آرامش خود را به خطر می‌اندازد و هرکس پی‌درپی نگاه کند حسرت‌های او فراوان می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۲

جامع الأخبار، ص۹۳

۱ -۱۷

(نور/ ۳۰)

الرّسول (النَّظَرُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیس.

پیامبر ( نگاه، تیری مسموم از تیرهای شیطان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۲

جامع الأخبار، ص۹۳

۱ -۱۸

(نور/ ۳۰)

الصّادق (لَا یَحِلُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی فَرْجِ أُخْتِهِ وَ لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَهًِْ أَنْ تَنْظُرَ إِلَی فَرْجِ أَخِیهَا.

امام صادق ( برای مرد، نگاه‌کردن به شرمگاه خواهرش و برای زن، نگاه‌کردن به شرمگاه برادرش حلال نیست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۲

فقه القرآن، ج۲، ص۱۲۷

۱ -۱۹

(نور/ ۳۰)

الرّسول (عَنْ أُمِّ سَلَمَهًَْ قَالَتْ کُنْتُ عِنْدَ النَّبِیِّ (وَ عِنْدَهُ مَیْمُونَهًُْ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِ مَکْتُومٍ وَ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ احْتَجِبَا فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ (أَ لَیْسَ أَعْمَی لَا یُبْصِرُنَا فَقَالَ أَ فَعَمْیَاوَانِ أَنْتُمَا أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِه.

پیامبر (‌ام سلمه گوید: من با میمونه نزد پیغمبر (بودیم، ابن‌ام مکتوم آمد پس از نزول آیه‌ی حجاب پیغمبر دستور داد که پشت پرده برویم، گفتیم: «ای رسول خدا (این شخص کور نیست»؟ حضرت فرمود: «مگر شما هم کورید و او را نمی‌بینید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۲

مکارم الأخلاق، ص۲۳۳ / نورالثقلین

۱ -۲۰

(نور/ ۳۰)

الباقر (عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهًَْ أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ.

امام باقر ( محمّدبن‌مسلم گوید: از امام باقر (پرسیدم: «مردی که می‌خواهد با زنی ازدواج کند آیا می‌تواند به او نگاه نماید»؟ امام (فرمود: «آری! [چرا که] او را به بالاترین بها بدست می‌آورد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۲

الکافی، ج۵، ص۳۶۵ / نورالثقلین

۱ -۲۱

(نور/ ۳۰)

الصّادق (لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَی وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا.

امام صادق ( اگر مردی قصد ازدواج با زنی را دارد می‌تواند به صورت و مچ دستش نگاه کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۲

الکافی، ج۵، ص۳۶۵ / نورالثقلین

۱ -۲۲

(نور/ ۳۰)

الصّادق (عَنِ الْحَسَنِ‌بْنِ‌السَّرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهًَْ یَتَأَمَّلُهَا وَ یَنْظُرُ إِلَی خَلْفِهَا وَ إِلَی وَجْهِهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی الْمَرْأَهًِْ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا یَنْظُرَ إِلَی خَلْفِهَا وَ إِلَی وَجْهِهَا.

امام صادق ( حسن‌بن‌سَریّ گوید: به امام صادق (عرض کردم: «مردی قصد ازدواج با زنی را دارد، آیا می‌تواند با دقّت به پشت و صورت آن زن نگاه کند»؟ امام (فرمود: «آری! اگر قصد ازدواج با او را دارد اشکالی ندارد که مرد به پشت و صورت زن نگاه کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۲

الکافی، ج۵، ص۳۶۵ / نورالثقلین

۱ -۲۳

(نور/ ۳۰)

الصّادق (عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَی الْمَرْأَهًِْ یُرِیدُ تَزْوِیجَهَا فَیَنْظُرُ إِلَی شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُتَلَذِّذاً.

امام صادق ( عبدالله‌بن‌فضل از پدرش از شخصی نقل می‌کند: به امام صادق (عرض کردم: «آیا مرد می‌تواند به مو و زیبایی‌های زنی که قصد ازدواج با او را دارد بنگرد»؟ امام (فرمود: «این کار درصورتی‌که قصد لذّت‌جویی نداشته باشد، اشکالی ندارد». (و به زنان با ایمان بگو چشم‌های خود را [از نگاه هوس‌آلود] فرو گیرند، و دامان خویش را [از بی‌عفّتی] حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار از آنان که نمایان است آشکار ننمایند، و [اطراف] روسری‌های خود را بر سینه‌ی خود افکنند [تا گردن و سینه با آن پوشانده شود]، و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدران شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم کیششان، یا بردگانشان

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۲

الکافی، ج۵، ص۳۶۵ / نورالثقلین

آیه وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفینَ مِنْ زینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اللهِ جَمیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ [31]

کنیزانشان)، یا مردان سفیه وابسته [به آن‌ها] که تمایلی به زن ندارند، یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند؛ و [به زنان با ايمان بگو: هنگام راه رفتن] پاهای خود را به زمین نزنند تا زینتِ پنهانیشان دانسته شود [و صداى خلخال كه برپا دارند به گوش رسد]. و‌ای مؤمنان همگی به‌سوی خدا بازگردید، تا رستگار شوید.

و به زنان با ایمان بگو چشم‌های خود را [از نگاه هوس‌آلود] فرو گیرند، و دامان خویش را [از بی‌عفّتی] حفظ کنند

۱

(نور/ ۳۱)

أمیرالمؤمنین (ثُمَّ قَالَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ أَیْ مِمَّا یُلْحِقُهُنَّ مِنَ النَّظَرِ کَمَا جَاءَ فِی حِفْظِ الْفُرُوجِ فَالنَّظَرُ سَبَبُ إِیقَاعِ الْفِعْلِ مِنَ الزِّنَا وَ غَیْرِهِ.

امام علی ( در آیه‌ی دیگری فرموده: قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ یعنی همان‌گونه که دامن‌ها را نگه می‌دارند، دیدگان خود را هم از نگاه‌کردن به این و آن حفظ کنند، زیرا نگاه‌کردن به صورت‌ها موجب زنا و چیزهای دیگر می‌گردد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۴

بحارالأنوار، ج۷۷، ص۱۸۲

و زینت خود را جز آن مقدار از آنان که نمایان است آشکار ننمایند

۲ -۱

(نور/ ۳۱)

الصّادق (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الْوَجْهُ وَ الذِّرَاعَانِ.

امام صادق ( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها منظور، صورت و ساق‌ها می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۴

مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص۲۷۵/ بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۳۶/ مکارم الأخلاق، ص۲۳۲/ نورالثقلین؛ «بتفاوت لفظی»

۲ -۲

(نور/ ۳۱)

الصّادق (عَن الْفُضَیْلِ‌بْنِ‌یَسَار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (عَنِ الذِّرَاعَیْنِ مِنَ الْمَرْأَهًِْ أَ هُمَا مِنَ الزِّینَهًِْ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّینَهًِْ وَ مَا دُونَ السِّوَارَیْنِ.

امام صادق ( فضیل‌بن‌یسار گوید: از امام صادق (پرسیدم: «آیا ساعد زنان جزیی از زینت است؛ آن‌طور که خداوند متعال می‌فرماید: وَ لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ؟ آن حضرت (در جواب فرمود: «بله، پایین‌تر از روسری و پایین‌تر از دست بند، جزء زینت است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۴

الکافی، ج۵، ص۵۲۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۲۰۰/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۳

(نور/ ۳۱)

الصّادق (عَن زُرَارَهًَْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الزِّینَهًُْ الظَّاهِرَهًُْ الْکُحْلُ وَ الْخَاتَمُ.

امام صادق ( إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، منظور از زینت ظاهر، سورمه و انگشتر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۴

الکافی، ج۵، ص۵۲۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۲۰۱/ بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۳۶/ مکارم الأخلاق، ص۲۳۲/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۴

(نور/ ۳۱)

الصّادق (عَن أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الْخَاتَمُ وَ الْمَسَکَهًُْ وَ هِیَ الْقُلْبُ وَ فِی رِوَایَهًٍْ أُخْرَی قَالَ الْخَاتَمُ وَ الْمَسَکَهًُْ وَ هُوَ الَّذِی یَظْهَرُ مِنَ الزِّینَهًِْ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ الْقَلَائِدَ وَ الْقُرْطَهًَْ وَ الدَّمَالِیجَ وَ الْخَلَاخِیلَ.

امام صادق ( از امام صادق (روایت شده که در توضیح آیه: إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها، فرمود: «یعنی صورت و دو ذراع (ساعد دست‌ها)». همچنین از آن حضرت روایت شده که در توضیح إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها، فرمود: «زینت آشکار یعنی سُرمه و انگشتری». و در روایت دیگری فرمود: «زینت آشکار، انگشتری و دستبند است و در وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَ، مقصود گلوبند، گوشواره، دستبند، النگو و خلخال».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۴

الکافی، ج۵، ص۵۲۱/ البرهان/ نورالثقلین/ بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۳۶/ مکارم الأخلاق، ص۲۳۲

۲ -۵

(نور/ ۳۱)

الباقر (عَن أَبِی‌الجَارُودِ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (فِی قَوْلِهِ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها فَهِیَ الثِّیَابُ وَ الْکُحْلُ وَ الْخَاتَمُ وَ خِضَابُ الْکَفِّ وَ السِّوَارُ وَ الزِّینَهًُْ ثَلَاثٌ زِینَهًٌْ لِلنَّاسِ وَ زِینَهًٌْ

لِلْمَحْرَمِ وَ زِینَهًٌْ لِلزَّوْجِ فَأَمَّا زِینَهًُْ النَّاسِ فَقَدْ ذَکَرْنَا وَ أَمَّا زِینَهًُْ الْمَحْرَمِ الْقِلَادَهًُْ فَمَا فَوْقَهَا وَ الدُّمْلُجُ وَ مَا دُونَهُ وَ الْخَلْخَالُ وَ مَا أَسْفَلَ مِنْهُ وَ أَمَّا زِینَهًُْ الزَّوْجِ فَالْجَسَدُ کُلُّهُ.

امام باقر ( در روایت ابوجارود آمده است: امام باقر (پیرامون این کلام خداوند: وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها فرمود: «زینت آشکار عبارت است از: جامه، سُرمه، انگشتر، خضاب کفِ دست و دستبند. و زینت [که آشکارکردنش اشکالی ندارد] سه نوع است: زینتی برای مردم عادی، زینتی برای مَحْرم و زینتی برای شوهر؛ امّا زینتی که برای مردم [آشکار کردنش مجاز] است، همان است که بیان کردیم؛ امّا زینتی که برای محرم است عبارت است از: جای‌بستن گردنبند و بالاتر از آن، محلّ بستن بازوبند و پایین‌تر از آن و محلّ بستن خلخال و پایین‌تر از آن. امّا زینتی که برای شوهر است تمام بدن زن می‌باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۴

مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص۲۷۵/ القمی، ج۲، ص۱۰۱/ نورالثقلین/ البرهان

مقنعه‌های خود را تا گریبان فروگذارند و زینت‌های خود را آشکار نکنند

۳ -۱

(نور/ ۳۱)

الصّادق (لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَهًِْ أَنْ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّهًِْ وَ النَّصْرَانِیَّهًِْ فَإِنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذَلِکَ لِأَزْوَاجِهِنَّ.

امام صادق ( سزاوار نیست زن مسلمان تن خود را در مقابل زن یهودیّ یا زن نصرانیّ برهنه کند زیرا آن‌ها برای شوهرانشان وصف می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۶

الکافی، ج۵، ص۵۱۹ / نورالثقلین

جز برای شوهر خود

۴ -۱

(نور/ ۳۱)

الرّسول (إِنَّ رَسُولَ اللهِ (لَعَنَ السَّلْتَاءَ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمَرْهَاءَ، فَالسَّلْتَاءُ الَّتِی لَا تَخْضِبُ وَ الْمَرْهَاءُ الَّتِی لَا تَکْتَحِلُ، وَ لَعَنَ الْمُسَوِّفَهًَْ وَ الْمُفَسِّلَهًَْ فَالْمُسَوِّفَهًُْ الَّتِی إِذَا دَعَاهَا زَوْجُهَا إِلَی الْمُبَاشَرَهًِْ قَالَتْ: سَوْفَ أَفْعَلُ. وَ الْمُفَسِّلَهًُْ هِیَ الَّتِی إِذَا دَعَاهَا قَالَتْ: أَنَا حَائِضٌ وَ هِیَ غَیْرُ حَائِضٍ.

پیامبر ( رسول خدا (زنانی که [برای همسرانشان] خضاب نمی‌کنند و سرمه به چشم نمی‌کشند را نفرین فرمود. همچنین زنی که شوهرش او را به آمیزش بخواند و او بگوید خواهم آمد [و شوهرش را منتظر بگذارد] و زنی که شوهرش او را به آمیزش بخواند و او بگوید من درحالت حیض هستم درحالی‌که چنین نیست را نفرین فرمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۶

نورالثقلین

یا پدر خود یا پدر شوهر خود یا پسر خود یا پسر شوهر خود یا برادر خود یا پسر برادر خود، یا پسر خواهر خود یا زنان همکیش خود

۵ -۱

(نور/ ۳۱)

الصّادق (عَنْ مُعَاوِیَهًَْ‌بْنِ‌عَمَّارٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (نَحْواً مِنْ ثَلَاثِینَ رَجُلًا إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أَبِی‌فَرَحَّبَ بِهِ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (وَ أَجْلَسَهُ إِلَی جَنْبِهِ فَأَقْبَلَ عَلَیْهِ طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (إِنَّ لِأَبِی‌مُعَاوِیَهًَْ حَاجَهًًْ فَلَوْ خَفَّفْتُمْ فَقُمْنَا جَمِیعاً فَقَالَ لِی أَبِی ارْجِعْ یَا مُعَاوِیَهًُْ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (هَذَا ابْنُکَ قَالَ نَعَمْ وَ هُوَ یَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَهًِْ یَصْنَعُونَ شَیْئاً لَا یَحِلُّ لَهُمْ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ إِنَّ الْمَرْأَهًَْ الْقُرَشِیَّهًَْ وَ الْهَاشِمِیَّهًَْ تَرْکَبُ وَ تَضَعُ یَدَهَا عَلَی رَأْسِ الْأَسْوَدِ وَ ذِرَاعَیْهَا عَلَی عُنُقِهِ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (یَا بُنَیَّ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَی قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَهًَْ لا جُناحَ عَلَیْهِنَّ فِی آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَ حَتَّی بَلَغَ وَ لا ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَ ثُمَّ قَالَ یَا بُنَیَّ لَا بَأْسَ أَنْ یَرَی الْمَمْلُوکُ الشَّعْرَ وَ السَّاقَ.

امام صادق ( معاویهًْ‌بن‌عمّار گوید: نزدیک به سی‌نفر نزد امام صادق (بودیم که پدرم بر او وارد و امام صادق (به او خوش آمد گفت و او را نزد خود نشاند و مدّتی طولانی با او صحبت می‌کرد. پس امام صادق (فرمود: «اگر اجازه دهید پدر معاویه کاری دارد». پس ما برخاستیم، پدرم به من گفت: «ای معاویه تو نرو»، پس من برگشتم، و آن حضرت (فرمود: «این، پسر توست»؟ عرض کرد: «آری، و او گمان می‌کند که مردم مدینه عملی را مرتکب می‌شوند که برای آنان حلال نیست». آن حضرت (فرمود: «آن چه عملی است»؟ عرض کردم: «زنان قریشی و هاشمی بر اسب سوار می‌شوند، دست بر سر غلامان سیاه می‌مالند، و دست بر گردن آنان می‌اندازند». امام صادق (فرمود: «فرزندم، آیا قرآن خوانده‌ای»؟ عرض کردم: «آری»! آن حضرت (فرمود: «این آیه را بخوان: بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران خواهران و زنان (همکیش) و بردگانشان گناهی نیست [که دیده شوند] و باید از خدا پروا بدارید که خدا همواره بر هر چیزی گواه است. (احزاب/۵۵) سپس فرمود: «ای پسرم! مانعی ندارد که غلام، مو و ساق پای مالک خود را ببیند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۶

الکافی، ج۵، ص۵۳۱ / البرهان

یا مردان خدمتگزار خود که رغبت به آن ندارند

۶ -۱

(نور/ ۳۱)

الباقر (عَن زُرَارَهًَْ قاَلَ سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَر (عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ… قَالَ الْأَحْمَقُ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.

امام باقر ( زراره گوید: از امام باقر (در مورد سخن خداوند: أَوِ التّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یَضْرِ بْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اللهِ جَمِیعاً أَیُّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ پرسیدم. آن حضرت (فرمود: «مراد، کم‌خردی است که شهوت به زنان ندارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۸

الکافی، ج۵، ص۵۲۳/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۲۰۴/ بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۳۴/ نورالثقلین/ البرهان

۶ -۲

(نور/ ۳۱)

علی‌بن‌إبراهیم (أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ فَهُوَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ الْفَانِی الَّذِی لَا حَاجَهًَْ لَهُ فِی النِّسَاء.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجال مراد از غَیْرِ أُوْلِی الْإِرْبَةِ؛ مرد فرتوتی است که نیازی به زنان ندارد و کودکی است که عورت زنان را تشخیص نمی‌دهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۸

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۳۳ / القمی، ج۲، ص۱۰۱/ البرهان؛ «ابتداتا الرجال» محذوف

۶ -۳

(نور/ ۳۱)

الصّادق (کَانَ بِالْمَدِینَهًِْ رَجُلَانِ یُسَمَّی أَحَدُهُمَا هِیتَ وَ الْآخَرُ مَانِعٌ فَقَالا لِرَجُلٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ (یَسْمَعُ إِذَا افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَلَیْکَ بِابْنَهًِْ غَیْلَانَ الثَّقَفِیَّهًِْ فَإِنَّهَا شُمُوعٌ بَخْلَاءُ مُبَتَّلَهًٌْ هَیْفَاءُ شَنْبَاءُ إِذَا جَلَسَتْ تَثَنَّتْ وَ إِذَا تَکَلَّمَتْ غَنَّتْ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَ تُدْبِر عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ (قَالَ: کَانَ بِالْمَدِینَهًِْ رَجُلَانِ یُسَمَّی أَحَدُهُمَا هِیتَ وَ الْآخَرُ مَانِعٌ فَقَالا لِرَجُلٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ (یَسْمَعُ إِذَا افْتَتَحْتُمُ الطَّائِفَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَلَیْکَ بِابْنَهًِْ غَیْلَانَ الثَّقَفِیَّهًِْ فَإِنَّهَا شُمُوعٌ بَخْلَاءُ مُبَتَّلَهًٌْ هَیْفَاءُ شَنْبَاءُ إِذَا جَلَسَتْ تَثَنَّتْ وَ إِذَا تَکَلَّمَتْ غَنَّتْ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَ تُدْبِر بِثَمَانٍ بَیْنَ رِجْلَیْهَا مِثْلُ الْقَدَحِ فَقَالَ النَّبِیُّ (لَا أُرِیکُمَا مِنْ أُولِی الْإِرْبَهًِْ مِنَ الرِّجالِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ (فَغُرِّبَ بِهِمَا إِلَی مَکَانٍ یُقَالُ لَهُ الْعَرَایَا وَ کَانَا یَتَسَوَّقَانِ فِی کُلِّ جُمُعَهًٍْ.

امام صادق ( در مدینه دو مرد بودند یکی به نام هیت و دیگری به نام مانع. درحالی‌که رسول خدا (حرف آن‌ها را می‌شنید، به مردی گفتند: «ان‌شاءالله وقتی طائف را فتح کردید نزد دختر غیلان ثقفی برو چرا که او زنی بذله‌گو، درشت چشم، زیبارو، کمر باریک و سفید دندان است. هرگاه می‌نشیند، به یک‌سو مایل می‌شود و چون زبان به سخن گشاید گویی ترانه‌سر می‌دهد، از روبرو با چهار چیز می‌آید و با هشت چیز پشت می‌کند و می‌رود، میان پاهایش چیزی چون پیاله‌ی [شراب] است». پیامبر (فرمود: «گمان نمی‌کنم از مردانی باشید که نسبت به زنان شهوت چندانی ندارند». پس پیامبر (دستور داد که آنان را به جایی به نام عرایا بردند تا از زنان دور باشند. این دو در روزهای جمعه برای معامله به بازار می‌آمدند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۸

الکافی، ج۵، ص۵۲۳ / نورالثقلین/ البرهان؛ «فعلیک» بدل «فعلیکم»

و نیز چنان پای بر زمین نزنند تا آن زینت که پنهان کرده‌اند دانسته شود

۷ -۱

(نور/ ۳۱)

علی‌بن‌إبراهیم (وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ یَقُولُ وَ لَا تَضْرِبُ إِحْدَی رِجْلَیْهَا بِالْأُخْرَی لِتَقْرَعَ الْخَلْخَالَ بِالْخَلْخَال.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( مراد از وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ این است که زنان پای خود را به یکدیگر نزنند تا صدای خلخال از آن برآید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۸

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۳۳ / وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۲۲۵

۷ -۲

(نور/ ۳۱)

الرّسول (أَنَّهُ نَهَی الْمَرْأَهًَْ أَنْ تَضْرِبَ بِرِجْلَیْهَا الْأَرْضَ لِیُسْمَعَ صَوْتُ خَلْخَالِهَا وَ یُعْلَمَ مَا یَخْفَی مِنْ زِینَتِهَا.

پیامبر ( رسول خدا (از اینکه زن دو پایش را بر زمین بکوبد تا صدای خلخالش [که بر پای دارد] به گوش [مرد نامحرم] برسد و زینت‌های پنهانش آشکار شود، نهی فرمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۲۸

دعایم الاسلام، ج۲، ص۱۶۳

آیه وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ واسِعٌ عَلیمٌ [32]

مردان و زنان بی‌همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را؛ اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد؛ [فضل] خداوند واسع و [از نيازهاى بندگان] آگاه است.

فضیلت ازدواج

۱

(نور/ ۳۲)

الرّسول (فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِی فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِی وَ مِنْ سُنَّتِیَ النِّکَاح.

پیامبر ( کسی که به فطرت من علاقه دارد البتّه باید از سنّت من پیروی کند و در راه من قدم بردارد و یکی از سنن من ازدواج و آمیزش با زنان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۰

الکافی، ج۵، ص۴۹۴

۲

(نور/ ۳۲)

الرّسول (یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمُ الْبَاهَ فَلْیَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَلْیُدْمِنِ الصَّوْمَ فَإِنَّ {الصَّوْمَ} لَهُ وِجَاءٌ.

پیامبر (‌ای گروه جوانان، هرکس از شما که از وضعیت زندگانی خوبی برخوردار باشد باید ازدواج کند، چون که آن چشم را فرو پوشاننده و شرمگاه نگاهدارنده‌تر است و هر آن کس که از این توانایی برخوردار نیست، بر اوست که روزه گیرد، چون‌که آن فروکاهنده‌ی شهوت اوست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۰

مکارم الأخلاق، ص۱۹۷

۳

(نور/ ۳۲)

الصّادق (رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَهًًْ یُصَلِّیهَا أَعْزَبُ.

امام صادق ( دو رکعت نماز که مرد همسردار می‌گزارد بهتر است از هفتاد رکعت که مرد بی‌همسر انجام می‌دهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۰

الکافی، ج۵، ص۳۲۸

۴

(نور/ ۳۲)

الرّسول (مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ فِی النِّصْفِ الْآخَرِ أَوِ الْبَاقِی.

پیامبر ( هرکس همسری اختیار کرد نیمی از دین خود را نگه داشته و در خبر دیگری آمده پس در نیم دیگرش از خداوند پروا کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۰

الکافی، ج۵، ص۳۲۹

۵

(نور/ ۳۲)

الصّادق (رُذَالُ مَوْتَاکُمُ الْعُزَّابُ.

امام صادق ( بی‌ارج‌ترین مردگان شما عزب‌هایتان هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۰

الکافی، ج۵، ص۳۲۹

۶

(نور/ ۳۲)

الرّسول (أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْعِطْرُ وَ النِّسَاءُ وَ السِّوَاکُ وَ الْحِنَّاءُ.

پیامبر ( چهار چیز از سنن انبیا (می‌باشد؛ عطر، زنان، مسواک و حنا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۰

الخصال، ج۱، ص۲۴۲

۷

(نور/ ۳۲)

أمیرالمؤمنین (أَمَّا السَّبَبُ الَّذِی بِهِ بَقَاءُ الْخَلْقِ فَقَدْ بَیَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ أَنَّ بَقَاءَ الْخَلْقِ مِنْ أَرْبَعِ وُجُوهٍ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ اللِّبَاسِ وَ الْکِنِّ وَ الْمَنَاکِحِ لِلتَّنَاسُلِ مَعَ الْحَاجَهًِْ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ إِلَی الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ… وَ أَمَّا الْمَنَاکِحُ فَقَوْلُهُ تَعَالَی یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاکُمْ وَ قَالَ تَعَالَی یا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ قَالَ سُبْحَانَهُ یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا کَثِیراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ… وَ قَالَ تَعَالَی وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ وَ مِثْلُ هَذَا کَثِیرٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی فِی مَعْنَی النِّکَاحِ وَ سَبَبُ التَّنَاسُلِ وَ الْأَمْرُ وَ النَّهْیُ وَجْهٌ وَاحِدٌ لَا یَکُونُ مَعْنًی مِنْ مَعَانِی الْأَمْرِ إِلَّا وَ یَکُونُ بَعْدَ ذَلِکَ نَهْیاً وَ لَا یَکُونُ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ النَّهْیِ إِلَّا وَ مُقِرُّونَ بِهِ الْأَمْرَ.

امام علی ( امّا سبب و علّتی که دوامِ مخلوقات وابسته به آن است خداوند عزّوجلّ در قرآن فرموده است: «دوام مخلوقات از چهار چیز [سرچشمه گرفته] است: خوراک، نوشیدنی، لباس و پوشش، و زناشویی برای زادوولد کردن که در مورد تمام این چهار چیز نیاز به امر و نهی [از جانب خداوند] وجود دارد… امّا [پیرامونِ] زناشویی این کلام خداوند است که فرمود: ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید [این‌ها ملاک امتیاز نیست]، گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. (حجرات/۱۳) و فرمود: ای مردم! پروردگار خود را پرستش کنید آن کس که شما، و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید. (بقره/۲۱) و فرمود: ای مردم! از [مخالفت] پروردگارتان بپرهیزید همان کسی که [همه] شما را از یک انسان آفرید؛ و همسر او را [نیز] از جنس او خلق کرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانی [در روی زمین] منتشر ساخت. و از خدایی بپرهیزید که هرگاه چیزی از یکدیگر می‌خواهید، نام او را می‌برید و [نیز] از [قطع رابطه با] خویشاوندان [پرهیز کنید] زیرا خداوند، مراقب شماست. (نساء/۱) و فرمود: و از نشانه‌های قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید. تا به ایشان آرامش یابید، و میان شما دوستی و مهربانی نهاد. در این عبرت‌هایی است برای مردمی که تفکّر می‌کنند. (روم/۲۱) و مانند این آیات در قرآن که پیرامون معنای ازدواج و سبب زادوولد کردن است، فراوان وجود دارد. و امرونهی در یک جهت هستند چون معنایی از معانی امر نیست مگر اینکه بعدش نهیی می‌آید و گونه‌ای از نهی نیست مگر اینکه همراهش امری می‌آورند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۰

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۳۹

مردان و زنان بی‌همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را

۱ -۱

(نور/ ۳۲)

الرّسول (عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (زَوَّجَ مِقْدَادَ‌بْنَ‌الْأَسْوَدِ ضُبَاعَهًَْ ابْنَهًَْ الزُّبَیْرِ‌بْنِ‌عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ إِنَّمَا زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ وَ لِیَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ (وَ لِیَعْلَمُوا أَنَّ أَکْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُم.

پیامبر ( امام صادق (روایت فرمود: رسول خدا (ضبیعه دختر زبیربن‌عبدالمطلب را به ازدواج مقدادبن‌اسود درآورد؛ بنی‌هاشم دراین‌باره گفتگو کردند؛ رسول خدا (فرمود: «من تنها می‌خواستم [موقعیت اجتماعیِ[ازدواج و زناشویی پایین بیاید [تا کسی گمان نکند که در ازدواج، شأن و رتبه‌ی اجتماعی ملاک است]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۲

الکافی، ج۵، ص۳۴۴

خطبه عقد نکاح

۱

(نور/ ۳۲)

الرّضا (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَانَ فِی عِلْمِهِ السَّابِقِ وَ کِتَابِهِ النَّاطِقِ وَ بَیَانِهِ الصَّادِقِ أَنَّ أَحَقَّ الْأَسْبَابِ بِالصِّلَهًِْ وَ الْأَثَرَهًِْ وَ أَوْلَی الْأُمُورِ بِالرَّغْبَهًِْ فِیهِ سَبَبٌ أَوْجَبَ نَسَباً وَ أَمْرٌ أَعْقَبَ غِنًی فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ کانَ رَبُّکَ قَدِیراً وَ قَالَ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ واسِعٌ عَلِیمٌ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ فِی الْمُنَاکَحَهًِْ وَ الْمُصَاهَرَهًِْ آیَهًٌْ مُحْکَمَهًٌْ وَ لَا سُنَّهًٌْ مُتَّبَعَهًٌْ وَ لَا أَثَرٌ مُسْتَفِیضٌ لَکَانَ فِیمَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بِرِّ الْقَرِیبِ وَ تَقْرِیبِ الْبَعِیدِ وَ تَأْلِیفِ الْقُلُوبِ وَ تَشْبِیکِ الْحُقُوقِ وَ تَکْثِیرِ الْعَدَدِ وَ تَوْفِیرِ الْوَلَدِ لِنَوَائِبِ الدَّهْرِ وَ حَوَادِثِ الْأُمُورِ مَا یَرْغَبُ فِی دُونِهِ الْعَاقِلُ اللَّبِیبُ وَ یُسَارِعُ إِلَیْهِ الْمُوَفَّقُ الْمُصِیبُ وَ یَحْرِصُ عَلَیْهِ الْأَدِیبُ الْأَرِیبُ.

امام رضا ( [بخشی از خطبه‌ی عقدی که توسط امام رضا (جاری شده است]: ستایش مخصوص خداوندی است که در علم ازَلیش، قرآن گویایش [که به حقّ، سخن می‌گوید] و گفتارِ حقیقت‌گویَش چنین بوده که سزاوارترین سبب‌ها به پیوند و برگزیدن و شایسته‌ترین کارها برای مشتاق‌شدن در آن، سببی است که باعث بوجودآمدن رابطه‌ی خویشاوندی شود و کاری است که غنا و بی‌نیازی را به‌دنبال خود می‌آورد؛ [در همین رابطه] خداوند عزّوجلّ فرموده است: او کسی است که از آب، انسانی را آفرید سپس او را نسب و سبب قرار داد [و نسل او را از این دو طریق گسترش داد] و پروردگار تو همواره توانا بوده است. (فرقان/۵۴) و فرموده است: وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ واسِعٌ عَلِیمٌ؛ و چنانچه در مورد زناشویی و آن قوم و خویشی که در نتیجه‌ی ازدواج حاصل می‌شود آیه‌ای روشن، سیره‌ای که از آن پیروی گردد و روایت‌های مشهور نبود، همین آثاری که خداوند [در ازدواج] قرار داده است همچون نیکی به خویشاوند [درصورت ازدواج فامیلی]، نزدیک‌کردن غریبه‌ها [درصورت ازدواج غیر فامیلی]، برقراری الفت میان دل‌ها، در هم تنیدگی [و ایجادِ] حقوق [طرفینی میان زن و شوهر]، افزایش تعداد جمعیّت و اندوختن فرزند برای [یاری‌گرفتن از او در] مصیبت‌های روزگار و رویدادهای پیشِ‌رو، [به تنهایی] کافی بود که به خاطر کمتر از آن نیز انسان عاقلِ خردمند، مشتاق شود و انسان کامروایِ درستکار به‌سویش بشتابد و سخندانِ عاقل، نیازمند آن گردد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۲

الکافی، ج۵، ص۳۷۳

۲

(نور/ ۳۲)

الجواد (الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِخْلَاصاً لِوَحْدَانِیَّتِهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِ بَرِیَّتِهِ وَ الْأَصْفِیَاءِ مِنْ عِتْرَتِهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ کَانَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَی الْأَنَامِ أَنْ أَغْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ واسِعٌ عَلِیمٌ.

امام جواد ( خدا را می‌ستایم و به روزی او اقرار دارم و او را خدای یکتای بی‌همتا می‌دانم و در برابر وحدانیّت او خاکسارم و درود خدا بر محمّد (آقای آفریدگان و بر خاندان برگزیده‌ی او باد، امّا بعد از فضل خدا بر بندگان خود، آن است که آن‌ها را به اعطای حلال از حرام خدا بی‌نیاز ساخته و فرموده است: وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ واسِعٌ عَلِیمٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۲

بحارالأنوار، ج۱۰۰، ص۲۷۲/ مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص۲۱۰؛ «بتفاوت»

اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد؛ [فضل] خداوند واسع و [از نیازهای بندگان] آگاه است

۲ -۱

(نور/ ۳۲)

الرّسول (مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَهًَْ الْعَیْلَهًِْ فَقَدْ أَسَاءَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ.

پیامبر ( هرکس از ترس فقر ازدواج نکند، نسبت به خداوند بدگمان شده است؛ چرا که خدای متعال فرموده است: إِن یَکُونُوا فُقَرَاء یُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۲

الکافی، ج۵، ص۳۳۰/ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۳۸۵/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۱۹۱/ عوالی اللآلی، ج۳، ص۲۸۱/ مکارم الأخلاق، ص۱۹۶/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۲

(نور/ ۳۲)

الصّادق (عَاصِمُ‌بْنُ‌حُمَیْدٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَهًَْ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ قَالَ فَاشْتَدَّتْ بِهِ الْحَاجَهًُْ فَأَتَی أَبَاعَبْدِاللَّهِ (فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ لَهُ اشْتَدَّتْ بِیَ الْحَاجَهًُْ فَقَالَ فَفَارِقْ ثُمَّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَقَالَ أَثْرَیْتُ وَ حَسُنَ حَالِی فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (إِنِّی أَمَرْتُکَ بِأَمْرَیْنِ أَمَرَ اللَّهُ بِهِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ إِلَی قَوْلِهِ وَ اللهُ واسِعٌ عَلِیمٌ وَ قَالَ إِنْ یَتَفَرَّقا یُغْنِ اللَّهُ کُلًّا مِنْ سَعَتِهِ.

امام صادق ( عاصم‌بن‌حمید گوید: نزد امام صادق (بودم و مردی به نزد ایشان آمد و نیاز خود را بر وی عرضه کرد. آن حضرت او را به ازدواج دستور داد. نیاز او شدیدتر شد و نزد امام صادق (آمد و ایشان از حال او پرسید. خدمت آن حضرت (عرض کرد: «نیاز من شدیدتر شده است». فرمود: «پس جدا شو». بار دیگر به نزد امام (آمد و امام (حال او را جویا شد. عرض کرد: «به مال و ثروت رسیده و وضعم خوب شده است». امام صادق (فرمود: «تو را به دو فرمان دستور دادم که خدا به آن‌ها امر فرموده است. یکی آنکه خدای متعال فرمود: وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ واسِعٌ عَلِیمٌ و دیگر آنکه فرموده است: و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند خدا هر دو را به کمال فضل خویش بی‌نیاز سازد که خدا گشایش‌دهنده و حکیم است. (نساء/۱۳۰)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۲

الکافی، ج۵، ص۳۳۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۴۴/ نورالثقلین؛ «علیم الی آخر» محذوف/ البرهان

۲ -۳

(نور/ ۳۲)

فقه‌الرّضا (إِنْ خَطَبَ إِلَیْکَ رَجُلٌ رَضِیتَ دِینَهُ وَ خُلُقَهُ فَزَوِّجْهُ وَ لَا یَمْنَعْکَ فَقْرُهُ وَ فَاقَتُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ یَتَفَرَّقا یُغْنِ اللهُ کُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَ قَالَ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ واسِعٌ عَلِیمٌ وَ لَا یُتَزَوَّجْ شَارِبُ خَمْرٍ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ فَکَأَنَّمَا قَادَهَا إِلَی الزِّنَا.

فقه الرّضا ( اگر مردی که دین‌داری و اخلاقش برایت رضایت‌بخش است نزد تو برای خواستگاری [از دخترت] آمد دخترت را به او تزویج کن و فقر و تنگدستی‌اش مانع تو نشود [چرا که] خداوند فرموده است: و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند خدا هر دو را به کمال فضل خویش بی‌نیاز سازد که خدا گشایش‌دهنده و حکیم است. (نساء/۱۳۰) و فرموده است: إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ واسِعٌ عَلِیمٌ؛ و زنی به ازدواجِ شرابخوار در نیاید که اگر کسی چنین کند گویا آن زن را به زنا سوق داده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۴

بحارالأنوار، ج۱۰۰، ص۳۷۲

۲ -۴

(نور/ ۳۲)

الصّادق (إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَهًَْ لِحُسْنِهَا أَوْ لِمَالِهَا وُکِلَ إِلَی ذَلِکَ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا لِدِینِهَا وَ فَضْلِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْجَمَالَ وَ الْمَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ واسِعٌ عَلِیمٌ.

امام صادق ( اگر مردی، با زن به خاطر زیبایی یا دارایی‌اش ازدواج کند به همان واگذار و رها می‌گردد و اگر به خاطر دین و کمالش با او ازدواج کند خداوند زیبایی و مال را [نیز] روزی او می‌گرداند، خداوند عزّوجلّ فرموده است: وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ واسِعٌ عَلِیمٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۴

مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص۱۷۵

۲ -۵

(نور/ ۳۲)

الصّادق (عَنْ إِسْحَاقَ‌بْنِ‌عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (الْحَدِیثُ الَّذِی یَرْوِیهِ النَّاسُ حَقٌ أَنَ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَ (فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَهًَْ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ فَفَعَلَ ثُمَّ أَتَاهُ فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَهًَْ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِیجِ حَتَّی أَمَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (نَعَمْ هُوَ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَ الْعِیَالِ.

امام صادق ( اسحاق‌بن‌عمار گوید: به امام صادق (عرض کردم: «آنچه مردم نقل می‌کنند که مردی محضر پیامبر (آمد و از نیازمندی خود به حضرت شکایت نمود و پیامبر (به او دستور ازدواج داد و او نیز چنین کرد؛ بعد از مدّتی دوباره نزد حضرت آمد و از نیاز خویش به حضرت شکوه کرد و پیامبر (به او دستور ازدواج داد تا اینکه سه‌بار چنین دستوری به او داد، حقیقت دارد»؟ امام صادق (فرمود: «آری حقیقت دارد». آنگاه فرمود: «روزی همراه زنان و فرزندان می‌آید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۴

الکافی، ج۵، ص۳۳۰/ نورالثقلین

۲ -۶

(نور/ ۳۲)

الرّسول (عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ (فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَهًَْ فَقَالَ تَزَوَّجْ فَتَزَوَّجَ فَوُسِّعَ عَلَیْهِ.

پیامبر ( از امام صادق (روایت است: مردی محضر پیامبر (آمد و از نیازمندی خویش به حضرت شکایت نمود. پیامبر (فرمود: «ازدواج کن»! او نیز ازدواج کرد و برایش گشایشی حاصل شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۴

الکافی، ج۵، ص۳۳۰/ نورالثقلین

۲ -۷

(نور/ ۳۲)

الرّسول (عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (أَتَی رَسُولَ اللَّهِ (شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَهًَْ فَقَالَ لَهُ تَزَوَّجْ فَقَالَ الشَّابُّ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی أَنْ أَعُودَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ (فَلَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ لِی بِنْتاً وَسِیمَهًًْ فَزَوَّجَهَا إِیَّاهُ قَالَ فَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ قَالَ فَأَتَی الشَّابُّ النَّبِیَّ (فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَیْکُمْ بِالْبَاهِ.

پیامبر ( از امام صادق (روایت است: جوانی از انصار خدمت رسول خدا (آمد و از نیازمندی خویش به حضرت شکایت نمود. پیامبر (فرمود: «ازدواج کن». جوان [با خود] گفت: «من از اینکه دوباره نزد رسول خدا (بروم [و دوباره از نیازمندی‌ام شکایت کنم] شرم دارم». مردی از انصار به او رسید و گفت: «من دختری زیبارو دارم». و دخترش را به ازدواج آن جوان درآورد. خداوند در اثر این ازدواج گشایشی برای او بوجود آورد. آن جوان نزد پیامبر (آمد و ایشان را [از جریان] باخبر ساخت. رسول خدا (فرمود: «ای جوانان! بر شما باد به ازدواج‌کردن»! ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۴

الکافی، ج۵، ص۳۳۰/ نورالثقلین

۲ -۸

(نور/ ۳۲)

الصّادق (إبنُ القَدّاح عَن الصّادق (قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَکَ زَوْجَهًٌْ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: لَا أُحِبُ أَنَ لِیَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا، وَ أَنِّی أَبِیتُ لَیْلَهًًْ لَیْسَ لِی زَوْجَهًٌْ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَکْعَتَیْنِ یُصَلِّیهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ یَقُومُ لَیْلَهُ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ أَعْزَبُ. ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِی سَبْعَهًَْ دَنَانِیرَ قَالَ: «تَزَوَّجْ بِهَذِهِ». وَ حَدَّثَنِی بِذَلِکَ سَنَهًَْ ثَمَانٍ وَ تِسْعِینَ وَ مِائَهًٍْ. ثُمَّ قَالَ أَبِی: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُم.

امام صادق ( ابن‌قدّاح نقل می‌کند: امام صادق (فرموده است، مردی به حضور پدرم آمد. پدرم از او پرسید: «آیا زن داری»؟ گفت: «نه»، فرمود: «دوست ندارم که دنیا و هرچه در آن است از من باشد و شبی را بدون همسر به صبح برسانم». و سپس فرمود: «دو رکعت نمازی که مرد متأهّل بگزارد برتر از آن است که شخص بدون همسر تمام شب را نماز بگزارد و روز را روزه بگیرد». سپس پدرم هفت دینار به او بخشید و فرمود: «با این پول ازدواج کن». و فرمود: همسر بگیرید که مایه‌ی افزونی روزی شماست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۶

قرب الإسناد، ص۲۰

آیه وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ الَّذینَ یَبْتَغُونَ الْکِتابَ مِمَّا مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذی آتاکُمْ وَ لا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ مَنْ یُکْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِکْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحیمٌ [33]

و کسانی که امکانی برای ازدواج نمی‌یابند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز گرداند. و آن بردگانتان که خواستار قرار داد برای آزادی هستند، با آنان قرارداد ببندید اگر صلاحیّت [زندگى مستقل را] در آنان احساس می‌کنید؛ و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید. و کنیزان خود را برای دستیابی شما به متاع ناپایدار زندگی دنیا مجبور به خودفروشی نکنید. [به خصوص] اگر خودشان می‌خواهند پاک بمانند. و هرکس آن‌ها را [بر اين كار] اجبار کند، [سپس پشيمان گردد، و توبه كند] خداوند بعد از این اجبارکردن آن‌ها آمرزنده و مهربان است.

و کسانی که امکانی برای ازدواج نمی‌یابند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز گرداند

۱ -۱

(نور/ ۳۳)

الصّادق (عَن مُعَاوِیَهًَْ‌بْنِ‌وَهْب عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ یَتَزَوَّجُوا حَتَّی یُغْنِیَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ.

امام صادق ( معاویهًْ‌بن‌وهب نقل می‌کند: امام صادق (درباره‌ی کلام خداوند متعال: وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّی یُغْنِیَهُمْ اللهُ مِن فَضْلِهِ، فرمود: «ازدواج کنند تا خداوند، آنان را از فضل خویش بی‌نیاز گرداند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۶

الکافی، ج۵، ص۳۳۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۴۳/ عوالی اللآلی، ج۳، ص۲۸۱/ نورالثقلین/ البرهان

و آن بردگانتان که خواستار قرار داد برای آزادی هستند، با آنان قرارداد ببندید اگر صلاحیّت [زندگی مستقل را] در آنان احساس می‌کنید؛ و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید

۲ -۱

(نور/ ۳۳)

أمیرالمؤمنین (أَوَّلُ مَنْ کَاتَبَ لُقْمَانُ الْحَکِیمُ وَ کَانَ عَبْداً حَبَشِیّاً.

امام علی ( اوّلین کسی که [با ارباب خود] قراردادِ مکاتبه بست، لقمان حکیم بود که برده‌ای حبشی بوده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۶

دعایم الإسلام، ج۲، ص۳۰۹

۲ -۲

(نور/ ۳۳)

الصّادق (عَن الحَلَبی عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ فِی الْمُکَاتَبِ إِذَا أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ کَانُوا لَا یَشْتَرِطُونَ وَ هُمُ الْیَوْمَ یَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَإِنْ کَانَ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رَجَعَ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْهِ لَمْ یَرْجِعْ وَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قَالَ کَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ أَنَّ لَهُمْ مَالًا قَالَ وَ قَالَ فِی الْمُکَاتَبِ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّی یُؤَدِّیَ مُکَاتَبَتَهُ قَالَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ فَإِنَّ لَهُ شَرْطَهُ.

امام صادق ( حلبی نقل می‌کند: از امام صادق (روایت کرده است که درباره‌ی آنچه برده تقاضای مکاتبه کرده و بخشی از آن را پرداخته است فرمود: «مردم شرط نمی‌گذاشتند و امروزه شرط می‌گذارند، و مسلمانان اگر شرط گذارند، به شرط خویش عمل کنند، همان‌طورکه برای او شرط شد که اگر [برده] ناتوان گردید، به بردگی بازگردد و اگر شرط نشد، باز نگردد». فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً؛ «اگر قدرت بدست آوردن مال در ایشان سراغ دارید درباره‌ی غلامی مکاتب که مولایش با او شرط کرده بود تا زمانی که تمام اقساط را نپرداخته حقّ ندارد همسر اختیار کند». و فرمود: «درست نیست ازدواج کند مگر با اجازه‌ی مولایش، زیرا شرطشان لازم الوفا است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۶

الکافی، ج۶، ص۱۸۷/ تهذیب الأحکام، ج۸، ص۲۶۸

۲ -۳

(نور/ ۳۳)

الصّادق (عَن الْعَلَاءِ‌بْنِ‌الْفُضَیْل عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِی آتاکُمْ قَالَ تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ الَّتِی لَمْ تَکُنْ تُرِیدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا وَ لَا تَزِیدُ فَوْقَ مَا فِی نَفْسِکَ فَقُلْتُ کَمْ فَقَالَ وَضَعَ أَبُوجَعْفَرٍ (عَنْ مَمْلُوکِهِ أَلْفاً مِنْ سِتَّهًِْ آلَافٍ.

امام صادق ( علاءبن‌فضیل نقل می‌کند: امام صادق (درباره‌ی سخن خداوند: فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِی آتَاکُمْ، فرمود: «یعنی از بدهکار، بخشی از آن را که نمی‌خواستی از آن کم کنی به او تخفیف ده و بیش از آنچه در نیّت تو بوده، زیاد نکن». گفتم: «به چه مقدار»؟ گفت: «امام باقر (از برده‌اش مبلغ هزار تا از شش هزار تا کم کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۸

الکافی، ج۶، ص۱۸۹/ من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۲۴/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۳، ص۱۵۳/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۴

(نور/ ۳۳)

الصّادق (عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِم عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قَالَ الْخَیْرُ أَنْ یَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (وَ یَکُونَ بِیَدِهِ عَمَلٌ یَکْتَسِبُ بِهِ أَوْ یَکُونَ لَهُ حِرْفَهًٌْ.

امام صادق ( محمّدبن‌مسلم نقل می‌کند: امام صادق (درباره‌ی آیه: فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً فرمود: «خیر آن است که شهادت دهد هیچ خدایی جز الله نیست و محمّد (فرستاده‌ی خداست، و او دارای شغلی می‌باشد که به‌وسیله‌ی آن ارتزاق می‌کند یا او دارای حرفه‌ای می‌باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۸

من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۳۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۳، ص۱۳۸/ عوالی اللآلی، ج۳، ص۴۳۶/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۵

(نور/ ۳۳)

الصّادق (عَن الْقَاسِمِ‌بْنِ‌سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِی آتاکُمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی (یَقُولُ لَا یُکَاتِبْهُ عَلَی الَّذِی أَرَادَ أَنْ یُکَاتِبَهُ ثُمَّ یَزِیدُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَضَعُ عَنْهُ وَ لَکِنَّهُ یَضَعُ عَنْهُ مِمَّا نَوَی أَنْ یُکَاتِبَهُ عَلَیْهِ.

امام صادق ( قاسم‌بن‌سلیمان گوید: از امام صادق (درباره‌ی این کلام خداوند تبارک‌وتعالی: وَ آتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِی آتَاکُمْ پرسیدم. و امام صادق (فرمود: «از پدرم شنیدم که می‌فرمود: «نباید برای او آنگونه که در نظر داشته بنویسد، آنگاه بر آن بیفزاید و سپس از آن بکاهد؛ بلکه از آنچه که نیّت داشته برای او بنویسد [تخفیف بدهد] و کمتر ¬بنویسد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۸

من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۳۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۳، ص۱۵۳/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۶

(نور/ ۳۳)

الصّادق (عَن الحَلَبی عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا وَ دِیناً.

امام صادق ( فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً؛ اگر دیدید و دانستید که مال و دین دارند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۸

الکافی، ج۶، ص۱۸۷/ تهذیب الأحکام، ج۸، ص۲۷۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۳، ص۱۳۷/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۷

(نور/ ۳۳)

أمیرالمؤمنین (عَنْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (أَنَّهُ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً یَعْنِی قُوَّهًًْ عَلَی أَدَاءِ الْمَالِ.

امام علی ( از امیرمؤمنان (نقل شده که حضرت پیرامون این کلام خداوند عزّوجلّ: فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً فرمود: «منظور از خَیْراً تواناییِ پرداخت مال [در مقابل آزادی] است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۸

مستدرک الوسایل، ج۱۶، ص۱۱/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۳۱۰

۲ -۸

(نور/ ۳۳)

الرّسول (عَنْ عَلِیٍّ (أَنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاکُمْ قَالَ رُبُعُ الْکِتَابَهًِْ قَالَ عَلِیٌّ (یُتْرَکُ لِلْمُکَاتَبِ رُبُعُ الْکِتَابَهًْ.

پیامبر ( از امام علی (روایت است: رسول خدا (پیرامون این کلام خداوند عزّوجل: وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِی آتاکُمْ فرمود: «منظور، یک چهارمِ قراداد مکاتبه است». امام علی (فرمود: «یک چهارمِ قرارداد مکاتبه برای برده‌ای که چنین قراردادی [با ارباب خود] بسته واگذار می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۸

دعایم الإسلام، ج۲، ص۳۱۱/ مستدرک الوسایل، ج۱۶، ص۱۹

۲ -۹

(نور/ ۳۳)

علی‌بن‌إبراهیم (فَإِنَ الْعَبِیدَ وَ الْإِمَاءَ کَانُوا یَقُولُونَ لِأَصْحَابِهِمْ کَاتِبُونَا وَ مَعْنَی ذَلِکَ أَنَّهُمْ یَشْتَرُونَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَصْحَابِهِمْ عَلَی أَنْ یُؤَدُّوا ثَمَنَهُمْ فِی نَجْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهًٍْ فَیَمْتَنِعُوا عَلَیْهِمْ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً. وَ مَعْنَی قَوْلِهِ وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِی آتاکُمْ قَالَ إِذَا کَاتَبْتَهُمْ تَجْعَلُ لَهُمْ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( بردگان و کنیزان به اربابان خود می‌گفتند: «با ما قرارداد مکاتبه ببندید». و معنای آن قرارداد این بود که خودشان را از اربابانشان بازخرید می‌کردند در مقابل اینکه بهای خود را در دو یا سه قسط پرداخت نمایند، ولی اربابانشان از بستن این قراداد با آن‌ها امتناع می‌کردند [در نتیجه] خداوند فرمود: إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً و معنای اینکه فرمود: وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِی آتاکُمْ این است که چون با آن‌ها قرارداد مکاتبه می‌بندی مقداری از آن مبلغ را برای خودشان قرار بده.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۳۸

مستدرک الوسایل، ج۱۶، ص۱۹ / بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۲۰۱/ القمی، ج۲، ص۱۰۱

۲ -۱۰

(نور/ ۳۳)

أمیرالمؤمنین (أَرْبَعُ تَعْلِیمٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی لَیْسَ بِوَاجِبَاتٍ قَوْلُهُ تَعَالَی فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً فَمَنْ شَاءَ کَاتَبَ رَقِیقَهُ وَ مَنْ شَاءَ تَرَکَ لَمْ یُکَاتِبْ.

امام علی ( چهار دستور از جانب خداوند متعال است که واجب نیستند… یکی این کلام خداوند است که فرمود: فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً، پس هرکس که بخواهد می‌تواند با برده خود قرارداد مکاتبه ببندد و هرکس بخواهد این دستور را رها کرده و چنین قراردادی را نمی‌بندد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴۰

مستدرک الوسایل، ج۱۶، ص۲۵/ الجعفریات، ص۱۷۸/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۱۸۵

۲ -۱۱

(نور/ ۳۳)

الصّادق (سَأَلَهُ (الصَّادِقَ () سَمَاعَهًُْ عَنِ الْعَبْدِ یُکَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنْ لَیْسَ لَهُ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ قَالَ فَلْیُکَاتِبْهُ وَ إِنْ کَانَ یَسْأَلُ النَّاسَ وَ لَا یَمْنَعُهُ الْمُکَاتَبَهًُْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالْمُحْسِنُ مُعَانٌ.

امام صادق (سماعه از امام صادق (پرسید: «بنده‌ای را که مولایش می‌داند نه کم و نه بیش، مالی ندارد می‌تواند او را مکاتب نماید»؟ فرمود: «آری، هرچند به گدایی اقساط را بپردازد، و نباید نداری بنده مولا را از مکاتب ساختن وی بازدارد؛ زیرا خداوند عزیز روزی پاره‌ای از بندگان خویش را به‌واسطه‌ی بندگان دیگرش می‌رساند و نیز شخص خیّر و نیکوکار، کمک خواهد شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴۰

من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۲۹ / نورالثقلین

و کنیزان خود را برای دستیابی شما به متاع ناپایدار زندگی دنیا مجبور به خودفروشی نکنید. [به خصوص] اگر خودشان می‌خواهند پاک بمانند. و هرکس آن‌ها را [بر این کار] اجبار کند، [سپس پشیمان گردد، و توبه کند] خداوند بعد از این اجبارکردن آن‌ها آمرزنده و مهربان است

۳ -۱

(نور/ ۳۳)

علی‌بن‌إبراهیم (وَ قَولُهُ وَ لا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً قَالَ کَانَتِ الْعَرَبِ وَ قُرَیْشٍ یَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ وَ یَجْعَلُونَ عَلَیْهِنَّ الضَّریبَهًَْ الثَّقِیلَهًَْ وَ یَقُولُونَ اِذهَبنَ وَ ازنِینَ وَ اکْتَسَبْنَ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ وَ لا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِلَی قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِیمٌ أَیْ لَا یُؤَاخِذهُنَّ اللَّهُ بِذَلِکَ إِذَا أکرَهنَ عَلَیْهِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( اعراب و قریش کنیزکان خود را می‌خریدند و بر آنان مالیات سنگین می‌بستند و به آنان می‌گفتند: بروید و زنا کنید و در آمد کسب کنید. امّا خدای متعال آنان را از این عمل بازداشت و فرمود: وَلَا تُکْرِهُوا فَتَیَاتِکُمْ عَلَی الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا… غَفُورٌ رَّحِیمٌ؛ یعنی اگر در انجام آن فعل مجبور بوده‌اند، خداوند آنان را مؤاخذه نمی‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴۰

القمی، ج۲، ص۱۰۱/ نورالثقلین/ البرهان؛ «بتفاوت»

۳ -۲

(نور/ ۳۳)

الباقر (عَن أَبِی‌الجَارُودِ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (قَالَ هَذِهِ الْآیَهًُْ مَنْسُوخَهًٌْ نَسَخَتْهَا فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذاب.

امام باقر ( در روایت ابوالجارود آمده است: امام باقر (فرمود: «این آیه توسّط آیه: اگر مرتکب فحشا شدند، پس بر آنان نیمی از عذاب [مجازات] زنان آزاد است. (نساء/۲۵) نسخ شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴۰

القمی، ج۲، ص۱۰۱/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ آیاتٍ مُبَیِّناتٍ وَ مَثَلاً مِنَ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ [34]

ما بر شما آیاتی روشنگر فرستادیم، اخباری از کسانی که پیش از شما بودند، و موعظه و اندرزی برای پرهیزگاران.

آیه اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ یَکادُ زَیْتُها یُضی‌ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلیمٌ [35]

خداوند نور آسمان‌ها و زمین است؛ و مَثَل نورش همانند چراغدانی است که در آن چراغی [پرفروغ] باشد، آن چراغ در حبابی قرار گیرد، حبابی [شفاف و درخشنده] همچون ستاره‌ای فروزان، چراغی که افروخته می‌شود از [روغن] درخت پربرکت زیتونی که نه شرقی است و نه غربی؛ روغنش [آنچنان صاف و خالص است كه] نزدیک است بدون تماس با آتش شعله‌ور شود؛ نوری است بر فراز نوری؛ و خدا هرکس را بخواهد با نور خود هدایت می‌کند، و خدا برای مردم مثل‌ها می‌زند و خداوند به هر چیزی داناست.

کلّیات آیه

۱

(نور/ ۳۵)

الرّضا (عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌جُنْدَبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا (أَسْأَلُهُ عَنْ هَذِهِ الْآیَهًِْ اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَی آخِرِهَا فَأَجَابَنِی نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ فِینَا وَ اللَّهُ ضَرَبَ لَنَا الْمَثَلَ وَ عِنْدَنَا عِلْمُ الْمَنَایَا وَ الْبَلَایَا وَ أَسْبَابُ الْغَیْبِ وَ مَوْلِدُ الْإِسْلَامِ وَ مَا مِنْ فِئَهًٍْ تُضِلُّ مِائَهًًْ وَ تَهْدِی مِائَهًًْ إِلَّا وَ عِنْدَنَا عِلْمُ قَائِدِهَا وَ سَائِقِهَا وَ تَابِعِهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًْ.

امام رضا ( عبدالله‌بن‌جندب گوید: نامه‌ای به امام رضا (نوشته و از حضرت پیرامون آیه: أَللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ… پرسیدم؛ امام (اینگونه پاسخم را فرمود: «این آیه در شأن ما اهل بیت نازل شده و خداوند برای ما [در این آیه] مثال زده است و علم مرگ و میرها و مصیبت‌ها، علم اسباب غیب و اینکه چه کسانی بر دین اسلام به دنیا آمده و از دنیا می‌روند، نزد ما اهل بیت است؛ و هیچ گروه و دسته‌ای که تعداد زیادی را گمراه کرده یا هدایت نماید، نیست مگر اینکه ما جهت‌دهنده، پیشوا و پیروانش را تا روز قیامت می‌شناسیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴۲

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۵۹

۲

(نور/ ۳۵)

الرّضا (عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌جُنْدَبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی‌الْحَسَنِ الرِّضَا (أَسْأَلُهُ عَنْ تَفْسِیرِ قَوْلِهِ تَعَالَی اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ… فَکَتَبَ إِلَیَّ الْجَوَابَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مُحَمَّداً (کَانَ أَمِینَ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِیُّ (کُنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ وَرَثَتَهُ فَنَحْنُ أُمَنَاءُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ عِنْدَنَا عِلْمُ الْمَنَایَا وَ الْبَلَایَا وَ أَنْسَابِ الْعَرَبِ وَ مَوْلِدِ الْإِسْلَامِ وَ مَا مِنْ فِئَهًٍْ تُضِلُّ مِائَهًًْ وَ تَهْدِی مِائَهًًْ إِلَّا وَ نَحْنُ نَعْرِفُ سَائِقَهَا وَ قَائِدَهَا وَ نَاعِقَهَا وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ إِذَا رَأَیْنَاهُ بِحَقِیقَهًِْ الْإِیمَانِ وَ حَقِیقَهًِْ النِّفَاقِ إِنَّ شِیعَتَنَا لَمَکْتُوبُونَ بِأَسَامِیهِمْ وَ أَسَامِی آبَائِهِمْ أَخَذَ اللَّهُ عَلَیْنَا وَ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ یَرِدُونَ مَوْرِدَنَا وَ یَدْخُلُونَ مَدْخَلَنَا لَیْسَ عَلَی جُمْلَهًِْ الْإِسْلَامِ غَیْرُنَا وَ غَیْرُهُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ نَحْنُ آخِذُونَ بِحُجْزَهًِْ نَبِیِّنَا وَ نَبِیُّنَا آخِذٌ بِحُجْزَهًِْ رَبِّنَا وَ الْحُجْزَهًُْ النُّورُ وَ شِیعَتُنَا آخِذُونَ بِحُجْزَتِنَا مَنْ فَارَقَنَا هَلَکَ وَ مَنْ تَبِعَنَا نَجَا وَ مُفَارِقُنَا وَ الْجَاحِدُ لِوَلَایَتِنَا کَافِرٌ وَ مُتَّبِعُنَا وَ تَابِعُ أَوْلِیَائِنَا مُؤْمِنٌ لَا یُحِبُّنَا کَافِرٌ وَ لَا یُبْغِضُنَا مُؤْمِنٌ وَ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ یُحِبُّنَا کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَبْعَثَهُ مَعَنَا نَحْنُ نُورٌ لِمَنْ تَبِعَنَا وَ هُدًی لِمَنِ اهْتَدَی بِنَا وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ مِنَّا فَلَیْسَ مِنَ الْإِسْلَامِ فِی شَیْءٍ بِنَا فَتَحَ اللَّهُ الدِّینَ وَ بِنَا یَخْتِمُهُ وَ بِنَا أَطْعَمَکُمْ عُشْبَ الْأَرْضِ وَ بِنَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ بِنَا آمَنَکُمُ اللَّهُ مِنَ الْغَرَقِ فِی بَحْرِکُمْ وَ مِنَ الْخَسْفِ فِی بَرِّکُمْ وَ بِنَا نَفَعَکُمُ اللَّهُ فِی حَیَاتِکُمْ وَ فِی قُبُورِکُمْ وَ فِی مَحْشَرِکُمْ وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ وَ عِنْدَ الْمِیزَانِ وَ عِنْدَ دُخُولِکُمُ الْجِنَانَ مَثَلُنَا فِی کِتَابِ اللَّهِ کَمَثَلِ الْمِشْکَاهًِْ وَ الْمِشْکَاهًُْ فِی الْقِنْدِیلِ فَنَحْنُ الْمِشْکَاهًُْ فِیهَا الْمِصْبَاحُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَهًُْ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ لَا دَعِیَّهًٍْ وَ لَا مُنْکَرَهًٍْ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ الْقُرْآنُ نُورٌ عَلی نُورٍ إِمَامٌ بَعْدَ إِمَامٍ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ فَالنُّورُ عَلِیٌّ (یَهْدِی اللَّهُ لِوَلَایَتِنَا مَنْ أَحَبَّ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَبْعَثَ وَلِیَّنَا

اللَّهِ حُجَّتُهُ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَجْعَلَ وَلِیَّنَا مَعَ الْمُتَّقِینَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رَفِیقاً فَشُهَدَاؤُنَا لَهُمْ فَضْلٌ عَلَی الشُّهَدَاءِ بِعَشْرِ دَرَجَاتٍ وَ لِشَهِیدِ شِیعَتِنَا فَضْلٌ عَلَی کُلِّ شَهِیدِ غَیْرِنَا بِتِسْعِ دَرَجَاتٍ نَحْنُ النُّجَبَاءُ وَ نَحْنُ أَفْرَاطُ الْأَنْبِیَاءِ (وَ نَحْنُ أَبْنَاءُ الْأَوْصِیَاءِ وَ نَحْنُ الْمَخْصُوصُونَ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ نَحْنُ أَوْلَی النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ (وَ نَحْنُ الَّذِینَ شَرَعَ اللَّهُ لَنَا دِینَهُ فَقَالَ فِی کِتَابِهِ شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ نُوحاً وَ الَّذِی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ یَا مُحَمَّدُ (وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی وَ عِیسی فَقَدْ عَلَّمَنَا وَ بَلَّغَنَا مَا عَلَّمَنَا وَ اسْتَوْدَعَنَا عِلْمَهُمْ وَ نَحْنُ وَرَثَهًُْ الْأَنْبِیَاءِ وَ نَحْنُ وَرَثَهًُْ أُوْلِی الْعِلْمِ وَ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ کَمَا قَالَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ کَبُرَ عَلَی الْمُشْرِکِینَ مَنْ أَشْرَکَ بِوَلَایَهًِْ عَلِیٍّ (ما تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ مِنْ وَلَایَهًِْ عَلِیٍّ اللَّهُ یَا مُحَمَّدُ (یَجْتَبِی إِلَیْهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِی إِلَیْهِ مَنْ یُنِیبُ مَنْ یُجِیبُکَ إِلَی وَلَایَهًِْ عَلِیٍّ (وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ بِکِتَابٍ فِیهِ هُدًی فَتَدَبَّرْهُ وَ افْهَمْهُ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ وَ نُورٌ.

امام رضا ( عبدالله‌بن‌جندب گوید: برای امام رضا (نوشتم، تفسیر آیه: اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ… را برایم بیان فرمایید. امام رضا (در جواب من نوشت: «امّا بعد محمّد (در میان مردم امینِ خداوند بود، پس از اینکه پیغمبر از دنیا رفت ما اهل بیت، وارث او می‌باشیم، پس ما اکنون امنای پروردگار در روی زمین هستیم، علم منایا و بلایا و انساب عرب در نزد ما قرار دارد، و ما می‌دانیم چه اشخاصی بر فطرت اسلام متولّد شده‌اند، و حقیقت ایمان هرکس را می‌دانیم. ما هرگاه مردی را مشاهده کنیم حقیقت ایمان و نفاق را در چهره‌ی او مشاهده می‌کنیم، شیعیان ما و پدران آن‌ها با نام و نشان در کتاب مخصوص نوشته شده‌اند، خداوند از ما و آن‌ها پیمان گرفته، آن‌ها با ما در یکجا وارد می‌شوند و منزل می‌کنند. ما و شیعیان، مسلمان حقیقی و واقعی هستیم و تا روز قیامت مسلمان حقیقی ما و شیعیان ما می‌باشند. ما به ریسمان محکم پیغمبر (چنگ می‌زنیم، و پیغمبر به ریسمان محکم خداوند چنگ می‌زند، و شیعیان ما هم به ریسمان ما چنگ خواهند زد، هرکس از ما جدا شود، هلاک می‌گردد، و هرکس از ما پیروی کند نجات پیدا می‌کند. کسانی که از ما جدا شوند و ولایت ما را انکار نمایند، کافر هستند، و هرکس از ما و یا پیروان ما متابعت کند مؤمن است، کافر ما را دوست نمی‌دارد و مؤمن با ما دشمنی نمی‌کند. هرکس بمیرد درحالی‌که ما را دوست داشته باشد خداوند او را با ما محشور می‌کند، ما برای پیروان خود نوری هستیم که با آن نور راه پیدا می‌کنند و هدایت می‌شوند. هرکس بخواهد هدایت یابد به‌وسیله‌ی ما هدایت می‌شود، هرکس با ما نباشد مسلمان نخواهد بود. دین را خداوند به‌وسیله‌ی ما افتتاح کرد و به‌وسیله‌ی ما هم ختم خواهد کرد، خداوند به‌وسیله‌ی ما شما را از طعام و غذای دنیا سیر کرد و به‌وسیله‌ی ما از آسمان باران فرستاد؛ خداوند متعال به‌جهت ما شما را از غرق‌شدن در دریا و فرورفتن در زمین حفظ کرده است، و خداوند به‌وسیله‌ی ما شما را در دنیا و در قبر، در محشر، در صراط در نزد میزان، و درهنگام وارد شدن بهشت نفع می‌رساند. مثل ما در کتاب خداوند مانند مشکاتی است که در قندیل باشد، مشکات ما هستیم، و مصباح محمّد رسول خداست که در میان آبگینه، مانند ستاره فروزان می‌درخشد. یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ الْقُرْآنُ نُورٌ عَلی نُورٍ إِمَامٌ بَعْدَ إِمَامٍ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ؛ قرآن نوریست بالای نوری، و خداوند با نور هدایت خود هرکس را بخواهد هدایت می‌کند. پروردگار برای مردم مثل‌ها می‌زند و او بر هرچیزی قادر است، پس نور، علی (است، و خداوند به ولایت ما هرکس را بخواهد هدایت می‌نماید، و بر خداوند است که دوست ما را با چهره نورانی مبعوث کند و حجّت وی را به او نشان دهد، همنشین کسانی خواهد بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان و آن‌ها رفیق‌های خوبی هستند! . (نساء/۶۹) و خداوند دوستان ما را از پرهیزکاران قرار می‌دهد و آنان را در زمره‌ی صدّیقان و شهیدان و صالحان به شمار می‌آورد. شهیدان ما بر سایر شهدا برتری دارند و شهدای شیعیان ما نیز بر سایر شهیدان برتری دارند، ما برگزیدگان و فرزندان پیامبران هستیم، و در کتاب خداوند ما را معصوم معرّفی کرده و ما از همه‌ی مردم به رسول خدا سزاوارتریم. و ما کسانی هستیم که خداوند برای آن‌ها دین خود را تشریع کرده است، و در کتاب خود فرموده است: برای شما آیینی مقرّر کرد، از همان‌گونه که به نوح توصیه کرده بود و از آنچه بر تو وحی کرده‌ایم و به ابراهیم وموسی و عیسی توصیه کرده‌ایم. (شوری/۱۳) ما شریعت را فرا گرفتیم و آنچه را فرا گرفته بودیم، ابلاغ کردیم. علوم پیامبران (را خداوند در نزد ما ودیعه گذاشت. ما وراث پیغمبران و ورثه‌ی صاحبان علم و پیامبران اولوالعزم (می‌باشیم، اینک دین را به پا دارید همان‌طور که خداوند فرموده است: از همدیگر پراکنده نگردید؛ بر مشرکین بسیار سنگین است که شما آن‌ها را به ولایت علی (دعوت می‌کنید، ای محمّد (خداوند کسانی که تو را در مورد ولایت علی (اجابت می‌کنند، هدایت می‌کند. ای محمّد (من کتابی را برای تو نازل کردم، در آن کتاب تدبّر کن و تامّل نما که در آن شفا و نور هست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴۲

بحارالأنوار، ج۲۶، ص۲۴۱/ القمی، ج۲، ص۱۰۴/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(نور/ ۳۵)

الصّادق (عَن صَالِحِ‌بْنِ‌سَهْلٍ الْهَمْدَانِی قال: سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ الْمِشْکَاهًُْ فَاطِمَهًُْ (فِی‌ها مِصْباحٌ الْحَسَنُ (الْمِصْباحُ الْحُسَیْنُ (فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ کَأَنَّ فَاطِمَهًَْ (کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ بَیْنَ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْیَا وَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ یُوقَدُ مِنْ إِبْرَاهِیمَ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ لَا یَهُودِیَّهًٍْ وَ لَا نَصْرَانِیَّهًٍْ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ یَکَادُ الْعِلْمُ یَنْفَجِرُ مِنْهَا وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ إِمَامٌ مِنْهَا بَعْدَ إِمَامٍ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ یَهْدِی اللهُ لِلْأَئِمَّهًِْ مَنْ یَشَاءُ وَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ.

امام صادق ( صالح‌بن‌سهل همدانی گوید: از امام صادق (شنیدم که درباره: اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاةٍ می‌فرمود: «مِشْکَاةٍ؛ فاطمه (است؛ فِیهَا مِصْبَاحٌ؛ مصباح حسن و حسین (هستند. فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ؛ گویی فاطمه (ستاره‌ای درخشان در بین زنان زمین است، یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَکَةٍ؛ از شجره ابراهیم (نور می‌گیرد و برافروخته می‌شود. لَّا شَرْقِیَّةٍ وَ لَا غَرْبِیَّةٍ؛ یعنی نه یهودی است و نه مسیحی است، یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ؛ نزدیک است که چشمه‌های علم از آن بجوشد. وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَی نُورٍ مراد از نورٌ علی نُورٍ، امامی بعد از امامی دیگر است، یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاء یعنی خداوند به‌سوی ائمّه (هدایت می‌کند؛ هرکس را که بخواهد او را وارد نور ولایت آن‌ها می‌گرداند؛ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴۴

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۰۴/ بحارالأنوار، ج۴، ص۱۸/ کشف الیقین، ص۴۱۶/ القمی، ج۲، ص۱۰۲/ العمدهًْ، ص۴۲۲

۴

(نور/ ۳۵)

الباقر (عَن جَابِر عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (قَالَ… إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (وَضَعَ الْعِلْمَ الَّذِی کَانَ عِنْدَهُ عِنْدَ الْوَصِیِّ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یَقُولُ أَنَا هَادِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ الْعِلْمِ الَّذِی أَعْطَیْتُهُ وَ هُوَ نُورِیَ الَّذِی یُهْتَدَی بِهِ مَثَلُ الْمِشْکَاهًِْ فِیهَا الْمِصْبَاحُ فَالْمِشْکَاهًُْ قَلْبُ مُحَمَّدٍ (و الْمِصْبَاحُ النُّورُ الَّذِی فِیهِ الْعِلْمُ وَ قَوْلُهُ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ یَقُولُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَقْبِضَکَ فَاجْعَلِ الَّذِی عِنْدَکَ عِنْدَ الْوَصِیِّ کَمَا یُجْعَلُ الْمِصْبَاحُ فِی الزُّجَاجَةِ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ

فَأَعْلَمَهُمْ فَضْلَ الْوَصِیِّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ فَأَصْلُ الشَّجَرَةِ الْمُبَارَکَةِ إِبْرَاهِیمُ (وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَحْمَتُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی الْعالَمِینَ ذُرِّیَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ. لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ یَقُولُ لَسْتُمْ بِیَهُودٍ فَتُصَلُّوا قِبَلَ الْمَغْرِبِ وَ لَا نَصَارَی فَتُصَلُّوا قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ أَنْتُمْ عَلَی مِلَّهًِْ إِبْرَاهِیمَ (وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ما کانَ إِبْراهِیمُ یَهُودِیًّا وَ لا نَصْرانِیًّا وَ لکِنْ کانَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ یَقُولُ مَثَلُ أَوْلَادِکُمُ الَّذِینَ یُولَدُونَ مِنْکُمْ کَمَثَلِ الزَّیْتِ الَّذِی یُعْصَرُ مِنَ الزَّیْتُونِ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ یَقُولُ یَکَادُونَ أَنْ یَتَکَلَّمُوا بِالنُّبُوَّهًِْ وَ لَوْ لَمْ یُنْزَلْ عَلَیْهِمْ مَلَکٌ.

امام باقر ( جابر از امام باقر (روایت می‌کند: … «پیامبر اکرم (دانش و علمی که داشت به وصیّ خود سپرد این آیه همان مطلب است اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ می‌فرماید: خدا هادی آسمان‌ها و زمین است، مثل علمی که به من داده شد و آن نور من است که به‌وسیله‌ی آن راهنمایی می‌شوند مانند مشکات است که در آن چراغ است مشکات قلب محمّد (است و چراغ نوری است که در آن علم است این قسمت آیه الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ می‌فرماید من تصمیم دارم تو را قبض روح کنم علمی که در نزد تو است بسپار به وصیّ خود همان‌طور که چراغ را در شیشه می‌گذارند. کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ به آن‌ها اعلام کن مقام علی (را یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ اصل این نژاد مبارک ابراهیم (است و آن همین آیه است که می‌فرماید: رَحْمَتُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ؛ رحمت و برکات خدا بر شما اهل این خانه ارزانی باد. او ستودنی و بزرگوار است. (هود/۷۳) و این آیه‌ی شریفه إِنَّ اللهَ اصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی الْعالَمِینَ؛ خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برتری داد. (آل عمران/۳۳) ذُرِّیَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ؛ فرزندانی بودند، برخی از نسل برخی دیگر پدید آمده. (آل عمران/۳۴) لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ می‌فرماید: «شما یهودی نیستید که به جانب مغرب نماز بخوانید و نه نصرانی که به جانب مشرق شما بر ملّت ابراهیم (هستید خداوند در این آیه می‌فرماید: ما کانَ إِبْراهِیمُ یَهُودِیًّا وَ لا نَصْرانِیًّا وَ لکِنْ کانَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ ما کانَ مِنَ الْمشْرِکِینَ؛ ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، بلکه حنیفی مسلمان بود. و از مشرکان نبود. (آل عمران/۶۷) این قسمت آیه که می‌فرماید: یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ می‌فرماید مثل فرزندانی که از شما بوجود می‌آیند مانند روغن زیتون است که فشرده‌ای از زیتون می‌باشد یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ می‌فرماید: «نزدیک است که سخن به نبوّت کنند گرچه بر آن‌ها ملکی نازل نشده».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴۴

الکافی، ج۸، ص۳۷۹/ بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۲۱/ نورالثقلین/ البرهان

۵

(نور/ ۳۵)

الصّادق (الْفُضَیْلِ‌بْنِ‌یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ الصَّادِقِ (اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قَالَ کَذَلِکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ قُلْتُ مَثَلُ نُورِهِ قَالَ لِی مُحَمَّدٌ (قُلْتُ کَمِشْکاةٍ قَالَ صَدْرُ مُحَمَّدٍ (قُلْتُ فِی‌ها مِصْباحٌ قَالَ فِیهِ نُورُ الْعِلْمِ یَعْنِی النُّبُوَّهًَْ قُلْتُ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ قَالَ عِلْمُ رَسُولِ اللَّهِ (صَدَرَ إِلَی قَلْبِ عَلِیٍّ (قُلْتُ کَأَنَّها قَالَ لِأَیِّ شَیْءٍ تَقْرَأُ کَأَنَّهَا قُلْتُ وَ کَیْفَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ کَأَنَّهُ کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ قُلْتُ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ قَالَ ذَاکَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (لَا یَهُودِیٌّ وَ لَا نَصْرَانِیٌّ قُلْتُ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ قَالَ یَکَادُ الْعِلْمُ یَخْرُجُ مِنْ فَمِ الْعَالِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (مِنْ قَبْلِ أَنْ یَنْطِقَ بِهِ قُلْتُ نُورٌ عَلی نُورٍ قَالَ الْإِمَامُ عَلَی أَثَرِ الْإِمَامِ.

امام صادق ( فضیل‌بن‌یسار گوید: از امام صادق (در مورد: اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ پرسیدم و ایشان در جواب فرمود: «خداوند عزّوجلّ همین‌گونه است». در مورد مَثَلَ نُورِهِ پرسیدم. فرمود: «مراد محمّد (است». گفتم: «کَمِشْکَاةٍ»؟ فرمود: «سینه‌ی محمّد (است». گفتم: «فِیهَا مِصْبَاحٌ». فرمود: «در آن نور علم است؛ یعنی همان نبوّت». گفتم: «الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ»؟ فرمود: «علم رسول خدا (است که به‌سوی علی (جاری گشت». گفتم: «کَأَنَّهَا». فرمود: «چرا کَأَنَّهَا می‌خوانی»؟ عرض کردم: «جانم فدایت پس چگونه بخوانم»؟ فرمود: «کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ». عرض کردم: «یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَکَةٍ زَیْتُونِةٍ لَّا شَرْقِیَّةٍ وَلَا غَرْبِیَّةٍ». فرمود: «مراد، علیّ‌بن‌ابوطالب (است که نه یهودی است و نه نصرانی». گفتم: «یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ». فرمود: «نزدیک است که علم از دهان عالم آل محمّد (خارج شود قبل از آنکه درباره‌ی آن زبان بگشاید». گفتم: «نُّورٌ عَلَی نُورٍ» فرمود: «امامی درپی امام دیگر».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴۶

بحارالأنوار، ج۴، ص۱۵/ التوحید، ص۱۵۷/ معانی الأخبار، ص۱۵/ نورالثقلین/ البرهان

۶

(نور/ ۳۵)

الباقر (فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِی‌ها مِصْباحٌ قَالَ الْعِلْمُ فِی صَدْرِ رَسُولِ اللَّهِ (فِی زُجاجَةٍ قَالَ الزُّجَاجَهًُْ صَدْرُ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ قَالَ نُورُ الْعِلْمِ لاشَرْقِیَّةٍ وَ لاغَرْبِیَّةٍ قَالَ مِنْ إِبْرَاهِیمَ (خَلِیلِ الرَّحْمَنِ إِلَی مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ (إِلَی عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ لَا یَهُودِیَّهًٍْ وَ لَا نَصْرَانِیَّهًٍْ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ قَالَ یَکَادُ الْعَالِمُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (یَتَکَلَّمُ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ یُسْأَلَ عَنْهُ.

امام باقر ( مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِی‌ها مِصْباحٌ؛ علم در سینه‌ی محمّد رسول خداست. و زُجاجَةٍ؛ سینه‌ی علیّ‌بن‌ابی‌طالب (است. کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ؛ نور علم. لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ؛ از ابراهیم خلیل‌الرحمن به‌سوی محمّد رسول الله؛ به‌سوی علیِّ‌بن‌ابی‌طالب (لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ؛ نه یهودی است و نه نصرانی است. یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ؛ نزدیک است عالم آل محمّد (به علم سخن گوید قبل از اینکه از او درخواست شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴۶

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۱۱/ نورالثقلین؛ «بتفاوت لفظی» / البرهان

۷

(نور/ ۳۵)

الباقر (عَن طَلْحَهًَْ‌بْنِ‌زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (عَنْ أَبِیهِ (فِی هَذِهِ الآیَهًِْ اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قَالَ بَدَأَ بِنُورِ نَفْسِهِ تَعَالَی مَثَلُ نُورِهِ مَثَلُ هُدَاهُ فِی قَلْبِ الْمُؤْمِنِ قَوْلُهُ کَمِشْکاةٍ فِی‌ها مِصْباحٌ الْمِشْکَاةُ جَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَ الْقِنْدِیلُ قَلْبُهُ وَ الْمِصْبَاحُ النُّورُ الَّذِی جَعَلَهُ اللَّهُ فِیهِ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ قَالَ الشَّجَرَهًُْ الْمُؤْمِنُ زَیْتُونَهًٍْ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّهًٍْ قَالَ عَلَی سَوَاءِ الْجَبَلِ لَا غَرْبِیَّهًٍْ أَیْ لَا شَرْقَ لَهَا وَ لَا شَرْقِیَّهًٍْ أَیْ لَا غَرْبَ لَهَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ طَلَعَتْ عَلَیْهَا وَ إِذَا غَرَبَتْ غَرَبَتْ عَلَیْهَا یَکادُ زَیْتُها یَعْنِی یَکَادُ النُّورُ الَّذِی جَعَلَهُ اللَّهُ فِی قَلْبِهِ یُضِیءُ وَ إِنْ لَمْ یَتَکَلَّمْ نُورٌ عَلی نُورٍ فَرِیضَهًٌْ عَلَی فَرِیضَهًٍْ وَ سُنَّهًٌْ عَلَی سُنَّهًٍْ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ یَهْدِی اللَّهُ لِفَرَائِضِهِ وَ سُنَنِهِ مَنْ یَشَاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ ثُمَّ قَالَ فَالْمُؤْمِنُ مَنْ یَتَقَلَّبُ فِی خَمْسَهًٍْ مِنَ النُّورِ مَدْخَلُهُ نُورٌ وَ مَخْرَجُهُ نُورٌ وَ عِلْمُهُ نُورٌ وَ کَلَامُهُ نُورٌ وَ مَصِیرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ إِلَی الْجَنَّهًِْ نُورٌ قُلْتُ لِجَعْفَرٍ (جُعِلْتُ فِدَاکَ یَا سَیِّدِی إِنَّهُمْ یَقُولُونَ مَثَلُ نُورِ الرَّبِّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَیْسَ لِلَّهِ بِمَثَلٍ مَا قَالَ اللَّهُ فَلا تَضْرِبُوا للهِ الْأَمْثالَ.

امام باقر ( طلحهًْ‌بن‌زید نقل می‌کند: امام صادق، از پدرش (روایت کرده که در تفسیر آیه: اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرموده است: «خداوند متعال با نور خویش آغاز کرد، مَثَلُ نُورِهِ: مَثَل هدایت خداوند در قلب انسان مؤمن است. کَمِشْکَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ؛ مشکاهًْ، درون انسان مؤمن است. و قندیل، قلب انسان مؤمن است. و مصباح، نوری است که خداوند در قلب مؤمن انداخته است». درباره‌ی: یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَکَةٍ فرمود: «درخت همان مؤمن است، زَیْتُونِةٍ لَّا شَرْقِیَّةٍ وَلَا غَرْبِیَّةٍ این درخت بر کوهی هموار استوار گشته که نه شرق دارد و نه غرب که اگر خورشید طلوع کند بر آن طلوع می‌کند و اگر غروب کند بر آن غروب می‌کند. یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ؛ نزدیک است نوری که خداوند در قلب مؤمن قرار داده درخشش گیرد، اگر چه سخن نگفته باشد نُّورٌ عَلَی نُورٍ؛ یعنی واجب در پس واجب و سنّت در پی سنتی دیگر. یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاء خداوند به واجبات و سنّت‌های خود، هر کسی را که بخواهد هدایت می‌فرماید؛ و یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ و این مثلی است که خداوند آن را برای مؤمن زده است و سپس فرمود: «انسان مؤمن در پنج نور حرکت می‌کند: ورودی آن نور و خروجی آن نور است، علم او نور و کلام او نور و بازگشتش در روز قیامت به سوی بهشت نور است». به امام صادق (عرض کردم: «ای سرورم! فدایت شوم، آنان می‌گویند: مانند نور خدا»؟ آن حضرت فرمود: «سبحان الله! خداوند از این صفات منزه است! برای خدا شبیه و نظیری نیست، خداوند خود فرموده است: برای خدا مَثَل نزنید. (نحل/۷۴)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴۸

بحارالأنوار، ج۴، ص۱۷/ القمی، ج۲، ص۱۰۳/ نورالثقلین/ البرهان

۸

(نور/ ۳۵)

الرّضا (مَثَلُنَا فِی کِتَابِ اللَّهِ کَمَثَلِ الْمِشْکَاةِ وَ الْمِشْکَاهًُْ فِی الْقِنْدِیلِ فَنَحْنُ الْمِشْکَاةُ فِی‌ها مِصْباحٌ الْمِصْبَاحُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ مِنْ عُنْصُرِهِ الطَّاهِرِ إِلَی قَوْلِهِ تَعَالَی لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ لَا دَعِیَّهًٍْ وَ لَا مُنْکَرَهًٍْ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ الْقُرْآنُ نُورٌ عَلی نُورٍ إِمَامٌ بَعْدَ إِمَامٍ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ… فَالنُّورُ عَلِیٌّ یَهْدِی اللَّهُ لِوِلَایَتِنَا مَنْ أَحَبَّ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَبْعَثَ وَلِیَّنَا مُشْرِقاً وَجْهُهُ نَیِّراً بُرْهَانُهُ ظَاهِرَهًًْ عِنْدَ اللَّهِ حُجَّتُهُ.

امام رضا ( مَثَل ما در کتاب خدا همچون چراغدان است که آن چراغدان در قندیل قرار گرفته است، پس ما همان چراغدانیم که فِی‌ها مِصْباحٌ؛ چراغ، رسول خدا (است. تا آن¬جا که می¬فرماید: لَّا شَرْقِیَّةٍ وَلَا غَرْبِیَّةٍ؛ یعنی نه بی‌اصل و نسب و نه ناشناس است. یَکَادُ زَیْتُهَا یُضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ؛ مراد، قرآن است. نُّورٌ عَلَی نُورٍ؛ یعنی امامی در پی امامی دیگر. یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاء؛ نور همان علی (است، خداوند هرکه را دوست بدارد به ولایت ما هدایت می‌کند، بر عهده‌ی خداوند است که دوستدار ما را با چهره¬ای تابناک و برهانی آشکار و حجّتی ظاهر در نزد خداوند برانگیزد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴۸

بحارالأنوار، ج۱۶، ص۳۵۶

۹

(نور/ ۳۵)

السّجّاد (مَثَلُنَا فِی کِتَابِ اللَّهِ کَمَثَلِ مِشْکَاةٍ فَنَحْنُ الْمِشْکَاهًُْ وَ الْمِشْکَاهًُْ الْکُوَّهًُْ فِی‌ها مِصْباحٌ وَ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ وَ الزُّجَاجَهًُْ مُحَمَّدٌ (کَأَنَّهُ کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ قَالَ عَلِیٌّ (زَیْتُونَهًٍْ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ الْقُرْآنُ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ یَهْدِی لِوَلَایَتِنَا مَنْ أَحَبَّ.

امام سجّاد ( مَثَل ما در کتاب خدا، مثل مشکات است. پس ما مشکاتیم و مشکات دریچه¬ای است که مصباح در آن است. و الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ و زُجَاجَةٍ محمّد (است. کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَکَةٍ؛ علی (است. زَیْتُونِةٍ لَّا شَرْقِیَّةٍ وَلَا غَرْبِیَّةٍ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ؛ قرآن، یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاءُ، هر کس را که دوست بدارد به ولایت ما هدایت می-کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴۸

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۱۱/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۵۶/ البرهان

۱۰

(نور/ ۳۵)

الصّادق (رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ (أَنَّهُ قَالَ… فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَهًِْ اغْتَسِلْ… وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ… ثُمَّ ارْفَعْ یَدَیْکَ إِلَی السَّمَاءِ… وَ قُل… یَا نُورُ یَا نُورَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ کَمَا وَصَفْتَ نَفْسَکَ فِی کِتَابِکَ وَ عَلَی لِسَانِ نَبِیِّکَ وَ قَوْلُکَ الْحَقُّ تَبَارَکْتَ وَ تَعَالَیْتَ وَ قُلْتَ وَ

قَوْلُکَ الْحَقُّ اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِی‌ها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ اللَّهُمَّ فَاهْدِنِی لِنُورِکَ.

امام صادق ( از امام صادق (روایت شده که [در مورد چگونگی خواندن نماز حاجت] فرمود: «چون روز جمعه شد، غسل نما… و دو رکعت نماز بجای آور… آنگاه دو دست خود را رو به آسمان بلند کن… و بگو: …‌ای نور! ای نور آسمان‌ها و زمین! تو همانگونه‌ای که خودت را در کتابت (قرآن) و بر زبان پیامبرت (توصیف نمودی و کلام تو حقّ است، تو خجسته و برتری، و [چنین] فرمودی و کلام تو حقّ است: اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِی‌ها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ، خداوندا! پس مرا به نور خویش هدایت فرما.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۴۸

بحارالأنوار، ج۸۷، ص۴۱

۱۱

(نور/ ۳۵)

الرّسول (یَا عَلِیُّ (النُّورُ اسْمِی وَ الْمِشْکَاةُ أَنْتَ یَا عَلِیُ (مِصْباحٌ الْمِصْباحُ الْحَسَنُ (وَ الْحُسَیْنُ (الزُّجاجَةُ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌ مُحَمَّدُ‌بْنُ‌عَلِیٍ (یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ جَعْفَرُ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ (مُبارَکَةٍ مُوسَی‌بْنُ‌جَعْفَرٍ (زَیْتُونَةٍ عَلِیُّ‌بْنُ‌مُوسَی (لا شَرْقِیَّةٍ مُحَمَّدُ‌بْنُ‌عَلِیٍ (وَ لا غَرْبِیَّةٍ عَلِیُّ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ (یَکادُ زَیْتُها الْحَسَنُ‌بْنُ‌عَلِیٍ (یُضِیءُ الْقَائِمُ الْمَهْدِیُّ (.

پیامبر (‌ای علی (! نُورٌ؛ نام من است. وِمِشْکاةٍ‌ای علی! تو هستی. مِصْباحٌ الْمِصْباحُ حسن و حسین (الزُّجاجَةُ؛ علیّ‌بن‌حسین (کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ؛ محمّدبن‌علی (یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ؛ جعفربن‌محمّد (مُبارَکَةٍ؛ موسی‌بن‌جعفر (زَیْتُونَةٍ؛ علیّ‌بن‌موسی (لا شَرْقِیَّةٍ؛ محمّدبن‌علی (وَ لا غَرْبِیَّةٍ؛ علیّ‌بن‌محمد (یَکادُ زَیْتُها؛ حسن‌بن‌علی (یُضِیءُ؛ مهدی (هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۰

المناقب، ج۱، ص۲۸۰

۱۲

(نور/ ۳۵)

الصّادق (أَنَا فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِ الزَّیْتُونَهًِْ وَ قِنْدِیلٌ مِنْ قَنَادِیلِ بَیْتِ النُّبُوَّهًِْ وَ أَدِیبُ السَّفَرَهًِْ وَ رَبِیبُ الْکِرَامِ الْبَرَرَهًِْ وَ مِصْبَاحٌ مِنْ مَصَابِیحِ الْمِشْکَاهًِْ الَّتِی فِیهَا نُورُ النُّورِ وَ صَفْوُ الْکَلِمَهًِْ الْبَاقِیَهًِْ فِی عَقِبِ الْمُصْطَفَیْنَ إِلَی یَوْمِ الْحَشْر.

امام صادق ( من شاخه‌ای از شاخه‌های زیتونم و چراغی از چراغ‌های خاندان نبوّت و عترت پیامبر و تربیت‌شده‌ی سفیران خدا و دست‌پرورده‌ی رادمردان پاک، و چراغی از چراغ‌های مشکات نورم که در آن نور، نور است، و برگزیده پایدار در نهاد رهبران برجسته‌ی پروردگارم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۰

الأمالی للصدوق، ص۶۱۲

خدا نور آسمان‌ها و زمین است

۱ -۱

(نور/ ۳۵)

الرّضا (عَن الْعَبَّاسِ‌بْنِ‌هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (عَنْ قَوْلِ اللَّهِ اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَقَالَ هَادٍ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَ هَادٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ فِی رِوَایَهًِْ الْبَرْقِیِّ هُدَی مَنْ فِی السَّمَاءِ وَ هُدَی مَنْ فِی الْأَرْضِ.

امام رضا ( عبّاس‌بن‌هلال گوید: از امام رضا (درباره‌ی آیه: اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، سؤال کردم و امام (در جواب فرمود: «خداوند، هدایت‌کننده آسمانیان و زمینیان است. در روایت برقوقی آمده است: هدایتی است برای کسی که در آسمان است و کسی که در زمین است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۰

الکافی، ج۱، ص۱۱۵/ بحارالأنوار، ج۴، ص۱۵/ الاحتجاج، ج۲، ص۴۵۰/ التوحید، ص۱۵۵/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(نور/ ۳۵)

أمیرالمؤمنین (عَن الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (قَالَ: جَاءَ یَهُودِیٌّ إِلَی‌النَّبِیِّ (وَ عِنْدَهُ أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (فَقَالَ لَهُ مَا الْفَائِدَهًُْ فِی حُرُوفِ الْهِجَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (لِعَلِیٍّ (أَجِبْهُ وَ قَالَ اللَّهُمَّ وَفِّقْهُ وَ سَدِّدْهُ فَقَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (مَا مِنْ حَرْفٍ إِلَّا وَ هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْأَلِفُ فَاللَّهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوم… وَ أَمَّا النُّونُ فَ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مِنْ نُورِ عَرْشِهِ.

امام علی ( از امام حسین (روایت است: روزی شخصی یهودی خدمت رسول خدا (آمد و پرسید: «به کاربردن حروف الفبا چه سودی دارد»؟ در آن وقت امیرالمؤمنین (در محضر آن بزرگوار حضور داشت، پیغمبر خدا به علی (فرمود: «پاسخ او را بده»! پس دست به دعا برداشت و چنین گفت: «پروردگارا او را یاری فرما و استوارش بدار»! آنگاه علی (فرمود: «هریک از حروف نامی از نام‌های خداوند است». سپس چنین ادامه داد: «امّا الف؛ اللَّه؛ معبود به حقّی نیست جز او که زنده‌کننده و برپا دارنده و نگهدارنده‌ی همه‌ی موجودات است. …نون؛ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ؛ شمّه‌ای از فروغ عرش عظمت او می‌باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۰

بحارالأنوار، ج۲، ص۳۱۹

۱ -۳

(نور/ ۳۵)

أمیرالمؤمنین (سَأَلُوهُ (عَنْ أَقْسَامِ النُّورِ فِی الْقُرْآنِ قَالَ النُّورُ الْقُرْآنُ وَ النُّورُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَی وَ النُّورُ النُّورِیَّهًُْ وَ النُّورُ الْقَمَرُ وَ النُّورُ ضَوْءُ الْمُؤْمِنِ وَ هُوَ الْمُوَالَاهًُْ الَّتِی یَلْبَسُ بِهَا نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ النُّورُ فِی مَوَاضِعَ مِنَ التَّوْرَاهًِْ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ حُجَّهًُْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی عِبَادِهِ وَ هُوَ الْمَعْصُوم… قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی سُورَهًِْ النُّورِ اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِی‌ها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ… {فَ} الْمِشْکَاةُ رَسُولُ اللَّهِ (وَ الْمِصْبَاحُ الْوَصِیُّ وَ الْأَوْصِیَاءُ (وَ الزُّجَاجَةُ فَاطِمَهًُْ (وَ الشَّجَرَةُ الْمُبَارَکَةُ رَسُولُ اللَّهِ (وَ الْکَوْکَبُ الدُّرِّیُّ الْقَائِمُ (الْمُنْتَظَرُ الَّذِی یَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ تَعَالَی یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ أَیْ یَنْطِقْ بِهِ نَاطِقٌ ثُمَّ قَالَ تَعَالَی نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِی‌ها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ وَ هُمُ الْأَوْصِیَاءُ.

امام علی ( از امیرمؤمنان (در مورد اقسام نور در قرآن سؤال کردند؛ امام (فرمود: «نور همان قرآن است و نور نامی از نام‌های خداوند متعال است و نور روشنایی است و نور ماه است و نور روشنی [سیمای] مؤمن است و آن [نتیجه‌ی] پیروی‌کردن مؤمن است که به‌وسیله‌ی آن در قیامت نور را بر تن می‌کند؛ و نور در مواردی از تورات و انجیل و قرآن حجّتِ الهی بر بندگان است که همان انسان معصوم می‌باشد. و خداوند در سوره‌ی نور فرموده است: اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِی‌ها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ؛ پس مِشْکاةٍ رسول خدا (مِصْباحٌ؛ جانشین ایشان و دیگر امامان (الزُّجاجَةُ؛ فاطمه (شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ رسول خدا (و کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ همان قائمی (است که انتظارش را می‌کِشند، همو که زمین را پر از عدالت خواهد نمود. سپس خداوند متعال فرمود: یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ؛ یعنی گوینده‌ای به آن، سخن خواهد گفت. آنگاه خداوند متعال فرمود: نُورٌ عَلی نُورٍ یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ؛ آنگاه خداوند عزّوجل فرموده: [این چراغ پرفروغ] در خانه‌هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده [دیواره‌های] آن را بالا برند [تا از دستبرد شیاطین در امان باشد]؛ و در آن‌ها نام خدا برده شود، و صبح و شام در آن‌ها تسبیح او گویند \* مردانی که هیچ تجارت و داد و ستدی آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی‌کند. (نور/۳۷۳۶) که این مردمان، جانشینانِ [برحقِّ] پیامبر (هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۲

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۲۱

مثَل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی باشد، آن چراغ درون آبگینه‌ای و آن آبگینه چون ستاره‌ای درخشنده است

۲ -۱

(نور/ ۳۵)

الباقر (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی بَعَثَ إِلَی أَهْلِ الْبَیْتِ بَعْدَ وَفَاهًِْ النَّبِیِّ (مَنْ یُعَزِّیهِمْ فَسَمِعُوا صَوْتَهُ وَ لَمْ یَرَوْا شَخْصَهُ فَکَانَ فِی تَعْزِیَتِهِ: جَعَلَکُمْ أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّهِ وَ اسْتَوْدَعَکُمْ عِلْمَهُ وَ أَوْرَثَکُمْ کِتَابَهُ وَ جَعَلَکُمْ تَابُوتَ عِلْمِهِ وَ عَصَا عِزِّهِ وَ ضَرَبَ لَکُمْ مَثَلًا مِنْ نُورِهِ.

امام باقر ( خداوند متعال بعد از رحلت پیامبر (فرستاده‌ای را به‌سوی اهل بیت (فرستاد تا آن‌ها را تسلّی دهد، آن‌ها صدای او را شنیده ولی خودش را نمی‌دیدند. از جمله آنچه به‌عنوان تسلّی گفت این بود که: خداوند شما را اهل بیت پیامبرش (قرار داده و علم خویش را نزد شما به امانت گذارده و شما را وارثان کتابش [قرآن]، صندوقچه علمش و تکیه‌گاه عزّتش قرار داده و برای شما مثالی از نور خویش زده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۲

نورالثقلین

۲ -۲

(نور/ ۳۵)

الباقر (عَنْ أَبِی‌خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَآمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِی أَنْزَلْنا فَقَالَ یَا أَبَاخَالِدٍ النُّورُ وَ اللَّهِ الْأَئِمَّهًُْ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ هُمْ وَ اللَّهِ نُورُ اللَّهِ الَّذِی أَنْزَلَ وَ هُمْ وَ اللَّهِ نُورُ اللَّهِ فِی السَّمَاوَاتِ وَ فِی الْأَرْضِ وَ اللَّهِ یَا أَبَاخَالِدٍ لَنُورُ الْإِمَامِ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ أَنْوَرُ مِنَ الشَّمْسِ الْمُضِیئَهًِْ بِالنَّهَارِ وَ هُمْ وَ اللَّهِ یُنَوِّرُونَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِینَ وَ یَحْجُبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نُورَهُمْ عَمَّنْ یَشَاءُ فَتُظْلِمُ قُلُوبُهُمْ وَ اللَّهِ یَا أَبَاخَالِدٍ لَا

یُحِبُّنَا عَبْدٌ وَ یَتَوَلَّانَا حَتَّی یُطَهِّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَ لَا یُطَهِّرُ اللَّهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتَّی یُسَلِّمَ لَنَا وَ یَکُونَ سِلْماً لَنَا فَإِذَا کَانَ سِلْماً لَنَا سَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ شَدِیدِ الْحِسَابِ وَ آمَنَهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ الْأَکْبَر.

امام باقر ( به خدا و رسولش و نوری که فرستاده‌ایم ایمان آورید. (تغابن/۸) ای ابا خالد! به خدا قسم که نور ائمّه (تا روز قیامت از آل محمّد (هستند. آن‌ها به خدا قسم نور خدا هستند که فرستاده و آن‌ها به خدا قسم نور خدا در آسمان¬ها و زمین هستند. ابا خالد! به خدا قسم نور امام در دل¬های مؤمنان درخشان‌تر از خورشید تابنده در روز است؛ و سوگند به خدا که آن‌ها دل¬های مؤمنان را منوّر می‌کنند و خدا نور ایشان را از هرکه بخواهد پنهان می‌کند، پس دل‌هایشان تاریک می¬شود. ای ابا خالد! به خدا سوگند که هیچ بنده¬ای به ما محبّت نمی¬ورزد و ما را دوست نمی¬دارد، تا اینکه خدا دلش را پاک می¬کند و خدا دل بنده¬ای را پاک نمی‌کند، مگراینکه تسلیم ما باشد و با ما از در آشتی درآید. پس زمانی که از در آشتی با ما درآمد، خدا او را از شدّت گرفتاری‌های حساب در امان قرار می‌دهد و از وحشت بزرگ قیامت ایمن می¬گرداند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۲

الکافی، ج۱، ص۱۹۴ / تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۵۶/ البرهان

۲ -۳

(نور/ ۳۵)

الصّادق (رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِی‌ها مِصْباحٌ فَقَالَ هُوَ مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لَنَا فَالنَّبِیُّ (وَ الْأَئِمَّهًُْ (مِنْ دَلَالاتِ اللَّهِ وَ آیَاتِهِ الَّتِی یُهْتَدَی بِهَا إِلَی التَّوْحِیدِ وَ مَصَالِحِ الدِّینِ وَ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ وَ لَا قُوَّهًَْ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ.

امام صادق ( از ایشان درباره‌ی کلام خدای عزّوجلّ: اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِی‌ها مِصْباحٌ سؤال شد. فرمود: «این مثل و داستانی است که خدا آن را برای ما زده و بیان فرموده؛ بنابراین پیغمبر و امامان (از دلالت‌های خدا و آیت‌های او هستند که به‌وسیله‌ی آن‌ها به‌سوی توحید و مصالح دین و شرایع اسلام و سنّت‌ها و فریضه‌ها راه برده می‌شود و هیچ توانایی نیست مگر به خدای بلند و مرتبه بزرگوار.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۴

التوحید، ص۱۵۷/ بحارالأنوار، ج۴، ص۱۷/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۴

(نور/ ۳۵)

الباقر (مَثَلُ نُورِهِ فَهُوَ مُحَمَّدٌ (فِی‌ها مِصْباحٌ وَ هُوَ الْعِلْمُ الْمِصْباحُ فِی زُجاجَةٍ فَزُعِمَ أَنَّ الزُّجَاجَهًَْ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (وَ عِلْمَ نَبِیِّ اللَّهِ عِنْدَهُ.

امام باقر ( مَثَلُ نُورِهِ؛ منظور محمّد (است. فِیهَا مِصْبَاحٌ؛ مصباح همان علم است و الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ؛ همان امیرمؤمنان (می‌باشد که حامل علم پیامبر (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۴

بحارالأنوار، ج۱۶، ص۳۵۶/ الاختصاص، ص۲۷۸/ بصایرالدرجات، ص۲۹۴/ البرهان

و آن آبگینه چون ستاره‌ای درخشنده

۳ -۱

(نور/ ۳۵)

الرّسول (عَن أَبِی‌سَلْمَی رَاعِی رَسُولِ اللَّهِ (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِیَّ (یَقُولُ لَیْلَهًَْ أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ قَالَ الْعَزِیزُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ آمَنَ الرَّسُولُ (بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ قُلْتُ وَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ (مَنْ خَلَّفْتَ لِأُمَّتِکَ قُلْتُ خَیْرَهَا قَالَ عَلِیَّ‌بْنَ‌أَبِی‌طَالِبٍ (قُلْتُ نَعَمْ قَالَ یَا مُحَمَّدُ (إِنِّی اطَّلَعْتُ عَلَی الْأَرْضِ اطِّلَاعَهًًْ فَاخْتَرْتُکَ مِنْهَا فَشَقَقْتُ لَکَ اسْماً مِنْ أَسْمَائِی فَلَا أُذْکَرُ فِی مَوْضِعٍ إِلَّا وَ ذُکِرْتَ مَعِی فَأَنَا الْمَحْمُودُ وَ أَنْتَ مُحَمَّدٌ (ثُمَّ اطَّلَعْتُ فَاخْتَرْتُ مِنْهَا عَلِیّاً (وَ شَقَقْتُ لَهُ اسْماً مِنْ أَسْمَائِی فَأَنَا الْأَعْلَی وَ هُوَ عَلِیٌّ (یَا مُحَمَّدُ (إِنِّی خَلَقْتُکَ وَ خَلَقْتُ عَلِیّاً وَ فَاطِمَهًَْ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ (مِنْ سِنْخِ نُورِی وَ عَرَضْتُ وَلَایَتَکُمْ عَلَی أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ فَمَنْ قَبِلَهَا کَانَ عِنْدِی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ جَحَدَهَا کَانَ عِنْدِی مِنَ الْکَافِرِینَ یَا مُحَمَّدُ (لَوْ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِی عَبَدَنِی حَتَّی یَنْقَطِعَ أَوْ یَصِیرَ کَالشَّنِّ الْبَالِی ثُمَّ أَتَانِی جَاحِداً لِوَلَایَتِکُمْ مَا غَفَرْتُ لَهُ أَوْ یُقِرَّ بِوَلَایَتِکُمْ یَا مُحَمَّدُ (تُحِبُّ أَنْ تَرَاهُمْ قُلْتُ نَعَمْ یَا رَبِّ فَقَالَ لِی الْتَفِتْ عَنْ یَمِینِ الْعَرْشِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا بِعَلِیٍّ وَ فَاطِمَهًَْ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ وَ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ وَ مُوسَی بْنِ‌جَعْفَرٍ وَ عَلِیِّ‌بْنِ‌مُوسَی وَ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ وَ عَلِیِّ

بْنِ‌مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (وَ الْمَهْدِیِّ فِی ضَحْضَاحٍ مِنْ نُورٍ قُیَّاماً یُصَلُّونَ وَ هُوَ فِی وَسَطِهِمْ یَعْنِی الْمَهْدِیَّ (کَأَنَّهُ کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (هَؤُلَاءِ الْحُجَجُ وَ هُوَ الثَّائِرُ مِنْ عِتْرَتِکَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی إِنَّهُ الْحُجَّهًُْ الْوَاجِبَهًُْ لِأَوْلِیَائِی وَ الْمُنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِی.

پیامبر ( ابوسلمی گوید: از رسول خدا (شنیدم که می‌فرمود: «آن شبی که مرا به معراج بردند خداوند جلیل به من فرمود: پیامبر، خود به آنچه از جانب پروردگارش به او نازل شده ایمان دارد. (بقره/۲۸۵)؛ گفتم: «وَ الْمؤْمِنُونَ». فرمود: «راست گفتی‌ای محمّد (آیا برای اُمّتت جانشین تعیین کردی»؟ گفتم: «بهترین را». فرمود: «علی‌بن‌ابی‌طالب»؟ گفتم: «آری پروردگارا»! فرمود: «یا محمّد (من نظری بر زمین افکندم و تو را از میان ساکنان آن برگزیدم و نام تو را از نام خودم مشتق نمودم، به گونه¬ای که در جایی نام من برده نمی¬شود مگر اینکه نام تو با من برده شود، پس محمود منم و تو محمّدی سپس دوباره نظری افکندم و علی را از آن برگزیدم و نامی از نام خودم برایش مشتق کردم، من أعلی هستم و او علیّ؛ ای محمّد، من، تو و علی، فاطمه، حسن و حسین (را از شبحی از نور خودم آفریدم و ولایت شما را بر ساکنان آسمان¬ها و زمین¬ها عرضه کردم، پس هرکس آن را پذیرفت، نزد من از مؤمنان خواهد بود. و هرکه آن را انکار نمود، نزد من از جمله کافران خواهد بود؛ ای محمّد (اگر بنده¬ای از بندگان من مرا آنقدر عبادت کند که بُبِرَّد و چون مَشک خشکیده فرسوده شود و سپس در حالی نزد من آید که منکر ولایت شما باشد، تا به ولایت شما اقرار نکرده، او را نمی‌آمرزم؛ ای محمّد، دوست داری آنان را ببینی»؟ گفتم: «آری پروردگارا». پس فرمود: «به سمت راست عرش برگرد»، چون برگشتم ناگاه علی، فاطمه، حسن، حسین، علی، محمّد، جعفر، موسی، علی، محمد، علی، حسن و مهدی (را در هاله¬ای از نور در حالت قیام و مشغول نماز دیدم و مهدی (در میان آن‌ها بود که چون ستاره‌ای از دُرّ می¬درخشید. پس فرمود: «ای محمّد (آنان حجّت¬ها و این قیام کننده و خونخواه، از عترت تو هستند؛ ای محمّد، به عزّت و جلالم سوگند، او حجّت واجبه برای اولیای من است و انتقام‌گیرنده از دشمنان من است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۴

بحارالأنوار، ج۳۶، ص۲۱۶

۳ -۲

(نور/ ۳۵)

الرّسول (حُذَیْفَهًَْ‌بْنِ‌الْیَمَانِ قَالَ: صَلَّی بِنَا رَسُولُ اللَّهِ (ثُم…. قال (: لَمَّا عُرِجَ بِی إِلَی السَّمَاءِ وَ نَظَرْتُ إِلَی سَاقِ الْعَرْشِ فَرَأَیْتُ مَکْتُوباً بِالنُّورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (أَیَّدْتُهُ بِعَلِیٍّ (وَ نَصَرْتُهُ بِهِ وَ رَأَیْتُ أَنْوَارَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ فَاطِمَهًَْ (وَ رَأَیْتُ فِی ثَلَاثَهًِْ مَوَاضِعَ عَلِیّاً عَلِیّاً عَلِیّاً (وَ مُحَمَّداً مُحَمَّداً (وَ جَعْفَراً وَ مُوسَی وَ الْحَسَنَ (وَ الْحُجَّهًَْ (یَتَلَأْلَأُ مِنْ بَیْنِهِمْ کَأَنَّهُ کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ فَقُلْتُ یَا رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ قَرَنْتَ أَسْمَاءَهُمْ بِاسْمِکَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ (إِنَّهُمُ الْأَوْصِیَاءُ وَ الْأَئِمَّهًُْ بَعْدَکَ خَلَقْتَهُمْ مِنْ طِینَتِکَ فَطُوبَی لِمَنْ أَحَبَّهُمْ وَ الْوَیْلُ لِمَنْ أَبْغَضَهُمْ وَ بِهِمْ أُنْزِلُ الْغَیْثَ وَ بِهِمْ أُثِیبُ وَ أُعَاقِبُ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ (یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ دَعَا بِدَعَوَاتٍ فَسَمِعْتُهُ فِیمَا یَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْعِلْمَ وَ الْفِقْهَ فِی عَقِبِی وَ عَقِبِ عَقِبِی وَ فِی زَرْعِی وَ زَرْعِ زَرْعِی.

پیامبر ( حذیفهًْ‌بن‌یمان گوید: چون من به آسمان برده شدم به ساق عرش نظر کردم دیدم به‌وسیله‌ی نور نوشته شده بود: خدایی جز خدای یگانه نیست، محمّد رسول خدا (است، او را به‌واسطه‌ی علی مدد کرده و به‌وسیله‌ی او یاریش نمودم؛ و نور حسن و حسین (و فاطمه (را دیدم، و در سه جا علی، علی، علی و محمّد، محمّد، و جعفر و موسی و حسن (و حجّت را دیدم که در میان ایشان چون ستاره‌ی درخشانی می‌درخشید. عرض کردم: «پروردگارا! اینان چه کسانی هستند که نامشان را به نام خود همراه کرده‌ای»؟ فرمود: «ای محمّد (ایشان اوصیاء و امامان بعد از تو هستند آن‌ها را از طینت تو خلق کرده‌ام، خوشا به حال کسی که ایشان را دوست دارد و وای به حال کسی که ایشان را دشمن دارد، به‌واسطه‌ی آن‌ها باران می‌فرستم و به سبب آن‌ها ثواب دهم و عقاب کنم». سپس رسول خدا (دست به‌سوی آسمان بلند کرد و دعاهایی خواند، شنیدم می‌گوید: «پروردگارا علم و فقه را در فرزندان و فرزندان فرزندان من و زراعت و زراعت زراعت من قرار ده».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۶

بحارالأنوار، ج۳۶، ص۳۳۱

از روغن درخت پربرکت زیتون که نه خاوری است و نه باختری افروخته باشد

۴ -۱

(نور/ ۳۵)

الباقر (وَ شَجَرِةُ النُّورِ وَ المُبَارَکَة وَ هِیَ الأئمهًْ الِاثْنَا عَشَرَ (یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ بَنُوأُمَیَّهًَْ.

امام باقر ( مراد از درخت نور و پر برکت، امامان دوازده‌گانه هستند که از روغن درخت پربرکت زیتون است. وَ الشَّجَرَةَ الْملْعُونَةَ؛ مراد از درخت نفرین شده بنی‌امیّه است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۶

المناقب، ج۱، ص۲۸۰

۴ -۲

(نور/ ۳۵)

الصّادق (أَنَا فَرْعٌ مِنْ فُرُوعِ الزَّیْتُونَهًِْ وَ قِنْدِیلٌ مِنْ قَنَادِیلِ بَیْتِ النُّبُوَّهًِْ وَ أَدِیبُ السَّفَرَهًِْ وَ رَبِیبُ الْکِرَامِ الْبَرَرَهًِْ وَ مِصْبَاحٌ مِنْ مَصَابِیحِ الْمِشْکَاهًِْ الَّتِی فِیهَا نُورُ النُّورِ وَ صَفْوُ الْکَلِمَهًِْ الْبَاقِیَهًِْ فِی عَقِبِ الْمُصْطَفَیْنَ إِلَی یَوْمِ الْحَشْرِ.

امام صادق ( من شاخه‌ای از درخت بارور نبوّت و چراغی از چراغ‌های خاندان رسالت هستم؛ دست‌پرورده‌ی ملائکه و پرورش‌یافته‌ی آغوش پاک مردان و یکی از چراغ‌های آویخته در شبستان نور و برگزیده‌ای از یادگار پایدار پیامبران تا روز قیامت هستم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۶

الأمالی للصدوق، ص۶۱۲ / نورالثقلین

۴ -۳

(نور/ ۳۵)

الصّادق (عَن إِسْحَاقَ‌بْنِ‌جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلَتْنِی امْرَأَهًٌْ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَی أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ وَ مَعَهَا مَوْلَاهًٌْ لَهَا فَقَالَتْ لَهُ یَا أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (قَوْلُهُ تَعَالَی زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ مَا عَنَی بِهَذَا فَقَالَ لَهَا أَیَّتُهَا الْمَرْأَهًُْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمْ یَضْرِبِ الْأَمْثَالَ لِلشَّجَرَهًِْ إِنَّمَا ضَرَبَ الْأَمْثَالَ لِبَنِی آدَم (.

امام صادق ( اسحاق‌بن‌جریر گوید: زنی از شیعیان از من درخواست کرد که وی را به محضر امام صادق (ببرم؛ من نیز از امام صادق (برای او اجازه خواستم، امام (نیز به او اجازه داد و آن زن به همراه کنیزی که داشت نزد امام (رفته و به ایشان عرض کرد: «ای اباعبدالله! منظور خداوند از زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ چیست»؟ امام (خطاب به وی فرمود: «ای زن! خداوند متعال برای درخت مثال نزده بلکه برای انسان‌ها مثال زده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۶

الکافی، ج۳، ص۹۱/ الکافی، ج۵، ص۵۵۱/ مستطرفات السرایر، ص۶۱۰/ نورالثقلین

۴ -۴

(نور/ ۳۵)

الحسن (قَالَ الْحَسَنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (أَیُّهَا النَّاسُ اعْقِلُوا عَنْ رَبِّکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی الْعالَمِینَ\* ذُرِّیَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ فَنَحْنُ الذُّرِّیَّهًُْ مِنْ آدَمَ (وَ الْأُسْرَهًُْ مِنْ نُوحٍ (وَ الصَّفْوَهًُْ مِنْ إِبْرَاهِیمَ (وَ السُّلَالَهًُْ مِنْ إِسْمَاعِیلَ (وَ آلٌ مِنْ مُحَمَّدٍ (نَحْنُ فِیکُمْ کَالسَّمَاءِ الْمَرْفُوعَهًِْ وَ الْأَرْضِ الْمَدْحُوَّهًِْ وَ الشَّمْسِ الضَّاحِیَهًِْ وَ کَالشَّجَرَهًِْ الزَّیْتُونَهًِْ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ الَّتِی بُورِکَ زَیْتُهَا النَّبِیُّ (أَصْلُهَا وَ عَلِیٌّ (فَرْعُهَا وَ نَحْنُ وَ اللَّهِ ثَمَرَهًُْ تِلْکَ الشَّجَرَهًِْ فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا فَإِلَی النَّارِ هَوَی.

امام حسن (‌ای مردم! تعقّل کنید! خدای سبحان حضرت آدم و نوح و آل ابراهیم (و آل عمران را که آن‌ها فرزندان و [دودمانی] بودند که [از نظر پاکی و تقوا و فضیلت]، بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند، شنوا و داناست [و از کوشش‌های آن‌ها در مسیر رسالت خود، آگاه می‌باشد]. (آل عمران/۳۴) ما خاندان از فرزندان حضرت آدم (می‌باشیم، ما از اهل بیت نوح (هستیم، ما از برگزیدگان حضرت ابراهیم (می‌باشیم، ما سلاله‌ی حضرت اسماعیل هستیم؛ ما آل محمّد (هستیم، ما در میان شما نظیر آسمان بر افراشته، زمین گسترده، آفتاب درخشنده و درخت زیتونی هستیم [که قرآن می‌فرماید]: شرقی و غربی نیست، زیتون آن پر برکت است، همان شجره‌ای که پیغمبر اسلام (اصل آن و علی شاخه آن می‌باشند، به خدا قسم که ما ثمره و میوه‌ی آن درخت هستیم، کسی که به یکی از شاخه‌های این شجره چنگ بزند نجات پیدا می‌کند، کسی که از آن متخلّف شود به دوزخ خواهد رفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۸

بحارالأنوار، ج۴۳، ص۳۵۸

۴ -۵

(نور/ ۳۵)

الکاظم (کَانَ مِمَّا أَوْصَی بِهِ آدَمُ (إِلَی هِبَهًِْ اللَّهِ (أَنْ کُلِ الزَّیْتُونَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَهًٍْ مُبارَکَهًٍْ.

امام کاظم ( از سفارش‌های آدم (به هبهًْ اللَّه این بود که زیتون بخور! زیرا از درخت مبارکی است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۸

بحارالأنوار، ج۶۳، ص۱۸۱

۴ -۶

(نور/ ۳۵)

الرّسول (کُلُوا الزَّیْتَ وَ ادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ.

پیامبر ( زیتون بخورید و آن را به تنتان بمالید که از درختی مبارک است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۸

بحارالأنوار، ج۶۳، ص۱۸۲

خدا هرکس را که بخواهد بدان نور راه می‌نماید

۵ -۱

(نور/ ۳۵)

الرّضا (یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِی اللَّهُ لِوَلَایَتِنَا مَنْ أَحَبَ.

امام رضا ( یَهْدِی اللهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاء؛ منظور آن است که خدا عالم است به اینکه هرکسی را که دوست بدارد، به ولایت ما هدایت می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۸

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۵۶/ البرهان

و برای مردم مثَل‌ها می‌آورد، زیرا بر هرچیزی آگاه است

۶ -۱

(نور/ ۳۵)

أمیرالمؤمنین (وَ أَمَّا مَا فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی مِنْ ضَرْبِ الْأَمْثَالِ فَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَی ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ… وَ قَوْلِهِ تَعَالَی مَثَلُ ما یُنْفِقُونَ فِی هذِهِ الْحَیاةِ الدُّنْیا کَمَثَلِ رِیحٍ فِی‌ها صِرٌّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ… وَ کَقَوْلِهِ اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِی‌ها مِصْباحٌ… وَ إِنَّمَا ضَرَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَذِهِ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ فِی کِتَابِهِ لِیَعْتَبِرُوا بِهَا وَ یَسْتَبْدِلُوا بِهَا مَا أَرَادَهُ مِنْهُمْ مِنَ الطَّاعَهًِْ وَ هُوَ کَثِیرٌ فِی کِتَابِهِ تَعَالَی.

امام علی ( امّا مثال‌هایی که در قرآن بیان شده است مانند این کلام خداوند: و گفتار پاکیزه. را به درخت پاکیزه‌ای تشبیه کرده است. (ابراهیم/۲۴) و این کلام خداوند: آنچه آن‌ها در این زندگی پست دنیوی انفاق می‌کنند، همانند باد سوزانی است که به زراعت قومی که بر خود ستم کرده [و در غیر محل و وقت مناسب، کشت نموده‌اند]، بوزد و آن را نابود سازد. خدا به آن‌ها ستم نکرده بلکه آن‌ها، خودشان به خویشتن ستم می‌کنند. (آل عمران/۱۱۷) و مانند این کلام خداوند: اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِی‌ها مِصْباحٌ… و خداوند سبحان این مثال‌ها را در قرآن برای انسان‌ها زده است تا از این مثال‌ها عبرت گیرند و در مقابل این مثال‌ها، آن اطاعت و فرمانبرداری که خداوند از ایشان خواسته را انجام دهند؛ و مانند این مثال‌ها، در قرآن فراوان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۸

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۶۷

فضیلت آیه

۱

(نور/ ۳۵)

الکاظم (عَنْ أَبِی‌یُوسُفَ الْمُعَصَّبِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (أَشْکُو إِلَیْکَ مَا أَجِدُ فِی بَصَرِی وَ قَدْ صِرْتُ شَبْکُوراً فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُعَلِّمَنِی شَیْئاً قَالَ اکْتُبْ هَذِهِ الْآیَهًَْ اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْآیَهًَْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِی جَامٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ وَ صَیِّرْهُ فِی قَارُورَهًٍْ وَ اکْتَحِلْ بِهِ قَالَ فَمَا اکْتَحَلْتُ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ مِائَهًِْ مِیلٍ حَتَّی صَحَّ بَصَرِی أَصَحَّ مِمَّا کَانَ أَوَّلَ مَا کُنْت.

امام کاظم ( ابویوسف معصّب گوید: به امام کاظم (عرض کردم: «از ناراحتی چشم به شما شکایت می‌کنم که شبکوری گرفته‌ام، لطفاً چیزی را به من بیاموز». فرمود: «این آیه: اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ را سه بار در ظرفی بنویس و بشوی و در شیشه‌ای بریز و از آن به چشم بکش». کمتر از صد میل به چشم کشیدم تا اینکه چشمم از اوّل سالم‌تر شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۵۸

مکارم الاخلاق، ص۳۷۵

آیه فی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فیها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ [36]

[اين چراغ پرفروغ] در خانه‌هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده [ديواره‌هاى] آن را بالا برند [تا از دستبرد شياطين در امان باشد]؛ و در آن‌ها نام خدا برده شود، و صبح و شام در آن‌ها تسبیح او گویند.

۱

(نور/ ۳۶)

الصّادق (عَن أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ قَالَ هِیَ بُیُوتُ النَّبِیِّ (.

امام صادق ( ابوبصیر گوید: از امام صادق (درباره‌ی آیه: فِیْ بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ سؤال کردم و آن حضرت فرمود: «منظور خانه‌های پیامبر (است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶۰

الکافی، ج۸، ص۳۳۱/ بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۳۲/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نور/ ۳۶)

الکاظم (مُحَمَّدُبنُ الفُضَیلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ (عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ قَالَ بُیُوتُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ (ثُمَّ بُیُوتُ عَلِیٍّ (مِنْهَا.

امام کاظم ( محمّدبن‌فضیل گوید: از امام کاظم (درباره‌ی آیه: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ سؤال کردم. آن حضرت (فرمود: «منظور خانه‌های پیامبر خدا (است و سپس خانه‌های علی (از آن‌هاست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶۰

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۲۵/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۵۹/ البرهان

۳

(نور/ ۳۶)

الباقر (عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ قَالَ هِیَ بُیُوتُ الْأَنْبِیَاءِ (وَ بَیْتُ عَلِیٍّ (مِنْهَا.

امام باقر ( فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا؛ این خانه‌ها، خانه‌های انبیاء (است که خانه‌ی علی (نیز یکی از آن است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶۰

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۲۷/ القمی، ج۲، ص۱۰۳/ فرات الکوفی، ص۲۸۲/ نورالثقلین/ البرهان

۴

(نور/ ۳۶)

الرّسول (ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: کنتُ…. فَقُلتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ (مَا الْبُیُوتُ؟ فَقَالَ بُیُوتُ الْأَنْبِیَاءِ (وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی مَنْزِلِ فَاطِمَهَِن (.

پیامبر ( ابن‌عبّاس (گوید: خدمت رسول خدا (عرض کردم: «منظور کدام خانه‌ها است»؟ آن حضرت فرمود: «خانه‌ی انبیاء (». و با دست به خانه‌ی دخترش حضرت فاطمه (اشاره کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶۰

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۲۶/ الفضایل، ص۱۰۳/ البرهان

۵

(نور/ ۳۶)

الکاظم (عِیسَی‌بْنِ‌دَاوُدَ قَال حَدَّثَنَا الْإِمَامُ مُوسَی‌بْنُ‌جَعْفَرٍ (عَنْ أَبِیهِ (فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِی‌ها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ\* رِجالٌ قَالَ بُیُوتُ آلِ مُحَمَّدٍ (بَیْتُ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَهًَْ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ (وَ حَمْزَهًَْ (وَ جَعْفَرٍقُلْتُ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ قَالَ الصَّلَاهًُْ فِی أَوْقَاتِهَا قَالَ ثُمَّ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ قَالَ هُمُ الرِّجَالُ لَمْ یَخْلِطِ اللَّهُ مَعَهُمْ غَیْرَهُمْ ثُمَّ قَالَ لِیَجْزِیَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ مَا اخْتَصَّهُمْ بِهِ مِنَ الْمَوَدَّهًِْ وَ الطَّاعَهًِْ الْمَفْرُوضَهًِْ وَ صَیَّرَ مَأْوَاهُمُ الْجَنَّهًَْ وَ اللهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ.

امام کاظم ( عیسی‌بن‌داود گوید: امام کاظم (از پدر بزرگوارش روایت فرمود: منظور خداوند در آیه: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، خانه‌ی آل محمّد (خانه‌ی علی (و فاطمه (حسن و حسین (حمزه و جعفر (است. عرض کردم: «منظور از بِالْغُدُوِّ وَ الْآصَالِ چیست»؟ فرمود: «نماز سر وقت». آنگاه خداوند متعال آنان را این‌گونه وصف کرد: رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاء الزَّکَاةِ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصَارُ؛ آنان مردانی هستند که خداوند آنان را با دیگران در نیامیخته است. سپس آن حضرت (به آیه: لِیَجْزِیَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ یَزِیدَهُم مِّن فَضْلِهِ؛ اشاره کرد و فرمود: «مراد، مودّت و دوستی و اطاعت واجبی است که خداوند به آنان اختصاص داده و جایگاهشان را بهشت قرار داده است و خدا هر که را خواهد بی‌حساب روزی دهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶۰

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۲۶/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۵۹؛ «بتفاوت» / البرهان

۶

(نور/ ۳۶)

الباقر (إِنَّمَا الْحُجَّهًُْ فِی آلِ إِبْرَاهِیمَ (لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ آتَیْنا آلَ إِبْراهِیمَ الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ آتَیْناهُمْ مُلْکاً عَظِیماً فَالْحُجَّهًُْ الْأَنْبِیَاءُ (وَ أَهْلُ بُیُوتَاتِ الْأَنْبِیَاءِ (حَتَّی تَقُومَ السَّاعَهًُْ لِأَنَّ کِتَابَ اللَّهِ یَنْطِقُ بِذَلِکَ وَصِیَّهًُْ اللَّهِ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ الَّتِی وَضَعَهَا عَلَی النَّاسِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ هِیَ بُیُوتَاتُ الْأَنْبِیَاءِ وَ الرُّسُلِ وَ الْحُکَمَاءِ وَ أَئِمَّهًِْ الْهُدَی.

امام باقر ( و حجّت تنها در خاندان ابراهیم (است؛ به دلیل گفتار خدای عزّوجلّ: ما به آل ابراهیم، [که یهود از خاندان او هستند نیز]، کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمی در اختیار آن‌ها [پیامبران بنی‌اسرائیل] قرار دادیم. (نساء/۵۴) و روی این حساب، حجّت خدا پیامبران (و خانواده‌های پیامبران هستند تا روزی که رستاخیز برپا شود؛ زیرا کتاب خدا بدان گویا است، و وصیّت خداست که حجّت‌های الهی از همدیگرند؛ آنان که خداوند بر مردم فرمانروایشان کرده و فرموده است: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ و آن‌ها خانه‌های پیامبران و رسولان و حکیمان و امامان راهنما است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶۲

الکافی، ج۸، ص۱۱۹ / نورالثقلین

۷

(نور/ ۳۶)

الصّادق (إِنَّهُ مَنْ أَتَی الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اهْتَدَی وَ مَنْ أَخَذَ فِی غَیْرِهَا سَلَکَ طَرِیقَ الرَّدَی وَصَلَ اللَّهُ طَاعَهًَْ وَلِیِّ أَمْرِهِ بِطَاعَهًِْ رَسُولِهِ (وَ طَاعَهًَْ رَسُولِهِ (بِطَاعَتِهِ فَمَنْ تَرَکَ طَاعَهًَْ وُلَاهًِْ الْأَمْرِ لَمْ یُطِعِ اللَّهَ وَ لَا رَسُولَهُ وَ هُوَ الْإِقْرَارُ بِمَا نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ الْتَمِسُوا الْبُیُوتَ الَّتِی أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ فَإِنَّهُ قَدْ خَبَّرَکُمْ أَنَّهُمْ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصار.

امام صادق ( هرکس از درِ خانه‌ها وارد خانه شود، هدایت یافته و هرکس راه دیگر در پیش گیرد راه هلاکت را پیموده است. خداوند فرمانبرداری از ولی امر خود را به فرمانبرداری از پیامبرش پیوند داده است و فرمانبرداری از پیامبرش را به فرمانبرداری از خودش پیوند داده است. پس هر کس اطاعت والیان امر را ترک گوید، از خداوند و از پیامبرش اطاعت نکرده است. و این اقرار به چیزی است که از جانب خداوند نازل شده است: در هر مسجدی جامه خود را برگیرید و خانه‌هایی را بجویید که خداوند اجازه فرموده که [قدر و منزلت] آن‌ها رفعت یابد و نامش در آن‌ها یاد شود. زیرا او به شما خبر داده است: رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصار.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶۲

بحارالأنوار، ج۶۶، ص۱۰/ البرهان

۸

(نور/ ۳۶)

أمیرالمؤمنین (أَصْلُ الْإِیمَانِ الْعِلْمُ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ أَهْلًا نَدَبَ إِلَی طَاعَتِهِمْ وَ مَسْأَلَتِهِمْ فَقَالَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ وَ قَالَ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ الْبُیُوتُ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ اللَّاتِی عَظَّمَ اللهُ بِنَاءَهَا بِقَوْلِهِ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ ثُمَّ بَیَّنَ مَعْنَاهَا لِکَیْلَا یَظُنَّ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّهًِْ أَنَّهَا بُیُوتٌ مَبْنِیَّهًٌْ فَقَالَ تَعَالَی رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ فَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فِی هَذِهِ الْجِهَهًِْ أَدْرَکَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (أَنَا مَدِینَهًُْ الْعِلْمِ وَ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَا مَدِینَهًُْ الْحِکْمَهًِْ وَ عَلِیٌّ (بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْحِکْمَهًَْ فَلْیَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا وَ کُلُّ هَذَا مَنْصُوصٌ فِی کِتَابِهِ تَعَالَی إِلَّا أَنَّ لَهُ أَهْلًا یَعْلَمُونَ تَأْوِیلَهُ فَمَنْ عَدَلَ مِنْهُمْ إِلَی الَّذِینَ یَنْتَحِلُونَ مَا لَیْسَ لَهُمْ وَ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ وَ هُوَ تَأْوِیلُهُ بِلَا بُرْهَانٍ وَ لَا دَلِیلٍ وَ لَا هُدًی هَلَکَ وَ أَهْلَکَ وَ خَسِرَتْ صَفْقَتُهُ وَ ضَلَّ سَعْیُهُ یَوْمَ تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ.

امام علی ( اصل ایمان علم است و خداوند برای علم اهلی معیّن کرده و مردم را به اطاعت و سؤال از آن‌ها دعوت کرده و فرموده است: شما از کسانی که اهل ذکر هستند سؤال کنید درصورتی‌که خود عالم به آن نیستید. (نحل/۴۳) در آیه‌ای دیگر می‌فرمود: هنگام ورود به خانه‌ها از درهای آن وارد شوید، مقصود از خانه‌ها در اینجا آن خانه‌هائی است که خداوند آن‌ها را بزرگ دانسته. و گفته است: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ بعد از این معنی آن را روشن کرده تا جاهلان خیال نکنند که آن‌ها از نوع خانه‌های معمولی می‌باشند؛ و فرمود: رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ؛ و هرکس در این طرف علم را دنبال کند به آن می‌رسد. رسول خدا (فرمود: «من شهر علم هستم». و در جای دیگری گفت: «من شهر حکمت می‌باشم، و علی (هم در آن شهر می‌باشد، اکنون هرکس طالب حکمت و یا علم هست باید از آن در وارد گردد و علم و حکمت را فرا گیرد». تمام این مطالبی که ذکر شد در کتاب خدا به آن تصریح شده است، و کسانی هستند که تأویل آن را می‌دانند؛ اکنون هر کس از آن‌ها عدول کند و به‌طرف کسانی که خود را عالم می‌دانند بروند و به سبب فتنه‌جویی و میل به تأویل از متشابهات پیروی می‌کنند. (آل عمران/۷) و بدون برهان و دلیل خود را هلاک می‌کنند و دیگران را هم به هلاکت می‌رسانند. آن‌ها زیان می‌کنند و از کوشش خود استفاده‌ای نمی‌برند، و آنگاه که پیشوایان، عذاب را بنگرند و از فرمانبران خویش بیزاری جویند و پیوند میان ایشان گسسته گردد. (بقره/۱۶۶)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶۲

بحارالأنوار، ج۶۶، ص۸۰/ بحارالأنوار، ج۹۰، ص۵۷

۹

(نور/ ۳۶)

الرّسول (عَن بُرَیدَهًْ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ (فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِی‌ها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَیُّ بُیُوتٍ هَذِهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ (فَقَالَ بُیُوتُ

الْأَنْبِیَاءِ (فَقَامَ إِلَیْهِ أَبُوبَکْرٍ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (هَذَا الْبَیْتُ مِنْهَا وَ أَشَارَ إِلَی بَیْتِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَهًَْ (قَالَ نَعَمْ مِنْ أَفْضَلِهَا.

پیامبر ( بریده گوید: پیامبر اکرم (این آیه: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِی‌ها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ را خواند. مردی از جای خود بلند شد و پرسید: «ای رسول خدا (منظورش کدام خانه‌ها است»؟ فرمود: «خانه‌های انبیاء (». ابوبکر از جای خود بلند شد و گفت: «ای رسول خدا (این خانه از آن‌ها است»؟ و به خانه‌ی علی (و فاطمه (اشاره کرد. فرمود: «آری از بهترین آن خانه‌ها است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶۲

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۲۵/ البرهان

۱۰

(نور/ ۳۶)

الباقر (مَنْ وَضَعَ وُلَاهًَْ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَهْلَ اسْتِنْبَاطِ عِلْمِهِ فِی غَیْرِ الصَّفْوَهًِْ مِنْ بُیُوتَاتِ الْأَنْبِیَاءِ (فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَعَلَ الْجُهَّالَ وُلَاهًَْ أَمْرِ اللَّهِ وَ الْمُتَکَلِّفِینَ بِغَیْرِ هُدًی مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَهْلُ اسْتِنْبَاطِ عِلْمِ اللَّهِ فَقَدْ کَذَبُوا عَلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ (وَ رَغِبُوا عَنْ وَصِیِّهِ (وَ طَاعَتِهِ وَ لَمْ یَضَعُوا فَضْلَ اللَّهِ حَیْثُ وَضَعَهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا أَتْبَاعَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ حُجَّهًٌْ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ إِنَّمَا الْحُجَّهًُْ فِی آلِ إِبْرَاهِیمَ (لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ آتَیْنَا آلَ إِبْرَاهِیمَ الْکِتَابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ آتَیْنَاهُمْ مُلْکاً عَظِیماً فَالْحُجَّهًُْ الْأَنْبِیَاءُ (وَ أَهْلُ بُیُوتَاتِ الْأَنْبِیَاءِ (حَتَّی تَقُومَ السَّاعَهًُْ لِأَنَّ کِتَابَ اللَّهِ یَنْطِقُ بِذَلِکَ وَصِیَّهًُْ اللَّهِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ الَّتِی وَضَعَهَا عَلَی النَّاسِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ هِیَ بُیُوتَاتُ الْأَنْبِیَاءِ وَ الرُّسُلِ وَ الْحُکَمَاءِ وَ أَئِمَّهًِْ الْهُدَی (فَهَذَا بَیَانُ عُرْوَهًِْ الْإِیمَانِ الَّتِی نَجَا بِهَا مَنْ نَجَا قَبْلَکُمْ وَ بِهَا یَنْجُو مَنْ یَتَّبِعُ الْأَئِمَّهًَْ (.

امام باقر ( هرکس حکمرانان از طرف خدای عزّوجلّ و اهل استنباط علم او را در غیر برگزیده‌های از اهل بیت پیامبران (بداند، با امر خدای عزّوجلّ مخالفت کرده است و مردم نادانی را والی و حکمران از طرف خدا دانسته است. و آن کسانی که بدون هدایت و ندانسته به زور خود را به خدای عزّوجلّ منسوب دانسته‌اند و پنداشتند که اهل استنباط علم خدا هستند. و محقّقاً به خدا و رسولش دروغ بستند و از وصیّت و طاعتش روی گردانیدند و فضل خدا را در آنجا که خدای تبارک‌وتعالی خودش نهاده است، نگذاردند، پس گمراه شدند و پیروان خود را گمراه کردند و در روز رستاخیز برای آن‌ها حجّتی نیست؛ همانا حجّت در آل ابراهیم (است به خاطر کلام خدای عزّوجلّ که می‌فرماید: و هرآینه به آل ابراهیم کتاب و حکم و نبوّت دادیم و به آن‌ها ملک بزرگی دادیم. (نساء/۵۴) پس حجّت خدا تا روز قیامت همان پیامبران و خانواده‌های پیامبرانند؛ زیرا کتاب خدا به آن ناطق است و این وصیّت و سفارش خداست که حجج او از یکدیگر هستند که آن‌ها را برای مردم مقرّر ساخته و خداوند عزّوجلّ فرموده است: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ و این همان خانواده‌های انبیاء و رسولان و حکماء و ائمّه هدی (است. این است بیان حلقه‌ی محکم ایمان که هرکس پیش از شماها به‌وسیله‌ی آن نجات یافته و هرکه هم پیرو ائمّه (باشد به‌وسیله‌ی آن نجات می‌یابد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶۴

الکافی، ج۸، ص۱۱۹/ بحارالأنوار، ج۱۱، ص۵۰؛ «الله… الی آخر» محذوف/ کمال الدین، ج۱، ص۲۱۷؛ «بعضها… فی بیوت» محذوف

۱۱

(نور/ ۳۶)

الباقر (عَن زیدِ الشَّحَّامِ قَالَ دَخَلَ قَتَادَهًُْ‌بْنُ‌دِعَامَهًَْ الْبَصْرِی علی أَبُوجَعْفَرٍ (فَقَالَ لَه (أَنْتَ فَقِیهُ أَهْلِ الْبَصْرَهًِْ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ أَبُوجَعْفَرٍ (وَیْحَکَ یَا قَتَادَهًُْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ خَلْقاً مِنْ خَلْقِهِ فَجَعَلَهُمْ حُجَجاً عَلَی خَلْقِهِ فَهُمْ أَوْتَادٌ فِی أَرْضِهِ قُوَّامٌ بِأَمْرِهِ نُجَبَاءُ فِی عِلْمِهِ اصْطَفَاهُمْ قَبْلَ خَلْقِهِ أَظِلَّهًًْ عَنْ یَمِینِ عَرْشِهِ قَالَ فَسَکَتَ قَتَادَهًُْ طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ اللَّهِ لَقَدْ جَلَسْتُ بَیْنَ یَدَیِ الْفُقَهَاءِ وَ قُدَّامَ ابْنِ‌عَبَّاسٍ (فَمَا اضْطَرَبَ قَلْبِی قُدَّامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا اضْطَرَبَ قُدَّامَکَ قَالَ لَهُ أَبُوجَعْفَرٍ (وَیْحَکَ أَ تَدْرِی أَیْنَ أَنْتَ أَنْتَ بَیْنَ یَدَیْ بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِی‌ها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ فَأَنْتَ ثَمَّ وَ نَحْنُ أُولَئِکَ فَقَالَ لَهُ قَتَادَهًُْ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ وَ اللَّهِ مَا هِیَ بُیُوتُ حِجَارَهًٍْ وَ لَا طِینٍ.

امام باقر ( زید شحّام گوید: قتادهًْ‌بن‌دعامه بصری خدمت امام باقر (رسید. امام به او فرمود: «تو فقیه اهل بصره‌ای»؟ جواب داد: «آری». فرمود: «وای بر تو خداوند گروهی از آفریده‌های خود را حجّت بر مردم قرار داده؛ آن‌ها اوتاد و استوانه‌های زمین هستند و به پا دارنده‌ی امر او و برجستگان دانش قبل از آفرینش؛ آن‌ها را به‌صورت سایه‌ای در طرف راست عرش برگزید». قتاده مدّتی سکوت کرد، آنگاه گفت: «خدا خیرخواه تو باشد! سوگند به پروردگار که من در خدمت فق‌ها و دانشمندان و ابن‌عبّاس (نشسته‌ام؛ آنچنان که در خدمت شما من به لرزه افتاده‌ام پیش هیچ‌کس چنین اتّفاقی برایم نیفتاده است». امام باقر (به او فرمود: «می‌دانی کجا هستی؟ بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِی‌ها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ». قتاده گفت: «فدایت شوم صحیح می‌فرمایید این خانه‌ها خانه‌های ساخته شده از سنگ و گل نیست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶۴

الکافی، ج۶، ص۲۵۶/ بحارالأنوار، ج۱۰، ص۱۵۴/ البرهان

۱۲

(نور/ ۳۶)

الباقر (أَبُوحَمْزَهًَْ الثُّمَالِیِّ فِی خَبَر: لَمَّا کَانَتِ السَّنَهًُْ الَّتِی حَجَّ فِیهَا أَبُوجَعْفَرٍ‌مُحَمَّدُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ (وَ لَقِیَهُ هِشَامُ‌بْنُ‌عَبْدِ‌الْمَلِکِ أَقْبَلَ النَّاسُ یَنْثَالُونَ عَلَیْهِ فَقَالَ عِکْرِمَهًُْ مَنْ هَذَا عَلَیْهِ سِیمَاءُ زَهْرَهًِْ الْعِلْمِ لَأُجَرِّبَنَّهُ فَلَمَّا مَثُلَ بَیْنَ یَدَیْهِ ارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُ وَ أُسْقِطَ فِی یَدِ أَبِی‌جَعْفَرٍ (وَ قَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (لَقَدْ جَلَسْتُ مَجَالِسَ کَثِیرَهًًْ بَیْنَ یَدَیْ ابْنِ‌عَبَّاسٍ (وَ غَیْرِهِ فَمَا أَدْرَکَنِی مَا أَدْرَکَنِی آنِفاً فَقَالَ لَهُ أَبُوجَعْفَرٍ (وَیْلَکَ یَا عُبَیْدَ أَهْلِ الشَّامِ إِنَّکَ بَیْنَ یَدَیْ بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ.

امام باقر ( در روایت ابوحمزه ثمالی آمده است: سالی که امام باقر (به مکّه رفت و هشام‌بن‌عبدالملک نیز در مکّه بود مردم پی‌درپی گرد امام می‌آمدند و مسائل خود را می‌پرسیدند. عکرمه گفت: «این کیست که نور علم از جبینش درخشان است، بروم او را آزمایش کنم». گفت: «همین که مقابلش ایستادم چنان لرزه‌ای اندامم را گرفت که در مقابل او ناتوان شدم». عرض کردم: «ای پسر رسول خدا (! من در مقابل مردان بزرگی نشسته‌ام؛ ابن‌عبّاس (و دیگران را درک نموده‌ام ولی آنچه اکنون دچار شدم هیچ وقت برایم پیش نیامده است». امام باقر (فرمود: «وای بر تو بنده‌ی شامیان! تو در مقابل شخصیّتی قرار گرفته‌ای که خداوند دستور احترام آن‌ها را داده و رهنمای خلق و نماینده‌ی خدا است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶۶

بحارالأنوار، ج۴۶، ص۲۵۸/ نورالثقلین؛ «یستاءلون» بدل «ینثالون»

۱۳

(نور/ ۳۶)

الهادی (أَشْهَدُ أَنَّ أَرْوَاحَکُمْ وَ نُورَکُمْ وَ طِینَتَکُمْ وَاحِدَهًٌْ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ خَلَقَکُمُ اللَّهُ أَنْوَاراً فَجَعَلَکُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِینَ حَتَّی مَنَّ عَلَیْنَا بِکُمْ فَجَعَلَکُمْ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَ جَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَیْکُم وَ مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وَلَایَتِکُمْ طِیباً لِخَلْقِنَا وَ طَهَارَهًًْ لِأَنْفُسِنَا.

امام هادی ( شهادت می‌دهم که ارواح شما و نور شما و خمیر مایه‌ی شما یکی است، هریک از شما پاکیزگی و پاکی را از آن دیگر گرفته است. خدا شما را به‌صورت انواری بیافرید، و آنگاه پیرامون عرش خود قرار داد، تا آنگاه که به‌وسیله‌ی وجود شما بر ما منّت نهاد، و شما را در خانه‌هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده [دیواره‌های] آن را بالا برند [تا از دستبرد شیاطین در امان باشد]. و درودهایی را که ما بر شما می‌فرستیم، و ولایت شما را که به ما اختصاص داده است، موجب حسن خلق ما و پاکی نفوس ماست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶۶

بحارالأنوار، ج۹۹، ص۱۲۹

۱۴

(نور/ ۳۶)

الباقر (إِذَا أَتَیْتَ الْقُبُورَ بِالْبَقِیعِ قُبُورَ الْأَئِمَّهًِْ (فَقِفْ عِنْدَهُمْ وَ اجْعَلِ الْقَبْرَ بَیْنَ یَدَیْک ثُمَّ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ التَّقْوَی… أَنَّکُمْ دَعَائِمُ الدِّینِ وَ أَرْکَانُ الْأَرْضِ لَنْ تَزَالُوا بِعَیْنِ اللَّهِ یَنْسَخُکُمْ مِنْ أَصْلَابِ کُلِّ مُطَهَّرٍ وَ یَنْقُلُکُمْ مِنْ أَرْحَامِ الْمُطَهَّرَاتِ لَمْ تُدَنِّسْکُمُ الْجَاهِلِیَّهًُْ الْجَهْلَاءُ وَ لَمْ تَشْرَکْ فِیکُمْ فِتَنُ الْأَهْوَاءِ طِبْتُمْ وَ طَابَ مَنْبِتُکُمْ مَنَّ بِکُمْ عَلَیْنَا دَیَّانُ الدِّینِ فَجَعَلَکُمْ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَ جَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَیْکُمْ رَحْمَهًًْ لَنَا وَ کَفَّارَهًًْ لِذُنُوبِنَا.

امام باقر ( وقتی به زیارت قبر امامان (در [قبرستانِ] بقیع رفتی نزد [قبورِ] ایشان بایست و قبر را مقابل خویش قرار بده و بگو: «سلام بر شما امامان که اهل پرهیزکاری هستید. به یقین، شما ستون‌های دین و پایه‌های زمین هستید، همواره مورد توجّه خداوند بوده‌اید، خداوند شما را از صُلب‌های پاک، خارج ساخت و به رَحِم‌های پاک منتقل نمود، نادانیِ جاهلان شما را آلوده نساخت و فتنه‌های هوای نفس در وجود شما شریک نگردید، پاک بودید و اصل و نسَب شما پاک بود، خدای جزادهنده به‌واسطه‌ی شما بر ما منّت گذارد؛ و شما را در خانه‌هایی قرار داد که خداوند اذن فرموده [دیوارهای] آن را بالا برند و در آن‌ها نام خدا برده شود، و درودمان بر شما را رحمتی برای ما و کفّاره‌ی گناهانمان قرار داد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶۶

بحارالأنوار، ج۹۷، ص۲۰۳

آیه رِجالٌ لا تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إیتاءِ الزَّکاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ [37]

مردانی که هیچ تجارت و داد و ستدی آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی‌کند؛ آن‌ها از روزی می‌ترسند که در آن، دل‌ها و چشم‌ها دگرگون می‌شود.

سبب نزول

۱

(نور/ ۳۷)

الرّسول (عَن إبن عَبّاس (: أَنَّ النَّبِیَّ (أَعْطَی عَلِیّاً (یَوْماً ثَلَاثَمِائَهًِْ دِینَارٍ أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ قَالَ عَلِیٌّ (فَأَخَذْتُهَا وَ قُلْتُ وَ اللَّهِ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّیْلَهًَْ مِنْ هَذِهِ الدَّنَانِیرِ صَدَقَهًًْ یَقْبَلُهَا اللَّهُ مِنِّی فَلَمَّا صَلَّیْتُ الْعِشَاءَ الْآخِرَهًَْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (أَخَذْتُ مِائَهًَْ دِینَارٍ وَ خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاسْتَقْبَلَتْنِی امْرَأَهًٌْ فَأَعْطَیْتُهَا الدَّنَانِیرَ فَأَصْبَحَ النَّاسُ بِالْغَدِ یَقُولُونَ تَصَدَّقَ عَلِیٌّ (اللَّیْلَهًَْ بِمِائَهًِْ دِینَارٍ عَلَی امْرَأَهًٍْ فَاجِرَهًٍْ فَاغْتَمَمْتُ غَمّاً شَدِیداً فَلَمَّا صَلَّیْتُ اللَّیْلَهًَْ الْقَابِلَهًَْ صَلَاهًَْ الْعَتَمَهًِْ أَخَذْتُ مِائَهًَْ دِینَارٍ وَ خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ قُلْتُ وَ اللَّهِ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّیْلَهًَْ بِصَدَقَهًٍْ یَتَقَبَّلُهَا رَبِّی مِنِّی فَلَقِیتُ رَجُلًا فَتَصَدَّقْتُ عَلَیْهِ بِالدَّنَانِیرِ فَأَصْبَحَ أَهْلُ الْمَدِینَهًِْ یَقُولُونَ تَصَدَّقَ عَلِیٌّ (الْبَارِحَهًَْ بِمِائَهًِْ دِینَارٍ عَلَی رَجُلٍ سَارِقٍ فَاغْتَمَمْتُ غَمّاً شَدِیداً وَ قُلْتُ وَ اللَّهِ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّیْلَهًَْ صَدَقَهًًْ یَتَقَبَّلُهَا اللَّهُ مِنِّی فَصَلَّیْتُ الْعِشَاءَ الْآخِرَهًَْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ثُمَّ خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ مَعِی مِائَهًُْ دِینَارٍ فَلَقِیتُ رَجُلًا فَأَعْطَیْتُهُ إِیَّاهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ أَهْلُ الْمَدِینَهًِْ تَصَدَّقَ عَلِیٌّ الْبَارِحَهًَْ بِمِائَهًِْ دِینَارٍ عَلَی رَجُلٍ غَنِیٍّ فَاغْتَمَمْتُ غَمّاً شَدِیداً فَأَتَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ (فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ لِی یَا عَلِیُّ (هَذَا جَبْرَئِیلُ یَقُولُ لَکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ قَبِلَ صَدَقَاتِکَ وَ زَکَّی عَمَلَکَ إِنَّ الْمِائَهًَْ دِینَارٍ الَّتِی تَصَدَّقْتَ بِهَا أَوَّلَ لَیْلَهًٍْ وَقَعَتْ فِی یَدَیِ امْرَأَهًٍْ فَاسِدَهًٍْ فَرَجَعَتْ إِلَی مَنْزِلِهَا وَ تَابَتْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْفَسَادِ وَ جَعَلَتْ تِلْکَ الدَّنَانِیرَ رَأْسَ مَالِهَا وَ هِیَ فِی طَلَبِ بَعْلٍ تَتَزَوَّجُ بِهِ وَ إِنَّ الصَّدَقَهًَْ الثَّانِیَهًَْ وَقَعَتْ فِی یَدَیْ سَارِقٍ فَرَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ تَابَ إِلَی اللَّهِ مِنْ سَرِقَتِهِ وَ جَعَلَ الدَّنَانِیرَ رَأْسَ مَالِهِ یَتَّجِرُ بِهَا وَ إِنَّ الصَّدَقَهًَْ الثَّالِثَهًَْ وَقَعَتْ فِی یَدَیْ رَجُلٍ غَنِیٍّ لَمْ یُزَکِّ مَالَهُ مُنْذُ سِنِینَ فَرَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ وَبَّخَ نَفْسَهُ وَ قَالَ شُحّاً عَلَیْکِ یَا نَفْسُ هَذَا عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (تَصَدَّقَ عَلَیَّ بِمِائَهًِْ دِینَارٍ وَ لَا مَالَ لَهُ وَ أَنَا فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَی مَالِیَ الزَّکَاهًَْ لِأَعْوَامٍ کَثِیرَهًٍْ لَمْ أُزَکِّهِ فَحَسَبَ مَالَهُ وَ زَکَّاهُ وَ أَخْرَجَ زَکَاهًَْ مَالِهِ کَذَا وَ کَذَا دِینَاراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِیکَ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ….

پیامبر ( ابن‌عبّاس (گوید: روزی پیامبر (سیصد دیناری که به ایشان هدیه شده بود را به علی (بخشید. علی (فرمود: «من آن دینارها را گرفته و [با خود] گفتم: «به خدا سوگند امشب از این دینارها صدقه‌ای خواهم داد که خداوند آن را از من بپذیرد». چون نماز عشاء را با رسول خدا (به جای آوردم صد دینار برگرفته و از مسجد بیرون آمدم که زنی با من روبرو شد و من آن دینارها را به وی دادم». صبح روز بعد مردم چنین می‌گفتند: «علی (شب گذشته صد دینار به زنی زناکار صدقه داده است؛ من [با شنیدن این حرف] بسیار اندوهگین شدم». چون شب بعد، نماز عشاء را به جا آوردم صد دینار برگرفته و از مسجد بیرون شدم و [با خود] گفتم: «به خدا سوگند امشب از این دینارها صدقه‌ای خواهم داد که خداوند آن را از من بپذیرد». پس با مردی روبرو گشته و دینارها را به او صدقه دادم. صبحگاهان مردم مدینه می‌گفتند: «شب گذشته علی (صد دینار به مرد دزدی صدقه داده است»؛ من [با شنیدن این حرف] بسیار اندوهگین شده و گفتم: «به خدا سوگند امشب صدقه‌ای خواهم داد که خداوند آن را از من بپذیرد. نماز عشاء را با رسول خدا (خوانده و با صد دیناری که همراه داشتم از مسجد بیرون آمدم که با مردی روبرو شده و آن دینارها را به او بخشیدم». صبحگاهان مردم مدینه می‌گفتند: «شب گذشته علی (صد دینار به مردی ثروتمند صدقه داده است؛ من [با شنیدن این حرف] بسیار اندوهگین شده و نزد رسول خدا (رفتم و ایشان را از جریان آگاه نمودم». پیامبر (به من فرمود: «ای علی (! این جبرئیل است که به تو می‌گوید: خداوند عزّوجل صدقه‌های تو را پذیرفته و [پاداشِ] عمل تو را افزون کرده است؛ صد دیناری که شب اوّل صدقه دادی به دست زن فاسدی افتاد و او به خانه‌اش بازگشت و از فساد و تباهی به درگاه خداوند عزّوجل توبه نمود و آن دینارها را سرمایه خویش [برای کسب و کار] قرار داد و اکنون به‌دنبال شوهری می‌گردد که با او ازدواج کند. صدقه‌ی دوّمی که دادی به دست دزدی افتاد و او به خانه‌اش بازگشت و از دزدی‌هایش به محضر خداوند توبه نمود و آن دینارها را سرمایه خویش قرار داد تا با آن‌ها تجارت کند. و صدقه سوّمی که دادی به دست مرد ثروتمندی افتاد که چندین سال بود زکات دارایی‌اش را پرداخت نکرده بود»، او به خانه‌اش بازگشت و خودش را سرزنش نموده و گفت: «ای نفْس! وای بر تو که بُخل می‌ورزی، این علیّ‌بن‌ابیطالب (است که با آنکه مالی ندارد صد دینار به من صدقه داده است درحالی‌که خداوند چندین سال است زکات اموالم را بر من واجب نموده و من زکات آن را نداده‌ام، پس دارایی خویش و مقدار زکاتش را حساب کرده و فلان مقدار دینار، زکات پرداخت نمود؛ به‌همین خاطر خداوند در شأن تو این آیه را نازل فرمود: رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶۶

بحارالأنوار، ج۴۱، ص۲۸/ مستدرک الوسایل، ج۷، ص۲۶۷/ المناقب، ج۲، ص۷۴

۲

(نور/ ۳۷)

الرّسول (إِنَّ دِحْیَهًَْ الْکَلْبِیِّ جَاءَ یَوْمَ الْجُمُعَهًِْ مِنَ الشَّامِ بِالْمِیرَهًِْ فَنَزَلَ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّیْتِ ثُمَّ ضَرَبَ بِالطُّبُولِ لِیُؤْذِنَ النَّاسَ بِقُدُومِهِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَیْهِ إِلَّا عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ (وَ فَاطِمَهًُْ (وَ سَلْمَانُ (وَ أَبُوذَرٍّ (وَ الْمِقْدَادُ وَ صُهَیْبٌ وَ تَرَکُوا النَّبِیَّ (قَائِماً یَخْطُبُ عَلَی الْمِنْبَرِ فَقَالَ النَّبِیُّ (لَقَدْ نَظَرَ اللَّهُ یَوْمَ الْجُمُعَهًِْ إِلَی مَسْجِدِی فَلَوْ لَا الْفِئَهًُْ الَّذِینَ جَلَسُوا فِی مَسْجِدِی لَأُضْرِمَتِ الْمَدِینَهًُْ عَلَی أَهْلِهَا وَ حُصِبُوا بِالْحِجَارَهًِْ کَقَوْمِ لُوطٍ وَ نَزَلَ فِیهِمْ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ…

پیامبر ( دِحیه‌کلبی روز جمعه از شام آمد و با خود خوار و بار همراه داشت و در کنار احجار زیت فرود آمد و به طبل کوبید تا مرم را از آمدنش آگاه کند. مردم که باخبر شدند به‌سوی او شتافتند جز علی، حسن، حسین و فاطمه (و سلمان و ابوذر (ره ره) و مقداد و صهیب. مردم پیامبر (را که بر روی منبر درحال ایراد خطبه بود، ترک کردند. پس پیامبر (فرمود: «خداوند روز جمعه به مسجد من نگریست و اگر این هشت نفر که در مسجد نشسته‌اند، حاضر نمی‌بودند، مدینه با مردمانش در آتش می‌سوختند و مردم آن همچون قوم لوط سنگباران می‌شدند و در شأن این چند نفر، آیه نازل شد: رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۶۸

بحارالأنوار، ج۸۶، ص۱۹۵/ مستدرک الوسایل، ج۶، ص۲۵/ البرهان

مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروختی از یاد خدا و نمازگزاردن و زکات دادن بازشان ندارد

۱ -۱

(نور/ ۳۷)

الصّادق (عَن أَسْبَاطِ‌بْنِ‌سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی‌أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (فَسَأَلَنَا عَنْ عُمَرَ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ مَا فَعَلَ فَقُلْتُ صَالِحٌ وَ لَکِنَّهُ قَدْ تَرَکَ التِّجَارَهًَْ فَقَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (عَمَلُ الشَّیْطَانِ ثَلَاثاً أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (اشْتَرَی عِیراً أَتَتْ مِنَ الشَّامِ فَاسْتَفْضَلَ فِیهَا مَا قَضَی دَیْنَهُ وَ قَسَمَ فِی قَرَابَتِهِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ… یَقُولُ الْقُصَّاصُ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ یَکُونُوا یَتَّجِرُونَ کَذَبُوا وَ لَکِنَّهُمْ لَمْ یَکُونُوا یَدَعُونَ الصَّلَاهًَْ فِی مِیقَاتِهَا وَ هُوَ أَفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلَاهًَْ وَ لَمْ یَتَّجِرْ.

امام صادق ( اسباط‌بن‌سالم گوید: خدمت امام صادق (رسیدم و از ما درباره‌ی عمربن‌مسلم پرسید که چه می‌کند؟ عرض کردم: «خوب است و کار نیکو می‌کند، امّا تجارت را رها کرده است». امام صادق (سه بار فرمود: «کار شیطان است. آیا او نمی‌داند که رسول خدا (کاروانی را که از جانب شام می‌آمد، خریداری نمود و با بخشی از آن قرض خود را ادا نمود و اضافه‌ی آن را در میان نزدیکان تقسیم کرد؟ خدای متعال می‌فرماید: رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَیْعٌ عَن ذِکْرِ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاء الزَّکَاةِ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصَارُ قصه‌سرایان می‌گویند: این قوم تجارت نمی‌کردند، دروغ گفته‌اند، ولی آنان نماز را در وقت خودش ترک نمی‌گفتند، این بهتر از کسی است که در نماز حاضر می‌شود و تجارت نمی‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۰

الکافی، ج۵، ص۷۵/ تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۲۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۷، ص۱۴/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(نور/ ۳۷)

الباقر (کَانُوا أَصْحَابَ تِجَارَهًٍْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاهًُْ تَرَکُوا التِّجَارَهًَْ وَ انْطَلَقُوا إِلَی الصَّلَاهًِْ وَ هُمْ أَعْظَمُ أَجْراً مِمَّنْ لَمْ یَتَّجِرْ.

امام باقر ( این‌ها تاجر بودند و هنگام نماز تجارت را رها کرده آهنگ نماز می‌کردند و به‌سوی آن گام برمی‌داشتند و البتّه اینان ثوابشان از کسانی که به کار مشغول نیستند و به نماز حاضر می‌شوند، بیشتر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۰

من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۹۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۷، ص۱۷/ بحارالأنوار، ج۶۶، ص۲۵۹/ نورالثقلین

۱ -۳

(نور/ ۳۷)

الباقر (أَنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاهًُْ تَرَکُوا التِّجَارَهًَْ وَ انْطَلَقُوا إِلَی الصَّلَاهًِْ وَ هُمْ أَعْظَمُ أَجْراً مِمَّنْ لَمْ یَتَّجِرْ.

امام باقر ( آنان گروهی هستند که چون وقت نماز رسد، تجارت را رها می‌کنند و به‌سمت نماز می‌روند و اینان اجرشان بیشتر از کسانی است که تجارت می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۰

مستدرک الوسایل، ج۳، ص۱۶۴/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۴

(نور/ ۳۷)

الرّضا (وَ إِذَا کُنْتَ فِی تِجَارَتِکَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهًُْ فَلَا یَشْغَلْکَ عَنْهَا مَتْجَرُکَ فَإِنَّ اللَّهَ وَصَفَ قَوْماً وَ مَدَحَهُمْ فَقَالَ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ کَانَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ یَتَّجِرُونَ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاهًُْ تَرَکُوا تِجَارَتَهُمْ وَ قَامُوا إِلَی صَلَاتِهِمْ وَ کَانُوا أَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ لَا یَتَحَرَّفُ وَ یُصَلِّی.

امام رضا ( چون مشغول کسب باشی و وقت نماز برسد، نباید کار تجارت تو را از نماز باز دارد، که خداوند قومی را توصیف کرده و چنین به ستایش آنان پرداخته است: رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ و آنان مردمی بودند که کسب می‌کردند، و چون وقت نماز می‌رسید، کسب خود را رها می‌کردند و به نماز می‌ایستادند؛ و اجر آن‌ها بالاتر از اجر کسی خواهد بود که مشغول کسب و کاری نیست و در وقت نماز به نماز می‌ایستد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۰

مستدرک الوسایل، ج۱۳، ص۱۰

۱ -۵

(نور/ ۳۷)

الرّسول (عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌مَسْعُودٍ قَالَ…. فقال النبی (: یَا ابْنَ مَسْعُودٍ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیّاً إِنَّ مَنْ یَدَعُ الدُّنْیَا وَ یُقْبِلُ عَلَی تِجَارَهًِْ الْآخِرَهًِْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَتَّجِرُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَ یُرْبِحُ اللَّهُ تِجَارَتَهُ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ (کَیْفَ لِی بِتِجَارَهًِْ الْآخِرَهًِْ فَقَالَ لَا تُرِیحَنَّ لِسَانَکَ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَلِکَ أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ فَهَذِهِ التِّجَارَهًُْ الْمُرْبِحَهًُْ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی یَرْجُونَ تِجارَهًًْ لَنْ تَبُورَ لِیُوَفِّیَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ کُلَّمَا أَبْصَرْتَهُ بِعَیْنِکَ وَ اسْتَحْلَاهُ قَلْبُکَ فَاجْعَلْهُ لِلَّهِ فَذَلِکَ تِجَارَهًُْ الْآخِرَهًِْ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ یَا ابْنَ مَسْعُودٍ وَ إِذَا تَکَلَّمْتَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ تَعْرِفْ حَقَّهَا فَإِنَّهُ مَرْدُودٌ عَلَیْکَ وَ لَا یَزَالُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یَرُدُّ غَضَبَ اللَّهِ عَنِ الْعِبَادِ حَتَّی إِذَا لَمْ یُبَالُوا مَا یَنْقُصُ مِنْ دِینِهِمْ بَعْدَ إِذْ سَلِمَتْ دُنْیَاهُمْ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی کَذَبْتُمْ کَذَبْتُمْ لَسْتُمْ بِهَا بِصَادِقِینَ فَإِنَّهُ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ.

پیامبر ( از عبدالله‌بن‌مسعود روایت است: … به خدایی که مرا برانگیخت آن کس که دنیا را رها کند و تجارت آخرت را در پیش گیرد، خداوند برای او تجارت کند که می‌فرماید: رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ ابن مسعود گفت: «ای رسول خدا (! پدر و مادرم به فدایت! چگونه به تجارت آخرت روی آورم»؟ فرمود: «زبانت را از یاد خدا آسوده مگذار به این ترتیب که همواره بگو: سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ أَکْبَرُ پس این است بازرگانی سودمند. خدای تعالی می‌فرماید. امیدوار به تجارتی هستند که هرگز زیان نمی‌کند. زیرا خدا پاداششان را به تمامی می‌دهد و از فضل خود چیزی بر آن می‌افزاید. (فاطر/۳۰۲۹) پسر مسعود! بکوش تا هرچه که با چشم ببینی و در قلب بگذرانی برای خدا باشد، که این تجارت اخروی است و خداوند می‌فرماید: آنچه نزد شماست فنا می‌شود و آنچه نزد خداست باقی می‌ماند. (نحل/۹۶) پسر مسعود! چون ذکر لا إله إلّا اللَّه گویی و حقّ آن را نشناسی، آن ذکر به خودت باز می‌گردد [و مقبول خدا نشود] و همواره لا إله إلّا الله بگوید مگر خشم خدا را از بندگان برگرداند تا از آخرتشان چیزی کم نشود و دنیاشان نیز سالم بماند که می‌فرماید: سخن خوش و پاک به‌سوی او بالا می‌رود و کردار نیک است که آن را بالا می‌برد. (فاطر/۱۰)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۰

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۱۰۷/ مکارم الأخلاق، ص۴۵۵

۱ -۶

(نور/ ۳۷)

أمیرالمؤمنین (عَنْ عَقِیلٍ الْخُزَاعِی أَنَّ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (کَانَ إِذَا حَضَرَ الْحَرْبَ یُوصِی لِلْمُسْلِمِینَ بِکَلِمَاتٍ فَیَقُولُ تَعَاهَدُوا الصَّلَاهًَْ وَ حَافِظُوا عَلَیْهَا وَ اسْتَکْثِرُوا مِنْهَا وَ تَقَرَّبُوا بِهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَاباً مَوْقُوتاً وَ قَدْ عَلِمَ ذَلِکَ الْکُفَّارُ حِینَ سُئِلُوا ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّهَا مَنْ طَرَقَهَا وَ أُکْرِمَ بِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ لَا یَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زَیْنُ مَتَاعٍ وَ لَا قُرَّهًُْ عَیْنٍ مِنْ مَالٍ وَ لَا وَلَدٍ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (مُنْصِباً لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُشْرَی لَهُ بِالْجَنَّهًِْ مِنْ رَبِّه.

امام علی ( عقیل خزاعی نقل می‌کند: هرگاه امیرمؤمنان علی (در جنگی شرکت می‌نمود مسلمانان را با جملاتی موعظه کرده و می‌فرمود: «به نماز پایبند باشید و بر آن مراقبت نمایید، آن را زیاد بخوانید و به‌وسیله‌ی نماز [به خدا] نزدیکی بجویید، چرا که نماز وظیفه‌ی ثابت و معیّنی برای مؤمنان است! (نساء/۱۰۳) و کافران هنگامی این حقیقت را می‌فهمند که از آن‌ها سؤال شود: چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟! می‌گویند: «ما از نمازگزاران نبودیم». (مدثّر/۴۳۴۲) و حقیقت نماز را کسی شناخت که شب‌ها با آن مأنوس باشد و مؤمنانی با نماز گرامی داشته می‌شوند که زیبایی کالای دنیا و روشنایی چشمشان یعنی دارایی‌ها و فرزندان، آنان را از نماز باز ندارد، خداوند عزّوجل می‌فرماید: رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ؛ و رسول خدا (با اینکه مژده بهشت را از پروردگارش دریافت کرده بود، پیوسته خود را [برای خواندن نماز] به زحمت می‌انداخت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۲

الکافی، ج۵، ص۳۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۹۳/ بحارالأنوار، ج۳۳، ص۴۴۶/ نورالثقلین

۱ -۷

(نور/ ۳۷)

أمیرالمؤمنین (مُحَمَّدُ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهًْ: أَنَّهُ قَالَ فِی کَلَامٍ یُوصِی أَصْحَابَهُ تَعَاهَدُوا أَمْرَ الصَّلَاهًِْ وَ حَافِظُوا عَلَیْهَا وَ اسْتَکْثِرُوا مِنْهَا وَ تَقَرَّبُوا بِهَا فَإِنَّهَا کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً أَ لَا تَسْمَعُونَ إِلَی جَوَابِ أَهْلِ النَّارِ حِینَ سُئِلُوا ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ وَ إِنَّهَا لَتَحُتُّ الذُّنُوبَ حَتَّ الْوَرَقِ وَ تُطْلِقُهَا إِطْلَاقَ الرِّبَقِ وَ شَبَّهَهَا رَسُولُ اللَّهِ (بِالْحَمَّهًِْ تَکُونُ عَلَی بَابِ الرَّجُلِ فَهُوَ یَغْتَسِلُ مِنْهَا فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَهًِْ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا عَسَی أَنْ یَبْقَی عَلَیْهِ مِنَ الدَّرَنِ وَ قَدْ عَرَفَ حَقَّهَا رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ لَا یَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زِینَهًُْ مَتَاعٍ وَ لَا قُرَّهًُْ عَیْنٍ مِنْ وَلَدٍ وَ لَا مَالٍ یَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (نَصِباً بِالصَّلَاهًِْ بَعْدَ التَّبَاشُرِ لَهُ بِالْجَنَّهًْ.

امام علی ( در نهج‌البلاغه آمده است: همواره یارانش را به آن سفارش می‌کرد: مردم! [خواندن و اقامه‌ی] نماز را بر عهده گیرید، و آن را حفظ کنید، زیاد نماز بخوانید، و با نماز خود را به خدا نزدیک کنید. نماز دستوری است که در وقت‌های خاص بر مؤمنان واجب گردیده است؛ آیا به پاسخ دوزخیان گوش فرا نمی‌دهید، آن هنگام که از آن‌ها پرسیدند: که چه چیز شما را به جهنّم کشانید؟ می‌گویند: ما از نمازگزاران نبودیم. (مدثّر/۴۲۴۳) همانا نماز، گناهان را چونان برگ‌های پاییزی فرو می‌ریزد، و غل و زنجیر گناهان را از گردن‌ها می‌گشاید، پیامبر اسلام (نماز را به چشمه آب گرمی که بر در سرای انسان جریان داشته باشد، تشبیه کرده است؛ اگر روزی پنج‌بار خود را در آن شستشو دهد، هرگز چرک و آلودگی در بدن او نمی‌ماند. همانا کسانی از مؤمنان حقّ نماز را شناختند که زیور دنیا از نماز بازشان نمی‌دارد، و روشنایی چشمشان یعنی اموال و فرزندان مانع نمازشان نمی‌شود. خدای سبحان می‌فرماید: رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ، رسول خدا (پس از بشارت به بهشت، خود را در نمازخواندن به زحمت می‌انداخت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۲

بحارالأنوار، ج۷۹، ص۲۲۴/ وسایل الشیعهًْ، ج۴، ص۳۰/ نهج البلاغهًْ، ص۳۱۶؛ «ألا تسمعون… من الدرن» محذوف

۱ -۸

(نور/ ۳۷)

الصّادق (وَصَلَ اللَّهُ طَاعَهًَْ وَلِیِ أَمْرِهِ بِطَاعَهًِْ رَسُولِهِ وَ طَاعَهًَْ رَسُولِهِ بِطَاعَتِهِ فَمَنْ تَرَکَ طَاعَهًَْ وُلَاهًِْ الْأَمْرِ لَمْ یُطِعِ اللَّهَ وَ لَا رَسُولَهُ وَ هُوَ الْإِقْرَارُ بِمَا أُنْزِلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ الْتَمِسُوا الْبُیُوتَ الَّتِی أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ فَإِنَّهُ أَخْبَرَکُمْ

أَنَّهُمْ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصار.

امام صادق ( خداوند اطاعت ولیّ خود را به اطاعت رسول نزدیک کرده، و هرکس اطاعت والیان امر را ترک کند از خدا و رسول هم اطاعت نمی‌کند. اینک به آنچه از طرف خداوند نازل شده، اعتراف کنید، در هنگام ورود به مساجد خود را زینت نمایید و پاکیزه باشید. (اعراف/۳۱) دنبال خانه‌هایی بروید که خداوند آن‌ها را بلند گردانیده و نامش در آن خانه همواره ورد زبان‌ها می‌باشد، خداوند خود خبر داده است که: رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۲

الکافی، ج۱، ص۱۸۲ / نورالثقلین

۱ -۹

(نور/ ۳۷)

السّجّاد (الْعَقْلُ دَلِیلُ الْخَیْرِ وَ الْهَوَی مَرْکَبُ الْمَعَاصِی وَ الْفِقْهُ وِعَاءُ الْعَمَلِ وَ الدُّنْیَا سُوقُ الْآخِرَهًِْ وَ النَّفْسُ تَاجِرَهًٌْ وَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ رَأْسُ الْمَالِ وَ الْمَکْسَبُ الْجَنَّهًُْ وَ الْخُسْرَانُ النَّارُ هَذَا وَ اللَّهِ التِّجَارَهًُْ الَّتِی لَا تَبُورُ وَ الْبِضَاعَهًُْ الَّتِی لَا تَخْسَرُ. وَ قَالَ مِثْلَهُ (وَ سُوقُ الْفَائِزِینَ مِنْ شِیعَتِهِ وَ شِیعَهًِْ آبَائِهِ وَ أَبْنَائِهِ (وَ لَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ هَذَا کُلَّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُلْهِکُمْ أَمْوالُکُمْ وَ لا أَوْلادُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ وَ قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ.

امام سجاد ( عقل راهنمای خیرات است و هوا و هوس‌های نفسانی مرکب گناهان است. فهم ظرف عمل، دنیا بازار آخرت است. و نفس تاجر این بازار است. و شب و روز سرمایه است. و سود این تجارت بهشت است. و ضرر آن آتش است. این است به خدا تجارت آن چنانی که فانی نخواهد شد و بضاعت و جنسی که در معامله‌ی آن ضرر نیست. و مثل این فرمایش از رسول خدا (رسیده است. و در آن ذکر شده که دنیا بازار رستگاران از شیعیان است که پیرو ائمّه خود می‌باشند. و به تحقیق که جامع همه این فرمایشات این آیه کریمه است: ای کسانی که ایمان آورده‌اید مال‌ها و اولادتان شما را از ذکر خدا باز ندارد و کسانی که چنین کنند پس اینان از زیان‌کارانند. (منافقون/۹) و رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۴

إرشادالقلوب، ج۱، ص۵۹

۱ -۱۰

(نور/ ۳۷)

فقه الرّضا (وَ إِذَا کُنْتَ فِی تِجَارَتِکَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهًُْ فَلَا یَشْغَلْکَ عَنْهَا مَتْجَرُکَ فَإِنَّ اللَّهَ وَصَفَ قَوْماً وَ مَدَحَهُمْ فَقَالَ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ کَانَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ یَتَّجِرُونَ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاهًُْ تَرَکُوا تِجَارَتَهُمْ وَ قَامُوا إِلَی صَلَاتِهِمْ وَ کَانُوا أَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ لَا یَتَّجِرُ فَیُصَلِّی.

فقه‌الرّضا ( چون مشغول کسب باشی و وقت نماز برسد، نباید کار تجارت تو را از نماز باز دارد، که خداوند گروهی را توصیف کرده و چنین به ستایش آنان پرداخته است: رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ. و آنان مردمی بودند که کسب می‌کردند، و چون وقت نماز می‌رسید، کسب خود را رها می‌کردند و به نماز می‌ایستادند؛ و اجر ایشان بالاتر از اجر کسی خواهد بود که مشغول کسب و کاری نیست و در وقت نماز به نماز می‌ایستد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۴

بحارالأنوار، ج۱۰۰، ص۱۰۰

۱ -۱۱

(نور/ ۳۷)

أمیرالمؤمنین (مِنْ کَلَامِهِ (عِنْدَ تِلَاوَتِهِ قَوْلَهُ تَعَالَی رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ… فَلَوْ مَثَّلْتَهُمْ لِعَقْلِکَ فِی مَقَاوِمِهِمُ الْمَحْمُودَهًِْ وَ مَجَالِسِهِمُ الْمَشْهُودَهًِْ وَ قَدْ نَشَرُوا دَوَاوِینَ أَعْمَالِهِمْ وَ فَرَغُوا لِمُحَاسَبَهًِْ أَنْفُسِهِمْ عَلَی کُلِّ صَغِیرَهًٍْ وَ کَبِیرَهًٍْ أُمِرُوا بِهَا فَقَصَّرُوا عَنْهَا أَوْ نُهُوا {عَنْهَا} فَفَرَّطُوا فِیهَا وَ حَمَلُوا ثِقْلَ أَوْزَارِهِمْ عَلَی ظُهُورِهِمْ فَضَعُفُوا عَنِ الِاسْتِقْلَالِ بِهَا فَنَشَجُوا نَشِیجاً وَ تَجَاوَبُوا حَنِیناً یَعِجُّونَ إِلَی رَبِّهِمْ مِنْ مَقَامِ نَدَمٍ وَ اعْتِرَافٍ لَرَأَیْتَ أَعْلَامَ هُدًی وَ مَصَابِیحَ دُجًی قَدْ حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِکَهًُْ وَ تَنَزَّلَتْ عَلَیْهِمُ السَّکِینَهًُْ وَ فُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أُعِدُّتْ لَهُمْ مَقَاعِدُ الْمَکْرُمَاتِ إِلَی أَنْ قَالَ (فَحَاسِبْ نَفْسَکَ لِنَفْسِکَ فَإِنَّ غَیْرَهَا مِنَ الْأَنْفُسِ لَهَا حَسِیبٌ غَیْرُکَ.

امام علی ( رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ، اگر اهل ذکر را در اندیشه‌ی خود آوری و مقامات ستوده آنان و مجالس آشکارشان را بنگری، می‌بینی که آنان نامه‌های اعمال خود را گشوده، و برای حسابرسی آماده‌اند، که همه را جبران کنند، و در اندیشه‌اند در کدام یک از اعمال کوچک و بزرگی که به آنان فرمان داده شده، کوتاهی کرده‌اند، یا چه اعمالی که از آن نهی شده بودند مرتکب گردیده‌اند، بار سنگین گناهان خویش را بر دوش نهاده، و در برداشتن آن ناتوان شدند، گریه در گلویشان شکسته، و با ناله و فریاد می‌گریند و با یکدیگر گفتگو دارند، در پیشگاه پروردگار خویش به پشیمانی اعتراف دارند. آنان نشانه‌های هدایت، و چراغ‌های روشنگر تاریکی‌ها می‌باشند، فرشتگان آنان را در میان گرفته، و آرامش بر آن‌ها می‌بارند، درهای آسمان به رویشان گشوده، و مقام ارزشمندی برای آنان آماده کرده‌اند، مقامی که خداوند با نظر رحمت به آن می‌نگرد، و از تلاش آن‌ها خشنود، و منزلت آن‌ها را می‌ستاید، دست به دعا برداشته، و آمرزش الهی می‌طلبند. در گرو نیازمندی فضل خدا، و اسیران بزرگی اویند، غم و اندوه طولانی دل‌هایشان را مجروح، و گریه‌های پیاپی چشم‌هایشان را آزرده است. دست آنان به‌طرف تمام درهای امیدواری خدا دراز است، از کسی درخواست می‌کنند که بخشش او را کاستی، و درخواست کنندگان او را نومیدی نیست، پس اکنون به خاطر خودت، حساب خویش را بررسی کن زیرا دیگران حسابرسی غیر از تو دارند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۴

مستدرک الوسایل، ج۱۲، ص۱۵۲

۱ -۱۲

(نور/ ۳۷)

أمیرالمؤمنین (مِنْ کَلَامٍ لَهُ (عِنْدَ تِلَاوَتِهِ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الذِّکْرَ جِلاءً لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْوَقْرَهًِْ وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَهًِْ وَ تَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَهًْ.

امام علی ( رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ، خداوند ذکر را برای روشنایی دل‌ها قرار داد، دل‌ها بعد از کری گوش آن را می‌شنوند، و بعد از کوری آن را مشاهده می‌کنند، و بعد از دشمنی از آن اطاعت می‌نمایند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۶

بحارالأنوار، ج۶۶، ص۳۲۵

ولایت

۱

(نور/ ۳۷)

أمیرالمؤمنین (قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِی‌ها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ وَ هُمُ الْأَوْصِیَاءُ.

امام علی ( فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِی‌ها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ؛ منظور از آن‌ها اوصیاء (هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۶

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۲۱

۲

(نور/ ۳۷)

الکاظم (عَن مُحَمَّدِ‌بْنِ‌الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ (عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِی‌ها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ قَالَ بُیُوتُ آلِ مُحَمَّدِ بَیْتُ عَلِیٍ (وَ فَاطِمَهًَْ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ (وَ حَمْزَهًَْ (وَ جَعْفَرٍ (قُلْتُ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ قَالَ الصَّلَاهًُْ فِی أَوْقَاتِهَا قَالَ ثُمَّ وَصَفَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاة.

امام کاظم ( محمّدبن‌فضیل گوید: امام کاظم (درباره‌ی آیه: فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِی‌ها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ رِجالٌ فرمود: «خانه‌های آل محمّد؛ علی و فاطمه و حسن و حسین (و حمزه و جعفر (ره ره) است». گفتم: «بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ چیست». فرمود: «یعنی نماز در وقت‌های آن؛ آنگاه خداوند آن‌ها را با این صفت مشخّص نموده است: رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاة».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۶

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۵۹

از روزی که دل‌ها و دیدگان دگرگون می‌شوند هراسناکند

۲ -۱

(نور/ ۳۷)

الکاظم (یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ قَالَ هُمْ الرِّجَالُ لَمْ یَخْلُطِ اللَّهُ مَعَهُمْ غَیْرَهُم.

امام کاظم ( یَخافُونَ یَوْماً تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ؛ آن‌ها مردانی هستند که با آن‌ها دیگری مخلوط نمی‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۶

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۵۹

آیه لِیَجْزِیَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ یَزیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ [38]

[آن‌ها چنين مى‌كنند] تا خداوند آنان را به بهترین اعمالی که انجام داده‌اند پاداش دهد، و از فضل خود بر [پاداش] آن‌ها بیفزاید؛ و خداوند به هرکس بخواهد بی‌حساب روزی می‌دهد [و از مواهب بى‌انتهاى خويش بهره‌مند مى‌سازد].

۱

(نور/ ۳۸)

الکاظم (لِیَجْزِیَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ مَا اخْتَصَّهُمْ بِهِ مِنَ الْمَوَدَّهًِْ وَ الطَّاعَهًِْ الْمَفْرُوضَهًِْ وَ صَیَّرَ مَأْوَاهُمُ الْجَنَّهًَْ وَ اللهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ.

امام کاظم ( لِیَجْزِیَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ؛ منظور امتیازی است که به آن‌ها داده از قبیل مودّت و وجوب اطاعت. و جایگاه آن‌ها را بهشت قرار داده است. وَ اللهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۶

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۲۶/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۵۹

۲

(نور/ ۳۸)

الصّادقین (فِی قَوْلِهِ تَعَالَی ذلِکَ فَضْلُ اللهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ فِی قَوْلِهِ وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلی بَعْضٍ إِنَّهُمَا نَزَلَا فِیهِم.

امام باقر ( این فضل خدا است به هرکس بخواهد می‌دهد. (مائده/۵۴) و: آرزو مکنید آن چیزهایی را که بدان‌ها خدا بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده است. (نساء/۳۲)؛ این دو آیه درباره‌ی ائمّه (نازل شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۶

المناقب، ج۳، ص۹۹

آیه وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَعْمالُهُمْ کَسَرابٍ بِقیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّی إِذا جاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً وَ وَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ وَ اللهُ سَریعُ الْحِسابِ [39]

کسانی که کافر شدند، اعمالشان همچون سرابی است در یک کویر که انسان تشنه [از دور] آن را آب می‌پندارد؛ امّا هنگامی‌که به‌سراغ آن می‌آید چیزی نمی‌یابد، و خدا را نزد آن می‌یابد که حساب او را به‌طور کامل می‌دهد؛ و خداوند سریع‌الحساب است.

۱

(نور/ ۳۹)

علی‌بن‌إبراهیم (ثُمَّ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِأَعْمَالِ مَنْ نَازَعَهُمْ یَعْنِی عَلِیّاً (وَ وُلْدَهُ الْأَئِمَّهًَْ (فَقَالَ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَعْمالُهُمْ کَسَرابٍ بِقِیعَةٍ وَ السَّرَابُ هُوَ الَّذِی تَرَاهُ فِی الْمَفَازَهًِْ یَلْمَعُ مِنْ بَعِیدٍ، کَأَنَّهُ الْمَاءُ وَ لَیْسَ فِی الْحَقِیقَهًِْ بِشَیْءٍ فَإِذَا جَاءَ الْعَطْشَانُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً وَ الْبِقِیعَهًُْ الْمَفَازَهًُْ الْمُسْتَوِیَهًُْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( خداوند برای اعمال کسانی که با علی (و فرزندانش یعنی ائمّه اطهار (سر نزاع داشتند، مَثلی زد و فرمود: وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ؛ سراب آن چیزی است که در بیابان از دور می‌درخشد و گویی آب است و در حقیقت چیزی نیست و هنگامی‌که تشنه به‌سراغ آن می‌آید، چیزی نمی‌یابد و البَقِیعَة به بیابان صاف و هموار گفته می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۸

البرهان

۲

(نور/ ۳۹)

الباقر (قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذِکْرُهُ فِی أَعْدَائِنَا النَّاصِبَهًِْ وَ قَدِمْنا إِلی ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً وَ قَالَ جَلَّ جَلَالُهُ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلی شَیْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْکاذِبُونَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَعْمالُهُمْ کَسَرابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّی إِذا جاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً کَذَلِکَ النَّاصِبُ یَحْسَبُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ نَافِعَهًًْ حَتَّی إِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلًا آخَرَ أَوْ کَظُلُماتٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَراها وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُور.

امام باقر ( خدای عزّوجلّ درباره‌ی دشمنان ناصبی ما فرموده است: و ما به‌سراغ اعمالی که انجام داده‌اند می‌رویم، و همه را همچون ذرّات غبار پراکنده در هوا قرار می‌دهیم! . (فرقان/۲۳) و فرموده است: می‌پندارند کار نیک انجام می‌دهند. (کهف/۱۰۴) و فرموده است: و گمان می‌کنند کاری می‌توانند انجام دهند بدانید آن‌ها دروغگویانند! . (مجادله/۱۸) و فرموده است: وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَعْمالُهُمْ کَسَرابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّی إِذا جاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً و به‌دنبالش نمونه‌ی دیگر آورده است: أَوْ کَظُلُماتٍ فِی بَحْرٍ لُجِیٍّ یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَراها وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُور.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۸

بحارالأنوار، ج۶۴، ص۱۰۶

۳

(نور/ ۳۹)

أمیرالمؤمنین (قَالَ الصَّادِقُ (: کَتَبَ مَلِکُ الرُّومِ إِلَی مُعَاوِیَهًَْ یَسْأَلُهُ عَنْ خِصَالٍ فَکَانَ فِیمَا سَأَلَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ لَا شَیْءٍ فَتَحَیَّرَ فَقَالَ عَمْرُوبْنُ‌الْعَاصِ وَجِّهْ فَرَساً فَارِهاً إِلَی مُعَسْکَرِ عَلِیٍّ (لِیُبَاعَ فَإِذَا قِیلَ لِلَّذِی هُوَ مَعَهُ بِکَمْ یَقُولُ بِلَا شَیْءٍ فَعَسَی أَنْ تَخْرُجَ الْمَسْأَلَهًُْ فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَی عَسْکَرِ عَلِیٍّ (إِذْ مَرَّ بِهِ عَلِیٌّ (وَ مَعَهُ قَنْبَرٌ فَقَالَ یَا قَنْبَرُ سَاوِمْهُ فَقَالَ بِکَمِ الْفَرَسُ قَالَ بِلَا شَیْءٍ قَالَ یَا قَنْبَرُ خُذْ مِنْهُ قَالَ أَعْطِنِی لَا شَیْءَ فَأَخْرَجَهُ إِلَی الصَّحْرَاءِ وَ أَرَاهُ السَّرَابَ فَقَالَ ذَلِکَ لَا شَیْءَ قَالَ اذْهَبْ فَخَبِّرْهُ قَالَ وَ کَیْفَ قُلْتَ قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّی إِذا جاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئا.

امام علی ( امام صادق (فرمود: پادشاه روم به معاویه نامه نوشت و از او در باب چند خصلت سؤال کرد. از آن جمله از او خواست تا درباره‌ی «هیچ‌چیز» او را آگاه کند. معاویه در جواب دادن به او متحیّر ماند، پس عمروبن‌عاص گفت: «اسبی تندرو و چابک را برای فروش به اردوگاه علی (بفرست، و هنگامی‌که از سوار کار پرسیدند قیمت اسب چقدر است»؟ او بگوید: «هیچ‌چیز و شاید از این راه بتوان جواب سؤال را پیدا کرد». آن مأمور به اردوگاه امام علی (آمد. هنگامی علی (بر او گذشت که قنبر نیز همراه او بود. به قنبر فرمود: «ای قنبر! با او معامله کن». پس قنبر گفت: «اسبت را به چند می‌فروشی»؟ گفت: «هیچ‌چیز». آن حضرت (فرمود: «ای قنبر، اسب را از او بخر». مرد فروشنده گفت: «بهای اسب را که هیچ‌چیز است بر من عطا کن». پس علی (دست او را گرفت و به صحرا برد و سراب را به او نشان داد و فرمود: «این سراب است که هیچ‌چیز است». و فرمود: «برو و او را خبر ده». آن مرد خطاب به علی (گفت: «بر چه اساس این نظر را دادی»؟ آن حضرت فرمود: «آیا نشنیده‌ای که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّی إِذَا جَاءهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۸

المناقب، ج۲، ص۳۸۳ / البرهان

۴

(نور/ ۳۹)

الصّادق (عَنْ سَمَاعَهًَْ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَاحَنِیفَهًَْ عَنِ الشَّیْءِ وَ عَنْ لَا شَیْءٍ وَ عَنِ الَّذِی لَا یَقْبَلُ اللَّهُ غَیْرَهُ فَأَخْبَرَ عَنِ الشَّیْءِ وَ عَجَزَ عَنْ لَا شَیْءٍ فَقَالَ اذْهَبْ بِهَذِهِ الْبَغْلَهًِْ إِلَی إِمَامِ الرَّافِضَهًِْ فَبِعْهَا مِنْهُ بِلَا شَیْءٍ وَ اقْبِضِ الثَّمَنَ فَأَخَذَ بِعِذَارِهَا وَ أَتَی بِهَا أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (فَقَالَ لَهُ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (

اسْتَأْمِرْ أَبَاحَنِیفَهًَْ فِی بَیْعِ هَذِهِ الْبَغْلَهًِْ قَالَ قَدْ أَمَرَنِی بِبَیْعِهَا قَالَ بِکَمْ قَالَ بِلَا شَیْءٍ قَالَ لَهُ مَا تَقُولُ قَالَ الْحَقَّ أَقُولُ فَقَالَ قَدِ اشْتَرَیْتُهَا مِنْکَ بِلَا شَیْءٍ قَالَ وَ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ یُدْخِلَهُ الْمَرْبِطَ قَالَ فَبَقِیَ مُحَمَّدُ‌بْنُ‌الْحَسَنِ سَاعَهًًْ یَنْتَظِرُ الثَّمَنَ فَلَمَّا أَبْطَأَهُ الثَّمَنُ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ الثَّمَنَ قَالَ الْمِیعَادُ إِذَا کَانَ الْغَدَاهًُْ فَرَجَعَ إِلَی أَبِی‌حَنِیفَهًَْ فَأَخْبَرَهُ فَسُرَّ بِذَلِکَ فَرَضِیَهُ مِنْهُ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ وَافَی أَبُوحَنِیفَهًَْ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (جِئْتَ لِتَقْبِضَ ثَمَنَ الْبَغْلَهًِْ لَا شَیْءَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا شَیْءَ ثَمَنُهَا قَالَ نَعَمْ فَرَکِبَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (الْبَغْلَهًَْ وَ رَکِبَ أَبُوحَنِیفَهًَْ بَعْضَ الدَّوَابِّ فَتَصَحَّرَا جَمِیعاً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ نَظَرَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (إِلَی السَّرَابِ یَجْرِی قَدِ ارْتَفَعَ کَأَنَّهُ الْمَاءُ الْجَارِی فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (یَا أَبَاحَنِیفَهًَْ مَا ذَا عِنْدَ الْمِیلِ کَأَنَّهُ یَجْرِی قَالَ ذَاکَ الْمَاءُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمَّا وَافَیَا الْمِیلَ وَجَدَاهُ أَمَامَهُمَا فَتَبَاعَدَ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (اقْبِضْ ثَمَنَ الْبَغْلَهًِْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی کَسَرابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّی إِذا جاءَهُ لَمْ یَجِدْه شَیْئاً وَ وَجَدَ اللهَ عِنْدَه.

امام صادق ( سماعه گوید: مردی از ابوحنیفه در خصوص «چیز» و «هیچ‌چیز» سؤال کرد و همچنین از کارهایی که خداوند، چیزی جز آن‌ها را نمی¬پذیرد. ابوحنیفه او را از معنای چیز خبر داد، امّا از جواب‌دادن به اینکه هیچ‌چیز چیست، ناتوان ماند، پس به سؤال‌کننده گفت: «این قاطر را نزد امام رافضی‌ها (امام صادق () ببر و به بهای «هیچ‌چیز» به او بفروش». پس آن مرد لگام قاطر را گرفت و آن را نزد امام صادق (برد. امام صادق (به او فرمود: «در فروش این قاطر نظر ابوحنیفه را جویا شو». آن مرد گفت: «ابوحنیفه مرا به فروش آن امر کرده است». امام (فرمود: «چند می‌فروشی»؟ آن مرد گفت: «هیچ‌چیز». امام (فرمود: «چه می‌گویی»؟ گفت: «حق را می‌گویم». امام (فرمود: «آن را به بهای هیچ‌چیز خریدم». پس به غلامش دستور داد که قاطر را به آغل ببرد. محمّدبن‌حسن ساعتی برای گرفتن بهای قاطر منتظر ماند. هنگامی‌که دید امام (در پرداختن قیمت قاطر تعلّل می‌ورزد، گفت: «جانم به فدایت، آیا بهای قاطر را نمی‌پردازی»؟ امام صادق (فرمود: «وعده‌ی ما فردا صبح». پس آن مرد به‌سوی ابوحنیفه بازگشت و او را خبردار کرد و او از این خبر شاد شده و از آن راضی گشت. صبح که شد، ابوحنیفه نزد امام صادق (آمد. آن حضرت (فرمود: «آمده‌ای که هیچ‌چیز را که بهای قاطر است بگیری»؟ گفت: «آری»، آن حضرت فرمود: «آیا بهای آن هیچ‌چیز است»؟ ابوحنیفه گفت: «بله»، پس امام صادق (بر قاطر سوار شد و ابوحنیفه هم بر مرکبی سوار شد و با هم به صحرا رفتند. هنگامی‌که خورشید بالا آمد، امام صادق (به سراب که همچون آب، روان بود نگاه کرد و فرمود: «ای ابوحنیفه! آنچه که بر شن¬ها جاری است چیست»؟ ابوحنیفه گفت: «ای فرزند رسول خدا (! آنچه می‌گویی آب است، هنگامی‌که به شن‌زار رسیدند، دیدند آنچه که به مانند آب می‌نمود، به تدریج دور شد». پس امام صادق (فرمود: «بهای قاطر را بگیر، خداوند متعال فرموده است: کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّی إِذَا جَاءهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا وَ وَجَدَ اللهَ عِندَهُ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۷۸

الإختصاص، ص۱۹۰ / البرهان

۵

(نور/ ۳۹)

الصّادق (إِیَّاکَ وَ صُحْبَهًَْ الْأَحْمَقِ الْکَذَّابِ فَإِنَّهُ یُرِیدُ نَفْعَکَ فَیَضُرُّکَ وَ یُقَرِّبُ مِنْکَ الْبَعِیدَ وَ یُبَعِّدُ مِنْکَ الْقَرِیبَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُ خَانَکَ وَ إِنِ ائْتَمَنَکَ أَهَانَکَ وَ إِنْ حَدَّثَکَ کَذَبَکَ وَ إِنْ حَدَّثْتَهُ کَذَّبَکَ وَ أَنْتَ مِنْهُ بِمَنْزِلَهًِْ السَّرَابِ الَّذِی یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّی إِذا جاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئاً.

امام صادق ( از همنشینی با احمقی دروغگو بپرهیز زیرا او تصمیم می‌گیرد به تو سودی برساند ولی زیان می‌رساند، و دور را برایت نزدیک و نزدیک را دور جلوه می‌دهد؛ اگر به او اعتماد کنی خیانت می‌کند، اگر او به تو امانت سپارد توهین می‌کند، و اگر جریانی را برایت بگوید دروغ‌پردازی می‌کند. و اگر برایش چیزی را نقل کنی تکذیبت می‌کند. تو نسبت به او همچون سرابی خواهی بود که تشنه خیال می‌کند آب است ولی وقتی جلو می‌آید چیزی را نمی‌بیند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۰

بحارالأنوار، ج۷۱، ص۱۹۲

آیه أَوْ کَظُلُماتٍ فی بَحْرٍ لُجِّیٍّ یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَراها وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ [40]

یا همچون ظلماتی در یک دریای عمیق و پهناور که موجی آن را پوشانده، و بر فراز آن موج دیگری، و بر فراز آن ابری تاریک است؛ ظلمت‌هایی است یکی بر فراز دیگری، [آن‌گونه كه] هرگاه دست خود را خارج کند ممکن نیست آن را ببیند! و کسی که خدا نوری برای او قرار نداده، هیچ نوری برای او نیست.

یا همچون ظلماتی

۱ -۱

(نور/ ۴۰)

أمیرالمؤمنین (وَ الشُّبْهَهًُْ عَلَی أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَی إِعْجَابٍ بِالزِّینَهًِْ وَ تَسْوِیلِ النَّفْسِ وَ تَأَوُّلِ الْعِوَجِ وَ لَبْسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الزِّینَهًَْ تَئُولُ عَنِ الْبَیِّنَهًِْ وَ تَسْوِیلَ النَّفْسِ تُقْحِمُ إِلَی الشَّهْوَهًِْ وَ الْعِوَجَ یَمِیلُ مَیْلًا عَظِیماً وَ اللَّبْسَ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ فَذَلِکَ الْکُفْرُ وَ دَعَائِمُهُ وَ شُعَبُه.

امام علی ( شبهه بر چهار بخش است، خودپسندی به زیور، وسوسه نفسانی، کج اندیشی و درگیری باطل به حق، چون زیور از راه روشن باز می‌دارد، و وسوسه و خودآرایی در هوس می‌افکند، و کژی انحراف بزرگ می‌آورد، و درگیری، تاریکی‌های روی هم می‌باشد. این کفر و پایه‌ها و بخش‌هایش می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۰

بحارالأنوار، ج۶۵، ص۳۸۴/ بحارالأنوار، ج۶۹، ص۱۲۲

۱ -۲

(نور/ ۴۰)

الصّادق (الْحَکِیمِ‌بْنِ‌حُمْرَانَ قَال سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ کَظُلُماتٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ قَالَ أَصْحَابُ الْجَمَلِ وَ صِفِّینَ وَ النَّهْرَوَانِ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ قَالَ بَنُوأُمَیَّهًَْ إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ یَعْنِی أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (فِی ظُلُمَاتِهِمْ لَمْ یَکَدْ یَراها أَیْ إِذَا نَطَقَ بِالْحِکْمَهًِْ بَیْنَهُمْ لَمْ یَقْبَلْهَا مِنْهُ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ بِوَلَایَتِهِ ثُمَّ بِإِمَامَتِهِ وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ أَیْ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ إِمَاماً فِی الدُّنْیَا فَمَا لَهُ فِی الْآخِرَهًِْ مِنْ نُورٍ إِمَامٍ یُرْشِدُهُ وَ یَتَّبِعُهُ إِلَی الْجَنَّهًِْ.

امام صادق ( حکیم‌بن‌حمران گوید: از امام صادق (درباره‌ی این آیه: أَوْ کَظُلُماتٍ فِی بَحْرٍ لجِّیٍّ یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ پرسیدم. فرمود: «آن‌ها اصحاب جنگ جمل و صفین و نهروان هستند؛ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ؛ منظور، بنی‌امیّه هستند. إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ؛ یعنی وقتی امیرالمؤمنین (دست خود را در آورد. لَمْ یَکَدْ یَراها؛ منظور این است که وقتی سخن به حکمت گوید از او نمی‌پذیرند مگر کسانی که اعتراف به ولایت و امامتش دارند. وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ؛ یعنی کسی که خدا برایش امامی در دنیا قرار نداده در آخرت نوری ندارد و یعنی امامی که راهنمای به بهشت باشد و از پی او به بهشت برود، ندارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۲

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۲۴/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۶۱

۱ -۳

(نور/ ۴۰)

الصّادق (أَنَّ أَبَاحَنِیفَهًَْ أَکَلَ طَعَاماً مَعَ الْإِمَامِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (فَلَمَّا رَفَعَ الصَّادِقُ (یَدَهُ مِنْ أَکْلِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْکَ وَ مِنْ رَسُولِکَ (فَقَالَ أَبُوحَنِیفَهًَْ یَا أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (أَ جَعَلْتَ مَعَ اللَّهِ شَرِیکاً فَقَالَ لَهُ وَیْلَکَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ ما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ یَقُولُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ قالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَیُؤْتِینَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ فَقَالَ أَبُوحَنِیفَهًَْ وَ اللَّهِ لَکَأَنِّی مَا قَرَأْتُهُمَا قَطُّ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَ لَا سَمِعْتُهُمَا إِلَّا فِی هَذَا الْوَقْتِ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (بَلَی قَدْ قَرَأْتَهُمَا وَ سَمِعْتَهُمَا وَ لَکِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَنْزَلَ فِیکَ وَ فِی أَشْبَاهِکَ أَمْ عَلی قُلُوبٍ أَقْفالُها وَ قَالَ کَلَّا بَلْ رانَ عَلی قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ.

امام صادق ( ابوحنیفه با امام صادق (غذا می‌خورد وقتی امام دست از غذا کشید، گفت: الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِینَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْکَ وَ مِنْ رَسُولِک؛ یعنی این نعمت از خدا و پیامبر تو است. ابوحنیفه گفت: «یا اباعبداللَّه با خدا شریک قرار دادی». فرمود: «وای بر تو خدا در قرآن می‌فرماید: آن‌ها فقط از این انتقام می‌گیرند که خداوند و رسولش، آنان را به فضل [و کرم] خود، بی‌نیاز ساختند! . (توبه/۷۴) و در آیه‌ی دیگر می‌فرماید: [درحالی‌که] اگر به آنچه خدا و پیامبرش به آنان داده راضی باشند، و بگویند: «خداوند برای ما کافی است! و به‌زودی خدا و رسولش، از فضل خود به ما می‌بخشند. (توبه/۵۹) ابوحنیفه گفت: «به خدا قسم مثل اینکه تاکنون این دو آیه را در قرآن نخوانده بودم و نه تا حالا شنیده بودم». امام صادق (فرمود: «بلی من خوانده‌ام و شنیده‌ام ولی خداوند این آیه را درباره‌ی تو و امثال تو نازل نموده است: یا بر دل‌هایشان قفل نهاده شده است؟! . (محمّد/۲۴) و فرمود: چنین نیست که آن‌ها می‌پندارند، بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دل‌هایشان نشسته است! . (مطّفقین/۱۴)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۲

کنزالفواید، ج۲، ص۳۶

نور

۱

(نور/ ۴۰)

الرّسول (عَنْ أَبِی‌هُرَیْرَهًَْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (قَالَ أَتَانِی جَبْرَئِیلُ فَقَالَ أُبَشِّرُکَ یَا مُحَمَّدُ (بِمَا تَجُوزُ عَلَی الصِّرَاطِ قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ تَجُوزُ بِنُورِ اللَّهِ وَ یَجُوزُ عَلِیٌّ (بِنُورِکَ وَ نُورُکَ مِنْ نُورِ اللَّهِ وَ یَجُوزُ أُمَّتُکَ بِنُورِ عَلِیٍّ (وَ نُورُ عَلِیٍّ (مِنْ نُورِکَ وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ.

پیامبر ( ابوهریره نقل می‌کند: رسول خدا (فرمود: «[روزی] جبرئیل (نزد من آمد و گفت: «ای محمّد (! آیا به تو بشارت دهم که [روز قیامت] به‌وسیله‌ی چه چیزی از پل صراط عبور می‌کنی»؟ گفتم: «آری»! گفت: «تو با نور خداوند عبور می‌کنی و علی (با نور تو؛ و نور تو برگرفته از نور خداوند است؛ و امّتت با نور علی (عبور خواهند کرد و نور علی (برگرفته از نور توست؛ وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۲

بحارالأنوار، ج۷، ص۳۳۲/ فرات الکوفی، ص۲۸۷

۲

(نور/ ۴۰)

الرّسول (عَن مُحَمَّدِ‌بْنِ‌ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (لِعَلِیٍّ (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَنِی وَ إِیَّاکَ مِنْ نُورِهِ الْأَعْظَمِ ثُمَّ رَشَّ مِنْ نُورِنَا عَلَی جَمِیعِ الْأَنْوَارِ مِنْ بَعْدِ خَلْقِهِ لَهَا فَمَنْ

أَصَابَهُ مِنْ ذَلِکَ النُّورِ اهْتَدَی إِلَیْنَا وَ مَنْ أَخْطَأَهُ ذَلِکَ النُّورُ ضَلَّ عَنَّا ثُمَّ قَرَأَ وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ یَهْتَدِی إِلَی نُورِنَا.

پیامبر ( محمدبن‌ثابت گوید: حضرت رسول (به علی (فرمود: «همانا خداوند متعال من و تو را از نور بزرگ خویش آفریده، سپس از نور ما به تمام نورهایی که آفریده بود پاشید. هرکس که این نور ما به او اصابت کرد، به سوی ما راه یافت و هرکس که از این نور محروم ماند، از ما گمراه شد». سپس این آیه را قرائت فرمود: و کسی که خدا نوری برای او قرار نداده، هیچ نوری برای او نیست تا به نور ما راه یابد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۲

بحارالأنوار، ج۶۵، ص۴۴/ إرشادالقلوب، ج۲، ص۴۰۴

۳

(نور/ ۴۰)

الصّادق (وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ‌ای مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ إِمَاماً فِی الدُّنْیَا فَمَا لَهُ فِی الْآخِرَهًِْ مِنْ نُورٍ إِمَامٍ یُرْشِدُهُ وَ یُتْبِعُهُ إِلَی الْجَنَّهًْ.

امام صادق ( وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ؛ یعنی کسی که خدا برایش امامی در دنیا قرار نداده، در آخرت نوری ندارد، یعنی امامی که او را راهنمایی کند و از پی او به بهشت برود، ندارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۴

تأویل الآیات الظاهره، ص۳۹۱

قرائت

۱

(نور/ ۴۰)

أمیرالمؤمنین (مَنْ أَبْقَ لَهُ شَیْءٌ فَلْیَقْرَأ أَوْ کَظُلُماتٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَراها وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُور.ٍ

امام علی ( کسی که چیزی [مانند برده] از او بگریزد این آیه را بخواند: أَوْ کَظُلُماتٍ فِی بَحْرٍ لُجِیٍّ یَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَکَدْ یَراها وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۴

المصباح للکفعمی، ص۱۸۰

آیه أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ یُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الطَّیْرُ صَافَّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبیحَهُ وَ اللهُ عَلیمٌ بِما یَفْعَلُونَ [41]

آیا ندیدی تمام آنان که در آسمان‌ها و زمینند برای خدا تسبیح می‌گویند، و همچنین پرندگان به هنگامی‌که بر فراز آسمان بال گسترده‌اند؟! هریک از آن‌ها نماز و تسبیح خود را می‌داند؛ و خداوند به آنچه انجام می‌دهند داناست.

۱

(نور/ ۴۱)

أمیرالمؤمنین (إِنَّ لِلَّهِ مَلَکاً فِی صُورَهًِْ الدِّیکِ الْأَمْلَحِ الْأَشْهَبِ بَرَاثِینُهُ فِی الْأَرْضِ السَّابِعَهًِْ وَ عُرْفُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ لَهُ جَنَاحَانِ جَنَاحٌ بِالْمَشْرِقِ وَ جَنَاحٌ بِالْمَغْرِبِ فَأَمَّا الْجَنَاحُ الَّذِی بِالْمَشْرِقِ فَمِنْ ثَلْجٍ وَ أَمَّا الْجَنَاحُ الَّذِی بِالْمَغْرِبِ فَمِنْ نَارٍ فَکُلَّمَا حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاهًِْ قَامَ الدِّیکُ عَلَی بَرَاثِینِهِ وَ رَفَعَ عُرْفَهُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ ثُمَّ أَمَالَ أَحَدَ جَنَاحَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ یُصَفِّقُ بِهِمَا کَمَا یُصَفِّقُ الدِّیَکَهًُْ فِی مَنَازِلِکُمْ فَلَا الَّذِی مِنَ الثَّلْجِ یُطْفِئُ النَّارَ وَ لَا الَّذِی مِنَ النَّارِ یُذِیبُ الثَّلْجَ ثُمَّ یُنَادِی بِأَعْلَی صَوْتِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ خَاتَمُ النَّبِیِّینَ وَ أَنَّ وَصِیَّهُ خَیْرُ الْوَصِیِّینَ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَهًِْ وَ الرُّوحِ، فَلَا یَبْقَی فِی الْأَرْضِ دِیکٌ إِلَّا أَجَابَهُ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ: وَ الطَّیْرُ صَافَّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبِیحَه.

امام علی ( خداوند فرشته‌ای دارد در صورت خروسی خاکستری که پنجه‌هایش در طبقه‌ی هفتم زیرین زمین و تاج سرش در زیر عرش قرار دارد. این خروس دو بال دارد که یکی از آتش و در مشرق و دیگری از برف و در مغرب قرار دارد و هرگاه وقت نماز برسد، بر پنجه‌هایش می‌ایستد و تاجش را از زیر عرش بالا می‌آورد. سپس دو بالش را به هم نزدیک ساخته، آن‌ها را همانند خروس‌های خانگی شما به هم می‌زند، بی‌آنکه بال برفی، آتش را خاموش و یا بال آتشین، برف را آب کند. آنگاه با صدایی بلند بانگ برمی‌آورد؛ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَ رَسُولَهُ خَاتَمُ النَّبِیِّینَ وَ أَنَّ وَصِیَّهُ خَیْرُ الْوَصِیِّینَ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْملَائِکَةِ وَ الرُّوح. دراین‌حال هر خروس زمینی او را جواب می‌گوید و این است منظور خداوند عزّوجلّ از آیه: وَ الطَّیْرُ صَافَّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ تَسْبِیحَهُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۴

القمی، ج۲، ص۱۰۷ / نورالثقلین/ البرهان

۲

(نور/ ۴۱)

أمیرالمؤمنین (عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهًَْ قَالَ: جَاءَ ابْنُ الْکَوَّاءِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (… فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (یَا ابْنَ الْکَوَّاءِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ الْمَلَائِکَهًَْ فِی صُوَرٍ شَتَّی إِلَّا أَنَ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَلَکاً فِی صُورَهًِْ دِیکٍ أَبَحَّ أَشْهَبَ بَرَاثِنُهُ فِی الْأَرْضِ السَّابِعَهًِْ السُّفْلَی وَ عُرْفُهُ مُثَنًّی تَحْتَ الْعَرْشِ لَهُ جَنَاحَانِ جَنَاحٌ فِی الْمَشْرِقِ وَ جَنَاحٌ فِی الْمَغْرِبِ وَاحِدٌ مِنْ نَارٍ وَ آخَرُ مِنْ ثَلْجٍ فَإِذَا حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاهًِْ قَامَ عَلَی بَرَاثِنِهِ ثُمَّ رَفَعَ عُنُقَهُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ ثُمَّ صَفَقَ بِجَنَاحَیْهِ کَمَا تَصْفِقُ الدُّیُوکُ فِی مَنَازِلِکُمْ فَلَا الَّذِی مِنَ النَّارِ یُذِیبُ الثَّلْجَ وَ لَا الَّذِی مِنَ الثَّلْجِ یُطْفِئُ النَّارَ فَیُنَادِی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً سَیِّدُ النَّبِیِّینَ وَ أَنَّ وَصِیَّهُ سَیِّدُ الْوَصِیِّینَ وَ أَنَّ اللَّهَ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِکَهًِْ وَ الرُّوحِ قَالَ فَتَخْفِقُ الدِّیَکَهًُْ بِأَجْنِحَتِهَا فِی مَنَازِلِکُمْ فَتُجِیبُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ الطَّیْرُ صَافَّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبِیحَهُ مِنَ الدِّیَکَهًِْ فِی الْأَرْضِ.

امام علی ( اصبغ‌بن‌نباته گوید: ابن‌کوّاء نزد امام علی (آمد… امیرمؤمنان (فرمود: «ای ابن‌کوّاء! خداوند متعال فرشتگان را در صورت‌های مختلفی آفرید، و همانا خدای متعال دارای فرشته‌ای است که به‌صورت خروس می‌باشد که صدایی گرفته و رنگی خاکستری دارد. پنجه‌هایش تا اعماق طبقه‌ی هفتم زمین فرو رفته و تاج سرش زیر عرش خم شده است. این فرشته دارای دو بال است یکی از جنس آتش که تا خاور و دیگری از جنس برف تا باختر کشیده است. هنگام نماز بر پنجه‌های خود ایستاده، گردن خویش را از زیر عرش برافراشته، چون خروس‌های خانگی بال‌های خویش را بر هم می‌زند. نه آن بال آتشین، بال برفی را آب می‌کند و نه آن بال برفی، بال آتشین را ذوب کند. پس ندا می‌دهد: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَ رَسُولَهُ خَاتَمُ النَّبِیِّینَ وَ أَنَّ وَصِیَّهُ خَیْرُ الْوَصِیِّینَ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْملَائِکَةِ وَ الرُّوح. امام (فرمود: «چون خروس‌های خانگی این صدا را بشنوند بال‌های خویش را بر هم می‌زنند و سخن او را جواب می‌گویند و این آیه: وَ الطَّیْرُ صَافَّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَ تَسْبِیحَهُ درباره‌ی خروس‌های زمین است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۴

التوحیدللصدوق، ص۲۸۲ / نورالثقلین/ البرهان

۳

(نور/ ۴۱)

الباقر (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ دِیکاً أَبْیَضَ عُنُقُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ رِجْلَاهُ فِی تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَهًِْ لَهُ جَنَاحٌ فِی الْمَشْرِقِ وَ جَنَاحٌ فِی الْمَغْرِبِ لَا تَصِیحُ الدُّیُوکُ حَتَّی یَصِیحَ فَإِذَا صَاحَ خَفَقَ بِجَنَاحَیْهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ الَّذِی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ قَالَ فَیُجِیبُهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَیَقُولُ لَا یَحْلِفُ بِی کَاذِباً مَنْ یَعْرِفُ مَا تَقُولُ.

امام باقر ( خداوند تبارک‌وتعالی را فرشته‌ای است که به شکل خروس سفید است، سر او زیر عرش و پاهایش در منتهای زمین هفتم است، یک بال او در مشرق و بال دیگرش در مغرب است، تا آن خروس آواز نخواند، هیچ خروسی نمی‌خواند، و چون او آواز خواند بال‌های خود را برهم می‌زند و سپس این ذکر را می‌خواند: سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِیمِ الَّذِی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْء. پس خداوند تبارک‌وتعالی او را پاسخ می‌دهد و می‌فرماید: «کسی که گفته‌ی تو را بفهمد هرگز به دروغ مرا قسم نخورد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۶

الکافی، ج۷، ص۴۳۷

۴

(نور/ ۴۱)

الرّسول (أَنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی دِیکاً رِجْلَاهُ فِی تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَهًِْ السُّفْلَی وَ رَأْسُهُ عِنْدَ الْعَرْشِ ثَانِیَ عُنُقِهِ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ مَلَکٌ مِنْ مَلَائِکَهًِْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ رِجْلَاهُ فِی تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَهًِْ السُّفْلَی مَضَی مُصْعِداً فِیهَا مَدَّ الْأَرَضِینَ حَتَّی خَرَجَ مِنْهَا إِلَی أُفُقِ السَّمَاءِ ثُمَّ مَضَی فِیهَا مُصْعِداً حَتَّی انْتَهَی قَرْنُهُ إِلَی الْعَرْشِ وَ هُوَ یَقُولُ سُبْحَانَکَ رَبِّی وَ إِنَّ لِذَلِکَ الدِّیکِ جَنَاحَیْنِ إِذَا نَشَرَهُمَا جَاوَزَا الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ فَإِذَا کَانَ فِی آخِرِ اللَّیْلِ نَشَرَ جَنَاحَیْهِ وَ خَفَقَ بِهِمَا وَ صَرَخَ بِالتَّسْبِیحِ یَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْکَبِیرِ الْمُتَعَالِ الْقُدُّوسِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ سَبَّحَتْ دِیَکَهًُْ الْأَرْضِ کُلُّهَا وَ خَفَقَتْ بِأَجْنِحَتِهَا وَ أَخَذَتْ فِی الصُّرَاخِ فَإِذَا سَکَنَ ذَلِکَ الدِّیکُ فِی السَّمَاءِ سَکَنَتِ الدِّیَکَهًُْ فِی الْأَرْضِ فَإِذَا کَانَ فِی بَعْضِ السَّحَرِ نَشَرَ جَنَاحَیْهِ فَجَاوَزَا الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ وَ خَفَقَ بِهِمَا وَ صَرَخَ بِالتَّسْبِیحِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْقَهَّارِ سُبْحَانَ اللَّهِ ذِی الْعَرْشِ الْمَجِیدِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الرَّفِیعِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ سَبَّحَتْ دِیَکَهًُْ الْأَرْضِ فَإِذَا هَاجَ هَاجَتِ الدِّیَکَهًُْ فِی الْأَرْضِ تُجَاوِبُهُ بِالتَّسْبِیحِ وَ التَّقْدِیسِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِذَلِکَ الدِّیکِ رِیشٌ أَبْیَضُ کَأَشَدِّ بَیَاضِ مَا رَأَیْتُهُ قَطُّ وَ لَهُ زَغَبٌ أَخْضَرُ تَحْتَ رِیشِهِ الْأَبْیَضِ کَأَشَدِّ خُضْرَهًٍْ مَا رَأَیْتُهَا قَطُّ فَمَا زِلْتُ مُشْتَاقاً إِلَی أَنْ أَنْظُرَ إِلَی رِیشِ ذَلِکَ الدِّیکِ.

پیامبر ( همانا خداوند دارای خروسی است که پاهایش تا طبقه‌ی هفتم زیرین زمین فرورفته و سرش در کنار عرش و گردنش را زیر عرش خم می‌کند، و فرشته‌ای از فرشتگان که خدای متعال او را آفرید درحالی‌که پاهایش در طبقه‌ی هفتم زیرین زمین قرار دارد که به‌اندازه‌ی کرات خاکی بالا آمده تا جایی که از زمین خارج شده تا اوج آسمان بالا می‌رود تا شاخش به عرش می‌رسد درحالی‌که می‌گوید: پروردگار من، تو پاک و منزّه هستی. این خروس دارای دو بال است که چون آن‌ها را باز کند به مشرق و مغرب می‌رسد و از آن گذر می‌کند و چون شب به آخر رسد، بال¬های خویش را می‌گسترد و آن‌ها را به هم می‌زند و بانگ تسبیح برآورده و می‌گوید: سُبْحَانَ اللهِ المَلِکِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْکَبِیرِ المُتَعَالِ الْقُدُّوسِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الحَیُّ الْقَیُّوم و چون چنین کند، خروس‌های زمینی نیز تسبیح خدا می‌گویند و بال‌های خویش را به هم زنند و بانگ برمی‌آورند و چون که آن خروس آسمانی ساکت شود، خروس‌های زمینی نیز ساکت می‌شوند و چون سحر نزدیک شود، بال‌های خویش را می‌گسترد و از مشرق و مغرب فراتر می‌رود و آن‌ها را به هم می‌زند، بانگ تسبیح برمی‌آورد، می‌گوید: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِیمِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَزِیزِ الْقَهَّارِ سُبْحَانَ اللهِ ذِی الْعَرْشِ المَجِیدِ سُبْحَانَ اللهِ ذِی الْعَرْشِ الرَّفِیع. و هنگامی‌که چنین کند، خروس‌های زمینی نیز تسبیح گویند. و چون خروس آسمانی به حرکت افتد، خروس‌های زمینی نیز به تکاپو می‌افتند و با تسبیح و تقدیس خداوند عزّ‌وجل، ندای او را جواب می‌دهند. این خروس آسمانی دارای پرهایی سفید است به نهایت سفیدی، که مثل آن را ندیده‌ام و او دارای کرکی سبز است در زیر پر سفیدش، که در نهایت سبزی است و من شبیه آن را ندیده‌ام و همواره آرزوی دیدن پر آن خروس را دارم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۶

التوحیدللصدوق، ص۲۸۰ / البرهان

۵

(نور/ ۴۱)

الرّسول (إِنَّ فِی السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ لَبِحَاراً عُمْقُ أَحَدِهَا مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ فِیهَا مَلَائِکَهًٌْ قِیَامٌ مُنْذُ خَلَقَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمَاءُ إِلَی رُکَبِهِمْ لَیْسَ فِیهِمْ مَلَکٌ إِلَّا وَ لَهُ أَلْفٌ وَ أَرْبَعُمِائَهًِْ جَنَاحٍ فِی کُلِّ جَنَاحٍ أَرْبَعَهًُْ وُجُوهٍ فِی کُلِّ وَجْهٍ أَرْبَعَهًُْ أَلْسُنٍ لَیْسَ فِیهَا جَنَاحٌ وَ لَا وَجْهٌ وَ لَا لِسَانٌ وَ لَا فَمٌ إِلَّا وَ هُوَ یُسَبِّحُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِتَسْبِیحٍ لَا یُشْبِهُ نَوْعٌ مِنْهُ صَاحِبَه.

پیامبر ( در آسمان‌های هفت‌گانه، دریاهایی وجود دارد که عمق یکی از آن¬ها به اندازه پانصد سال راه است. در آن¬ها فرشتگانی وجود دارد که از لحظه‌ای که خدای عزّ‌وجلّ آن¬ها را آفریده است، ایستاده¬اند و آب تا زانوی آن¬هاست. هرکدام از آن¬ها هزار و چهارصد بال دارد که در هر بالی چهار چهره و در هر چهره چهار زبان، وجود دارد. هر کدام از بال¬ها و چهره¬ها و زبان¬ها و دهان¬ها خدا را به گونه‌ای که مشابه دیگری نیست، تسبیح می¬گویند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۸

التوحیدللصدوق، ص۲۸۱ / البرهان

۶

(نور/ ۴۱)

الصّادق (عَن إسحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِی مَن سَمِعَ أَبَاعَبدِ اللهِ (یَقُولُ: مَا ضَاعَ مَالٌ فِی بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَضْیِیعِ الزَّکَاهًِْ وَ لَا یُصَادُ مِنَ الطَّیْرِ إِلَّا مَا ضَیَّعَ تَسْبِیحَهُ. عَنْ سَالِمٍ مَوْلَی أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (یَقُولُ مَا مِنْ طَیْرٍ یُصَادُ إِلَّا بِتَرْکِهِ التَّسْبِیحَ وَ مَا مِنْ مَالٍ یُصَابُ إِلَّا بِتَرْکِ الزَّکَاهًِْ.

امام صادق ( اسحاق گوید: کسی که از امام صادق (شنیده بود، برای من روایت کرد که آن حضرت (فرمود: «هیچ مالی در خشکی یا دریا از بین نمی‌رود، مگر اینکه زکات آن مال را نپرداخته باشند و هیچ پرنده‌ای صید نمی‌شود مگر اینکه حق تسبیح گفتن را ادا نکرده باشد». از امام صادق (شنیدم که فرمود: «هیچ پرنده‌ای شکار نمی‌شود، مگر اینکه تسبیح را رها کرده باشد و هیچ مالی از بین نمی‌رود، مگر اینکه زکات آن مال پرداخت نشده باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۸

الکافی، ج۳، ص۵۰۵

۷

(نور/ ۴۱)

الصّادق (مَا مِنْ طَیْرٍ یُصَادُ فِی بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ وَ لَا یُصَادُ شَیْءٌ مِنَ الْوُحُوشِ إِلَّا بِتَضْیِیعِهِ التَّسْبِیحَ.

امام صادق ( هیچ پرنده‌ای در خشکی و دریا و هیچ جاندار وحشی شکار نمی‌شود مگر برای اینکه از تسبیح خدا غافل شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۸

بحارالأنوار، ج۶۱، ص۲۴ / نورالثقلین

آیه وَ للهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَی اللهِ الْمَصیرُ [42]

و از برای خداست حکومت و مالکیت آسمان‌ها و زمین؛ و بازگشت [همه] به‌سوی اوست.

۱

(نور/ ۴۲)

الصّادق (إِنَ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَلَکاً بُعْدُ مَا بَیْنَ شَحْمَهًِْ أُذُنِهِ إِلَی عُنُقِهِ مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ خَفَقَانَ الطَّیْرِ.

امام صادق ( خداوند فرشته‌ای دارد که میان نرمی گوش تا گردنش به‌اندازه‌ی پانصدسال راه است که پرنده‌ای پرواز می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۸

التوحیدللصدوق، ص۲۸۱ / البرهان

۲

(نور/ ۴۲)

الصّادق (إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَلَائِکَهًًْ أَنْصَافُهُمْ مِنْ بَرَدٍ وَ أَنْصَافُهُمْ مِنْ نَارٍ یَقُولُونَ یَا مُؤَلِّفاً بَیْنَ الْبَرَدِ وَ النَّارِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَی طَاعَتِک.

امام صادق ( خداوند متعال فرشتگانی دارد که نیمی از بدنشان از یخ و نیمی دیگر از آتش است که می‌گویند: «ای کسی که سرما و گرما را در کنار هم جمع آورده‌ای، قلب¬های ما را بر طاعت و بندگی خودت استوار بدار».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۸

التوحیدللصدوق، ص۲۸۲ / البرهان

۳

(نور/ ۴۲)

الصّادق (إِنَّ حَمَلَهًَْ الْعَرْشِ ثَمَانِیَهًٌْ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِیَهًُْ أَعْیُنٍ کُلُ عَیْنٍ طِبَاقُ الدُّنْیَا.

امام صادق ( حاملان عرش هشت فرشته‌اند که هریک هشت چشم دارند و هر چشمی با دنیا برابری می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۸

الخصال، ج۲، ص۴۰۷ / البرهان

۴

(نور/ ۴۲)

الرّضا (أَنَّ سُلَیْمَانَ (کَانَ سِمَاطُهُ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعَهًَْ أَکْرَارٍ فَخَرَجَتْ دَابَّهًٌْ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ یَوْماً وَ قَالَتْ یَا سُلَیْمَانُ (أَضِفْنِی الْیَوْمَ فَأَمَرَ أَنْ یُجْمَعَ لَهَا مِقْدَارُ سِمَاطِهِ شَهْراً فَاجْتَمَعَ عَلَی سَاحِلِ الْبَحْرِ کَالْجَبَلِ الْعَظِیمِ أَخْرَجَتِ الْحُوتُ رَأْسَهَا وَ ابْتَلَعَتْهُ وَ قَالَتْ یَا سُلَیْمَانُ (أَیْنَ تَمَامُ قُوتِی الْیَوْمَ هَذَا بَعْضُ قُوَّتِی فَتَعَجَّبَ سُلَیْمَانُ (وَ قَالَ لَهَا هَلْ فِی الْبَحْرِ دَابَّهًٌْ مِثْلَکَ فَقَالَتْ أَلْفُ أُمَّهًٍْ فَقَالَ سُلَیْمَانُ (سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِکِ الْعَظِیم.

امام رضا ( درباره‌ی سلیمان پیامبر (آورده¬اند که در غذای یک روزش هفتصدوبیست صاع نمک داشت. روزی یکی از جانوران دریایی سر از دریا بیرون آورد و به سلیمان (گفت: «ای سلیمان (! امروز از من پذیرایی کن». پس سلیمان (دستور داد تا غذای یک ماهش را برای او جمع کنند و هنگامی‌که این غذا بر ساحل دریا گرد آورده شد، همچون کوهی بزرگ گشت، و آن نهنگ سر از دریا بیرون آورد و غذا را بلعید و گفت: «ای سلیمان (! غذای کامل امروزم کجاست، اینکه بخشی از غذای روزانه من است»؟ سلیمان (در شگفت ماند و به او گفت: «آیا در دریا جانداری مانند تو وجود دارد»؟ گفت: «آری هزار جاندار مثل من در دریا هست». پس سلیمان (فرمود: «پاک و منزّه است خداوندی که مالکی بزرگ و مقتدر است و آنچه را که نمی‌دانید می‌آفریند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۸۸

بحارالأنوار، ج۱۴، ص۹۴

۵

(نور/ ۴۲)

أمیرالمؤمنین (عَنْ زَیْدِ‌بْنِ‌وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (عَنِ الْحُجُبِ فَقَالَ أَوَّلُ الْحُجُبِ سَبْعَهًٌْ غِلَظُ کُلِ حِجَابٍ مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ بَیْنَ کُلِّ حِجَابَیْنِ مِنْهَا مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ وَ الْحِجَابُ الثَّالِثُ سَبْعُونَ حِجَاباً بَیْنَ کُلِّ حِجَابَیْنِ مِنْهَا مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ وَ طُولُهُ خَمْسُمِائَهًِْ عَامٍ حَجَبَهًُْ کُلِّ حِجَابٍ مِنْهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ قُوَّهًُْ کُلِّ مَلَکٍ مِنْهُمْ قُوَّهًُْ الثَّقَلَیْنِ مِنْهَا ظُلْمَهًٌْ وَ مِنْهَا نُورٌ وَ مِنْهَا نَارٌ وَ مِنْهَا دُخَانٌ وَ مِنْهَا سَحَابٌ وَ مِنْهَا بَرْقٌ وَ مِنْهَا مَطَرٌ وَ مِنْهَا رَعْدٌ وَ مِنْهَا ضَوْءٌ وَ مِنْهَا رَمْلٌ وَ مِنْهَا جَبَلٌ وَ مِنْهَا عَجَاجٌ وَ مِنْهَا مَاءٌ وَ مِنْهَا أَنْهَارٌ وَ هِیَ حُجُبٌ مُخْتَلِفَهًٌْ غِلَظُ کُلِّ حِجَابٍ مَسِیرَهًُْ سَبْعِینَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ سُرَادِقَاتُ الْجَلَالِ وَ هِیَ سَبْعُونَ سُرَادِقاً فِی کُلِّ سُرَادِقٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ بَیْنَ کُلِّ سُرَادِقٍ وَ سُرَادِقٍ مَسِیرَهًُْ خَمْسِمِائَهًِْ عَامٍ ثُمَّ سُرَادِقُ الْعِزِّ ثُمَّ سُرَادِقُ الْکِبْرِیَاءِ ثُمَّ سُرَادِقُ الْعَظَمَهًِْ ثُمَّ سُرَادِقُ الْقُدْسِ ثُمَّ سُرَادِقُ الْجَبَرُوتِ ثُمَّ سُرَادِقُ الْفَخْر ثُمَّ النُّورُ الْأَبْیَضُ ثُمَّ سُرَادِقُ الْوَحْدَانِیَّهًِْ وَ هُوَ مَسِیرَهًُْ سَبْعِینَ أَلْفَ عَامٍ فِی سَبْعِینَ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ الْحِجَابُ الْأَعْلَی وَ انْقَضَی کَلَامُهُ (وَ سَکَتَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَا بَقِیتُ لِیَوْمٍ لَا أَرَاکَ فِیهِ یَا أَبَاالْحَسَنِ (.

امام علی ( زیدبن‌وهب گوید: درباره‌ی پرده‌ها از امیرمؤمنان (پرسیدند و ایشان فرمود: «اوّلین پرده‌ها هفت تاست و قطر هریک به‌اندازه‌ی مسیر پانصدسال است و میان هر پرده‌ای پانصدسال فاصله است». پرده‌ی دوّم، هفتاد پرده است که بین هریک، فاصله‌ی پانصدساله است که طول آن پانصد سال است و برای هر پرده‌ای هفتاد هزار فرشته است که قدرت هریک به‌اندازه‌ی قدرت جن و انس است. برخی از این پرده‌ها نور، برخی تاریکی، برخی آتش، برخی دود، برخی ابر، برخی آذرخش، برخی باران، برخی تندر، برخی نور، برخی شن، برخی کوه، برخی گردوغبار، برخی آب و برخی دیگر رودهایند و هریک از این‌ها پرده‌هایی متفاوتند که قطر هر پرده، مسیر هفتاد هزار سال است. آنگاه سرا پرده‌های جلال است که عدد آن به هفتاد می‌رسد که در هر سرا پرده، هفتادهزار فرشته است و فاصله‌ی بین هر سرا پرده، مسیر پانصد سال است. آنگاه سرا پرده‌ی عزّت است، سپس سرا پرده‌ی کبریاء، سپس سرا پرده‌ی عظمت، سپس سرا پرده‌ی قُدس بعد از آن سرا پرده‌ی جبروت و سپس سرا پرده‌ی فخر و بعد از آن نور سپید و تابان و سپس سرا پرده یگانگی و وحدانیّت است که آن مسیر هفتصد هزار سال است و بعد از حجاب اعلی قرار دارد». سخن امام علی (که پایان پذیرفت و ساکت ماند، عمر به ایشان گفت: «ای ابوالحسن (! زنده نباشم روزی که تو را نبینم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۰

التوحیدللصدوق، ص۲۷۸

آیه أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ یُزْجی سَحاباً ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثُمَّ یَجْعَلُهُ رُکاماً فَتَرَی الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَ یُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فیها مِنْ بَرَدٍ فَیُصیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ یَشاءُ یَکادُ سَنا بَرْقِهِ یَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ [43]

آیا ندیدی که خداوند ابرهایی را به آرامی می‌راند، سپس میان آن‌ها پیوند می‌دهد، و بعد آن را متراکم می‌سازد؟! دراین‌حال، می‌بینی که [دانه‌هاى] باران از لابه‌لای آن خارج می‌شود؛ و از آسمان از کوه‌هایی در آن (ابرهایی به شکل کوه) دانه‌های تگرگ نازل می‌کند، و هرکس را بخواهد به‌وسیله‌ی آن زیان می‌رساند، و از هرکس بخواهد این زیان را برطرف می‌کند؛ نزدیک است درخشندگی برق آن [ابرها، بينايى] چشم‌ها را ببرد!

آیه یُقَلِّبُ اللهُ الَّیْلَ وَ النَّهارَ إِنَّ فِی ذالِکَ لَعِبْرَةً لِأُولِی الْأَبْصارِ [44]

خداوند شب و روز را دگرگون [و جابه‌جا] می‌کند؛ به‌یقین در این عبرتی است برای صاحبان بصیرت.

۱

(نور/ ۴۴)

علی‌بن‌إبراهیم (أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ یُزْجِی سَحاباً أَیْ یُثِیرُهُ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ فَإِذَا غَلُظَ بَعَثَ اللَّهُ رِیحاً فَتُعْصِرُهُ فَیَنْزِلُ مِنْهُ الْمَاءُ وَ هُوَ قَوْلُهُ فَتَرَی الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ أَیْ الْمَطَرَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ یُزْجِی سَحَابًا؛ منظور آن است که ابر را از زمین بر می‌انگیزد. ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ؛ یعنی هنگامی‌که غلیظ و متراکم شود، خداوند فرشته‌ای از باد را می‌فرستد تا آن را بچکاند و آب باران از آن فرو ریزد که این همان عبارت: فَتَرَی الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ است که اشاره به باران دارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۰

بحارالأنوار، ج۵۶، ص۳۷۳/ القمی، ج۲، ص۱۰۷؛ «بتفاوت لفظی» / البرهان

۲

(نور/ ۴۴)

الصّادق (فِی کِتَابِ الاهلیلجهًْ قَالَ الصَّادِقِ (فِی کَلَامٍ طَوِیلٍ یذکر فیه: بِهَا الریح یَأْتَلِفُ الْمُفْتَرِقُ وَ بِهَا یَتَفَرَّقُ الْغَمَامُ الْمُطَبِّقُ حَتَّی یَنْبَسِطَ فِی السَّمَاءِ کَیْفَ یَشَاءُ مُدَبِّرُهُ فَ یَجْعَلُهُ کِسَفاً فَتَرَی الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ لِمَعَاشٍ مَفْهُومٍ وَ أَرْزَاقٍ مَقْسُومَهًٍْ وَ آجَالٍ مَکْتُوبَهًْ.

امام صادق ( امام صادق (در کلامی طولانی که پیرامون بادها بیان داشت، فرمود: «به‌وسیله‌ی بادها، ابرهای پراکنده گردهم می‌آیند و ابرهای فشرده، پراکنده می‌شوند تا آنگونه که تدبیر کننده‌ی آن‌ها بخواهد، در آسمان گسترانده شوند؛ سپس آن‌ها را متراکم می‌سازد؛ دراین هنگام دانه‌های باران را می‌بینی که از لابه‌لای آن خارج می‌شود. (روم/۴۸) که مقداری معیّن برای زندگانیِ مشخّص شده، روزی‌های قسمت شده و مهلت‌های حتمیّت یافته است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۲

بحارالأنوار، ج۳، ص۱۹۱

۳

(نور/ ۴۴)

الرّسول (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ السَّحَابَ غَرَابِیلَ لِلْمَطَرِ هِیَ تُذِیبُ الْبَرَدَ حَتَّی یَصِیرَ مَاءً لِکَیْ لَا یُضِرَّ بِهِ شَیْئاً یُصِیبُهُ الَّذِی تَرَوْنَ فِیهِ مِنَ الْبَرَدِ وَ الصَّوَاعِقِ نَقِمَهًٌْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یُصِیبُ بِهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِه.

پیامبر ( خداوند ابر را اَلَکِ باران گردانید تا تگرگ را ذوب کند و به آب تبدیل شود. برای اینکه اگر به چیزی برخورد کرد به آن آسیب نرساند. بارش‌هایی که به‌صورت تگرگ و صاعقه می‌بینید، عذابی است از سوی خداوند متعال که هرکس را از میان بندگانش بخواهد به آن مبتلا می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۲

الکافی، ج۸، ص۲۴۰ / نورالثقلین/ البرهان

۴

(نور/ ۴۴)

الصّادق (عَنْ مَسْعَدَهًَْ‌بْنِ‌صَدَقَهًْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ (یَقُومُ فِی الْمَطَرِ أَوَّلَ مَا یَمْطُرُ حَتَّی یَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْیَتُهُ وَ ثِیَابُهُ فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (الْکِنَّ الْکِنَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا مَاءٌ قَرِیبُ عَهْدٍ بِالْعَرْشِ ثُمَّ أَنْشَأَ یُحَدِّثُ فَقَالَ إِنَّ تَحْتَ الْعَرْشِ بَحْراً فِیهِ مَاءٌ یُنْبِتُ أَرْزَاقَ الْحَیَوَانَاتِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ ذِکْرُهُ أَنْ یُنْبِتَ بِهِ مَا یَشَاءُ لَهُمْ رَحْمَهًًْ مِنْهُ لَهُمْ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ فَمَطَرَ مَا شَاءَ مِنْ سَمَاءٍ إِلَی سَمَاءٍ حَتَّی یَصِیرَ إِلَی سَمَاءِ الدُّنْیَا فِیمَا أَظُنُ فَیُلْقِیَهُ إِلَی السَّحَابِ وَ السَّحَابُ بِمَنْزِلَهًِْ الْغِرْبَالِ ثُمَّ یُوحِی اللَّهُ إِلَی الرِّیحِ أَنِ اطْحَنِیهِ وَ أَذِیبِیهِ ذَوَبَانَ الْمَاءِ ثُمَّ انْطَلِقِی بِهِ إِلَی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَامْطُرِی عَلَیْهِمْ فَیَکُونَ کَذَا وَ کَذَا عُبَاباً وَ غَیْرَ ذَلِکَ فَتَقْطُرُ عَلَیْهِمْ عَلَی النَّحْوِ الَّذِی یَأْمُرُهَا بِهِ فَلَیْسَ مِنْ قَطْرَهًٍْ تَقْطُرُ إِلَّا وَ مَعَهَا مَلَکٌ حَتَّی یَضَعَهَا مَوْضِعَهَا وَ لَمْ یَنْزِلْ مِنَ السَّمَاءِ قَطْرَهًٌْ مِنْ مَطَرٍ إِلَّا بِعَدَدٍ مَعْدُودٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ یَوْمِ الطُّوفَانِ عَلَی عَهْدِ نُوحٍ (فَإِنَّهُ نَزَلَ مَاءٌ مُنْهَمِرٌ بِلَا وَزْنٍ وَ لَا عَدَد.

امام صادق ( از امام صادق (روایت است: وقتی آسمان آغاز به بارش می‌کرد، علی (زیر باران می‌رفت، تا سر و ریش و لباسش خیس شود. به ایشان گفتند: «ای امیرمؤمنان (! بر سر خود پوششی بگذار». امام (در جواب می‌فرمود: «این آب تازه از عرش باریده است»، سپس شروع می‌کرد به سخن گفتن و می‌فرمود: «زیر عرش، دریایی از آب است که روزی حیوانات به‌وسیله‌ی آن می‌روید و اگر خدای متعال بخواهد از رحمت خویش برای آن‌ها چیزی روزی دهد، به آن وحی می‌کند و هر آنچه بخواهد باران می‌بارد، از آسمانی به آسمانی دیگر تا اینکه به آسمان دنیا می‌رسد آن‌گونه که گمان می‌کنم باران را در ابر که حکمِ اَلَک را دارد می‌ریزد. سپس به باد وحی می‌شود که آن را بکوب و مانند آب ذوب کن. پس آن را به اینجا و آنجا ببر و سپس مدّتی طولانی بر آنان فروریز، پس باران نیز به همان‌گونه که خدا امر فرموده، بر آنان قطره‌قطره می‌بارد و هر قطره‌ای که فرو می‌ریزد، همراه آن فرشته‌ای است که آن قطره را در جای خود قرار می‌دهد و هر قطره بارانی که از آسمان فرو می‌ریزد، شماره‌ی آن مشخص و وزن آن معلوم است، مگر باران طوفان نوح (که در آن آبی فراوان و سیل‌آسا، بی‌آنکه وزن و شماره‌ی آن مشخص باشد، فرو ریخت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۲

الکافی، ج۸، ص۲۳۹ / البرهان

۵

(نور/ ۴۴)

الرّسول (لَا تُشِیرُوا إِلَی الْمَطَرِ وَ لَا إِلَی الْهِلَالِ فَإِنَ اللَّهَ یَکْرَهُ ذَلِک.

پیامبر ( به باران و هلال ماه اشاره نکنید؛ چرا که خداوند از این کار ناخشنود می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۲

الکافی، ج۸، ص۲۴۰ / البرهان

۶

(نور/ ۴۴)

الصّادق (الْبَرَدُ لَا یُؤْکَلُ لِقَوْلِهِ فَیُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ.

امام صادق ( تگرگ را نخورید که خداوند فرموده است: فَیُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۲

مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۱/ نورالثقلین

آیه وَ اللهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشی عَلی بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشی عَلی رِجْلَیْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشی عَلی أَرْبَعٍ یَخْلُقُ اللهُ ما یَشاءُ إِنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدیرٌ [45]

و خداوند هر جنبنده‌ای را از آبی آفرید؛ گروهی از آن‌ها بر شکم خود راه می‌روند، و گروهی بر دو پای خود، و گروهی بر چهارپا راه می‌روند؛ خداوند آنچه را بخواهد می‌آفریند، زیرا خدا بر همه چیز تواناست.

آیه لَقَدْ أَنْزَلْنا آیاتٍ مُبَیِّناتٍ وَ اللهُ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ [46]

ما آیات روشنگری نازل کردیم؛ و خدا هرکه را بخواهد [و شايسته باشد] به راه راست هدایت می‌کند.

۱

(نور/ ۴۶)

الرّسول (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (إِذَا أَرَادَ حَاجَهًًْ أَبْعَدَ فِی الْمَشْیِ فَأَتَی یَوْماً وَادِیاً لِحَاجَهًٍْ فَنَزَعَ خُفَّهُ وَ قَضَی حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ أَرَادَ لُبْسَ خُفِّهِ فَجَاءَ طَائِرٌ أَخْضَرُ فَحَمَلَ الْخُفَّ فَارْتَفَعَ بِهِ ثُمَّ طَرَحَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ أَسْوَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (هَذِهِ کَرَامَهًٌْ أَکْرَمَنِیَ اللَّهُ بِهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَنْ یَمْشِی عَلی بَطْنِهِ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ یَمْشِی عَلی رِجْلَیْنِ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ یَمْشِی عَلی أَرْبَعٍ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ ذِی شَرٍّ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ دَابَّهًٍْ أَنْتَ آخِذٌ بِناصِیَتِها إِنَّ رَبِّی عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ.

پیامبر ( ابن‌عبّاس (گوید: روزی برای رسول خدا (هرگاه می¬خواست قضای حاجت کند قدم زنان دور می¬شد. روزی به دشتی رفت و کفشش را درآورد و قضای حاجت کرد و سپس وضو گرفت. وقتی خواست کفشش را بپوشد، ناگهان پرنده¬ای سبزرنگ آمد و کفش را برداشت و بالا برد و سپس پایین انداخت. ناگاه ماری سیاه از کفش بیرون آمد. حضرت فرمود: «این کرامتی است که خداوند مرا با آن ارج نهاد، خداوندا به تو پناه می¬برم از شرّ آن¬چه بر روی شکم راه می‌رود و از شرّ آن¬چه بر روی دو پا راه می¬رود. و از شرّ آن¬چه بر روی چهار [پا] راه می‌رود. و از شرّ هر شروری و از شرّ هر چهارپایی که تو بر آن تسلّط داری [امّا سلطه‌ای با عدالت! چرا که] پروردگار من بر راه راست است! . (هود/۵۶)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۴

بحارالأنوار، ج۱۷، ص۴۰۵

۲

(نور/ ۴۶)

علی‌بن‌إبراهیم (وَ اللهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ أَیْ مِنْ مَنِیٍ فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلی بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلی رِجْلَیْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلی أَرْبَعٍ یَخْلُقُ اللهُ ما یَشاءُ إِنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ قَالَ عَلَی رِجْلَیْنِ النَّاسُ وَ عَلَی بَطْنِهِ الْحَیَّاتُ وَ عَلَی أَرْبَعٍ الْبَهَائِمُ وَ قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلَی أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.

علی‌بن‌ابراهیم ( وَ اللهُ خَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ؛ یعنی از آب منی؛ فَمِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَی بَطْنِهِ وَ مِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَی رِجْلَیْنِ وَ مِنْهُم مَّن یَمْشِی عَلَی أَرْبَعٍ یَخْلُقُ اللهُ مَا یَشَاء إِنَّ اللهَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ؛ آن‌هایی که بر دو پا راه می‌روند، مردم‌اند و آن‌ها که بر شکم راه می‌روند، مارها هستند و آن‌ها که بر چهار پا راه می‌روند، چهارپایان می‌باشند و امام صادق (فرمود: «برخی هم بر بیشتر از چهار پا راه می‌روند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۴

بحارالأنوار، ج۶۱، ص۲۴/ القمی، ج۲، ص۱۰۷/ نورالثقلین؛ «بتفاوت لفظی» / البرهان

آیه وَ یَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا ثُمَّ یَتَوَلَّی فَریقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ ما أُولئِکَ بِالْمُؤْمِنینَ [47]

آن‌ها می‌گویند: «به خدا و پیامبر ایمان آورده‌ایم و اطاعت کرده‌ایم». ولی بعد از این [ادّعا]، گروهی از آنان رویگردان می‌شوند؛ آن‌ها [درحقيقت] مؤمن نیستند.

۱

(نور/ ۴۷)

الصّادق (نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ فِی أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (وَ عُثْمَانَ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ کَانَ بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهًٌْ فِی حَدِیقَهًٍْ فَقَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (تَرْضَی بِرَسُولِ اللَّهِ (فَقَالَ عَبْدُ‌الرَّحْمَنِ‌بْنُ‌عَوْفٍ لِعُثْمَانَ لَا تُحَاکِمْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ (فَإِنَّهُ یَحْکُمُ لَهُ عَلَیْکَ وَ لَکِنْ حَاکِمْهُ إِلَی ابْنِ شَیْبَهًَْ الْیَهُودِیِّ فَقَالَ عُثْمَانُ لِأَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (لَا أَرْضَی إِلَّا بِابْنِ شَیْبَهًَْ الْیَهُودِیِّ فَقَالَ ابْنُ شَیْبَهًَْ لِعُثْمَانَ تَأْتَمِنُونَ مُحَمَّداً (عَلَی وَحْیِ السَّمَاءِ وَ تَتَّهِمُونَهُ فِی الْأَحْکَامِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ (وَ إِذا دُعُوا إِلَی اللهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ إِلَی قَوْلِهِ بَلْ أُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

امام صادق ( این آیه درباره‌ی امیرمؤمنان (و عثمان نازل شده است و ماجرا از این قرار است که بین امیرمؤمنان (و عثمان بر سر باغی اختلاف افتاد. امیرمؤمنان (فرمود: «آیا راضی می‌شوی رسول خدا (را به داوری بگیریم»؟ عبدالرّحمن‌بن‌عوف به عثمان گفت: «داوری را نزد رسول خدا (نبرید؛ چرا که او به نفع علی (داوری می‌کند؛ ابن‌شیبه یهودی را به داوری بگیرید». عثمان به امیرمؤمنان (گفت: «من فقط به داوری ابن‌شیبه راضی می‌شوم». ابن شیبه گفت: «آیا شما رسول خدا (را امانتدار وحی می‌دانید درحالی‌که او را در داوری‌کردن متّهم می‌کنید»! پس خدا به پیامبر (چنین وحی کرد: وَ إِذَا دُعُوا إِلَی اللهِ وَرَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ، وَإِن یَکُن لهُمُ الحَقُّ یَأْتُوا إِلَیْهِ مُذْعِنِینَ، أَفِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ یَخَافُونَ أَن یَحِیفَ اللهُ عَلَیْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۴

بحارالأنوار، ج۲۲، ص۹۸/ بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۷/ القمی، ج۲، ص۱۰۷/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نور/ ۴۷)

ابن‌عبّاس (قَوْلُهُ تَعَالَی وَ یَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِی عَلِیٍ وَ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ ابْتَاعَ مِنْهُ أَرْضاً.

ابن‌عبّاس ( وَ یَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا ثُمَّ یَتَوَلَّی فَرِیقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ؛ این آیه درباره‌ی امیرالمؤمنین (و مغیرهًْ‌بن‌وایل در باب آن زمینی که امیرالمؤمنین (از او خریده بود، نازل شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۶

کشف الغمهًْ، ج۱، ص۳۲۲/ کشف الیقین، ص۳۹۲

آیه وَ إِذا دُعُوا إِلَی اللهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ إِذا فَریقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ [48]

و هنگامی‌که به‌سوی خدا و پیامبرش دعوت شوند تا در میانشان داوری کند، ناگهان گروهی از آنان رویگردان می‌شوند.

۱

(نور/ ۴۸)

ابن‌عبّاس (إِذا دُعُوا إِلَی اللهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا أَیْ سَمِعْنَا قَوْلَ النَّبِیِّ (وَ أَطَعْنَا أَمْرَهُ وَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ فِیمَا یَکْرَهُونَهُ وَ یَضُرُّهُمْ.

ابن‌عبّاس ( إِذا دُعُوا إِلَی اللهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا؛ یعنی سخن پیامبر (را شنیدیم و از دستور او اطاعت کردیم، اگرچه دستور پیامبر (در موردی باشد که مؤمنان از آن خوششان نیاید و به ضررشان می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۶

بحرالعرفان، ج۱۲، ص۴۹

آیه وَ إِنْ یَکُنْ لَهُمُ الْحَقُّ یَأْتُوا إِلَیْهِ مُذْعِنِینَ [49]

ولی اگر آن‌ها حقّی داشته باشند [و داورى به نفع آن‌ها باشد] با سرعت و تسلیم به‌سوی او می‌آیند.

آیه أَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ یَخافُونَ أَنْ یَحِیفَ اللهُ عَلَیْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ أُولئِکَ هُمُ الظّالِمُونَ [50]

آیا در دل‌های آنان بیماری است، یا شکّ و تردید دارند، یا می‌ترسند خدا و پیامبرش بر آنان ستم کنند؟! [چنين نيست]، بلکه آن‌ها خودشان ستمکارند.

آیه إِنَّما کانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنینَ إِذا دُعُوا إِلَی اللهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [51]

سخن مؤمنان، هنگامی‌که به‌سوی خدا و پیامبرش دعوت شوند تا میان آنان داوری کند، تنها [و در‌هر‌حال] این است که می‌گویند: «شنیدیم و اطاعت کردیم». و این‌ها همان رستگاران [واقعى] هستند.

۱

(نور/ ۵۱)

الباقر (إِنَّما کانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إِذا دُعُوا إِلَی اللهِ إِنَّ الْمَعْنِیَّ بِالْآیَهًِْ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (.

امام باقر ( إِنَّما کانَ قَوْلَ المُؤْمِنِینَ إِذا دُعُوا إِلَی اللهِ؛ منظور آیه امیرالمؤمنین (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۶

بحارالأنوار، ج۳۸، ص۲۳۴/ المناقب، ج۲، ص۱۰/ نورالثقلین؛ «بتفاوت»

۲

(نور/ ۵۱)

الصّادق (عَن أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ إِنَّما کانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إِذا دُعُوا إِلَی اللهِ فِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (وَ عُثْمَان… ثمَُّ ذَکَرَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (فَقَالَ إِنَّما کانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إِذا دُعُوا إِلَی اللهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أَنْ یَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا إِلَی قَوْلِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْفائِزُون.

امام صادق ( از امام صادق (روایت است که فرموده: این آیه: إِنَّما کانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِینَ إِذا دُعُوا إِلَی اللهِ درباره‌ی امیرالمؤمنین (و عثمان نازل شده است… سپس خداوند به امیرمؤمنان (اشاره کرده و فرموده است: إِنَّمَا کَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِینَ إِذَا دُعُوا إِلَی اللهِ وَ رَسُولِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُمْ أَن یَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أُوْلَئِکَ هُمُ المُفْلِحُونَ، وَ مَن یُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَخْشَ اللهَ وَ یَتَّقْهِ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۶

القمی، ج۲، ص۱۰۷ / البرهان

آیه وَ مَنْ یُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَخْشَ اللهَ وَ یَتَّقْهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونَ [52]

و هرکس خدا و پیامبرش را اطاعت کند، و از خدا بترسد و از [مخالفت فرمان] او بپرهیزد، چنین کسانی همان پیروزمندان [واقعى] هستند.

۱

(نور/ ۵۲)

ابن‌عبّاس (نَزَلَتْ فِی عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (.

ابن‌عبّاس ( این آیه درباره‌ی علیّ‌بن‌ابی‌طالب (نازل شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۶

بحارالأنوار، ج۳۵، ص۴۰۱/ فرات الکوفی، ص۲۸۷/ فرات الکوفی، ص۲۸۸/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۳۵

۲

(نور/ ۵۲)

الباقر (أَعِینُونَا بِالْوَرَعِ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْکُمْ بِالْوَرَعِ کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَرَجاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ یُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رَفِیقاً فَمِنَّا النَّبِیُّ (وَ مِنَّا الصِّدِّیقُ وَ الشُّهَدَاءُ وَ الصَّالِحُونَ.

امام باقر ( ما را به ورع کمک کنید، هرکس با ورع خدا را ملاقات کند برای او فرج و گشایشی هست، خداوند متعال می‌فرماید: و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند، [در روز رستاخیز]، همنشین کسانی خواهد بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده از پیامبران و صدّیقان و شهدا و صالحان و آن‌ها رفیق‌های خوبی هستند! . (نساء/۶۹) پیامبر (از ما می‌باشد، و صدیق از ما هست و شهیدان و صالحان هم از ما می‌باشند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۸

بحارالأنوار، ج۶۷، ص۳۰۱

آیه وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَیَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ [53]

آن‌ها با نهایت تأکید به خدا سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرمان دهی، [به‌سوى ميدان جهاد] بیرون می‌روند [و حاضرند از مال و جان خود چشم بپوشند]؛ بگو: «سوگند یاد نکنید؛ شما اطاعت شایسته داشته باشید که خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است».

۱

(نور/ ۵۳)

الصّادق (عَن عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌عَجْلَانَ قَالَ: ذَکَرْنَا خُرُوجَ الْقَائِمِ (عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (فَقُلْتُ کَیْفَ لَنَا أَنْ نَعْلَمَ ذَلِکَ قَالَ یُصْبِحُ أَحَدُکُمْ وَ تَحْتَ رَأْسِهِ صَحِیفَهًٌْ عَلَیْهَا مَکْتُوبٌ طاعَهًٌْ مَعْرُوفَهًٌْ.

امام صادق ( عبدالله‌بن‌عجلان گوید: در خدمت امام صادق (درباره‌ی قیام قائم (سخن به میان آوردیم؛ من عرض کردم: «چگونه ما می‌توانیم از آمدن او اطّلاع حاصل کنیم»؟ فرمود: «صبح که یکی از شما از خواب برمی‌خیزد کاغذی را در زیر سر خود می‌یابد که در آن نوشته است: طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ؛ یعنی پیروی از قائم (کار معروف و خوبی است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۸

بحارالأنوار، ج۵۲، ص۳۰۵/ بحارالأنوار، ج۵۲، ص۳۲۴/ نورالثقلین

آیه قُلْ أَطیعُوا اللهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَیْکُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطیعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَی الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبینُ [54]

بگو: «اطاعت کنید خدا را، و اطاعت کنید پیامبر [خدا] را؛ و اگر سرپیچی نمایید، پیامبر مسؤول تکالیف خویش است و شما مسؤول تکالیف خود؛ و اگر از او اطاعت کنید، هدایت خواهید شد؛ و بر پیامبر چیزی جز ابلاغ آشکار نیست».

بگو: «اطاعت کنید خدا را، و اطاعت کنید پیامبر [خدا] را؛ و اگر سرپیچی نمایید، پیامبر مسؤول تکالیف خویش است و شما مسؤول تکالیف خود؛ و اگر از او اطاعت کنید، هدایت خواهید شد

۱ -۱

(نور/ ۵۴)

الصّادق (لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ قَالَ النَّبِیُّ (أَیُّهَا النَّاسُ عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لا یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ وَ عَلِیٌّ (نَفْسِی وَ أَخِی أَطِیعُوا عَلِیّاً (فَإِنَّهُ مُطَهَّرٌ مَعْصُومٌ لَا یَضِلُّ وَ لَا یَشْقَی ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ قُلْ أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَیْکُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِین.

امام صادق ( وقتی خداوند عزّوجلّ این فقره از آیه را نازل فرمود: عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُم پیامبر اکرم (فرمود: «ای مردم مراقب نفس خود باشید، وقتی هدایت شدید گمراه‌شدن دیگران ضرری به شما نمی‌رساند و علی (نفس و برادر من است؛ او را اطاعت کنید زیرا مطهّر و معصوم بوده؛ نه ضلالت به او رسد و نه شقاوت، سپس این آیه را قرائت فرمود: قُلْ أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَیْکُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ المُبِینُ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۸

بحارالأنوار، ج۳۸، ص۸۲/ علل الشرایع، ج۱، ص۱۷۵/ معانی الأخبار، ص۳۵۲

۱ -۲

(نور/ ۵۴)

الصّادق (عَن أَبِی‌الْحَسَنِ مُوسَی‌عَنْ أَبِیهِ (فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ مِنَ السَّمْعِ وَ الطَّاعَهًِْ وَ الْأَمَانَهًِْ وَ الصَّبْرِ وَ عَلَیْکُمْ ما حُمِّلْتُمْ مِنَ الْعُهُودِ الَّتِی أَخَذَهَا اللَّهُ عَلَیْکُمْ فِی عَلِیٍّ (وَ مَا بَیَّنَ لَکُمْ فِی الْقُرْآنِ مِنْ فَرْضِ طَاعَتِهِ

فَقَوْلُهُ وَ إِنْ تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا أَیْ وَ إِنْ تُطِیعُوا عَلِیّاً (تَهْتَدُوا وَ ما عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ هَکَذَا نَزَلَت.

امام صادق ( امام کاظم (از پدرش (نقل کرده که درباره‌ی آیه: قُلْ أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَیْهِ مَا حُمِّلَ فرموده است: «آنچه پیامبر (به آن تکلیف شده، شنیدن، طاعت، امانتداری و صبر است». و درباره‌ی: وَ عَلَیْکُم مَّا حُمِّلْتُمْ فرموده است: «آنچه بر عهده‌ی شماست، پیمان‌هایی است که خداوند متعال در مورد امام علی (از شما گرفته و آنچه در قرآن برایتان تبیین نموده، لزوم فرمانبرداری از اوست. و منظور از وَ إِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا این است که اگر از علی (پیروی کنید، راه خواهید یافت و وَ مَا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ المُبِینُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۲۹۸

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۰۳/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۶۴/ البرهان

۱ -۳

(نور/ ۵۴)

علی‌بن‌إبراهیم (قَولُهُ قُلْ أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ قَالَ مَا حُمِّلَ النَّبِیِّ (مِنَ النُّبُوَّهًِْ وَ عَلَیْکُمْ ما حُمِّلْتُمْ مِنَ الطَّاعَهًِْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( قُلْ أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَیْهِ مَا حُمِّلَ؛ آنچه برعهده‌ی نبی اکرم (است نبوّت می‌باشد و آنچه بر دوش شماست، طاعت و فرمانبرداری می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۰۰

القمی، ج۲، ص۱۰۷/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۴

(نور/ ۵۴)

الرّسول (یَا مَعَاشِرَ قُرَّاءِ الْقُرْآنِ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیمَا حَمَّلَکُمْ مِنْ کِتَابِهِ فَإِنِّی مَسْئُولٌ وَ إِنَّکُمْ مَسْئُولُونَ إِنِّی مَسْئُولٌ عَنْ تَبْلِیغِ الرِّسَالَهًِْ وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَتُسْأَلُونَ عَمَّا حُمِّلْتُمْ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّتِی.

پیامبر (‌ای گروه‌های قاریان قرآن، از خداوند عزّوجل از آنچه از کتابش برعهده‌ی شما نهاد، پروا داشته باشید، چراکه هم من و هم شما مسئولید، من از رساندن رسالت [الهی] مسئولم و امّا شما، از آنچه از قرآن و سنّت من که [عهده‌دارش] شدید، پرسیده خواهید شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۰۰

الکافی، ج۲، ص۶۰۶ / نورالثقلین

۱ -۵

(نور/ ۵۴)

الصّادق (فَبَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ (مَا أُرْسِلَ بِهِ وَ صَدَعَ بِمَا أُمِرَ وَ أَدَّی مَا حُمِّلَ مِنْ أَثْقَالِ النُّبُوَّهًْ.

امام صادق ( و پیامبر (بار سنگین نبوّت که برعهده‌اش نهاده شده بود را به کامل‌ترین شکل، به منزل رسانید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۰۰

الکافی، ج۱، ص۴۴۵ / نورالثقلین

۱ -۶

(نور/ ۵۴)

الصّادق (عَبْدُ الْجَبَّارِ‌بْنُ‌کَثِیرٍ التَّمِیمِیُّ الْیَمَانِیُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ‌بْنَ‌حَرْبٍ الْهِلَالِیَّ أَمِیرَ الْمَدِینَهًِْ یَقُولُ سَأَلْتُ جَعْفَرَ‌بْنَ‌مُحَمَّدٍ (فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (فِی نَفْسِی مَسْأَلَهًٌْ أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُکَ بِمَسْأَلَتِکَ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَنِی وَ إِنْ شِئْتَ فَسَلْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (وَ بِأَیِ شَیْءٍ تَعْرِفُ مَا فِی نَفْسِی قَبْلَ سُؤَالِی عَنْهُ قَالَ بِالتَّوَسُّمِ وَ التَّفَرُّسِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ وَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ (اتَّقُوا فِرَاسَهًَْ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ قُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِی بِمَسْأَلَتِی قَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَنِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (لِمَ لَمْ یُطِقْ حَمْلَهُ عَلِیٌّ (عِنْدَ حَطِّهِ الْأَصْنَامَ مِنْ سَطْحِ الْکَعْبَهًِْ مَعَ قُوَّتِهِ وَ شِدَّتِهِ وَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فِی قَلْعِ بَابِ الْقَمُوصِ بِخَیْبَرَ وَ الرَّمْیِ بِهَا وَرَاءَهُ أَرْبَعِینَ ذِرَاعاً وَ کَانَ لَا یُطِیقُ حَمْلَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (یَرْکَبُ النَّاقَهًَْ وَ الْفَرَسَ وَ الْبَغْلَهًَْ وَ الْحِمَارَ وَ رَکِبَ الْبُرَاقَ لَیْلَهًَْ الْمِعْرَاجِ وَ کُلُّ ذَلِکَ دُونَ عَلِیٍّ (فِی الْقُوَّهًِْ وَ الشِدَّهًِْ قَالَ فَقُلْتُ لَه عَنْ هَذَا وَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (فَأَخْبِرْنِی فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً (بِرَسُولِ اللَّهِ (شُرِّفَ وَ بِهِ ارْتَفَعَ وَ بِهِ وَصَلَ إِلَی إِطْفَاءِ نَارِ الشِّرْکِ وَ إِبْطَالِ کُلِّ مَعْبُودٍ دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ عَلَا النَّبِیُّ (لِحَطِّ الْأَصْنَامِ لَکَانَ بِعَلِیٍّ (مُرْتَفِعاً وَ شَرِیفاً وَ وَاصِلًا إِلَی حَطِّ الْأَصْنَامِ وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ لَکَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ أَ لَا تَرَی أَنَّ عَلِیّاً (قَالَ لَمَّا عَلَوْتُ ظَهْرَ رَسُولِ اللَّهِ (شُرِّفْتُ وَ ارْتَفَعْتُ حَتَّی لَوْ شِئْتُ أَنْ أَنَالَ السَّمَاءَ لَنِلْتُهَا أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمِصْبَاحَ هُوَ الَّذِی یُهْتَدَی بِهِ فِی الظُّلْمَهًِْ وَ انْبِعَاثُ فَرْعِهِ مِنَ أَصْلِهِ وَ قَدْ قَالَ عَلِیٌّ (أَنَا مِنْ أَحْمَدَ کَالضَّوْءِ مِنَ الضَّوْءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مُحَمَّداً وَ عَلِیّاً (کَانَا نُوراً بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ قَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ بِأَلْفَیْ عَامٍ وَ إِنَّ الْمَلَائِکَهًَْ لَمَّا رَأَتْ ذَلِکَ النُّورَ رَأَتْ لَهُ أَصْلًا قَدِ انْشَعَبَ فِیهِ شُعَاعٌ لَامِعٌ فَقَالَتْ إِلَهَنَا وَ سَیِّدَنَا مَا هَذَا النُّورُ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِمْ هَذَا نُورٌ مِنْ نُورِی أَصْلُهُ نُبُوَّهًٌْ وَ فَرْعُهُ إِمَامَهًٌْ أَمَّا النُّبُوَّهًُْ فَلِمُحَمَّدٍ عَبْدِی وَ رَسُولِی وَ أَمَّا الْإِمَامَهًُْ فَلِعَلِیٍّ حُجَّتِی وَ وَلِیِّی وَ لَوْلَاهُمَا مَا خَلَقْتُ خَلْقِی أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (رَفَعَ یَدَیْ عَلِیٍّ (بِغَدِیرِ خُمٍّ حَتَّی نَظَرَ النَّاسُ إِلَی بَیَاضِ إِبْطَیْهِمَا فَجَعَلَهُ مَوْلَی الْمُسْلِمِینَ وَ إِمَامَهُمْ وَ قَدِ احْتَمَلَ (الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ (یَوْمَ حَظِیرَهًِْ بَنِی النَّجَّارِ فَلَمَّا قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ نَاوِلْنِی أَحَدَهُمَا یَا رَسُولَ اللَّهِ (قَالَ نِعْمَ الْحَامِلَانِ وَ نِعْمَ الرَّاکِبَانِ وَ أَبُوهُمَا خَیْرٌ مِنْهُمَا وَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (حَمَلَ الْحَسَنَ وَ حَمَلَ جَبْرَئِیلُ الْحُسَیْنَ فَلِهَذَا قَالَ نِعْمَ الْحَامِلَانِ وَ إِنَّهُ (کَانَ یُصَلِّی بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ سَجْدَهًًْ مِنْ سَجَدَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (لَقَدْ أَطَلْتَ هَذِهِ السَّجْدَهًَْ فَقَالَ (نَعَمْ إِنَّ ابْنِی ارْتَحَلَنِی فَکَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّی یَنْزِلَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ (بِذَلِکَ رَفْعَهُمْ وَ تَشْرِیفَهُمْ فَالنَّبِیُّ (رَسُولُ بَنِی آدَمَ وَ عَلِیٌّ (إِمَامٌ لَیْسَ بِنَبِیٍّ وَ لَا رَسُولٍ فَهُوَ غَیْرُ مُطِیقٍ لِحَمْلِ أَثْقَالِ النُّبُوَّهًِْ قَالَ مُحَمَّدُ‌بْنُ‌حَرْبٍ الْهِلَالِیُّ فَقُلْتُ لَهُ زِدْنِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (فَقَالَ إِنَّکَ لَأَهْلٌ لِلزِّیَادَهًِْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (حَمَلَ عَلِیّاً عَلَی ظَهْرِهِ یُرِیدُ بِذَلِکَ أَنَّهُ أَبُووُلْدِهِ وَ إِمَامُ الْأَئِمَّهًِْ مِنْ صُلْبِهِ کَمَا حَوَّلَ رِدَاءَهُ فِی صَلَاهًِْ الِاسْتِسْقَاءِ وَ أَرَادَ أَنْ یُعْلِمَ أَصْحَابَهُ بِذَلِکَ أَنَّهُ قَدْ تَحَوَّلَ الْجَدْبُ خَصْباً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ زِدْنِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (فَقَالَ احْتَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ (عَلِیّاً (یُرِیدُ بِذَلِکَ أَنْ یُعْلِمَ قَوْمَهُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِی یُخَفِّفُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ (مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ وَ الْعِدَاتِ وَ الْأَدَاءِ عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (زِدْنِی فَقَالَ إِنَّهُ احْتَمَلَهُ لِیُعْلِمَ بِذَلِکَ أَنَّهُ قَدِ احْتَمَلَهُ وَ مَا حَمَلَ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ لَا یَحْتَمِلُ وِزْراً فَتَکُونُ أَفْعَالُهُ عِنْدَ النَّاسِ حِکْمَهًًْ وَ صَوَاباً وَ قَدْ قَالَ النَّبِیُّ (لِعَلِیٍّ (یَا عَلِیُّ (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَمَّلَنِی ذُنُوبَ شِیعَتِکَ ثُمَّ غَفَرَهَا لِی وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِیَغْفِرَ لَکَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ ما تَأَخَّرَ وَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَیْهِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ قَالَ النَّبِیُّ (یَا أَیُّهَا النَّاسُ عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ لا یَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ وَ عَلِیٌّ نَفْسِی وَ أَخِی أَطِیعُوا عَلِیّاً فَإِنَّهُ مُطَهَّرٌ مَعْصُومٌ فَلا یَضِلُّ وَ لا یَشْقی ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ قُلْ أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَیْکُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِینُ قَالَ مُحَمَّدُ‌بْنُ‌حَرْبٍ الْهِلَالِیُّ ثُمَّ قَالَ لِی جَعْفَرُ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ (أَیُّهَا الْأَمِیرُ لَوْ أَخْبَرْتُکَ بِمَا فِی حَمْلِ النَّبِیِّ (عَلِیّاً (عِنْدَ حَطِّ الْأَصْنَامِ مِنْ سَطْحِ الْکَعْبَهًِْ مِنَ الْمَعَانِی الَّتِی أَرَادَهَا بِهِ لَقُلْتَ إِنَّ جَعْفَرَ‌بْنَ‌مُحَمَّدٍ لَمَجْنُونٌ فَحَسْبُکَ مِنْ ذَلِکَ مَا قَدْ سَمِعْتَهُ فَقُمْتُ إِلَیْهِ وَ قَبَّلْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ اللهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ.

امام صادق ( جبّاربن‌کثیر تمیمی گوید: شنیدم محمّدبن‌حرب هلالی امیر مدینه گوید: به امام صادق (گفتم: «ای پسر رسول خدا (! در ذهنم مسأله‌ای است که می‌خواهم از تو بپرسم». فرمود: «اگر بخواهی پیش از آنکه از من بپرسی تو را از سؤالت خبر خواهم داد! و اگر خواستی می‌توانی سؤال کنی». به او گفتم: «ای پسر پیامبر خدا! به چه وسیله‌ای پیش از پرسشم به آنچه که در دل دارم خبر می‌دهی»؟ فرمود: «به فراست و زیرکی، آیا نشنیدی سخن خداوند متعال را که می‌فرماید: در این (سرگذشت عبرت‌انگیز)، نشانه‌هایی است برای هوشیاران! . (حجر/۷۵) و سخن رسول اکرم (که فرمود: «از فراست و زیرکی مؤمن بترسید؛ چرا که او به‌وسیله‌ی نور خداوند متعال می‌نگرد». گفتم: «ای پسر رسول خدا (! مرا از مسأله‌ام خبر ده». فرمود: «می‌خواهی از من بپرسی که چرا به هنگام درهم ریختن بت‌ها بر بام کعبه، علی (رسول خدا (را بر دوش نگرفت؛ با اینکه قوّت و قدرت علی (در باب کندن قلعه‌ی خیبر و دورانداختن آن به چهل ذرع پشت سر خود، درحالی‌که چهل نفر نمی‌توانستند آن را بر دارند [بر کسی پوشیده نیست] و از طرفی رسول خدا (بر اسب و شتر و الاغ سوار می‌شد و در شب معراج بر براق سوار گردید. و همه‌ی این‌ها در قوّت و قدرت بسی پایین‌تر از وی بودند»؟ گفتم: «به خدا سوگند همین را می‌خواستم بپرسم، ای پسر رسول خدا (! جوابم بده». فرمود: «علی (در پیشگاه پیامبر اکرم (شرف و فضیلتی [خاصّ] داشت. و به همین جهت پا بر دوش آن حضرت نهاد و بدان وسیله آتش شرک را خاموش و هر معبودی جز خدا را باطل نمود. و اگر علی (پیامبر را برای ریختن بت‌ها بالا می‌برد در آن صورت پیامبر به‌واسطه‌ی علی (مقام و مرتبت پیدا می‌کرد و به‌وسیله‌ی او به ریختن بت‌ها دست می‌یافت و اگر چنین می‌بود علی (افضل از او می‌شد، [و حال آنکه چنین نیست]. مگر ندیدی که علی (فرمود: «چون پا بر دوش رسول خدا (نهادم، شرافت و مرتبت پیدا کردم تا جایی که اگر می‌خواستم به آسمان برسم، هرآینه می‌رسیدم. آیا ندانستی که این چراغ است که به‌وسیله‌ی آن در تاریکی راه یافته می‌شود و شعاع نور از اصل نور است». علی (فرمود: «من از احمدم، همچون روشنایی که از نور است»؟ آیا ندانستی که محمّد و علی (دوهزار سال پیش از آنکه خلق شوند هر دو نوری در پیشگاه خداوند متعال بودند؛ و چون فرشتگان آن نور را دیدند که شعاعی تابان از آن درخشیدن گرفت، گفتند: «معبودا و بزرگوارا! این نور چیست»؟ آنگاه بود که خداوند متعال به آنان وحی فرستاد که این نور، نور من است؛ اصلش نبوّت و فرعش امامت است. امّا نبوّت برای بنده‌ام و فرستاده‌ام محمّد (است، و امّا امامت برای حجّتم و دوستم، علی (است، و اگر این دو نبودند مخلوقم را نمی‌آفریدم. آیا ندانستی که پیامبر اکرم (در غدیر خمّ دو دست علی (گرفت؛ به‌نحوی که مردم زیر بغل آن دو را می‌دیدند و او را سرپرست و امام مردم قرار داد؟ و روزی در «سرای بنی‌نجّار»، حسن و حسین (را به دوش گرفته بود یکی از اصحابش به آن حضرت گفت: «یکی از این دو را به من بده [به دوش بگیرم]». فرمود: «خودم خوب باربری هستم! و این دو هم خوب سواره‌ای هستند، و پدرشان از آن‌ها بهتر است». و روزی با اصحابش نماز می‌خواند، سجده‌ای از سجده‌هایش را طول داد. چون سلام داد، گفتند: «ای رسول خدا (سجده را طول دادی». فرمود: «پسرم بر من سوار شده بود، دوست نداشتم پیاده‌اش کنم تا خود پایین آید». و همه‌ی این امور برای نشان‌دادن رفعت و شرافت آنان بود و پیامبر اکرم (خود رسول، نبیّ و امام بود و علی (فقط امام بود نه رسول بود و نه نبیّ، پس او تحمّل سنگینی مقام نبوّت را نداشت. گفتم: «باز هم بیشتر بفرمایید». امام صادق (فرمود: «به‌راستی‌که تو شایسته‌ی آنی که بیشتر بگویم! رسول خدا (علی (را بر دوشش گرفت تا به مردم بفهماند که او پدر فرزندانش، و امام امامان از صلبش است، عبایش را در «نماز باران» وارونه پوشید تا به اصحابش فهماند [که این کار نشانه] تحوّل از سختی و خشکسالی به آسانی و فراخسالی است». به امام صادق (گفتم: «باز بیشتر بفرمایید». امام صادق (فرمود: «رسول خدا (هدفش از بر دوش‌گرفتن علی (این بود که امّتش بدانند، آن کسی که بعد از او بار سنگین بدهکاری‌ها و وعده‌ها و اداء [امانات] را از دوشش بر می‌دارد، او فقط علی (است». باز بیشتر بفرمایید. امام فرمود: «رسول خدا (که آن حضرت را به دوش گرفت، معصوم بود و گناهی مرتکب نمی‌شد. بنابراین جمیع گفتار و افعال او در حضور مردم براساس حکمت و مصلحتی بوده است. پیامبر (به علی (فرمود: «ای علی (! خداوند متعال گناهان شیعیانت را به عهده‌ی من نهاد و سپس همه را آمرزید و این است سخن خدای تعالی که می‌فرماید: تا خداوند گناهان گذشته و آینده‌ای را که به تو نسبت می‌دادند ببخشد. (فتح/۲) و چون خدای تعالی آیه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! مراقب خود باشید! . (مائده/۱۰۵) را نازل کرد. پیامبر اکرم (فرمود، «هان‌ای مردم، به خودتان بپردازید، که هرگاه هدایت یابید آن کس که گمراه است نمی‌تواند به شما زیانی برساند و به من و برادرم بپردازید، علی (را اطاعت کنید زیرا که او پاکیزه و معصوم است، نه گمراه است و نه بدبخت. سپس این آیه را خواند؛ قُلْ أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَیْکُمْ ما حُمِّلْتُمْ. سپس امام صادق (فرمود: «ای امیر! اگر تو را از فلسفه‌ی تمام نکات و ریزه‌کاری‌های رسول خدا (در مورد بر دوش گرفتن علی مرتضی (و فرو ریختن بت‌ها بر بام کعبه خبر دهم، هر آینه خواهی گفت که جعفربن‌محمّد دیوانه شده است! پس همین مقدار که شنیدی برای تو کافی است». سرانجام به جانب آن حضرت رفتم و سرش را بوسیدم و گفتم: خداوند آگاه‌تر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد! . (انعام/۱۲۴)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۰۰

معانی الأخبار، ص۳۵۰

بر پیامبر چیزی جز رساندن آشکار نیست

۲ -۱

(نور/ ۵۴)

أمیرالمؤمنین (لَمَّا أَظْهَرَ رَسُولَ اللَّهِ (بِمَکَّهًَْ دَعْوَتَهُ وَ أَبَانَ عَنِ اللَّهِ مُرَادَهُ رَمَتْهُ الْعَرَبُ عَنْ قِسِیِّ عَدَاوَتِهَا بِضُرُوبِ إِمْکَانِهِمْ… فَجَاءَهُ قَوْمٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَقَالُوا لَهُ یَا مُحَمَّدُ (تَزْعُمُ أَنَّکَ رَسُولُ (رَبِّ الْعَالَمِینَ ثُمَّ أَنَّکَ لَا تَرْضَی بِذَلِکَ حَتَّی تَزْعُمُ أَنَّکَ سَیِّدُهُمْ وَ أَفْضَلُهُمْ فَإِنْ کُنْتَ نَبِیّاً فَأْتِنَا بِآیَهًٍْ کَمَا تَذْکُرُهُ عَنِ الْأَنْبِیَاءِ (قَبْلَکَ مِثَالَ نُوحٍ (الَّذِی جَاءَ بِالْغَرَقِ وَ نَجَا فِی سَفِینَتِهِ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ وَ إِبْرَاهِیمَ (الَّذِی ذَکَرْتَ أَنَّ النَّارَ جُعِلَتْ عَلَیْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ مُوسَی (الَّذِی زَعَمْتَ أَنَّ الْجَبَلَ رُفِعَ فَوْقَ رُءُوسِ أَصْحَابِهِ حَتَّی انْقَادُوا لِمَا دَعَاهُمْ إِلَیْهِ صَاغِرِینَ دَاخِرِینَ وَ عِیسَی (الَّذِی کَانَ یُنَبِّئُهُمْ بِمَا یَأْکُلُونَ وَ مَا یَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِهِمْ وَ صَارَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِکُونَ فِرَقاً أَرْبَعَ هَذِهِ تَقُولُ أَظْهِرْ لَنَا آیَهًَْ نُوحٍ (وَ هَذِهِ تَقُولُ أَظْهِرْ لَنَا آیَهًَْ مُوسَی (وَ هَذِهِ تَقُولُ أَظْهِرْ لَنَا آیَهًَْ إِبْرَاهِیمَ (وَ هَذِهِ تَقُولُ أَظْهِرْ لَنَا آیَهًَْ عِیسَی (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (إِنَّما أَنَا نَذِیرٌ مُبِینٌ آتَیْتُکُمْ {أَتَیْتُکُمْ} بِآیَهًٍْ مُبَیِّنَهًٍْ هَذَا الْقُرْآنِ الَّذِی تَعْجِزُونَ أَنْتُمْ وَ الْأُمَمُ وَ سَائِرُ الْعَرَبِ عَنْ مُعَارَضَتِهِ وَ هُوَ بِلُغَتِکُمْ فَهُوَ حَجَّهًُْ اللَّهِ وَ حَجَّهًُْ نَبِیِّهِ عَلَیْکُمْ وَ مَا بَعْدَ ذَلِکَ فَلَیْسَ لِیَ الِاقْتِرَاحُ عَلَی رَبِّی وَ ما عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِینُ إِلَی الْمُقِرِّینَ بِحُجَّهًِْ صِدْقِهِ وَ آیَهًِْ حَقِّهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْتَرِحَ بَعْدَ قِیَامِ الْحُجَّهًِْ عَلَی رَبِّهِ مَا یَقْتَرِحُهُ عَلَیْهِ الْمُقْتَرِحُونَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ هَلِ الصَّلَاحُ أَوِ الْفَسَادُ فِیمَا یَقْتَرِحُونَ.

امام علی ( هنگامی‌که رسول خدا (دعوت خود را در مکّه علنی ساخته و خواسته‌ی خداوند را آشکار نمود، عرب‌ها به خاطر شدّت خصومتی که داشتند پیامبر (را با انواع نیرنگ‌ها متّهم ساختند. … تا اینکه گروهی از مشرکان نزد حضرت آمده و به او عرض کرد: «ای محمّد (! تو گمان می‌کنی فرستاده‌ی پروردگار جهانیان هستی و به این مقدار هم بسنده نکرده می‌پنداری سرور و برترینِ پیامبرانی! اگر [چنانکه خود گمان می‌کنی] پیامبری، معجزه‌ای همچون معجزاتی که از پیامبرانِ قبل خود بیان می‌کنی بیاور؛ معجزه‌ای همچون نوح (که بلای غرق‌شدن را آورد و خود به همراه مؤمنان در کِشتی‌اش نجات یافت؛ و همچون ابراهیم (که گفتی آتش برایش سرد و سالم شد؛ و همچون موسی (که گمان بُردی کوه بر فراز سرهای پیروانش بالا برده شد تا در نهایتِ ذلّت و خواری، به آنچه موسی (ایشان را دعوت می‌کرد گردن نهادند؛ و همچون عیسی (که مردم را از آنچه می‌خوردند و در خانه‌های خود ذخیره می‌کردند، باخبر می‌ساخت. دراین‌هنگام مشرکان چهار گروه شدند، گروهی [به پیامبر اسلام (] می‌گفت: «برایمان معجزه‌ی نوح (را بیاور، گروهی دیگر معجزه‌ی موسی (دسته‌ای معجزه‌ی ابراهیم (و دسته‌ای دیگر معجزه‌ی عیسی (را تقاضا کردند». رسول خدا (فرمود: من تنها بیم‌دهنده‌ای آشکارم! . (عنکبوت/۵۰) همین قرآنی که شما و امّت‌ها و دیگر عرب‌ها از مقابله با آن، ناتوان هستید با اینکه به زبان خود شماست؛ به همین خاطر قرآن، حجّت خداوند و پیامبرش بر شماست؛ و پس از [نازل‌شدنِ] قرآن، من حقّ دادنِ هیچ پیشنهادی [برای آوردن معجزه‌ای دیگر] به خدا را ندارم، وَ ما عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ المُبِینُ؛ به اعتراف‌کنندگان به دلیلِ راستگویی او و نشانه‌ی حقانیّتش [نیست]؛ و بعد از اتمام حجّت [بر مخالفان]، پیامبر حقّ ندارد به پیشنهادِ دیگران که نمی‌دانند در آنچه پیشنهاد می‌دهند خیر و صلاحشان است یا تباهی‌شان، [آوردنِ] معجزه‌ای را به خداوند پیشنهاد دهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۰۴

بحارالأنوار، ج۱۷، ص۲۳۹

۲ -۲

(نور/ ۵۴)

الرّسول (عَن أبی جَعفَر (خَطَبَ رَسُولُ اللهِ (فِی الیَومِ الغَدِیرِ فَقَالَ (… مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ إِبْلِیسَ أَخْرَجَ آدَمَ (مِنَ الْجَنَّهًِْ بِالْحَسَدِ فَلَا تَحْسُدُوهُ فَتَحْبَطَ أَعْمَالُکُمْ وَ تَزِلَّ أَقْدَامُکُمْ فَإِنَّ آدَمَ (أُهْبِطَ إِلَی الْأَرْضِ بِخَطِیئَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ وَ هُوَ صَفْوَهًُْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَیْفَ بِکُمْ وَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ وَ مِنْکُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَلَا إِنَّهُ لَا یُبْغِضُ عَلِیّاً (إِلَّا شَقِیٌّ وَ لَا یَتَوَالَی عَلِیّاً (إِلَّا تَقِیٌّ وَ لَا یُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ مُخْلِصٌ فِی عَلِیٍّ (وَ اللَّهِ نَزَلَتْ سُورَهًُْ الْعَصْرِ؛ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ، وَ الْعَصْر… مَعَاشِرَ النَّاسِ قَدْ أَشْهَدْتُ اللَّهَ وَ بَلَّغَتْکُمْ رِسَالَتِی وَ ما عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِینُ.

پیامبر ( امام باقر (در روز عید غدیر این خطبه را ایراد کرد: «ای مردم! همانا ابلیس آدم (را با حسد و رشک از بهشت بیرون کرد، شما بر او حسادت نکنید که اعمال شما تباه و قدم‌های شما لغزان شود. همانا آدم (با اینکه برگزیده‌ی خداوند بود با یک ترک اولی به زمین فرستاده شد و این موضوع درباره‌ی شما چگونه خواهد بود؟ و حال آنکه شما نه تنها معصوم نیستید، بلکه برخی از شما دشمنان خدا هستند. همانا کسی جز بدبخت و شقیّ علی (را دشمن نمی‌دارد و کسی جز پرهیزگار او را دوست نمی‌دارد و کسی جز مؤمن مخلص به او ایمان نمی‌آورد. به خدا سوگند سوره‌ی و العصر درباره‌ی علی (نازل شده است بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ الْعَصْرِ (عصر/۱) ای مردم! من خدا را گواه گرفتم و پیام و رسالت او را به شما تبلیغ کردم بر پیامبر چیزی جز رساندن آشکار نیست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۰۴

بحارالأنوار، ج۳۷، ص۲۱۰/ التحصین لابن طاوس، ص۵۸۵؛ «بتفاوت لفظی»

۲ -۳

(نور/ ۵۴)

الرّسول (أَیُّهَا النَّاسُ لَا تَسُبُّوا عَلِیّاً (وَ لَا تَحْسُدُوهُ فَإِنَّهُ وَلِیُّ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَهًٍْ بَعْدِی فَأَحِبُّوهُ بِحُبِّی إیّاهُ وَ أَکْرِمُوهُ لِکَرَامَتِی وَ أَطِیعُوهُ للهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ اسْتَرْشِدُوهُ تَوَفَّقُوا وَ تَرْشُدُوا فَإِنَّهُ الدَّلِیلُ لَکُمْ عَلَی اللَّهِ بَعْدِی فَقَدْ بَیَّنْتُ لَکُمْ أَمْرَ عَلِیٍّ فَاعْقِلُوهُ وَ ما عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِینُ.

پیامبر (‌ای مردم! به علی (دشنام ندهید و نسبت به او حسادت نورزید چرا که علی (بعد از من، سرپرست [و امامِ] هر مرد و زن با ایمان است؛ پس او را به خاطر اینکه من او را دوست می‌دارم دوست بدارید و به خاطر اینکه من او را گرامی می‌دارم گرامی بدارید، أَطِیعُوهُ لِلهِ وَ لِرَسُولِهِ و به خاطر خدا و رسولش از او پیروی کرده و از او راهنمایی بخواهید تا کامیاب شده و هدایت یابید؛ چرا که او بعد از من، راهنمای شما به‌سوی خداوند است. من آنچه مربوط به علی (است را برای شما بیان کردم، پس در آنچه گفتم بیاندیشید؛ وَ ما عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ المُبِینُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۰۶

بحارالأنوار، ج۳۹، ص۲۹۲

آیه وَعَدَ اللهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنی لا یُشْرِکُونَ بی‌شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ [55]

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند وعده داده است که به‌یقین، خلافت روی زمین را به آنان خواهد داد، همان‌گونه که به پیشینیان آن‌ها خلافت بخشید؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، بر ایشان پابرجا و ریشه‌دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنیّت و آرامش مبدّل می‌کند، [به‌گونه‌اى] که فقط مرا می‌پرستند و چیزی را همتای من قرار نخواهند داد. و کسانی که پس از آن کافر شوند، آن‌ها همان فاسقانند.

ولایت

۱

(نور/ ۵۵)

الصّادق (عَن عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَالَ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ (.

امام صادق ( از عبدالله‌بن‌سنان گوید: از امام صادق (در مورد آیه: وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ پرسیدم. فرمود: «مراد از آیه، ائمّه (هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۰۶

الکافی، ج۱، ص۱۹۳/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نور/ ۵۵)

ابن‌عبّاس (وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ… قَالَ نَزَلَتْ فِی آلِ مُحَمَّدٍ (.

ابن‌عبّاس ( آیه: وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ؛ درباره‌ی آل محمّد (نازل شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۰۶

الکافی، ج۱، ص۲۵۰

۳

(نور/ ۵۵)

الصّادق (عَن صَفوان لَمَّا طَلَبَ الْمَنْصُورُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (تَوَضَّأَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَهًَْ الشُّکْرِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ وَعَدْتَنَا عَلَی لِسَانِ نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ (وَ وَعْدُکَ الْحَقُّ أَنَّکَ تُبَدِّلُنَا مِنْ بَعْدِ خَوْفِنَا أَمْناً اللَّهُمَّ فَأَنْجِزْ لَنَا مَا وَعَدْتَنَا إِنَّکَ لا تُخْلِفُ الْمِیعادَ قَالَ قُلْتُ لَهُ یَا سَیِّدِی فَأَیْنَ وَعْدُ اللَّهِ لَکُمْ فَقَالَ (قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ

لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ….

امام صادق ( از صفوان روایت است: هنگامی‌که منصور خلیفه عباسی امام صادق (را خواست، حضرت وضو گرفت و دو رکعت نماز گزارد سپس سجده‌ی شکر نمود و فرمود: «پروردگارا توسّط پیغمبرت محمّد (به ما اهل بیت وعده‌ی پیروزی دادی که ما را از هرگونه هراسی ایمنی بخشی. پروردگارا؛ آنچه به ما وعده کرده‌ای به ما موهبت کن، چه می‌دانیم که وعده‌ات خلاف‌پذیر نیست. (آل عمران/۱۹۴) عرض‌کردم: «آقا! وعده‌ی خداوند کدام است که به شما داده است»؟ فرمود: «این آیه: وَعَدَ اللهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ…».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۰۶

بحارالأنوار، ج۵۱، ص۶۴

۴

(نور/ ۵۵)

الصّادق (اللَّهُمَ وَ ضَاعِفْ صَلَوَاتِکَ وَ رَحْمَتَکَ وَ بَرَکَاتِکَ عَلَی عِتْرَهًِْ نَبِیِّکَ الْعِتْرَهًِْ الضَّائِعَهًِْ الْخَائِفَهًِْ الْمُسْتَذَلَّهًِْ بَقِیَّهًِْ الشَّجَرَهًِْ الطَّیِّبَهًِْ الزَّاکِیَهًِْ الْمُبَارَکَهًِْ وَ أَعْلِ اللَّهُمَّ کَلِمَتَهُمْ وَ أَفْلِجْ حُجَّتُهُمْ وَ اکْشِفِ الْبَلَاءَ وَ اللَّأْوَاءَ وَ حَنَادِسَ الْأَبَاطِیلِ وَ الْعَمَی عَنْهُمْ وَ ثَبِّتْ قُلُوبَ شِیعَتِهِمْ وَ حِزْبِکَ عَلَی طَاعَتِهِمْ وَ وَلَایَتِهِمْ وَ نُصْرَتِهِمْ وَ مُوَالاتِهِمْ وَ أَعِنْهُمْ وَ امْنَحْهُمْ الصَّبْرَ عَلَی الْأَذَی فِیکَ وَ اجْعَلْ لَهُمْ أَیَّاماً مَشْهُودَهًًْ وَ أَوْقَاتاً مَحْمُودَهًًْ مَسْعُودَهًًْ تُوْشِکُ فِیهَا فَرَجَهُمْ وَ تُوجِبُ فِیهَا تَمْکِینَهُمْ وَ نَصْرَهُمْ کَمَا ضَمِنْتَ لِأَوْلِیَائِکَ فِی کِتَابِکَ الْمُنْزَلِ فَإِنَّکَ قُلْتَ وَ قَوْلُکَ الْحَقُّ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئا.

امام صادق ( خداوندا! صلوات و رحمت و برکات خود را بر عترت پاکِ تباه¬گشته‌ی بیم‌خورده‌ی تحقیرگشته که باقیماندگان از تبار نیک¬آیند پاکدامن برکت¬یافته‌اند، فرو فرست و سخن حقیقت ایشان را فراز گردان و حجت ایشان را از پرده برون کن و بلا و سختی و تاریکی اباطیل و ره¬نیافتگی را از ایشان برکنار دار و دل‌های شیعیان ایشان و حزبت را بر فرمانبری از تو و ولایت¬پذیری ایشان و یاری و دوستی نمودن با آنان قرص و استوار گردان و یاریشان نما و در برابر آزار دیدن در راهت شکیبایشان کن و ایشان را ایّام شکوهمند که همگان به فضلش اعتراف نمایند و روزگارانی ستوده نصیب گردان که فرج و گشایش در امرشان در آن نزدیک گردد و قدرت دادن و یاری را برایشان، چنانکه آن را در کتابت برای دوستدارانت تضمین نمودی، واجب گردانی. چرا که تو خود فرموده‌ای و فرموده‌ات حق است: وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۰۸

مصباح المتهجد، ج۲، ص۷۸۵ / نورالثقلین

۵

(نور/ ۵۵)

الباقر (لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ جَلَّ ذِکْرُهُ لَیْلَهًَْ الْقَدْرِ أَوَّلَ مَا خَلَقَ الدُّنْیَا وَ لَقَدْ خَلَقَ فِیهَا أَوَّلَ نَبِیٍّ (یَکُونُ وَ أَوَّلَ وَصِیٍّ یَکُونُ وَ لَقَدْ قَضَی أَنْ یَکُونَ فِی کُلِّ سَنَهًٍْ لَیْلَهًٌْ یَهْبِطُ فِیهَا بِتَفْسِیرِ الْأُمُورِ إِلَی مِثْلِهَا مِنَ السَّنَهًِْ الْمُقْبِلَهًِْ مَنْ جَحَدَ ذَلِکَ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِلْمَهُ لِأَنَّهُ لَا یَقُومُ الْأَنْبِیَاءُ وَ الرُّسُلُ (وَ الْمُحَدَّثُونَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ عَلَیْهِمْ حُجَّهًٌْ بِمَا یَأْتِیهِمْ فِی تِلْکَ اللَّیْلَهًِْ مَعَ الْحُجَّهًِْ الَّتِی یَأْتِیهِمْ بِهَا جَبْرَئِیلُ (قُلْتُ وَ الْمُحَدَّثُونَ أَیْضاً یَأْتِیهِمْ جَبْرَئِیلُ (أَوْ غَیْرُهُ مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ (قَالَ أَمَّا الْأَنْبِیَاءُ (وَ الرُّسُلُ (فَلَا شَکَّ وَ لَا بُدَّ لِمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ خُلِقَتْ فِیهِ الْأَرْضُ إِلَی آخِرِ فَنَاءِ الدُّنْیَا أَنْ تَکُونَ عَلَی أَهْلِ الْأَرْضِ حُجَّهًٌْ یَنْزِلُ ذَلِکَ فِی تِلْکَ اللَّیْلَهًِْ إِلَی مَنْ أَحَبَّ مِنْ عِبَادِهِ وَ ایْمُ اللَّهِ لَقَدْ نَزَلَ الرُّوحُ وَ الْمَلَائِکَهًُْ بِالْأَمْرِ فِی لَیْلَهًِْ الْقَدْرِ عَلَی آدَمَ (وَ ایْمُ اللَّهِ مَا مَاتَ آدَمُ (إِلَّا وَ لَهُ وَصِیٌّ وَ کُلُّ مَنْ بَعْدَ آدَمَ (مِنَ الْأَنْبِیَاءِ (قَدْ أَتَاهُ الْأَمْرُ فِیهَا وَ وَضَعَ لِوَصِیِّهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ ایْمُ اللَّهِ إِنْ کَانَ النَّبِیُّ (لَیُؤْمَرُ فِیمَا یَأْتِیهِ مِنَ الْأَمْرِ فِی تِلْکَ اللَّیْلَهًِْ مِنْ آدَمَ (إِلَی مُحَمَّدٍ (أَنْ أَوْصِ إِلَی فُلَانٍ وَ لَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ لِوُلَاهًِْ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ مُحَمَّدٍ (خَاصَّهًًْ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ

إِلَی قَوْلِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ یَقُولُ أَسْتَخْلِفُکُمْ لِعِلْمِی وَ دِینِی وَ عِبَادَتِی بَعْدَ نَبِیِّکُمْ کَمَا اسْتَخْلَفَ وُصَاهًَْ آدَمَ (مِنْ بَعْدِهِ حَتَّی یَبْعَثَ النَّبِیَّ (الَّذِی یَلِیهِ یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً یَقُولُ یَعْبُدُونَنِی بِإِیمَانٍ لَا نَبِیَّ (بَعْدَ مُحَمَّدٍ (فَمَنْ قَالَ غَیْرَ ذَلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ فَقَدْ مَکَّنَ وُلَاهًَْ الْأَمْرِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ (بِالْعِلْمِ وَ نَحْنُ هُمْ فَاسْأَلُونَا فَإِنْ صَدَقْنَاکُمْ فَأَقِرُّوا وَ مَا أَنْتُمْ بِفَاعِلِینَ أَمَّا عِلْمُنَا فَظَاهِرٌ وَ أَمَّا إِبَّانُ أَجَلِنَا الَّذِی یَظْهَرُ فِیهِ الدِّینُ مِنَّا حَتَّی لَا یَکُونَ بَیْنَ النَّاسِ اخْتِلَافٌ فَإِنَّ لَهُ أَجَلًا مِنْ مَمَرِّ اللَّیَالِی وَ الْأَیَّامِ إِذَا أَتَی ظَهَرَ وَ کَانَ الْأَمْرُ وَاحِداً وَ ایْمُ اللَّهِ لَقَدْ قُضِیَ الْأَمْرُ أَنْ لَا یَکُونَ بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ اخْتِلَافٌ وَ لِذَلِکَ جَعَلَهُمْ شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ لِیَشْهَدَ مُحَمَّدٌ (عَلَیْنَا وَ لِنَشْهَدَ عَلَی شِیعَتِنَا وَ لِتَشْهَدَ شِیعَتُنَا عَلَی النَّاسِ أَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَکُونَ فِی حُکْمِهِ اخْتِلَافٌ أَوْ بَیْنَ أَهْلِ عِلْمِهِ تَنَاقُضٌ.

امام باقر ( خداوند لیلهًْ¬القدر را در اوّل آفرینش دنیا آفرید و در آن شب اوّلین پیامبر و اوّلین وصی را نیز آفرید، و مقرّر نمود که در هر سال یک شب باشد که تفسیر تمام جریان¬ها را تا سال آینده در آن شب نازل کند. هرکس منکر این مطلب باشد، ردّ علم خدا را نموده است؛ زیرا پیامبران و رسل و پیشوایان کاری نمی¬کنند، مگر به‌وسیله‌ی آنچه که در این شب بر آن¬ها وارد می‌شود و حجّتی که جبرئیل برای آن¬ها می‌آورد. پرسیدم: «آیا بر ائمّه (هم جبرئیل یا ملائکه‌ی دیگری نازل می‌شود»؟ فرمود: «در مورد انبیا و رسل که شکّی نیست، و برای دیگران نیز، از اوّل آفرینش زمین تا آخر زوال دنیا، باید حجّتی، از هر یک از بندگان خدا که خود بخواهد، بر روی زمین وجود داشته باشد؛ که آن امر در آن شب بر او نازل شود که او همان حجّت است. به خدا سوگند که ملائکه و روح در شب قدر بر آدم (نازل شدند. و به خدا سوگند آدم (از دنیا نرفت مگر اینکه وصیّی برای خود داشت، و همه‌ی پیامبران پس از آدم، در شب قدر برایش مأموریت می¬آمد و آن را برای وصی بعد از خود توصیف می¬نمود. به خدا قسم از جمله چیزهایی که پیامبران از آدم (گرفته تا محمّد (در این شب به آن مأمور می‌شدند این بود که: فلان کس را وصیّ خود قرار بده! خداوند متعال در کتابش، درباره‌ی والیان امر بعد محمد (می‌فرماید: وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا وَمَن کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ؛ شما را پس از پیامبرتان جانشین خود در علم و دین و عبادت قرار دادم، چنان-که جانشینان آدم (بعد از او همین مرتبه را داشتند تا وقتی که پیامبر بعد مبعوث شود. یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً؛ یعنی مرا به این ایمان که بعد از محمّد (پیامبری نیست، بپرستند و هرکس جز این بگوید از فاسقین است. خداوند در اختیار والیان امر بعد از محمّد (علم قرار داده و ما آن والیان امر هستیم. از ما بپرسید؛ اگر درست گفتیم، تصدیق کنید و اگر نه، تصدیق نکنید. امّا دانش و علم ما آشکار است. و امّا زمان ما که در آن دین، از طرف ما، طوری که اختلافی بین مردم نباشد، آشکار گردد، یک زمان معینی در گذر شب¬ها و روزها دارد، که وقتی فرا برسد، دین آشکار خواهد شد و آن هنگام فقط یک امر خواهد بود. به خدا سوگند، خداوند چنین قرار داده که روزی برسد که بین مؤمنان اختلافی نباشد. و به همین جهت مؤمنان را گواه بر مردم قرار داده است، تا محمّد (گواه بر ما باشد و ما گواه بر شیعیان و شیعیان ما گواه بر مردم. هرگز خدا حکم خود را تغییر نمی¬دهد و بین اهل علمش تناقضی نمی¬اندازد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۰۸

الکافی، ج۱، ص۲۵۰/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۷۹۷؛ «فان له أجلا… تناقض» محذوف

۶

(نور/ ۵۵)

الرّسول (عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ الأَنصَارِیّ، قَالَ دَخَلَ جَنْدَلُ‌بْنُ‌جُنَادَهًَْ الْیَهُودِیُّ مِنْ خَیْبَرَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (فَقَالَ… یَا رَسُولَ اللَّهِ (إِنِّی رَأَیْتُ الْبَارِحَهًَْ فِی النَّوْمِ مُوسَی‌بْنَ‌عِمْرَانَ (فَقَالَ لِی یَا جَنْدَلُ أَسْلِمْ عَلَی یَدِ مُحَمَّدٍ (وَ اسْتَمْسِکْ بِالْأَوْصِیَاءِ مِنْ بَعْدِهِ فَقَدْ أَسْلَمْتُ وَ رَزَقَنِیَ اللَّهُ ذَلِکَ فَأَخْبِرْنِی مَا الْأَوْصِیَاءُ بَعْدَکَ لِأَتَمَسَّکَ بِهِمْ فَقَالَ یَا جَنْدَلُ أَوْصِیَائِی مِنْ بَعْدِی بِعَدَدِ نُقَبَاءِ بَنِی‌إِسْرَائِیلَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (إِنَّهُمْ کَانُوا اثْنَیْ عَشَرَ هَکَذَا وَجَدْنَا فِی التَّوْرَاهًِْ قَالَ نَعَمْ الْأَئِمَّهًُْ (بَعْدِی اثْنَا عَشَرَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (کُلُّهُمْ فِی زَمَنٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا وَ لَکِنْ خَلَفٌ بَعْدَ خَلَفٍ قَالَ فَسَمِّهِمْ لِی یَا رَسُولَ اللَّهِ (قَالَ نَعَمْ إِنَّکَ تُدْرِکُ سَیِّدَ الْأَوْصِیَاءِ وَ وَارِثَ الْأَنْبِیَاءِ (وَ أَبَا الْأَئِمَّهًِْ عَلِیَّ‌بْنَ‌أَبِی‌طَالِبٍ (بَعْدِی ثُمَّ ابْنَهُ الْحَسَنَ (ثُمَّ الْحُسَیْنَ (فَاسْتَمْسِکْ بِهِمْ مِنْ بَعْدِی وَ لَا یَغُرَّنَّکَ جَهْلُ الْجَاهِلِینَ… فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (هَکَذَا وَجَدْتُ فِی التَّوْرَاهًِْ الیایقطوا شَبَّراً وَ شَبِیراً فَلَمْ أَعْرِفْ أَسَامِیَهُمْ فَکَمْ بَعْدَ الْحُسَیْنِ (مِنَ الْأَوْصِیَاءِ وَ مَا أَسَامِیهِمْ فَقَالَ تِسْعَهًٌْ مِنْ صُلْبِ الْحُسَیْنِ (وَ الْمَهْدِیُّ (مِنْهُمْ فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّهًُْ الْحُسَیْنِ (قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ عَلِیٌّ ابْنُهُ وَ یُلَقَّبُ بِزَیْنِ الْعَابِدِینَ (فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّهًُْ عَلِیٍّ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ ابْنُهُ یُدْعَی بِالْبَاقِرِ (فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّهًُْ مُحَمَّدٍ (قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ جَعْفَرٌ (وَ یُدْعَی بِالصَّادِقِ فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّهًُْ جَعْفَرٍ (قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ مُوسَی (وَ یُدْعَی بِالْکَاظِمِ (ثُمَّ إِذَا انْتَهَتْ مُدَّهًُْ مُوسَی (قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ ابْنُهُ عَلِیٌّ (وَ یُدْعَی بِالرِّضَا (فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّهًُْ عَلِیٍّ (قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ (یُدْعَی بِالزَّکِیِّ (فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّهًُْ مُحَمَّدٍ (قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ عَلِیٌّ ابْنُهُ وَ یُدْعَی بِالنَّقِیِّ (فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّهًُْ عَلِیٍّ (قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ الْحَسَنُ (ابْنُهُ یُدْعَی بِالْأَمِینِ ثُمَّ یَغِیبُ عَنْهُمْ إِمَامُهُمْ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (هُوَ الْحَسَنُ (یَغِیبُ عَنْهُمْ قَالَ لَا وَ لَکِنِ ابْنُهُ الْحُجَّهًُْ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (فَمَا اسْمُهُ قَالَ لَا یُسَمَّی حَتَّی یُظْهِرَهُ اللَّهُ قَالَ جَنْدَلٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ (قَدْ وَجَدْنَا ذِکْرَکُمْ فِی التَّوْرَاهًِْ وَ قَدْ بَشَّرَنَا مُوسَی‌بْنُ‌عِمْرَانَ (بِکَ وَ بِالْأَوْصِیَاءِ بَعْدَکَ مِنْ ذُرِّیَّتِکَ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ (وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً فَقَالَ جَنْدَلٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ (فَمَا خَوْفُهُمْ قَالَ یَا جَنْدَلُ فِی زَمَنِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَبَّارٌ یَعْتَرِیهِ وَ یُؤْذِیهِ فَإِذَا عَجَّلَ اللَّهُ خُرُوجَ قَائِمِنَا یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً ثُمَّ قَالَ (طُوبَی لِلصَّابِرِینَ فِی غَیْبَتِهِ طُوبَی لِلْمُقِیمِینَ عَلَی مَحَجَّتِهِمْ أُولَئِکَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ قَالَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَ قَالَ أُولئِکَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

پیامبر ( جابربن‌عبدالله انصاری (گوید: جندل‌بن‌جناده یهودی خیبری بر رسول خدا (وارد گشته و گفت: …‌ای رسول خدا (! شب گذشته موسی‌بن‌عمران (را در خواب دیدم که به من فرمود: «ای جندل، بر محمّد (اسلام بیاور و به اوصیای پس از وی تمسّک جوی. اکنون خداوند توفیق اسلام آوردن را نصیب من فرمود، اکنون بفرمایید اوصیا چه کسانی هستند تا پس از شما به ایشان تمسّک جویم»؟ فرمود: «ای جندل، اوصیای من پس از خودم به عدد نقبای بنی¬اسرائیل است». عرض کرد: «ایشان دوازده نقیب بودند، در تورات آن¬ها را چنین یافتیم». فرمود: «آری، امامان (پس از من دوازده هستند. عرض کرد: «ای رسول خدا (! آیا همه آن¬ها در یک زمان خواهند بود»؟ فرمود: «خیر، هریک جانشین دیگری می‌شوند و تو فقط سه تن از ایشان را خواهی دید». عرض کرد: «ایشان را برای من نام ببرید». فرمود: «آری، تو سیّد اوصیا و وارث انبیا و پدر ائمّه، علی‌بن‌ابی‌طالب (را پس از من درک خواهی کرد و بعد از او پسرش حسن (و آن¬گاه حسین (پس از به ایشان تمسّک جوی و جهل نادانان فریبت ندهد… عرض کرد: «ای رسول خدا (! در تورات نوشته¬ای به مضمون إلیا یقطوا شبّراً و شبیراً یافتیم و متوجه نام‌های ایشان نشدم. تعداد اوصیا بعد از حسین (چند تن است و نامشان چیست»؟ فرمود: «نُه تن از صُلب حسین (هستند و مهدی (از جمله‌ی ایشان است». چون امامت حسین (به سرآمد، پسرش علی (جانشین وی خواهد شد و به زین العابدین ملقَّب خواهد شد؛ و چون دوره‌ی او بگذرد، پسرش باقر (امام خواهد بود و چون عمر محمّد باقر (به سرآید، این مسئولیّت را پسرش جعفر (که صادق نامیده می¬شود، برعهده خواهد گرفت؛ پس از جعفر (پسرش موسی (ملقّب به کاظم امامت را بر عهده خواهد گرفت؛ و پس از موسی (پسرش علی (معروف به رضا این مهم را برعهده خواهد گرفت؛ و پس از پایان مهلت رضا (نوبت به پسرش محمّد (که زکیّ نامیده می¬شود، خواهد رسید؛ بعد از محمّد (زکی پسرش علی (معروف به نقیّ امام خواهد بود؛ و چون عمر علی نقی (به سرآید، پسرش حسن (ملقّب به أمین امام خواهد بود و بعد از وی امامشان از دید ایشان پنهان خواهد گشت». عرض کرد: «ای رسول خدا (! حسن (است که از نظرشان نهان خواهد شد»؟ فرمود: «خیر، پسرش حجّت»! عرض کرد: «ای رسول خدا (! نامش چیست»؟ فرمود: «تا زمانی که خدا او را آشکار کند، نامش برده نمی¬شود». جندل گفت: «ای رسول خدا (! ما ذکر شما را در تورات دیده¬ایم و موسی‌بن‌عمران ما را به شما و اوصیا پس از شما که از ذریّه‌ی شما هستند آشنا ساخته است». سپس رسول خدا (این آیه را تلاوت فرمود: وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئا وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُون. جندل عرض کرد: «ترسشان چیست»؟ فرمود: «ای جندل! در زمان هریک از آنان شیطانی [و سلطان ظالمی] است که متعرّض آنان می‌گردد و ایشان را آزار می‌دهد، پس هنگامی‌که خداوند در خروج قائم (ما تعجیل فرماید [و خروج کند] زمین را پر از عدل و داد می‌کند چنانچه پر از ظلم و جور شده باشد»، سپس فرمود: «خوشا به حال کسانی که بر دوستی ایشان استوار باشند، آنان کسانی هستند که خداوند در قرآن وصف نموده: [پرهیزکاران] کسانی هستند که به غیب [آنچه از حس پوشیده و پنهان است] ایمان می‌آورند. (بقره/۳) و ایشانند حزب خدا، و آگاه باشید که حزب خداوند رستگارانند (مجادله/۲۳)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۱۰

بحارالأنوار، ج۳۶، ص۳۰۴/ کفایهًْ الأثر، ص۵۶/ البرهان

۷

(نور/ ۵۵)

أمیرالمؤمنین (عَن أبِی‌جَعفَرٍ (قَالَ قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَحَدٌ وَاحِدٌ تَفَرَّدَ فِی وَحْدَانِیَّتِهِ ثُمَّ تَکَلَّمَ بِکَلِمَهًٍْ فَصَارَتْ نُوراً ثُمَّ خَلَقَ مِنْ ذَلِکَ النُّورِ مُحَمَّداً (وَ خَلَقَنِی وَ ذُرِّیَّتِی ثُمَّ تَکَلَّمَ بِکَلِمَهًٍْ فَصَارَتْ رُوحاً فَأَسْکَنَهُ اللَّهُ فِی ذَلِکَ النُّورِ وَ أَسْکَنَهُ فِی أَبْدَانِنَا فَنَحْنُ رُوحُ اللَّهِ وَ کَلِمَاتُهُ فَبِنَا احْتَجَّ عَلَی خَلْقِهِ فَمَا زِلْنَا فِی ظُلَّهًٍْ خَضْرَاءَ حَیْثُ لَا شَمْسَ وَ لَا قَمَرَ وَ لَا لَیْلَ وَ لَا نَهَارَ وَ لَا عَیْنَ تَطْرِفُ نَعْبُدُهُ وَ نُقَدِّسُهُ وَ نُسَبِّحُهُ وَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ وَ أَخَذَ مِیثَاقَ الْأَنْبِیَاءِ (بِالْإِیمَانِ وَ النُّصْرَهًِْ لَنَا وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذْ أَخَذَ اللهُ مِیثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ یَعْنِی لَتُؤْمِنُنَّ بِمُحَمَّدٍ (وَ لَتَنْصُرُنَّ وَصِیَّهُ وَ سَیَنْصُرُونَهُ جَمِیعاً وَ إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِیثَاقِی مَعَ مِیثَاقِ مُحَمَّدٍ (بِالنُّصْرَهًِْ بَعْضِنَا لِبَعْضٍ فَقَدْ نَصَرْتُ مُحَمَّداً (وَ جَاهَدْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ قَتَلْتُ عَدُوَّهُ وَ وَفَیْتُ لِلَّهِ بِمَا أَخَذَ عَلَیَّ مِنَ الْمِیثَاقِ وَ الْعَهْدِ وَ النُّصْرَهًِْ لِمُحَمَّدٍ (وَ لَمْ یَنْصُرْنِی أَحَدٌ مِنْ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ (وَ رُسُلِهِ (وَ ذَلِکَ لِمَا قَبَضَهُمُ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ سَوْفَ یَنْصُرُونَنِی وَ یَکُونُ لِی مَا بَیْنَ مَشْرِقِهَا إِلَی مَغْرِبِهَا وَ لَیَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَحْیَاءً مِنْ آدَمَ (إِلَی مُحَمَّدٍ (کُلَّ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ یَضْرِبُونَ بَیْنَ یَدَیَّ بِالسَّیْفِ هَامَ الْأَمْوَاتِ وَ الْأَحْیَاءِ وَ الثَّقَلَیْنِ جَمِیعاً فَیَا عَجَبَا وَ کَیْفَ لَا أَعْجَبُ مِنْ أَمْوَاتٍ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ أَحْیَاءً یُلَبُّونَ زُمْرَهًًْ زُمْرَهًًْ بِالتَّلْبِیَهًِْ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ یَا دَاعِیَ اللَّهِ قَدْ تَخَلَّلُوا بِسِکَکِ الْکُوفَهًِْ قَدْ شَهَرُوا سُیُوفَهُمْ عَلَی عَوَاتِقِهِمْ لَیَضْرِبُونَ بِهَا هَامَ الْکَفَرَهًِْ وَ جَبَابِرَتِهِمْ وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ جَبَّارَهًِْ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ حَتَّی یُنْجِزَ اللَّهُ مَا وَعَدَهُمْ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً أَیْ یَعْبُدُونَنِی آمِنِینَ لَا یَخَافُونَ أَحَداً مِنْ عِبَادِی لَیْسَ عِنْدَهُمْ تَقِیَّهًٌْ وَ إِنَّ لِی الْکَرَّهًَْ بَعْدَ الْکَرَّهًِْ وَ الرَّجْعَهًَْ بَعْدَ الرَّجْعَهًِْ وَ أَنَا صَاحِبُ الرَّجَعَاتِ وَ الْکَرَّاتِ وَ صَاحِبُ الصَّوْلَاتِ وَ النَّقِمَاتِ وَ الدُّولَاتِ الْعَجِیبَاتِ وَ أَنَا قَرْنٌ مِنْ حَدِیدٍ وَ أَنَا عَبْدُ‌اللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِ اللَّهِ (أَنَا أَمِینُ اللَّهِ وَ خَازِنُهُ وَ عَیْبَهًُْ سِرِّهِ وَ حِجَابُهُ وَ وَجْهُهُ وَ صِرَاطُهُ.

امام باقر ( از امام باقر (روایت است: امام علی (فرمود: خداوند تبارک‌وتعالی یکتای بی‌همتاست که یگانگی‌اش مانند ندارد، آنگاه خدای متعال کلمه‌ای گفت که آن کلمه به نور مبدّل گشت. سپس از آن نور محمّد (را آفرید و من و خاندانم را از او آفرید. سپس خداوند کلمه‌ای فرمود که آن کلمه به روح مبدّل گشت و خداوند او را در آن نور قرار داد و آن را در بدن‌های ما جای داد، پس ما روح و کلمات و نشانه‌های خداییم. و خدا به‌واسطه‌ی ما حجّت خویش را بر خلقش تمام گرداند. ما پیوسته در سایه ساری سبز بودیم؛ آنجا که نه خورشیدی، نه ماهی، نه شب و روزی است و نه چشمی که پلک زند. در آنجا او را می‌پرستیدیم و تقدیس می‌کردیم و تسبیح می‌گفتیم و این قبل از آن بود که چیزی آفریده شود. خدا از انبیاء پیمان ایمان و یاری ما را گرفت و این همان کلام خداوند است: و خدا از پیامبران پیمان گرفت که شما را کتاب و حکمت داده‌ام به پیامبری که آیین شما را تصدیق می‌کند و به رسالت نزد شما می‌آید بگروید و یاری‌اش کنید. (آل عمران/۸۱) یعنی حتماً به محمّد (ایمان بیاورید و وصیّ او را یاری کنید و آنان همگی مرا یاری خواهند کرد. خداوند از من و محمّد (عهد گرفت که همدیگر را یاری کنیم، پس من محمّد (را یاری کردم و در رکاب او جنگیدم، دشمنش را از پای درآوردم و به آن عهدی که خداوند از من گرفته بود وفا نمودم و محمّد (را یاری کردم، هیچ یک از انبیاء الهی و رسولانش مرا یاری نکردند؛ چرا که خداوند جان آنان را گرفته بود و به نزد خود برده بود، امّا آنان مرا یاری خواهند کرد و از شرق تا غرب عالم از من خواهد بود و خداوند آنان را از آدم تا خاتم (زنده بر می‌انگیزد و هر پیامبر فرستاده شده‌ای را؛ آنان در رکاب من، سر مردگان و زندگان [کافر] از جن و انس را با شمشیر خواهند زد. شگفتا! و چگونه در شگفت نمانم از مردگانی که خداوند آنان را زنده می‌گرداند و گروه‌گروه ندای لبیک سر می‌دهند: «ای دعوت‌کننده به‌سوی خدا! لبیک، لبیک. از راه‌ها و جاده‌های کوفه نفوذ می‌کنند و گردن کافران و جبّاران و پیروان آن‌ها را از اوّل تا آخر از دم تیغ خود می‌گذرانند تا اینکه خداوند وعده‌ی خود را محقّق می‌سازد، آنجا که می‌فرماید: وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا؛ یعنی درحال امنیت مرا می‌پرستند و از احدی از بندگان نمی‌ترسند و دیگر تقیّه نمی‌کنند. همانا مرا بازگشتی از پی بازگشتی و رجعتی از پس رجعت دیگر است؛ و منم که یورش می‌برم و بر دشمن سخت می‌تازم و منم که صاحب دگرگونی‌های شگفتم، و منم شاخی از آهن و بنده‌ی خدا و برادر رسول خدا (و منم امین خدا و خزانه‌دار و رازدار و حجاب او، منم صراط و میزان.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۱۲

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۴۶

۸

(نور/ ۵۵)

أمیرالمؤمنین (إِنِّی أُقْسِمُ بِالَّذِی فَلَقَ الْحَبَّهًَْ وَ بَرَأَ النَّسَمَهًَْ وَ أَنْزَلَ الْکِتَابَ عَلَی مُحَمَّدٍ صِدْقاً وَ عَدْلًا لَتَعْطِفَنَّ عَلَیْکُمْ هَذِهِ الْآیَهًُْ: وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ…

امام علی ( همانا من به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید و کتاب را بر اساس راستی و عدل بر محمّد (نازل کرد، سوگند می‌خورم که [وعده‌ی] این آیه: وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا [مِنْکُمْ] وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ بر شما خواهد آمد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۱۴

شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۳۶

مهدی

۱

(نور/ ۵۵)

الصّادق (عَن أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً قَالَ الْقَائِمُ (وَ أَصْحَابُهُ.

امام صادق ( ابوبصیر نقل می‌کند: امام صادق (در مورد آیه: وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا فرمود: «این آیه درباره‌ی حضرت قائم (و یارانش نازل شده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۱۴

بحارالأنوار، ج۵۱، ص۵۸/ الغیبهًْ للنعمانی، ص۲۴۰/ البرهان

۲

(نور/ ۵۵)

علی‌بن‌إبراهیم (وَ قَوْلُهُ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً نَزَلَتْ فِی القَائِمِ (مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( این آیه: وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا درباره‌ی قائم آل محمّد (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۱۴

القمی، ج۱، ص۱۳/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(نور/ ۵۵)

الصّادق (إِذَا کَانَ لَیْلَهًُْ الْجُمُعَهًِْ أَهْبَطَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَلَکاً إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَصَبَ لِمُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ (مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عِنْدَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ فَیَصْعَدُونَ عَلَیْهَا وَ یَجْمَعُ لَهُمُ الْمَلَائِکَهًَْ وَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ یَفْتَحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (یَا رَبِّ مِیعَادَکَ الَّذِی وَعَدْتَ فِی کِتَابِکَ وَ هُوَ هَذِهِ الْآیَهًُْ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ… وَ یَقُولُ الْمَلَائِکَهًُْ وَ النَّبِیُّونَ مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ یَخِرُّ مُحَمَّدٌ (وَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ (سُجَّداً ثُمَّ یَقُولُونَ یَا رَبِّ اغْضَبْ فَإِنَّهُ قَدْ هُتِکَ حَرِیمُکَ وَ قُتِلَ أَصْفِیَاؤُکَ وَ أُذِلَّ عِبَادُکَ الصَّالِحُونَ {فَ} یَفْعَلُ اللهُ ما یَشاءُ وَ ذَلِکَ وَقْتٌ مَعْلُومٌ.

امام صادق ( چون شب جمعه فرا رسید خداوند فرشتگان خود را به آسمان دنیا می‌فرستد و هنگام طلوع صبح منبری از نور در جنب بیت‌المعمور برای محمّد و علی و حسن و حسین (می‌گذارد و آن‌ها از آن بالا می‌روند. سپس خداوند امر می‌کند که فرشتگان و پیغمبران و مؤمنین پای منبر آن‌ها اجتماع کنند، و درهای آسمان گشوده می‌شود. آنگاه هنگام ظهر پیغمبر (عرض می‌کند: «پروردگارا! اکنون موقع وعده‌ای است که در کتاب خود وعده داده‌ای و آن این آیه است: وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ… فرشتگان و پیغمبران نیز همین مطلب را می‌گویند، سپس محمّد و علی و حسن و حسین (به سجده می‌افتند». آنگاه می‌گویند: «خدایا [بر بی‌دینان] غضب کن، زیرا حریمت هتک شده و برگزیدگانت کشته گشته و بندگان نیکوکارت خوار گردیده است خداوند هم آنچه می‌خواهد می‌کند و این وقت معلومی است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۱۴

بحارالأنوار، ج۵۲، ص۲۹۷/ الغیبهًْ للنعمانی، ج۲۷۶/ البرهان؛ «بتفاوت لفظی»

۴

(نور/ ۵۵)

الصّادق (سَدِیرٍ السَّیْرَفِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ الْمُفَضَّلُ‌بْنُ‌عُمَرَ وَ أَبُوبَصِیرٍ وَ أَبَانُ‌بْنُ‌تَغْلِبَ عَلَی مَوْلَانَا أَبِی‌عَبْدِ اللَّه (… قال: إِنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ أَدَارَ فِی الْقَائِمِ (مِنَّا ثَلَاثَهًًْ أَدَارَهَا فِی ثَلَاثَهًٍْ مِنَ الرُّسُل (قَدَّرَ مَوْلِدَهُ بِقَدَرِ مُوسَی (وَ قَدَّرَ غَیْبَتَهُ بِقَدَرِ غَیْبَهًِْ عِیسَی (وَ قَدَّرَ إِبْطَاءَهُ بِقَدَرِ إِبْطَاءِ نُوحٍ (وَ جَعَلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ عُمُرَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ الْخَضِرِ (دَلِیلًا عَلَی عُمُرِهِ فَقُلْنَا لَهُ اکْشِفْ لَنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وُجُوهَ هَذِهِ الْمَعَانِی قَالَ… وَ أَمَّا إِبْطَاءُ نُوحٍ فَإِنَّهُ لَمَّا اسْتَنْزَلَتِ الْعُقُوبَهًَْ عَلَی قَوْمِهِ مِنَ السَّمَاءِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ جَبْرَئِیلَ (مَعَهُ سَبْعُ نَوَیَاتٍ فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ لَکَ إِنَّ هَؤُلَاءِ خَلَائِقِی وَ عِبَادِی وَ لَسْتُ أُبِیدُهُمْ بِصَاعِقَهًٍْ مِنْ صَوَاعِقِی إِلَّا بَعْدَ تَأْکِیدِ الدَّعْوَهًِْ وَ إِلْزَامِ الْحُجَّهًِْ فَعَاوِدِ اجْتِهَادَکَ فِی الدَّعْوَهًِْ لِقَوْمِکَ فَإِنِّی مُثِیبُکَ عَلَیْهِ وَ اغْرِسْ هَذَا النَّوَی فَإِنَّ لَکَ فِی نَبَاتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ أَطْرَافِهَا وَ إِدْرَاکِهَا {إِذَا أَثْمَرَتْ} الْفَرَجَ وَ الْخَلَاصَ فَبَشِّرْ بِذَلِکَ مَنْ تَبِعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَلَمَّا نَبَتَتِ الْأَشْجَارُ وَ تَأَزَّرَتْ وَ تَسَوَّقَتْ وَ أَغْصَنَتْ وَ أَثْمَرَتْ وَ زَهَا الثَّمَرُ عَلَیْهَا بَعْدَ زَمَانٍ طَوِیلٍ اسْتَنْجَزَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْعِدَهًَْ فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَغْرِسَ مِنْ نَوَی تِلْکَ الْأَشْجَارِ وَ یُعَاوِدَ الصَّبْرَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ یُؤَکِّدَ الْحُجَّهًَْ عَلَی قَوْمِهِ فَأَخْبَرَ بِذَلِکَ الطَّوَائِفَ الَّتِی آمَنَتْ فَارْتَدَّ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِائَهًِْ رَجُلٍ وَ قَالُوا لَوْ کَانَ مَا یَدَّعِیهِ نُوحٌ (حَقّاً لَمَا وَقَعَ فِی وَعْدِ رَبِّهِ خُلْفٌ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَزَلْ یُوعِدُهُ وَ یَأْمُرُهُ عِنْدَ کُلِّ مَرَّهًٍْ أَنْ یَغْرِسَهَا تَارَهًًْ بَعْدَ أُخْرَی إِلَی أَنْ غَرَسَهَا سَبْعَ مَرَّات فَمَا زَالَتْ تِلْکَ الطَّوَائِفُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ تَرْتَدُّ مِنْهُمْ طَائِفَهًٌْ بَعْدَ طَائِفَهًٍْ إِلَی أَنْ عَادَ إِلَی نَیِّفٍ وَ سَبْعِینَ رَجُلًا فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ ذَلِکَ إِلَیْهِ وَ قَالَ یَا نُوحُ (الْآنَ أَسْفَرَ الصُّبْحُ عَنِ اللَّیْلِ لِعَیْنِکَ حِینَ صَرَّحَ الْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ وَ صَفَا الْأَمْرُ وَ الْإِیمَانُ مِنَ الْکَدَرِ بِارْتِدَادِ کُلِّ مَنْ کَانَتْ طِینَتُهُ خَبِیثَهًًْ فَلَوْ أَنِّی أَهْلَکْتُ الْکُفَّارَ وَ أَبْقَیْتُ مَنِ

ارْتَدَّ مِنَ الطَّوَائِفِ الَّتِی کَانَتْ آمَنَتْ بِکَ لَمَا کُنْتُ صَدَّقْتُ وَعْدِیَ السَّابِقَ لِلْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ أَخْلَصُوا التَّوْحِیدَ مِنْ قَوْمِکَ وَ اعْتَصَمُوا بِحَبْلِ نُبُوَّتِکَ بِأَنِّی أَسْتَخْلِفُهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ أُمَکِّنُ لَهُمْ دِینَهُمْ وَ أُبَدِّلُ خَوْفَهُمْ بِالْأَمْنِ لِکَیْ تَخْلُصَ الْعِبَادَهًُْ لِی بِذَهَابِ الشِّرْکِ مِنْ قُلُوبِهِمْ وَ کَیْفَ یَکُونُ الِاسْتِخْلَافُ وَ التَّمَکُّنُ وَ بَدَلُ الْخَوْفِ بِالْأَمْنِ مِنِّی لَهُمْ مَا کُنْتُ أَعْلَمُ مِنْ ضَعْفِ یَقِینِ الَّذِینَ ارْتَدُّوا لِخُبْثِ طِینَتِهِمْ وَ سُوءِ سَرَائِرِهِمُ الَّتِی کَانَتْ نَتَائِجَ النِّفَاقِ وَ سُنُوخِ الضَّلَالَهًِْ فَلَوْ أَنَّهُمْ تَنَسَّمُوا مِنَ الْمُلْکِ الَّذِی أُوتِیَ الْمُؤْمِنِینَ وَقْتَ الِاسْتِخْلَافِ إِذَا أَهْلَکْتُ أَعْدَاءَهُم لَنَشَقُوا رَوَائِحَ صَفَائِهِ لَاسْتَحْکَمَتْ مَرَائِرُ نِفَاقِهِمْ وَ تَأَبَّدَتْ حِبَالُ ضَلَالَهًِْ قُلُوبِهِمْ وَ لَکَاشَفُوا إِخْوَانَهُمْ بِالْعَدَاوَهًِْ وَ حَارَبُوهُمْ عَلَی طَلَبِ الرِّئَاسَهًِْ وَ التَّفَرُّدِ بِالْأَمْرِ وَ النَّهْیِ وَ کَیْفَ یَکُونُ التَّمْکِینُ فِی الدِّینِ وَ انْتِشَارُ الْأَمْرِ فِی الْمُؤْمِنِینَ مَعَ إِثَارَهًِْ الْفِتَنِ وَ إِیقَاعِ الْحُرُوبِ کَلَّا فَاصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنا وَ وَحْیِنا قَالَ الصَّادِقُ (وَ کَذَلِکَ الْقَائِمُ (فَإِنَّهُ یَمْتَدُّ أَیَّامُ غَیْبَتِهِ لِیُصَرِّحَ الْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ وَ یُصَفَّی الْإِیمَانُ مِنَ الْکَدَرِ بِارْتِدَادِ کُلِّ مَنْ کَانَتْ طِینَتُهُ خَبِیثَهًًْ مِنَ الشِّیعَهًِْ الَّذِینَ یُخْشَی عَلَیْهِمُ النِّفَاقُ إِذَا أَحَسُّوا بِالاسْتِخْلَافِ وَ التَّمْکِینِ وَ الْأَمْنِ الْمُنْتَشِرِ فِی عَهْدِ الْقَائِمِ (قَالَ الْمُفَضَّلُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّ النَّوَاصِبَ یَزْعُمُونَ أَنَّ آیَهًَْ التَّمْکِینِ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً نَزَلَتْ فِی أَبِی‌بَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِیٍّ (فَقَالَ لَا هَدَی اللَّهُ قُلُوبَ النَّوَاصِبِ مَتَی کَانَ الَّذِی ارْتَضَی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مُتَمَکِّناً بِانْتِشَارِ الْأَمْنِ فِی الْأُمَّهًِْ وَ ذَهَابِ الْخَوْفِ مِنْ قُلُوبِهَا وَ ارْتِفَاعِ الشَّکِّ مِنْ صُدُورِهَا فِی عَهْدِ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ فِی عَهْدِ عَلِیٍّ (مَعَ ارْتِدَاد الْمُسْلِمِینَ وَ الْفِتَنِ الَّتِی کَانَتْ تَثُورُ فِی قُلُوبِهِمْ وَ الْحُرُوبِ الَّتِی کَانَتْ تَنْشَبُ بَیْنَ الْکُفَّارِ وَ بَیْنَهُم.

امام صادق ( سدیر سیرفی گوید: من و مفضّل و ابوبصیر و ابان خدمت امام صادق (رسیدیم… ایشان فرمود: «خداوند متعال سه چیز را که در مورد پیغمبران عملی ساخت، در خصوص قائم ما (نیز عملی می‌سازد: ولادت او را مانند ولادت موسی (و غیبتش را چون غیبت عیسی (و طول عمرش را به سان طول عمر نوح (مقدّر فرموده، و سپس طول عمر بنده‌ی صالح خدا، خضر پیغمبر را دلیل طول عمر آن حضرت قرار داده است. عرض کردیم: «ای پسر رسول خدا (! علل این معانی را که فرمودی برای ما شرح بده». فرمود: «… طول عمر نوح (چنین بود که چون از خداوند خواست تا بر قومش عذاب فرو فرستد، جبرئیل هفت دانه هسته نزد وی آورد و گفت: «ای پیغمبر خدا پروردگار می‌فرماید: این‌ها مخلوق و بندگان من هستند آن‌ها را با صاعقه هلاک نمی‌گردانم مگر بعد از تأکید دعوت و الزام حجّت بر آن‌ها. پس دوباره قوم را به خداپرستی دعوت کن که در مقابل آن به تو ثواب خواهیم داد. این هسته‌ها را کشت کن موقعی که روییدند و به حدّ کمال رسیدند و بارور شدند هنگام نزول رحمت الهی فرا رسد و از شر قوم آسوده خواهی شد، و مؤمنین را به این خبر مژده ده». چون درخت‌ها رویید و شاخ و برگ درآورد و باردار شد و بعد از مدّتی چنان که می‌باید ثمر داد، نوح (از خداوند درخواست نمود که طبق وعده او را از شرّ قوم خلاصی دهد، ولی خداوند دوباره دستور داد که از هسته‌ی آن درخت‌ها بکارد و صبر پیشه گیرد و سعی کند و حجّت را بر قوم مؤکّد بدارد. نوح (حکم جدید را به اطّلاع کسانی که به وی ایمان آورده بودند رسانید و سیصد تن از آن‌ها از وی برگشتند و گفتند اگر دعوت نوح (حق بود نمی‌باید خدایش خلف وعده کند. سپس خداوند متعال هفت‌بار پی‌درپی او را مأمور کشت تخم آن درخت نمود و هربار گروهی از مؤمنین از وی رو بر می‌تافتند تا اینکه پیروان او مردّد شدند و به هفتاد و چند مرد تقلیل یافتند. آنگاه خداوند به وی وحی فرستاد که نقاب شب ظلمانی از چهره صبح نورانی در پیش رویت برداشته شد. زیرا حق آشکار گشت و نور ایمان از زنگار ارتداد کسانی که دارای سرشت پلید بودند پاک گردید. اگر من کفّار را نابود کنم، ولی کسانی را که به تو ایمان آورده بودند و بعد از تو روی برتافتند و مرتّد گشتند باقی گذارم، به وعده‌ی خود عمل نکرده‌ام، وعده‌ای که به مؤمنین سابق قومت که در ایمان به یگانگی خدا اخلاص ورزیده و به ریسمان پیغمبریت چنگ زده‌اند، دادم که آن‌ها را در روی زمین جای دهم و در دین ثابت بدارم و ترس آن‌ها را تبدیل به امن کنم، تا شک از لوح دلشان برطرف شود و مرا با اخلاص، پرستش کنند چطور ممکن بود کسانی را که مرتّد شدند در زمین جای دهم و دینشان را ثابت نگهدارم و ترسشان را تبدیل به امن کنم؟! درصورتی‌که می‌دانم که ایمانی ضعیف و سرشتی پلید و باطنی بد دارند؟ . اگر در موقع نابودساختن دشمنان، که می‌خواستم مؤمنین را در زمین جای دهم، آن طایفه مرتّد به وی خلافت را که به مؤمنین داده شده، استشمام می‌کردند، در نفاق و گمراهی راسخ‌تر می‌گشتند و با برادران خود به دشمنی بر می‌خواستند و به خاطر ریاست با آن‌ها می‌جنگیدند، بنابراین با این فتنه‌ها و جنگ‌ها با برادران چطور ممکن است تمکین از دین و انتشار ایمان در میان مؤمنین جمع شود؟ پس با امداد و وحی ما کشتی را بساز»! سپس امام صادق (فرمود: «قائم ما (هم غیبتش طولانی می‌گردد تا آنکه حق آشکار گردد، و نور ایمان از زنگار ارتداد شیعیانی که دارای سرشت پلید هستند پاک شود به‌طوری که اگر آن‌ها احساس کنند در ایام ظهور مهدی (مؤمنین با اخلاص از عزّت و ثبات ایمان و امنیت آن زمان بهره‌مند خواهند بود، به‌واسطه‌ی نفاقی که دارند، به وحشت می‌افتند». مفضّل می‌گوید: «عرض کردم: ای پسر رسول خدا (! ناصبی‌ها می‌پندارند که این آیه: وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً درباره‌ی ابوبکر و عمر و عثمان و علی (نازل شده است». فرمود: «خداوند دل‌های ناصبی‌ها را هدایت نکند. چه وقت دینی را که خدا و رسول پسندیده‌اند، از انتشار امن میان امّت و رفع ترس از دل‌ها و برطرف‌ساختن شک از سینه‌های آن‌ها، در زمان یکی از این سه نفر و در خلافت ظاهری امیرالمؤمنین (که مسلمین مرتّد گشتند و فتنه‌ها و جنگ‌هایی که میان آن‌ها و کفّار واقع شد، برخوردار بود»؟

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۱۶

منتخب الأنوارالمضییهًْ، ص۱۸۱

۵

(نور/ ۵۵)

السّجّاد (عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَهًَْ وَ قَالَ هُمْ وَ اللَّهِ شِیعَتُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ یَفْعَلُ اللَّهُ ذَلِکَ بِهِمْ عَلَی یَدَیْ رَجُلٍ مِنَّا وَ هُوَ مَهْدِیُ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ (الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (فِیهِ لَوْ لَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا یَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِکَ الْیَوْمَ حَتَّی یَأْتِیَ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتِی اسْمُهُ اسْمِی یَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً.

امام سجاد ( در روایت است: امام سجّاد (این آیه را خواند و فرمود: «به خدا سوگند که آنان شیعیان ما اهل بیت (هستند و خداوند [مؤمنان و صالحان را از زمین] به دست مردی از خانواده‌ی ما که او مهدی (است به حکومت می‌رساند و او همان است که پیامبر درباره‌ی او فرمود: «اگر از دنیا فقط یک روز باقی‌مانده باشد، خداوند آن را آنقدر طولانی می‌کند تا مردی از اهل بیت (من که همنام من است بیاید و زمین را همان‌طور که پر از ظلم و ستم شده است، پر از عدل و داد کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۱۸

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۶۵/ العیاشی/ البرهان

قریش

۱

(نور/ ۵۵)

أمیرالمؤمنین (عَن عَلِیِّ‌بْنِ‌إِبْرَاهِیمَ (بِإِسْنَادِهِ قَالَ: کَتَبَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (کِتَاباً بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنَ النَّهْرَوَانِ وَ أَمَرَ أَنْ یُقْرَأَ عَلَی النَّاس وهو… بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً (وَ أَنْتُمْ مَعَاشِرَ الْعَرَبِ عَلَی شَرِّ حَالٍ، یَغْذُوا {یَغْذُو} أَحَدُکُمْ کَلْبَهُ، وَ یَقْتُلُ وَلَدَهُ، وَ یُغِیرُ عَلَی غَیْرِهِ، فَیَرْجِعُ وَ قَدْ أُغِیرَ عَلَیْهِ، تَأْکُلُونَ الْعِلْهِزَ وَ الْهَبِیدَ وَ الْمَیْتَهًَْ وَ الدَّمَ، مُنِیخُونَ عَلَی أَحْجَارٍ خَشِنٍ وَ أَوْثَانٍ مُضِلَّهًٍْ، تَأْکُلُونَ الطَّعَامَ الْجَشِبَ، وَ تَشْرَبُونَ الْمَاءَ الْآجِنَ، تُسَافِکُونَ دِمَاءَکُمْ، وَ یَسْبِی بَعْضُکُمْ بَعْضاً، وَ قَدْ خَصَّ اللَّهُ قُرَیْشاً بِثَلَاثِ آیَاتٍ وَ عَمَّ الْعَرَبَ بِآیَهًٍْ، فَأَمَّا الْآیَاتُ اللَّوَاتِی فِی قُرَیْشٍ فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ اذْکُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِی الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ یَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ فَآواکُمْ وَ أَیَّدَکُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ، وَ الثَّانِیَهًُْ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ، وَ الثَّالِثَهًُْ قَوْلُ قُرَیْشٍ لِنَبِیِّ اللَّهِ (حِینَ دَعَاهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ وَ الْهِجْرَهًِْ وَ قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدی مَعَکَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی أَ وَ لَمْ نُمَکِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً یُجْبی إِلَیْهِ ثَمَراتُ کُلِّ شَیْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُون.

امام علی ( علیّ‌بن‌ابراهیم (با سند خود نقل می‌کند: امیرمؤمنان (پس از بازگشت از نهروان نامه‌ای نگاشت و فرمان داد بر مردم بخوانند… خداوند پیامبرش حضرت محمّد (را فرستاد، درحالی‌که شما عرب‌ها در بدترین حال بودید؛ بعضی از شما سگش را غذا می¬داد و فرزندش را می¬کشت، بر دیگری حمله می‌کرد، و هنگامی که بر می‌گشت می‌دید که بر او حمله کرده‌اند. عِلْهِز (غذایی که به هنگام خشکسالی از خون و پشم شتر درست می‌کردند) و هَبید (هندوانه ابوجهل، عَلْقَم) و مردار و خون می‌خوردید. بر روی سنگ‌های سخت دراز می‌کشیدید و بت‌های گمراه‌کننده را می‌پرستیدید، غذای ناگوار می‌خوردید و از آب گندیده می‌نوشیدید، خون یکدیگر را می‌ریختید و همدیگر را اسیر می‌کردید. خداوند درباره‌ی قریش سه آیه و در مورد عرب یک آیه نازل کرد؛ امّا آیاتی که درباره قریش هستند: و به خاطر بیاورید هنگامی را که شما در روی زمین، گروهی کوچک و اندک و زبون بودید آن‌چنان که می‌ترسیدید مردم شما را بربایند! ولی او شما را پناه داد و با یاری خود تقویت کرد و از روزی‌های پاکیزه بهره‌مند ساخت شاید شکر نعمتش را بجا آورید! . (انفال/۲۶). دوّم؛ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ. سوّم: آیا ما حرم امنی در اختیار آن‌ها قرار ندادیم که ثمرات هرچیزی [از هر شهر و دیاری] به‌سوی آن آورده می‌شود؟! رزقی است از جانب ما ولی بیشتر آنان نمی‌دانند! . (قصص/۵۷).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲۰

بحارالأنوار، ج۳۰، ص۷/ نورالثقلین؛ «بتفاوت»

رجعت

۱

(نور/ ۵۵)

أمیرالمؤمنین (تَفْسِیرُ النُّعْمَانِیِّ، فِیمَا رَوَاه عَنْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (قَالَ وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی مَنْ أَنْکَرَ الرَّجْعَهًَْ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ یُکَذِّبُ بِآیاتِنا فَهُمْ یُوزَعُونَ أَیْ إِلَی الدُّنْیَا فَأَمَّا مَعْنَی حَشْرِ الْآخِرَهًِْ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً وَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَ حَرامٌ عَلی قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها أَنَّهُمْ لا یَرْجِعُونَ فِی الرَّجْعَهًِْ فَأَمَّا فِی الْقِیَامَهًِْ فَهُمْ یَرْجِعُونَ وَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذْ أَخَذَ اللهُ مِیثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ وَ هَذَا لَا یَکُونُ إِلَّا فِی الرَّجْعَهًِْ وَ مِثْلُهُ مَا خَاطَبَ اللَّهُ بِهِ الْأَئِمَّهًَْ (وَ وَعَدَهُمْ مِنَ النَّصْرِ وَ الِانْتِقَامِ مِنْ أَعْدَائِهِمْ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِلَی قَوْلِهِ لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً وَ هَذَا إِنَّمَا یَکُونُ إِذَا رَجَعُوا إِلَی الدُّنْیَا وَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ.

امام علی ( امّا ردّ سخنِ کسی که رجعت را انکار نماید این کلام خداوند عزّوجل است: [به خاطر آور] روزی را که ما از هر امّتی، گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب می‌کردند محشور می‌کنیم و آن‌ها را نگه می‌داریم تا به یکدیگر ملحق شوند! . (نمل/۸۳) همه‌ی آنان [انسان‌ها] را برمی‌انگیزیم، و احدی از ایشان را فروگذار نخواهیم کرد! . (کهف/۴۷) و نیز این کلام خداوند: و حرام است بر شهرها و آبادی‌هایی که [بر اثر گناه] نابودشان کردیم [که به دنیا بازگردند] آن‌ها هرگز باز نخواهند گشت! . (انبیاء/۹۵) یعنی در دورانِ رجعت؛ وگرنه در روز قیامت، آنان نیز باز خواهند گشت؛ و مانند این کلام خداوند: و [به خاطر بیاورید] هنگامی را که خداوند، از پیامبران [و پیروان آن‌ها]، پیمان مؤکّد گرفت، که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم، سپس پیامبری به‌سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق می‌کند، به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید! . (آل عمران/۸۱) و این فقط در رجعت اتّفاق خواهد افتاد. و مانند آن است این آیه که خداوند، امامان (را مورد خطاب قرار داده و نصرت و انتقام‌گرفتن از دشمنانشان را به ایشان وعده داده است، آنجا که فرمود: وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً و [تحقّقِ] این وعده در زمانی است که امامان (به دنیا رجعت می‌نمایند؛ و مانند این کلام خداوند: ما اراده کرده‌ایم تا بر مستضعفان زمین، نعمت بخشیم وآنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. (قصص/۵).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲۰

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۱۱۸

۲

(نور/ ۵۵)

علی‌بن‌إبراهیم (مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَی الْأَئِمَّهًَْ (مِنَ الرَّجْعَهًِْ وَ النَّصْرِ فَقَالَ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ یَا مَعْشَرَ الْأَئِمَّهًِْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِلَی قَوْلِهِ لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً فَهَذِهِ مِمَّا یَکُونُ إِذَا رَجَعُوا إِلَی الدُّنْیَا.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( مانند این از چیزهایی از قبیل رجعت و نصرت که خدا به امامان (وعده داده، فراوان است. پس فرمود: وَعَدَ اللهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ، منظور امامان است. وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ… لا یُشْرِکُونَ بی‌شَیْئاً و این اتّفاق در زمان رجعت می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲۲

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۶۱/ القمی، ج۱، ص۲۵

۳

(نور/ ۵۵)

الصّادق (عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌مُسْکَانَ عَنْ‌أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (فِی قَوْلِهِ وَ إِذْ أَخَذَ اللهُ مِیثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیَّاً مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَّا وَ یَرْجِعُ إِلَی الدُّنْیَا فَیَنْصُرُ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (وَ قَوْلُهُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ یَعْنِی رَسُولَ اللَّهِ (وَ لَتَنْصُرُنَّهُ یَعْنِی أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌إِبْرَاهِیمَ وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَی الْأَئِمَّهًَْ (مِنَ الرَّجْعَهًِْ وَ النَّصْرِ فَقَالَ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ یَا مَعْشَرَ الْأَئِمَّهًِْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِلَی قَوْلِهِ لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً فَهَذِهِ مِمَّا یَکُونُ إِذَا رَجَعُوا إِلَی الدُّنْیَا وَ قَوْلُهُ وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ\* وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ فَهَذَا کُلُّهُ مِمَّا یَکُونُ فِی الرَّجْعَهًِْ.

امام صادق ( عبدالله‌بن‌مُسکان نقل می‌کند: امام صادق (پیرامون آیه‌ی وَ إِذْ أَخَذَ اللهُ مِیثاقَ النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ؛ و [به خاطر بیاورید] هنگامی را که خداوند، از پیامبران [و پیروان آن‌ها]، پیمان مؤکّد گرفت، که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم، سپس پیامبری به‌سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق می‌کند، به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید! . (آل عمران/۸۱) فرمود: «خدا از زمان حضرت آدم (پیامبری را مبعوث نکرد، مگر اینکه به دنیا رجعت می‌کند و امیرمؤمنان را یاری می‌کند. و عبارت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ یعنی به رسول خدا (ایمان خواهید آورد و عبارت لَتَنْصُرُنَّهُ یعنی امیرالمؤمنین (را یاری خواهید کرد». علی‌بن‌ابراهیم می‌گوید: و مانند این از چیزهایی از قبیل رجعت و نصرت که خدا به امامان (وعده داده، فراوان است. وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ؛ منظور از مِنْکْمْ امامان (هستند. وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً که همه‌ی این وعده‌ها در زمان رجعت تحقّق خواهد یافت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲۲

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۶۱

۴

(نور/ ۵۵)

أمیرالمؤمنین (عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ (قَالَ قَالَ أمِیرُالمُؤمِنِینَ (فِی حَدِیثٍ… وَ لَیَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَحْیَاءً مِنْ آدَمَ إِلَی مُحَمَّدٍ (کُلَّ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ یَضْرِبُونَ بَیْنَ یَدَیَ بِالسَّیْفِ هَامَ الْأَمْوَاتِ وَ الْأَحْیَاءِ وَ الثَّقَلَیْنِ جَمِیعاً فَیَا عَجَبَا وَ کَیْفَ لَا أَعْجَبُ مِنْ أَمْوَاتٍ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ أَحْیَاءً یُلَبُّونَ زُمْرَهًًْ زُمْرَهًًْ بِالتَّلْبِیَهًِْ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ یَا دَاعِیَ اللَّهِ قَدْ تَخَلَّلُوا بِسِکَکِ الْکُوفَهًِْ قَدْ شَهَرُوا سُیُوفَهُمْ عَلَی عَوَاتِقِهِمْ لَیَضْرِبُونَ بِهَا هَامَ الْکَفَرَهًِْ وَ جَبَابِرَتِهِمْ وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ جَبَّارَهًِْ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ حَتَّی یُنْجِزَ اللَّهُ مَا وَعَدَهُمْ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِی لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً أَیْ یَعْبُدُونَنِی آمِنِینَ لَا یَخَافُونَ أَحَداً مِنْ عِبَادِی لَیْسَ عِنْدَهُمْ تَقِیَّهًٌْ وَ إِنَّ لِی الْکَرَّهًَْ بَعْدَ الْکَرَّهًِْ وَ الرَّجْعَهًَْ بَعْدَ الرَّجْعَهًِْ وَ أَنَا صَاحِبُ الرَّجَعَاتِ وَ الْکَرَّاتِ وَ صَاحِبُ الصَّوْلَاتِ وَ النَّقِمَاتِ وَ الدُّولَاتِ الْعَجِیبَاتِ وَ أَنَا قَرْنٌ مِنْ حَدِیدٍ وَ أَنَا عَبْدُ‌اللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِ اللَّهِ (أَنَا أَمِینُ اللَّهِ وَ خَازِنُهُ وَ عَیْبَهًُْ سِرِّهِ وَ حِجَابُهُ وَ وَجْهُهُ وَ صِرَاطُهُ وَ مِیزَانُهُ وَ أَنَا الْحَاشِرُ إِلَی اللَّهِ وَ أَنَا کَلِمَهًُْ اللَّهِ الَّتِی یَجْمَعُ بِهَا الْمُفْتَرِقَ وَ یُفَرِّقُ بِهَا

الْمُجْتَمِعَ وَ أَنَا أَسْمَاءُ اللَّهِ الْحُسْنَی وَ أَمْثَالُهُ الْعُلْیَا وَ آیَاتُهُ الْکُبْرَی وَ أَنَا صَاحِبُ الْجَنَّهًِْ وَ النَّارِ أُسْکِنُ أَهْلَ الْجَنَّهًِْ الْجَنَّهًَْ وَ أُسْکِنُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ وَ إِلَیَّ تَزْوِیجُ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ وَ إِلَیَّ عَذَابُ أَهْلِ النَّارِ وَ إِلَیَّ إِیَابُ الْخَلْقِ جَمِیعاً وَ أَنَا الْإِیَابُ الَّذِی یَئُوبُ إِلَیْهِ کُلُّ شَیْءٍ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَ إِلَیَّ حِسَابُ الْخَلْقِ جَمِیعا.

امام علی ( و خداوند افراد زنده‌ای از آدم تا خاتم (را برمی انگیزد. هر پیامبر مرسلی در رکاب من، مخّ مردگان و زندگان و جن و انس را با شمشیر می‌کوبد. عجیب است و چگونه تعجّب نکنم از مردگانی که خدا آنان را زنده برمی‌انگیزد و گروه گروه با این نوا تلبیه می‌گویند که لبّیک‌ای دعوت‌کننده! آنان در میان خیابان‌های کوفه ظاهر می‌شوند و شمشیرهایشان را بر دوش خود حمل می‌کنند تا با آن مغز سر کافران و زورگویانشان و پیروان آن‌ها و زورگویان اوّلین و آخرین را بکوبند، تا خداوند عزّوجلّ وعده‌ی خود در خصوص آن‌ها را عملی سازد، چنانچه می‌فرماید: وَعَدَ اللهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنی لا یُشْرِکُونَ بی‌شَیْئاً، یعنی مرا در امنیت بپرستند و از احدی از بندگانم نهراسند و تقیّه‌ای نکنند. و من بازگشتی پس از بازگشت دارم و رجوعی پس از رجوع؛ من صاحب بازگشت‌ها و رجعت‌هایم؛ صاحب حمله‌ها و گزندها و چیرگی‌های شگفت‌آور هستم؛ من دژ آهنینم و من بنده‌ی خدا و برادر رسول خدا (هستم. من امین خدا و خزانه‌دار اویم؛ جایگاه سرّ و حجاب و حقیقت و صراط و میزان هستم؛ من برانگیزنده‌ی مردمان به سوی خدا هستم؛ من کلمه‌ی خدا هستم که خدا با آن مؤمنان پراکنده را جمع و کفّار مجتمع را پراکنده می‌سازد. من نام‌های نیکوی خدا و مثال‌های بلند او و آیات عظیم او و صاحب بهشت و جهنّم هستم؛ بهشتیان را در بهشت اسکان می‌دهم و جهنّمیان را به جهنم می‌فرستم؛ تزویج اهل بهشت به دست من و عذاب اهل جهنّم نیز به دست من است و آمدن تمام خلق به سوی من است. من آن جایگاهی هستم که هر چیزی بعد از فنا به آن برمی‌گردد و حساب تمام خلق به سوی من است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲۲

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۴۶

آیاتی که تأویل [و مصداق خارجیِ] آن‌ها، بعد از تنزیلشان است

۱

(نور/ ۵۵)

أمیرالمؤمنین (أَمَّا مَا تَأْوِیلُهُ بَعْدَ تَنْزِیلِهِ فَهِیَ الْأُمُورُ الَّتِی أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَسُولَهُ (أَنَّهَا سَتَکُونُ بَعْدَهُ مِثْلُ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أُمُورِ الْقَاسِطِینَ وَ الْمَارِقِینَ وَ الْخَوَارِجِ وَ قَتْلُ عَمَّارٍ جَرَی ذَلِکَ الْمَجْرَی وَ أَخْبَارُ السَّاعَهًِْ وَ الرَّجْعَهًِْ وَ صِفَاتُ الْقِیَامَهًِْ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَی… وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ وَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی لَهُمْ… فَهَذِهِ الْآیَاتُ وَ أَشْبَاهُهُمَا نَزَلَتْ قَبْلَ تَأْوِیلِهَا وَ کُلُّ ذَلِکَ تَأْوِیلُهُ بَعْدَ تَنْزِیلِه.

امام علی ( امّا آیاتی که تأویل [و مصداق خارجیِ] آن‌ها، بعد از نازل‌شدنشان خواهد بود مواردی است که خداوند عزّوجلّ به پیامبرش خبر داده بعد از او اتّفاق خواهد افتاد، مانند آنچه در مورد قاسطین (معاویه و پیروانش)، مارقین (آتش‌افروزان جنگ جمل) و خوارج (آتش‌افروزان جنگ نهروان) خبر داده است؛ و [پیش بینیِ] کشته‌شدن عمّار [در جنگ صفّین]، اخبار مربوط به قیامت، دوران رجعت و ویژگی‌های قیامت همگی از این قبیل هستند؛ مانند آیه: ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم! و حکومتشان را در زمین پابرجا سازیم و به فرعون و هامان و لشکریانشان، آنچه را از آن‌ها [بنی‌اسرائیل] بیم داشتند نشان دهیم! . (قصص/۶۵) و مانند آیه: وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا پس این آیات و مانند آن‌ها قبل از اینکه تأویل [و مصداق خارجیِ]شان واقع شود نازل شدند و همه‌ی آن‌ها تأویل [و مصداق خارجیِ]شان بعد از نازل‌شدنشان بوده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲۴

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۷۷

۲

(نور/ ۵۵)

علی‌بن‌إبراهیم (ثُمَّ خَاطَبَ اللَّهُ الْأَئِمَّهًَْ وَ وَعَدَهُمْ أَنْ یَسْتَخْلِفَهُمْ فِی الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِمْ وَ غَصْبِهِمْ فَقَالَ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ إِلَی قَوْلِهِ لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً وَ هَذَا مِمَّا ذَکَرْنَا أَنَّ تَأْوِیلَهُ بَعْدَ تَنْزِیلِهِ وَ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَی قَوْلِهِ رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( سپس خداوند، امامان (را مورد خطاب قرار داده و به آن‌ها وعده داد که ایشان را پس از ستم‌هایی که به آن‌ها شد و حقّشان غصب گردید جانشینِ خود روی زمین قرار دهد و فرمود: وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَی لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا و این آیه از آن دسته آیاتی است که گفتیم تأویل [و مصداق خارجیِ] آن‌ها، بعد از نازل‌شدنشان خواهد بود؛ و این آیه عطف به آیه: رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللهِ (نور/۳۷) می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲۴

القمی، ج۲، ص۱۰۷

آن چنان که تنها مرا می‌پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت

۱ -۱

(نور/ ۵۵)

الباقر (عَن حَبِیبٍ السِّجِسْتَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَخْرَجَ ذُرِّیَّهًَْ بَنِی آدَمَ (مِنْ ظَهْرِهِ لِیَأْخُذَ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ بِالرُّبُوبِیَّهًِْ لَهُ وَ بِالنُّبُوَّهًِْ لِکُلِّ نَبِیٍّ (فَکَانَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ لَهُ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ بِنُبُوَّتِهِ مُحَمَّدُ‌بْنُ‌عَبْدِاللَّهِ (ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لآِدَمَ (انْظُرْ مَا ذَا تَرَی قَالَ فَنَظَرَ آدَمُ (إِلَی ذُرِّیَّتِهِ وَ هُمْ ذَرٌّ قَدْ مَلَئُوا السَّمَاءَ قَالَ آدَمُ (یَا رَبِّ مَا أَکْثَرَ ذُرِّیَّتِی وَ لِأَمْرٍ مَا خَلَقْتَهُمْ فَمَا تُرِیدُ مِنْهُمْ بِأَخْذِکَ الْمِیثَاقَ عَلَیْهِمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْبُدُونَنِی وَ لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً وَ یُؤْمِنُونَ بِرُسُلِی وَ یَتَّبِعُونَهُمْ قَالَ آدَمُ (یَا رَبِّ فَمَا لِی أَرَی بَعْضَ الذَّرِّ أَعْظَمَ مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضَهُمْ لَهُ نُورٌ کَثِیرٌ وَ بَعْضَهُمْ لَهُ نُورٌ قَلِیلٌ وَ بَعْضَهُمْ لَیْسَ لَهُ نُورٌ أَصْلًا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَذَلِکَ خَلَقْتُهُمْ لِأَبْلُوَهُمْ فِی کُلِّ حَالَاتِهِم.

امام باقر ( حبیب سجستانی گوید: شنیدم امام باقر (می‌فرمود: «چون خدای عزّوجلّ نژاد آدمیزاده را از پشتش در آورد تا از آن‌ها بر ربوبیّت خود، پیمان ستاند و پیش از نبوت هر پیغمبر، نخستین پیمان را بر نبوّت محمد (گرفت، آنگاه فرمود: «به آدم بنگر، ببین چه می‌بینی.» فرمود: «آدم به نژادش نگریست که ذرّه‌ای بودند و در آسمان انباشته بودند؛ گفت: «پروردگارا، نژاد من چه بسیار هستند. آن‌ها را برای کار بزرگی آفریدی؛ در برابر گرفتن پیمان، از آنان چه می¬خواهی؟» خدای عزوجل فرمود: یَعْبُدُونَنِی وَ لا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئاً و رسولانم را تصدیق کنند و پیرو آن‌ها باشند». آدم (گفت: «پروردگارا، چه اتفاقی برای من رخ داده که می-بینم برخی بزرگ¬تر از دیگران هستند، برخی نور بیشتر دارند، برخی نور کمتر و برخی هیچ»؟ خدای عزّوجلّ فرمود: «آن‌ها را چنین آفریدم تا در هر حال بیازمایم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲۴

بحارالأنوار، ج۶۴، ص۱۱۶

و کسانی که پس از آن کافر شوند، آن‌ها همان فاسقانند

۲ -۱

(نور/ ۵۵)

الصّادق (قَال سَیِّدِیَ الصَّادِقَ (… فَأَیْنَ یَا مُفَضَّلُ الْآیَاتُ مِنَ الْقُرْآنِ فِی أَنَّ الْکَافِرَ ظَالِمٌ قَالَ نَعَمْ یَا مَوْلَایَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ الْکافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَ الْکَافِرُونَ هُمُ الْفاسِقُونَ وَ مَنْ کَفَرَ وَ فَسَقَ وَ ظَلَمَ لَا یَجْعَلُهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ الصَّادِقُ (أَحْسَنْتَ یَا مُفَضَّلُ.

امام صادق ( از مفضّل روایت است: مولایم امام صادق (فرمود: … «ای مفضّل! آیا می‌دانی کدام آیات قرآن است که کافر را ظالم دانسته است»؟ عرض کرد: «آری، این آیه است: کافران، خود ستمگرند (هم به خودشان ستم می‌کنند، هم به دیگران) (بقره/۲۵۴) و کافران فاسق هستند و کسی که کافر و فاسق و ظالم باشد، خدا او را پیشوای مردم قرار نمی‌دهد». حضرت فرمود: «احسنت‌ای مفضل».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲۶

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۲۴

آیه وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ [56]

و نماز را بر پا دارید، و زکات را بدهید، و پیامبر را اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید.

آیه لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا مُعْجِزِینَ فِی الْأَرْضِ وَ مَأْواهُمُ النّارُ وَ لَبِئْسَ الْمَصِیرُ [57]

گمان مبر کافران می‌توانند از مجازات الهی در زمین فرار کنند. جایگاه آنان آتش است، و چه بد سرانجامی است!

آیه یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلی بَعْضٍ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمُ الْآیاتِ وَ اللهُ عَلیمٌ حَکیمٌ [58]

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بردگان شما، و همچنین کسانی از شما که به حدّ بلوغ نرسیده‌اند، در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، و نیمروز هنگامی‌که لباس‌های [معمولى] خود را بیرون می‌آورید، و بعد از نماز عشا؛ این سه [وقت خصوصى] برای خلوت شماست؛ امّا بعد از این سه وقت، گناهی بر شما و بر آنان نیست [كه بدون اذن وارد شوند] و بر گرد یکدیگر بگردید [و با صفا و صميميت به يكديگر خدمت نماييد]. این‌گونه خداوند آیات را برای شما روشن می‌سازد، و خداوند دانا و حکیم است.

۱

(نور/ ۵۸)

ابن‌عبّاس (مَعْنَاهُ مُرُوا عَبِیدَکُمْ وَ إِمَائَکُمْ أَنْ یَسْتَأْذِنُوا عَلَیْکُمْ إِذَا أَرَادُوا الدُّخُولَ إِلَی مَوَاضِعِ خَلَوَاتِکُمْ.

ابن‌عبّاس ( مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ؛ این بدین معناست که به بردگان و کنیزکان خود دستور دهید اگر خواستند هنگام خلوت بر شما وارد شوند، از شما اجازه بگیرند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲۶

وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۲۱۸؛ «بتفاوت» / البرهان

۲

(نور/ ۵۸)

الباقر (أَرَادَ الْعَبِیدَ خَاصَّهًًْ.

امام باقر ( منظور آیه به‌طور خاص، بردگان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲۶

وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۲۱۸/ البرهان

۳

(نور/ ۵۸)

الصّادق (عَن زُرَارَهًَْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ قَالَ هِیَ خَاصَّهًٌْ فِی الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ قُلْتُ فَالنِّسَاءُ یَسْتَأْذِنَّ فِی هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَدْخُلْنَ وَ یَخْرُجْنَ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ قَالَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ قَالَ عَلَیْکُمُ اسْتِئْذَانٌ کَاسْتِئْذَانِ مَنْ قَدْ بَلَغَ فِی هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ.

امام صادق ( زراره نقل می‌کند: امام صادق (درباره‌ی آیه: الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ فرموده است: «این آیه اشاره به مردان دارد نه زنان». گفتم: «آیا زنان هم باید در این سه موقع اجازه بگیرند»؟ فرمود: «نه، بلکه داخل شوند و بیرون روند». و درباره‌ی: وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنکُمْ فرمود: «کسانی از خودتان که به سنّ بلوغ نرسیده‌اند، باید مانند کسانی که به سنّ بلوغ رسیده‌اند، در این سه وقت اجازه‌ی ورود بگیرند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲۸

الکافی، ج۵، ص۵۲۹/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۲۱۸/ نورالثقلین/ البرهان

۴

(نور/ ۵۸)

الصّادق (عَن الْفُضَیْلِ‌بْنِ‌یَسَار عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قِیلَ مَنْ هُمْ فَقَالَ هُمُ الْمَمْلُوکُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانُ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا یَسْتَأْذِنُونَ عَلَیْکُمْ عِنْدَ هَذِهِ الثَّلَاثِ الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَ هِیَ الْعَتَمَهًُْ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ یَدْخُلُ مَمْلُوکُکُمْ {وَ غِلْمَانُکُمْ} مِنْ بَعْدِ هَذِهِ الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ بِغَیْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاءُوا.

امام صادق ( فضیل‌بن‌یسار گوید: از امام صادق (درباره‌ی سخن خداوند: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ از ایشان سؤال شد: «منظور از کسانی که باید اجازه بگیرند چه کسانی هستند»؟ آن حضرت فرمود: «مردان، زنان برده و کودکانی که به سنّ بلوغ نرسیده‌اند، هنگام عورت در سر وقت باید برای ورود اجازه بگیرند؛ بعد از نماز عشاء که ثلث اوّل شب است، هنگامی‌که لباس از تن در می‌آورید و قبل از نماز صبح و اگر خواستند، در غیر از این اوقات می‌توانند بدون اجازه وارد شوند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲۸

الکافی، ج۵، ص۵۳۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۲۱۷/ مشکاهًْ الأنوار، ص۱۹۵/ نورالثقلین/ البرهان

۵

(نور/ ۵۸)

علی‌بن‌إبراهیم (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ إِلَی قَوْلِهِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی نَهَی أَنْ یَدْخُلَ أَحَدٌ فِی هَذِهِ الثَّلَاثَهًِْ الْأَوْقَاتِ عَلَی أَحَدٍ لَا أَبٍ وَ لَا أُخْتٍ وَ لَا أُمٍّ وَ لَا خَادِمٍ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ الْأَوْقَاتُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ نِصْفِ النَّهَارِ وَ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَهًِْ ثُمَّ أَطْلَقَ بَعْدَ هَذِهِ الثَّلَاثَهًِْ الْأَوْقَاتِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لاعَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ یَعْنِی بَعْدَ هَذِهِ الثَّلَاثَهًِْ الْأَوْقَاتِ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلی بَعْضٍ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( خداوند نهی کرد که کسی در این سه وقت بر کسی وارد شود، نه پدر و نه خواهر و نه مادر و نه خدمتکار، مگر آنکه اجازه بگیرد. این سه وقت پس از سپیده‌دم و نیمه روز و پس از نماز عشاء آخر است. پس از این سه وقت روا و جایز کرده و فرموده است: لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لاعَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ؛ یعنی بعد از این سه موقع. طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلی بَعْضٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲۸

بحارالأنوار، ج۷۳، ص۱۳/ القمی، ج۲، ص۱۰۷/ مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص۲۸۳/ نورالثقلین

۶

(نور/ ۵۸)

الباقر (مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْکُمْ فَلَا یَلِجُ عَلَی أُمِّهِ وَ لَا عَلَی أُخْتِهِ وَ لَا عَلَی ابْنَتِهِ وَ لَا عَلَی مَنْ سِوَی ذَلِکَ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا یَأْذَنْ لِأَحَدٍ حَتَّی یُسَلِّمَ فَإِنَّ السَّلَامَ طَاعَهًُْ الرَّحْمَنِ.

امام باقر ( هرکسی که به سنّ بلوغ برسد نباید بدون اجازه، بر مادر، دختر و خواهرش و دیگران وارد شود و به کسی اجازه داده نمی‌شود مگر اینکه سلام کند چرا که سلام فرمانبرداری از خداوند عزّوجلّ است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲۸

الکافی، ج۵، ص۵۲۹ / نورالثقلین/ البرهان

۷

(نور/ ۵۸)

الصّادق (لِیَسْتَأْذِنْ عَلَیْکَ خَادِمُکَ إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ فِی ثَلَاثِ عَوْرَاتٍ إِذَا دَخَلَ فِی شَیْءٍ مِنْهُنَّ وَ لَوْ کَانَ بَیْتُهُ فِی بَیْتِکَ قَالَ وَ لْیَسْتَأْذِنْ عَلَیْکَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الَّتِی تُسَمَّی الْعَتَمَهًَْ وَ حِینَ تُصْبِحُ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَهًِْ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِکَ لِلْخَلْوَهًِْ فَإِنَّهَا سَاعَهًُْ غِرَّهًٍْ وَ خَلْوَهًٍْ.

امام صادق ( خادمی که به سنّ بلوغ رسیده، حتّی اگر خانه‌اش در خانه‌ی شما باشد، باید در سه موقع که وقت عورت و خلوت شماست از شما اجازه‌ی ورود بگیرد، یکی وقت عشاء که ثلث اوّل شب است، و هنگام صبح، و هنگامی‌که لباس از تن در می‌آورید. خداوند عزّوجلّ این‌گونه برای خلوت‌کردن امر کرده، چرا که آن ساعت سرمستی و خلوت‌کردن است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۲۸

الکافی، ج۵، ص۵۲۹ / نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذالِکَ یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمْ آیاتِهِ وَ اللهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ [59]

و هنگامی‌که اطفال شما به حدّ بلوغ رسند باید اجازه بگیرند، همان‌گونه که اشخاصی که پیش از آنان بودند اجازه می‌گرفتند؛ اینچنین خداوند آیاتش را برای شما بیان می‌کند، و خدا دانا و حکیم است.

آیه وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزینَةٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللهُ سَمیعٌ عَلیمٌ [60]

و زنان از کار افتاده‌ای که امید به ازدواج ندارند، گناهی بر آنان نیست که لباس‌های [رويين] خود را بر زمین بگذارند، درحالی‌که [در برابر مردم] خودآرایی نکنند؛ و اگر خود را بپوشانند برای آنان بهتر است؛ و خداوند شنوا و داناست.

۱

(نور/ ۶۰)

الصّادق (عَن الحَلَبی عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ قَالَ الْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابَ قُلْتُ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ فَقَالَ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ غَیْرَ مُتَبَرِّجَهًٍْ بِزِینَهًٍْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهَا.

امام صادق ( حلبی نقل می‌کند: امام صادق (آیه: أَن یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ را تلاوت کرد و فرمود: «منظور از لباس، روسری و روپوش است». عرض کردم: «برداشتن حجاب در نزد هرکس که باشد»؟ فرمود: «در نزد هرکس که باشد [به شرط آنکه] آرایش نکرده باشد و اگر حجاب را بر ندارد برای او بهتر است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۰

الکافی، ج۵، ص۵۲۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۲۰۲/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نور/ ۶۰)

الصّادق (عَن حَریز بنِ عَبدِالله عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (أَنَّهُ قَرَأَ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ قَالَ الْجِلْبَابَ وَ الْخِمَارَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهًُْ مُسِنَّهًًْ.

امام صادق ( حریز نقل می‌کند: امام صادق (این آیه: أَن یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ را تلاوت کرد و و فرمود: «منظور از لباس، روسری و روپوش است به شرطی که آن زن، سالخورده باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۰

الکافی، ج۵، ص۵۲۲/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(نور/ ۶۰)

الباقر (عَن مُحَمَّدِبنِ مُسلِم عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً مَا الَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ قَالَ الْجِلْبَابُ.

امام باقر ( محمّدبن‌مسلم نقل می‌کند: از امام باقر (در مورد آیه: وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحًا از سؤال شد که منظور چه لباسی است که زنان سالخورده می‌توانند بردارند؟ آن حضرت فرمود: «منظور لباس روپوش است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۰

الکافی، ج۵، ص۵۲۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۲۰۲/ نورالثقلین/ البرهان

۴

(نور/ ۶۰)

الصّادق (مُحَمَّدِ‌بْنِ‌أَبِی‌حَمْزَهًْ عَن أبِی‌عَبدِاللهِ (قَالَ: الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ قَالَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ.

امام صادق ( محمّدبن‌ابوحمزه نقل می‌کند: امام صادق (فرمود: «اینکه خداوند فرموده است: وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ؛ منظور از لباس، فقط روپوش است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۰

الکافی، ج۵، ص۵۲۲/ نورالثقلین/ البرهان

۵

(نور/ ۶۰)

الصّادق (عَنْ أَبِی‌الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (عَنِ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ مَا الَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ فَقَالَ الْجِلْبَابُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ أَمَهًًْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا جُنَاحٌ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا.

امام صادق ( ابوصبّاح کنانی گوید: از امام صادق (پرسیدم: «زنان سالخورده چه نوع لباسی را می‌توانند از تن بیرون کنند و کنار بگذارند»؟ فرمود: «روپوش و اگر کنیز باشد، از اینکه روسری خود را بردارد بر او گناهی نیست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۰

تهذیب الأحکام، ج۷، ص۴۸۰ / البرهان

۶

(نور/ ۶۰)

علی‌بن‌إبراهیم (نَزَلَتْ فِی الْعَجَائِزِ اللَّاتِی قَدْ یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ وَ التَّزْوِیجِ أَنْ یَضَعْنَ النِّقَاب.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( این آیه درباره‌ی پیرزنانی است که حیض نمی‌شوند و به ازدواج‌کردن امیدی ندارند، اینان می‌توانند لباس از تن برگیرند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۰

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص ۴۰ / البرهان

۷

(نور/ ۶۰)

الرّضا (حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَی شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَحْجُوبِ بِالْأَزْوَاجِ وَ إِلَی غَیْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِیهِ مِنْ تَهْیِیجِ الرِّجَالِ وَ مَا یَدْعُو التَّهْیِیجُ إِلَیْهِ مِنَ الْفَسَادِ وَ الدُّخُولِ فِیمَا لَا یَحِلُّ وَ لَا یَجْمُلُ وَ کَذَلِکَ مَا أَشْبَهَ الشُّعُورَ إِلَّا الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ أَیْ غَیْرَ الْجِلْبَابِ فَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شُعُورِ مِثْلِهِن.

امام رضا ( و حرام شده است نظر کردن به موهای زنانی که از جهت شوهران خود در پرده هستند و غیر از زنان از سایر زنان، به جهت اینکه به واسطه‌ی نظر کردن مردان به هیجان می‌آیند و آتش شهوت آن‌ها مشتعل می‌شود، و این باعث فساد و داخل‌شدن در عمل حرام و افعال غیر جمیله می‌شود، و همچنین است چیزهایی مانند موهای زنان، یعنی سایر عورات آن‌ها، مگر آنچه حق تعالی فرموده است: وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ؛ مگر لباس «روپوش» که دراین‌صورت به موی چنین زنان نگریستن، اشکالی ندارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۰

بحارالأنوار، ج۶، ص۱۰۲/ علل الشرایع، ج۲، ص۵۶۴/ عیون أخبارالرضا (ج۲، ص۹۸/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۱۹۳/ نورالثقلین

۸

(نور/ ۶۰)

علی‌بن‌إبراهیم (وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ قَالَ نَزَلَتْ فِی الْعَجَائِزِ اللَّاتِی قَدْ یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ وَ التَّزْوِیجِ أَنْ یَضَعْنَ الثِیَابَ ثُمَّ قَالَ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ أَیْ لَا یَظْهَرْنَ لِلرِّجَالِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَةٍ؛ در مورد زنان کهنسالی نازل شده که از عادتِ ماهانه شدن و ازدواج‌کردن ناامید شده‌اند و [براساس این آیه] می‌توانند لباس‌های رویین خود را فرو نهند [البتّه به شرط اینکه خودآرایی نکنند]. آنگاه فرود: وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ یعنی اگر در مقابل مردان [نامحرم] نمایان نشوند [برایشان بهتر است]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۲

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۴۰/ القمی، ج۲، ص۱۰۷/ نورالثقلین/ مستدرک الوسایل، ج۱۴، ص۲۷۶

۹

(نور/ ۶۰)

الصّادق (جَاءَتِ امْرَأَهًٌْ إِلَی النَّبِیِّ (فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَهًِْ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَیْهِ قَالَ یَکْسُوهَا مِنَ الْعُرْیِ وَ یُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِنْ أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا فَقَالَتْ فَلَیْسَ لَهَا عَلَیْهِ شَیْءٌ غَیْرُ هَذَا قَالَ لَا قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِیُّ (ارْجِعِی فَرَجَعَتْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ.

امام صادق ( از امام صادق (روایت است که فرمود: «زنی نزد پیامبر (آمد و از او درباره‌ی حقّ مرد بر زن سؤال کرد». پیامبر (به او جواب داد. آن زن گفت: «حقّ زن بر مرد چیست»؟ پیامبر (فرمود: «برهنگی او را بپوشاند، او را از گرسنگی سیر کند و اگر گناه کرد از او در گذرد». زن گفت: «زن حقّ دیگری غیر از این بر مرد ندارد»؟ فرمود: «نه». آن زن گفت: «به خدا سوگند که ازدواج نمی‌کنم». سپس خواست که برود. پیامبر (فرمود: «بازگرد»، و آن زن بازگشت و به او فرمود: خداوند عزّ وجل می‌فرماید: أَن یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَّهنَّ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۲

الکافی، ج۵، ص۵۱۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۰، ص۱۶۶

۱۰

(نور/ ۶۰)

علی‌بن‌إبراهیم (وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَ أَیْ لَا یَظْهَرْنَ لِلرِّجَال.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( وَ أَن یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لهُنَّ یعنی در برابر مردان آشکار نشوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۲

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۴۰/ البرهان

آیه لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمَریضِ حَرَجٌ وَ لا عَلی أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَواتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمَّاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خالاتِکُمْ أَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدیقِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمیعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِکُمْ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمُ الْآیاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ [61]

بر نابینا و افراد لنگ و بیمار ایرادی نیست [كه با شما هم غذا شوند]، و بر شما نیز ایرادی نیست که از خانه‌های خودتان (خانه‌های فرزندان یا همسرانتان که خانه‌ی خودِ شما محسوب می‌شود بدون اجازه خاصّی) غذا بخورید؛ و همچنین خانه‌های پدرانتان، یا خانه‌های مادرانتان، یا خانه‌های برادرانتان، یا خانه‌های خواهرانتان، یا خانه‌های عموهایتان، یا خانه‌های عمه‌هایتان، یا خانه‌های دایی‌هایتان، یا خانه‌های خاله‌هایتان، یا خانه‌هایی که کلیدهایش در اختیار شماست، یا خانه‌های دوستانتان، بر شما ایرادی نیست که به‌طور دسته جمعی یا جداگانه غذا بخورید؛ و هنگامی‌که داخل خانه‌ای شدید، بر خویشتن سلام کنید، سلام و تحیّتی از سوی خداوند، سلامی پربرکت و پاکیزه. این‌گونه خداوند آیات را برای شما روشن می‌کند، باشد که بیندیشید.

بر نابینا و افراد لنگ و بیمار ایرادی نیست [که با شما هم غذا شوند]

۱ -۱

(نور/ ۶۱)

الباقر (عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (فِی قَوْلِهِ لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَهًِْ قَبْلَ أَنْ یُسْلِمُوا کَانُوا یَعْتَزِلُونَ الْأَعْمَی وَ الْأَعْرَجَ وَ الْمَرِیضَ کَانُوا لَا یَأْکُلُونَ مَعَهُمْ وَ کَانَتِ الْأَنْصَارُ فِیهِمْ تَیْهٌ وَ تَکَرُّمٌ فَقَالُوا إِنَّ الْأَعْمَی لَا یُبْصِرُ الطَّعَامَ وَ الْأَعْرَجَ لَا یَسْتَطِیعُ الزِّحَامَ عَلَی الطَّعَامِ وَ الْمَرِیضَ لَا یَأْکُلُ کَمَا یَأْکُلُ الصَّحِیحُ فَعَزَلُوا

لَهُمْ طَعَامَهُمْ عَلَی نَاحِیَهًٍْ وَ کَانُوا یَرَوْنَ أَنَّ عَلَیْهِمْ فِی مُؤَاکَلَتِهِمْ جُنَاحاً وَ کَانَ الْأَعْمَی وَ الْمَرِیضُ یَقُولُونَ لَعَلَّنَا نُؤْذِیهِمْ فِی مُؤَاکَلَتِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِیُّ (سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتاتاً.

امام باقر ( خدا لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ؛ مردم مدینه پیش از مسلمانی، از نابینا و لنگ و بیمار دوری می‌کردند و با آن‌ها چیزی نمی‌خوردند. انصار، سرِبلندی و خودخواهی داشتند و می‌گفتند: نابینا خوراک را نمی‌بیند و لَنگ، دست درازی به خوراک نمی‌تواند، و بیمار به اندازه‌ی شخص تندرست غذا نمی‌خورد؛ و برای آن‌ها خوراکی در یک گوشه جدا می‌کردند، و به نظرشان هم غذا شدن با آن‌ها گناه بود؛ و افراد نابینا و بیمار می‌گفتند که شاید هم غذا شدن با ما آن‌ها را آزار می‌دهد. هنگامی که پیغمبر (آمد، از آن حضرت در این باره پرسیدند، و خدا این آیه را فرستاد: لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتاتاً.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۲

بحارالأنوار، ج۷۲، ص۱۴/ القمی، ج۲، ص۱۰۸/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۵، ص۵۳/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(نور/ ۶۱)

ابن‌عبّاس (أَمَّا قَولُهُ تَعَالَی لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَ لا عَلی أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ… فَقَدْ قَالَ ابن‌عباس (لَیْسَ فِی مُؤَاکَلَتِهِمْ حَرَجَ لِأَنَّهُمْ کَانُوا یَتَحَرَّجُونَ مِنْ ذَلِکَ.

ابن‌عبّاس ( لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمرِیضِ حَرَجٌ وَ لا عَلی أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَواتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمّاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خالاتِکُمْ أَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِکُمْ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً کَذالِکَ یُبَیِّنُ اللهُ لَکُمُ الْآیاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ؛ یعنی به خاطر هم‌غذا شدن با این افراد (نابینا و…)، گناهی بر شما نیست؛ چون [عدّه‌ای از] مسلمانان از این کار خودداری می‌کردند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۴

فقه القرآن، ج۲، ص۳۲

۱ -۳

(نور/ ۶۱)

الهادی (عَنِ الْإِمَامِ أَبِی‌الْحَسَنِ عَلِیِّ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (رِسَالَتِهِ فِی الرَّدِّ عَلَی أَهْلِ الْجَبْرِ وَ التَّفْوِیضِ مِنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ وَ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدی وَ رَحْمَهًُْ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَإِنَّهُ وَرَدَ عَلَیَّ کِتَابُکُم… فَأَوَّلُ نِعْمَهًِْ اللَّهِ عَلَی الْإِنْسَانِ صِحَّهًُْ عَقْلِهِ وَ تَفْضِیلُهُ عَلَی کَثِیرٍ مِنْ خَلْقِهِ بِکَمَالِ الْعَقْلِ وَ تَمْیِیزِ الْبَیَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّ کُلَّ ذِی حَرَکَهًٍْ عَلَی بَسِیطِ الْأَرْضِ هُوَ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ بِحَوَاسِّهِ مُسْتَکْمِلٌ فِی ذَاتِهِ فَفَضَّلَ بَنِی آدَمَ بِالنُّطْقِ الَّذِی لَیْسَ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْخَلْقِ الْمُدْرِکِ بِالْحَوَاسِّ فَمِنْ أَجْلِ النُّطْقِ مَلَّکَ اللَّهُ ابْنَ آدَمَ غَیْرَهُ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّی صَارَ آمِراً نَاهِیاً وَ غَیْرُهُ مُسَخَّرٌ لَهُ کَمَا قَالَ اللَّهُ کَذلِکَ سَخَّرَها لَکُمْ لِتُکَبِّرُوا اللهَ عَلی ما هَداکُمْ وَ قَالَ وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها وَ قَالَ وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَکُمْ فِی‌ها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْکُلُونَ\* وَ لَکُمْ فِی‌ها جَمالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ\* وَ تَحْمِلُ أَثْقالَکُمْ إِلی بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بالِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ دَعَا اللَّهُ الْإِنْسَانَ إِلَی اتِّبَاعِ أَمْرِهِ وَ إِلَی طَاعَتِهِ بِتَفْضِیلِهِ إِیَّاهُ بِاسْتِوَاءِ الْخَلْقِ وَ کَمَالِ النُّطْقِ وَ الْمَعْرِفَهًِْ بَعْدَ أَنْ مَلَّکَهُمْ اسْتِطَاعَهًَْ مَا کَانَ تَعَبَّدَهُمْ بِهِ بِقَوْلِهِ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ أَطِیعُوا وَ قَوْلِهِ لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وَ قَوْلِهِ لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها وَ فِی آیَاتٍ کَثِیرَهًٍْ فَإِذَا سَلَبَ مِنَ الْعَبْدِ حَاسَّهًًْ مِنْ حَوَاسِّهِ رَفَعَ الْعَمَلَ عَنْهُ بِحَاسَّتِهِ کَقَوْلِهِ لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ الْآیَهًَْ فَقَدْ رَفَعَ عَنْ کُلِّ مَنْ کَانَ بِهَذِهِ الصِّفَهًِْ الْجِهَادَ وَ جَمِیعَ الْأَعْمَالِ الَّتِی لَا یَقُومُ بِهَا وَ کَذَلِکَ أَوْجَبَ عَلَی ذِی الْیَسَارِ الْحَجَّ وَ الزَّکَاهًَْ لِمَا مَلَّکَهُ مِنِ اسْتِطَاعَهًِْ ذَلِکَ وَ لَمْ یُوجِبْ عَلَی الْفَقِیرِ الزَّکَاهًَْ وَ الْحَج.

امام هادی ( نامه‌ی آن حضرت در انکار و ردّ مذهب جبر و تفویض است: از علیّ‌بن‌محمّد (سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما باد! … پس نخستین نعمتی که خداوند به انسان داد درستی خرد و برتری‌دادن او بر بسیاری از آفریدگان خویش، به کمال خرد و تمیز [نطق و] بیان است. و این از آن روست که هر جنبنده‌ای در پهنه‌ی زمین به حواسّ خود برپاست و در درون خود پویا، امّا آدمیزاده به‌وسیله‌ی نطق که در دیگر آفریده‌ها، که به‌وسیله‌ی حواسّ خود ادراک می‌کنند، وجود ندارد، برتری دارد. پس به خاطر «نطق» است که خدا آدمیزاد را بر دیگر آفریدگان چیرگی داده تا بدان‌جا که امر و نهی‌کننده گشته و دیگران در تسخیر او هستند. پس به همین خاطر خداوند آدمی را به پیروی فرمان و طاعت خویش فراخوانده است، که وی را به‌جهت خلقت موزون و دادن شعور کامل و معرفت؛ برتری و تفضیل داده، پس از آنکه قدرت انجام تکلیف را به آنان ارزانی داشت، بنا به فرموده خداوند در این آیه: پس تا می‌توانید تقوای الهی پیشه کنید و گوش دهید و اطاعت نمایید. (تغابن/۱۶) و نیز این آیه: خداوند هیچ‌کس را، جز به‌اندازه‌ی تواناییش، تکلیف نمی‌کند. (بقره/۲۸۶) و این آیه: خدا هیچ‌کس را تکلیف نمی‌کند مگر [به‌اندازه‌ی] آنچه به او داده است. (طلاق/۷) و نیز در آیاتی بسیار. پس هرگاه خداوند از حواسّ بنده یکی را برگیرد تکلیف آن حسّ را از او برمی‌دارد، همچون این آیه: لَیْسَ عَلَی الْأَعْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ پس از افراد مشمول این آیه؛ جهاد و تمام کارهایی که توان و قدرت انجام آن‌ها را ندارد را برداشته است، و [انجام سفر] حجّ و [پرداخت] زکات را بر توانگر و دارا واجب ساخته، زیرا از توان آن برخوردارش نموده است، و بر مستمند حجّ و زکات را واجب نکرده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۴

تحف العقول، ص۴۷۰

و بر شما نیز ایرادی نیست که از خانه‌های خودتان خانه‌های فرزندان یا همسرانتان که خانه‌ی خودِ شما محسوب می‌شود بدون اجازه خاصّی) غذا بخورید؛ و همچنین خانه‌های پدرانتان، یا خانه‌های مادرانتان، یا خانه‌های برادرانتان، یا خانه‌های خواهرانتان، یا خانه‌های عموهایتان، یا خانه‌های عمه‌هایتان، یا خانه‌های دایی‌هایتان، یا خانه‌های خاله‌هایتان

۲ -۱

(نور/ ۶۱)

الصّادق (عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَیَحْتَاجُ الْأَبُ إِلَیْهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْکُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا.

امام صادق ( محمّدبن‌مسلم گوید: از آن حضرت پرسیدم: «مردی که فرزندش دارای ثروتی است، نیازمند به مال پسر شده است، چه کند»؟ فرمود: «پدر می‌تواند از مال فرزند به‌اندازه‌ی خوراک خویش استفاده کند و امّا مادر از مال او جز به قرض نگیرد، که پرداخت آن را برعهده گیرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۶

تهذیب الأحکام، ج۶، ص۳۴۴ / نورالثقلین

۲ -۲

(نور/ ۶۱)

الصّادق (عَنِ ابْنِ أَبِی‌یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْیَأْخُذْ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّهًًْ فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا.

امام صادق ( ابن ابی‌یعفور گوید: از امام صادق (پیرامون مردی پرسیدم که فرزندش مالی دارد و دوست دارد [درصورت نیاز] از آن مال استفاده کند[آیا چنین حقّی دارد]؟ امام (فرمود: «می‌تواند [از آن مال] استفاده کند؛ ولی اگر مادر آن فرزند، زنده است مادر نمی‌تواند چیزی از مال فرزندش استفاده کند مگر به‌عنوان قرض».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۶

الکافی، ج۵، ص۱۳۵

۲ -۳

(نور/ ۶۱)

الباقر (عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ عَن أَبِی‌جَعْفَرٍ (قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إِلَی مَالِ ابْنِهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَف.

امام باقر ( محمّدبن‌مسلم گوید: از امام باقر (پیرامون مردی پرسیدم: «به مال فرزندش نیازمند می‌شود [آیا می‌تواند از آن مال برگیرد]»؟ امام (فرمود: «اگر زیاده‌روی نکند می‌تواند هرچه بخواهد از آن مال استفاده کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۶

الکافی، ج۵، ص۱۳۶

۲ -۴

(نور/ ۶۱)

أمیرالمؤمنین (عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ عَن أَبِی‌جَعْفَرٍ (قَالَ: فِی کِتَابِ عَلِیٍّ (إِنَ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاء.

امام علی ( محمّدبن‌مسلم گوید: از امام باقر (روایت است: در کتاب امیرالمؤمنین (است که پسر از مال پدر [بدون اجازه‌ی او] چیزی استفاده نکند؛ ولی پدر هرگاه بخواهد می‌تواند از مال فرزند هرچه را تصرّف کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۶

الکافی، ج۵، ص۱۳۶

۲ -۵

(نور/ ۶۱)

الصّادق (عَنِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌أَبِی‌الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (مَا یَحِلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَیْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ (لِلرَّجُلِ الَّذِی أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِیهِ إِلَی النَّبِیِّ (فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِی وَ قَدْ ظَلَمَنِی مِیرَاثِی مِنْ أُمِّی فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیْءٌ أَ فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ (یَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ.

امام صادق ( حسین‌بن‌ابوالعلاء گوید: به امام صادق (عرض کردم: «آیا از مال فرزند بر پدر چیزی حلال است»؟ فرمود: «درصورتی‌که چاره‌ای نداشته باشد به‌اندازه‌ی خوراکش بدون زیاده‌روی اشکالی ندارد». از او پرسیدم: «پس اینکه رسول خدا (فرموده: تو و هرچه داری از آن پدرت می‌باشد چه می‌شود»؟ فرمود: «موضوع این بود که فرزندی پدرش را به شکایت نزد رسول (آورد و گفت: «ای رسول خدا (این پدر من است و در میراث مادرم به من ستم کرده است». پدر گفت: «من آن را هزینه‌ی زندگی خود و او کردم». اینجا بود که رسول خدا (فرمود: «تو و اموالت از آن پدرت می‌باشد و پدر مالی نداشت تا رسول خدا (بستاند و به فرزند دهد، آیا می‌گویی آن حضرت پدر را به خاطر پسر به زندان افکند»؟

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۶

الکافی، ج۵، ص۱۳۶ / نورالثقلین

۲ -۶

(نور/ ۶۱)

الکاظم (عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی‌إِبْرَاهِیمَ (قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ فَیَأْکُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَأْذَنَ وَالِدُهُ.

امام کاظم ( علی‌بن‌جعفر گوید: از امام کاظم (پرسیدم: «آیا پدر می‌تواند از مال فرزندش استفاده کند»؟ امام (فرمود: «خیر مگر اینکه ناگزیر از این کار باشد که دراین‌صورت به‌مقدار متعارف از مالِ فرزندش استفاده می‌کند؛ ولی فرزند نمی‌تواند چیزی از مال پدرش استفاده کند مگر با اجازه‌ی پدرش».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۶

الکافی، ج۵، ص۱۳۵

۲ -۷

(نور/ ۶۱)

الباقر (وَ مَا أُحِبُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَیْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لا یُحِبُّ الْفَسادَ.

امام باقر ( دوست نمی‌دارم (یعنی جایز نیست) که پدر از مال فرزندش استفاده کند مگر به‌مقداری که نیاز دارد و ناگزیر از استفاده آن باشد، چرا که خداوند فساد را دوست ندارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۸

الکافی، ج۵، ص۱۳۵

یا خانه‌ای که کلیدش در اختیار شماست، یا خانه‌های دوستانتان

۳ -۱

(نور/ ۶۱)

الصّادق (عَن مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (عَنْ هَذِهِ الْآیَهًِْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ… قُلْتُ مَا یَعْنِی بِقَوْلِهِ أَوْ صَدِیقِکُمْ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ یَدْخُلُ بَیْتَ صَدِیقِهِ فَیَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ.

امام صادق ( محمّد حلبی گوید: از امام صادق (درباره‌ی این آیه: وَ لا عَلی أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَواتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمَّاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خالاتِکُمْ پرسیدم و گفتم: «منظور از أَوْ صَدِیقِکُمْ چیست»؟ آن حضرت فرمود: «مراد از دوست، شخصی است که وارد خانه‌ی دوستش شود و بدون اجازه او چیزی بخورد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۸

الکافی، ج۶، ص۲۷۷/ تهذیب الأحکام، ج۹، ص۹۵/ بحارالأنوار، ج۷۲، ص۴۴۵/ المحاسن، ج۲، ص۴۱۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۴، ص۲۸۰/ نورالثقلین/ البرهان

۳ -۲

(نور/ ۶۱)

الصّادق (عَن زُرَارَهًَْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ الْآیَهًِْ تَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ کَذَلِکَ تَطْعَمُ الْمَرْأَهًُْ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِکَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا.

امام صادق ( زراره نقل می‌کند: امام صادق (درباره‌ی سخن خداوند متعال: أَوْ مَا مَلَکْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ. فرمود: «انسان می‌تواند از غذاهایی مانند خرما و خورشت از خانه‌ی کسانی که خداوند در این آیه نام برده است، بدون اجازه‌ی آن‌ها بخورد و همچنین زن می‌تواند بدون اجازه شوهرش اطعام کند؛ امّا خوردن غیر از این‌ها بدون اذن صاحب غذا جایز نیست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۸

الکافی، ج۶، ص۲۷۷/ تهذیب الأحکام، ج۹، ص۹۵/ بحارالأنوار، ج۷۲، ص۴۴۶/ المحاسن، ج۲، ص۴۱۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۴، ص۲۸۱/ نورالثقلین/ البرهان

۳ -۳

(نور/ ۶۱)

الصّادق (لِلْمَرْأَهًِْ أَنْ تَأْکُلَ وَ أَنْ تَتَصَدَّقَ، وَ لِلصَّدِیقِ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ مَنْزِلِ أَخِیهِ وَ یَتَصَدَّق.

امام صادق ( زن حق دارد که از آنچه در خانه‌ی همسرش هست بخورد و صدقه دهد و دوست هم حق دارد از چیزی که در خانه‌ی دوستش هست، بخورد و صدقه بدهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۸

الکافی، ج۱۲، ص۳۱۵/ نورالثقلین/ البرهان

۳ -۴

(نور/ ۶۱)

الصّادقین (عَن زُرَارَهًَْ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عَنْ هَذِهِ الْآیَهًِْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهاتِکُمْ… قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمْتَ أَوْ أَکَلْتَ مِمَّا مَلَکْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْهُ.

امام باقر و امام صادق ( زراره گوید: از یکی از این دو (درباره‌ی این آیه: وَ لا عَلی أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَواتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمَّاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خالاتِکُمْ سؤال کردم. آن حضرت فرمود: «بر تو منعی نیست از خانه‌ای که کلید آن را در دست داری، اگر اطعام کنی یا غذا بخوری تا وقتی که آن را خراب و فاسد نساخته‌ای».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۸

الکافی، ج۶، ص۲۷۷/ تهذیب الأحکام، ج۹، ص۹۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۴، ص۲۸۱/ بحارالأنوار، ج۷۲، ص۴۴۶/ المحاسن، ج۲، ص۴۱۶/ نورالثقلین/ البرهان

۳ -۵

(نور/ ۶۱)

علی‌بن‌إبراهیم (إِذَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (فِی غَزَاهًٍْ أَوْ سَرِیَّهًٍْ یَدْفَعُ الرَّجُلُ مِفْتَاحَ بَیْتِهِ إِلَی أَخِیهِ فِی الدِّینِ وَ یَقُولُ خُذْ مَا شِئْتَ وَ کُلْ مَا شِئْتَ وَ کَانُوا یَمْتَنِعُونَ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی رُبَّمَا فَسَدَ الطَّعَامُ فِی الْبَیْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتاتاً یَعْنِی إِذَا حَضَرَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ یَحْضُرْ إِذَا مَلَکْتُمْ مَفَاتِحَهُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( هرگاه رسول خدا (یکی از اصحابش را به جنگ می‌فرستاد، کلید خانه‌اش را به برادر دینی خود می‌داد و به او می‌گفت: «هرچه می‌خواهی از خانه¬اش بردار و هرچه می‌خواهی بخور و اصحابی که کلید در دست داشتند، از این کار سرباز می‌زدند تا جایی که غذا در خانه فاسد می‌شد و خداوند آیه نازل کرد که لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْکُلُوا جَمِیعًا أَوْ أَشْتَاتًا یعنی اگر کلید خانه‌ای را داشتید، از غذای آن خانه بخورید؛ چه صاحب خانه حضور داشته باشد و چه حضور نداشته باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۳۸

بحارالأنوار، ج۷۲، ص۴۴۴/ القمی، ج۲، ص۱۰۹/ نورالثقلین/ البرهان

دوستتان

۱

(نور/ ۶۱)

الصّادق (عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (عَنْ هَذِهِ الْآیَهًِْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبائِکُمْ إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ قُلْتُ مَا یَعْنِی بِقَوْلِهِ أَوْ صَدِیقِکُمْ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ یَدْخُلُ بَیْتَ صَدِیقِهِ فَیَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ.

امام صادق ( محمّد حلبی گوید: از امام صادق (سؤال کردم: «مقصود از صَدِیقِکُمْ کیست»؟ فرمود: «به خدا آن دوستی که به خانه‌ی دوستش می‌رود و بی‌اجازه‌ی او می‌خورد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۰

الکافی، ج۶، ص۲۷۷

۲

(نور/ ۶۱)

الباقر (قَالَ عَبْدُ‌اللَّهِ‌بْنُ‌الْوَلِیدِ قَالَ لَنَا أَبُوجَعْفَرٍ (یَوْماً أَ یُدْخِلُ أَحَدُکُمْ یَدَهُ کُمَّ صَاحِبِهِ فَیَأْخُذُ مَا یُرِیدُ قُلْنَا لَا قَالَ فَلَسْتُمْ إِخْوَاناً کَمَا تَزْعُمُونَ.

امام باقر ( عبدالله‌بن‌ولید گوید: امام باقر (به ما فرمود: «آیا کسی از شما دست در جیب دوستش می‌برد تا آنچه را می‌خواهد بردارد»؟ عرض کردیم: «نه». آن حضرت فرمود: «آن گونه که گمان می‌برید، با هم برادر نیستید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۰

کشف الغمه، ج۲، ص۱۱۸ / البرهان

۳

(نور/ ۶۱)

الصّادق (مِنْ عِظَمِ حُرْمَهًِْ الصَّدِیقِ أَنْ جَعَلَهُ مِنَ الْأُنْسِ وَ الثِّقَهًِْ وَ الِانْبِسَاطِ وَ طَرْحِ الْحِشْمَهًِْ، بِمَنْزِلَهًِْ النَّفْسِ وَ الْأَبِ وَ الْأَخِ وَ الِابْنِ.

امام صادق ( از بزرگیِ احترام دوست این است که خداوند او را از لحاظ الفت، اطمینان، گشاده‌رویی و کنار گذاشتنِ شرم و حیا [در روابط معمول زندگی] در ردیف خود انسان، پدر، برادر و فرزند قرار داده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۰

نورالثقلین

۴

(نور/ ۶۱)

الصّادق (عَنْ زُرَارَهًَْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ الْآیَهًِْ یَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ کَذَلِکَ تَطْعَمُ الْمَرْأَهًُْ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِکَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا.

امام صادق ( زراره نقل می‌کند: امام صادق (درباره‌ی سخن خداوند که می‌فرماید: أَوْ مَا مَلَکْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ فرمود: «انسان می‌تواند از غذاهایی مانند خرما و خورشت از خانه‌ی کسانی که خداوند در این آیه نام برده است، بدون اجازه‌ی آن‌ها بخورد و همچنین زن می‌تواند بدون اجازه‌ی شوهرش اطعام کند؛ امّا خوردن غیر از این‌ها بدون اذن صاحب غذا جایز نیست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۰

تهذیب الأحکام، ج۹، ص۹۵

خانه‌ای که کلیدش در اختیار شماست

۴ -۱

(نور/ ۶۱)

الصّادق (عَن أَبِی‌عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَه عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ قَالَ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ وَکِیلٌ یَقُومُ فِی مَالِهِ فَیَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ.

امام صادق ( ابوعمیر از کسی که برایش حدیث کرده، نقل می‌کند: امام صادق (درباره‌ی سخن خداوند: أَوْ مَا مَلَکْتُم مَّفَاتِحَهُ فرمود: «منظور کسی است که وکیلی دارد که در مال او دخل و تصرّف می‌کند و بدون اجازه‌ی او از آن می‌خورد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۰

الکافی، ج۶، ص۲۷۷/ تهذیب الأحکام، ج۹، ص۹۶/ بحارالأنوار، ج۷۲، ص۴۴۶/ المحاسن، ج۲، ص۴۱۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۴، ص۲۸۲/ نورالثقلین/ البرهان

۴ -۲

(نور/ ۶۱)

ابن‌عبّاس (مَعْنَی ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ هُوَ الْوَکِیلُ وَ مَنْ جَرَی مَجْرَاهُ.

ابن‌عبّاس ( معنای ما مَلَکْتُمْ مَفاتِحَهُ؛ وکیل یا هرکس دیگری است که برای انجام کاری تعیین شده باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۰

فقه القرآن، ج۲، ص۳۳

بر شما گناهی نیست که به‌طور دسته‌جمعی یا جداگانه غذا بخورید

۵ -۱

(نور/ ۶۱)

الصّادق (عَن أَبِی‌أُسَامَه عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ… قَالَ بِإِذْنٍ وَ بِغَیْرِ إِذْنٍ.

امام صادق ( ابواسامه نقل می‌کند: امام صادق (در مورد سخن خداوند متعال: لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فرموده است: «این کار چه با اجازه باشد و چه بی‌اجازه».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۰

بحارالأنوار، ج۷۲، ص۴۴۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۴، ص۲۸۳/ البرهان/ نورالثقلین

۵ -۲

(نور/ ۶۱)

ابن‌عبّاس (لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتاتاً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (مَعْنَاهُ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ الْغَنِیُّ مَعَ الْفَقِیرِ فِی بَیْتِهِ فَإِنَّ الْغَنِیَّ کَانَ یَدْخُلُ عَلَی الْفَقِیرِ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ أَوْ صِدَاقَتِهِ فَیَدْعُوهُ إِلَی طَعَامِهِ فَیَتَحَرَّجُ.

ابن‌عبّاس ( لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتاتا؛ یعنی اشکالی ندارد که ثروتمند در خانه‌ی فقیر با او هم‌غذا شود؛ زیرا گاهی اوقات، ثروتمندی به خانه‌ی خویشاوند یا دوست فقیر خود می‌رفت و آن فقیر او را به غذا خوردن با خود دعوت می‌کرد و آن ثروتمند [از اینکه با یک فقیر هم‌غذا شود] در تنگنا قرار می‌گرفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۰

فقه القرآن، ج۲، ص۳۳

و هنگامی‌که داخل خانه‌ای شدید، بر خویشتن سلام کنید، سلام و تحیّتی از سوی خداوند، سلامی پربرکت و پاکیزه! این‌گونه خداوند آیات را برای شما روشن می‌کند، باشد که بیندیشید

۶ -۱

(نور/ ۶۱)

الباقر (عَن أَبِی‌الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِکُمْ… فَقَالَ هُوَ تَسْلِیمُ الرَّجُلِ عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ حِینَ یَدْخُلُ ثُمَّ یَرُدُّونَ عَلَیْهِ فَهُوَ سَلَامُکُمْ عَلَی أَنْفُسِکُمْ.

امام باقر ( ابوصبّاح گوید: از امام باقر (سؤال کردم: «منظور از سخن خداوند متعال: فَإِذَا دَخَلْتُم بُیُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَی أَنفُسِکُمْ چیست»؟ آن حضرت فرمود: «مراد این است که کسی وارد خانه شود و به خانواده‌ی خود سلام کند و آن‌ها جواب او را بدهند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۲

بحارالأنوار، ج۷۳، ص۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۲، ص۸۱/ معانی الأخبار، ص۱۶۲/ نورالثقلین/ البرهان

۶ -۲

(نور/ ۶۱)

الباقر (إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ بَیْتَهُ فَإِنْ کَانَ فِیهِ أَحَدٌ یُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ أَحَدٌ فَلْیَقُلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا یَقُولُ اللَّهُ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً.

امام باقر ( هرگاه کسی از شما وارد خانه‌اش شود، اگر کسی آنجا باشد بر او سلام کند و اگر کسی در خانه نباشد باید بگوید: «سلام خداوند بر ما باد». خداوند می‌فرماید: تَحِیَّةً مِّنْ عِندِ اللهِ مُبَارَکَةً طَیِّبَةً.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۲

بحارالأنوار، ج۷۳، ص۳/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۲، ص۸۱/ نورالثقلین؛ «بتفاوت» / البرهان

۶ -۳

(نور/ ۶۱)

علی‌بن‌إبراهیم (قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌إِبْرَاهِیمَ (فِی قَوْلِهِ فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِکُمْ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً قَالَ هُوَ سَلَامُکَ عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ وَ رَدُّهُمْ عَلَیْکَ فَهُوَ سَلَامُکَ عَلَی نَفْسِکَ ثُمَّ رَخَّصَ اللَّهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْکُونَةٍ فِی‌ها مَتاعٌ لَکُمْ قَالَ الصَّادِقُ (هِیَ الْحَمَّامَاتُ وَ الْخَانَاتُ وَ الْأَرْحِیَهًُْ تَدْخُلُهَا بِغَیْرِ إِذْنٍ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِکُمْ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً؛ آن سلام بر اهل خانه است و جواب آن‌ها به تو که در حکم سلام بر خود است؛ سپس رخصت داده و فرموده است: لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْکُونَةٍ فِی‌ها مَتاعٌ لَکُمْ؛ امام صادق (فرمود: «مقصود حمام‌ها و کاروان‌سراها و آسیاها است که می‌توانی بدون اجازه وارد شوی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۲

بحارالأنوار، ج۷۳، ص۱۴/ القمی، ج۲، ص۱۰۱؛ «ثم رخص… بغیر اذن» محذوف

۶ -۴

(نور/ ۶۱)

الباقر (فِی رِوَایَهًِْ أَبِی‌الْجَارُودِ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (قَالَ یَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ بَیْتَهُ فَإِنْ کَانَ فِیهِ أَحَدٌ یُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ أَحَدٌ فَلْیَقُلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا یَقُولُ اللَّهُ تَحِیَّهًًْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَکَهًًْ طَیِّبَهًْ. و قیل إِذَا لَمْ یَرَ الدَّاخِلُ بَیْتاً أَحَداً یَقُولُ فِیهِ السَّلامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَهًُْ اللَّهِ یَقْصِدُ بِهِ الْمَلَکَیْنِ اللَّذَیْنِ عَلَیْهِ شُهُودٌ.

امام باقر ( در روایت ابوالجارود آمده است: امام باقر (فرمود: «چون کسی از شماها به خانه وارد شود اگر در آن خانه کسی باشد، بر آن‌ها درود گوید و گرنه بگوید: «درود بر ما از پروردگار ما». و خداوند متعال می‌فرماید: تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَکَةً طَیِّبَةً، و چون کسی در خانه‌ای وارد شود و کسی نباشد، بگوید: «درود بر شما و رحمت خدا»، به قصد دو فرشته که گواه بر او و همراه او هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۲

بحارالأنوار، ج۷۳، ص۳/ نورالثقلین

۶ -۵

(نور/ ۶۱)

أمیرالمؤمنین (إِذَا دَخَلَ أَحَدُکُمْ مَنْزِلَهُ فَلْیُسَلِّمْ عَلَی أَهْلِهِ یَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ فَلْیَقُلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا مِنْ رَبِّنَا وَ لْیَقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حِینَ یَدْخُلُ مَنْزِلَهُ فَإِنَّهُ یَنْفِی الْفَقْر.

امام علی ( هنگامی که یکی از شما به خانه‌اش وارد شد، به اهل خانه سلام دهد و بگوید: «سلام علیکم»! و اگر کسی در خانه نباشد بگوید: «سلام بر ما از جانب پروردگارمان»! و بایستی هنگام ورود به خانه‌اش سوره توحید را بخواند که فقر را از بین می‌برد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۲

الخصال، ج۲، ص۶۲۶

آیه إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذینَ آمَنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا کانُوا مَعَهُ عَلی أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتَّی یَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذینَ یَسْتَأْذِنُونَکَ أُولئِکَ الَّذینَ یُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحیمٌ [62]

مؤمنان [واقعى] تنها کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده‌اند و هنگامی‌که در کار جامع [و مهمّى] با او باشند، بی‌اجازه او جایی نمی‌روند. کسانی که از تو اجازه می‌گیرند، به‌راستی به خدا و پیامبرش ایمان آورداند. در این‌صورت، هرگاه برای بعضی کارهای [مهّم] خود از تو اجازه بخواهند، به هرکدام که می‌خواهی [و صلاح مى‌بينى] اجازه ده، و برایشان از خدا آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است.

۱

(نور/ ۶۲)

علی‌بن‌إبراهیم (کَانَ حَنْظَلَهًُْ‌بْنُ‌أَبِی‌عَامِرٍ رَجُلًا مِنَ الْخَزْرَجِ تَزَوَّجَ فِی تِلْکَ اللَّیْلَهًِْ الَّتِی کَانَتْ فِی صَبِیحَتِهَا حَرْبُ أُحُدٍ بِابْنَهًِْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌أُبَیِّ‌بْنِ‌سَلُولٍ دَخَلَ بِهَا فِی تِلْکَ اللَّیْلَهًِْ وَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ (أَنْ یُقِیمَ عِنْدَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا کانُوا مَعَهُ عَلی أَمْرٍ جامِعٍ… فَدَخَلَ حَنْظَلَهًُْ بِأَهْلِهِ وَ وَقَعَ عَلَیْهَا فَأَصْبَحَ وَ خَرَجَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَحَضَرَ الْقِتَالَ فَبَعَثَتِ امْرَأَتُهُ إِلَی أَرْبَعَهًِْ نَفَرٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَمَّا أَرَادَ حَنْظَلَهًُْ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ عِنْدِهَا وَ أَشْهَدَتْ عَلَیْهِ أَنَّهُ قَدْ وَاقَعَهَا فَقِیلَ لَهَا لِمَ فَعَلْتِ ذَلِکَ قَالَتْ رَأَیْتُ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهًِْ فِی نَوْمِی کَأَنَّ السَّمَاءَ قَدِ انْفَرَجَتْ فَوَقَعَ فِیهَا حَنْظَلَهًُْ ثُمَّ انْضَمَّتْ فَعَلِمْتُ أَنَّهَا الشَّهَادَهًُْ فَکَرِهْتُ أَنْ لَا أُشْهِدَ عَلَیْهِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ نَظَرَ إِلَی أَبِی‌سُفْیَانَ عَلَی فَرَسٍ یَجُولُ بَیْنَ الْعَسْکَرِ فَحَمَلَ عَلَیْهِ فَضَرَبَ عُرْقُوبَ فَرَسِهِ فَاکْتَسَعَتِ الْفَرَسُ وَ سَقَطَ أَبُوسُفْیَانَ إِلَی الْأَرْضِ وَ صَاحَ یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ أَنَا أَبُوسُفْیَانَ وَ هَذَا حَنْظَلَهًُْ یُرِیدُ قَتْلِی وَ عَدَا أَبُوسُفْیَانَ وَ مَرَّ حَنْظَلَهًُْ فِی طَلَبِهِ فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فِی طَعْنَتِهِ فَمَشَی إِلَی الْمُشْرِکِ فِی طَعْنِهِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ وَ سَقَطَ حَنْظَلَهًُْ إِلَی الْأَرْضِ بَیْنَ حَمْزَهًَْ وَ عَمْرِوبْنِ‌الْجُمُوحِ وَ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌حَرَامٍ وَ جَمَاعَهًٍْ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (رَأَیْتُ الْمَلَائِکَهًَْ یُغَسِّلُونَ حَنْظَلَهًَْ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ بِمَاءِ الْمُزْنِ فِی صِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ فَکَانَ یُسَمَّی غَسِیلَ الْمَلَائِکَهًْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( حنظلهًْ‌بن‌ابی‌عامر مردی از قبیله خزرج بود و در همان شبی که فردایش جنگ احد بود با دختر عبدالله‌بن‌اُبیّ‌بن‌سَلول ازدواج کرد و در همان شب نیز با همسرش آمیزش نمود و از رسول خدا (اجازه خواست که آن شب را نزد همسر خود بماند؛ خداوند این آیه را نازل فرمود: إِنَّمَا الْمؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا کانُوا مَعَهُ عَلی أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتّی یَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَأْذِنُونَکَ أُولئِکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ؛ [پیامبر (به او اجازه داد و] حنظله نزد همسرش رفت و با او آمیزش نمود. صبحگاهان [به‌قدری برای شرکت در جهاد عجله داشت که بدون غسل‌کردن و] با همان حال جنابت در جهاد شرکت نمود. هنگامی‌که حنظله قصد داشت از نزد همسرش برود همسرش به‌دنبال چهار نفر از انصار فرستاد و آن‌ها را شاهد گرفت که [شب گذشته] حنظله با او آمیزش نموده است. کسی از او پرسید: «چرا چنین کردی»؟ گفت: «شب گذشته در خواب دیدم که گویا آسمان شکافته شد و حنظله در آن شکاف افتاد و شکاف به هم پیوست؛ دانستم که تعبیرش شهادت [برای حنظله] است، به همین خاطر دوست نداشتم که بر این آمیزش شاهد نگیرم [و بعداً مورد اتّهام قرار گیرم که از دیگری باردار شده‌ام]». و آن زن از حنظله باردار شد. هنگامی‌که حنظله وارد کارزار شد نگاهی به ابوسفیان کرد که سوار بر اسبی میان لشکر جولان می‌داد؛ حنظله بر او حمله‌ور شد و پای اسبش را با شمشیر قطع نمود، اسب از پشت سرنگون شد و ابوسفیان به زمین افتاد و فریاد زد: «ای جماعت قریش! من ابوسفیانم و این حنظله است که می‌خواهد مرا بکشد». ابوسفیان شروع به دویدن کرد و حنظله به تعقیبش پرداخت؛ یکی از مشرکان با نیزه‌اش سدّ راه او شد و حنظله با نیزه‌اش به‌سمت او رفت و او ضربه‌ای به حنظله زد و وی را به قتل رساند؛ حنظله میان جنازه‌ی حمزه (عمروبن‌جموح، عبدالله‌بن‌حرام و گروهی دیگر از انصار روی زمین افتاد. رسول خدا (فرمود: «فرشتگان را دیدم که حنظله را میان آسمان و زمین با آب باران در ظرف‌هایی از طلا غسل می‌دادند. به‌همین خاطر حنظله به غسیل الملائکه معروف شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۴

مستدرک الوسایل، ج۲، ص۱۹۵/ بحارالأنوار، ج۲۰، ص۵۵

۲

(نور/ ۶۲)

علی‌بن‌إبراهیم (فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِی قَوْمٍ کَانُوا إِذَا جَمَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (لِأَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فِی بَعْثٍ یَبْعَثُهُ أَوْ حَرْبٍ قَدْ حَضَرَتْ یَتَفَرَّقُونَ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ وَ قَوْلُهُ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ قَالَ نَزَلَتْ فِی حَنْظَلَهًَْ‌بْنِ‌أَبِی‌عَامِرٍ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( این آیه درباره‌ی گروهی نازل شد که وقتی رسول خدا (آن‌ها را برای کاری جمع می‌کرد یا به‌دنبال کاری می‌فرستاد و یا به هنگام جنگ، بدون اجازه او پراکنده می‌شدند. پس خدای متعال آنان را از این امر نهی فرمود، خداوند متعال که می‌فرماید: فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ؛ این آیه در شأن حنظلهًْ‌بن‌ابوعیاش نازل شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۴

بحارالأنوار، ج۱۷، ص۲۶/ القمی، ج۲، ص۱۰۹/ البرهان

آیه لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً قَدْ یَعْلَمُ اللهُ الَّذینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْکُمْ لِواذاً فَلْیَحْذَرِ الَّذینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصیبَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ [63]

دعوت پیامبر [از شما] را در میان خود، مانند دعوت از یکدیگر قرار ندهید؛ [و از دعوت پيامبر هيچ‌گاه تخلّف نكنيد] خداوند کسانی از شما را که پشت‌سر دیگران پنهان می‌شوند، و یکی پس از دیگری فرار می‌کنند می‌داند. پس کسانی که فرمان او را مخالفت می‌کنند، باید بترسند از این که فتنه‌ای دامنشان را بگیرد، یا عذابی دردناک به آن‌ها برسد!

دعوت پیامبر [از شما] را در میان خود، مانند دعوت از یکدیگر قرار ندهید

۱ -۱

(نور/ ۶۳)

الباقر (لَا تَقُولُوا یَا مُحَمَّدُ (وَ لَا یَا أَبَاالْقَاسِمِ وَ لَکِنْ قُولُوا یَا نَبِیَّ اللَّهِ (وَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (.

امام باقر ( نگویید: ای محمّد! و یا‌ای ابا القاسم! بلکه بگویید: ای نبی خدا (! یا‌ای رسول خدا (!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۶

بحارالأنوار، ج۱۷، ص۲۶/ القمی، ج۲، ص۱۱۰/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(نور/ ۶۳)

الزّهراء (المَنَاقِبُ لِابنِ المَغَازِلِی: عَن فَاطِمَهًَْ (بِنتِ رَسُولِ اللهِ (وَ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَی لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً قَالَتْ فَاطِمَهًُْ (تَهَیَّبْتُ النَّبِیَّ (أَنْ أَقُولَ لَهُ یَا أَبَتِ فَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ عَلَیَّ وَ قَالَ یَا بُنَیَّهًِْ لَمْ تَنْزِلْ فِیکِ وَ لَا فِی أَهْلِکِ مِنْ قَبْلُ أَنْتِ مِنِّی وَ أَنَا مِنْکِ وَ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِی أَهْلِ الْجَفَاءِ وَ الْبَذَخِ وَ الْکِبْرِ فَقُولِی یَا أَبَتِ فَإِنَّهُ أَحَبُّ لِلْقَلْبِ وَ أَرْضَی لِلرَّبِّ ثُمَّ قَبَّلَ النَّبِیُّ (جَبْهَتِی وَ مَسَحَنِی مِنْ رِیقِهِ فَمَا احْتَجْتُ إِلَی طِیبٍ بَعْدَه.

حضرت زهرا ( هنگامی‌که آیه‌ی کریمه: لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً نازل شد، فاطمه (گوید: «تصمیم گرفتم از آن به بعد پدرم را به وصف رسالت یاد کنم و بگویم‌ای رسول خدا (امّا درآن‌حال، پدرم به من رو نمود و فرمود: «دخترم، این آیه در شأن تو و اهلت نازل نشده، چرا که تو از من و من از توأم، بلکه این آیه درباره‌ی متکبّران و جفاکاران عرب که مرا به وصف رسالت یاد نمی‌کنند نازل شده است؛ دخترم، همیشه مرا به لفظ پدر، یاد کن که این کلمه دلم را بیشتر شادمان می‌کند و به رضای خدا نزدیکتر است، سپس مرا در آغوش کشید و رویم را بوسید و آب دهان مبارکش را به صورتم مالید که از آن به بعد به بوی عطری نیازمند نبودم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۶

کشف الیقین، ص۳۵۴

۱ -۳

(نور/ ۶۳)

علی‌بن‌إبراهیم (لَا تَدْعُوا رَسُولَ اللَّهِ (کَمَا یَدْعُو بَعْضُکُمْ بَعْضاً.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( کَمَا یَدْعُو بَعْضُکُمْ بَعْضاً؛ آن‌طور که همدیگر را فرا می‌خوانید و صدا می‌زنید، رسول خدا (را صدا نزنید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۶

بحارالأنوار، ج۱۷، ص۲۶

پس آنان که فرمان او را مخالفت می‌کنند، باید بترسند از اینکه فتنه‌ای دامنشان را بگیرد، یا عذابی دردناک به آن‌ها برسد

۲ -۱

(نور/ ۶۳)

الصّادق (عَن أَبِی‌عَلِیٍّ قال: سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (یَقُولُ لَا تَذْکُرُوا سِرَّنَا بِخِلَافِ عَلَانِیَتِنَا وَ لَا عَلَانِیَتَنَا بِخِلَافِ سِرِّنَا حَسْبُکُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا نَقُولُ وَ تَصْمُتُوا عَمَّا نَصْمُتُ إِنَّکُمْ قَدْ رَأَیْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فِی خِلَافِنَا خَیْراً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ.

امام صادق ( ابوعلی گوید: از امام صادق (شنیدم که می‌فرماید: «نام ما را در نهان به کار نبرید برخلاف آنچه در حضور ما به کار می‌برید و نام ما را در حضور ما آن‌گونه به کار نبرید که در نهان به کار می‌برید. کافی است آنچه را ما می‌گوییم، بگویید و درباره‌ی آنچه سکوت می‌کنیم، سکوت کنید و شما دیده‌اید که خدای متعال برای کسانی که با ما مخالفت ورزیدند خیری قرار نداده است. همانا خدای متعال می‌فرماید: فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۶

الکافی، ج۸، ص۸۷/ البرهان

۲ -۲

(نور/ ۶۳)

الصّادق (عَن عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ قَالَ فِتْنَهًٌْ فِی دِینِهِ أَوْ جِرَاحَهًٌْ لَا یَأْجُرُهُ اللَّهُ عَلَیْهَا.

امام صادق ( عبدالاعلی گوید: از امام صادق (درباره‌ی این فرموده‌ی خداوند تبارک و تعالی: فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ پرسیدم. آن حضرت (فرمود: «منظور فتنه در دین یا زخمی است که خداوند به خاطر آن به انسان پاداشی نمی‌دهد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۶

الکافی، ج۸، ص۲۲۳/ البرهان

۲ -۳

(نور/ ۶۳)

علی‌بن‌إبراهیم (فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ یَعْنِی بَلِیَّهًًْ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ قَالَ الْقَتْلُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ؛ منظور از فتنه، بلا و مصیبت است. أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ؛ منظور از عذاب، کشته‌شدن است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۶

بحارالأنوار، ج۱۷، ص۲۶/ القمی، ج۲، ص۱۱۰/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۴

(نور/ ۶۳)

الباقر (سُئِلَ أَبُوجَعْفَرٍ (عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ قَالَ الْفِتْنَهًُْ الْکُفْرُ قِیلَ یَا أَبَاجَعْفَرٍ (حَدِّثْنِی فِیمَنْ نَزَلَتْ قَالَ نَزَلَتْ فِی رَسُولِ اللَّهِ (وَ جَرَی مِثْلُهَا مِنَ النَّبِیِّ (فِی الْأَوْصِیَاءِ فِی طَاعَتِهِمْ.

امام باقر ( از امام باقر (درباره‌ی آیه: فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ پرسیده شد. فرمود: «منظور از فتنه کفر است». پرسیدند: «این آیه درباره‌ی چه کسی نازل شده است». فرمود: «درباره‌ی پیامبر اکرم (و اوصیاء و جانشینانش در اطاعت‌کردن از ایشان همین معنی جاری است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۸

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۰۱/ فرات الکوفی، ص۲۸۹

۲ -۵

(نور/ ۶۳)

الباقر (فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَیْ یَعْصُونَ أَمْرَهُ.

امام باقر ( فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ؛ یعنی آنان که از فرمانش سرپیچی می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۸

بحارالأنوار، ج۱۷، ص۲۶/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۶

(نور/ ۶۳)

أمیرالمؤمنین (یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ حُجَّهًٌْ فِی أَرْضِهِ أَوْکَدَ مِنْ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ (وَ لَا حِکْمَهًٌْ أَبْلَغَ مِنْ کِتَابِهِ الْعَظِیمِ وَ لَا مَدَحَ اللَّهُ تَعَالَی مِنْکُمْ إِلَّا مَنِ اعْتَصَمَ بِحَبْلِهِ وَ اقْتَدَی بِنَبِیِّهِ وَ إِنَّمَا هَلَکَ مَنْ هَلَکَ عِنْدَ مَا عَصَاهُ وَ خَالَفَهُ وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ فَلِذَلِکَ یَقُولُ عَزَّ مِنْ قَائِل فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ.

امام علی (‌ای مردم! به‌درستی‌که برای خدای سبحان در زمین حجّتی محکم‌تر از پیغمبر ما محمّد (و حکمتی رساتر از کتاب او قرآن عظیم نبوده است. و خدای بلند مرتبه از میان شما جز کسی را که به ریسمان او چنگ زده و به پیامبر او اقتدا کرده باشد، مدح نکرده است. و به‌درستی‌که هلاک نشده مگر کسی که نافرمانی و مخالفت او را کرده باشد و از هوای نفسش پیروی کرده باشد. به خاطر همین مطلب می‌فرماید: فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۸

عیون الحکم والمواعظ، ص۵۵۷ /غررالحکم، ص۱۱۰

۲ -۷

(نور/ ۶۳)

الصّادق (إِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی کُلِ إِمَامٍ عَهْدَهُ وَ مَا یَعْمَلُ بِهِ وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ فَیَفُضُّهُ وَ یَعْمَلُ بِمَا فِیهِ وَ إِنَّ فِی هذا یَا مَعْشَرَ الشِّیعَهًِْ لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِینَ وَ بَیَاناً لِلْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ الْخَیْرَ جَعَلَهُ مِنَ الْمُصَدِّقِینَ الْمُسَلِّمِینَ لِلْأَئِمَّهًِْ الْهَادِینَ بِمَا مَنَحَهُمُ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ کَرَامَتِهِ وَ خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ خِیَرَتِهِ وَ حَبَاهُمْ بِهِ مِنْ خِلَافَتِهِ عَلَی جَمِیعِ بَرِیَّتِهِ دُونَ غَیْرِهِمْ مِنْ خَلْقِهِ إِذْ جَعَلَ طَاعَتَهُمْ طَاعَتَهُ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ وَ قَوْلِهِ مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ فَنَدَبَ الرَّسُولُ (الْخَلْقَ إِلَی الْأَئِمَّهًِْ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ الَّذِینَ أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَی بِطَاعَتِهِمْ وَ دَلَّهُمْ عَلَیْهِمْ وَ أَرْشَدَهُمْ إِلَیْهِمْ بِقَوْلِهِ (إِنِّی مُخَلِّفٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی مُحِثّاً لِلْخَلْقِ إِلَی طَاعَتِهِ وَ مُحَذِّراً لَهُمْ مِنْ عِصْیَانِهِ فِیمَا یَقُولُهُ وَ یَأْمُرُ بِهِ فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فَلَمَّا خُولِفَ رَسُولُ اللَّهِ (وَ نُبِذَ قَوْلُهُ وَ عُصِیَ أَمْرُهُ فِیهِمْ (وَ اسْتَبَدُّوا بِالْأَمْرِ دُونَهُمْ وَ جَحَدُوا حَقَّهُمْ وَ مَنَعُوا تُرَاثَهُمْ وَ وَقَعَ التَّمَالِی عَلَیْهِمْ بَغْیاً وَ حَسَداً وَ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً حَقَّ عَلَی الْمُخَالِفِینَ أَمْرَهُ وَ الْعَاصِینَ ذُرِّیَّتَهُ وَ عَلَی التَّابِعِینَ لَهُمْ وَ الرَّاضِینَ بِفِعْلِهِمْ مَا تَوَعَّدَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْفِتْنَهًِْ وَ الْعَذَابِ الْأَلِیمِ فَعَجَّلَ لَهُمُ الْفِتْنَهًَْ فِی الدِّینِ بِالْعَمَی عَنْ سَوَاءِ

السَّبِیلِ وَ الِاخْتِلَافِ فِی الْأَحْکَامِ وَ الْأَهْوَاءِ وَ التَّشَتُّتِ فِی الْآرَاءِ وَ خَبْطِ الْعَشْوَاءِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ الْعَذَابَ الْأَلِیمَ لِیَوْمِ الْحِسَابِ فِی الْمَعَادِ وَ قَدْ رَأَیْنَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَکَرَ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ مَا عَاقَبَ بِهِ قَوْماً مِنْ خَلْقِهِ حَیْثُ یَقُولُ فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِی قُلُوبِهِمْ إِلی یَوْمِ یَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ وَ بِما کانُوا یَکْذِبُونَ فَجَعَلَ النِّفَاقَ الَّذِی أَعْقَبَهُمُوهُ عُقُوبَهًًْ وَ مُجَازَاهًًْ عَلَی إِخْلَافِهِمُ الْوَعْدَ وَ سَمَّاهُمْ مُنَافِقِینَ.

امام صادق ( خدای عزّوجلّ فرمان هر امامی را و وظیفه‌ای که باید انجام دهد از آسمان فرو می‌فرستد و بر آن مهری نهاده پس امام آن مهر را بر می‌دارد و برآنچه در آن است رفتار می‌کند. ای گروه شیعه! این هشدار است برای افرادی که خدا را می‌پرستند و برای مؤمنان بیان روشنگری است و هرکسی را که خدای تعالی درباره‌ی او اراده‌ی خیر فرماید او را از افرادی قرار می‌دهد که امامان راهبر را تصدیق نماید و به آنان تسلیم گردد که خدای تعالی از کرامت خویش به آنان عطا فرموده و آنان را از میان برگزیدگان خویش به کرامت مخصوص فرموده و خلافت الهی بر همه‌ی خلق را فقط به آنان عطا فرموده نه به دیگران؛ زیرا فرمانبرداری از آنان را فرمانبرداری از خود دانسته و فرموده است: خدا را فرمانبرید و رسول را و کسانی را فرمان برید که صاحبان امر شما هستند. (نساء/۵۹) و فرموده است: کسی که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده. (نساء/۸۰) رسول خدا (نیز مردم را به امامانی که از ذرّیّه‌ی او بودند دعوت کرد؛ امامانی که خداوند به فرمانبرداری از آنان امر فرموده بود و خلق را به آنان دلالت و ارشاد کرده بود و دعوت رسول خدا (آنجا بود که فرمود: «من دو چیز گرانبها در میان شما به جای می‌گذارم: کتاب خدا و عترت من که اهل بیت من هستند؛ ریسمانی هستند که میان شما و خدای تعالی کشیده شده است تا دست بر این ریسمان دارید، هرگز گمراه نخواهید شد». و خدای تعالی در مقام ترغیب مردم به اطاعت دستورات پیغمبر و ترساندشان از مخالفت او امر کرد: فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ. و آن هنگام که رسول خدا (مخالفت شد و فرمان او به دور افکنده شد و برخلاف دستورش درباره‌ی عترت رفتار شد و در کارشان استبداد نمودند و به دستور عترت رفتار نکردند و حقّ آنان را انکار نمودند و از سهم الإرث آنان جلوگیری کردند و همگی از راه حسد و ستم و دشمنی علیه آنان همدست شدند بر کسانی که مخالفت با امر رسول خدا (کردند و نسبت به ذرّیّه‌ی آن حضرت گناهکار شدند [و بر پیروانشان و کسانی که به کارهای مخالفین راضی بودند] و عدّه‌ای که خداوند بر آنان داده بود محقّق گردید و فتنه در دین را هرچه زودتر بر ایشان پیش آورد که از دیدن راه راست کور شدند و در احکام و خواسته‌ها به اختلاف افتادند و در رأی‌ها تشتّت روی داد و کورکورانه راه پیمودند و در قیامت به روز بازخواست نیز شکنجه دردناک را برای آنان آماده فرمود. و ما می‌بینیم که خداوند عزّوجلّ در صریح قرآن کیفری را که به گروهی از مردم داده است بیان فرموده است؛ آنجا که می‌فرماید: این عمل، [روح] نفاق را، تا روزی که خدا را ملاقات کنند، در دل‌هایشان برقرار ساخت. این به خاطر آن است که از پیمان‌الهی تخلّف جستند و به خاطر آن است که دروغ می‌گفتند. (توبه/۷۷) می‌بینیم که خداوند، نفاقی را که در دل‌های آن‌ها به جای گذاشته به‌عنوان کیفر و جزای مخالفت وعده‌ی آن‌ها قرار داده بود و آنان را منافق نامیده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۴۸

الغیبهًْ للنعمانی، ص۵۵

۲ -۸

(نور/ ۶۳)

الرّسول (وَ ثَبَتَ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ عَنْ مُحَمَّدٍ (أنَّهُ کَانَ یُحِبُّ عَلِیّاً وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ (وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِکَ وَجَبَ عَلَی کُلِّ الْأُمَّهًِْ مِثْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَی فَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ وَ لِقَوْلِهِ تَعَالَی فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ وَ لِقَوْلِهِ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللهُ وَ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللهَ.

پیامبر ( با نقل متواتر ثابت شده که رسول اکرم (امام علی و امام حسن و امام حسین (را دوست می‌داشت به همین دلیل بر امّت نیز محبّت آن‌ها واجب می‌شود. به ضمیمه‌ی آیه: فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ و آیه: فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ و آیه: اگر خدا را دوست می‌دارید، از من پیروی کنید! تا خدا [نیز] شما را دوست بدارد. (آل عمران/۳۱) و آیه: مسلّماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آن‌ها که امید به رحمت خدا. (احزاب/۲۱) هرکه امیدوار به خداست باید از رفتار پیامبر (پیروی کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۵۰

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۲۳۴

۲ -۹

(نور/ ۶۳)

الکاظم (حُسَیْنِ‌بْنِ‌عُمَرَ‌بْنِ‌یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ اشْتَرَیْتُ إِبِلًا وَ أَنَا بِالْمَدِینَهًِْ مُقِیمٌ فَأَعْجَبَنِی إِعْجَاباً شَدِیداً فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی‌الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (فَذَکَرْتُهَا لَهُ فَقَالَ مَا لَکَ وَ لِلْإِبِلِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا کَثِیرَهًُْ الْمَصَائِبِ قَالَ فَمِنْ إِعْجَابِی بِهَا أَکْرَیْتُهَا وَ بَعَثْتُ بِهَا مَعَ غِلْمَانٍ لِی إِلَی الْکُوفَهًِْ قَالَ فَسَقَطَتْ کُلُّهَا فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ.

امام کاظم ( حسین‌بن‌عمربن‌یزید از پدرش نقل می‌کند: در مدینه بودم و شترانی خریدم که بسیار خوشم آمد و نزد امام صادق (رفتم و به او گفتم، فرمود: «تو را چه به شتر؟ نمی‌دانی که گرفتاری فراوان دارند»؟ از بس خوشم آمد آن‌ها را کرایه دادم و با غلامانم به کوفه فرستادم و همه در راه افتادند و از میان رفتند و نزد آن حضرت رفتم و گزارش دادم. فرمود: «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۵۰

الکافی، ج۶، ص۵۴۳/ بحارالأنوار، ج۶۱، ص۱۳۵/ المحاسن، ج۲، ص۶۳۹/ نورالثقلین/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۱، ص۵۰۱

از اینکه فتنه‌ای دامنشان را بگیرد، یا عذابی دردناک به آن‌ها برسد

۳ -۱

(نور/ ۶۳)

الصّادق ( یُسَلَّطُ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌّ فِی الْآخِرَهًِْ.

امام صادق ( خداوند بر چنین افرادی پادشاهی ستمکار خواهد گمارد یا در آخرت، به عذابی دردناک دچار خواهد ساخت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۵۰

نورالثقلین