سوره حج

ثواب قرائت

۱

(حج/ مقدمه)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَسَنِ‌بْنِ‌عَلِیِّ‌بْنِ‌سَوْرَهًَْ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَهًَْ الْحَجِّ فِی کُلِّ ثَلَاثَهًِْ أَیَّامٍ لَمْ تَخْرُجْ سَنَتُهُ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ إِنْ مَاتَ فِی سَفَرِهِ دَخَلَ الْجَنَّهًَْ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مُخَالِفاً قَالَ یُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْضُ مَا هُوَ فِیهِ.

امام صادق (علی‌بن‌سوره از امام صادق (نقل کرده که حضرت فرمود: «هرکس سوره‌ی حج را در هر سه¬ روز یک¬بار بخواند، در همان سال به زیارت خانه‌ی خدا خواهد رفت و اگر در این سفر بمیرد، وارد بهشت می¬شود». پرسیدم: اگر از اهل سنت باشد [چه پاداشی خواهد داشت؟] امام فرمود: «مقداری از عذابش کاسته خواهد شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶۲

ثواب الأعمال، ص۱۰۸ / نورالثقلین/ البرهان

۲

(حج/ مقدمه)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ قَرَأَ سُورَهًَْ الْحَجِ أُعْطِیَ مِنَ الْأَجْرِ کَحَجَّهًٍْ حَجَّهَا وَ عُمْرَهًٍْ اعْتَمَرَهَا بِعَدَدِ مَنْ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ فِیمَا مَضَی وَ فِیمَا بَقِیَ.

پیامبر (هرکس سوره‌ی حج را بخواند، به تعداد کسانی¬که در گذشته و آینده حج و عمره به‌جا آورده یا خواهند آورد، به او پاداش حج و عمره داده خواهد شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶۲

مستدرک الوسایل، ج۴، ص۳۴۵ / نورالثقلین

۳

(حج/ مقدمه)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ قَرَأَ هَذِهِ السُّورَهًَْ أُعْطِیَ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِعَدَدِ مَنْ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ فِیمَا مَضَی وَ فِیمَا بَقِیَ وَ مَنْ کَتَبَهَا فِی رَقِّ ظَبْیٍ وَ جَعَلَهَا فِی مَرْکَبٍ جَاءَتْ لَهُ الرِّیحُ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ وَ نَاحِیَهًٍْ وَ أُصِیبَ ذَلِکَ الْمَرْکَبُ مِنْ کُلِّ جَانِبٍ وَ أُحِیطَ بِهِ وَ بِمَنْ فِیهِ وَ کَانَ هَلَاکَهُمْ وَ بَوَارَهُمْ وَ لَمْ یَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَ لَا یَحِلُّ أَنْ یُکْتَبَ إِلَّا فِی الظَّالِمِینَ قَاطِعِینَ السَّبِیلِ مُحَارِبِینَ.

پیامبر (هرکس این سوره را بخواند، به تعداد کسانی¬که در گذشته و آینده حج و عمره به‌جا آورده یا خواهند آورد، برای او نیکی نوشته ¬می¬شود؛ و هرکس که آن را بر روی پوست آهویی نوشته و در یک کشتی قرار¬ دهد، باد از هر طرف به سمت آن کشتی وزیده و از هر سو آن را مورد هدف قرار می‌دهد و کشتی و سرنشینان آن را فرا گرفته و باعث هلاکت و نابودیشان خواهد شد و هیچ‌کس از آن‌ها نجات پیدا نمی¬کند؛ ولی انجام این‌کار جز در مورد ستمگران، راهزنان و کسانی که در حال جنگ با اسلام هستند، جایز نمی‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶۲

البرهان

۴

(حج/ مقدمه)

الصّادق (علیه السلام) - مَنْ کَتَبَهَا فِی رَقِّ غَزَالٍ وَ جَعَلَهَا فِی صَحْنِ مَرْکَبٍ جَاءَتْ إِلَیْهِ الرِّیحُ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ وَ اجْتَثَّتِ الْمَرْکَبَ وَ لَمْ یُسَلَّمْ وَ إِذَا کُتِبَتْ ثُمَّ مُحِیَتْ وَ رُشَّتْ فِی مَوْضِعِ سُلْطَانٍ جَائِرٍ زَالَ مُلْکُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی.

امام صادق (هرکس این سوره را بر روی پوست آهویی نوشته و آن را در عرشه‌ی یک کشتی قرار دهد، باد از هر طرف به¬ سمت آن کشتی می¬وزد و کشتی از بنیان فرو ریخته و [از غرق‌شدن] در امان نخواهد ماند. و اگر این سوره نوشته شده و بعد [با آب] پاک -گردد و آبش در جایگاه پادشاهی ستمکار پاشیده شود، حکومت آن پادشاه به اذن خداوند متعال نابود خواهد شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶۲

البرهان

۵

(حج/ مقدمه)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَهًَْ الْحَجِ فِی کُلِ ثَلَاثَهًِْ أَیَّامٍ لَمْ تَخْرُجْ سَنَتُهُ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ إِنْ مَاتَ فِی سَفَرِهِ دَخَلَ الْجَنَّهًْ.

امام صادق (هرکس که سوره‌ی حج را در هر سه روز یک بار بخواند، در همان سال به خانه‌ی خدا می‌رود و اگر در طول سفرش بمیرد وارد بهشت می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶۲

ثواب الأعمال، ص۱۰۸

آیه یا أَیُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ [1]

ای مردم! از [عذاب] پروردگارتان بترسید، که زلزله رستاخیز امر عظیمی است!

۱

(حج/ ۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَعَاشِرَ النَّاسِ التَّقْوَی التَّقْوَی احْذَرُوا السَّاعَهًَْ کَمَا قَالَ اللَّهُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ.

پیامبر (ای مردم! تقوی [را مراعات کنید]، تقوی [را مراعات کنید]؛ از قیامت بیمناک باشید [زیرا] آنچنان که خداوند فرموده است: إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶۴

بحارا لأنوار، ج۶۷، ص۲۷۵/ روضهًْ الواعظین، ج۱، ص۹۸/ العددالقویهًْ، ص۱۸۰/ نورالثقلین

۲

(حج/ ۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ عِمْرَانُ‌بْنُ‌الْحُصَیْنِ: نَزَلَتِ الْآیَتَانِ مِنْ أَوَّلِ السُّورَهًِْ لَیْلًا فِی غَزَاهًِْ بَنِی الْمُصْطَلِقِ وَ هُمْ حَیٌّ مِنْ خُزَاعَهًَْ وَ النَّاسُ یَسِیرُونَ فَنَادَی رَسُولُ الله (صلی الله علیه و آله) فَحَثُّوا الْمَطِیَّ حَتَّی کَانُوا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَرَأَهَا عَلَیْهِمْ فَلَمْ یُرَ أَکْثَرُ بَاکِیاً مِنْ تِلْکَ اللَّیْلَهًِْ فَلَمَّا أَصْبَحُوا لَمْ یَحُطُّوا السَّرْجَ عَنِ الدَّوَابِّ وَ لَمْ یَضْرِبُوا الْخِیامَ وَ النَّاسُ بَیْنَ بَاکٍ أَوْ جَالِسٍ حَزِینٍ مُتَفَکِّرٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) أَ تَدْرُونَ أَیُّ یَوْمٍ ذَاکَ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذلِکَ یَوْمٌ یَقُولُ اللَّهُ لِآدَمَ (علیه السلام): ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ وُلْدِکَ. فَیَقُولُ آدَمُ (علیه السلام): مِنْ کَمْ کَمْ؟ فَیَقُولُ عَزَّوَجَلَّ: مِنْ کُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَهًٍْ وَ تِسْعَهًًْ وَ تِسْعِینَ إِلَی النَّارِ وَ وَاحِداً إِلَی الْجَنَّهًِْ. فَکَبُرَ ذَلِکَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ بَکَوْا فَقَالُوا: فَمَنْ یَنْجُو یَا رَسُولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ (صلی الله علیه و آله) أَبْشِرُوا فَإِنَّ مَعَکُمْ خَلِیقَتَیْنِ یَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مَا کَانَتَا فِی شَیْءٍ إِلَّا کَثَّرَتَاهُ مَا أَنْتُمْ فِی النَّاسِ إِلَّا کَشَعْرَهًٍْ بَیْضَاءَ فِی الثُّورِ الْأَسْوَدِ أَوْ کَرَقْمٍ فِی ذِرَاعِ الْبَکْرِ أَوْ کَشَامَّهًٍْ فِی جَنْبِ الْبَعِیرِ. ثُمَّ قَالَ: إِنِّی لَأَرْجُو أَنْ تَکُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ فَکَبَّرُوا ثُمَّ قَالَ: إِنِّی لَأَرْجُو أَنْ تَکُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ. ثُمَّ قَالَ: إِنِّی لَأَرْجُو أَنْ تَکُونُوا ثُلُثَیْ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّهًِْ مِائَهًٌْ وَ عِشْرُونَ صَفّاً ثَمَانُونَ مِنْهَا أُمَّتِی ثُمَّ قَالَ: وَ یَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِی سَبْعُونَ أَلْفاً الْجَنَّهًَْ بِغَیْرِ حِسابٍ.

پیامبر (عمران‌بن‌حصین گوید: دو آیه‌ی آغازین این سوره در یکی از شب‌های جنگ با بنی المصطلق که گروهی از طایفه‌ی خزاعه بودند نازل شد درحالی‌که مسلمانان مشغول حرکت [به‌سوی میدان جنگ] بودند. رسول خدا (مسلمانان را صدا زد و آن‌ها مرکب‌هایشان را شتابان تاختند و گرداگرد پیامبر (حلقه زدند. حضرت این آیات را بر آنان خواند و [چنان بر آن‌ها اثر گذارد که] مسلمانان گریان‌تر از آن شب دیده نشدند. چون شب را به صبح رساندند [به قدری نسبت به دنیا و زندگی دنیا بی‌اعتنا شده بودند که] هنوز زین چهار¬پایان را پایین نیاورده¬ و خیمه‌ای برپا نساخته بودند، گروهی گریه می‌کردند و گروهی غمگین نشسته و در فکر فرورفته بودند. رسول خدا (به آن‌ها فرمود: «آیا می‌دانید آن‌روز (قیامت) چه روزی است»؟ گفتند: «خدا و رسولش آگاه‌ترند». فرمود: «آن روز، روزی است که خداوند به آدم (می‌فرماید: «دوزخیانِ از فرزندانت را به‌سوی آتش بفرست». آدم (گوید: «از کدام گروه و چه تعداد»؟ خداوند عزّوجلّ فرماید: «از هر هزار نفر، نهصدو¬نودونُه نفر را سوی آتش و یک‌نفر را سوی بهشت». این سخن بر مسلمانان سخت آمد و به گریه افتاده و گفتند: «ای رسول خدا (! پس چه کسی نجات خواهد یافت»؟ پیامبر (فرمود: «بشارت باد بر شما! چراکه در میان شما یأجوج و مأجوجی هستند که در هرچیز وارد ¬شوند آن را آکنده سازند؛ شما در میان امّت‌ها [از نظر تعداد] مانند مویی سفید در [پوستِ] گاو نرِی سیاه یا یک برآمدگی در ساق گاوی جوان و یا خالی در پهلوی یک شتر هستید». آن¬گاه فرمود: «من امید ¬دارم که شما یک¬چهارم اهل بهشت باشید»؛ مسلمانان [با شنیدن این سخن] تکبیر گفتند. سپس فرمود: «من امید ¬دارم که شما یک‌سوّم اهل بهشت باشید». سپس فرمود: «من امید ¬دارم که شما دوسوّم اهل بهشت باشید، چرا که اهل بهشت، صدوبیست ردیف هستند و هشتاد ردیف از آن‌ها امّت من می‌باشند». آن¬گاه فرمود: «از امّت من هفتاد-هزار نفر بدون حسابرسی وارد بهشت می¬شوند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶۴

نورالثقلین

۳

(حج/ ۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ شُرَیْحٍ الْقَاضِی، قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) لِأَصْحَابِهِ یَوْماً وَ هُوَ یَعِظُهُمْ: تَرَصَّدُوا مَوَاعِیدَ الْآجَالِ، وَ بَاشِرُوهَا بِمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ، وَ لَا تَرْکَنُوا إِلَی ذَخَائِرِ الْأَمْوَالِ، فَتُخَلِّیَکُمْ خَدَائِعَ الْآمَالِ، إِنَّ الدُّنْیَا خَدَّاعَهًٌْ صَرَّاعَهًٌْ، مَکَّارَهًٌْ غَرَّارَهًٌْ سَحَّارَهًٌْ، أَنْهَارُهَا لَامِعَهًٌْ، وَ

ثَمَرَاتُهَا یَانِعَهًٌْ، ظَاهِرُهَا سُرُورٌ، وَ بَاطِنُهَا غُرُورٌ، تَأْکُلُکُمْ بِأَضْرَاسِ الْمَنَایَا، وَ تُبِیرُکُمْ بِإِتْلَافِ الرَّزَایَا، لَهَمَّ بِهَا أَوْلَادُ الْمَوْتِ، وَ آثَرُوا زِینَتَهَا، فَطَلَبُوا رُتْبَتَهَا، جَهِلَ الرَّجُلُ، وَ مِنْ ذَلِکَ الرَّجُلِ الْمُولَعُ بِلَذَّاتِهَا، وَ السَّاکِنُ إِلَی فَرْحَتِهَا، وَ الْآمِنُ لِغُدْرَتِهَا! دَارَتْ عَلَیْکُمْ بِصُرُوفِهَا، وَ رَمَتْکُمْ بِسِهَامِ حُتُوفِهَا، فَهِیَ تَنْزِعُ أَرْوَاحَکُمْ نَزْعاً، وَ أَنْتُمْ تَجْمَعُونَ لَهَا جَمْعاً، لِلْمَوْتِ تُولَدُونَ، وَ إِلَی الْقُبُورِ تُنْقَلُونَ، وَ عَلَی التُّرَابِ تُنَوَّمُونَ، وَ إِلَی الدُّودِ تُسْلَمُونَ، وَ إِلَی الْحِسَابِ تُبْعَثُونَ. یَا ذَا الْحِیَلِ وَ الْآرَاءِ، وَ الْفِقْهِ وَ الْأَنْبَاءِ، اذْکُرُوا مَصَارِعَ الْآبَاءِ، فَکَأَنَّکُمْ بِالنُّفُوسِ قَدْ سُلِبَتْ، وَ بِالْأَبْدَانِ قَدْ عُرِیَتْ، وَ بِالْمَوَارِیثِ قَدْ قُسِمَتْ، فَتَصِیرُ یَا ذَا الدَّلَالِ وَ الْهَیْئَهًِْ وَ الْجَمَالِ إِلَی مَنْزِلَهًٍْ شَعْثَاءَ، وَ مَحَلَّهًٍْ غَبْرَاءَ، فَتُنَوَّمُ عَلَی خَدِّکَ فِی لَحْدِکَ، فِی مَنْزِلٍ قَلَّ زُوَّارُهُ، وَ مَلَّ عُمَّالُهُ، حَتَّی تُشَقَّ عَنِ الْقُبُورِ وَ تُبْعَثَ إِلَی النُّشُورِ، فَإِنْ خُتِمَ لَکَ بِالسَّعَادَهًِْ صِرْتَ إِلَی الْحُبُورِ، وَ أَنْتَ مَلِکٌ مُطَاعٌ، وَ آمِنٌ لَا یُرَاعُ، یَطُوفُ عَلَیْکُمْ وِلْدَانٌ کَأَنَّهُمْ الْجُمَانُ بِکَأْسٍ مِنْ مَعِینٍ بَیْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِینَ، أَهْلُ الْجَنَّهًِْ فِیهَا یَتَنَعَّمُونَ، وَ أَهْلُ النَّارِ فِیهَا یُعَذَّبُونَ، هَؤُلَاءِ فِی السُّنْدُسِ وَ الْحَرِیرِ یَتَبَخْتَرُونَ، وَ هَؤُلَاءِ فِی الْجَحِیمِ وَ السَّعِیرِ یَتَقَلَّبُونَ، هَؤُلَاءِ تُحْشَی جَمَاجِمُهُمْ بِمِسْکِ الْجِنَانِ، وَ هَؤُلَاءِ یُضْرَبُونَ بِمَقَامِعِ النِّیرَانِ، هَؤُلَاءِ یُعَانِقُون الْحُورَ فِی الْحِجَالِ، وَ هَؤُلَاءِ یُطَوَّقُونَ أَطْوَاقاً فِی النَّارِ بِالْأَغْلَالِ، فِی قَلْبِهِ فَزَعٌ قَدْ أَعْیَا الْأَطِبَّاءَ وَ بِهِ دَاءٌ لَا یَقْبَلُ الدَّوَاءَ. یَا مَنْ یُسَلَّمُ إِلَی الدُّودِ وَ یُهْدَی إِلَیْهِ، اعْتَبِرْ بِمَا تَسْمَعُ وَ تَرَی، وَ قُلْ لِعَیْنَیْکَ تَجْفُو لَذَّهًَْ الْکِرَی، وَ تُفِیضُ مِنَ الدُّمُوعِ بَعْدَ الدُّمُوعِ تَتْرَی، بَیْتُکَ الْقَبْرُ بَیْتُ الْأَهْوَالِ وَ الْبِلَی، وَ غَایَتُکَ الْمَوْتُ. یَا قَلِیلَ الْحَیَاءِ، اسْمَعْ یَا ذَا الْغَفْلَهًِْ وَ التَّصْرِیفِ، مِنْ ذِی الْوَعْظِ وَ التَّعْرِیفِ، جَعَلَ یَوْمَ الْحَشْرِ یَوْمَ الْعَرْضَ وَ السُّؤَالِ، وَ الْحِبَاءِ وَ النَّکَالِ، یَوْمَ تُقْلَبُ إِلَیْهِ أَعْمَالُ الْأَنَامِ، وَ تُحْصَی فِیهِ جَمِیعُ الْآثَامِ، یَوْمَ تَذُوبُ مِنَ النُّفُوسِ أَحْدَاقُ عُیُونِهَا، وَ تَضَعَ الْحَوَامِلُ مَا فِی بُطُونِهَا، وَ یُفَرَّقُ بَیْنَ کُلِّ نَفْسٍ وَ حَبِیبِهَا، وَ یَحَارُ فِی تِلْکَ الْأَهْوَالِ عَقْلُ لَبِیبِهَا، إِذْ تَنَکَّرَتِ الْأَرْضُ بَعْدَ حُسْنِ عِمَارَتِهَا، وَ تَبَدَّلَتْ بِالْخَلْقِ بَعْدَ أَنِیقِ زَهْرَتِهَا، أَخْرَجَتْ مِنْ مَعَادِنِ الْغَیْبِ أَثْقَالَهَا، وَ نُفِّضَتْ إِلَی اللَّهِ أَحْمَالُهَا، یَوْمَ لَا یَنْفَعُ الْجَدُّ إِذْ عَایَنُوا الْهَوْلَ الشَّدِیدَ فَاسْتَکَانُوا، وَ عُرِفَ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَاسْتَبَانُوا، فَانْشَقَّتِ الْقُبُورُ بَعْدَ طُولِ انْطِبَاقِهَا، وَ اسْتَسْلَمَتِ النُّفُوسُ إِلَی اللَّهِ بِأَسْبَابِهَا، کُشِفَ عَنِ الْآخِرَهًِْ غِطَاؤُهَا، وَ ظَهَرَ لِلْخَلْقِ أَنْبَاؤُهَا، {فَ} دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، وَ مُدَّتْ لِأَمْرٍ یُرَادُ بِهَا مَدّاً مَدّاً، وَ اشْتَدَّ الْمُثَارُونَ إِلَی اللَّهِ شَدّاً شَدّاً، وَ تَزَاحَفَتِ الْخَلَائِقُ إِلَی الْمَحْشَرِ زَحْفاً زَحْفاً، وَ رُدَّ الْمُجْرِمُونَ عَلَی الْأَعْقَابِ رَدّاً رَدّاً، وَ جَدَّ الْأَمْرُ وَیْحَکَ یَا إِنْسَانُ جَدّاً جَدّاً، وَ قُرِّبُوا لِلْحِسَابِ فَرْداً فَرْداً، وَ جاءَ رَبُّکَ وَ الْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا، یَسْأَلُهُمْ عَمَّا عَمِلُوا حَرْفاً حَرْفاً، فَجِیءَ 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، {فَ} السَّماواتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ، وَ الْعِبَادُ عَلَی الصِّرَاطِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ لَا یَسْلَمُونَ، وَ لا یُؤْذَنُ لَهُمْ فَیَتَکَلَّمُونَ، وَ لَا یُقْبَلُ مِنْهُمْ فَیَعْتَذِرُونَ، قَدْ خُتِمَ عَلَی أَفْوَاهِهِمْ، وَ اسْتُنْطِقَتْ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ. یَا لَهَا مِنْ سَاعَهًٍْ مَا أَشْجَی مَوَاقِعَهَا مِنَ الْقُلُوبِ حِینَ مِیزَ بَیْنَ الْفَرِیقَیْنِ! فَرِیقٌ فِی الْجَنَّةِ وَ فَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ، مِنْ مِثْلِ هَذَا فَلْیَهْرَبِ الْهَارِبُونَ، إِذَا کَانَتِ الدَّارُ الْآخِرَهًُْ لَهَا یَعْمَلُ الْعَامِلُونَ.

امام علی (شریح قاضی گوید: روزی امیرالمؤمنین (به یارانش درحالی¬که آنان را اندرز¬ می¬داد، فرمود: «پیوسته در انتظار وعده‌گاه-های مرگ ¬و میرها باشید و مرگ خویش را با کردارهای نیک، قرین و همراه سازید (کاری کنید که در حال انجام کار نیک، جان دهید)؛ به‌سوی گنجینه¬های ثروت‌ها گرایش پیدا نکنید که شما را فریفته‌ی آرزوها واگذارد؛ همانا دنیا فریبنده، بر زمین زننده، حیله‌گر، نیرنگ¬باز و افسونگر است؛ نهرهایش درخشنده، میوه‌هایش رسیده، ظاهرش شادی و باطنش فریب است؛ شما را با دندان-های آرزوها می¬بلعد و با تباهیِ [ناشی از] حوادثِ ناگوار نابود¬ می‌کند؛ فرزندانِ مرگ (انسان‌هایی که در نهایت با مرگ مواجه شوند) به آن همّت گمارند و زیور آن را برگزیده و مقام و منزلتش را خواهانند؛ انسان نادان است و به‌همین‌خاطر، دلبسته‌ی لذّت‌های دنیا و دلخوشِ شادی‌های آن می‌باشد و خود را از بی‌وفایی‌اش در امان می‌داند؛ دنیا با دگرگونی‌هایش بر دور شما چرخیده و تیرهای مرگش را به‌سوی شما افکنده است؛ دنیا جان‌هایتان را ریشه‌کن سازد با این‌حال، شما به‌خاطر دنیا گردآوری می‌کنید؛ شما برای مردن، به دنیا می‌آیید (یعنی پایان کارتان در دنیا، مردن است) و به‌سوی گورستان حرکت داده می‌شوید و بر روی خاک، سر می‌گذارید و به کِرم‌ها[ی درون قبر] واگذار و برای [روزِ] حساب برانگیخته¬ می¬شوید. ای کسانی که از قدرتِ چاره‌اندیشی، تدبیر و اندیشه بهره‌مندید و از خبرهای بزرگ آگاهید! مرگ پدران را به یاد آورید، چه زود است که جان‌هایتان گرفته و پیکرهایتان عریان و اموالتان تقسیم شود و توای [انسانِ] دارای وقار و هیبت و زیبایی! به سر منزلِ آشفتگی و پریشانی و جایگاهی غبار گرفته روانه شوی و در لحد خویش، بر گونه‌ات بخوابی؛ در منزلی که دیدار کنندگانش اندک و کارگزارانش خسته و دلتنگ‌اند؛ تا آنگاه که از گورها به در آیی و به‌سوی [صحرای] محشر برانگیخته ¬شوی. پس اگر سرانجامت [در دنیا] به سعادت و خوشبختی پایان ¬پذیرد [در قیامت] به‌سوی سرور و شادمانی درآیی، در حالی‌که تو شهریاری هستی که فرمانش برند و آسوده‌خاطری هستی که ترس و دلهره ندارد؛ پیوسته [در بهشت] نوجوانانی همچون مروارید بر گِرد شما می‌گردند. با جامی از شراب زلال و پاک \* شرابی سفید و درخشنده، و لذّتبخش برای نوشندگان. (صافّات/۴۶۴۵) اهل بهشت در آن غرق نعمت و دوزخیان در آتش در عذابند؛ بهشتیان در جامه‌هایی از حریر نازک و ابریشم به خود می‌بالند و دوزخیان در آتشی افروخته و شعله‌ور، زیرورو می¬شوند؛ ایشان جمجمه‌هایشان آکنده از مُشک بهشتی گردد و آنان با گرزهای آتشین نواخته شوند؛ ایشان در حجله‌ها دست به گردن حوریان اندازند و آنان در آتش، غل و زنجیرهایی همانند طوق بر گردنشان افکنده شود؛ در دل اهل دوزخ هراسی است که طبیبان را درمانده کرده و دردی است که دارویی ندارد. ای کسی¬که [در قبر] تسلیم کرم‌ها می‌گردی و برای آن‌ها پیشکش بُرده می‌شوی! از آنچه می‌شنوی و می‌بینی، پند بگیر و به چشمانت بگو که از لذّت خیالی دوری گزینند و پیوسته و پی‌در پی اشک ریزند؛ خانه‌ی تو قبر است، خانه‌ای پُر از هراس و اندوه و فرجامِ کار تو مرگ است. ای انسانی که شرم و حیایت کم است و ناآگاه هستی و از پند دهندگان و آگاه‌کنندگان رو برمی‌گردانی، بشنو! روز قیامت، روز آشکارکردن و پرسش و بخشش و عقوبت قرار داده شده است؛ روزی است که در آن، کردار مردمان به‌سوی خداوند بازگردانده شود و تمامی گناهان به شمارش درآید؛ روزی است که [از شدّت ترس و وحشت] کاسه‌ی چشمان مردمان ذوب [و روان] گردد و هر بارداری، جنین خود را بر زمین نهد و میان هرکس و رفیقش جدایی افتد و در میان آن هراس‌ها، عقل خردمندان سرگشته و حیران گردد، [همان] زمانی‌که زمین بعد از [گذراندنِ] دورانی که آباد بوده [به یک‌باره] دگرگون شود و بعد از جلوه‌گری خیره‌کننده‌اش برای آفریده‌شدگان، چهره عوض کند و از معدن‌های نهان، بارهای سنگینش را خارج سازد و باری که بر دوش دارد را تسلیم خداوند نماید؛ روزی‌که تلاش و کوشش سودی نبخشد، در آن هنگام که آفریده‌شدگان با ترس شدید روبرو گردند سر تسلیم فرود آورند

و گنهکاران از چهره‌هایشان شناخته و آشکار شوند؛ گورها پس از مدّت‌ها نهفته و پنهان‌بودن، شکافته گردند و جان‌ها با [کمکِ] وسیله‌هایی تسلیم خدا شوند؛ پرده‌ی قیامت [از مقابل چشمان مردمان] برداشته و خبرهایش برای مردمان آشکار شود؛ در آن هنگام زمین سخت در هم کوبیده شود. (فجر/۲۱) و زمین برای کاری که در نظر گرفته ¬شده، پی‌درپی گسترانیده ¬شود و برانگیخته‌شدگان، به دشواری به‌سوی خداوند حرکت کنند و آفریده‌شدگان آهسته‌آهسته به‌سوی [صحرایِ] محشر روانه شوند و گنهکاران به سختی به عقب بازگردانده شوند؛ وای بر توای انسان! [چراکه در آن حال] کار به شدّت بالا گیرد و انسان‌ها یکایک برای حسابرسی پیش آورده شوند؛ و فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند. (فجر/۲۲) و خداوند از کردار آنان حرف به حرف بپرسد؛ انسان‌ها عریان آورده شوند درحالی‌که دیدگانشان [از شدّت ترس] فرو افتاده است، پیشِ رویشان حساب و از پشت سرشان جهنّمی است که صدایش را می¬شنوند و زبانه‌ی آتش آن را می‌بینند، در آن‌حال نه یاوری یابند و نه دوستی که ایشان را از آن ذلّت رهایی بخشد؛ پس دوان دوان به‌سوی توقّفگاه‌های محشر حرکت نمایند درحالی‌که گروه گروه رانده شوند؛ آسمان‌ها پیچیده در دست اوست. (زمر/۶۷) چون درهم پیچیدن طومار. (انبیاء/۱۰۴) و بندگان بر [پُل] صراط دل‌هایشان به لرزه درآید و گمان کنند که هیچ‌یک رهایی نخواهند یافت؛ و به آن‌ها اجازه داده نمی‌شود (مرسلات/۳۶) تا سخن گویند و عذری از آن‌ها پذیرفته نمی‌شود؛ تا عذرخواهی کنند. (مرسلات/۳۶) بر دهان‌هایشان مهر نهاده شده و به سخن درآید. دست‌ها و پاهایشان به اعمالی که مرتکب می‌شدند. (نور/۲۴) وای از ساعتی که موقعیّت‌های [مختلفِ] آن، دل¬ها را اندوهگین¬ سازد! در آن هنگام¬که میان دو گروه جدایی افتد گروهی در بهشتند و گروهی در آتش سوزان (شوری/۷)؛ از [حوادثِ] چنان روزی، باید فرارکنندگان فرار نمایند و اگر سرای ابدی، سرای دیگر است [پس] عمل‌کنندگان باید برای مثل آن، تلاش و کوشش کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶۴

أمالی للطوسی، ص۶۵۲ / نورالثقلین

۴

(حج/ ۱)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ مَعْنَاهُ یَا أَیُّهَا الْعُقَلَاءُ الْمُکَلَّفُونَ اتَّقُوا عَذابَ رَبِّکُمْ وَ اخْشَوْا مَعْصِیَهًَْ رَبِّکُمْ کَمَا یَقُولُ احْذَرُوا الْأَسَدَ وَ الْمُرَادُ احْذَرُوا افْتِرَاسَهُ لَا عَیْنَهُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ أَیْ زَلْزَلَهًَْ الْأَرْضِ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ.

ابن‌عبّاس (یا أَیُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ؛ یعنی‌ای صاحبان خرد که مکلّف [به انجام‌دادن وظایفی] هستید! از عذاب پروردگارتان پروا کنید و از نافرمانی او بترسید؛ چنان‌که وقتی گفته می‌شود «از شیر بر حذر باش» منظور این است که از درّندگی او بر حذر باش نه از خود شیر؛ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ؛ یعنی زلزله¬ی زمین در روز قیامت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶۸

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۱۹۱

۵

(حج/ ۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَمَّا التَّرْهِیبُ فِی کِتَابِ‌اللَّهِ فَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ إِلَی قَوْلِهِ وَ لکِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِیدٌ.

امام علی (امّا [آیاتی] از کتاب خدا [که هدف از آن‌ها] بیم‌دادن [به بندگان] است مانند این سخن خداوند سبحان است [که فرمود:] یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ… وَ لکِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِیدٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶۸

بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۶۵/ القمی، ج۱، ص۲۶؛ «الی قوله ولکن عذاب الله شدید» محذوف

۶

(حج/ ۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا مَا نَزَلَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ وَ لَا یُرَادُ بِهِ غَیْرُهُ فَقَوْلُهُ یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ.

امام علی (آیاتی‌که با لفظ عموم (لفظی که همه‌ی افراد را شامل¬ می¬شود) نازل¬ شده و از آن‌ها [معنایی] غیر از عموم اراده¬ نشده -است [مانند] این سخن خداوند است [که فرمود]: یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ (به‌عبارت دیگر خطاب این آیه به همه‌ی مردم است).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶۸

بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۲۵

۷

(حج/ ۱)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ قَالَ مُخَاطَبَهًُْ النَّاسِ عَامَّهًْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ؛ خطاب این آیه به همه‌ی مردم است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۶۸

بحارا لأنوار، ج۷، ص۱۰۲/ القمی، ج۲، ص۷۸/ نورالثقلین

آیه یَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ کُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَی النَّاسَ سُکاری وَ ما هُمْ بِسُکاری وَ لکِنَّ عَذابَ اللهِ شَدیدٌ [2]

روزی که آن را می¬بینید، [آن¬چنان وحشت سراپاى همه را فرامى¬گيرد كه] هر مادر شیردهی، از شیرخوارش [به كلّى] غافل¬می¬شود و هر بارداری جنین خود را سقط¬ می‌کند و مردم را مست می‌بینی، درحالی¬که مست نیستند؛ ولی عذاب خدا شدید است!

۱

(حج/ ۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - یَا عِبَادَ‌اللَّهِ إِنَّ بَعْدَ الْبَعْثِ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنَ الْقَبْرِ یَوْمَ یَشِیبُ فِیهِ الصَّغِیرُ وَ یَسْکَرُ فِیهِ الْکَبِیرُ وَ یَسْقُطُ فِیهِ الْجَنِینُ وَ تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ یَوْمٌ عَبُوسٌ قَمْطَرِیرٌ یَوْمَ کانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیراً.

امام علی (ای بندگان خدا! همانا در [روزهای] پس از برانگیخته¬شدن [از قبر] با چیزهایی روبرو هستید که سخت‌تر از [دورانِ] قبر است؛ و آن روزی است‌که خردسال در آن پیر شود و بزرگسال، مست و بیهوش گردد و جنین [از شکم مادرش] بیفتد؛ و تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، روزی‌که عبوس و بسیار هولناک است، و روزی که شرّ و عذابش گسترده است. (انسان/۷).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۰

بحارا لأنوار، ج۷، ص۱۰۳/ بحارا لأنوار، ج۷۴، ص۳۹۰/ البرهان

۲

(حج/ ۲)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - یَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ؛ أَیْ تَبْقَی وَ تَتَحَیَّرُ وَ تَتَغَافَلُ وَ تَضَعُ کُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها قَالَ امْرَأَهًٌْ تَمُوتُ حَامِلَهًًْ تَضَعُ حَمْلَهَا یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ تَرَی النَّاسَ سُکاری قَالَ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْفَزَعِ مُتَحَیِّرِینَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (یَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَت؛ یعنی [در آن روز، هر مادر شیردهی] سرگشته و حیران است و [نسبت به کودک شیرخواره‌اش] غفلت ورزد؛ وَ تَضَعُ کُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها؛ هر زنی [در هنگام زلزله‌ی قیامت] باردار باشد و بمیرد، در روز قیامت جنین خود را [از ترس] بر زمین می‌نهد (سقط می‌کند)؛ وَ تَرَی النَّاسَ سُکاری [یعنی] مردم از شدّت ترس و هراس، سرگشته و حیرانند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۰

بحارا لأنوار، ج۷، ص۱۰۲/ القمی، ج۲۲، ص۷۸ و البرهان/ نورالثقلین

۳

(حج/ ۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فَیَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَاراً یُقَالُ لَهَا الْفَلَقُ أَشَدُّ شَیْءٍ فِی جَهَنَّمَ عَذَاباً فَتَخْرُجُ مِنْ مَکَانِهَا سَوْدَاءَ مُظْلِمَهًًْ بِالسَّلَاسِلِ وَ الْأَغْلَالِ فَیَأْمُرُهَا اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنْ تَنْفُخَ فِی وُجُوهِ الْخَلَائِقِ نَفْخَهًًْ فَتَنْفُخُ فَمِنْ شِدَّهًِْ نَفْخَتِهَا تَنْقَطِعُ السَّمَاءُ وَ تَنْطَمِسُ النُّجُومُ وَ تَجْمُدُ الْبِحَارُ وَ تَزُولُ الْجِبَالُ وَ تُظْلِمُ الْأَبْصَارُ وَ تَضَعُ الْحَوَامِلُ حَمْلَهَا وَ یَشِیبُ الْوِلْدَانُ مِنْ هَوْلِهَا یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ.

پیامبر (چون روز قیامت فرا رسد و خداوند همه‌ی مخلوقات را برای حسابرسی گرد آورد… به آتشی که نامش «فَلَق» می‌باشد و سخت‌ترین رنج و عذابِ جهنّم را دارد، فرمان دهد [که آشکار شود]؛ آن آتش نیز از جایگاه خویش به‌صورت آتشی سیاه و تاریک به همراه غُل و زنجیرهایی بیرون آید. خداوند عزّوجلّ به او فرمان دهد که به‌سوی مخلوقات بدمد؛ آتش نیز چنین کند و در اثر شدت و سختی آن دمیدن، آسمان پاره پاره، ستارگان ناپدید، دریاها سفت و سخت، کوه‌ها نابود و دیده‌ها تار گردند و زنان باردار، سقط جنین کنند و کودکان از ترسش، در روز قیامت سپید موی [و پیر] شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۰

التوحید، ص۳۹۱ / نورالثقلین

آیه وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطانٍ مَریدٍ [3]

بعضی از مردم، بدون هیچ علم و دانشی، درباره‌ی خدا مجادله ¬می¬کنند و از هر شیطان سرکشی پیروی¬ می¬نمایند.

بعضی از مردم، بدون هیچ علم و دانشی، درباره‌ی خدا مجادله می‌کنند

۱ -۱

(حج/ ۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا احْتِجَاجُهُ عَلَی الْمُلْحِدِینَ فِی دِینِهِ وَ کِتَابِهِ وَ رُسُلِهِ فَإِنَّ الْمُلْحِدِینَ أَقَرُّوا بِالْمَوْتِ وَ لَمْ یُقِرُّوا بِالْخَالِقِ فَأَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ لَمْ یَکُونُوا ثُمَّ کَانُوا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ق وَ الْقُرْآنِ الْمَجِیدِ إِلَی قَوْلِهِ بَعِیدٌ وَ کَقَوْلِهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا إِلَی قَوْلِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ

تَعَالَی وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطانٍ مَرِیدٍ\* کُتِبَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ یُضِلُّهُ وَ یَهْدِیهِ إِلی عَذابِ السَّعِیر فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِمْ مَا یَدُلُّهُمْ عَلَی صِفَهًِْ ابْتِدَاءِ خَلْقِهِمْ وَ أَوَّلِ نَشْئِهِمْ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ إِلَی قَوْلِهِ لِکَیْلا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً فَأَقَامَ سُبْحَانَهُ عَلَی الْمُلْحِدِینَ الدَّلِیلَ عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ قَالَ مُخْبِراً لَهُمْ وَ تَرَی الْأَرْضَ هامِدَةً إِلَی قَوْلِهِ وَ أَنَّ اللهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ وَ قَالَ سُبْحَانَهُ وَ اللهُ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیاحَ إِلَی قَوْلِهِ کَذلِکَ النُّشُورُ فَهَذَا مِثَالٌ أَقَامَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَهُمْ بِهِ الْحُجَّهًَْ فِی إِثْبَاتِ الْبَعْثِ وَ النُّشُورِ بَعْدَ الْمَوْت.

امام علی (امّا دلیل و برهان‌آوردن خداوند در مقابل کسانی‌که منکرِ دین، کتاب و فرستادگان خدا هستند چنین است که: این منکران، به [وجودِ] مرگ اعتراف دارند ولی به [وجودِ] آفریدگار اعتراف نمی‌کنند؛ به اینکه زمانی نبوده‌اند و سپس به وجود آمده‌اند، اعتراف دارند؛ خداوند متعال [در این‌باره] فرموده است: قاف، سوگند به قرآن مجید! … کافران گفتند: «این چیز عجیبی است! آیا هنگامی که مُردیم و خاک شدیم [دوباره به زندگی بازمی‌گردیم]؟! این بازگشتی بعید است»! (ق/۳۱) همچنین فرموده است: و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت: «چه کسی این استخوان‌ها را زنده می‌کند درحالی‌که پوسیده است؟!» بگو: «همان کسی آن را زنده می‌کند که نخستین بار آن را آفرید» (یس/۷۹۷۸) و مانند آن، این سخن خداوند متعال است [که فرمود]: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطانٍ مَرِیدٍ\* کُتِبَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ یُضِلُّهُ وَ یَهْدِیهِ إِلی عَذابِ السَّعِیر؛ پس خداوند متعال با سخنی که آنان را از چگونگی آغاز آفرینش و ابتدای پدیدآمدن آن‌ها آگاه می‌کند، به ایشان پاسخ داده [و فرموده] است: یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ… لِکَیْلا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً پس خداوند سبحان [با بیان این آیات] بر ضدّ آن‌ها (منکران) دلیلی از [مراحل زندگیِ] خودشان آورده است؛ آنگاه آن‌ها را [از حوادث آینده] با خبر ساخته و فرمود: وَ تَرَی الْأَرْضَ هامِدَةً… وَ أَنَّ اللهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ (حج/۷۵)؛ و فرمود: خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت درآورند سپس ما این ابرها را به‌سوی زمین مرده‌ای راندیم و به‌وسیله‌ی آن، زمین را پس از مردنش زنده می‌کنیم، رستاخیز نیز همین‌گونه است. (فاطر/۹) که این آیه مثالی است که خداوند عزّوجلّ به‌وسیله‌ی آن، دلیل و برهان بر اثبات برانگیخته‌شدن و زنده شدنِ پس از مرگ، را برای آنان آورده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۰

بحارا لأنوار، ج۷، ص۴۳/ بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۳۳؛ «بتفاوت»

۱ -۲

(حج/ ۳)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - یُجادِلُ فِی اللهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ أی یُخَاصِمُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (یُجادِلُ فِی اللهِ بِغَیْرِ عِلْم یعنی [بدون هیچ دانشی، درباره‌ی خدا] جدال و دشمنی ¬می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۲

القمی، ج۲، ص۷۸/ نورالثقلین/ البرهان

و از هر شیطان سرکشی پیروی‌می‌نمایند

۲ -۱

(حج/ ۳)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ فِی النَّارِ لَنَاراً تَتَعَوَّذُ مِنْهَا أَهْلُ النَّارِ مَا خُلِقَتْ إِلَّا لِکُلِّ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ لکُلِّ شَیْطانٍ مَرِیدٍ وَ لِکُلِّ مُتَکَبِّرٍ لا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسابِ وَ کُلِّ نَاصِبٍ لآِلِ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله).

امام صادق (در جهنّم، آتشی است که دوزخیان از آن [به خدا] پناه¬ می¬برند و آن آتشی است که فقط برای متکبّرانِ گردنکش و ستیزه‌جو، هر شیطان سرکش، هر متکبّری‌که به روز حساب ایمان نمی‌آورد و هر کسی‌که با آل‌محمد (دشمنی کند، آفریده¬ شده -است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۲

بحارا لأنوار، ج۸، ص۲۹۵

۲ -۲

(حج/ ۳)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - شَیْطانٍ مَرِیدٍ قَالَ الْمَرِیدُ الْخَبِیثُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (کُلَّ شَیْطانٍ مَرِید؛ «مَرید» به‌معنای پلید است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۲

القمی، ج۲، ص۷۸/ نورالثقلین/ البرهان

آیه کُتِبَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلّاهُ فَأَنَّهُ یُضِلُّهُ وَ یَهْدِیهِ إِلی عَذابِ السَّعِیرِ [4]

بر او مقرّر شده که هرکس ولایتش را برگردن نهد، به‌طور مسلّم گمراهش می‌سازد، و به آتش سوزان راهنماییش می‌کند.

آیه یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّنَ لَکُمْ وَ نُقِرُّ فِی الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ وَ مِنْکُمْ مَنْ یُتَوَفَّی وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلی أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً وَ تَرَی الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهیجٍ [5]

ای مردم! اگر در رستاخیز شکّی دارید، [به اين نكته توجّه¬ كنيد كه] ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته ¬شده، سپس از «مضغه» (چیزی شبیه گوشت جویده ¬شده)، که بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل؛ تا برای شما روشن¬ سازیم [كه بر هر چيز قادريم]. جنین‌هایی را که بخواهیم تا مدّت معیّنی در رحم [مادران] نگاه¬ می¬داریم [و آنچه را بخواهيم، ساقط¬ مى¬كنيم] بعد شما را به ¬صورت طفلی بیرون ¬می¬آوریم؛ سپس هدف این است که به حدّ کمال و بلوغ خویش برسید. بعضی از شما قبض¬ روح می¬شوند و بعضی از شما به نامطلوب¬ترین مرحله‌ی عمر می¬رسند؛ آن¬چنان¬که بعد از علم و آگاهی، چیزی نمی¬دانند. همچنین زمین را [در فصل زمستان] خشک و مرده می¬بینی و هنگامی¬که آب باران برآن فرو¬می‌فرستیم، به جنبش در‎می¬آید و رویش می¬کند و از هر نوع گیاهان بهجت¬انگیز می¬رویاند.

ای مردم! اگر در رستاخیز شکّی دارید

۱ -۱

(حج/ ۵)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ خَاطَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الدَّهرِیَّهًْ وَ احْتَجَّ عَلَیْهِمْ فَقَالَ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ أی فِی شَکٍّ فَإِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ تُرابٍ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (خداوند عزّوجلّ دهریّون (مادّی‌گرایانی که منکر خدا و معاد هستند) را مورد خطاب قرار می‌دهد و برای آنان استدلال¬ کرده و می‌فرماید: یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْث؛ یعنی اگر [در رستاخیز] شکّ و تردید دارید، [به این نکته توجّه کنید که] ما شما را از خاک آفریدیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۴

القمی، ج۲، ص۷۸/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(حج/ ۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی الدَّهْرِیَّهًِْ الَّذِی یَزْعُمُونَ أَنَّ الدَّهْرَ لَمْ یَزَلْ أَبَداً عَلَی حَالٍ وَاحِدَهًٍْ وَ أَنَّهُ مَا مِنْ خَالِقٍ وَ لَا مُدَبِّرٍ وَ لَا صَانِعٍ وَ لَا بَعْثٍ وَ لَا نُشُورٍ قَالَ تَعَالَی حِکَایَهًًْ لِقَوْلِهِمْ وَ قالُوا ما هِیَ إِلَّا حَیاتُنَا الدُّنْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا وَ ما یُهْلِکُنا إِلَّا الدَّهْرُ وَ ما لَهُمْ بِذلِکَ مِنْ عِلْمٍ. وَ قالُوا أَ إِذا کُنَّا عِظاماً وَ رُفاتاً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِیداً إِلَی قَوْلِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ مِثْلُ هَذَا فِی الْقُرْآنِ کَثِیرٌ وَ ذَلِکَ عَلَی مَنْ کَانَ فِی حَیَاهًِْ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَقُولُ هَذِهِ الْمَقَالَهًَْ وَ مَنْ أَظْهَرَ لَهُ الْإِیمَانَ وَ أَبْطَنَ الْکُفْرَ وَ الشِّرْکَ وَ بَقُوا بَعْدَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ کَانُوا سَبَبَ هَلَاکِ الْأُمَّهًِْ فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَی بِقَوْلِهِ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ الْآیَهًَْ وَ قَوْلُهُ وَ تَرَی الْأَرْضَ هامِدَةً الْآیَهًَْ وَ مَا جَرَی مَجْرَی ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ.

امام علی (امّا پاسخ به [سخن و اعتقادِ] دهریّون که گمان می‌کنند روزگار پیوسته بر یک حالت بوده و خواهد بود و هیچ آفریننده، تدبیرکننده و سازنده‌ای ندارد و برانگیخته‌شدن و زنده‌شدنی پس از مرگ نخواهد بود؛ خداوند متعال در مقام نقل سخن [و اعتقادِ] آنان فرموده است: آن‌ها گفتند: «چیزی جز همین زندگی دنیای ما در کار نیست، گروهی از ما می‌میرند و گروهی جای آن‌ها را می‌گیرند و جز طبیعت و روزگار ما را هلاک نمی‌کند!» آنان به این سخن که می‌گویند علمی ندارند. (جاثیه/۲۴) و گفتند: «آیا هنگامی که ما، استخوان‌های پوسیده و پراکنده‌ای شدیم، دگر بار آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت؟!». بگو: «شما سنگ باشید یا آهن، یا هر مخلوقی که در نظر شما، از آن هم سخت‌تر است [و از حیات و زندگی دورتر می‌باشد، باز خدا قادر است شما را به زندگی مجدد بازگرداند]. آن‌ها به‌زودی می‌گویند: «چه کسی ما را بازمی‌گرداند؟!» بگو: «همان کسی که نخستین بار شما را آفرید.» (اسراء/۵۱۴۹) و مانند این آیات در قرآن فراوان است و همگی ردّ [عقیده‌ی] کسانی است که در زمان رسول خدا (این اعتقاد را داشتند، همان کسانی‌که در مقابل پیامبر (ابراز ایمان می‌کردند و کفر و شرکِ خویش را نهان می‌داشتند. (یعنی منافقان) و بعد از [رحلتِ] رسول خدا (زنده بودند و باعث گمراهی امّت اسلامی شدند؛ خداوند نیز عقیده‌ی آنان را پاسخ داده و فرمود: یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ… لِکَیْلا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً؛ آنگاه برای برانگیخته‌شدن و زنده‌شدن پس از مرگ، مثالی زده و فرمود: وَ تَرَی الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ و دیگر آیاتی که همین پیام را بیان می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۴

بحارا لأنوار، ج۷، ص۴۳/ بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۳۷؛ «بتفاوت»

ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته‌شده، سپس از «مضغه» چیزی شبیه گوشت جویده‌شده)، که بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل؛ تا برای شما روشن سازیم [که بر هر چیز قادریم]. جنین‌هایی را که بخواهیم در رحم [مادران] نگاه می‌داریم

۲ -۱

(حج/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یَبْعَثَ الْخَلْقَ أَمْطَرَ السَّمَاءَ عَلَی الْأَرْضِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَاجْتَمَعَتِ الْأَوْصَالُ وَ نَبَتَتِ اللُّحُومُ.

امام صادق (جمیل بن دَرّاج، از امام صادق (نقل می‌کند که ایشان فرمود: چون خداوند اراده می¬فرماید تا آفریدگان را برانگیزد، آسمان چهل بامداد بر زمین می¬بارد و آن گاه اندام¬ها به هم می¬پیوندد و گوشت¬ها بر بدن¬ها می¬روید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۴

القمی، ج۲، ص۲۵۳ / نورالثقلین

۲ -۲

(حج/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ‌الْغَفَّارِ‌الْجَازِیِّ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَال إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْمُؤْمِنَ مِنْ طِینَهًِْ الْجَنَّهًِْ وَ خَلَقَ النَّاصِبَ مِنْ طِینَهًِْ النَّارِ وَ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً طَیَّبَ رُوحَهُ وَ جَسَدَهُ فَلَا یَسْمَعُ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ إِلَّا عَرَفَهُ وَ لَا یَسْمَعُ شَیْئاً مِنَ الْمُنْکَرِ إِلَّا أَنْکَرَهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الطِّینَاتُ ثَلَاثَهًٌْ طِینَهًُْ الْأَنْبِیَاءِ (وَ الْمُؤْمِنُ مِنْ تِلْکَ الطِّینَهًِْ إِلَّا أَنَّ الْأَنْبِیَاءَ (هُمْ صَفْوَتُهَا وَ هُمُ الْأَصْلُ وَ

لَهُمْ فَضْلُهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ الْفَرْعُ مِنْ طِینٍ لازِبٍ کَذَلِکَ لَا یُفَرِّقُ اللَّهُ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ شِیعَتِهِمْ وَ قَالَ طِینَهًُْ النَّاصِبِ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَ أَمَّا الْمُسْتَضْعَفُونَ فَمِنْ تُرابٍ لَا یَتَحَوَّلُ مُؤْمِنٌ عَنْ إِیمَانِهِ وَ لَا نَاصِبٌ عَنْ نَصْبِهِ وَ لِلَّهِ الْمَشِیَّهًُْ فِیهِمْ جَمِیعاً.

امام صادق ( عبدالغفّار جازیّ نقل می‌کند: امام صادق (فرمود: «خداوند مؤمن را از سِرشت بهشتی آفرید و دشمن اهل‌بیت (را از سرشت دوزخی». و [همچنین] فرمود: «هرگاه خداوند خیر بنده‌ای را بخواهد جان و تنش را پاک سازد، از این‌رو هرگاه کار خیری را بشنود آن‌را نیک داند و چون کار زشتی را بشنود آن‌را ناپسند داند». همچنین شنیدم که می‌فرمود: «سرشت‌ها سه‌گونه‌اند: سرشت پیامبران (که مؤمن نیز از همان سرشت است، جز اینکه پیامبران (از خالص و برگزیده‌ی آن سرشتند و [در این آفرینش] اصل می‌باشند و [بر دیگران] برتری دارند و مؤمنان فرع و شعبه‌ای از گِل چسبنده. (صافات/۱۱) هستند؛ از این‌رو خداوند میان پیامبران (و پیروانشان جدایی نمی‌اندازد». همچنین فرمود: «سرشت دشمن اهل‌بیت (از گِلی بد بوی. (حجر/۲۶) است؛ اما [سرشتِ] مستضعفان (فرودستان و عوام جامعه) از خاک است؛ مؤمن از ایمانش بازنگردد و دشمن اهل‌بیت (از دشمنی‌اش؛ و عاقبت مستضعفان [در روز قیامت] وابسته به خواست و اراده‌ی خداوند است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۴

بحارا لأنوار، ج۲۵، ص۹

۲ -۳

(حج/ ۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر (علیه السلام) … وَ مَا صِفَهًُْ النُّطْفَهًِْ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا قَال النُّطْفَهًُْ تَکُونُ بَیْضَاءَ مِثْلَ النُّخَامَهًِْ الْغَلِیظَهًِْ فَتَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی عَلَقَهًٍْ… وَ هِیَ عَلَقَهًٌْ کَعَلَقَهًِْ الدَّمِ الْمِحْجَمَهًِْ الْجَامِدَهًِْ فِی الرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِیلِهَا عَنِ النُّطْفَهًِْ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَهًًْ… قَالَ وَ هِیَ مُضْغَهًُْ لَحْمٍ حَمْرَاءُ وَ فِیهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشْتَبِکَهًٌْ ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی عَظْمٍ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ.

امام باقر (محمدبن‌مسلم (گوید: از امام باقر (پرسیدم: … «نطفه» چگونه [از غیر خودش] تشخیص داده می‌شود؟ حضرت فرمود: «نطفه [مادّه‌ای] سفید همچون آب بینیِ غلیظ است که وقتی در رحِم قرار می‌گیرد چهل روز در آن باقی می‌ماند تا اینکه تبدیل به «علَقه» می‌شود». پرسیدم: «علقه» چگونه [از غیر خودش] تشخیص داده می‌شود؟ حضرت فرمود: «علقه، پاره‌ای از خون بسته همچون خون سفت‌شده‌ی حجامت است که پس از دگرگونی از نطفه، چهل روز در رحِم باقی می‌ماند تا اینکه تبدیل به «مُضغه» می‌شود». پرسیدم: «مُضغه» چگونه [از غیر خودش] تشخیص داده می‌شود؟ حضرت فرمود: «مضغه، پاره‌ای از گوشتِ سرخ‌رنگی است که رگ‌هایی سبزرنگِ به‌هم‌آمیخته دارد و پس از مدتی تبدیل به استخوان می‌شود…».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۶

الکافی، ج۷، ص۳۴۵

۲ -۴

(حج/ ۵)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ أَیْ شَبِیهِ قِطْعَهًٍْ مِنَ اللَّحْمِ مَمْضُوغَهًٍْ فَإِنَّ مَعْنَی مِقْدَارِ مَا یَمْضَغُ مِنَ اللَّحْمِ مُخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ أَیْ تَامَّهًٍْ.

ابن‌عبّاس (ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ یعنی همچون تکّه‌ای از گوشت جویده شده؛ چراکه «مُضغه» به معنای تکه‌ای از گوشت است که جویده شده باشد؛ مُخلّقةٍ وَ غَیْرِ مُخلّقةٍ یعنی آفرینشی کامل یا غیر کامل.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۶

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۱۹۱

۲ -۵

(حج/ ۵)

الرّضا (علیه السلام) - الْبَزَنْطِیُ: وَ سَأَلْتُهُ أَنْ یَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لِامْرَأَهًٍْ مِنْ أَهْلِنَا بِهَا حَمْلٌ. قَالَ فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام): الدُّعَاءُ مَا لَمْ یَمْضِ أَرْبَعَهًُْ أَشْهُرٍ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا لَهَا أَقَلُّ مِنْ هَذَا. فَدَعَا لَهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النُّطْفَهًَْ تَکُونُ فِی الرَّحِمِ ثَلَاثِینَ یَوْماً، وَ تَکُونُ عَلَقَهًًْ ثَلَاثِینَ یَوْماً، وَ تَکُونُ مُضْغَهًًْ ثَلَاثِینَ یَوْماً، وَ تَکُونُ مُخَلَّقَهًًْ وَ غَیْرَ مُخَلَّقَهًٍْ ثَلَاثِینَ یَوْماً، فَإِذَا تَمَّتِ الْأَرْبَعَهًُْ أَشْهُرٍ بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَیْهَا مَلَکَیْنِ خَلَّاقَیْنِ، یُصَوِّرَانِهِ وَ یَکْتُبَانِ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ شَقِیّاً أَوْ سَعِیدا.

امام رضا (احمدبن¬ابی¬نصر گوید: «از امام¬ رضا (خواستم تا درباره‌ی زن آبستنی از خاندان ما به ¬درگاه خدای¬ عزّوجلّ دعا¬ کند». حضرت فرمود: «امام باقر (فرموده است: دعا وقتی است که چهار ماه [از حاملگی] نگذشته باشد». عرض کردم: «آن زن کمتر از چهارماه دارد». حضرت نیز برایش دعا کرد و سپس فرمود: «نطفه، سی‌روز در رحم باقی می‌ماند، سی‌روز علَقه و سی‌روز مُضغه است و سی‌روز شکل‌یافته یا شکل‌نیافته خواهد بود؛ و چون چهارماه تمام شود خدای¬تعالی دو فرشته‌ی صورت‌گر فرستد که آن [جنین] را صورت‌گری کنند و رزق و روزی، زمان مرگ و تیره‌بختی یا نیک‌بختی‌اش را (بر اساس علم بی‌پایان الهی) بنویسند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۶

قرب الأسناد، ص۳۵۲ / نورالثقلین

۲ -۶

(حج/ ۵)

العسکری (علیه السلام) - إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا یَعْلَمُونَ قَالَ مِنْ نُطْفَهًٍْ ثُمَّ مِنْ عَلَقَهًٍْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِمَّا یَعْلَمُون (معارج/۳۹) [یعنی آن‌ها را] از «نطفه» و سپس از «علقه» [آفریده‌ایم].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۶

بحارا لأنوار، ج۵۷، ص۳۷۶

۲ -۷

(حج/ ۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) عَنْ مُتَشَابِهِ الْخَلْقِ فَقَالَ (علیه السلام) هُوَ عَلَی ثَلَاثَهًِْ أَوْجُهٍ وَ رَابِعٌ فَمِنْهُ خَلْقُ الِاخْتِرَاعِ فَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ وَ أَمَّا خَلْقُ الِاسْتِحَالَهًِْ فَقَوْلُهُ تَعَالَی خْلُقُکُمْ فِی بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِی ظُلُماتٍ ثَلاثٍ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی

فَإِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّنَ لَکُمْ وَ نُقِرُّ فِی الْأَرْحامِ ما نَشاءُ.

امام علی (از امیرالمؤمنین (پیرامون معانی مختلف و گوناگونِِ «خِلقت» [در قرآن] سؤال شد. حضرت فرمود: «خلقت [در قرآن] بر سه نوع است؛ نوعی از آن، به‌معنای آفریدن [و پدیدآوردنِ] موجودی جدید است، مانند این سخن خداوند سبحان [که فرمود]: آسمان‌ها و زمین را در شش روز [شش دوران] آفرید. (اعراف/۵۴) نوع دیگر، خلقت به‌معنای از حالتی به حالتی دیگر، گرداندن است، مانند این سخن خداوند [که فرمود]: او شما را در شکم مادرانتان، آفرینشی بعد از آفرینش دیگر، در میان تاریکی‌های سه گانه، می‌بخشد. (زمر/۶) و این سخن خداوند [که فرمود]: او کسی است که شما را از خاک آفرید، سپس از نطفه… (غافر/۶۷) اما نوع سوم، خلقت به معنی آماده‌سازی و اندازه‌گیری[یک شیء برای آفرینش] است، مانند این سخن خداوند به عیسی ([که فرمود]: هنگامی که به فرمان من، از گِل چیزی به‌صورت پرنده می‌ساختی… (مائده/۱۱۰).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۶

بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۱۶

۲ -۸

(حج/ ۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ سَلَّامِ‌بْنِ‌الْمُسْتَنِیرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مُخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ فَقَالَ الْمُخَلَّقَةُ هُمُ الذَّرُّ الَّذِینَ خَلَقَهُمُ اللَّهُ فِی صُلْبِ آدَمَ (علیه السلام) أَخَذَ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ ثُمَّ أَجْرَاهُمْ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ وَ هُمُ الَّذِینَ یَخْرُجُونَ إِلَی الدُّنْیَا حَتَّی یُسْأَلُوا عَنِ الْمِیثَاقِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ فَهُمْ کُلُّ نَسَمَهًٍْ لَمْ یَخْلُقْهُمُ اللَّهُ فِی صُلْبِ آدَمَ (علیه السلام) حِینَ خَلَقَ الذَّرَّ وَ أَخَذَ عَلَیْهِمُ الْمِیثَاقَ وَ هُمُ النُّطَفُ مِنَ الْعَزْلِ وَ السِّقْطُ قَبْلَ أَنْ یُنْفَخَ فِیهِ الرُّوحُ وَ الْحَیَاهًُْ وَ الْبَقَاءُ.

امام باقر (سلّام‌بن‌مستنیر گوید: «از امام¬ باقر (درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده است]: مُخَلَّقَةٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَةٍ پرسیدم». حضرت فرمود: «منظور از مخلّقه همان نسلی هستند که خداوند آنان را در صُلب آدم (آفرید و از آنان پیمان (بر توحید و…) ¬گرفت؛ سپس آنان را در صلب¬های مردان و رحِم‌های زنان روان¬ ساخت و آن‌ها همان¬هایی هستند که به دنیا می‌آیند تا درباره‌ی آن پیمان، مورد پرسش قرار گیرند. امّا منظور از وَغَیْرِ مُخَلَّقَة همان کسانی هستند که چون خداوند، عالَم ذرّ را آفرید و از آنان پیمان¬ گرفت، اینان را در صلب آدم (نیافرید؛ آن‌ها نطفه¬هایی هستند که بیرون از رحم ریخته ¬می‌شوند و [همچنین] جنین‌هایی که قبل از دمیده‌شدن روح، سقط می‌گردند و زندگی و زیستن، نصیب آنان نمی‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۸

الکافی، ج۶، ص۱۲/ بحارا لأنوار، ج۵۷، ص۳۴۳/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۹

(حج/ ۵)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - الْمُخَلَّقَهًُْ إِذَا صَارَتْ دَماً وَ غَیْرُ الْمُخَلَّقَهًِْ قَالَ السِّقْطُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم («مخلّقه» وقتی است که نطفه تبدیل به خون شود و «غیر مخلّقه» جنینی است که سقط می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۸

بحارا لأنوار، ج۵۷، ص۳۷۶/ القمی، ج۲، ص۷۸/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۱۰

(حج/ ۵)

الباقر (علیه السلام) - لِنُبَیِّنَ لَکُمْ؛ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ کَذَلِکَ فِی الْأَرْحَامِ وَ نُقِرُّ فِی الْأَرْحامِ ما نَشاءُ؛ فَلَا یَخْرُجُ سِقْطاً.

امام باقر (لِنُبَیِّنَ لَکُم [یعنی ما این مراحلِ آفرینش را بیان می‌کنیم تا برایتان روشن سازیم] شما در رحِم‌ها این‌چنین بوده‌اید، وَ نُقِرُّ فِی الْأَرْحامِ ما نَشاءُ [جنینی را که بخواهیم زنده به دنیا بیاید تا مدتی معیّن در رحم مستقر می‌کنیم] پس چنین جنینی، سقط نخواهد شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۸

بحارا لأنوار، ج۵۷، ص۳۷۶/ القمی، ج۲، ص۷۸/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۱۱

(حج/ ۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - لَا تَلِدُ الْمَرْأَهًُْ لِأَقَلَ مِنْ سِتَّهًِْ أَشْهُرٍ.

امام علی (زن، زودتر از شش ماه [بچه‌ای را زنده] به دنیا نمی‌آورد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۸

الکافی، ج۵، ص۵۶۳

۲ -۱۲

(حج/ ۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌بْنِ‌سَیَابَهًَْ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غَایَهًِْ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ کَمْ هُوَ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ رُبَّمَا بَقِیَ فِی بَطْنِهَا سِنِینَ فَقَالَ کَذَبُوا أَقْصَی حَدِّ الْحَمْلِ تِسْعَهًُْ أَشْهُرٍ لَا یَزِیدُ لَحْظَهًًْ وَ لَوْ زَادَ سَاعَهًًْ لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ.

امام باقر (عبدالرّحمن‌بن‌سیابه از کسی که از امام باقر (برایش روایت کرده نقل می‌کند که گفت: «از امام باقر (پرسیدم: بیشترین زمانی که نوزاد در شکم مادرش می‌ماند چقدر است، چراکه [برخی از] مردم معتقدند امکان دارد نوزاد سال‌ها در شکم مادرش باقی بماند»؟! حضرت فرمود: «پندار باطلی دارند؛ نهایت مدّت بارداری نُه ماه است که لحظه‌ای بیشتر نخواهد شد و اگر نوزاد ساعتی بیشتر بماند مادرش را قبل از بیرون آمدن، خواهد کشت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۸

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۱۹۲

۲ -۱۳

(حج/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - فِی الْمُطَلَّقَهًِْ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَقُولُ أَنَا حُبْلَی فَتَمْکُثُ سَنَهًًْ قَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَکْثَرَ مِنْ سَنَهًٍْ لَمْ تُصَدَّقْ وَ لَوْ سَاعَهًًْ وَاحِدَهًًْ فِی دَعْوَاهَا.

امام کاظم (در مورد زنی که شوهرش او را طلاق می‌دهد و زن ادّعا می‌کند باردار است و یک‌سال [برای به دنیا آوردن بچّه] درنگ می‌کند، فرمود: «اگر زن پس از [گذشتنِ] یک‌سال، نوزاد را به دنیا آورد ادعایش پذیرفته نمی‌شود، اگر چه یک ساعت [از یک‌سال] گذشته باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۸

الکافی، ج۶، ص۱۰۱

و بعضی از شما به نامطلوب‌ترین مرحله عمر می‌رسند؛ آن‌چنان که بعد از علم و آگاهی، چیزی نمی‌دانند

۳ -۱

(حج/ ۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُنَاساً یَزْعُمُونَ أَنَّ الْعَبْدَ لَا یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِن… فَقَالَ (علیه السلام) صَدَقَکَ أَخُوکَ إِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَقُولُ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ عَلَی ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ فَأَنْزَلَهُمْ ثَلَاثَ مَنَازِلَ فَذَلِکَ قَوْلُهُ فَأَصْحابُ الْمَیْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَیْمَنَةِ\* وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ\* وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ فَأَمَّا مَا ذَکَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ مِنَ السَّابِقِینَ السَّابِقِینَ فَإِنَّهُمْ أَنْبِیَاءُ مُرْسَلُونَ وَ غَیْرُ مُرْسَلِینَ جَعَلَ اللَّهُ فِیهِمْ خَمْسَهًَْ أَرْوَاحٍ رُوحَ الْقُدُسِ وَ رُوحَ الْإِیمَانِ وَ رُوحَ الْقُوَّهًِْ وَ رُوحَ الشَّهْوَهًِْ وَ رُوحَ الْبَدَنِ فَبِرُوحِ الْقُدُسِ بُعِثُوا أَنْبِیَاءَ مُرْسَلِینَ وَ بِرُوحِ الْإِیمَانِ عَبَدُوا اللَّهَ وَ لَمْ یُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِرُوحِ الْقُوَّهًِْ جَاهَدُوا عَدُوَّهُمْ وَ عَالَجُوا مَعَایِشَهُمْ وَ بِرُوحِ الشَّهْوَهًِْ أَصَابُوا لَذِیذَ الْمَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ وَ نَکَحُوا الْحَلَالَ مِنَ النِّسَاءِ وَ بِرُوحِ الْبَدَنِ دَبُّوا وَ دَرَجُوا فَهَؤُلَاءِ مَغْفُورٌ لَهُمْ مَصْفُوحٌ عَنْ ذَنْبِهِمْ ثُمَّ قَالَ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّمَ اللهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتَیْنا عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّناتِ وَ أَیَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ثُمَّ قَالَ فِی جَمَاعَتِهِمْ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ یَقُولُ أَکْرَمَهُمْ بِهَا وَ فَضَّلَهُمْ عَلَی سِوَاهُمْ فَهَؤُلَاءِ مَغْفُورٌ لَهُمْ ثُمَّ ذَکَرَ أَصْحَابَ الْمَیْمَنَةِ وَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً بِأَعْیَانِهِمْ فَجَعَلَ فِیهِمْ أَرْبَعَهًَْ أَرْوَاحٍ رُوحَ الْإِیمَانِ وَ رُوحَ الْقُوَّهًِْ وَ رُوحَ الشَّهْوَهًِْ وَ رُوحَ الْبَدَنِ فَلَا یَزَالُ الْعَبْدُ مُسْتَکْمِلًا هَذِهِ الْأَرْوَاحَ الْأَرْبَعَهًَْ حَتَّی تَأْتِیَ عَلَیْهِ حَالاتٌ فَقَالَ وَ مَا هَذِهِ الْحَالاتُ فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) أَمَّا أَوَّلُهُنَّ فَمَا قَالَ اللَّهُ وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلی أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً فَهَذَا تَنْقُصُ مِنْهُ جَمِیعُ الْأَرْوَاحِ وَ لَیْسَ بِالَّذِی یَخْرُجُ مِنَ الْإِیمَانِ لِأَنَّ اللَّهَ الْفَاعِلُ بِهِ ذَلِکَ وَ رَادُّهُ إِلَی أَرْذَلِ الْعُمُرِ فَهُوَ لَا یَعْرِفُ لِلصَّلَاهًِْ وَقْتاً وَ لَا یَسْتَطِیعُ التَّهَجُّدَ بِاللَّیْلِ وَ لَا الصِّیَامَ بِالنَّهَارِ فَهَذَا نُقْصَانٌ مِنْ رُوحِ الْإِیمَانِ وَ لَیْسَ بِضَارِّهِ شَیْئاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَنْقُصُ مِنْهُ رُوحُ الشَّهْوَهًِْ فَلَوْ مَرَّتْ بِهِ أَصْبَحُ بَنَاتِ آدَمَ مَا حَنَّ إِلَیْهَا وَ تَبْقَی فِیهِ رُوحُ الْبَدَنِ فَهُوَ یَدِبُّ بِهَا وَ یَدْرُجُ حَتَّی یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ فَهَذَا بِحَالِ خَیْرٍ اللَّهُ الْفَاعِلُ بِهِ ذَلِکَ وَ قَدْ تَأْتِی عَلَیْهِ حَالاتٌ فِی قُوَّتِهِ وَ شَبَابِهِ یَهُمُّ بِالْخَطِیئَهًِْ فَتُشَجِّعُهُ رُوحُ الْقُوَّهًِْ وَ تُزَیِّنُ لَهُ رُوحُ الشَّهْوَهًِْ وَ تَقُودُهُ رُوحُ الْبَدَنِ حَتَّی تُوقِعَهُ فِی الْخَطِیئَهًِْ فَإِذَا لَامَسَهَا تَفَصَّی مِنَ الْإِیمَانِ وَ تَفَصَّی الْإِیمَانُ مِنْهُ فَلَیْسَ بِعَائِدٍ أَبَداً أَوْ یَتُوبَ فَإِنْ تَابَ وَ عَرَفَ الْوَلَایَهًَْ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ عَادَ فَهُوَ تَارِکٌ لِلْوَلَایَهًِْ أَدْخَلَهُ اللَّهُ نَارَ جَهَنَّم.

امام علی (مردی نزد امیرالمؤمنین (آمد… حضرت فرمود: …از پیامبر خدا (شنیدم که می‌فرمود: «خداوند، آفریدگان را سه گروه آفریده و ایشان را در سه درجه و مقام جایگزین نموده است؛ و این همان سخن خداوند است [که فرمود:] [نخست] سعادتمندان و خجستگان [هستند] چه سعادتمندان و خجستگانی! \* گروه دیگر شقاوتمندان و شومانند، چه شقاوتمندان و شومانی! \* و [سومین گروه] پیشگامانِ پیشگامند\* آن‌ها مقرّبانند. (واقعه/۱.۸) … امّا سابقون عبارتند از انبیاء، چه آن‌ها که رسول هم هستند و چه غیر رسولان، که خداوند در آن‌ها پنج روح قرار داده: روح¬القدس و روح¬الایمان و روح¬القوهًْ و روح¬الشهوهًْ و روح¬البدن. رسولان با روح¬القدس به مقام پیامبری مبعوث شده‌اند، با روح¬الایمان خدا را پرستش می¬کنند و شریکی برایش قرار نمی¬دهند، و با روح¬القوهًْ به پیکار دشمنان و امور زندگی خود می‌پردازند، و با روح¬الشهوهًْ از غذاهای لذیذ بهره می¬برند و با زنان جوان از راه حلال نکاح می-کنند، و با روح¬البدن در رفت و آمدند. سپس فرمود: بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم برخی از آن‌ها، خدا با او سخن می‌گفت و بعضی را درجاتی برتر داد و به عیسی بن مریم، نشانه‌های روشن دادیم و او را با «روح القدس» تأیید نمودیم. (بقره/۲۵۳) و درباره همه پیامبران می‌فرماید: و با روحی از ناحیه خودش آن‌ها را تقویت فرموده است. (مجادله/۲۲) به وسیله آن روح ایشان را گرامی داشته و بر دیگران فضیلت بخشیده است. اما اصحاب میمنه، همان مؤمنین واقعی هستند که در آن‌ها چهار روح قرار داده شده است: روح¬الایمان و روح¬القوهًْ و روح¬الشهوهًْ و روح¬البدن. و پیوسته این ارواح در عبد کامل¬تر می¬شود تا حالاتی در او پیدا شود. آن مرد عرض کرد: آن حالات چیست؟ علی (فرمود: اولین حالت همان است که خداوند می‌فرماید: بعضی از شما به نامطلوب‌ترین سنین بالای عمر می‌رسند، تا بعد از علم و آگاهی، چیزی ندانند (و همه چیز را فراموش کنند). (نحل/۷۰)، به سبب این حالت همه روح‌ها در او رو به نقصان می¬رود، اما نه این که از ایمان خارج شود؛ زیرا خداوند چنین کاری را با او کرده و او را به دوره فرتوتی زندگی رسانیده است که نه وقت نماز را می¬داند و نه قدرت تهجد و نافله نیمه شب را دارد و نه می¬تواند روزه بگیرد و نه در صف با مردم بایستد. این نقصان در روح¬الایمان است، اما إن شاء اللَّه موجب زیان برای او نخواهد شد. روح¬القوهًْ نیز به سبب آن حالت کم می‌شود، که دیگر نه قادر به جهاد و نه توانا بر جستجوی روزی است. روح¬الشهوهًْ نیز در او کم می‌شود، که اگر زیباترین دختران آدم از جلو او بگذرد، اشتیاقی به او ندارد و حرکتی نمی¬کند. و فقط روح¬البدن باقی می¬ماند که رفت و آمدی دارد، تا وقتی فرشته مرگ به سراغش آید. این حال خوبی است، زیرا خداوند این حالت را به او داده است. و گاهی در حال قدرت و جوانی برایش حالاتی پیش می‌آید که به سوی گناه می¬رود، روح¬القوهًْ او را تشویق می¬کند و روح‌الشهوهًْ برایش جلوه می¬دهد و روح-البدن او را می‌کشاند، تا بالاخره گناه می¬کند، وقتی گناه کرد از ایمان او کاسته می‌گردد و این ایمان دیگر باز نمی¬گردد، مگر این-که توبه کند. اگر توبه کرد و ولایت را بازشناخت خدا از او می‌گذرد. اگر باز تکرار کرد و ولایت را ترک کرد، خداوند او را داخل در آتش جهنم می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۷۸

تحف العقول، ص۱۸۸

۳ -۲

(حج/ ۵)

الباقر (علیه السلام) - إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ مِائَهًَْ سَنَهًٍْ فَذَلِکَ أَرْذَلُ الْعُمُر.

امام باقر (هنگامی‌که انسان به صد¬سالگی برسد آن زمان، بدترین مرحله زندگی است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸۰

البرهان/ نورالثقلین

و هنگامی‌که آب باران برآن فرومی فرستیم، به جنبش درمی‌آید و رویش می‌کند و از هر نوع گیاهان بهجت‌انگیز می‌رویاند

۴ -۱

(حج/ ۵)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ ضَرَبَ اللَّهُ للبعث وَ النُّشُورِ مَثَلًا فَقَالَ وَ تَرَی الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ أی حَسَن.

علیّ‌بن‌ابراهیم (آنگاه خداوند برای برانگیخته‌شدن و زنده‌شدن پس از مرگ، مثالی زده و فرمود: وَ تَرَی الارْضَ هَامِدَةً یعنی [زمین را] خشک و مرده [می‌بینی] فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنبَتَتْ مِن کُلِّ زَوْجِ بَهِیجٍ؛ یعنی [از هر نوع گیاهان] نیکو [می‌رویاند].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸۲

القمی، ج۲، ص۷۸/ البرهان/ القمی، ج۱، ص۱۶

آیه ذالِکَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ یُحْیِ الْمَوْتی وَ أَنَّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ [6]

این به‌خاطر آن است که [بدانيد] خداوند حق است و اوست که مردگان را زنده می‌کند و بر هر چیزی تواناست.

آیه وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فی‌ها وَ أَنَّ اللهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُور [7]

و اینکه رستاخیز آمدنی است و شکّی در آن نیست و خداوند تمام کسانی را که در قبرها هستند زنده ¬می¬کند.

۱

(حج/ ۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَنَّ أَمِیرَ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَهًِْ بَابٍ مِمَّا یَصْلُحُ لِلْمُؤْمِنِ فِی دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ قَالَ (علیه السلام) … إِذَا قَالَ الْعَبْدُ فِی التَّشَهُّدِ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِی‌ها وَ أَنَّ اللهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُه.

پیامبر (عبداللَّه¬بن¬سلام از پیغمبر (پرسید: … «ای محمّد (! به من بگو به‌سوی چه چیز دعوت می‌کنی»؟ حضرت فرمود: «به اسلام و ایمان به خدا»! پرسید: «اسلام چیست»؟ فرمود: «گواهی‌دادن به اینکه خدایی جز خدای یگانه نیست و شریکی برای او وجود ندارد و اینکه محمّد (بنده و فرستاده‌ی اوست و [گواهی‌دادن به] اینکه رستاخیز آمدنی است و شکّی در آن نیست و خداوند تمام کسانی را که در قبرها هستند زنده می‌کند. عبداللَّه¬بن¬سلام عرض کرد: «ای محمد (! کلام درست و بر حقّی گفتی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸۲

بحارا لأنوار، ج۱۰، ص۱۰۸/ وسایل الشیعهًْ، ج۶، ص۴۱

۲

(حج/ ۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - سأَلَ عَبْدُ‌اللَّهِ‌بْنُ‌سَلَامٍ عن النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) … یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) فَأَخْبِرْنِی إِلَی مَا تَدْعُو قَالَ إِلَی الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ بِاللَّهِ قَالَ وَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ شَهَادَهًُْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِی‌ها وَ أَنَّ اللهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ قَالَ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله).

امام صادق (از امام صادق (روایت است: [روزی] رسول خدا (به جبرئیل (فرمود: «ای جبرئیل! به من نشان بده چگونه خداوند متعال در روز قیامت، مردگان را زنده می‌کند». جبرئیل (گفت: «چنین خواهم کردن»؛ سپس [همراه پیامبر (] به قبرستان بنی‌ساعده رفته و بالای قبری ایستاد و خطاب به آن گفت: «به اذن خداوند بیرون بیا»! در این هنگام مردی از قبر بیرون آمد درحالی‌که سرش را با تکان‌دادن، از گرد و خاک پاک می‌کرد و فریاد واویلایش بلند بود. سپس جبرئیل (به او فرمان داد که [به قبرش] بازگردد و او نیز چنین کرد. آنگاه جبرئیل (بالای قبری دیگر رفت و خطاب به آن گفت: ««به اذن خداوند بیرون بیا»! در این هنگام جوانی از قبر بیرون آمد در حالی‌که سرش را با تکان‌دادن، از گرد و خاک پاک می‌کرد و می‌گفت: «گواهی می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و شریکی برای او وجود ندارد و گواهی می‌دهم که محمد (بنده و فرستاده‌ی اوست و گواهی می‌دهم که أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لا رَیْبَ فِی‌ها وَ أَنَّ اللهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ». در این هنگام جبرئیل (گفت: «ای محمد (! مردگان در روز قیامت، این‌چنین زنده خواهند شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸۲

بحارا لأنوار، ج۹، ص۳۳۷

۳

(حج/ ۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ آلِهِ لِجَبْرَئِیلَ: یَا جَبْرَئِیلُ، أَرِنِی کَیْفَ یَبْعَثُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْعِبَادَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَخَرَجَ إِلَی مَقْبَرَهًِْ بَنِی سَاعِدَهًَْ، فَأَتَی قَبْراً فَقَالَ لَهُ: اخْرُجْ بِإِذْنِ اللَّهِ. فَخَرَجَ رَجُلٌ یَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ التُّرَابِ، وَ هُوَ یَقُولُ: وَا لَهْفَاهْ وَ اللَّهْفُ هُوَ الثُّبُورُ ثُمَّ قَالَ: ادْخُلْ. فَدَخَلَ. ثُمَّ قَصَدَ بِهِ إِلَی قَبْرٍ آخَرَ فَقَالَ: اخْرُجْ بِإِذْنِ اللَّهِ. فَخَرَجَ شَابٌّ یَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ التُّرَابِ، وَ هُوَ یَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لَا رَیْبَ فِیهَا، وَ أَنَّ اللهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ. ثُمَّ قَالَ: هَکَذَا یُبْعَثُونَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ، یَا مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله).

امام صادق (هنگامی‌که خداوند اراده‌ی زنده‌کردن مردمان را می‌نماید، آسمان چهل شبانه¬روز بر زمین می‌بارد و در نتیجه‌ی آن، اعضای بدن‌ها گرد هم می‌آیند و گوشت‌ها [بر آن‌ها] می‌رویند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸۲

قرب الأسناد، ص۵۸ / نورالثقلین

آیه وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدیً وَ لا کِتابٍ مُنیرٍ [8]

و بعضی از مردم، بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری، درباره‌ی خدا مجادله¬ می‌کنند.

۱

(حج/ ۸)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدیً وَ لا کِتابٍ مُنِیرٍ قَالَ نَزَلَتْ فِی أَبِی‌جَهْل.

علیّ‌بن‌ابراهیم (آیه‌ی وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدیً وَ لا کِتابٍ مُنِیرٍ درباره‌ی ابوجهل نازل¬ شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸۴

بحارا لأنوار، ج۹، ص۲۲۴/ القمی، ج۲، ص۷۹/ نورالثقلین

۲

(حج/ ۸)

الصّادق (صلی الله علیه و آله) - الْمُقْرِئُ بِلَا عِلْمٍ کَالْمُعْجَبِ بِلَا مَالٍ وَ لَا مُلْکٍ یُبْغِضُ النَّاسَ لِفَقْرِهِ وَ یُبْغِضُونَهُ لِعُجْبِهِ فَهُوَ أَبَداً مُخَاصِمٌ لِلْخَلْقِ فِی غَیْرِ وَاجِبٍ وَ مَنْ خَاصَمَ الْخَلْقَ فِیمَا لَمْ یُؤْمَرْ بِهِ فَقَدْ نَازَعَ الْخَالِقِیَّهًَْ وَ الرُّبُوبِیَّهًَْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدیً وَ لا کِتابٍ مُنِیرٍ\* ثانِیَ عِطْفِهِ وَ لَیْسَ أَحَدٌ أَشَدَّ عِقَاباً مِمَّنْ لَبِسَ قَمِیصَ النُّسُکِ بِالدَّعْوَی بِلَا حَقِیقَهًٍْ وَ لَا مَعْنًی.

امام صادق (کسی¬که تظاهر به قرائت قرآن می‌کند؛ بی‌آنکه علم و دانش [لازم] را دارا باشد، مانند آن فردی است که مبتلا به خودبینی و خودستایی است، بی‌آنکه مال یا مِلکی داشته باشد؛ چنین کسی به‌خاطر فقرش دیگران را دشمن می‌دارد و دیگران نیز به‌خاطر خودبینی‌اش با وی دشمنی کنند، پس چنین آدمی همیشه بدون علّت با مردمان خصومت و پیکار دارد و کسی که بدون علّت و بی‌آنکه مکلّف به چنین کاری باشد با دیگران دشمنی ورزد در حقیقت با خالق و پروردگار ستیز کرده است؛ خداوند عزّوجلّ فرموده: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدیً وَ لا کِتابٍ مُنِیرٍ\* ثانِیَ عِطْفِهِ؛ و کسی عقاب و عذابش [در قیامت] شدیدتر نیست از آن فردی که لباس ساختگی عبادت و زهد به تن کرده و از آثار و علائم حقیقی زهد و عبادت در وجود او چیزی نباشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸۴

بحارا لأنوار، ج۸۹، ص۱۸۱/ مصباح الشریعهًْ، ص۵۷/ مستدرک الوسایل، ج۴، ص۲۵۲/ نورالثقلین؛ «المقری… واجب» محذوف

آیه ثانِیَ عِطْفِهِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبیلِ اللهِ لَهُ فِی الدُّنْیا خِزْیٌ وَ نُذیقُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَذابَ الْحَریقِ [9]

آن‌ها با تکبّر و بی¬اعتنایی [نسبت به سخنان الهى]، می¬خواهند [مردم را] از راه خدا گمراه سازند. برای آنان در دنیا رسوایی است و روز قیامت، عذاب سوزان به آن‌ها می¬چشانیم!

۱

(حج/ ۹)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ثانِیَ عِطْفِهِ قَالَ تَوَلَّی عَنِ الْحَقِّ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللهِ قَالَ عَنْ طَرِیقِ اللَّهِ وَ الْإِیمَان.

علیّ‌بن‌ابراهیم (ثانِیَ عِطْفِهِ یعنی از حقّ روی‌گردان شد؛ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللهِ؛ یعنی [تا مردم را] از راه خدا و ایمان [گمراه کند].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸۴

بحارا لأنوار، ج۹، ص۲۲۴/ القمی، ج۲، ص۷۹/ نورالثقلین

۲

(حج/ ۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَنَسِ‌بْنِ‌مَالِکٍ قَال: کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَتَذَاکَرْنَا رَجُلًا یُصَلِّی وَ یَصُومُ وَ یَتَصَدَّقُ وَ یُزَکِّی، فَقَالَ لَنَا رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَا أَعْرِفُهُ… فَقُلْنَا یَا رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَّهُ عَبَدَ‌اللَّهَ وَ یُسَبِّحُهُ وَ یُقَدِّسُهُ وَ یُوَحِّدُهُ. فَقَالَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَا أَعْرِفُهُ، فَبَیْنَا نَحْنُ فِی ذِکْرِ الرَّجُلِ إِذْ قَدْ طَلَعَ عَلَیْنَا، فَقُلْنَا هُوَ ذَا، فَنَظَرَ إِلَیْهِ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله)، فَقَالَ لِأَبِی‌بَکْرٍ خُذْ سَیْفِی هَذَا وَ امْضِ إِلَی هَذَا الرَّجُلِ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ یَأْتِیهِ مِنْ حِزْبِ الشَّیْطَانِ. . فَدَخَلَ أَبُوبَکْرٍ الْمَسْجِدَ فَرَآهُ رَاکِعاً، فَقَالَ وَ اللَّهِ لَا أَقْتُلُهُ، فَإِنَّ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) نَهَانَا عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّینَ، فَرَجَعَ إِلَی رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله)، فَقَالَ یَا رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنِّی رَأَیْتُهُ یُصَلِّی. فَقَالَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) اجْلِسْ، فَلَسْتَ بِصَاحِبِهِ، قُمْ یَا عُمَرُ وَ خُذْ سَیْفِی مِنْ یَدِ أَبِی‌بَکْرٍ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، قَالَ عُمَرُ فَأَخَذْتُ السَّیْفَ مِنْ أَبِی‌بَکْرٍ وَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَیْتُ الرَّجُلَ سَاجِداً، فَقُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْتُلُهُ فَقَدِ اسْتَأْمَنَهُ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی، فَرَجَعْتُ إِلَی رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله)، فَقُلْتُ یَا رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنِّی رَأَیْتُ الرَّجُلَ سَاجِداً. فَقَالَ یَا عُمَرُ اجْلِسْ فَلَسْتَ بِصَاحِبِهِ، قُمْ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) فَإِنَّکَ أَنْتَ قَاتِلُهُ، إِنْ وَجَدْتَهُ فَاقْتُلْهُ، فَإِنَّکَ إِنْ قَتَلْتَهُ لَمْ یَقَعْ بَیْنَ أُمَّتِی اخْتِلَافٌ أَبَداً. قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) فَأَخَذْتُ السَّیْفَ وَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَلَمْ أَرَهُ، فَرَجَعْتُ إِلَی رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله)، فَقُلْتُ یَا رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَا رَأَیْتُهُ. فَقَالَ یَا أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) إِنَّ أُمَّهًَْ مُوسَی (علیه السلام) افْتَرَقَتْ إِحْدَی‌وَ‌سَبْعِینَ فِرْقَهًًْ، فِرْقَهًٌْ نَاجِیَهًٌْ وَ الْبَاقُونَ فِی النَّارِ، وَ إِنَّ أُمَّهًَْ عِیسَی (علیه السلام) افْتَرَقَتِ اثْنَتَیْنِ وَ سَبْعِینَ فِرْقَهًًْ، فِرْقَهًٌْ نَاجِیَهًٌْ وَ الْبَاقُونَ فِی النَّارِ، وَ إِنَّ أُمَّتِی سَتَفْتَرِقُ عَلَی ثَلَاثٍ‌وَ‌سَبْعِینَ فِرْقَهًًْ، فِرْقَهًٌْ نَاجِیَهًٌْ وَ الْبَاقُونَ فِی النَّارِ. فَقُلْتُ یَا رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا النَّاجِیَهًُْ. فَقَالَ الْمُتَمَسِّکُ بِمَا أَنْتَ عَلَیْهِ وَ أَصْحَابُکَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی فِی ذَلِکَ الرَّجُلِ ثانِیَ عِطْفِهِ یَقُولُ هَذَا أَوَّلُ مَنْ یَظْهَرُ مِنْ أَصْحَابِ الْبِدَعِ وَ الضَّلَالَاتِ. قَالَ ابْن‌عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) وَ اللَّهِ مَا قَتَلَ ذَلِکَ الرَّجُلَ إِلَّا أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) یَوْمَ صِفِّینَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ فِی الدُّنْیا خِزْیٌ قَالَ الْقَتْلُ وَ نُذِیقُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَذابَ الْحَرِیقِ بِقِتَالِهِ عَلِیّ‌بْنَ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) یَوْمَ صِفِّینَ.

پیامبر (از انس‌بن‌مالک روایت است: «در محضر رسول‌خدا (نشسته¬ بودیم و از مردی سخن ¬می¬گفتیم که نماز می‌خواند، روزه ¬می-گیرد، صدقه و زکات ¬می‌دهد». رسول‌خدا (خطاب به ما فرمود: «من او را نمی‌شناسم». عرض کردیم: «ای رسول‌خدا (! او خداوند را عبادت می‌کند، به پاکی یاد کرده و می‌ستاید و خدا را یگانه¬ می‌داند». رسول‌خدا (فرمود: «من او را نمی‌شناسم». در همین حال که ما از او تعریف می‌کردیم خود در جمع ما حاضر گردید و ما [خطاب به پیامبر (] گفتیم: «این همان مرد است». رسول‌خدا (نگاهی به او کرده و خطاب به ابوبکر فرمود: «شمشیر مرا برگیر و نزد این مرد برو و گردنش را بزن که او نخستین گرونده به حزب شیطان است». ابوبکر [درپی آن مرد] به مسجد رفت و او را درحال رکوع دید و گفت: «به خدا سوگند او را نخواهم کشت چراکه رسول‌خدا (ما را از کشتن نمازگزاران بازداشته ¬است». سپس به نزد رسول‌خدا (بازگشت و عرض کرد: «ای رسول‌خدا (او را در حال خواندن نماز دیدم». رسول‌خدا (فرمود: «بنشین که تو مرد این کار نیستی. ای عمر! برخیز و شمشیر مرا از ابوبکر بگیر، به مسجد برو و گردن او را بزن». عمر می‌گوید: «به مسجد رفتم و او را درحال سجده دیدم و گفتم: به خدا سوگند او را نمی‌کشم که بهتر از من (یعنی خدا) او را در امان داشته¬ است؛ به نزد رسول‌خدا (بازگشته و گفتم: «ای رسول‌خدا (! او را در حال سجده دیدم». رسول‌خدا (فرمود: «بنشین که تو نیز مرد این کار نیستی؛ ای علی (! برخیز که تو می‌توانی او را بکشی، اگر وی را یافتی او را بکش که اگر چنین کنی میان امّت من تا ابد اختلافی به‌وجود نخواهد آمد». علی (می‌گوید: «شمشیر را گرفته و داخل مسجد شدم ولی او را ندیدم؛ به نزد رسول‌خدا (بازگشتم و گفتم: ای رسول‌خدا (! او را ندیدم». حضرت فرمود: «ای ابوالحسن (! امّت موسی (هفتادویک فرقه شدند که یک فرقه رستگار و دیگران در آتش هستند؛ امّت عیسی (هفتادودو فرقه شدند که یک فرقه رستگار و دیگران در آتش هستند؛ و به‌زودی امّت من نیز هفتادوسه فرقه خواهند شد که یک فرقه رستگار و دیگران در آتش خواهند ¬بود». من گفتم: «ای رسول‌خدا (! کدام گروه نجات می‌یابند»؟ فرمود: «آنان¬که به عقاید تو و یارانت دست ¬یازند و چنگ ¬زنند». اینجا بود که خداوند در مورد آن مرد، آیه‌ی ثانِیَ عِطْفِهِ را نازل ¬فرمود و این آیه بیان می‌کند که آن مرد، اوّلین کسی است که باعث ایجاد بدعت‌ها و گمراهی‌ها خواهد شد. ابن‌عبّاس ([نیز] می‌گوید: «به خدا سوگند! کسی نتوانست آن مرد را به هلاکت برساند جز امیرالمؤمنین (که او را در جنگ صفّین به هلاکت رساند». و در ادامه می‌فرماید: لَهُ فِی الدُّنْیا خِزْیٌ یعنی [برای او در دنیا] رسواییِ کشته‌شدن [خواهد بود] وَ نُذِیقُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَذابَ الْحَرِیقِ [و در قیامت، عذاب سوزان به او می‌چشانیم] چراکه در جنگ صفّین به پیکار با علی‌بن‌ابی‌طالب (برخواسته بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸۴

بحارا لأنوار، ج۳۰، ص۳۳۵/ الطرایف، ج۲، ص۴۲۹؛ «بتفاوت» / نهج الحق، ص۳۳۰؛ «بتفاوت»

۳

(حج/ ۹)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - ثانیَ عِطْفِهِ أَی مُتَکَبِّراً فِی نَفْسِهِ.

ابن‌عبّاس (ثانِیَ عِطْفِهِ یعنی خودخواهانه [می‌خواهد مردم را از راه خدا گمراه سازد].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸۶

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۱۹۴

آیه ذلِکَ بِما قَدَّمَتْ یَداکَ وَ أَنَّ اللهَ لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبیدِ [10]

[و به آنان مى¬گوييم:] این در برابر چیزی است که دستهایتان از پیش فرستاده و خداوند هرگز به بندگان ستم¬ نمی¬کند.

۱

(حج/ ۱۰)

الهادی (علیه السلام) - فَأَمَّا الْجَبْرُ فَهُوَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ جَبَرَ الْعِبَادَ عَلَی الْمَعَاصِی وَ عَاقَبَهُمْ عَلَیْهَا وَ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ فَقَدْ ظَلَّمَ اللَّهَ وَ کَذَّبَهُ وَ رَدَّ عَلَیْهِ قَوْلَهُ وَ لا یَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَداً وَ قَوْلَهُ جَلَّ ذِکْرُهُ ذلِکَ بِما قَدَّمَتْ یَداکَ وَ أَنَّ اللهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ مَعَ آیٍات کَثِیرَهًٍْ فِی مِثْلِ هَذَا.

امام هادی (اما اعتقاد به «جبر» عقیده‌ی کسانی است که می‌پندارند خداوند عزّوجلّ [از سویی] بندگان را بر [انجامِ] گناهان مجبور ساخته و [از سویی دیگر] آنان را به‌خاطر ارتکاب گناهان، مجازات می‌کند؛ هرکس چنین اعتقادی داشته باشد در حقیقت، خداوند را ستمکار دانسته و دروغگو انگاشته است و این فرمایش خداوند [که فرموده است:] و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی‌کند. (کهف/۴۹) و این‌که فرموده است: ذلِکَ بِما قَدَّمَتْ یَداکَ وَ أَنَّ اللهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ را نپذیرفته است؛ علاوه بر آیات فراوان دیگری که در این رابطه نازل شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸۶

بحارا لأنوار، ج۵، ص۲۲/ الاحتجاج، ج۲، ص۴۵۱/ تحف العقول، ص۴۶۰

آیه وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلی حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلی وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبین [11]

و بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می‌پرستند، اگر [دنيا به آن‌ها رو كند و] خیری به آنان برسد، حالت اطمینان پیدا می‌کنند امّا اگر مصیبتی برای امتحان به آن‌ها برسد، دگرگون¬ می¬شوند [و به كفر رو مى¬آورند]. [به اين ترتيب] هم دنیا را از ¬دست داده¬اند و هم آخرت را و این همان خسران و زیانِ آشکار است.

و بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می‌پرستند

۱ -۱

(حج/ ۱۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَل وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلی حَرْفٍ؛ قَالَ إِنَّ الْآیَهًَْ تَنْزِلُ فِی الرَّجُلِ ثُمَّ تَکُونُ فِی أَتْبَاعِهِ ثُمَّ قُلْتُ کُلُّ مَنْ نَصَبَ دُونَکُمْ شَیْئاً فَهُوَ مِمَّنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلَی حَرْفٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَدْ یَکُونُ مَحْضاً.

امام صادق (ضُریس از امام صادق (نقل می‌کند: حضرت در مورد آیه‌ی وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلی حَرْف فرمود: «این آیه در مورد کسانی نازل شده که در ولایت امیرالمؤمنین (تردید کردند و در مورد پیروان آنان نیز جریان دارد». عرض کردم: «آیا هرکس که به‌جای شما، امامت و ولایت دیگری را بپذیرد [نیز] از جمله‌ی کسانی است که یَعْبُدُ اللهَ عَلی حَرْف»؟ حضرت فرمود: «آری! گاهی نیز ممکن است [چنین اعتقادی از مصادیقِ] شرک خالص باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸۸

الکافی، ج۲، ص۳۹۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۷، ص۱۲۶/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(حج/ ۱۱)

الباقر (علیه السلام) - هَؤُلَاءِ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ وَ خَلَعُوا عِبَادَهًَْ مَنْ یُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ شَکُّوا فِی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا جَاءَ بِهِ فَتَکَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ وَ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَقَرُّوا بِالْقُرْآنِ وَ هُمْ فِی ذَلِکَ شَاکُّونَ فِی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا جَاءَ بِهِ وَ لَیْسُوا شُکَّاکاً فِی اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلی حَرْفٍ یَعْنِی عَلَی شَکٍّ فِی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا جَاءَ بِهِ فَإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ یَعْنِی عَافِیَهًًْ فِی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ رَضِیَ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ یَعْنِی بَلَاءً فِی جَسَدِهِ أَوْ مَالِهِ تَطَیَّرَ وَ کَرِهَ الْمُقَامَ عَلَی الْإِقْرَارِ بِالنَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَرَجَعَ إِلَی الْوُقُوفِ وَ الشَّکِّ فَنَصَبَ الْعَدَاوَهًَْ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ الْجُحُودَ بِالنَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا جَاءَ بِهِ.

امام باقر (اینان مردمی بودند که خدا را پرستش کرده و از پرستش غیر خدا هم دست کشیدند، با این‌حال درباره‌ی حضرت محمد (و دینی که آورده است تردید داشتند؛ اسلام را بر زبان جاری کردند و به یگانگی خداوند و پیامبری حضرت محمّد (گواهی¬ دادند و به قرآن نیز اعتراف نمودند، در عین‌حال درباره‌ی حضرت محمد (و دینی که آورده تردید داشتند، اگر چه درباره‌ی خدا شکی نداشتند؛ خدای عزّوجلّ فرموده است: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلَی حَرْفٍ یعنی [برخی از مردم، خدا را با زبان می‌پرستند] با اینکه درباره‌ی حضرت محمد (و دینی که آورده تردید دارند؛ فَإِنْ أَصَابَهُ خَیْرٌ یعنی [اگر] در مورد خودش، مالش و فرزندانش خیری [به او رسد] حالت اطمینان پیدا می‌کند و به آن خوشنود می‌گردد؛ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ یعنی [اگر] در تن یا مالش، دچار بلایی گردد، آن را به فال بد گیرد و ثابت قدم ماندن بر اعتراف به پیامبر (را ناخوش دارد، در نتیجه به شک و تردید سابقش بازگشته و به دشمنی خدا و رسولش و انکار پیغمبر و دینش برخیزد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸۸

الکافی، ج۲، ص۴۱۳/ بحارا لأنوار، ج۲۲، ص۱۳۲/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۳

(حج/ ۱۱)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلی حَرْفٍ قَالَ هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَ وَ خَلَعُوا عِبَادَهًَْ مَنْ یُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَخَرَجُوا مِنَ الشِّرْکِ وَ لَمْ یَعْرِفُوا أَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) رَسُول‌اللَّهِ فَهُمْ یَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَی شَکٍّ فِی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا جَاءَ بِهِ فَأَتَوْا رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ قَالُوا نَنْظُرُ فَإِنْ کَثُرَتْ أَمْوَالُنَا وَ عُوفِینَا فِی أَنْفُسِنَا وَ أَوْلَادِنَا عَلِمْنَا أَنَّهُ صَادِقٌ وَ أَنَّهُ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ نَظَرْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ یَعْنِی عَافِیَهًًْ فِی الدُّنْیَا وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ یَعْنِی بَلَاءً فِی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ انْقَلَبَ عَلی وَجْهِهِ انْقَلَبَ عَلَی شَکِّهِ إِلَی الشِّرْکِ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا یَضُرُّهُ وَ ما لا یَنْفَعُهُ قَالَ یَنْقَلِبُ مُشْرِکاً یَدْعُو غَیْرَ اللَّهِ وَ یَعْبُدُ غَیْرَهُ فَمِنْهُمْ مَنْ یَعْرِفُ وَ یَدْخُلُ الْإِیمَانُ قَلْبَهُ فَیُؤْمِنُ وَ یُصَدِّقُ وَ یَزُولُ عَنْ مَنْزِلَتِهِ مِنَ الشَّکِّ إِلَی الْإِیمَانِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَثْبُتُ عَلَی شَکِّهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْقَلِبُ إِلَی الشِّرْکِ.

امام باقر (زراره گوید: «از امام¬ باقر (درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده:] وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلَی حَرْفٍ سؤال کردم»؛ حضرت فرمود: «اینان مردمی بودند که به یگانگی خداوند اعتراف کرده و از پرستش غیر خدا هم دست کشیدند و در نتیجه از شرک بیرون آمدند، با این‌حال ندانستند که حضرت محمد (فرستاده‌ی خداوند است؛ پس ایشان با وجود داشتن تردید در حضرت محمد (و دینی که او آورده، خداوند را عبادت می‌کردند. آن‌ها نزد رسول‌خدا (آمدند و گفتند: «ما ملاحظه می‌کنیم، اگر [بعد از ایمان‌آوردن به پیامبر (] دارایی‌مان افزایش پیدا کرد و خیری به خود و فرزندانمان رسید، می‌فهمیم که پیامبر (راستگو و فرستاده‌ی خداوند است و اگر چنین نشد درباره¬اش فکر و تأمّل خواهیم کرد». خداوند عزّوجلّ فرموده است: فَإِنْ أَصَابَهُ خَیْرٌ یعنی اگر خیری در دنیا [به او رسد، اطمینان پیدا می‌کند]، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ یعنی [اگر] در جان و مالش بلایی به او رسد انْقَلَبَ عَلَی وَجْهِهِ یعنی بواسطه‌ی شکّ و تردیدش، به شرک بازگردد؛ [بدین‌ترتیب] خَسِرَ الدُّنْیَا وَالآخِرَةَ ذَلِکَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸۸

الکافی، ج۲، ص۴۱۳/ بحارا لأنوار، ج۲۲، ص۱۳۳/ القمی، ج۲، ص۷۹؛ «یعنی عافیهًْ… إلی الشرک» محذوف/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۴

(حج/ ۱۱)

الأئمّهًْ (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلی حَرْفٍ أَنَّهُ کَانَ أَبُومُوسَی وَ عَمْرٌو.

ائمه ( منظور از وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلی حَرْفٍ، ابوموسی اشعری و عمروعاص می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۸۸

المناقب، ج۳، ص۱۸۱

۱ -۵

(حج/ ۱۱)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلی حَرْفٍ قَالَ عَلَی شَکٍّ فَإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ الْآیَهًَْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلَی حَرْفٍ؛ یعنی [برخی از مردم خدا را با شکّ و تردید [می‌پرستند].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۹۰

بحارا لأنوار، ج۹، ص۲۲۴/ القمی، ج۲، ص۷۹/ البرهان

۱ -۶

(حج/ ۱۱)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) … وَ قَدْ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَی الْمُنَافِقِینَ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلی حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلی وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ.

امام صادق (… خداوند متعال در موارد متعدّدی [از قرآن] ویژگی منافقان را بیان نموده است، [از جمله] فرموده: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلی حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلی وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۹۰

بحارا لأنوار، ج۶۹، ص۲۰۷/ مصباح الشریعهًْ، ص۱۴۴

۱ -۷

(حج/ ۱۱)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - کَانَ جَمَاعَهًٌْ إِذَا صَحَّ جِسْمُ أَحَدِهِمْ وَ نُتِجَتْ فَرَسُهُ وَ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلَاماً وَ کَثُرَتْ مَاشِیَتُهُ رَضِیَ بِالْإِسْلَامِ وَ إِنْ أَصَابَهُ وَجَعٌ أَوْ سُوءٌ قَالَ مَا أَصَبْتُ فِی هَذَا الدِّینِ إِلَّا سُوءاً فَنَزَلَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلی حَرْف.

ابن‌عبّاس (گروهی بودند که وقتی بدنشان سالم بود، اسبشان می¬زایید، همسرشان فرزند پسر به ¬دنیا می¬آورد و چهارپایانشان زیاد می‌شد، راضی به اسلام می¬شدند؛ و اگر درد و بدی به آن‌ها می¬رسید، می¬گفتند: «از این دین، جز بدی چیز دیگری به ما نرسید»! که این آیه نازل شد: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللهَ عَلی حَرْفٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۹۰

بحارا لأنوار، ج۱۸، ص۲۰۳/ المناقب، ج۱، ص۵۶

[به این ترتیب] هم دنیا را از دست داده‌اند و هم آخرت را، و این همان خسران و زیانِ آشکار است

۲ -۱

(حج/ ۱۱)

العسکری (علیه السلام) - تَفسِیر الإمَام (علیه السلام) قَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أُولئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدی فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما کانُوا مُهْتَدِینَ قَالَ الْإِمَامُ مُوسَی‌بْنُ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) أُولئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدی بَاعُوا دِینَ اللَّهِ وَ اعْتَاضُوا مِنْهُ الْکُفْرَ بِاللَّهِ فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ أَیْ مَا رَبِحُوا فِی تِجَارَتِهِمْ فِی الْآخِرَهًِْ لِأَنَّهُمُ اشْتَرَوُا النَّارَ وَ أَصْنَافَ عَذَابِهَا بِالْجَنَّهًِْ الَّتِی کَانَتْ مُعَدَّهًًْ لَهُمْ لَوْ آمَنُوا وَ ما کانُوا مُهْتَدِینَ إِلَی الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ هَذِهِ الْآیَهًَْ حَضَرَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَوْمٌ فَقَالُوا یَا رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) سُبْحَانَ الرَّازِق… أَ لَمْ تَرَ فُلَاناً کَانَتْ حَسَنَهًًْ حَالُهُ کَثِیرَهًًْ أَمْوَالُهُ جَمِیلَهًًْ أَسْبَابُهُ وَافِرَهًًْ خَیْرَاتُهُ مُجْتَمِعاً شَمْلُهُ أَبَی إِلَّا طَلَبَ الْأَمْوَالِ الْجُمَّهًِْ فَحَمَلَهُ الْحِرْصُ عَلَی أَنْ تَهَوَّرَ فَرَکِبَ الْبَحْرَ فِی وَقْتِ هَیَجَانِهِ وَ السَّفِینَهًُْ غَیْرُ وَثِیقَهًٍْ وَ الْمَلَّاحُونَ غَیْرُ فَارِهِینَ إِلَی أَنْ تَوَسَّطَ الْبَحْرَ فَلَعِبَتْ بِسَفِینَتِهِ رِیحٌ عَاصِفٌ فَأَزْعَجَتْهَا إِلَی الشَّاطِئِ وَ فَتَقَتْهَا فِی لَیْلٍ مُظْلِمٍ وَ ذَهَبَتْ أَمْوَالُهُ وَ سَلِمَ بِحَشَاشَتِهِ فَقِیراً وَقِیراً یَنْظُرُ إِلَی الدُّنْیَا حَسْرَهًًْ فَقَالَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَ لَا أُخْبِرُکُم… بِأَسْوَأَ حَالًا قَالُوا بَلَی یَا رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) … فَرَجُلٌ أَعْطَی أَخَا مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) رَسُول‌اللَّهِ بِبَیْعَتِهِ وَ أَظْهَرَ لَهُ مُوَافَقَتَهُ وَ مُوَالَاهًَْ أَوْلِیَائِهِ وَ مُعَادَاهًَْ أَعْدَائِهِ ثُمَّ نَکَثَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ خَالَفَ وَ وَالَی عَلَیْهِ أَعْدَاءَهُ فَخَتَمَ لَهُ بِسُوءِ أَعْمَالِهِ فَصَارَ إِلَی عَذَابٍ لَا یَبِیدُ وَ لَا یَنْفَدُ قَدْ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَهًَْ ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ.

امام کاظم (در تفسیر [منسوب به] امام عسکری (ذیل آیه‌ی آنان کسانی هستند که «هدایت» را به «گمراهی» فروخته‌اند و [این] تجارت آن‌ها سودی نداده و هدایت نیافته‌اند. (بقره/۱۶) آمده است: امام کاظم (فرمود: أُولئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدی [یعنی] آنان دین خدا را فروخته و در عوض آن، کفر به خداوند را گرفتند؛ فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ یعنی آنان در این تجارت، سودی در آخرت نمی‌کنند چراکه در مقابل بهشتی که در صورت ایمان‌آوردن برایشان مهیّا بود، دوزخ و عذاب‌های گوناگونش را خریده‌اند؛ وَ ما کانُوا مُهْتَدِینَ [یعنی] به‌سوی حقّ و راه راست [هدایت نیافته‌اند]. هنگامی‌که خداوند عزّوجلّ این آیه را نازل فرمود، جمعی به محضر رسول‌خدا (آمده و عرض کردند: «ای رسول‌خدا (! منزّه است خداوندی که روزی‌دهنده است! … آیا فلانی را ندیدی‌که حالش خوب و اموالش زیاد بود؟! لوازم زندگیش مجهّز، خیرات او فراوان و کارو¬بارش روبه‌راه بود؟! تنها به¬دنبال پول¬های هنگفت و سودهای کلان بود تا اینکه حرص او را واداشت بی‌احتیاطی کرده و در هوایی طوفانی با یک کشتی که قابل اطمینان نبود و ملوانانی غیر ماهر داشت به سفری دریایی برود؛ وقتی کشتی به وسط دریا رسید دچار تندباد شدیدی شد به‌طوری‌که تندباد، کشتی را سرگردان به ساحل کشانده و در شبی تاریک آن را در هم کوبید و اموال او از بین رفت و خود به سختی نجات یافت و اکنون تهیدست و بدهکار گشته است و با دیده‌ی حسرت به دنیا می‌نگرد»! رسول‌خدا (فرمود: «آیا شما را باخبر نسازم… از کسی که حالش از او ناگوارتر است»؟ عرض¬کردند: «آری، ای رسول¬اللَّه (»! حضرت فرمود: «… کسی که با برادر محمد ((یعنی امام علی () بیعت نموده و همراهی خویش با او، دوستی با دوستداران و دشمنی با دشمنانش را آشکار نماید، اما بعد از مدتی بیعت خود را شکسته و [با او] مخالفت کند و ولایت دشمنان علی (را بر [ولایتِ] او ترجیح دهد؛ چنین کسی به‌خاطر اعمال ناپسندش، عاقبت به شرّ خواهد شد و [در قیامت] گرفتار عذابی می‌شود که نابود نمی‌شود و پایان نمی‌پذیرد، چنین کسی خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۹۰

بحارا لأنوار، ج۶۵، ص۱۰۶

۲ -۲

(حج/ ۱۱)

الرّضا (علیه السلام) - فَإِنَّ فِی النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ یَتْرُکُ الدُّنْیَا لِلدُّنْیَا وَ یَرَی أَنَّ لَذَّهًَْ الرِّئَاسَهًِْ الْبَاطِلَهًِْ أَفْضَلُ مِنْ لَذَّهًِْ الْأَمْوَالِ وَ النِّعَمِ الْمُبَاحَهًِْ الْمُحَلَّلَهًِْ فَیَتْرُکُ ذَلِکَ أَجْمَعَ طَلَباً لِلرِّئَاسَهًْ.

امام رضا (در میان مردم کسانی هستند که دنیا و آخرت هر دو را از دست می‌دهند؛ دنیا را برای دنیا رها می‌کنند و برآنند که لذّت ریاست ناحق، از لذّت مال و نعمت‌های جایز و حلال برتر است؛ به همین‌خاطر همه‌ی نعمت‌های حلال را به‌خاطر دست‌یافتن به ریاستِ ناحق رها می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۹۲

الإحتجاج، ج۲، ص۳۲۱

۲ -۳

(حج/ ۱۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - مَعَاشِرَ النَّاسِ اتَّقُوا اللَّهَ فَکَمْ مِنْ مُؤَمِّلٍ مَا لَا یَبْلُغُهُ وَ بَانٍ مَا لَا یَسْکُنُهُ وَ جَامِعٍ مَا سَوْفَ یَتْرُکُهُ وَ لَعَلَّهُ مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ وَ مِنْ حَقٍّ مَنَعَهُ أَصَابَهُ حَرَاماً وَ احْتَمَلَ بِهِ آثَاماً فَبَاءَ بِوِزْرِهِ وَ قَدِمَ عَلَی رَبِّهِ آسِفاً لَاهِفاً قَدْ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَهًَْ ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ.

امام علی (ای مردم از خدا بترسید! چه بسیار آرزومندی که به آرزویش نرسد، و بناکننده‌ای که در بنایش ساکن نشود، و ثروت‌اندوزی که به زودی آن را ترک کند؛ ثروتی که شاید از حرام گردآوری کرده و از حقّی که منع نموده فراهم ساخته است؛ از [راهِ] حرام به آن دست یافته و به‌خاطر آن زیر بار گناهان رفته است؛ با سنگینیِ بار گناه در می‌گذرد و با پشیمانی و حسرت به نزد خدا می‌رود؛ چنین کسی هم دنیا را از دست داده است و هم آخرت را و این همان حشران و زیان آشکار است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۹۲

نهج البلاغهًْ، ص۵۳۵/ بحارا لأنوار، ج۷۵، ص۸۳

۲ -۴

(حج/ ۱۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - انْظُرُوا إِلَی الدُّنْیَا نَظَرَ الزَّاهِدِینَ فِیهَا فَإِنَّهَا عَنْ قَلِیلٍ تُزِیلُ السَّاکِنَ وَ تَفْجَعُ الْمُتْرَفَ فَلَا تَغُرَّنَّکُمْ کَثْرَهًُْ مَا یُعْجِبُکُمْ فِیهَا لِقِلَّهًِْ مَا یَصْحَبُکُمْ مِنْهَا فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً تَفَکَّرَ وَ اعْتَبَرَ وَ أَبْصَرَ إِدْبَارَ مَا قَدْ أَدْبَرَ وَ حُضُورَ مَا قَدْ حَضَرَ فَکَأَنَّ مَا هُوَ کَائِنٌ مِنَ الدُّنْیَا عَنْ قَلِیلٍ لَمْ یَکُنْ وَ کَأَنَّ مَا هُوَ کَائِنٌ مِنَ الْآخِرَهًِْ لَمْ یَزَلْ وَ کُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِیبٌ فَکَمْ مِنْ مُؤَمِّلٍ مَا لَا یُدْرِکُهُ وَ جَامِعٍ مَا لَا یَأْکُلُهُ وَ مَانِعٍ مَا لَا یَتْرُکُهُ وَ لَعَلَّهُ مِنْ بَاطِلٍ جَمَعَهُ أَوْ حَقٍّ مَنَعَهُ أَصَابَهُ حَرَاماً وَ وَرِثَهُ عُدْوَاناً فَاحْتَمَلَ مَا ضَرَّهُ وَ بَاءَ بِوِزْرِهِ وَ قَدِمَ عَلَی رَبِّهِ آسِفاً لَاهِفاً خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ وَ ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ.

امام علی (به دنیا همچون بی‌رغبت‌های به دنیا بنگرید؛ چراکه دنیا به زودی اهل اقامت و ساکنانش را از میان برمی‌دارد و عیّاشان بی‌خیال را دچار حادثه و بلا می‌نماید. مبادا فراوانی آنچه شما را خوشایند است فریبتان دهد، زیرا آنچه از دنیا با شما خواهد بود اندک است. رحمت خداوند بر کسی که اندیشه کند و عبرت گیرد و متوجّه برگشت دنیا و حضور پیش‌آمدها باشد. آنچه از دنیا موجود بوده پس از اندک زمانی که بر آن بگذرد گویی وجود نداشته، و آنچه از آخرت وجود خواهد یافت گویی ابدی و همیشگی خواهد بود، و هرچه آمدنی است نزدیک است. چه بسیارند کسانی‌که آرزوهایی دست‌نایافتنی دارند و چه بسیارند کسانی‌که گردآوری کنند آنچه را خود استفاده نمی‌کنند و چه بسیارند کسانی‌که از چیزی پرهیز می‌کنند که از آن، راه فراری ندارند؛ چه بسا [انسان] ثروتی دارد که از حرام گردآوری کرده و از حقّی که منع نموده فراهم ساخته است؛ از [راهِ] حرام به آن دست یافته و یا به ناحق به ارث برده است، پس به‌خاطر آن زیر بار گناهان رفته است و با سنگینیِ بار گناه در می‌گذرد و با پشیمانی و حسرت به نزد خدا می‌رود؛ چنین کسی هم دنیا را از دست داده است و هم آخرت را و این همان حشران و زیان آشکار است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۹۲

بحارا لأنوار، ج۷۵، ص۲۰

۲ -۵

(حج/ ۱۱)

الرّضا (علیه السلام) - اعْلَمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضَ للهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ وَ أَرْوِی عَنِ الْعَالِمِ (علیه السلام) … فَإِنَّهُ رُوِیَ أَنَّ الْخُمُسَ عَلَی الْخَیَّاطِ مِنْ إِبْرَتِهِ وَ الصَّانِعِ مِنْ صِنَاعَتِهِ فَعَلَی کُلِّ مَنْ غَنِمَ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ مَالًا فَعَلَیْهِ الْخُمُسُ فَإِنْ أَخْرَجَهُ فَقَدْ أَدَّی حَقَّ اللَّهِ مَا عَلَیْهِ وَ تَعَرَّضَ لِلْمَزِیدِ وَ حَلَّ لَهُ الْبَاقِی مَالُهُ {مِنْ مَالِهِ} وَ طَابَ وَ کَانَ اللَّهُ أَقْدَرَ عَلَی إِنْجَازِ مَا وَعَدَ الْعِبَادَ مِنَ الْمَزِیدِ وَ التَّطْهِیرِ مِنَ الْبُخْلِ عَلَی أَنْ یُغْنِیَ نَفْسَهُ مِمَّا فِی یَدَیْهِ مِنَ الْحَرَامِ الَّذِی بَخِلَ فِیهِ بَلْ قَدْ

خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَخْرِجُوا حَقَّ اللَّهِ مِمَّا فِی أَیْدِیکُمْ یُبَارِکِ اللَّهُ لَکُمْ فِی بَاقِیهِ وَ یَزْکُو.

امام رضا (بدان خدا تو را مورد رحمت قرار دهد که زمین از آن خداست، و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد، واگذار می‌کند و سرانجام (نیک) برای پرهیزکاران است. (اعراف/۱۲۸) و از امام موسی‌بن‌جعفر (روایت می¬کنم که فرمود: … چراکه روایت شده، خمس خیاط از سوزنش و خمس صنعت کار از صنعتش است. بنابراین بر هر کسی که از این راه¬ها مالی را به دست آورد، خمس واجب است. پس اگر آن را بپردازد حق خداوند را که بر او واجب بوده است، ادا کرده و در معرض فزونی اموال قرار می¬گیرد و بقیه اموالش برای او حلال و پاکیزه می¬گردد و خداوند بر آنچه به بندگانش درباره فزونی اموال و پاک گردانیدن از بخل، وعده می¬دهد، قادر و توانا است بدین صورت که او نفس خویش را از اموال حرامی که در اختیار دارد و در آن بخل ورزیده، بی‌نیاز سازد، [پس آن که نپردازد] خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِین؛ پس از خداوند پروا داشته باشید و حق خداوند را در آنچه در اختیار دارید بپردازید تا خداوند در سایر اموالتان برکت بیندازد و آن پاک گرداند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۹۲

بحارا لأنوار، ج۹۳، ص۱۹۱

۲ -۶

(حج/ ۱۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فَقَالَ لَهُ زَیْدُ‌بْنُ‌صُوحَانَ الْعَبْدِی یَا أَمِیرَ‌الْمُؤْمِنِین (علیه السلام) … فَأَیُّ النَّاسِ أَشَدُّ حَسْرَهًًْ قَالَ الَّذِی حُرِمَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهًَْ ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ.

امام علی (زیدبن‌صوحان پرسید: «ای امیرالمؤمنین (! … چه کسی حسرت و پشیمانی بیش¬تری خواهد داشت»؟ حضرت فرمود: کسی¬که هم از دنیا و هم از آخرت بی‌بهره باشد ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۹۴

بحارا لأنوار، ج۷۴، ص۳۷۸

آیه یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا یَضُرُّهُ وَ ما لا یَنْفَعُهُ ذلِکَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعیدُ [12]

او جز خدا چیزی را می¬خواند که نه زیانی به او می¬رساند و نه سودی؛ این همان گمراهیِ بسیار عمیق است.

۱

(حج/ ۱۲)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا یَضُرُّهُ وَ ما لا یَنْفَعُهُ انْقَلَبَ مُشْرِکاً یَدْعُو غَیْرَ اللَّهِ وَ یَعْبُدُ غَیْرَهُ فَمِنْهُمْ مَنْ یَعْرِفُ وَ یَدْخُلُ الْإِیمَانُ قَلْبَهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ یُصَدِّقُ وَ یَزُولُ عَنْ مَنْزِلَتِهِ مِنَ الشَّکِّ إِلَی الْإِیمَانِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَلْبَثُ عَلَی شَکِّهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْقَلِبُ إِلَی الشِّرْکِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا یَضُرُّهُ وَ ما لا یَنْفَعُهُ؛ [یعنی] به شرک بازگشته و غیر خدا را می‌خواند و عبادت می‌کند؛ برخی از مشرکان هستند که [خدا را] شناخته و ایمان در دل‌هایشان راه می‌یابد، چنین کسی مؤمن است و از حالت شکّ و تردید به ایمان منتقل می‌شود؛ برخی از آنان هستند که بر شکّ خویش باقی می‌مانند؛ و برخی هم [بعد از ایمان‌آوردن] به شرک بازمی‌گردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۹۴

بحارا لأنوار، ج۶۹، ص۹۵ / القمی، ج۲، ص۷۹

آیه یَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلی وَ لَبِئْسَ الْعَشیرُ [13]

او کسی را می¬خواند که زیانش از نفعش نزدیک¬تر است؛ چه بد سرپرست و یاوری و چه بد مونس و همنشینی!

۱

(حج/ ۱۳)

الصّادق (علیه السلام) - أَحْسَنُ الْمَوَاعِظِ مَا لَا یُجَاوِزُ الْقَوْلُ حَدَّ الصِّدْقِ وَ الْفِعْلُ حَدَّ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّ مَثَلَ الْوَاعِظِ وَ الْمَوْعُوظِ کَالْیَقْظَانِ وَ الرَّاقِدِ فَمَنِ اسْتَیْقَظَ عَنْ رَقْدَتِهِ وَ غَفْلَتِهِ وَ مُخَالَفَتِهِ وَ مَعَاصِیهِ صَلَحَ أَنْ یُوقِظَ غَیْرَهُ مِنْ ذَلِکَ الرُّقَادِ وَ أَمَّا السَّائِرُ فِی مَفَاوِزِ الِاعْتِدَاءِ وَ الْخَائِضُ فِی مَرَاتِعِ الْغَیِّ وَ تَرْکِ الْحَیَاءِ بِاسْتِحْبَابِ السُّمْعَهًِْ وَ الرِّیَاءِ وَ الشُّهْرَهًِْ وَ التَّصَنُّعِ فِی الْخَلْقِ الْمُتَزَیِّی بِزِیِّ الصَّالِحِینَ الْمُظْهِرُ بِکَلَامِهِ عُمَارَهًَْ بَاطِنِهِ وَ هُوَ فِی الْحَقِیقَهًِْ خَالٍ عَنْهَا قَدْ غَمَرَتْهَا وَحْشَهًُْ حُبِّ الْمَحْمَدَهًِْ وَ غَشِیَتْهَا ظُلْمَهًُْ الطَّمَعِ فَمَا أَفْتَنَهُ بِهَوَاهُ وَ أَضَلَّ النَّاسَ بِمَقَالِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَبِئْسَ الْمَوْلی وَ لَبِئْسَ الْعَشِیر.

امام صادق (بهترین پند و اندرز آن است که گفتار از مرز راست‌گویی و کردار از مرز اخلاص عبور نکند، چراکه موعظه‌گر و موعظه‌پذیر همچون شخص بیدار و خواب هستند؛ کسی که خود از خواب و غفلت و مخالفت [با دستورات الهی] و گناهان رهایی یابد می‌تواند دیگری را از آن غفلت‌ها رهایی بخشد؛ امّا کسی که در بیابان‌های تجاوز و ستم سیر کرده و در چراگاه‌های گمراهی و بی‌شرمی فرورفته است و به‌خاطر خوش‌نامی، خودنمایی، شهرت‌طلبی و ظاهرسازی در میان مردمان خود را به شکل و ظاهر نیکان درمی‌آورد و پیوسته در کلمات خود، تظاهر به طهارت و تهذیب نفس می‌کند درصورتی‌که از این کمالات بی‌بهره است، چنین کسی در حقیقت، دلش را وحشت علاقه به ستایش و اقبال مردم فراگرفته و تیرگی آزمندی، باطنش را پوشانیده است؛ پس چه بسیار به سبب هواپرستی مفتون و فریفته گشته و چه بسیار مردمان را گمراه ساخته است؛ خداوند عزّوجلّ فرموده است: لَبِئْسَ الْمَوْلی وَ لَبِئْسَ الْعَشِیر.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۹۴

بحارا لأنوار، ج۹۷، ص۸۴/ مصباح الشریعهًْ، ص۱۶۰؛ «المصیر» بدل «العشیر» / مستدرک الوسایل، ج۱۲، ص۲۰۳/ نورالثقلین

۲

(حج/ ۱۳)

الحسن (علیه السلام) - عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: کُنَّا عَلَی مَائِدَهًِْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَ مُحَمَّدُ‌بْنُ‌الْحَنَفِیَّهًِْ حَاضِرٌ، فَوَقَعَتْ جَرَادَهًٌْ فَأَخَذَهَا مُحَمَّدٌ، ثُمَّ قَالَ هَلْ تَعْرِفُونَ مَا هَذِهِ النُّقَطُ السُّودُ فِی جَنَاحِهَا قَالُوا اللَّهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی‌عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) أَنَّهُ کَانَ مَعَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَعْرِفُ یَا عَلِیُّ هَذِهِ النُّقَطَ السُّودَ فِی جَنَاحِ هَذِهِ الْجَرَادَهًِْ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ (علیه السلام) مَکْتُوبٌ فِی جَنَاحِهَا أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ، خَلَقْتُ الْجَرَادَ جُنْداً مِنْ جُنُودِی أُصِیبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِی، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا بَالُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ یَفْتَخِرُونَ عَلَیْنَا یَقُولُونَ إِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنَّا، فَقَالَ مُحَمَّدٌ مَا وَلَّدَهُمْ إِلَّا مَنْ وَلَّدَنِی، قَالَ، فَسَمِعَ ذَلِکَ الْحَسَنُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) فَبَعَثَ إِلَیْهِمَا وَ هُمَا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ لَهُمَا أَمَا إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِی مَا قُلْتُمَا إِذْ وَجَدْتُمَا جَرَادَهًًْ، فَأَمَّا أَنْتَ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَفِیمَنْ نَزَلَتْ {فَ} لَبِئْسَ الْمَوْلی وَ لَبِئْسَ الْعَشِیرُ. فِی أَبِی أَوْ فِی أَبِیکَ وَ تَلَا عَلَیْهِ آیَاتٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ کَثِیراً.

امام حسن (طاووس [بن‌کیسان یمانی] گوید: بر سر سفره¬ی ابن¬عبّاس (نشسته بودیم و محمّدبن‌حنفیّه ((از فرزندان امام علی () نیز حضور داشت. ناگهان ملخی درون سفره افتاد و محمّد آن را گرفت و گفت: «آیا می‌دانید این نقطه¬های سیاه در بال ملخ چیست»؟ همه گفتند: «خدا آگاه¬تر است». محمد گفت: «پدرم علی¬ّبن¬ابیطالب (به من خبر داد که [روزی] همراه پیامبر (بوده که حضرت می‌فرماید: «ای علی (! آیا می‌دانی این نقطه¬های سیاه در بال این ملخ چیست»؟ علی (فرمود: «عرض کردم: خدا و رسولش آگاه¬ترند». حضرت فرمود: «بر بال ملخ نوشته شده است: من پروردگار جهانیان هستم؛ ملخ را سپاهی از سپاهیانم قرار دادم که با آن هریک از بندگانم را که بخواهم، مورد هجوم قرار می¬دهم». در این‌هنگام ابن¬عبّاس (گفت: «چگونه است که این گروه (فرزندان فاطمه () بر ما فخرفروشی کرده و معتقدند که از ما داناترند»؟! محمدبن‌حنفیه [نیز] گفت: «آن‌ها زاده‌ی همان کسی هستند که من نیز زاده‌ی اویم»! این سخنان به گوش امام حسن مجتبی (رسید؛ حضرت کسی را سراغ آن دو که در مسجدالحرام بودند فرستاد و [چون آمدند] به آن‌ها فرمود: «سخنان شما در آن هنگام که ملخی یافته بودید به من رسید! امّا توای ابن‌عباس! آیا آیه‌ی لَبِئْسَ الْمَوْلی وَ لَبِئْسَ الْعَشِیرُ درباره‌ی پدر من نازل ¬شده ¬است یا پدر تو»؟! و [حضرت در ادامه‌ی سخن] آیات فراوان دیگری از قرآن را برایش تلاوت فرمود….

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۹۴

رجال الکشی، ص۵۵

آیه إِنَّ اللهَ یُدْخِلُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ إِنَّ اللهَ یَفْعَلُ ما یُریدُ [14]

خداوند کسانی را که ایمان¬آورده و کارهای شایسته انجام¬ داده¬اند، در باغ¬های بهشتی وارد¬ می¬کند که نهرها از پای درختانش جاری است [آرى،] خدا هرچه را اراده¬ کند، انجام ¬می¬دهد.

۱

(حج/ ۱۴)

الباقر (علیه السلام) - فِی قَوْلِه: وَ بَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحات قَالَ الَّذِینَ {فَالَّذِینَ} آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ الْأَوْصِیَاءُ مِنْ بَعْدِهِ وَ شِیعَتُهُم.

امام باقر (در ذیل آیه‌ی به کسانی که ایمان آورده، و کارهای شایسته انجام داده‌اند، بشارت ده. (بقره/۲۵) آمده است که امام ¬باقر (فرمود: «مراد از کسانی‌که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند؛ علیّ¬بن¬ابی‌طالب (امامان بعد از او (و پیروانِ راستین آن‌ها می¬باشند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۹۶

فرات کوفی، ص۵۴

آیه مَنْ کانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اللهُ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَی السَّماءِ ثُمَّ لْیَقْطَعْ فَلْیَنْظُرْ هَلْ یُذْهِبَنَّ کَیْدُهُ ما یَغیظُ [15]

هرکس گمان¬ می¬کند که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری¬ نخواهد¬ کرد [و از اين نظر خشمگين است، هر كارى از دستش ساخته ¬است بكند]، ریسمانی به سقف بیاویزد و [خود را حلق¬آويز و] نفس خود را قطع¬ کند [و تا لبه پرتگاه مرگ پيش ¬رود]؛ ببیند آیا این کار خشم او را فرو می‌نشاند؟!

آیه وَ کَذَالِکَ أَنزَلْنَاهُ ءَایَاتِ بَیِّنَاتٍ وَ أَنَّ اللهَ یَهدِی مَن یُرِید [16]

این گونه ما آن [قرآن‌] را به‌صورت آیات روشنی نازل کردیم و خداوند هرکس را بخواهد هدایت می‌کند.

۱

(حج/ ۱۶)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ أَمَّا قَوْلُهُ مَنْ کانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اللهُ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَلَی وَجْهَیْنِ ظَنُّ یَقِینٍ وَ ظَنُّ شَکٍّ فَهَذَا ظَنُّ شَکٍّ قَالَ مَنْ شَکَّ أَنَّ اللَّهَ لَا یُثِیبُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهًِْ فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَی السَّماءِ؛ أَیْ یَجْعَلُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ دَلِیلًا وَ الدَّلِیلُ عَلَی أَنَّ السَّبَبَ هُوَ الدَّلِیلُ قَوْلُ اللَّهِ فِی سُورَهًَْ الْکَهْفِ وَ آتَیْناهُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ سَبَباً فَأَتْبَعَ سَبَباً أَیْ دَلِیلًا وَ قَالَ ثُمَّ لْیَقْطَعْ أَیْ یُمَیِّزُ وَ الدَّلِیلُ عَلَی أَنَّ الْقَطْعَ هُوَ التَّمْیِیزُ قَوْلُهُ وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً أَیْ مَیَّزْنَاهُمْ فَقَوْلُهُ ثُمَّ لْیَقْطَعْ أَیْ یُمَیِّزُ فَلْیَنْظُرْ هَلْ یُذْهِبَنَّ کَیْدُهُ ما یَغِیظُ أَیْ حِیلَتُهُ وَ الدَّلِیلُ عَلَی أَنَّ الْکَیْدَ هُوَ الْحِیلَهًُْ قَوْلُهُ تَعَالَی کَذلِکَ کِدْنا لِیُوسُفَ أَیِ احْتَلْنَا لَهُ حَتَّی حَبَسَ أَخَاهُ وَ قَوْلُهُ یَحْکِی قَوْلَ فِرْعَوْنَ فَأَجْمِعُوا کَیْدَکُمْ أَیْ حِیلَتُکُمْ قَالَ فَإِذَا وَضَعَ لِنَفْسِهِ سَبَباً وَ مَیَّزَ دَلَّهُ عَلَی الْحَقِّ وَ أَمَّا الْعَامَّهًُْ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا فِی ذَلِکَ أَنَّهُ مَنْ لَمْ یُصَدِّقْ بِمَا قَالَ اللَّهُ فَلْیُلْقِ حَبْلًا إِلَی سَقْفِ الْبَیْتِ ثُمَّ لْیَخْتَنِقْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (در ذیل آیه‌ی مَنْ کانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اللهُ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَة؛ گوید: کلمه‌ی «ظنّ» در قرآن به دو معنا آمده -است: یکی به معنای یقین و دیگری به معنای شکّ و گمان؛ و در این آیه به معنای شک و گمان است و معنای آیه چنین است: هرکس گمان می‌کند که خداوند در دنیا و آخرت به پیامبرش پاداش¬ نمی‌دهد فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَی السَّمَاءِ یعنی میان خود و خداوند، دلیل و راهنمایی قرار دهد؛ و دلیل بر این¬که در این¬جا کلمه‌ی سبب به معنای دلیل و راهنماست این سخن خداوند در سوره‌ی کهف می‌باشد [که فرموده است]: ما به او (ذوالقرنین) در روی زمین، قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم. او از این اسباب، پیروی و [استفاده] کرد (کهف/۸۵۸۴) که در این¬جا سبب، به معنای دلیل و راهنما آمده -است. ثُمَّ لْیَقْطَعْ؛ یعنی [میان حقّ و باطل] جدا کند؛ و دلیل بر این‌که در اینجا قطع به معنای جداکردن است این سخن خداوند می‌باشد [که فرموده است]: و آنان را به دوازده ¬عشیره که هریک امّتی بودند تقسیم¬ کردیم. (اعراف/۱۶۰) یعنی آن‌ها را از یکدیگر جدا نمودیم؛ بنابراین ثُمَّ لْیَقْطَعْ یعنی جدا کند. فَلْیَنْظُرْ هَلْ یُذْهِبَنَّ کَیْدُهُ مَا یَغِیظُ؛ یعنی [ببیند] این چاره‌اندیشی او [خشمش را فرو می‌نشاند]؛ و دلیل بر اینکه کید در اینجا به معنای چاره‌اندیشی است این سخن خداوند می‌باشد [که فرموده است]: اینگونه راه چاره را به یوسف یاد دادیم. (یوسف/۷۶) یعنی برای او چاره¬اندیشی نمودیم تا برادرش را [پیش خود] نگه ¬دارد؛ و [دلیل دیگر] این سخن خداوند است که از زبان فرعون نقل می‌فرماید: پس حیله و نیرنگتان را گرد آورید. (طه/۶۴) یعنی تمام راهکارهای خود را [گرد آورید]. پس هنگامی‌که چنین کسی برای خود دلیل و راهنمایی قرار دهد و [میان حقّ و باطل] جدا کند این‌کار او را به حقیقت رهنمون شود. امّا علمای اهل سنت در مورد این آیه، روایت کرده‌اند که هرکس سخن خداوند را تصدیق نکند باید طنابی به سقف خانه بیاویزد و خود را خفه نماید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۹۶

بحارا لأنوار، ج۹، ص۲۲۴/ القمی، ج۲، ص۷۹/ نورالثقلین و البرهان؛ «و أما قوله… والاخرهًْ» محذوف

۲

(حج/ ۱۶)

الباقر (علیه السلام) - قَالَ الْإِمَامُ مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) قَالَ ذَاتَ یَوْمٍ إِنَّ رَبِّی وَعَدَنِی نُصْرَتَهُ وَ أَنْ یُمِدَّنِی بِمَلَائِکَتِهِ وَ أَنَّهُ نَاصِرُنِی بِهِمْ وَ بِعَلِیٍّ (علیه السلام) أَخِی خَاصَّهًًْ مِنْ بَیْنِ أَهْلِی فَاشْتَدَّ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْمِ أَنْ خَصَّ عَلِیّاً (علیه السلام) بِالنُّصْرَهًِْ وَ أَغَاظَهُمْ ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مَنْ کانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اللهُ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) بِعَلِیٍّ (علیه السلام) فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَی السَّماءِ ثُمَّ لْیَقْطَعْ فَلْیَنْظُرْ هَلْ یُذْهِبَنَّ کَیْدُهُ ما یَغِیظُ قَالَ لِیَضَعْ حَبْلًا فِی عُنُقِهِ إِلَی سَمَاءِ بَیْتِهِ یُمِدُّهُ حَتَّی یَخْتَنِقَ فَیَمُوتَ فَیَنْظُرَ هَلْ یَذْهَبْنَ کَیْدُهُ غَیْظَهُ.

امام باقر (امام کاظم (فرمود: پدرم از امام باقر (برایم نقل کرده است: رسول خدا (فرمود: «روزی پروردگارم به من وعده فرمود که مرا یاری کند و به‌وسیله‌ی فرشتگانش مدد رساند و به‌وسیله‌ی آن‌ها و مخصوصاً از میان خاندانم، به¬وسیله‌ی برادرم علی (یاری دهد. این مطلب که خداوند، فقط علی (را برای یاری پیامبرش انتخاب فرمود بر دیگران گران آمد و خشم آنان را برانگیخت. در این‌هنگام، خداوند عزّوجلّ این آیه را نازل فرمود: مَنْ کَانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اللهُ [هر کس گمان می‌کند که خدا] محمد (را بوسیله‌ی علی ([یاری نخواهد کرد] فِی الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ لْیَقْطَعْ فَلْیَنْظُرْ هَلْ یُذْهِبَنَّ کَیْدُهُ مَا یَغِیظُ امام باقر (فرمود: «یعنی چنین کسی باید طنابی به گردن انداخته و آن را به سقف خانه خود بیاویزد و آن را بکشد تا اینکه خفه ¬شده و بمیرد؛ آنگاه بنگرد که آیا این تدبیر، خشمش را فرو می‌نشاند»؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۹۸

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۵۹/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۲۸/ البرهان؛ «فینظر» محذوف

آیه إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ هادُوا وَ الصَّابِئینَ وَ النَّصاری وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیْ‌ءٍ شَهیدٌ [17]

به¬یقین کسانی¬‌که [به پيامبر اسلام] ایمان ¬آوردند، کسانی¬ که به آیین یهود گرویدند، صابئان (پیروان یحیی)، نصاری، مجوس و مشرکان، خداوند در میان آنان روز قیامت داوری¬ می‌کند [و حق را از باطل جدا¬ مى¬سازد]؛ زیرا خداوند بر هرچیز گواه[و از همه¬ چيز آگاه] است.

۱

(حج/ ۱۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ الْأَصْبَغِ‌بْنِ‌نُبَاتَهًَْ قَالَ: لَمَّا جَلَسَ عَلِیٌّ (علیه السلام) فِی الْخِلَافَهًِْ وَ بَایَعَهُ النَّاسُ خَرَجَ إِلَی الْمَسْجِدِ مُتَعَمِّماً بِعِمَامَهًِْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَابِساً بُرْدَهًَْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مُتَنَعِّلًا نَعْلَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مُتَقَلِّداً سَیْفَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَجَلَسَ (علیه السلام) عَلَیْهِ مُتَمَکِّناً ثُمَّ شَبَّکَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ فَوَضَعَهَا أَسْفَلَ بَطْنِهِ ثُم قَالَ یَا مَعْشَرَ النَّاسِ سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی… فَقَامَ إِلَیْهِ الْأَشْعَثُ‌بْنُ‌قَیْسٍ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) کَیْفَ یُؤْخَذُ مِنَ الْمَجُوسِ الْجِزْیَهًُْ وَ لَمْ یُنْزَلْ عَلَیْهِمْ کِتَابٌ وَ لَمْ یُبْعَثْ إِلَیْهِمْ نَبِیٌّ قَالَ بَلَی یَا أَشْعَثُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ کِتَاباً وَ بَعَثَ إِلَیْهِمْ رَسُولًا حَتَّی کَانَ لَهُمْ مَلِکٌ سَکِرَ ذَاتَ لَیْلَهًٍْ فَدَعَا بِابْنَتِهِ إِلَی فِرَاشِهِ فَارْتَکَبَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ تَسَامَعَ بِهِ قَوْمُهُ فَاجْتَمَعُوا إِلَی بَابِهِ

فَقَالُوا أَیُّهَا الْمَلِکُ دَنَّسْتَ عَلَیْنَا دِینَنَا وَ أَهْلَکْتَهُ فَاخْرُجْ نُطَهِّرْکَ وَ نُقِمْ عَلَیْکَ الْحَدَّ فَقَالَ لَهُمُ اجْتَمِعُوا وَ اسْمَعُوا کَلَامِی فَإِنْ یَکُنْ لِی مَخْرَجٌ مِمَّا ارْتَکَبْتُ وَ إِلَّا فَشَأْنَکُمْ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ لَهُمْ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَکْرَمَ عَلَیْهِ مِنْ أَبِینَا آدَمَ (علیه السلام) وَ أُمِّنَا حَوَّاءَ قَالُوا صَدَقْتَ أَیُّهَا الْمَلِکُ قَالَ أَ فَلَیْسَ قَدْ زَوَّجَ بَنِیهِ مِنْ بَنَاتِهِ وَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِیهِ قَالُوا صَدَقْتَ هَذَا هُوَ الدِّیْنُ فَتَعَاقَدُوا عَلَی ذَلِکَ فَمَحَا اللَّهُ مَا فِی صُدُورِهِمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ رَفَعَ عَنْهُمُ الْکِتَابَ فَهُمُ الْکَفَرَهًُْ یَدْخُلُونَ النَّارَ بِلَا حِسَابٍ وَ الْمُنَافِقُونَ أَشَدُّ حَالًا مِنْهُمْ قَالَ الْأَشْعَثُ وَ اللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِمِثْلِ هَذَا الْجَوَابِ وَ اللَّهِ لَا عُدْتُ إِلَی مِثْلِهَا أَبَدا.

امیرالمؤمنین (از اصبغ‌بن‌نباته روایت شده، وقتی امام علی (بر کرسیّ خلافت ظاهری تکیه زد، عمامه پیامبر (را بر سر نعلین او را به پا و شمشیرش را حمایل نموده، به مسجد رفت، و بر فراز منبر نشست، سپس انگشتانش را در هم کرد و بر روی شکمش قرار داد و فرمود: «پیش از آنکه مرا نیابید از من بپرسید» …چنین آمده است: اشعث‌بن‌قیس (یکی از منافقان) برخاست و گفت: «ای امیرالمؤمنین (! چطور می‌شود از مجوسیان، جزیه (مالیاتی‌که دولت اسلامی از اهل کتابی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند، می‌گیرد) ¬گرفت درحالی¬که نه کتاب آسمانی برایشان فرستاده شده است و نه پیامبری»؟! حضرت فرمود: «ای اشعث! چرا خداوند هم برایشان کتاب فرستاد و هم پیامبر [و پیوسته به دین خدا عمل می‌کردند] تا اینکه شبی حکمران آنان، مست گردید و با دخترش هم‌بستر شد و به او تجاوز کرد. چون بامداد شد خبر این‌کار به گوش مردم رسید و آن‌ها اطراف کاخ او گرد آمده و گفتند: «ای حاکم! دین ما را آلوده¬ و نابود کردی؛ بیرون بیا تا تو را با جاری‌کردن حدود الهی، پاک¬ نماییم». حاکم گفت: «بیایید و سخن مرا بشنوید، اگر امکان داشت که گناه مرا نادیده بگیرید چه بهتر، و گر¬نه هرچه می‌خواهید در مورد من انجام¬ دهید». جمعیّت گرد آمدند؛ حاکم گفت: «آیا می¬دانید که خداوند آفریده‌ای بهتر از پدرمان آدم (و مادرمان حوّا نیافریده است»؟ همه گفتند: «آری چنین است که می‌گویی». حاکم گفت: «مگر آدم (پسرانش را به ازدواج دخترانش درنیاورد»؟ گفتند: «آری چنین بوده و [در نتیجه] این کار تو مطابق دستورات دین است»! از آن‌پس، این‌کار (ازدواج با محارم) در میان آن‌ها رواج پیدا کرد؛ خداوند هم آنچه از علم و دانش در سینه‌ی آنان بود، برگرفت و کتاب آسمانی را [نیز] از میان آنان برداشت؛ آن‌ها کافرانی هستند که بدون حسابرسی وارد دوزخ می‌شوند؛ با این‌حال، وضع منافقان [در قیامت] از آن‌ها وخیم‌تر است». اشعث گفت: «به خدا سوگند! هرگز مانند این جواب نشنیده بودم و به خدا سوگند دیگر از این سؤال‌ها نخواهم پرسید»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۵۹۸

التوحید، ص۳۰۶

آیه أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ کَثیرٌ مِنَ النَّاسِ وَ کَثیرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذابُ وَ مَنْ یُهِنِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُکْرِمٍ إِنَّ اللهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ [18]

آیا نمی¬دانی تمام کسانی که در آسمان¬ها و کسانی که در زمینند برای خدا سجده ¬می‌کنند؟! و [همچنين] خورشید و ماه، ستارگان، کوه‌ها، درختان، جنبندگان و بسیاری از مردم! امّا بسیاری [ابا دارند و فرمان] عذاب درباره‌ی آنان حتمی است و هرکس را خدا خوار کند، کسی او را گرامی نخواهد داشت. خداوند هرچه را اراده¬ کند [و صلاح بداند] انجام¬ می¬دهد.

آیا نمی‌دانی تمام کسانی که در آسمان‌ها و کسانی که در زمینند برای خدا سجده می‌کنند؟! و [همچنین] خورشید و ماه، ستارگان، کوه‌ها، درختان، جنبندگان و بسیاری از مردم! برای خدا سجده می‌کنند

۱ -۱

(حج/ ۱۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّ لِلشَّمْسِ ثَلَاثَمِائَهًٍْ‌وَ‌سِتِّینَ بُرْجاً کُلُّ بُرْجٍ مِنْهَا مِثْلُ جَزِیرَهًٍْ مِنْ جَزَائِرِ الْعَرَبِ فَتَنْزِلُ کُلَّ یَوْمٍ عَلَی بُرْجٍ مِنْهَا فَإِذَا غَابَتِ انْتَهَتْ إِلَی حَدِّ بُطْنَانِ الْعَرْشِ فَلَمْ تَزَلْ سَاجِدَهًًْ إِلَی الْغَدِ ثُمَّ تُرَدُّ إِلَی مَوْضِعِ مَطْلَعِهَا وَ مَعَهَا مَلَکَانِ یَهْتِفَانِ مَعَهَا وَ إِنَّ وَجْهَهَا لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَ قَفَاهَا لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَ لَوْ کَانَ وَجْهُهَا لِأَهْلِ الْأَرْضِ لَاحْتَرَقَتِ الْأَرْضُ وَ مَنْ عَلَیْهَا مِنْ شِدَّهًِْ حَرِّهَا وَ مَعْنَی سُجُودِهَا مَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ کَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ.

امام علی (خورشید، سیصدوشصت بُرج دارد که هر یک از آن برج‌ها مانند جزیره‌ای از جزایر عرب است و هر روز بر یکی از آن برج‌ها فرود می‌آید و چون غروب¬ کند، به¬ نزدیک عرش می‌رود و تا¬ فردا هم¬چنان در سجده است. سپس به جایگاهی که از آن طلوع¬ می‌کند، بازگردانده می‌شود و دو فرشته با آن هستند که همراه خورشید بانگ سر می‌دهند. روی خورشید به¬طرف اهل آسمان و پشت آن به‌سوی اهل زمین است که اگر روی آن به¬سوی اهل زمین بود، زمین و هر آن¬کس که بر روی زمین است، از شدّت گرمای آن می‌سوخت؛ و معنای سجده¬کردن خورشید همان است که خداوند سبحان فرموده است: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الأرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَکَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۰

الکافی، ج۸، ص۱۵۷/ بحارا لأنوار، ج۵۵، ص۱۴۱/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(حج/ ۱۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ

الدَّوَابُّ الْآیَهًَْ فَقَالَ إِنَّ لِلشَّمْسِ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهًٍْ سَجْدَهًٌْ إِذَا صَارَتْ فِی طُولِ السَّمَاءِ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ قُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ ذَاکَ الْفَجْرُ الْکَاذِبُ لِأَنَّ الشَّمْسَ تَخْرُجُ سَاجِدَهًًْ وَ هِیَ فِی طَرَفِ الْأَرْضِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ مِنْ سُجُودِهَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهًِْ وَ أَمَّا السَّجْدَهًُْ الثَّانِیَهًُْ فَإِنَّهَا إِذَا صَارَتْ فِی وَسَطِ الْقُبَّهًِْ وَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَکَدَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِذَا صَارَتْ بِحِذَاءِ الْعَرْشِ رَکَدَتْ وَ سَجَدَتْ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ مِنْ سُجُودِهَا زَالَتْ عَنْ وَسَطِ الْقُبَّهًِْ فَیَدْخُلُ وَقْتُ صَلَاهًِْ الزَّوَالِ وَ أَمَّا السَّجْدَهًُْ الثَّالِثَهًُْ أَنَّهَا إِذَا غَابَتْ مِنَ الْأُفُقِ خَرَّتْ سَاجِدَهًًْ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ مِنْ سُجُودِهَا زَالَ اللَّیْلُ کَمَا أَنَّهَا حِینَ زَالَتْ وَسَطَ السَّمَاءِ دَخَلَ وَقْتُ الزَّوَالِ زَوَالِ النَّهَارِ.

امام صادق (ابوصباح کنانی گوید: «از امام¬صادق (درباره‌ی این سخن خداوند [که فرموده است:] أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الأرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ… پرسیدم». حضرت فرمود: «خورشید در هر شبانه¬روز چهاربار [برای خدا] سجده¬ می¬کند؛ اوّلین سجده زمانی است که در طرف افق قرار می‌گیرد، در آن هنگام¬که مدار خورشید [از زاویه‌ی دید انسان] از زمین بیرون آید و آن، زمانی است که سفیدی را قبل از طلوع فجر در کرانه‌ی آسمان می‌بینی». عرض‌کردم: «آری فدایت شوم [این سفیدی را دیده‌ام]»! امام (فرمود: «آن‌هنگام، فجر کاذب است (سپیده‌ای‌که نزدیک اذان صبح در قسمت مشرق به شکل عمودی پدیدار می‌شود را فجر کاذب نامند)، زیرا خورشید درحالی‌که در گوشه‌ی افق قرار دارد سجده‌کنان خارج می‌شود و چون از سجده‌اش برخیزد. آن¬وقت سپیده‌ی صبح طلوع¬ کرده و وقت نماز صبح می‌شود. امّا سجده‌ی دوّم، هنگامی‌که خورشید در میانه‌ی آسمان قرار می‌گیرد و روز بالا می‌آید در این¬ زمان، خورشید قبل ¬از عبور از میانه‌ی آسمان از حرکت باز می‌ایستد و چون در برابر عرش قرار گیرد از حرکت باز ایستاده و به سجده می‌افتد و هنگامی¬که از سجده‌اش برخیزد، از میانه‌ی آسمان عبور کرده و وقت نمازظهر فرا می‌رسد. امّا سجده‌ی سوّم، زمانی‌که خورشید از افق ناپدید شود به سجده می‌افتد و هنگامی¬که از سجده‌اش برخیزد شب زوال می‌یابد؛ همانطورکه وقتی خورشید از میانه‌ی آسمان عبور می‌کند، وقت [شروعِ] زوال روز فرا رسیده است». (زمان سجده‌ی چهارم در روایت بیان نشده است که یا اشتباه از راویان روایت و یا از نسخه‌برداران از کتب‌قدیمی بوده است).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۰

بحارا لأنوار، ج۵۵، ص۱۶۴/ الاختصاص، ص۲۱۳/ مستدرک الوسایل، ج۳، ص۱۱۷/ البرهان

۱ -۳

(حج/ ۱۸)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فِی قَوْلِهِ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ لَفْظُ الشَّجَرِ وَاحِدٌ وَ مَعْنَاهُ جَمْع.

علیّ‌بن‌ابراهیم (لفظ «شجر» در آیه‌ی وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ؛ مفرد است ولی معنای جمع (درختان) دارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۲

بحارا لأنوار، ج۵۷، ص۱۷۹/ القمی، ج۲، ص۷۹

خداوند هرچه را اراده کند [و صلاح بداند] انجام می‌دهد

۲ -۱

(حج/ ۱۸)

الرّضا (علیه السلام) - الْمَشِیئَهًُْ مِنْ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ فَمَنْ زَعَمَ أَنَ اللَّهَ لَمْ یَزَلْ مُرِیداً شَائِیاً فَلَیْسَ بِمُوَحِّد.

امام رضا (اراده [از جانب خدا] از صفات فعل (صفات فعل، صفاتی هستند که رابطه خدا را با موجودات جهان بیان می‌کنند مانند آفریدگار، روزی‌دهنده، هدایت‌کننده و…) است (یعنی جزء ذات خدا نیست) و هرکس گمان¬ کند خداوند از ازل، اراده‌کننده بوده¬ است (یعنی اراده را از صفات ذات بداند) یکتاپرست نیست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۲

نورالثقلین

۲ -۲

(حج/ ۱۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) قَالَ: قِیلَ لِعَلِیٍّ (علیه السلام) إِنَّ رَجُلًا یَتَکَلَّمُ فِی الْمَشِیَّهًِْ فَقَالَ ادْعُهُ لِی قَالَ فَدُعِیَ لَهُ فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ خَلَقَکَ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَوْ لِمَا شِئْتَ قَالَ لِمَا شَاءَ قَالَ فَیُمْرِضُکَ إِذَا شَاءَ أَوْ إِذَا شِئْتَ قَالَ إِذَا شَاءَ قَالَ فَیَشْفِیکَ إِذَا شَاءَ أَوْ إِذَا شِئْتَ قَالَ إِذَا شَاءَ قَالَ فَیُدْخِلُکَ حَیْثُ شَاءَ أَوْ حَیْثُ شِئْتَ قَالَ حَیْثُ شَاءَ قَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) لَهُ لَوْ قُلْتَ غَیْرَ هَذَا لَضَرَبْتُ الَّذِی فِیهِ عَیْنَاکَ.

امام علی (از امام صادق (روایت است: شخصی به امام علی (گفت: «مردی درباره‌ی اراده‌ی خدا سخن می‌گوید». حضرت فرمود: «او را نزد من بخوان». او نیز چنین کرد. امام (به آن مرد فرمود: «ای بنده‌ی خدا! آیا خداوند تو را برای آنچه خود اراده کرده آفریده یا برای آنچه تو اراده کرده‌ای»؟ گفت: «برای آنچه خود اراده کرده است». حضرت فرمود: «آیا هرگاه او بخواهد تو را دچار بیماری می‌کند یا هرگاه تو بخواهی»؟ گفت: «هرگاه¬¬ که او بخواهد». فرمود: «آیا هرگاه او بخواهد تو را بهبودی می‌بخشد یا هرگاه تو بخواهی»؟ گفت: «هرگاه¬¬ که او بخواهد». فرمود: «آیا در هرجا که خود خواهد تو را داخل می¬کند یا در هرجایی ¬که تو بخواهی»؟ پاسخ داد: «هرجا که خود بخواهد». در این‌هنگام حضرت به او فرمود: «اگر غیر این می‌گفتی گردنت را می‌زدم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۲

التوحید، ص۳۳۷ / نورالثقلین

۲ -۳

(حج/ ۱۸)

الرّضا (علیه السلام) - فِی تَفسِیرِ القُمِّی: وَ حَدَّثَنِی یَاسِرٌ عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَال سَمِعْتُ أَبَاالْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) یَقُولُ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا بِتَحْرِیمِ الْخَمْرِ وَ أَنْ یُقِرَّ لِلَّهِ بِالْبَدَاءِ إِنَّ اللهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ وَ أَنْ یَکُونَ فِی تُرَاثِهِ الْکُنْدُرُ.

امام رضا (ریّان‌بن‌صلت گوید: «از امام ¬رضا (شنیدم که می¬فرمود: خداوند هرگز پیامبری را مبعوث نکرده مگر با حکم حرمت شراب و اقرار به «بداء» برای خدا؛ یعنی اینکه خدا هرچه را اراده¬ کند انجام ¬می¬دهد؛ و اینکه میراثش کُندُر باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۲

الغیبهًْ للطوسی، ص۴۳۰

آیه هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فی رَبِّهِمْ فَالَّذینَ کَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیابٌ مِنْ نارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمیمُ [19]

این دو گروه، دشمن یکدیگرند که درباره‌ی پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند. کسانی که کافر شدند، لباس¬هایی از آتش برای آن‌ها بریده¬شده و مایع سوزان بر سرشان ریخته¬ می‌شود.

این دو گروه، دشمن یکدیگرند که درباره‌ی پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند. کسانی که کافر شدند، لباسهایی از آتش برای آن‌ها بریده‌شده و مایع سوزان بر سرشان ریخته می‌شود

۱ -۱

(حج/ ۱۹)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فَالَّذِینَ کَفَرُوا؛ یَعْنِی بَنِی أُمَیَّهًَْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیابٌ مِنْ نارٍ؛ إِلَی قَوْلِهِ حَدِیدٍ قَالَ یَغْشَاهُمُ النَّارُ کَالثَّوْبِ لِلْإِنْسَانِ فَتَسْتَرْخِی شَفَتُهُ السُّفْلَی حَتَّی تَبْلُغَ سُرَّتَهُ وَ تَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْیَاءُ حَتَّی تَبْلُغَ رَأْسَه.

علیّ‌بن‌ابراهیم (فَالَّذِینَ کَفَرُوا؛ یعنی بنی¬امیّه. قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیابٌ مِنْ نارٍ… حَدِیدٍ؛ یعنی آتش همچون لباسی که انسان را فرا می‌گیرد آنان را فرا می‌گیرد، به‌طوری‌که لب پایینی آن‌ها آویزان می‌شود و به ناف آنان می‌رسد و لب بالایی آن‌ها هم کشیده ¬می‌شود تا اینکه به¬ سرشان می‌رسد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۴

بحارا لأنوار، ج۸، ص۲۹۲/ القمی، ج۲، ص۸۰/ البرهان/ نورالثقلین

۱ -۲

(حج/ ۱۹)

ابن‌عبّاسٍ (رحمة الله علیه) - قِیلَ: مَعْنَی اخْتَصَمُوا اقْتَتَلُوا یَوْمَ بَدْرٍ فَالَّذِینَ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیابٌ مِنْ نارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاس (رحمة الله علیه) حِینَ صَارُوا إِلَی جَهَنَّمَ أَلْبَسُوا مُقَطَّعَاتِ النِّیرَانِ وَ هِیَ الثِّیَابُ الْقِصَارُ.

ابن‌عبّاس (فَالَّذینَ کَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیابٌ مِنْ نارٍ [یعنی] هنگامی‌که کافران به دوزخ منتقل می‌شوند لباس‌هایی کوتاه که تکّه‌هایی از آتش است به آن‌ها پوشانده می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۴

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۱۹۸

ولایت

۱

(حج/ ۱۹)

الباقر (علیه السلام) - فَالَّذِینَ کَفَرُوا بِوَلَایَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السلام) قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیابٌ مِنْ نارٍ.

امام باقر (فَالَّذِینَ کَفَرُوا [کسانی‌که] به ولایت علی ([کافر شدند]، قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیابٌ مِنْ نارٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۴

الکافی، ج۱، ص۴۲۲/ بحارا لأنوار، ج۲۳، ص۳۷۹/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۰/ المناقب، ج۳، ص۲۳۸/ نورالثقلین

۲

(حج/ ۱۹)

أمِیرالمُؤمِنین (علیه السلام) - عَنْ قَیْسِ‌بْنِ‌عُبَادَهًَْ عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ یَجْثُو لِلْخُصُومَهًِْ بَیْنَ یَدَیِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَیْسٌ وَ فِیهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ قَالَ هُمُ الَّذِینَ تَبَارَزُوا یَوْمَ بَدْرٍ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ حَمْزَهًُْ وَ عُبَیْدَهًُْ وَ شَیْبَهًُْ وَ عُتْبَهًُْ وَ الْوَلِیدُ.

امام علی (قیس‌بن‌عباده گوید: از علیّ¬بن¬ابی‌طالب (شنیدم که می‌فرمود: «من اوّلین کسی هستم که در پیشگاه خداوند برای [دادخواهی از] دشمنی‌ها روی زانوهایم می‌نشینم». [همچنین] قیس گوید: آیه‌ی هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ؛ درباره‌ی آن‌هایی نازل شد که در روز [جنگ] بدر با یکدیگر به مبارزه پرداختند یعنی علی (حمزه (و عبیده [از مسلمانان] و شیبه، عتبه و ولید [از کافران].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۴

بحارا لأنوار، ج۱۹، ص۳۱۲/ بحارا لأنوار، ج۳۶، ص۲۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۰/ سعدالسعود، ص۱۰۲ و شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۰۳ و العمدهًْ، ص۳۱۱ و البرهان

۳

(حج/ ۱۹)

أمِیرالمُؤمِنین (علیه السلام) - قَیْسُ‌بْنُ‌سَعِیدِ‌بْنِ‌عُبَادَهًَْ عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) قَالَ فِینَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ وَ فِی مُبَارِزِینَا یَوْمَ بَدْرٍ إِلَی قَوْلِهِ عَذابَ الْحَرِیقِ.

امام علی (قیس‌بن‌سعیدبن‌عباده از امیرالمؤمنین (نقل کرده است که فرمود: «این آیه تا آخر عَذابَ الحَریقِ درباره‌ی ما و آن‌هایی که در روز [جنگ] بدر با ما به مبارزه پرداختند، نازل شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۴

بحارا لأنوار، ج۴۱، ص۷۸/ المناقب، ج۳، ص۱۱۸

۴

(حج/ ۱۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ، فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ حَمْزَهًُْ وَ عُبَیْدَهًُْ وَ عُتْبَهًُْ وَ شَیْبَهًُْ وَ الْوَلِیدُ.

پیامبر (از رسول‌خدا (درباره‌ی آیه‌ی هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ؛ سؤال شد. حضرت فرمود: «منظور علی (حمزه (و عبیده [از مسلمانان] و عتبه، شیبه و ولید [از کافران] هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۴

بحارا لأنوار، ج۳۱، ص۵۰۱/ بحارا لأنوار، ج۴۰، ص۸۸/ شرح نهج البلاغهًْ، ج۶، ص۱۷۰

۵

(حج/ ۱۹)

أمِیرالمُؤمِنین (علیه السلام) - هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ نَزَلَت فِینَا، وَ فِی الَّذِینَ بَارَزُوا یَومَ بَدرٍ عُتْبَهًُْ وَ شَیْبَهًُْ وَ الْوَلِیدُ.

امام علی (هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ؛ درباره‌ی ما و آن‌هایی که در روز [جنگ] بدر با ما به مبارزه پرداختند، یعنی عتبه، شیبه و ولید نازل شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۶

شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۰۵/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۱۱؛ «فی الذین بارزوا یوم بدر عتبهًْ و شیبهًْ و الوید» محذوف

۶

(حج/ ۱۹)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - قَالَ ابْن‌عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) فَالَّذِینَ کَفَرُوا؛ یَعْنِی عُتْبَهًَْ وَ شَیْبَهًَْ وَ الْوَلِیدَ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیابٌ مِنْ نارٍ الْآیَاتِ وَ أُنْزِلَ فِی أَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ حَمْزَهًَْ وَ عُبَیْدَهًَْ إِنَّ اللهَ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ إِلَی قَوْلِهِ صِراطِ الْحَمِیدِ.

ابن‌عبّاس (فالَّذِینَ کَفَرُوا؛ یعنی عتبه، شیبه و ولید قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیابٌ مِنْ نارٍ…(حج/۲۲۱۹) و درباره‌ی امیرالمؤمنین (حمزه (و عبیده، آیات إِنَّ اللهَ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ… صِراط الحَمید. (حج/۲۴۲۳) نازل ¬شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۶

بحارا لأنوار، ج۴۱، ص۷۸/ بحارا لأنوار، ج۱۹، ص۲۸۸/ البرهان/ المناقب، ج۳، ص۲۰۳

۷

(حج/ ۱۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ؛ الْآیَتَیْنِ نَزَلَتْ فِی عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ حَمْزَهًَْ وَ عُبَیْدَهًَْ‌بْنِ‌الْحَارِثِ وَ فِی‌عُتْبَهًَْ‌بْنَ‌رَبِیعَهًَْ وَ الْوَلِیدِ‌بْنِ‌عُتْبَهًَْ وَ شَیْبَهًِْ‌بْنِ‌رَبِیعَهًَْ بَارَزَهُمْ یَوْمَ بَدْرٍ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ حَمْزَهًُْ وَ عُبَیْدَهًُْ‌بْنُ‌الْحَارِثِ فَقَالَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَهًُْ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ کَوَاسِطَهًِْ الْقِلَادَهًِْ فِی الْمُؤْمِنِینَ وَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَهًُْ کَوَاسِطَهًِْ الْقِلَادَهًِْ فِی الْکُفَّارِ.

پیامبر (رسول¬خدا (فرمود: «این سه‌نفر (علی (حمزه (و عبیده () در روز قیامت در میان مؤمنان، و آن سه‌نفر (عتبه، شیبه و ولید) در میان کافران همچون حلقه‌ی میانی گردن‌بند هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۶

بحارا لأنوار، ج۱۹، ص۲۹۶/ فرات الکوفی، ص۲۷۱

۸

(حج/ ۱۹)

الحسین (علیه السلام) - النَّضْرِ‌بْنِ‌مَالِکٍ، قَالَ قُلْتُ لِلْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام)، یَا أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) حَدِّثْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ، قَالَ نَحْنُ وَ بَنُوأُمَیَّهًَْ اخْتَصَمْنَا فِی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ، قُلْنَا صَدَقَ اللَّهُ، وَ قَالُوا کَذَبَ اللَّهُ، فَنَحْنُ وَ إِیَّاهُمُ الْخَصْمَانِ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ.

امام حسین (نضربن¬مالک نقل می‌کند: به امام¬ حسین¬(عرض¬کردم: «ای ابا عبدالله (! درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده:] هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِی رَبِّهِمْ؛ برایم سخن بگو». امام (فرمود: «ما (اهل بیت) و بنی¬امیّه درباره‌ی خداوند عزّوجلّ با یکدیگر به جدال پرداختیم؛ ما گفتیم خداوند راست گفته¬ است و بنی¬امیّه گفتند خداوند دروغ گفته ¬است؛ پس ما و آن‌ها در روز قیامت دشمنان یکدیگر هستیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۶

بحارا لأنوار، ج۳۱، ص۵۱۷/ الخصال، ج۱، ص۴۲/ نورالثقلین/ البرهان/ القمی، ج۲، ص۸۰

آیه یُصْهَرُ بِهِ ما فی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ [20]

هم آنچه¬ که درونشان است با آن، آب¬ می‌شود و هم پوست¬هایشان.

۱

(حج/ ۲۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَال: نَهَی رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بَیْعِ الْخَمْرِ وَ أَنْ تُشْتَرَی الْخَمْرُ وَ أَنْ تُسْقَی الْخَمْر… وَ قَالَ (علیه السلام) مَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاهًٌْ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنْ مَاتَ وَ فِی بَطْنِهِ شَیْءٌ مِنْ ذَلِکَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَسْقِیَهُ مِنْ طِینَهًِْ خَبَالٍ وَ هُوَ صَدِیدُ أَهْلِ النَّارِ وَ مَا یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاهًِْ فَیَجْتَمِعُ ذَلِکَ فِی قُدُورِ جَهَنَّمَ فَیَشْرَبُهَا أَهْلُ النَّارِ {فَ} یُصْهَرُ بِهِ ما فِی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُود.

پیامبر (امام صادق (از امیرالمؤمنین (روایت نمود که فرمود: …رسول¬خدا (از خرید و فروش شراب و از نوشاندن آن [به دیگری] نهی¬ کرد… و رسول¬خدا (فرمود: «هرکس شراب نوشد چهل روز نمازش قبول نخواهد شد و اگر بمیرد و در شکمش ذرّه‌ای از شراب باشد بر خدا حقّ است که از گِل «خَبال» به ¬او بنوشاند که چرک و خون اهل دوزخ است به همراه آنچه از شرمگاه زناکاران خارج می‌شود، که همه‌ی آن‌ها در دیگ¬های دوزخ گرد آید و دوزخیان از آن بنوشند و با خوردنش هم آنچه که درونشان است با آن آب می‌شود و هم پوست‌هایشان».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۶

بحارا لأنوار، ج۷۳، ص۳۳۰/ بحارا لأنوار، ج۸، ص۲۴۴ و نورالثقلین؛ «انی رسول الله بیع… تسقی الخمر» محذوف

۲

(حج/ ۲۰)

الباقر (علیه السلام) - إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ الْکَافِرِ قَالَ یَا مَلَکَ الْمَوْتِ انْطَلِقْ أَنْتَ وَ أَعْوَانُکَ إِلَی عَدُوِّی فَاقْبِضْ رُوحَهُ حَتَّی تَکُبَّهُ فِی النَّارِ فَیَجِیئُهُ مَلَکُ الْمَوْتِ بِوَجْهٍ کَرِیه… فَیَضْرِبُهُ بِالسَّفُّودِ ضَرْبَهًًْ فَلَا یَبْقَی مِنْهُ شُعْبَهًٌْ إِلَّا أَنْشَبَهَا فِی کُلِّ عِرْقٍ وَ مَفْصِلٍ ثُمَّ یَجْذِبُهُ جَذْبَهًًْ فَیَسُلُّ رُوحَهُ مِنْ قَدَمَیْهِ بَسْطاً فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ضَرَبَتِ الْمَلَائِکَهًُْ وَجْهَهُ وَ دُبُرَهُ… وَ جَاذَبَهُ الشَّیْطَانُ بِالسِّلْسِلَهًِْ فَکُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَ نَظَرَ إِلَی قُبْحِ وَجْهِهِ کَلَحَ فِی وَجْهِهِ قَالَ فَیَقُولُ یَا لَیْتَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ الْقَرِینُ وَیْحَکَ بِمَا أَغْوَیْتَنِی احْمِلْ عَنِّی مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَیْءٍ فَیَقُولُ یَا شَقِیُّ کَیْفَ أَحْمِلُ عَنْکَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَیْءٍ وَ أَنَا وَ أَنْتَ الْیَوْمَ فِی الْعَذابِ مُشْتَرِکُونَ ثُمَّ یُضْرَبُ عَلَی رَأْسِهِ ضَرْبَهًًْ فَیَهْوِی سَبْعِینَ أَلْفَ عَامٍ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی عَیْنٍ یُقَالُ لَهَا آنِیَهًٌْ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی تُسْقی مِنْ عَیْنٍ آنِیَةٍ وَ هُوَ عَیْنٌ یَنْتَهِی حَرُّهَا وَ طَبْخُهَا وَ أُوقِدَ عَلَیْهَا مُذْ خَلَقَ اللَّهُ جَهَنَّمَ کُلُّ أَوْدِیَهًِْ النَّارِ تَنَامُ وَ تِلْکَ الْعَیْنُ لَا تَنَامُ مِنْ حَرِّهَا وَ یَقُولُ الْمَلَائِکَهًُْ یَا مَعْشَرَ الْأَشْقِیَاءِ ادْنُوا فَاشْرَبُوا مِنْهَا فَإِذَا أَعْرَضُوا عَنْهَا ضَرَبَتْهُمُ الْمَلَائِکَهًُْ بِالْمَقَامِعِ وَ قِیلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِیقِ ذلِکَ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ وَ أَنَّ اللهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ قَالَ ثُمَّ یُؤْتَوْنَ بِکَأْسٍ مِنْ حَدِیدٍ فِیهِ شَرْبَهًٌْ مِنْ عَیْنٍ آنِیَهًٍْ فَإِذَا أُدْنِیَ مِنْهُمْ تَقَلَّصَتْ شِفَاهُهُمْ وَ انْتَثَرَ لُحُومُ وُجُوهِهِمْ فَإِذَا شَرِبُوا مِنْهَا وَ صَارَ فِی أَجْوَافِهِمْ یُصْهَرُ بِهِ ما فِی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ ثُمَّ یُضْرَبُ عَلَی رَأْسِهِ ضَرْبَهًًْ فَیَهْوِی سَبْعِینَ أَلْفَ عَامٍ حَتَّی یُوَاقِعَ السَّعِیرَ.

امام باقر (هنگامی‌که خداوند بخواهد جان کافری را بگیرد [خطاب به عزرائیل] می‌فرماید: «ای ملک‌الموت! به همراه زیردستانت نزد دشمن من برو… و جانش را بگیر تا او را در آتش افکنی». عزرائیل با چهره‌ای زشت نزد او می‌رود… و با سیخی [که همراه خود دارد] چنان ضربه‌ای به او می‌زند که تمام شاخه‌های آن سیخ به تمام رگ‌ها و مفصل‌های بدنش آویزان می‌گردد؛ آنگاه آن سیخ را به شدّت کشیده و روح آن کافر را به سختی از پاهایش بیرون می‌کشد؛ . . وقتی جانش به گلو برسد فرشتگان به صورت و پشتش می‌زنند… و شیطان [در دوزخ] او را با زنجیری به‌سوی خود می‌کشد؛ پس هرگاه آن کافر سرش را بلند کرده و به صورت زشت شیطان بنگرد چهره‌ی خویش را برای شیطان عبوس کرده و می‌گوید: ای کاش میان من و تو فاصله‌ی مشرق و مغرب بود، چه

بد همنشینی بودی. (زخرف/۳۸) وای بر تو! چون تو مرا گمراه ساختی اکنون مقداری از عذاب خداوند را به‌جای من تحمّل کن. شیطان گوید: «ای بدبخت! چگونه مقداری از عذاب خداوند را به‌جای تو تحمّل کنم در صورتی‌که من و تو امروز در عذاب، شریک هستیم»؟ سپس ضربه‌ای بر سر او زند که [به اندازه‌ی] هفتادهزار سال [در جهنّم] سقوط کند تا اینکه به چشمه‌ای به نام «آنیه» می‌رسد که خداوند [در موردش] می‌فرماید: تُسْقی مِنْ عَیْنٍ آنِیَةٍ؛ از چشمه‌ای بسیار داغ به آنان می‌نوشانند. (غاشیه/۵) و آن چشمه‌ای است که گرما و [قدرتِ] سوزاندنش در آخرین درجه است و از روزی‌که خداوند دوزخ را آفریده این چشمه افروخته شده است، تمام درّه‌های دوزخ آرام می‌گیرد ولی گرمای این چشمه آرام نمی‌گیرد؛ فرشتگان گویند: «ای گروه بدبختان! نزدیک بیایید و از این چشمه بنوشید»، وقتی آن‌ها از این‌کار پرهیز کنند فرشتگان آن‌ها را با گرزها می‌زنند و به آن‌ها خطاب می‌شود: بچشید عذاب سوزان را [در برابر کارهایتان]؛ این به‌خاطر چیزی است که دست‌های شما از پیش فرستاده [و نتیجه کار شماست] و به‌خاطر آن است که خداوند، به بندگان [خود] ستم نمی‌کند. (آل‌عمران/۱۸۲۱۸۱)؛ سپس ظرفی آهنین برایشان آورده می‌شود که جرعه‌ای از چشمه‌ی «آنیه» در آن قرار دارد، چون آن ظرف نزدیک آن‌ها شود لبهایشان جمع و چروکیده و گوشت‌های صورتشان پراکنده گردد؛ زمانی‌که از آن بنوشند و به درونشان برسد هم آنچه که در درونشان است با آن آب می‌شود و هم پوست‌هایشان. سپس ضربه‌ای بر سرش فرود آید که [به اندازه‌ی] هفتادهزار سال [در جهنّم] سقوط کند تا در آتشی شعله‌ور و سوزان افتد….

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۶

بحارا لأنوار، ج۸، ص۳۲۱

۳

(حج/ ۲۰)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ رُوحِ الْکَافِرِ… ثُمَّ یُؤْتَوْنَ بِکَأْسٍ مِنْ حَدِیدٍ فِیهِ شَرْبَهًٌْ مِنْ عَیْنٍ آنِیَهًٍْ فَإِذَا أُدْنِیَ مِنْهُمْ تَقَلَّصَتْ شِفَاهُهُمْ وَ انْتَثَرَ لُحُومُ وُجُوهِهِمْ فَإِذَا شَرِبُوا مِنْهَا وَ صَارَ فِی أَجْوَافِهِمْ یُصْهَرُ بِهِ ما فِی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ.

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ رُوحِ الْکَافِرِ… ثُمَّ یُؤْتَوْنَ بِکَأْسٍ مِنْ حَدِیدٍ فِیهِ شَرْبَهًٌْ مِنْ عَیْنٍ آنِیَهًٍْ فَإِذَا أُدْنِیَ مِنْهُمْ تَقَلَّصَتْ شِفَاهُهُمْ وَ انْتَثَرَ لُحُومُ وُجُوهِهِمْ فَإِذَا شَرِبُوا مِنْهَا وَ صَارَ فِی أَجْوَافِهِمْ یُصْهَرُ بِهِ ما فِی بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۸

الإختصاص، ص۳۶۳

آیه وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدیدٍ [21]

و برای آنان گرزهایی از آهن [سوزان] است.

۱

(حج/ ۲۱)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِیدٍ؛ قَالَ الْأَعْمِدَهًُْ الَّتِی یَضْرِبُونَ بِهَا وَ قَوْلُهُ کُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِیدُوا فِی‌ها أَیْ ضَرْباً بِتِلْکَ الْأَعْمِدَهًِْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِیدٍ؛ منظور گُرزهایی است که کافران با آن‌ها زده می‌شوند؛ کُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِیدُوا فِیها؛ یعنی آن‌ها را با آن گرزها می‌زنند [تا به دوزخ بازگردند].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۸

بحارا لأنوار، ج۸، ص۲۹۲/ القمی، ج۲، ص۸۰؛ «قوله کلما… اعیدوا فیها» محذوف

۲

(حج/ ۲۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فِی قَوْلِهِ وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِیدٍ؛ لَوْ وُضِعَ مِقْمَعٌ مِنْ حَدِیدٍ فِی الْأَرْضِ ثُمَّ اجْتَمَعَ عَلَیْهِ الثَّقَلَانِ مَا أَقَلُّوهُ مِنَ الْأَرْضِ.

پیامبر (وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِیدٍ [یعنی] اگر یکی از آن گرزهای آهنین روی زمین قرار گیرد و تمام انسان‌ها و جنّیان جمع شوند، نمی‌توانند آن را از روی زمین بردارند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۸

بحارا لأنوار، ج۸، ص۲۵۲/ نورالثقلین

۳

(حج/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: مَرَّ سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) عَلَی الْحَدَّادِینَ بِالْکُوفَهًِْ فَرَأَی شَابّاً قَدْ صَعِقَ وَ النَّاسُ قَدِ اجْتَمَعُوا حَوْلَهُ فَقَالُوا لَهُ یَا بَا عَبْدِ‌اللَّهِ هَذَا الشَّابُّ قَدْ صُرِعَ فَلَوْ قَرَأْتَ فِی أُذُنِهِ قَالَ فَدَنَا مِنْهُ سَلْمَانُ فَلَمَّا رَآهُ الشَّابُّ أَفَاقَ وَ قَالَ یَا بَا عَبْدِ‌اللَّهِ لَیْسَ بِی مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ وَ لَکِنِّی مَرَرْتُ بِهَؤُلَاء الْحَدَّادِینَ وَ هُمْ یَضْرِبُونَ الْمِرْزَبَاتِ فَذَکَرْتُ قَوْلَهُ تَعَالَی وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِیدٍ فَذَهَبَ عَقْلِی خَوْفاً مِنْ عِقَابِ اللَّهِ تَعَالَی فَاتَّخَذَهُ سَلْمَانُ أَخاً وَ دَخَلَ قَلْبَهُ حَلَاوَهًُْ مَحَبَّتِهِ فِی اللَّهِ تَعَالَی فَلَمْ یَزَلْ مَعَهُ حَتَّی مَرِضَ الشَّابُّ فَجَاءَهُ سَلْمَانُ فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ هُوَ یَجُودُ بِنَفْسِهِ فَقَالَ یَا مَلَکَ الْمَوْتِ ارْفُقْ بِأَخِی قَالَ یَا بَا عَبْدِ‌اللَّهِ إِنِّی بِکُلِّ مُؤْمِنٍ رَفِیقٌ.

امام صادق (عمربن‌یزید از امام صادق (نقل کرده است که فرمود: سلمان (از بازار آهنگران در کوفه گذر نمود و چشمش به جوانی افتاد که بیهوش افتاده ¬است و مردم در اطراف او جمع ¬شده‌اند. به سلمان (گفتند: «ای اباعبداللَّه! این جوان دچار صَرع شده، چه خوب است دعایی در گوش او بخوانی». سلمان (به وی نزدیک شد؛ تا چشم جوان به او افتاد به هوش آمد و گفت: «ای اباعبداللَّه! آنچه این مردم می¬گویند در من نیست؛ امّا چون گذرم بر این آهنگران افتاد و دیدم که با پتک می‌کوبند، یاد سخن خدای متعال افتادم که فرموده است: وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدیدٍ و از ترس عقاب خدای متعال هوش از سرم پرید». سلمان (او را به برادری پذیرفت و شیرینی محبّت وی در راه خدای متعال در دلش افتاد و همیشه با او بود تا اینکه آن جوان بیمار گشت. سلمان (نزد او آمد و کنار سرش نشست و او درحال جان¬دادن بود. سلمان (گفت: «ای عزرائیل (! با برادرم به نرمی و مدارا رفتارکن». عزرائیل (گفت: «ای اباعبداللَّه! من با هر مؤمنی به ملایمت و نرمی رفتار می‌کنم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۰۸

بحارا لأنوار، ج۲۲، ص۳۸۵/ البرهان

۴

(حج/ ۲۱)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِرِ‌بْنِ‌یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ رُوحِ الْکَافِر…. وَ تَقُولُ الْمَلَائِکَهًُْ یَا مَعْشَرَ الْأَشْقِیَاءِ ادْنُوا فَاشْرَبُوا مِنْهَا فَإِذَا أَعْرَضُوا عَنْهَا ضَرَبَتْهُمُ الْمَلَائِکَهًُْ بِالْمَقَامِعِ وَ قِیلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِیقِ ذلِکَ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ وَ أَنَّ اللهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِید.

امام باقر (هنگامی که خداوند بخواهد جان کافر را بگیرد، … فرشتگان می¬گویند: «ای بیچارگان، نزدیک بیایید و از آن بنوشید»! و وقتی از آن رویگردان شدند، فرشتگان با پتک به آن ضربه می¬زنند و به آن¬ها گفته می¬شود: ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِیقِ ذلِکَ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ وَ أَنَّ اللهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۰

الإختصاص، ص۳۶۲

۵

(حج/ ۲۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عَلِیٍّ (علیه السلام) أَنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) قَالَ: وَ الَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) بِیَدِهِ لَوْ أَنَّ قَطْرَهًًْ مِنَ الزَّقُّومِ قَطَرَتْ عَلَی جِبَالِ الْأَرْضِ لَسَاخَتْ إِلَی أَسْفَلِ سَبْعِ أَرَضِینَ وَ لَمَا أَطَاقَتْهُ فَکَیْفَ بِمَنْ هُوَ شَرَابُهُ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ أَنَ مِقْمَاعاً وَاحِداً مِمَّا ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وُضِعَ عَلَی جِبَالِ الْأَرْضِ لَسَاخَتْ إِلَی أَسْفَلِ سَبْعِ أَرَضِینَ وَ لَمَا أَطَاقَتْهُ فَکَیْفَ بِمَنْ یَقَعُ عَلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ فِی النَّارِ.

پیامبر (از امام علی (روایت است: پیامبر (فرمود: سوگند به خدایی ¬که جانم در دست اوست! اگر یک گرز از آن گرزهایی که خداوند در کتاب خود بیان فرموده، بر کوه‌های زمین نهاده ¬شود، تا پایین‌ترین نقطه‌ی هفت زمین فرو می‌رود و کوه‌ها تاب تحمّل آن را ندارند. پس چگونه است حال کسی که در روز قیامت در آتش با آن گرزها بر سرش می‌کوبند؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۰

بحارا لأنوار، ج۸، ص۳۰۲/ البرهان

آیه کُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعیدُوا فی‌ها وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَریقِ [22]

هرگاه بخواهند از غم و اندوه¬های دوزخ خارج ¬شوند، به آن بازگردانده¬ می‌شوند و [به آنان گفته مى¬شود:] بچشید عذاب سوزان را!

۱

(حج/ ۲۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ یُعَظِّمُونَ النَّارَ وَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّهًِْ یُعَظِّمُونَ الْجَنَّهًَْ وَ النَّعِیمَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ إِذَا دَخَلُوهَا هَوَوْا فِیهَا مَسِیرَهًَْ سَبْعِینَ عَاماً فَإِذَا بَلَغُوا أَعْلَاهَا قُمِعُوا بِمَقَامِعِ الْحَدِیدِ وَ أُعِیدُوا فِی دَرَکِهَا فَهَذِهِ حَالُهُمْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ کُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِیدُوا فِی‌ها وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِیقِ ثُمَّ تُبَدَّلُ جُلُودُهُمْ غَیْرَ الْجُلُودِ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) حَسْبُکَ قُلْتُ حَسْبِی حَسْبِی.

امام صادق (ابوبصیر گوید: امام صادق (فرمود: «همانا دوزخیان، آتش را و بهشتیان، بهشت و نعمت فراوان را بزرگ می‌شمارند؛ و زمانی‌که دوزخیان وارد دوزخ شوند [به اندازه‌ی] مسیر هفتادساله در آن سقوط ¬می¬کنند، هرگاه خود را به بالای جهنّم برسانند، با گرزهای آهنین بر سرشان کوبیده¬ می¬شود و به پایین جهنّم بازگردانده ¬می‌شوند و پیوسته حالشان چنین است، چنانکه خداوند فرموده است: کُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعیدُوا فی‌ها وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَریقِ؛ آنگاه پوست‌های دیگری جایگزین پوست‌های بدنشان می‌شود». [در این‌هنگام] امام ([خطاب به من] فرمود: «بیان همین مقدار تو را کفایت می‌کند»؟ عرض کردم: «آری! برایم کافی است، برایم کافی است»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۰

بحارا لأنوار، ج۸، ص۲۸۰/ القمی، ج۲، ص۸۱/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(حج/ ۲۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ‌مَسْعُودٍ یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ عَلَی دِینِهِ مِثْلُ الْقَابِضِ عَلَی الْجَمْرَهًِْ بِکَفِّهِ یَقُولُ لِذَلِکَ الزَّمَانِ إِنْ کَانَ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ ذِئْباً وَ إِلَّا أَکَلَتْهُ الذِّئْبُ {الذِّئَابُ} یَا ابْنَ‌مَسْعُودٍ عُلَمَاؤُهُمْ وَ فُقَهَاؤُهُمْ خَوَنَهًٌْ فَجَرَهًٌْ أَلَا إِنَّهُمْ أَشْرَارُ خَلْقِ اللَّهِ وَ کَذَلِکَ أَتْبَاعُهُمْ وَ مَنْ یَأْتِیهِمْ وَ یَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ یُحِبُّهُمْ وَ یُجَالِسُهُمْ وَ یُشَاوِرُهُمْ أَشْرَارُ خَلْقِ اللَّهِ یُدْخِلُهُمْ نَارَ جَهَنَّمَ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَرْجِعُونَ. وَ نَحْشُرُهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ عَلی وُجُوهِهِمْ عُمْیاً وَ بُکْماً وَ صُمًّا مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ کُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِیراً. کُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ‌بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَیْرَها لِیَذُوقُوا الْعَذابَ. وَ إِذا أُلْقُوا فِی‌ها سَمِعُوا لَها شَهِیقاً وَ هِیَ تَفُورُ تَکادُ تَمَیَّزُ مِنَ الْغَیْظِ. کُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِیدُوا فِی‌ها وَ قِیلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِیقِ. لَهُمْ فِی‌ها زَفِیرٌ وَ هُمْ فِی‌ها لا یَسْمَعُونَ؛ یَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَلَی دِینِی وَ سُنَّتِی وَ مِنْهَاجِی وَ شَرَائِعِی إِنَّهُمْ مِنِّی بِرَاءٌ وَ أَنَا مِنْهُمْ بَرِیءٌ.

پیامبر ((رسول‌خدا (در ضمن روایتی طولانی خطاب به عبدالله‌بن‌مسعود فرمود:) ای پسرمسعود! روزگاری برای مردم فراخواهد رسید، آنکه بر دینش شکیبایی ورزد همچون کسی باشد که پاره‌ای از آتش در دست خود گرفته است. درباره‌ی آن زمان چنین تعبیر می‌کنند: یا باید گرگ باشی یا گرگ‌صفتان تو را خواهند درید. ای پسرمسعود! دانشمندان و فقیهان ایشان (به قرینه‌ی روایات دیگر، منظور کسانی هستند که عقیده‌ی باطل و مذهبی غیر تشیّع دارند) خیانتکار و بدکارند. آگاه باش که آنان بدترین خلق خدایند و پیروان ایشان نیز چنینند؛ و آن‌کس که نزد ایشان برود و از آن‌ها چیزی

فرا گیرد و دوستشان بدارد و همنشین و مشاور ایشان شود، بدترین خلق خداست و خداوند همه‌شان را داخل آتش دوزخ می‌ماید [در حالی‌که] آن‌ها کران، گُنگ‌ها و کورانند لذا [از راه خطا] بازنمی‌گردند. (بقره/۱۸) و روز قیامت، آن‌ها را بر صورت‌هایشان محشور می‌کنیم، در حالی که نابینا و گنگ و کرند جایگاهشان دوزخ است هر زمان آتش آن فرونشیند، شعله‌ی تازه‌ای بر آنان می‌افزاییم. (اسراء/۹۷) هرگاه پوست‌های تنشان [در آن] بریان گردد [و بسوزد]، پوست‌های دیگری به جای آن قرار می‌دهیم، تا کیفر [الهی] را بچشند. (نساء/۵۶) و هنگامی‌که در آن افکنده شوند صدای وحشتناکی از آن می‌شنوند، و این در حالی است که پیوسته می‌جوشد! نزدیک است [دوزخ] از شدّت غضب پاره پاره شود. (ملک/۸۷) کُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِیدُوا فِیها؛ و به آنان خطاب شود: ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِیقِ. برای آنان در آن [دوزخ] ناله‌های دردناکی است و چیزی نمی‌شنوند. (انبیاء/۱۰۰) آنان ادّعا می¬کنند که بر دین، سنّت، راه روشن و شریعت من هستند [ولی در حقیقت] آنان از من بیزار و من [نیز] از آنان بیزارم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۰

بحارا لأنوار، ج۷۴، ص۱۰۱/ مکارم الأخلاق، ص۴۵۰/ مستدرک الوسایل، ج۱۲، ص۳۲۷

۳

(حج/ ۲۲)

الصّادق (علیه السلام) - بِالْإِسْنَادِ إِلَی الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّه (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَجْسَادِ بِأَلْفَیْ عَامٍ فَجَعَلَ أَعْلَاهَا وَ أَشْرَفَهَا أَرْوَاحَ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَهًَْ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ الْأَئِمَّهًِْ بَعْدَهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ وَ سَاقَ الْحَدِیثَ فِی قِصَّهًِْ آدَمَ وَ حَوَّاءَ إِلَی أَنْ قَالَ قَالا رَبَّنَا فَأَرِنَا ظَالِمِیهِمْ فِی نَارِکَ حَتَّی نَرَاهَا کَمَا رَأَیْنَا مَنْزِلَتَهُمْ فِی جَنَّتِکَ فَأَمَرَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی النَّارَ فَأَبْرَزَتْ جَمِیعَ مَا فِیهَا مِنْ أَلْوَانِ النَّکَالِ وَ الْعَذَابِ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مَکَانُ الظَّالِمِینَ لَهُمُ الْمُدَّعِینَ لِمَنْزِلَتِهِمْ فِی أَسْفَلِ دَرْکٍ مِنْهَا کُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها أُعِیدُوا فِیها.

امام صادق (از مفضّل‌بن‌عمر روایت است: امام صادق (فرمود: خداوند روح انسان‌ها را دوهزار سال قبل از بدن‌هایشان آفرید و ارواح محمّد (علی (فاطمه (حسن (حسین (و امامان بعد از ایشان (را برترین و شریف‌ترین آن‌ها قرار داد. [در ادامه‌ی روایت] امام صادق (صحبت را به داستان آدم (و حوّا کشاند تا آن‌جا که فرمود: آدم (و حوّا عرض کردند: «پروردگارا! همچنان‌که جایگاه محمّد و اهل بیتش (در بهشت را دیدیم، کسانی‌که به آن‌ها ستم می‌کنند را در دوزخت به ما نشان بده تا آن‌ها را [نیز] ببینیم». در آن هنگام خداوند به دوزخ فرمان داد و دوزخ، انواع عقوبت‌ها و عذاب‌هایی که در آن وجود دارد را آشکار نمود و خداوند عزّوجلّ فرمود: «جایگاه کسانی که به محمّد و اهل بیتش (ستم روا می‌دارند و مقام و منزلت آنان را برای خود ادّعا می‌کنند در پایین‌ترین طبقه‌ی دوزخ است که هرگاه بخواهند از غم و اندوه‌های دوزخ خارج شوند، به آن بازگردانده می‌شوند و [به آن‌ها گفته می‌شود:] بچشید عذاب سوزان را.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۲

بحارا لأنوار، ج۸، ص۳۰۸

آیه إِنَّ اللهَ یُدْخِلُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ یُحَلَّوْنَ فی‌ها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِباسُهُمْ فی‌ها حَریرٌ [23]

خداوند کسانی را که ایمان¬آورده و کارهای شایسته انجام¬ داده¬اند، در باغ¬های بهشتی وارد می‌کند که از پای درختانش نهرها جاری است؛ در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت ¬می‌شوند و لباس¬هایشان از حریر است.

خداوند کسانی را که ایمان‌آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، در باغ‌های بهشتی وارد می‌کند که از پای درختانش نهرها جاری است

۱ -۱

(حج/ ۲۳)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - قَالَ ابْن‌عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) وَ أُنْزِلَ فِی أَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ حَمْزَهًَْ وَ عُبَیْدَهًَْ إِنَّ اللهَ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ إِلَی قَوْلِهِ صِراطِ الْحَمِیدِ.

ابن‌عبّاس (آیات إِنَّ اللهَ یُدْخِلُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ… صِراطِ الْحَمِیدِ. (حج/۲.۲۳) درباره‌ی امیرالمؤمنین (حمزه (و عبیده نازل ¬شده ¬است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۲

بحارا لأنوار، ج۴۱، ص۷۸/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۱۶ و بحارا لأنوار، ج۳۶، ص۱۱۸؛ «بتفاوت» / المناقب، ج۳، ص۱۱۸/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۱۵

۱ -۲

(حج/ ۲۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) جُعِلْتُ فِدَاکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ

شَوِّقْنِی فَقَالَ یَا أَبَامُحَمَّدٍ إِنَّ مِنْ أَدْنَی نَعِیمِ الْجَنَّهًِْ یُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَهًِْ أَلْفِ عَامٍ مِنْ مَسَافَهًِْ الدُّنْیَا وَ إِنَّ أَدْنَی أَهْلِ الْجَنَّهًِْ مَنْزِلًا لَوْ نَزَلَ بِهِ أَهْلُ الثَّقَلَیْنِ الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ لَوَسِعَهُمْ طَعَاماً وَ شَرَاباً وَ لَا یَنْقُصُ مِمَّا عِنْدَهُ شَیْءٌ وَ إِنَّ أَیْسَرَ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ مَنْزِلَهًًْ مَنْ یَدْخُلُ الْجَنَّهًَْ فَیُرْفَعُ لَهُ ثَلَاثُ حَدَائِقَ فَإِذَا دَخَلَ أَدْنَاهُنَّ رَأَی فِیهَا مِنَ الْأَزْوَاجِ وَ الْخَدَمِ وَ الْأَنْهَارِ وَ الْأَثْمَارِ مَا شَاءَ اللَّهُ مِمَّا یَمْلَأُ عَیْنَهُ قُرَّهًًْ وَ قَلْبَهُ مَسَرَّهًًْ فَإِذَا شَکَرَ اللَّهَ وَ حَمِدَهُ قِیلَ لَهُ ارْفَعْ رَأْسَکَ إِلَی الْحَدِیقَهًِْ الثَّانِیَهًِْ فَفِیهَا مَا لَیْسَ فِی الْأُخْرَی فَیَقُولُ یَا رَبِّ أَعْطِنِی هَذِهِ فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی إِنْ أَعْطَیْتُکَ إِیَّاهَا سَأَلْتَنِی غَیْرَهَا فَیَقُولُ رَبِّ هَذِهِ هَذِهِ فَإِذَا هُوَ دَخَلَهَا شَکَرَ اللَّهَ وَ حَمِدَهُ قَالَ فَیُقَالُ افْتَحُوا لَهُ بَابَ الْجَنَّهًِْ وَ یُقَالُ لَهُ ارْفَعْ رَأْسَکَ فَإِذَا قَدْ فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنَ الْخُلْدِ وَ یَرَی أَضْعَافَ مَا کَانَ فِیمَا قَبْلُ فَیَقُولُ عِنْدَ تَضَاعُفِ مَسَرَّاتِهِ رَبِّ لَکَ الْحَمْدُ الَّذِی لَا یُحْصَی إِذْ مَنَنْتَ عَلَیَّ بِالْجِنَانِ وَ نَجَّیْتَنِی مِنَ النِّیرَانِ قَالَ أَبُوبَصِیرٍ فَبَکَیْتُ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ زِدْنِی قَالَ یَا أَبَامُحَمَّدٍ إِنَّ فِی الْجَنَّهًِْ نَهَراً فِی حَافَتِهِ جَوَارٍ نَابِتَاتٌ إِذَا مَرَّ الْمُؤْمِنُ بِجَارِیَهًٍْ أَعْجَبَتْهُ قَلَعَهَا وَ أَنْبَتَ اللَّهُ مَکَانَهَا أُخْرَی قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ زِدْنِی قَالَ الْمُؤْمِنُ یُزَوَّجُ ثَمَانَمِائَهًِْ عَذْرَاءَ وَ أَرْبَعَهًَْ آلَافِ ثَیِّبٍ وَ زَوْجَتَیْنِ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ ثَمَانُمِائَهًِْ عَذْرَاءَ قَالَ: نَعَمْ مَا یَفْرِشُ فِیهِنَّ شَیْئاً إِلَّا وَجَدَهَا کَذَلِکَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مِنْ أَیِّ شَیْءٍ خُلِقْنَ الْحُورُ الْعِینُ قَالَ: مِنْ تُرْبَهًِْ الْجَنَّهًِْ النُّورَانِیَّهًِْ وَ یُرَی مُخُّ سَاقَیْهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِینَ حُلَّهًًْ کَبِدُهَا مِرْآتُهُ وَ کَبِدُهُ مِرْآتُهَا، قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَهُنَّ کَلَامٌ یُکَلِّمْنَ بِهِ أَهْلَ الْجَنَّهًِْ قَالَ نَعَمْ کَلَامٌ یَتَکَلَّمْنَ بِهِ لَمْ یَسْمَعِ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِ، قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ یَقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ وَ نَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ وَ نَحْنُ الْمُقِیمَاتُ فَلَا نَظْعَنُ وَ نَحْنُ الرَّاضِیَاتُ فَلَا نَسْخَطُ طُوبَی لِمَنْ خُلِقَ لَنَا وَ طُوبَی لِمَنْ خُلِقْنَا لَهُ نَحْنُ اللَّوَاتِی لَوْ أَن قَرْنَ إِحْدَانَا عُلِّقَ فِی جَوِّ السَّمَاءِ لَأَغْشَی نُورُهُ الْأَبْصَارَ فَهَاتَانِ الْآیَتَانِ وَ تَفْسِیرُهُمَا رَدٌّ عَلَی مَنْ أَنْکَرَ خَلْقَ الْجَنَّهًِْ وَ النَّارِ قَوْلِهِ: وَ هُدُوا إِلَی الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ قَالَ التَّوْحِیدِ وَ الْإِخْلَاصِ وَ هُدُوا إِلی صِراطِ الْحَمِیدِ قَالَ إِلَی الْوَلَایَهًِْ.

امام صادق (ابوبصیر گوید: امام صادق (فرمود: «از کمترین نعمت‌های بهشت این است که بوی خوش آن از فاصله‌ی هزار سال از مسافت‌های دنیا به مشام می‌رسد؛ و پایین‌ترین منازل بهشت چنان است که اگر تمام جنّیان و انسان‌ها میهمانِ صاحب آن شوند غذا و نوشیدنی به همه ایشان خواهد رسید و از آنچه در اختیار آن بهشتی است چیزی کم نمی‌شود. و کم رتبه‌ترین بهشتیان چنان است که وقتی داخل بهشت می‌شود سه بوستان برایش آشکار شود، هنگامی‌که وارد پایین‌ترین آن‌ها شود به‌قدری از همسران، خدمتکاران، رودها و میوه‌ها ببیند که باعث چشم روشنی و شادشدن دلش گردد؛ چون شکر و سپاس خداوند را به‌جا آورد به وی خطاب می‌شود: «سرت را بالا بگیر و به باغ دوّم بنگر که در آن، چیزهایی است که در دیگری وجود ندارد». عرض می‌کند: «پروردگارا! این بوستان را به من عنایت فرما». خداوند متعال می‌فرماید: «اگر این را به تو بدهم بوستان دیگری از من خواهی خواست». عرض می‌کند: «پروردگارا! همین را می‌خواهم، همین را». چون وارد آن بوستان شود شکر و سپاس خداوند را به‌جا آورد. پس خطاب شود: «دری به‌سوی بهشت برایش بگشایید» و به او گفته شود: «سرت را بالا بگیر». ناگهان دری از درهای بهشت جاویدان، برایش گشوده گردد و چندین برابرِ آنچه در گذشته دیده بود را مشاهده می‌کند؛ وقتی¬که شادمانی‌اش چندین برابر می‌شود، عرض می‌کند: «پروردگارا! ستایشی که قابل شمارش نباشد مخصوص توست چراکه با [بخشیدنِ] بهشت‌ها بر من منّت نهادی و مرا از دوزخ نجات بخشیدی». ابوبصیر گوید: در این هنگام من گریستم و به حضرت عرض¬کردم: «جانم به فدایت! بیشتر برایم بگو». حضرت فرمود: «ای ابامحمّد! در بهشت نهری است که در کناره‌های آن کنیزانی روییده‌اند¬؛ هرگاه مؤمن از کنار کنیزی عبور کند و از آن خوشش آید، آن را از جایش می‌کَنَد و خداوند به جایش، کنیز دیگری می‌رویاند». عرض¬کردم: «جانم به قربانت! بیشتر برایم بگو». فرمود: «مؤمن با هشتصد همسر باکره و چهارهزار همسر غیرباکره و با دوتن از حوریان چشم درشت ازدواج ¬خواهد کرد». [با تعجب] پرسیدم: »فدایت شوم! هشتصد همسر باکره»؟! فرمود: «آری! و با هرکدام همبستر شود باز هم او را باکره خواهد یافت». پرسیدم: «فدایت شوم! حوریان چشم درشت از چه¬ چیزی آفریده شده‌اند»؟ فرمود: «از خاک نورانی بهشت آفریده ¬شده‌اند و مغز ساق پای آنان از پشت هفتاد جامه نمایان¬است؛ اندرون حورّیه، آیینه‌ی مؤمن و اندرون مؤمن، آیینه‌ی حورّیه است». پرسیدم: «فدایت شوم! آیا حوریان سخنی دارند که در بهشت [با بهشتیان] بگویند»؟ فرمود: «آری! سخنی دارند که کسی گواراتر از آن نشنیده است». پرسیدم: «کلام آنان چیست»؟ فرمود: «با صدایی نرم و دلنشین گویند: ما جاودانه‌ایم و مرگ نداریم، ما شاداب هستیم و پژمرده نمی‌شویم، ما ماندگاریم و نمی‌رویم و ما خشنود هستیم و خشمگین نمی‌شویم. خوشا به ¬حال کسی که برای ما آفریده ¬شده ¬است و خوشا به ¬حال کسی‌که ما برای او آفریده شده‌ایم! ما کسانی هستیم که اگر گیسوی یکی از ما در بالای آسمان آویزان ¬شود، نورش چشم‌ها را خیره¬ خواهد¬ کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۲

القمی، ج۲، ص۸۲

در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت می‌شوند و لباس‌هایشان از حریر است

۲ -۱

(حج/ ۲۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِذَا أُدْخِلَ الْمُؤْمِنُ إِلَی مَنَازِلِهِ فِی الْجَنَّهًِْ وَ وُضِعَ عَلَی رَأْسِهِ تَاجُ الْمُلْکِ وَ الْکَرَامَهًِْ أُلْبِسَ حُلَلَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهًِْ وَ الْیَاقُوتِ وَ الدُّرِّ الْمَنْظُومِ فِی الْإِکْلِیلِ تَحْتَ التَّاجِ قَالَ وَ أُلْبِسَ سَبْعِینَ حُلَّهًَْ حَرِیرٍ بِأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَهًٍْ وَ ضُرُوبٍ مُخْتَلِفَهًٍْ مَنْسُوجَهًًْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّهًِْ وَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ الْأَحْمَرِ فَذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یُحَلَّوْنَ فِی‌ها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِباسُهُمْ فِی‌ها حَرِیر.

پیامبر (هنگامی‌که مؤمن را به¬ منزل¬هایش در بهشت وارد کنند و بر سرش تاج سلطنت و کرامت نهند جامه‌هایی از طلا، نقره و یاقوت به همراه مرواریدی که به رشته درآورده شده در دستاری زیر آن تاج به او بپوشانند و هفتاد جامه‌ی حریر به رنگ¬های گوناگون و انواع مختلف که از طلا، نقره، مروارید و یاقوت‌سرخ بافته شده بر تنَش کنند؛ این است معنای سخن خداوند عزّوجلّ [که فرمود]: یُحَلَّوْنَ فِی‌ها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِباسُهُمْ فِی‌ها حَرِیر.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۶

الکافی، ج۸، ص۹۷/ بحارا لأنوار، ج۸، ص۱۵۷/ القمی، ج۲، ص۲۴۶/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۷۲۱

آیه وَ هُدُوا إِلَی الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَ هُدُوا إِلی صِراطِ الْحَمیدِ [24]

و به¬سوی سخنان پاکیزه هدایت¬ می¬شوند و به راهِ خداوند شایسته‌ی ستایش، راهنمایی می‌گردند.

هدایت‌شدگان چه کسانی‌اند

۱

(حج/ ۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی: وَ هُدُوا إِلَی الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَ هُدُوا إِلی صِراطِ الْحَمِیدِ قَالَ ذَاکَ حَمْزَهًُْ (رحمة الله علیه) وَ جَعْفَرٌ (رحمة الله علیه) وَ عُبَیْدَهًُْ وَ سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) وَ أَبُوذَرٍّ (رحمة الله علیه) وَ الْمِقْدَادُ‌بْنُ‌الْأَسْوَدِ (رحمة الله علیه) وَ عَمَّارٌ (رحمة الله علیه) هُدُوا إِلَی أَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ (رحمة الله علیه).

امام¬صادق (از امام¬صادق (روایت¬ شده¬ که درباره‌ی آیه‌ی: وَهُدُوا إِلَی الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَی صِرَاطِ الْحَمِیدِ؛ فرمود: «مقصود آیه حمزه (جعفر (عبیده (سلمان (ابوذر (مقدادبن¬اسود (و عمّار (هستند که به¬سوی امیرالمؤمنین (هدایت¬ یافتند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۶

الکافی، ج۱، ص۴۲۶/ بحارا لأنوار، ج۲۲، ص۱۲۵/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۰/ المناقب، ج۳، ص۹۶/ بحارا لأنوار، ج۳۶، ص۱۰۱/ نورالثقلین/ البرهان

و به‌سوی سخنان پاکیزه هدایت می‌شوند و به راهِ خداوند شایسته‌ی ستایش، راهنمایی می‌گردند

۱ -۱

(حج/ ۲۴)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَال: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ هُدُوا إِلَی الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَ هُدُوا إِلی صِراطِ الْحَمِیدِ؛ فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ هَذَا الْأَمْرُ الَّذِی أَنْتُمْ عَلَیْهِ.

امام باقر (ضریس کناسی گوید: «از امام باقر (درباره‌ی این سخن خداوند [که فرموده است:] وَهُدُوا إِلَی الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَی صِرَاطِ الْحَمِیدِ؛ پرسیدم». حضرت فرمود: «به خدا قسم! مقصود، همین امر ولایت است که شما (شیعیان) به آن اعتقاد دارید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۶

بحارا لأنوار، ج۶۵، ص۹۲/ المحاسن، ج۱، ص۱۶۹/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(حج/ ۲۴)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قَولُهُ وَ هُدُوا إِلَی الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ قَالَ التَّوحِیدُ و الإِخلَاصُ وَ هُدُوا إِلی صِراطِ الْحَمِیدِ قَالَ إلَی الوِلَایَهًِْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَهُدُوا إِلَی الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ؛ یعنی [به] توحید و اخلاص [هدایت می‌شوند]، وَهُدُوا إِلَی صِرَاطِ الْحَمِیدِ؛ یعنی به ولایت [رهنمون¬ می‌شوند].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۶

القمی، ج۲، ص۸۳/ البرهان

۱ -۳

(حج/ ۲۴)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - إِلی صِراطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ وَ الصِّرَاطُ الطَّرِیقُ الْوَاضِحُ وَ إِمَامَهًُْ الْأَئِمَّهًْ (.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( به‌سوی راه خداوند توانا و ستوده [هدایت کنی]. (ابراهیم/۱) مقصود از صراط، راه روشن و پیشوایی ائمّه (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۶

بحارا لأنوار، ج۹، ص۲۱۷

۱ -۴

(حج/ ۲۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - صَعْصَعَهًَْ‌بْنِ‌صُوحَانَ قَالَ أُمْطِرَتِ الْمَدِینَهًُْ مَطَراً ثُمَّ صَحَتْ فَخَرَجَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) إِلَی صَحْرَائِهَا وَ مَعَهُ أَبُوبَکْرٍ فَلَمَّا خَرَجَا فَإِذَا بِعَلِیٍّ (علیه السلام) مُقْبِلٌ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) قَالَ مَرْحَباً بِالْحَبِیبِ الْقَرِیبِ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَهًَْ وَ هُدُوا إِلی صِراطِ الْحَمِیدِ أَنْتَ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) مِنْهُمْ.

پیامبر (صعصعهّ¬بن¬صوحان ¬گوید: «روزی پس از باریدن بارانی فراوان در مدینه و صاف‌شدن هوا، پیامبر (به همراه ابوبکر به بیرون شهر رفتند. هنگام خارج‌شدن از شهر علی (را دیدند که پیش¬ می¬آید. چون پیامبر (علی (را دید فرمود: «درود بر دوست نزدیکم»! سپس آیه: وَ هُدُوا إِلی صِراطِ الْحَمِیدِ را تلاوت نموده و فرمود: «ای علی (! تو از ایشان هستی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۶

بحارا لأنوار، ج۳۹، ص۱۲۷

۱ -۵

(حج/ ۲۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - صِرَاطُ الْحَمِیدِ؛ طَرِیقُ الْإِسْلَامِ وَ طَرِیقُ الْجَنَّهًْ.

پیامبر (راه خداوند شایسته‌ی ستایش، همان راه اسلام و راه [رسیدن به] بهشت است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۸

بحارا لأنوار، ج۶۵، ص۹۲ / بحارا لأنوار، ج۸، ص۸۹

۱ -۶

(حج/ ۲۴)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ هُدُوا إِلَی الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ قِیلَ مَعْنَاهُ أَرشِدُوا إِلَی شَهَادَهًِْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

ابن‌عبّاس (وَهُدُوا إِلَی الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ یعنی مؤمنان به‌سوی گواهی دادن به اینکه خدایی جز خدای یگانه نیست و اینکه ستایش مخصوص خداوند است، راهنمایی می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۸

بحارا لأنوار، ج۸، ص۸۹

آیه إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذی جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاکِفُ فیهِ وَ الْبادِ وَ مَنْ یُرِدْ فیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلیمٍ [25]

کسانی که کافر شدند، و [مردم را] از راه خدا بازداشتند، و [همچنين] از مسجدالحرام، که آن را برای همه مردم، برابر قرار دادیم، چه کسانی که در آنجا زندگی ¬می¬کنند یا از نقاط دور وارد می‌شوند و [نيز] هرکس بخواهد در این سرزمین به انحراف و ستم روی ¬آورد، ما از عذابی دردناک به او می¬چشانیم!

کسانی که کافر شدند، و [مردم را] از راه خدا بازداشتند

۱ -۱

(حج/ ۲۵)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - نَزَلَتْ فِی قُرَیْشٍ حِینَ صَدُّوا رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَنْ مَکَّهًَْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (این آیه در مورد قریش نازل شد، در آن زمان‌که رسول‌خدا (را از [ورود به] مکّه بازداشتند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۸

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۸۱ و البرهان؛ «بتفاوت» / القمی، ج۲، ص۸۳/ مستدرک الوسایل، ج۹، ص۳۵۸/ نورالثقلین

و [همچنین] از مسجدالحرام، که آن را برای همه مردم، برابر قراردادیم، چه کسانی که در آنجا زندگی می‌کنند یا از نقاط دور وارد می‌شوند

۲ -۱

(حج/ ۲۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - کَرِهَ إِجَارَهًَْ بُیُوتِ مَکَّهًَْ وَ قَرَأَ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ.

امام علی (از امام باقر (روایت است: امام علی (از اجاره‌دادن خانه‌های مکّه کراهت داشت و این آیه را تلاوت¬ می‌فرمود: سَواءً الْعاکِفُ فیهِ وَ الْبادِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۸

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۸۱/ قرب الإسناد، ص۶۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۲۶۹/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۲

(حج/ ۲۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - مِن کِتَابٍ لَهُ (علیه السلام) إلَی قُثَمَ‌بنِ‌العَبَّاسِ وَ هُوَ عَامِلُهُ عَلَی مَکَّهًَْ: وَ مُرْ أَهْلَ مَکَّهًَْ أَلَّا یَأْخُذُوا مِنْ سَاکِنٍ أَجْراً فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ یَقُولُ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ؛ {فَ} الْعَاکِفُ الْمُقِیمُ بِهِ وَ الْبَادِی؛ الَّذِی یَحُجُّ إِلَیْهِ مِنْ غَیْرِ أَهْلِهِ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ لِمَحَابِّهِ وَ السَّلَامُ.

امام علی ([در نامه‌ی امیرالمؤمنین (به قثم‌بن‌عبّاس که کارگزار ایشان در مکه بود، چنین آمده است:] به مردم مکّه فرمان ¬ده تا از هیچ زائری در ایّام ¬حج اجرت مسکن نگیرند، چراکه خدای سبحان فرموده است: سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ؛ «عاکف» یعنی اهل مکّه و «بادی» یعنی زائرانی که از دیگر شهرها به حج می‌آیند. خدا ما و شما را به آنچه دوست دارد توفیق عنایت فرماید. والسّلام.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۸

نهج البلاغهًْ، ص۴۵۷/ بحارا لأنوار، ج۳۳، ص۴۹۷/ شرح نهج البلاغهًْ، ج۱۸، ص۳۰

۲ -۳

(حج/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ مُعَاوِیَهًَْ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَی بَابِهِ مِصْرَاعَیْنِ بِمَکَّهًَْ فَمَنَعَ حَاجَّ بَیْتِ اللَّهِ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ وَ کَانَ النَّاسُ إِذَا قَدِمُوا مَکَّهًَْ نَزَلَ الْبَادِی عَلَی الْحَاضِرِ حَتَّی یَقْضِیَ حَجَّه.

امام صادق (معاویّه اوّلین کسی بود که بر در خانه‌ی خود در مکّه، دو لنگه‌ی درب نصب¬ کرد و مانع بهره‌مندی حاجیان از حقّی شد که خداوند [برای آنان مقرّر داشته و] فرموده: سَواءً الْعاکِفُ فیهِ وَ الْبادِ؛ پیش از آن، رسم چنین بود که هرگاه حاجیان به مکّه می‌آمدند مسافر، میهمان خانه‌ی یکی از ساکنان مکّه می‌شد تا [اعمال] حجّ خود را به پایان ببرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۸

الکافی، ج۴، ص۲۴۳/ بحارا لأنوار، ج۳۳، ص۱۷۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۲۶۷/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۴

(حج/ ۲۵)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ قَالَ أَهْلُ مَکَّهًَْ وَ مَنْ جَاءَ إِلَیْهِ مِنَ الْبُلْدَانِ فَهُمْ فِیهِ سَوَاءٌ لَا یُمْنَعُ النُّزُولَ وَ دُخُولَ الْحَرَمِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (سَواءً الْعاکِفُ فیهِ وَ الْبادِ؛ [یعنی] اهل مکّه و مسافرینی که از شهرهای دیگر به مکّه می‌آیند همگی در آن یکسانند و از سکونت [در آن] و ورود به مسجدالحرام بازداشته نمی‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۱۸

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۸۱/ القمی، ج۲، ص۸۳/ مستدرک الوسایل، ج۹، ص۳۵۸/ نورالثقلین

۲ -۵

(حج/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ‌بْنِ‌عَلِیٍ الْحَلَبِیِ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُه عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ؛ فَقَالَ لَمْ یَکُنْ یَنْبَغِی أَنْ یُصْنَعَ عَلَی دُورِ مَکَّهًَْ أَبْوَابٌ لِأَنَّ لِلْحَاجِّ أَنْ یَنْزِلُوا مَعَهُمْ فِی دُورِهِمْ فِی سَاحَهًِْ الدَّارِ حَتَّی یَقْضُوا مَنَاسِکَهُمْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ لِدُورِ مَکَّهًَْ أَبْوَاباً مُعَاوِیَهًُْ.

امام صادق (عبیدالله‌بن‌علی حلَبی گوید: «از امام صادق (درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده:] سَواءً الْعاکِفُ فیهِ وَ الْبادِ؛ پرسیدم». حضرت فرمود: «سزاوار نبود که برای خانه‌های مکّه درب گذاشته ¬شود؛ زیرا حاجیان حقّ دارند که وارد آستانه‌ی خانه‌های ساکنین مکّه شوند تا زمانی‌که اعمال حجّ خود را به پایان ببرند؛ و اوّلین کسی که برای خانه‌های مکّه درب قرار داد، معاویّه بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۰

من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۱۹۴/ بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۸۱/ علل الشرایع، ج۲، ص۳۹۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۲۶۸/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۶

(حج/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حُسَیْنِ‌بْنِ‌أَبِی‌الْعَلَاءِ قَال: ذَکَرَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) هَذِهِ الْآیَهًَْ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ فَقَالَ کَانَتْ مَکَّهُاک لَیْسَ عَلَی شَیْءٍ مِنْهَا بَابٌ وَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَی بَابِهِ الْمِصْرَاعَیْنِ مُعَاوِیَهًَْ‌بْنَ‌أَبِی‌سُفْیَانَ وَ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَمْنَعَ الْحَاجَّ شَیْئاً مِنَ الدُّورِ وَ مَنَازِلِهَا.

امام صادق (حسین‌بن‌ابی‌اعلاء گوید: امام¬ صادق (آیه: سَواءً الْعاکِفُ فیهِ وَ الْبادِ؛ را تلاوت کرده و فرمود: «هیچ خانه‌ای در مکّه، درب نداشت و اوّلین کسی که دو لنگه‌ی درب برای خانه‌ی خود نصب¬ کرد، معاویّه¬بن¬ابی¬سفیان بود؛ و برای کسی شایسته نیست که حاجیان را از خانه‌های مکّه و منزلگاه‌های آن محروم ¬سازد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۰

تهذیب الأحکام، ج۵، ص۴۲۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۲۶۹/ نورالثقلین

۲ -۷

(حج/ ۲۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَنَّ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) نَهَی أَهْلَ مَکَّهًَْ أَنْ یُؤَاجِرُوا دُورَهُمْ وَ أَنْ یُغْلِقُوا عَلَیْهَا أَبْوَاباً وَ قَالَ سَواءً الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ قَالَ وَ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُوبَکْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) حَتَّی کَانَ فِی زَمَنِ مُعَاوِیَهًَْ.

امام علی (رسول‌خدا (اهل مکّه را از اینکه خانه‌هایشان را اجاره دهند و برای آن‌ها درب بگذارند، نهی نموده و فرمود: سَواءً الْعاکِفُ فیهِ وَ الْبادِ. امام علی ([در ادامه] فرمود: «ابوبکر، عمر، عثمان و علی (به این دستور عمل کردند، تا اینکه در زمان معاویه این اتفاق (اجاره دادن خانه‌ها و درب گذاشتن برای آن‌ها) افتاد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۰

بحارا لأنوار، ج۳۳، ص۱۶۴/ بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۸۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۲۶۹/ البرهان

۲ -۸

(حج/ ۲۵)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - انَّ کِرَاءَ دُورِ مکهًْ وَ بَیْعَهَا حَرَامُ.

ابن‌عبّاس (اجاره¬دادن و فروش خانه¬های مکّه حرام است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۰

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۰۳

عاکف

۳ -۱

(حج/ ۲۵)

الباقر (علیه السلام) عَنْ زُرَارَهًَْ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَکَّهًَْ سَنَتَیْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَکَّهًَْ لَا مُتْعَهًَْ لَهُ فَقُلْتُ لِأَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَکَّهًَْ قَالَ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ.

امام باقر (زراره از امام باقر (نقل کرده که حضرت فرمود: «کسی که دو سال در مکّه اقامت کند، اهل مکّه به ¬حساب ¬آید و نمی‌تواند حج و عمره‌ی تمتّع به‌جا آورد». به امام (عرض کردم: «اگر چنین کسی هم در عراق، اهل و عیال داشته باشد و هم در مکّه، حکمش چیست»؟ حضرت فرمود: «باید ببیند در کدام‌یک بیشتر اقامت دارد که از اهل همان‌جا به حساب آید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۰

تهذیب الأحکام، ج۵، ص۳۴ / نورالثقلین

۳ -۲

(حج/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - الْمُجَاوِرُ بِمَکَّهًَْ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَهًِْ إِلَی الْحَجِ إِلَی سَنَتَیْنِ فَإِذَا جَاوَزَ سَنَتَیْنِ کَانَ قَاطِناً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ.

امام صادق (کسی که در مکّه سکونت یافته است، تا دو سال با پایان‌بردن عمره‌ی تمتّع، حج تمتّع به‌جا می‌آورد؛ و اگر بیش از دو سال ساکن مکّه باشد اهل آنجا به حساب آید و دیگر نمی‌تواند حج و عمره‌ی تمتّع به‌جا آورد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۰

تهذیب الأحکام، ج۵، ص۳۴ / نورالثقلین

۳ -۳

(حج/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) لِأَهْلِ مَکَّهًَْ أَنْ یَتَمَتَّعُوا فَقَالَ لَا لَیْسَ لِأَهْلِ مَکَّهًَْ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قَالَ قُلْتُ فَالْقَاطِنُونَ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامُوا سَنَهًًْ أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعُوا کَمَا یَصْنَعُ أَهْلُ مَکَّهًَْ فَإِذَا أَقَامُوا شَهْراً فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قُلْتُ مِنْ أَیْنَ قَالَ یَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ مَکَّهًَْ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ.

امام صادق (حلبی گوید: «از امام ¬صادق (پرسیدم: «آیا اهل مکّه می‌توانند حج و عمره‌ی تمتّع به‌جا آورند»؟ حضرت فرمود: «خیر! نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند». عرض کردم: «کسانی‌که قصد سکونتِ همیشگی در مکّه را دارند حکمشان چیست»؟ فرمود: «اگر یک‌سال یا دوسال در آنجا سکونت کنند، وظیفه‌ی آن‌ها مانند وظیفه‌ی اهل مکّه است (یعنی باید حج و عمره‌ی مفرده انجام دهند)؛ پس اگر یک‌ماه در مکّه سکونت کنند می‌توانند حج و عمره‌ی تمتّع به‌جا آورند». عرض کردم: «از کجا احرام می‌بندند»؟ فرمود: «از بیرون [محدوده‌ی] حرم». عرض کردم: «از کجا باید برای [شروعِ] حج، لبّیک بگویند»؟ فرمود: «از مکّه به¬همان¬ صورت که دیگران می‌گویند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۰

تهذیب الأحکام، ج۵، ص۳۵ / نورالثقلین

۳ -۴

(حج/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الطَّوَافِ بِغَیْرِ أَهْلِ مَکَّهًَْ مِمَّنْ جَاوَرَ بِهَا أَفْضَلُ أَوِ الصَّلَاهًْ فَقَالَ الطَّوَافُ لِلْمُجَاوِرِینَ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاهًُْ لِأَهْلِ مَکَّهًَْ وَ الْقَاطِنِینَ بِهَا أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ.

امام¬صادق (حریز گوید: از امام¬صادق (پرسیدم: «برای کسانی‌که در مکّه [به‌طور موقّت] سکونت یافته‌اند انجام طواف [مستحبّی] فضیلت بیشتری ¬دارد یا خواندن نماز [مستحبّی]»؟ حضرت فرمود: «برای کسانی‌که در مکّه [به‌طور موقّت] سکونت یافته‌اند انجام طواف [مستحبّی] فضیلت بیشتری ¬دارد و برای اهل مکّه و کسانی‌که قصد سکونتِ همیشگی در آن کرده‌اند خواندن نماز [مستحبّی] فضیلت بیشتری نسبت به انجام طواف دارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۲

تهذیب الأحکام، ج۵، ص۴۴۶ / نورالثقلین

۳ -۵

(حج/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ بِمَکَّهًَْ سَنَهًًْ فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ وَ إِذَا أَقَامَ سَنَتَیْنِ خَلَطَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا فَإِذَا أَقَامَ ثَلَاثَ سِنِینَ فَالصَّلَاهًُْ أَفْضَلُ.

امام¬صادق (کسی که یک‌سال در مکّه اقامت¬ کند، انجام طواف [مستحبّی] برای او فضیلت بیشتری ¬دارد؛ و اگر دوسال اقامت کند گاهی طواف [مستحبّی] و گاهی نماز [مستحبّی] انجام دهد؛ و اگر سه سال اقامت کند نماز [مستحبّی] برایش فضیلت بیشتری -دارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۲

تهذیب الأحکام، ج۵، ص۴۴۷ / نورالثقلین

و [نیز] هرکس بخواهد در این سرزمین به انحراف و ستم روی‌آورد، ما از عذابی دردناک به او می‌چشانیم

۴ -۱

(حج/ ۲۵)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ؛ قَالَ نَزَلَتْ فِی مَنْ یُلْحِدُ بِأَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ یَظْلِمُهُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (آیه: وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ؛ در مورد کسانی نازل ¬شده¬ است که در مورد امیرالمؤمنین (کج‌روی می¬کنند و به او ستم روا ¬می‌دارند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۲

القمی، ج۲، ص۸۳/ نورالثقلین؛ «بتفاوت لفظی» / بحارا لأنوار، ج۳۶، ص۱۶۸/ البرهان

۴ -۲

(حج/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ؛ فَقَالَ مَنْ عَبَدَ فِیهِ غَیْرَ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَوْ تَوَلَّی فِیهِ غَیْرَ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ فَهُوَ مُلْحِدٌ بِظُلْمٍ وَ عَلَی اللَّهِ تَبَارَکَ‌وَ‌تَعَالَی أَنْ یُذِیقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ.

امام¬صادق (از امام ¬صادق (نقل شده است که درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده:] وَمَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ؛ فرمود: «هرکس در سرزمین مکّه غیر از خداوند عزّوجلّ را پرستش¬ کند و یا ولایت کسی غیر از اولیای الهی را بپذیرد، چنین کسی با انحراف از حق، روی به ستم آورده و بر خداوند رواست که از عذابی دردناک به او بچشاند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۲

الکافی، ج۸، ص۳۳۷/ نورالثقلین/ البرهان

۴ -۳

(حج/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ؛ قَالَ نَزَلَتْ فِیهِمْ حَیْثُ دَخَلُوا الْکَعْبَهًَْ فَتَعَاهَدُوا وَ تَعَاقَدُوا عَلَی کُفْرِهِمْ وَ جُحُودِهِمْ بِمَا نُزِّلَ فِی أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَأَلْحَدُوا فِی الْبَیْتِ بِظُلْمِهِمُ الرَّسُولَ (صلی الله علیه و آله) وَ وَلِیَّهُ فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ.

امام¬صادق (از امام¬ صادق (نقل شده است که درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده:] وَمَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ؛ فرمود: «این آیه درباره‌ی کسانی نازل ¬شده که وارد کعبه شدند و بر کفر و انکار خود نسبت به آنچه درباره‌ی امیرالمؤمنین (نازل¬ شده، با یکدیگر عهد و پیمان بستند. پس ایشان در خانه‌ی خدا به‌واسطه‌ی ستمی که نسبت به پیغمبر (و جانشین او روا داشتند، دچار الحاد و کج‌روی شدند؛ قوم ستمکار [از رحمت خدا] دور باد (مؤمنون/۴۱).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۲

الکافی، ج۱، ص۴۲۱/ بحارا لأنوار، ج۳۰، ص۲۶۴/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۰/ نورالثقلین/ البرهان

۴ -۴

(حج/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُعَاوِیَهًَْ‌بْنِ‌عَمَّارٍ قَال: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ؛ قَالَ کُلُّ ظُلْمٍ إِلْحَادٌ وَ ضَرْبُ الْخَادِمِ فِی غَیْرِ ذَنْبٍ مِنْ ذَلِکَ الْإِلْحَادِ.

امام¬صادق (معاویه‌بن‌عمّار گوید: «از امام¬صادق (درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده:] وَمَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ؛ پرسیدم». حضرت فرمود: «هرگونه ستمی انحراف و کجروی است؛ و زدن خادم بدون اینکه اشتباهی از او سرزده باشد، از آن جمله است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۲

الکافی، ج۴، ص۲۲۷/ من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۲۵۲/ نورالثقلین؛ «من ذلک الاحاد» محذوف/ البرهان

۴ -۵

(حج/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ أَدْنَی الْإِلْحَادِ فَقَالَ إِنَ الْکِبْرَ أَدْنَاهُ.

امام¬صادق (حُکیم گوید: «از امام ¬صادق (پرسیدم: کم¬ترین مرتبه‌ی الحاد چیست»؟ امام (فرمود: «خودبزرگ‌بینی، کمترین مرتبه‌ی الحاد است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۲

الکافی، ج۲، ص۳۰۹/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۲۳۳/ نورالثقلین؛ «من ذلک الاحاد» محذوف/ البرهان

۴ -۶

(حج/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌الصَّبَّاحِ‌الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ؛ فَقَالَ کُلُّ ظُلْمٍ یَظْلِمُهُ الرَّجُلُ نَفْسُهُ بِمَکَّهًَْ مِنْ سَرِقَهًٍْ أَوْ ظُلْمِ أَحَدٍ أَوْ شَیْءٍ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنِّی أَرَاهُ إِلْحَاداً وَ لِذَلِکَ کَانَ یُتَّقَی أَنْ یُسْکَنَ الْحَرَمُ.

امام¬صادق (ابوصبّاح کنانی گوید: : «از امام¬ صادق (درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده:] وَمَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ؛ پرسیدم». حضرت فرمود: «هر ستمی که انسان در مکّه در حقّ خود مرتکب شود، چه دزدی باشد و چه ظلم بر دیگری یا هر ستمی دیگر، من آن را الحاد می‌دانم؛ به همین‌خاطر نیز مسلمانان از سکونت در مکّه پرهیز می‌کرده‌اند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۴

الکافی، ج۴، ص۲۲۷/ نورالثقلین؛ «یظلمه الرجل… یسکن الحرم» محذوف/ بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۸۰/ علل الشرایع، ج۲، ص۴۴۵/ فقه القرآن، ج۱، ص۳۲۳؛ «لذلک کان… الحرم» محذوف/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۲۳۲/ نورالثقلین؛ «یتقی ان یسکن الحرم» محذوف/ البرهان

۴ -۷

(حج/ ۲۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ انْظُرْ أَیْنَ أَنْتَ فَإِنَّمَا أَنْتَ فِی حَرَمِ اللَّهِ وَ سَاحَهًِْ بِلَادِ اللَّهِ وَ هِیَ دَارُ الْعِبَادَهًِْ فَوَطِّنْ نَفْسَکَ عَلَی الْعِبَادَهًِْ فَإِنَّ الصَّلَاهًَْ وَ الصِّیَامَ وَ الصَّدَقَهًَْ وَ أَفْعَالَ الْبِرِّ مُضَاعَفَهًٌْ وَ الْإِثْمَ وَ الْمَعْصِیَهًَْ أَشَدُّ عَذَاباً مُضَاعَفَهًًْ فِی غَیْرِهَا فَمَنْ هَمَّ لِمَعْصِیَهًٍْ وَ لَمْ یَعْمَلْهَا کُتِبَ لَهُ سَیِّئَهًٌْ لِقَوْلِهِ وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ؛ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی بَلَدٍ غَیْرِه.

پیامبر (بنگر که کجایی! تو در حرم¬ خدا و آستانه‌ی سرزمین‌های خدا هستی که همان خانه‌ی عبادت است؛ پس خودت را برای عبادت آماده ساز چراکه نماز، روزه، صدقه و کارهای نیک چند برابر حساب ¬می¬شود و گناه و نافرمانی [نیز] نسبت به مکان‌های دیگر، عذابی شدیدتر و چند برابر دارد؛ کسی که [در این‌جا] قصد انجام گناه کند و آن‌را انجام¬ ندهد به دلیل آیه‌ی وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ؛ برای او گناه نوشته خواهد شد، درحالی‌که در سرزمین‌های دیگر چنین نیست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۴

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۰۶

۴ -۸

(حج/ ۲۵)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ وَ الْإِلْحَادُ هُوَ الِاسْتِحْلَالُ لِلْحَرَامِ وَ الرُّکُوبُ لِلْآثَامِ.

ابن‌عبّاس (وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ؛ «الحاد» همان حلال‌شمردن محرّمات و ارتکاب گناهان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۴

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۰۴

۴ -۹

(حج/ ۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُعَاوِیَهًَْ‌بْنِ‌عَمَّارٍ قَالَ: أُتِیَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی الْمَسْجِدِ فَقِیلَ لَهُ إِنَ سَبُعاً مِنَ سِبَاعِ الطَّیْرِ عَلَی الْکَعْبَهًِْ لَیْسَ یَمُرُّ بِهِ شَیْءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَّا ضَرَبَهُ فَقَالَ انْصِبُوا لَهُ وَ اقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ.

امام¬صادق (معاویهًْ‌بن‌عمران گوید: [روزی] امام¬صادق (در مسجدالحرام حضورداشت؛ محضر مبارکش عرض ¬شد: «پرنده‌ای شکاری روی بام کعبه نشسته و هر کبوتری از کبوتران حرم که از کنارش عبور می‌کند را صید می‌کند [تکلیف چیست]»؟ حضرت فرمود: «برایش دام بگذارید و آن را بکشید چراکه او هتکِ حرمت حرم خدا کرده ¬است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۴

الکافی، ج۴، ص۲۲۷/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهیمَ مَکانَ الْبَیْتِ أَنْ لا تُشْرِکْ بی‌شَیْئاً وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفینَ وَ الْقائِمینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ [26]

[به¬خاطر بياور] زمانی را که محّل خانه‌ی کعبه را برای ابراهیم آماده ¬ساختیم [تا آن را بنا كند و به او گفتيم:] چیزی را همتای من قرار مده و خانه¬ام را برای طواف‌کنندگان و قیام¬کنندگان و رکوع کنندگان سجده‌گزار [از آلودگى بت¬ها و از هرگونه آلودگى] پاک¬ ساز.

[به‌خاطر بیاور] زمانی را که محّل خانه‌ی کعبه را برای ابراهیم آماده ساختیم [تا آن را بنا کند و به او گفتیم:] چیزی را همتای من قرار مده

۱ -۱

(حج/ ۲۶)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِیمَ مَکانَ الْبَیْتِ؛ أَیْ عَرَّفْنَاه.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِیمَ مَکانَ الْبَیْتِ؛ یعنی [محلّ خانه‌ی کعبه را] به ابراهیم (شناساندیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۴

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۱۱۶/ القمی، ج۲، ص۸۳

۱ -۲

(حج/ ۲۶)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) بِبِنَاءِ الْکَعْبَهًِْ وَ أَنْ یَرْفَعَ قَوَاعِدَهَا وَ یُرِیَ النَّاسَ مَنَاسِکَهُمْ فَبَنَی إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) وَ إِسْمَاعِیلُ (علیه السلام) الْبَیْتَ کُلَّ یَوْمٍ سَافاً حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) فَنَادَی أَبُوقُبَیْسٍ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) إِنَّ لَکَ عِنْدِی وَدِیعَهًًْ فَأَعْطَاهُ الْحَجَرَ فَوَضَعَهُ مَوْضِعَهُ ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) أَذَّنَ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) خَلِیلُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تَحُجُّوا هَذَا الْبَیْتَ فَحُجُّوهُ فَأَجَابَهُ مَنْ یَحُجُّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ أَجَابَهُ مِنْ أَهْلِ الْیَمَن.

امام باقر (و امام صادق ( خداوند عزّوجلّ به ابراهیم (فرمان داد که خانه‌ی کعبه را بسازد و پایه‌های آن‌را بالا ببرد و مناسک حج را به مردم نشان دهد. ابراهیم (نیز با یاری اسماعیل (هر روز، یک¬ردیف از سنگچین دیوار کعبه را بنا نهاد تا اینکه کار به محلّ قراردادن حجرالأسود رسید. در این ¬هنگام [کوهِ] أبوقبیس فریاد زد: «ای ابراهیم (! تو در نزد من امانتی داری» و حجرالأسود را به او داد؛ ابراهیم (نیز آن را در جایگاهش قرار داد. سپس ابراهیم (مردم را دعوت عمومی به حج کرد و گفت: «ای مردم! من ابراهیم خلیل الله (هستم؛ خداوند به شما فرمان ¬می‌دهد که آهنگِ این خانه نمایید و حج به‌جا آورید؛ پس‌ای مردم! آهنگِ این خانه کنید و حج به‌جا آورید». در نتیجه هرکس تا روز قیامت حج به‌جا آورد دعوت ابراهیم (را اجابت کرده است؛ و اوّلین کسی که دعوت او را اجابت کرد مردی از اهل یمن بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۴

الکافی، ج۴، ص۲۰۵/ نورالثقلین

۱ -۳

(حج/ ۲۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌الْمُخْتَارِ قَالَ حَدَّثَنِی إِسْمَاعِیلُ‌بْنُ‌جَابِرٍ قَالَ: کُنْتُ فِیمَا بَیْنَ مَکَّهًَْ وَ الْمَدِینَهًِْ أَنَا وَ صَاحِبٌ لِی فَتَذَاکَرْنَا الْأَنْصَارَ فَقَالَ أَحَدُنَا هُمْ نُزَّاعٌ مِنْ قَبَائِلَ وَ قَالَ أَحَدُنَا هُمْ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ قَالَ فَانْتَهَیْنَا إِلَی أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) وَ هُوَ جَالِسٌ فِی ظِلِّ شَجَرَهًٍْ فَابْتَدَأَ الْحَدِیثَ وَ لَمْ نَسْأَلْهُ فَقَالَ إِنَ تُبَّعاً لَمَّا أَنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ وَ جَاءَ مَعَهُ الْعُلَمَاءُ وَ أَبْنَاءُ الْأَنْبِیَاءِ فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی هَذَا الْوَادِی لِهُذَیْلٍ أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنْ بَعْضِ الْقَبَائِلِ فَقَالُوا إِنَّکَ تَأْتِی أَهْلَ بَلْدَهًٍْ قَدْ لَعِبُوا بِالنَّاسِ زَمَاناً طَوِیلًا حَتَّی اتَّخَذُوا بِلَادَهُمْ حَرَماً وَ بُنْیَتَهُمْ رَبّاً أَوْ رَبَّهًًْ فَقَالَ إِنْ کَانَ کَمَا تَقُولُونَ قَتَلْتُ مُقَاتِلِیهِمْ وَ سَبَیْتُ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ هَدَمْتُ بُنْیَتَهُمْ قَالَ فَسَالَتْ عَیْنَاهُ حَتَّی وَقَعَتَا عَلَی خَدَّیْهِ قَالَ فَدَعَا الْعُلَمَاءَ وَ أَبْنَاءَ الْأَنْبِیَاءِ فَقَالَ انْظُرُونِی وَ أَخْبِرُونِی لِمَا أَصَابَنِی هَذَا قَالَ فَأَبَوْا أَنْ یُخْبِرُوهُ حَتَّی عَزَمَ عَلَیْهِمْ قَالُوا حَدِّثْنَا بِأَیِّ شَیْءٍ حَدَّثْتَ نَفْسَکَ قَالَ حَدَّثْتُ نَفْسِی أَنْ أَقْتُلَ مُقَاتِلِیهِمْ وَ أَسْبِیَ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَهْدِمَ بُنْیَتَهُمْ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَرَی الَّذِی أَصَابَکَ إِلَّا لِذَلِکَ قَالَ وَ لِمَ هَذَا قَالُوا لِأَنَّ الْبَلَدَ حَرَمُ اللَّهِ وَ الْبَیْتَ بَیْتُ اللَّهِ وَ سُکَّانَهُ ذُرِّیَّهًُْ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ صَدَقْتُمْ فَمَا مَخْرَجِی مِمَّا وَقَعْتُ فِیهِ قَالُوا تُحَدِّثُ نَفْسَکَ بِغَیْرِ ذَلِکَ فَعَسَی اللَّهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْکَ قَالَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِخَیْرٍ فَرَجَعَتْ حَدَقَتَاهُ حَتَّی ثَبَتَتَا مَکَانَهُمَا قَالَ فَدَعَا بِالْقَوْمِ الَّذِینَ أَشَارُوا عَلَیْهِ بِهَدْمِهَا فَقَتَلَهُمْ ثُمَّ أَتَی الْبَیْتَ وَ کَسَاهُ وَ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ثَلَاثِینَ یَوْماً کُلَّ یَوْمٍ مِائَهًَْ جَزُورٍ حَتَّی حُمِلَتِ الْجِفَانُ إِلَی السِّبَاعِ فِی رُءُوسِ الْجِبَالِ وَ نُثِرَتِ الْأَعْلَافُ فِی الْأَوْدِیَهًِْ لِلْوُحُوشِ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْ مَکَّهًَْ إِلَی الْمَدِینَهًِْ فَأَنْزَلَ بِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ مِنْ غَسَّانَ وَ هُمُ الْأَنْصَارُ فِی رِوَایَهًٍْ أُخْرَی کَسَاهُ النِّطَاعَ وَ طَیَّبَهُ.

امام صادق (حسین‌بن‌مختار گوید: اسماعیل‌بن‌جابر برایم حدیث کرد که امام صادق (فرمود: «هنگامی‌که تُبَّع (پادشاه یمن) به همراه دانشمندان و فرزندان پیامبران (از جانب عراق آمد و به این سرزمین (مکّه) که متعلّق به [قبیله‌ی] هُذَیل بود، رسید افرادی از قبایل دیگر نزد او آمدند و گفتند: «تو به میان مردمانی آمده‌ای که سال‌هاست مردم را بازیچه‌ی خود قرار داده‌اند و سرزمین‌های خویش را حرَم و پیامبرشان را «اله» یا «الهه» می‌دانند». تُبّع گفت: «اگر آنچه می‌گویید حقیقت داشته باشد جنگجویانشان را خواهم کشت و فرزندانشان را اسیر و خانه¬هایشان را ویران می‌سازم». در این‌هنگام چشمانش از جا درآمده و بر گونه‌هایش افتادند؛ پس دانشمندان و فرزندان پیامبران (را فرا خواند و گفت: «به حال‌و روز من نگاه کرده و بگویید چرا چنین بلایی بر سر من آمده است»؟ آن‌ها از بیان حقیقت به او سر باز زدند تا اینکه آنان را سوگند داد؛ آن‌ها گفتند: «به ما بگو چه در سر پروراندی»؟ گفت: «با خود تصمیم گرفتم جنگجویان آن‌ها را بکشم و فرزندانشان را اسیر و خانه‌هایشان را ویران سازم». گفتند: «به نظر ما همین تصمیم، باعث ایجاد این حالت برای تو شده است». پرسید: «چطور»؟ پاسخ دادند: «چون این سرزمین، حرم خدا و این خانه، خانه‌ی خدا و ساکنینش از نسل ابراهیم خلیل الرحمن (هستند». گفت: «راست می‌گویید؛ اکنون چگونه می‌توانم از این حالت نجات یابم»؟ گفتند: «باید تصمیمت را تغییر دهی، [در آن‌صورت] امید می‌رود که خداوند تو را به حالت قبلت بازگرداند». او نیز اندیشه‌ای نیک در سر پروراند و اندکی بعد، چشمانش به حالت اوّل بازگشته و در جای خویش قرار گرفتند. آن‌گاه کسانی‌که او را به ویران‌کردن آن سرزمین تشویق کرده بودند را خواسته و همگی را به قتل رساند. سپس نزد خانه‌ی خدا آمد و آن را [با پارچه‌ای] پوشاند و سی‌روز و در هر روز صد شتر [به مردم آنجا] غذا داد و [به قدری غذا فراوان بود که] ظرف‌های غذا برای حیوانات درّنده به قلّه‌ی کوه‌ها برده می‌شد و علوفه‌ها برای جانوران بیابان در درّه‌ها پراکنده می‌شد. سپس از مکّه به مدینه رفت و مردمانی از اهل یمن از قبیله‌ی غَسّان را در آنجا ساکن نمود که انصار (ساکنان مدینه در زمان پیامبر اسلام (که به حضرت ایمان آورده و ایشان را یاری نمودند) از نسل آنان هستند». و در روایتی دیگر آمده است که تُبّع، خانه‌ی خدا را با فرشی پوشاند و آن را خوشبو و معطّر ساخت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۶

الکافی، ج۴، ص۲۱۵

و خانه‌ام را برای طواف‌کنندگان و قیام‌کنندگان و رکوع کنندگان سجده‌گزار [از آلودگی بت‌ها و از هرگونه آلودگی] پاک‌ساز

۲ -۱

(حج/ ۲۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - خَطَبَ عَلِیٌّ (علیه السلام) النَّاسَ فَاخْتَرَطَ سَیْفَهُ وَ قَالَ لَا یَطُوفَنَّ بِالْبَیْتِ عُرْیَانٌ وَ لَا یَحُجَّنَّ الْبَیْتَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ کَانَ لَهُ مُدَّهًٌْ فَهُوَ إِلَی مُدَّتِهِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مُدَّهًٌْ فَمُدَّتُهُ أَرْبَعَهًُْ

أَشْهُرٍ زِیَادَهًٌْ فِی مُسْنَدِ الْمَوْصِلِیِّ وَ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّهًَْ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَهًٌْ وَ هَذَا هُوَ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) حِینَ قَالَ وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْقائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُود.

امام باقر ([روزی در مراسم حج] امام‌علی ([به دستور پیامبر (] مردم را مورد خطاب قرار داد و شمشیرش را از غلاف بیرون¬کشیده و فرمود: «[از این پس] کسی حقّ ندارد به‌صورت عریان (که در میان مشرکان مرسوم بوده) به دور خانه‌ی خدا طواف کند و هیچ مشرکی، حقّ شرکت در مراسم حج را ندارد و آن‌هایی‌که پیمانشان با پیامبر (مدّت دارد تا پایان مدّت، محترم است و

آن‌ها که پیمانشان مدّت ندارد، مدّتش چهار ماه خواهد بود». در کتاب «مُسنَد (ابویَعلی) الموصلیّ» این جملات نیز در ادامه آمده است: «جز انسان مؤمن، کسی داخل بهشت نخواهد شد و این دستوری است که خداوند به ابراهیم (فرمان داد آن‌گاه که فرمود: وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْقائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۶

بحارا لأنوار، ج۳۵، ص۳۰۳/ المناقب، ج۲، ص۱۲۷

۲ -۲

(حج/ ۲۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) أَ تَغْتَسِلُ النِّسَاءُ إِذَا أَتَیْنَ الْبَیْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ فَیَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدْخُلَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَنْهُ الْعَرَقَ وَ الْأَذَی وَ تَطَهَّرَ.

امام صادق (عمران حلبی گوید: از امام صادق (پرسیدم: «آیا زنان وقتی می‌خواهند به زیارت خانه‌ی خدا بروند باید غسل¬ کنند»؟ حضرت فرمود: «آری! خداوند متعال می‌فرماید: وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْقائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُود؛ برای بنده، شایسته آن است که با طهارت داخل خانه‌ی خدا شود، به این‌صورت که ابتدا عرق و پلیدی را از بدن خود بشوید و آن‌گاه غسل نماید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۸

علل الشرایع، ج۲، ص۴۱۱ / نورالثقلین

۲ -۳

(حج/ ۲۶)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَوْلَ الْکَعْبَهًِْ عِشْرِینَ وَ مِائَهًَْ رَحْمَهًٍْ مِنْهَا سِتُّونَ لِلطَّائِفِینَ وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّینَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِینَ.

امام صادق (خداوند تبارک¬وتعالی در اطراف کعبه صدوبیست رحمت دارد که شصت رحمتش برای طواف¬کنندگان، چهل رحمت برای نمازگزاران و بیست رحمت برای کسانی است که به کعبه نگاه می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۸

الکافی، ج۴، ص۲۴۰/ نورالثقلین

خانه من

۱

(حج/ ۲۶)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَمَّا یَرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَتِهِ فَقَالَ هِیَ صُورَهًٌْ مُحْدَثَهًٌْ مَخْلُوقَهًٌْ وَ اصْطَفَاهَا اللَّهُ وَ اخْتَارَهَا عَلَی سَائِرِ الصُّوَرِ الْمُخْتَلِفَهًِْ فَأَضَافَهَا إِلَی نَفْسِهِ کَمَا أَضَافَ الْکَعْبَهًَْ إِلَی نَفْسِهِ وَ الرُّوحَ إِلَی نَفْسِهِ فَقَالَ بَیْتِیَ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی.

امام باقر (محمّدبن‌مسلم گوید: «از امام باقر (در مورد آنچه مردم می‌گویند که خداوند آدم (را بر سیمای خویش آفریده، پرسیدم». حضرت فرمود: «سیمای آدم (سیمایی جدید بود که خداوند آفرید و آن را برگزید و بر دیگر صورت¬های‌گوناگون ترجیح داد و [برای نشان‌دادن منزلت بالایش] آن را به خودش نسبت داد همچنان‌که «کعبه» و «روح» را به خودش نسبت داده و فرمود: بَیتِیَ و [فرمود:] در او از روح خود دمیدم. (حجر/۲۹).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۸

الکافی، ج۱، ص۱۳۴ / نورالثقلین

ولایت

۱

(حج/ ۲۶)

الکاظم (علیه السلام) - وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْقائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ؛ یَعْنِی بِهِمْ آلَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله).

امام کاظم (وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْقائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ؛ منظور خداوند از ایشان (طواف‌کنندگان و…) آل‌محمد (می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۸

البرهان

آیه وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمیقٍ [27]

و مردم را به حج دعوت¬کن! تا پیاده و سواره بر مرکب¬های لاغر (چابک و ورزیده) از هر راه دوری به¬سوی تو بیایند.

و مردم را به حج دعوت‌کن! تا پیاده و سواره بر مرکب‌های لاغر چابک و ورزیده) از هر راه دوری به‌سوی تو بیایند

۱ -۱

(حج/ ۲۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: خَطَبَ عَلِیٌّ (علیه السلام) النَّاس… فَکَانَ اللَّهُ تَعَالَی أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلَ (علیه السلام) بِالنِّدَاءِ أَوَّلًا قَوْلُهُ وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ وَ أَمَرَ الْوَلِیَّ بِالنِّدَاءِ آخِراً.

امام علی (از امام باقر (روایت است: امام علی (در خطبه‌ای که برای مردم خواند، فرمود: … خداوند متعال ابتدا ابراهیم خلیل (را امر به «ندا» فرموده گوید: وَ أَذِّن فی النّاس بالحَجِّ و نیز در پایان ولیّ را دستورِ «ندا» داده و می¬فرماید: این، اعلامی است از ناحیه خدا و پیامبرش (توبه/۳).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۲۸

بحارا لأنوار، ج۳۵، ص۳۰۳/ المناقب، ج۲، ص۱۲۷

۱ -۲

(حج/ ۲۷)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ لَمَّا أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) یُنَادِی فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ قَامَ عَلَی الْمَقَامِ فَارْتَفَعَ بِهِ حَتَّی صَارَ بِإِزَاءِ أَبِی‌قُبَیْسٍ فَنَادَی فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ فَأَسْمَعَ مَنْ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَهًُْ.

امام باقر (چون خداوند (به ابراهیم (فرمان داد که مردم را به حج دعوت کند، او بر روی مقام (مقام ابراهیم () قرار گرفت و آنقدر از آن بالا رفت که به موازات کوه ابوقبیس رسید؛ آنگاه با صدای بلند همه‌ی مردم را به¬ حج¬ دعوت نمود و [با این ندا] صدایش را به گوش همه‌ی کسانی‌که تا روز قیامت در صُلب مردان و رحِم زنان هستند، رساند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۰

علل الشرایع، ج۲، ص۴۲۰ / نورالثقلین/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۱۲۶؛ «قام علی المقام… ان تقوم الساعهًْ» محذوف

۱ -۳

(حج/ ۲۷)

الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا أَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) أَنْ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِ أَخَذَ الْحَجَرَ الَّذِی فِیهِ أَثَرُ قَدَمَیْهِ وَ هُوَ الْمَقَامُ فَوَضَعَهُ بِحِذَاءِ الْبَیْتِ لَاصِقاً بِالْبَیْتِ بِحِیَالِ الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ الْیَوْمَ ثُمَّ قَامَ عَلَیْهِ فَنَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ فَلَمَّا تَکَلَّمَ بِالْکَلَامِ لَمْ یَحْتَمِلْهُ الْحَجَرُ فَغَرِقَتْ رِجْلَاهُ فِیهِ فَقَلَعَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) رِجْلَیْهِ مِنَ الْحَجَرِ قَلْعاً فَلَمَّا کَثُرَ النَّاسُ وَ صَارُوا إِلَی الشَّرِّ وَ الْبَلَاءِ ازْدَحَمُوا عَلَیْهِ فَرَأَوْا أَنْ یَضَعُوهُ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ الْیَوْمَ لِیَخْلُوَ الْمَطَافُ لِمَنْ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَی مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) رَدَّهُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی وَضَعَهُ فِیهِ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) فَمَا زَالَ فِیهِ حَتَّی قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ فِی زَمَنِ أَبِی‌بَکْرٍ وَ أَوَّلِ وِلَایَهًِْ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ قَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَی هَذَا الْمَقَامِ فَأَیُّکُمْ یَعْرِفُ مَوْضِعَهُ فِی الْجَاهِلِیَّهًِْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَنَا أَخَذْتُ قَدْرَهُ بِقَدَرٍ قَالَ وَ الْقَدَرُ عِنْدَکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَائْتِ بِهِ فَجَاءَ بِهِ فَأَمَرَ بِالْمَقَامِ فَحُمِلَ وَ رُدَّ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ السَّاعَهًَْ.

امام صادق (هنگامی‌که خداوند عزّوجلّ به ابراهیم (وحی فرمود که: أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ؛ ابراهیم (سنگی‌که اکنون جای دو پایش بر روی آن قرار دارد و همان مقام ابراهیم (است را برگرفت و روبرو و چسبیده به کعبه و روبروی جایگاهی که امروز در آن قرار دارد، گذاشت؛ آن‌گاه بر رویش ایستاد و با صدایی رسا آنچه خداوند عزّوجلّ به آن فرمانش داده بود را فریاد کرد. چون آن سخنان را بر زبان جاری ساخت آن سنگ تاب نیاورد و دو پای ابراهیم (در سنگ فرو رفت و ابراهیم (پایش را به سختی از درون سنگ بیرون کشید. چون جمعیّت مردم رو به فزونی نهاد و [هنگام طواف، به‌خاطر وجود این سنگ] دچار سختی و مشقّت شدند بر گرد آن حلقه زدند و به این نتیجه رسیدند که سنگ را در جایی که هم‌اکنون قرار دارد، بگذارند تا محلّ طواف برای کسانی‌که طواف می‌کنند خالی شود. هنگامی‌که خداوند حضرت محمّد (را به پیامبری برگزید آن‌حضرت، سنگ را به همان جایی که ابراهیم (قرار داده بود بازگرداند و پیوسته در زمان رسول‌خدا (زمان ابوبکر و ابتدای حکومت عُمر در همان‌جا بود تا اینکه عمر گفت: «مردم بر مقام ابراهیم (ازدحام می‌کنند [و دیگران در هنگام طواف دچار مشکل می‌شوند]؛ چه کسی جایگاه این سنگ در زمان جاهلیّت را می‌داند»؟ مردی گفت: «من جایش را با مقیاسی اندازه گرفته‌ام». عمر پرسید: «آیا آن مقیاس را در اختیار داری»؟ پاسخ داد: «آری». عمر گفت: «آن‌را بیاور». او نیز چنین کرد و [پس از مشخّص‌شدن آن مکان] عمر دستور داد که مقام ابراهیم (را گرفته و به جایگاهی که اکنون در آن قرار دارد، منتقل کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۰

علل الشرایع، ج۲، ص۴۲۳ / نورالثقلین

۱ -۴

(حج/ ۲۷)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) بِبِنَاءِ الْکَعْبَهًِْ وَ أَنْ یَرْفَعَ قَوَاعِدَهَا وَ یُرِیَ النَّاسَ مَنَاسِکَهُمْ فَبَنَی إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ الْبَیْتَ کُلَّ یَوْمٍ سَافاً حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَوْضِعِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) فَنَادَی أَبُوقُبَیْسٍ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) إِنَّ لَکَ عِنْدِی وَدِیعَهًًْ فَأَعْطَاهُ الْحَجَرَ فَوَضَعَهُ مَوْضِعَهُ ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) أَذَّنَ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی إِبْرَاهِیمُ خَلِیلُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تَحُجُّوا هَذَا الْبَیْتَ فَحُجُّوهُ فَأَجَابَهُ مَنْ یَحُجُّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ أَجَابَهُ مِنْ أَهْلِ الْیَمَن.

امام باقر (و امام صادق ( عقبهًْ بن بشیر، از امام محمد باقر (یا امام صادق (روایت کرد که فرمود: خداوند عزّوجلّ به ابراهیم (امر فرمود تا کعبه را بنا نهد و ستون‌های آن را برافرازد و مناسک آن‌ها را به مردم نشان دهد. ابراهیم و اسماعیل (هر روز، یک بخش از دیوار را بنا نهادند تا اینکه به محل قرار دادن حجرالأسود رسیدند. امام باقر (فرمود: آن گاه کوه ابو قُبیس، ابراهیم (را مخاطب قرار داده و گفت: ودیعتی از تو، نزد من است. پس به ابراهیم (حجر الأسود را داد و او آن را در مکانش قرار داد. سپس ابراهیم (مردم را به حج فراخواند. پس فرمود: ای مردم! من ابراهیم خلیل الله هستم و خداوند شما را فرمان می‌دهد که به حج این خانه بیایید، پس مردم به حج رفتند و هر کسی که تا روز قیامت، به حج رود، امر او را اجابت نموده است و اوّلین کسانی که این فرمان را اجابت نمودند، مردمی از اهل یمن بودند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۰

الکافی، ج۴، ص۲۰۵

۱ -۵

(حج/ ۲۷)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَقَامَ بِالْمَدِینَهًِْ عَشْرَ سِنِینَ لَمْ یَحُجَّ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ

عَلَیْهِ وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالًا وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنِینَ أَنْ یُؤَذِّنُوا بِأَعْلَی أَصْوَاتِهِمْ بِأَنَّ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَحُجُّ فِی عَامِهِ هَذَا فَعَلِمَ بِهِ مَنْ حَضَرَ الْمَدِینَهًَْ وَ أَهْلُ الْعَوَالِی وَ الْأَعْرَابُ وَ اجْتَمَعُوا لِحَجِّ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ إِنَّمَا کَانُوا تَابِعِینَ یَنْظُرُونَ مَا یُؤْمَرُونَ وَ یَتَّبِعُونَهُ أَوْ یَصْنَعُ شَیْئاً فَیَصْنَعُونَهُ فَخَرَجَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فِی أَرْبَعٍ بَقِینَ مِنْ ذِی‌الْقَعْدَهًْ.

امام صادق (رسول خدا (ده سال در مدینه ماند، بی‌آنکه حج گزارد. سپس خداوند عزّوجلّ بر او این آیه را نازل فرمود: وَأَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَی کُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، بنابراین پیامبر (به جارچیان فرمان داد که با صدای بلند اعلام کنند که رسول‌خدا (در این سال رهسپار حج خواهد گشت. و اهل مدینه و ساکنان مناطق مرتفع کوهستانی مدینه و اعراب بادیه از آن آگاه گردیدند و برای حج رسول‌خدا (جمع گردیدند. در این حج، آنان تنها تقلید می‌نمودند. یعنی منتظر می‌ماندند تا رسول‌خدا (دستوری به آنان دهد تا در آن از او تبعیت کنند، یا آنکه او کاری کند تا آنان نیز همانند آن را به انجام رسانند. و رسول‌خدا (در چهارروز مانده به پایان ذی‌القعده خارج گردید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۰

الکافی، ج۴، ص۲۴۵/ تهذیب الأحکام، ج۵، ص۴۵۴/ بحارا لأنوار، ج۲۱، ص۳۹۰/ فقه القرآن، ج۱، ص۲۶۶؛ «فأمرالمؤذنین… ذی القعده» محذوف/ مستطرفات السرایر، ص۵۵۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۱، ص۲۱۳/ نورالثقلین / البرهان

۱ -۶

(حج/ ۲۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُبَاهِی بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ الْمَلَائِکَهًَْ یَقُولُ: یَا مَلَائِکَتِی انْظُرُوا إِلَی عِبادِیَ شُعْثاً غُبْراً لَقَبِلُوا یَضْرِبُونَ إِلَیَّ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ فَاشْهَدُوا أَنِّی قَدْ أَحْبَبْتُ دُعَائَهُمْ شَفَعْتُ رَغْبَتَهُمْ وَ وَهَبْتُ مُسِیئَهُمْ لِمُحْسِنِهِمْ وَ أَعْطَیْتُ مُحْسِنَهُمْ جَمِیعَ مَا سَأَلُونِی غَیْرَ التَّبِعَاتِ الَّتِی بَیْنَهُمْ. فَإِذَا فَاضَ الْقَوْمُ إِلَی جَمْعٍ وَ وَقَفُوا وَ عَادُوا فِی الرَّغْبَهًِْ وَ الطَّلَبِ إِلَی اللَّهِ یَقُولُ: یَا مَلَائِکَتِی عِبادِی وَقَفُوا وَ عَادُوا فِی الرَّغْبَهًِْ وَ الطَّلَبِ فَاشْهَدُوا أَنِّی قَدْ أَحْبَبْتُ دُعَاءَهُمْ وَ شَفَّعْتُ رَغْبَتَهُمْ وَ وَهَبْتُ مُسِیئَهُمْ لِمُحْسِنِهِمْ وَ أَعْطَیْتُ مُحْسِنَهُمْ جَمِیعَ مَا سَأَلُونِی وَ کَلَّفْتُ عَنْهُمْ بِالتَّبَعَاتِ الَّتِی بَیْنَهُمْ.

پیامبر (خداوند متعال در مقابل فرشتگان به حاجیانی که در [صحرای] عرفات هستند افتخار کرده و می‌فرماید: «ای فرشتگان من! به بندگانم نگاه کنید که ژولیده و غبارآلود از هر راه دوری بسوی من آمده‌اند؛ شما را گواه می‌گیرم که دعای آن‌ها را مستجاب کردم و خواسته‌ی آن‌ها را بر آوردم و بَدانشان را به‌خاطر خوبانشان بخشیدم و به نیکانشان هرچه خواستند دادم، [جملگی را بخشیدم] مگر حقّ الناس‌هایی که بر عهده‌ی یکدیگر دارند». چون حاجیان [از عرفات] بسوی سرزمین مِنی روانه شوند و [در آنجا] وقوف نمایند و بار دیگر دست به درگاه خدا بالا برند و شروع به درخواست حاجت‌های خویش کنند، خداوند فرماید: «ای فرشتگان من! بندگانم وقوف کرده و بار دیگر شروع به درخواست حاجت‌های خویش نموده‌اند؛ من شما را گواه می‌گیرم که دعای آن‌ها را مستجاب کردم و خواسته‌ی آن‌ها را بر آوردم و بدانشان را به‌خاطر خوبانشان بخشیدم و به نیکانشان هر چه خواستند دادم و حقّ الناس‌هایی که بر عهده‌ی یکدیگر دارند را من بر عهده گرفتم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۲

نورالثقلین

لبّیک گفتن

۱

(حج/ ۲۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) سَأَلْتُهُ لِمَ جُعِلَتِ التَّلْبِیَهًُْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَوْحَی إِلَی إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) أَنْ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالًا وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ فَنَادَی فَأُجِیبَ مِنْ کُلِّ وَجْهٍ یُلَبُّونَ.

امام صادق (حلبی گوید: از امام¬صادق (پرسیدم: «علت واجب‌شدن تلبیه (لبّیک‌گفتن هنگام مُحرم‌شدن) چیست»؟ حضرت فرمود: «خداوند عزّوجلّ به ابراهیم (وحی¬ فرمود که: أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالًا وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ؛ ابراهیم (نیز چنین کرد و مردمان، لبّیک‌گویان از هر طرف او را اجابت نمودند [و این عمل، سنّت گردید]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۲

الکافی، ج۴، ص۳۳۵/ بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۱۰۷/ بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۴۳/ علل الشرایع، ج۲، ص۴۱۶/ مستطرفات السرایر، ص۵۶۱ و البرهان؛ «بتفاوت» / وسایل الشیعهًْ، ج۱۱، ص۲۳۸/ نورالثقلین

۲

(حج/ ۲۷)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌جعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَال سَأَلْتُهُ عَنِ التَّلْبِیَهًِْ لِمَ جُعِلَتْ قَالَ لِأَنَّ إِبْرَاهِیمَ ع حِینَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالًا نَادَی فَأَسْمَعَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ مِنْ کُلِ وَجْهٍ یُلَبُّونَ فَلِذَلِکَ جُعِلَتِ التَّلْبِیَهًْ.

امام کاظم (علیّ‌بن‌جعفر گوید: از برادرم امام کاظم (پرسیدم: «علت واجب‌شدن تلبیه (لبّیک گفتن هنگام مُحرم‌شدن) چیست»؟ حضرت فرمود: «چون آن‌گاه که خداوند تبارک‌وتعالی [خطاب به ابراهیم (] فرمود: وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالًا؛ ابراهیم (چنین کرد و [این فرمان را] به گوش مردمان رسانید؛ مردم نیز لبّیک‌گویان از هر طرف بسوی او شتافتند؛ به همین‌خاطر تلبیه، واجب گردید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۲

مسایل علی بن جعفر (ص۲۶۷/ قرب الإسناد، ص۱۰۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۲، ص۳۷۷

۳

(حج/ ۲۷)

الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ (علیه السلام) بِبِنَاءِ الْبَیْتِ وَ تَمَّ بِنَاؤُهُ قَعَدَ إِبْرَاهِیمُ عَلَی رُکْنٍ ثُمَّ نَادَی هَلُمَّ الْحَجَّ هَلُمَّ الْحَجَ فَلَوْ نَادَی هَلُمُّوا إِلَی الْحَجِّ لَمْ یَحُجَّ إِلَّا مَنْ کَانَ یَوْمَئِذٍ إِنْسِیّاً مَخْلُوقاً وَ لَکِنَّهُ نَادَی هَلُمَ الْحَجَ فَلَبَّی النَّاسُ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ لَبَّیْکَ دَاعِیَ اللَّهِ لَبَّیْکَ دَاعِیَ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَمَنْ لَبَّی عَشْراً یَحُجُّ عَشْراً وَ مَنْ لَبَّی خَمْساً یَحُجُّ خَمْساً وَ مَنْ لَبَّی أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَبِعَدَدِ ذَلِکَ وَ مَنْ لَبَّی وَاحِداً حَجَّ وَاحِداً وَ مَنْ لَمْ یُلَبِّ لَمْ یَحُجَّ.

امام صادق (چون خداوند عزّو¬جلّ به ابراهیم و اسماعیل (فرمان داد که کعبه را بسازند و ساختن آن به پایان رسید، به ابراهیم (امر فرمود که از ستونی بالا رفته و در میان مردم این‌چنین بانگ برآورد: «حج به‌جا آورید، حج به‌جا آورید»؛ و اگر او بانگ برآورده بود که: «بسوی حج بشتابید» فقط انسان‌هایی‌که در آن روز زنده بودند حج به‌جا می‌آوردند؛ ولی او بانگ برآورد که حج به‌جا آورید و حتی کسانی‌که در صُلب مردان بودند دعوت او را اجابت کرده و گفتند: «لبّیک‌ای دعوت‌کننده‌ی الهی! لبّیک‌ای دعوت‌کننده‌ی الهی». پس هرکس [در آن‌هنگام] ده بار لبّیک گفت، ده¬بار حج به‌جا آورَد، هرکس پنج بار لبّیک گفت، پنج بار و آن‌که بیشتر لبّیک گفت به همان تعداد و آن‌که یک‌بار لبّیک گفت یک‌بار حج به‌جا خواهد آورد و هرکس لبّیک نگفت حجّی به‌جا نیاورَد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۲

الکافی، ج۴، ص۲۰۶ / نورالثقلین

شتران لاغر

۲ -۱

(حج/ ۲۷)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَقُولُ الْإِبِلُ الْمَهْزُولَهًُْ قَالَ وَ لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) مِنْ بِنَاءِ الْبَیْتِ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ یُؤَذِّنَ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ فَقَالَ یَا رَبِّ وَ مَا یَبْلُغُ صَوْتِی فَقَالَ اللَّهُ أَذِّنْ عَلَیْکَ الْأَذَانُ وَ عَلَیَّ الْبَلَاغُ وَ ارْتَفَعَ إِلَی الْمَقَامِ وَ هُوَ یَوْمَئِذٍ یَلْصَقُ بِالْبَیْتِ فَارْتَفَعَ بِهِ الْمَقَامُ حَتَّی کَانَ أَطْوَلَ مِنَ الْجِبَالِ فَنَادَی وَ أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِی أُذُنَیْهِ وَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ شَرْقاً وَ غَرْباً یَقُولُ أَیُّهَا النَّاسُ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْحَجُّ إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ فَأَجِیبُوا رَبَّکُمْ فَأَجَابُوهُ مِنْ تَحْتِ الْبُحُورِ السَّبْعِ وَ مِنْ بَیْنِ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ إِلَی مُنْقَطَعِ التُّرَابِ مِنْ أَطْرَافِهَا أَیِ الْأَرْضِ کُلِّهَا وَ مِنْ أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ بِالتَّلْبِیَهًِْ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ أَ وَ لَا تَرَوْنَهُمْ یَأْتُونَ یُلَبُّونَ فَمَنْ حَجَّ مِنْ یَوْمِئِذٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ فَهُمْ مِمَّنِ اسْتَجَابَ اللَّهَ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ فِیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِیمَ یَعْنِی نِدَاءَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) عَلَی الْمَقَامِ بِالْحَجِّ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ؛ «ضامر» به‌معنای «شتر لاغر» است. هنگامی¬که ابراهیم (از ساختن کعبه فراغت یافت خداوند به او فرمان داد که مردم را با صدای بلند به حج دعوت کند. او عرض کرد: «پروردگارا! صدای من به گوش همه‌ی مردم نمی‌رسد». خداوند فرمود: «تو بانگ برآور، وظیفه‌ی تو این است که بانگ برآوری و من آن را به گوش همه می‌رسانم». ابراهیم (از مقام که در آن روز چسبیده به کعبه بود بالا رفت و مقام، آن‌قدر قدّ کشید که از کوه‌ها بلندتر شد. ابراهیم (درحالی‌که دو انگشتش را در گوش‌هایش کرده و صورتش را به چپ و راست می‌گرداند بانگ برآورد و گفت: «ای مردم! بر شما واجب شده است که آهنگِ خانه‌ی‌گرامیِ کعبه نمایید، پس پروردگارتان را اجابت کنید». آن‌ها نیز از آن ¬سوی دریاهای هفتگانه، از مشرق و مغرب، از تمام نواحی زمین و از صُلب مردان و رحِم زنان او را اجابت کرده و گفتند: «لبّیک، اللهمّ لبّیک»؛ آیا نمی‌بینید که حاجیان از هر طرف لبّیک‌گویان [بسوی خانه‌ی خدا] می‌آیند؟ پس هرکس که از آن¬ روز تا قیامت حج به‌جا می‌آورد از جمله‌ی کسانی است که [در آن روز] دعوت خداوند را اجابت نموده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۴

بحارا لأنوار، ج۱۲، ص۱۱۶/ القمی، ج۲، ص۸۳/ فرات الکوفی، ص۲۷۳؛ «بتفاوت» / مستدرک الوسایل، ج۹، ص۱۹۵/ نورالثقلین؛ «بالحج» محذوف/ البرهان

ولایت

۱

(حج/ ۲۷)

الصّادق (علیه السلام) - إِذَا حَجَ أَحَدُکُمْ فَلْیَخْتِمْ حَجَّهُ بِزِیَارَتِنَا لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ.

امام صادق (هرگاه یکی از شما حج به‌جا آورد حجّش را با زیارت ما (در مدینه) پایان دهد؛ چراکه این زیارت، حج را به کمال می‌رساند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۴

علل الشرایع، ج۲، ص۴۵۹

۲

(حج/ ۲۷)

الباقر (علیه السلام) - تَمَامُ الْحَجِ لِقَاءُ الْإِمَامِ.

امام باقر (کمال حج به این است که انسان [در این سفر] به دیدار امام معصوم (نائل شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۴

الکافی، ج۴، ص۵۴۹

۳

(حج/ ۲۷)

الباقر (علیه السلام) - عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: نَظَرَ إِلَی النَّاسِ یَطُوفُونَ حَوْلَ الْکَعْبَهًِْ فَقَالَ هَکَذَا کَانُوا یَطُوفُونَ فِی الْجَاهِلِیَّهًِْ إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ یَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ یَنْفِرُوا إِلَیْنَا فَیُعْلِمُونَا وَلَایَتَهُمْ وَ مَوَدَّتَهُمْ وَ یَعْرِضُوا عَلَیْنَا نُصْرَتَهُمْ.

امام باقر (فضیل بن یسار گوید: امام باقر (متوجه مردم شد درحالی‌که گرد کعبه طواف می‌کردند، فرمودند: در جاهلیت هم این چنین طواف می‌کردند، مردم مأمور شده‌اند که خانه را طواف کنند و بعد بطرف ما بر گردند و ولایت ما را قبول‌کننده و ما را یاری نمایند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۴

الکافی، ج۱، ص۳۹۲

۴

(حج/ ۲۷)

الباقر (علیه السلام) - عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی الْبَابِ الَّذِی إِلَی الْمَسْجِدِ وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَی النَّاسِ یَطُوفُونَ فَقَالَ یَا أَبَا حَمْزَهًْ إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ یَطُوفُوا بِهَذِهِ الْأَحْجَارِ ثُمَّ یَأْتُونَا فَیُعْلِمُونَا وَلَایَتَهُمْ.

امام باقر ([ثمالی نقل کرده است که نزد امام باقر (رفتم درحالی‌که ایشان بر دری که روبروی مسجد است نشسته بود و به مردمی که در حال طواف بودند می¬نگریست. سپس فرمود: ای ابا حمزه! اینان به چه چیز فرمان داده شده¬اند؟ گفت: ندانستم که چه پاسخی دهم؟ امام (فرمود:] اینان دستور داده شده¬اند که پیرامون این سنگ‌ها بگردند، سپس نزد ما آیند و دوستی و اخلاص خویش را به ما اعلام کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۴

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۱۰

۵

(حج/ ۲۷)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ أَرْضَ الْکَعْبَهًِْ قَالَتْ مَنْ مِثْلِی وَ قَدْ بُنِیَ بَیْتُ اللَّهِ عَلَی ظَهْرِی یَأْتِینِی النَّاسُ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ وَ جُعِلْتُ حَرَمَ اللَّهِ وَ أَمْنَهُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا أَنْ کُفِّی وَ قِرِّی مَا فَضْلُ مَا فُضِّلْتِ بِهِ فِیمَا أُعْطِیَتْ أَرْضُ کَرْبَلَاءَ إِلَّا بِمَنْزِلَهًِْ الْإِبْرَهًِْ غُرِسَتْ فِی الْبَحْرِ فَحَمَلَتْ مِنْ مَاءِ الْبَحْر.

امام صادق (زمین کعبه [به‌عنوان فخرفروشی] گفت: «کیست مانند من! با توجه به اینکه خانه‌ی خدا روی من ساخته شده است و مردم از هر راه دوری سوی من می‌آیند و حرم و سرزمین امنِ خدا قرار داده ¬شده‌ام»؟! خداوند به او وحی فرمود: «بس¬ کن و آرام ¬بگیر! فضیلتی که تو داری در مقایسه با فضیلت زمین کربلا همچون سوزنی است که در دریا فرو برده شده و اندکی از آب دریا را با خود برگرفته باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۶

بحارا لأنوار، ج۹۸، ص۱۰۶

۶

(حج/ ۲۷)

الصّادق (علیه السلام) - نَحْنُ کَعْبَهًُْ اللَّهِ وَ نَحْنُ قِبْلَهًُْ اللَّهِ.

امام صادق (ما (اهل‌بیت) کعبه و قبله‌ی خداوند هستیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۶

المناقب، ج۳، ص۱۰۲

آیه لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللهِ فی أَیَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهیمَةِ الْأَنْعامِ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقیرَ [28]

تا شاهد منافع گوناگون خویش [در اين برنامه‌ی حياتبخش] باشند و در روزهای معیّنی نام خدا را بر چهارپایانی که به آن‌ها روزی¬ داده است [به¬هنگام قربانى¬كردن] ببرند؛ پس از گوشت آن‌ها بخورید و بینوای فقیر را نیز اطعام نمایید.

تا شاهد منافع گوناگون خویش [در این برنامه حیاتبخش] باشند

۱ -۱

(حج/ ۲۸)

الصّادق (علیه السلام) - سَلَمَهًَْ‌بْنِ‌مُحْرِزٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ أَبُوالْوَرْدِ فَقَالَ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) رَحِمَکَ اللَّهُ إِنَّکَ لَوْ کُنْتَ أَرَحْتَ بَدَنَکَ مِنَ الْمَحْمِلِ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَا أَبَاالْوَرْدِ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَشْهَدَ الْمَنَافِعَ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ‌وَ‌تَعَالَی لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ إِنَّهُ لَا یَشْهَدُهَا أَحَدٌ إِلَّا نَفَعَهُ اللَّهُ أَمَّا أَنْتُمْ فَتَرْجِعُونَ مَغْفُوراً لَکُمْ وَ أَمَّا غَیْرُکُمْ فَیُحْفَظُونَ فِی أَهَالِیهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ.

امام صادق (سلمهّ¬بن¬محرز گوید: نزد امام صادق (بودم که مردی به‌نام أبُوالوَرد نزد حضرت آمد و به ایشان گفت: «درود و رحمت خداوند بر شما باد! چه خوب بود [در این سفر حج] خود را درونِ کَجاوه [از حرارت خورشید و گرما] حفظ می‌کردی»! امام (فرمود: «ای ابوالورد! من دوست می‌دارم شاهد [و نظاره‌گرِ] آن منافعی باشم که خداوند [در موردش] فرموده است: لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ؛ بِدان‌که کسی شاهد این منافع نخواهد بود مگر اینکه خداوند به او نفعی خواهد رساند؛ امّا [نفع خدا در موردِ] شما شیعیان این است‌که در حالی به شهرهای خویش بازمی‌گردید که آمرزیده شده‌اید و امّا [نفع خدا در موردِ] دیگران این است‌که [در طول این سفر] اهل و عیال و دارایی‌هایشان در امنیّت خواهند بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۶

الکافی، ج۴، ص۲۶۳/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۱، ص۱۰۱/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(حج/ ۲۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الرَّبِیعِ‌بْنِ‌خُثَیْمٍ قَال شَهِدْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) وَ هُوَ یُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْکَعْبَهًِْ فِی مَحْمِلٍ وَ هُوَ شَدِیدُ الْمَرَضِ فَکَانَ کُلَّمَا بَلَغَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ أَمَرَهُمْ فَوَضَعُوهُ بِالْأَرْضِ فَأَخْرَجَ یَدَهُ مِنْ کَوَّهًِْ الْمَحْمِلِ حَتَّی یَجُرَّهَا عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ یَقُولُ ارْفَعُونِی فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِکَ مِرَاراً فِی کُلِّ شَوْطٍ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَا ابْنَ‌رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ هَذَا یَشُقُّ عَلَیْکَ فَقَالَ إِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ فَقُلْتُ مَنَافِعَ الدُّنْیَا أَوْ مَنَافِعَ الْآخِرَهًِْ فَقَالَ الْکُلَّ.

امام¬صادق (ربیع‌بن‌خثیم گوید: «امام¬صادق (را دیدم که با وجود بیماری شدیدی که داشت، درون کَجاوه به دور کعبه طواف داده می‌شد و هرگاه به رکن‌یمانی (گوشهِی جنوبی کعبه) می‌رسید دستور می‌داد او را زمین می‌گذاشتند و دست خویش را از شکافِ کجاوه بیرون آورده و [چون نمی‌توانست آن را بر رکن یمانی بکشد] بر روی زمین می‌کشید، آن¬گاه می¬فرمود: «مرا بلند کنید». چون حضرت این‌کار را در هر دور [از طواف] تکرار نمود به ایشان عرض کردم: جانم به‌فدایت‌ای پسر رسول‌خدا! [با این‌حال بیماری که شما داری] دست‌کشیدن بر زمین در هر دور از طواف برای شما سخت و ناگوار است»! امام (فرمود: «من [این‌کار را انجام می‌دهم چون] از خداوند عزّوجلّ شنیده‌ام که می‌فرماید: لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ». عرض کردم: «منظور منافع دنیاست یا آخرت»؟ فرمود: «منظور همه‌ی آن‌هاست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۶

الکافی، ج۴، ص۴۲۲/ تهذیب الأحکام، ج۵، ص۱۲۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۳۹۱/ نورالثقلین

۱ -۳

(حج/ ۲۸)

الباقر (علیه السلام) - رُوِیَ عَنِ الْبَاقِرِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ أَنَّهَا مَنَافِعُ الْآخِرَهًِْ.

امام باقر (از امام¬باقر (درباره‌ی این سخن خداوند متعال [که فرموده:] لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ؛ نقل¬ شده که منظور، منافع آخرت است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۶

عوالی اللآلی، ج۲، ص۸۸/ نورالثقلین

۱ -۴

(حج/ ۲۸)

الرّضا (علیه السلام) - وَ عِلَّهًُْ الْحَجِّ الْوِفَادَهًُْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ طَلَبُ الزِّیَادَهًِْ وَ الْخُرُوجُ مِنْ کُلِّ مَا

اقْتَرَفَ وَ لِیَکُونَ تَائِباً مِمَّا مَضَی مُسْتَأْنِفاً لِمَا یَسْتَقْبِلُ وَ مَا فِیهِ مِنِ اسْتِخْرَاجِ الْأَمْوَالِ وَ تَعَبِ الْأَبْدَانِ وَ حَظْرِهَا عَنِ الشَّهَوَاتِ وَ اللَّذَّاتِ وَ التَّقَرُّبِ بِالْعِبَادَهًِْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ الْخُضُوعِ وَ الِاسْتِکَانَهًِْ وَ الذُّلِّ شَاخِصاً فِی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ وَ الْخَوْفِ وَ الْأَمْنِ دَائِباً فِی ذَلِکَ دَائِماً وَ مَا فِی ذَلِکَ لِجَمِیعِ الْخَلْقِ مِنَ الْمَنَافِعِ وَ الرَّغْبَهًِْ وَ الرَّهْبَهًِْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ مِنْهُ تَرْکُ قَسَاوَهًِْ الْقَلْبِ وَ جَسَارَهًِْ الْأَنْفُسِ وَ نِسْیَانِ الذِّکْرِ وَ انْقِطَاعِ الرَّجَاءِ وَ الْأَمَلِ وَ تَجْدِیدُ الْحُقُوقِ وَ حَظْرُ النَّفْسِ عَنِ الْفَسَادِ وَ مَنْفَعَهًُْ مَنْ فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا وَ مَنْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ مِمَّنْ یَحِجُّ وَ مَنْ لَا یَحِجُّ مِنْ تَاجِرٍ وَ جَالِبٍ وَ بَائِعٍ وَ مُشْتَرٍ وَ کَاسِبٍ وَ مِسْکِینٍ وَ قَضَاءُ حَوَائِجِ أَهْلِ الْأَطْرَافِ وَ الْمَوَاضِعِ الْمُمْکِنِ لَهُمُ الِاجْتِمَاعُ فِیهَا کَذَلِکَ لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُم.

امام رضا (علّت واجب‌شدن حج این است‌که مردمان به جانب خدای عزّوجلّ روی آورند و خواستار افزونی نعمت شوند، از گناهان بیرون آیند و از گذشته‌ی خویش توبه کنند و در آینده، دینداری را پیشه‌ی خود سازند. همچنین در حج، اموالی خرج می‌کنند و متحمّل رنج و سختی می‌شوند و از شهوت‌ها و لذّت‌ها دست می‌کشند، با انجام عبادت و با خضوع و فروتنی و خاکساری به خداوند عزّوجلّ تقرّب می‌جویند و در سرما و گرما با گام‌هایی استوار به این سفر می‌روند. علاوه بر این‌ها، منافعی‌دیگر برای همه‌ی مردمان به همراه رغبت و پروایی نسبت به خداوند دارد. همچنین [از یک‌سو] رهایی‌یافتن از قساوت قلب، جرأت بر انجام گناه و فراموشی یاد خدا و [از سویی‌دیگر] دل‌بریدن از غیر خدا، به یادآوری دوباره‌ی حقوق و بازداشتن نفس از فساد همگی از منافع حج است و منفعتِ همه‌ی کسانی‌که در شرق و غرب عالَم، در خشکی و دریا هستند خواه حج بگزارند یا نه، در حج وجود دارد؛ بازرگان باشند یا مصرف‌کننده، فروشنده باشند یا خریدار، پیشه‌ور باشند یا بینوا. نیز سبب برآوردن نیازمندی‌های مردمانِ سرزمین‌های دیگر که امکان اجتماع در این کنگره‌ی عظیم حج برایشان وجود دارد، می‌شود؛ همه‌ی این‌ها بدین‌خاطر است که تا شاهد منافع گوناگون خویش ‍[در این برنامه‌ی حیات‌بخش] باشند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۶

بحارا لأنوار، ج۶، ص۹۶/ علل الشرایع، ج۱، ص۲۷۳ و عیون أخبارالرضا (ج۲، ص۱۱۹؛ «بتفاوت یسیر» / وسایل الشیعهًْ، ج۱۱، ص۱۲ و نورالثقلین؛ «بتفاوت»

و نام خدا را ببرند

۲ -۱

(حج/ ۲۸)

الصّادق (علیه السلام) - أَنَّ الذِّکْرَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللهِ هُوَ التَّکْبِیرُ عَقِیبَ خَمْسَ عَشْرَهًَْ صَلَاهًًْ أَوَّلُهَا ظُهْرُ الْعِید.

امام¬صادق (منظور از «بردنِ نام خدا» در این سخن خداوند متعال [که فرموده:] وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللهِ؛ همان تکبیر مخصوصی است که [حاجیان در سرزمین مِنَی] بعد از پانزده نماز می‌گویند و از نماز ظهر روز عید قربان (دهم ذی‌الحجه) شروع می‌شود [و بعد از نماز صبحِ روز سیزدهم خاتمه می‌یابد].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۸

عوالی اللآلی، ج۲، ص۸۸/ نورالثقلین

در روزهای معیّنی

۳ -۱

(حج/ ۲۸)

الصادق (علیه السلام) - الْأَیَّامُ الْمَعْلُومَاتُ؛ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ.

امام صادق (منظور از روزهای معیّن، ایام تشریق (روزهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ذی‌الحجه) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۸

مستدرک الوسایل، ج۱۰، ص۱۲۸

۳ -۲

(حج/ ۲۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُوماتٍ؛ قَالَ أَیَّامُ الْعَشْر.

امام علی (وَیَذْکُرُوا اسْمَ اللهِ فِی أَیَّامٍ مَعْلُومَاتٍ؛ منظور، ایّام ¬عشر (ده¬ روز اوّل ذی‌الحجّه) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۸

تهذیب الأحکام، ج۵، ص۴۸۷/ بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۳۰۹/ معانی الأخبار، ص۲۹۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۲۷۱/ نورالثقلین/ البرهان

۳ -۳

(حج/ ۲۸)

أمِیرالمُؤمِنین (علیه السلام) وَ قَوْلُهُ وَ اذْکُرُوا اللهَ فِی أَیَّامٍ مَعْدُوداتٍ قَالَ أَیَّامُ التَّشْرِیق.

امام علی (و خدا را در روزهای معیّنی یاد کنید. (بقره/۲۰۳)؛ منظور، ایام تشریق است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۸

القمی، ج۱، ص۷۱ / نورالثقلین

بر چهارپایانی که به آن‌ها روزی داده است، پس از گوشت آن‌ها بخورید

۴ -۱

(حج/ ۲۸)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ صَفْوَانَ‌بْنِ‌یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) الرَّجُلُ یُعْطِی الْأُضْحِیَّهًَْ مَنْ یَسْلَخُهَا بِجِلْدِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا وَ الْجِلْدُ لَا یُؤْکَلُ وَ لَا یُطْعَمُ.

امام کاظم (صفوان‌بن‌یحیی‌ازرق گوید: از امام¬ کاظم (پرسیدم: «آیا اشکالی دارد که کسی قربانی‌اش را به کسی بدهد که پوستش را سلّاخی کند و در عوض، پوست قربانی را به او بدهد»؟ امام (فرمود: «اشکالی ندارد، خداوند عزّوجلّ فرموده: فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا؛ و پوستِ حیوان، نه قابل خوردن است و نه قابل اطعام به دیگری».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۳۸

بحارا لأنوار، ج۶۳، ص۴۲/ علل الشرایع، ج۲، ص۴۳۹/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۴، ص۱۷۶

۴ -۲

(حج/ ۲۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا قَالَ کُلُوا ثَلَاثَهًَْ أَرْبَاعِهَا وَ أَطْعِمُوا رُبُعاً.

امام علی (از امام علی (درباره‌ی این سخن خداوند متعال [که می‌فرماید:] فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا نقل ¬شده که فرمود: «سه¬چهارم گوشت قربانی را بخورید و یک‌چهارم آن را به فقیران اطعام¬ کنید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۰

الجعفریات، ص۱۷۸/ مستدرک الوسایل، ج۱۰، ص۱۱۰

۴ -۳

(حج/ ۲۸)

الصّادق (علیه السلام) - یَنْبَغِی لِمَنْ أَهْدَی هَدْیاً تَطَوُّعاً أَوْ ضَحَّی أَنْ یَأْکُلَ مِنْ هَدْیِهِ وَ أُضْحِیَّتِهِ ثُمَّ یَتَصَدَّقَ وَ لَیْسَ فِی ذَلِکَ تَوْقِیتٌ یَأْکُلُ مَا أَحَبَّ وَ یُطْعِمُ وَ یُهْدِی وَ یَتَصَدَّقُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ وَ قَالَ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیر.

امام صادق (شایسته است کسی که قربانی می‌کند، حال چه مستحب باشد و چه واجب (مثل قربانی‌کردن در مراسم حج) از گوشت قربانی‌اش بخورد، آن‌گاه [از گوشت آن] صدقه بدهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۰

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۲۸۳

و بینوای فقیر را نیز اطعام نمایید

۵ -۱

(حج/ ۲۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ؛ قَالَ هُوَ الزَّمِنُ الَّذِی لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَخْرُجَ لِزَمَانَتِهِ.

امام¬صادق (درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ؛ امام¬صادق (فرمود: «منظور، انسان زمین-گیری است که به‌خاطر زمین‌گیر بودنش نمی‌تواند [برای کسب و کار از منزل] بیرون رود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۰

الکافی، ج۴، ص۴۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۹، ص۴۶۴/ نورالثقلین/ البرهان/ الجعفریات، ص۱۷۶/ مستدرک الوسایل، ج۷، ص۲۴۳

۵ -۲

(حج/ ۲۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - الْبَائِسُ الْفَقِیرُ الَّذِی لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ زَمَانَتِهِ.

پیامبر (وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ؛ مقصود، انسان زمین‌گیری است که نمی‌تواند از حالت زمین گیری‌اش خارج شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۰

الجعفریات، ص۱۷۷/ مستدرک الوسایل، ج۱۰، ص۱۱۱

۵ -۳

(حج/ ۲۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ وَ الْبائِسَ الْفَقِیرَ فَقَالَ الْقَانِعُ السَّائِلُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أُعْطِیَ وَ لَا یَلْوِی شِدْقَهُ وَ لَا یَکْلَحُ وَجْهَهُ اسْتِصْغَاراً وَ اسْتِقْلَالًا لِمَا یُعْطَاهُ وَ الْمُعْتَرُّ الْمُعْتَرِضُ لِلسُّؤَالِ وَ الْفَقِیرُ الَّذِی لَا یَسْأَلُ وَ الْمِسْکِینُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ الْفَقِیرُ أَشَدُّهُمْ حَالًا وَ أَجْهَدُهُمْ قَالَ وَ کَانَ أَبِی (علیه السلام) رُبَّمَا اخْتَبَرَ السُّؤَّلَ لِیَعْلَمَ الْقَانِعَ مِنْ غَیْرِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِهِ السَّائِلُ أَعْطَاهُ الرَّأْسَ فَإِنْ قَبِلَهُ قَالَ دَعْهُ وَ أَعْطَاهُ اللَّحْمَ فَإِنْ لَمْ یَقْبَلْهُ تَرَکَهُ وَ لَمْ یُعْطِهِ شَیْئاً.

امام¬صادق (از امام¬صادق (در مورد این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ و الْبائِسَ الْفَقِیرَ سؤال شد؟ حضرت فرمود: «منظور از «قانع» محتاجی است که به آنچه به وی داده شود راضی گردد و دهانش را به‌خاطر کوچک‌شمردن و اندک‌دیدنِ آنچه به او داده شده کج نکند و چهره درهم نکشد؛ «معترّ» محتاجی است که درخواست و گدایی می‌کند؛ «فقیر» محتاجی است که درخواست و گدایی نمی‌کند؛ «مسکین» محتاجی است که حال‌و روزش بدتر از فقیر است و «البائس الفقیر» محتاجی است که حال و روزش سخت‌تر و بدتر از همه این‌هاست». امام ([در ادامه] فرمود: «پدرم امام باقر (گاهی از اوقات، درخواست‌کننده‌گان را می‌آزمود تا قانع را از غیر قانع تشخیص دهد؛ پس هنگامی‌که محتاجی به در خانه¬اش می¬آمد [در ابتدا] سر گوسفند را به او می‌داد، اگر او سر را می¬پذیرفت پدرم می¬فرمود: «آن را رها کن» و گوشت گوسفند را به او می‌بخشید؛ و اگر سر را نمی¬پذیرفت پدرم او را رها کرده و چیزی به وی نمی‌داد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۰

دعایم الإسلام، ج۲، ص۱۸۴/ مستدرک الوسایل، ج۱۰، ص۱۱۲/ نورالثقلین و البرهان؛ «بتفاوت»

۵ -۴

(حج/ ۲۸)

الصّادق (علیه السلام) - وَ الْبَائِسُ هُوَ الْفَقِیر.

امام¬صادق («بائس» همان فقیر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۰

الکافی، ج۴، ص۵۰۰ / نورالثقلین/ البرهان

آیه ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتیقِ [29]

سپس، باید آلودگی¬هایشان را برطرف ¬سازند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گردِ خانه‌ی گرامی کعبه، طواف¬ کنند.

سپس، باید آلودگی‌هایشان را برطرف‌سازند و به نذرهای خود وفا کنند

۱ -۱

(حج/ ۲۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ عَنْ أَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ؛ قَالَ التَّفَثُ الرَّمْیُ وَ الْحَلْقُ وَ النُّذُورُ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ وَ الطَّوَافُ هُوَ طَوَافُ الزِّیَارَهًِْ بَعْدَ الذَّبْحِ وَ الْحَلْقِ یَوْمَ النَّحْرِ وَ هَذَا الطَّوَافُ هُوَ طَوَافٌ وَاجِبٌ.

امام علی (از امیرالمؤمنین (نقل شده که درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ: ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ؛ فرمود: «منظور از «تفَث» رمیِ جَمَرات (پرتاب‌کردن هفت سنگ‌ریزه به جایگاه شیطان در سرزمین مِنا) و تراشیدن سر است؛ و منظور از «نذور» کسی است که نذر کرده پیاده به حج برود [و باید به این نذرش وفا کند]؛ و منظور از «طواف» طواف زیارت است که بعد از قربانی‌کردن و تراشیدن سر در روز عید قربان انجام می‌شود و این طواف، طوافی واجب است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۲

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۳۱۲/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۳۳۰/ مستدرک الوسایل، ج۱۰، ص۱۴۴

۱ -۲

(حج/ ۲۹)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ أَیْ یَحْلِقُوا رُءُوسَهُمْ وَ یَغْتَسِلُوا مِنَ الْوَسَخِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ؛ یعنی سرهایشان را تراشیده و چرک و کثیفی را از بدنشان بشویند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۲

القمی، ج۲، ص۸۳

۱ -۳

(حج/ ۲۹)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ أَیْ لِیُزِیلُوا شَعْثَ الْإِحْرَامِ مِنْ تَقْلِیمِ ظُفُرٍ وَ أَخْذِ شَعْرٍ وَ غُسْلٍ وَ اسْتِعْمَالِ طِیبٍ عَنِ الْحَسَنِ وَ قِیلَ: مَعْنَاهُ لْیَقْضُوا مَنَاسِکَ الْحَجِّ.

ابن‌عبّاس (ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ؛ معنایش این است که تمامی مناسک و اعمال حج را به پایان ببرند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۲

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۰۴

۱ -۴

(حج/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَال: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِی فِی کِتَابِهِ بِأَمْرٍ فَأُحِبُّ أَنْ أَعْمَلَهُ قَالَ وَ مَا ذَاکَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ قَالَ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ لِقَاءُ الْإِمَامِ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ تِلْکَ الْمَنَاسِکُ قَالَ عَبْدُ‌اللَّهِ‌بْنُ‌سِنَانٍ فَأَتَیْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ. قَالَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ قَصُّ الْأَظْفَارِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ ذَرِیحَ الْمُحَارِبِیِّ حَدَّثَنِی عَنْکَ بِأَنَّکَ قُلْتَ لَهُ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ لِقَاءُ الْإِمَامِ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ تِلْکَ الْمَنَاسِکُ فَقَالَ صَدَقَ ذَرِیحٌ وَ صَدَقْتَ إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ مَنْ یَحْتَمِلُ مَا یَحْتَمِلُ ذَرِیحٌ.

امام صادق (ذریح محاربی گوید: به امام ¬صادق (عرض¬ کردم: «خداوند¬ در کتاب خویش به من دستوری داده است که دوست می‌دارم [پس از شناخت حقیقت آن] به آن عمل نمایم». حضرت پرسید: «کدام دستور»؟ عرض‌کردم: «دستوری که در این آیه فرموده است: ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ». امام (فرمود: «منظور از لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ دیدار امام معصوم ([در مراسم حج] و منظور از وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ همان مناسک و اعمال حج است». عبدالله¬بن¬سنان گوید: خدمت امام¬صادق (رسیده و عرض¬کردم: «جانم به‌فدایت! منظور از این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ؛ چیست»؟ حضرت فرمود: «منظور کوتاه‌کردن سبیل، چیدن ناخن‌ها و کارهایی مانند این است». عرض کردم: «جانم به‌فدایت! ذریح مُحاربیّ از قول شما برایم نقل کرده که به او فرموده‌ای: منظور از لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ دیدار امام معصوم (و منظور از وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ همان مناسک حج است»! امام (فرمود: «ذریح راست گفته و تو هم درست می‌گویی؛ [بِدان که] قرآن ظاهری دارد و باطنی؛ و هر کسی نمی‌تواند همچون ذریح، معنای حقیقی و باطن قرآن را درک کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۲

الکافی، ج۴، ص۵۴۹/ من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۴۸۴ / نورالثقلین/ البرهان/ من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۴۸۵

۱ -۵

(حج/ ۲۹)

الرّضا (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ‌أَبِی‌نَصْرٍ قَال: قُلْتُ لِأَبِی‌الْحَسَنِ‌الرِّضَا (علیه السلام) إِنَّا حِینَ نَفَرْنَا مِنْ مِنًی أَقَمْنَا أَیَّاماً ثُمَّ حَلَقْتُ رَأْسِی طَلَبَ التَّلَذُّذِ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ شَیْءٌ فَقَالَ کَانَ أَبُوالْحَسَنِ (علیه السلام) إِذَا خَرَجَ مِنْ مَکَّهًَْ فَأُتِیَ بِثِیَابِهِ حَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ وَ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ. قَالَ التَّفَثُ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ طَرْحُ الْوَسَخِ وَ طَرْحُ الْإِحْرَامِ.

امام رضا (ابن‌ابی‌نصر گوید: به امام¬رضا (عرض¬کردم: «وقتی از منا کوچ¬ کردیم و چند روزی [در مکّه] ماندیم، من به¬خاطر هواخوری و لذّت، سرم را تراشیدم و اینک از این کار خود نگرانم [که مبادا اعمالم دچار اشکال شده باشد]. حضرت فرمود: «امام کاظم (موقعی‌که از مکّه بیرون می‌رفت و می‌توانست لباس عادی‌اش را بپوشد، سر خود را می‌تراشید». ابن‌أبی‌نصر [در ادامه] گوید: امام¬رضا (در مورد این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ؛ فرمود: «منظور از «تفَث» چیدن ناخن‌ها، زدودن چرک و کثیفی [از بدن] و درآوردن لباس احرام است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۲

الکافی، ج۴، ص۵۰۳/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۲۳۰/ قرب الإسناد، ص۱۵۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۲۹۷/ نورالثقلین/ البرهان؛ «انا حین… رأسه قال» محذوف

۱ -۶

(حج/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُعَاوِیَهًَْ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ کَثِیراً وَ قِلَّهًِْ الْکَلَامِ إِلَّا بِخَیْر… وَ عَلَیْکَ بِوَرَعٍ یَحْجُزُکَ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ؛ قَالَ أَبُوعَبْداللَّهِ (علیه السلام) مِنَ التَّفَثِ أَنْ تَتَکَلَّمَ فِی إِحْرَامِکَ بِکَلَامٍ قَبِیحٍ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّهًَْ وَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ تَکَلَّمْتَ بِکَلَامٍ طَیِّبٍ فَکَانَ ذَلِکَ کَفَّارَهًْ.

امام صادق (معاویه‌بن‌عمّار گوید: امام ¬صادق (فرمود: «چون احرام بستی مراقب ¬باش که تقوای الهی را از ¬دست ¬ندهی و هرچه بیش¬تر به ¬یاد خدا باشی و جز به نیکی، لب به سخن باز نکنی… و تا آن حدّ پارسا باش که از نافرمانی خدا تو را باز بدارد، چراکه خداوند ¬عزّوجلّ می‌فرماید: ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ؛ از مصادیقِ «تفَث» این‌است‌که در حال احرام، زبان به سخنی ناپسند بگشایی؛ پس چون وارد مکّه شوی و گرد خانه‌ی ¬خدا طواف¬ کنی و زبان به سخنی شایسته (همچون ثنا و دعا) بگشایی، کفّاره‌ی آن سخن ناپسند خواهد بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۲

الکافی، ج۴، ص۳۳۷/ فقه القرآن، ج۱، ص۳۲۵ و من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۳۳۳/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۲، ص۴۶۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۲۱۴/ نورالثقلین

۱ -۷

(حج/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ؛ قَالَ هُوَ مَا یَکُونُ مِنَ الرَّجُلِ فِی إِحْرَامِهِ فَإِذَا دَخَلَ مَکَّهًَْ فَتَکَلَّمَ بِکَلَامٍ طَیِّبٍ کَانَ ذَلِکَ کَفَّارَهًًْ لِذَلِکَ الَّذِی کَانَ مِنْهُ.

امام صادق (ابوبصیر گوید: امام¬ صادق (دربارهِی این سخن خداوند: ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ؛ فرمود: «منظور، سخنان ناپسندی است‌که بر زبان انسان مُحرم جاری می‌شود؛ پس چون وارد مکّه شود و زبان به سخنی شایسته بگشاید، کفّاره‌ی آن سخن ناپسندی خواهد بود که از او صادر شده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۴

الکافی، ج۴، ص۵۴۳/ من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۴۸۴/ بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۳۱۷/ معانی الأخبار، ص۳۳۹/ نورالثقلین/ البرهان؛ «طاف» بدل «مکهًْ»

۱ -۸

(حج/ ۲۹)

الباقر (علیه السلام) - حُمْرَانُ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ؛ قَالَ التَّفَثُ حُفُوفُ الرَّجُلِ مِنَ الطِّیبِ فَإِذَا قَضَی نُسُکَهُ حَلَّ لَهُ الطِّیبُ.

امام باقر (حُمران از امام ¬باقر (روایت¬ کرده ¬است که حضرت دربارهِی این سخن خداوند [که می‌فرماید:] ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ؛ فرمود: «منظور از «تفَث» پرهیزکردنِ انسان مُحرم از استعمال بوی خوش است و هرگاه اعمال حج را به ¬پایان برد، استعمال بوی خوش برایش حلال می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۴

من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۳۵۱/ بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۳۱۶/ معانی الأخبار، ص۳۳۸/ البرهان؛ «فاذا قضی… له الطیب» محذوف/ نورالثقلین

۱ -۹

(حج/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَمْرِوبْنِ‌حَنْظَلَهًَْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّفَثِ قَالَ هُوَ حُفُوفُ الرَّأْسِ.

امام صادق (عمروبن‌حنظله گوید: «از امام¬ صادق (درباره معنای «تفَث» سؤال نمودم». حضرت فرمود: «منظور، آشفتگی و ژولیدگی موهای سر است (که با تراشیدن موها در آخر اعمال، برطرف می‌شود)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۴

معانی الأخبار، ص۳۳۹ / البرهان

۱ -۱۰

(حج/ ۲۹)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ؛ قَالَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ.

امام باقر (محمدبن‌مسلم گوید: امام باقر (دربارهِی این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ؛ فرمود: «منظور، کوتاه‌کردن سبیل و چیدن ناخن‌ها است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۴

من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۴۸۵/ بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۳۱۶/ معانی الأخبار، ص۳۳۸/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۲۱۲/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۱۱

(حج/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَال سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَ هُوَ حَاجٌّ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی قَالَ مَا یُعْجِبُنِی أَنْ یُلْقِیَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًی وَ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا فِی جِلْدِ الْإِنْسَانِ.

امام صادق (ابوصباح کنانی گوید: «از امام ¬صادق (درباره‌ی حکم مردی پرسیدم که در حج فراموش کرده کمی از مویش را بچیند [چیدن مو که به آن «تقصیر» می‌گویند از اعمال حج است] تا اینکه از مِنا خارج می‌شود». حضرت فرمود: «من دوست نمی‌دارم که او مویش را جز در منا بچیند (یعنی چنین کسی در صورت امکان، باید برای چیدن موهایش به منا بازگردد). همچنین حضرت دربارهِی این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ؛ فرمود: «منظور، تراشیدن سر و برطرف‌کردن چرک و کثیفی از پوست بدن است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۴

الکافی، ج۴، ص۵۰۳/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۲۱۸/ نورالثقلین

۱ -۱۲

(حج/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ‌سِنَانٍ قَال قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ قَالَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا فِی جِلْدِ الْإِنْسَانِ.

امام صادق (ابن‌سنان گوید: از امام¬ صادق (پرسیدم: «منظور خداوند از ثُمَ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ؛ چیست»؟ حضرت فرمود: «منظور، تراشیدن سر و برطرف‌کردن چرک و کثیفی از پوست بدن است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۴

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۳۱۷/ معانی الأخبار، ص۳۳۸/ البرهان

ولایت

۱

(حج/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - مَا رُوِیَ عَنْهُ (صلی الله علیه و آله) وَ قَدْ نَظَرَ إِلَی النَّاسِ یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ فَقَالَ طَوَافٌ کَطَوَافِ الْجَاهِلِیَّهًِْ أَمَا وَ اللَّهِ مَا بِهَذَا أُمِرُوا وَ لَکِنَّهُمْ أُمِرُوا أَنْ یَطُوفُوا بِهَذِهِ الْأَحْجَارِ ثُمَّ یَنْصَرِفُوا إِلَیْنَا فَیُعَرِّفُونَا مَوَدَّتَهُمْ وَ یَعْرِضُوا عَلَیْنَا نُصْرَتَهُمْ وَ تَلَا ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ قَالَ التَّفَثُ الشَّعَثُ وَ النَّذْرُ لِقَاءُ الْإِمَام.

امام صادق (روایت ¬شده ¬است که امام ¬صادق (به کسانی‌که در حال طوافِ کعبه بودند نگاهی کرده و فرمود: «این طوافی است همچون طوافِ دوران جاهلیّت؛ به خدا سوگند که این‌ها مأمور به انجام چنین کاری نشده‌اند، بلکه دستور یافته‌اند گرداگرد سنگ‌های کعبه طواف کنند، آن‌گاه نزد ما آیند و مودّت خود نسبت به ما را اظهار نموده و برای یاری ما اعلام¬ آمادگی¬ کنند». سپس حضرت آیه‌ی ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ؛ را تلاوت نموده و فرمود: «منظور از «تفَث» آشفتگی و ژولیدگی موهای سر، و منظور از «نذر» دیدار امام معصوم ([در مراسم حج] است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۶

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۱/ نورالثقلین و البرهان؛ «و قال التفث… لقاء الامام» محذوف

و بر گردِ خانه‌ی گرامی کعبه، طواف کنند

۲ -۱

(حج/ ۲۹)

الرّضا (علیه السلام) - قَالَ أَبُوالْحَسَنِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ؛ قَالَ طَوَافُ الْفَرِیضَهًِْ طَوَافُ النِّسَاءِ.

امام رضا (امام رضا (درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتیقِ؛ فرمود: «مقصود، طواف واجب و طواف نساء است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۶

الکافی، ج۴، ص۵۱۲/ تهذیب الأحکام، ج۵، ص۲۵۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۲۹۹/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۲

(حج/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ؛ قَالَ طَوَافُ النِّسَاءِ.

امام صادق (حمّاربن‌عثمان گوید: درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتیقِ؛ امام¬صادق (فرمود: «منظور، طواف نساء است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۶

الکافی، ج۴، ص۵۱۳/ تهذیب الأحکام، ج۵، ص۲۸۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۲۹۹/ من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۴۸۶/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۳

(حج/ ۲۹)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌سِنَانٍ أَنَّ أَبَاالْحَسَنِ عَلِیَّ‌بْنَ‌مُوسَی الرِّضَا (علیه السلام) کَتَبَ إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ… عِلَّهًُْ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ قَالَ لِلْمَلَائِکَهًِْ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِی‌ها مَنْ یُفْسِدُ فِی‌ها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ فَرَدُّوا عَلَی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ هَذَا الْجَوَابَ فَنَدِمُوا فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ وَ اسْتَغْفَرُوا فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنْ یَتَعَبَّدَ بِمِثْلِ ذَلِکَ الْعِبَادُ فَوَضَعَ فِی السَّمَاءِ الرَّابِعَهًِْ بَیْتاً بِحِذَاءِ الْعَرْشِ یُسَمَّی الضُّرَاحَ ثُمَّ وَضَعَ فِی السَّمَاءِ الدُّنْیَا بَیْتاً یُسَمَّی الْمَعْمُورَ بِحِذَاءِ الضُّرَاحِ ثُمَّ وَضَعَ هَذَا الْبَیْتَ بِحِذَاءِ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ (علیه السلام) فَطَافَ بِهِ فَتَابَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَلَیْهِ فَجَرَی ذَلِکَ فِی وُلْدِهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًْ.

امام رضا (از محمدبن‌سنان نقل شده که امام رضا (در ضمن نامه‌ای که در پاسخ به سؤالات او نوشت، چنین مرقوم فرمود: «علت [واجب‌شدنِ] طواف گرداگرد کعبه این است که خداوند ¬تبارک¬و¬تعالی به فرشتگان فرمود: من در زمین برای خود جانشین و خلیفه‌ای قرار خواهم داد. فرشتگان عرض¬ کردند: آیا در زمین کسی را خلیفه ¬می‌کنی که فساد در آن کرده و خون¬ها می‌ریزد؟ (بقره/۳۰) آن‌ها این سخن را در پاسخ خداوند بیان داشته و بعد از اندکی، متوجّه شدند که مرتکب معصیت شده‌اند؛ به همین‌خاطر [از سخن خویش] پشیمان شده و به عرش خدا پناه بردند و [از خطای خود] آمرزش طلبیدند. خداوند نیز عبادت آن‌ها را برای دیگر بندگانش پسندید و در آسمان چهارم، خانه‌ای به‌نام «ضُراح» برابر عرش خود قرار داد. سپس در آسمان دنیا خانه‌ای به‌نام «بیت‌المعمور» برابر ضراح قرار داد و [در نهایت] کعبه را برابر بیت‌المعمور قرار داده و به آدم ([پس از رانده‌شدن از بهشت] فرمان داد که گرداگرد آن طواف کند. آدم (نیز چنین کرد و خداوند توبه‌ی او را پذیرفت و تا روز قیامت این عمل در نسل وی تبدیل به یک سنّت گردید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۶

بحارا لأنوار، ج۶، ص۹۷ / نورالثقلین

۲ -۴

(حج/ ۲۹)

الحسین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌حَمْزَهًَْ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لِمَ صَارَ الطَّوَافُ سَبْعَهًَْ أَشْوَاطٍ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَالَ لِلْمَلَائِکَهًِْ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً فَرَدُّوا عَلَی اللَّهِ تَبَارَک وَ تَعَالَی وَ قَالُوا أَ تَجْعَلُ فِی‌ها مَنْ یُفْسِدُ فِی‌ها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ قَالَ اللَّهُ إِنِّی أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ وَ کَانَ لَا یَحْجُبُهُمْ عَنْ نُورِهِ فَحَجَبَهُمْ عَنْ نُورِهِ سَبْعَهًَْ آلَافِ عَامٍ فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ سَبْعَهًَْ آلَافِ سَنَهًٍْ فَرَحِمَهُمْ وَ تَابَ عَلَیْهِمْ وَ جَعَلَ لَهُمُ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ الَّذِی فِی السَّمَاءِ الرَّابِعَهًِْ وَ جَعَلَهُ مَثَابَهًًْ وَ وَضَعَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ تَحْتَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ فَجَعَلَهُ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً فَصَارَ الطَّوَافُ سَبْعَهًَْ أَشْوَاطٍ وَاجِباً عَلَی الْعِبَادِ لِکُلِّ أَلْفِ سَنَهًٍْ شَوْطاً وَاحِداً.

امام سجاد (ابوحمزه ثمالی گوید: از امام سجاد (پرسیدم: «چرا طواف، هفت دور است»؟ حضرت فرمود: «چون خداوند تبارک-وتعالی به فرشتگان فرمود: من در زمین برای خود جانشین و خلیفه‌ای قرار خواهم ¬داد؛ و آن‌ها در برابر خدا تبارک¬وتعالی عرض کردند: آیا در زمین کسی را خلیفه می‌کنی که فساد در آن کرده و خون¬ها می‌ریزد؟ خدا فرمود: به راستی من می¬دانم آنچه را شما نمی‌دانید. (بقره/۳۰) و پیش از آن جریان، خداوند میان آن‌ها و نور خویش، حجابی قرار نمی‌داد؛ ولی پس از آن، هفت‌هزار سال میان آن‌ها و نور خود، حجابی قرار داد. پس فرشتگان هفت‌هزار سال به عرش خداوند پناه بردند و در نهایت خداوند بر آن‌ها رحم نموده و توبه‌شان را پذیرفت و «بیت المعمور» که در آسمان چهارم است را برایشان قرار داد تا محلّ بازگشت آن‌ها باشد و «خانه‌ی کعبه» را زیر بیت المعمور نهاد و آن را محلّ بازگشت و جایگاه امنی برای مردم قرار داد؛ و هفت دور طواف بر بندگان واجب شد، در برابر هر هزار سال یک دور».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۶

علل الشرایع، ج۲، ص۴۰۶

۲ -۵

(حج/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهُ قَالَ فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّهًِْ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَی الْأَبْنَاءِ… وَ لَمْ یَکُنْ لِلطَّوَافِ عَدَدٌ عِنْدَ قُرَیْشٍ فَسَنَّ فِیهِمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ سَبْعَهًَْ أَشْوَاطٍ فَأَجْرَی اللَّهُ ذَلِکَ فِی الْإِسْلَامِ.

پیامبر ([رسول‌خدا (در ضمن وصیّتی به امام‌علی (فرمود:] «ای علی (! عبدالمطلّب (در زمان جاهلیّت پنج رسم را بنیان نهاد که خداوند آن رسوم را به‌خاطر او در اسلام سنّت قرار داد؛ [ازدواج با] زن‌پدر را بر پسر حرام نمود… و [مورد آخر اینکه] طواف نزد قریش، عدد معیّنی نداشت تا اینکه عبدالمطلّب (هفت دور طواف را میان آن‌ها سنّت قرار داد و خداوند نیز آن را در اسلام سنّت نهاد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۸

الخصال، ج۱، ص۳۱۲

عتیق

۳ -۱

(حج/ ۲۹)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌حَمْزَهًَْ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِأَیِّ شَیْءٍ سَمَّاهُ اللَّهُ الْعَتِیقَ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ بَیْتٍ وَضَعَهُ اللَّهُ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا لَهُ رَبٌّ وَ سُکَّانٌ یَسْکُنُونَهُ غَیْرَ هَذَا الْبَیْتِ فَإِنَّهُ لَا رَبَّ لَهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ هُوَ الْحُرُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ خَلَقَهُ قَبْلَ الْأَرْضِ ثُمَّ خَلَقَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِ فَدَحَاهَا مِنْ تَحْتِهِ.

امام باقر (ابوحمزه ثُمالی گوید: در مسجد¬الحرام از امام ¬باقر (پرسیدم: «چرا خداوند کعبه را بیت¬ عتیق نامیده است»؟ حضرت فرمود: «زیرا خداوند هیچ خانه‌ای در روی زمین قرار نداده مگر اینکه صاحبی دارد و افرادی در آن ساکن هستند، مگر کعبه که صاحبی جز خداوند عزّوجلّ ندارد و [از قید هر صاحب دیگری] آزاد است». سپس امام (فرمود: «خداوند عزّوجلّ کعبه را پیش از خلقتِ زمین آفرید و بعد از آفرینش آن، زمین را خلق ¬نمود و زمین را از زیر کعبه گسترش داد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۸

الکافی، ج۴، ص۱۸۹ / نورالثقلین/ البرهان

۳ -۲

(حج/ ۲۹)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبَانِ‌بْنِ‌عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّیَ الْبَیْتُ الْعَتِیقَ قَالَ هُوَ بَیْتٌ حُرٌّ عَتِیقٌ مِنَ النَّاسِ لَمْ یَمْلِکْهُ أَحَدٌ.

امام باقر (ابان‌بن‌عثمان از کسی‌که از امام باقر (برایش نقل نموده، روایت کرده است‌که: از امام¬باقر (پرسیدم: «چرا ¬کعبه، بیت¬ عتیق نامیده ¬شده ¬است»؟ حضرت فرمود: «چون خانه¬ای آزاد و رها شده از مردم است و کسی مالک آن نیست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۸

الکافی، ج۴، ص۱۸۹ / نورالثقلین/ البرهان

۳ -۳

(حج/ ۲۹)

علیّ‌بن‌ابراهیم (علیه السلام) - وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ عَتِیقاً لِأَنَّهُ أُعْتَقَ مِنَ الْغَرَقِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ؛ کعبه را عتیق نامیده‌اند چون از غرق‌شدن در امان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۸

القمی، ج۲، ص۸۳/ نورالثقلین و البرهان

۳ -۴

(حج/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی خَدِیجَهًَْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّیَ الْبَیْتُ الْعَتِیقَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَنْزَلَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ لآِدَمَ (علیه السلام) مِنَ الْجَنَّهًِْ وَ کَانَ الْبَیْتُ دُرَّهًًْ بَیْضَاءَ فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ بَقِیَ أُسُّهُ فَهُوَ بِحِیَالِ هَذَا الْبَیْتِ یَدْخُلُهُ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ لَا یَرْجِعُونَ إِلَیْهِ أَبَداً فَأَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ إِسْمَاعِیلَ (علیه السلام) یَبْنِیَانِ عَلَی الْقَوَاعِدِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ الْبَیْتُ الْعَتِیقَ لِأَنَّهُ أُعْتِقَ مِنَ الْغَرَقِ.

امام صادق (ابوخدیجه گوید: از امام¬صادق (پرسیدم: «چرا کعبه، عتیق نامیده شده ¬است»؟ حضرت فرمود: «خداوند عزّوجلّ «حجرالأسود» را از بهشت برای آدم (فرستاد و کعبه، مرواریدی سفید و درخشان بود. خداوند آن را به آسمان برد و پایه‌های آن باقی ¬ماند و اکنون آن خانه [در آسمان] برابر کعبه قرار دارد و هر روز هفتادهزار فرشته وارد آن می‌شوند و هرگز به آن باز نخواهند گشت. سپس خداوند به ابراهیم و اسماعیل (فرمان داد که [کعبه را] بر روی همین پایه‌های باقیمانده بنا نمایند؛ و کعبه را عتیق نامیده‌اند چون از غرق‌شدن در امان است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۴۸

علل الشرایع، ج۲، ص۳۹۹ / البرهان

آیه ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ أُحِلَّتْ لَکُمُ الْأَنْعامُ إِلاَّ ما یُتْلی عَلَیْکُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [30]

[مناسك حج] این است و هرکس آنچه را خدا حرمت بخشیده بزرگ دارد، نزد پروردگارش برای او بهتر است و چهارپایان برای شما حلال ¬شده؛ مگر آنچه [ممنوع بودنش] بر شما خوانده¬ می‌شود. از پلیدی بت‌ها اجتناب¬کنید، و از سخن باطل بپرهیزیِد.

[مناسک حج] این است و هرکس آنچه را خدا حرمت بخشیده بزرگ دارد، نزد پروردگارش برای او بهتر است

۱ -۱

(حج/ ۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْإِمَامِ مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ؛ قَالَ هِیَ ثَلَاثُ حُرُمَاتٍ وَاجِبَهًٍْ فَمَنْ قَطَعَ مِنْهَا حُرْمَتَهُ فَقَدْ أَشْرَکَ بِاللَّهِ الْأُولَی انْتِهَاکُ حُرْمَهًِْ اللَّهِ فِی بَیْتِهِ الْحَرَامِ وَ الثَّانِیَهًُْ تَعْطِیلُ الْکِتَابِ وَ الْعَمَلُ بِغَیْرِهِ وَ الثَّالِثَهًُْ قَطِیعَهًُْ مَا أُوْجِبَ مِنْ فَرْضِ مَوَدَّتِنَا وَ طَاعَتِنَا.

امام صادق (از امام کاظم (روایت است: امام ¬¬صادق (درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] وَمَنْ یُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ؛ فرمود: «آنچه خدا حرمت بخشیده سه حرمتِ واجب است‌که هرکس حرمت یکی از آن‌ها را بشکند به خداوند شرک ¬ورزیده ¬است؛ اول: شکستن حرمت خداوند در بیت¬الحرام، دوّم: کنارگذاشتن کتاب خداوند و عمل به ¬غیر آن و سوّم: شکستن حرمت مودّت و اطاعتِ ما که خداوند واجب نموده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۰

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۱۸۶/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۲/ مستدرک الوسایل، ج۹، ص۳۴۳/ البرهان

۱ -۲

(حج/ ۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ حُرُمَاتٍ ثَلَاثٍ لَیْسَ مِثْلَهُنَ شَیْءٌ کِتَابُهُ وَ هُوَ حِکْمَتُهُ وَ نُورُهُ وَ بَیْتُهُ الَّذِی جَعَلَهُ قِبْلَهًًْ لِلنَّاسِ لَا یَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ تَوَجُّهاً إِلَی غَیْرِهِ وَ عِتْرَهًُْ نَبِیِّکُمْ (صلی الله علیه و آله).

امام صادق (احترام سه چیز نزد خداوند عزّوجلّ به قدری زیاد است که هیچ چیز دیگری همانند آن‌ها نیست؛ قرآن که حکمت خدا و نور اوست؛ خانه‌اش کعبه که آن را قبله‌گاه مردم قرار داده‌است و از هیچ‌کس که رو به‌سوی جای دیگری غیر از آن بنماید نمی‌پذیرد [و قبول نمی‌کند]؛ و خاندان پیامبرتان (.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۰

الأمالی للصدوق، ص۳۹۱

۱ -۳

(حج/ ۳۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَجِیءُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ ثَلَاثَهًٌْ یَشْکُونَ الْمُصْحَفُ وَ الْمَسْجِدُ وَ الْعِتْرَهًُْ یَقُولُ الْمُصْحَفُ یَا رَبِّ حَرَّفُونِی وَ مَزَّقُونِی وَ یَقُولُ الْمَسْجِدُ یَا رَبِّ عَطَّلُونِی وَ ضَیَّعُونِی وَ تَقُولُ الْعِتْرَهًُْ یَا رَبِّ قَتَلُونَا وَ طَرَدُونَا وَ شَرَّدُونَا فَأَجْثُو لِلرُّکْبَتَیْنِ فِی الْخُصُومَهًِْ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لِی أَنَا أَوْلَی بِذَلِکَ مِنْکَ.

پیامبر (جابربن‌عبدالله‌انصاری گوید: از رسول‌خدا (شنیدم که می‌فرمود: «روز قیامت سه چیز وارد صحرای محشر می‌شوند و به درگاه خداوند عزّوجلّ شکایت می‌کنند؛ قرآن، مسجد و خاندان پیامبر (قرآن عرض حالش این است که: «پروردگارا! مرا سوزاندند و پاره‌پاره کردند». مسجد گوید: «پروردگارا! مرا تعطیل کردند و حقّم را ضایع نمودند». خاندان پیامبر (هم گویند: «پروردگارا! ما را کشتند و رانده و آواره کردند». در آن هنگام، من به دو زانو می‌نشینم تا داد این سه را از دشمنانشان بستانم که خداوند (خطاب به من فرماید: «من خودم به این‌کار شایسته‌ترم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۰

وسایل الشیعه، ج۵، ص۲۰۲

۱ -۴

(حج/ ۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - لِلَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فِی بِلَادِهِ خَمْسُ حُرَمٍ حُرْمَهًُْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ حُرْمَهًُْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ حُرْمَهًُْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ حُرْمَهًُْ کَعْبَهًِْ اللَّهِ وَ حُرْمَهًُْ الْمُؤْمِنِ.

امام صادق (برای خداوند عزّوجلّ در زمین پنج حرمت است: حرمت رسول‌خدا (حرمت خاندان رسول‌خدا (حرمت کتاب خدا، حرمت کعبه و حرمت انسان مؤمن.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۰

الکافی، ج۸، ص۱۰۷

از پلیدی بت‌ها اجتناب کنید، و از سخن باطل بپرهیزید

۲ -۱

(حج/ ۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فَقَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.

امام صادق (زید شحّام گوید: «از امام¬صادق (درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ؛ پرسیدم». حضرت فرمود: «منظور از پلیدی بت‌ها، شطرنج و منظور از سخن باطل، آواز طرب‌انگیز است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۰

الکافی، ج۶، ص۴۳۵/ القمی، ج۲، ص۸۳/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۷، ص۳۱۰/ مستدرک الوسایل، ج۱۳، ص۲۲۲/ بحارا لأنوار، ج۷۶، ص۲۴۴ / الأمالی للطوسی، ص۲۹۴/ معانی الأخبار، ص۳۴۹/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۲۱۰/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۲

(حج/ ۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَمَّادِ‌بْنِ‌عُثْمَانَ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ قَالَ مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِی یُغَنِّی أَحْسَنْتَ.

امام صادق (حمّادبن‌عثمان گوید: «از امام¬صادق (درباره‌ی «قول زور» پرسیدم»؟ حضرت فرمود: «یکی از مصادیق آن، این است‌که انسان به کسی که با صدای طرب‌انگیز، آواز می‌خواند آفرین بگوید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۲

معانی الأخبار، ص۳۴۹/ نورالثقلین

۲ -۳

(حج/ ۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ؛ قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ؛ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ؛ الْغِنَاءُ وَ النَّرْدُ أَشَدُّ مِنَ الشِّطْرَنْجِ فَأَمَّا الشِّطْرَنْجُ فَإِنَّ اتِّخَاذَهَا کُفْرٌ وَ اللَّعِبَ بِهَا شِرْکٌ وَ تَعْلِیمَهَا کَبِیرَهًٌْ مُوبِقَهًٌْ وَ السَّلَامَ عَلَی اللَّاهِی بِهَا مَعْصِیَهًٌْ وَ مُقَلِّبَهَا کَمُقَلِّبِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ النَّاظِرَ إِلَیْهَا کَالنَّاظِرِ إِلَی فَرْجِ أُمِّهِ وَ اللَّاعِبَ بِالنَّرْدِ قِمَاراً مَثَلُهُ مَثَلُ مَنْ یَأْکُلُ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ مَثَلَ الَّذِی یَلْعَبُ بِهَا مِنْ غَیْرِ قِمَارٍ مَثَلُ مَنْ یَضَعُ یَدَهُ فِی لَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ فِی دَمِهِ وَ لَا یَجُوزُ اللَّعِبُ بِالْخَوَاتِیمِ وَ الْأَرْبَعَهًَْ عَشَرَ وَ کُلُّ ذَلِکَ وَ أَشْبَاهُهُ قِمَارٌ حَتَّی لَعِبُ الصِّبْیَانِ بِالْجَوْزِ هُوَ الْقِمَارُ وَ إِیَّاکَ وَ الضَّرْبَ بِالصَّوَانِیجِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَرْکُضُ مَعَکَ وَ الْمَلَائِکَهًَْ تَنْفِرُ عَنْکَ وَ مَنْ بَقِیَ فِی بَیْتِهِ طُنْبُورٌ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ.

امام صادق (از امام¬ صادق (درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ؛ سؤال شد. حضرت فرمود: «منظور از پلیدی بت‌ها، شطرنج و منظور از سخن باطل، آواز طرب‌انگیز است؛ و تخت نَرد (نوعی بازی شبیه شطرنج) گناهش از شطرنج هم بالاتر است؛ امّا شطرنج تهیّه¬کردنش کفر، بازی‌کردن با آن، شرک و آموزش‌دادن آن گناهی است بزرگ و هلاک‌کننده؛ سلام¬کردن به کسی¬که شطرنج بازی¬ می‌کند گناه است و کسی‌که مهره‌های آن را جابجا می‌کند مانند کسی است‌که گوشت خوک را [برای‌خوردن] زیرورو می¬کند و کسی¬که بازی شطرنج را تماشا می¬کند مانند کسی است‌که به شرمگاه مادرش بنگرد. و کسی¬که با تخته ¬نَرد قُماربازی می¬کند مانند کسی است که گوشت خوک بخورد و کسی که بدون قمار با آن بازی کند مانند کسی است‌که دست خویش را در گوشت یا خون خوک فرو برده ¬است؛ و انگشتر بازی (نوعی از بازی قمار) و بازی سه‌پَر (نوعی از بازی قمار) جایز نیست و همه‌ی این بازی‌ها و مشابه این‌ها قمار به حساب آید حتی گردوبازیِ کودکان (نوعی از بازی قمار) نیز قمار به حساب آید؛ و از سنج‌زنی بپرهیز چراکه شیطان در کنار تو پایکوبی کند و فرشتگان از تو گریزان شوند؛ و هرکس چهل¬روز تنبور (یکی از آلات موسیقی) در خانه‌اش نگه دارد بی‌شک گرفتار خشم خدا خواهد شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۲

من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۵۸

۲ -۴

(حج/ ۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - أَمَّا الشِّطْرَنْجُ فَهِیَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فَقَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ عَنْ جَمِیعِ ذَلِکَ لَفِی شُغُلٍ مَا لَهُ وَ الْمَلَاهِی فَإِنَّ الْمَلَاهِیَ تُورِثُ قَسَاوَهًَْ الْقَلْبِ وَ تُورِثُ النِّفَاقَ وَ أَمَّا ضَرْبُکَ بِالصَّوَالِجِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَکَ یَرْکُضُ وَ الْمَلَائِکَهًُْ تَنْفِرُ عَنْکَ وَ إِنْ أَصَابَکَ شَیْءٌ لَمْ تُؤْجَرْ وَ مَنْ عَثَرَ بِهِ دَابَّتُهُ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

امام صادق (…امّا شطرنج همان است که خدای ¬عزّوجلّ درباره‌اش فرموده است: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور؛ منظور از سخن باطل، آواز طرب‌انگیز است و انسان مؤمن از همه‌ی این کارهای بیهوده روی‌گردان است، او را با کارهای سرگرم‌کننده چه‌کار؟! سرگرمی‌ها باعث سنگدلی و نفاق می‌شوند. امّا هنگامی‌که چوگان‌بازی می‌کنی [اگر همراه برد و باخت باشد] شیطان همراهت می‌دود و فرشتگان از تو می‌گریزند و اگر در این راه به تو صدمه‌ای وارد شود پاداشی نخواهی داشت؛ و هرکه را اسبش بر زمین اندازد و بمیرد، وارد دوزخ شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۲

بحارا لأنوار، ج۷۳، ص۳۵۶

۲ -۵

(حج/ ۳۰)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَ قَوْلِهِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ إِنَّهُ الْغِنَاء.

ابن‌عبّاس (منظور از این سخن خداوند [که فرموده است:] وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ؛ و این سخن خداوند: و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می‌خرند. (لقمان/۶) آواز طرب‌انگیز است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۲

عوالی اللآلی، ج۱، ص۲۴۴/ مستدرک الوسایل، ج۱۳، ص۲۱۴

۲ -۶

(حج/ ۳۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ شَهَادَهًَْ الزُّورِ تُعَادِلُ الشِّرْکَ بِاللَّهِ تَعَالَی ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.

پیامبر ([رسول‌خدا (در ضمن خطبه‌ای فرمود:] شهادت‌دادنِ ناحق با شرک به خدا برابری ¬می‌کند؛ سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمود: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۲

مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۴۱۶/ نورالثقلین

۲ -۷

(حج/ ۳۰)

الباقر (علیه السلام) - لِیُؤَدِّ الشَّاهِدُ مَا أُشْهِدَ عَلَیْهِ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فَمِنَ الزُّورِ أَنْ یَشْهَدَ الرَّجُلُ بِمَا لَمْ یَعْلَمْ أَوْ یُنْکِرَ مَا یَعْلَمُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفاءَ لِلهِ غَیْرَ مُشْرِکِینَ بِهِ فَعَدَلَ تَبَارَکَ اللَّهُ وَ تَعَالَی شَهَادَهًَْ الزُّورِ بِالشِّرْکِ.

امام باقر (کسی‌که شاهد جریانی بوده اگر از او خواسته شود باید شهادت دهد و [در این شهادت‌دادن] تقوای الهی را مدّ نظر داشته باشد چراکه از مصادیق سخن باطل‌وناحقّ این است که انسان به آنچه نمی‌داند شهادت دهد یا آنچه می‌داند را انکار نماید، با اینکه خداوند عزّوجلّ فرموده است: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور\*حُنَفاءَ لِلهِ غَیْرَ مُشْرِکِینَ بِهِ؛ خداوند [با این دو آیه] شهادت‌دادن ناحق را برابر با شرک دانسته است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۲

دعایم الإسلام، ج۲، ص۵۰۸/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۴۱۵

۲ -۸

(حج/ ۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - الْکَبَائِرَ الشِّرْکُ بِاللَّهِ إِنَّ اللهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ… وَ قَوْلُ الزُّورِوَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور.

امام صادق (عمروبن‌عُبید به محضر امام صادق (رسید و آیه: اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می‌شوید، پرهیز کنید. (نساء/۳۱) را خوانده و عرض کرد: «دوست دارم گناهان بزرگ که در قرآن آمده است را بشناسم». حضرت فرمود: «ای عمرو! آن‌ها را برایت بیان خواهم کرد»؛ سپس گناهان بزرگ را چنین برشمرد: «یکی از آن‌ها شرک‌ورزیدن به خداست؛ خداوند [هرگز] شرک به او را نمی‌بخشد. (نساء/۴۸) … دیگری سخن باطل است وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور…».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۴

بحارا لأنوار، ج۴۷، ص۲۱۶/ المناقب، ج۴، ص۲۵۱

آیه حُنَفاءَ للهِ غَیْرَ مُشْرِکینَ بِهِ وَ مَنْ یُشْرِکْ بِاللهِ فَکَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ أَوْ تَهْوی بِهِ الرِّیحُ فی مَکانٍ سَحیقٍ [31]

[مناسك حج را انجام ¬دهيد] درحالی¬که خالص برای خدا باشید و هیچ‌گونه همتایی برای او قائل نشوید. و هرکس همتایی برای خدا قرار دهد؛ گویی از آسمان سقوط ¬کرده و پرندگان [در هوا] او را می¬ربایند و یا تندباد او را به¬جای دوردستی پرتاب¬ می¬کند.

۱

(حج/ ۳۱)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ زُرَارَهًْ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ حُنَفاءَ للهِ غَیْرَ مُشْرِکِینَ بِهِ قَالَ الْحَنِیفِیَّهًُْ مِنَ الْفِطْرَهًِْ الَّتِی فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللهِ قَالَ فَطَرَهُمْ عَلَی الْمَعْرِفَهًِْ بِه.

امام باقر (زراره گوید: «از امام باقر (درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] حُنَفاءَ لِلهِ غَیْرَ مُشْرِکِینَ بِهِ پرسیدم». حضرت فرمود: «حنیفیّه (آئین حضرت ابراهیم () همان فطرت یگانه‌پرستی است که خداوند، انسان‌ها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست. (روم/۳۰) خدا انسان‌ها را بر معرفت خود، هستی داده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۴

الکافی، ج۲، ص۱۲/ بحارا لأنوار، ج۶۴، ص۱۳۵/ التوحید، ص۳۳۰/ المحاسن، ج۱، ص۲۴۱؛ «فطر الله الخلق» بدل «لاتبدیل لخلق الله قال فطرهم» / نورالثقلین/ البرهان

۲

(حج/ ۳۱)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ حُنَفاءَ لِلهِ أَیْ طَاهِرِینَِ وَ قَوْلُهُ فِی مَکانٍ سَحِیقٍ أَیْ بَعِیدٍ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (حُنَفاءَ لِلهِ؛ یعنی [در حالی‌که] پاک و پاکیزه هستید؛ فِی مَکَانٍ سَحِیقٍ؛ یعنی [در جایی] دور دست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۴

القمی، ج۲، ص۸۴

آیه ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ [32]

این است [مناسك حج] و هرکس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دل¬ها[ى آن‌ها] است.

۱

(حج/ ۳۲)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّمَا یَکُونُ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً فِیمَا دُونَ الْبَدَنَهًِْ حَتَّی یَبْلُغَ الْبَدَنَهًَْ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَهًَْ فَلَا تُضَاعَفُ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مَا یَکُونُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ.

امام صادق (دوچندان‌شدنِ کفّاره[ی شکار حیوان در محدوده‌ی حرم در حال احرام که هم باید به تناسبِ آن شکار، حیوانی را به‌عنوان کفّاره بدهد و هم قیمت آن صید را صدقه بدهد] تا زمانی است که کفّاره، کمتر از شتر باشد؛ ولی هرگاه کفّاره‌ای که باید بپردازد شتر باشد کفّاره دو چندان نمی‌شود (یعنی دادن همان شتر کافی است و لازم نیست قیمتش را صدقه بدهد) زیرا شتر بزرگترین کفّاره‌ای است که می‌توان پرداخت و خداوند عزّوجلّ فرموده است: وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ. (با توجه به آیه‌ی ۳۶ از همین سوره که می‌فرماید: شتران قربانی را برای شما از شعائر الهی قرار دادیم).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۴

الکافی، ج۴، ص۳۹۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۹۲/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(حج/ ۳۲)

الصّادق (علیه السلام) - هِیَ الْهَدْیُ یُعَظِّمُهَا فَإِنِ احْتَاجَ إِلَی ظَهْرِهَا رَکِبَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْنُفَ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا لَبَنٌ حَلَبَهَا حِلَاباً لَا یَنْکِی بِهِ فِیهَا.

امام صادق (از امام صادق (روایت شده که درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ \* لَکُمْ فِی‌ها مَنافِعُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ مَحِلُّها إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیق؛ فرمود: «منظور حیوانی است که برای قربانی‌کردن (در حج) مشخص شده که حج‌گزار باید آن را گرامی بدارد؛ و اگر مجبور به سوارشدن بر آن شد می‌تواند چنین کند به‌شرط اینکه بر آن سخت نگیرد؛ و اگر شیری دارد به‌قدری می‌تواند آن را بدوشد که باعث آزردگی و رنجوری‌اش نشود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۴

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۱۴۰/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۳۰۱/ مستدرک الوسایل، ج۱۰، ص۱۰۳

۳

(حج/ ۳۲)

علیّ‌بن‌ابراهیم (علیه السلام) - ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ؛ قَالَ تَعْظِیمُ الْبُدْنِ وَ جَوْدَتُهَا.

علیّ‌بن‌ابرهیم (ذلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ؛ گرامی‌داشتن شتر قربانی به خوش‌رفتاری با آن است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۴

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۲۸۴/ القمی، ج۲، ص۸۴/ مستدرک الوسایل، ج۱۰، ص۱۰۳/ البرهان/ نورالثقلین

۴

(حج/ ۳۲)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - هِیَ الْبُدْنُ وَ تَعْظِیمُهَا اسْتِسْمَانُهَا وَ اسْتِحْسَانُهَا.

ابن‌عبّاس (منظور [از شعائر الهی] شتر قربانی می‌باشد و بزرگ‌داشتن آن، فَربه‌کردن و نیکوشمردن آن است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۶

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۱۲

آیه لَکُمْ فی‌ها مَنافِعُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ مَحِلُّها إِلَی الْبَیْتِ الْعَتیقِ [33]

در آن [حيوانات قربانى]، منافعی برای شماست تا زمان معیّنی [و تا روز ذبح آن‌ها مى¬توانيد از آن‌ها استفاده¬ كنيد] سپس محّل [ذبح] آن، [نزديك] خانه‌ی گرامی [كعبه] است.

۱

(حج/ ۳۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَکُمْ فِی‌ها مَنافِعُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ إِنِ احْتَاجَ إِلَی ظَهْرِهَا رَکِبَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْنُفَ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا لَبَنٌ حَلَبَهَا حِلَاباً لَا یَنْهَکُهَا.

امام صادق (از امام¬ صادق (روایت شده که درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] لَکُمْ فِی‌ها مَنافِعُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی؛ فرمود: «اگر حج‌گزار مجبور به سوارشدن بر حیوان قربانی شد. می‌تواند چنین کند به‌شرط اینکه بر آن سخت نگیرد؛ و اگر شیری دارد می‌تواند آن را بدوشد به‌شرط اینکه تمامی شیرش را ندوشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۶

الکافی، ج۴، ص۴۹۲/ من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۵۰۴/ تهذیب الأحکام، ج۵، ص۲۲۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۱۴۷/ نورالثقلین

۲

(حج/ ۳۳)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ لَکُمْ فِی‌ها مَنافِعُ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی؛ قَالَ الْبُدْنُ یَرْکَبُهَا الْمُحْرِمُ مِنْ مَوْضِعِهَا الَّذِی یُحْرِمُ فِیهِ غَیْرَ مُضِرٍّ بِهَا وَ لَا مُعَنِّفٍ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا لَبَنٌ یَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا إِلَی یَوْمِ النَّحْرِ قَوْلُهُ ثُمَّ مَحِلُّها إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (لَکُمْ فِیهَا مَنَافِعُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی؛ فرد مُحرِم می‌تواند از جایی‌که احرام‌می‌بندد سوار بر شتر قربانی شود به شرط اینکه آزاری به آن نرسانده و بر آن سخت نگیرد؛ و اگر شیری دارد می‌تواند تا روز قربانی (عید قربان) از شیرش بنوشد؛ این است منظور خداوند از اینکه فرموده: ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۶

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۲۸۴/ القمی، ج۲، ص۸۴/ مستدرک الوسایل، ج۱۰، ص۱۰۳/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(حج/ ۳۳)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّ الشَّعَائِرَ الْهَدْیُ قَالَ: إِنَّ مَنَافِعَهَا رُکُوبُ ظَهْرِهَا وَ شُرْبِ لَبَنِهَا إِذَا احْتِیجَ إِلَیْهَا.

امام باقر (منافع حیوان قربانی، همان سوارشدن بر آن و نوشیدن شیرش به¬ هنگام نیاز است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۶

نورالثقلین

آیه وَ لِکُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَکاً لِیَذْکُرُوا اسْمَ اللهِ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهیمَةِ الْأَنْعامِ فَإِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتینَ [34]

برای هر امّتی قربانگاهی قرار دادیم، تا نام خدا را [به¬هنگام قربانى] بر چهارپایانی که به آنان روزی ¬داده¬ایم ببرند و خدای شما معبود واحدی است. تنها در برابر [فرمان] او تسلیم¬ باشید و افراد مطیع و متواضع را بشارت¬ ده.

۱

(حج/ ۳۴)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ مُوسَی‌بْنُ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) سَأَلْتُ أَبِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ الْآیَهًَْ قَالَ نَزَلَتْ فِینَا خَاصَّهًًْ.

امام صادق (امام¬ ¬کاظم (می‌فرماید: «از پدر بزرگوارم درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده:] وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتینَ؛ پرسیدم». پدرم فرمود: «این آیه در خصوص ما اهل بیت (نازل شده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۶

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۴۰۱/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۲/ البرهان

۲

(حج/ ۳۴)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ قَالَ الْعَابِدِین.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتین؛ منظور عبادت¬کنندگان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۶

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۲۸۴/ القمی، ج۲، ص۸۴/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(حج/ ۳۴)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ أَبَاعَبْدِ اللهِ (علیه السلام) کَانَ إِذَا رَءَاهُ فُضَیْلَ‌بْنَ‌یَسَارٍ قَالَ: بَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَرَی رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ فَلْیَنْظُرْ إِلَی هَذَا.

امام صادق (هرگاه امام صادق ( «فُضیل‌بن‌یسار» را می‌دید، می‌فرمود: «بَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ؛ هر¬کس دوست ¬دارد مردی از اهل بهشت را ببیند به این مرد نگاه ¬کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۶

رجال ابن داود، ص۲۷۴/ رجال العلامهًْ الحلی، ص۱۳۲؛ «بتفاوت لفظی» / رجال الکشی، ص۲۱۳؛ «بتفاوت»

آیه الَّذینَ إِذا ذُکِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ الصَّابِرینَ عَلی ما أَصابَهُمْ وَ الْمُقیمِی الصَّلاةِ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ [35]

همان کسانی‌که چون نام خدا برده ¬می شود، دل¬هایشان پر از خوف [پروردگار] می¬گردد و آن‌ها که دربرابر مصیبت¬هایی که به آنان می‌رسد، شکیبا هستند و آن‌ها که نماز را برپا می¬دارند و از آنچه به آنان روزی¬ داده¬ایم انفاق ¬می¬کنند.

۱

(حج/ ۳۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُحْسِنِینَ الَّذِینَ إِذا ذُکِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ الصَّابِرِینَ عَلی ما أَصابَهُمْ وَ الْمُقِیمِی الصَّلاةِ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ.

امام علی ((دعای حضرت در روز بیست‌ویکم هر ماه) …خدایا! مرا از نیکوکارانم قرار ده الَّذِینَ إِذا ذُکِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ الصَّابِرِینَ عَلی ما أَصابَهُمْ وَ الْمُقِیمِی الصَّلاةِ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۸

بحارا لأنوار، ج۹۴، ص۲۶۵

۲

(حج/ ۳۵)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ أَیْ یَتَصَدَّقُونَ مِنَ الْوَاجِبِ وَ غَیْرِهِ.

ابن‌عبّاس (وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ؛ یعنی صدقات واجب (زکات) و غیر واجب را می‌پردازند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۸

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۱۲

آیه وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَکُمْ فی‌ها خَیْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَیْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ کَذلِکَ سَخَّرْناها لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ [36]

و شتران فربه را [در مراسم حج] برای شما از شعائر الهی قرار دادیم در آن‌ها برای شما خیر [و بركت] است. نام خدا را درحالی¬که [براى قربانى] به¬صف ایستاده¬اند بر آن‌ها ببرید و هنگامی¬که پهلوهایشان به زمین رسید [وجان دادند]، از گوشت آن‌ها بخورید و مستمندان قانع و سائلان را نیز از آن اطعام¬ کنید. اینگونه ما آن‌ها را مسخّرتان ساختیم، تا شکر خدا را به¬جا¬ آورید.

نام خدا را در حالی که [برای قربانی] به‌صف ایستاده‌اند بر آن‌ها ببرید

۱ -۱

(حج/ ۳۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله) قَوْلُهُ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَیْها؛ یَعْنِی التَّسْمِیَهًَْ عِنْدَ النَّحْرِ وَ الذَّبْحِ وَ أَقَلُّ ذَلِکَ أَنْ تَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ تَقُولَ عِنْدَ ذَبْحِ الْهَدْیِ وَ الضَّحَایَا وَ نَحْرِ مَا یُنْحَرُ مِنْهَا وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. إِنَّ صَلَاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی للهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ\* لَا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذَلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ بِسْمِ اللَّهِ.

امام صادق (منظور از فَاذْکُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَیْها؛ بردن نام خدا هنگام قربانی‌کردن شتر، گاو و گوسفند است و حداقلّ آن این است‌که «بسم الله» بگویی؛ و هنگام سربریدن قربانی و بریدن گلویِ شتر مستحب است چنین بگویی: من از روی اخلاص روی به سوی کسی آوردم که آسمان‌ها و زمین را آفریده است، و من از مشرکان نیستم. (انعام/۷۹) نماز من و قربانی من و زندگی من و مرگ من برای خدا آن پروردگار جهانیان است \* او را شریکی نیست. به من چنین امر شده است، و من از نخستین مسلمانانم». (انعام/۱۶۳۱۶۲) خدایا! «بسم الله» از جانب تو و برای توست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۸

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۲۸۰/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۳۲۵/ مستدرک الوسایل، ج۱۰، ص۱۰۵؛ «بتفاوت»

۱ -۲

(حج/ ۳۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَیْها صَوافَّ قَالَ ذَلِکَ حِینَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ تَرْبِطُ یَدَیْهَا مَا بَیْنَ الْخُفِّ إِلَی الرُّکْبَهًِْ وَ وُجُوبُ جُنُوبِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَی الْأَرْضِ.

امام صادق (عبدالله‌بن‌سنان نقل کرده که امام صادق (درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] فَاذْکُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَیْهَا صَوَافَّ؛ فرمود: «آن، هنگامی‌است که شتران قربانی برای بریدنِگلوهایشان به‌صف شده و میان سُم تا زانویِ دست‌هایشان بسته می‌شود؛ و منظور از وَجَبَتْ جُنُوبُها زمانی است که [بی‌جان] بر زمین می‌افتند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۵۸

الکافی، ج۴، ص۴۹۷/ من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۵۰۳/ تهذیب الأحکام، ج۵، ص۲۲۰/ بحارا لأنوار، ج۶۲، ص۳۰۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۱۴۸/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۳

(حج/ ۳۶)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ صَوَافُّ اصْطِفَافُهَا حِینَ تُصَفُّ لِلْمَنْحَرِ تُنْحَرُ قِیَاماً مَعْقُولَهًًْ قَائِمَهًًْ عَلَی ثَلَاثِ قَوَائِمَ… وَ کَذَلِکَ نَحَرَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) هَدْیَهُ مِنَ الْبُدْنِ قِیَاماً فَأَمَّا الْغَنَمُ وَ الْبَقَرُ فَتُضْجَعُ وَ تُذْبَحُ.

امام صادق (منظور از صَوَافُّ به صف درآمدن شتران قربانی است در آن زمان‌که در قربانگاه به‌صف می‌شوند و درحالی‌که پایشان را با ریسمانی بسته‌اند و بر روی سه‌پای خویش ایستاده‌اند، گلویشان بریده می‌شود… و رسول‌خدا (نیز گلوی شتر قربانی‌اش را به‌طور ایستاده برید؛ ولی گوسفند و گاو بر روی زمین خوابانیده شده و ذبح می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۰

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۲۸۰/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۳۲۵/ مستدرک الوسایل، ج۱۰، ص۱۰۵

۱ -۴

(حج/ ۳۶)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَیْها صَوافَّ قَالَ تُنْحَرُ قَائِمَهًًْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (فَاذْکُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَیْها صَوافَّ؛ شتران قربانی، درحالی‌که ایستاده‌اند گلویشان بریده می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۰

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۲۸۴/ القمی، ج۲، ص۸۴/ نورالثقلین؛ «تنحر» محذوف

۱ -۵

(حج/ ۳۶)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - صَوافَّ أَیْ قِیَاماً مَقَیَّدَهًًْ عَلَی سُنَّهًِْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله).

ابن‌عبّاس (صوافّ؛ یعنی درحالی‌که شتران قربانی بر طبق سنّت حضرت محمد ((در قربانی‌کردن) ایستاده و پاهایشان بسته شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۰

بحارا لأنوار، ج۶۲، ص۲۹۷

۱ -۶

(حج/ ۳۶)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - هُوَ أَنْ یَقُولَ: اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ.

ابن‌عبّاس (فَاذْکُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَیْها… منظور از بردنِ نام خدا این است که قربانی‌کننده بگوید: «اللَّه اکبر، لا اله الّا اللَّه و اللَّه اکبر؛ خدایا این قربانی از آنِ توست و برای تو [نیز] قربانی می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۰

بحارا لأنوار، ج۶۲، ص۲۹۷

و هنگامی‌که پهلوهایشان به زمین رسید [و جان دادند] از گوشت آن‌ها بخورید

۲ -۱

(حج/ ۳۶)

الصّادق (علیه السلام) - وَ قَوْلُهُ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها؛ أَیْ سَقَطَتْ إِلَی الْأَرْضِ.

امام صادق (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها؛ یعنی وقتی شترِ قربانی به زمین افتاد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۰

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۲۸۰/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۳۲۵؛ «وقعت» بدل «سقطت» / مستدرک الوسایل، ج۱۰، ص۱۰۵

۲ -۲

(حج/ ۳۶)

الصّادق (علیه السلام) - فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها؛ قَالَ إِذَا کَشَفْتَ عَنْهَا فَوَقَعَتْ جُنُوبُهَا یَقُولُ اللَّهُ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ.

امام صادق (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها؛ زمانی که معلوم شد و بر پهلو افتادند، خداوند می‌فرماید: فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۰

مستدرک الوسایل، ج۱۰، ص۱۱۴/ نورالثقلین/ بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۳۵۷

۲ -۳

(حج/ ۳۶)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًی لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: رَأَیْتُ أَبَاالْحَسَنِ‌الْأَوَّلَ (علیه السلام) دَعَا بِبَدَنَهًٍْ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ عَرَاقِیبَهَا فَوَقَعَتْ إِلَی الْأَرْضِ وَ کَشَفُوا شَیْئاً عَنْ سَنَامِهَا قَالَ اقْطَعُوا وَ کُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا.

امام کاظم (علی‌بن‌أسباط از یکی از بردگانِ آزادشده‌ی امام صادق (نقل می‌کند که گفت: «امام کاظم (را دیدم که شتری خواست و آن را قربانی نمود. چون قصّاب¬ها آن شتر را پِی کردند و شتر بر زمین افتاد و مقداری از کوهانش را شکافتند حضرت فرمود: [گوشتِ] شتر را تکّه تکّه کرده و از آن بخورید و [به دیگران نیز] اطعام کنید چراکه خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۰

الکافی، ج۴، ص۵۰۱/ تهذیب الأحکام، ج۵، ص۲۲۴/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۱۶۶/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۴

(حج/ ۳۶)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها؛ أَیْ وَقَعَتْ عَلَی الْأَرْضِ فَکُلُوا مِنْها.

علیّ‌بن‌ابراهیم (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها؛ یعنی چون شتر قربانی بر زمین افتاد فَکُلُوا مِنْها.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۰

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۲۸۴/ القمی، ج۲، ص۸۴

۲ -۵

(حج/ ۳۶)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ جَعْفَرُ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) کَذَلِکَ یَنْبَغِی لِمَنْ أَهْدَی هَدْیاً تَطَوُّعاً أَوْ ضَحَّی أَنْ یَأْکُلَ مِنْ هَدْیِهِ أَوْ أُضْحِیَّتِهِ ثُمَّ یَتَصَدَّقَ وَ لَیْسَ فِی ذَلِکَ تَوْقِیتٌ یَأْکُلُ مَا أَحَبَّ وَ یُطْعِمُ وَ یُهْدِی وَ یَتَصَدَّقُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ.

امام صادق (شایسته است کسی‌که قربانی می‌کند، حال چه مستحب باشد و چه واجب (مثل قربانی‌کردن در مراسم حج) از گوشت قربانی‌اش بخورد، آن‌گاه [از گوشت آن] صدقه بدهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۰

مستدرک الوسایل، ج۱۰، ص۱۱

۲ -۶

(حج/ ۳۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَرْبَعُ تَعْلِیمٍ مِنَ اللَّهِ لَیْسَ بِوَاجِبَاتٍ قَوْلُهُ تَعَالَی فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً فَمَنْ شَاءَ کَاتَبَ رَقِیقَهُ وَ مَنْ شَاءَ تَرَکَ لَمْ یُکَاتِبْ وَ قَوْلَهُ تَعَالَی وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا فَإِذَا أَحَلَّ فَمَنْ شَاءَ اصْطَادَ وَ مَنْ شَاءَ تَرَکَ لَمْ یَصْطَدْ وَ قَوْلَهُ تَعَالَی فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها فَإِذَا ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ فَمَنْ شَاءَ أَکَلَ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ وَ مَنْ شَاءَ لَمْ یَأْکُلْ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ فَمَنْ شَاءَ انْتَشَرَ وَ مَنْ شَاءَ أَنْ یَقْعُدَ فِی الْمَسْجِدِ قَعَدَ.

امام علی (چهار دستور از جانب خداوند متعال است که واجب نیستند (یعنی عمل به آن‌ها لازم نیست)، یکی این سخن خداوند است [که فرموده:] [با بردگانی‌که خواستار بستن قرار داد برای آزادی خویش هستند] قرارداد ببندید اگر صلاحیّت [زندگی مستقل] را در آنان احساس می‌کنید. (نور/۳۳) پس هرکس که بخواهد می‌تواند با برده خود قرارداد آزادی ببندد و هرکس بخواهد این دستور را رها کرده و چنین قراردادی نمی‌بندد. دیگری این سخن خداوند است [که فرموده:] و چون از احرام بیرون آمدید، شکار کنید. (مائده/۲) پس هرکس که از احرام بیرون آید اگر خواست می‌تواند شکار کند و اگر خواست می‌تواند این دستور را رها کرده و شکار نکند. دیگری این سخن خداوند است [که فرموده:] فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها؛ پس هنگامی‌که حج‌گزار، حیوانی را قربانی می‌کند اگر خواست می‌تواند از [گوشتِ] قربانی‌اش بخورد و اگر خواست می‌تواند چنین نکند. و دیگری این سخن خداوند است [که فرموده:] و چون نماز پایان یافت، در زمین پراکنده شوید. (جمعه/۱۰) که هر که خواهد، پراکنده¬ شود و هرکه بخواهد در مسجد بنشیند، می‌نشیند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۲

الجعفریات، ص۱۷۸/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۱۸۵ و مستدرک الوسایل، ج۱۰، ص۱۱۱؛ «بتفاوت»

۲ -۷

(حج/ ۳۶)

الکاظم (علیه السلام) - صَفْوَانَ‌بْنِ‌یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی‌إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) الرَّجُلُ یُعْطِی الضَّحِیَّهًَْ مَنْ یَسْلُخُهَا بِجِلْدِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا وَ الْجِلْدُ لَا یُؤْکَلُ وَ لَا یُطْعَمُ.

امام کاظم (صفوان‌بن‌یحیی‌ازرق گوید: از امام¬ کاظم (پرسیدم: «آیا اشکالی دارد که کسی قربانی‌اش را به کسی بدهد که پوستش را سلّاخی کند و در عوض، پوست قربانی را به او بدهد»؟ امام (فرمود: «اشکالی ندارد، خداوند عزّوجلّ فرموده: فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا؛ و پوستِ حیوان، نه قابل خوردن است و نه قابل اطعام به دیگری».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۲

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۲۹۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۱۷۵/ نورالثقلین

۲ -۸

(حج/ ۳۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّمَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْفَعَ الْأُضْحِیَّهًَْ إِلَی مَنْ یَسْلَخُهَا بِجِلْدِهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا وَ الْجِلْدُ لَا یُؤْکَلُ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی الْهَدْیِ.

پیامبر (انسان می‌تواند قربانی مستحب را به کسی بدهد که پوستش را سلّاخی کند و در عوض، پوست قربانی را به او بدهد چراکه خداوند عزّوجلّ فرموده: فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا؛ و پوستِ حیوان، نه قابل خوردن است و نه قابل اطعام به دیگری؛ ولی انجام این کار در مورد قربانیِ واجب، صحیح نیست (بلکه باید پوستش را نیز صدقه بدهد).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۲

وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۱۷۵

و مستمندان قانع و سائلان را نیز از آن اطعام کنید

۳ -۱

(حج/ ۳۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ؛ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَعْتَرِیکَ وَ السَّائِلُ الَّذِی یَسْأَلُکَ فِی یَدَیْهِ وَ الْبَائِسُ هُوَ الْفَقِیرُ.

امام صادق (درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرّ؛ امام¬ صادق (فرمود: «منظور از «قانع» محتاجی است که به آنچه به او می‌دهی راضی گردد؛ «معترّ» محتاجی است که خود را در معرض¬ دید تو قرار می‌دهد [تا چیزی به او بدهی]؛ «سائل» محتاجی است که با دستانش از تو گدایی می‌کند و «بائس» همان تهیدست است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۲

الکافی، ج۴، ص۵۰۰/ تهذیب الأحکام، ج۵، ص۲۲۳/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۱۵۹/ نورالثقلین/ البرهان

۳ -۲

(حج/ ۳۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ فِی دَخْلِهِ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَعْتَرُّ مِنَ الْمَسْأَلَهًْ.

پیامبر («قانع» آن است که به درآمدش راضی است و «معترّ» آن است که با درخواست‌کردن، اظهار نیاز می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۲

الجعفریات، ص۱۷۷/ مستدرک الوسایل، ج۱۰، ص۱۱۱

۳ -۳

(حج/ ۳۶)

الصّادق (علیه السلام) - وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَرْضَی بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ لَا یَسْخَطُ وَ لَا یَکْلَحُ وَ لَا یَلْوِی شِدْقَهُ غَضَباً وَ الْمُعْتَرُّ الْمَارُّ بِکَ لِتُطْعِمَهُ.

امام صادق («قانع» محتاجی است که به آنچه به او می‌دهی راضی گردد و غضبناک نگردد و چهره درهم نکشد و دهانش را از روی خشم، کج نکند و «معترّ» کسی است که از کنار تو عبور می‌کند تا [نظری بر او افکنی و] به او غذایی دهی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۲

الکافی، ج۴، ص۴۹۹/ من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۴۹۳ و وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۱۶۷؛ «یرضی بما… لتطعمه» محذوف/ بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۲۸۷/ معانی الأخبار، ص۲۰۸/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۱۶۳/ نورالثقلین/ البرهان

۳ -۴

(حج/ ۳۶)

الصّادق (علیه السلام) - لَا تَصْرِمْ بِاللَّیْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّیْلِ وَ لَا تُضَحِّ بِاللَّیْلِ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّیْلِ فَإِنَّکَ إِنْ تَفْعَلْ لَمْ یَأْتِکَ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ فَقُلْتُ مَا الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَمُرُّ بِکَ فَیَسْأَلُک.

امام صادق (ابوبصیر گوید: امام ¬صادق (فرمود: «میوه‌ی باغت را شبانه نچین، کشت خود را شبانه درو نکن، قربانیت را شبانه نکش و شبانه بذرپاشی نکن؛ چراکه اگر چنین کنی قانع و معترّ نزد تو نخواهند آمد [تا حقّشان را بدهی]». پرسیدم: «قانع و معترّ کدام است»؟ فرمود: «قانع، محتاجی است که به آنچه به او می‌دهی راضی گردد و معترّ کسی است که به عنوان رهگذر می‌آید و از تو درخواست کمک می‌کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۴

الکافی، ج۳، ص۵۶۵ / نورالثقلین

۳ -۵

(حج/ ۳۶)

الصّادق (علیه السلام) - إِذَا ذَبَحْتَ أَوْ نَحَرْتَ فَکُلْ وَ أَطْعِمْ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ.

امام صادق (هرگاه حیوانی را قربانی نمودی، خودت از آن بخور و به دیگران نیز اطعام کن؛ چنانکه خداوند متعال فرموده: فَکُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرّ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۴

عوالی اللآلی، ج۳، ص۱۶۴/ نورالثقلین

۳ -۶

(حج/ ۳۶)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ؛ قَالَ الْقَانِعُ؛ الَّذِی یَسْأَلُ فَتُعْطِیهِ وَ الْمُعْتَرُ الَّذِی یَعْتَرِیکَ فَلَا یَسْأَلُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (منظور از «قانع» محتاجی است که درخواست می‌کند تا به او کمک کنی و «معترّ» محتاجی است که خود را در معرض¬ دید تو قرار می‌دهد ولی درخواستِ کمک نمی‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۴

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۲۸۴/ القمی، ج۲، ص۸۴

۳ -۷

(حج/ ۳۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ سَعِیدَ‌بْنَ‌عَبْدِ الْمَلِکِ قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِیَ أَبِی (علیه السلام) فَقَالَ إِنِّی سُقْتُ هَدْیاً فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ أَطْعِمْ أَهْلَکَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْمِسْکِینَ ثُلُثاً قُلْتُ الْمِسْکِینُ هُوَ السَّائِلُ قَالَ نَعَمْ وَ الْقَانِعُ یَقْنَعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَیْهِ مِنَ الْبَضْعَهًِْ فَمَا فَوْقَهَا وَ الْمُعْتَرُّ یَعْتَرِیکَ لَا یَسْأَلُکَ.

امام صادق (سیف‌تمّار گوید: امام‌صادق (فرمود: «سعیدبن¬عبدالملک به حجّ آمده بود که پدرم را دید و از ایشان پرسید: «من با خود قربانی آورده¬ام، با آن چه کنم»؟ پدرم به او فرمود: «یک¬سوّم گوشت قربانی را به خانواده¬ات بده، یک¬سوّم را به قانع و یک¬سوّم دیگر را به مسکین بده». من پرسیدم: «آیا مسکین همان است که گدایی می‌کند»؟ فرمود: «آری؛ و «قانع» محتاجی است که به آنچه برایش فرستی بسنده کند، پاره‌ای گوشت باشد یا بیشتر؛ و «معتر» محتاجی است که خود را در معرض¬ دید تو قرار می‌دهد ولی درخواستِ کمک نمی‌کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۴

معانی الأخبار، ص۲۰۸ / البرهان/ نورالثقلین

۳ -۸

(حج/ ۳۶)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أُعْطِیَ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَعْتَرِی الْأَبْوَابَ.

ابن‌عبّاس («قانع» محتاجی است که به آنچه به او داده شود، راضی گردد و «معترّ» محتاجی است که [برای دریافت کمک] به درب خانه‌ها مراجعه می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۴

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۱۴

آیه لَنْ یَنالَ اللهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لکِنْ یَنالُهُ التَّقْوی مِنْکُمْ کَذلِکَ سَخَّرَها لَکُمْ لِتُکَبِّرُوا اللهَ عَلی ما هَداکُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنینَ [37]

نه گوشت¬های آن‌ها و نه خون¬های آن‌ها، هرگز به خدا نمی¬رسد؛ ولی آنچه به او می¬رسد، پرهیزگاری شماست. اینگونه خداوند آن‌ها را مسخّر شما ساخته، تا خدا را به خاطر آنکه شما را هدایت¬ کرده¬ است بزرگ بشمرید؛ و بشارت ¬ده نیکوکاران را.

سبب نزول

۱

(حج/ ۳۷)

الأئمّهًْ (فِی جَوَامِعِ الْجَامِعِ وَ رُوِیِ: أَنَّ الْجَاهِلِیَّهًَْ کَانُوا إِذَا نَحَرُوا لَطَخُوا الْبَیْتَ بِالدَّمِ فَلَمَّا حَجَّ الْمُسْلِمُونَ أَرَادُوا مِثْلَ ذَلِکَ فَنَزَلَتْ.

ائمّه ( در روایتی آمده است: رسم مردم جاهلیّت این بود که وقتی شتری را قربانی می‌کردند خون آن را [به‌عنوان تعظیم و احترام] به دیوار کعبه می‌مالیدند؛ چون مسلمانان حج به‌جا آوردند خواستند همین کار را تکرار کنند که این آیه نازل شد [و آن‌ها را از این¬کار بازداشت].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۴

نورالثقلین

نه گوشت‌های آن‌ها و نه خون‌های آن‌ها، هرگز به خدا نمی‌رسد؛ ولی آنچه به او می‌رسد، پرهیزگاری شماست

۱ -۱

(حج/ ۳۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا عِلَّهًُْ الْأُضْحِیَّهًِْ فَقَالَ إِنَّهُ یُغْفَرُ صَاحِبُهَا {لِصَاحِبِهَا} عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَهًٍْ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا عَلَی الْأَرْضِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مَنْ یَتَّقِیهِ بِالْغَیْبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَنْ یَنالَ اللهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لکِنْ یَنالُهُ التَّقْوی مِنْکُمْ ثُمَّ قَالَ انْظُرْ کَیْفَ قَبِلَ اللَّهُ قُرْبَانَ هَابِیلَ (علیه السلام) وَ رَدَّ قُرْبَانَ قَابِیلَ.

امام صادق (ابوبصیر گوید: «از امام¬صادق (پرسیدم: علّت [تأکید فراوان بر] قربانی‌کردن چیست»؟ حضرت فرمود: «هنگام چکیدن اوّلین قطره‌ی خون قربانی بر زمین، گناهان قربانی‌کننده آمرزیده شود و با این‌کار، آنکه در نهان [نیز] تقوای الهی دارد شناخته می‌شود؛ خداوند عزّوجلّ فرموده: لَنْ یَنالَ اللهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لکِنْ یَنالُهُ التَّقْوی مِنْکُمْ». سپس امام ([در تأیید این مطلب] فرمود: «بنگر چگونه خداوند، قربانی هابیل ([که اهل پرهیزگاری بود] را پذیرفته و قربانی قابیل را نپذیرفت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۶

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۲۹۶/ علل الشرایع، ج۲، ص۴۳۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۲۰۶/ نورالثقلین

۱ -۲

(حج/ ۳۷)

الکاظم (علیه السلام) - قِیلَ لِلْعَالِمِ (علیه السلام) مَا أَیْسَرُ مَا یَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ قَالَ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْیَتِیم… فَعَلَی کُلِّ مَنْ غَنِمَ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ مَالًا فَعَلَیْهِ الْخُمُسُ فَإِنْ أَخْرَجَهُ فَقَدْ أَدَّی حَقَّ اللَّهِ مَا عَلَیْهِ وَ تَعَرَّضَ لِلْمَزِیدِ وَ حَلَّ لَهُ الْبَاقِی مَالُهُ {مِنْ مَالِهِ} وَ طَابَ وَ کَانَ اللَّهُ أَقْدَرَ عَلَی إِنْجَازِ مَا وَعَدَ الْعِبَادَ مِنَ الْمَزِیدِ وَ التَّطْهِیرِ مِنَ الْبُخْلِ عَلَی أَنْ یُغْنِیَ نَفْسَهُ مِمَّا فِی یَدَیْهِ مِنَ الْحَرَامِ الَّذِی بَخِلَ فِیهِ بَلْ قَدْ خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَهًَْ ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَخْرِجُوا حَقَّ اللَّهِ مِمَّا فِی أَیْدِیکُمْ یُبَارِکِ اللَّهُ لَکُمْ فِی بَاقِیهِ وَ یَزْکُو فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ الْغَنِیُّ وَ نَحْنُ الْفُقَرَاءُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ لَنْ یَنالَ اللهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لکِنْ یَنالُهُ التَّقْوی مِنْکُمْ فَلَا تَدَعُوا التَّقَرُّبَ إِلَی اللَّهِ جَلَّ‌وَ‌عَزَّ بِالْقَلِیلِ وَ الْکَثِیرِ عَلَی حَسَبِ الْإِمْکَانِ وَ بَادِرُوا بِذَلِکَ الْحَوَادِثَ وَ احْذَرُوا عَوَاقِبَ التَّسْوِیفِ فِیهَا فَإِنَّمَا هَلَکَ مَنْ هَلَکَ مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَهًِْ بِذَلِکَ وَ بِاللَّهِ الِاعْتِصَامُ.

امام کاظم (از امام کاظم (سؤال شد: «کم‌ترین کاری که انسان را وارد دوزخ می‌کند، چیست»؟ حضرت فرمود: «اینکه [به ناحقّ] درهمی از مال یتیم بخورد؛ و ما [اهل‌بیت نیز] یتیم هستیم… پس هرکس که از این راه‌ها (تجارت، ارث و…) منفعتی به‌دست آورد بر او لازم است که یک‌پنجم آن را (به‌عنوان خُمس) بپردازد که اگر چنین کند واجبی الهی که بر گردنش بوده را پرداخت نموده و فزونی مال را نصیب خویش کرده است و بقیه‌ی مالش برای او حلال و گوارا خواهد بود؛ و به یقین، خداوند بر محقّق‌ساختن وعده‌اش به بندگان در مورد فزونی دادنِ مال و رهاساختن آن‌ها از بُخل تواناتر است از اینکه انسانی بخواهد با بخل‌ورزیدن [و ندادن واجبات مالی‌اش همچون خمس]، خودش را با آلوده‌کردن مالش به حرام [به‌خاطر ندادن حقّ امام معصوم (] بی‌نیاز و توانگر سازد، بلکه چنین انسانی در حقیقت هم دنیا را از دست داده و هم آخرت را، و این همان خسران و زیان آشکار است. حال‌که چنین است از خدا پروا کنید و حقّ خداوند را از آنچه در اختیار دارید، پرداخت کنید تا خداوند برکت را در باقیمانده‌ی آن، قرار دهد و مالتان فزونی یابد که به‌یقین، خداوند بی‌نیاز است و ما (انسان‌ها) محتاجیم؛ و خداوند فرموده: لَنْ یَنالَ اللهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لکِنْ یَنالُهُ التَّقْوی مِنْکُمْ؛ تا می‌توانید نزدیکی‌جستن به خداوند عزّوجلّ با مال کم یا زیاد را رها نکنید و با این‌کار، بر حوادث [ناگوار] پیشی بگیرید [از آن‌ها جلوگیری کنید] و از پیامدهای به¬عقب انداختن این دستور دینی (پرداخت‌کردن حقّ خدا) برحذر باشید، چراکه علّت نابودی کسانی‌که از امّت‌های گذشته هلاک¬ شدند، همین بوده است [که حقّ خدا را پرداخت نمی‌کردند]؛ و [بدانید که] رهایی‌یافتن از مشکلات فقط در سایه‌ی توکّل بر خداوند است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۶

بحارا لأنوار، ج۹۳، ص۱۹۱/ فقه الرضا (ص۲۹۳/ مستدرک الوسایل، ج۷، ص۲۷۹

۱ -۳

(حج/ ۳۷)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ لَنْ یَنالَ اللهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لکِنْ یَنالُهُ التَّقْوی مِنْکُمْ؛ أَیْ لَا یَبْلُغُ مَا یَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَی اللَّهِ وَ إِنْ نَحَرَهَا إِذَا لَمْ یَتَّقِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَّقِینَ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (لَنْ یَنالَ اللهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لکِنْ یَنالُهُ التَّقْوی مِنْکُمْ؛ یعنی اگر شخصی که قربانی ¬می‌کند، اهل تقوا و پرهیزگاری نباشد قربانی‌اش به [درگاهِ] خداوند نخواهد رسید و خدا تنها از پرهیزگاران قبول می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۶

بحارا لأنوار، ج۹۶، ص۲۸۴/ القمی، ج۲، ص۸۴ و البرهان/ نورالثقلین؛ «و قوله لن ینال… من المتقین» محذوف

اینگونه خداوند آن‌ها را مسخّر شما ساخته، تا خدا را به‌خاطر آنکه شما را هدایت کرده‌است بزرگ بشمرید

۲ -۱

(حج/ ۳۷)

الأئمّهًْ (عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللهَ عَلی ما هَداکُمْ قَالَ التَّکْبِیرُ التَّعْظِیمُ لِلَّهِ وَ الْهِدَایَهًُْ الْوَلَایَهًُْ.

ائمه ( چنین روایت شده که یکی از امامان معصوم (در مورد این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] و خدا را به‌خاطر آنکه شما را هدایت کرده‌است، بزرگ بشمرید. (بقره/۱۸۵) فرمود: «[حقیقتِ] تکبیر، بزرگ‌شمردن خداوند و منظور از هدایت، [ارشاد و راهنمایی انسان‌ها به] ولایت [اهل‌بیت (] است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۶

المحاسن، ج۱، ص۱۴۲

۲ -۲

(حج/ ۳۷)

الهادی (علیه السلام) - عَنْ الإمام أبی‌الْحَسَنِ عَلِیِّ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) رِسالَتَهُ (علیه السلام) فِی الرَّدِّ عَلَی أَهْلِ الْجَبْرِ وَ التَّفْوِیضِ وَ إِثْبَاتِ الْعَدْلِ وَ الْمَنْزِلَهًَْ بَیْنَ الْمَنْزِلَتَیْنِ… فَأَوَّلُ نِعْمَهًِْ اللَّهِ عَلَی الْإِنْسَانِ صِحَّهًِْ عَقْلِهِ وَ تَفْضِیلِهِ عَلَی کَثِیرٍ مِنْ خَلْقِهِ بِکَمَالِ الْعَقْلِ وَ تَمْیِیزُ الْبَیَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّ کُلَّ ذِی حَرَکَهًٍْ عَلَی بسیط الْأَرْضِ هُوَ قَائِمُ بِنَفْسِهِ بحواسه مُسْتَکْمِلُ فِی ذَاتِهِ فَفَضَلَ بَنِی آدَمَ بِالنُّطْقِ الَّذِی لَیْسَ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْخَلْقِ الْمُدْرِکُ بِالْحَوَاسِّ فَمِنْ أَجْلِ النُّطْقِ مُلْکِ اللَّهِ ابْنُ آدَمَ (علیه السلام) غَیْرِهِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّی صَارَ آمِراً نَاهِیاً وَ غَیْرِهِ مُسَخِّرِ 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 الْأَنْفُس

امام هادی (امام هادی (در ضمن نامه‌ای که در ردّ عقیده‌ی کسانی‌که معتقد به جبر (یعنی ما آفریدگان، اراده و اختیاری نداریم و در کارهایمان مجبور هستیم) و [یا] تفویض (یعنی واگذاری کارها به‌طور مطلق به انسان‌ها بدون نظرگرفتن اراده‌ی خدا) هستند و برای اثبات عدالت خداوند و [نظریه‌ی حقّ یعنی] امر بین‌الامرین (یعنی نه جبر و نه تفویض به این معنا که انسان نه در کردار خود مجبور و بی‌اختیار است و نه اینکه کاملا مستقلّ باشد و اراده‌ی خدا نقشی در رفتار او نداشته باشد) مرقوم نمود، چنین فرمود: «…بنابراین نخستین نعمتی که خداوند به انسان بخشید همان سلامت عقل و برتری او بر بسیاری از موجودات دیگر به عقل کامل و بیان روشن است، و این بدان‌خاطر است که پایداری و تکامل هر جنبنده‌ای بر سطح زمین در پرتو حواس و ادراکات اوست؛ پس خداوند نژاد آدم را به نیروی سخن برتری داده که در سایر مخلوقاتی که با حواسّ خود می‌توانیم آن‌ها را درک کنیم، وجود ندارد؛ و با همین قدرت بیان است که خدا او را بر مخلوقات دیگر مسلّط ساخته است، تا بدان‌جا که انسان امر و نهی می‌کند و آن‌ها مسخّر فرمان اویند، چنان‌که خداوند فرمود: او کسی است که دریا را مسخّر [شما] ساخت تا از آن، گوشت تازه بخورید و زیوری برای پوشیدن [مانند مروارید] از آن استخراج کنید. (نحل/۱۴) و فرمود: و چهارپایان را آفرید درحالی‌که در آن‌ها، برای شما وسیله‌ی پوشش، و منافع دیگری است و از گوشت آن‌ها می‌خورید. و در آن‌ها برای شما زینت و شکوه است به هنگامی که آن‌ها را به استراحتگاهشان بازمی‌گردانید، و هنگامی که [صبحگاهان] به صحرا می‌فرستید. آن‌ها بارهای سنگین شما را به شهری حمل می‌کنند که جز با مشقّت زیاد، به آن نمی‌رسیدید (نحل/۷۵).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۸

تحف العقول، ص۴۷۰

و بشارت‌ده نیکوکاران را

۳ -۱

(حج/ ۳۷)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِینَ أَیِ الْمُوَحِّدِینَ.

ابن‌عبّاس (وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنینَ؛ یعنی یکتاپرستان [را بشارت ده].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۸

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۱۴

آیه إِنَّ اللهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ [38]

خداوند از کسانی که ایمان ¬آورده¬اند دفاع¬ می¬کند؛ خداوند هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد.

۱

(حج/ ۳۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ إِسْحَاقَ‌بْنِ‌عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِنَّ اللهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا قَالَ نَحْنُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ اللَّهُ یُدَافِعُ عَنَّا مَا أَذَاعَتْ شِیعَتُنَا.

امام صادق (اسحاق‌بن‌عمّار گوید: «از امام¬صادق (درباره این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] إِنَّ اللهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذینَ آمَنُوا پرسیدم». حضرت فرمود: «منظور از ایمان‌آورندگان، ما هستیم و هرچه را که شیعیان ما [از اسرار ما] بر ملا و آشکار کنند، خداوند از ما دفاع ¬می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۸

بحارا لأنوار، ج۲۳، ص۳۸۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۳/ البرهان

۲

(حج/ ۳۸)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - إِنَّ اللهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ وَ هُمُ الَّذِینَ خَانُوا اللَّهَ بِأَنْ جَعَلُوا مَعَهُ شَرِیکاً وَ کَفَرُوا نِعَمَهُ.

ابن‌عبّاس (إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ؛ اینان کسانی هستند که با شریک قرار دادن برای خدا و ناسپاسی‌کردن در مقابل نعمت‌هایش، به او خیانت ورزیدند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۶۸

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۱۴

آیه أُذِنَ لِلَّذینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ [39]

به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل¬گردیده، اجازه‌ی جهاد داده¬ شده¬ است؛ چراکه مورد ستم قرارگرفته¬اند و به یقین خدا بر یاری آن‌ها تواناست.

سبب نزول

۱

(حج/ ۳۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ: وَ کَانَ الْمُشْرِکُونَ یُؤْذُونَ الْمُسْلِمِینَ لَا یَزَالُ یَجِیءُ مَشْجُوجٌ وَ مَضْرُوبٌ إِلَی رَسُولِ الله (صلی الله علیه و آله) وَ یَشْکُونَ ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ الله (صلی الله علیه و آله) فَیَقُولُ لَهُمْ: اصْبِرُوا فَإِنِّی لَمْ أُومَرْ بِالْقِتَالِ حَتَّی هَاجَرَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ هَذِهِ الْآیَهًَْ بِالْمَدِینَهًِْ وَ هِیَ أَوَّلُ آیَهًٍْ نَزَلَتْ فِی الْقِتَالِ.

امام باقر (از امام باقر (روایت شده که فرمود: «رسول‌خدا (نه فرمانی در مورد جهاد دریافت کرده بود و نه چنین اجازه‌ای داشت تا اینکه جبرئیل (به همراه آیه‌ی أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا [بر ایشان] نازل شد و شمشیری را بر دوش پیامبر (آویخت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۷۰

نورالثقلین

به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل‌گردیده، اجازه جهاد داده شده است

۱ -۱

(حج/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِهِ أَ هُوَ لِقَوْمٍ لَا یَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا یَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ أَمْ هُوَ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَقَالَ ذَلِکَ لِقَوْمٍ لَا یَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ… قُلْتُ فَبَیِّنْ لِی یَرْحَمُکَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ‌وَ‌تَعَالَی أَخْبَرَ {نَبِیَّهُ} فِی کِتَابِهِ الدُّعَاءَ إِلَیْهِ وَ وَصَفَ الدُّعَاهًَْ إِلَیْهِ فَجَعَلَ ذَلِکَ لَهُمْ دَرَجَاتٍ یُعَرِّفُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ یُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلَی بَعْضٍ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَبَارَکَ‌وَ‌تَعَالَی أَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلَی نَفْسِهِ وَ دَعَا إِلَی طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ أَمْرِهِ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ… ثُمَّ ثَنَّی بِرَسُولِهِ ثُمَّ ثَلَّثَ بِالدُّعَاءِ إِلَیْهِ بِکِتَابِه ثُمَّ ذَکَرَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَیْهِ بَعْدَهُ وَ بَعْدَ رَسُولِهِ (صلی الله علیه و آله) فِی کِتَابِهِ فَقَالَ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ وَ مِمَّنْ هِیَ وَ أَنَّهَا مِنْ ذُرِّیَّهًِْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ مِنْ ذُرِّیَّهًِْ إِسْمَاعِیلَ (علیه السلام) الَّذِینَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِی کِتَابِهِ أَنَّهُ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِیراً ثُمَّ ذَکَرَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَتْبَاعَ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ الَّتِی وَصَفَهَا فِی کِتَابِهِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ جَعَلَهَا دَاعِیَهًًْ إِلَیْهِ وَ أَذِنَ لَهَا فِی الدُّعَاءِ إِلَیْهِ و حَلَّاهُمْ وَ وَصَفَهُمْ کَیْ لَا یَطْمَعَ فِی اللِّحَاقِ بِهِمْ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُم… ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَی مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ کَانَ عَلَی مِثْلِ صِفَتِهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ذَکَرَ وَفَاءَهُمْ لَهُ بِعَهْدِهِ وَ مُبَایَعَتِهِ فَقَالَ وَ مَنْ أَوْفی بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ إِنَّ اللهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ قَامَ رَجُلٌ إِلَی

النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَ رَأَیْتَکَ الرَّجُلُ یَأْخُذُ سَیْفَهُ فَیُقَاتِلُ حَتَّی یُقْتَلَ إِلَّا أَنَّهُ یَقْتَرِفُ مِنْ هَذِهِ الْمَحَارِمِ أَ شَهِیدٌ هُوَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَلَی رَسُولِهِ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ فَفَسَّرَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) الْمُجَاهِدِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ وَ حِلْیَتُهُمْ بِالشَّهَادَهًِْ وَ الْجَنَّهًِْ وَ قَالَ التَّائِبُونَ مِنَ الذُّنُوبِ الْعَابِدُونَ الَّذِینَ لَا یَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا یُشْرِکُونَ بِهِ شَیْئاً الْحَامِدُونَ الَّذِینَ یَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَی کُلِّ حَالٍ فِی الشِّدَّهًِْ وَ الرَّخَاءِ السَّائِحُونَ وَ هُمُ الصَّائِمُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الَّذِینَ یُوَاظِبُونَ عَلَی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ الْحَافِظُونَ لَهَا وَ الْمُحَافِظُونَ عَلَیْهَا بِرُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ فِی الْخُشُوعِ فِیهَا وَ فِی أَوْقَاتِهَا الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بَعْدَ ذَلِکَ وَ الْعَامِلُونَ بِهِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْمُنْتَهُونَ عَنْهُ قَالَ فَبَشِّرْ مَنْ قُتِلَ وَ هُوَ قَائِمٌ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ بِالشَّهَادَهًِْ وَ الْجَنَّهًِْ ثُمَّ أَخْبَرَ تَبَارَکَ‌وَ‌تَعَالَی أَنَّهُ لَمْ یَأْمُرْ بِالْقِتَالِ إِلَّا أَصْحَابَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَقَالَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ جَمِیعَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لِلَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَتْبَاعِهِمَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَهًِْ فَمَا کَانَ مِنَ الدُّنْیَا فِی أَیْدِی الْمُشْرِکِینَ وَ الْکُفَّارِ وَ الظَّلَمَهًِْ وَ الْفُجَّارِ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ لِرَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ الْمُوَلِّی عَنْ طَاعَتِهِمَا مِمَّا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ ظَلَمُوا فِیهِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَ غَلَبُوهُمْ عَلَیْهِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ فَهُوَ حَقُّهُمْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ رَدَّهُ إِلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا مَعْنَی الْفَیْءِ کُلُّ مَا صَارَ إِلَی الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ رَجَعَ مِمَّا کَانَ قَدْ غُلِبَ عَلَیْهِ أَوْ فِیهِ فَمَا رَجَعَ إِلَی مَکَانِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَقَدْ فَاءَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ أَیْ رَجَعُوا ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَ قَالَ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْأُخْری فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّی تَفِیءَ إِلی أَمْرِ اللهِ أَیْ تَرْجِعَ فَإِنْ فاءَتْ أَیْ رَجَعَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ یَعْنِی بِقَوْلِهِ تَفِیءَ تَرْجِعَ فَذَلِکَ الدَّلِیلُ عَلَی أَنَّ الْفَیْءَ کُلُّ رَاجِعٍ إِلَی مَکَانٍ قَدْ کَانَ عَلَیْهِ أَوْ فِیهِ وَ یُقَالُ لِلشَّمْسِ إِذَا زَالَتْ قَدْ فَاءَتِ الشَّمْسُ حِینَ یَفِیءُ الْفَیْءُ عِنْدَ رُجُوعِ الشَّمْسِ إِلَی زَوَالِهَا وَ کَذَلِکَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الْکُفَّارِ فَإِنَّمَا هِیَ حُقُوقُ الْمُؤْمِنِینَ رَجَعَتْ إِلَیْهِمْ بَعْدَ ظُلْمِ الْکُفَّارِ إِیَّاهُمْ فَذَلِکَ قَوْلُهُ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لِلْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ قَامُوا بِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ الَّتِی وَصَفْنَاهَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا یَکُونُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْقِتَالِ حَتَّی یَکُونَ مَظْلُوماً وَ لَا یَکُونُ مَظْلُوماً حَتَّی یَکُونَ مُؤْمِناً وَ لَا یَکُونُ مُؤْمِناً حَتَّی یَکُونَ قَائِماً بِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ الَّتِی اشْتَرَطَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ فَإِذَا تَکَامَلَتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ کَانَ مُؤْمِناً وَ إِذَا کَانَ مُؤْمِناً کَانَ مَظْلُوماً وَ إِذَا کَانَ مَظْلُوماً کَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ لِقَوْلِهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُسْتَکْمِلًا لِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ فَهُوَ ظَالِمٌ مِمَّنْ یَبْغِی وَ یَجِبُ جِهَادُهُ حَتَّی یَتُوبَ وَ لَیْسَ مِثْلُهُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ وَ الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الْمَظْلُومِینَ الَّذِینَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقُرْآنِ فِی الْقِتَالِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا فِی الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أَخْرَجَهُمْ أَهْلُ مَکَّهًَْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ أُحِلَّ لَهُمْ جِهَادُهُمْ بِظُلْمِهِمْ إِیَّاهُمْ وَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقِتَالِ فَقُلْتُ فَهَذِهِ نَزَلَتْ فِی الْمُهَاجِرِینَ بِظُلْمِ مُشْرِکِی أَهْلِ مَکَّهًَْ لَهُمْ فَمَا بَالُهُمْ فِی قِتَالِهِمْ کِسْرَی وَ قَیْصَرَ وَ مَنْ دُونَهُمْ مِنْ مُشْرِکِی قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَقَالَ لَوْ کَانَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَکَّهًَْ فَقَطْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ إِلَی قِتَالِ جُمُوعِ کِسْرَی وَ قَیْصَرَ وَ غَیْرِ أَهْلِ مَکَّهًَْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ سَبِیلٌ لِأَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوهُمْ غَیْرُهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَکَّهًَْ لِإِخْرَاجِهِمْ إِیَّاهُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ لَوْ کَانَتِ الْآیَهًُْ إِنَّمَا عَنَتِ الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَکَّهًَْ کَانَتِ الْآیَهًُْ مُرْتَفِعَهًَْ الْفَرْضِ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ إِذَا لَمْ یَبْقَ مِنَ الظَّالِمِینَ وَ الْمَظْلُومِینَ أَحَدٌ وَ کَانَ فَرْضُهَا مَرْفُوعاً عَنِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ {إِذَا لَمْ یَبْقَ مِنَ الظَّالِمِینَ وَ الْمَظْلُومِینَ أَحَدٌ} وَ لَیْسَ کَمَا ظَنَنْتَ وَ لَا کَمَا ذَکَرْتَ وَ لَکِنَّ الْمُهَاجِرِینَ ظُلِمُوا مِنْ جِهَتَیْنِ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَکَّهًَْ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ فَقَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ لَهُمْ فِی ذَلِکَ وَ ظَلَمَهُمْ کِسْرَی وَ قَیْصَرُ وَ مَنْ کَانَ دُونَهُمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَ

الْعَجَمِ بِمَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ مِمَّا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ فَقَدْ قَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَهُمْ فِی ذَلِکَ وَ بِحُجَّهًِْ هَذِهِ الْآیَهًِْ یُقَاتِلُ مُؤْمِنُو کُلِّ زَمَانٍ وَ إِنَّمَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لِلْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ قَامُوا بِمَا وَصَفَهَا اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِی شَرَطَهَا اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فِی الْإِیمَانِ وَ الْجِهَادِ وَ مَنْ کَانَ قَائِماً بِتِلْکَ الشَّرَائِطِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ هُوَ مَظْلُومٌ وَ مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ بِذَلِکَ الْمَعْنَی وَ مَنْ کَانَ عَلَی خِلَافِ ذَلِکَ فَهُوَ ظَالِمٌ وَ لَیْسَ مِنَ‌الْمَظْلُومِینَ وَ لَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْقِتَالِ وَ لَا بِالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلِکَ وَ لَا مَأْذُونٍ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لِأَنَّهُ لَیْسَ یُجَاهِدُ مِثْلُهُ وَ أُمِرَ بِدُعَائِهِ إِلَی اللَّهِ وَ لَا یَکُونُ مُجَاهِداً مَنْ قَدْ أُمِرَ الْمُؤْمِنُونَ بِجِهَادِهِ وَ حَظَرَ الْجِهَادَ عَلَیْهِ وَ مَنَعَهُ مِنْهُ وَ لَا یَکُونُ دَاعِیاً إِلَی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مَنْ أُمِرَ بِدُعَاءِ مِثْلِهِ إِلَی التَّوْبَهًِْ وَ الْحَقِّ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ یُؤْمَرَ بِهِ وَ لَا یَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ یُنْهَی عَنْهُ فَمَنْ کَانَتْ قَدْ تَمَّتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ الَّتِی وُصِفَ بِهَا أَهْلُهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ هُوَ مَظْلُومٌ فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ کَمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی الْجِهَادِ لِأَنَّ حُکْمَ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فِی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّهًٍْ أَوْ حَادِثٍ یَکُونُ وَ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ أَیْضاً فِی مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَکَاءُ وَ الْفَرَائِضُ عَلَیْهِمْ وَاحِدَهًٌْ یُسْأَلُ الْآخِرُونَ عَنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَمَّا یُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ وَ یُحَاسَبُونَ عَمَّا بِهِ یُحَاسَبُونَ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی صِفَهًِْ مَنْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِی الْجِهَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَلَیْسَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَ لَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِیهِ حَتَّی یَفِیءَ بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَلَیْهِ فَإِذَا تَکَامَلَتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ فَهُوَ مِنَ الْمَأْذُونِینَ لَهُمْ فِی الْجِهَادِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَبْدٌ وَ لَا یَغْتَرَّ بِالْأَمَانِیِّ الَّتِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ الْکَاذِبَهًِْ عَلَی اللَّهِ الَّتِی یُکَذِّبُهَا الْقُرْآنُ وَ یَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَ مِنْ حَمَلَتِهَا وَ رُوَاتِهَا وَ لَا یَقْدَمُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ بِشُبْهَهًٍْ لَا یُعْذَرُ بِهَا فَإِنَّهُ لَیْسَ وَرَاءَ الْمُتَعَرِّضِ لِلْقَتْلِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَنْزِلَهًٌْ یُؤْتَی اللَّهُ مِنْ قِبَلِهَا وَ هِیَ غَایَهًُْ الْأَعْمَالِ فِی عِظَمِ قَدْرِهَا فَلْیَحْکُمِ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ وَ لْیُرِهَا کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ یَعْرِضُهَا عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ أَعْرَفُ بِالْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدَهَا

قَائِمَهًًْ بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی الْجِهَادِ فَلْیُقْدِمْ عَلَی الْجِهَادِ وَ إِنْ عَلِمَ تَقْصِیراً فَلْیُصْلِحْهَا وَ لْیُقِمْهَا عَلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهَا مِنَ الْجِهَادِ ثُمَّ لْیُقْدِمْ بِهَا وَ هِیَ طَاهِرَهًٌْ مُطَهَّرَهًٌْ مِنْ کُلِّ دَنَسٍ یَحُولُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ جِهَادِهَا وَ لَسْنَا نَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ الْجِهَادَ وَ هُوَ عَلَی خِلَافِ مَا وَصَفْنَا مِنْ شَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ لَا تُجَاهِدُوا وَ لَکِنْ نَقُولُ قَدْ عَلَّمْنَاکُمْ مَا شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَلَی أَهْلِ الْجِهَادِ الَّذِینَ بَایَعَهُمْ وَ اشْتَرَی مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِالْجِنَانِ فَلْیُصْلِحِ امْرُؤٌ مَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ تَقْصِیرٍ عَنْ ذَلِکَ وَ لْیَعْرِضْهَا عَلَی شَرَائِطِ اللَّهِ فَإِنْ رَأَی أَنَّهُ قَدْ وَفَی بِهَا وَ تَکَامَلَتْ فِیهِ فَإِنَّهُ مِمَّنْ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَهُ فِی الْجِهَادِ فَإِنْ أَبَی أَنْ لَا یَکُونَ مُجَاهِداً عَلَی مَا فِیهِ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَی الْمَعَاصِی وَ الْمَحَارِمِ وَ الْإِقْدَامِ عَلَی الْجِهَادِ بِالتَّخْبِیطِ وَ الْعَمَی وَ الْقُدُومِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ بِالْجَهْلِ وَ الرِّوَایَاتِ الْکَاذِبَهًِْ فَلَقَدْ لَعَمْرِی جَاءَ الْأَثَرُ فِیمَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَنْصُرُ هَذَا الدِّینَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ امْرُؤٌ وَ لْیَحْذَرْ أَنْ یَکُونَ مِنْهُمْ فَقَدْ بَیَّنَ لَکُمْ وَ لَا عُذْرَ لَکُمْ بَعْدَ الْبَیَانِ فِی الْجَهْلِ وَ لَا قُوَّهًَْ إِلَّا بِاللَّهِ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ عَلَیْهِ تَوَکَّلْنَا وَ إِلَیْهِ الْمَصِیرُ.

امام صادق (ابوعمرو زبیری گوید: به امام¬ صادق (عرض¬ کردم: «درباره‌ی دعوت‌کردن به¬سوی خدا و جهاد در راه او به من خبر ده که آیا مخصوص گروهی است که این کار فقط برای آنان جایز است و هیچ¬کس نباید به آن اقدام¬ کند جز آن‌ها که از این گروه باشند یا اینکه این کار برای هر یکتاپرستی جایز است»؟ حضرت فرمود: «این کار مخصوص گروهی است که این کار فقط برای آنان جایز است و هیچ¬کس نباید به آن اقدام¬ کند جز کسانی‌که که از این گروه باشند» … عرض‌کردم: «خدا شما را مورد رحمت خویش قرار دهد! این مطلب را کاملاً برایم روشن فرما». حضرت فرمود: «خداوند تبارک‌وتعالی در قرآن، پیامبرش را در مورد دعوت‌کردن به خود با خبر نموده و کسانی که [دیگران را] به‌سوی او دعوت می‌کنند توصیف فرموده و این دعوت‌کردن را برای آن‌ها [شاملِ] درجاتی قرار داده است که هر درجه از آن با درجه‌ی دیگر شناخته می‌شود و برخی، دلیل بر دیگری قرار می‌گیرد؛ و خداوند [در قرآن] خبر داده که خود، اوّلین کسی است که [بندگان را] به‌سوی خود و اطاعت و تبعیّت از اوامرش دعوت می‌کند؛ پس در ابتدا خود این‌کار را آغاز نموده… آن‌گاه در مرتبه‌ی دوّم به¬وسیله‌ی رسولش دعوت نموده… و در مرتبه‌ی سوّم به¬وسیله‌ی کتابش (قرآن) به¬سوی خود دعوت¬ نموده است… سپس در کتابش، کسانی‌که بعد از خود و رسولش به آن‌ها اجازه داده است که به¬سوی او دعوت¬ کنند را یاد کرده و فرموده: باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آن‌ها همان رستگارانند. (آل‌عمران/۱۰۴) سپس درباره این گروه و اینکه از چه کسانی هستند، خبر داده [و فرموده] که آن‌ها از نسل ابراهیم و اسماعیل (هستند؛ همانانی‌که در کتابش درباره‌ی آن‌ها فرموده که پلیدی را از آن‌ها دورکرده و آن‌ها را پاک و پاکیزه¬ ساخته¬ است (اشاره به آیه‌ی۳۳ از سوره‌ی احزاب که در مورد اهل بیت (نازل شده است). آنگاه پیروان پیامبرش (و پیروان این گروه را که خداوند به امر به ¬معروف¬ و ¬نهی ¬از منکرکردن، توصیفشان¬کرده و آن‌ها را دعوت‌کننده به‌سوی خودش قرارداده و اجازه این دعوت‌کردن را به آن‌ها داده¬، یاد نموده است… سپس به بیان ویژگی‌های این پیروان پرداخته است، تا کسی مدّعی نشود که جزو آنان است مگر کسی که واقعا از ایشان باشد… آن‌گاه خداوند خبر داده که از این مؤمنان و کسانی‌که دارای ویژگی‌های آنان هستند جان‌ها و اموالشان را خریداری کرده: که [در برابرش] بهشت برای آنان باشد؛ [به این گونه که:] در راه خدا پیکار می‌کنند، می‌کشند و کشته می‌شوند؛ این وعده‌ی حقّی است بر او، که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده است. (توبه/۱۱۱) سپس وفای¬ به¬عهد و پیمان خود نسبت به آن‌ها را بیان ¬کرده و فرمود: و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟! اکنون بشارت باد بر شما، به داد و ستدی که با خدا کرده‌اید و این است آن پیروزی بزرگ. (توبه/۱۱۱) هنگامی‌که آیه: خداوند جان¬ها و اموالشان

را خریداری¬ می¬کند که [در برابرش] بهشت برای آنان باشد. (توبه/۱۱۱) نازل شد، مردی برخاست و به¬طرف پیامبر (آمد و عرض‌کرد: «ای پیامبر خدا (! به نظر شما مردی که شمشیرش را برگرفته و می¬جنگد تا آنکه کشته ¬¬می¬شود درحالی‌که مرتکب برخی از گناهان شده شهید است»؟ در این‌هنگام، خداوند عزّوجلّ این آیه را بر رسولش نازل ¬فرمود: توبه‌کنندگان، عبادت‌کاران، سپاس‌گویان، سیاحت‌کنندگان، رکوع‌کنندگان، سجده‌آوران، آمران به معروف، نهی‌کنندگان از منکر و حافظان حدود [و مرزهای] الهی، [مؤمنان حقیقی‌اند] و بشارت ده به [اینچنین] مؤمنان! (توبه/۱۱۲) پیامبر ([نیز] مؤمنان مجاهد که دارای این ویژگی‌ها هستند را به شهادت و بهشت بشارت داده و فرمود: «توبه‌کنندگان از گناه، عبادت¬کنندگانی هستند که جز خدا چیزی را عبادت -نمی¬کنند و چیزی را شریک او نمی¬گیرند؛ سپاس‌گویان آن‌هایی هستند که در هرحال از سختی و آسایش، خدا را سپاس ¬می¬گویند؛ سیاحت¬کنندگان، همان روزه‌دارانند و رکوع¬کنندگان و سجده‌آوران، کسانی هستند که بر نمازهای پنجگانه مواظبت¬ می¬کنند و در انجام آن‌ها کوشا هستند و با [به‌جا آوردنِ] رکوع و سجود و با فروتنی در نمازها و اوقات نماز، بر نمازهایشان مداومت می‌کنند؛ اینان بعد از انجام عبادت، امر به خوبی‌ها کرده و خود نیز به آن‌ها عمل می‌کنند و از زشتی‌ها بازمی‌دارند و خود نیز از آن‌ها دوری می‌نمایند»؛ خداوند [به پیامبر (] فرمود: «هرکس که این ویژگی‌ها را داشته باشد و کشته شود را به شهادت و بهشت بشارت ده». آنگاه خداوند تبارک¬ و تعالی خبر داد که فقط کسانی را مأمور به جهاد نموده که دارای این شرائط هستند و فرمود: به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است چرا که مورد ستم قرار گرفته‌اند و خدا بر یاری آن‌ها تواناست. همانها که از خانه و شهر خود، به ناحق رانده شدند، جز اینکه می‌گفتند: «پروردگار ما، خدای یکتاست!» (حج/۴۰۳۹) و این [که می‌فرماید مورد ستم قرار گرفته و به ناحق از دیار خود رانده شده‌اند] برای خاطر آن است که همه‌ی آنچه میان آسمان و زمین قرار دارد برای خدا و رسولش و پیروان مؤمنشان است که دارای این صفات هستند؛ در نتیجه آنچه از دنیا در دست مشرکان، کافران، ستمگران، بدکارانی که با رسول‌خدا (مخالفت¬ می‌کنند و کسانی‌که روی‌گردان از پیروی خدا و رسولش (هستند، قرار دارد به-وسیله‌ی [تصاحب‌کردنِ] آن‌ها، بر مؤمنانی‌که دارای این ویژگی‌ها هستند ستم روا داشته و بر آن‌ها در آنچه که خدا بر رسولش ([به‌عنوان فَیء] ارزانی داشته غلبه¬ کرده¬اند؛ پس تمامی این‌ها حقّ آن مؤمنان است که خدا بر آن‌ها ارزانی داشته و به ایشان بازگردانده است. و «فَیء» عبارت است از هر مالی‌که [در ابتدا] به‌دست مشرکان افتاده و سپس [به‌دست مؤمنان که مالکان حقیقی آن هستند] بازگشته که عبارت‌است از اموالی‌که مسلمانان [بدون تاخت و تاز] بر آن‌ها دست یافته و یا سرزمینی‌که بر آن مسلّط شده‌اند؛ پس [در زبان عربی] به هر سخن یا کاری‌که به جایگاه [اصلی]اش بازگردد، می‌گویند «فاءَ»؛ مانند این سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده:] برای کسانی‌که سوگند یاد می‌کنند [که از آمیزش] با زنان خود دوری گزینند، [شرعاً] چهار ماه مهلت است؛ چنانچه [در این مدت به آنچه مقتضای زناشویی است] بازگشتند [گناهی بر آنان نیست] زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. (بقره/۲۲۶) [که در این‌جا فاؤُ] یعنی بازگشتند. سپس [در ادامه] فرموده: و اگر تصمیم به جدایی گرفتند، خداوند شنوا و داناست. (بقره/۲۲۷) و [در آیه‌ای دیگر] فرموده: و هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آن‌ها را آشتی دهید و اگر یکی از آن‌دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد [که در این‌جا تَفِیءَ]یعنی بازگردد؛ فَإِنْ فاءَتْ یعنی اگر بازگشت، در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست می‌دارد. (حجرات/۹) که مراد از تَفِیءَ، تَرجِعَ (بازگردد) می‌باشد. و این [آیات] نشان¬دهنده‌ی این است که «فَیء» هر چیزی است که به حالت یا جایگاه گذشته‌اش بازگردد؛ و هنگامی‌که خورشید از میانه‌ی آسمان به‌سوی مغرب مایل شود می‌گویند: «قَدْ فاءَتِ الشَّمسُ» و آن، هنگامی است که سایه [به‌دلیل حرکت خورشید به‌سمت مغرب] از مغرب به‌سمت مشرق کشیده می‌شود و خورشید به زوالش بازگشت می‌کند؛ هم‌چنین است آنچه خداوند از کافران به مؤمنان بازمی‌گرداند، تمامی آن‌ها حقّ مؤمنان است که بعد از ستمی که کافران بر ایشان روا می‌دارند، به ایشان بازمی‌گردد؛ این همان سخن خداوند است [که فرموده:] أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا؛ چنین نیست که همه‌ی مؤمنان، شایسته‌ی جنگ با کافران باشند بلکه فقط به مؤمنانی اجازه داده شده که دارای شرایط ایمان هستند، یعنی همان شرایطی که بیان کردیم؛ دلیل این مطلب آن است‌که کسی اجازه‌ی جهاد ندارد مگر اینکه مظلوم واقع شده باشد و کسی مظلوم واقع نمی‌شود مگر اینکه مؤمن باشد و کسی مؤمن نیست مگر اینکه دارای شرایط ایمان باشد، یعنی همان شرایطی‌که خداوند عزّوجلّ برای مؤمنان و مجاهدان قرار داده است؛ پس هرگاه شرایط خداوند عزّوجلّ در کسی کامل شد او مؤمن است و چون مؤمن شد مظلوم خواهد بود و چون مظلوم باشد اجازه‌ی جهاد پیدا خواهد نمود؛ به‌خاطر این سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده:] أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ. و اگر کسی تمامی شرایط ایمان را دارا نباشد ظالمی است که سرکشی می‌کند و تا زمانی‌که توبه نماید پیکار با او واجب است و چنین کسی، اجازه‌ی جهاد و دعوت‌کردن به‌سوی خداوند عزّوجلّ را ندارد چراکه او از جمله‌ی مؤمنان مظلومی که در قرآن به آن‌ها اجازه‌ی جهاد داده شده است، نمی‌باشد. هنگامی‌که آیه‌ی أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا درباره‌ی مهاجرانی که اهل مکّه آن‌ها را از شهر و دارایی‌هایشان بیرون کرده بودند نازل شد، جهاد با اهل مکّه به‌خاطر ظلمی‌که بر مهاجران روا داشته بودند، برای مهاجران حلال گردید و اجازه‌ی جهاد به آن‌ها داده¬ شد». [أبوعمرو زبیری گوید:] من گفتم: «این آیه درباره‌ی مهاجرین به¬خاطر ظلمی که مشرکان مکّه به آن‌ها کرده بودند نازل شد، پس چرا مسلمانان با کسری (پادشاه ایران)، قیصر (پادشاه روم) و با مشرکانی از قبایل عرب غیر از مشرکان مکّه نیز پیکار کردند»؟! امام (فرمود: «اگر فقط برای پیکار با اهل مکّه که به آنان ظلم¬ کرده ¬بودند به آنان اجازه داده¬ شده ¬بود دیگر حق نداشتند با لشکر کسری، قیصر و قبایل دیگر عرب غیر از اهل مکّه پیکار کنند؛ زیرا آن‌ها که ستم -کرده بودند غیر از اینها بودند و آن‌ها فقط مجاز بودند با اهل مکّه که به ایشان ستم¬ کرده¬ بودند پیکار کنند چون آن‌ها را به ناحق از شهر و دارایی‌هایشان بیرون¬ کرده ¬بودند و اگر منظور آیه فقط مهاجرین که اهل مکّه بر آن‌ها ستم¬ روا داشتند، می¬بود، دیگر هنگامی¬که کسی از آن ظالمان و آن مظلومان باقی ¬نمانده ¬بود وجوبی برای آیه باقی نمی‌ماند و وجوب آن از مردمِ بعد از آن‌ها برداشته می¬شد؛ ولی این‌گونه که تو گمان¬ کردی و گفتی نیست؛ بلکه مهاجرین از دو جهت مورد ستم واقع شدند؛ اهل مکّه با بیرون‌کردن آن‌ها از شهر و دارایی‌هایشان به آن‌ها ظلم¬ کردند که مهاجرین با اجازه‌ی خدا با اینها در این مورد پیکار کردند؛ کسری، قیصر و دیگر قبایل عرب [نیز] با در اختیار گرفتن آنچه مؤمنان به در اختیار گرفتنش سزاوارتر بودند به مؤمنان ظلم می‌کردند که مؤمنان با اذن خداوند عزّوجلّ با آن‌ها [نیز] به پیکار برخاستند؛ و با تکیه بر این آیه، مؤمنان در هر زمان می‌توانند [با ظالمان] پیکار کنند و خداوند عزّوجلّ به تمامی مؤمنانی‌که دارای شرایط ایمان باشند اجازه [پیکار] داده، یعنی همان شرایطی‌که خداوند عزّوجلّ برای مؤمنان و مجاهدان قرار داده است؛ و هرکس دارای این شرایط باشد او مؤمن و مظلوم است و به او در جهاد به این معنا اجازه ¬داده ¬شده ¬است؛ و هرکس دارای آن شرایط نباشد ظالم است و از مظلومان به حساب¬ نمی¬آید و نه اجازه‌ی پیکار ¬دارد و نه اجازه‌ی امر به¬معروف ¬و نهی ¬ازمنکر کردن؛ زیرا چنین کسی نه صلاحیّت چنین کاری را دارد و نه اجازه¬ دارد که به‌سوی خداوند عزّوجلّ دعوت ¬کند و چون کسی همچون او به جهاد برنمی‌خیزد با اینکه لازم است دیگران او را به‌سوی خداوند دعوت کنند و کسی‌که مؤمنان، مأمور به پیکار با او هستند و خداوند او را از جهادکردن بازداشته است مجاهد نخواهد بود و کسی‌که دیگران وظیفه دارند او را به‌سوی توبه و حقیقت و امر به ¬معروف¬ و نهی ¬از منکر دعوت ¬کنند نمی‌تواند دعوت‌کننده به‌سوی خداوند عزّوجلّ باشد و کسی‌که دیگران وظیفه دارند او را امر به‌معروف کنند نمی‌تواند خود، امرکننده به معروف باشد و کسی‌که دیگران وظیفه دارند او را نهی از منکر کنند نمی‌تواند خود، نهی‌کننده از منکر باشد. پس هرکس‌که به‌طور کامل، شرایط خداوند عزّوجلّ یعنی همان شرایطی‌که یاران پیامبر (دارای آن‌ها بودند را داشته باشد و در عین‌حال، مظلوم باشد اجازه‌ی جهاد دارد، همچنان‌که خداوند به یاران پیامبر (اجازه‌ی جهاد داد؛ چراکه حکم خداوند عزّوجلّ و واجبات او دربارهِی اوّلین مسلمانان و آخرین آن‌ها یکی است مگر اینکه بیماری یا پیشامدی، حکم و واجب الهی را تغییر دهد که در این‌صورت اولین و آخرین در تغییر احکام به‌وسیلهِی پیشامدها نیز مشترکند و واجباتشان یکی است، از آخرین آن‌ها همان سؤالاتی خواهد شد که از اولین پرسیده می‌شود و هر دو به یک چیز محاسبه خواهند گردید. و هرکس‌که ویژگی مؤمنانی‌که خداوند به آن‌ها اجازه‌ی جهاد داده را دارا نباشد از اهل جهاد نخواهد بود و اجازه‌ی چنین کاری را ندارد تا زمانی‌که به شرایط خداوند عزّوجلّ بازگردد و هرگاه شرایطی‌که خداوند عزّوجلّ برای مؤمنان و مجاهدان در نظر گرفته در او به‌طور کامل ایجاد گردد او نیز از کسانی خواهد بود که اجازه‌ی جهاد دارند. پس هر بنده‌ای باید تقوای الهی پیشه کند و در مورد احادیثی‌که بر خدا دروغ بسته می‌شود فریفته‌ی خواهش‌ها[ی نفسانی] که خداوند عزّوجلّ از آن‌ها نهی نموده، نشود همان احادیثی‌که قرآن آن‌ها را دروغ انگاشته و از آن‌ها، حاملان و نقل‌کنندگانش بیزاری می‌جوید و با شُبهه‌ای‌که عذری برایش ندارد نسبت به خداوند عزّوجلّ جسارت پیدا نکند، زیرا پیش‌روی کسی‌که خود را [به ناحقّ] در معرض کشته‌شدن در راه خداوند قرار می‌دهد منزلت و جایگاهی وجود ندارد که بتوان به‌وسیله‌ی آن به [درگاه]خداوند تقرّب جست، در حالی‌که تقرّب به [درگاه]خداوند که مقامی بس بلند است هدف نهایی از اعمال نیک می‌باشد. هر انسانی باید در مورد خویشتن داوری کند و خود را بر قرآن عرضه کرده و با آن بسنجد، چراکه هیچکس نسبت به انسان از خودش آگاه‌تر نیست؛ پس اگر شرایطی که خداوند در مورد جهاد برایش بیان داشته را در خود می‌یابد باید اقدام به جهاد کند و اگر در خود، کوتاهی مشاهده کرد باید آن را اصلاح کرده و خود را با شرایط جهاد که خداوند بر او واجب نموده مطابقت دهد و آن‌گاه اقدام به جهاد نماید در حالی‌که از هر آلودگی‌که میان او و جهاد کردنش فاصله می‌اندازد، پاک و پاکیزه باشد. ما (اهل‌بیت) به کسانی‌که قصد جهادکردن دارند ولی شرایطی‌که خداوند عزّوجلّ برای مؤمنان و مجاهدان بیان داشته را دارا نمی‌باشند، نمی‌گوییم که جهاد نکنید، ولی می‌گوییم ما شرایطی‌که خدا برای اهل جهاد قرار داده را به شما آموخته‌ایم، همان اهل جهادی‌که خداوند با آن‌ها پیمان بسته و جان‌ها و اموالشان را در مقابل بهشت از آن‌ها خریداری نموده است؛ حال هرکس باید شرایطی که در خود نمی‌بیند را سامان دهد و خود را بر شرایط الهی عرضه کند، اگر دید که دارای آن شرایط به‌طور کامل است بداند از کسانی است که خداوند عزّوجلّ به آنان اجازه‌ی جهاد داده است؛ و اگر با وجود اینکه بر [انجام] گناهان و محرّمات اصرار دارد، با این‌حال می‌خواهد مجاهد باشد و جاهلانه و کورکورانه، اقدام به جهاد کند و از روی نادانی و توجّه‌کردن به روایات ساختگی، نسبت به [دستوراتِ] خداوند عزّوجلّ جسارت پیدا کند، به جان خودم سوگند! نتیجه‌ی کار چنین انسانی این است‌که خداوند عزّوجلّ دین اسلام را به‌وسیله‌ی گروه‌هایی‌که بهره‌ای [از اسلام] ندارند (یعنی کافران و مشرکان) یاری کند؛ پس هرکس باید از خداوند پروا داشته و از اینکه جزو چنین مجاهدانی باشد، پرهیز نماید که خداوند [این حقیقت را] برای شما بیان کرده و بعد از بیان الهی، شما عذری برای نادانی نخواهید داشت. هیچ نیرویی جز از جانب خدا نیست و خدا ما را بس است، فقط بر او توکّل می‌کنیم و بازگشت به سوی اوست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۷۰

الکافی، ج۵، ص۱۵/ تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۲۹/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۳۶/ نورالثقلین؛ «حضر» بدل «حظر» و «مأذون» بدل «مأذونین» / مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۱۲۴؛ «بتفاوت»

۱ -۲

(حج/ ۳۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی ذِکْرِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ وَ مِنْهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا بَعَثَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) أَمَرَهُ فِی بَدْءِ أَمْرِهِ أَنْ یَدْعُوَ بِالدَّعْوَهًِْ فَقَطْ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِیراً\* وَ داعِیاً إِلَی اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً\* وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلًا کَبِیراً\* وَ لا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ دَعْ أَذاهُمْ وَ تَوَکَّلْ عَلَی اللهِ وَ کَفی بِاللهِ وَکِیلًا فَبَعَثَهُ اللَّهُ بِالدَّعْوَهًِْ فَقَطْ وَ أَمَرَهُ أَنْ لَا یُؤْذِیَهُمْ فَلَمَّا أَرَادُوهُ بِمَا هَمُّوا بِهِ مِنْ تَبْیِیتٍ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِالْهِجْرَهًِْ وَ فَرَضَ عَلَیْهِ الْقِتَالَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ. فَلَمَّا أَمَرَ النَّاسَ بِالْحَرْبِ جَزِعُوا وَ خَافُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ قِیلَ لَهُمْ کُفُّوا أَیْدِیَکُمْ وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتالُ إِذا فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَخْشَوْنَ النَّاسَ کَخَشْیَةِ

اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْیَةً وَ قالُوا رَبَّنا لِمَ کَتَبْتَ عَلَیْنَا الْقِتالَ لَوْ لا أَخَّرْتَنا إِلی أَجَلٍ قَرِیبٍ إِلَی قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ فَنَسَخَتْ آیَهًُْ الْقِتَالِ آیَهًَْ الْکَف.

امیرالمؤمنین (امیرالمؤمنین (درباره‌ی آیات ناسخ و منسوخ فرمود: «و از جمله‌ی آیات ناسخ و منسوخ این است که چون خداوند تبارک¬وتعالی حضرت محمّد (را به پیامبری مبعوث نمود در ابتدای رسالتش به او دستور داد که فقط مردم را با دعوت‌کردن [به اسلام] فرا بخواند و این آیه را بر او نازل فرمود: ای پیامبر! ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و بیم دهنده. و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم، و چراغی روشنی بخش. و مؤمنان رابشارت ده که برای آنان از سوی خدا فضل بزرگی است. و از کافران و منافقان اطاعت مکن، و به آزارهای آن‌ها اعتنا منما، بر خدا توکّل کن، و همین بس که خدا حامی و مدافع [تو] باشد. (احزاب/۴۸۴۵) پس خداوند او را فقط به دعوت‌کردن مبعوث نمود و به او فرمان داد که [در مقابل آزار کافران و منافقان] از آسیب‌زدن به آنان خودداری کند. چون آنان خواستند شبانه بر پیامبر (هجوم آورند خداوند به او فرمان هجرت [از مکّه به مدینه] داد و پیکار [با آنان] را بر او واجب نموده و فرمود: أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ. چون پیامبر (مسلمانان را فرمان به جنگ داد مسلمانان بی‌تابی کرده و ترسیدند، از این رو خداوند تعالی [این آیات را] نازل فرمود: آیا ندیدی کسانی را که [در مکّه] به آن‌ها گفته شد: «[فعلاً] دست از جهاد بردارید و نماز را برپا کنید و زکات را بپردازید؛» [امّا آن‌ها از این دستور ناراحت بودند]، ولی هنگامی‌که [در مدینه] فرمان جهاد به آن‌ها داده شد، جمعی از آنان، از مردم می‌ترسیدند، همان‌گونه که از خدا می‌ترسند، بلکه بیشتر. و گفتند: «پروردگارا! چرا جهاد را بر

ما مقرّر داشتی؟! چرا این فرمان را تا زمان نزدیکی تأخیر نینداختی؟!» … هر کجا باشید، مرگ شما را درمی یابد؛ هر چند در برجهای محکم باشید. (نساء/۷۸۷۷)؛ و این‌گونه آیه‌ی [امرکننده به] جهاد، آیه‌ی [امرکننده به] بازایستادن [از جهاد] را نسخ نمود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۷۸

بحارا لأنوار، ج۱۹، ص۱۷۵/ بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۸۵؛ «ان الله علی نصرهم… لو کنتم فی بروج» محذوف

مصداق؛ نمونه

۱

(حج/ ۳۹)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ؛ قَالَ نَزَلَتْ فِی عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ حَمْزَهًَْ (رحمة الله علیه) وَ جَعْفَرٍ (رحمة الله علیه) ثُمَّ جَرَتْ فِی الْحُسَیْنِ (علیه السلام).

علیّ‌بن‌ابراهیم (آیه: أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیر؛ در شأن علی (حمزه (و جعفر طیّار (نازل¬ شد، سپس [در مورد دیگران] جریان پیدا کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۰

بحارا لأنوار، ج۲۲، ص۲۷۸/ القمی، ج۲، ص۸۴/ نورالثقلین

۲

(حج/ ۳۹)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَال سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ؛ قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ الْحَسَنُ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام).

امام باقر (ابوخالد کابلی گوید: از امام¬ باقر (شنیدم که در مورد این سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده:] أُذِنَ لِلَّذینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ؛ می‌فرمود: «منظور، امام¬ علی (امام حسن (و امام حسین (می‌باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۰

بحارا لأنوار، ج۴۵، ص۲۹۷/ کامل الزیارات، ص۶۳/ بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۲۲۷/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۴/ البرهان

۳

(حج/ ۳۹)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ قَالَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام).

امام باقر (از امام¬باقر (نقل‌شده که در مورد این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] أُذِنَ لِلَّذینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ؛ فرمود: «منظور امام حسین (است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۰

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۱۶

۴

(حج/ ۳۹)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ کَذَلِکَ مَثَلُ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فِی غَیْبَتِهِ وَ هَرَبِهِ وَ اسْتِتَارِهِ مَثَلُ مُوسَی (علیه السلام) خَائِفٌ مُسْتَتِرٌ إِلَی أَنْ یَأْذَنَ اللَّهُ فِی خُرُوجِهِ وَ طَلَبِ حَقِّهِ وَ قَتْلِ أَعْدَائِهِ فِی قَوْلِهِ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ قَدْ ضَرَبَ بِالْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) مَثَلًا فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ بِإِدَالَتِهِمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (حضرت قائم (در غیبت! گریزان‌بودن و پنهان‌زیستن همچون حضرت‌موسی (است؛ او پیوسته ترسان و پنهان خواهد بود تا زمانی‌که خداوند به او اجازه‌ی ظهور، مطالبه‌ی حقّ و کشتن دشمنانش را بدهد، همچنان‌که در این آیه فرموده: أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ \* الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۰

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۱۶۸/ القمی، ج۲، ص۱۳۴؛ «بذلتهم» بدل «بإدالتهم»

۵

(حج/ ۳۹)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ قَالَ هِیَ فِی الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ أَصْحَابِهِ.

امام باقر (از امام¬باقر (نقل‌شده که در مورد این سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده:] أُذِنَ لِلَّذینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ؛ فرمود: «این آیه در مورد حضرت قائم (و یارانش نازل¬ شده ¬است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۰

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۲۲۷/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۴/ البرهان/ بحارا لأنوار، ج۵۱، ص۵۸/ الغیبهًْ للنعمانی، ص۲۴۱

۶

(حج/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ قَالَ إِنَّ الْعَامَّهًَْ یَقُولُونَ نَزَلَتْ فِی رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَمَّا أَخْرَجَتْهُ قُرَیْشٌ مِنْ مَکَّهًَْ وَ إِنَّمَا هُوَ الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) إِذَا خَرَجَ یَطْلُبُ بِدَمِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ هُوَ قَوْلُهُ نَحْنُ أَوْلِیَاءُ الدَّمِ وَ طُلَّابُ التِّرَهًِْ (الدِّیَهًِْ).

امام صادق (از امام¬صادق (نقل‌شده که در مورد این سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده:] أُذِنَ لِلَّذینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ؛ فرمود: «اهل سنّت معتقدند که این آیه در مورد رسول خدا (در آن هنگام که قریش ایشان را از مکّه بیرون راندند، نازل شده است؛ در حالی‌که منظور آیه، حضرت قائم (است؛ در آن‌هنگام‌که ظهور کرده و خونخواهی حسین (نماید، گوید: «ما اولیای دم و خواهان دیه[ی امام‌حسین (] هستیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۰

بحارا لأنوار، ج۵۱، ص۴۷/ القمی، ج۲، ص۸۴/ نورالثقلین/ البرهان؛ «طلب» بدل «طلاب»

۷

(حج/ ۳۹)

الباقر (علیه السلام) - نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ فِی آلِ مُحَمَّدٍ (خَاصَّهًًْ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ للهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ.

امام باقر ( این آیه فقط درباره‌ی آل‌محمّد (نازل¬ شده¬ است: أُذِنَ لِلَّذینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ \* الَّذینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا الله؛ سپس امام باقر (ادامه این آیات را تا وَ لِلهِ عاقِبَةُ الْأُمُور تلاوت فرمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۲

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۲۲۶/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۳/ البرهان

۸

(حج/ ۳۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ ابْنُ‌حَازِمٍ التَّمِیمِیُّ وَ أَبُووَائِلٍ قَالَ أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) خَرَجَ الْفَرَازُ‌بْنُ‌الْأَدْهَمِ وَ دَعَا الْعَبَّاسَ‌بْنَ‌رَبِیعَهًَْ بْنِ‌الْحَارِثِ بْنِ‌عَبْدِ‌الْمُطَّلِبِ فَقَتَلَهُ الْعَبَّاسُ فَنَهَاهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) عَنِ الْمُبَارَزَهًِْ فَقَالَ مُعَاوِیَهًُْ مَنْ قَتَلَ الْعَبَّاسَ فَلَهُ عِنْدِی مَا یَشَاءُ فَخَرَجَ رَجُلَانِ لَخْمِیَّانِ فَدَعَاهُ أَحَدُهُمَا فَقَالَ إِنْ أَذِنَ لِی سَیِّدِی أُبَارِزُکَ وَ أَتَی عَلِیّاً (علیه السلام) فَبَرَزَ عَلِیٌّ (علیه السلام) فِی سِلَاحِ الْعَبَّاسِ وَ فَرَسِهِ مُتَنَکِّراً فَقَالَ الرَّجُلُ آذَنَکَ سَیِّدُکَ فَقَالَ (علیه السلام) أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا؛ فَقَتَلَه.

امام علی (ابن‌حازم تمیمی گوید: [در جریان جنگ صفّین] فراز بن¬ادهم به¬طرف میدان جنگ آمد و عبّاس‌بن‌ربِیعهًْ‌بن‌حارث‌بن‌عبدالمطّب را [به مبارزه] طلبید. [پس از اندکی مبارزه] عبّاس او را به هلاکت رساند. امام علی (عبّاس را از نبرد[ی دیگر] نهی¬کرد. معاویه گفت: «هرکس عبّاس را بکشد هرچه بخواهد به او می¬دهم». دو مرد از اهالی لَخْم (نام منطقه‌ای از یمن) به میدان مبارزه رفتند و یکی از آن‌ها عباس را [به مبارزه] طلبید. عباس گفت: «اگر آقایم اجازه¬ دهد با تو مبارزه می-کنم» و نزد امام‌علی (آمد. امام (لباس‌جنگی عباس را بر تن کرده و سوار بر اسب او به‌طوری‌که شناخته نشود وارد میدان شد. آن مرد گفت: «آقایت اجازه داد»؟! امام (فرمود: «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» و او را به هلاکت رساند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۲

بحارا لأنوار، ج۳۲، ص۵۸۲ و المناقب، ج۳، ص۱۷۶

آیه الَّذینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذْکَرُ فیهَا اسْمُ اللهِ کَثیراً وَ لَیَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِیٌّ عَزیزٌ [40]

همان¬ها که از خانه¬ها [و شهر] خود، به نا¬حق رانده ¬شدند، [و گناهى نداشتند] جز اینکه می¬گفتند: «پروردگار ما، خدای یکتاست»! و اگر خداوند بعضی از مردم را به¬وسیله بعضی دیگر دفع¬ نکند، دیرها، و معابد یهود و نصاری و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده¬ می¬شود، ویران¬ می¬گردد و خداوند کسانی را که یاریِ او کنند [و از آيينش دفاع ‌نمايند] یاری ¬می¬کند؛ خداوند توانا و شکست‌ناپذیر است.

همان‌ها که از خانه‌ها [و شهر] خود، به ناحق رانده شدند، [و گناهی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: «پروردگار ما، خدای یکتاست!»

۱ -۱

(حج/ ۴۰)

الباقر (علیه السلام) - نَزَلَتْ فِی رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ حَمْزَهًَْ (رحمة الله علیه) وَ جَعْفَرٍ (رحمة الله علیه) وَ جَرَتْ فِی الْحُسَیْنِ (علیه السلام) أَجْمَعِینَ.

امام باقر (سلّام‌بن‌مستنیر گوید: امام باقر (درباره‌ی این کلام خداوند تبارک‌وتعالی: الَّذینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ؛ فرمود: «این آیه در شأن رسول‌خدا (امام علی (حمزه (و جعفر (نازل¬ شد و در مورد امام‌حسین (نیز جریان پیدا کرد؛ سلام بر همه‌ی آنان باد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۲

الکافی، ج۸، ص۳۳۷/ بحارا لأنوار، ج۳۶، ص۱۴۶/ نورالثقلین/ البرهان/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۵/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۲۱

۱ -۲

(حج/ ۴۰)

الصّادق (علیه السلام) - نَزَلَ فِی عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ جَعْفَرٍ (رحمة الله علیه) وَ حَمْزَهًَْ (رحمة الله علیه) وَ جَرَتْ فِی الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ التَّحِیَّهًُْ وَ الْإِکْرَامُ.

امام صادق (این آیه در شأن امام‌علی (جعفر (و حمزه (نازل ¬شد و در مورد امام¬حسین (نیز جریان پیدا¬ کرد؛ سلام و درود و بر آنان باد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۲

بحارا لأنوار، ج۴۴، ص۲۱۹/ بحارا لأنوار، ج۲۲، ص۲۸۲ و فرات الکوفی، ص۲۷۳؛ «بتفاوت»

۱ -۳

(حج/ ۴۰)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ الَّذِینَ أُخْرِجُوا؛ الْآیَهًَْ قَالَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام).

علیّ‌بن‌ابراهیم (منظور آیه‌ی الَّذینَ أُخْرِجُوا…؛ امام ¬حسین (است، در آن‌هنگام که یزید به دنبال امام (فرستاد تا حضرت را [برای بیعت‌کردن] مجبور به رفتن به شام کند و حضرت به کوفه رفت و در کربلا به شهادت رسید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۲

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۲۲۳ و القمی، ج۲، ص۸۴ و نورالثقلین و البرهان

۱ -۴

(حج/ ۴۰)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ قَالَ نَزَلَتْ فِینَا.

امام باقر (آیه: الَّذینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ؛ در مورد ما (اهل‌بیت () نازل شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۲

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۲۲۱/ المناقب، ج۴، ص۱۷۹/ نورالثقلین/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۲۱

۱ -۵

(حج/ ۴۰)

الصّادق (علیه السلام) - نَزَلَتْ فِینَا خَاصَّهًًْ فِی أَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ ذُرِّیَّتِهِ (وَ مَا ارْتَکَبَ مِنْ أَمْرِ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها).

امام صادق (در مورد این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] الَّذینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ؛ امام صادق (فرمود: «این آیه فقط در مورد ما یعنی امیرالمؤمنین (و فرزندان او (و در مورد جنایاتی‌که درباره‌ی حضرت فاطمه (انجام پذیرفت، نازل شده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۴

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۲۲۶/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۵/ البرهان

۱ -۶

(حج/ ۴۰)

الباقر (علیه السلام) - قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) نَزَلَتْ فِی الْمُهَاجِرِینَ وَ جَرَتْ فِی آلِ مُحَمَّدٍ (الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ أُخِیفُوا.

امام باقر ( این آیه درباره‌ی مهاجرین نازل¬ شد و در مورد آل‌محمّد ([نیز] جریان پیدا کرد، همان‌ها که از خانه¬ها [و شهر] خود، به نا¬حقّ رانده ¬شدند و [دشمنانشان] در دل آن‌ها ترس و وحشت افکندند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۴

تأویل الآیات الظاهرهْ، ص۳۳۳/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۷

(حج/ ۴۰)

الصّادق (علیه السلام) - نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا فِی الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أَخْرَجَهُمْ أَهْلُ مَکَّهًَْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ أُحِلَّ لَهُمْ جِهَادُهُمْ بِظُلْمِهِمْ إِیَّاهُمْ وَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقِتَالِ.

امام صادق (آیه: أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا؛ درباره‌ی مهاجرین که اهل مکّه آنان را از شهر و دارایی‌هایشان بیرون راندند، نازل ¬شد و به‌خاطر ستمی که اهل‌مکّه بر آنان روا می‌داشتند جهاد با آنان برای مهاجرین حلال گردید و به ایشان اذن پیکار داده شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۴

بحارا لأنوار، ج۱۹، ص۱۸۳

و اگر خداوند بعضی از مردم را به‌وسیله بعضی دیگر دفع نکند، دیرها، و معابد یهود و نصاری و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می‌شود، ویران می‌گردد و خداوند کسانی را که یاریِ او کنند [و از آیینش دفاع نمایند] یاری می‌کند؛ خداوند توانا و شکست‌ناپذیر است

۲ -۱

(حج/ ۴۰)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - الصَّلَواتُ: کَنائِسُ الیَهُود وَ یُسَمُّونَهَا صَلوتا فَعَرَّبَ.

ابن‌عبّاس (منظور از «صلوات» معبدهای یهودیان است که [در زبان عِبْری] به آن‌ها «صَلُوتا» می‌گویند و در زبان عربی به‌صورت «صلوات» در آمده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۴

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۱۴

۲ -۲

(حج/ ۴۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عِیسَی‌بْنِ‌دَاوُدَ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللهِ کَثِیراً؛ قَالَ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ (وَ هُمُ الْأَعْلَامُ وَ لَوْ لَا صَبْرُهُمْ وَ انْتِظَارُهُمُ الْأَمْرَ أَنْ یَأْتِیَهُمْ مِنَ اللَّهِ لَقُتِلُوا جَمِیعاً قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ لَیَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ.

امام صادق ( امام‌کاظم (در مورد این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] وَ لَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذْکَرُ فیهَا اسْمُ اللهِ کَثیراً؛ از پدر بزرگوارش امام‌صادق (روایت¬ نموده که فرمود: «منظور آیه، امامان (هستند که پیشوایان امّت می‌باشند؛ و اگر شکیبایی [در راه خدا] و انتظار فرج از جانب خدا را نداشتند [هرکدام بر ضدّ ستمگران قیام کرده و] به‌همراه تعداد زیادی از مردم کشته می‌شدند [و این‌کار باعث تعطیلی مساجد، معابد... می‌شد] خداوند عزّوجلّ فرموده است: وَ لَیَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِیٌّ عَزیزٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۴

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۵۹/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۶/ البرهان؛ «قال الله… لقوی عزیز» محذوف

۲ -۳

(حج/ ۴۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَیُّهَا النَّاس… إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَیْکُمْ جِهَادَ أَهْلِ الْبَغْیِ وَ الْعُدْوَانِ مِنْ أُمَّتِکُمْ عَلَی بَغْیِهِمْ وَ فَرَضَ نُصْرَهًَْ أَوْلِیَائِهِ الدَّاعِینَ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی کِتَابِهِ قَالَ وَ لَیَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِیٌّ عَزِیز.

امام علی (خدا پیکار با ستمگران و ستیزه‌جویان را به واسطه ستمگریشان لازم شمرده و کمک به داعیان حق که دعوت به خدا و قرآن می‌کنند را واجب نموده. در قرآن می‌فرماید: وَ لَیَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۴

بحارا لأنوار، ج۴۶، ص۲۰۶/ فرات الکوفی، ص۱۳۵

۲ -۴

(حج/ ۴۰)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ فَقَالَ کَانَ قَوْمٌ صَالِحُونَ وَ هُمْ مُهَاجِرُونَ مِنْ قَوْمٍ سُوءٍ

خَوْفاً أَنْ یُفْسِدُوهُمْ فَیَدْفَعُ اللَّهُ أَیْدِیَهُمْ عَنِ الصَّالِحِینَ وَ لَمْ یَأْجُرْ أُولَئِکَ بِمَا یَدْفَعُ بِهِمْ وَ فِینَا مِثْلَهُمْ.

امام باقر (حُمران گوید: «از امام¬باقر (درباره‌ی این‌سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده:] وَ لَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ…؛ سؤال کردم». حضرت فرمود: «مردمانی نیکوکار از بیم این‌که مبادا مردم بدکار، [دین] آن‌ها را به تباهی بکشانند، از جمع آن‌ها کناره¬گیری¬ می‌کردند و خداوند به‌وسیله‌ی همان قوم بدکار [در مقابل کافران] از نیکوکاران دفاع می‌کرد بدون اینکه آن بدکاران در مقابل این‌کارشان پاداشی داشته باشند؛ و در میان ما نیز این جریان وجود دارد» (یعنی پیوسته خداوند به‌وسیله‌ی دشمنان اهل‌بیت مانند بنی‌امیّه و بنی‌عباس در مقابل کافران از اهل‌بیت (دفاع می‌کند).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۴

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۶/ البرهان؛ «قید الله» بدل «فید فع الله» و «یقع بهم» بدل «یدفع بهم»

۲ -۵

(حج/ ۴۰)

السّجاد (علیه السلام) - فِی کِتَابِ النُّبُوَّهًِْ عَنْ زَیْنِ‌الْعَابِدِینَ (علیه السلام) أَنَّهُ اجْتَمَعَتْ قُرَیْشٌ إِلَی أَبِی‌طَالِبٍ (رحمة الله علیه) … فَقَالَ المُطْعِمُ‌بْنُ‌عَدِیٍّ وَ اللَّهِ یَا بَاطَالِبٍ (رحمة الله علیه) لَقَدْ أَنْصَفَکَ قَوْمُکَ وَ جَهَدُوا عَلَی أَنْ یَتَخَلَّصُوا مِمَّا تَکْرَهُهُ فَمَا أَرَاکَ تُرِیدُ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ شَیْئاً فَقَالَ أَبُوطَالِبٍ (رحمة الله علیه) وَ اللَّهِ مَا أَنْصَفُونِی وَ لَکِنَّکَ قَدْ أَجْمَعْتَ عَلَی خِذْلَانِی وَ مُظَاهَرَهًِْ الْقَوْمِ عَلَیَّ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَکَ فَوَثَبَ کُلُّ قَبِیلَهًٍْ عَلَی مَا فِیهَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ یُعَذِّبُونَهُمْ وَ یَفْتِنُونَهُمْ عَنْ دِینِهِمْ وَ الِاسْتِهْزَاءِ بِالنَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ مَنَعَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِعَمِّهِ أَبِی‌طَالِبٍ مِنْهُمْ وَ قَدْ قَامَ أَبُوطَالِبٍ (رحمة الله علیه) حِینَ رَأَی قُرَیْشاً تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ فِی بَنِی هَاشِمٍ فَدَعَاهُمْ إِلَی مَا هُوَ عَلَیْهِ مِنْ مَنْعِ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ الْقِیَامِ دُونَهُ إِلَّا أَبَالَهَبٍ کَمَا قَالَ اللَّهُ وَ لَیَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ قُرَیْشٍ مِنَ الطَّائِفِ وَ أَنْکَرُوا ذَلِکَ وَ وَقَعَتْ فِتْنَهًٌْ فَأَمَرَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَخْرُجُوا إِلَی أَرْضِ الْحَبَشَهًْ.

امام سجّاد (قریش نزد ابوطالب (گردهم آمدند… مُطعم¬بن¬عدی گفت: «ای ابوطالب! سوگند به خداوند، قوم و قبیله‌ات [با ارائه‌کردن این پیشنهاد که محمّد (دست از دعوت خویش بردارد و آن‌ها نیز در مقابل، دست از مخالفت با او بردارند] با تو به انصاف و عدالت رفتار نموده و تلاش کردند که از آنچه تو نمی‌پسندی، رهایی یابند؛ ولی من چنین می‌بینم که تو نمی‌خواهی هیچ پیشنهادی را از آنان بپذیری»! ابوطالب (گفت: «به خدا سوگند آنان با من به انصاف و عدالت رفتار نکردند، بلکه هدف تو [از بیان این سخنان] آن است‌که مرا دچار درماندگی کرده و مردمان را بر ضدّ من بسیج نمایی؛ هرکاری می‌خواهی انجام ده». بعد از این جریان، هر قبیله بر مسلمانانی که در آن قبیله بودند، یورش بردند و به آزار و اذیّت آن‌ها پرداخته و تلاش کردند که آن‌ها را از دینشان بازگرداند و پیامبر (را مسخره ¬می¬کردند. خداوند پیامبرش (را به‌وسیله‌ی عمویش ابوطالب (از [آزار] آنان بازمی‌داشت و چون ابوطالب (آزار و اذیّت قریش را مشاهده کرد در میان بنی‌هاشم ایستاده و همه‌ی آن‌ها جز ابولهب را مانند خود به حفظ رسول‌خدا (و همراهی با حضرت، دعوت نمود؛ چنانکه خداوند فرموده: وَ لَیَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ یَنْصُرُهُ. و گروهی از قریش از سرزمین طائف آمده و با این‌کار مخالفت کردند و فتنه‌ای [در مکّه] به‌پا شد و در نهایت، پیامبر (به مسلمانان دستور داد که به سرزمین حبشه بروند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۶

بحارا لأنوار، ج۳۵، ص۸۷

آیه الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ للهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ [41]

همان کسانی که هرگاه در زمین به آن‌ها قدرت ببخشیم، نماز را برپا¬ می¬دارند، و زکات ¬می¬دهند و امربه¬معروف و نهی¬از¬منکر می-کنند، و پایان همه‌ی کارها از آنِ خداست!

ولایت

۱

(حج/ ۴۱)

الکاظم (علیه السلام) - عَنِ الْإِمَامِ مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ آبَائِهِ فِی قَوْلِهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ؛ قَالَ نَحْنُ هُمْ.

امام کاظم (امام کاظم (به‌نقل از پدران بزرگوارش (در مورد این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ؛ فرمود: «مقصود از آن‌ها، ما (اهل‌بیت () هستیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۶

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۱۶۴/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۷/ المناقب، ج۴، ص۴۲۱/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(حج/ ۴۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ الزّهراء (سلام الله علیها): هَذِهِ نَزَلَتْ فِینَا أَهْلَ الْبَیْت.

پیامبر (از حضرت زهرا روایت است کهیامبر (فرمود: آیه‌ی الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ…؛ در مورد ما (اهل‌بیت () نازل شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۶

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۸/ بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۱۶۶ / نورالثقلین/ البرهان

۳

(حج/ ۴۱)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ عِیسَی‌بْنِ‌دَاوُدَ عَنِ الْإِمَامِ أَبِی‌الْحَسَنِ مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَال کُنْتُ عِنْدَ أَبِی یَوْماً فِی الْمَسْجِدِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَوَقَفَ أَمَامَهُ وَ قَالَ یَا ابْنَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَعْیَتْ عَلَیَّ آیَهًٌْ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ سَأَلْتُ عَنْهَا جَابِرَ‌بْنَ‌یَزِیدَ فَأَرْشَدَنِی إِلَیْکَ فَقَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ قَوْلُهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ الْآیَهًَْ فَقَالَ نَعَمْ فِینَا نَزَلَتْ وَ ذَلِکَ أَنَّ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ طَائِفَهًًْ مَعَهُمْ وَ سَمَّاهُمْ اجْتَمَعُوا إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَقَالُوا یَا رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِلَی مَنْ یَصِیرُ هَذَا الْأَمْرُ بَعْدَکَ فَوَ اللَّهِ لَئِنْ صَارَ إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ إِنَّا لَنَخَافُهُمْ عَلَی أَنْفُسِنَا وَ لَوْ صَارَ إِلَی غَیْرِهِمْ لَعَلَّ غَیْرَهُمْ أَقْرَبُ وَ أَرْحَمُ بِنَا مِنْهُمْ فَغَضِبَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مِنْ ذَلِکَ غَضَباً شَدِیداً ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا أَبْغَضْتُمُوهُمْ لِأَنَّ بُغْضَهُمْ بُغْضِی وَ بُغْضِی هُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ ثُمَّ نَعَیْتُمْ إِلَیَّ نَفْسِی فَوَ اللَّهِ لَئِنْ مَکَّنَهُمُ اللَّهُ فِی الْأَرْضِ لَیُقِیمُونَ الصَّلَاهًَْ لِوَقْتِهَا وَ لَیُؤْتُونَ الزَّکَاهًَْ لِمَحَلِّهَا وَ لَیَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَیَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ إِنَّمَا یُرْغِمُ اللَّهُ أُنُوفَ رِجَالٍ یُبْغِضُونَنِی وَ یُبْغِضُونَ أَهْلَ بَیْتِی وَ ذُرِّیَّتِی فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ إِلَی قَوْلِهِ وَ للهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ فَلَمْ یَقْبَلِ الْقَوْمُ ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ ثَمُودُ\* وَ قَوْمُ إِبْراهِیمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ\* وَ أَصْحابُ مَدْیَنَ وَ کُذِّبَ مُوسی فَأَمْلَیْتُ لِلْکافِرِینَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کانَ نَکِیرِ.

امام کاظم (عیسی‌بن‌داود از امام کاظم (نقل کرده که حضرت فرمود: «روزی در مسجد نزد پدرم (امام صادق () بودم که مردی نزد او آمد و در مقابل ایشان ایستاد و عرض‌کرد: «ای فرزند رسول‌خدا (! آیه‌ای در قرآن مرا درمانده کرده است، تفسیر آن را از جابربن¬یزید پرسیدم، او مرا به محضر شما راهنمایی ¬کرد». پدرم فرمود: «آن آیه کدام است»؟ آن مرد گفت: «آیه‌ی الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ…». پدرم فرمود: «آری! این آیه درباره‌ی ما (اهل‌بیت () نازل شده¬ است و جریانش چنین است: فلانی و فلانی و گروهی که با آن‌دو بودند که پدرم نام آن‌ها را ذکر کرد خدمت پیامبر (آمده و پرسیدند: «خلافت بعد از شما به چه کسی خواهد رسید؟ به خدا سوگند! اگر به یکی از خویشاوندان شما برسد ما از خویشان تو بر جان خویش بیمناکیم؛ و اگر به کسی غیر از آن‌ها برسد، چه‌بسا کسی غیر از آن‌ها نسبت به ما نزدیک‌تر و مهربان‌تر باشد»! رسول‌خدا (از شنیدن این سخن بسیار ناراحت ¬شد و فرمود: «به خدا سوگند! اگر به خدا و فرستاده‌اش ایمان داشتید، هرگز آنان را دشمن نمی‌پنداشتید؛ زیرا که دشمنی با آن‌ها دشمنی با من و دشمنی با من، کفر ورزیدن به خداوند است. شما [با این سخنتان] از مرگم به من خبر دادید! به خدا سوگند! اگر خداوند به آن‌ها در زمین قدرت ¬دهد، نماز را در وقتش به¬پای خواهند داشت و زکات را در جای خودش به مصرف رسانده و امر به معروف و نهی از منکر خواهند نمود؛ خداوند کسانی‌که با من و اهل‌بیتم دشمنی نمایند را خوار و ذلیل خواهد کرد». در این هنگام خداوند عزّوجلّ این آیه را نازل فرمود: الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ؛ با این‌حال، آن‌گروه فرمایش پیامبر (را نپذیرفتند؛ خداوند سبحان نیز این آیات را نازل فرمود: وَ إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ ثَمُودُ \* وَ قَوْمُ إِبْراهِیمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ \* وَ أَصْحابُ مَدْیَنَ وَ کُذِّبَ مُوسی فَأَمْلَیْتُ لِلْکافِرِینَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کانَ نَکِیرِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۶

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۱۶۵/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۸/ البرهان

۴

(حج/ ۴۱)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ؛ فَهَذِهِ لآِلِ مُحَمَّدِ (صلی الله علیه و آله) إِلَی آخِرِ الْأَئِمَّهًِْ (وَ الْمَهْدِیِّ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ أَصْحَابِهِ یَمْلِکُهُمُ اللَّهُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا وَ یُظْهِرُ بِهِ الدِّینَ وَ یُمِیتُ اللَّهُ بِهِ وَ بِأَصْحَابِهِ الْبِدَعَ وَ الْبَاطِلَ کَمَا أَمَاتَ السُّفَهَاءُ الْحَقَّ حَتَّی لَا یُرَی أَیْنَ الظُّلْمُ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ.

امام باقر (از امام¬باقر (نقل‌شده که در مورد آیه‌ی: الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ؛ فرمود: «این آیه اختصاص به آل‌محمّد (تا آخرین امام، و حضرت‌مهدی (و یارانش دارد، همان کسانی‌که خداوند آن‌ها را مالک شرق و غرب زمین خواهد نمود و دین را به‌وسیله‌ی او آشکار کند و بدعت‌ها و ناحقّ را به‌وسیله‌ی او و یارانش از میان بردارد؛ آنچنان‌که بی‌خِردان، حقّ را نابود کرده‌اند؛ و [عدالت آنگونه گسترش یابد که] اثری از ظلم باقی¬ نمی‌ماند؛ و آن‌ها امر به ¬معروف و نهی ¬از منکر می¬کنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۸

بحارا لأنوار، ج۵۱، ص۴۷/ القمی، ج۲، ص۸۷/ بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۱۶۵/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۹/ نورالثقلین؛ «الشقاهًْ» بدل «السفها» / البرهان

۵

(حج/ ۴۱)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌خَلِیفَهًَْ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُوعُبَیْدَهًَْ الْحَذَّاءُ عَلَی أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) … قُلْتُ لِأَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) کَیْفَ لَنَا بِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ حَتَّی نَعْرِفَ قَالَ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ إِذْ رَأَیْتَ هَذَا الرَّجُلَ مِنَّا فَاتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ هُوَ صَاحِبُکَ.

امام باقر (ابوخلیفه گوید: من و ابوعُبیده‌ی حَذّاء خدمت امام باقر (رسیدیم… من به امام (عرض¬کردم: «ما چگونه می¬توانیم امام معصوم را بشناسیم»؟ حضرت فرمود: «از این سخن خداوند تعالی [که فرموده]: الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ؛ هرگاه چنین کسی را از ما اهل‌بیت دیدی، از او پیروی کن که او امام توست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۸

بحارا لأنوار، ج۲۵، ص۱۶۴/ فرات الکوفی، ص۲۷۴/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۵۲۲؛ «صاحبه» بدل «صاحبک»

۶

(حج/ ۴۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ اسْمُهُ وَضَعَ إِمَامَتِی فِی قُرْآنِهِ فَقَالَ وَ الَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیاماً وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّیَّاتِنا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِینَ إِماماً، وَ قَالَ الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ للهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ.

امام علی (خداوند [نشانه‌های] امامت مرا در قرآن قرار داده و فرموده است: و آنان که شب را در سجده یا در قیام برای پروردگارشان به صبح می‌آورند. (فرقان/۶۴) و کسانی که می‌گویند: «پروردگارا! همسران و فرزندانمان را مایه‌ی روشنی چشم ما قرار ده، و ما را پیشوایی برای پرهیزگاران گردان! (فرقان/۷۴) و فرموده است: الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۸۸

بحارا لأنوار، ج۲۹، ص۵۶۵/ العددالقویهًْ، ص۱۹۹

معروف

۱

(حج/ ۴۱)

الصّادق (علیه السلام) - رَوَی الشَّیْخُ الْمُفِیدُ (رحمة الله علیه) بِإِسْنَادِهِ إِلَی مُحَمَّدِ‌بْنِ‌السَّائِبِ الْکَلْبِیِّ قَال لَمَّا قَدِمَ الصَّادِقُ (علیه السلام) الْعِرَاقَ نَزَلَ الْحِیرَهًَْ فَدَخَلَ عَلَیْهِ أَبُوحَنِیفَهًَْ وَ سَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ وَ کَانَ مِمَّا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ (علیه السلام) الْمَعْرُوفُ یَا أَبَاحَنِیفَهًَْ الْمَعْرُوفُ فِی أَهْلِ السَّمَاءِ الْمَعْرُوفُ فِی أَهْلِ الْأَرْضِ وَ ذَلِکَ أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا الْمُنْکَرُ قَالَ اللَّذَانِ ظَلَمَاهُ حَقَّهُ وَ ابْتَزَّاهُ أَمْرَهُ وَ حَمَلَا النَّاسَ عَلَی کَتِفِهِ قَالَ أَلَا مَا هُوَ أَنْ تَرَی الرَّجُلَ عَلَی مَعَاصِی اللَّهِ فَتَنْهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) لَیْسَ ذَاکَ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیٌ عَنْ مُنْکَرٍ إِنَّمَا ذَلِکَ خَیْرٌ قَدَّمَهُ.

امام صادق (شیخ مفید (با سندش از محمّدبن‌سائب‌کلبی چنین روایت کرده است: وقتی امام¬ صادق (به عراق آمد ساکن حیره شد. ابوحنیفه خدمت امام (رسید و مسائلی را از ایشان پرسید. از جمله سؤال¬هایش این بود که گفت: «فدایت شوم! امر به ¬معروف چیست»؟ حضرت فرمود: «ای ابا¬حنیفه! معروف آن است که در میان اهل آسمان و اهل زمین، شناخته شده باشد که همان امیرالمؤمنین علی¬ّبن¬ابی‌طالب (است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۰

بحارا لأنوار، ج۱۰، ص۲۰۸

آیه وَ إِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ ثَمُودُ [42]

اگر تو را تکذیب کنند، [امر تازه اى نيست؛] پیش از آن‌ها قوم نوح و عاد و ثمود [پيامبرانشان را] تکذیب کردند.

آیه وَ قَوْمُ إِبْراهِیمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ [43]

و [همچنين] قوم ابراهیم و قوم لوط؛

آیه وَ أَصْحابُ مَدْیَنَ وَ کُذِّبَ مُوسی فَأَمْلَیْتُ لِلْکافِرِینَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کانَ نَکِیرِ [44]

و اصحاب مدین (قوم شعیب)؛ و نیز موسی [از سوى فرعونيان] تکذیب شد؛ امّا من به کافران مهلت دادم، پس از آن، آن‌ها را مجازات کردم. دیدی چگونه [عمل آن‌ها را] پاسخ گفتم؟!

آیه فَکَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَکْناها وَ هِیَ ظالِمَةٌ فَهِیَ خاوِیَةٌ عَلی عُرُوشِها وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشیدٍ [45]

چه بسیار اهل شهرها و آبادی¬هایی که آن‌ها را نابود و هلاک¬ کردیم درحالی¬که ستمکار بودند و دیوارهای آن بر روی سقف¬هایش فروریخت! و چه بسیار چاه پرآب و قصرهای محکم و مرتفع که بی‌صاحب ماند!

۱

(حج/ ۴۵)

کاظم (علیه السلام) - الْبِئْرُ الْمُعَطَّلَةُ الْإِمَامُ الصَّامِتُ وَ الْقَصْرُ الْمَشِیدُ؛ الْإِمَامُ النَّاطِقُ.

امام کاظم (علی‌بن‌جعفر از برادر بزرگوارش امام‌کاظم (نقل کرده که درباره‌ی این سخن خداوند [که می‌فرماید]: وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشیدٍ؛ فرمود: «چاه پرآبِ متروک، امام خاموش [به‌خاطر شرایط تقیّه] و قصر محکم و برافراشته، امام گویا است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۰

الکافی، ج۱، ص۴۲۷/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۹/ مسایل علی بن جعفر (ص۳۱۷/ نورالثقلین/ البرهان/ بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۱۰۱/ بحارا لأنوار، ج۲۵، ص۱۰۷/ کمال الدین، ج۴۱۷، ص۲/ بصایرالدرجات، ص۵۰۵/ معانی الأخبار، ص۱۱۱

۲

(حج/ ۴۵)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ؛ قَالَ هُوَ مَثَلٌ لِآلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) قَوْلُهُ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ؛ هُوَ الَّذِی لَا یُسْتَقَی مِنْهَا وَ هُوَ الْإِمَامُ الَّذِی قَدْ غَابَ فَلَا یُقْتَبَسُ مِنْهُ الْعِلْمُ إِلَی وَقْتِ الظُّهُورِ وَ الْقَصْرُ الْمَشِیدُ هُوَ الْمُرْتَفِعُ وَ هُوَ مَثَلٌ لِأَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ الْأَئِمَّهًِْ (وَ فَضَائِلِهِمُ الْمُنْتَشِرَهًِْ فِی الْعَالَمِینَ الْمُشْرِفَهًِْ عَلَی الدُّنْیَا وَ هُوَ قَوْلُهُ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّه.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( آیه: وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ؛ مثالی برای آل‌محمد (است؛ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ؛ چاهی است که آبی از آن برداشته¬ نمی‌شود و منظور، امامی است که غائب باشد و تا زمانی‌که ظهور کند از دانش او استفاده ¬نمی¬شود؛ و «قصر مشید» همان قصر برافراشته می‌باشد که مثالی است برای امیرالمؤمنین (و ائمّه (و فضیلت‌های گسترده‌ی آنان در میان جهانیان که بر دنیا برتری یافته است، چنانکه خداوند فرموده: تا آیین حقّ را بر همه‌ی آیین‌ها پیروز گرداند. (توبه/۳۳).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۰

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۱۰۱/ القمی، ج۲، ص۸۵؛ «المنتشرهًْ فی العالمین» محذوف/ نورالثقلین

۳

(حج/ ۴۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَن جَعفَر الصَّادق (علیه السلام)، فی قوله تعالی: وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ أنَّه قَالَ: قَالَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الْقَصْرُ الْمَشِیدُ وَ الْبِئْرُ الْمُعَطَّلَهًُْ عَلِیٌّ (علیه السلام).

امام صادق (در تفسیر آیه‌ی وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ؛ امام صادق (فرمود: رسول‌خدا (فرموده: «من «قصر مشید» هستم و علی ( «بئر معطّله» است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۲

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۱۰۳/ بحارا لأنوار، ج۳۶، ص۱۰۴/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۰/ فرات الکوفی، ص۲۷۴/ المناقب، ج۳، ص۸۸/ البرهان

۴

(حج/ ۴۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ صَالِحِ‌بْنِ‌سَهْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِید أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ الْقَصْرُ الْمَشِیدُ وَ الْبِئْرُ الْمُعَطَّلَةُ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) وَ وَلَدَیْهَا مُعَطَّلُونَ مِنَ الْمُلْکِ.

امام صادق (صالح‌بن‌سعد گوید: از امام‌صادق (شنیدم که درباره‌ی آیه‌ی وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشیدٍ؛ می‌فرمود: «منظور از «قصر مشید» امیرالمؤمنین (و منظور از «بئر معطّله» فاطمه (و دو فرزند او هستند که از زمامداری [بر مسلمانان] بازداشته شده‌اند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۲

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۳۹/ نورالثقلین/ البرهان

۵

(حج/ ۴۵)

الأئمّهًْ (وَ کَمْ مِنْ عَالِمٍ لَا یَرْجِعُ الیه وَ لَا یُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ.

ائمه ( در تفسیر اهل‌بیت (نسبت به این سخن خداوند: وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ؛ آمده: «یعنی چه بسیار عالمی که [برای دریافت علم] به او مراجعه نمی¬گردد و از علمش، بهره‌برداری نمی‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۲

نورالثقلین

۶

(حج/ ۴۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فَالْقَصْرُ؛ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) وَ الْبِئْرُ الْمُعَطَّلَةُ؛ وَلَایَتِی عَطَّلُوهَا وَ جَحَدُوهَا وَ مَنْ لَمْ یُقِرَّ بِوَلَایَتِی لَمْ یَنْفَعْهُ الْإِقْرَارُ بِنُبُوَّهًِْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) إِلَّا أَنَّهُمَا مَقْرُونَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) نَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَ هُوَ إِمَامُ الْخَلْقِ وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) مِنْ بَعْدِهِ إِمَامُ الْخَلْقِ وَ وَصِیُّ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) کَمَا قَالَ لَهُ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَهًِْ هَارُونَ (علیه السلام) مِنْ مُوسَی (علیه السلام) إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی وَ أَوَّلُنَا مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) وَ أَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ (علیه السلام) وَ آخِرُنَا مُحَمَّدٌ (علیه السلام) فَمَنِ اسْتَکْمَلَ مَعْرِفَتِی فَهُوَ عَلَی الدِّینِ الْقَیِّم.

امام علی (…خداوند تعالی در جایی دیگر از کتابش درباره‌ی نبوّت حضرت محمد (و ولایت من فرموده: وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِیدٍ؛ منظور از «قصر» حضرت محمد (و منظور از «بئر معطّله» ولایت‌من است که دیگران، آن را رها کرده و انکارش نمودند؛ هرکس به ولایت من اعتراف نداشته‌باشد اعتراف به نبوّت حضرت محمد (سودی برایش نخواهد داشت، این‌دو با هم قرین و همراهند؛ زیرا رسول‌خدا (پیامبری فرستاده شده و پیشوای مردم است و پس از او، علی (پیشوای مردم و جانشین حضرت محمد (است؛ چنانکه پیامبر (به او فرمود: «تو نسبت به من، همچون هارون (نسبت به موسی (هستی، جز اینکه بعد از من پیامبری نخواهد بود». [نامِ] اوّلین نفر از ما (چهارده‌معصوم) محمد (، [نامِ] نفر میانه‌ی ما محمد (امام‌باقر () و [نامِ] آخرین فرد از ما نیز محمّد (حضرت مهدی () است؛ هرکس به‌طور کامل، مرا بشناسد او بر دین پایدار و استوار است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۲

بحارا لأنوار، ج۲۶، ص۳

۷

(حج/ ۴۵)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ الْعُرُوشُ سَقْفُ الْبَیْتِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (منظور از «عروش» سقف خانه است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۲

القمی، ج۲، ص۸۷

آیه أَ فَلَمْ یَسیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ یَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتی فِی الصُّدُورِ [46]

آیا آنان در زمین سیر نکردند، تا دل‌هایی داشته ¬باشند که [حقيقت را] با آن درک¬ کنند یا گوش¬هایی که با آن [نداى حق را] بشنوند؟! زیرا [بسيار مى¬شود كه] چشم¬های ظاهر نابینا نمی¬شود؛ بلکه دل‌هایی که در سینه¬هاست کور می‌شود.

آیا آنان در زمین سیر نکردند، تا دل‌هایی داشته باشند که [حقیقت را] با آن درک کنند یا گوش‌هایی که با آن [ندای حق را] بشنوند

۱ -۱

(حج/ ۴۶)

الصّادق (علیه السلام) - سُئِلَ الصَّادِقُ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَ أَ وَ لَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ قَالَ مَعْنَاهُ أَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا فِی الْقُرْآنِ.

امام صادق (از امام‌صادق (درباره‌ی تفسیر این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید:] أَ فَلَمْ یَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ؛ سؤال شد؛ حضرت فرمود: «یعنی آیا در قرآن با تأمّل ننگریستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۲

الخصال، ج۲، ص۳۹۶ / نورالثقلین

زیرا [بسیار می‌شود که] چشم‌های ظاهر نابینا نمی‌شود؛ بلکه دل‌هایی که در سینه‌هاست کور می‌شود

۲ -۱

(حج/ ۴۶)

الصّادق (علیه السلام) - وَصَلَ اللَّهُ طَاعَهًَْ وَلِیِّ أَمْرِهِ بِطَاعَهًِْ رَسُولِهِ (صلی الله علیه و آله) وَ طَاعَهًَْ رَسُولِهِ (صلی الله علیه و آله) بِطَاعَتِهِ فَمَنْ تَرَکَ طَاعَهًَْ وُلَاهًِْ الْأَمْرِ لَمْ یُطِعِ اللَّهَ وَ لَا رَسُولَه (صلی الله علیه و آله) … إِنَّ اللَّهَ قَدِ اسْتَخْلَصَ الرُّسُلَ (لِأَمْرِهِ ثُمَّ اسْتَخْلَصَهُمْ مُصَدِّقِینَ بِذَلِکَ فِی نُذُرِهِ فَقَالَ وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِی‌ها نَذِیرٌ تَاهَ مَنْ جَهِلَ وَ اهْتَدَی مَنْ أَبْصَرَ وَ عَقَلَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ وَ کَیْفَ یَهْتَدِی مَنْ لَمْ یُبْصِرْ وَ کَیْفَ یُبْصِرُ مَنْ لَمْ یَتَدَبَّرْ اتَّبِعُوا رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَهْلَ بَیْتِهِ (وَ أَقِرُّوا بِمَا نَزَلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اتَّبِعُوا آثَارَ الْهُدَی فَإِنَّهُمْ عَلَامَاتُ الْأَمَانَهًِْ وَ التُّقَی.

امام صادق ( خداوند اطاعت از صاحب امر خود (امام‌معصوم () را به اطاعت از رسولش (و اطاعت از رسولش (را به اطاعت از خویش پیوند داده است؛ پس هرکس اطاعت از صاحبان‌امر را رها کند از خدا و رسولش (اطاعت نکرده است… خداوند پیامبران (را برای کار خویش (بشارت و انذار بندگان) برگزید، سپس ایشان را باوردارندگان به بیم‌های‌خویش انتخاب کرده و فرمود: و هر امّتی در گذشته، انذارکننده‌ای داشته‌است. (فاطر/۲۴) هرکه ندانست، به بیراهه رفت و هرکه چشم گشود و اندیشه کرد هدایت یافت؛ خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتی فِی الصُّدُورِ؛ و کسی‌که نمی‌بیند چگونه راه یابد و کسی‌که اندیشه نکند چگونه بینا باشد. از رسول خدا (و اهل‌بیتش (پیروی کنید و به آنچه از جانب خداوند نازل‌شده اقرار نمایید و از نشانه‌های هدایت، تبعیّت کنید زیرا ایشان، نشانه‌های امانت و تقوایند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۴

الکافی، ج۱، ص۱۸۱/ نورالثقلین؛ «وصل الله… فی‌ها نذیر» محذوف

۲ -۲

(حج/ ۴۶)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ وَ کَیْفَ یَهْتَدِی مَنْ لَمْ یُبْصِرْ وَ کَیْفَ یُبْصِرُ مَنْ لَمْ یُنْذَر.

امام صادق (خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتی فِی الصُّدُورِ؛ و کسی‌که نمی‌بیند چگونه راه یابد و کسی که بیمش نداده‌اند، چگونه بینا باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۴

بحارا لأنوار، ج۶۶، ص۱۰/ نورالثقلین؛ «کیف یهتدی… لم ینذر» محذوف

۲ -۳

(حج/ ۴۶)

الباقر (علیه السلام) - قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) إِنَّمَا الْأَعْمَی عَمَی الْقَلْبِ فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ.

امام¬ باقر (کوری واقعی، همان کوردلی است؛ فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۴

وسایل الشیعهًْ، ج۸، ص۳۳۸/ نورالثقلین

۲ -۴

(حج/ ۴۶)

الصّادق (علیه السلام) - لَا یَصِحُّ الِاعْتِبَارُ إِلَّا لِأَهْلِ الصَّفَا وَ الْبَصِیرَهًِْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الْأَبْصارِ وَ قَالَ جَلَّ اسْمُهُ فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ فَمَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَیْنَ قَلْبِهِ وَ بَصِیرَهًَْ عَیْنِهِ بِالِاعْتِبَارِ فَقَدْ أَعْطَاهُ مَنْزِلَهًًْ رَفِیعَهًًْ وَ زُلْفَهًًْ عَظِیمَهًًْ.

امام صادق (پند و اندرزگرفتن فقط برای کسانی است که دلی پاک داشته و اهل بصیرت باشند، خداوند عزّوجلّ فرموده: پس عبرت بگیریدای صاحبان بصیرت! (حشر/۲) و [در جایی دیگر] فرموده: فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ؛ هرکس را خداوند دیده‌ی دل و بصیرت عطا کند، مقام بزرگی به او داده و در جایگاهی بس بلند، قرارش داده ¬است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۴

بحارا لأنوار، ج۶۸، ص۳۲۶/ مصباح الشریعهًْ، ص۲۰۱؛ «ملکا عظیما» بدل «زلفهًْ عظیمهًْ» / نورالثقلین

۲ -۵

(حج/ ۴۶)

السّجاد (علیه السلام) - أَلَا إِنَ لِلْعَبْدِ أَرْبَعَ أَعْیُنٍ عَیْنَانِ یُبْصِرُ بِهِمَا أَمْرَ دِینِهِ وَ دُنْیَاهُ وَ عَیْنَانِ یُبْصِرُ بِهِمَا أَمْرَ آخِرَتِهِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً فَتَحَ لَهُ الْعَیْنَیْنِ اللَّتَیْنِ فِی قَلْبِهِ فَأَبْصَرَ بِهِمَا الْغَیْبَ فِی أَمْرِ آخِرَتِهِ وَ إِذَا أَرَادَ بِهِ غَیْرَ ذَلِکَ تَرَکَ الْقَلْبَ بِمَا فِیهِ.

امام سجاد (همانا بنده را چهار چشم باشد؛ با دو چشم کار دین و دنیای خود را ببیند و با دو چشم دیگر کار آخرت را بنگرد. چون خدا خیر بنده‌ای را خواهد دو چشم دلش را بگشاید و او امر آخرت خویش را ببیند؛ و چون برای بنده‌ای غیر از آن خواهد دلش را به حال خویش رها کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۴

الخصال، ج۱، ص۲۴۰ / نورالثقلین

۲ -۶

(حج/ ۴۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَعْمَی الْعَمَی الضَّلَالَهًُْ بَعْدَ الْهُدَی وَ خَیْرَ الْأَعْمَالِ مَا نَفَعَ، وَ خَیْرَ الْهُدَی مَا اتُّبِعَ وَ شَرَّ الْعَمَی عَمَی الْقَلْب.

پیامبر (شدیدترین کوری، گمراهی پس از هدایت؛ و بدترین کوری، کوردلی است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۴

القمی، ج۱، ص۲۹۱

۲ -۷

(حج/ ۴۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی مَا فَرَضَ الْإِیمَانَ عَلَی جَارِحَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ وَ مَا مِنْ جَارِحَهًٍْ مِنْ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ إِلَّا وَ قَدْ وُکِلَتْ بِغَیْرِ مَا وُکِلَتْ بِهِ الْأُخْرَی… فَأَمَّا {مَا} فَرَضَهُ عَلَی الْقَلْبِ مِنَ الْإِیمَانِ الْإِقْرَارُ وَ الْمَعْرِفَهًُْ وَ الْعَقْدُ عَلَیْهِ وَ الرِّضَی بِمَا فَرَضَ عَلَیْهِ وَ التَّسْلِیمُ لِأَمْرِهِ وَ الذِّکْرُ وَ التَّفَکُّرُ وَ الِانْقِیَادُ إِلَی کُلِّ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فِی کِتَابِهِ مَعَ حُصُولِ الْمُعْجِزِ فَیَجِبُ عَلَیْهِ اعْتِقَادُهُ وَ أَنْ یُظْهِرَ مِثْلَ مَا بَطَنَ إِلَّا لِضَرُورَهًٍْ کَقَوْلِه تَعَالَی… وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا وَ قَوْلِهِ تَعَالَی أَ فَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلی قُلُوبٍ أَقْفالُها وَ قَالَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ وَ مِثْلُ هَذَا کَثِیرٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ هُوَ رَأْسُ الْإِیمَان.

امام علی (خداوند متعال ایمان را فقط بر یک عضو بدن واجب نکرده است و هریک از اعضای بدن، وظیفه‌ای غیر از وظیفه‌ی عضو دیگر دارد… امّا آن ایمانی‌که بر قلب واجب فرموده، اعتراف است و شناخت و رضا به آنچه خدا بر آن واجب نموده و تسلیم‌بودن در مقابل فرمان الهی و یاد خدا و اندیشه‌کردن و گردن‌نهادن در مقابل تمامی آنچه از جانب خداوند عزّوجلّ در قرآن آمده، که باید تا حدّ توان آن‌ها را به‌کار گرفت؛ اعتقاد به این وظائف بر قلب واجب است و باید آنچه درون خویش اعتقاد دارد را [در عمل نیز] آشکار کند مگر در جایی‌که ضرورت، حکم به مخفی‌کردن اعتقاد نماید (مثل مواردی‌که تقیّه در مقابل دشمن، لازم است)، همچون این‌سخن خداوند [که فرموده]: به جز آن‌ها که تحت فشار واقع شده‌اند. (نحل/۱۰۶) … و این سخن خداوند [که فرموده]: آیا آن‌ها در قرآن تدبّر نمی‌کنند، یا بر دل‌هایشان قفل نهاده شده است؟! (محمّد/۲۴) و [باز]خدای‌عزّوجلّ فرموده: فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ؛ و مانند این آیات در قرآن فراوان است و این اعتقاد قلبی، اساس ایمان می‌باشد… و امّا آنچه بر دو چشم واجب فرموده، نگریستن با دقّت به نشانه‌های الهی است و چشم‌پوشی‌کردن از آنچه خدای عزّوجلّ حرام نموده؛ خداوند متعال فرموده: … آیا در حکومت و نظام آسمان‌ها و زمین، و آنچه خدا آفریده است [از روی دقّت و عبرت] نظر نیفکندند؟! (اعراف/۱۸۵) … و فرموده: هر که از روی بصیرت می‌نگرد به سود خود اوست و هر که چشم بصیرت برهم نهد به زیان خودش می‌باشد. (انعام/۱۰۴) و این آیه در برگیرنده‌ی بینایی چشم‌ها و بینایی دل‌ها می‌باشد، خداوند متعال فرموده: فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۴

مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۱۴۳

۲ -۸

(حج/ ۴۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی مَا فَرَضَ الْإِیمَانَ عَلَی جَارِحَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ وَ مَا مِنْ جَارِحَهًٍْ مِنْ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ إِلَّا وَ قَدْ وُکِلَتْ بِغَیْرِ مَا وُکِلَتْ بِهِ الْأُخْرَی فَمِنْهَا… مَا فَرَضَهُ عَلَی الْعَیْنَیْنِ فَهُوَ النَّظَرُ إِلَی آیَاتِ اللَّهِ وَ غَضُّ النَّظَرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی… فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِیَ فَعَلَیْها وَ هَذِهِ الْآیَهًُْ جَامِعَهًٌْ لِأَبْصَارِ الْعُیُونِ وَ أَبْصَارِ الظُّنُونِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُور.

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی مَا فَرَضَ الْإِیمَانَ عَلَی جَارِحَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ وَ مَا مِنْ جَارِحَهًٍْ مِنْ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ إِلَّا وَ قَدْ وُکِلَتْ بِغَیْرِ مَا وُکِلَتْ بِهِ الْأُخْرَی فَمِنْهَا… مَا فَرَضَهُ عَلَی الْعَیْنَیْنِ فَهُوَ النَّظَرُ إِلَی آیَاتِ اللَّهِ وَ غَضُّ النَّظَرِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی… فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِیَ فَعَلَیْها وَ هَذِهِ الْآیَهًُْ جَامِعَهًٌْ لِأَبْصَارِ الْعُیُونِ وَ أَبْصَارِ الظُّنُونِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُور.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۶

مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۱۴۶

آیه وَ یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذابِ وَ لَنْ یُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَ إِنَّ یَوْماً عِنْدَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ [47]

آنان از تو تقاضای شتاب در عذاب می¬کنند درحالی¬که خداوند هرگز از وعده‌ی خود تخلّف نخواهد کرد و یک¬روز نزد پروردگارت، همانند هزارسال از سالهایی است که شما می‌شمرید!

آنان از تو تقاضای شتاب در عذاب می‌کنند درحالی‌که خداوند هرگز از وعده‌ی خود تخلّف نخواهد کرد

۱ -۱

(حج/ ۴۷)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذابِ وَ ذَلِکَ أَنَّ رَسُولَ الله (صلی الله علیه و آله) أَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْعَذَابَ قَدْ أَتَاهُمْ قَالُوا: فَأَیْنَ الْعَذَابُ وَ اسْتَعْجَلُوهُ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذابِ؛ جریان از این قرار است‌که رسول‌خدا (به مشرکان خبر داد که [زمانِ] عذاب‌الهی برای آنان فرا رسیده است؛ آنان پرسیدند: «پس این عذاب کجاست»؟! و [با این‌سخن] تقاضای شتاب در عذاب کردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۶

القمی، ج۲، ص۸۷/ نورالثقلین/ البرهان

و یک‌روز نزد پروردگارت، همانند هزارسال از سالهایی است که شما می‌شمرید

۲ -۱

(حج/ ۴۷)

الباقر (علیه السلام) - رَوَی أَبُوبَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَال إِذَا قَامَ الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) سَارَ إِلَی الْکُوفَهًِْ فَهَدَمَ بِهَا أَرْبَعَهًَْ مَسَاجِدَ وَ لَمْ یَبْقَ مَسْجِدٌ عَلَی الْأَرْضِ لَهُ شُرَفٌ إِلَّا هَدَمَهَا وَ جَعَلَهَا جَمَّاءَ وَ وَسَّعَ الطَّرِیقَ الْأَعْظَمَ وَ کَسَرَ کُلَّ جَنَاحٍ خَارِجٍ عَنِ الطَّرِیقِ وَ أَبْطَلَ الْکُنُفَ وَ الْمَیَازِیبَ إِلَی الطُّرُقَاتِ وَ لَا یَتْرُکُ بِدْعَهًًْ إِلَّا أَزَالَهَا وَ لَا سُنَّهًًْ إِلَّا أَقَامَهَا وَ یَفْتَتِحُ قُسْطَنْطِینِیَّهًَْ وَ الصِّینَ وَ جِبَالَ الدَّیْلَمِ فَیَمْکُثُ عَلَی ذَلِکَ سَبْعَ سِنِینَ مِقْدَارُ کُلِّ سَنَهًٍْ عَشْرُ سِنِینَ مِنْ سِنِیکُمْ هَذِهِ ثُمَّ یَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَکَیْفَ تَطُولُ السِّنُونَ قَالَ یَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَی الْفَلَکَ بِاللُّبُوثِ وَ قِلَّهًِْ الْحَرَکَهًِْ فَتَطُولُ الْأَیَّامُ لِذَلِکَ وَ السِّنُونَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّ الْفَلَکَ إِذَا تَغَیَّرَ فَسَدَ قَالَ ذَلِکَ قَوْلُ الزَّنَادِقَهًِْ فَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَلَا سَبِیلَ لَهُمْ إِلَی ذَلِکَ وَ قَدْ شَقَّ اللَّهُ الْقَمَرَ لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ رَدَّ الشَّمْسَ مِنْ قَبْلِهِ لِیُوشَعَ‌بْنِ‌نُونٍ وَ أَخْبَرَ بِطُولِ یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ أَنَّهُ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ.

امام باقر (ابوبصیر در ضمن حدیثی‌طولانی از امام باقر (روایت کرده که حضرت‌فرمود: «چون قائم (ظهور کند به¬طرف کوفه عزیمت ¬نموده و چهار مسجد را در آنجا ویران ¬سازد و تمام مسجدهای کنگره‌دار روی زمین را خراب¬ کرده و هموار می¬سازد، راه‌های اصلی را وسیع گرداند و هر بالکنی که از خانه‌ها به‌کوچه آمده باشد را خراب کند، و سر در خانه‌ها و ناودان‌هائی که رو به کوچه‌ها است را از میان بردارد و تمامی بدعت‌ها را از بین ¬می¬برد، سنّت‌های الهی را برقرار می¬دارد و قسطنطنیّه، چین و سلسله‌ی جبال دیلم را فتح¬ می‌نماید. و به این ترتیب هفت سال امامت می‌کند که هر سال برابر ده سال از سال‌های شماست؛ سپس خداوند آنچه خواهد انجام دهد». به امام (عرض‌کردم: «فدایت شوم! چگونه سال¬ها طولانی می‌شود»؟ حضرت فرمود: «خدای ¬متعال به فلک، فرمان¬ دهد درنگ نموده و به‌کندی حرکت کند، در نتیجه روزها و سال¬ها طولانی ¬خواهد شد». به امام (عرض‌کردم: «عده‌ای معتقدند اگر در گردش فلک، تغییری پیدا شود تباه گردد». حضرت فرمود: «این گفتار بی‌دینان است، امّا مسلمانان چنین اعتقادی ندارند، چراکه خداوند ماه را برای پیامبرش (به دو نیم کرد و پیش از آن، خورشید را برای یوشع‌بن‌نون (برگرداند، و از طولانی‌بودن روز رستاخیز خبر داده که آن روز همانند هزارسال از سال‌هایی است که شما می‌شمرید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۶

بحارا لأنوار، ج۵۲، ص۳۳۹/ الإرشاد، ج۲، ص۳۸۵/ نورالثقلین

۲ -۲

(حج/ ۴۷)

الصّادق (علیه السلام) - أَلَا فَحَاسِبُوا أَنْفُسَکُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا فَإِنَّ فِی الْقِیَامَهًِْ خَمْسِینَ مَوْقِفاً کُلُّ مَوْقِفٍ مِثْلُ أَلْفِ سَنَهًٍْ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ فِی یَوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ.

امام صادق (پیش از آنکه [در روز قیامت] به حساب شما برسند خود [در همین‌دنیا] به حساب خویش برسید؛ زیرا در قیامت پنجاه توقّف‌گاه وجود دارد که [زمان ایستادن در] هر توقّف‌گاه، مانند هزارسال از سال‌هایی که شما می‌شمرید، می‌باشد؛ سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمود: در آن روزی که مقدارش پنجاه‌هزار سال است. (معارج/۴)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۸

بحارا لأنوار، ج۷، ص۱۲۶/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۳

(حج/ ۴۷)

الأئمّهًْ (عَن عَلِیِّبنِ‌ابرَاهِیمَ (رحمة الله علیه) عَن أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَسْبَاطٍ عَنْهُمْ (قَالَ فِیمَا وَعَظَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ بِهِ عِیسَی (علیه السلام) یَا عِیسَی… وَ اعْبُدْنِی لِیَوْمٍ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ فِیهِ أَجْزِی بِالْحَسَنَهًْ.

ائمّه (یکی از موعظه‌های خداوند به حضرت‌عیسی (این بوده که [به او فرمود]: «عبادت مرا برای روزی‌که همانند هزارسال از سال‌هایی است که شما می‌شمرید بجای آور؛ در آن‌روز کار نیک را چندین برابر پاداش¬ خواهم داد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۸

الکافی، ج۸، ص۱۳۴

۲ -۴

(حج/ ۴۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَا یَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ دَخَلَهَا حَتَّی یَمْکُثَ فِیهَا أَحْقَاباً وَ الْحُقْبُ بِضْعٌ‌وَ‌سِتُّونَ سَنَهًًْ وَ السَّنَهًُْ ثَلَاثُ‌مِائَهًٍْ وَ سِتُّونَ یَوْماً کُلُّ یَوْمٍ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ فَلَا یَتَّکِلَنَّ أَحَدٌ عَلَی أَنْ یَخْرُجَ مِنَ النَّارِ.

پیامبر (کسی‌که داخل دوزخ شود از آن خارج نگردد تا اینکه دوران‌های متمادی در آن درنگ نماید و هر دوران [در قیامت] شصت‌وچند سال و هر سال، سیصدوشصت¬روز است و هر روز همانند هزارسال از سال‌هایی است که شما می‌شمرید؛ در این‌صورت، نباید کسی [که داخل دوزخ می‌شود] امید داشته باشد که از دوزخ رهایی یابد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۸

بحارا لأنوار، ج۸، ص۲۷۶

۲ -۵

(حج/ ۴۷)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - عَن عَکرَمهًْ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابنَ عَبَّاس (رحمة الله علیه) مَا هَؤُلَاءِ الآیَاتِ فِی یَوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ و یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ و یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذابِ وَ لَنْ یُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَ إِنَّ یَوْماً عِنْدَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ قَالَ یَوْمَ القیامه حِسَابَ خَمْسِینَ أَلْفَ سِنِّهِ.

ابن‌عباس (شخصی از ابن¬عبّاس (پرسید: «منظور از آیه: در آن روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است. (معارج/۴) و آیه: امور این جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر می‌کند، سپس در روزی که مقدار آن هزار سال از سال‌هایی است که شما می‌شمرید بسوی او بالا می‌رود [و دنیا پایان می‌یابد]. (سجده/۵) و آیه: وَ یَسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَذابِ وَ لَنْ یُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَ إِنَّ یَوْماً عِنْدَ رَبِّکَ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ؛ چیست»؟ او پاسخ داد: «در روز قیامت، حسابرسیِ پنجاه¬هزارسال انجام خواهد شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۶۹۸

بحارا لأنوار، ج۵۴، ص۲۲۳

آیه وَ کَأَیِّن مِّن قَرْیَةٍ أَمْلَیْتُ لهَا وَ هِیَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَ إِلیََّ الْمَصِیرُ [48]

و چه بسیار شهرها و آبادیهایی که به آن‌ها مهلت دادم، درحالی‌که ستمکار بودند؛ [امّا از اين مهلت براى اصلاح خود استفاده نكردند] سپس آن‌ها را مجازات کردم؛ و بازگشت [همگان] تنها به سوی من است.

آیه قُلْ یَأَیُّها النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَکمُ‌ْ نَذِیرٌ مُّبِین [49]

بگو: «ای مردم! من برای شما بیم‌دهنده‌ی آشکاری هستم.

آیه فَالَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَریمٌ [50]

آن‌ها که ایمان¬ آوردند و کارهای شایسته انجام¬ دادند، آمرزش و روزیِ پرارزشی برای آن‌هاست.

۱

(حج/ ۵۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْإِمَامِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَالَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیم أُولَئِکَ آلُ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله).

امام صادق (امام کاظم (از پدرش نقل کرده است: درباره‌ی این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید]: فَالَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ؛ فرمود: «ایشان، آل‌محمد (هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۰

بحارا لأنوار، ج۲۳، ص۳۸۱/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۰/ البرهان

آیه وَ الَّذینَ سَعَوْا فی آیاتِنا مُعاجِزینَ أُولئِکَ أَصْحابُ الْجَحیمِ [51]

و آن‌ها که در [محوِ] آیات ما تلاش¬ کردند [و چنين مى‌پنداشتند كه مى¬توانند از عذاب ما بگريزند]، اصحاب دوزخند.

۱

(حج/ ۵۱)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ أَصْلُ السَّعْیِ السُّرْعَهًُْ فِی الْمَشْیِ مُعاجِزِینَ أَیْ مُغَالِبِینَ.

ابن‌عبّاس (مُعَاجِزِینَ؛ یعنی درحالی‌که [به خیال خود با این تلاش‌ها] بر ما چیره می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۰

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۲۰

آیه وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِیٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّی أَلْقَی الشَّیْطانُ فی أُمْنِیَّتِهِ فَیَنْسَخُ اللهُ ما یُلْقِی الشَّیْطانُ ثُمَّ یُحْکِمُ اللهُ آیاتِهِ وَ اللهُ عَلیمٌ حَکیمٌ [52]

هیچ رسول و پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آرزو[ى پيشبرد اهداف الهىِ خود مى¬كرد]، شیطان [وسوسه¬ها و] القائاتی در آن می‌افکند؛ امّا خداوند القائات شیطان را ازمیان می¬برد، سپس آیات خود را استحکام¬ می¬بخشد و خداوند دانا و حکیم است.

هیچ رسول و پیامبری را پیش از تو نفرستادیم

۱ -۱

(حج/ ۵۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ أَوَّلَ وَصِیٍّ کَانَ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ هِبَهًُْ اللَّهِ‌بْنُ‌آدَمَ (علیه السلام) وَ مَا مِنْ نَبِیٍّ مَضَی إِلَّا وَ لَهُ وَصِیٌّ وَ کَانَ جَمِیعُ الْأَنْبِیَاءِ مِائَهًَْ أَلْفِ نَبِیٍ وَ عِشْرِینَ أَلْفَ نَبِیٍ مِنْهُمْ خَمْسَهًٌْ أُولُو الْعَزْمِ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِیمُ وَ مُوسَی وَ عِیسَی وَ مُحَمَّدٌ (.

پیامبر ( امام صادق (از پیامبر (نقل می¬کند: اولین وصی خداوند بر روی زمین فرزند آدم (بود. تمام پیامبران یک وصی داشته و تعداد پیامبران صدوبیست‌وچهار هزار نفر است که پنج نفر از آنان یعنی نوح، ابراهیم، موسی، عیسی (و محمد (اولو¬العزم هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۰

الکافی، ج۱، ص۲۲۴

۱ -۲

(حج/ ۵۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مِائَهًَْ أَلْفِ نَبِیٍّ وَ أَرْبَعَهًًْ وَ عِشْرِینَ أَلْفَ نَبِیٍ أَنَا أَکْرَمُهُمْ عَلَی اللَّهِ وَ لَا فَخْرَ.

پیامبر (خداوند عزّوجلّ صدوبیست‌وچهارهزار پیامبر آفریده که من در پیشگاه خدا گرامی‌ترین آن‌ها هستم و بر این امر مباهات نمی‌کنم؛ و خداوند عزّوجلّ صدوبیست‌وچهارهزار وصیّ آفرید که علی (در پیشگاه خدا از همه‌ی آنان گرامی‌تر و برتر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۰

الخصال، ج۲، ص۶۴۱ / نورالثقلین

۱ -۳

(حج/ ۵۲)

الصّادق (علیه السلام) - سَادَهًُْ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ خَمْسَهًٌْ وَ هُمْ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ عَلَیْهِمْ دَارَتِ الرَّحَی نُوحٌ وَ إِبْرَاهِیمُ وَ مُوسَی وَ عِیسَی (وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) وَ عَلَی جَمِیعِ الْأَنْبِیَاءِ (.

امام صادق ( ابن‌ابی‌یعفور گوید: از امام‌صادق (شنیدم می‌فرمود: «سرور پیامبران و رسولان (پنج نفرند که ایشان اولوالعزم رسولانند و آسیای رسالت بر محور وجود آنان می‌چرخد، نوح (ابراهیم (موسی (عیسی (و محمّد (درود خدا بر او و اهل‌بیتش و بر تمامی پیامبران».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۰

الکافی، ج۱، ص۱۷۵ / نورالثقلین

۱ -۴

(حج/ ۵۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌ذَرٍّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ هُوَ جَالِسٌ فِی الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ فَاغْتَنَمْتُ خَلْوَتَهُ فَقَالَ لِی یَا أَبَاذَرٍّ لِلْمَسْجِدِ تَحِیَّهًْ… قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَمِ النَّبِیُّونَ قَالَ مِائَهًُْ أَلْفٍ وَ أَرْبَعَهًٌْ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ نَبِیٍّ قُلْتُ کَمِ الْمُرْسَلُونَ مِنْهُمْ قَالَ ثَلَاثُمِائَهًٍْ وَ ثَلَاثَهًَْ عَشَرَ جَمَّاءَ غَفِیرَاءَ قُلْتُ مَنْ کَانَ أَوَّلَ الْأَنْبِیَاءِ قَالَ آدَمُ قُلْتُ وَ کَانَ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ مُرْسَلًا قَالَ نَعَمْ خَلَقَهُ اللَّهُ بِیَدِهِ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ ثُمَّ قَالَ (صلی الله علیه و آله) یَا أَبَاذَرٍّ أَرْبَعَهًٌْ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ سُرْیَانِیُّونَ آدَمُ وَ شَیْثٌ وَ أُخْنُوخُ وَ هُوَ إِدْرِیسُ (علیه السلام) وَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ وَ نُوحٌ (علیه السلام) وَ أَرْبَعَهًٌْ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ مِنَ الْعَرَبِ هُودٌ وَ صَالِحٌ وَ شُعَیْبٌ (وَ نَبِیُّکَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) وَ أَوَّلُ نَبِیٍّ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ مُوسَی (علیه السلام) وَ آخِرُهُمْ عِیسَی (علیه السلام) وَ سِتُّمِائَهًِْ نَبِی.

پیامبر (ابوذرغفاری (گوید: «محضر رسول‌خدا (که به‌تنهایی در مسجد نشسته بود، رسیده و خلوت با آن حضرت را غنیمت شمردم» … عرض کردم: «ای رسول‌خدا (! پیامبران چند نفرند»؟ حضرت فرمود: «¬صدو¬بیست¬¬و¬چهارهزار نفر». عرض کردم: «از این تعداد چند نفرشان رسول (پیامبری‌که مأموریت تبلیغ و دعوت به آئین خود را داشته) هستند»؟ فرمود: «جملگی سیصدوسیزده نفرند». عرض¬کردم: «نخستین پیامبر که بود»؟ فرمود: «آدم (». عرض¬کردم: «از رسولان بود»؟ فرمود: «آری؛ خداوند به‌دستِ [قدرتِ] خویش او را آفرید و از روح خود در او دمید». سپس حضرت فرمود: «ای اباذر! چهار نفر از پیامبران، سریانی هستند: آدم (شیث (اُخنوخ که همان ادریس (و نخستین کسی است که با قلم، کتابت نمود و نوح (و چهار نفر از پیامبران، عرب می‌باشند: هود (صالح (شعیب (و پیامبر تو محمّد (و نخستین پیامبر از میان بنی¬اسرائیل، موسی (و آخرین آن‌ها عیسی (و [در فاصله‌ی بین این دو] ششصد پیامبر بوده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۲

الخصال، ج۲، ص۵۲۴ / نورالثقلین

۱ -۵

(حج/ ۵۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَلِیُّ‌بْنُ‌مُوسَی الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی مُوسَی‌بْنُ‌جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی جَعْفَرُ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی مُحَمَّدُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی الْحُسَیْنُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) قَالَ: کَانَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) بِالْکُوفَهًِْ فِی الْجَامِعِ إِذْ قَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَسْأَلُکَ عَنْ أَشْیَاءَ فَقَالَ سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتا… سَأَلَهُ عَنْ سِتَّهًٍْ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ لَهُمْ اسْمَانِ فَقَالَ یُوشَعُ‌بْنُ‌نُونٍ وَ هُوَ ذُو الْکِفْلِ وَ یَعْقُوبُ وَ هُوَ إِسْرَائِیلُ وَ الْخَضِرُ وَ هُوَ أَرْمِیَا وَ یُونُسُ وَ هُوَ ذُو النُّونِ وَ عِیسَی وَ هُوَ الْمَسِیحُ وَ مُحَمَّدٌ وَ هُوَ أَحْمَدُ (صلی الله علیه و آله) … وَ سَأَلَهُ عَنْ خَمْسَهًٍْ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ تَکَلَّمُوا بِالْعَرَبِیَّهًِْ فَقَالَ هُودٌ وَ شُعَیْبٌ وَ صَالِحٌ وَ إِسْمَاعِیلُ وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) … وَ سَأَلَهُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَی مِنَ الْأَنْبِیَاءِ مَخْتُوناً فَقَالَ خَلَقَ آدَمَ مَخْتُوناً وَ وُلِدَ شَیْثٌ مَخْتُوناً وَ إِدْرِیسُ وَ نُوحٌ وَ إِبْرَاهِیمُ وَ دَاوُدُ وَ سُلَیْمَانُ وَ لُوطٌ وَ إِسْمَاعِیلُ وَ عِیسَی وَ مُوسَی (وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله).

امام علی (امام رضا (از پدرانش روایت فرمود: امیرالمؤمنین‌علی (در مسجد جامع کوفه بود که مردی از اهل‌شام برخاست و عرض‌کرد: ای امیرالمؤمنین (! من چند سؤال از شما دارم… و [یکی از سؤالاتش این‌بود که] پرسید: «شش پیامبری‌که دارای دو نام هستند، کدامند»؟ حضرت‌فرمود: «یوشع‌بن‌نون (که [نام دیگرش] ذوالکفل، یعقوب (که [نام دیگرش] اسرائیل، خضر (که [نام دیگرش] حلقیا، یونس (که [نام دیگرش] ذوالنّون، عیسی (که [نام دیگرش] مسیح و محمد (که [نام دیگرش] احمد (می‌باشد؛ . . سؤال دیگری که پرسید این بود: «پنج پیامبری‌که به زبان‌عربی سخن می‌گفتند، کدامند»؟ حضرت فرمود: «هود (شعیب (صالح (اسماعیل (و محمد (».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۲

علل الشرایع، ج۲، ص۵۹۴

۱ -۶

(حج/ ۵۲)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اتَّخَذَ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) عَبْداً قَبْلَ أَنْ یَتَّخِذَهُ نَبِیّاً وَ إِنَ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِیّاً قَبْلَ أَنْ یَتَّخِذَهُ رَسُولًا وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَنْ یَتَّخِذَهُ خَلِیلًا وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِیلًا قَبْلَ أَنْ یَجْعَلَهُ إِمَاماً فَلَمَّا.

امام صادق (زید شحّام گوید: از امام‌صادق (شنیدم‌که می‌فرمود: «خداوند تبارک‌وتعالی ابراهیم (را به بندگیِ خود برگزید پیش از آنکه او را به [مقامِ] نبوّت، مفتخر سازد و او را به پیغمبری برگزید پیش از آنکه مقام رسالتش بخشد و او را رسول خود ساخت پیش از آنکه به دوستی خود برگزیند و او را به دوستی خود برگزید پیش از آنکه او را امام و پیشوا[ی مردم] قرار دهد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۲

الکافی، ج۱، ص۱۷۵ / نورالثقلین

۱ -۷

(حج/ ۵۲)

الصّادق (علیه السلام) - مَنْ أَحَبَّ أَنْ یُصَافِحَهُ مِائَتَا أَلْفِ نَبِیٍّ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ نَبِیٍّ فَلْیَزُرْ قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ (علیه السلام) فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَ أَرْوَاحَ النَّبِیِّینَ تَسْتَأْذِنُ اللَّهَ فِی زِیَارَتِهِ فَیُؤْذَنُ لَهُمْ.

امام صادق (هرکس دوست دارد ¬صد و¬بیست¬¬و¬چهارهزار پیامبر (با او مصافحه کنند باید در شب نیمه‌ی شعبان [قبر] امام‌حسین (را زیارت¬ کند چراکه [در چنین شبی] ارواح پیامبران (برای زیارت امام‌حسین (از خدا اجازه می‌خواهند و خدا [نیز] به آن‌ها اجازه می‌دهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۲

وسایل الشیعه، ج۱۴، ص۴۶۷ / نورالثقلین

هیچ رسول و پیامبری

۲ -۱

(حج/ ۵۲)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - إنَّهَا کَانَتْ تَقْرَءُ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِی وَ لَا مُحَدَّثٍ.

ابن‌عبّاس (ابن‌عبّاس (آیه را این‌گونه قرائت کرده: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِیٍّ وَ لَا مُحَدَّثٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۴

البرهان

۲ -۲

(حج/ ۵۲)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - عَنْ بُرَیْدٍ عَن عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِیٍّ وَ لَا مُحَدَّثٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَیْسَتْ هَذِهِ قِرَاءَتَنَا فَمَا الرَّسُولُ وَ النَّبِیُّ وَ الْمُحَدَّثُ قَالَ الرَّسُولُ الَّذِی یَظْهَرُ لَهُ الْمَلَکُ فَیُکَلِّمُهُ وَ النَّبِیُّ هُوَ الَّذِی یَرَی فِی مَنَامِهِ وَ رُبَّمَا اجْتَمَعَتِ النُّبُوَّهًُْ وَ الرِّسَالَهًُْ لِوَاحِدٍ وَ الْمُحَدَّثُ الَّذِی یَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ لَا یَرَی الصُّورَهًَْ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ یَعْلَمُ أَنَّ الَّذِی رَأَی فِی النَّوْمِ حَقٌّ وَ أَنَّهُ مِنَ الْمَلَکِ قَالَ یُوَفَّقُ لِذَلِکَ حَتَّی یَعْرِفَهُ لَقَدْ خَتَمَ اللَّهُ بِکِتَابِکُمُ الْکُتُبَ وَ خَتَمَ بِنَبِیِّکُمُ الْأَنْبِیَاءَ (.

امام‌باقر (و امام‌صادق ( بُرید[بن‌معاویه] از امام‌باقر (و امام‌صادق (روایت¬ کرده: به امام (عرض‌کردم: «فدایت شوم! ما این آیه را به‌صورتِ ومَا أرسَلنَا مِن قَبلِکَ مِن رَّسولٍ وَ لاَ نَبِیّ وَ لا مُحَدَّثٍ؛ قرائت نمی‌کنیم! [مراد از] رسول، نبیّ و محدَّث کیست»؟ حضرت‌فرمود: «رسول کسی است‌که فرشته[ی وحی] برایش نمایان می‌شود و با او سخن می‌گوید؛ نبیّ کسی است‌که [فرشته‌ی وحی را] در عالم خواب می‌بیند؛ و گاهی [مقامِ] نبوّت و رسالت در یک‌نفر جمع¬ می¬شود؛ و محدَّث کسی است‌که صدا[ی فرشته] را می‌شنود ولی چهره‌اش را نمی‌بیند». عرض‌کردم: «خدایت به سلامت دارد! چگونه می‌فهمد آنچه‌که در خواب دیده، حقّ و از جانب فرشته است»؟ حضرت‌فرمود: «برای این‌کار [از جانب خداوند] توفیق یابد که آن‌را بفهمد؛ خداوند [با فرستادن] کتاب شما (قرآن) به کتب آسمانی و با فرستادن پیامبرتان به [سلسله‌ی] پیامبران (پایان داده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۴

الکافی، ج۱، ص۱۷۷/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۳

(حج/ ۵۲)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ قَال سَأَلْتُ أَبَاَجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ کانَ رَسُولًا نَبِیًّا مَا الرَّسُولُ وَ مَا النَّبِیُّ قَالَ النَّبِیُّ الَّذِی یَرَی فِی مَنَامِهِ وَ یَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ لَا یُعَایِنُ الْمَلَکَ وَ الرَّسُولُ الَّذِی یَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ یَرَی فِی الْمَنَامِ وَ یُعَایِنُ الْمَلَکَ قُلْتُ الْإِمَامُ مَا مَنْزِلَتُهُ قَالَ یَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ لَا یَرَی وَ لَا یُعَایِنُ الْمَلَکَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِیٍّ وَ لَا مُحَدَّثٍ.

امام باقر (زراره‌بن‌اعین گوید: از امام ¬باقر (پیرامون این سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده]: و او رسول و پیامبری [بزرگ] بود. (مریم/۵۴) پرسیدم که: «رسول کیست و نبیّ کیست»؟ حضرت‌فرمود: «نبیّ کسی است‌که در خواب [فرشته‌ی وحی را] می‌بیند و صدایش را می‌شنود، ولی فرشته را با چشم [در بیداری] نمی‌بیند؛ و رسول آن است‌که صدا را می‌شنود و [گاهی فرشته‌را] در خواب می‌بیند و [گاهی] فرشته را با چشم [در بیداری] می‌بیند». پرسیدم: «مرتبه‌ی امام چگونه‌است»؟ فرمود: «صدا را می‌شنود امّا فرشته را نه در خواب می‌بیند و نه در بیداری». سپس این آیه را [چنین] تلاوت فرمود: ومَا أرسَلنَا مِن قَبلِکَ مِن رَّسولٍ وَ لاَ نَبِیٍّ وَ لا مُحَدَّثٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۴

الکافی، ج۱، ص۱۷۶/ نورالثقلین؛ «بتفاوت» / البرهان

۲ -۴

(حج/ ۵۲)

الباقر (علیه السلام) - عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنِ الرَّسُولِ وَ النَّبِیِّ وَ الْمُحَدَّثِ قَالَ الرَّسُولُ الَّذِی یَأْتِیهِ جَبْرَئِیلُ قُبُلًا فَیَرَاهُ وَ یُکَلِّمُهُ فَهَذَا الرَّسُولُ وَ أَمَّا النَّبِیُّ فَهُوَ الَّذِی یَرَی فِی مَنَامِهِ نَحْوَ رُؤْیَا إِبْرَاهِیمَ وَ نَحْوَ مَا کَانَ رَأَی رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مِنْ أَسْبَابِ النُّبُوَّهًِْ قَبْلَ الْوَحْیِ حَتَّی أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِالرِّسَالَهًِْ وَ کَانَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) حِینَ جُمِعَ لَهُ النُّبُوَّهًُْ وَ جَاءَتْهُ الرِّسَالَهًُْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یَجِیئُهُ بِهَا جَبْرَئِیلُ وَ یُکَلِّمُهُ بِهَا قُبُلًا وَ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ مَنْ جُمِعَ لَهُ النُّبُوَّهًُْ وَ یَرَی فِی مَنَامِهِ وَ یَأْتِیهِ الرُّوحُ وَ یُکَلِّمُهُ وَ یُحَدِّثُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ یَرَی فِی الْیَقَظَهًِْ وَ أَمَّا الْمُحَدَّثُ فَهُوَ الَّذِی یُحَدَّثُ فَیَسْمَعُ وَ لَا یُعَایِنُ وَ لَا یَرَی فِی مَنَامِهِ.

امام باقر (أحول (محمدبن‌علی‌بن‌نعمان) گوید: «از امام¬باقر (درباره‌ی رسول، نبیّ و محدَّث پرسیدم». حضرت فرمود: «رسول کسی است‌که جبرئیل (در برابر او ظاهر می‌شود و او جبرئیل (را دیده و با او سخن می‌گوید؛ این رسول است. امّا نبیّ کسی است که در خواب می‌بیند مانند خواب‌دیدن ابراهیم (و مانند خوابی‌که رسول‌خدا (پیش از دریافت وحی نسبت به وسائل و اسباب نبوّت می‌دید، تا اینکه جبرئیل (از جانب خداوند رسالت را برای او آورد؛ و هنگامی¬که نبوّت برای حضرت‌محمد (فراهم گشت و رسالت از جانب خدا برای او آمد جبرئیل (احکام رسالت را به او ابلاغ می‌کرد و با او رویاروی سخن می‌گفت. برخی از پیامبران (که فقط صاحب مقام نبوّت می‌باشند در عالم رؤیا با روح القدس (تماس دارند و با او سخن می‌گویند، بدون اینکه در بیداری، روح القدس را ببینند. امّا محدَّث کسی است‌که مورد خطاب [فرشته] قرار گرفته و [صدایش را] می‌شنود، ولی نه در بیداری [فرشته را] می‌بیند و نه در خوابش».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۴

الکافی، ج۱، ص۱۷۶/ البرهان؛ «بتفاوت» / نورالثقلین

۲ -۵

(حج/ ۵۲)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ إِسْمَاعِیلَ‌بْنِ‌مَرَّارٍ قَالَ کَتَبَ الْحَسَنُ‌بْنُ‌الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِیُّ إِلَی الرِّضَا (علیه السلام)

جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی مَا الْفَرْقُ بَیْنَ الرَّسُولِ وَ النَّبِیِّ وَ الْإِمَامِ قَالَ فَکَتَبَ أَوْ قَالَ الْفَرْقُ بَیْنَ الرَّسُولِ وَ النَّبِیِّ وَ الْإِمَامِ أَنَّ الرَّسُولَ الَّذِی یُنْزَلُ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ فَیَرَاهُ وَ یَسْمَعُ کَلَامَهُ وَ یُنْزَلُ عَلَیْهِ الْوَحْیُ وَ رُبَّمَا رَأَی فِی مَنَامِهِ نَحْوَ رُؤْیَا إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ النَّبِیُّ رُبَّمَا سَمِعَ الْکَلَامَ وَ رُبَّمَا رَأَی الشَّخْصَ وَ لَمْ یَسْمَعْ وَ الْإِمَامُ هُوَ الَّذِی یَسْمَعُ الْکَلَامَ وَ لَا یَرَی الشَّخْص.

امام رضا (اسماعیل‌بن‌مرّار گوید: حسن¬بن¬عبّاس معروفی در نامه‌ای به امام¬رضا (نوشت: «فدایت شوم! فرق میان رسول، نبیّ و امام چیست»؟ حضرت [پاسخ را] نوشت یا [به‌طور شفاهی] فرمود: «فرق میان رسول، نبیّ و امام این است که رسول کسی است‌که جبرئیل (بر او نازل¬ می‌شود و [درحالی¬که] جبرئیل (را می‌بیند و سخن او را می‌شنود، وحی بر وی نازل¬ می‌شود؛ گاهی هم ممکن است‌که در خواب [فرشته‌ی وحی را] ببیند، مانند خواب دیدن ابراهیم (نبیّ کسی است‌که گاهی سخن را می‌شنود و گاهی فرشته را می‌بیند و صدایی را نمی‌شنود. و امام کسی است‌که سخن را می‌شنود ولی فرشته را نمی‌بیند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۴

الکافی، ج۱، ص۱۷۶/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۶

(حج/ ۵۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ: ذُکِرَ الْمُحَدَّثُ عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فَقَالَ إِنَّهُ یَسْمَعُ الصَّوْتَ وَ لَا یَرَی الشَّخْصَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ یَعْلَمُ أَنَّهُ کَلَامُ الْمَلَکِ قَالَ إِنَّهُ یُعْطَی السَّکِینَهًَْ وَ الْوَقَارَ حَتَّی یَعْلَمَ أَنَّهُ کَلَامُ مَلَکٍ.

امام صادق (محمّدبن‌مسلم گوید: «در محضر امام¬صادق (از محدَّث سخن به میان آمد. حضرت فرمود: «محدَّث کسی است که صدا[ی‌فرشته] را می‌شنود ولی او را نمی‌بیند». عرض‌کردم: «فدایت شوم! او چگونه می‌فهمد که آن صدای فرشته است»؟ فرمود: «آرامشِ‌دل و اطمینان‌خاطری به او داده ¬می‌شود تا در¬یابد که آن صدای فرشته است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۶

الکافی، ج۱، ص۲۷۱/ البرهان

۲ -۷

(حج/ ۵۲)

الباقر (علیه السلام) - حُمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَکَمُ‌بْنُ‌عُیَیْنَهًَْ عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) قَالَ إِنَّ عِلْمَ عَلِیٍّ (علیه السلام) فِی آیَهًٍْ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ وَ کَتَمْنَا الْآیَهًَْ قَالَ فَکُنَّا نَجْتَمِعُ فَنُدَارِسُ الْقُرْآنَ فَلَا نَعْرِفُ الْآیَهًَْ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَقُلْتُ إِنَّ الْحَکَمَ‌بْنَ‌عُیَیْنَهًَْ حَدَّثَنَا عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ عِلْمُ عَلِیٍّ (علیه السلام) فِی آیَهًٍْ مِنَ الْقُرْآنِ وَ کَتَمْنَا الْآیَهًَْ قَالَ اقْرَأْ یَا حُمْرَانُ فَقَرَأْتُ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِیٍّ. قَالَ فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَا نَبِیٍّ وَ لَا مُحَدَّثٍ قُلْتُ وَ کَانَ عَلِیٌّ (علیه السلام) مُحَدَّثاً قَالَ نَعَمْ فَجِئْتُ إِلَی أَصْحَابِنَا فَقُلْتُ قَدْ أَصَبْتُ الَّذِی کَانَ الْحَکَمُ یَکْتُمُنَا قَالَ قُلْتُ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) کَانَ عَلِیٌّ (علیه السلام) مُحَدَّثاً فَقَالُوا لِی مَا صَنَعْتَ شَیْئاً إِلَّا سَأَلْتَهُ مَنْ یُحَدِّثُهُ قَالَ فَبَعْدَ ذَلِکَ إِنِّی أَتَیْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) فَقُلْتُ أَ لَیْسَ حَدَّثْتَنِی أَنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) کَانَ مُحَدَّثاً قَالَ بَلَی قُلْتُ مَنْ یُحَدِّثُهُ قَالَ مَلَکٌ یُحَدِّثُهُ قَالَ قُلْتُ أَقُولُ إِنَّهُ نَبِیٌّ أَوْ رَسُولٌ قَالَ لَا قَالَ بَلْ مَثَلُهُ مَثَلُ صَاحِبِ سُلَیْمَانَ (علیه السلام) وَ مَثَلُ صَاحِبِ مُوسَی (علیه السلام) وَ مَثَلُهُ مَثَلُ ذِی الْقَرْنَیْنِ (علیه السلام).

امام باقر (حُمران[بن‌أعیَن] گوید: حَکم¬بن¬عُیینه از امام¬سجاد (برایمان روایت¬ کرد که حضرت فرمود: «عِلم علی (در آیه‌ای از قرآن است». امّا حَکم، آن آیه را از ما پنهان¬ داشت. حُمران [در ادامه] گوید: «ما (شیعیان) جلساتی تشکیل ¬داده و آیات قرآن را بررسی می‌کردیم امّا نتوانستیم آن آیه را پیدا کنیم؛ تا اینکه به خدمت امام ¬باقر (رسیده و عرض¬ کردم: حکم¬بن¬عتیبه از امام¬ سجاد (برایمان روایت¬کرده که علم علی (در آیه‌ای از قرآن است؛ ولی آن آیه را از ما پنهان¬ داشت». امام‌باقر (فرمود: «حمران! بخوان». من نیز خواندم: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِیٍّ. امام ¬باقر ([چنین تلاوت] فرمود: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِیٍّ وَ لا مُحَدَّثٍ. عرض¬کردم: «علی (محدَّث بود»؟ حضرت فرمود: «آری». من نزد دوستان آمدم و گفتم: «آنچه حَکم از ما پنهان ¬می¬کرد، پیدا¬ کردم؛ امام‌باقر (فرمود: علی (محدَّث بوده‌است». آن‌ها به من گفتند: «کاری نکرده‌ای! باید می‌پرسیدی چه کسی با او سخن¬ می¬گفته است»؟! بعد از آن، من خدمت امام ¬باقر (رسیده و عرض¬ کردم: «آیا شما به من نفرمودی علی (محدَّث بوده است»؟! حضرت‌فرمود: «چرا گفتم». عرض¬ کردم: «چه کسی با او سخن می‌گفت»؟ فرمود: «فرشته‌ای با او سخن می‌گفت». عرض¬کردم: «پس من بگویم او نبیّ یا رسول بوده‌است»؟ فرمود: «نه، بلکه حکایت‌او همچون حکایتِ همراه سلیمان ((آصف‌بن برخیا) و همراه موسی ((یوشع‌بن‌نون) و ذوالقرنین است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۶

بحارا لأنوار، ج۲۶، ص۶۸/ بصایرالدرجات، ص۳۲۳؛ «حمران قال حدثنا… لانبی قال» محذوف/ نورالثقلین و البرهان؛ «بتفاوت»

۲ -۸

(حج/ ۵۲)

السجّاد (علیه السلام) - عَنِ الْحَکَمِ‌بْنِ‌عُتَیْبَهًَْ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) یَوْماً فَقَالَ یَا حَکَمُ هَلْ تَدْرِی الْآیَهًَْ الَّتِی کَانَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) یَعْرِفُ قَاتِلَهُ بِهَا وَ یَعْرِفُ بِهَا الْأُمُورَ الْعِظَامَ الَّتِی کَانَ یُحَدِّثُ بِهَا النَّاسَ قَالَ الْحَکَمُ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی قَدْ وَقَعْتُ عَلَی عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) أَعْلَمُ بِذَلِکَ تِلْکَ الْأُمُورَ الْعِظَامَ قَالَ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَعْلَمُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ الْآیَهًُْ تُخْبِرُنِی بِهَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ ذِکْرُهُ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَا نَبِیٍّ وَ لَا مُحَدَّثٍ وَ کَانَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) مُحَدَّثاً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ‌بْنُ‌زَیْدٍ کَانَ أَخَا عَلِیٍّ لِأُمِّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مُحَدَّثاً کَأَنَّهُ یُنْکِرُ ذَلِکَ فَأَقْبَلَ عَلَیْنَا أَبُوجَعْفَر (علیه السلام) فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُمِّکَ بَعْدُ قَدْ کَانَ یَعْرِفُ ذَلِکَ قَالَ فَلَمَّا قَالَ ذَلِکَ سَکَتَ الرَّجُلُ فَقَالَ هِیَ الَّتِی هَلَکَ فِیهَا أَبُوالْخَطَّابِ فَلَمْ یَدْرِ مَا تَأْوِیلُ الْمُحَدَّثِ وَ النَّبِیِّ.

امام سجاد (حَکم¬بن¬عُتیبه گوید: روزی به‌محضر امام‌سجاد (رسیدم. آن حضرت فرمود: «ای حُکم! آیا می‌دانی آیه‌ای‌که علیّ-بن‌ابیطالب (به¬واسطه‌ی آن، قاتل خود را می‌شناخت و از امور مهمّی که از آن‌ها با مردم سخن ¬می‌گفت آگاهی می‌یافت، کدام آیه است»؟ با خودم گفتم: «به¬راستی¬که بر دانشی از دانش‌های امام¬ سجاد (دست¬ یافته‌ام که به¬واسطه‌ی آن می‌توانم بر امور مهمّ آگاهی یابم». پس گفتم: «نه، به‌خدا سوگند! از آن اطّلاعی ندارم». آن‌گاه گفتم: «ای پسر رسول‌خدا (! آیا آن آیه را به من می‌گویی»؟ حضرت‌فرمود: «به خدا سوگند! آن آیه این سخن خداوند است[که فرموده]: ومَا أرسَلنَا مِن قَبلِکَ مِن رَّسولٍ وَ لاَ نَبِیٍّ وَ لا مُحَدَّثٍ؛ و علی¬ّبن¬ابیطالب (محدَّث بود». مردی‌که عبدالله¬بن¬زید نام داشت و برادر مادری امام‌سجاد (بود (البته منظور، مادر رضاعی‌است یعنی مادرش به امام‌سجاد (نیز شیر داده‌بود) با لحنی انکارآمیز گفت: «سبحان الله، علی (محدِّث بوده»؟ در این‌هنگام امام¬باقر (به¬سوی ما رو نموده و فرمود: «به خدا سوگند! که فرزند مادرت (امام‌سجاد () از آن آگاهی‌داشته‌است». چون امام (چنین فرمود، آن مرد ساکت شد. آن¬گاه امام (فرمود: «این آیه‌ای است که ابوالخطاب (محمدبن‌مقلاص‌که عقیده داشته امامان (پیامبرند، زیرا شنیده بود که ایشان محدَّثند و خیال می‌کرد هر محدّثی، پیامبر است) درباره‌اش دچار گمراهی شد و معنای‌حقیقیِ محدّث و نبیّ را نفهمید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۶

الکافی، ج۱، ص۲۷۰ / نورالثقلین/ البرهان

۲ -۹

(حج/ ۵۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبدِ اللهِ‌بْنِ‌أَبِی‌یَعْفُورَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ اللهِ (علیه السلام): أَ کَانَ عَلِیٌّ (علیه السلام) یُنْکَتُ فِی قَلْبِهِ أَوْ یُوقَرُ فِی صَدْرِهِ؟ قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) کَانَ مُحَدَّثاً قَالَ فَلَمَّا أَکْثَرْتُ عَلَیْهِ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) یَوْمَ بَنِی قُرَیْظَهًَْ وَ بَنِی النَّضِیرِ کَانَ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) عَنْ یَمِینِهِ وَ مِیکَائِیلُ (علیه السلام) عَنْ یَسَارِهِ یُحَدِّثَانِهِ.

امام صادق (عبدالله‌بن‌أبی‌یعفور گوید: به امام صادق (عرض کردم: «آیا علی (چنین‌بود که [حقایق] در دلش افکنده می‌شد یا در سینه و گوشش جای می‌گرفت»؟ حضرت [به‌طور سربسته] فرمود: «علی (محدَّث بوده است»؟ چون من [در گرفتن پاسخ] به امام (اصرار ورزیدم، فرمود: «علی (کسی است‌که در روز [جنگ با] بنی‌قریظه و بنی‌نضیر، جبرئیل (در سمت راستش و میکائیل (در سمت چپ او بوده و با او سخن می‌گفتند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۸

البرهان

۲ -۱۰

(حج/ ۵۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ سُلَیْمٍ الشَّامِیِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِیّاً (علیه السلام) یَقُولُ إِنِّی وَ أَوْصِیَائِی مِنْ وُلْدِی مَهْدِیُّونَ کُلُّنَا مُحَدَّثُونَ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) مَنْ هُمْ قَالَ الْحَسَنُ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) ثُمَّ ابْنِی عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) قَالَ وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) یَوْمَئِذٍ رَضِیعٌ ثُمَّ ثَمَانِیَهًٌْ مِنْ بَعْدِهِ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ وَ هُمُ الَّذِینَ أَقْسَمَ اللَّهُ بِهِمْ فَقَالَ وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ أَمَّا الْوَالِدُ فَرَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ ما وَلَدَ یَعْنِی هَؤُلَاءِ الْأَوْصِیَاءَ قُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَ یَجْتَمِعُ إِمَامَانِ قَالَ لَا إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا مُصْمَتٌ لَا یَنْطِقُ حَتَّی یَمْضِیَ الْأَوَّلُ قَالَ سُلَیْمٌ الشَّامِیُّ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ‌بْنَ‌أَبِی‌بَکْرٍ قُلْتُ کَانَ عَلِیٌّ (علیه السلام) مُحَدَّثاً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هَلْ یُحَدِّثُ الْمَلَائِکَهًُْ إِلَّا الْأَنْبِیَاءَ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَا نَبِیٍّ وَ لَا مُحَدَّثٍ قُلْتُ فَأَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) مُحَدَّثٌ قَالَ نَعَمْ وَ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) کَانَتْ مُحَدَّثَهًًْ وَ لَمْ تَکُنْ نَبِیَّهًًْ.

امام علی (علی‌بن‌جعفر حضرمیّ از سلیم¬بن¬قیس‌شامی روایت¬کرده که او از امام‌علی (شنیده که می‌فرمود: «من و جانشینانم که از نسل من هستند، همگی هدایت‌یافته و محدَّث هستیم». سلیم¬بن¬قیس گوید: من عرض‌کردم: «ای امیرالمؤمنین (! جانشینان شما چه کسانی هستند»؟ حضرت‌فرمود: «حسن (و حسین (سپس فرزندم علیّ¬بن¬حسین (سلیم گوید: در آن‌روز، علیّ¬بن¬حسین (شیرخواره‌ای بیش نبود. و بعد از او هشت امام که یکی پس از دیگری به امامت می‌رسند؛ آنان کسانی هستند که خداوند به آن‌ها سوگند یاد¬ نموده و فرموده: و سوگند به پدر و فرزندش. (بلد/۳) که مقصود از «والد» رسول‌خدا (و مقصود از وَ ما وَلَدَ همین جانشینان (هستند». عرض‌کردم: «ای امیرالمؤمنین (! آیا امکان دارد که در یک زمان دو امام، امامت داشته ¬باشند»؟ فرمود: «خیر، مگر اینکه یکی ساکت باشد و سخنی [به‌عنوان امام] نگوید تا اوّلی از دنیا برود». سلیم¬شامی گوید: «از محمّدبن¬ابی¬بکر پرسیدم: آیا علی (محدِّث بوده»؟ گفت: «آری». گفتم: «آیا فرشتگان با غیر پیامبران نیز سخن می‌گویند»؟! گفت: «مگر این آیه را نخوانده¬ای: وَ مَا أرسَلنَا مِن قَبلِکَ مِن رَّسولٍ وَ لاَ نَبِیٍّ وَ لا مُحَدَّثٍ»؟ گفتم: «پس امیرالمؤمنین (محدِّث بوده»؟ گفت: »آری! و فاطمه (هم محدَّثه بوده با اینکه پیامبر نبوده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۸

بصایرالدرجات، ج۱، ص۳۷۲ / البرهان

۲ -۱۱

(حج/ ۵۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ مَا مِنْ نَبِیٍّ وَ لَا رَسُولٍ إِلَّا أُرْسِلَ بِوَلَایَتِنَا وَ بِفَضْلِنَا عَلَی مَنْ سِوَانَا.

امام صادق (أبوبصیر از امام صادق (نقل‌کرده که حضرت‌فرمود: «هیچ پیامبر و رسولی نبوده مگر اینکه مأموریت داشته است ولایت و برتری ما (اهل‌بیت () بر دیگران را به مردم ابلاغ کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۸

نورالثقلین

۲ -۱۲

(حج/ ۵۲)

الصّادق (علیه السلام) - مُحَمَّدُ‌بْنُ‌عِمْرَانَ: سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ: نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ مُحَدَّثاً.

امام صادق (محمّد¬بن¬عمران گوید: از امام¬صادق (شنیدم که می¬فرمود: «ما دوازده امام هستیم که فرشته با ایشان سخن می‌گوید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۰۸

الکافی، ج۲، ص۷۰۶ / البرهان؛ «بتفاوت»

۲ -۱۳

(حج/ ۵۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَذْکُرُ فِیهِ إِتْیَانَ رَجُلٍ مِنَ الزَّنَادِقَهًِْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ سُؤَالَهُ عَمَّا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ مِنْ آیَاتِ الْقُرْآنِ وَ ظَنَّ التَّنَاقُضَ فِیهَا فَأَجَابَهُ (علیه السلام) وَ أَسْلَمَ فَکَانَ مِمَّا اجابه قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) … وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَهُ مِنَ الْخِطَابِ الدَّالِّ عَلَی تَهْجِینِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ الْإِزْرَاءِ بِهِ وَ التَّأْنِیبِ لَهُ مَعَ مَا أَظْهَرَهُ اللَّهُ تَبَارَکَ‌وَ‌تَعَالَی فِی کِتَابِهِ… فَیَذْکُرُ لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) مِنْ مَا یُحَدِّثُهُ عَدُوُّهُ فِی کِتَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ بِقَوْلِهِ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِیٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّی أَلْقَی الشَّیْطانُ فِی أُمْنِیَّتِهِ فَیَنْسَخُ اللهُ ما یُلْقِی الشَّیْطانُ ثُمَّ یُحْکِمُ اللهُ آیاتِهِ یَعْنِی أَنَّهُ مَا مِنْ نَبِیٍّ تَمَنَّی مُفَارَقَهًَْ مَا یُعَایِنُهُ مِنْ نِفَاقِ قَوْمِهِمْ وَ عُقُوقِهِمْ وَ الِانْتِقَالِ عَنْهُمْ إِلَی دَارِ الْإِقَامَهًِْ إِلَّا أَلْقَی الشَّیْطَانُ الْمُعْرِضُ بِعَدَاوَتِهِ عِنْدَ فَقْدِهِ فِی الْکِتَابِ الَّذِی أُنْزِلَ عَلَیْهِ ذَمُّهُ وَ الْقَدْحُ فِیهِ وَ الطَّعْنُ عَلَیْهِ فَیَنْسَخُ اللهُ ذَلِکَ مِنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ فَلَا تَقْبَلُهُ وَ لَا تُصْغِی إِلَیْهِ غَیْرُ قُلُوبِ الْمُنَافِقِینَ وَ الْجَاهِلِینَ وَ یُحْکِمُ اللهُ آیاتِهِ بِأَنْ یَحْمِیَ أَوْلِیَاءَهُ مِنَ الضَّلَالِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مُشَایَعَهًِْ أَهْلِ الْکُفْرِ وَ الطُّغْیَانِ الَّذِینَ لَمْ یَرْضَ اللَّهُ أَنْ یَجْعَلَهُمْ کَالْأَنْعَامِ حَتَّی قَالَ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلًا فَافْهَمْ هَذَا.

امام علی (مردی زندیق (بی‌دین) نزد امیرالمؤمنین‌علی (آمد و به ایشان عرض‌کرد: «اگر در بین [آیاتِ] قرآن، اختلاف و تناقض وجود نداشت من حتماً به دین شما می‌گرویدم»! حضرت به او فرمود: «کدام اختلاف و تناقض»؟ عرض‌کرد: «… [یکی‌از موارد این‌است‌که] خداوند [از یک‌طرف] در برخی آیات، برتری پیامبرش (بر دیگر پیامبران (را بیان می‌کند و [از طرفی‌دیگر] چندین برابر آیاتی‌که در آن‌ها پیامبرش (را ستوده، به‌گونه‌ای او را مورد خطاب قرار می‌دهد که باعث سرزنش او و کاستن از منزلتش می‌شود و نتیجه‌ای جز ملامت و نکوهش او ندارد، این درحالی‌است‌که هیچ پیامبر دیگری را چنین مورد خطاب قرار نداده است…». امیرالمؤمنین ([در پاسخ به سؤالاتش] فرمود: «… امّا آیاتی‌که گفتی دلالت بر ملامت پیامبر (و کاستن از منزلت او و نکوهش وی دارد با اینکه خداوند در قرآن، او را بر دیگر پیامبران (برتری داده [پاسخش این‌است که]… خداوند با آیه: وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِیٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّی أَلْقَی الشَّیْطانُ فی أُمْنِیَّتِهِ فَیَنْسَخُ اللهُ ما یُلْقِی الشَّیْطانُ ثُمَّ یُحْکِمُ اللهُ آیاتِهِ؛ آنچه که دشمنان پیامبر (بعد از او در قرآن [به‌عنوان تفسیر و تأویل] پدید می‌آورند را برای وی بیان می‌دارد؛ معنای آیه این‌است‌که هیچ پیامبری نبوده که آرزو کرده‌باشد از رنج‌ومشقّتی که از نفاق و نافرمانی قومش متحمّل می‌شود، رهایی یابد و به سرای ابدیّت کوچ نماید مگر اینکه شیطان که دشمنی‌خویش [با آن پیامبر] را پیوسته ابراز می‌کرده، بعد از رحلت آن پیامبر [آیاتی دالّ بر] مذمّت و سرزنش و بدگویی از او را در کتابی‌که بر آن پیامبر نازل شده است وارد می‌کند؛ اما خداوند آن القائات‌شیطانی را از دل‌های مؤمنان می‌زداید و در نتیجه، دل‌های مؤمنان آن القائات را نمی‌پذیرند و جز دل‌های منافقان و نادانان کسی به آن‌ها گوش فرانخواهد داد؛ و خداوند آیات خود را محکم و استوار می‌سازد، به این‌ترتیب که دوستداران خود را در مقابل گمراهی، خصومت و همراهی با کافران و تجاوزکاران حمایت می‌نماید، همان کافران و تجاوزکارانی که خداوند حتّی راضی نشده آن‌ها را هم‌شأن چهارپایان قرار دهد و فرموده: بلکه آن‌ها از چهارپایان نیز گمراه¬تر هستند. (فرقان/۴۴) پس تو این حقیقت را دریاب و بر طبق آن، عمل نما».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۰

بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۱۲۶/ الاحتجاج، ج۱، ص۲۵۷/ نورالثقلین و البرهان؛ «یذکر فیه اتیان… ما أظهره» محذوف

سپس آیات خود را استحکام می‌بخشد و خداوند دانا و حکیم است

۳ -۱

(حج/ ۵۲)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ یُحْکِمُ اللهُ آیاتِهِ یَعْنِی یَنْصُرُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام).

علیّ‌بن‌ابراهیم (ثُمَّ یُحْکِمُ اللهُ آیاتِهِ؛ یعنی خداوند، امیرالمؤمنین (را یاری خواهد کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۰

القمی، ج۲، ص۸۶

آیه لِیَجْعَلَ ما یُلْقِی الشَّیْطانُ فِتْنَةً لِلَّذینَ فی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقاسِیَةِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ الظَّالِمینَ لَفی شِقاقٍ بَعیدٍ [53]

هدف این بود که خداوند القائات شیطان را آزمونی قرار دهد برای آن‌ها که در دل¬هایشان بیماری است و آن‌ها که سنگ¬دلند و به-یقین ستمکاران در عداوت شدید دامنه¬داری هستند.

آیه وَ لِیَعْلَمَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَیُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ اللهَ لَهادِ الَّذینَ آمَنُوا إِلی صِراطٍ مُسْتَقیمٍ [54]

و [نيز] هدف این بود که آگاهان بدانند این حقّی است از سوی پروردگارت و در نتیجه به آن ایمان¬ بیاورند و دل¬هایشان در برابر آن خاضع¬ گردد و خداوند کسانی را که ایمان¬ آوردند، به¬سوی صراط مستقیم هدایت¬ می¬کند.

۱

(حج/ ۵۴)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - إِنَّ اللهَ لَهادِ الَّذِینَ آمَنُوا إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ؛ یَعْنِی إِلَی الْإِمَامِ الْمُسْتَقِیمِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (إِنَّ اللهَ لَهادِ الَّذِینَ آمَنُوا إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ؛ یعنی [خداوند کسانی را که ایمان آوردند] به‌سوی امامی مستقیم و پابرجا [هدایت می‌کند].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۲

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۱۳/ القمی، ج۲، ص۸۶

آیه وَ لا یَزالُ الَّذینَ کَفَرُوا فی مِرْیَةٍ مِنْهُ حَتَّی تَأْتِیَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ یَأْتِیَهُمْ عَذابُ یَوْمٍ عَقیمٍ [55]

پیوسته کافران درباره‌ی قرآن در شک هستند، تا آنکه قیامت ناگهان فرا رسد، یا عذاب روز عقیم (روزی که قادر بر جبران گذشته نیستند) به سراغشان آید!

۱

(حج/ ۵۵)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لا یَزالُ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی مِرْیَةٍ مِنْهُ؛ أَیْ فِی شَکٍّ مِنْ أَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) حَتَّی تَأْتِیَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ یَأْتِیَهُمْ عَذابُ یَوْمٍ عَقِیمٍ؛ قَالَ الْعَقِیمُ الَّذِی لَا مِثْلَ لَهُ فِی الْأَیَّام.

علیّ‌بن‌ابراهیم (وَ لا یَزالُ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی مِرْیَةٍ مِنْهُ؛ یعنی [پیوسته کافران] در مورد امیرالمؤمنین (تردید دارند، حَتَّی تَأْتِیَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ یَأْتِیَهُمْ عَذابُ یَوْمٍ عَقِیمٍ؛ «عقیم» یعنی روزی‌که مانندی در میان روزها ندارد (به‌عبارت‌دیگر، روزی‌است‌که روز دیگری به دنبال ندارد بلکه ابدی است).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۲

بحارا لأنوار، ج۱۷، ص۸۶/ القمی، ج۲، ص۸۶/ البرهان

آیه الْمُلْکُ یَوْمَئِذٍ للهِ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ فَالَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فی جَنَّاتِ النَّعیمِ [56]

حکومت در آن روز از آنِ خداست و میان آن‌ها داوری¬می¬کند؛ کسانی که ایمان¬آورده و کارهای شایسته انجام ¬داده¬اند، در باغ¬های پرنعمت بهشتند.

۱

(حج/ ۵۶)

الأئمّهًِْ (قَالُوا یَا رَسُولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله) هَؤُلَاءِ الَّذِینَ قُتِلُوا قَدْ عَلِمْنَا مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْخَیْرِ وَ نَحْنُ نُجَاهِدُ مَعَکَ کَمَا جَاهَدُوا، فَمَا لَنَا إِنْ مُتْنَا مَعَکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَاتَیْنِ الْآیَتَیْنِ.

ائمه (روایت شده که اصحاب‌پیامبر (عرض کردند: «ای رسول‌خدا (! دانستیم خداوند به کسانی‌که [در رکاب شما] به شهادت رسیدند چه خیری عنایت فرموده‌است؛ ما نیز همچون آنان در رکاب شما جهاد می‌کنیم، حال اگر به مرگ طبیعی از دنیا برویم نزد خدا چه اجری خواهیم داشت»؟ در پاسخ آنان، خداوند این دو آیه را نازل فرمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۲

نورالثقلین

آیه وَ الَّذینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا فَأُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ [57]

و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب¬ کردند، عذاب خوارکننده‌ای برای آن‌هاست!

۱

(حج/ ۵۷)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فَالَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ\* وَ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا قَالَ وَ لَمْ یُؤْمِنُوا بِوَلَایَهًِْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ الْأَئِمَّهًِْ (فَأُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( وَ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا [کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند] و به ولایت امیرالمؤمنین (و دیگر امامان (ایمان نیاوردند فَأُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهینٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۲

بحارا لأنوار، ج۲۳، ص۲۰۶/ القمی، ج۲، ص۸۶/ البرهان؛ «فالذین آمنوا… بآیاتنا» محذوف

آیه وَ الَّذینَ هاجَرُوا فی سَبیلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقاً حَسَناً وَ إِنَّ اللهَ لَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقینَ [58]

و کسانی که در راه خدا هجرت¬ کردند، سپس کشته ¬شدند یا به مرگ طبیعی از دنیا رفتند، خداوند به آن‌ها روزیِ نیکویی می¬دهد و به¬یقین خداوند، بهترین روزی‌دهندگان است.

۱

(حج/ ۵۸)

الصّادق (علیه السلام) - وَ الَّذِینَ هاجَرُوا فِی سَبِیلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا إِلَی قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ لَعَلِیمٌ حَلِیمٌ قَالَ نَزَلَتْ فِی أَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام).

امام صادق (امام‌کاظم (از پدر بزرگوارش امام‌صادق (نقل کرده که در مورد این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید]: وَ الَّذینَ هاجَرُوا فی سَبیلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا… إِنَّ اللهَ لَعَلیمٌ حَلیمٌ؛ فرمود: «این دو آیه فقط در شأن امیرالمؤمنین (نازل شده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۲

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۶۱/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۴/ البرهان

۲

(حج/ ۵۸)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) -… ثُمَّ ذَکَرَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ الْمُهَاجِرِینَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ وَ الَّذِینَ هاجَرُوا فِی سَبِیلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ إِلَی قَوْلِهِ لَعَلِیمٌ حَلِیمٌ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (سپس خداوند، امیرالمؤمنین (و دیگر اصحاب‌پیامبر (که هجرت کردند را یاد نموده و فرمود: وَ الَّذینَ هاجَرُوا فی سَبیلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ… لَعَلیمٌ حَلیمٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۲

القمی، ج۲، ص۸۶/ البرهان

آیه لَیُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا یَرْضَوْنَهُ وَ إِنَّ اللهَ لَعَلِیمٌ حَلِیم [59]

مسلّماً آنان را به جایگاهی که آن را می‌پسندند وارد می‌کند و بی‌تردید خدا دانا و بردبار است.

آیه ذلِکَ وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [60]

اینگونه خواهد ¬بود! و هرکس به‌¬همان ¬اندازه که به او ستم¬شده مجازات¬ کند، سپس مورد تعدّی قرار گیرد، خدا او را یاری¬ خواهد -کرد؛ به¬یقین خداوند بخشنده و آمرزنده است.

۱

(حج/ ۶۰)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ عِیسَی‌بْنِ‌دَاوُدَ النَّجَّارِ عَنْ مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) سَمِعْتُ أَبِی‌مُحَمَّدَ بْنَ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) کَثِیراً مَا یُرَدِّدُ هَذِهِ الْآیَهًَْ وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللهُ فَقُلْتُ یَا أَبَتِ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَحْسَبُ هَذِهِ الْآیَهًَْ نَزَلَتْ فِی أَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) خَاصَّهًًْ قَالَ نَعَمْ.

امام باقر (امام‌کاظم (از پدر بزرگوارش امام باقر (نقل کرده که فرمود: از پدرم امام باقر (می‌شنیدم که پیوسته آیه‌ی وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللهُ؛ را تکرار می‌نمود. عرض‌کردم: «پدر جان فدایت ¬شوم! گمان می‌کنم این آیه فقط در شأن امیرالمؤمنین (نازل ¬شد¬ه ¬است»؟! پدرم فرمود: «آری».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۴

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۶۱/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۴/ البرهان

۲

(حج/ ۶۰)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ذلِکَ وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللهُ فَهُوَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَمَّا أَخْرَجَتْهُ قُرَیْشٌ مِنْ مَکَّهًَْ وَ هَرَبَ مِنْهُمْ إِلَی الْغَارِ وَ طَلَبُوهُ لِیَقْتُلُوهُ فَعَاقَبَهُمُ اللَّهُ یَوْمَ بَدْرٍ وَ قُتِلَ عُتْبَهًُْ وَ شَیْبَهًُْ وَ الْوَلِیدُ وَ أَبُ جَهْلٍ وَ حَنْظَلَهًُْ‌بْنُ‌أَبِی‌سُفْیَانَ وَ غَیْرُهُمْ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) طُلِبَ بِدِمَائِهِمْ فَقُتِلَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) وَ آلُ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) بَغْیاً وَ عُدْوَانا… فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ‌وَ‌تَعَالَی وَ مَنْ عاقَبَ یَعْنِی رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ یَعْنِی حِینَ أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلُوهُ ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللهُ یَعْنِی بِالْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مِنْ وُلْدِهِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (منظور از آیه‌ی ذلِکَ وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللهُ رسول‌خدا (است؛ در آن‌هنگام که قریش او را از مکّه بیرون راندند و آن حضرت از آنان به‌سوی غار فرار نمود و قریش به‌دنبال آن حضرت گشتند تا او را بکشند. خداوند نیز آنان را در جنگ بدر مجازات نمود و عُتبه، شیبه، ولید، ابوجهل، حنظله¬بن¬ابوسفیان و افرادی‌دیگر به هلاکت رسیدند. چون رسول‌خدا (از دنیا رحلت ¬کرد آن‌ها به خونخواهی کشته‌شدگانشان برخاستند؛ در نتیجه امام‌حسین (و [افرادی‌دیگر از] آل‌محمد (از روی ظلم‌وستم به شهادت رسیدند… خداوند تبارک¬وتعالی فرموده: وَ مَنْ عاقَبَ یعنی رسول‌خدا (بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ یعنی در آن‌زمان‌که قصد کشتن رسول‌خدا (را داشتند ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللهُ یعنی [خداوند] به‌وسیله‌ی حضرت قائم (که یکی از فرزندان اوست [رسول‌خدا (را یاری خواهد ساخت].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۴

بحارا لأنوار، ج۴۵، ص۱۶۷/ القمی، ج۲، ص۸۶/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(حج/ ۶۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَنَّ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بَعَثَ عَلِیّاً (علیه السلام) إِلَی الْیَمَنِ فَقَالَ لَهُ وَ هُوَ یُوصِیهِ یَا عَلِی (علیه السلام) … وَ أَنْهَاکَ عَنِ الْبَغْیِ فَإِنَّهُ مَنْ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللهُ.

پیامبر (رسول‌خدا (علی (را به¬سوی یمن فرستاد و او را چنین سفارش فرمود: «ای علی (! … تو را از ستم‌کردن باز می‌دارم، چراکه هرکس مورد ستم قرار گیرد، خدا او را یاری خواهد کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۴

بحارا لأنوار، ج۲۱، ص۳۶۱

آیه ذَالِکَ بِأَنَّ اللهَ یُولِجُ الَّیْلَ فیِ النَّهَارِ وَ یُولِجُ النَّهَارَ فیِ الَّیْلِ وَ أَنَّ اللهَ سَمِیعُ بَصِیرٌ [61]

این [وعده‌ی نصرت الهى] به خاطر آن است [كه او بر هر چيز قادر است، خداوندى] که شب را در روز، و روز را در شب داخل می‌کند و خداوند شنوا و بیناست.

آیه ذَالِکَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا یَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلیُِّ الْکَبِیرُ [62]

این به خاطر آن است که خداوند حقّ است و آنچه را غیر از او می‌خوانند باطل است و خداوند بلندمقام و بزرگ است.

آیه أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ [63]

آیا ندیدی خداوند از آسمان، آبی فرستاد، و زمین [بر اثر آن] سرسبز و خرّم می‌گردد؟! و خداوند لطیف و آگاه است.

آیه لَّهُ مَا فی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فی الْأَرْضِ وَ إِنَّ اللهَ لَهُوَ الْغَنیُّ الْحَمِید [64]

آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از آن اوست و خداوند بی‌نیاز، و شایسته‌ی هر گونه ستایش است.

آیه أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ وَ الْفُلْکَ تَجْری فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ یُمْسِکُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحیمٌ [65]

آیا ندیدی که خداوند آنچه را در زمین است و نیز کشتی¬هایی راکه به فرمان او بر صفحه‌ی اقیانوس¬ها حرکت¬ می¬کنند، مسخّر شما کرد و آسمان (کرات و سنگ¬های آسمانی) را نگه¬ می¬دارد تا جز به اجازه‌ی او، بر زمین فرو نیفتند؟! خداوند نسبت به مردم رئوف و مهربان است.

۱

(حج/ ۶۵)

السّجّاد (علیه السلام) - نَحْنُ أَئِمَّهًُْ الْمُسْلِمِینَ وَ حُجَجُ اللَّهِ عَلَی الْعَالَمِینَ وَ سَادَهًُْ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَادَهًُْ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ وَ مَوَالِی الْمُؤْمِنِینَ وَ نَحْنُ أَمَانُ أَهْلِ الْأَرْضِ کَمَا أَنَّ النُّجُومَ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَ نَحْنُ الَّذِینَ بِنَا یُمْسِکُ اللَّهُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ بِنَا یُمْسِکُ الْأَرْضَ أَنْ تَمِیدَ بِأَهْلِهَا.

امام سجّاد (ما امام مسلمانان، حجّت¬های خدا بر عالمیان، سَرور مؤمنان، پیشوای سفیدرویان و مولای اهل‌ایمانیم؛ ما باعث ایمنی اهل‌زمین هستیم، چنانکه ستارگان باعث ایمنی اهل‌آسمانند؛ مائیم کسانی‌که خداوند به‌واسطه‌ی آن‌ها آسمان را نگه می‌دارد تا جز به اجازه‌ی او، بر زمین فرو نیفتد؛ و مائیم کسانی‌که خداوند به‌واسطه‌ی آن‌ها زمین را نگه می‌دارد که اهلش را به لرزه درنیاورد….

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۶

بحارا لأنوار، ج۲۳، ص۵

۲

(حج/ ۶۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رَوَی ابْنُ‌شَاذَانَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَیْلَهًَْ أُسْرِیَ بِی إِلَی الْجَلِیلِ جَلَّ جَلَالُهُ أَوْحَی إِلَیَّ آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ قُلْتُ وَ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) مَنْ خَلَّفْتَ فِی أُمَّتِکَ قُلْتُ خَیْرَهَا قَالَ عَلِیّ‌بْنَ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) قُلْتُ نَعَمْ یَا رَبِّ… فَالْتَفَتُّ الِی یَمِینِ الْعَرْش فَإِذَا أَنَا بِعَلِیٍّ (علیه السلام) وَ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) وَ الْحَسَنِ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) وَ مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ عَلِیِّ‌بْنِ‌مُوسَی (علیه السلام) وَ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ عَلِیِّ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) وَ الْحَسَنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ الْمَهْدِیِّ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فِی ضَحْضَاحٍ مِنْ نُورٍ قِیَامٍ یُصَلُّونَ وَ فِی وَسْطِهِمُ الْمَهْدِیُّ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) یُضِیءُ کَأَنَّهُ کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) هَؤُلَاءِ الْحُجَجُ وَ الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مِنْ عِتْرَتِکَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَهُ الْحُجَّهًُْ الْوَاجِبَهًُْ لِأَوْلِیَائِی وَ هُوَ الْمُنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِی بِهِمْ یُمْسِکُ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِه.

پیامبر (ابن شاذان با سند خود روایت می‌کند که پیامبر (فرمود: در شب‌معراج که مرا به¬سوی خداوند جلیل ¬جلّ¬جلاله بردند، به من وحی‌فرمود: پیامبر، به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است. (بقره/۲۸۵). من عرض‌کردم: و همه‌ی مؤمنان؛ خدا فرمود: «راست گفتی‌ای محمّد (! چه¬کسی را در میان امّتت جانشین خود قرار دادی». عرض‌کردم: «بهترینشان را». فرمود: «علیّ¬بن¬ابیطالب (»؟ گفتم: «آری، ای پروردگار من»! … خطاب به من فرمود: «به سمت‌راست عرش توجّه کن»! من نیز چنین کردم و به‌ناگاه علی (فاطمه (حسن (حسین (علیّ¬بن¬الحسین (محمّدبن¬علیّ (جعفربن‌محمّد (موسی‌بن‌جعفر (علیّ¬بن¬موسی (محمّدبن¬علیّ (علیّ‌بن‌محمّد (حسن¬بن¬علیّ (و مهدیّ (را در هاله‌ای از نور مشاهده‌کردم که به نماز ایستاده‌اند و در میانشان مهدی (همچون ستاره‌ای فروزان می‌درخشید. خداوند فرمود: «ای محمّد (! اینان حجّت¬ها[ی من] هستند و قائم (از نسل‌و ذریّه‌ی توست؛ به عزّت و جلالم سوگند! او حجّتی می‌باشد که بر دوستدارانم لازم است از او پیروی کنند و اوست انتقام‌گیرنده از دشمنانم؛ خداوند به‌واسطه‌ی ایشان، آسمان‌ها را نگه‌داشته تا جز به اجازه‌ی او، بر زمین فرو نیفتند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۶

بحارا لأنوار، ج۲۷، ص۱۹۹

۳

(حج/ ۶۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حَدَّثَنِی جَبْرَئِیلُ عَنْ رَبِّ الْعِزَّهًِْ جَلَّ جَلَالُهُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِی وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) عَبْدِی وَ رَسُولِی وَ أَنَّ عَلِیّ‌بْنَ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) خَلِیفَتِی وَ أَنَّ الْأَئِمَّهًَْ مِنْ وُلْدِهِ حُجَجِی أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّهًَْ بِرَحْمَتِی… فَقَامَ جَابِرُ‌بْنُ‌عَبْدِ‌اللَّهِ الْأَنْصَارِیُّ فَقَالَ یَا رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ مَنِ الْأَئِمَّهًُْ (مِنْ وُلْدِ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) قَالَ الْحَسَنُ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) سَیِّدَا

شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ ثُمَّ سَیِّدُ‌الْعَابِدِینَ فِی زَمَانِهِ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) ثُمَّ الْبَاقِرُ (علیه السلام) مُحَمَّدُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ سَتُدْرِکُهُ یَا جَابِرُ (رحمة الله علیه) فَإِذَا أَدْرَکْتَهُ فَأَقْرِئْهُ مِنِّی السَّلَامَ ثُمَّ الصَّادِقُ (علیه السلام) جَعْفَرُ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ ثُمَّ الْکَاظِمُ (علیه السلام) مُوسَی‌بْنُ‌جَعْفَرٍ ثُمَّ الرِّضَا (علیه السلام) عَلِیُّ‌بْنُ‌مُوسَی ثُمَّ التَّقِیُّ (علیه السلام) مُحَمَّدُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ ثُمَّ الْهَادِی (علیه السلام) عَلِیُّ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ ثُمَّ الزَّکِیُّ (علیه السلام) الْحَسَنُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ ثُمَّ ابْنُهُ الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بِالْحَقِّ مَهْدِیُّ أُمَّتِی الَّذِی یَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً هَؤُلَاءِ یَا جَابِرُ (رحمة الله علیه) خُلَفَائِی وَ أَوْصِیَائِی وَ أَوْلَادِی وَ عِتْرَتِی مَنْ أَطَاعَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَنِی وَ مَنْ عَصَاهُمْ فَقَدْ عَصَانِی وَ مَنْ أَنْکَرَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَقَدْ أَنْکَرَنِی بِهِمْ یُمْسِکُ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ بِهِمْ یَحْفَظُ الْأَرْضَ أَنْ تَمِیدَ بِأَهْلِهَا.

پیامبر (جبرئیل (از جانب پروردگارِ صاحب عزّت و جلال، به من‌گفت که او فرموده: «هرکس یقین‌کند که معبودی جز من نیست و محمد (بنده و فرستاده‌ی من و علی‌بن‌ابیطالب (جانشین من و امامان از نسل‌او (حجت‌های من هستند وی را به رحمت‌خویش وارد بهشت گردانم…». در این¬هنگام جابربن‌عبدالله‌انصاری برخاست و عرض کرد: «ای رسول¬خدا (! امامان از نسل علیّ¬بن¬ابیطالب (چه کسانی هستند»؟ حضرت فرمود: «حسن (و حسین (که سرور جوانان اهل بهشتند، سپس سرور عبادت‌کنندگان در زمان‌خویش [یعنی] علیّ بن¬الحسین (پس از او محمّد¬بن ¬علیّ باقر (که به‌زودی توای جابر او را درخواهی یافت و چون او را ملاقات کردی سلام مرا به وی برسان، سپس جعفربن ¬محمّد صادق (سپس موسی‌بن جعفر کاظم (سپس علیّ¬بن¬موسی رضا (سپس محمّدبن‌علی تقی (سپس علیّ¬بن¬محمّد نقی (سپس حسن¬بن‌علی زکیّ (و پس از او فرزندش مهدیّ امّتم (که به حقّ، قیام خواهد نمود؛ همو که زمین را از عدل و داد پُر خواهد نمود آن‌چنان‌که از ظلم و ستم پر گشته‌است. ای جابر! اینان جانشینان‌من، فرزندان و اهل‌بیتم هستند، هرکس از آن‌ها اطاعت¬ کند مرا اطاعت¬کرده و هرکس با آنان مخالفت‌کند با من مخالفت کرده‌است، و هرکس یکی از ایشان را انکار کند مرا انکار کرده است، خداوند به‌واسطه‌ی ایشان، آسمان‌ها را نگه‌داشته تا جز به اجازه‌ی او، بر زمین فرو نیفتند؛ و به‌واسطه‌ی ایشان، زمین را نگه می‌دارد که اهلش را به لرزه درنیاورد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۶

بحارا لأنوار، ج۳۶، ص۲۵۱

۴

(حج/ ۶۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ذِکْرُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عِبَادَهًٌْ وَ ذِکْرِی عِبَادَهًٌْ وَ ذِکْرُ عَلِیٍّ (علیه السلام) عِبَادَهًٌْ وَ ذِکْرُ الْأَئِمَّهًِْ (مِنْ وُلْدِهِ عِبَادَهًٌْ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالنُّبُوَّهًِْ وَ جَعَلَنِی خَیْرَ الْبَرِّیَّهًِْ إِنَّ وَصِیِّی لَأَفْضَلُ الْأَوْصِیَاءِ وَ إِنَّهُ لَحُجَّهًُْ اللَّهِ عَلَی عِبَادِهِ وَ خَلِیفَتُهُ عَلَی خَلْقِهِ وَ مِنْ وُلْدِهِ الْأَئِمَّهًُْ الْهُدَاهًُْ بَعْدِی بِهِمْ یَحْبِسُ اللَّهُ الْعَذَابَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ بِهِمْ یُمْسِکُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ بِهِمْ یُمْسِکُ الْجِبَالَ أَنْ تَمِیدَ بِهِم.

پیامبر ( یاد خدای عزّوجلّ عبادت است و یاد من، یاد علی (و یاد امامان (از نسل علی ([همگی] عبادت است؛ سوگند به خدایی‌که مرا به پیامبری مبعوث نمود و مرا بهترین مردمان قرار داد! جانشین‌من (علی () بهترین جانشینان است و او حجّت خدا بر بندگانش و خلیفه‌ی او بر خلقش می‌باشد و امامان‌راهنما پس از من از نسل او هستند؛ خداوند به‌واسطه‌ی آن‌ها عذاب را از اهل‌زمین باز می‌دارد و به‌واسطه‌ی آن‌ها یُمْسِکُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ؛ و به‌واسطه‌ی آن‌ها کوه‌ها را نگه می‌دارد که اهل‌زمین را به لرزه درنیاورند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۸

بحارا لأنوار، ج۳۶، ص۳۷۰

۵

(حج/ ۶۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله): لَا تَعْجَبُوا لِحِفْظِهِ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَحْفَظُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ قَالُوا: وَ مَا هُوَ قَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ ثَوَابُ طَاعَاتِ الْمُحِبِّینَ لِمُحَمَّدِ (صلی الله علیه و آله) وَ آلِهِ.

پیامبر (رسول‌خدا ([خطاب به اصحابش] فرمود: «از اینکه خداوند آسمان را از فروافتادن بر زمین نگه‌داشته تعجّب نکنید، چراکه خداوند عزّوجلّ چیزی بزرگ‌تر از آسمان را نگه می‌دارد»! اصحاب عرض‌کردند: «بزرگ‌تر از آسمان چیست»؟ حضرت‌فرمود: «پاداش عبادت‌های دوست‌داران محمد و آل‌محمد (».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۸

تاویل آیات الظاهره، ص۴۵

۶

(حج/ ۶۵)

الهادی (علیه السلام) - بِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَخْتِمُ وَ بِکُمْ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَ بِکُمْ یُمْسِکُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

امام هادی ((قسمتی از زیارت جامعه‌ی‌کبیره) خداوند [آفرینش را] با شما آغاز کرده و به شما پایان می‌بخشد و به‌واسطه‌ی شما باران فرو می‌فرستد و به‌واسطه‌ی شما آسمان (کرات و سنگ‌های آسمانی) را نگه می‌دارد تا جز به اجازه‌ی او، برزمین فرو نیفتند!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۸

بحارا لأنوار، ج۹۹، ص۱۳۱

۷

(حج/ ۶۵)

امیرالمؤمنین (علیه السلام) - کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) یَقْرَأُ إِنَّ اللهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کانَ حَلِیماً غَفُوراً یَقُولُهَا عِنْدَ الزَّلْزَلَهًِْ وَ یَقُولُ وَ یُمْسِکُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ.

امام علی (در هنگام وقوع زلزله، امیرالمؤمنین (این دو آیه را قرائت می‌فرمود: خداوند آسمانها و زمین را نگاه می‌دارد تا [از نظام خود] منحرف نشوند؛ و هرگاه منحرف گردند، کسی جز او نمی‌تواند آن‌ها را نگاه دارد؛ او دارای حلم و آمرزنده است. (فاطر/۴۱) وَ یُمْسِکُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۱۸

علل الشرایع، ج۲، ص۵۵۵ / نورالثقلین

آیه وَ هُوَ الَّذِی أَحْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحیِیکُمْ إِنَّ الْانسَانَ لَکَفُور [66]

و او کسی است که شما را زنده کرد، سپس می‌میراند، بار دیگر زنده می‌کند، امّا این انسان بسیار ناسپاس است.

آیه لِکُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَکاً هُمْ ناسِکُوهُ فَلا یُنازِعُنَّکَ فِی الْأَمْرِ وَ ادْعُ إِلی رَبِّکَ إِنَّکَ لَعَلی هُدیً مُسْتَقیمٍ [67]

برای هر امّتی عبادتی قرار دادیم، تا آن عبادت را [در پيشگاه خدا] انجام دهند پس نباید در این امر با تو به نزاع برخیزند! به¬سوی پروردگارت دعوت¬ کن، که تو بر هدایت مستقیم قرار داری [و راه راست همين است].

۱

(حج/ ۶۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ لِکُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَکاً هُمْ ناسِکُوهُ جَمَعَهُمْ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ثُمَّ قَالَ یَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لِکُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَکاً هُمْ ناسِکُوهُ وَ الْمَنْسَکُ هُوَ الْإِمَامُ لِکُلِّ أُمَّهًٍْ بَعْدَ نَبِیِّهَا حَتَّی یُدْرِکَهُ نَبِیٌّ أَلَا وَ إِنَّ لُزُومَ الْإِمَامِ وَ طَاعَتَهُ هُوَ الدِّینُ وَ هُوَ الْمَنْسَکُ وَ هُوَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) إِمَامُکُمْ بَعْدِی فَإِنِّی أَدْعُوکُمْ إِلَی هُدَاهُ وَ إِنَّهُ عَلَی هُدًی مُسْتَقِیمٍ فَقَامَ الْقَوْمُ یَتَعَجَّبُونَ مِنْ ذَلِکَ وَ یَقُولُونَ وَ اللَّهِ إِذاً لَنُنَازِعُنَّ الْأَمْرَ وَ لَا نَرْضَی طَاعَتَهُ أَبَداً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ ادْعُ إِلی رَبِّکَ إِنَّکَ لَعَلی هُدیً مُسْتَقِیمٍ\* وَ إِنْ جادَلُوکَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ\* اللهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فِیما کُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ\* أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ یَعْلَمُ ما فِی السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّ ذلِکَ فِی کِتابٍ إِنَّ ذلِکَ عَلَی اللهِ یَسِیرٌ.

امام صادق (هنگامی¬که آیه‌ی لِکُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَکاً هُمْ ناسِکُوهُ نازل شد، رسول‌خدا (مسلمانان را جمع¬نموده و فرمود: «ای گروه مهاجرین و انصار! خداوند متعال می‌فرماید: لِکُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَکاً هُمْ ناسِکُوهُ؛ منسک همان امام است که رهبری هر امّتی را بعد از پیامبرشان تا آمدن پیامبر دیگر، به ¬عهده ¬دارد. بدانید که ضرورت [وجودِ] امام و پیروی از او همان دین است و منسک [نیز] همان است؛ و این علی‌بن‌ابی‌طالب (بعد از من امام شماست و من شما را دعوت‌می‌کنم از راهنمائی او استفاده کنید که او در راه مستقیم است». منافقان از [شنیدن] سخنان پیامبر (درشگفت¬ شدند و از جای حرکت¬ کردند و گفتند: «به خدا قسم! بر سر رهبری امّت با او ستیز نموده و هرگز به پیروی از او تن در نخواهیم داد». در این هنگام خداوند عزّوجلّ این آیات را نازل¬ فرمود: وَ ادْعُ إِلی رَبِّکَ إِنَّکَ لَعَلی هُدیً مُسْتَقیمٍ\* وَ إِنْ جادَلُوکَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ\* اللهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فیما کُنْتُمْ فیهِ تَخْتَلِفُونَ\* أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ یَعْلَمُ ما فِی السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّ ذلِکَ فی کِتابٍ إِنَّ ذلِکَ عَلَی اللهِ یَسیرٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲۰

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۶۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۵/ البرهان

۲

(حج/ ۶۷)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ لِکُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَکاً هُمْ نَاسِکُوهُ أَیْ مَذْهَباً یَذْهَبُونَ فِیهِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (لِکُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَکاً هُمْ ناسِکُوهُ؛ یعنی [برای هر امّتی] مذهب و روشی [قرار دادیم] که به آن معتقد می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲۰

القمی، ج۲، ص۸۷/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(حج/ ۶۷)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - جَعَلْنَا مَنْسَکاً هُمْ نَاسِکُوهُ أَیْ شَرِیعَهًًْ هُمْ عَامِلُونَ بِهَا.

ابن‌عبّاس (جَعَلْنا مَنْسَکاً هُمْ ناسِکُوهُ؛ یعنی [برای هر امّتی] آیینی [قرار دادیم] که بر طبق آن عمل¬ می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲۰

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۲۹

آیه وَ إِن جَدَلُوکَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ [68]

و اگر آنان با تو به جدال برخیزند، بگو: «خدا از کارهایی که شما انجام می‌دهید آگاهتر است.

آیه اللهُ یَحکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا کُنتُمْ فِیهِ تخْتَلِفُونَ [69]

و خداوند در روز قیامت، میان شما در آنچه اختلاف می‌کردید، داوری می‌کند!»

آیه أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ یَعْلَمُ مَا فی السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّ ذَالِکَ فیِ کِتَابٍ إِنَّ ذَالِکَ عَلیَ اللهِ یَسِیرٌ [70]

آیا نمی‌دانستی خداوند آنچه را در آسمان و زمین است می‌داند؟! همه اینها در کتابی ثبت است (همان کتاب علم بی‌پایان پروردگار) و این بر خداوند آسان است.

آیه وَ یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَمْ یُنزَِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَ مَا لَیْسَ لهُم بِهِ عِلْمٌ وَ مَا لِلظَّالِمِینَ مِن نَّصِیر [71]

آن‌ها غیر از خداوند، چیزهایی را می‌پرستند که او هیچ گونه دلیلی بر آن نازل نکرده است، و چیزهایی را که علم و آگاهی به آن ندارند! و برای ستمگران، یاور و راهنمایی نیست.

آیه وَ إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ تَعْرِفُ فی وُجُوهِ الَّذینَ کَفَرُوا الْمُنْکَرَ یَکادُونَ یَسْطُونَ بِالَّذینَ یَتْلُونَ عَلَیْهِمْ آیاتِنا قُلْ أَ فَأُنَبِّئُکُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِکُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذینَ کَفَرُوا وَ بِئْسَ الْمَصیرُ [72]

و هنگامی¬که آیات روشنِ ما بر آنان خوانده ¬می¬شود، در چهره¬های کافران آثار انکار مشاهده می‌کنی، آنچنان که نزدیک است [برخيزند و] به کسانی که آیات ما را بر آن‌ها می¬خوانند حمله¬ کنند! بگو: «آیا شما را به بدتر از این خبردهم؟ که همان آتش سوزنده است که خدا به کافران وعده¬داده و بد سرانجامی است!»

۱

(حج/ ۷۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عِیسَی‌بْنِ‌داوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْإِمَامُ مُوسَی‌بْنُ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ کَانَ الْقَوْمُ إِذَا نَزَلَتْ فِی أَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) آیَهًٌْ فِی کِتَابِ اللَّهِ فِیهَا فَرْضُ طَاعَتِهِ أَوْ فَضِیلَهًٌْ فِیهِ أَوْ فِی أَهْلِهِ سَخِطُوا ذَلِکَ وَ کَرِهُوا حَتَّی هَمُّوا بِهِ وَ أَرَادُوا بِهِ الْعَظِیمَ وَ أَرَادُوا بِرَسُول اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَیْضاً لَیْلَهًَْ الْعَقَبَهًِْ غَیْظاً وَ غَضَباً وَ حَسَداً حَتَّی نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ.

امام صادق (عیسی‌بن‌داود گوید: امام‌کاظم (از پدر بزرگوارش برایمان نقل نمود که امام‌صادق (پیرامون آیه‌ی وَ إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ تَعْرِفُ فِی وُجُوهِ الَّذِینَ کَفَرُوا الْمُنْکَرَ یَکادُونَ یَسْطُونَ بِالَّذِینَ یَتْلُونَ عَلَیْهِمْ آیاتِنا… فرمود: «هرگاه آیه‌ای از قرآن پیرامون وجوب اطاعت از امیرالمؤمنین (یا در فضیلت ایشان و یا در مورد اهل‌بیت او نازل¬ می‌شد، منافقان به شدّت خشمگین -می‌شدند و ناخشنود ¬می‌گشتند تا جایی‌که سوءقصد به جان امیرالمؤمنین (کردند و خواستند او را بکشند؛ همچنین در لیلهًْ‌العقبه (شبی‌که گروهی از منافقان تصمیم داشتند به‌هنگام بازگشت از جنگ تبوک، در یکی از گردنه‌های میان راه، شتر پیامبر (را رم دهند تا حضرت از بالای کوه به درّه پرت شود، ولی پیامبر (در پرتو وحی الهی از این ماجرا آگاه گشت و نقشه‌ی شوم آن‌ها را نقش بر آب کرد) شدّت خشم، کینه و حسادت خود نسبت به رسول‌خدا (را به¬ کار بردند؛ تا اینکه در نهایت این آیه نازل ¬شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲۲

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۶۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۶؛ «الغیظ» بدل «العظیم» و «غیضا» بدل «غیظا» / البرهان

آیه یا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ یَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَیْئاً لا یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ [73]

ای مردم! مَثَلی زده ¬شده ¬است، به آن گوش ¬فرا دهید: کسانی را که غیر از خدا می¬خوانید [و پرستش مى¬كنيد]، هرگز نمی¬توانند مگسی بیافرینند، هرچند برای این¬کار دست¬به¬دست هم دهند و هرگاه مگس چیزی از آن‌ها برباید، نمی¬توانند آن را بازپس گیرند. هم طلب¬کننده ناتوان است و هم طلب‌شونده [هم عابدان، هم معبودان].

۱

(حج/ ۷۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَشَلِّ بَیَّاعِ الْأَنْمَاط عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ کَانَتْ قُرَیْشٌ تُلَطِّخُ الْأَصْنَامَ الَّتِی کَانَتْ حَوْلَ الْکَعْبَهًِْ بِالْمِسْکِ وَ الْعَنْبَرِ وَ کَانَ یَغُوثُ قِبَالَ الْبَابِ وَ کَانَ یَعُوقُ عَنْ یَمِینِ الْکَعْبَهًِْ وَ کَانَ نَسْرٌ عَنْ یَسَارِهَا وَ کَانُوا إِذَا دَخَلُوا خَرُّوا سُجَّداً لِیَغُوثَ وَ لَا یَنْحَنُونَ ثُمَّ یَسْتَدِیرُونَ بِحِیَالِهِمْ إِلَی یَعُوقَ ثُمَّ یَسْتَدِیرُونَ بِحِیَالِهِمْ إِلَی نَسْرٍ ثُمَّ یُلَبُّونَ فَیَقُولُونَ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ إِلَّا شَرِیکٌ هُوَ لَکَ تَمْلِکُهُ وَ مَا مَلَکَ قَالَ فَبَعَثَ اللَّهُ ذُبَاباً أَخْضَرَ لَهُ أَرْبَعَهًُْ أَجْنِحَهًٍْ فَلَمْ یَبْقَ مِنْ ذَلِکَ الْمِسْکِ وَ الْعَنْبَرِ شَیْئاً إِلَّا أَکَلَهُ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی یا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ یَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَیْئاً لا یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ.

امام صادق (عبدالرّحمن‌بن‌اشل نقل می‌کند: امام صادق (فرمود: قریش بت‌هایی‌که در اطراف کعبه بود را با مشک و عنبر آغشته می‌کردند و بتِ «یغوث» روبروی درب کعبه، «یعوق» در سمت¬راست و «نسر» در سمت چپ کعبه قرار داشت و هرگاه قریش وارد می‌شدند، در مقابل یغوث به علامت سجده به خاک می‌افتادند و خم ¬نمی‌شدند؛ بعد روی خود را به¬طرف یعوق نموده و بعد هم روی خود را به¬طرف نسر می¬کردند و آن¬گاه این شعار را سر می¬دادند: «لبیک اللّهم لبیک، لبیک لا شریک لک، الّا شریک هو لک، تملکه و ما ملک». خداوند نیز مگسی سبزرنگ که چهاربال داشت را فرستاد و آن مگس همه‌ی آن مشک و عنبرها را خورد و خداوند این آیه را نازل فرمود: یا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ یَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَیْئاً لا یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲۲

الکافی، ج۴، ص۵۴۲/ بحارا لأنوار، ج۳، ص۲۵۳/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(حج/ ۷۳)

الباقر (علیه السلام) - تَفسِیر الإمَام (علیه السلام) … قَالَ البَاقِرُ (علیه السلام) فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ وَ ذَکَرَ الذُّبَابَ فِی قَوْلِهِ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً الْآیَهًَْ وَ لَمَّا قَالَ مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِیاءَ کَمَثَلِ الْعَنْکَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتاً وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ وَ ضَرَبَ الْمَثَلَ فِی هَذِهِ السُّورَهًِْ بِالَّذِی اسْتَوْقَدَ نَاراً وَ بِالصَّیِّبِ مِنَ السَّمَاءِ قَالَتِ النَّوَاصِبُ وَ الْکُفَّارُ وَ مَا هَذَا مِنَ الْأَمْثَالِ فَتُضْرَبَ یُرِیدُونَ بِهِ الطَّعْنَ عَلَی رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ اللَّهُ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ اللهَ لا یَسْتَحْیِی لَا یَتْرُکُ حَیَاءً أَنْ یَضْرِبَ مَثَلًا لِلْحَقِّ یُوضِحُهُ بِهِ عِنْدَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ ما بَعُوضَةً مَا هُوَ بَعُوضَهًُْ الْمَثَلِ فَما فَوْقَها فَمَا فَوْقَ الْبَعُوضَهًِْ وَ هُوَ الذُّبَابُ یَضْرِبُ بِهِ الْمَثَلَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِیهِ صَلَاحَ عِبَادِهِ وَ نَفْعَهُم.

امام باقر (در تفسیر امام عسکری (آمده است: امام‌باقر (فرمود: «وقتی خداوند فرمود: یا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ؛ و نام مگس را چنین برد: إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً؛ و چون فرمود: مَثَلُ الَّذینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِیاءَ کَمَثَلِ الْعَنْکَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتاً وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ؛ مثَل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند، مثَل عنکبوت است که خانه‌ای برای خود انتخاب کرده، در حالی‌که سست‌ترین خانه‌ها خانه‌ی عنکبوت است اگر می‌دانستند. (عنکبوت/۴۱) و در سوره‌ی بقره (آیه‌ی۱۷) به کسی که آتش افروخته و (در آیه‌ی ۱۹) به باران از آسمان مثال زد، ناصبی‌ها و کافران گفتند: «این چه مثَل¬هایی است‌که زده می‌شود»؟! و منظورشان طعنه بر رسول‌خدا (بود. خداوند نیز فرمود: «ای محمد (! إِنَّ اللهَ لا یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلًا؛ [یعنی] خداوند به‌خاطر شرم و حیا، مثال‌زدن برای توضیح‌دادنِ حقیقت برای بندگان مؤمنش را رها نمی‌کند؛ ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها (بقره/۲۶) چه مثَل به پشه باشد یا بالاتر از پشه که همان مگس باشد؛ خداوند هنگامی این مثَل را می‌زند که بداند مصلحت و نفع بندگانش در آن است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲۲

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۸۸/ الإمام العسکری، ص۲۰۵

۳

(حج/ ۷۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ مُعَنْعَنا عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی یا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً.

امام صادق (علی‌بن‌محمّد به ترتیب نقل می‌کند: امام صادق (درباره‌ی این سخن خداوند متعال [که می‌فرماید]: یا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ؛ فرمود: این مثَل پیرامون علی‌بن‌ابی‌طالب ([و دشمنان و غاصبان حقّ او] بیان شده‌است، إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً؛ (یعنی کسانی‌که به دنبال غیر علی‌بن‌ابی‌طالب (رفته و از آن‌ها پیروی کنند در حقیقت از کسانی دنباله‌روی کرده‌اند که حتّی توان آفریدن مگسی را ندارند؛ پس نخواهند توانست در قیامت، پیروانشان را یاری کرده و از عذاب الهی رهایی بخشند).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲۴

بحارا لأنوار، ج۳۶، ص۱۴۲/ فرات الکوفی، ص۲۷۵

۴

(حج/ ۷۳)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ احْتَجَّ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَلَی قُرَیْشٍ وَ الْمُلْحِدِینَ الَّذِینَ یَعْبُدُونَ غَیْرَ اللَّهِ فَقَالَ یا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ یَعنِی الأَصنَامَ لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ یَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَیْئاً لا یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ یَعنِی الذُّبَابِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (خداوند در مقابل قریش و کافرانی‌که غیر خدا را پرستش می‌کنند اقامه‌ی دلیل کرده و فرموده: یا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ یعنی بت‌هایی‌که غیر از خدا می‌خوانید لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ یَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَیْئاً لا یَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ که منظور از مطلوب، مگس می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲۴

القمی، ج۲، ص۸۷/ البرهان

آیه ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِیٌّ عَزیزٌ [74]

خدا را آن¬گونه که باید بشناسند نشناختند؛ خداوند توانا و شکست ناپذیر است.

۱

(حج/ ۷۴)

الصّادق (علیه السلام) - ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ؛ أَیْ مَا عَظَّمُوهُ حَقَّ تَعْظِیمِهِ أَوْ مَا عَرَفُوهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ حَیْثُ أَشْرَکُوا بِهِ وَ سَمَّوْا بِاسْمِهِ مَا هُوَ أَبْعَدُ الْأَشْیَاءِ عَنْهُ مُنَاسَبَهًًْ.

امام صادق (وَ ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ؛ یعنی خداوند را آنچنان‌که باید بزرگ بدارند، بزرگ‌نداشتند؛ یا آنچنان‌که باید او را بشناسند، نشناختند؛ از این‌رو برای او شریک قرار دادند و چیزی‌که کمترین تناسب و سنخیّتی با خدا ندارد (یعنی بُت) را خدا نامیدند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲۴

بحارا لأنوار، ج۶۱، ص۳۱۰

آیه اللهُ یَصْطَفی مِنَ الْمَلائِکَةِ رُسُلاً وَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمیعٌ بَصیرٌ [75]

خداوند از فرشتگان رسولانی برمی گزیند، و همچنین از انسان‌ها؛ به یقین خداوند شنواو بیناست!

۱

(حج/ ۷۵)

امیرالمؤمنین (علیه السلام) - فِی خَبَرِ الزِّنْدِیقِ الْمُدَّعِی لِلتَّنَاقُضِ فِی الْقُرْآنِ قَالَ أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی اللَّهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِها وَ قَوْلِهِ یَتَوَفَّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ وَ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ طَیِّبِینَ وَ الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمِی أَنْفُسِهِمْ فَهُوَ تَبَارَکَ وَ‌تَعَالَی أَجَلُّ وَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یَتَوَلَّی ذَلِکَ بِنَفْسِهِ وَ فِعْلُ رُسُلِهِ وَ مَلَائِکَتِهِ فِعْلُهُ لِأَنَّهُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ فَاصْطَفَی جَلَّ ذِکْرُهُ مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ رُسُلًا وَ سَفَرَهًًْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ وَ هُمُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ فِیهِمْ اللهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلائِکَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ.

امام علی (در ضمن داستان آن زندیق (بی‌دین) که ادّعا می‌کرد در قرآن تناقض وجود دارد، آمده: امیرالمؤمنین (در مورد آیاتِ: خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می‌کند. (زمر/۴۲) فرشته‌ی مرگ [روح] شما را می‌گیرد. (سجده/۱۱) فرستادگانِ ما جان او را می‌گیرند. (انعام/۶۱) فرشتگان[مرگ] روحشان را می‌گیرند در حالی‌که پاک و پاکیزه‌اند. (نحل/۳۲) همانها که فرشتگان[مرگ] روحشان را می‌گیرند در حالی‌که به خود ظلم کرده بودند. (نحل/۲۸) فرمود: «خداوند تبارک‌وتعالی والاتر و بزرگ‌تر از آن است‌که بخواهد خودش، گرفتن جانِ بندگان را بر عهده بگیرد؛ این در حالی‌است‌که کار فرستادگان و فرشتگانش در حقیقت، کار خود او به‌حساب آید چراکه آن‌ها به فرمان الهی انجام‌وظیفه می‌کنند؛ از این‌رو خداوند از میان فرشتگان، رسولان و سفیرانی برمی‌گزیند که واسطه‌ی میان او و خلقش باشند؛ آنان همان کسانی هستند که خداوند در موردشان فرموده: اللهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلائِکَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲۴

بحارا لأنوار، ج۶، ص۱۴۰/ الاحتجاج، ج۱، ص۲۴۷/ نورالثقلین

۲

(حج/ ۷۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌أَبِی‌أَوْفَی قَال: خَرَجَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) وَ نَحْنُ فِی مَسْجِدِ الْمَدِینَهًِْ فَقَامَ وَ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَی وَ أَثْنَی عَلَیْهِ فَقَالَ إِنِّی مُحَدِّثُکُمْ حَدِیثاً فَاحْفَظُوهُ وَ عُوهُ وَ لْیُحَدَّثْ مَنْ بَعْدَکُمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَی لِرِسَالَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی اللهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلائِکَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ أَسْکَنَهُمُ الْجَنَّهًَْ وَ إِنِّی مُصْطَفِی مِنْکُمْ مَنْ أُحِبُّ أَنْ أَصْطَفِیَهُ وَ أُوَاخِی بَیْنَکُمْ کَمَا آخَی اللَّهُ بَیْنَ الْمَلَائِکَهًِْ فَذَکَرَ کَلَاماً فِیهِ طُولٌ فَقَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) لَقَدِ انْقَطَعَ ظَهْرِی وَ ذَهَبَ رُوحِی عِنْدَ مَا صَنَعْتَ بِأَصْحَابِکَ فَإِنْ کَانَ مِنْ سَخْطَهًٍْ بِکَ عَلَیَّ فَلَکَ الْعُتْبَی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ مَا أَنْتَ مِنِّی إِلَّا بِمَنْزِلَهًِْ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی وَ مَا أَخَّرْتُکَ إِلَّا لِنَفْسِی فَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْتَ أَخِی وَ وَارِثِی.

پیامبر (عبدالله‌بن‌ابی‌اوفی گوید: ما در مسجد مدینه بودیم که پیامبر (از خانه خارج شد و [در مسجد] ایستاده و حمد و ثنای خداوند را بجای‌آورد و فرمود: «من امروز حدیثی را برایتان بیان می‌کنم، شما آن‌را حفظ کرده و به ذهن خود بسپارید و به بعد از خودتان نیز منتقل کنید؛ خداوند از میان خلقش، افرادی را برای رسالت‌خویش برگزیده است چنان‌که فرمود: اللهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلائِکَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ؛ و آن‌ها را در بهشت سکونت بخشیده است؛ و من امروز از میان شما کسی را که دوست می‌دارم [برای خودم به‌عنوان برادر] برمی‌گزینم و آن‌چنان‌که خداوند میان فرشتگان، برادری برقرار فرمود من نیز میان شما مسلمانان برادری برقرار خواهم نمود»؛ آن‌گاه سخنان فراوانی را بیان فرمود. [بعد از اینکه پیامبر (میان همه‌ی مسلمانان، برادری برقرار ساخت] علی‌بن‌ابی‌طالب (عرض کرد: «هنگامی‌که میان همه‌ی اصحابت [به‌جز من] برادری برقرار ساختی، کمرم [از شدّت ناراحتی] دوتا شد و جانم درآمد! اگر این‌کار به‌خاطر این‌است که نسبت به من خشمناکی، می‌توانی مرا بازخواست کنی [تا از من راضی شوی]»؟! رسول‌خدا (فرمود: «سوگند به خدایی که مرا به حقّ مبعوث نمود! تو نسبت به من همچون‌هارون (نسبت‌به موسی (هستی، جز اینکه بعد از من پیامبری نخواهد بود، و من [برادریِ] تو را برای خودم به تأخیر انداختم؛ من رسول‌خدا (هستم و تو برادر و وارث من هستی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲۶

بحارا لأنوار، ج۳۴۵، ص۳۸/ فرات الکوفی، ص۲۲۶

۳

(حج/ ۷۵)

الجواد (علیه السلام) - فَقَالَ یَحْیَی‌بْنُ‌أَکْثَمَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) قَالَ مَا احْتَبَسَ الْوَحْیُ عَنِّی قَطُّ إِلَّا ظَنَنْتُهُ قَدْ نَزَلَ عَلَی آلِ الْخَطَّابِ فَقَالَ (علیه السلام) وَ هَذَا مُحَالٌ أَیْضاً لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشُکَّ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) فِی نُبُوَّتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی اللهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلائِکَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ فَکَیْفَ یُمْکِنُ أَنْ تَنْتَقِلَ النُّبُوَّهًُْ مِمَّنِ اصْطَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَی إِلَی مَنْ أَشْرَکَ بِه.

امام جواد (یحیی‌بن‌اکثم (در ضمن مناظره‌ای که در حضور مأمون با امام‌جواد (داشت) گفت: «نقل شده که پیامبر (فرموده: هرگاه وحی بر من نازل نمی‌شد [در پیامبری‌خویش شک‌کرده و] گمان می‌کردم که وحی بر آل‌خطّاب نازل می‌شود»! امام‌جواد (فرمود: «این نیز محال است چراکه امکان ندارد پیامبر (در نبوّت‌خویش شک کند، خداوند فرموده: اللهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلائِکَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ؛ چگونه ممکن است نبوّت از کسی‌که خداوند او را برگزیده به کسی منتقل شود که [در گذشته] مشرک بوده است»؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲۶

بحارا لأنوار، ج۵۰، ص۸۰/ الاحتجاج، ج۲، ص۴۴۶

۴

(حج/ ۷۵)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ اللهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلائِکَةِ رُسُلًا أیْ یُخْتَارُ وَ هُوَ جَبْرَئیلُ وَ مِیکَائِیلُ وَ إِسرَافِیلُ وَ مَلَکُ المَوتِ وَ مِنَ النَّاسِ الأَنْبِیَاءُ وَ الأَوْصِیَاءُ فَمِنَ الأَنبِیَاءُ نُوحٌ وَ إِبرَاهِیمُ وَ مُوسَی وَ عِیسَی (وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) وَ مِنْ هَؤُلَاءِ الخَمْسَهًِْ رَسُولُ‌اللهِ (صلی الله علیه و آله) وَ مِنَ الأَوْصِیَاءِ أَمِیرِالمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ الأَئِمَّهًَْ (وَ فِیهِ تَأوِیلُ غَیْرِ هَذَا.

علی‌بن‌ابراهیم ( اللهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلائِکَةِ رُسُلًا؛ یعنی خداوند [از میان فرشتگان، رسولانی] انتخاب می‌کند که همان جبرئیل (میکائیل (اسرافیل (و عزرائیل (هستند؛ وَ مِنَ النَّاسِ؛ یعنی از میان پیامبران (و اوصیاء [کسانی را برمی‌گزیند]، پس از میان پیامبران (نوح (ابراهیم (موسی (عیسی (و محمد (و از میان این پنج‌تن، رسول‌خدا (را برگزیده‌است؛ و از میان اوصیاء، امیرالمؤمنین (و امامان (را برگزیده‌است. و در این‌آیه، تأویل دیگری نیز وجود دارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲۶

القمی، ج۲، ص۸۷/ نورالثقلین/ البرهان

۵

(حج/ ۷۵)

امیرالمؤمنین (علیه السلام) - السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ رَحْمَهًُْ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه… بِکُمْ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَ یَکْشِفُ الْکَرْبَ وَ یُغْنِی الْمُعْدِمَ وَ یَشْفِی السَّقِیمَ لَبَّیْکُمْ وَ سَعْدَیْکُمْ یَا مَنِ اصْطَفَاهُمُ اللَّهُ فَقَالَ تَعَالَی ذِکْرُهُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَی مِنَ الْمَلائِکَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ فَأَنْتُمُ السَّفَرَهًُْ الْکِرَامُ الْبَرَرَهًُْ أَنْتُمُ الْعِبَادُ الْمُکَرَّمُونَ الَّذِینَ لا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ وَ أَنْتُمُ الصَّفْوَهًُْ الَّتِی اصْطَفَاهَا اللَّهُ وَ صَفَاهَا وَ وَصَفَهَا فِی کِتَابِهِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی الْعالَمِینَ ذُرِّیَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.

امام علی (کنار درب حرم مطهّر ایستاده و می‌گویی: … خداوند به‌واسطه‌ی شما (اهل‌بیت) باران را نازل، اندوه را برطرف، فقیر را بی‌نیاز و مریض را شفا عنایت می‌کند؛ من از شما اطاعت می‌کنم و فرمانتان را به‌جا می‌آورم. ای کسانی‌که خداوند آنان را برگزید و فرمود: اللهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلائِکَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ؛ شمایید سفیران بزرگوار و نیکوکارِ خداوند؛ شمایید بندگان گرامی‌داشته‌شده [توسط خداوند]، همانانی‌که هرگز در سخن بر او پیشی نمی‌گیرند و [پیوسته] به فرمان او عمل می‌کنند. (انبیاء/۲۷) شمایید بندگان برگزیده که خداوند آنان را برگزید و پاک و خالص نمود و در کتابش آنان را [چنین] توصیف فرمود: خداوند، آدم (و نوح (و آل‌ابراهیم (و آل‌عمران (را بر جهانیان برتری داد. 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]. (آل‌عمران/۳۴۳۳)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲۶

بحارا لأنوار، ج۹۷، ص۳۴۵

آیه یَعْلَمُ مَا بَینَْ أَیْدِیهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ إِلیَ اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُور [76]

آنچه را در پیش روی آن‌ها و پشت سر آن‌هاست می‌داند و همه امور بسوی خدا بازمی‌گردد.

آیه یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ [77]

ای کسانی که ایمان ¬آورده¬اید! رکوع¬ کنید و سجود به¬جا آورید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام¬ دهید، تا رستگار شوید.

ای کسانی که ایمان‌آورده‌اید! رکوع کنید و سجود به‌جا آورید و پروردگارتان را عبادت کنید

۱ -۱

(حج/ ۷۷)

امام صادق (علیه السلام) - عَنِ الْقَاسِمِ‌بْنِ‌بُرَیْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعَمْرٍو الزُّبَیْرِیُّ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام): قَال الْإِیمَانُ حَالَاتٌ وَ دَرَجَاتٌ وَ طَبَقَاتٌ وَ مَنَازِلُ فَمِنْهُ التَّامُّ الْمُنْتَهَی تَمَامُهُ وَ مِنْهُ النَّاقِصُ الْبَیِّنُ نُقْصَانُهُ وَ مِنْهُ الرَّاجِحُ الزَّائِدُ رُجْحَانُهُ قُلْتُ إِنَّ الْإِیمَانَ لَیَتِمُّ وَ یَنْقُصُ وَ یَزِیدُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ‌وَ‌تَعَالَی فَرَضَ الْإِیمَانَ عَلَی جَوَارِحِ ابْنِ آدَمَ (علیه السلام) وَ قَسَّمَهُ عَلَیْهَا وَ فَرَّقَهُ فِیهَا فَلَیْسَ مِنْ جَوَارِحِهِ جَارِحَهًٌْ إِلَّا وَ قَدْ وُکِّلَتْ مِنَ الْإِیمَانِ بِغَیْرِ مَا وُکِّلَتْ بِهِ أُخْتُهَا… فَأَمَّا مَا فَرَضَ عَلَی الْوَجْهِ السُّجُودَ لَهُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَاهًِْ فَقَالَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ فَهَذِهِ فَرِیضَهًٌْ جَامِعَهًٌْ عَلَی الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ قَالَ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ للهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدا.

امام صادق (قاسم‌بن‌بُرید گوید: أبوعمرو زُبیری برایمان نقل کرد که به امام صادق (عرض‌کردم: … فدایت شوم! ایمان را به‌گونه‌ای برایم توصیف‌نما که به‌طور کامل آن‌را بشناسم. حضرت فرمود: «ایمان حالت‌ها، درجات، طبقه‌ها و مرتبه‌هایی دارد؛ گونه‌ای از آن تمام و در حدّ کمال است؛ گونه‌ای‌دیگر، ناقص که نقص آن آشکار است و گونه‌ای برجسته که برجستگی‌اش رو به‌زیادی است». عرض‌کردم: «آیا ایمان هم تمام و ناقص و زیاد می‌شود»؟! فرمود: «آری». عرض‌کردم: «چگونه چنین‌است»؟ فرمود: «برای آنکه خداوند تبارک‌وتعالی ایمان را بر [تمامیِ] اعضای‌بدن بنی‌آدم واجب ساخت و آن‌ایمان را بر اعضا تقسیم نموده و برای هر یک بخشی قرار داد؛ بدین‌گونه هیچ اندام و عضوی نیست جز اینکه ایمانی مخصوص به‌خود دارد، غیر از ایمان اعضای دیگر… امّا آنچه بر چهره‌ی‌انسان، واجب فرموده همان سجده‌کردن برای خدا در شب و روز در هنگام نمازهای پنج‌گانه است که [در این‌رابطه] فرمود: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ؛ و این (رکوع، سجود و…) واجبی جامع بر صورت و دو دست و دو پا است. و در جایی دیگر فرمود: و اینکه مساجد از آن خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید. (جن/۱۸)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲۸

الکافی، ج۲، ص۳۶/ بحارا لأنوار، ج۶۶، ص۲۷/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۸؛ «قال فی موضع… الله أحدا» محذوف/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۱۶۶/ مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۱۵۲/ نورالثقلین

۱ -۲

(حج/ ۷۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ أَمِیرُ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی وَصِیَّتِهِ لِابْنِهِ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌الْحَنَفِیَّهًِْ (یَا بُنَیَّ لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقُلْ کُلَّ مَا تَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ‌وَ‌تَعَالَی 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 عَزَّ‌وَ‌جَلَّ… یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ فَهَذِهِ فَرِیضَهًٌْ جَامِعَهًٌْ وَاجِبَهًٌْ عَلَی الْجَوَارِحِ.

امام علی ( امیرالمؤمنین (در وصیّت به فرزندش محمّدبن¬حنفیّه (فرمود: «فرزندم! آنچه را نمی¬دانی مگوی؛ بلکه همه¬ی آنچه را که می¬دانی مگوی؛ زیرا خداوند تبارک‌وتعالی بر تمامی اعضای تو وظائفی را واجب ساخته ¬است که در روز قیامت به‌وسیله‌ی آن‌ها بر ضدّ تو اقامه‌ی دلیل می¬کند و از آن‌ها سؤال ¬می¬نماید؛ و خداوند آن اعضاء را تذکّر داده، موعظه کرده، برحذر داشته و تأدیب نموده است و آن‌ها را بیهوده رها نکرده ¬و فرموده: از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسئولند. (اسراء/۳۶) … سپس آن اعضا را به انجام عبادت واداشته و فرموده: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ؛ پس این (رکوع، سجود و…) فریضه‌ای جامع و واجب بر همه اعضای‌بدن می‌باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۲۸

من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۶۲۶/ بحارا لأنوار، ج۶۶، ص۵۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۱۶۸/ نورالثقلین؛ «بتفاوت»

۱ -۳

(حج/ ۷۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَن سَمَاعَهًَْ قَالَ سَأَلْتُهُ (علیه السلام) عَنِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ هَلْ نَزَلَ فِی الْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا فَقُلْتُ کَیْفَ حَدُّ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ أَمَّا مَا یُجْزِیکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثاً وَ مَنْ کَانَ یَقْوَی عَلَی أَنْ یُطَوِّلَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ فَلْیُطَوِّلْ مَا اسْتَطَاعَ یَکُونُ ذَلِکَ فِی تَسْبِیحِ اللَّهِ وَ تَحْمِیدِهِ وَ تَمْجِیدِهِ وَ الدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی رَبِّهِ وَ هُوَ سَاجِد.

امام صادق (سَماعه گوید: «از امام‌صادق (درباره‌ی رکوع و سجود پرسیدم که آیا در قرآن آمده است»؟ حضرت‌فرمود: «آری! [در] این سخن خداوند عزّوجلّ [که فرموده]: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا». پرسیدم: «کیفیّت رکوع و سجود چگونه است»؟ فرمود: «سه¬بار تسبیح¬گفتن در رکوع کفایت می‌کند یعنی اینکه سه¬مرتبه «سبحان الله» بگویی؛ ولی هرکس توانایی دارد رکوع و سجودش را طولانی¬ کند، بهتر است هرقدر می‌تواند چنین‌کند چراکه این‌کار تسبیح، سپاسگزاری و بزرگ‌شمردنِ‌خداوند، دعا و زاری‌نمودن [در درگاه او] به‌حساب آید زیرا نزدیک‌ترین حالت بنده به پروردگارش زمانی است‌که در سجده باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۰

تهذیب الأحکام، ج۲، ص۷۷/ الإستبصار، ج۱، ص۳۲۴ و وسایل الشیعهًْ، ج۶، ص۳۰۳ «من کان… هو لساجد» محذوف/ بحارا لأنوار، ج۸۲، ص۹۹؛ «فقلت کیف… هو ساجد» محذوف/ البرهان

۱ -۴

(حج/ ۷۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عِیسَی‌بْنِ‌دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْإِمَامُ مُوسَی‌بْنُ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیه (علیه السلام) قَالَ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا الْآیَهًَْ أَمَرَهُمْ بِالرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ عِبَادَهًِْ اللَّهِ وَ قَدِ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَیْهِمْ.

امام صادق (عیسی‌بن‌داود گوید: امام کاظم (از پدر بزرگوارش برایمان نقل کرد که درباره‌ی آیه‌ی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا… فرمود: «خداوند به انسان‌های با ایمان، فرمان رکوع، سجده و عبادت‌خویش را داده و [انجام] این اعمال را بر آنان واجب نموده‌است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۰

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۶۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۸/ البرهان

۱ -۵

(حج/ ۷۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عُقْبَهًَْ‌بْنِ‌عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: یَا رَسُولَ الله (صلی الله علیه و آله) فِی سُورَهًِْ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ لَمْ تَسْجُدْهُمَا فَلَا تَقْرَأْهُمَا.

پیامبر (عقبه‌بن‌عامر گوید: از رسول‌خدا (پرسیدم: «ای رسول‌خدا (! در سوره‌ی ¬حج دو آیه‌ی سجده‌دار وجود دارد»؟ حضرت‌فرمود: «آری؛ اگر نمی¬خواهی برای هریک از آن‌ها سجده‌ای بجای آوری آن‌دو آیه را قرائت ¬نکن».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۰

نورالثقلین

و کار نیک انجام دهید، تا رستگار شوید

۲ -۱

(حج/ ۷۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عِیسَی‌بْنِ‌دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْإِمَامُ مُوسَی‌بْنُ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) وَ أَمَّا فِعْلُ الْخَیْرِ فَهُوَ طَاعَهًُْ الْإِمَامِ أَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) بَعْدَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).

امام صادق (عیسی‌بن‌داود گوید: امام کاظم (از پدر بزرگوارش برایمان نقل کرد که فرمود: «منظور از انجام کار نیک، پیروی از امیرالمؤمنین‌علی (بعد از رسول‌خدا (می‌باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۰

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۶۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۸/ البرهان

۲ -۲

(حج/ ۷۷)

الصّادق (علیه السلام) - جُعِلَ الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی بَیْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهُ الزُّهْدَ فِی الدُّنْیَا.

امام صادق (همه‌ی نیکی¬ها در یک ¬خانه نهاده¬ و کلید آن، زهد در دنیا قرار داده‌شده¬است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۰

الکافی، ج۲، ص۱۲۸ / نورالثقلین

۲ -۳

(حج/ ۷۷)

الباقر (علیه السلام) - مَنْ هَمَ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَیْرِ فَلْیُعَجِّلْهُ فَإِنَّ کُلَّ شَیْءٍ فِیهِ تَأْخِیرٌ فَإِنَّ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَظْرَهًًْ.

امام باقر (هرکس تصمیم به کار خیری گرفت در انجام آن شتاب¬ کند، زیرا هرکاری که در آن تأخیر باشد، شیطان در آن اندیشه‌ای [برای منصرف‌کردن‌او] خواهد داشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۰

الکافی، ج۲، ص۱۴۳ / نورالثقلین

۲ -۴

(حج/ ۷۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - اصْطَنِعِ الْخَیْرَ إِلَی مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَ إِلَی مَنْ هُوَ غَیْرُ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ مَنْ هُوَ أَهْلُهُ فَأَنْتَ أَهْلُهُ.

پیامبر (به کسی‌که شایسته نیکی است و کسی‌که سزاوار نیکی نیست، نیکی کن؛ پس اگر نیکی تو به کسی‌که سزاوار است نرسید، تو خود اهل نیکی هستی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۰

عیون أخبارالرضا، ج۲، ص۳۵ / نورالثقلین

۲ -۵

(حج/ ۷۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِیمَانِ التَّوَدُّدُ إِلَی النَّاسِ وَ اصْطِنَاعُ الْخَیْرِ إِلَی کُلِّ بَرٍّ وَ فَاجِرٍ.

پیامبر (سرآمد خردمندی پس از ایمان به خدا، مهربانی‌کردن با مردم و نیکی‌کردن به هر انسان خوب یا بد است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۲

وسایل الشیعه، ج۱۶.۲۹۵ / نورالثقلین

۲ -۶

(حج/ ۷۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا السَّبَبُ الَّذِی بِهِ بَقَاءُ الْخَلْقِ فَقَدْ بَیَّنَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ 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 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 قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا للهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْیِیکُمْ إِلَی آخِرِ الْآیَهًِْ فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْعِبَادَ لَا یَحْیَوْنَ إِلَّا بِالْأَمْرِ وَ النَّهْیِ کَقَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ وَ مِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَی ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ فَالْخَیْرُ هُوَ سَبَبُ الْبَقَاءِ وَ الْحَیَاهًِْ وَ فِی هَذَا أَوْضَحُ دَلِیلٍ عَلَی أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْأُمَّهًِْ مِنْ إِمَامٍ یَقُولُ بِأَمْرِهِمْ فَیَأْمُرُهُمْ وَ یَنْهَاهُمْ وَ یُقِیمُ فِیهِمُ الْحُدُودَ وَ یُجَاهِدُ الْعَدُوَّ وَ یَقْسِمُ الْغَنَائِمَ وَ یَفْرِضُ الْفَرَائِضَ وَ یُعَرِّفُهُمْ أَبْوَابَ مَا فِیهِ صَلَاحُهُمْ وَ یُحَذِّرُهُمْ مَا فِیهِ مَضَارُّهُمْ إِذْ کَانَ الْأَمْرُ وَ النَّهْیُ أَحَدَ أَسْبَابِ بَقَاءِ الْخَلْقِ.

امام علی (امّا [پیرامونِ] سبب و علّتی‌که بقای مخلوقات وابسته به آن است خداوند عزّوجلّ در کتابش بیان‌فرموده که بقای مخلوقات وابسته به چهار چیز است: خوراک، نوشیدنی، لباس و پوشش، و زناشویی برای‌زاد و ولدکردن؛ که در مورد تمام این چهار چیز، نیاز به امر و نهی [از جانب خداوند] وجود دارد… و امر و نهی در یک جهت هستند، [چون] هیچ معنایی از معانی امر نیست مگر اینکه بعدش نهیی می‌آید و گونه‌ای از نهی نیست مگر اینکه همراهش امری می‌آورند، خداوند متعال فرموده: ای کسانی که ایمان آورده اید! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی‌که شما را به سوی چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌بخشد… (انفال/۲۴) خداوند [در این‌آیه] خبر داده‌که بندگان جز به امر و نهی [ازطرف خداوند] حیات نمی¬یابند، مانند این‌سخن‌خداوند: و برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان خِرد! (بقره/۱۷۹) و همچنین است این‌سخن‌خداوند: ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ؛ و خیر مایه‌ی بقا و حیات است؛ و در این حقیقت (که بندگان نیاز به امرونهی الهی دارند) روشن‌ترین دلیل براین است‌که امّت‌اسلامی نیاز به امامی دارد که سرپرستی آنان را به‌عهده گرفته و [از جانب خداوند] امر و نهیشان کند، حدود الهی را میانشان برپا دارد، با دشمن پیکار کند، غنیمت¬ها را تقسیم ¬نماید، واجبات را معیّن¬ کند، آنان‌را با آنچه صلاحشان در آن‌است آشنا سازد و از آنچه زیانشان در آن‌است بازبدارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۲

بحارا لأنوار، ج۹۰، ص۳۹

۲ -۷

(حج/ ۷۷)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) یُرِیدُ صِلَهًَْ الرَّحِمِ وَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

ابن‌عبّاس (منظور از وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ؛ صله‌رحم کردن و اخلاق نیکو و پسندیده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۲

بحرالعرفان، ج۱۱، ص۲۳۳

آیه وَ جاهِدُوا فِی اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبیکُمْ إِبْراهیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمینَ مِنْ قَبْلُ وَ فی هذا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهیداً عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ فَأَقیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلی وَ نِعْمَ النَّصیرُ [78]

و در راه خدا آنگونه که سزاوار اوست جهاد کنید، او شما را برگزید و در دین [اسلام] کارِ سنگین و سختی بر شما قرار نداد، از آیین پدرتان ابراهیم پیروی¬کنید. خداوند شما را در کتاب‌های پیشین و در این کتاب آسمانی، مسلمان نامید، تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم. پس نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و به خدا تمسّک جویید که او سرپرست [و ياور] شماست، چه سرپرست خوبی و چه یاور شایسته¬ای!

و در راه خدا آنگونه که سزاوار اوست جهاد کنید

۱ -۱

(حج/ ۷۸)

الرّضا (علیه السلام) - فَقَالَ الرِّضَا (علیه السلام) إِنَّ زَیْدَ‌بْنَ‌عَلِیٍّ لَمْ یَدَّعِ مَا لَیْسَ لَهُ بِحَقٍّ وَ إِنَّهُ کَانَ أَتْقَی لِلَّهِ مِنْ ذَاکَ إِنَّهُ قَالَ أَدْعُوکُمْ إِلَی الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ إِنَّمَا جَاءَ مَا جَاءَ فِیمَنْ یَدَّعِی أَنَّ اللَّهَ نَصَّ

عَلَیْهِ ثُمَّ یَدْعُو إِلَی غَیْرِ دِینِ اللَّهِ وَ یَضِلُّ عَنْ سَبِیلِهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ کَانَ زَیْدٌ وَ اللَّهِ مِمَّنْ خُوطِبَ بِهَذِهِ الْآیَهًِْ وَ جاهِدُوا فِی اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ.

امام رضا (هنگامی‌که زید فرزند امام‌کاظم (که در بصره قیام کرده و خانه‌های بنی‌عباس را به آتش کشیده بود نزد مأمون آوردند، مأمون خطای او را به‌خاطر برادرش امام‌رضا (بخشید و به حضرت عرض‌کرد: «اگر [امروز] برادر شما قیام کرده و اشتباهاتی مرتکب می‌شود قبل از او نیز زیدبن‌علی ((فرزند امام‌سجاد () چنین قیامی کرده‌بود» … امام‌رضا (فرمود: «برادر من زید را با زیدبن‌علی (مقایسه مکن که او از دانشمندان آل‌محمد (بود… زیدبن‌علی (ادّعای چیزی‌که شایسته‌ی آن نباشد (یعنی امامت) را نمی‌کرد و او با تقواتر از این بود که چنین ادّعایی کند؛ او می‌گفت: شما را به شخصی پسندیده از آل‌محمد (دعوت می‌کنم؛ و روایاتی‌که مدّعیان امامت بدون داشتن شایستگی را مذّمت می‌کند در مورد کسانی‌است که ادّعا می‌کنند خداوند آنان را به امامت تعیین کرده‌است و بعد از گرایش مردم به آن‌ها، به غیر دین خدا دعوت می‌کنند و بدون داشتن علم‌و آگاهی، [دیگران را] از راه خدا منحرف می‌سازند؛ به خدا سوگند! زید از مخاطبان این آیه بود: وَ جاهِدُوا فِی اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباکُم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۲

بحارا لأنوار، ج۴۶، ص۱۷۴/ عیون أخبار الرضا (ج۱، ص۲۴۸/ نورالثقلین

۱ -۲

(حج/ ۷۸)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِرِ‌بْنِ‌یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ‌رَسُولِ‌اللَّه (علیه السلام) … یَا سَیِّدِی أَ لَیْسَ هَذَا الْأَمْرُ لَکُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلِمَ قَعَدْتُمْ عَنْ حَقِّکُمْ وَ دَعْوَاکُمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ‌وَ‌تَعَالَی وَ جاهِدُوا فِی اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ قَالَ فَمَا بَالُ أَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَعَدَ عَنْ حَقِّهِ حَیْثُ لَمْ یَجِدْ نَاصِراً.

امام باقر (جابربن‌یزیدجُعفی گوید: …به امام‌باقر (عرض¬کردم: «آقای من! مگر امامت، حقّ شما نیست»؟ حضرت‌فرمود: «چرا». عرض¬کردم: «پس چرا از حقّ خودتان صرف¬نظر کردید، درصورتی¬که خداوند تبارک‌و¬تعالی می‌فرماید: وَ جاهِدُوا فِی اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ»؟ فرمود: «امیرالمؤمنین (از حقّ خود صرف¬نظر کرد، چون یاوری نیافت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۴

بحارا لأنوار، ج۳۶، ص۳۵۷

۱ -۳

(حج/ ۷۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - الْحَجُّ جِهَادُ کُلِّ ضَعِیفٍ، جِهَادُ الْمُرْأَهًِْ حُسْنُ التَّبَعُّلِ لَا یَخْرُجُ الْمُؤْمِنُ إِلَی الْجِهَادِ وَ هُوَ مَعَ مَنْ لَا یُؤْمِنُ فِی الْحُکْمِ وَ لَا یُنْفِذُ فِی الْفَیْءِ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَی مَنْ مَاتَ فِی ذَلِکَ کَانَ مُعِیناً لِعَدُوِّنَا فِی حَبْسِ حُقُوقِنَا وَ الْإِشَاطَهًِْ بِدِمَائِنَا وَ مِیتَتُهُ مِیتَهًٌْ جَاهِلِیَّهًٌْ.

امام علی (حجّ، جهاد هر ناتوان است؛ جهاد زن، خوب شوهرداری‌کردن است؛ . . مسلمان نباید در رکاب کسی‌که به فرمان خدا ایمان ندارد و در مورد غنیمت، دستور خدا را اجرا نمی‌کند به جهاد برود که اگر در چنین جنگی کشته شود، دشمن ما را در منع حقوق ما و ریختن خون ما یاری کرده و به مرگ جاهلیّت مرده‌است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۴

نورالثقلین

۱ -۴

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ فُضَیْلِ‌بْنِ‌عِیَاضٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِهَادِ أَ سُنَّهًٌْ هُوَ أَمْ فَرِیضَهًٌْ فَقَالَ الْجِهَادُ عَلَی أَرْبَعَهًِْ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّهًٌْ لَا یُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ وَ جِهَادٌ سُنَّهًٌْ فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَیْنِ فَمُجَاهَدَهًُْ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَهًُْ الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ فَرْضٌ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّهًٌْ لَا یُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاهَدَهًَْ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَی جَمِیعِ الْأُمَّهًِْ وَ لَوْ تَرَکُوا الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّهًِْ وَ هُوَ سُنَّهًٌْ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَأْتِیَ الْعَدُوََ مَعَ الْأُمَّهًِْ فَیُجَاهِدَهُمْ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّهًٌْ فَکُلُّ سُنَّهًٍْ أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِی إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِحْیَائِهَا فَالْعَمَلُ وَ السَّعْیُ فِیهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِأَنَّهُ إِحْیَاءُ سُنَّهًٍْ قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) مَنْ سَنَّ سُنَّهًًْ حَسَنَهًًْ فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْءٌ.

امام صادق (فضیل‌بن‌عیاض گوید: از امام¬صادق (پرسیدم: «جهاد مستحبّ است یا واجب»؟ حضرت‌فرمود: «جهاد بر چهار قسم است‌که دو قسم آن واجب است، یک قسم مستحبّی است‌که با جهادی واجب تحقّق یابد و چهارمی جهاد مستحبّ است. یکی از آن دو جهاد واجب این است‌که شخص برای ترک گناهان با خود مبارزه ¬نماید که بزرگ¬ترین جهاد است و دیگری مبارزه با کافرانی است‌که هم‌جوار شما هستند. امّا جهادی‌که مستحب است ولی جز با جهاد واجب صورت نمی‌گیرد، جهادکردن با دشمن است که بر همه‌ی امّت واجب است و اگر جهاد را ترک کنند، گرفتار عذاب می‌شوند و همه را فراخواهد گرفت و بر امام مستحب است‌که همراه با مسلمانان به جهاد با دشمن بپردازد. و امّا جهادی‌که مستحب است هر کار خیری‌است که شخص آن‌را برپا دارد و در راهِ برپاداشتن، تکمیل و زنده‌کردن آن کوشش کند که کار و تلاش او از بهترین اعمال است، چون او سنّتی را احیا کرده‌است و پیامبرخدا (فرموده: هرکس سنّت و روش نیکویی را بر جای گذارد، پاداش آن و پاداش هر کسی‌که به آن عمل کرده به او می‌رسد بدون آنکه چیزی از پاداش آن‌ها کاسته شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۴

الخصال، ج۱، ص۲۴۰ / نورالثقلین

۱ -۵

(حج/ ۷۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - الْجِهَادُ عَلَی أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الصِّدْقِ فِی الْمَوَاطِنِ وَ شَنَآنِ الْفَاسِقِینَ فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظَهْرَ الْمُؤْمِنِ وَ مَنْ نَهَی عَنِ الْمُنْکَرِ أَرْغَمَ أَنْفَ الْمُنَافِقِ وَ أَمِنَ کَیْدَهُ وَ مَنْ صَدَقَ فِی الْمَوَاطِنِ قَضَی الَّذِی عَلَیْهِ وَ مَنْ شَنِئَ الْفَاسِقِینَ غَضِبَ لِلَّهِ وَ مَنْ غَضِبَ لِلَّهِ غَضِبَ اللَّهُ لَه.

امام علی (…جهاد نیز چهار شعبه دارد: امر به‌معروف، نهی از منکر، راستگویی در هر حال و دشمنی با بدکاران. پس هرکس امر به‌معروف کند، مؤمن را یاری‌کرده است؛ و هرکس نهی از منکر کند، بینی منافق را به‌خاک مالیده و از نیرنگش ایمن گشته‌است؛ و هرکس همه‌جا راست گوید، وظیفه‌ای‌که بر عهده‌اش بوده را انجام داده‌است؛ و هرکس با بدکاران دشمنی کند برای خدا خشم نموده و هرکه برای خدا خشم نماید، خدا هم به‌خاطر او خشم نماید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۴

الکافی، ج۲، ص۵۱ / نورالثقلین

او شما را برگزید

۲ -۱

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا سُئِلَ الصَّادِقُ (علیه السلام) عَنِ الصِّدْقِ فَقَالَ مَا مَعْنَاهُ هُوَ أَنْ لَا تَخْتَارَ عَلَی اللَّهِ غَیْرَهُ فَإِنَّهُ تَعَالَی قَالَ هُوَ اجْتَباکُمْ فَإِذَا کَانَ اجْتَبَاکَ فَاجْتَبِهِ أَنْتَ وَ لَا تَخْتَرْ عَلَیْهِ هَوَاکَ وَ لَا دُنْیَاکَ.

امام صادق (چون از امام¬صادق (از معنای راستی‌ودرستی پرسیدند حضرت فرمود: «راستی‌ودرستی آن است‌که چیز دیگری را با خداوند برنگزینی، چرا که خداوند متعال می‌فرماید: هُوَ اجْتَباکُمْ؛ پس وقتی او تو را برگزیده، تو نیز او را برگزین و خواهشِ نفس و دنیایت را بر او مقدّم مدار».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۶

فلاح السایل، ص۱۱۸

۲ -۲

(حج/ ۷۸)

الباقر (علیه السلام) - وَ جاهِدُوا فِی اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ؛ قَالَ إِیَّانَا عَنَی وَ نَحْنُ الْمُجْتَبَوْنَ.

امام باقر (بُرید عِجلیّ گوید: …به امام‌باقر (عرض‌کردم: «منظور خداوند از یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ\* وَ جاهِدُوا فِی اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ؛ چیست»؟ حضرت‌فرمود: «منظور خداوند ما هستیم و مائیم برگزیدگان».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۶

الکافی، ج۱، ص۱۹۱/ بحارا لأنوار، ج۲۳، ص۳۳۷/ بشارهًْ المصطفی، ص۱۹۳/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۷/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۲۰/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۳

(حج/ ۷۸)

الأئمّهًْ (هُوَ اجْتَباکُمْ؛ یَا شِیعَهًَْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله).

امام صادق (هُوَ اجْتَباکُمْ؛ ای شیعیانِ آل‌محمد (! [خداوند شما را برگزید].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۶

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۶۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۸

و در دین [اسلام] کارِ سنگین و سختی بر شما قرار نداد

۳ -۱

(حج/ ۷۸)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل… وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ؛ فَقَالَ فِی الصَّلَاهًِْ وَ الزَّکَاهًِْ وَ الصِّیَامِ وَ الْخَیْرِ أَنْ تَفْعَلُوهُ.

امام باقر (محمّدبن‌مسلم گوید: «از امام‌باقر (پیرامون این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید]: …وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج؛ پرسیدم». حضرت فرمود: «خداوند در مورد نماز، زکات، روزه و کارهای‌نیک برای شما سختی قرار نداده تا آن‌ها را انجام دهید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۶

بحارا لأنوار، ج۲، ص۲۷۷

۳ -۲

(حج/ ۷۸)

الباقر (علیه السلام) - وَ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ تَبَارَکَ‌وتَعَالَی فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ فَالْحَرَجُ أَشَدُّ مِنَ الضِّیقِ.

امام باقر (خداوند تبارک¬و¬تعالی در [دستوراتِ] دین حرَج (رنج و مشقّت) قرار نداده و حرَج، از دشواری سخت‌تر است (به‌عبارت دیگر، دستورات‌دین ممکن‌است در بعضی موارد، دشواری داشته باشد ولی رنج و مشقّتی که قابل تحمّل نباشد، ندارد).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۶

الکافی، ج۱، ص۱۹۱/ بحارا لأنوار، ج۲۳، ص۳۳۷/ بشارهًْ المصطفی، ص۱۹۳/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۷/ فرات الکوفی، ص۲۷۵/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۲۰/ نورالثقلین/ البرهان

۳ -۳

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ؛ قَالَ مِنْ ضِیقٍ.

امام صادق (ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ؛ یعنی [خداوند در دین] دشواری قرار نداده‌است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۶

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۶۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۸

۳ -۴

(حج/ ۷۸)

الباقر (علیه السلام) - وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ؛ فِی الصَّلَاهًِْ وَ الزَّکَاهًِْ وَ الصَّوْمِ وَ الْخَیْرِ إِذَا تَوَلَّوُا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ قَبِلَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ.

امام باقر (ابوبصیر از امام‌باقر (نقل‌کرده که در مورد این‌سخن خداوند عزّوجلّ [که‌می‌فرماید]: … وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ؛ فرمود: «خداوند در مورد نماز، زکات، روزه و کارهای‌نیک، سختی قرار نداده است؛ و اگر بندگان به ولایت خداوند، رسول او (و صاحبان امر از ما اهل‌بیت (پای¬بند باشند، خداوند اعمالشان را مورد قبول قرار خواهد داد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۶

بحارا لأنوار، ج۲۷، ص۱۸۳/ المحاسن، ج۱، ص۱۶۶/ مستدرک الوسایل، ج۱، ص۱۵۹/ البرهان/ نورالثقلین

۳ -۵

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ‌الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِی فَجَعَلْتُ عَلَی إِصْبَعِی مَرَارَهًًْ فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَیْهِ.

امام صادق (عبدالأعلی‌گوید: به امام‌صادق (عرض‌کردم: «زمین خوردم و ناخنم جدا شد و پارچه‌ای بر روی انگشتم بستم؛ حال چگونه وضو بگیرم»؟ حضرت فرمود: «حکم این مسأله و امثال آن، از کتاب خداوند عزّوجلّ روشن¬ می‌شود، [خدا فرموده]: ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ؛ بر روی همان پارچه مسح کن».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۶

الکافی، ج۳، ص۳۳/ تهذیب الأحکام، ج۱، ص۳۶۳/ الإستبصار، ج۱، ص۷۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۱، ص۴۶۴/ العیاشی، ج۱، ص۳۰۲/ نورالثقلین

۳ -۶

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَال سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یَحْمِلُ الرَّکْوَهًَْ أَوِ التَّوْرَ فَیُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِیهِ قَالَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قَذِرَهًًْ فَأَهْرَقَهُ وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ یُصِبْهَا قَذِرٌ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

امام صادق (أبوبصیر گوید: از امام‌صادق (درباره‌ی شخص جُنُبی سؤال¬کردم که مشک یا ظرف آبی را حمل ¬می¬کند و انگشتش را در آن فرو¬ می¬برد [حکم آن چیست]؟ حضرت فرمود: «اگر دستش نجس است باید آن آب‌را دور بریزد و اگر دستش نجس نشده می‌تواند با آن غسل نماید؛ این مسأله از مواردی‌است که خداوند فرموده: ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۸

تهذیب الأحکام، ج۱، ص۳۷/ الإستبصار، ج۱، ص۲۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۱، ص۱۵۴/ بحارا لأنوار، ج۲، ص۲۷۳/ فقه القرآن، ج۱، ص۶۵/ مستطرفات السرایر، ص۵۵۵/ بحارا لأنوار، ج۷۷، ص۱۷/ نورالثقلین

۳ -۷

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ‌مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ‌بْنُ‌الْمُیَسِّرِ قَال سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ یَنْتَهِی إِلَی الْمَاءِ الْقَلِیلِ فِی الطَّرِیقِ وَ یُرِیدُ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ یَغْرِفُ بِهِ وَ یَدَاهُ قَذِرَتَانِ قَالَ یَضَعُ یَدَهُ وَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

امام صادق (ابن‌مسکان گوید: محمّدبن‌میسر برایم نقل کرد: «از امام صادق (درباره‌ی[وظیفه¬ی] شخص جُنُبی پرسیدم‌که در راه، به آبی قلیل (آبی‌که کمتر از کُرّ شرعی یعنی حدود ۳۵۰ لیتر باشد) دست پیدا می‌کند و می‌خواهد با آن غسل نماید ولی ظرفی ندارد که با آن، آب بردارد و دست¬هایش نیز نجس است [وظیفه‌اش چیست]»؟ حضرت‌فرمود: «دستش را نگهداشته و می‌شوید، سپس غسل می‌کند؛ این مسأله از مواردی‌است که خداوند عزّوجلّ فرموده: ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۸

الکافی، ج۳، ص۴/ تهذیب الأحکام، ج۱، ص۱۴۹/ مستطرفات السرایر، ص۵۵۵/ الإستبصار، ج۱، ص۱۲۸/ وسایل الشیعهًْ، ج۱، ص۱۵۲/ نورالثقلین

۳ -۸

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْفُضَیْلِ‌بْنِ‌یَسَارٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ فِی الرَّجُلِ الْجُنُبِ یَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ مِنَ الْمَاءِ فِی الْإِنَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

امام صادق (فضیل‌بن‌یسار از امام ¬صادق ([پرسید]: [اگر] آب غسل، از سر و بدن انسان جنب که درحال غسل¬کردن است، به داخل ظرف آب بپاشد [حکمش‌چیست]؟ حضرت فرمود: اشکالی ندارد [چون‌خداوند فرموده:] ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۸

الکافی، ج۳، ص۱۳/ تهذیب الأحکام، ج۱، ص۸۶/ بحارا لأنوار، ج۲، ص۲۷۴/ فقه القرآن، ج۱، ص۶۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۱، ص۲۱۱

۳ -۹

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّا نُسَافِرُ فَرُبَّمَا بُلِینَا بِالْغَدِیرِ مِنَ الْمَطَرِ یَکُونُ إِلَی جَانِبِ الْقَرْیَهًِْ فَیَکُونُ فِیهِ الْعَذِرَهًُْ وَ یَبُولُ فِیهِ الصَّبِیُّ وَ تَبُولُ فِیهِ الدَّابَّهًُْ وَ تَرُوثُ فَقَالَ إِنْ عَرَضَ فِی قَلْبِکَ مِنْهُ شَیْءٌ فَقُلْ هَکَذَا یَعْنِی افْرِجِ الْمَاءَ بِیَدِکَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَإِنَّ الدِّینَ لَیْسَ بِمُضَیَّقٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَقُولُ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

امام صادق (أبوبصیر گوید: به امام¬ صادق (عرض کردم: «گاهی اوقات در مسافرت به برکه¬ای از آب باران برمی¬خوریم که در نزدیکی یک روستاست و [به همین‌خاطر] در آن نجاستی وجود دارد، کودکی در آن ادرار می‌کند و [یا] حیوانات در آن ادرار و سِرگین می‌کنند [وظیفه چیست]»؟ حضرت‌فرمود: «اگر نسبت به آن آب دل‌چرکین هستی چنین کن: [رویِ] آب را با دستت کنار بزن و وضو بگیر، چراکه دین دارای سختی و فشار نیست به‌دلیل‌اینکه خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۸

تهذیب الأحکام، ج۱، ص۴۱۷/ الإستبصار، ج۱، ص۲۲/ بحارا لأنوار، ج۷۷، ص۱۴۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۱، ص۱۶۳

۳ -۱۰

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْهَیْثَمِ‌بْنِ‌عُرْوَهًَْ التَّمِیمِیِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ یُرِیدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَیَسْقُطُ مِنْ لِحْیَتِهِ الشَّعْرَهًُْ وَ الشَّعْرَتَانِ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْءٍ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

امام صادق (هیثم‌بن‌عروه‌تمیمی گوید: «مردی از امام¬صادق (درباره [حکمِ] شخص مُحرِمی سؤال¬ کرد که چون می‌خواهد وضوی کامل و شادابی بگیرد [چندین‌بار دست بر صورتش می‌کشد و] یکی دو تار مو از ریشش فرو می‌افتد (یکی‌از محرّمات احرام، کندن مو از بدن‌است)». حضرت فرمود: «اشکالی ندارد [چون‌خداوند فرموده:] ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۸

الإستبصار، ج۲، ص۱۹۸

از آیین پدرتان ابراهیم

۴ -۱

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْمُفَضَّلِ‌بْنِ‌عُمَرَ قَال… یَا مَوْلَایَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّکُمْ اخْتِیَارُ اللَّهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ قَوْلِهِ اللهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ وَ قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ اصْطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَی الْعالَمِینَ\* ذُرِّیَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) یَا مُفَضَّلُ فَأَیْنَ نَحْنُ فِی هَذِهِ الْآیَهًِْ قَالَ الْمُفَضَّلُ فَوَ اللَّهِ إِنَّ أَوْلَی النَّاسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِیُّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ اللهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَوْلِهِ مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ… قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) صَدَقْتَ یَا مُفَضَّل.

امام صادق (…مُفضّل¬[بن¬عمر] عرض‌کرد: «آقای‌من! ما می¬دانیم که شما برگزیده‌ی خداوند هستید، به دلیل آیه: مقام هرکس را بخواهیم بالامی‌بریم. (انعام/۸۳) و آیه: خداوند بهتر می¬داند رسالت خود را در کجا قرار دهد. (انعام/۱۲۴) و آیه: خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل‌عمران را بر جهانیان برتری داد\* 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. (آل‌عمران/۳۴۳۳) امام‌صادق (فرمود: «ای مفضّل! ما در کجای این آیه ذکر شده‌ایم»؟ مفضّل عرض¬کرد: «به خدا سوگند! [خداوند فرموده:] سزاوارترین مردم به ابراهیم، آن‌هایی هستند که از او پیروی کردند و [در زمان و عصر او به مکتب او وفادار بودند همچنین] این پیامبر و کسانی که [به او] ایمان آورده‌اند [از همه سزاوارترند] و خداوند، ولیّ و سرپرست مؤمنان است. (آل‌عمران/۶۸) و فرموده: مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ…».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۳۸

بحارا لأنوار، ج۵۳، ص۲۴

۴ -۲

(حج/ ۷۸)

الکاظم (علیه السلام) - شِیعَتُنَا لَیْسَ عَلَی مِلَّهًِْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) غَیْرُنَا وَ سَائِرُ النَّاسِ مِنْهَا بِرَاءٌ.

امام کاظم (غیر از ما (امامان و شیعیان) کسی دیگر بر آیین ابراهیم (نیست و دیگر مردمان از آن آیین، برکنارند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۰

تأویل الآیات الظاهره، ص۷۳۲ / نورالثقلین

۴ -۳

(حج/ ۷۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِمَکَّهًَْ بِالْبَطْحَاءِ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ یَنْزِلِ الدُّورَ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهًِْ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یَغْتَسِلُوا وَ یُهِلُّوا بِالْحَجِّ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَی نَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ فَخَرَجَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) وَ أَصْحَابُهُ مُهِلِّینَ بِالْحَجِّ حَتَّی أَتَی مِنًی فَصَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَهًَْ وَ الْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا وَ النَّاسُ مَعَهُ وَ کَانَتْ قُرَیْشٌ تُفِیضُ مِنَ الْمُزْدَلِفَهًِْ وَ هِیَ جَمْعٌ وَ یَمْنَعُونَ النَّاسَ أَنْ یُفِیضُوا مِنْهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ قُرَیْشٌ تَرْجُوا أَنْ تَکُونَ إِفَاضَتُهُ مِنْ حَیْثُ کَانُوا یُفِیضُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللهَ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ فِی إِفَاضَتِهِمْ مِنْهَا وَ مَنْ کَانَ بَعْدَهُمْ فَلَمَّا رَأَتْ قُرَیْشٌ أَنَّ قُبَّهًَْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَدْ مَضَتْ کَأَنَّهُ دَخَلَ فِی أَنْفُسِهِمْ شَیْءٌ لِلَّذِی کَانُوا یَرْجُونَ مِنَ الْإِفَاضَهًِْ مِنْ مَکَانِهِمْ حَتَّی انْتَهَی إِلَی نَمِرَهًَْ وَ هِیَ بَطْنُ عُرَنَهًَْ بِحِیَالِ الْأَرَاکِ فَضُرِبَتْ قُبَّتُهُ وَ ضَرَبَ النَّاسُ أَخْبِیَتَهُمْ عِنْدَهَا.

امام صادق (رسول‌خدا (و یارانش در مکّه، در «بَطحاء» فرود ¬آمدند و به خانه‌ها [ی‌اهل‌مکّه] نرفتند. چون روز ترویه (روز هشتم ذی‌الحجه) فرا رسید، در هنگام ظهر به مردم دستور¬ داد که غسل کنند و برای حجّ احرام بسته و لبّیک بگویند؛ و این سخن خداوند عزّوجلّ است که بر پیامبرش (نازل ¬فرمود: «پیروی کنید از مِلَّةَ ابیکم إِبْراهیم»؛ پیامبر (به همراه یارانش لبّیک‌گویان به راه افتادند تا به سرزمین مِنا رسیدند، نماز ظهر و عصر، مغرب¬ و عشاء و نیز نماز¬ صبح را [در آنجا] به¬جا آورد. سپس بامدادان به همراه مسلمانان [از منا به‌سمت عرفات] روانه شد. عادت قریش این بود که به‌صورت دسته‌جمعی از مزدلفه [به‌سمت عرفات] روانه می‌شدند و از اینکه دیگران نیز از مزدلفه روانه شوند جلوگیری می‌کردند [و از مساوات با دیگران ننگ داشتند]؛ چون رسول‌خدا (به راه افتاد، قریش امیدوار بودند که پیامبر (نیز از همان جایی روانه شود که آن‌ها روانه می‌شدند؛ در این هنگام خداوند این آیه را نازل ¬فرمود: پس، از همان¬جا که مردم روانه ¬شدند، شما نیز روانه شوید و از خداوند آمرزش ¬خواهید. (بقره/۱۹۹) منظور [از النّاس] ابراهیم (اسماعیل (اسحاق (و کسانی‌که بعد از ایشان بودند، می‌باشد که از منا روانه می‌شدند….

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۰

الکافی، ج۴، ص۲۴۷/ نورالثقلین

خداوند شما را در کتاب‌های پیشین و در این کتاب آسمانی، مسلمان نامید

۵ -۱

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْمُفَضَّلِ‌بْنِ‌عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ سَیِّدِیَ الصَّادِقَ (علیه السلام) … قُلْتُ یَا سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ وَ الدِّینُ الَّذِی فِی آبَائِهِ إِبْرَاهِیمَ وَ نُوحٍ وَ مُوسَی وَ عِیسَی (وَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) هُوَ الْإِسْلَامُ قَالَ نَعَمْ یَا مُفَضَّلُ هُوَ الْإِسْلَامُ لَا غَیْرُ قُلْتُ یَا مَوْلَایَ أَ تَجِدُهُ فِی کِتَابِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَی آخِرِهِ وَ مِنْهُ هَذِهِ الْآیَهًُْ إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَی فِی قِصَّهًِْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ إِسْمَاعِیلَ (علیه السلام) وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی فِی قِصَّهًِْ فِرْعَوْنَ حَتَّی إِذا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ فِی قِصَّهًِْ سُلَیْمَانَ (علیه السلام) وَ بِلْقِیسَ قَبْلَ أَنْ یَأْتُونِی مُسْلِمِینَ وَ قَوْلِهَا أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمانَ للهِ رَبِّ الْعالَمِینَ.

امام صادق (مفضّل¬بن¬عمر گوید: … [به امام‌صادق (عرض‌کردم]: «ای آقا و مولای‌من! آیا دینی که نیاکان حضرت‌مهدی ([یعنی] ابراهیم (نوح (موسی (عیسی (و محمّد (داشتند، همان دین اسلام بوده است»؟ حضرت فرمود: «آری ای‌مفضّل! همین دین اسلام بوده نه غیر آن»! عرض¬کردم: «مولای‌من! دلیلی از قرآن بر این مطلب دارید»؟ فرمود: «آری! سراسر قرآن بر این مطلب دلالت دارد؛ از جمله آیه: هر آینه دین در نزد خدا دین اسلام است (آل‌عمران/۱۹)؛ و آیه‌ی: مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ؛ دیگر آیه‌ای‌که خداوند در داستان ابراهیم (و اسماعیل ([از زبان آن‌ها] نقل ¬می¬کند [که‌گفتند]: پروردگارا، ما را دو مسلمان برای خود قرار ده و از دودمان ما نیز امتی مسلمان برای خودت قرار ده. (بقره/۱۲۸) و دیگر این آیه در داستان فرعون که می¬فرماید: هنگامی‌که غرقاب دامن او را گرفت، گفت: «ایمان آوردم که هیچ معبودی، جز کسی

که بنی‌اسرائیل به او ایمان آورده‌اند، وجود ندارد و من از مسلمین هستم»! (یونس/۹۰) و در داستان سلیمان (و بلقیس (ملکه‌ی سبا) می¬فرماید: پیش از آنکه به‌صورت مسلمان، نزد من آیند. (نمل/۳۸) و سخن بلقیس [که چون نزد سلیمان (آمد، چنین‌گفت]: و [اینک] با سلیمان برای خداوندی که پروردگار عالمیان است، اسلام آوردم. (نمل/۴۴).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۰

بحارا لأنوار، ج۵۳، ص۱

تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم

۶ -۱

(حج/ ۷۸)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَکَ‌وَ‌تَعَالَی… مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ إِیَّانَا عَنَی خَاصَّهًًْ وَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ اللَّهُ سَمَّانَا الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ فِی الْکُتُبِ الَّتِی مَضَتْ وَ فِی هَذَا الْقُرْآنِ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ فَرَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الشَّهِیدُ عَلَیْنَا بِمَا بَلَّغَنَا عَنِ اللَّهِ تَبَارَکَ‌وَ‌تَعَالَی وَ نَحْنُ الشُّهَدَاءُ عَلَی النَّاسِ فَمَنْ صَدَّقَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ صَدَّقْنَاهُ وَ مَنْ کَذَّبَ کَذَّبْنَاهُ.

امام باقر (بُرید عجلی گوید: … امام‌باقر (فرمود: «…مِلَّةَ أَبیکُمْ إِبْراهیمَ؛ خداوند [از این‌جمله] فقط ما را اراده فرموده‌است؛ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمینَ؛ خداوند ما را مسلمان نامیده‌است مِنْ قَبْلُ؛ [یعنی] در کتُب پیشینیان، وَ فِی هَذَا [یعنی] در قرآن، لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهیداً عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ؛ طبق این‌آیه، رسول‌خدا (در مقابل آنچه از طرف خداوند تبارک‌وتعالی به ما (امامان () ابلاغ نموده، گواه بر ماست و ما [نیز] گواهان بر مردم هستیم؛ پس هرکس [ما را] تصدیق کند روز قیامت او را تصدیق می‌کنیم و هرکه تکذیب کند او را تکذیب خواهیم‌کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۲

الکافی، ج۱، ص۱۹۱/ بحارا لأنوار، ج۲۳، ص۳۳۷/ بحارا لأنوار، ج۶۶، ص۳۵۹/ بشارهًْ المصطفی، ص۱۹۳/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۷/ فرات الکوفی، ص۲۷۵/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۲۰؛ «و تکونوا شهداء علی الناس» محذوف/ نورالثقلین/ البرهان

۶ -۲

(حج/ ۷۸)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ فَهَذِهِ خَاصَّهًٌْ لآِلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ قَوْلُهُ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ یَقُولُ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ أَیْ آلُ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) یَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ بَعْدَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) قَالَ عِیسَی‌بْنُ‌مَرْیَمَ (علیه السلام) وَ کُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً ما دُمْتُ فِیهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ وَ الرَّقِیبُ الشَّهِیدُ وَ أَنْتَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ وَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلَی هَذِهِ الْأُمَّهًِْ بَعْدَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) شَهِیداً مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ (وَ عِتْرَتِهِ مَا کَانَ فِی الدُّنْیَا مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِذَا فَنُوا هَلَکَ أَهْلُ الْأَرْضِ قَالَ رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) جَعَلَ اللَّهُ النُّجُومَ أَمَاناً لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَ جَعَلَ أَهْلَ بَیْتِی أَمَاناً لِأَهْلِ الْأَرْضِ.

علیّ‌بن‌ابراهیم (این‌سخن‌خداوند [که می‌فرماید]: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ وَ جاهِدُوا فِی اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباکُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْل؛ مخصوص آل‌محمّد (است؛ و این‌که فرموده: لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ؛ یعنی پیامبر ([گواه] بر آل‌محمّد (است؛ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ؛ یعنی آل‌محمّد (بعد از پیامبراکرم (گواهان بر مردمان هستند. عیسی¬بن¬مریم ([خطاب به‌خداوند] عرض‌کرد: و تا زمانی که در میان آن‌ها بودم، مراقب و گواهشان بودم؛ ولی هنگامی که مرا از میانشان برگرفتی، تو خود مراقب آن‌ها بودی و تو بر هر چیز، گواهی! (مائده/۱۱۷) و «رقیب» به‌معنای «گواه» است. خداوند بعد از پیامبراکرم (بر امّت‌اسلامی، گواهی از میان اهل¬بیت و عترت او (قرارداده که پیوسته یکی‌از ایشان در دنیا بوده‌است و هرگاه [تمامی ایشان] از دنیا بروند تمامی اهل‌زمین نابود خواهند شد؛ رسول‌خدا (فرمود: «خداوند ستارگان را امان اهل آسمان و اهل‌بیت من (را امان اهل زمین قرار داد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۲

بحارا لأنوار، ج۲۳، ص۳۴۱/ القمی، ج۲، ص۸۷؛ «قال عیسی بن مریم… لأهل الأرض» محذوف/ البرهان

۶ -۳

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عِیسَی‌بْنِ‌دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْإِمَامُ مُوسَی‌بْنُ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَ فِی هذا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ یَا آلَ مُحَمَّدٍ (یَا مَنْ قَدِ اسْتَوْدَعَکُمُ الْمُسْلِمِینَ وَ افْتَرَضَ طَاعَتَکُمْ عَلَیْهِمْ وَ تَکُونُوا أَنْتُمْ شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ بِمَا قَطَعُوا مِنْ رَحِمِکُمْ وَ ضَیَّعُوا مِنْ حَقِّکُمْ وَ مَزَّقُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَ عَدَلُوا حُکْمَ غَیْرِکُمْ بِکُمْ.

امام صادق ( عیسی‌بن‌داود گوید: امام‌کاظم (از پدر بزرگوارش امام‌صادق (نقل نمود که در مورد این سخن خداوند عزّوجلّ [که می‌فرماید]: … مِلَّةَ أَبِیکُمْ إِبْراهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَ فِی هذا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیْکُم؛ فرمود: [خداوند شما را در کتاب‌های پیشین و در این کتاب آسمانی «مسلمان» نامید تا پیامبر (گواه بر شما باشد، یعنی شما]ای آل‌محمد (! ای کسانی‌که خداوند، مسلمانان‌را به شما سپرده و اطاعت شما را بر آن‌ها واجب نموده‌است! وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ؛ [یعنی تا] شما آل‌محمد (در مورد قطع رابطه‌ای‌که مردم با شما نمودند، حقّی‌که از شما تباه ساختند، قرآن را بخش‌بخش کردند (بخشی را پذیرفته و از پذیرفتن بخشی دیگر، روی گرداندند) و فرمان‌دیگران را با فرمان شما برابر دانستند [گواهان بر آن‌ها باشید]؛ پس در زمین پابرجا بمانید؛ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللهِ؛ ای آل‌محمد (و اهل‌بیت‌او! [به خدا تمسّک جویید] هُوَ مَوْلاکُمْ؛ او مولای شما و شیعیان شماست، فَنِعْمَ الْمَوْلی وَ نِعْمَ النَّصِیرُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۲

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۶۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۸

۶ -۴

(حج/ ۷۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - سُلَیمُ‌بنُ‌قَیسٍ الهِلَالٍیّ، فِی کِتَابِهِ: عَن أَمِیرِ‌المُؤمِنِینَ (علیه السلام): … فَقَامَ سَلْمَانُ (رحمة الله علیه)، فَقَالَ یَا رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أَنْتَ عَلَیْهِمْ شَهِیدٌ وَ هُمْ شُهَدَاءُ عَلَی النَّاسِ، الَّذِینَ اجْتَبَاهُمُ اللَّهُ وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّهًَْ أَبِیهِمْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام). قَالَ عَنَی بِذَلِکَ ثَلَاثَهًَْ عَشَرَ رَجُلًا خَاصَّهًًْ دُونَ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ، فَقَالَ سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) بَیِّنْهُمْ لَنَا یَا رَسُول‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ أَنَا وَ أَخِی عَلِیٌّ (صلی الله علیه و آله) وَ أَحَدَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِی. قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ.

امام علی (از سلیم‌بن‌قیس‌هلالیّ نقل‌شده که [در کتابش] چنین آورده است: … امیرالمؤمنین ([در زمان خلافت عثمان، در ضمن گفتگویی طولانی با عدّه‌ای از مسلمانان در مسجدالنبی (] فرمود: شما را به‌خدا سوگند می‌دهم آیا می‌دانید [و گواهی می‌دهید] که خداوند عزّوجلّ در سوره‌ی حج آیه‌ی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ؛ تا آخر این سوره را نازل فرمود و در آن‌هنگام سلمان (برخواست و عرض‌کرد: «ای رسول‌خدا (! ایشان‌که تو بر آنان گواه هستی و آنان گواهان بر مردم هستند و خداوند آنان را برگزیده و در دین، سختی بر ایشان قرار نداده‌است و پیروان آیین پدرشان ابراهیم (هستند، چه-کسانی‌اند»؟ رسول‌خدا (فرمود: «منظور خداوند، فقط سیزده‌نفر هستند نه کسی‌دیگر». سلمان (عرض‌کرد: «ای رسول‌خدا (! ایشان را برایمان آشکارا معرّفی فرما». رسول‌خدا (فرمود: «من و برادرم علی (و یازده‌نفر از فرزندان من»؟ جملگی [در جواب امیرالمؤمنین (] گفتند: «آری! چنین است» ….

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۴

بحارا لأنوار، ج۳۱، ص۴۱۳/ الاحتجاج، ج۱، ص۱۴۹/ التحصین لابن طاوس، ص۶۳۵/ نورالثقلین/ البرهان؛ «بتفاوت»

۶ -۵

(حج/ ۷۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) قَالَ مِمَّا أَعْطَی اللَّهُ أُمَّتِی وَ فَضَّلَهُمْ بِهِ عَلَی سَائِرِ الْأُمَمِ أَعْطَاهُمْ ثَلَاثَ خِصَالٍ لَمْ یُعْطِهَا إِلَّا أُمَّتِی وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ‌وَ‌تَعَالَی کَانَ إِذَا بَعَثَ نَبِیّاً قَالَ لَهُ اجْتَهِدْ فِی دِینِکَ وَ لَا حَرَجَ عَلَیْکَ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ‌وَ‌تَعَالَی أَعْطَی ذَلِکَ أُمَّتِی حَیْثُ یَقُولُ وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ یَقُولُ مِنْ ضِیقٍ وَ کَانَ إِذَا بَعَثَ نَبِیّاً قَالَ لَهُ إِذَا أَحْزَنَکَ أَمْرٌ تَکْرَهُهُ فَادْعُنِی أَسْتَجِبْ لَکَ وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَعْطَی أُمَّتِی ذَلِکَ حَیْثُ یَقُولُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ وَ کَانَ إِذَا بَعَثَ نَبِیّاً جَعَلَهُ شَهِیداً عَلَی قَوْمِهِ وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ‌وَ‌تَعَالَی جَعَلَ أُمَّتِی شُهَدَاءَ عَلَی الْخَلْقِ حَیْثُ یَقُولُ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ.

پیامبر (از جمله چیزهایی‌که خداوند به امّت من عطاکرده و به‌وسیله‌ی آن، امّت مرا بر دیگر امّت¬ها برتری داده سه ویژگی‌است که جز به پیامبر عنایت نشده‌است؛ [اوّل] آنکه خداوند تبارک¬وتعالی چون پیامبری را [به رسالت] مبعوث می‌کرد به او می‌فرمود: «در دینت تلاشِ بسیار نما و برای‌تو مشقّت‌وسختی وجود ندارد»؛ و خداوند تبارک¬وتعالی این ویژگی‌را به امّت من [نیز] داده‌است، آنجا که می‌فرماید: وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ؛ یعنی [در دین برای شما] تنگنائی قرار نداده. [دوّم] آنکه خداوند تبارک-وتعالی چون پیامبری را [به رسالت] مبعوث می‌کرد به او می‌فرمود: «اگر چیزی تو را اندوهگین ساخت‌که آن را نمی‌پسندی مرا بخوان که تو را اجابت خواهم کرد»؛ و خداوند این ویژگی را به امّت من [نیز] داده‌است، آنجا که می‌فرماید: مرا بخوانید تا [دعای] شما را اجابت کنم. (غافر/۶۰) و [سوّم] آنکه خداوند چون پیامبری را [به رسالت] مبعوث می‌کرد او را گواه بر قومش قرار می‌داد و خداوند تبارک¬وتعالی امّت‌مرا گواه بر دیگر امّت‌ها قرار داده، آنجا که می‌فرماید: لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۴

بحارا لأنوار، ج۲۲، ص۴۴۳/ قرب الإسناد، ص۴۱/ نورالثقلین/ البرهان

۶ -۶

(حج/ ۷۸)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ خَاطَبَ اللهُ الاَئِمَّهًِْ (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون إلَی قَوْلِهِ وَ فِی هذا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیْکُم یَا مَعْشَرَ الاَئِمَّهًِْ (وَ تَکُونُوا أَنْتُمْ شُهَداءَ عَلَی المؤمنین و النَّاس.

علیّ‌بن‌ابراهیم ( آنگاه خداوند امامان (را مورد خطاب قرار داده [و فرموده]: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ…وَ فی هذا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهیداً عَلَیْکُمْ؛ ای جماعت‌امامان ([پیامبر (گواه بر شماست] وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ؛ [یعنی] شما امامان ([نیز] گواهان بر مؤمنان و دیگر مردمان هستید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۴

البرهان

۶ -۷

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَبْدُ اللَّهِ‌بْنُ‌سِنَانٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِهِ وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ قَالَ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ عَلَی عُهْدَهًِْ الْأُمَّهًِْ شُهَدَاءَ قَالَ وَ کُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً ما دُمْتُ فِیهِمْ وَ قَالَ فِی النَّبِیِ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ وَ فِی عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ یَتْلُوهُ شاهِدٌ وَ فِی الْأَئِمَّهًِْ وَ تَکُونُوا شُهَداءَ آلُ مُحَمَّدٍ یَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ بَعْدَ النَّبِیِ (صلی الله علیه و آله).

امام صادق (عبدالله‌بن‌سنان از امام‌صادق (نقل‌کرده که فرمود: «… خداوند متعال گواهانی بر مردمان قرار داده‌است [چنانکه] فرموده: و تا زمانی که در میان آن‌ها بودم، مراقب و گواهشان بودم. (مائده/۱۱۷) و درباره‌ی پیامبراسلام (فرموده: لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَهِیداً عَلَیْکُمْ؛ و درباره علی (فرموده: و به دنبال آن، شاهدی می‌باشد. (هود/۱۷) و درباره‌ی امامان (فرموده: وَ تَکُونُوا شُهَداءَ؛ [یعنی] آل‌محمد (بعد از پیامبر (گواهان بر مردم هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۴

المناقب، ج۴، ص۴۰۰

۶ -۸

(حج/ ۷۸)

السجّاد (علیه السلام) - فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ قَالَ نَحْنُ هُمْ.

امام سجّاد (عبدالله‌بن‌حسین از امام‌سجّاد (نقل‌کرده که در مورد این‌سخن خداوند متعال [که می‌فرماید]: تا بر مردم گواه باشید. (بقره/۱۴۳) فرمود: «ما امامان (این گواهان هستیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۴

المناقب، ج۴، ص۱۲۹ / نورالثقلین

۶ -۹

(حج/ ۷۸)

الرّضا (علیه السلام) - نَحْنُ حُجَجُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ خُلَفَاؤُهُ فِی عِبَادِهِ وَ أُمَنَاؤُهُ عَلَی سِرِّهِ وَ نَحْنُ کَلِمَهًُْ التَّقْوَی وَ الْعُرْوَهًُْ الْوُثْقَی وَ نَحْنُ شُهَدَاءُ اللَّهِ وَ أَعْلَامُهُ فِی بَرِیَّتِه.

امام رضا (ما حجّت‌های خداوند در میان آفریدگان، جانشینان‌او در میان بندگان و امینان‌او بر اسرارش هستیم و مائیم حقیقتِ تقوا و دستگیره‌ی محکم الهی و مائیم گواهان خداوند و نشانه‌های او در میان آفریدگانش.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۶

کمال الدین، ج۱، ص۲۰۲

۶ -۱۰

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - نَحْنُ الشُّهَدَاءُ عَلَی شِیعَتِنَا وَ شِیعَتُنَا شُهَدَاءُ عَلَی النَّاسِ وَ بِشَهَادَهًِْ شِیعَتِنَا یُجْزَوْنَ وَ یُعَاقَبُونَ.

امام صادق (ما گواه بر شیعیان خود هستیم و شیعیان‌ما گواه بر دیگران؛ و به‌گواهی شیعیان‌ما آن‌ها [در روز قیامت] پاداش و عذاب خواهند دید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۶

بحار الأنوار، ج۷، ص۳۲۵

۶ -۱۱

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ النَّهَارَ إِذَا جَاءَ قَالَ یَا ابْنَ آدَمَ (علیه السلام) اعْمَلْ فِی یَوْمِکَ هَذَا خَیْراً أَشْهَدْ لَکَ بِهِ عِنْدَ رَبِّکَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ فَإِنِّی لَمْ آتِکَ فِیمَا مَضَی وَ لَا آتِیکَ فِیمَا بَقِیَ وَ إِذَا جَاءَ اللَّیْلُ قَالَ مِثْلَ ذَلِکَ.

امام صادق (چون روز[ی جدید] فرا رسد [خطاب به ¬مردمان] گوید: «ای فرزند آدم! در این‌روز کاری‌نیک به‌جای‌آور تا من روز قیامت نزد پروردگارت برای تو به [انجامِ] این کار نیک، گواهی¬ دهم؛ زیرا من نه پیش از این در اختیارت بوده‌ام و نه در آینده در اختیارت خواهم بود»؛ و چون شب نیز فرا رسد همین سخن را تکرار کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۶

الکافی، ج۲، ص۴۵۵

۶ -۱۲

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - مَا مِنْ یَوْمٍ یَأْتِی عَلَی ابْنِ آدَمَ (علیه السلام) إِلَّا قَالَ لَهُ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَا ابْنَ آدَمَ (علیه السلام) أَنَا یَوْمٌ جَدِیدٌ وَ أَنَا عَلَیْکَ شَهِیدٌ فَقُلْ فِیَّ خَیْراً وَ اعْمَلْ فِیَّ خَیْراً أَشْهَدْ لَکَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ فَإِنَّکَ لَنْ تَرَانِی بَعْدَهَا أَبَدا.

امام صادق (هر روزی‌که برای انسان فرا رسد چنین گوید: «ای‌فرزند آدم! من روزی جدید هستم و من گواهی بر توأم؛ به کمک‌من و در من، کاری‌نیک انجام بده تا روز قیامت برایت [به انجامِ این‌کار] گواهی دهم که دیگر هیچگاه مرا نخواهی دید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۶

وسایل الشیعه، ج۷، ص۷۲

۶ -۱۳

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - اللَّیْلُ إِذَا أَقْبَلَ نَادَی مُنَادٍ بِصَوْتٍ یَسْمَعُهُ الْخَلَائِقُ إِلَّا الثَّقَلَیْنِ یَا ابْنَ آدَمَ (علیه السلام) إِنِّی خَلْقٌ جَدِیدٌ إِنِّی عَلَی مَا فِیَّ شَهِیدٌ فَخُذْ مِنِّی فَإِنِّی لَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ أَرْجِعْ إِلَی الدُّنْیَا وَ لَمْ تَزْدَدْ فِیَّ مِنْ حَسَنَهًٍْ وَ لَمْ تَسْتَعْتِبْ فِیَّ مِنْ سَیِّئَهًٍْ وَ کَذَلِکَ یَقُولُ النَّهَارُ إِذَا أَدْبَرَ اللَّیْلُ.

امام صادق (چون شب فرا¬ رسد، نداکننده‌ای با صدایی‌که همه مخلوقات به‌غیر از جنّیان و انسان‌ها آن‌را می‌شنوند، ندا دهد: «ای‌فرزند آدم! نسبت به هرچه در من اتّفاق ¬افتد گواه هستم؛ بنابراین از من توشه‌ای برگیر که اگر خورشید طلوع کند نمی‌توانی در من کار نیکی بیفزایی و نمی‌توانی از گناهی در من عذرخواهی کنی»؛ و چون شب به‌پایان رسد روز نیز این جملات را تکرار کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۶

وسایل الشیعه، ج۱۶، ص۹۹

پس نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید

۷ -۱

(حج/ ۷۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَا تُقْبَلُ الصَّلَاهًُْ الَّا بالزَّکَاهًْ.

پیامبر (نماز جز با [پرداخت] زکات، مورد قبول واقع نمی‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۶

نورالثقلین

و به خدا تمسّک جویید

۸ -۱

(حج/ ۷۸)

الأئمّهًْ (وَ اعْتَصِمُوا بِاللهِ؛ یَا آلَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ أَهْلَ بَیْتِهِ.

امام صادق (وَ اعْتَصِمُوا بِاللهِ؛ ای آل‌محمّد (واهل‌بیت او! [به خدا تمسّک جویید].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۶

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۶۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۸

که او سرپرست [و یاور]شماست، چه سرپرست خوبی وچه یاور شایسته‌ای

۹ -۱

(حج/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - هُوَ مَوْلاکُمْ؛ أَنْتُمْ وَ شِیعَتُکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلی وَ نِعْمَ النَّصِیرُ.

امام صادق (هُوَ مَوْلاکُمْ؛ [او سرپرستِ] شما آل‌محمّد (و شیعیان شما [است] فَنِعْمَ الْمَوْلی وَ نِعْمَ النَّصِیرُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۶

بحارا لأنوار، ج۲۴، ص۳۶۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۳۴۸

۹ -۲

(حج/ ۷۸)

الکاظم (علیه السلام) - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (علیه السلام) قَالَ مُوسَی‌بْنُ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) مَنْ أَعَانَ مُحِبّاً لَنَا عَلَی عَدُوٍّ لَنَا فَقَوَّاهُ وَ شَجَّعَهُ حَتَّی یَخْرُجَ الْحَقُّ الدَّالُّ عَلَی فَضْلِنَا بِأَحْسَنِ صُورَتِهِ وَ یَخْرُجَ الْبَاطِلُ الَّذِی یَرُومُ بِهِ أَعْدَاؤُنَا و دَفْعَ حَقِّنَا فِی أَقْبَحِ صُورَةٍ حَتَّی یُنَبِّهَ الْغَافِلِینَ وَ یَسْتَبْصِرَ الْمُتَعَلِّمُونَ وَ یَزْدَادَ فِی بَصَائِرِهِمُ الْعَالِمُونَ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی أَعْلَی مَنَازِلِ الْجِنَانِ وَ یَقُولُ یَا عَبْدِیَ الْکَاسِرَ لِأَعْدَائِی النَّاصِرَ لِأَوْلِیَائِی الْمُصَرِّحَ بِتَفْضِیلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) خَیْرِ أَنْبِیَائِی وَ بِتَشْرِیفِ عَلِیٍّ (علیه السلام) أَفْضَلِ أَوْلِیَائِی وَ یُنَاوِی مَنْ نَاوَاهُمَا وَ یُسَمَّی بِأَسْمَائِهِمَا وَ أَسْمَاءِ خُلَفَائِهِمَا وَ یُلَقَّبُ بِأَلْقَابِهِمْ فَیَقُولُ ذَلِکَ وَ یُبَلِّغُ اللَّهُ جَمِیعَ أَهْلِ الْعَرَصَاتِ فَلَا یَبْقَی کَافِرٌ وَ لَا جَبَّارٌ وَ لَا شَیْطَانٌ إِلَّا صَلَّی عَلَی هَذَا الْکَاسِرِ لِأَعْدَاءِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ لَعَنَ الَّذِینَ کَانُوا یُنَاصِبُونَهُ فِی الدُّنْیَا مِنَ النَّوَاصِبِ لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ عَلِیٍّ (علیه السلام).

امام کاظم ( کسی‌که یک‌نفر از دوستداران‌ما را در مقابل دشمن‌ما یاری‌کرده و نیرومندش سازد و به او جرأت بخشد تا در نهایت، حقیقتی‌که دلالت بر برتری‌ما می‌کند به بهترین شکل، جلوه کند و باطلی‌که دشمنان‌ما در جلوگیری از حقّ‌ما دنباله‌رَوی آن کنند به بدترین شکل نمایان شود به‌طوری‌که بی‌خبران، آگاه گردند و فراگیران‌حقیقت، بینش یابند و دانشمندان، بصیرت بیشتری پیدا کنند، خداوند چنین کسی‌را روز قیامت در بالاترین جایگاه‌های بهشت برمی‌انگیزد و [خطاب به او] فرماید: «ای بنده‌ی من! که درهم شکننده‌ی دشمنان‌من و یاری‌کننده‌ی اولیای‌من بودی…»؛ و خداوند این جملات را به [گوش] تمامی اهل‌محشر می‌رساند و هیچ کافر، سرکش و شیطانی باقی نمی‌ماند مگر اینکه بر چنین کسی درود فرستد و بر کسانی‌که در دنیا با او دشمنی می‌کردند که [در حقیقت] دشمنان محمد (و علی (بوده‌اند، نفرین کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۷۴۸