سوره طه

فضیلت سوره

۱

(طه/ مقدمه)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَرَأَ طه وَ یس قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ آدَمَ (علیه السلام) بِأَلْفَیْ عَامٍ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِکَهًُْ الْقُرْآنَ قَالُوا طُوبَی لِأُمَّهًٍْ یَنْزِلُ هَذَا عَلَیْهَا وَ طُوبَی لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا وَ طُوبَی لِأَلْسُنٍ تَکَلَّمُ بِهَذَا.

پیامبر (خدای متعال سوره‌ی طه و یس را دوهزارسال قبل از آفرینش آدم (قرائت کرد. و زمانی‌که ملائکه قرآن را شنیدند گفتند: «خوشا به حال امتّی که این [قرآن] بر آن‌ها نازل می‌شود و خوشا به حال قلوبی که دربردارنده‌ی این [قرآن] هستند و خوشا به حال زبان‌هایی که به این [قرآن] گشوده می‌شوند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۴

مستدرک، ج۴، ص۳۴۴ / نورالثقلین

۲

(طه/ مقدمه)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَا یَقْرَأُ أَهْلُ الْجَنَّهًِْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا یس وَ طه.

پیامبر (اهل بهشت از قرآن فقط سوره‌ی یس و طه را می‌خوانند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۴

مستدرک، ج۴، ص۳۴۴ / نورالثقلین

ثواب قرائت

۱

(طه/ مقدمه)

الصّادق (علیه السلام) - لَا تَدَعُوا قِرَاءَهًَْ سُورَهًِْ طه فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّهَا وَ یُحِبُّ مَنْ قَرَأَهَا وَ مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ کِتابَهُ بِیَمِینِهِ وَ لَمْ یُحَاسِبْهُ بِمَا عَمِلَ فِی الْإِسْلَامِ وَ أُعْطِیَ فِی الْآخِرَهًِْ مِنَ الْأَجْرِ حَتَّی یَرْضَی.

امام صادق (تلاوت سوره‌ی طه را رها نکنید، چرا که خداوند، این سوره و هرکه آن را بخواند، دوست دارد و هرکس به خواندن آن مواظبت ورزد، خداوند در روز قیامت نامه‌اش را به دست راستش می‌دهد و به خاطر کارهایی که در دوره‌ی اسلامش کرده او را محاسبه نمی‌کند و در آخرت آنقدر پاداش به او می‌دهد تا راضی شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۴

ثواب الأعمال، ص۱۰۸ / نورالثقلین/ البرهان

۲

(طه/ مقدمه)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ قَرَأَهَا أَیْ سُورَهًَْ طه أُعْطِیَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ ثَوَابَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَار.

پیامبر (هرکس این سوره را بخواند، در روز قیامت ثوابی به مانند ثواب مهاجران و انصار به او بخشیده می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۴

مستدرک، ج۴، ص۳۴۴ / نورالثقلین

آیه طه [1]

طه

نامی از نام‌های پیامبر

۱

(طه/ ۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سُفْیَانَ‌بْنِ‌السَّعِیدِ الثَّوْرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ (علیه السلام) یَا ابْنَ رَسُولَ اللَّهِ (علیه السلام) مَا مَعْنَی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل طه فقَالَ (علیه السلام) وَ أَمَّا طه فَاسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ مَعْنَاهُ یَا طَالِبَ الْحَقِّ الْهَادِیَ إِلَیْهِ.

امام صادق (سفیان‌بن‌سعید ثوری گوید: از امام صادق (پرسیدم: «ای فرزند رسول خدا (! معنای آیه: طه چیست»؟ ایشان فرمود: «طه اسمی از اسامی پیامبر (است، و معنایش این است که‌ای طلب‌کننده‌ی حق و هدایت‌گر به‌سوی آن».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۴

بحار الأنوار، ج۸۹، ص۳۷۳/ معانی الأخبار؛ ص۲۲/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(طه/ ۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رُوِیَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِی عَشَرَهًُْ أَسْمَاءَ وَ ذَکَرَ مِنْهُ طه وَ یس.

پیامبر (از رسول خدا (روایت‌شده که ده اسم به من اختصاص داده شده است و طه و یس را از آن ده اسم نام برد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۶

بحار الأنوار، ج۱۶، ص۱۲۹

۳

(طه/ ۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْکَلْبِیِّ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ قَالَ لِی کَمْ لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) اسْمٌ فِی الْقُرْآنِ قَالَ قُلْتُ اسْمَانِ أَوْ ثَلَاثٌ فَقَالَ یَا کَلْبِیُّ لَهُ عَشَرَهًُْ أَسْمَاء وَ منها طه.

امام صادق (کلبی نقل می‌کند: امام صادق (به من فرمود: «ای کلبی! محمّد (چند اسم در قرآن دارد»؟ گفتم: «دو یا سه اسم». ایشان فرمود: «ای کلبی! پیامبر (ده اسم دارد: و از جمله‌ی آن طه است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۶

بحار الأنوار، ج۱۶، ص۱۰۱/ بصایرالدرجات؛ ص۵۱۲/ البرهان

۴

(طه/ ۱)

السّجّاد (علیه السلام) - عنْ جَابِرِ‌بْنِ‌عَبْدِ‌اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: أَتَیْتُ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُهُ فَمَا وَجَدْتُ فِیهِ إِلَّا سَیِّدِی عَلِیَّ‌بْنَ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) … و هو یقول إِلَهِی وَ سَیِّدِی فَلَمَّا بَلَغْتَ بِی تَنَاهِیَ الرَّحْمَهًِْ مِنْکَ عَلَیَّ مَنَنْتَ بِمَنْ هَدَیْتَنِی بِهِ مِنَ الضَّلَالَهًِْ وَ اسْتَنْقَذْتَنِی بِهِ مِنَ الْهَلَکَهًِْ وَ اسْتَخْلَصْتَنِی بِهِ مِنَ الْحَیْرَهًِْ وَ فَکَکْتَنِی بِهِ مِنَ الْجَهَالَهًِْ وَ هُوَ حَبِیبُکَ وَ نَبِیُّکَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) أَزْلَفُ خَلْقِکَ عِنْدَکَ وَ قُلْتَ جَلَّ قَوْلُکَ لَهُ حِینَ اخْتَصَصْتَهُ بِمَا سَمَّیْتَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ طه ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی.

امام سجّاد (جابر (گوید: وارد مسجد شدم و فقط آقایم علیّ‌بن‌الحسین (را آنجا دیدم درحالی‌که می‌فرمود: «خداوندا! هنگامی‌که نهایت رحمتت را به من می‌رسانی توسط کسی بر من منّت می‌گذاری که به‌واسطه‌ی او مرا از گمراهی رهاندی و از هلاکت نجات دادی و از سرگشتگی بیرون آوردی و از نادانی خلاص کردی و او حبیب و فرستاده‌ی تو محمّد (مقرّب‌ترین بندگان در پیشگاهِ توست و تو هنگامی‌که اسماء اختصاصی او را نام می‌بردی اینگونه در مورد او فرمودی: طه ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۶

بحار الأنوار، ج۸۸، ص۷ / إقبال الأعمال؛ ص۲۸۵/ البلدالأمین؛ ص۲۳۸/ المصباح للکفعمی؛ ص۶۴۹

۵

(طه/ ۱)

الصّادق (علیه السلام) - أَنَّ جَعْفَرَ‌بْنَ‌مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ (علیه السلام) زَارَ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی هَذَا الْیَوْمِ بِهَذِهِ الزِّیَارَهًِْ وَ عَلَّمَهَا لِمُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ الثَّقَفِیِّ فَقَالَ إِذَا أَتَیْتَ مَشْهَدَ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فقل السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا طه وَ یس.

امام صادق (امام صادق (امیرالمؤمنین (را در چنین روزی (سالروز ولادت رسول اکرم () زیارت کرده و آن را به محمّدبن‌مسلم ثقفی آموخته است. امام (فرمود: «زمانی‌که به محلّ شهادت امیرالمؤمنین (رسیدی بگو… سلام برتو‌ای طه و یس».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۶

بحار الأنوار، ج۹۷، ص۳۷۵

۶

(طه/ ۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - یَا سَلْمَانُ (رحمة الله علیه) وَ یَا جُنْدَبُ فَأَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کُنَّا نُوراً وَاحِداً صَارَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مُحَمَّدٌ الْمُصْطَفَی (صلی الله علیه و آله) وَ صِرْتُ أَنَا وَصِیَّهُ الْمُرْتَضَی (علیه السلام) وَ صَارَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) طه ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی وَ صَارَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) صَاحِبَ الدَّلَالَاتِ وَ صِرْتُ أَنَا صَاحِبَ الْمُعْجِزَاتِ وَ الْآیَات.

امام علی (‌ای سلمان و ابوذر! … من و پیامبر یک نور بودیم؛ او محمّد مصطفی گردید و من وصی او علیّ مرتضی شدم؛ . . محمّد (طه\* ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی است؛ محمّد (صاحب دلالات است و من صاحب معجزات و آیات هستم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۶

بحار الأنوار، ج۲۶، ص۳

معنای آن

۱

(طه/ ۱)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - وَ هِیَ بِلُغَهًِْ طَیٍّ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله).

امام باقر و امام صادق (طه با لهجه‌ی قبیله‌ی طیء می‌شود‌ای محمّد (.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۶

بحار الأنوار، ج۱۶، ص۸۵/ القمی؛ ج۲، ص۵۷/ بحار الأنوار، ج۱۶، ص۸۵ و وسایل الشیعهًْ؛ ج۵، ص۴۹۰؛ «بتفاوت» / نورالثقلین/ البرهان

۲

(طه/ ۱)

الصّادق (علیه السلام) - فِی تَفْسِیرِ الثَّعْلَبِیِّ قَال قَالَ جَعْفَرُ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ (علیه السلام) قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ طه أَیْ طَهَارَهًُْ أَهْلِ الْبَیْتِ (مِنَ الرِّجْسَ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّما یُرِیدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً.

امام صادق ( ثعلبی در مورد آیه‌ی طه از امام صادق (روایت می‌کند که ایشان فرمود: «طه، طهارت اهل بیت (است». سپس آیه: خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. (احزاب/۳۳). را تلاوت نمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۶

بحار الأنوار، ج۲۵، ص۲۰۹/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۰۴/ الصراط المستقیم؛ ج۱، ص۱۸۶/ العمدهًْ؛ ص۳۷/ البرهان

فضیلت

۱

(طه/ ۱)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) قَالَ کُنَّا جُلُوساً مَعَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) إِذْ هَبَطَ عَلَیْهِ الْأَمِینُ

جَبْرَئِیلُ وَ مَعَهُ جَامٌ مِنَ الْبِلَّوْرِ الْأَحْمَرِ مَمْلُوءاً مِسْکاً وَ عَنْبَراً وَ کَانَ إِلَی جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ وَلَدَاهُ الْحَسَنُ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) عَلَیْهِمُ التَّحِیَّهًُْ وَ الْإِکْرَامُ فَقَالَ لَهُ السَّلَامُ عَلَیْکَ اللَّهُ یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ یُحَیِّیکَ بِهَذِهِ التَّحِیَّهًِْ وَ یَأْمُرُکَ أَنْ تُحَیِّیَ عَلِیّاً (علیه السلام) وَ وَلَدَیْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) فَلَمَّا صَارَتْ فِی کَفِّ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) هَلَّلَتْ ثَلَاثاً وَ کَبَّرَتْ ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَتْ بِلِسَانٍ ذَرِبٍ طَلْقٍ یَعْنِی الْجَامَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ طه ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی فَاشْتَمَّهَا النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) وَ حَیَّا بِهَا عَلِیّا (علیه السلام).

ابن‌عبّاس (ابن‌عبّاس (گوید: نزد پیامبر (نشسته بودیم که جبرئیل بر او نازل شد و همراه او ظرفی از بلور سرخ انباشته از مشک و عنبر بود و در کنار پیامبر (علیّ‌بن‌ابی‌طالب (و دو فرزندش حسن و حسین (بودند. جبرئیل به پیامبر (گفت: «سلام بر تو، خداوند بر تو سلام می‌فرستد، و با این چنین تحیّتی بر تو درود می‌فرستد و از تو می‌خواهد که تو هم با آن بر علی و فرزندانش (درود فرستی». ابن‌عبّاس (گوید: هنگامی‌که آن ظرف به دست رسول خدا (رسید، پیامبر (سه بار لا إِلَه إلّا اللهُ و سه‌بار نیز تکبیر گفت و بعد آن ظرف با زبانی گویا و روان گفت: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ\* طه\* مَا أَنزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَی. پیامبر (آن را بویید و به علی (تعارف کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۶

بحار الأنوار، ج۳۷، ص۱۰۰/ بحار الأنوار، ج۴۳، ص۲۹/ الأمالی للطوسی؛ ص۳۵۵؛ / المناقب؛ ج۳، ص۳۹۲؛ «وکان الی جنب… والاکرام» محذوف/ البرهان

آیه ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی [2]

ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را سخت به زحمت بیفکنی!

آیه إِلّا تَذْکِرَةً لِمَنْ یَخْشی [3]

آن را فقط برای یادآوری کسانی که [از خدا] می‌ترسند نازل ساختیم.

سبب نزول

۱

(طه/ ۳)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عِنْدَ عَائِشَهًَْ لَیْلَتَهَا فَقَالَتْ یَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِمَ تُتْعِبُ نَفْسَکَ وَ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَکَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ فَقَالَ یَا عَائِشَهًُْ أَ لَا أَکُونُ عَبْداً شَکُوراً قَالَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَقُومُ عَلَی أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَیْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی طه ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی.

امام باقر (ابوبصیر نقل می‌کند: امام باقر (فرمود: رسول خدا (شبی نزد عایشه بود [عایشه] به آن حضرت گفت: «ای رسول خدا (! چرا خودت را به زحمت می‌اندازی: حال آنکه خداوند گناهان قبل و بعد تو را آمرزیده است»؟ . (فتح/۲) آن حضرت فرمود: «ای عایشه! آیا نباید بنده‌ای شکرگزار باشم»؟ آنگاه امام (فرمود: «رسول خدا (بر روی انگشتان پایش می‌ایستاد. پس خداوند این آیه را نازل کرد: طه، ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۸

الکافی؛ ج۲، ص۹۵/ بحار الأنوار، ج۱۶، ص۲۶۳/ بحار الأنوار، ج۸۱، ص۲۶۲/ مشکاهًْ الأنوار؛ ص۳۵ و مستدرک الوسایل؛ ج۱، ص۱۲۸/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(طه/ ۳)

الصّادق (علیه السلام) - أَنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) کَانَ یَرْفَعُ إِحْدَی رِجْلَیْهِ فِی الصَّلَاهًِْ لِیَزِیدَ تَعَبُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی طه ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی فَوَضَعَهَا.

امام صادق (پیامبر خدا (یکی از دو پایش را در نماز بلند می‌کرد تا بیشتر خسته شود، تا اینکه خداوند این آیه را نازل کرد: طه\* مَا أَنزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَی سپس آن حضرت پایش را روی زمین گذاشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۸

مستدرک الوسایل؛ ج۴، ص۱۱۸/ بحار الأنوار، ج۶۸، ص۲۷/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۵، ص۴۹۱؛ «بتفاوت لفظی» / نورالثقلین/ البرهان

۳

(طه/ ۳)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِذَا صَلَّی قَامَ عَلَی أَصَابِعِ رِجْلَیْهِ حَتَّی تَوَرَّمَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی طه وَ هِیَ بِلُغَهًِْ طَیٍّ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی.

امام باقر (و امام صادق ( رسول خدا (هرگاه نماز می‌گزارد، بر لبه‌ی انگشتان پاهایش می‌ایستاد تا اینکه انگشتانش ورم کرد. سپس خداوند تبارک‌وتعالی این آیه را نازل کرد: «طه با لهجه‌ی قبیله‌ی طیء می‌شود‌ای محمّد (! ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را سخت به زحمت بیفکنی! . (طه/۳۱).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۸

بحار الأنوار، ج۱۶، ص۸۵/ القمی؛ ج۲، ص۵۷/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۵، ص۴۹۰ / نورالثقلین؛ «تورّم» بدل «تورمت» / البرهان

۴

(طه/ ۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ لَقَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَشْرَ سِنِینَ عَلَی أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ حَتَّی تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ وَ اصْفَرَّ وَجْهُهُ یَقُومُ اللَّیْلَ أَجْمَعَ حَتَّی عُوتِبَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ طه ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی بَلْ لِتَسْعَدَ.

امام علی (ده سال آنقدر بر روی قدم‌های خود ایستاد که پاهایش ورم کرد و صورتش زرد شد؛ تمام شب را به شب‌زنده‌داری می‌پرداخت به قدری که او را سرزنش نمودند؛ طه ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را سخت به زحمت بیفکنی! برای اینکه به سعادت برسی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۶۸

بحار الأنوار، ج۶۸، ص۲۶/ نورالثقلین

۵

(طه/ ۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الصَّلَاهًِْ قَاعِداً أَوْ یَتَوَکَّأُ عَلَی عَصًا أَوْ عَلَی حَائِطٍ فَقَالَ لَا مَا شَأْنُ أَبِیکَ وَ شَأْنُ هَذَا مَا بُلِّغَ أَبُوکَ هَذَا بَعْدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بَعْدَ مَا عَظُمَ أَوْ بَعْدَ مَا ثَقُلَ کَانَ یُصَلِّی وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ إِحْدَی رِجْلَیْهِ حَتَّی أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی طه ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی فَوَضَعَهَا.

امام صادق (عبدالله‌بن‌بکیر گوید: از امام صادق (درمورد نماز نشسته یا درحال تکیه به عصا یا دیوار پرسیدم امام (فرمود: «نه، هنوز پدر تو به اینجا نرسیده که چنین کاری کند. رسول خدا (بعد از اینکه سنش بالارفت یا وقتی‌که مریض بود، ایستاده نماز می‌خواند و یکی از دو پای خود را بلند می‌کرد تا اینکه خدای متعال این آیه را نازل کرد: طه ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۰

بحار الأنوار، ج۱۶، ص۲۱۹/ قرب الإسناد؛ ص۷۹؛ «متوکیا» بدل «یتوکأ»

۶

(طه/ ۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ لَقَدْ قَامَ (علیه السلام) عَشْرَ سِنِینَ عَلَی أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ حَتَّی تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ وَ اصْفَرَّ وَجْهُهُ یَقُومُ اللَّیْلَ أَجْمَعَ حَتَّی عُوتِبَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ طه ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقی بَلْ لِتَسْعَدَ بِهِ وَ لَقَدْ کَانَ یَبْکِی حَتَّی یُغْشَی عَلَیْهِ فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَکَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ قَالَ بَلَی أَ فَلَا أَکُونُ عَبْداً شَکُوراً.

امام علی (از این رو ده سال بر لبه‌ی انگشتانشان نماز می‌خواند تا اینکه پاهایش ورم کرد و صورتش زرد گشت و ایشان تمامی شب را به نماز می‌ایستاد، تا حدّی که مورد عتاب قرار گرفت و خداوند فرمود: طه ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را سخت به زحمت بیفکنی! . بلکه این قرآن را بدین‌خاطر نازل کردیم که با آن خوشبخت گردی. گاهی گریه‌ی ایشان به‌نحوی بود که بیهوش می‌شدند و دیگران می‌گفتند: «ای رسول خدا (! آیا خداوند عزّوجلّ گناهان قبل و بعد (ما تقدّم و ما تأخّر) شما را نیامرزیده است»؟ ایشان فرمود: «چرا، امّا من نباید بنده‌ای شکرگزار باشم»؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۰

بحار الأنوار، ج۱۰، ص۴۰/ بحار الأنوار، ج۱۷، ص۲۵۷/ الاحتجاج؛ ج۱، ص۲۲۰/ مستدرک الوسایل؛ ج۴، ص۱۱۸/ البرهان

ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی

۱ -۱

(طه/ ۳)

الصّادق (علیه السلام) - مَا أُنْزِلَ عَلَیْکَ الْقُرْآنُ لِتَشْقَی بَلْ لِتَسْعَدَ بِه.

امام صادق (ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی! بلکه برای این فرستادیم که با آن خوشبخت گردی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۰

بحار الأنوار، ج۸۹، ص۳۷۳/ نورالثقلین؛ «بتفاوت لفظی» / البرهان

آیه تَنْزِیلاً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ الْعُلی [4]

[اين قرآن] از سوی کسی نازل شده که زمین و آسمان‌های بلند را آفریده است.

آیه الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی [5]

همان بخشنده‌ای که بر عرش مسلّط است.

عرش

۱ -۱

(طه/ ۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) الْکُرْسِیُّ عِنْدَ الْعَرْشِ کَحَلْقَهًٍْ فِی فَلَاهًٍْ قِیٍّ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی.

پیامبر (پیامبر (فرمود: کرسی در نزد عرش چون حلقه‌ای در بیابان است. و این آیه را خواند: الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۰

الکافی؛ ج۸، ص۱۵۳/ بحار الأنوار، ج۵۷، ص۸۳/ التوحید؛ ص۲۷۵/ نورالثقلین

۱ -۲

(طه/ ۵)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ صَفْوَانَ‌بْنِ‌یَحْیَی قَالَ: سَأَلَنِی أَبُوقُرَّهًَْ الْمُحَدِّثُ أَنْ أُدْخِلَهُ عَلَی أَبِی‌الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِی فَدَخَلَ… فَقَالَ أَبُوالْحَسَنِ (علیه السلام) الْعَرْشُ لَیْسَ هُوَ اللَّهُ وَ الْعَرْشُ اسْمُ عِلْمٍ وَ قُدْرَهًٍْ وَ عَرْشٍ فِیهِ کُلُّ شَیْءٍ ثُمَّ أَضَافَ الْحَمْلَ إِلَی غَیْرِهِ خَلْقٍ مِنْ خَلْقِهِ لِأَنَّهُ اسْتَعْبَدَ خَلْقَهُ بِحَمْلِ عَرْشِهِ وَ هُمْ حَمَلَهًُْ عِلْمِهِ وَ خَلْقاً یُسَبِّحُونَ حَوْلَ عَرْشِهِ وَ هُمْ یَعْمَلُونَ بِعِلْمِهِ وَ مَلَائِکَهًًْ یَکْتُبُونَ أَعْمَالَ عِبَادِهِ وَ اسْتَعْبَدَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِالطَّوَافِ حَوْلَ بَیْتِهِ وَ اللَّهُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی کَمَا قَالَ وَ الْعَرْشُ وَ مَنْ یَحْمِلُهُ وَ مَنْ حَوْلَ الْعَرْشِ وَ اللَّهُ الْحَامِلُ لَهُمُ الْحَافِظُ لَهُمُ الْمُمْسِکُ القائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) عَلَی کُلِّ نَفْسٍ وَ فَوْقَ کُلِّ شَیْءٍ وَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ وَ لَا یُقَالُ مَحْمُولٌ وَ لَا أَسْفَلُ قَوْلًا مُفْرَداً لَا یُوصَلُ بِشَیْءٍ فَیَفْسُدُ اللَّفْظُ وَ الْمَعْنَی قَالَ أَبُوقُرَّهًَْ فَتُکَذِّبُ بِالرِّوَایَهًِْ الَّتِی جَاءَتْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی إِذَا غَضِبَ إِنَّمَا یُعْرَفُ غَضَبُهُ أَنَّ الملائکهًْ الَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ یَجِدُونَ ثِقْلَهُ عَلَی کَوَاهِلِهِمْ فَیَخِرُّونَ سُجَّداً فَإِذَا ذَهَبَ الْغَضَبُ خَفَّ وَ رَجَعُوا إِلَی مَوَاقِفِهِم.

امام رضا (صفوان‌بن‌یحیی گوید: ابوقرّه محدّث از من خواست او را نزد امام رضا (ببرم. من از ایشان تقاضای شرفیابی کردم و امام (پذیرفت… امام (فرمود: «عرش که خدا نیست و عرش نام علم و قدرت است، و عرش نام چیزی است که همه چیز در آن است، و حمل عرش را به انواع دیگری از آفریده‌هایش نسبت داده، چون خلقش را به حمل عرشش به عبادت واداشته و آنان حاملان علم اویند، و خلقی گرد عرشش تسبیح گو و به مقتضای علم حق تعالی عمل می‌کنند و فرشته‌هایی هستند که کردار بنده‌هایش را می‌نویسند، و مردم زمین را به عبادت و طواف گرد خانه‌اش واداشت و خدا چنانکه فرموده بر عرش استوار است، و عرش و حاملانش و هر که گرد آن است، خدا حامل و نگهبان و نگهدار بر آن‌ها و قائم بر هرکس و برتر از هر چیز است. ولی او را محمول نمی‌گویند و به تنهایی اسفل نمی‌خوانند و به چیزی پیوسته نمی‌باشد تا لفظ و معنا فاسد باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۰

بحار الأنوار، ج۵۵، ص۱۴/ البرهان

۱ -۳

(طه/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَنَانِ‌بْنِ‌سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّه (علیه السلام) عَنِ الْعَرْشِ وَ الْکُرْسِیِّ فَقَالَ إِنَّ لِلْعَرْشِ صِفَاتٍ کَثِیرَهًًْ مُخْتَلِفَهًًْ لَهُ فِی کُلِّ سَبَبٍ وَ صُنْعٍ فِی الْقُرْآنِ صِفَهًٌْ عَلَی حِدَهًٍْ فَقَوْلُهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ یَقُولُ الْمُلْکُ الْعَظِیمُ فَقَوْلُه الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی یَقُولُ عَلَی الْمُلْکِ احْتَوَی وَ هَذَا مُلْکُ الْکَیْفُوفِیَّهًِْ فِی الْأَشْیَاءِ ثُمَّ الْعَرْشُ فِی الْوَصْلِ مُفْرَدٌ مِنَ الْکُرْسِیِّ لِأَنَّهُمَا بَابَانِ مِنْ أَکْبَرِ أَبْوَابِ الْغُیُوبِ وَ هُمَا جَمِیعاً غَیْبَانِ وَ هُمَا فِی الْغَیْبِ مَقْرُونَانِ لِأَنَّ الْکُرْسِیَّ هُوَ الْبَابُ الظَّاهِرُ مِنَ الْغَیْبِ الَّذِی مِنْهُ مَطْلَعُ الْبِدَعِ وَ مِنْهَا الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا وَ الْعَرْشُ هُوَ الْبَابُ الْبَاطِنُ الَّذِی یُوجَدُ فِیهِ عِلْمُ الْکَیْفِ وَ الْکَوْنِ وَ الْقَدْرِ وَ الْحَدِّ وَ الْأَیْنِ وَ الْمَشِیَّهًِْ وَ صِفَهًِْ الْإِرَادَهًِْ وَ عِلْمُ الْأَلْفَاظِ وَ الْحَرَکَاتِ وَ التَّرْکِ وَ عِلْمُ الْعَوْدِ وَ الْبَدَاءِ فَهُمَا فِی الْعِلْمِ بَابَانِ مَقْرُونَانِ لِأَنَّ مُلْکَ الْعَرْشِ سِوَی مُلْکِ الْکُرْسِیِّ وَ عِلْمَهُ أَغْیَبُ مِنْ عِلْمِ الْکُرْسِیِّ.

امام صادق (حنان‌بن‌سدیر گوید: از امام صادق (در مورد عرش و کرسی پرسیدم، فرمود: «عرش اوصاف بسیار و گوناگون دارد، برای هر وصفی در قرآن یک معنا آمده است، اینکه فرموده است: پروردگارِ عرش بزرگ. (توبه/۱۲۹). یعنی، ملک بزرگ، و آیه: الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی؛ بر ملک فراگیر است، و این ملک، چگونگی هر چیز است. و آنگاه عرش در پیوست از کرسی جدا است، زیرا این دو بزرگترین ابواب امور نهانی‌اند، و هر دو از امور غیبی‌اند و در نهان با هم هستند، زیرا کرسی باب بیرونی غیب است که پدیدگاه آفرینش است و همه چیز از آن است، و عرش باب درونی است، که دانش چگونگی و بودن و اندازه و مرز و مکان و خواست و وصف اراده، و دانش الفاظ و حرکات و وانهادن، و دانش بازگشت و بداء در آن است؛ و هر دو باب دانش همراه هم هستند، زیرا ملک عرش جز ملک کرسی است: و علمش نهانتر از علم کرسی است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۲

بحار الأنوار، ج۵۵، ص۳۰/ التوحید؛ ص۳۲۱/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۴

(طه/ ۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَحْمَدَ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلَ الْجَاثَلِیقُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَقَالَ أَخْبِرْنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَحْمِلُ الْعَرْشَ أَمِ الْعَرْشُ یَحْمِلُهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ حَامِلُ الْعَرْشِ وَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا فِیهِمَا وَ مَا بَیْنَهُمَا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِنَّ اللهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کانَ حَلِیماً غَفُوراً قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ وَ یَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمانِیَةٌ فَکَیْفَ قَالَ ذَلِکَ وَ قُلْتَ إِنَّهُ یَحْمِلُ الْعَرْشَ وَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إِنَّ الْعَرْشَ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ أَنْوَارٍ أَرْبَعَهًٍْ نُورٍ أَحْمَرَ مِنْهُ احْمَرَّتِ الْحُمْرَهًُْ وَ نُورٍ أَخْضَرَ مِنْهُ اخْضَرَّتِ الْخُضْرَهًُْ وَ نُورٍ أَصْفَرَ مِنْهُ اصْفَرَّتِ الصُّفْرَهًُْ وَ نُورٍ أَبْیَضَ مِنْهُ ابْیَضَّ الْبَیَاضُ وَ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِی حَمَّلَهُ اللَّهُ الْحَمَلَهًَْ وَ ذَلِکَ نُورٌ مِنْ عَظَمَتِهِ فَبِعَظَمَتِهِ وَ نُورِهِ أَبْصَرَ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِینَ وَ بِعَظَمَتِهِ وَ نُورِهِ عَادَاهُ الْجَاهِلُونَ وَ بِعَظَمَتِهِ

وَ نُورِهِ ابْتَغَی مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مِنْ جَمِیعِ خَلَائِقِهِ إِلَیْهِ الْوَسِیلَهًَْ بِالْأَعْمَالِ الْمُخْتَلِفَهًِْ وَ الْأَدْیَانِ الْمُشْتَبِهَهًِْ فَکُلُّ مَحْمُولٍ یَحْمِلُهُ اللَّهُ بِنُورِهِ وَ عَظَمَتِهِ وَ قُدْرَتِهِ لَا یَسْتَطِیعُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَ لَا نَفْعاً وَ لَا مَوْتاً وَ لا حَیَاهًًْ وَ لَا نُشُوراً فَکُلُّ شَیْءٍ مَحْمُولٌ وَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْمُمْسِکُ لَهُمَا أَنْ تَزُولَا وَ الْمُحِیطُ بِهِمَا مِنْ شَیْءٍ وَ هُوَ حَیَاهًُْ کُلِّ شَیْءٍ وَ نُورُ کُلِّ شَیْءٍ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی عَمَّا یَقُولُونَ عُلُوّاً کَبِیراً قَالَ لَهُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَیْنَ هُوَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) هُوَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا وَ فَوْقُ وَ تَحْتُ وَ مُحِیطٌ بِنَا وَ مَعَنَا وَ هُوَ قَوْلُهُ ما یَکُونُ مِنْ نَجْوی ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنی مِنْ ذلِکَ وَ لا أَکْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ ما کانُوا فَالْکُرْسِیُّ مُحِیطٌ بِالسَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّری وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفی وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی: وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ لا یَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ فَالَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ هُمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِینَ حَمَّلَهُمُ اللَّهُ عِلْمَهُ وَ لَیْسَ یَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَهًِْ شَیْءٌ خَلَقَ اللَّهُ فِی مَلَکُوتِهِ الَّذِی أَرَاهُ اللَّهُ أَصْفِیَاءَهُ وَ أَرَاهُ خَلِیلَهُ (علیه السلام) فَقَالَ وَ کَذلِکَ نُرِی إِبْراهِیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ وَ کَیْفَ یَحْمِلُ حَمَلَهًُْ الْعَرْشِ اللَّهَ وَ بِحَیَاتِهِ حَیِیَتْ قُلُوبُهُمْ وَ بِنُورِهِ اهْتَدَوْا إِلَی مَعْرِفَتِهِ.

امام علی (احمدبن‌محمّد برقی در حدیثی مرفوع گوید: جاثلیق از امیرالمؤمنین (سؤال کرد و به ایشان گفت: «در مورد خداوند به من توضیح بده، او عرش را حمل می‌کند یا عرش او را»؟ امیرالمؤمنین (فرمود: «خداوند تبارک‌وتعالی حمل‌کننده‌ی عرش و آسمان‌ها و زمین و آنچه در آن دو و میان آن‌هاست، می‌باشد و این آیه بیانگر آن است: 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 بردبار و غفور است! . (فاطر/۴۱). او گفت: «مرا از آیه: و آن روز عرش پروردگارت را هشت فرشته بر فراز همه‌ی آن‌ها حمل می‌کنند! . (حاقه/۱۷). باخبر ساز، چگونه این امر ممکن است، حال آنکه تو گفتی او عرش و آسمان‌ها و زمین را حمل می‌کند»؟ سپس امیرالمؤمنین (به او فرمود: «خداوند، عرش را از نورهایی چهارگانه آفریده است: نوری سرخ که سرخی از آن پدید آمده و نوری سبز که سبزی از آن به وجود آمده و نوری زرد که زردی از آن شکل‌گرفته و نوری سفید که سفیدی از آن هستی یافته است، و آن همان علمی است که خداوند بر [دوش] حمل‌کنندگان قرار داده است و آن نوری است از عظمت او، و خداوند به‌واسطه‌ی عظمت و نورش قلب مؤمنان را بینا کرده است و با نور و عظمت اوست که نادانان با او به مخالفت برخاستند و با نور و عظمت اوست که تمامی آفریدگانش در آسمان‌ها و زمین، با اعمال گوناگون و ادیانی که بر آنان مشتبه گردیده، راه و وسیله‌ای به‌سوی او می‌جویند و هر آنچه را که خداوند با نور و عظمت و قدرت خویش حمل می‌کند، نمی‌تواند، به خود سود یا ضرری رساند و مرگ و زندگی و رستاخیز را برای خود به وجود آورد. پس هرچیز در این دنیا محمول است و خداوند تبارک‌وتعالی آسمان و زمین را نگه‌داشته تا از بین نروند و بر آن دو احاطه دارد و او مایه‌ی زندگی و نور هر چیزی است و حضرت حق از آنچه که ظالمان می‌گویند، منزّه و بسیار برتر و والاتر است». او گفت: «حال به من بگو که خداوند عزّوجلّ کجاست»؟ امیرالمؤمنین (فرمود: «او اینجا و آنجا و بالا و پایین و دربرگیرنده‌ی ما و همراه ماست و چنان‌که این آیه می‌گوید: هیچ گفتگوی محرمانه‌ای میان سه‌تن نیست مگر اینکه او چهارمین آن‌هاست و نه میان پنج‌تن مگر اینکه او ششمین آن‌هاست و نه کمتر از این [عدد] و نه بیشتر، مگر اینکه هر کجا باشند او با آن‌هاست. (مجادله/۷). بنابراین کرسی احاطه‌کننده‌ی آسمان‌ها و زمین است و آنچه را که میان آن‌ها و زیر خاک است و اگرچه صدایتان را بلند کنید، بدانید که او سرّ و پنهانی‌ها را می‌داند، چنان‌که خداوند می‌فرماید: تخت [حکومت] او، آسمان‌ها و زمین را دربرگرفته و نگاهداری آن دو [آسمان و زمین]، او را خسته نمی‌کند. بلندی مقام و عظمت، مخصوص اوست. (بقره/۲۵۵). و کسانی‌که عرش را حمل می‌کنند همان عالمانی هستند که خداوند علمش را بر (دوش) آنان قرار داده است و هر آنچه که در ملکوت خداست، از این چهار چیز خارج نیست و آن ملکوتی است که خداوند آن را به برگزیدگان خود نشان می‌دهد. همان‌طورکه آن را به ابراهیم خلیل (نشان داد و سپس گفت: و این چنین، ملکوت آسمان‌ها و زمین [و حکومت مطلقه خداوند بر آن‌ها] را به ابراهیم نشان دادیم [تا به آن استدلال کنده، و اهل یقین گردد. (انعام/۷۵). و چگونه حاملان عرش می‌توانند خدا را حمل‌کنند، حال آنکه با حیات اوست که قلبهایشان زنده است و با نور اوست که به شناختش راه می‌یابند»؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۲

الکافی ج۱، ص ۱۲۹ / البرهان

۱ -۵

(طه/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ: مِمَّا سَأَلَ الزَّندِیقُ أَبَاعَبدِ اللّهِ (علیه السلام) أَن قَالَ فَالْکُرْسِیُ أَکْبَرُ أَمِ الْعَرْشُ؟ قَالَ (علیه السلام) کُلُّ شَیْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ فِی جَوْفِ الْکُرْسِیِّ مَا خَلَا عَرْشَهُ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یُحِیطَ بِهِ الْکُرْسِیُّ قَالَ فَخَلَقَ النَّهَارَ قَبْلَ اللَّیْلِ؟ قَالَ (علیه السلام) خَلَقَ النَّهَارَ قَبْلَ اللَّیْلِ وَ الشَّمْسَ قَبْلَ الْقَمَرِ وَ الْأَرْضَ قَبْلَ السَّمَاءِ وَ وَضَعَ الْأَرْضَ عَلَی الْحُوتِ وَ الْحُوتَ فِی الْمَاءِ وَ الْمَاءَ فِی صَخْرَهًٍْ مُجَوَّفَهًٍْ وَ الصَّخْرَهًَْ عَلَی عَاتِقِ مَلَکٍ وَ الْمَلَکَ عَلَی الثَّرَی وَ الثَّرَی عَلَی الرِّیحِ الْعَقِیمِ وَ الرِّیحَ عَلَی الْهَوَاءِ وَ الْهَوَاءُ تُمْسِکُهُ الْقُدْرَهًُْ وَ لَیْسَ تَحْتَ الرِّیحِ الْعَقِیمِ إِلَّا الْهَوَاءُ وَ الظُّلُمَاتُ وَ لَا وَرَاءَ ذَلِکَ سَعَهًٌْ وَ لَا ضِیقٌ وَ لَا شَیْءٌ یُتَوَهَّمُ ثُمَّ خَلَقَ الْکُرْسِیَّ فَحَشَاهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ الْکُرْسِیُّ أَکْبَرُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ ثُمَّ خَلَقَ الْعَرْشَ فَجَعَلَهُ أَکْبَرَ مِنَ الْکُرْسِیِّ.

امام صادق (در کتاب الاحتجاج آمده است: از جمله سؤالاتی که فرد زندیق از امام صادق (پرسید این بود که: «کرسی بزرگتر است یا عرش»؟ امام صادق (فرمود: «به جز عرش، هرچیزی که خدا خلق کرده است در درون کرسی قرار دارد. عرش بزرگتر از آن است که کرسی، آن را احاطه کند». گفت: «آیا روز را پیش از شب خلق کرده است»؟ فرمود: «بله، روز را پیش از شب، خورشید را پیش از ماه و زمین را پیش از آسمان خلق کرده است. زمین را بر پشت ماهی و ماهی را در آب و آب را در دل صخره¬ای توخالی و صخره را بر شانه‌ی یک فرشته و فرشته را بر روی خاک و خاک را بر روی باد عقیم و باد را بر روی هوا قرار داد و هوا توسّط قدرت [خداوند] کنترل می¬شود و در زیر باد عقیم، چیزی جز هوا و تاریکی وجود ندارد و در ورای آن پهناوری و تنگی و چیزی که به وهم درآید، نیست. سپس خداوند کرسی را خلق کرد و آسمان¬ها و زمین را در درون آن قرار داد. کرسی از هرچیزی که خلق شده است، بزرگتر است. سپس عرش را خلق کرد و آن را بزرگتر از کرسی قرار داد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۴

الإحتجاج، ج۲، ص۳۵۲ / البرهان

۱ -۶

(طه/ ۵)

الهادی (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی‌الْحَسَنِ عَلِیِّ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ یَا سَیِّدِی قَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّ اللَّهَ فِی مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی وَ أَنَّهُ یَنْزِلُ کُلَّ لَیْلَهًٍْ فِی النِّصْفِ الْأَخِیرِ مِنَ اللَّیْلِ إِلَی السَّمَاءِ الدُّنْیَا وَ رُوِیَ أَنَّهُ یَنْزِلُ عَشِیَّهًَْ عَرَفَهًَْ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی مَوْضِعِهِ فَقَالَ بَعْضُ مَوَالِیکَ فِی ذَلِکَ إِذَا کَانَ فِی مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ فَقَدْ یُلَاقِیهِ الْهَوَاءُ وَ یَتَکَنَّفُ عَلَیْهِ وَ الْهَوَاءُ جِسْمٌ رَقِیقٌ یَتَکَنَّفُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ بِقَدْرِهِ فَکَیْفَ یَتَکَنَّفُ عَلَیْهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَی هَذَا الْمِثَالِ فَوَقَّعَ (علیه السلام) عِلْمُ ذَلِکَ عِنْدَهُ وَ هُوَ الْمُقَدِّرُ لَهُ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ تَقْدِیراً وَ اعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ فِی السَّمَاءِ الدُّنْیَا فَهُوَ کَمَا هُوَ عَلَی الْعَرْشِ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا لَهُ سَوَاءٌ عِلْماً وَ قُدْرَهًًْ وَ مُلْکاً وَ إِحَاطَهًًْ.

امام هادی (محمّدبن‌عیسی گوید: به امام هادی (نوشتم: «ای سرورم! خداوند مرا فدای تو گرداند، برایمان روایت شده است که خداوند در جایگاهی پایین‌تر از عرش قرار دارد و او در آخر هر شب به آسمان دنیا می‌آید و روایت شده که او در شامگاه روز عرفه پایین می‌آید و سپس به جایگاهش باز می‌گردد. بعضی از طرفدارانتان دراین‌باره گفته‌اند: «اگر خدا در نقطه‌ای باشد، در معرض هوا قرار می‌گیرد و به ناچار با آن سازگار می‌گردد و هوا جسم رقیقی است که با هرچیز به‌اندازه‌ی خود سازگار می‌گردد، حال چگونه هوا می‌تواند، با این خاصیّت، با خداوند عزّوجلّ سازگار گردد»؟ آن حضرت (در پاسخ به آن نوشت: «علم این در نزد خداست و اوست که این شرایط را در بهترین حالت سنجیده است. و بدان اگر او در آسمان دنیا باشد، هیچ فرقی با زمانی‌که در عرش است، ندارد و همه‌ی اشیاء در برابر علم و قدرت و حکومت و احاطه‌ی او یکسان هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۴

الکافی ج۱، ص ۱۲۶ / البرهان

۱ -۷

(طه/ ۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ الْحَسَنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ الی رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فسالوه عَنْ أَشْیَاءَ فَکَانَ فِیمَا سَأَلُوهُ عَنْهُ ان قَالَ لَهُ أَحَدُهُمْ… لِمَ صَارَ الْبَیْتُ الْمَعْمُورُ مُرَبَّعاً قَالَ لِأَنَّهُ بِحِذَاءِ الْعَرْشِ وَ هُوَ مُرَبَّعٌ فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ صَارَ الْعَرْشُ مُرَبَّعاً قَالَ لِأَنَّ الْکَلِمَاتِ الَّتِی بُنِیَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.

پیامبر (از امام حسن (روایت است: چند نفر یهودی محضر رسول خدا (رسیدند و از آن سرور از اشیایی سؤال کرده، یکی از سؤالاتشان این بود: «برای چه بیت‌المعمور چهار گوش است»؟ حضرت فرمود: «زیرا محاذی عرش است و آن چهار گوش می‌باشد». محضر مبارکش عرض شد: «چرا عرش مربّع است»؟ فرمود: «زیرا کلماتی که اسلام بر آن بناشده چهار تا است و آن‌ها عبارتند از: سبحان اللهُ و الحمد لله و لا اله الّا اللهُ و اللهُ اکبر».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۶

علل الشرایع، ج۲، ص۳۹۸ / نورالثقلین

۱ -۸

(طه/ ۵)

السّجّاد (علیه السلام) - فِی الْعَرْشِ تِمْثَالُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَالَ وَ هَذَا تَأْوِیلُ قَوْلِهِ وَ إِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ إِنَّ بَیْنَ القائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ وَ القائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) الثَّانِیَهًِْ خَفَقَانَ الطَّیْرِ الْمُسْرِعِ مَسِیرَهًَْ أَلْفِ عَامٍ وَ الْعَرْشُ یُکْسَی کُلَّ یَوْمٍ سَبْعِینَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ النُّورِ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا فِی الْعَرْشِ کَحَلْقَهًٍْ فِی فَلَاهًٍْ وَ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَی مَلَکاً یُقَالُ لَهُ خرقائیل لَهُ ثَمَانِیَهًَْ عَشَرَ أَلْفَ جَنَاحٍ مَا بَیْنَ الْجَنَاحِ إِلَی الْجَنَاحِ خَمْسُمِائَهًِْ عَامٍ فَخَطَر لَهُ خَاطِرٌ هَلْ فَوْقَ الْعَرْشِ شَیْءٌ فَزَادَهُ اللَّهُ تَعَالَی مِثْلَهَا أَجْنِحَهًًْ أُخْرَی فَکَانَ لَهُ سِتٌّ وَ ثَلَاثُونَ أَلْفَ جَنَاحٍ مَا بَیْنَ الْجَنَاحِ إِلَی الْجَنَاحِ خَمْسُمِائَهًِْ عَامٍ ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَیُّهَا الْمَلَکُ طِرْ فَطَارَ مِقْدَارَ عِشْرِینَ أَلْفَ عَامٍ لَمْ یَنَلْ رَأْسَ قَائِمَهًٍْ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ ثُمَّ ضَاعَفَ اللَّهُ لَهُ فِی الْجَنَاحِ وَ الْقُوَّهًِْ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَطِیرَ فَطَارَ مِقْدَارَ ثَلَاثِینَ أَلْفَ عَامٍ لَمْ یَنَلْ أَیْضاً فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَیُّهَا الْمَلَکُ لَوْ طِرْتَ إِلَی نَفْخِ الصُّورِ مَعَ أَجْنِحَتِکَ وَ قُوَّتِکَ لَمْ تَبْلُغْ إِلَی سَاقِ عَرْشِی فَقَالَ الْمَلَکُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی فَقَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) اجْعَلُوهَا فِی سُجُودِکُمْ.

امام سجّاد (در عرش نمونه هرآنچه خدا در خشکی و دریا آفریده هست، فرمود: این است تأویل کلام خدا: و خزائن همه چیز، تنها نزد ماست؛ ولی ما جز به اندازه معیّن آن را نازل نمی‌کنیم! . (حجر/۲۱). و میان دو ستون عرش هزارسال پرش پرنده سریع فاصله است، و هر روز هفتاد هزار رنگ از نور بر عرش می‌پوشند که هیچ آفریده‌ای تاب دیدن آن‌ها را ندارد، همه‌ی چیزها در برابر عرش چون حلقه‌ایست درمیان بیابان. خداوند دارای فرشته‌ایست به نام «خرقائیل» هجده هزار بال دارد که میان هر دو بالش پانصدسال راه است. به خاطرش رسید که آیا بالای عرش چیزیست؟ خدا بال‌هایش را دو برابر کرد و دارای سی‌وشش هزار بال شد که میان هر دو بال پانصدسال راه بود و خدا به او وحی کرد: «ای فرشته بپر»! بیست هزار سال پرید و بر سر یک ستون عرش نرسید، و خدا بال و نیرویش را دو چندان کرد و سی هزار سال دیگر پرید و باز هم نرسید، و خدا به او وحی کرد: «ای فرشته اگر تا دمیدن صور بپری با بال‌هایت به ساق عرشم نرسی». آن فرشته گفت: «منزّه باد پروردگار والاترم». و خداوند نازل کرد: منزّه شمار نام پروردگار بلندمرتبه‌ات را! (اعلی/۱). و پیغمبر (فرمود: «آن را ذکر سجده کنید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۶

بحار الأنوار، ج۵۵، ص۳۴/ روضهًْ الواعظین؛ ج۱، ص۴۷/ البرهان

بر عرش مسلّط است

۲ -۱

(طه/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَسَنِ‌بْنِ‌مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِه عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی فَقَالَ اسْتَوَی عَلَی کُلِّ شَیْءٍ فَلَیْسَ شَیْءٌ أَقْرَبَ إِلَیْهِ مِنْ شَیْءٍ.

امام صادق (حسن‌بن‌موسی خشّاب از یکی از شیعیان نقل می‌کند: از امام صادق (درباره‌ی آیه: الرَّحْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَی سؤال شد. ایشان فرمود: «بر هرچیزی استیلا یافته است؛ بنابراین هیچ‌چیز از دیگری به او نزدیک‌تر نیست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۶

الکافی؛ ج۱، ص۱۲۷/ بحار الأنوار، ج۳، ص۳۳۶/ القمی؛ ج۲، ص۵۹/ التوحید؛ ص۳۱۵/ روضهًْ الواعظین؛ ج۱، ص۳۷/ معانی الأخبار؛ ص۲۹/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۲

(طه/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌بْنِ‌الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی: الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی فَقَالَ اسْتَوَی فِی کُلِ شَیْءٍ فَلَیْسَ شَیْءٌ أَقْرَبَ إِلَیْهِ مِنْ شَیْءٍ لَمْ یَبْعُدْ مِنْهُ بَعِیدٌ وَ لَمْ یَقْرُبْ مِنْهُ قَرِیبٌ اسْتَوَی فِی کُلِّ شَیْءٍ.

امام صادق (عبدالرّحمن‌بن‌حجاج گوید: از امام صادق (در مورد آیه: الرَّحْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَی سؤال کردم. ایشان پاسخ داد: «خداوند بر هرچیزی استیلاء یافته، بنابراین هیچ‌چیز از دیگری به او نزدیکتر نیست و هیچ دوری از او دور نمی‌شود و هیچ نزدیکی به او نزدیک نمی‌گردد و اوست که بر هرچیزی استیلا یافته است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۸

الکافی ج۱، ص ۱۲۸ / البرهان

۲ -۳

(طه/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ هِشَامِ‌بْنِ‌الْحَکَمِ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ سُؤَالِ الزِّنْدِیقِ الَّذِی أَتَی أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) أَنْ قَال… فقَالَ السَّائِلُ فَقَوْلُهُ الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) بِذَلِکَ وَصَفَ نَفْسَهُ وَ کَذَلِکَ هُوَ مُسْتَوْلٍ عَلَی الْعَرْشِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ الْعَرْشُ حَامِلًا لَهُ وَ لَا أَنَّ الْعَرْشَ مَحَلٌّ لَهُ لَکِنَّا نَقُولُ هُوَ حَامِلٌ لِلْعَرْشِ وَ مُمْسِکٌ لِلْعَرْشِ وَ نَقُولُ فِی ذَلِکَ مَا قَالَ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فَثَبَّتْنَا مِنَ الْعَرْشِ وَ الْکُرْسِیِّ مَا ثَبَّتَهُ وَ نَفَیْنَا أَنْ یَکُونَ الْعَرْشُ وَ الْکُرْسِیُّ حَاوِیاً لَهُ وَ أَنْ یَکُونَ عَزَّوَجَلَّ مُحْتَاجاً إِلَی مَکَانٍ أَوْ إِلَی شَیْءٍ مِمَّا خَلَقَ بَلْ خَلْقُهُ مُحْتَاجُونَ إِلَیْه.

امام صادق (هشام‌بن‌حکم گوید: از جمله سؤالات شخص زندیق از امام صادق (این بود که پرسید: «نظرت درباره‌ی آیه: الرَّحْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَی چیست»؟ امام صادق (فرمود: «خداوند با این آیه خود را وصف کرده است و این چنین او بر عرش استیلا دارد و از آفریده‌هایش جداست، بی‌آنکه عرش او را حمل کند و یا در برگیرد و یا جایگاه او باشد. بلکه ما می‌گوییم: او خود حامل عرش و نگه‌دارنده‌ی آن است و دلیلمان همان چیزی است که خداوند فرموده است: تخت [حکومت] او، آسمان‌ها و زمین را دربرگرفته. (بقره/۲۵۵). و ما آنچه را که خداوند خود از عرش و کرسی محقّق‌کرده، اثبات می‌کنیم، امّا قبول نداریم که عرش و کرسی در برگیرنده‌ی او باشند و ذات باری‌تعالی محتاج مکان یا چیزی از میان آفریدگانش باشد؛ بلکه تمامی آفریدگانش محتاج او هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۸

بحار الأنوار، ج۳، ص۲۹/ بحار الأنوار، ج۳، ص۳۳۰/ الاحتجاج؛ ج۲، ص۳۳۱/ التوحید؛ ص۲۴۷/ البرهان

۲ -۴

(طه/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - سُئِلَ الصَّادِقُ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی فَقَالَ اسْتَوَی مِنْ کُلِّ شَیْءٍ فَلَیْسَ شَیْءٌ أَقْرَبَ مِنْهُ مِنْ شَیْءٍ وَ أَمَّا الْعَرْشُ الَّذِی هُوَ جُمْلَهًُْ جَمِیعِ الْخَلْقِ فَحَمَلَتْهُ ثَمَانِیَهًٌْ مِنَ الملائکهًْ لِکُلِّ وَاحِدٍ ثَمَانِی أَعْیُنٍ کُلُّ عَیْنٍ طِبَاقُ الدُّنْیَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَی صُورَهًِْ بَنِی آدم (علیه السلام) یَسْتَرْزِقُ اللَّهَ تَعَالَی لِبَنِی آدم (علیه السلام) وَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَی صُورَهًِْ الثَّوْرِ یَسْتَرْزِقُ اللَّهَ تَعَالَی لِلْبَهَائِمِ کُلِّهَا وَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَی صُورَهًِْ الْأَسَدِ یَسْتَرْزِقُ اللَّهَ تَعَالَی لِلسِّبَاعِ وَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَی صُورَهًِْ الدِّیکِ یَسْتَرْزِقُ اللَّهَ تَعَالَی لِلطُّیُورِ فَهُمُ الْیَوْمَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَهًُْ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ صَارُوا ثَمَانِیَهًًْ وَ أَمَّا الْعَرْشُ الَّذِی هُوَ الْعِلْمُ فَحَمَلَتْهُ أَرْبَعَهًٌْ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ أَرْبَعَهًٌْ مِنَ الْآخِرِینَ فَأَمَّا الْأَرْبَعَهًُْ مِنَ الْأَوَّلِینَ فَنُوحٌ وَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) وَ مُوسَی (علیه السلام) وَ عِیسَی (علیه السلام) وَ أَمَّا الْأَرْبَعَهًُْ مِنَ الْآخِرِینَ فَمُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ الْحَسَنُ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام)

امام صادق (از امام صادق (درباره‌ی کلام خداوند عزّوجلّ: الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی پرسش شد. فرمود: «استوار بر هرچیزی است و چیزی به او نزدیکتر از چیزی نیست، و امّا عرشی که همه‌ی آفریده‌ها است، هشت فرشته آن را برداشته‌اند و هرکدام هشت چشم دارند و هر چشمی برابر دنیاست؛ یکی به‌صورت آدمی است و از خدای تعالی برای آدمیزاده‌ها روزی می‌خواهد، و یکی به‌صورت نره گاو است و از خدای تعالی روزی همه‌ی بهایم را خواستار است، و یکی به‌صورت شیر است و از خدا تعالی روزی همه‌ی درّنده‌ها را می‌خواهد، و یکی به‌صورت خروس است و از خدا تعالی روزی پرنده‌ها را می‌خواهد، امّا حاملان عرش [که عبارت از علم است] از پیشینیان چهار نفر و از دیگران نیز چهار نفرند: از پیشینیان: نوح، ابراهیم، موسی و عیسی علیهم السّلام است؛ اما چهار نفر دیگر: حضرت محمّد و علی و حسن و حسین علیهم السّلام می‌باشند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۸

بحار الأنوار، ج۵۵، ص۷

۲ -۵

(طه/ ۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَوْلُهُ الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی یَعْنِی اسْتَوَی تَدْبِیرَهُ وَ عَلَا أَمْرَه.

امام علی (الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی یعنی تدبیرش مستقرّ و کارش بالا گرفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۸

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۰۵/ بحار الأنوار، ج۳، ص۳۱۰/ الاحتجاج؛ ج۱، ص۲۴۶

۲ -۶

(طه/ ۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌مَعْمَرٍ السَّعْدَانِیِّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ‌بْنَ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَقَالَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إِنِّی قَدْ شَکَکْتُ فِی کِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَل حین اجد قَوْلُهُ الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی… فَقَالَ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ قَوْلُهُ أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِی السَّماءِ أَنْ یَخْسِفَ بِکُمُ الْأَرْضَ فَإِذا هِیَ تَمُورُ وَ قَوْلُهُ وَ هُوَ اللهُ فِی السَّماواتِ وَ فِی الْأَرْضِ وَ قَوْلُهُ الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی وَ قَوْلُهُ وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ وَ قَوْلُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ فَکَذَلِکَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی سُبُّوحاً قُدُّوساً أَنْ یَجْرِیَ مِنْهُ مَا یَجْرِی مِنَ الْمَخْلُوقِینَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ وَ أَجَلُّ وَ أَکْبَرُ أَنْ یَنْزِلَ بِهِ شَیْءٌ مِمَّا یَنْزِلُ بِخَلْقِهِ شَاهِدٌ لِکُلِّ نَجْوَی وَ هُوَ الْوَکِیلُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ وَ الْمُنِیرُ لِکُلِّ شَیْءٍ وَ الْمُدَبِّرُ لِلْأَشْیَاءِ کُلِّهَا تَعَالَی اللَّهُ عَنْ أَنْ یَکُونَ عَلَی عَرْشِهِ عُلُوّاً کَبِیرا.

امام علی (ابومعمر سعدانی گوید: مردی به خدمت امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابی‌طالب (آمد و عرض کرد: «یا امیرالمؤمنین (من در کتاب مُنزل خدا شک کرده‌ام. یافته‌ام که خداوند می‌فرماید: الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی… امیرالمؤمنین (فرمود: «سخن خداوند را که فرموده: آیا خود را از عذاب کسی که حاکم بر آسمان است در امان می‌دانید که دستور دهد زمین بشکافد و شما را فرو برد و به لرزش خود ادامه دهد؟! . (ملک/۱۶). و کلام آن جناب: اوست خداوند در آسمان‌ها و در زمین پنهان. (انعام/۳). و کلام آن جناب: الرَّحْمنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی و کلام آن جناب: و هرجا باشید او با شما است. (حدید/۴). و کلام آن جناب: و ما به او از رگ قلبش نزدیکتریم! . (ق/۱۶). همچنین خداوند تبارک و تعالی، ستوده و پاک و والاتر از آن است که کار آفریدگان از او سر بزند، حال آنکه او مهربان و آگاه است و او والامقام‌تر و بزرگ‌تر از آن است که پیشامد آفریدگانش بر او پیش آید، حال آنکه او بر عرش نشسته است و علمش بر هر نجوایی گواه است و او بر همه چیز وکیل است و آسان ساز هر چیز است و گرداننده‌ی تمامی چیزهاست. خداوند بسیار والاتر از آن است که بر عرش خود باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۷۸

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۳۶/ التوحید؛ ص۲۶۵

۲ -۷

(طه/ ۵)

الکاظم (علیه السلام) - الْقَاسِمُ‌بْنُ‌یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ مُوسَی (علیه السلام) و سُئِلَ عَنْ مَعْنَی قَوْلِ اللهِ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی فَقَالَ اسْتَوْلَی عَلَی مَا دَقَّ وَ جَلَّ.

امام کاظم (از امام کاظم (درباره‌ی معنی کلام خدا: عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوی سؤال شد. فرمود: «یعنی مستولی‌شده برآنچه دقیق و جلیل باشد. (بر همه چیز غلبه دارد)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۰

بحار الأنوار، ج۳، ص۳۳۶/ الاحتجاج؛ ص۳۸۶، ص۲/ المحاسن؛ ج۱، ص۲۳۸

۲ -۸

(طه/ ۵)

الصّادق (علیه السلام) - کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ مِنْ شَیْءٍ أَوْ فِی شَیْءٍ أَوْ عَلَی شَیْءٍ.

امام صادق (هرکس که گمان کند که خداوند از چیزی است یا در چیزی است یا بر روی چیزی است، دروغ گفته است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۰

التوحید، ص۲۲۳ / نورالثقلین/ البرهان؛ «کذب» محذوف

۲ -۹

(طه/ ۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) -… و عَلَی الْعَرْشِ بِلَا زَوَالٍ.

امام علی (تسلّط خدای متعال برعرش دائمی و همیشگی است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۰

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۶۶/ نورالثقلین؛ «المستوی» بدل «المستولی»

آیه لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّری [6]

از آن اوست آنچه در آسمان‌ها، و آنچه در زمین، و آنچه میان آن دو، و آنچه در زیر خاک [پنهان] است.

۱

(طه/ ۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَال النبی (صلی الله علیه و آله) وَ السَّبْعُ وَ الدِّیکُ وَ الصَّخْرَهًُْ وَ الْحُوتُ وَ الْبَحْرُ الْمُظْلِمُ وَ الْهَوَاءُ عَلَی الثَّرَی کَحَلْقَهًٍْ مُلْقَاهًٍْ فِی فَلَاهًٍْ قِی ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّری ثُمَّ انْقَطَعَ الْخَبَرُ وَ السَّبْعُ وَ الدِّیکُ وَ الصَّخْرَهًُْ وَ الْحُوتُ وَ الْبَحْرُ الْمُظْلِمُ وَ الْهَوَاءُ وَ الثَّرَی بِمَنْ فِیهِ وَ مَنْ عَلَیْهِ عِنْدَ السَّمَاءِ الْأُولَی کَحَلْقَهًٍْ فِی فَلَاهًٍْ قِی.

پیامبر (از امام صادق (روایت است: پیامبر (فرمود: «این هفت زمین و این خروس و این صخره و این ماهی و این دریای تاریک و این هوا و این ثری با هرآنکه در آن و بر آن است همه در برابر آسمان نخست چون حلقه‌ای است در بیابانی پرت، و این همه با آسمان نزدیک و با هرکه بر آن و در آن است نزد آنکه بر فراز آن است چون حلقه‌ای است در دشتی پرت، و این دو آسمان و هرکه در آن و بر آن است نزد آنکه بر فراز آن‌هاست چون حلقه‌ای است در بیابانی پهناور و پرت، و این هر سه با هر آنکه در آن و بر آن است نزد چهارمین چون حلقه‌ای است در دشتی پهناور و پرت، تا برسد به آسمان هفتم، و همه‌ی آن‌ها و هرکه در آن و بر آن است در برابر دریایی که از اهل زمین نهفته است چون حلقه‌ای است در دشتی پهناور و پرت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۰

الکافی؛ ج۸، ص۱۵۳/ بحار الأنوار، ج۵۷، ص۸۳؛ «ملقاهًْ» محذوف/ التوحید؛ ص۲۷۵

۲

(طه/ ۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فِی مَسَائِلِ الْیَهُودِیِّ عَنْ امیرالمؤمنین (علیه السلام) قَالَ لَهُ فَرَبُّکَ یَحْمِلُ أَوْ یُحْمَلُ قَالَ إِنَّ رَبِّی عَزَّوَجَلَّ یَحْمِلُ کُلَّ شَیْءٍ بِقُدْرَتِهِ وَ لَا یَحْمِلُهُ شَیْءٌ قَالَ فَکَیْفَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ وَ یَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمانِیَةٌ قَالَ یَا یَهُودِیُّ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ للهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّری فَکُلُّ شَیْءٍ عَلَی الثَّرَی وَ الثَّرَی عَلَی الْقُدْرَهًِْ وَ الْقُدْرَهًُْ تَحْمِلُ کُلَّ شَیْءٍ.

امام علی (یکی از سؤال‌هایی که یهودی از امیرالمؤمنین (پرسید این بود: «پروردگار تو حمل می‌کند یا حمل می‌شود»؟ حضرت فرمود: «پروردگار من همه چیز را به توانایی خود حمل می‌کند و هیچ‌چیز تاب تحمّل عظمت او را ندارد». عرض کرد: «چگونه خدا می‌فرماید: عرش پروردگار تو را در این روز هشت تن بر دوش خود می‌کشند؟ . (الحاقه/۱۷). حضرت فرمود: «ای یهودی مگر نمی‌دانی آنچه در آسمان‌ها، و آنچه در زمین، و آنچه میان آن دو، و آنچه در زیر خاک [پنهان] است، از آن اوست. هرچیز بر خاک استوار است؛ و خاک به توانایی خدا بر قرار است و توانایی حق هرچیزی را تحمّل می‌کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۰

بحار الأنوار، ج۳، ص۳۱۷/ بحارا لأنوار، ج۱۰، ص۳/ نورالثقلین

۳

(طه/ ۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ یَذْکُرُ فِیهِ قُدُومَ الْجَاثِلِیقِ الْمَدِینَهًَْ مَعَ مِائَهًٍْ مِنَ النَّصَارَی بَعْدَ قَبْضِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ سُؤَالَهُ أَبَابَکْرٍ عَنْ مَسَائِلَ لَمْ یُجِبْهُ عَنْهَا ثُمَّ أُرْشِدَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَأَجَابَهُ وَ کَانَ فِیمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لَهُ…. أَخْبِرْنِی عَنْ رَبِّکَ أَ یَحْمِلُ أَوْ یُحْمَلُ فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) إِنَّ رَبَّنَا جَلَّ جَلَالُهُ یَحْمِلُ وَ لَا یُحْمَلُ قَالَ النَّصْرَانِیُّ فَکَیْفَ ذَاکَ وَ نَحْنُ نَجِدُ فِی الْإِنْجِیلِ وَ یَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمانِیَةٌ فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) إِنَّ الْمَلَائِکَهًَْ تَحْمِلُ الْعَرْشَ وَ لَیْسَ الْعَرْشُ کَمَا تَظُنُّ کَهَیْئَهًِْ السَّرِیرِ وَ لَکِنَّهُ شَیْءٌ مَحْدُودٌ مَخْلُوقٌ مُدَبَّرٌ وَ رَبُّکَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مَالِکُهُ لَا أَنَّهُ عَلَیْهِ کَکَوْنِ الشَّیْءِ عَلَی الشَّیْءِ وَ أَمَرَ الْمَلَائِکَهًَْ بِحَمْلِهِ فَهُمْ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ بِمَا أَقْدَرَهُمْ عَلَیْهِ قَالَ النَّصْرَانِیُّ صَدَقْتَ رَحِمَکَ اللَّهُ.

امام علی (سلمان فارسی (در حدیث طویلی ورود جاثلیق را با صد نفر از نصاری به مدینه ذکر می‌کند و اینکه جاثلیق چیزهایی از ابوبکر پرسید و او جواب نداد و بعد از آن به سوی امیر المؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (راهنمائی شد و از آن حضرت چند مسأله پرسید که حضرت جواب فرمود و از جمله آنچه از آن حضرت پرسید این بود… به حضرت عرض کرد: «مرا خبر ده از پروردگار خویش که آیا چیزها را برمی‌دارد یا برداشته می‌شود به اینکه عرش او را برمی‌دارد»؟ علی (فرمود: «پروردگار عزّوجلّ ما برمی دارد و برداشته نمی‌شود». نصرانی گفت: «این چگونه می‌شود درحالی‌که ما در انجیل می‌یابیم که عرش پروردگار تو را روز قیامت هشت فرشته بر می‌دارند»؟ علی (فرمود: «به درستی که فرشتگان عرش را بر می‌دارند و عرش چنان نیست که تو گمان می‌کنی به شکل تخت است. و لیکن آن چیزی¬ است محدود که به اندازه در می‌آید و آفریده‌ایست که خدا آن را تدبیر می‌فرماید و پروردگار عزّوجلّ تو مالک آن است نه آنکه بر روی آن باشد؛ مانند بودن چیزی بر بالای چیزی و فرشتگان را به برداشتن آن امر فرموده و فرشتگان به‌وسیله قدرتی که به ایشان داده، عرش را بر می‌دارند». نصرانی گفت: «راست گفتی خدا تو را رحمت کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۲

التوحید، ص۳۱۶

۴

(طه/ ۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَحْمَدَ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلَ الْجَاثَلِیقُ امیرالمؤمنین (علیه السلام) فَقَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَیْنَ هُوَ فَقَالَ (علیه السلام) هُوَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا وَ فَوْقُ وَ تَحْتُ وَ مُحِیطٌ بِنَا وَ مَعَنَا وَ هُوَ قَوْلُهُ ما یَکُونُ مِنْ نَجْوی ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنی مِنْ ذلِکَ وَ لا أَکْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ ما کانُوا فَالْکُرْسِیُّ مُحِیطٌ بِالسَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّری.

امام علی (احمدبن‌محمّد برقی گوید: جاثلیق از امیرالمؤمنین (پرسید: «به من بگو… خدا عزّوجلّ کجا است»؟ فرمود: «اینجا، آنجا، بالا پایین، فراگیرنده به ما و به‌همراه ما و این است کلام او: نیست رازگویی سه‌کس جز آنکه او چهارم آن‌ها است و نه پنج‌کس جز آنکه او ششمی آن‌ها است، و نه کمتر از آن و نه بیشتر جز آنکه او به همراه آن‌ها است هرکجا باشند. (مجادله/۷). و کرسی محیط به آسمان‌ها و زمین است: و وَ ما بَیْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّری.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۲

بحار الأنوار، ج۵۵، ص۹

۵

(طه/ ۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَن العَلَاءِ المَکفُوفِ عَن بَعضِ أَصحَابِهِ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سُئِلَ عَنِ الْأَرْضِ عَلَی أَیِ شَیْءٍ هِیَ قَالَ: عَلَی الْحُوتِ قِیلَ لَهُ فَالْحُوتُ عَلَی أَیِّ شَیْءٍ هُوَ قَالَ: عَلَی الْمَاءِ فَقِیلَ لَهُ فَالْمَاءُ عَلَی أَیِّ شَیْءٍ هُوَ قَالَ عَلَی الثَّرَی، قِیلَ لَهُ فَالثَّرَی عَلَی أَیِّ شَیْءٍ هُوَ قَالَ: عِنْدَ ذَلِکَ انْقَضَی عِلْمُ الْعُلَمَاء.

امام صادق (علاء مکفوف از یکی از یارانش نقل می‌کند: از امام صادق (پرسیده شد: «زمین بر چیست»؟ فرمود: «بر ماهی». گفتند: «ماهی بر چیست»؟ فرمود: «بر آب». گفتند: «آب بر چیست»؟ فرمود: «بر ثری». پرسیدند: «ثری بر چیست»؟ فرمود: «دانش دانشمندان در اینجا پایان می‌یابد و از آن نمی‌گذرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۲

القمی؛ ج۲، ص۵۸

آیه وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفی [7]

اگر آشکارا سخن بگویی [یا پنهان]، او اسرار پنهانی و پنهان‌تر از آن را نیز می‌داند.

۱

(طه/ ۷)

الکاظم (علیه السلام) - عَن عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌الْمَنْصُورِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ مَوْلَانَا أَبَاالْحَسَنِ مُوسَی‌بْنَ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفی قَالَ فَقَالَ لِی سَأَلْتُ أَبِی قَالَ سَأَلْتُ جَدِّی قَالَ سَأَلْتُ أَبِی عَلِیَّ‌بْنَ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُ أَبِیَ الْحُسَیْنَ‌بْنَ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفی قَالَ سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَأَوْحَی إِلَیَّ أَنِّی خَلَقْتُ فِی قَلْبِ آدم (علیه السلام) عِرْقَیْنِ یَتَحَرَّکَانِ بِشَیْءٍ مِنَ الْهَوَاءِ فَإِنْ یَکُنْ فِی طَاعَتِی کَتَبْتُ لَهُ حَسَنَاتٍ وَ إِنْ یَکُنْ فِی مَعْصِیَتِی لَمْ أَکْتُبْ عَلَیْهِ شَیْئاً حَتَّی یُوَاقِعَ الْخَطِیئَهًَْ فَاذْکُرُوا اللَّهَ عَلَی مَا أَعْطَاکُمْ أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ.

امام کاظم (عبدالله‌بن‌منصور از پدرش نقل می‌کند: از امام کاظم (درباره‌ی آیه: یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفی سؤال کردم. حضرت فرمود: «من از پدرم سؤال کردم که او گفت، من از پدرم سؤال کردم و حضرت سجّاد (فرمود، من از پدرم امام حسین (که فرمود: من از رسول اکرم (راجع به این آیه سؤال کردم. حضرت فرمود: «من از خداوند متعال درباره‌ی این آیه: یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفی سؤال کردم، خداوند فرمود: «من در قلب آدم دو رقم رگ آفریده‌ام که با هوای اندکی

به حرکت می‌آیند (شاید مقصود این باشد که دل انسان هم به‌طرف اعمال نیک کشش دارد هم به‌طرف بدی‌ها) که اگر حرکت و تصمیمش به‌طرف اطاعت باشد من برای او حسنات می‌نویسم و اگر به‌طرف گناه حرکت کرد تا وقتی‌که آن گناه را انجام نداده چیزی بر او نمی‌نویسم پس‌ای مؤمنین در مقابل این عطایای الهی در یاد او باشید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۲

بحار الأنوار، ج۶۸، ص۲۵۰/ مستدرک الوسایل؛ ج۱، ص۹۶؛ «فاذکروا الله… المومنون» محذوف

۲

(طه/ ۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّه (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفی قَالَ السِّرُّ مَا کَتَمْتَهُ فِی نَفْسِکَ وَ أَخْفَی مَا خَطَرَ بِبَالِکَ ثُمَّ أَنْسَیْتَهُ.

امام صادق (محمّدبن‌مسلم گوید: از امام صادق (درباره‌ی این آیه پرسیدم: یَعلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفی فرمود: «السِّرَّ؛ چیزی است که آن را در قلب خود پوشیده و محفوظ می‌داری. و أَخْفی آن چیزی است که به ذهنت خطور می‌کند، سپس فراموش می‌کنی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۴

بحار الأنوار، ج۴، ص۷۹/ معانی الأخبار؛ ص۱۴۳/ نورالثقلین

۳

(طه/ ۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَولُهُ وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفی قَالَ السِّرُّ مَا أَخْفَیْتَهُ فِی نَفْسِکَ وَ أَخْفَی مَا خَطَرَ بِبَالِکَ ثُمَّ أُنْسِیتَهُ.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفی؛ السِّرَّ آن است که در قلب و نفس خود پنهان می‌کنی. و أَخْفی آن است که از ذهنت عبور می‌کند و سپس از یادت می‌رود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۴

القمی؛ ج۲، ص۵۹/ البرهان؛ «ان تجهر بالقول… و أخفی» محذوف

۴

(طه/ ۷)

الرّضا (علیه السلام) - فَلَمْ یَکُنْ قِوَامُ الْخَلْقِ وَ صَلَاحُهُمْ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مِنْهُمْ بِعَلِیمٍ خَبِیرٍ یَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفی آمِرٍ بِالصَّلَاحِ نَاهٍ عَنِ الْفَسَادِ وَ لَا تَخْفَی عَلَیْهِ خَافِیَهًٌْ لِیَکُونَ فِی ذَلِکَ انْزِجَارٌ لَهُمْ عَمَّا یَخْلُونَ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَاد.

امام رضا (بنابراین استقامت خلق و صلاح حال آنان بسته به اعتقاد به خدایی است، دانا و آگاه که از پنهان و آشکار با خبر است و به صلاح و درستی فرمان می‌دهد و از بدی و زشتی نهی می‌کند، و هیچ چیز بر او پوشیده و پنهان نمی‌ماند؛ این اعتراف و اعتقاد خود سبب دوری جستن مردمان از انواع گوناگون فساد خواهد بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۴

بحار الأنوار، ج۳، ص۱۰

آیه اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی [8]

او خداوندی یگانه است که معبودی جز او نیست؛ و نیکوترین نام‌ها از آنِ اوست.

۱

(طه/ ۸)

الصّادق (علیه السلام) - وَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنی الَّتِی لَا یُسَمَّی بِهَا غَیْرُهُ وَ هِیَ الَّتِی وَصَفَهَا فِی الْکِتَابِ فَقَالَ فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِی أَسْمائِهِ جَهْلًا بِغَیْرِ عِلْمٍ فَالَّذِی یُلْحِدُ فِی أَسْمَائِهِ جَهْلًا بِغَیْرِ عِلْمٍ یُشْرِکُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ وَ یَکْفُرُ بِهِ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهُ یُحْسِنُ.

امام صادق (وَ لَهُ الْأَسْماءُ الحُسْنی که غیر خداوند با این اسماء نامیده نمی‌شوند. و آن‌ها را در کتاب خود شرح داده و فرموده است: وَ لَهُ الْأَسْماءُ الحُسْنی. و کسانی را که در اسماء خدا تحریف می‌کنند [و بر غیر او می‌نهند، و شریک برایش قائل می‌شوند]، رها سازید. (اعراف/۱۸۰) از روی نفهمی و نادانی و آنکه به نادانی نام ناروا بر او نهد ندانسته مشرک می‌شود و به او کافر می‌گردد و می‌پندارد کار خوبی کرده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۴

بحار الأنوار، ج۵۵، ص۳۰

ولایت

۱

(طه/ ۸)

الباقر (علیه السلام) - نَحْنُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی الَّتِی لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَتِنَا وَ نَحْنُ وَ اللَّهِ الْکَلِمَاتُ الَّتِی تَلَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَتابَ عَلَیْه… بِنَا أَثْمَرَتِ الْأَشْجَارُ وَ أَیْنَعَتِ الثِّمَارُ وَ جَرَتِ الْأَنْهَارُ وَ نَزَلَ الْغَیْثُ مِنَ السَّمَاءِ وَ نَبَتَ عُشْبُ الْأَرْض.

امام باقر (ما آن اسمای حسنی هستیم که خداوند عملی را از بندگان قبول نخواهد کرد مگر با معرفت ما، به خدا قسم! ما همان کلماتی هستیم که آدم (از خدا فرا گرفت و خداوند توبه او را پذیرفت. (بقره/۳۷). به‌واسطه‌ی ما درختان میوه می‌دهد و میوه‌ها می‌رسد و نهرها جاری می‌گردد و باران از آسمان می‌بارد و گیاه در زمین می‌روید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۴

بحار الأنوار، ج۵۲، ص۵

۲

(طه/ ۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - نَحْنُ الِاسْمُ الْمَخْزُونُ الْمَکْنُونُ نَحْنُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی الَّتِی إِذَا سُئِلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ بِهَا أَجَابَ نَحْنُ الْأَسْمَاءُ الْمَکْتُوبَهًُْ عَلَی الْعَرْش… نَحْنُ وَ اللَّهِ الْکَلِمَاتُ الَّتِی تَلَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَتابَ عَلَیْه.

امام علی (ما همان اسمی هستیم که در خزانه‌ی الهی نهاده شده و پنهان است و ما همان الْأَسْماءُ الحُسْنی هستیم که وقتی به‌وسیله‌ی آن‌ها از خدای متعال درخواست شود، اجابت می‌کند. ما همان اسماء نوشته‌شده بر عرش الهی هستیم… و ما همان کلماتی هستیم که آدم (از پروردگارش دریافت کرد و خداوند توبه او را پذیرفت. (بقره/۳۷).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۴

بحار الأنوار، ج۲۷، ص۳۸

۳

(طه/ ۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَنَا أَسْمَاءُ اللَّهِ الْحُسْنَی وَ أَمْثَالُهُ الْعُلْیَا وَ آیَاتُهُ الْکُبْرَی.

امام علی (من اسمای نیکو، مثَل‌های برتر و نشانه‌های بزرگ خداوند هستم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۶

بحار الأنوار، ج۵۳، ص۴۷

۴

(طه/ ۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَنَّ لِلَّهِ تِسْعَهًًْ وَ تِسْعِینَ اسْماً مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّهًْ.

پیامبر (خدای تبارک‌وتعالی دارای نودونه نام است؛ هرکس آن‌ها را احصاء کند داخل بهشت شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۶

بحار الأنوار، ج۶، ص۲۱۹ / نورالثقلین

آیه وَ هَلْ أَتاکَ حَدیثُ مُوسی [9]

و آیا خبر موسی به تو رسیده است؟

۱

(طه/ ۹)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ مُوسی یَعْنِی قَدْ أَتَاک.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (هَلْ أَتاکَ حَدِیثُ مُوسی؛ یعنی خبر حضرت موسی (به تو رسیده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۰۷/ القمی؛ ج۲، ص۵۹

آیه إِذْ رَأی ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ ناراً لَعَلِّی آتیکُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَی النَّارِ هُدیً [10]

هنگامی‌که [از دور] آتشی مشاهده کرد، و به خانواده‌ی خود گفت: «اندکی درنگ کنید که من آتشی دیدم؛ شاید شعله‌ای از آن برای شما بیاورم؛ یا به‌وسیله‌ی این آتش راهی پیدا کنم».

۱

(طه/ ۱۰)

الباقر (علیه السلام) - فِی رِوَایَهًِْ أَبِی‌الْجَارُودِ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ آتِیکُمْ مِنْها بِقَبَسٍ یَقُولُ آتِیکُمْ بِقَبَسٍ مِنَ النَّارِ تَصْطَلُونَ مِنَ الْبَرْدِ وَ قَوْلِهِ أَوْ أَجِدُ عَلَی النَّارِ هُدیً کَانَ قَدْ أَخْطَأَ الطَّرِیقَ یَقُولُ أَوْ أَجِدُ عِنْدَ النَّارِ طَرِیقا.

امام باقر (در روایت ابوجارود آمده است: امام باقر (درباره‌ی آیه: آتِیکُمْ مِنْها بِقَبَسٍ یَقُولُ آتِیکُمْ بِقَبَسٍ فرمود: «برای شما پاره‌ای از آتش می‌آورم تا در برابر سرما خود را گرم کنید». و نیز درباره‌ی این آیه: أَوْ أَجِدُ عَلَی النَّارِ هُدیً فرمود: «به‌واسطه‌ی آتش راهی می‌جوییم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۰۷/ القمی؛ ج۲، ص۶۰/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(طه/ ۱۰)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - کَانَ مُوسَی (علیه السلام) رَجُلًا غَیُوراً لَا یَصْحَبُ الرِّفْقَهًَْ لِئَلَّا تَرَی امْرَأَتَهُ فَلَمَّا قَضَی الْأَجَلَ وَ فَارَقَ مَدْیَنَ خَرَجَ وَ مَعَهُ غَنَمٌ لَهُ وَ کَانَ أَهْلُهُ عَلَی أَتَانٍ وَ عَلَی ظَهْرِهَا جُوَالِقٌ لَهُ فِیهَا أَثَاثُ الْبَیْتِ فَأَضَلَّ الطَّرِیقَ فِی لَیْلَهًٍْ مُظْلِمَهًٍْ سَوْدَاءَ وَ تَفَرَّقَتْ مَاشِیَتُهُ وَ لَمْ تَنقَدِحْ زَنْدُهُ وَ امْرَأَتُهُ فِی الطَّلْقِ وَ رَأَی نَاراً مِنْ بَعِیدٍ کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ نُوراً وَ عِنْدَ مُوسَی (علیه السلام) ناراً فَقَالَ عِنْدَ ذَلِکَ لِأَهْلِهِ وَ هِیَ بِنْتُ شُعَیْبٍ (علیه السلام) کَانَ تَزَوَّجَهَا بِمَدْیَنَ: امْکُثُوا أَیِ الْزَمُوا مَکَانَکُمْ بِقَبَسٍ أَیْ بِشُعْلَهًٍْ أَقْتَبِسُهَا مِنْ مُعْظَمِ النَّارِ تَصْطَلُونَ بِهَا أَوْ أَجِدُ عَلَی النَّارِ هُدیً أَیْ هَادِیاً یَدُلُّنِی عَلَی الطَّرِیقِ أَوْ عَلَامَهًًْ أَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَیْهِ لِأَنَّ النَّارَ لَا تَخْلُو مِنْ أَهْلٍ لَهَا وَ نَاسٍ عِنْدَهَا.

ابن‌عبّاس (موسی (مرد غیرتمندی بود و در سفر برای اینکه همسرش دیده نشود با جمع همراه نمی‌شد. زمانی‌که مدّت تعیین‌شده [از طرف شعیب، پدر زنش] را به پایان رساند و از «مدین» بیرون آمد، همراه خود گوسفندی برد و خانواده‌اش را بر روی چهارپایی سوار کرد که در پشت آن جایگاهی بود و موسی (اساس منزلش را در آن گذاشته بود. در یک شب تاریک موسی (راه را گم کرد و چهارپایانی که همراهش بودند، پراکنده شدند و چوب آتش زنش روشن نشد؛ درحالی‌که همسرش درد ولادت فرزند داشت. موسی (از دور آتشی دید که به گمان او آتش بود امّا نزد خدا نور بود. دراین‌هنگام به همسرش، دختر شعیب که در مدین با او ازدواج کرده بود، گفت: امْکُثُوا؛ یعنی درجای خود بمانید. بِقَبَسٍ؛ یعنی شعله‌ای از آتش که با آن خودتان را گرم کنید. اَوْ أَجِدُ عَلَی النَّارِ هُدیً؛ یعنی راهنمایی که ما را به راه آشنا کند یا نشانه‌ای که به‌واسطه‌ی آن راه را پیدا کنیم. چون همیشه آتش نشان‌دهنده‌ی مردمی است که آن را افروخته‌اند یا کنار آن هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۸۷

۳

(طه/ ۱۰)

الباقر (علیه السلام) - فَلَمَّا قَضی مُوسَی (علیه السلام) الْأَجَلَ وَ سارَ بِأَهْلِهِ نَحْوَ بَیْتِ الْمَقْدِسِ أَخْطَأَ الطَّرِیقَ لَیْلًا فَرَأَی ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ ناراً لَعَلِّی آتِیکُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ خَبَرٍ مِنَ الطَّرِیقِ فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی النَّارِ فَإِذَا شَجَرَهًٌْ تَضْطَرِمُ مِنْ أَسْفَلِهَا إِلَی أَعْلَاهَا فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا تَأَخَّرَتْ عَنْهُ فَرَجَعَ وَ أَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَهًًْ ثُمَّ دَنَتْ مِنْهُ الشَّجَرَهًْ.

امام باقر (هنگامی که موسی (مدّت را تمام کرد و خانواده¬اش را به طرف بیت‌المقدس حرکت داد شبانه راه را گم کرد. از دور آتشی دید و به خانواده¬اش گفت: امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّی آتِیکُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ؛ هنگامی که به آتش نزدیک شد متوجّه شد که یک درخت است که آتش از پایین آن تا بالای آن شعله می‌کشد. هنگامی که به آن نزدیک شد، عقب رفت و برگشت و در دلش احساس ترس کرد، درخت به او نزدیک شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۴۱

۴

(طه/ ۱۰)

الباقر (علیه السلام) - فَأَقْبَلَ نَحْوَ النَّارِ یَقْتَبِسُ فَإِذَا شَجَرَهًٌْ وَ نَارٌ تَلْتَهِبُ عَلَیْهَا فَلَمَّا ذَهَبَ نَحْوَ النَّارِ یَقْتَبِسُ مِنْهَا أَهْوَتْ إِلَیْهِ فَفَزِعَ مِنْهَا وَ عَدَا وَ رَجَعَتِ النَّارُ إِلَی الشَّجَرَهًِْ، فَالْتَفَتَ إِلَیْهَا وَ قَدْ رَجَعَتْ إِلَی الشَّجَرَهًِْ فَرَجَعَ الثَّانِیَهًَْ لِیَقْتَبِسَ فَأَهْوَتْ إِلَیْهِ فَعَدَا وَ تَرَکَهَا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیْهَا وَ قَدْ رَجَعَتْ إِلَی الشَّجَرَهًِْ فَرَجَعَ إِلَیْهَا الثَّالِثَهًَْ فَأَهْوَتْ إِلَیْهِ فَعَدَا وَ لَمْ یُعَقِّبْ أَیْ لَمْ یَرْجِعْ فَنَادَاهُ اللَّهُ أَنْ یا مُوسی إِنِّی أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِین.

امام باقر (ناگهان درختی را دید که آتش از آن زبانه می‌کشید، به‌جانب آن درخت رفت تا مشعلی از آن برگیرد، آتش به‌جانب او حرکت کرد، موسی (ترسید و بازگشت، امّا دوباره آتش به روی درخت رفت و موسی (دوباره به خود جرأت داد که به آن نزدیک شود و این ماجرا سه‌بار تکرار شد، بار سوّم موسی (ترسید، امّا بازنگشت، در همان‌دم خدای سبحان به او ندا داد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۸

القمی؛ ج۲، ص۱۴۰

۵

(طه/ ۱۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - کُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَی مِنْکَ لِمَا تَرْجُو فَإِنَّ مُوسَی‌بْنَ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) خَرَجَ یَقْتَبِسُ لِأَهْلِهِ نَاراً فَکَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ رَجَعَ نَبِیّا.

امام علی (در ناامیدی امید بیشتری است؛ موسی‌بن‌عمران (رفت تا برای خاندانش آتش بیاورد؛ خدای عزّوجلّ با او سخن گفت و با مقام نبوّت برگشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۸

الکافی ج۵، ص ۸۳ / نورالثقلین

آیه فَلَمَّا أَتاها نُودِیَ یا مُوسی [11]

هنگامی‌که نزد آتش آمد، ندا داده شد که: ای موسی!

۱

(طه/ ۱۱)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - لَمَّا تَوَجَّهَ نَحْوَ النَّارِ فَإِذَا النَّارُ فِی شَجَرَهًِْ عَنَّابٍ فَوَقَفَ مُتَعَجِّباً مِنْ حُسْنِ ضَوْءِ تِلْکَ النَّارِ وَ شِدَّهًِْ خُضْرَهًِْ تِلْکَ الشَّجَرَهًِْ فَسَمِعَ النِّدَاءَ مِنَ الشَّجَرَهًِْ یَا مُوسَی إِنِّی أَنَا رَبُّکَ.

ابن‌عبّاس (هنگامی‌که به آتش نگریست متوجّه شد که آتش در درخت انگور است. از زیبایی نور آتش و شدّت سبزی درخت تعجّب کرد. دراین‌هنگام این نداء را از درخت شنید: ای موسی من پروردگار توام. (طه/۱۲).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۸۷

آیه إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُویً [12]

من پروردگار تو هستم؛ کفش‌هایت را بیرون آر، که تو در سرزمین مقدّس «طوی» هستی.

آیه وَ أَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِما یُوحی [13]

و من تو را [براى مقام رسالت] برگزیدم؛ اکنون به آنچه [بر تو] وحی می‌شود، گوش فرا ده.

من پروردگار تو هستم

۱ -۱

(طه/ ۱۳)

الباقر (علیه السلام) - فَلَمَّا انْتَهَی المُوسی (علیه السلام) إِلَی النَّارِ فَإِذَا شَجَرَهًٌْ تَضْطَرِمُ مِنْ أَسْفَلِهَا إِلَی أَعْلَاهَا فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا تَأَخَّرَتْ عَنْهُ فَرَجَعَ وَ أَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَهًًْ ثُمَّ دَنَتْ مِنْهُ الشَّجَرَهًُْ {فَ} نُودِیَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبارَکَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ یا مُوسی إِنِّی أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِینَ وَ أَنْ أَلْقِ عَصاکَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ کَأَنَّها جَانٌّ وَلَّی مُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ فَإِذَا حَیَّهًٌْ مِثْلُ الْجَذَعِ لِأَنْیَابِهَا صَرِیرٌ یَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ لَهَبِ النَّارِ فَوَلَّی مُدْبِراً فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ ارْجِعْ فَرَجَعَ وَ هُوَ یَرْتَعِدُ وَ رُکْبَتَاهُ تَصْطَکَّانِ فَقَالَ إِلَهِی هَذَا الْکَلَامُ الَّذِی أَسْمَعُ کَلَامُکَ قَالَ نَعَمْ فَلَا تَخَفْ فَوَقَعَ عَلَیْهِ الْأَمَانُ فَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَی ذَنَبِهَا ثُمَّ تَنَاوَلَ لِحْیَتَهَا فَإِذَا یَدُهُ فِی شُعْبَهًِْ الْعَصَا قَدْ عَادَتْ عَصًا.

امام باقر (چون به آتش رسید دید درختی از بن تا شاخه روشن و فروزان است چون به آن نزدیک شد آتش از او واپس رفت، برگشت و در خود احساس ترسی کرد سپس آن درخت به وی نزدیک شد؛ از کرانه راست درّه، در آن سرزمین پر برکت، از میان یک درخت ندا داده شد که: «ای موسی! منم خداوند، پروردگار جهانیان! عصایت را بیفکن!» هنگامی که (عصا را افکند و) دید همچون ماری با سرعت حرکت می‌کند، ترسید و به عقب برگشت. (قصص/۳۱-۳۰) ناگاهان تبدیل به ماری شد مانند تنه‌ی خرما که دندان‌هایش آواز قلم نویسندگی می‌کرد و از دهانش شراره‌ی آتش می‌جهید؛ موسی (پشت کرده دور می‌شد پروردگار عزّوجلّ فرمود: «برگرد». برگشت و به خود می‌لرزید و زانوهایش به هم می‌خورد؛ عرض کرد: «ای معبود من! این سخنی که می‌شنوم سخن توست»؟ فرمود: «آری، نترس». آسوده شد و پای خود را بر دم آن مار نهاد و زیر گلویش را گرفت به ناگاه دستش بر قبضه‌ی عصا بود و به‌صورت عصا برگشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۸۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۴۱

۱ -۲

(طه/ ۱۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) لَمَّا نُودِیَ مِنَ الشَّجَرَهًِْ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ أَسْرَعَ الْإِجَابَهًَْ وَ تَابَعَ التَّلْبِیَهًَْ وَ قَالَ إِنِّی أَسْمَعُ صَوْتَکَ وَ أُحِسُّ وَجْسَکَ وَ لَا أَرَی مَکَانَکَ فَأَیْنَ أَنْتَ فَقَالَ أَنَا فَوْقَکَ وَ تَحْتَکَ وَ أَمَامَکَ وَ خَلْفَکَ وَ مُحِیطٌ بِکَ وَ أَقْرَبُ إِلَیْکَ مِنْ نَفْسِکَ.

پیامبر (زمانی‌که از ناحیه‌ی درخت به موسی (ندا داده شد: فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ؛ به سرعت اجابت کرد و لبّیک را تکرار کرد و گفت: «من صدای تو را می‌شنوم و حضورت را حس می‌کنم ولی جای تو را نمی‌بینم. توکجایی»؟ خدای متعال پاسخ داد: «من بالای سر تو و پایین تو و روبروی تو و پشت سرت هستم. به تو احاطه دارم و از خودت به تو نزدیک‌ترم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۰

عوالی اللآلی؛ ج۱، ص۱۱۹

۱ -۳

(طه/ ۱۳)

الصّادق (علیه السلام) - جَاءَ إِبْلِیسُ لَعَنَهُ اللَّهُ إِلَی مُوسَی (علیه السلام) وَ هُوَ یُنَاجِی رَبَّهُ، فَقَالَ لَهُ مَلَکٌ مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ وَیْلَکَ مَا تَرْجُو مِنْهُ وَ هُوَ عَلَی هَذِهِ الْحَالَهًِْ یُنَاجِی رَبَّهُ، فَقَالَ أَرْجُو مِنْهُ مَا رَجَوْتُ مِنْ أَبِیهِ آدَمَ (علیه السلام) وَ هُوَ فِی الْجَنَّهًْ.

امام صادق (ابلیس، که نفرین خداوند بر او باد، درحالی‌که موسی (به مناجات با پروردگارش مشغول بود، نزد او رفت. پس یکی از ملائکه به ابلیس گفت: «وای بر تو، از او چه می‌خواهی؟ مگر نمی‌بینی که او به مناجات با پروردگارش مشغول است»؟ ابلیس گفت: «از او همان چیزی را می‌خواهم که از پدرش آدم، آن زمان‌که در بهشت بود، می‌خواستم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۰

القمی؛ ج۱، ص۲۴۲/ البرهان

کفش‌هایت را بیرون آر، که تو در سرزمین مقدّس «طوی» هستی

۲ -۱

(طه/ ۱۳)

الصّادق (علیه السلام) - سُئِلَ الصَّادِقُ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِمُوسَی (علیه السلام) فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُویً قَالَ کَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَیِّتٍ.

امام صادق (خدای متعال به موسی (فرمود: فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ المُقَدَّسِ طُویً چرا که کفش¬های موسی (از پوست مردار الاغ بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۰

من لایحضره الفقیه؛ ج۱، ص۲۴۸/ القمی؛ ج۲، ص۵۹؛ «انک بالواد المقدس طوی» محذوف/ مستدرک الوسایل؛ ج۲، ص۵۹۳/ نورالثقلین/ البرهان/ بحار الأنوار، ج۱۳، ص۴۱

۲ -۲

(طه/ ۱۳)

المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - سَأَلَ سَعْدُ‌بْنُ‌عَبْدِ‌اللَّهِ القائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی لِنَبِیِّهِ مُوسَی (علیه السلام) فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُویً فَإِنَّ فُقَهَاءَ الْفَرِیقَیْنِ یَزْعُمُونَ أَنَّهَا کَانَتْ مِنْ إِهَابِ الْمَیْتَهًِْ فَقَالَ (علیه السلام) مَنْ قَالَ ذَلِکَ فَقَدِ افْتَرَی عَلَی مُوسَی (علیه السلام) وَ اسْتَجْهَلَهُ فِی نُبُوَّتِهِ إِنَّهُ مَا خَلَا الْأَمْرُ فِیهَا مِنْ خَصْلَتَیْنِ إِمَّا أَنْ کَانَتْ صَلَاهًُْ مُوسَی (علیه السلام) فِیهَا جَائِزَهًًْ أَوْ غَیْرَ جَائِزَهًٍْ فَإِنْ کَانَتْ جَائِزَهًًْ فِیهَا فَجَازَ لِمُوسَی (علیه السلام) أَنْ یَکُونَ یَلْبَسُهَا فِی تِلْکَ الْبُقْعَهًِْ وَ إِنْ کَانَتْ مُقَدَّسَهًًْ مُطَهَّرَهًًْ وَ إِنْ کَانَتْ صَلَاتُهُ غَیْرَ جَائِزَهًٍْ فِیهَا فَقَدْ أَوْجَبَ أَنَّ مُوسَی (علیه السلام) لَمْ یَعْرِفِ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ لَمْ یَعْلَمْ مَا جَازَتِ الصَّلَاهًُْ فِیهِ مِمَّا لَمْ تَجُزْ وَ هَذَا کُفْرٌ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی یَا مَوْلَایَ عَنِ التَّأْوِیلِ فِیهِمَا قَالَ إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) کَانَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ فَقَالَ یَا رَبِّ إِنِّی أَخْلَصْتُ لَکَ الْمَحَبَّهًَْ مِنِّی وَ غَسَلْتُ قَلْبِی عَمَّنْ سِوَاکَ وَ کَانَ شَدِیدَ الْحُبِّ لِأَهْلِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ أَیِ انْزِعْ حُبَّ أَهْلِکَ مِنْ قَلْبِکَ إِنْ کَانَتْ مَحَبَّتُکَ لِی خَالِصَهًًْ وَ قَلْبُکَ مِنَ الْمَیْلِ إِلَی مَنْ سِوَایَ مَشْغُولًا الْخَبَرَ.

امام مهدی (سعدبن‌عبداللَّه گوید: از حضرت مهدی (در مورد آیه: فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ المُقَدَّسِ طُویً پرسیدم، چون همه‌ی فق‌ها معتقدند که جنس آن‌ها از پوست مردار بوده است». امام مهدی (فرمود: «هرکس چنین حرفی را زده باشد به تحقیق بر موسی (افترا زده است و او را در نبوّتش زیر سؤال برده است. اینجا دو صورت امکان دارد: یا اینکه نماز موسی (در آن جایز بوده است یا نه، اگر جایز بوده پس برای موسی (جایز بوده که آن‌ها را در آن مکان بپوشد، هرچند که مکان مقدّس و مطهّری بوده است؛ و اگر نماز در آن جایز نبوده است پس لازم می¬آید که بگوییم موسی (حلال و حرام را تشخیص نمی¬داده و نمی‌دانسته است که نماز در چه چیزی جایز است و در چه چیزی جایز نیست و این کفر است. سپس گفتم: «ای مولای من تأویل این دو را برایم بگو»؟ پس فرمود: «موسی (در یک مکان مقدس قرار داشت، و فرمود: «خداوندا من محبّت به عشقم را مختص به تو کردم و قلبم را از هر آنچه که غیر از تو باشد پاک کردم». و موسی (آن موقع خانواده‌اش را زیاد دوست داشت. خداوند به او فرمود: «فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ یعنی عشق به خانواده‌ات را از قلبت بیرون کن اگر واقعا عشق تو به من خالص است و قلبت به غیر از من اشتیاقی ندارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۶۵/ الاحتجاج؛ ج۲، ص۴۶۳؛ «بتفاوت»

۲ -۳

(طه/ ۱۳)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِمُوسَی (علیه السلام) فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ قَالَ یَعْنِی ارْفَعْ خَوْفَیْکَ یَعْنِی خَوْفَهُ مِنْ ضِیَاعِ أَهْلِهِ وَ قَدْ خَلَّفَهَا بِمَخْضٍ وَ خَوْفَهُ مِنْ فِرْعَوْنَ.

امام صادق (خدا به موسی (در این آیه: فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ، فرمود: «یعنی از دوگونه ترس خود دست بردار؛ یکی ترس از مردن همسرش که درحالت وضع حمل او را ترک گفته بود و دیگری ترس از فرعون».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۶۴/ علل الشرایع؛ ج۱، ص۶۶؛ «تمخض» بدل «بمخض» / قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۲۳۲/ البرهان

که تو در سرزمین مقدّس «طوی» هستی

۳ -۱

(طه/ ۱۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَزِیدُ‌بْنُ‌سَلَّامٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَال أَخْبِرْنِی عَنِ الْوَادِی الْمُقَدَّسِ لِمَ سُمِّیَ الْمُقَدَّسَ قَالَ لِأَنَّهُ قُدِّسَتْ فِیهِ الْأَرْوَاحُ وَ اصْطُفِیَتْ فِیهِ الْمَلَائِکَهًُْ وَ کَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَ مُوسی تَکْلِیماً.

پیامبر (در روایت ابن‌سلام آمده است: از پیامبر (درباره‌ی علّت نامگذاری الْوادِ المُقَدَّسِ پرسش شده، آن حضرت می‌فرماید: «مقدّس بودن آن وادی به‌جهت تزکیه و تقدیس روح‌ها در آن مکان و ارسال ملائکه در آنجا و وقوع تکلّم خداوند با موسی (است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۲

علل الشرایع، ج۲، ص۴۷۲ / نورالثقلین

۳ -۲

(طه/ ۱۳)

الکاظم (علیه السلام) - قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌حَمْزَهًَْ کُنْتُ مَعَ مُوسَی (علیه السلام) بِمِنًی ثُمَّ سَبَقَنِی إِلَی دَارِهِ بِمَکَّهًَْ وَ أَتَیْتُهُ و قَدْ صَلَّی الْمَغْرِبَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُویً فَخَلَعْتُ نَعْلِی وَ جَلَسْتُ مَعَه.

امام کاظم (علیّ‌بن‌حمزه گوید: با امام موسی کاظم (در منی بودیم، سپس حضرت، زودتر به مکّه رفت و ما نیز به‌دنبال او رفتیم. وقتی‌که نماز مغرب را خوانده بود بر او وارد شدیم، فرمود: «فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ المُقَدَّسِ [طُویً]» من نیز کفش‌هایم را درآورده و نشستم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۲

الخرایج و الجرایح، ج۱، ص ۳۱۱/ نورالثقلین

۳ -۳

(طه/ ۱۳)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ أَیِ الْمُبَارَکِ.

ابن‌عبّاس (إِنَّکَ بِالْوادِ المُقَدَّسِ یعنی در وادی مبارک هستی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۲

بحار الأنوار، ج۱۳، ص ۸۹

آیه إِنَّنی أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنی وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْری [14]

منم خداوند یگانه؛ معبودی جز من نیست؛ مرا پرستش کن، و نماز را برای یاد من بپادار.

آیه إِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ أَکادُ أُخْفیها لِتُجْزی کُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعی [15]

به‌یقین قیامت خواهد آمد؛ می‌خواهم آن را پنهان کنم، تا هرکس در برابر سعی و کوشش خود، جزا داده شود.

آیه فَلا یَصُدَّنَّکَ عَنْها مَنْ لا یُؤْمِنُ بِها وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَتَرْدی [16]

پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس‌های خویش پیروی می‌کند، تو را از آن باز دارد؛ که هلاک خواهی شد!

و نماز را برای یاد من بپادار

۱ -۱

(طه/ ۱۶)

الباقر (علیه السلام) - إِذَا فَاتَتْکَ صَلَاهًٌْ فَذَکَرْتَهَا فِی وَقْتِ أُخْرَی فَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا صَلَّیْتَ الَّتِی فَاتَتْکَ کُنْتَ مِنَ الْأُخْرَی فِی وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِی فَاتَتْکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی وَ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا صَلَّیْتَ الَّتِی فَاتَتْکَ فَاتَتْکَ الَّتِی بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِی أَنْتَ فِی وَقْتِهَا فَصَلِّهَا ثُمَّ أَقِمِ الْأُخْرَی.

امام باقر (هرگاه نمازی از تو قضا شد و آن را در وقت دیگری به یاد آوردی، پس اگر برای تو یقین حاصل شد که اگر نماز قضا شده را بخوانی هنوز برای اقامه‌ی نماز بعدی وقت داری، نخست نماز قضا را به‌جای آور؛ چرا که خدای متعال می‌فرماید: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْری امّا هرگاه یقین داشتی نمازی که از تو فوت شده و می‌خواهی آن را به‌جای آوری، با اقامه آن، نماز بعدی را از دست می‌دهی، نخست با آن نمازی آغاز کن که در وقت آن هستی و سپس نماز دیگر (قضا) را به‌جای آور.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۲

الکافی؛ ج۳، ص۲۹۳/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۴، ص۲۸۷/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(طه/ ۱۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاهًٍْ أَوْ نَسِیَهَا فَلْیَقْضِهَا إِذَا ذَکَرَهَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی.

پیامبر (هرکس خواب باشد یا نماز را فراموش کند، پس از بیداری یا هوشیاری آن را بجا آورد؛ زیرا که خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۲

مستدرک الوسایل؛ ج۶، ص۴۳۰

۱ -۳

(طه/ ۱۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ نَسِیَ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاهًِْ فَلْیُصَلِّهَا إِذَا ذَکَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی.

پیامبر (اگرکسی چیزی از نماز را فراموش کرد، هر زمان‌که یادش آمد آن را به‌جای آورد؛ چون خدای عزّوجلّ می‌فرماید: وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۴

بحار الأنوار، ج۱۷، ص۱۰۷/ بحار الأنوار، ج۲۱، ص۴۲؛ «شییاً من» محذوف/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۴، ص۲۸۵

۱ -۴

(طه/ ۱۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) قَالَ: مَنْ نَسِیَ صَلَاهًًْ فَلْیُصَلِّهَا إِذَا ذَکَرَهَا لَا کَفَّارَهًَْ لَهَا غَیْرُ ذَلِکَ وَ قَرَأَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی.

پیامبر (انس گوید: پیامبر (فرمود: اگر کسی نمازی را فراموش کرد، هر زمان‌که یادش آمد آن را به‌جای آورد که هیچ کفّاره‌ای جز به‌جای آوردن آن ندارد. سپس این آیه را قرائت کرد: أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۴

بحار الأنوار، ج۸۵، ص۲۸۹/ عوالی اللآلی؛ ج۱؛ ص۱۱۶/ مستدرک الوسایل؛ ج۶، ص۴۳۰/ نورالثقلین

۱ -۵

(طه/ ۱۶)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْرِی قَالَ إِذَا نَسِیتَهَا ثُمَّ ذَکَرْتَهَا فَصَلِّهَا.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْری؛ اگر نماز را فراموش کردی و سپس به یاد آوردی، پس آن را به‌جای آور.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۰۷/ القمی؛ ج۲، ص۵۹/ نورالثقلین

آیه وَ ما تِلْکَ بِیَمینِکَ یا مُوسی [17]

و آن چیست در دست راست تو، ای موسی؟

۱

(طه/ ۱۷)

الباقر (علیه السلام) - فَنَادَاهُ اللَّهُ أَنْ یا مُوسی (علیه السلام) إِنِّی أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِینَ قَالَ مُوسَی (علیه السلام) فَمَا الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ: مَا فِی یَمِینِکَ یا مُوسی قالَ هِیَ عَصایَ… قالَ أَلْقِها یا مُوسی فَأَلْقاها فَصَارَتْ حَیَّةً تَسْعَی فَفَزِعَ مِنْهَا مُوسَی (علیه السلام) وَ عَدَا.

امام باقر (در همان‌دم خدای سبحان به او ندا کرد: ای موسی منم اللَّه، پروردگار جهانیان. (قصص/۳۰). موسی (گفت: «دلیل بر این سخن چیست»؟ خطاب رسید: وَ ما تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا مُوسی قالَ هِیَ عَصایَ؛ فرمود: «عصایت را بیانداز». وقتی موسی (عصا را به زمین انداخت، ناگهان به صورت ماری جهنده در آمد موسی (ترسید و فرار کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۴

القمی؛ ج۲، ص۱۴۱/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۲۲۲

۲

(طه/ ۱۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَمَّا کَانَتِ اللَّیْلَهًُْ الَّتِی أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ وَقَفَ جَبْرَائِیلُ فِی مَقَامِهِ وَ غِبْتُ عَنِ تَحِیَّهًِْ کُلِّ مَلَکٍ وَ کَلَامِهِ وَ صِرْتُ بِمَقَامٍ انْقَطَعَ عَنِّی فِیهِ الْأَصْوَاتُ وَ تَسَاوَی عِنْدِی الْأَحْیَاءُ وَ الْأَمْوَاتُ اضْطَرَبَ قَلْبِی وَ تُضَاعَفُ کَرْبِی فَسَمِعْتُ مُنَادِیاً یُنَادِی بِلُغَهًِْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام): قِفْ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) فَإِنَّ رَبَّکَ یُصَلِّی. قُلْتُ: کَیْفَ یُصَلِّی وَ هُوَ غَنِیٌّ عَنِ الصَّلوهًِْ لَأَحَدٍ؟ وَ کَیْفَ بَلَغَ عَلِیٌّ (علیه السلام) هَذَا الْمَقَامَ؟ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی: اقْرَأْ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَ مَلائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُماتِ الی النُّورِ وَ صَلَاتِی رَحمَهًٌْ لَکَ وَ لِأُمَّتِکَ فَأَمَّا سَمَاعُکَ صَوْتَ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَإِنَّ أَخَاکَ مُوسَی‌بْنَ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) لَمَّا جَاءَ جَبَلَ الطُّورِ وَ عَایَنَ مَا عَایَنَ مِنْ عِظَمِ الْأُمُورِ أَذْهَلَهُ مَا رَآهُ عَمَّا یُلْقَی إِلَیْهِ فَشَغَلْتُهُ عَنِ الْهَیْبَهًِْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَحَبَّ الْأَشْیَاءِ إِلَیْهِ وَ هِیَ الْعَصَا إِذْ قُلْتُ لَهُ وَ مَا تِلْکَ بِیَمِینِکَ یَا مُوسَی وَ لَمَّا کَانَ عَلِیٌّ (علیه السلام) أَحَبَّ النَّاسِ إِلَیْکَ نَادَیْنَاکَ بِلُغَتِهِ وَ کَلَامِهِ لِیُسْکَنَ مَا بِقَلْبِکَ مِنَ الرُّعْبِ وَ لِتَفْهَمَ مَا یُلْقَی إِلَیْکَ.

پیامبر (در آن شبی که مرا به معراج بردند، جبرئیل در جایگاه خود ایستاد و دیگر درود فرشتگان و سخن آنان را نمی‌شنیدم و به مقام و جایگاهی رسیده بودم که دیگر صدایی به گوش نمی‌رسید و در نظرم مردگان و زندگان یکسان بودند. قلبم به شماره افتاد و اندوهم افزون شد. دراین‌هنگام صدای ندا دهنده¬ای را شنیدم که با صدای علیّ‌بن‌ابی‌طالب (این ندا را سر داد: «بایست، ای محمّد (! پروردگارت بر تو سلام و درود می‌فرستد». گفتم: «چگونه درود می‌فرستد و حال آنکه او را به درود بر کسی نیاز نیست و چگونه علی (به این جایگاه رسیده است»؟ پس خداوند متعال فرمود: «بخوان‌ای محمّد (! او کسی است که بر شما درود و رحمت می‌فرستد، و فرشتگان او [نیز] برای شما تقاضای رحمت می‌کنند تا شما را از ظلمات [جهل و شرک گناه] به‌سوی نور [ایمان و علم و تقوا] رهنمون گردد. (احزاب/۴۳). سلامِ من، همان رحمتم بر تو و امّت توست و امّا اینکه صدای علی (را شنیدی، پس همانا برادرت موسی‌بن‌عمران (نیز آن‌هنگام‌که به کوه طور رسید و با چشم خود هر آنچه از عظمت [وحی] بود را دید، او را مبهوت نمود و آنچه را که می¬دید، او را از آنچه به او گفته می¬شد، غافل ساخت. پس برترین چیزها در نزد او یعنی عصا، او را از هیبت ذکر خدا غافل نمود. از همین روی به او گفتم: وَ ما تِلْکَ بِیَمینِکَ یا مُوسی و چون برای تو نیز محبوب‌ترین انسان¬ها علیّ‌بن‌ابی‌طالب (است، پس تو را با زبان و کلام او خطاب کردیم تا دلت از رعب در امان باشد و آرام گیرد و آنچه را به تو وحی می‌کنیم، دریابی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۴

البرهان

آیه قالَ هِیَ عَصایَ أَتَوَکَّؤُا عَلَیْها وَ أَهُشُّ بِها عَلی غَنَمی وَ لِیَ فیها مَآرِبُ أُخْری [18]

گفت: «این عصای من است؛ بر آن تکیه می‌کنم، برگ درختان را با آن برای گوسفندانم فرو می‌ریزم؛ و من در آن منافع دیگری نیز دارم».

عصای من

۱ -۱

(طه/ ۱۸)

الباقر (علیه السلام) - کَانَتْ عَصَا مُوسَی (علیه السلام) لآِدَمَ (علیه السلام) فَصَارَتْ إِلَی شُعَیْبٍ (علیه السلام) ثُمَّ صَارَتْ إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ (علیه السلام) وَ إِنَّهَا لَعِنْدَنَا وَ إِنَ عَهْدِی بِهَا آنِفاً وَ هِیَ خَضْرَاءُ کَهَیْئَتِهَا حِینَ انْتُزِعَتْ مِنْ شَجَرَتِهَا وَ إِنَّهَا لَتَنْطِقُ إِذَا اسْتُنْطِقَتْ أُعِدَّتْ لِقَائِمِنَا (علیه السلام) یَصْنَعُ بِهَا مَا کَانَ یَصْنَعُ مُوسَی وَ إِنَّهَا لَتَرُوعُ وَ تَلْقَفُ ما یَأْفِکُونَ وَ تَصْنَعُ مَا تُؤْمَرُ بِهِ إِنَّهَا حَیْثُ أَقْبَلَتْ تَلْقَفُ ما یَأْفِکُونَ یُفْتَحُ لَهَا شُعْبَتَانِ إِحْدَاهُمَا فِی الْأَرْضِ وَ الْأُخْرَی فِی السَّقْفِ وَ بَیْنَهُمَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً تَلْقَفُ مَا یَأْفِکُونَ بِلِسَانِهَا.

امام باقر (عصای موسی (متعلّق به آدم (بود. سپس به شعیب (و سپس به موسی‌بن‌عمران (رسید و درحال حاضر نیز نزد ماست که درهمین گذشته نزدیک نیز آن را دیدم. آن عصا همچنان سبز و تازه است، گویی آن را به تازگی از درخت کنده باشی. وقتی از آن بخواهی، به حرف می‌آید. این عصا آماده شده است برای آنکه به دست قائم ما (برسد تا همان کاری را کند که موسی (با آن کرد. این عصا ترسناک و شگفت‌انگیز است و آنچه را به دروغ بافته‌اند در کام خود فرو می‌بلعد و هرآنچه به آن امر می‌شود، انجام می‌دهد. به هرجا رو کند، دروغ‌های آنان را در کام خود می‌کشد. دو شعبه از آن گشوده می‌شود: یکی بر زمین و دیگری بر سقف. طوری‌که فاصله‌ی آن دو شعبه از هم به چهل ذرع می‌رسد و مانند اژدها هرآنچه به ناحق و دروغ باشد، می‌بلعد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۶

الکافی، ج۱، ص۲۳۱ / البرهان

۱ -۲

(طه/ ۱۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَمَّا کَانَتِ اللَّیْلَهًُْ الَّتِی أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی: فَإِنَّ أَخَاکَ مُوسَی‌بْنَ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) لَمَّا جَاءَ جَبَلَ الطُّورِ وَ عَایَنَ مَا عَایَنَ مِنْ عِظَمِ الْأُمُورِ أَذْهَلَهُ مَا رَآهُ عَمَّا یُلْقَی إِلَیْهِ فَشَغَلْتُهُ عَنِ الْهَیْبَهًِْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَحَبَّ الْأَشْیَاءِ إِلَیْهِ وَ هِیَ الْعَصَا إِذْ قُلْتُ لَهُ وَ مَا تِلْکَ بِیَمِینِکَ یَا مُوسَی.

پیامبر (در آن شبی که مرا به معراج بردند… خداوند متعال فرمود: «… همانا برادرت موسی‌بن‌عمران (نیز آن هنگام‌که به کوه طور رسید و با چشم خود هرآنچه از عظمت [وحی] بود را دید، او را مبهوت نمود و آنچه را که می¬دید، او را از آنچه به او گفته می¬شد، غافل ساخت. پس برترین چیزها در نزد او یعنی عصا، او را از هیبت ذکر خدا غافل نمود. از همین روی به او وحی کردم: وَ ما تِلْکَ بِیَمینِکَ یا مُوسی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۶

البرهان

۱ -۳

(طه/ ۱۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَصَا مُوسَی (علیه السلام) قَضِیبُ آسٍ مِنْ غَرْسِ الْجَنَّهًِْ أَتَاهُ بِهَا جَبْرَئِیلُ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْیَنَ وَ هِیَ وَ تَابُوتُ آدَمَ فِی بُحَیْرَهًِْ طَبَرِیَّهًَْ وَ لَنْ یَبْلَیَا وَ لَنْ یَتَغَیَّرَا حَتَّی یُخْرِجَهُمَا الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) إِذَا قَامَ.

امام صادق (عصای موسی (از شاخه‌ی درخت آس [مورد] از درخت‌های بهشت بود که وقتی موسی (رو به‌جانب مدین نمود، جبرئیل آن را به او داد. عصای موسی (و تابوت آدم (هر دو در دریاچه‌ی طبریّه هستند که نه پوسیده می‌شوند و نه تغییر شکل می‌دهند تا اینکه چون امام قائم (قیام کند، آن دو را بیرون آورد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۶

الغیبه للنعمانی، ص ۲۳۸ / البرهان

۱ -۴

(طه/ ۱۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) ذَاتَ لَیْلَهًٍْ بَعْدَ عَتَمَهًٍْ وَ هُوَ یَقُولُ هَمْهَمَهًًْ هَمْهَمَهًًْ وَ لَیْلَهًًْ مُظْلِمَهًًْ خَرَجَ عَلَیْکُمُ الْإِمَامُ عَلَیْهِ قَمِیص آدَمَ وَ فِی یَدِهِ خَاتَمُ سُلَیْمَانَ (علیه السلام) وَ عَصَا مُوسَی (علیه السلام).

امام علی (از امام باقر (روایت است: امیرالمؤمنین (شبی بر اصحابش که در مکانی گردآمده بودند، وارد شد. درحالی‌که می‌فرمود: «همهمه¬ای! همهمه¬ای در شبی تاریک؛ امامتان بر شما وارد شده و حال آنکه پیراهن آدم (را بر تن و انگشتری سلیمان (را در انگشت و عصای موسی (را در دست دارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۶

الکافی، ج۱، ص۲۳۱ / البرهان

۱ -۵

(طه/ ۱۸)

الصّادق (علیه السلام) - أَلْوَاحُ مُوسَی (علیه السلام) عِنْدَنَا وَ عَصَی مُوسَی (علیه السلام) عِنْدَنَا وَ نَحْنُ وَرِثْنَا النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله).

امام صادق (ابوحمزه ثمالی، گوید: از امام صادق (شنیدم که می‌فرمود: «لوح¬های موسی (نزد ماست. عصای موسی (نیز نزد ماست. ما وارثان پیامبرانیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۶

بصایر الدرجات، ج۱، ص۱۸۳ / البرهان

۱ -۶

(طه/ ۱۸)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِرِ‌بْنِ‌یَزِیدَ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: … أَ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَتَبْلُغَنَّ الْأَسْبَابَ وَ اللَّهِ لَتَرْکَبَنَّ السَّحَابَ وَ اللَّهِ لَتُؤْتَنَ عَصَا مُوسَی (علیه السلام) وَ اللَّهِ لَتُعْطَنَّ خَاتَمَ سُلَیْمَان (علیه السلام).

امام باقر (جابربن‌یزید گوید: امام باقر (فرمود: آیا نشنیده‌ای که رسول خدا ([به امیرالمؤمنین (] فرمود: «قسم به خدا که انگشتر سلیمان (را برایت می‌آورند و قسم به خدا که عصای حضرت موسی (به تو داده می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۸

تأویل الآیات، ص ۵۷۴

۱ -۷

(طه/ ۱۸)

الباقر (علیه السلام) - فِی رِوَایَهًِْ أَبِی‌الْجَارُود عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِه وَ أَهُشُّ بِها عَلی غَنَمِی یَقُولُ أَخْبِطُ بِهَا الشَّجَرَ لِغَنَمِی وَ لِیَ فِی‌ها مَآرِبُ أُخْری فَمِنَ الْفَرَقِ لَمْ یَسْتَطِعِ الْکَلَامَ فَجَمَعَ کَلَامَهُ فَقَالَ وَ لِیَ فِی‌ها مَآرِبُ أُخْری یَقُولُ حَوَائِجُ أُخْرَی.

امام باقر (در روایت ابوجارود آمده است: امام باقر (فرمود: وَ أَهُشُّ بِها عَلی غَنَمی به‌وسیله‌ی آن از درخت برای گوسفندانم برگ می‌تکانم. وَ لِیَ فی‌ها مَآرِبُ أُخْری؛ از ترس دیگر توانایی سخن‌گفتن نداشت، پس سخنش را به این جمله ختم کرد و گفت: وَ لِیَ فی‌ها مَآرِبُ أُخْری در این عصا برایم کارهای دیگری نیز هست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۰۷/ القمی؛ ج۲، ص۶۰/ البرهان

۱ -۸

(طه/ ۱۸)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ لِیَ فِیهَا مَآرِبُ أُخْرَی أَیْ حَاجَاتٌ أُخَرُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) کَانَ یَحْمِلُ عَلَیْهَا زَادَهُ وَ یَرْکِزُهَا فَیَخْرُجُ مِنْهَا الْمَاءُ وَ یَضْرِبُ بِهَا الْأَرْضَ فَیَخْرُجُ مَا یَأْکُلُ وَ کَانَ یَطْرُدُ بِهَا السِّبَاعَ وَ إِذَا ظَهَرَ عَدُوٌّ حَارَبَتْ وَ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِقَاءَ مِنْ بِئْرٍ طَالَتْ وَ صَارَتْ شُعْبَتَاهَا کَالدَّلْوِ وَ کَانَ یُظْهِرُ عَلَیْهَا کَالشَّمْعَهًِْ فَیُضِیءُ لَهُ اللَّیْلَ وَ کَانَتْ تَحْرُسُهُ وَ تُؤْنِسُهُ وَ إِذَا طَالَتْ شَجَرَهًٌْ حَنَّاهَا بِمِحْجَنِهَا.

ابن‌عبّاس (موسی (توشه‌ی راهش را برآن عصا حمل می‌کرد. آن را می‌فشرد و از آن آب خارج می‌شد، عصا را به زمین می‌زد و از زمین چیزهایی می‌رویید که از آن تناول می‌کرد. به‌وسیله‌ی آن حیوانات وحشی را دور می‌کرد. اگر دشمنی پیدا می‌شد، عصا مقابله می‌کرد. و زمانی‌که موسی (قصد داشت از چاهی آب بکشد، عصا طولانی می‌شد و دو شاخه‌ی آن شبیه دلو می‌شد. همچنین هنگام شب روشنایی مانند شمع بر بالای آن ظاهر می‌شد و شب را بر او روشن می‌کرد. عصا از موسی (حراست می‌کرد و همدم او بود و زمانی‌که درختی بلند می‌شد، موسی (آن را با کجی سرعصا کوتاه می‌کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۸۹

آیه قالَ أَلْقِها یا مُوسی [19]

گفت: «ای موسی! آن رابیفکن».

آیه فَأَلْقاها فَإِذا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعی [20]

پس موسی آن (عصا) را افکند و ناگهان اژدهایی شد که به هرسو می‌شتافت.

۱

(طه/ ۲۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - سَأَلَ عَبدُاللهِ بنِ السَّلَام عَن النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) فَأَخْبِرْنِی عَنْ مَخْلُوقٍ أَوَّلُهُ عُودٌ وَ آخِرُهُ رُوحٌ قَالَ یَا ابْنَ سَلَامٍ تِلْکَ عَصَا مُوسَی‌بْنِ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ یُلْقِیَهَا فِی بَیْتِ الْمَقْدِسِ فَأَلْقاها فَإِذا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعی.

پیامبر (ابن‌سلام پرسید: ای محمّد (به من بگو: «کدام آفریده آغازش چوب بود و سرانجامش جان»؟ حضرت فرمود: «عصای موسی‌بن‌عمران (که خداوند به او دستور داد، آن را در بیت‌المقدس بیفکند و ناگهان به ماری جهنده تبدیل شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۸

بحار الأنوار، ج۵۷، ص۲۴۹

آیه قالَ خُذْها وَ لا تَخَفْ سَنُعیدُها سیرَتَهَا الْأُولی [21]

گفت: «آن را بگیر و نترس، به‌زودی آن را به‌صورت اوّلش باز می‌گردانیم».

۱

(طه/ ۲۱)

الباقر (علیه السلام) - عَن العَلَاءِ عَن مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَال قَالَ اللَّهُ مَا فِی یَمِینِکَ یَا مُوسَی (علیه السلام) قالَ هِیَ عَصایَ. قالَ أَلْقِها یا مُوسی فَأَلْقاها فَصَارَتْ حَیَّهًًْ فَفَزِعَ مِنْهَا مُوسَی (علیه السلام) وَ عَدَا فَنَادَاهُ اللَّهُ خُذْها وَ لا تَخَفْ إِنَّکَ مِنَ الْآمِنِینَ.

امام باقر (محمّد نقل می‌کند: امام باقر (فرمود: «خدای متعال فرموده است: قالَ أَلْقِها یا مُوسی؛ وقتی موسی (عصا را به زمین انداخت، ناگهان به‌صورت ماری جهنده در آمد، موسی (ترسید و فرار کرد، خداوند او را ندا داد: آن را بگیر و نترس؛ چون تو در امان هستی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۱۹۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۹

۲

(طه/ ۲۱)

الصّادق (علیه السلام) - فَنَادَاهُ اللَّهُ خُذْها وَ لا تَخَفْ سَنُعِیدُها سِیرَتَهَا الْأُولی فَرَجَعَ مُوسَی (علیه السلام) وَ لَفَّ عَلَی یَدِهِ عَبَاءَهًًْ کَانَتْ عَلَیْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ یَدَهُ فِی فَمِهَا فَإِذَا هِیَ عَصًا کَمَا کَانَت.

امام صادق (از جانب خداوند ندا رسید: خُذْها وَ لا تَخَفْ سَنُعیدُها سیرَتَهَا الْأُولی. بنابراین موسی (بازگشت و عبای خود را روی دستش انداخت و دست خود را به‌جانب اژدها برد و ناگهان آن اژدها به‌صورت عصا در آمد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۲۰/ القمی؛ ج۲، ص۱۲۱/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۲۳۶

آیه وَ اضْمُمْ یَدَکَ إِلی جَناحِکَ تَخْرُجْ بَیْضاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْری [22]

و دستت را به گریبانت ببر، تا سفید و بی‌عیب بیرون آید؛ این معجزه‌ی دیگری [از سوى خداوند] است.

۱

(طه/ ۲۲)

الباقر (علیه السلام) - قَالَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ فِی قِصَّهًِْ مُوسَی (علیه السلام) أَدْخِلْ یَدَکَ فِی جَیْبِکَ تَخْرُجْ بَیْضاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ یَعْنِی مِنْ غَیْرِ مَرَض.

امام باقر (أَدْخِلْ یَدَکَ فِی جَیْبِکَ تَخْرُجْ بَیْضاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ؛ یعنی بی‌مرض.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۰

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۴۳ / نورالثقلین/ البرهان؛ «برص» بدل «مرض»

۲

(طه/ ۲۲)

الباقر (علیه السلام) - أَنَّ مُوسَی (علیه السلام) کَانَ شَدِیدَ السُّمْرَهًِْ فَأَخْرَجَ یَدَهُ مِنْ جَیْبِهِ فَأَضَاءَتْ لَهُ الدُّنْیَا.

امام باقر (موسی (بسیار گندمگون بود، پس دستش را از گریبانش بیرون آورد و دنیا را برایش نورانی و روشن کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۰

القمی، ج۲، ص۱۴۰ / البرهان

آیه لِنُرِیَکَ مِنْ آیاتِنَا الْکُبْری [23]

تا [به‌این‌صورت] از نشانه‌های بزرگ خویش به تو نشان دهیم.

آیه إِذْهَبْ إِلی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغی [24]

[اينك] به‌سوی فرعون برو، که او طغیان کرده است.

۱

(طه/ ۲۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - مَا لِلَّهِ آیَهًٌْ أَکْبَرُ مِنِّی.

امام علی (لِنُرِیَکَ مِنْ آیاتِنَا الْکُبْری؛ خدا را آیه‌ای بزرگتر از من نیست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۰

القمی، ج۱، ص۳۰۹

آیه قالَ رَبِّ اشْرَحْ لی صَدْری [25]

[موسى] گفت: «پروردگارا! سینه‌ام را گشاده کن».

آیه وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی [26]

و کارم را برایم آسان گردان.

۱

(طه/ ۲۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌حَمْزَهًَْ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) إِذَا أَرَدْتَ الْمَسِیرَ إِلَی قَبْرِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) اغْتَسِلْ قَبْلَ خُرُوجِکَ وَ قُلْ حِینَ تَغْتَسِلُ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِی وَ طَهِّرْ قَلْبِی وَ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ أَجْرِ عَلَی لِسَانِی ذِکْرَکَ وَ مِدْحَتَکَ وَ الثَّنَاءَ عَلَیْکَ.

امام صادق (ابوحمزه ثمالی گوید: امام صادق (فرمود: «هنگامی‌که خواستی به زیارت قبر حضرت امام حسین (بروی؛ هنگام خروج همسر و فرزندانت را جمع کن و دعای سفر را بخوان و پیش از خارج شدنت غسل کن و در وقت غسل بگو: خدایا مرا پاکیزه گردان، قلب و دلم را طاهر نما، سینه‌ام را گشاده کن ذکر خود و ستایشت را بر زبانم جاری کن، که حمد و ستایش برای توست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۰

بحار الأنوار، ج۹۸، ص۱۷۳

آیه وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانی [27]

و گره از زبانم بگشای.

آیه یَفْقَهُوا قَوْلِی [28]

تا سخن مرا بفهمند.

۱

(طه/ ۲۸)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) کَانَ فِی لِسَانِ مُوسَی (علیه السلام) رُتَّهًٌْ.

ابن‌عبّاس (در زبان موسی (لکنتی بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۲

نورالثقلین

آیه وَ اجْعَلْ لی وَزیراً مِنْ أَهْلی [29]

و وزیری از خاندانم برای من قرار ده.

۱

(طه/ ۲۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) یَا عَلِیُّ (علیه السلام) احْفَظْ وَصِیَّتِی وَ ارْعَ ذِمَامِی وَ أَوْفِ بِعَهْدِی وَ أَنْجِزْ عِدَاتِی وَ اقْضِ دَیْنِی وَ أَحْیِ سُنَّتِی وَ ادْعُ إِلَی مِلَّتِی لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی اصْطَفَانِی وَ اخْتَارَنِی فَذَکَرْتُ دَعْوَهًَْ أَخِی مُوسَی (علیه السلام) فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی کَمَا جَعَلْتَ هَارُونَ (علیه السلام) مِنْ مُوسَی (علیه السلام) فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَیَّ أَنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) وَزِیرُکَ وَ نَاصِرُکَ وَ الْخَلِیفَهًُْ مِنْ بَعْدِکَ ثُمَّ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) أَنْتَ مِنْ أَئِمَّهًِْ الْهُدَی (وَ أَوْلَادُکَ مِنْکَ.

پیامبر ( حضرت رسول (فرمود: «یا علی (! وصیّت مرا حفظ کن تعهّدات مرا بپرداز و به عهدها و پیمان‌های من وفا کن و وعده‌های مرا عملی ساز و قرضم را پرداخت کن روش و سنّت مرا زنده بدار و مردم را به ملّت من دعوت کن. زیرا خداوند مرا انتخاب نموده و برگزید، یادم آمد از دعای برادرم موسی (گفتم: «وزیری از خاندانم برای من قرار ده؛ چنانچه هارون را وزیر موسی (گردانیدی». خداوند به من وحی کرد: «علی (وزیر و ناصر و جانشین بعد از تو است». یا علی (! تو از پیشوایان هدایت و اولاد من از تو خواهند بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۲

بحار الأنوار، ج۲۳، ص۲۲۱

آیه هارُونَ أَخی [30]

برادرم هارون را.

آیه أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِی [31]

با او پشتم را محکم کن.

آیه وَ أَشْرِکْهُ فی أَمْری [32]

و او را در کارم شریک ساز.

برادرم هارون را

۱ -۱

(طه/ ۳۲)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ إِنَّ مُوسَی لَمَّا حَمَلَتْ بِهِ أُمُّه… فَقُلْتُ کَانَ هَارُونُ (علیه السلام) أَخَا مُوسَی (علیه السلام) لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ: نَعَمْ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّه تَعَالَی یَقُولُ: یَابْنَ‌أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِی وَ لا بِرَأْسِی فَقُلْتُ فَأَیُّهُمَا کَانَ أَکْبَرَ سِنّاً قَالَ: هَارُونُ قُلْتُ: فَکَانَ الْوَحْیُ یَنْزِلُ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً قَالَ: الْوَحْیُ یَنْزِلُ عَلَی مُوسَی (علیه السلام) وَ مُوسَی (علیه السلام) یُوحِیهِ إِلَی هَارُونَ (علیه السلام) فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِی عَنِ الْأَحْکَامِ وَ الْقَضَاءِ وَ الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ أَ کَانَ ذَلِکَ إِلَیْهِمَا قَالَ کَانَ مُوسَی (علیه السلام) الَّذِی یُنَاجِی رَبَّهُ وَ یَکْتُبُ {هَارُونُ (علیه السلام)} الْعِلْم وَ یَقْضِی بَیْنَ بَنِی إِسْرَائِیلَ، وَ هَارُونُ (علیه السلام) یَخْلُفُهُ إِذَا غَابَ مِنْ قَوْمِهِ لِلْمُنَاجَاهًْ.

امام باقر (محمّدبن‌مسلم گوید: به امام باقر (عرض کردم: «آیا هارون برادر پدری و مادری موسی (بود»؟ امام (فرمود: «بله! مگر این آیه قرآن را نشنیده‌ای: یَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتی وَ لا بِرَأْسی؛ ای فرزند مادرم! [ای برادر!] ریش و سر مرا مگیر! . (طه/۹۱). به امام (عرض کردم: «کدامیک بزرگ‌تر بود»؟ امام (فرمود: «هارون». گفتم: «وحی بر هر دوی آن‌ها نازل می‌شد»؟ امام (فرمود: «وحی بر موسی (نازل می‌شد و موسی (آن را به هارون منتقل می‌کرد». به امام (عرض کردم: «مرا آگاه کنید از اینکه آیا احکام و مسایل شرعی و امر و نهی بر هر دوی آن‌ها بود یا نه»؟ امام (فرمود: «آن کس‌که با پرودگارش مناجات می‌کرد و علم را می‌نوشت و بین بنی‌اسرائیل قضاوت می‌کرد، موسی (بود و هارون زمانی‌که موسی (برای مناجات از بین قومش بیرون می‌رفت جانشین او بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۲

القمی، ج۲، ص۱۳۵

ولایت

۱

(طه/ ۳۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌ذَرٍّ (رحمة الله علیه) أَنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) وَ عُثْمَانَ وَ طَلْحَهًَْ وَ الزُّبَیْرَ وَ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ‌عَوْفٍ وَ سَعْدَ‌بْنَ‌أَبِی‌وَقَّاصٍ أَمَرَهُمْ عُمَرُ‌بْنُ‌الْخَطَّابِ أَنْ یَدْخُلُوا بَیْتاً وَ یُغْلِقُوا عَلَیْهِمْ بَابَهُ وَ یَتَشَاوَرُوا فِی أَمْرِهِمْ فَلَمَّا تَوَافَقُوا جَمِیعاً عَلَی رَأْیٍ وَاحِدٍ قَالَ لَهُمْ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) إِنِّی أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعُوا مِنِّی مَا أَقُولُ لَکُمْ فَإِنْ یَکُنْ حَقّاً فَاقْبَلُوهُ وَ إِنْ یَکُنْ بَاطِلًا فَأَنْکِرُوهُ قَالُوا قُلْ فقَالَ (علیه السلام) فَهَلْ فِیکُمْ أَحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) اللَّهُمَّ إِنِّی أَقُولُ کَمَا قَالَ عَبْدُکَ مُوسَی (علیه السلام) رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی وَ اجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی هارُونَ أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی إِلَی آخِرِ دَعْوَهًِْ مُوسَی (علیه السلام) إِلَّا النُّبُوَّهًَْ غَیْرِی قَالُوا لَا.

امام علی (از ابوذر (روایت است: که عمربن‌خطّاب، علی (عثمان، طلحه، زبیر، عبدالرّحمن عوف، و سعدبن‌ابی وقّاص را مأمور کرد که در خانه‌ای دور هم جمع شوند و در ببندند و درباره‌ی آینده حکومت به بحث بنشینند… پس از مشورت و موافقت آراء با یکدیگر، علیّ‌بن‌ابی‌طالب (فرمود: «دوست دارم آنچه را که می‌گویم گوش فرا دهید اگر سخنم حق بود بپذیرید و اگر باطل بود نپذیرید… آیا کسی جز من در میان شما هست که پیامبر (درباره‌ی او گفته باشد: خدایا من آنگونه که بنده‌ی تو موسی (سخن گفته، می‌گویم: «پروردگارا! سینه‌ام را گشاده کن. و کارم را برایم آسان گردان! و گره از زبانم بگشای. تا سخنان مرا بفهمند! و وزیری از خاندانم برای من قرار ده. برادرم هارون را! با او پشتم را محکم کن. (طه/۳۱۲۵). تا آخر درخواست موسی (برای نبوّت [هارون]»؟ گفتند: «نه».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۲

بحار الأنوار، ج۳۱، ص۳۸۰/ إرشادالقلوب؛ ص۲، ص۲۶۲/ الأمالی للطوسی؛ ص۵۵۱

۲

(طه/ ۳۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌ذَرٍّ الْغِفَارِیِ قَال: إِنِّی صَلَّیْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَوْماً فَسَأَلَ سَائِلٌ فِی الْمَسْجِدِ فَلَمْ یُعْطِهِ أَحَدٌ شَیْئاً وَ کَانَ عَلِیٌّ (علیه السلام) فِی الصَّلَاهًِْ رَاکِعاً فَأَوْمَأَ إِلَیْهِ بِخِنْصِرِهِ الْیُمْنَی فَأَقْبَلَ السَّائِلُ فَأَخَذَ الْخَاتَمَ مِنْ خِنْصِرِهِ وَ ذَلِکَ بِمَرْأًی مِنَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ هُوَ یُصَلِّی فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) مِنْ صَلَاتِهِ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ أَخِی مُوسَی (علیه السلام) سَأَلَکَ فَقَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی وَ اجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی هارُونَ أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی فَأَنْزَلْتَ عَلَیْهِ قُرْآناً نَاطِقاً سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِأَخِیکَ وَ نَجْعَلُ لَکُما سُلْطاناً فَلا یَصِلُونَ إِلَیْکُما بِآیاتِنا اللَّهُمَّ وَ أَنَا مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) نَبِیُّکَ وَ صَفِیُّکَ اللَّهُمَّ {فَ} اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَ اجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی عَلِیّاً (علیه السلام) اشْدُدْ بِهِ ظَهْرِی قَالَ أَبُوذَرٍّ (رحمة الله علیه) فَمَا اسْتَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَلَامَهُ حَتَّی نَزَلَ جَبْرَئِیلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) اقْرَأْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ.

پیامبر (ابوذر غفاری گوید: من با رسول خدا (نماز ظهر را خواندم مستمندی در مسجد از مردم چیزی خواست هیچ‌کس چیزی به او نداد… درهمین‌حال علی (که درحال رکوع بود، با انگشت کوچک دست راست خود اشاره کرد، سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بیرون آورد؛ پیامبر (که درحال نماز بود این جریان را مشاهده کرد، هنگامی‌که از نماز فارغ شد سر به‌سوی آسمان بلند کرد و چنین گفت: رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی وَ اجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی هارُونَ أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی [و دعای او را مستجاب نمودی و بر او آیه قرآن نازل کردی: به‌زودی بازوان تو را به‌وسیله‌ی برادرت محکم [و نیرومند] می‌کنیم، و برای شما سلطه و برتری قرار می‌دهیم و به برکت آیات ما، بر شما دست نمی‌یابند شما و پیروانتان پیروزید! . (قصص/۳۵). خدایا! من محمّد، پیامبر و برگزیده‌ی تو هستم پس رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی وَ اجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی هارُونَ أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی؛ ابوذر (گفت: «هنوز دعای پیامبر (پایان نیافته بود که جبرئیل نازل شد و به پیامبر (گفت: «بخوان». پیامبر (فرمود: «چه بخوانم»؟ گفت: «بخوان: سرپرست و رهبر شما تنها خدا است و پیامبر او، و آن‌ها که ایمان آورده‌اند و نماز را برپا می‌دارند و درحال رکوع زکات می‌پردازند. (مائده/۵۵)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۴

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۱۹۴/ إرشادالقلوب؛ ج۲، ص۲۲۰/ کشف الیقین؛ ص۹۸/ المناقب؛ ج۳، ص۳/ نورالثقلین

۳

(طه/ ۳۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَدِی وَ یَدَ امیرالمؤمنین علِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَعَلَا بِنَا عَلَی ثَبِیرٍ ثُمَّ صَلَّی رَکَعَاتٍ ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ مُوسَی‌بْنَ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) سَأَلَکَ وَ أَنَا مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) نَبِیُّکَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَشْرَحَ لِی صَدْرِی وَ تُیَسِّرَ لِی أَمْرِی وَ تَحْلُلَ عُقْدَهًًْ مِنْ لِسَانِی لِیَفْقَهُوا قَوْلِی وَ اجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی علِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی.

پیامبر (ابن‌عبّاس (گوید: «روزی رسول خدا (دست علیّ‌بن‌ابی‌طالب (و دست مرا گرفت. در آن موقع ما در مکّه بودیم. پیامبر (چهار رکعت نماز گزارد. سپس دو دستش را به‌سمت آسمان بالا برد. و فرمود: «پروردگارا! همانا پیامبرت موسی‌بن‌عمران (از تو خواهش کرد و گفت: «رَبِّ اشْرَحْ لی صَدْری \* وَ یَسِّرْ لی أَمْری؛ و منِ محمّد نیز که دیگر پیامبرت هستم، از تو می‌خواهم که شرح صدری به من عطا کنی و کارم را برایم آسان گردانی و گره از زبانم بگشایی تا سخنم را بفهمند؛ برایم وزیری از خاندانم قرار دهی. علی (برادرم را، پشتیبان من قرار بدهی و او را در کارهایم شریک گردانی». ابن‌عبّاس (می‌گوید: «بلافاصله ندایی شنیدم که می‌گفت: «ای احمد! آنچه خواسته بودی، برآورده شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۴

بحار الأنوار، ج۳۹، ص۲۹۰/ بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۲۶/البرهان

۴

(طه/ ۳۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ قَالَت: رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِإِزَاءِ ثَبِیرٍ وَ هُوَ یَقُولُ أَشْرِقْ ثَبِیرُ أَشْرِقْ ثَبِیرُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مَا سَأَلَکَ أَخِی مُوسَی (علیه السلام) أَنْ تَشْرَحَ لِی صَدْرِی وَ أَنْ تُیَسِّرَ لِی أَمْرِی وَ أَنْ تَحِلَّ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی وَ أَنْ تَجْعَلَ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی عَلِیّاً (علیه السلام) أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی کَیْ نُسَبِّحَکَ کَثِیراً وَ نَذْکُرَکَ کَثِیراً إِنَّکَ کُنْتَ بِنا بَصِیراً.

پیامبر (اسماءبنت‌عمیس گوید: رسول خدا (را بر بالای کوه ثبیر دیدم درحالی‌که می‌فرمود: «ثبیر آگاه باش، ثبیر آگاه باش، پروردگارا! من نیز آنچه را که موسی (برادرم از تو درخواست نمود، درخواست دارم؛ اینکه سینه‌ام را فراخ گردان و امور را برای من آسان گردان، گره از زبانم بگشای تا کلام مرا بفهمند، برایم وزیری از خاندانم قرار ده برادرم علی (را حامی و پشتیبان من قرار ده او را در کارهایم شریک گردان تا بتوانم بسیار تو را تسبیح گفته و تو را فراوان یاد کنم، همانا تو بر ما ناظر و آگاهی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۴

بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۲۶/ بحار الأنوار، ج۳۸، ص۱۴۳/ البرهان/ نورالثقلین؛ «بتفاوت»

۵

(طه/ ۳۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ قَالَت: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَاقِفاً بِمَکَّهًَْ مُسْتَقْبِلًا بِثَبِیرٍ مُسْتَدْبِراً حِرَاءَ وَ هُوَ یَقُولُ إِنِّی أَقُولُ الْیَوْمَ کَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ مُوسَی‌بْنُ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) أَسْأَلُکَ اللهُمَّ أَنْ تَشْرَحَ لِی صَدْرِی وَ تُیَسِّرَ لِی أَمْرِی وَ اجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی علِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) أَخِی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی کَیْ نُسَبِّحَکَ کَثِیراً وَ نَذْکُرَکَ کَثِیراً إِنَّکَ کُنْتَ بِنا بَصِیراً.

پیامبر (اسماءبنت‌عمیس گوید: رسول خدا (در مکّه، رو به کوه «ثبیر» و پشت به غار «حراء» ایستاده بود و می‌فرمود: «من امروز همان چیزی را می‌گویم که بنده‌ی صالح خدا موسی‌بن‌عمران (گفت؛ خدایا! از تو می‌خواهم که شرح صدر به من عطا کنی و کار مرا آسان گردانی و از اهل من، علیّ‌بن‌ابی‌طالب (برادرم را وزیر من قرار دهی و به‌واسطه‌ی او مرا نیرومندتر کنی و او را در کار من شریک گردانی تا تو را بسیار تسبیح کرده و یاد کنیم و تو برما آگاهی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۶

بحار الأنوار، ج۳۸، ص۱۴۰

۶

(طه/ ۳۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فِی إسْتِخْلَافِ عَلِیٍّ (علیه السلام) فِی غَزْوَهًِْ تَبُوک: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الْخُرُوجَ اسْتَخْلَفَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ وَ أَزْوَاجِهِ وَ مُهَاجَرِهِ وَ قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) إِنَّ الْمَدِینَهًَْ لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِی أَوْ بِکَ. … أَنَّ أَهْلَ النِّفَاقِ لَمَّا عَلِمُوا بِاسْتِخْلَافِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلِیّاً (علیه السلام) عَلَی الْمَدِینَهًِْ حَسَدُوهُ لِذَلِکَ وَ عَظُمَ عَلَیْهِمْ مُقَامُهُ فِیهَا بَعْدَ خُرُوجِهِ وَ عَلِمُوا أَنَّهَا تَنْحَرِسُ بِهِ وَ لَا یَکُونُ لِلْعَدُوِّ فِیهَا مَطْمَعٌ فَسَاءَهُمْ ذَلِکَ وَ کَانُوا یُؤْثِرُونَ خُرُوجَهُ مَعَهُ لِمَا یَرْجُونَهُ مِنْ وُقُوعِ الْفَسَادِ وَ الِاخْتِلَاطِ عِنْدَ نَأْیِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) عَنِ الْمَدِینَهًِْ وَ خُلُوِّهَا مِنْ مَرْهُوبٍ مَخُوفٍ یَحْرُسُهَا وَ غَبَطُوهُ (علیه السلام) عَلَی الرَّفَاهِیَهًِْ وَ الدَّعَهًِْ بِمُقَامِهِ فِی أَهْلِهِ وَ تَکَلُّفِ مَنْ خَرَجَ مِنْهُمُ الْمَشَاقَّ بِالسَّفَرِ وَ الْخَطَرِ. فَأَرْجَفُوا بِهِ (علیه السلام) وَ قَالُوا لَمْ یَسْتَخْلِفْهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِکْرَاماً لَهُ وَ إِجْلَالًا وَ مَوَدَّهًًْ وَ إِنَّمَا خَلَّفَهُ اسْتِثْقَالًا لَهُ… فَلَمَّا بَلَغَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إِرْجَافُ الْمُنَافِقِینَ بِهِ أَرَادَ تَکْذِیبَهُمْ وَ إِظْهَارَ فَضِیحَتِهِمْ فَلَحِقَ بِالنَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّکَ إِنَّمَا خَلَّفْتَنِی اسْتِثْقَالًا وَ مَقْتاً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ارْجِعْ یَا أَخِی إِلَی مَکَانِکَ فَإِنَّ الْمَدِینَهًَْ لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِی أَوْ بِکَ فَأَنْتَ خَلِیفَتِی فِی أَهْلِی وَ دَارِ هِجْرَتِی وَ قَوْمِی أَ مَا تَرْضَی أَنْ تَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَهًِْ هَارُونَ (علیه السلام) مِنْ مُوسَی (علیه السلام) إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی.

پیامبر (در حدیث جانشینی امام علی (در غزوه تبوک آمده است: چون پیغمبر (آماده‌ی رفتن شد امیرالمؤمنین (را به‌جای خود به‌عنوان جانشینی در میان خاندان و فرزندان و زنان و آنان‌که با او به مدینه هجرت کرده بودند گماشت، و به او فرمود: «یا علی (! به‌درستی‌که شهر مدینه اصلاح نمی‌پذیرد جز به بودن من یا تو». … منافقان بر وی حسادت ورزیده و بر آنان گران آمد و متوجّه شدند که او به‌خوبی از مدینه نگهداری می‌کند و دشمن نمی‌تواند دست طمع به‌طرف مدینه دراز کند؛ به‌همین مناسبت متأثّر گردیده و می‌خواستند برای آنکه هرچه بهتر و بیشتر بتوانند تیر فسادشان را به هدف مقصود برسانند؛ علی (همراه آن جناب حرکت کند و آنان در غیبت رسول خدا (به مدینه دست پیدا نمایند و از هرسو سخن‌ها گفتند، تا بدان‌جا که گفتند: «اینکه رسول خدا (علی (را به‌جای خود در مدینه گذارده نه به خاطر دوستی و گرامی‌داشتن و بزرگواری او بوده، بلکه [از روی بی‌مهری با او] نخواسته است علی (را همراه خود ببرد…» [به هر صورت] چون یاوه‌سرایی منافقین به گوش امیرالمؤمنین (رسید، خواست تا دروغ آن‌ها را آشکارا نموده کوس رسوایی آنان را بر سر کوی‌وبازار بزند، پس خود را به پیغمبر (رساند، و عرض کرد: «ای رسول خدا (! منافقین مدینه چنین می‌پندارند که شما به خاطر اینکه همراه‌بودن من برای شما گران بوده و خشمی که بر من داشته‌اید مرا به‌جای خود در مدینه نهاده‌ای»؟ پیغمبر (به او فرمود: «برادر من! به‌جای خود باز گرد؛ زیرا مدینه اصلاح نمی‌پذیرد جز به بودن من با تو، زیرا تو جانشین من در میان خاندان و هجرتگاه و فامیل من هستی، ای علی (! آیا خوشنود نیستی که تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی (هستی جز اینکه پیغمبری پس از من نیست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۶

الارشاد؛ ج۱، ص۱۵۶

آیه کَیْ نُسَبِّحَکَ کَثِیراً [33]

تا تو را بسیار تسبیح گوییم.

آیه وَ نَذْکُرَکَ کَثِیراً [34]

و تو را بسیار یاد کنیم.

آیه إِنَّکَ کُنْتَ بِنا بَصِیراً [35]

چرا که تو همیشه از حال ما آگاه بوده‌ای!

۱

(طه/ ۳۵)

الصّادق (علیه السلام) - هِشَامِ‌بْنِ‌سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) الْحَسَنُ (علیه السلام) أَفْضَلُ أَمِ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) فَقَالَ الْحَسَنُ (علیه السلام) أَفْضَلُ مِنَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ فَکَیْفَ صَارَتِ الْإِمَامَهًُْ مِنْ بَعْدِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) فِی عَقِبِهِ دُونَ وُلْدِ الْحَسَنِ (علیه السلام) فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَحَبَّ أَنْ یَجْعَلَ سُنَّهًَْ مُوسَی (علیه السلام) وَ هَارُونَ (علیه السلام) جَارِیَهًًْ فِی الْحَسَنِ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) أَلَا تَرَی أَنَّهُمَا کَانَا شَرِیکَیْنِ فِی النُّبُوَّهًِْ کَمَا کَانَ الْحَسَنُ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) شَرِیکَیْنِ فِی الْإِمَامَهًِْ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ جَعَلَ النُّبُوَّهًَْ فِی وُلْدِ هَارُونَ (علیه السلام) وَ لَمْ یَجْعَلْهَا فِی وُلْدِ مُوسَی (علیه السلام) وَ إِنْ کَانَ مُوسَی (علیه السلام) أَفْضَلَ مِنْ هَارُونَ (علیه السلام).

امام صادق (هشام‌بن‌سالم گوید: به امام صادق (عرض کردم: «امام حسن (افضل و بهتر است یا امام حسین (»؟ فرمود: «امام حسن (افضل از امام حسین (است». عرض کردم: «پس چه شد که امامت پس از آن جناب در فرزندان امام حسین (قرار گرفت و به بازماندگان امام حسن (نرسید»؟ فرمود: «خداوند تبارک‌وتعالی خواست سنّت موسی (و هارون (را در مورد آن دو نیز جاری نماید؛ مگر نه اینکه آن دو در نبوّت شریک بودند؛ چنانچه امام حسن و امام حسین (در امامت شرکت داشتند. خداوند نبوّت را در فرزندان هارون قرار داد نه فرزندان موسی (گرچه موسی (افضل از هارون بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۸

کمال الدین؛ ج۲، ص ۴۱۶ / نورالثقلین

۲

(طه/ ۳۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُول: نَزَلَ جَبْرَئِیلُ عَلَی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) بِرُمَّانَتَیْنِ مِنَ الْجَنَّهًِْ فَلَقِیَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) فَقَالَ مَا هَاتَانِ الرُّمَّانَتَانِ اللَّتَانِ فِی یَدِکَ فَقَالَ أَمَّا هَذِهِ فَالنُّبُوَّهًُْ لَیْسَ لَکَ فِیهَا نَصِیبٌ وَ أَمَّا هَذِهِ فَالْعِلْمُ ثُمَّ فَلَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِنِصْفَیْنِ فَأَعْطَاهُ نِصْفَهَا وَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) نِصْفَهَا ثُمَّ قَالَ أَنْتَ شَرِیکِی فِیهِ وَ أَنَا شَرِیکُکَ فِیهِ قَالَ فَلَمْ یَعْلَمْ وَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حَرْفاً مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ إِلَّا وَ قَدْ عَلَّمَهُ عَلِیّاً (علیه السلام) ثُمَّ انْتَهَی الْعِلْمُ إِلَیْنَا ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی صَدْرِهِ.

پیامبر (محمّدبن‌مسلم گوید: امام باقر (فرمود: «جبرئیل برای محمّد (دو انار بهشتی آورد، علی (او را ملاقات کرد و گفت: «این دو انار که در دست داری چیست»؟ گفت: «این یکی نبوّت است که تو از آن بهره‌ای نداری و امّا این یکی علم است». سپس رسول خدا (آن را دو نیمه کرد، نیمی را به علی (داد و نیمی را خود گرفت، سپس فرمود: «در این تو با من شریک هستی و من با تو». به خدا که پیغمبر (از آنچه خدایش تعلیم داد حرفی نیاموخت جز آنکه آن را به علی (تعلیم داد، سپس آن علم به ما رسید». آنگاه دست بر سینه خود نهاد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۸

الکافی؛ ج۱، ص۲۶۳

آیه قالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَکَ یا مُوسی [36]

فرمود: «ای موسی! خواسته‌ات به تو داده شد».

آیه وَ لَقَدْ مَنَنّا عَلَیْکَ مَرَّةً أُخْری [37]

و ما بار دیگر تو را مشمول نعمت خود ساخته بودیم.

۱

(طه/ ۳۷)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِیَدِ علِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَلَمَّا أسلم {سَلَّمَ} رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ سَأَلَکَ مُوسَی‌بْنُ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) أَنْ تَشْرَحَ لَهُ صَدْرَهُ وَ تُیَسِّرَ أَمْرَهُ وَ تَحُلَّ عُقْدَهًًْ مِنْ لِسَانِهِ یَفْقَهُوا قَوْلَهُ وَ تَجْعَلَ لَهُ وَزِیراً مِنْ أَهْلِهِ تَشُدَّ بِهِ أَزْرَهُ وَ أَنَا مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) أَسْأَلُکَ أَنْ تَشْرَحَ لِی صَدْرِی وَ تُیَسِّرَ لِی أَمْرِی وَ تَحُلَّ عُقْدَهًًْ مِنْ لِسَانِی یَفْقَهُوا

قَوْلِی وَ تَجْعَلَ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی تَشُدَّ بِهِ أَزْرِی قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) سَمِعْتُ مُنَادِیاً یُنَادِی مِنَ السَّمَاءِ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَکَ.

ابن‌عبّاس (رسول خدا (دست علیّ‌بن‌ابی‌طالب (را گرفت و چهار رکعت نماز گزارد هنگامی‌که سلام نماز را داد، دستش را به آسمان بلند کرد و عرض کرد: «خداوندا موسی‌بن‌عمران (از تو خواست که به او شرح صدر عطا کنی و کارش را آسان گردانی و لکنت را از زبانش بگشایی تا کلامش را متوجّه شوند و از اهلش برای او وزیری قرار دهی که نیرویش را افزایش دهد؛ و من «محمّد» از تو می‌خواهم که شرح صدر به من عطا کنی و کارم را آسان گردانی و لکنت را از زبانم بگشایی تا کلامم را بفهمند و از اهلم برایم وزیری قرار دهی. (طه/۲۹۲۸). که نیرویم را با او افزایش دهی». ابن‌عبّاس (می‌گوید: «شنیدم که منادی ازآسمان ندا می‌دهد: ای محمّد (آنچه خواستی به تو داده شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۰۸

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۳۵۶

آیه قالَ قَدْ أُوتیتَ سُؤْلَکَ یا مُوسی [38]

آن زمان‌که به مادرت آنچه لازم بود الهام کردیم.

آیه أَنِ اقْذِفیهِ فِی التَّابُوتِ فَاقْذِفیهِ فِی الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لی وَ عَدُوٌّ لَهُ وَ أَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِنِّی وَ لِتُصْنَعَ عَلی عَیْنی [39]

که: «او را در صندوقی بیفکن، و آن را به دریا بینداز، تا دریا آن را به ساحل افکند؛ تا کسی که هم دشمن من و هم دشمن اوست، آن را برگیرد». و من محبّتی از خودم بر تو افکندم، تا تحت مراقبت من پرورش یابی.

که «او را در صندوقی بیفکن، و آن را به دریا بینداز، تا دریا آن را به ساحل افکند؛ تا کسی که هم دشمن من و هم دشمن اوست، آن را برگیرد»

۱ -۱

(طه/ ۳۹)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) لَمَّا حَمَلَتْ أُمُّهُ بِهِ لَمْ یَظْهَرْ حَمْلُهَا إِلَّا عِنْدَ وَضْعِهِ وَ کَانَ فِرْعَوْنُ قَدْ وَکَّلَ بِنِسَاءِ بَنِی إِسْرَائِیلَ نِسَاءً مِنَ الْقِبْطِ تَحْفَظُهُنَّ فَلَمَّا وَضَعَتْ أُمُّ مُوسَی بِمُوسَی (علیه السلام) نَظَرَتْ وَ حَزِنَتْ وَ اغْتَمَّتْ وَ بَکَتْ وَ قَالَتْ یُذْبَحُ السَّاعَهًَْ فَعَطَفَ اللَّهُ قَلْبَ الْمُوَکَّلَهًِْ بِهَا عَلَیْهِ فَقَالَتْ لِأُمِّ مُوسَی (علیه السلام) مَا لَکِ قَدِ اصْفَرَّ لَوْنُکِ فَقَالَتْ أَخَافُ أَنْ یُذْبَحَ وَلَدِی فَقَالَتْ لَا تَخَافِی وَ کَانَ مُوسَی (علیه السلام) لَا یَرَاهُ أَحَدٌ إِلَّا أَحَبَّهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ أَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِنِّی فَأَحَبَّتْهُ الْقِبْطِیَّهًُْ الْمُوَکَّلَهًُْ بِهِ وَ أُنْزِلَ عَلَی أُمِّ مُوسَی (علیه السلام) التَّابُوتُ وَ نُودِیَتْ ضَعْهُ فِی التَّابُوتِ فَاقْذِفِیهِ فِی الْیَمِّ وَ هُوَ الْبَحْر وَ لا تَخافِی وَ لا تَحْزَنِی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ فَوَضَعَتْهُ فِی التَّابُوتِ وَ أَطْبَقَتْ عَلَیْهِ وَ أَلْقَتْهُ فِی النِّیلِ.

امام باقر (وقتی مادر موسی (به وجود او باردار شد، حمل او تا زمان وضع حمل آشکار نشد، در آن هنگام فرعون زنان قابله قبطّی را موکّل بر زنان بنی‌اسرائیل نموده بود تا از باردارشدن آن‌ها باخبر شوند، چون فرعون شنیده بود که از میان بنی‌اسرائیل مردی به نام موسی متولّد می‌شود که هلاکت فرعون و یاران او به دست او صورت می‌گیرد و فرعون به‌همین دلیل فرزندان ذکور آن‌ها را به قتل می‌رساند و میان مردان و زنان آن‌ها جدایی می‌انداخت و مردان را زندانی می‌کرد تا آن فرد متولّد نشود، وقتی‌که مادر موسی (او را به دنیا آورد به کودک خود نگریست و با اندوه گفت: «افسوس همین حالا تو را به قتل می‌رسانند». خداوند بر قلب قابله موکّل بر او رحمت و عطوفت انداخت و او به مادر موسی (گفت: «چرا رنگت زرد شده است». او گفت: «می‌ترسم پسرم را بکشند». آن زن گفت: «نترس من تولّد او را گزارش نمی‌دهم». و موسی (هنگام نوزادی به‌قدری زیبا بود که هیچ‌کس به او نگاه نمی‌کرد، جز اینکه محبّت او در قلبش قرار می‌گرفت، همچنان‌که خداوند تعالی فرمود: وَ أَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِنِّی پس آن قابله نیز به موسی (علاقه‌مند شد، پس از آن خداوند به مادر موسی (وحی نمود: «او را در صندوقی و نترس و غمگین مباش، که ما او را به تو بازمی‌گردانیم، و او را از رسولان قرار می‌دهیم! (قصص/۷) پس مادرش او را در صندوقی نهاد و روی او را پوشانید و او را در رود نیل انداخت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۵/ القمی؛ ج۲، ص۱۳۵/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۲۱۹

۱ -۲

(طه/ ۳۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَنَّ مُوسَی‌بْنَ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) کَانَ فِرْعَوْنُ فِی طَلَبِهِ یَبْقُرُ بُطُونَ النِّسَاءِ الْحَوَامِلِ وَ یَذْبَحُ الْأَطْفَالَ لِیَقْتُلَ مُوسَی (علیه السلام) فَلَمَّا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ مِنْ تَحْتِهَا وَ تَقْذِفَهُ فِی التَّابُوتِ وَ تُلْقِیَ التَّابُوتَ فِی الْیَمِّ فَقَالَتْ وَ هِیَ ذَعِرَهًٌْ مِنْ کَلَامِهِ یَا بُنَیَّ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْکَ الْغَرَقَ فَقَالَ لَا تَحْزَنِی إِنَّ اللَّهَ یَرُدُّنِی إِلَیْکِ فَبَقِیَتْ حَیْرَانَهًًْ حَتَّی کَلَّمَهَا مُوسَی (علیه السلام) وَ قَالَ لَهُمْ یَا أُمِّ اقْذِفِینِی فِی التَّابُوتِ وَ أَلْقِی التَّابُوتَ فِی الْیَمِّ فَقَالَ فَفَعَلَتْ مَا أُمِرَتْ بِهِ فَبَقِیَ فِی الْیَمِّ إِلَی أَنْ قَذَفَهُ فِی السَّاحِلِ وَ رَدَّهُ إِلَی أُمِّهِ بِرُمَّتِهِ لَا یَطْعَمُ طَعَاماً وَ لَا یَشْرَبُ شَرَاباً مَعْصُوماً وَ رُوِیَ أَنَّ الْمُدَّهًَْ کَانَتْ سَبْعِینَ یَوْماً وَ رُوِیَ سَبْعَهًَْ أَشْهُرٍ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِی حَالِ طُفُولِیَّتِهِ وَ لِتُصْنَعَ عَلی عَیْنِی إِذْ تَمْشِی أُخْتُکَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی مَنْ یَکْفُلُهُ فَرَجَعْناکَ إِلی أُمِّکَ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَنَ الْآیَهًَْ.

پیامبر (فرعون چنان در جستجوی موسی (بود که شکم زنان باردار را می‌درید و کودکان را می‌کشت برای اینکه موسی (را بکشد، و همین‌که مادرش موسی (را زایید فرمان داده شد که کودک را در صندوقی نهد و آن را به دریا (رود نیل) افکند و مادر سرگردان شد تا آنکه فرزند با او به گفتگو آمد و گفت: «ای مادر! مرا به دریا بیفکن». و چون این سخن را گفت مادرش به وحشت افتاد و گفت: «پسرکم! بیم آن دارم که غرق شوی». موسی (فرمود: «اندوهگین مباش که خداوند مرا پیش تو بر می‌گرداند». و مادر سرانجام چنان کرد. و موسی (در آن صندوق بر روی دریا چندان باقی ماند که به ساحل رسید و با تمام وجود در اختیار مادرش قرار گرفت، بدون آنکه هیچ خوراکی خورده یا مایعی آشامیده باشد و سالم و معصوم به دامان مادر برگشت و روایت شده است که این مدّت هفتاد روز یا هفت‌ماه طول کشیده است و خداوند متعال در مورد کودکی موسی (چنین فرموده است: وَ لِتُصْنَعَ عَلی عَیْنِی إِذْ تَمْشِی أُخْتُکَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی مَنْ یَکْفُلُهُ فَرَجَعْناکَ إِلی أُمِّکَ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَنَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۰

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۱۹/ روضهًْ الواعظین؛ ج۱، ص۸۳/ الفضایل؛ ص۱۲۶؛ «بتفاوت»

و من محبّتی از خودم بر تو افکندم

۲ -۱

(طه/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْمُفَضَّلِ قَال: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِهِ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوی قَالَ الْحَبُّ الْمُؤْمِنُ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ وَ أَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِنِّی.

امام صادق (مفضّل گوید: از امام صادق (در مورد این آیه: شکافنده دانه و هسته است. (انعام/۹۵) پرسیدم. فرمود: «حب مؤمن است؛ این آیه نیز همان است: وَ أَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِنِّی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۲

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۰۹/ العیاشی؛ ج۱، ص۳۷۰

۲ -۲

(طه/ ۳۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ یَهُودِیّاً مِنْ یَهُودِ الشَّامِ وَ أَحْبَارِهِمْ کَانَ قَدْ قَرَأَ التَّوْرَاهًَْ وَ الْإِنْجِیلَ وَ الزَّبُورَ وَ صُحُفَ الْأَنْبِیَاءِ (وَ عَرَفَ دَلَائِلَهُمْ جَاءَ إِلَی مَجْلِسٍ فِیهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ فِیهِمْ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِب… وقَالَ الْیَهُودِیُّ فَلَقَدْ أَلْقَی اللَّهُ عَلَی مُوسَی‌بْنِ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) مَحَبَّهًًْ مِنْهُ قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) لَقَدْ کَانَ کَذَلِکَ وَ قَدْ أُعْطِیَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا لَقَدْ أَلْقَی اللَّهُ مَحَبَّهًْ مِنْهُ فَمَنْ هَذَا الَّذِی یَشْرَکُهُ فِی هَذَا الِاسْمِ إِذْ تَمَّ مِنَ اللَّهِ بِهِ الشَّهَادَهًُْ فَلَا تَتِمُّ الشَّهَادَهًُْ إِلَّا أَنْ یُقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) رَسُولُ اللَّهِ یُنَادَی بِهِ عَلَی الْمَنَابِرِ فَلَا یُرْفَعُ صَوْتٌ بِذِکْرِ اللَّهِ إِلَّا رُفِعَ بِذِکْرِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) مَعَه.

امام علی (از امام حسین (روایت است: روزی یکی از علمای یهودی اهل شام که کتب آسمانی تورات و انجیل و زبور و صحف پیامبران (را خوانده و بر دلایل و براهین همه آن‌ها واقف و آگاه بود؛ به مجلسی وارد شد که در آن گروهی از اصحاب رسول خدا ([از جمله] امام علی (حضور داشتند… یهودی گفت: «خداوند محبّت خویش را به دل موسی (انداخت». علی (فرمود: «همین طور است، و حضرت محمّد (برتر از آن عطا شده است، خداوند درباره‌ی او نیز همین محبّت را نهاده است، بگو ببینم خداوند چه کسی را شریک در این اسم نموده است: أشهد أن لا إله إلّا الله، و أشهد أنّ محمّدا رسول الله؛ که شهادت به وحدانیّت خداوند تنها با شهادت به رسالت محمّد (به کمال می‌رسد، در هیچ مکان آواز به ذکر نام خدا بلند نمی‌گردد مگر آنکه بعد از آن؛ اسم گرامی آن حضرت مرتفع گردد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۲

الاحتجاج؛ ج۱، ص۲۱۵

آیه إِذْ تَمْشی أُخْتُکَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلی مَنْ یَکْفُلُهُ فَرَجَعْناکَ إِلی أُمِّکَ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَحْزَنَ وَ قَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّیْناکَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنَّاکَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنینَ فی أَهْلِ مَدْیَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلی قَدَرٍ یا مُوسی [40]

در آن هنگام‌که خواهرت [در نزدیکى کاخ فرعون] راه می‌رفت و گفت: «آیا کسی را به شما نشان دهم که این نوزاد را کفالت کند [و دایه‌ی خوبى براى او باشد]»؟! پس تو را به مادرت بازگرداندیم، تا چشمش [به تو] روشن شود؛ و غمگین نگردد. و تو کسی [از فرعونیان] را کُشتی؛ امّا ما تو را از اندوه [تعقیب فرعونیان] نجات دادیم؛ و بارها تو را آزمودیم. پس از آن، سالیانی در میان مردم «مدین» توقف نمودی؛ سپس بنابر تقدیرالهی [براى فرمان رسالت به اینجا] آمدی.

۱

(طه/ ۴۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رَحِمَ اللَّهُ أَخِی مُوسَی (علیه السلام) قَتَلَ رَجُلًا خَطَئاً وَ کَانَ ابْنَ اثْنَتَیْ عَشْرَهًَْ سَنَهًًْ قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِی أَهْلِ مَدْیَنَ.

پیامبر (خداوند برادرم موسی (را رحمت کند درسن دوازده‌سالگی مردی را غیر عمدی کشت؛ خدای عزّوجلّ در قرآن فرموده است: فَلَبِثْتَ سِنینَ فی أَهْلِ مَدْیَنَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۲

نورالثقلین

۲

(طه/ ۴۰)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ فَتَنَّاکَ فُتُوناً أَیِ اخْتَبَرْنَاکَ اخْتِبَاراً فِی أَهْلِ مَدْیَنَ أَیْ عِنْدَ شُعَیْب (علیه السلام).

علیّّّّّبن‌ابراهیم (وَ فَتَنَّاکَ فُتُوناً؛ یعنی تو را به خوبی آزمودیم. و در آیه: فَلَبِثْتَ سِنینَ فی أَهْلِ مَدْیَنَ؛ منظور از اهل مدین نزد شعیب است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۲

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۰۷/ القمی؛ ج۲، ص۶۰

۳

(طه/ ۴۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - رَوَی النُّعْمَانِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ فِیمَا رَوَاهُ عَنْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنِ الْمُتَشَابِهِ فِی تَفْسِیرِ الْفِتْنَهًِْ فَقَالَ مِنْهُ فِتْنَهًُْ الِاخْتِبَارِ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی لِمُوسَی (علیه السلام) وَ فَتَنَّاکَ فُتُوناً.

امام علی (نعمانی در تفسیرش نقل کرده است، از امیرالمؤمنین (درباره معانی متشابه در تفسیر فتنه پرسیده شد، ایشان فرمود: «یکی از معانی آن اختبار است؛ مانند این سخن خداوند متعال به حضرت موسی (: وَ فَتَنَّاکَ فُتُوناً».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۲

بحار الأنوار، ج۵، ص۱۷۴

۴

(طه/ ۴۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - رَوَی النُّعْمَانِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ فِیمَا رَوَاهُ عَنْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنِ الْمُتَشَابِهِ فِی تَفْسِیرِ الْفِتْنَهًِْ فَقَال (علیه السلام) الم أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ وَ قَوْلُهُ لِمُوسَی (علیه السلام) وَ فَتَنَّاکَ فُتُوناً.

امام علی (از امیرالمؤمنین (درباره‌ی معانی متشابه در فتنه پرسیدند. حضرت پاسخ داد: «یکی ازمعانی متشابه در فتنه، فتنه به‌معنای «آزمایش» است که در این آیه قرآن آمده است: آیا مردم گمان کردند همین‌که بگویند: «ایمان آوردیم»، به حال خود رها می‌شوند و آزمایش نخواهند شد؟! . (عنکبوت/۲۱). و همین‌طور این آیه که خدای متعال به موسی (فرمود: وَ فَتَنَّاکَ فُتُونا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۴

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۶

آیه وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسی [41]

و من تو را برای خودم پرورش دادم.

۱

(طه/ ۴۱)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسِی أَیِ اخْتَرْتُکَ.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسی؛ یعنی تو را برای خویش برگزیدم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۰۷/ القمی؛ ج۲، ص۶۰

۲

(طه/ ۴۱)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسِی أَیْ لِوَحْیِی وَ رِسِالَتِی.

ابن‌عبّاس (وَ اصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسی؛ یعنی تو را برای وحی و رسالتم پرورش دادم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۴

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۹

آیه اذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوکَ بِآیاتی وَ لا تَنِیا فی ذِکْری [42]

[اکنون] تو و برادرت با نشانه‌های من بروید، و در یاد من کوتاهی نکنید.

۱

(طه/ ۴۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - لا تَنِیا أَیْ لَا تَضْعُفَا.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (وَ لا تَنِیا یعنی ضعیف و سست نشوید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۰۷/ القمی؛ ج۲، ص۶۰

آیه اذْهَبا إِلی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغی [43]

به‌سوی فرعون بروید؛ که او طغیان کرده است.

۱

(طه/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سُفْیَانَ‌بْنِ‌سَعِیدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ جَعْفَرَ‌بْنَ‌مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ (علیه السلام) وَ کَانَ وَ اللَّهِ صَادِقاً کَمَا سُمِّیَ یَقُول: یَا سُفْیَانُ عَلَیْکَ بِالتَّقِیَّهًِْ فَإِنَّهَا سُنَّهًُْ إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلِ (علیه السلام) وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ لِمُوسَی (علیه السلام) وَ هَارُونَ (علیه السلام) اذْهَبا إِلی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغی فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی.

امام صادق (سفیان‌بن‌سعید گوید: شنیدم امام صادق (که به خدا سوگند همانطور که نامیده شده، صادق است، فرمود: «ای سفیان! بر تو باد به تقیّه که روش ابراهیم خلیل (است. خدای عزّوجلّ به موسی (و هارون فرمود: اذْهَبا إِلی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغی\* فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً\* لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۳۵/ معانی الأخبار؛ ص۳۸۵

۲

(طه/ ۴۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌إِبْرَاهِیمَ (رحمة الله علیه) فِی قَوْلِه اذْهَبا إِلی فِرْعَوْنَ ائْتِیَاهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِمُوسَی (علیه السلام) حِینَ أَرْسَلَهُ إِلَی فِرْعَوْنَ ائْتِیَاهُ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَی.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (اذْهَبا إِلی فِرْعَوْنَ؛ به سوی فرعون روانه شوید. وآگاه باش که خداوند متعال به موسی (هنگامی که او را به سوی فرعون فرستاد، فرمود: به سوی او بروید؛ و فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۰۷

آیه فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی [44]

و به‌نرمی با او سخن بگویید؛ شاید متذکّر شود، یا [از مجازات الهى] بترسد.

۱

(طه/ ۴۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ لِمُوسَی (علیه السلام) حَیْثُ أَرْسَلَهُ إِلَی فِرْعَوْنَ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا یَتَذَکَّرُ وَ لَا یَخْشَی وَ لَکِنْ لِیَکُونَ ذَلِکَ أَحْرَصَ لِمُوسَی (علیه السلام) عَلَی الذَّهَابِ.

امام علی (بدان‌که خداوند متعال به موسی (در آن هنگام‌که او را به‌سوی فرعون گسیل داشت، فرمود: به پیش او بروید؛ و به‌نرمی با او سخن بگویید؛ شاید متذکّر شود، یا [از مجازات الهی] بترسد. درحالی‌که خداوند می‌دانست که فرعون نه متنبّه می‌شود و نه می‌ترسد، ولی می‌خواست تا با آن موسی (را به رفتن به‌سوی فرعون تشویق کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۴

الکافی؛ ج۷، ص۴۶۰/ تهذیب الأحکام؛ ج۶، ص۶۳/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۵، ص۱۳۳/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۲۳، ص۲۷۳/ البرهان

۲

(طه/ ۴۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا یَتَذَکَّرُ وَ لَا یَخْشَی وَ لَکِنْ قَالَ اللَّهُ لِیَکُونَ أَحْرَصَ لِمُوسَی (علیه السلام) عَلَی الذَّهَابِ وَ آکَدَ فِی الْحُجَّهًِْ عَلَی فِرْعَوْنَ.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (خدا دانسته بود که فرعون متنبّه نمی‌شود و از خدا نمی‌ترسد ولی برای اینکه موسی (را تحریک به رفتن کند و حجّت خود را بیشتر بر فرعون تمام کند این جمله را فرمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۰۷/ القمی؛ ج۲، ص۶۰

۳

(طه/ ۴۴)

الکاظم (علیه السلام) - ابْنِ أَبِی‌عُمَیْرٍ قَالَ قُلْتُ لِمُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِمُوسَی (علیه السلام) اذْهَبا إِلی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغی فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی فَقَالَ أَمَّا قَوْلُهُ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِّناً أَیْ کَنِّیَاهُ وَ قُولَا لَهُ یَا أَبَامُصْعَبٍ وَ کَانَ اسْمُ فِرْعَوْنَ أَبَامُصْعَبٍ الْوَلِیدَ‌بْنَ‌مُصْعَبٍ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی فَإِنَّمَا قَالَ لِیَکُونَ أَحْرَصَ لِمُوسَی (علیه السلام) عَلَی الذَّهَابِ وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَا یَتَذَکَّرُ وَ لَا یَخْشَی إِلَّا عِنْدَ رُؤْیَهًِْ الْبَأْسِ أَ لَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ حَتَّی إِذا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یَقْبَلِ اللهُ إِیمَانَهُ وَ قَالَ آلْآنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ.

امام کاظم (محمّدبن‌ابوعُمیر گوید: به امام کاظم (عرض کردم: «مرا از منظور این گفته‌ی خداوند به موسی (و هارون: اذْهَبَا إِلَی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَی\* فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَی آگاه کن». امام (فرمود: «امّا این فرموده خدا: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا؛ منظور از آن این است او را با کنیه‌اش خطاب کنید و به او بگویید‌ای اَبا مُصعَب! چرا که نام فرعون ابا مصعب ولیدبن‌مصعب بود. و امّا این گفته خدای متعال: یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَی؛ برای این است که موسی (را بر رفتن به‌سوی فرعون تحریض کند؛ با آنکه خدای متعال به‌خوبی می‌دانست که فرعون هرگز متنبّه نمی‌شود و نمی‌ترسد، مگر آنکه عذاب را ببیند. مگر کلام خدای متعال را نشنیده‌ای که می‌فرماید: تا وقتی‌که در شرف غرق‌شدن قرار گرفت، گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آن که فرزندان اسرائیل به او گرویده‌اند، نیست و من از تسلیم‌شدگانم. (یونس/۹۰). پس خداوند ایمان او را نپذیرفت و فرمود: [امّا به او خطاب شد]: الآن؟! درحالی‌که قبلاً عصیان کردی، و از مفسدان بودی! . (یونس/۹۱)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۳۴/ علل الشرایع؛ ج۱، ص۶۷/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۲۴۵/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۶، ص۹۰؛ «بتفاوت» / نورالثقلین/ البرهان

۴

(طه/ ۴۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سُفْیَانَ‌بْنِ‌سَعِیدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ جَعْفَرَ‌بْنَ‌مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ (علیه السلام) یَقُولُ یَا سُفْیَانُ عَلَیْکَ بِالتَّقِیَّهًِْ فَإِنَّهَا سُنَّهًُْ إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلِ (علیه السلام) وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ لِمُوسَی (علیه السلام) وَ هَارُونَ (علیه السلام) اذْهَبا إِلی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغی فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی یَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کَنِّیَاهُ وَ قُولَا لَهُ یَا أَبَامُصْعَبٍ قَالَ سُفْیَانُ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُطْمِعَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عِبَادَهُ فِی کَوْنِ مَا لَا یَکُونُ قَالَ لَا فَقُلْتُ فَکَیْفَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِمُوسَی (علیه السلام) وَ هَارُونَ (علیه السلام) لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَا یَتَذَکَّرُ وَ لَا یَخْشَی فَقَالَ إِنَّ فِرْعَوْنَ قَدْ تَذَکَّرَ وَ خَشِیَ وَ لَکِنْ عِنْدَ رُؤْیَهًِْ الْبَأْسِ حَیْثُ لَمْ یَنْفَعْهُ الْإِیمَانُ أَ لَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ حَتَّی إِذا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِیمَانَه.

امام صادق (سفیان‌بن‌سعید گوید: شنیدم امام صادق (که به خدا سوگند همانطور که نامیده شده، صادق است، فرمود: «ای سفیان! [درجایی که افشاکردن عقیده سبب اتلاف نیروها و به هم خوردن نقشه‌ها و هدف‌ها گردد] بر تو باد به تقیّه، چون آن سنّت و قانون حضرت ابراهیم خلیل (است، و خداوند عزّوجلّ به موسی (و هارون دستور داد: اذْهَبا إِلی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغی فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی؛ خداوند می‌فرماید: «وی را با بهترین نامش که کنیه‌ی اوست صدا بزنید و به او بگویید: ای أبامصعب (نامش ولیدبن‌مصعب‌بن‌ریّان بود) …». سفیان گوید: به آن حضرت عرض کردم: «ای پسر پیامبر خدا (! آیا رواست که خداوند به بندگان خودش طمع داشته باشد که پدید آورند آنچه را ایجاد نمی‌شود»؟ فرمود: «نه». گفتم: «بنابراین چگونه خداوند به موسی (و هارون فرموده: «لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی؛ و حال آنکه خداوند می‌دانست که فرعون نه ایمان خواهد آورد، و نه خواهد ترسید». فرمود: «فرعون به یاد خدا افتاد و ترسید، ولی هنگامی‌که در چنگال أمواج خروشان گرفتار شد و مرگ را در پیش روی خود دید، جایی‌که دیگر ایمان برایش سودی نداشت». آیا فرموده خداوند را نشنیده‌ای که می‌فرماید: به‌دنبال آن‌ها رفتند 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 خداوند ایمانش را نپذیرفت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۳۵/ معانی الأخبار؛ ص۳۸۵/ معانی الأخبار؛ ص۵۰؛ «بتفاوت»

آیه قالا رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ یَفْرُطَ عَلَیْنا أَوْ أَنْ یَطْغی [45]

[موسى و هارون] گفتند: «پروردگارا! از این می‌ترسیم که به ما مهلت ندهد یا طغیان کند [و نپذيرد]»!

آیه قالَ لاتَخافا إِنَّنِی مَعَکُما أَسْمَعُ وَ أَری [46]

فرمود: «نترسید! من با شما هستم؛ [همه چيز را] می‌شنوم و می‌بینم».

آیه فَأْتِیاهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّکَ فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنی إِسْرائیلَ وَ لا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْناکَ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّکَ وَ السَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدی [47]

به‌سراغ او بروید و بگویید: «ما فرستادگان پروردگار توییم بنی‌اسرائیل را با ما بفرست؛ و آنان را شکنجه و آزار مکن؛ ما با نشانه [و معجزه‌ی روشنى] از سوی پروردگارت به‌سوی تو آمده‌ایم؛ و درود بر آن کس‌که از هدایت پیروی کند».

آیه إِنّا قَدْ أُوحِیَ إِلَیْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلی مَنْ کَذَّبَ وَ تَوَلّی [48]

به ما وحی‌شده که مجازات الهی بر کسی است که [آيات او را] تکذیب کند و سرپیچی نماید.

۱

(طه/ ۴۸)

الباقر (علیه السلام) - أَقْبَلَ أَبُوجَهْلِ‌بْنُ‌هِشَامٍ وَ مَعَهُ قَوْمٌ مِنْ قُرَیْشٍ فَدَخَلُوا عَلَی أَبِی‌طَالِبٍ (رحمة الله علیه) فَقَالُوا إِنَّ ابْنَ أَخِیکَ قَدْ آذَانَا وَ آذَی آلِهَتَنَا فَادْعُهُ وَ مُرْهُ فَلْیَکُفَّ عَنْ آلِهَتِنَا وَ نَکُفُّ عَنْ إِلَهِهِ قَالَ فَبَعَثَ أَبُوطَالِبٍ (رحمة الله علیه) إِلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَدَعَاهُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) لَمْ یَرَ فِی الْبَیْتِ إِلَّا مُشْرِکاً فَقَالَ السَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدی ثُمَّ جَلَس.

امام باقر (ابوجهل‌بن‌هشام با گروهی از قریش نزد ابوطالب رفتند و گفتند: «این برادرزاده¬ات ما و خدایان ما را می¬آزارد. او را فراخوان و به او امر کن که از خدایان ما دست بردارد تا ما هم از خدای او دست برداریم. ابوطالب کسی را نزد رسول خدا (فرستاد و ایشان را فراخواند. چون رسول خدا (وارد خانه شد، در خانه به جز مشرک کسی ندید، پس فرمود: السَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدی سپس نشست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۸

بحار الأنوار، ج۱۸، ص۲۳۸

۲

(طه/ ۴۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - ثُمَّ دَعَا بِکِتَاب رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الَّذِی بَعَثَ بِهِ دِحْیَهًَْ إِلَی عَظِیمِ بُصْرَی فَدَفَعَهُ إِلَی هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِیهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی هِرَقْلَ عَظِیمِ الرُّومِ وَ سَلَامٌ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدی.

پیامبر (نامه‌ای را که رسول اکرم (همراه با «دحیه» به پادشاه بصری توقیع فرموده است، هرچه زودتر، برای امپراطور حاضر کرده و قرائت نمایند. در آن نامه چنین آمده بود: «به نام خدای بخشنده‌ی مهربان، این توقیعی است از محمّدبن‌عبدالله و رسول خدا (به هرقل، امپراطور روم. السَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الهُدی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۸

بحار الأنوار، ج۲۰، ص۳۸۶

۳

(طه/ ۴۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌إِسْحَاقَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَبْدَ‌اللَّهِ‌بْنَ‌حُذَافَهًَْ‌بْنِ‌قَیْسٍ إِلَی کِسْرَی‌بْنِ‌هُرْمُزَ مَلِکِ فَارِسَ وَ کَتَبَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَی کِسْرَی عَظِیمِ فَارِسَ سَلَامٌ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدی.

پیامبر (محمّدبن‌اسحاق گوید: رسول خدا ( «حذافهًْ‌بن‌قیس» را به‌سوی پادشاه فارس «کسری پسر هرمز» فرستاد و اینگونه برای او نوشت: «به‌نام خدای بخشنده‌ی مهربان، از محمّد رسول خدا (به کسری بزرگ فارس؛ سَلَامٌ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الهُدی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۸

بحار الأنوار، ج۲۰، ص۳۸۹

۴

(طه/ ۴۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَمَّا النَّجَاشِیُّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بَعَثَ عَمْرَوبْنَ‌أُمَیَّهًَْ إِلَیْهِ فِی شَأْنِ جَعْفَرِ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (رحمة الله علیه) وَ أَصْحَابِهِ وَ کَتَبَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِلَی النَّجَاشِیِّ مَلِکِ الْحَبَشَهًِْ إِنِّی أَحْمَدُ إِلَیْکَ اللَّهَ الْمَلِکَ الْقُدُّوسَ السَّلَامَ الْمُهَیْمِنَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ (علیه السلام) رُوحُ اللَّهِ وَ کَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلی مَرْیَمَ (سلام الله علیها) الْبَتُولِ الطَّیِّبَهًِْ فَحَمَلَتْ بِعِیسَی (علیه السلام) وَ إِنِّی أَدْعُوکَ إِلَی اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ فَإِنْ تَبِعْتَنِی وَ تُؤْمِنْ بِالَّذِی جَاءَنِی فَإِنِّی رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ ابْنَ عَمِّی جَعْفَراً وَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ السَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدی.

پیامبر (حضرت رسول (عمروبن‌امیّه ضمیری را نزد نجّاشی فرستاد تا درباره‌ی جعفربن‌ابی‌طالب و یاران او با وی مذاکره کند، و نامه‌ای هم دراین‌باره برای ملک حبشه نوشت و متن آن نامه از این قرار است: «به‌نام خدای بخشنده‌ی مهربان، این نامه‌ایست از محمّد رسول (پروردگار برای نجّاشی پادشاه حبشه، سلام بر شما، من اینک خدای را برای شما وصف می‌کنم: خداوند مالک و مقتدر که از هر عیب و نقصی پاک و مبرّاست خداوندی که همگان را در پرتو عنایت خود از هر آسیبی نگاه می‌دارد، و به همه‌ی موجودات غالب و فرمانروا و همه‌چیز را در تحت قدرت خود دارد. گواهی می‌دهم که عیسی‌بن‌مریم (روح خداوند و کلمه اوست که به مریم (بتول القاء فرموده، و مریم (از هرگونه زشتی و ناروایی پاک و دامنش از هر آلودگی منزّه است. مریم (در اثر اراده پروردگار به عیسی (حامله شد، و خداوند وی را از روحی که مورد عنایتش بود آفرید همان‌طور که آدم (را آفرید و از آن روح در وی دمید. اینک من شما را به خداوند یگانه دعوت می‌کنم، و از شما می‌خواهم که از خداوند اطاعت کنید، و همچنین از من که فرستاده‌ی او هستم پیروی کنی و به من و آنچه بر من نازل می‌گردد تصدیق نمایی، من رسول پروردگار هستم و اینک پسر عمّ خود جعفر را نزد شما فرستاده‌ام و عدّه‌ای از مسلمین هم با وی همراه هستند، هنگامی‌که آنان نزد شما آمدند به رسالت من اقرار کن و کبر و بزرگی را از خود دور نما، من شما و لشکریان شما را به‌طرف خداوند دعوت می‌کنم، من اینک تبلیغ رسالت کردم و شما نیز وظیفه دارید از من بپذیرید، وَ السَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الهُدی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۱۸

بحار الأنوار، ج۲۰، ص۳۹۱

۵

(طه/ ۴۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) قَالَ: لَمَّا بُعِثَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) أَمَرَ عَلِیّاً (علیه السلام) أَنْ یَکْتُبَ کِتَاباً إِلَی الْکُفَّارِ وَ إِلَی النَّصَارَی وَ إِلَی الْیَهُودِ فَکَتَبَ کِتَاباً أَمْلَاهُ جَبْرَئِیلُ عَلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَکَتَبَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِلَی یَهُودِ خَیْبَرَ أَمَّا بَعْدُ {فَ} إِنَّ الْأَرْضَ لِلهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ. وَ السَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدی وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهًَْ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ ثُمَّ خَتَمَ الْکِتَابَ وَ أَرْسَلَهُ إِلَی یَهُودِ خَیْبَر فَلَمَّا وَصَلَ الْکِتَابُ إِلَیْهِمْ أَتَوْا إِلَی شَیْخِهِمْ ابْنِ سَلَامٍ فَأَخَذَهَا وَ أَتَی بِهَا إِلَی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ هُوَ فِی مَسْجِدِهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) وَ عَلَی أَصْحَابِکَ فَقَالُوا وَ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدی السَّلَامُ وَ رَحْمَهًُْ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه.

پیامبر (ابن‌عبّاس (گوید: چون پیغمبر (مبعوث شد، علی (را فرمود: «نامه‌ای به کفّار و ترسایان و یهود نوشت که آن را جبرئیل به پیغمبر (دیکته کرد، نوشت. به‌نام خدای بخشنده‌ی مهربان، از محمّد رسول خدا (به یهود خیبر امّا بعد، زمین از آن خداست، و آن را به هرکس از بندگانش که بخواهد و سرانجام از آن پرهیزکاران. (اعراف/۱۲۸). وَ السَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الهُدی. لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیم؛ سپس مهر بر نامه نهاد و نزد یهود خیبر فرستاد و چون نامه به آن‌ها رسید، نزد بزرگ خود ابن‌سلام آمدند و گفتند: «ای پسر سلام! این نامه‌ی محمّد است که به تو نوشته…». آن‌ها را برداشت و آورد نزد محمّد (که در مسجد خود بود، و گفت: «ای محمّد (درود بر تو و بر یارانت». گفتند: «وَ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الهُدی السَّلَامُ با رحمت خدا و برکاتش».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۰

بحار الأنوار، ج۵۷، ص۲۴۱

۶

(طه/ ۴۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ الْأَصْبَغِ‌بْنِ‌نُبَاتَهًَْ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ‌اللَّهِ‌بْنُ‌الْکَوَّاءِ عَلَی الْإِمَامِ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) السَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدی وَ خَشِیَ عَوَاقِبَ الرَّدَی.

امام علی (اصبغ‌بن‌نباته گوید: عبدالله‌بن‌کواء به محضرامام (شرفیاب شد و عرض کرد: «سلام بر تو‌ای امیرالمؤمنین (». حضرت در پاسخ فرمود: السَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الهُدی و سلام بر کسی‌که از فرجام هلاکت می‌هراسد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۰

بحار الأنوار، ج۳۴، ص۲۶۷

آیه قالَ فَمَنْ رَبُّکُما یا مُوسی [49]

[فرعون] گفت: «پروردگار شما کیست، ای موسی»؟!

آیه قالَ رَبُّنَا الَّذی أَعْطی کُلَّ شَیْ‌ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی [50]

گفت: «پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی، آنچه را لازمه آفرینش او بوده داده؛ سپس هدایت کرده است».

۱

(طه/ ۵۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَعْطی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی قَالَ لَیْسَ شَیْءٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا وَ هُوَ یُعْرَفُ مِنْ شَکْلِهِ الذَّکَرُ مِنَ الْأُنْثَی قُلْتُ مَا یَعْنِی ثُمَّ هَدی قَالَ هَدَاهُ لِلنِّکَاحِ وَ السِّفَاحِ مِنْ شَکْلِهِ.

امام صادق (محمّدبن‌مسلم گوید: از امام صادق (درباره‌ی عبارت: أَعْطَی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَی سؤال کردم. امام (فرمود: «نر یا ماده‌بودن تمام مخلوقات خدا بدون استثنا، از شکلشان شناخته می‌شود». عرض کردم: «معنای ثُمَّ هَدَی چیست»؟ امام (فرمود: «خدا آن مخلوق را به‌سوی نکاح و تزویج جنس مخالفش هدایت کرده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۰

الکافی؛ ج۵، ص۵۶۷/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۲۰، ص۳۰۸/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(طه/ ۵۰)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - مَعْنَاهُ أَعْطَی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ أَیْ زَوَّجَهُ مِنْ جِنْسِهِ ثُمَّ هَدَاهُ لِنِکَاحِهِ عَنِ ابْنِ‌عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه).

ابن‌عبّاس (أَعْطَی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ؛ یعنی برای هر چیزی زوجی از جنس خودش قرار داد سپس برای نزدیک‌شدن به آن هدایتش کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۹۴

آیه قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولی [51]

گفت: «تکلیف اقوام پیشین [كه به اين‌ها ايمان نداشتند] چه خواهد شد»؟!

آیه قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّی فی کِتابٍ لا یَضِلُّ رَبِّی وَ لا یَنْسی [52]

گفت: «آگاهی مربوط به آن‌ها، نزد پروردگارم در کتابی ثبت است؛ پروردگارم هرگز گمراه نمی‌شود، و فراموش نمی‌کند».

۱

(طه/ ۵۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ عَقِیلٍ الْخُزَاعِی أَنَّ امیرالمؤمنین (علیه السلام) کَانَ إِذَا حَضَرَ الْحَرْبَ یقول إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا یَعْبَأُ بِمَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ لَیْلَهُمْ وَ نَهَارَهُمْ لَطُفَ بِهِ عِلْماً وَ کُلُّ ذَلِکَ فِی کِتابٍ لا یَضِلُّ رَبِّی وَ لا یَنْسی فَاصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ اسْأَلُوا النَّصْرَ وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَکُمْ عَلَی الْقِتَالِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَإِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

امام علی (عقیل خزاعی نقل می‌کند: امیرالمؤمنین (هنگامی‌که جنگ پیش می‌آمد می‌فرمود: «خدای متعال با علمی که دارد لطف کرده و اعتنایی به آنچه که بندگان در شب و روز انجام می‌دهند، ندارد. درحالی‌که همه‌ی اعمال بندگان نزد پروردگارم در کتابی ثبت است؛ پروردگارم هرگز گمراه نمی‌شود، و فراموش نمی‌کند. پس صبر پیشه کنید و یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش کنید. از خدا پیروزی بخواهید و خودتان را مهیّای نبرد کنید و از خدای عزّوجلّ بترسید که خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کرده‌اند، و کسانی که نیکوکارند. (نحل/۱۲۸)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۲

الکافی؛ ج۵، ص۳۶/ بحار الأنوار، ج۳۳، ص۴۴۶/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۵، ص۹۳؛ «بتفاوت»

آیه الَّذی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ سَلَکَ لَکُمْ فیها سُبُلاً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتَّی [53]

همان خداوندی که زمین را برای شما محلّ آسایش قرار داد؛ و راه‌هایی برای شما در آن ایجاد کرد؛ و از آسمان، آبی فرستاد که با آن، انواع گوناگون گیاهان را [از خاک تیره] برآوردیم.

۱

(طه/ ۵۳)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - سَهَّلَ لَکُمْ فِیهَا طُرُقاً.

ابن‌عبّاس (در آن راه‌هایی است که برایتان آسان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۲

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۸۳

آیه کُلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعامَکُمْ إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهی [54]

[از آن ] بخورید و چهارپایانتان را در آن به چرا برید. به‌یقین در این‌ها نشانه‌های روشنی برای خردمندان است.

۱

(طه/ ۵۴)

الصّادق (علیه السلام) - جَعْفَرُ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ الْفَزَارِیُّ مُعَنْعَنا عَنْ أبی عبد الله (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهی قَالَ نَحْنُ وَ اللَّهِ أُولُو النُّهَی وَ نَحْنُ قُوَّامُ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ وَ خُزَّانُهُ عَلَی دِینِهِ نَخْزَنُهُ وَ نَسْتُرُهُ وَ نَکْتَتِمُ بِهِ مِنْ عَدُوِّنَا کَمَا اکْتَتَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حَتَّی أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِی الْهِجْرَهًِْ وَ جِهَادِ الْمُشْرِکِینَ فَنَحْنُ عَلَی مِنْهَاجِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حَتَّی یَأْذَنَ اللَّهُ تَعَالَی لَنَا بِإِظْهَارِ دِینِهِ بِالسَّیْفِ وَ نَدْعُو النَّاسَ إِلَیْهِ وَ نَضْرِبُهُمْ عَلَیْهِ عَوْداً کَمَا ضَرَبَهُمْ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بَدْءاً.

امام صادق (جعفربن‌محمّد فزاری از امام صادق (درباره‌ی آیه: إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهی نقل می‌کند که فرمود: «به خدا قسم ما صاحبان خرد و نگهبانان خدا بر خلق و خزائن او بر دین هستیم که آن را حفظ می‌کنیم و پوشیده می‌داریم و دین را از دشمنان خود پنهان می‌داریم همان‌طوری‌که پیامبر اکرم (پنهان می‌داشت تا وقتی خدا اجازه‌ی هجرت و پیکار با مشرکین به او داد؛ ما بر همان روش پیامبر (هستیم تا خداوند اجازه‌ی اظهار دینش را به‌وسیله‌ی شمشیر بدهد و مردم را به‌سوی دین دعوت کنیم و با ایشان پیکار نماییم که به دین برگردند چنانچه پیامبر (پیکار برای پذیرش دین می‌کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۲

بحار الأنوار، ج۲۶، ص۲۵۴/ فرات الکوفی؛ ص۲۵۶

۲

(طه/ ۵۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَمَّارُ‌بْنُ‌مَرْوَانَ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهی فَقُلْتُ مَا مَعْنَی ذَلِکَ قَالَ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ بِهِ رَسُولَهُ مِمَّا یَکُونُ مِنْ بَعْدِهِ یَعْنِی أَمْرَ الْخِلَافَهًِْ وَ کَانَ ذَلِکَ کَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ وَ کَمَا أَخْبَرَ رَسُولُهُ عَلِیّاً (علیه السلام) وَ کَمَا انْتَهَی إِلَیْنَا مِنْ عَلِیٍّ (علیه السلام) مِمَّا یَکُونُ بَعْدَهُ مِنْ الْمُلْکِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ کَلَامٍ نَحْنُ الَّذِینَ انْتَهَی إِلَیْنَا عِلْمُ ذَلِکَ کُلِّهِ وَ نَحْنُ قُوَّامُ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ وَ خَزَنَهًُْ عِلْم.

امام صادق (عمّاربن‌مروان گوید: از امام صادق (پرسیدم: «معنای آیه‌ی شریفه: إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهی چیست»؟ حضرت فرمود: «معنای آن خبری است که خدای متعال به رسول خودش درباره‌ی امر خلافت بعد از او داده است و آن خبر همان‌طورکه خدا به رسولش اطّلاع داده و رسول او به علی (و به ما اطّلاع داده، در مورد قضیّه‌ی علی (و حکومت بعد از اوست». سپس امام (بعد ازچند جمله فرمود: «ما همان کسانی هستیم که علم همه‌ی این امور به ما رسیده است و ما کسانی هستیم که خدای متعال امور خلقش را به ما سپرده است و ما گنجینه‌های علم دین خدای متعال هستیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۲

المناقب؛ ج۴، ص۲۱۴

۳

(طه/ ۵۴)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ عِیسَی‌بْنِ‌دَاوُدَ النَّجَّارِ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهی وَ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَا کَانَ فِی الْقُرْآنِ مِثْلَهَا.

امام کاظم (عیسی‌بن‌داود نجّار از امام کاظم (روایت کرده است که درباره‌ی آیه: إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّأُوْلِی النُّهَی فرمود: «آنان (ِأُوْلِی النُّهَی) همان امامان (از خاندان محمّد (هستند که همچون این آیه، آیه‌ای در قرآن در شأن و منزلت آن‌ها نیست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۴

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۴۹ / البرهان

۴

(طه/ ۵۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَن مُعَاوِیَهًَْ بنِ عَمَّار عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهَی قَالَ: نَحْنُ أُولُو النُّهَی.

امام صادق (إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّأُوْلِی النُّهَی؛ ماِأُوْلِی النُّهَی هستیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۴

البرهان

۵

(طه/ ۵۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ قَالَ النَّبِی (صلی الله علیه و آله) إِنَّ خِیَارَکُمْ أُولُو النُّهَی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ مَنْ أُولُو النُّهَی قَالَ هُمْ أُولُو الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَهًِْ وَ الْأَحْلَامِ الرَّزِینَهًِْ وَ صِلَهًِْ الْأَرْحَامِ وَ الْبَرَرَهًُْ بِالْأُمَّهَاتِ وَ الْآبَاءِ وَ الْمُتَعَاهِدِینَ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْجِیرَانِ وَ الْیَتَامَی وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ وَ یُفْشُونَ السَّلَامَ فِی الْعَالَمِ وَ یُصَلُّونَ وَ النَّاسُ نِیَامٌ غَافِلُونَ.

پیامبر (پیغمبر (فرمود: «به‌راستی، خوبانِ شما خردمندان هستند». گفته شد: «ای رسول خدا (! خردمندان چه کسانی هستند»؟ فرمود: «ایشان صاحبان اخلاق خوش، و آرمان‌های سنگین و درست، و خویش‌نواز، و به مادر و پدر مهرورز، و از فقراء و همسایه‌ها و یتیم‌ها احوال می‌پرسند، اطعام می‌کنند، و سلام را در جهان بلند و آشکار می‌گویند، و درحالی‌که مردم خوابند و در غفلت به سر می‌برند، نماز می‌خوانند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۴

الکافی ج۲، ص ۲۴۰ / نورالثقلین

آیه مِنْها خَلَقْناکُمْ وَ فیها نُعیدُکُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُکُمْ تارَةً أُخْری [55]

ما شما را از آن [زمین] آفریدیم؛ و به آن باز می‌گردانیم و بار دیگر [در قیامت] شما را از آن بیرون می‌آوریم.

۱

(طه/ ۵۵)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی خَلَقَ خَلَّاقِینَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ خَلْقاً أَمَرَهُمْ فَأَخَذُوا مِنَ التُّرْبَهًِْ الَّتِی قَالَ فِی کِتَابِهِ مِنْها خَلَقْناکُمْ وَ فِی‌ها نُعِیدُکُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُکُمْ تارَةً أُخْری فَعَجَنَ النُّطْفَهًَْ بِتِلْکَ التُّرْبَهًِْ الَّتِی یَخْلُقُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ أَسْکَنَهَا الرَّحِمَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهًًْ فَإِذَا تَمَّتْ لَهَا أَرْبَعَهًُْ أَشْهُرٍ قَالُوا یَا رَبِّ نَخْلُقُ مَا ذَا فَیَأْمُرُهُمْ بِمَا یُرِیدُ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی أَبْیَضَ أَوْ أَسْوَدَ فَإِذَا خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنَ الْبَدَنِ خَرَجَتْ هَذِهِ النُّطْفَهًُْ بِعَیْنِهَا مِنْهُ کَائِناً مَا کَانَ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً ذَکَراً أَوْ أُنْثَی فَلِذَلِکَ یُغَسَّلُ الْمَیِّتُ غُسْلَ الْجَنَابَهًْ.

امام صادق (خداوند متعال دو خلق‌کننده آفریده است و زمانی‌که اراده‌اش بر خلق مخلوقی قرار گیرد، به آنان فرمان می‌دهد از آن خاکی که خداوند در کتابش فرموده است: مِنْهَا خَلَقْنَاکُمْ وَفِیهَا نُعِیدُکُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُکُمْ تَارَةً أُخْرَی برگیرند و نطفه را با آن خاک که قرار است از آن خلق شوند، بیامیزند. البتّه پس از آنکه نطفه را چهل شب در رحم جای داد. وقتی چهار ماه به پایان می‌رسد، خلق‌کنندگان می‌گویند: «پروردگارا! چه چیزی را خلق کنیم»؟ آنگاه خداوند آنچه را که اراده‌ی او باشد، اعم از نر یا ماده و سیاه یا سفید، فرمان می‌دهد و هرگاه روح از بدن جدا شود (شخص بمیرد)، نطفه، همان‌گونه که نخستین بار بوده، هرطورکه هست از بدن خارج می‌شود و به‌صورت خرد یا کلان، نر یا ماده، بیرون می‌آید و به‌همین‌سبب است که مرده را غسل جنابت می¬دهند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۴

الکافی؛ ج۳، ص۱۶۱/ بحار الأنوار، ج۴۶، ص۳۰۴/ البرهان

۲

(طه/ ۵۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ الْقَزْوِینِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ مُحَمَّدَ‌بْنَ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) فَقُلْتُ لِأَیِّ عِلَّهًٍْ یُولَدُ الْإِنْسَانُ هَاهُنَا وَ یَمُوتُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا خَلَقَ خَلْقَهُ خَلَقَهُمْ مِنْ أَدِیمِ الْأَرْضِ فَمَرْجِعُ کُلِّ إِنْسَانٍ إِلَی تُرْبَتِهِ.

امام باقر (ابوعبدالله قزوینی گوید: از امام باقر (پرسیدم: «برای چه انسان در اینجا متولّد شده و درجای دیگر از دنیا می‌رود»؟ حضرت فرمود: «زیرا خداوند متعال وقتی مخلوقات را آفرید آن‌ها را از خاک روی زمین خلق کرد؛ پس بازگشت هر انسانی به خاک خودش می‌باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۴

علل الشرایع، ج۱، ص۳۰۸ / نورالثقلین

۳

(طه/ ۵۵)

الصّادق (علیه السلام) - أَحْمَدُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ الرَّاهِبُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) یَا ابْنَ عَمِّ خَیْرِ خَلْقِ اللَّهِ مَا مَعْنَی السَّجْدَهًِْ الْأُولَی فَقَالَ تَأْوِیلُهُ اللَّهُمَّ إِنَّکَ مِنْهَا خَلَقْتَنِی یَعْنِی مِنَ الْأَرْضِ وَ رَفْعُ رَأْسِکَ وَ مِنْهَا أَخْرَجْتَنَا وَ السَّجْدَهًُْ الثَّانِیَهًُْ وَ إِلَیْهَا تُعِیدُنَا وَ رَفْعُ رَأْسِکَ مِنَ الثَّانِیَهًِْ وَ مِنْهَا تُخْرِجُنَا تَارَهًًْ أُخْرَی.

امام صادق (احمدبن‌علی راهب گوید: مردی به امیرالمؤمنین (عرض کرد: «ای پسر عمّ بهترین مخلوق خدا! معنای سجده‌ی اوّل چیست؟ فرمود: «تأویلش این است که خدایا، تو مرا از آن یعنی از زمین آفریدی و بلند کردن سرت به این معناست که ما را از آن خارج کردی و معنای سجده‌ی دوّم این است که ما را به آن باز می‌گردانی و بلند کردن سر از سجده‌ی دوّم به این معناست که دیگر بار ما را از آن خارج خواهی کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۶

علل الشرایع، ج۲، ص۳۳۶ /نورالثقلین

۴

(طه/ ۵۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَارِثِ‌بْنِ‌الْمُغِیرَهًِْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ إِنَّ النُّطْفَهًَْ إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مَلَکاً فَأَخَذَ مِنَ التُّرْبَهًِْ الَّتِی یُدْفَنُ فِیهَا فَمَاثَهَا فِی النُّطْفَهًِْ فَلَا یَزَالُ قَلْبُهُ یَحِنُّ إِلَیْهَا حَتَّی یُدْفَنَ فِیهَا.

امام صادق (حارث‌بن‌مغیره گوید: شنیدم امام صادق (فرمود: که چون نطفه در رحم افتد خدای عزّوجلّ فرشته‌ای می‌فرستد تا از آن خاک که در آن دفن می‌شود برگیرد و به آن نطفه می‌آمیزد و پیوسته دلش به آنجا گرایش دارد تا اینکه در آن به خاک دفن شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۶

الکافی، ج۳، ص ۲۰۳ / نورالثقلین

۵

(طه/ ۵۵)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - مَنْ خُلِقَ مِنْ تُرْبَهًٍْ دُفِنَ فِیهَا.

امام باقر (و امام صادق ( هرکس از هر خاکی خلق شده باشد در همان خاک دفن می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۶

الکافی؛ ج۳، ص۲۰۲/ نورالثقلین

آیه وَ لَقَدْ أَرَیْناهُ آیاتِنا کُلَّها فَکَذَّبَ وَ أَبی [56]

ما همه‌ی نشانه‌های خود را به او نشان دادیم؛ امّا او تکذیب کرد و سرباز زد.

آیه قالَ أَ جِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِکَ یا مُوسی [57]

گفت: «ای موسی! آیا آمده‌ای که با سحر خود، ما را از سرزمینمان بیرون کنی»؟!

آیه فَلَنَأْتِیَنَّکَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَیْنَنا وَ بَیْنَکَ مَوْعِداً لانُخْلِفُهُ نَحْنُ وَ لا أَنْتَ مَکاناً سُویً [58]

به‌یقین ما هم سحری همانند آن برای تو خواهیم آورد! هم اکنون موعدی میان ما و خودت قرار ده که نه ما و نه تو، از آن تخلّف نکنیم؛ در مکانی که نسبت به همه یکسان باشد.

آیه قالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزِّینَةِ وَ أَنْ یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًی [59]

[موسى] گفت: «وعده‌گاهتان روز عید است؛ [به‌شرط اینکه همه‌ی] مردم، هنگامی‌که روز، بالا می‌آید، جمع شوند».

۱

(طه/ ۵۹)

الصّادق (علیه السلام) - وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها الشَّمْسُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ ضُحَاهَا قِیَامُ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ وَ أَنْ یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًی.

امام صادق (وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها؛ (شمس/۱). منظور از الشَّمْسِ امیرالمؤمنین (است وَ ضُحاها نور بخشیِ آن قیام قائم (است، خداوند سبحان می‌فرماید: وَ أَنْ یُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۶

تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۷۷۶

آیه فَتَوَلّی فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ کَیْدَهُ ثُمَّ أَتی [60]

فرعون آن مجلس را ترک گفت؛ و تمام مکر و فریب خود را جمع کرد؛ و سپس آمد.

آیه قالَ لَهُمْ مُوسی وَیْلَکُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَی اللهِ کَذِباً فَیُسْحِتَکُمْ بِعَذابٍ وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَری [61]

موسی به آنان گفت: «وای بر شما! دروغ بر خدا نبندید، که شما را با عذابی [بزرگ] نابود می‌سازد؛ و هرکس که [بر خدا] دروغ ببندد، نومید می‌شود.

و هرکس که [بر خدا] دروغ ببندد، نومید می‌شود

۱ -۱

(طه/ ۶۱)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبَانِ‌بْنِ‌تَغْلِب عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَئِمَّهًِْ (فَقَالَ وَ اللَّهِ لَعَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنَّ الْأَئِمَّهًَْ بَعْدَهُ اثْنَا عَشَرَ تِسْعَهًٌْ مِنْ صُلْبِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ مِنَّا الْمَهْدِیُّ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) الَّذِی یُقِیمُ الدِّینَ فِی آخِرِ الزَّمَانِ مَنْ أَحَبَّنَا حُشِرَ مِنْ حُفْرَتِهِ مَعَنَا وَ مَنْ أَبْغَضَنَا أَوْ رَدَّنَا أَوْ رَدَّ وَاحِداً مِنَّا حُشِرَ مِنْ حُفْرَتِهِ إِلَی النَّارِ وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَری.

امام باقر (ابان‌بن‌تغلب گوید: از امام باقر (درباره‌ی امامان (پرسیدم. فرمود: «به خدا سوگند عهد و سفارشی که پیغمبر (به ما فرموده، این است که امامان پس از او دوازده نفرند که نه نفر آن‌ها از صلب امام حسین (هستند. و مهدی (از ما اهل‌بیت است، آن کسی که در آخرالزّمان به دین [حق] قیام خواهد کرد؛ هرکه ما را دوست دارد از قبر خویش با ما محشور می‌گردد، و هرکه با ما دشمنی کند یا ردّ کند یا یکی از ما را ردّ کند از قبر خویش به‌سوی آتش محشور خواهد شد، و هرکس که [بر خدا] دروغ ببندد، نومید می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۸

بحار الأنوار، ج۳۶، ص۳۵۸

۱ -۲

(طه/ ۶۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَی قَضِیباً مِنْ یَاقُوتَهًٍْ حَمْرَاءَ خَلَقَهُ بِقُدْرَتِهِ ثُمَّ دَلَّاهُ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ آلَی عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یَنَالَ الْقَضِیبَ مِنْهَا إِلَّا مَنْ تَوَلَّی مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) وَ آلَ مُحَمَّدٍ (ثُمَّ قَالَ مَا یَنْتَظِرُ وَلِیُّنَا إِلَّا أَنْ یَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّهًِْ وَ مَا یَنْتَظِرُ عَدُوُّنَا إِلَّا أَنْ یَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَی امیرالمؤمنین علِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ قَالَ أَوْلِیَاءُ هَذَا أَوْلِیَاءُ اللَّهِ وَ أَعْدَاءُ هَذَا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ عَلَی لِسَانِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ قَالَ خابَ مَنِ افْتَری.

پیامبر (رسول خدا (فرمود: «خداوند متعال چوبی از یاقوت سرخ آفریده و بعد او را به‌طرف زمین آویزان کرده است، و بعد با خود پیمان بسته است هرکس دستش به آن برسد دوست محمّد و آل محمّد (خواهد بود». سپس فرمود: «دوستان ما انتظار دارند که هرچه زودتر جایگاه خود را در بهشت مشاهده کنند و دشمنان ما هم منتظر می‌باشند که محلّ خود را در دوزخ بنگرند». و بعد اشاره به‌طرف امیرالمؤمنین (کرد و فرمود: «دوستان این، دوستان خدا و دشمنان ایشان، دشمنان خدا هستند». و این فضیلت از زبان رسول خدا (جاری شده و فرمود: وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَری.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۸

بحار الأنوار، ج۶۵، ص۵۸

۱ -۳

(طه/ ۶۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَیُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا قَوْلِی وَ اعْقِلُوهُ عَنِّی فَإِنَّ الْفِرَاقَ قَرِیبٌ أَنَا إِمَامُ الْبَرِیَّهًِْ وَ وَصِیُّ خَیْرِ الْخَلِیقَهًِْ وَ زَوْجُ سَیِّدَهًِْ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ وَ أَبُوالْعِتْرَهًِْ الطَّاهِرَهًِْ وَ الْأَئِمَّهًِْ الْهَادِیَهًِْ أَنَا أَخُو رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ وَصِیُّهُ وَ وَلِیُّهُ وَ وَزِیرُهُ وَ صَاحِبُهُ وَ صَفِیُّهُ وَ حَبِیبُهُ وَ خَلِیلُهُ أَنَا أمیرالمؤمنین (علیه السلام) وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ وَ سَیِّدُ الْوَصِیِّینَ حَرْبِی حَرْبُ اللَّهِ وَ سِلْمِی سِلْمُ اللَّهِ وَ طَاعَتِی طَاعَهًُْ اللَّهِ وَ وَلَایَتِی وَلَایَهًُْ اللَّهِ وَ شِیعَتِی أَوْلِیَاءُ اللَّهِ وَ أَنْصَارِی أَنْصَارُ اللَّهِ وَ الَّذِی خَلَقَنِی وَ لَمْ أَکُ شَیْئاً لَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) أَنَّ النَّاکِثِینَ وَ الْقَاسِطِینَ وَ الْمَارِقِینَ مَلْعُونُونَ عَلَی لِسَانِ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَری.

امام علی (‌ای مردم گفتار مرا بشنوید و آن را بفهمید که جدایی نزدیک است، من امام خلقم و وصیّ بهترین مردمم و پدر عترت طاهره و امامان، منم برادر رسول خدا (و وصی و ولی و وزیر و صاحبش و صفی و حبیب و خلیلش، منم امیرمؤمنان و پیشوای دست و رو سفیدان و سیّد اوصیاء، و نبرد با من نبرد با خداست و سازش با من سازش با خدا، طاعتم طاعت خدا و دوستیم دوستی با خدا و شیعه‌ام اولیاء خدا و انصارم انصار خدایند… قسم به آنکه مرا آفرید درحالی‌که چیزی نبودم، تمام اصحاب رسول خدا (می‌دانند؛ ناکثین، قاسطین و مارقین، [کسانی هستند که] به زبان پیامبر امّیِ (لعنت شده‌اند. و [بدانید و آگاه باشید که] و هرکس که [بر خدا] دروغ ببندد، نومید می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۸

بحار الأنوار، ج۳۹، ص۳۳۵

۱ -۴

(طه/ ۶۱)

السّجّاد (علیه السلام) - یَا أَخَا أَهْلِ الْبَصْرَهًِْ لَا وَ اللَّهِ مَا قَتَلَ عَلِیٌّ (علیه السلام) مُؤْمِناً وَ لَا قَتَلَ مُسْلِماً وَ مَا أَسْلَمَ الْقَوْمُ وَ لَکِنِ اسْتَسْلَمُوا وَ کَتَمُوا الْکُفْرَ وَ أَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ فَلَمَّا وَجَدُوا عَلَی الْکُفْرِ أَعْوَاناً أَظْهَرُوهُ وَ قَدْ عَلِمَتْ صَاحِبَهًُْ الْجَمَلِ وَ الْمُسْتَحْفِظُونَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (أَنَّ أَصْحَابَ الْجَمَلِ وَ أَصْحَابَ صِفِّینَ وَ أَصْحَابَ النَّهْرَوَانِ لُعِنُوا عَلَی لِسَانِ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَری.

امام سجاد (‌ای برادران بصری! نه، به خدا این¬گونه نیست، علی (هیچ مؤمنی را نکشت و خون هیچ مسلمانی را نریخت، آنان مسلمان نبوده بلکه تسلیم شده بودند و زمانی که بر کفر خود یار و اعوانی یافتند آن را آشکار ساختند، حال اینکه صاحب شتر (عایشه) و حافظان آل محمّد (به خوبی می¬دانند، اصحاب جمل و صفّین و نهروان توسط رسول خدا (لعن شده‌اند، و هرکس که [بر خدا] دروغ ببندد، نومید می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۲۸

بحار الأنوار، ج۳۲، ص۳۴۳

۱ -۵

(طه/ ۶۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) عَنْ آبَائِه عَنْ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) قَالَ لَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفِظُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنَّ أَهْلَ صِفِّینَ قَدْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَی لِسَانِ نَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَری.

امام علی (امام رضا (از پدران گرامیش از امام علی (روایت کرده است که فرمود: «حفظ‌کنندگان احادیث پیغمبر (می‌دانستند که خدا اصحاب صفین را به زبان پیامبر (خود لعنت کرد. و هرکس که بر پیامبر (دروغ ببندد، نومید می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۰

بحار الأنوار، ج۳۳، ص۱۶۲

۱ -۶

(طه/ ۶۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ حَبَّهًَْ الْعُرَنِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً (علیه السلام) حِینَ بَرَزَ أَهْلُ الْجَمَلِ وَ هُوَ یَقُولُ وَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمَتْ صَاحِبَهًُْ الْهَوْدَجِ أَنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ مَلْعُونُونَ عَلَی لِسَانِ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَری.

امام علی (حبّه عرنی گوید: شنیدم که امام علی (زمانی‌که جنگ جمل آشکار شد، فرمود: «قسم به خدا! که صاحب کجاوه می‌دانست که اهل جمل به زبان رسول خدا (لعنت شده‌اند و هرکس که [بر خدا] دروغ ببندد، نومید می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۰

بحار الأنوار، ج۳۲، ص۳۳۵

آیه فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوی [62]

آن‌ها در میان خود، در مورد کارشان به نزاع برخاستند؛ و پنهانی به نجوا پرداختند.

آیه قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ یُریدانِ أَنْ یُخْرِجاکُمْ مِنْ أَرْضِکُمْ بِسِحْرِهِما وَ یَذْهَبا بِطَریقَتِکُمُ الْمُثْلی [63]

گفتند: «به‌یقین این‌ها دو نفر ساحرند که می‌خواهند با سحرشان شما را از سرزمینتان بیرون کنند و راه و رسم شایسته شما را از بین ببرند».

۱

(طه/ ۶۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ الْمَعْنَی یُرِیدَانِ أَنْ یُصْرِفَا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَیْهِمَا.

امام علی (یعنی می‌خواهند توجّه مردم را به خودشان جلب کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۰

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۸۶

آیه فَأَجْمِعُوا کَیْدَکُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَ قَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلی [64]

اکنون که چنین است، تمام تدبیر و نقشه خود را جمع کنید، و در یک صف [به میدان مبارزه] بیایید و امروز رستگاری از آن کسی است که برتری یابد.

۱

(طه/ ۶۴)

الصّادق (علیه السلام) - فَأَجْمِعُوا کَیْدَکُمْ أَیْ حِیلَتُکُم.

امام صادق (فَأَجْمِعُوا کَیْدَکُمْ؛ تمام حیله‌ی خود را به کار برید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۰

بحار الأنوار، ج۹، ص۲۲۴

۲

(طه/ ۶۴)

الصّادق (علیه السلام) - کَانَ فِرْعَوْنُ وَ هَامَانُ قَدْ تَعَلَّمَا السِّحْر وَ إِنَّمَا غَلَبَا النَّاسَ بِالسِّحْر وَ ادَّعَی فِرْعَوْنُ الرُّبُوبِیَّهًَْ بِالسِّحْر فَلَمَّا أَصْبَحَ بَعَثَ فِی الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ مَدَائِنِ مِصْرَ کُلِّهَا وَ جَمَعُوا أَلْفَ سَاحِرٍ وَ اخْتَارُوا مِنَ الْأَلْفِ مِائَهًًْ وَ مِنَ الْمِائَهًِْ ثَمَانِینَ، فَقَالَ السَّحَرَهًُْ لِفِرْعَوْنَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی الدُّنْیَا أَسْحَرَ مِنَّا فَإِنْ غَلَبْنَا مُوسَی (علیه السلام) فَمَا یَکُونُ لَنَا عِنْدَکَ قَالَ: إِنَّکُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ عِنْدِی أُشَارِکُکُمْ فِی مُلْکِی، قَالُوا: فَإِنْ غَلَبَنَا مُوسَی (علیه السلام) وَ أَبْطَلَ سِحْرَنَا عَلِمْنَا أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ لَیْسَ مِنْ قِبَلِ السِّحْرِ وَ لَا مِنْ قِبَلِ الْحِیلَهًِْ وَ آمَنَّا بِهِ وَ صَدَّقْنَاهُ فَقَالَ فِرْعَوْنُ إِنْ غَلَبَکُمْ مُوسَی (علیه السلام) صَدَّقْتُهُ أَنَا أَیْضاً مَعَکُمْ، وَ لَکِنْ أَجْمِعُوا کَیْدَکُمْ أَیْ حِیلَتَکُمْ، قَالَ وَ کَانَ مَوْعِدُهُمْ یَوْمَ عِیدٍ لَهُمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ جَمَعَ فِرْعَوْنُ النَّاسَ وَ السَّحَرَهًَْ وَ کَانَتْ لَهُ قُبَّهًٌْ طُولُهَا فِی السَّمَاءِ ثَمَانُونَ ذِرَاعاً وَ قَدْ کَانَ کُسِیَتْ بِالْحَدِیدِ وَ الْفُولَاذِ الْمَصْقُولِ فَکَانَتْ إِذَا وَقَعَتِ الشَّمْسُ عَلَیْهَا لَمْ یَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا مِنْ لُمَعِ الْحَدِیدِ وَ وَهَجِ الشَّمْسِ وَ جَاءَ فِرْعَوْنُ وَ هَامَانُ وَ قَعَدَا عَلَیْهَا یَنْظُرَانِ وَ أَقْبَلَ مُوسَی (علیه السلام) یَنْظُرُ إِلَی السَّمَاءِ، فَقَالَتِ السَّحَرَهًُْ لِفِرْعَوْنَ: إِنَّا نَرَی رَجُلًا یَنْظُرُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لَنْ یَبْلُغَ سِحْرُنَا إِلَی السَّمَاءِ وَ ضَمِنَتِ السَّحَرَهًُْ مَنْ فِی الْأَرْض.

امام صادق (فرعون و هامان سحر را یاد گرفته بودند و با سحر و جادو بر مردم غلبه می‌کردند و فرعون در ساحری ادّعای خدایی می‌کرد. صبح فردا، کسانی را برای جمع آوری ساحران به شهرها فرستاد و آن‌ها را به همه شهرهای مصر فرستاد. هزار نفر جمع آوری کردند؛ از میان هزار ساحر صد ساحر و از میان صد ساحر هشتاد ساحر انتخاب کردند. ساحران به فرعون گفتند: «تو علم داری به اینکه ساحرتر از ما در دنیا نیست پس اگر بر موسی (غلبه کنیم چه اجر و پاداشی نزد تو داریم»؟ فرعون گفت: «وَإِنَّکُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِینَ؛ نزد من، شما را در پادشاهی و حکمرانی خود شریک می‌کنم». ساحران گفتند: «امّا اگر موسی (بر ما غلبه کرد و سحر ما را باطل کرد روشن می‌شود که آنچه موسی (آورده از نوع سحر و نیرنگ نیست در نتیجه به او ایمان می‌آوریم و رسالت او را تصدیق می‌کنیم». فرعون گفت: «اگر موسی (بر شما غلبه کرد من نیز با شما او را تصدیق می‌گویم امّا کید و حیله‌ی خود را جمع کنید». موعد این مبارزه، روزی بود که برای ایشان عید بود. هنگامی که صبح روز موعود فرا رسید و روز به وسط‌های خود رسید فرعون مردم و ساحران را جمع کرد، گنبدی داشت که طول آن هشتاد ذراع بود و لباس‌های فولادی بر او پوشیده شده بود که هنگامی که نور خورشید به آن فولاد می¬خورد به خاطر درخشش و لمعان آن کسی نمی‌توانست به او نگاه کند. فرعون و هامان حاضر شدند و بر آن نشستند و نگاه می‌کردند. موسی پیش آمد و به آسمان نگاه کرد. ساحران به فرعون گفتند: «ما مردی را می‌بینیم که به آسمان نگاه می‌کند سحر و جادوی ما به آسمان نرسیده است و سحر ساحران هر چیزی که در روی زمین بود را در برگرفت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۰

القمی، ج۲، ص۱۱۹

۳

(طه/ ۶۴)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - قَالَ فِرْعَوْنُ لَمَّا رَأَی سُلْطَانَ اللَّهِ فِی الْیَدِ وَ الْعَصَا إِنَّا لَا نُغَالِبُ مُوسَی (علیه السلام) إِلَّا بِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ فَأَخَذَ غِلْمَاناً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَی قَرْیَهًٍْ یُقَالُ لَهَا الْعَرْمَا یُعَلِّمُونَهُمْ السِّحْرَ کَمَا یُعَلِّمُونَ الصِّبْیَانَ فِی الْمَکْتَبِ فَعَلَّمُوهُمْ سِحْراً کَثِیراً وَ وَاعَدَ فِرْعَوْنُ مُوسَی (علیه السلام) مَوْعِداً فَبَعَثَ فِرْعَوْنُ إِلَی السَّحَرَهًِْ فَجَاءَ بِهِمْ وَ مَعَهُمْ مُعَلِّمُهُمْ فَقَالُوا لَهُ مَا ذَا صَنَعْتَ قَالَ عَلَّمْتُهُمْ سِحْراً لَا یُطِیقُهُ سَحَرَهًُْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ لَا طَاقَهًَْ لَهُمْ بِهِ. ثُمَّ بَعَثَ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ السَّحَرَهًَْ کُلَّهُمْ وَ کَانُوا اثْنَیْنِ وَ سَبْعِینَ أَلْفا.

ابن‌عبّاس (فرعون وقتی تسلّط و سلطه‌ی الهی را در مورد معجزه‌ی عصا و ید بیضاء مشاهده کرد با خود گفت: «من نمی‌توانم بر موسی (غالب شوم، جز اینکه افرادی مانند خود او را برای مقابله با او آماده کنم». بنابراین پسر بچّه‌هایی را از میان بنی‌اسرائیل برگزید و همان‌طور که کودکان در مکتب درس می‌آموزند برای آن‌ها مدرسه تعلیم سحر ایجاد کرد و به آن‌ها سحر و جادوگری آموخته شد و سپس با موسی (موعدی معیّن کرد و آن جادوگران را همراه معلّمشان فرا خواند و از معلّم پرسید: «چه کردی»؟ او گفت: «آن‌ها را آنچنان پرورش داده‌ام که هیچ‌یک از اهل زمین طاقت مقابله با آن‌ها را ندارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۲

النور المبین فی قصص الأنبیاء، ص ۲۵۱

۴

(طه/ ۶۴)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - فَأَجْمِعُوا کَیْدَکُمْ أَیْ لَا تَدَعُوا مِنْ کَیْدِکُمْ شَیْئاً إِلَّا جِئْتُمْ بِهِ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا أَیْ مُصْطَفِّینَ مُجْتَمِعِینَ لِیَکُونَ أَنْظَمَ لِأُمُورِکُمْ وَ أَشَدَّ لِهَیْبَتِکُمْ.

ابن‌عبّاس (فَأَجْمِعُوا کَیْدَکُمْ یعنی تمام توان خودتان را در حیله‌گری به کار گیرید و چیزی فروگذار نکنید. ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا؛ یعنی همگی به صف شده و جمع شوید تا نظم کارتان بیشتر شود و هیبت بیشتری پیدا کنید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۲

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۸۶

۵

(طه/ ۶۴)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ قَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلی أَیْ وَ قَدْ سَعِدَ الْیَوْمَ مَنْ غَلَبَ وَ عَلَا.

ابن‌عبّاس (وَ قَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلی؛ یعنی امروز کسی که بر دیگری غلبه کند و برتری یابد، پیروز شده و به سعادت می‌رسد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۲

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۸۶

آیه قالُوا یا مُوسی إِمّا أَنْ تُلْقِیَ وَ إِمّا أَنْ نَکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقی [65]

[ساحران] گفتند: «ای موسی! یا تو [عصاى خود را] بیفکن، یا ما کسانی باشیم که اوّل بیفکنیم»؟!

آیه قالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعی [66]

گفت: «شما اوّل بیفکنید»! پس در آن هنگام طناب‌ها و عصاهای آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر می‌رسید که حرکت می‌کنند!

آیه فَأَوْجَسَ فی نَفْسِهِ خیفَةً مُوسی [67]

موسی ترس خفیفی در دل احساس کرد [مبادا مردم گمراه شوند].

آیه قُلْنا لاتَخَفْ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلی [68]

گفتیم: «نترس! به یقین تو [پيروز و] برتری».

۱

(طه/ ۶۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - لَمْ یُوجِسْ مُوسَی (علیه السلام) خِیفَهًًْ عَلَی نَفْسِهِ، أَشْفَقَ مِنْ غَلَبَهًِْ الْجُهَّالِ وَ دُوَلِ الضَّلَال.

امام علی (پس موسی (احساس ترس کرد و از اینکه جاهلان و گمراهان بر او غلبه یابند نگران بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۲

قاموس قرآن، ج۷، ص۱۸۳ / نورالثقلین

۲

(طه/ ۶۸)

الصّادق (علیه السلام) - إِسْمَاعِیلُ‌بْنُ‌الْفَضْلِ الْهَاشِمِیُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ الصَّادِقَ (علیه السلام) عَنْ مُوسَی‌بْنِ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) لَمَّا رَأَی حِبَالَهُمْ وَ عِصِیَّهُمْ کَیْفَ أَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَةً وَ لَمْ یُوجِسْهَا إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) حِینَ وُضِعَ فِی الْمَنْجَنِیقِ وَ قُذِفَ بِهِ فِی النَّارِ فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) حِینَ وُضِعَ فِی الْمَنْجَنِیقِ کَانَ مُسْتَنِداً إِلَی مَا فِی صُلْبِهِ مِنْ أَنْوَارِ حُجَجِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ لَمْ یَکُنْ مُوسَی (علیه السلام) کَذَلِکَ فَلِهَذَا أَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَةً وَ لَمْ یُوجِسْهَا إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام).

امام صادق (اسماعیل‌بن‌فضل هاشمی گوید: از امام صادق (درباره‌ی موسی (سؤال کردم: «چگونه در آن زمان که ریسمان‌ها و چوب‌های ساحران را دید، در خود ترس و واهمه احساس کرد و حال آن‌که ابراهیم (درحالی‌که او را در منجنیق گذاردند تا او را به آتش بیفکنند، ترسی به خویش راه نداد»؟ امام (فرمود: «ابراهیم (زمانی‌که او را در منجنیق گذاشتند، به انوار حُجج الهی که در صُلب او بود، اتّکا نمود و حال آنکه موسی (این چنین نبود. به‌همین‌سبب موسی (ترس خفیفی در دل احساس کرد و ابراهیم (این چنین نبود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۴

الأمالی (للصدوق)، ص۶۵۵ / البرهان

۳

(طه/ ۶۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مَعْمَرِ‌بْنِ‌رَاشِدٍ قَال: سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ الصَّادِقَ (علیه السلام) یَقُولُ أَتَی یَهُودِیٌّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) فَقَامَ بَیْنَ یَدَیْهِ یَحُدُّ النَّظَرَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا یَهُودِیُّ مَا حَاجَتُکَ قَالَ أَنْتَ أَفْضَلُ أَمْ مُوسَی‌بْنُ‌عِمْرَانَ (علیه السلام)؟ النَّبِیُّ الَّذِی کَلَّمَهُ اللَّهُ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ التَّوْرَاهًَْ وَ الْعَصَا وَ فَلَقَ لَهُ الْبَحْرَ وَ أَظَلَّهُ بِالْغَمَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله): إِنَّهُ یُکْرَهُ لِلْعَبْدِ أَنْ یُزَکِّیَ نَفْسَهُ وَ لَکِنِّی أَقُولُ إِنَّ آدم (علیه السلام) لَمَّا أَصَابَ الْخَطِیئَهًَْ کَانَتْ تَوْبَتَهُ أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ آلِ مُحَمَّدٍ (لَمَّا غَفَرْتَ لِی فَغَفَرَهَا اللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) لَمَّا أَلْقَی عَصَاهُ وَ أَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَةً قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ آلِ مُحَمَّدٍ (لَمَّا آمَنْتَنِی فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لا تَخَفْ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلی.

امام صادق ( معمربن‌راشد گوید: از امام صادق (شنیدم: «فردی یهودی نزد پیامبر (آمد؛ درحالی‌که در مقابل ایشان ایستاده بود با چشمانی تیز به پیامبر (می‌نگریست. پیامبر (فرمود: «ای یهودی حاجتت چیست»؟! پاسخ داد: «تو برتری یا موسی‌بن‌عمران (که خداوند با او گفتگو کرد و بر او تورات نازل کرد و دریا را برای او شکافت و با ابر بر او سایه گستراند»؟ پیامبر اکرم (به یهودی فرمود: «برای بنده‌ی خدا پسندیده نیست که خویش را بستاید، ولی به تو می‌گویم: «در آن‌هنگام که از آدم (خطایی سر زد و چون خواست توبه کند»، گفت: «پروردگارا! از تو می‌خواهم تا به حقّ محمّد و آل محمّد (مرا ببخشایی». پس خداوند او را بخشود… موسی (وقتی عصایش را افکند، ترس خفیفی در دل احساس کرد و گفت: «خداوندا! از تو می‌خواهم تا به حقّ محمّد و آل محمّد (مرا ایمن بداری؛ پس خدای متعال به او فرمود: نترس! تو مسلّماً [پیروز و] برتری».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۴

بحار الأنوار، ج۲۶، ص۳۱۹/ الاحتجاج؛ ج۱، ص۴۷/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۵۳/ نورالثقلین؛ «سمعت ابا عبدالله… فغزها الله له» محذوف/ البرهان

آیه وَ أَلْقِ ما فی یَمینِکَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا کَیْدُ ساحِرٍ وَ لا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتی [69]

و آنچه را در دست راست خود داری بیفکن، تمام آنچه را ساخته‌اند می‌بلعد! آنچه ساخته‌اند حیله ساحر است؛ و ساحر هرجا آید رستگار نخواهد شد.

آیه فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قالُوا آمَنّا بِرَبِّ هارُونَ وَ مُوسی [70]

[موسى عصاى خود را افكند، و آنچه را آن‌ها ساخته بودند بلعيد]. ساحران به سجده افتادند و گفتند: «ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم».

۱

(طه/ ۷۰)

الصّادق (علیه السلام) - لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُوسَی (علیه السلام) فَنُودِیَ لا تَخَفْ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلی وَ أَلْقِ ما فِی یَمِینِکَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا کَیْدُ ساحِرٍ وَ لا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتی فَأَلْقَی مُوسَی (علیه السلام) الْعَصَا فَذَابَتْ فِی الْأَرْضِ مِثْلَ الرَّصَاصِ ثُمَّ طَلَعَ رَأْسُهَا وَ فَتَحَتْ فَاهَا وَ وَضَعَتْ شِدْقَهَا الْعُلْیَا عَلَی رَأْسِ قُبَّهًِْ فِرْعَوْنَ ثُمَّ دَارَتْ وَ الْتَقَمَتْ عِصِیَّ السَّحَرَهًِْ وَ حِبَالَهَا وَ غَلَبَ کُلَّهُمْ وَ انْهَزَمَ النَّاسُ حِینَ رَأَوْهَا وَ عِظَمَهَا وَ هَوْلَهَا مِمَّا لَمْ تَرَ الْعَیْنُ وَ لَا وَصَفَ الْوَاصِفُونَ مِثْلَهُ قَبْلُ فَقُتِلَ فِی الْهَزِیمَهًِْ مِنْ وَطْءِ النَّاسِ بَعْضِهُمْ بَعْضاً عَشَرَهًُْ آلَافِ رَجُلٍ وَ امْرَأَهًٍْ وَ صَبِیٍّ وَ دَارَتْ عَلَی قُبَّهًِْ فِرْعَوْنَ قَالَ فَأَحْدَثَ فِرْعَوْنُ وَ هَامَانُ فِی ثِیَابِهِمَا وَ شَابَ رَأْسُهُمَا وَ غُشِیَ عَلَیْهِمَا مِنَ الْفَزَعِ وَ مَرَّ مُوسَی (علیه السلام) فِی الْهَزِیمَهًِْ مَعَ النَّاسِ فَنَادَاهُ اللَّهُ خُذْها وَ لا تَخَفْ سَنُعِیدُها سِیرَتَهَا الْأُولی فَرَجَعَ مُوسَی (علیه السلام) وَ لَفَّ عَلَی یَدِهِ عَبَاءَهًًْ کَانَتْ عَلَیْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ یَدَهُ فِی فَمِهَا فَإِذَا هِیَ عَصًا کَمَا کَانَتْ وَ کَانَ کَمَا قَالَ اللَّهُ فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ ساجِدِینَ لَمَّا رَأَوْا ذَلِکَ قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِینَ رَبِّ مُوسی وَ هارُونَ.

امام صادق (وقتی خداوند موسی (را به‌سوی فرعون گسیل داشت… پس ندا داده شد: لا تَخَفْ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلی وَ أَلْقِ ما فِی یَمِینِکَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا کَیْدُ ساحِرٍ وَ لا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتی. آن وقت موسی (عصای خود را انداخت، ابتدا آن عصا مانند سرب مذاب در آمد و سپس سر و دهان او آشکار شد و آرواره‌ی بالایی آن بر روی جایگاه فرعون قرار گرفت، سپس به جنبش در آمد و تمام عصاها و ریسمان‌های ساحران را بلعید و مردم از ترس عظمت آن رو به فرار نهادند و عدّه‌ای زیر دست و پا رفتند و تا آنجا که ده هزار نفر از آن‌ها هلاک شدند و سپس اژدها قصد جایگاه فرعون را نمود. فرعون و هامان از ترس جامه‌ی خود را آلوده کردند و موی سرشان از وحشت راست شد، خود موسی (هم ترسیده بود و بیم داشت همه هلاک شوند، آن وقت به او خطاب رسید: خُذْها وَ لا تَخَفْ سَنُعِیدُها سِیرَتَهَا الْأُولی بنابراین موسی (بازگشت و عبای خود را روی دستش انداخت و دست خود را به‌جانب اژدها برد و ناگهان آن اژدها به‌صورت عصا در آمد، دراین‌صورت فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قالُوا آمَنّا بِرَبِّ هارُونَ وَ مُوسی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۲۰/ القمی؛ ج۲، ص۱۱۸؛ «بعضهم بعضا» محذوف

آیه قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَکُمْ إِنَّهُ لَکَبِیرُکُمُ الَّذِی عَلَّمَکُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ مِنْ خِلافٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ وَ لَتَعْلَمُنَّ أَیُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَ أَبْقی [71]

[فرعون] گفت: «پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟! به‌طور مسلم او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است؛ به‌یقین دست‌ها و پاهایتان را به‌طور مخالف قطع می‌کنم؛ و شما را از تنه‌های نخل به دار می‌آویزم؛ و خواهید دانست مجازات کدام‌یک از ما شدیدتر و پایدارتر است»!

آیه قالُوا لَنْ نُؤْثِرَکَ عَلی ما جاءَنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الَّذی فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضی هذِهِ الْحَیاةَ الدُّنْیا [72]

گفتند: «سوگند به آن کسی که ما را آفریده، هرگز تو را بر دلایل روشنی که برای ما آمده، ترجیح نخواهیم داد؛ هر حکمی می‌خواهی بکن؛ تو تنها در این زندگی دنیا می‌توانی حکم کنی».

آیه إِنّا آمَنّا بِرَبِّنا لِیَغْفِرَ لَنا خَطایانا وَ ما أَکْرَهْتَنا عَلَیْهِ مِنَ السِّحْرِ وَ اللهُ خَیْرٌ وَ أَبْقی [73]

ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهانمان و آنچه را از سحر بر ما تحمیل کردی بیامرزد؛ و [پاداش] خدا بهتر و پایدارتر است!

۱

(طه/ ۷۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - سَأَلُوهُ (علیه السلام) عَنِ الْمُتَشَابِهِ فِی الْقَضَاءِ فَقَالَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) هُوَ عَشَرَهًُْ أَوْجَهٍ مُخْتَلِفَهًُْ الْمَعْنَی فَمِنْه قَضَاءُ الْفِعْلِ مثل قَوْلُهُ تَعَالَی فِی سُورَهًِْ طه فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ أَیِ افْعَلْ مَا أَنْتَ فَاعِلٌ.

امام علی (ازامیرالمؤمنین (درمورد معانی متشابه در قضاء پرسیدند. امیرالمؤمنین (پاسخ داد: «قضاء ده وجه با معانی مختلف دارد. یکی از آن وجوه قضاء به‌معنی «انجام» است که خدای متعال درسوره‌ی طه فرموده است: فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۶

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۹

آیه إِنَّهُ مَنْ یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا یَمُوتُ فیها وَ لا یَحْیی [74]

هرکس در محضر پروردگارش حاضر شود درحالی‌که مجرم است، آتش دوزخ برای اوست؛ در آنجا، نه می‌میرد و نه زندگی می‌کند.

۱

(طه/ ۷۴)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - المُجرِمُ الکَافِرُ.

ابن‌عبّاس (مجرم کافر [است که نه در عذاب می‌میرد و نه زنده می‌شود].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۶

بحار الأنوار، ج۸، ص۲۵۰

آیه وَ مَنْ یَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَأُولئِکَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلی [75]

و هرکس با ایمان نزد او آید، و اعمال صالح انجام داده باشد، چنین کسانی درجات عالی دارند.

۱

(طه/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ کَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ وَ هُمْ وَ اللَّهِ یَا عَمَّارُ دَرَجَاتٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ بِوَلَایَتِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ إِیَّانَا یُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ یَرْفَعُ اللَّهُ لَهُمُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَی.

امام صادق (عمّار ساباطی گوید: از امام صادق (تفسیر این آیه را پرسیدم: آیا کسی که از رضای خدا پیروی کرده، همانند کسی است که به خشم و غضب خدا بازگشته؟! و جایگاه او جهنم، و پایان کار او بسیار بد است. هریک از آنان، درجه و مقامی در پیشگاه خدا دارند. (آل عمران/۱۶۳۱۶۲). فرمود: «کسانی که پیرو خشنودی خدا بودند ائمّه (هستند. عمّار! به خدا قسم آن‌ها درجات برای مؤمنینند. به مقدار ولایت و معرفت ایشان نسبت به ما، پاداش آن‌ها چندین برابر می‌شود و خدا درجات آن‌ها را عالی‌تر می‌نماید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۸

الکافی، ج۲، ص۴۳۰ / نورالثقلین

آیه جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدینَ فیها وَ ذلِکَ جَزاءُ مَنْ تَزَکَّی [76]

باغ‌های جاویدان بهشتی، که نهرها از پای درختانش جاری است، جاودانه در آن خواهند بود؛ این است پاداش کسی که خود را تزکیّه نماید.

۱

(طه/ ۷۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ شَدَّادِ‌بْنِ‌أَوْسٍ قَالَ: بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یُحَدِّثُنَا عَلَی بَابِ الْحُجُرَاتِ إِذ أَقْبَلَ شَیْخٌ مِنْ بَنِی عَامِرٍ هُوَ مَدَرَهًُْ قَوْمِهِ وَ سَیِّدُهُمْ شَیْخٌ کَبِیرٌ یَتَوَکَّأُ عَلَی عَصَاهُ فَمَثَلَ بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ نَسَبَهُ إِلَی جَدِّهِ فَقَالَ یَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِلَی مَا تَدْعُو قَالَ أَدْعُو إِلَی عِبَادَهًِْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنْ تَخْلَعَ الْأَنْدَادَ وَ تَکْفُرَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّی وَ تُقِرَّ بِمَا جَاءَ بِهِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ کِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ وَ تُصَلِّیَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِحَقَائِقِهِنَّ وَ تُؤَدِّیَ زَکَاهًَْ مَالِکَ یُطَهِّرُکَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ یُطَهِّرُ لَکَ مَالَکَ وَ تَصُومَ شَهْراً مِنَ السَّنَهًِْ وَ تَحُجَّ الْبَیْتَ إِذَا وَجَدْتَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَهًِْ وَ تُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ بِالْجَنَّهًِْ وَ النَّارِ قَالَ یَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِکَ فَمَا لِی قَالَ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِی‌ها وَ ذلِکَ جَزاءُ مَنْ تَزَکَّی.

پیامبر (شدّادبن‌اوس گوید: مردی از مردم «بنی‌عامر» (که از بزرگان و معتبران قوم خود بود)، درحالی‌که به چوب دستی خود تکیه داده بود، در برابر پیغمبر اکرم (قرار گرفت و پیغمبر (را به نام جدّش «عبدالمطّلب» خطاب کرد و گفت: «ای پسر عبدالمطلب! … مردم را به انجام چه کاری دستور می‌دهی»؟ فرمود: «مردم را به عبادت خدای یکتا دعوت می‌کنم و از آن‌ها می‌خواهم تا برای او نظیر و همتایی قرار ندهند و به «لات» و «عزّی» به چشم کفر و نفرت بنگرند و به کتاب و رسول او، اقرار نمایند و نمازهای پنجگانه را با شرایطی که دارد، به‌جای آورند و ماه رمضان را روزه بگیرند و زکات مالشان را به‌منظور تطهیر مال خود، بپردازند و از مال حلال، استفاده کنند و درصورتی که مستطیع باشند، به حج بیت اللّه بروند و غسل جنابت بنمایند و به زنده‌شدن پس از مرگ و به بهشت و دوزخ، معتقد باشند». مرد عامری گفت: «هرگاه طبق دستور شما رفتار کنم، چه بهره‌ای از به کار بستن آن‌ها نصیبم می‌شود»؟ رسول خدا (در پاسخ، این آیه را تلاوت فرمود: جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِی‌ها وَ ذلِکَ جَزاءُ مَنْ تَزَکَّی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۸

بحار الأنوار، ج۱۵، ص۳۹۹

آیه وَ لَقَدْ أَوْحَیْنا إِلی مُوسی أَنْ أَسْرِ بِعِبادی فَاضْرِبْ لَهُمْ طَریقاً فِی الْبَحْرِ یَبَساً لا تَخافُ دَرَکاً وَ لا تَخْشی [77]

ما به موسی وحی فرستادیم که: «شبانه بندگانم را [از مصر] با [خود] حرکت ده و برای آن‌ها راهی خشک در دریا بگشا؛ که نه از تعقیب [فرعونیان] خواهی ترسید، و نه [از غرق شدن در دریا] به هراس می‌افتی».

۱

(طه/ ۷۷)

الصّادق (علیه السلام) - فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی (علیه السلام) أَنْ أَسْرِ بِعِبادِی إِنَّکُمْ مُتَّبَعُونَ فَخَرَجَ مُوسَی (علیه السلام) بِبَنِی إِسْرَائِیلَ لِیَقْطَعَ بِهِمُ الْبَحْرَ وَ جَمَعَ فِرْعَوْنُ أَصْحَابَهُ وَ بَعَثَ فِی الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ وَ حَشَرَ النَّاسَ وَ قَدَّمَ مُقَدِّمَتَهُ فِی سِتِّمِائَهًِْ أَلْفٍ وَ رَکِبَ هُوَ فِی أَلْفِ أَلْفٍ وَ خَرَجَ کَمَا حَکَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُیُونٍ وَ کُنُوزٍ وَ مَقامٍ کَرِیمٍ کَذلِکَ وَ أَوْرَثْناها بَنِی إِسْرائِیلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِینَ فَلَمَّا قَرُبَ مُوسَی (علیه السلام) مِنَ الْبَحْرِ وَ قَرُبَ فِرْعَوْنُ مِنْ مُوسَی (علیه السلام) قالَ أَصْحابُ مُوسی (علیه السلام) إِنَّا لَمُدْرَکُونَ {فَ} قالَ مُوسَی (علیه السلام) کَلَّا إِنَّ مَعِی رَبِّی سَیَهْدِینِ أَیْ سَیُنْجِینِ فَدَنَا مُوسَی (علیه السلام) مِنَ الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُ انْفَرِقْ فَقَالَ لَهُ الْبَحْرُ اسْتَکْبَرْتُ یَا مُوسَی (علیه السلام) أَنْ أَنْفَرِقَ لَکَ وَ لَمْ أَعْصِ اللَّهَ طَرْفَهًَْ عَیْنٍ وَ قَدْ کَانَ فِیکُمُ الْمَعَاصِی فَقَالَ لَهُ مُوسَی (علیه السلام) فَاحْذَرْ أَنْ تَعْصِیَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ آدم (علیه السلام) أُخْرِجَ مِنَ الْجَنَّهًِْ بِمَعْصِیَهًٍْ وَ إِنَّمَا لُعِنَ إِبْلِیسُ بِمَعْصِیَهًٍْ فَقَالَ الْبَحْرُ عَظِیمٌ رَبِّی مُطَاعٌ أَمْرُهُ وَ لَا یَنْبَغِی لِشَیْءٍ أَنْ یَعْصِیَهُ فَقَامَ یُوشَعُ‌بْنُ‌نُونٍ (علیه السلام) فَقَالَ لِمُوسَی (علیه السلام) یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَا أَمَرَکَ رَبُّکَ فَقَالَ بِعُبُورِ الْبَحْرِ فَأَقْحَمَ یُوشَعٌ (علیه السلام) فَرَسَهُ الْمَاءَ وَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی (علیه السلام) أَنِ اضْرِبْ بِعَصاکَ الْبَحْرَ فَضَرَبَهُ فَانْفَلَقَ فَکانَ کُلُّ فِرْقٍ کَالطَّوْدِ الْعَظِیمِ أَیْ کَالْجَبَلِ الْعَظِیمِ فَضَرَبَ لَهُ فِی الْبَحْرِ اثْنَا عَشَرَ طَرِیقاً فَأَخَذَ کُلُّ سِبْطٍ فِی طَرِیقٍ فَکَانَ الْمَاءُ قَدِ ارْتَفَعَ وَ بَقِیَتِ الْأَرْضُ یَابِسَهًًْ طَلَعَتْ فِیهَا الشَّمْسُ فَیَبِسَتْ کَمَا حَکَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِیقاً فِی الْبَحْرِ یَبَساً لا تَخافُ دَرَکاً وَ لا تَخْشی وَ دَخَلَ مُوسَی (علیه السلام) وَ أَصْحَابُهُ الْبَحْرَ وَ کَانَ أَصْحَابُهُ اثْنَیْ عَشَرَ سِبْطاً فَضَرَبَ اللَّهُ لَهُمْ فِی الْبَحْرِ اثْنَیْ عَشَرَ طَرِیقاً فَأَخَذَ کُلُّ سِبْطٍ فِی طَرِیقٍ وَ کَانَ الْمَاءُ قَدِ ارْتَفَعَ عَلَی رُءُوسِهِمْ مِثْلَ الْجِبَالِ فَجَزِعَتِ الْفِرْقَهًُْ الَّتِی کَانَتْ مَعَ مُوسَی (علیه السلام) فِی طَرِیقِهِ فَقَالُوا یَا مُوسَی (علیه السلام) أَیْنَ إِخْوَانُنَا فَقَالَ لَهُمْ مَعَکُمْ فِی الْبَحْرِ فَلَمْ یُصَدِّقُوهُ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَصَارَتْ طَاقَاتٍ حَتَّی کَانَ یَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ وَ یَتَحَدَّثُونَ وَ أَقْبَلَ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی الْبَحْرِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَ لَا تَعْلَمُونَ أَنِّی رَبُّکُمُ الْأَعْلَی قَدْ فُرِّجَ لِیَ الْبَحْرُ فَلَمْ یَجْسُرْ أَحَدٌ أَنْ یَدْخُلَ الْبَحْرَ وَ امْتَنَعَتِ الْخَیْلُ مِنْهُ لِهَوْلِ الْمَاءِ فَتَقَحَّمَ فِرْعَوْنُ حَتَّی جَاءَ إِلَی سَاحِلِ الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُ مُنَجِّمُهُ لَا تَدْخُلِ الْبَحْرَ وَ عَارِضْهُ فَلَمْ یَقْبَلْ مِنْهُ وَ أَقْبَلَ عَلَی فَرَسٍ حِصَانٍ فَامْتَنَعَ الْفَرَسُ أَنْ یَدْخُلَ الْمَاءَ فَعَطَفَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ وَ هُوَ عَلَی مَادِیَانَهًٍْ فَتَقَدَّمَهُ وَ دَخَلَ فَنَظَرَ الْفَرَسُ إِلَی الرَّمَکَهًِْ فَطَلَبَهَا وَ دَخَلَ الْبَحْرَ وَ اقْتَحَمَ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ فَلَمَّا دَخَلُوا کُلُّهُمْ حَتَّی کَانَ آخِرُ مَنْ دَخَلَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ آخِرُ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَصْحَابِ مُوسَی (علیه السلام) أَمَرَ اللَّهُ الرِّیَاحَ فَضَرَبَتِ الْبَحْرَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَأَقْبَلَ الْمَاءُ یَقَعُ عَلَیْهِمْ مِثْلَ الْجِبَالِ فَقَالَ فِرْعَوْنُ عِنْدَ ذَلِکَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَأَخَذَ جَبْرَئِیلُ کَفّاً مِنْ حَمْأَهًٍْ فَدَسَّهَا فِی فِیهِ ثُمَّ قَالَ آلْآنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ.

امام صادق (آن وقت خداوند به موسی (وحی کرد، شبانه بندگانم را [از مصر] با [خود] حرکت ده! پس موسی (همراه بنی‌اسرائیل حرکت کرد تا از دریا عبور کنند و مصر را پشت سر بگذارند. فرعون هم یاران خود را جمع کرد و پیش قراول سپاه او ششصدهزار نفر پیاده بود و خود همراه دوهزار سواره به‌دنبال آن‌ها به راه افتاد، همان‌طور که خدای متعال حکایت می‌کند، ما آن‌ها را از باغ‌ها و چشمه‌ها و گنج‌ها و جایگاه نیکویشان بیرون آوردیم و آن‌ها را به میراث به بنی‌اسرائیل دادیم. (شعراء/۵۹۵۷). وقتی‌که پیروان موسی (به کنار دریا رسیدند و دیدند فرعونیان به آن‌ها نزدیک می‌شوند، گفتند: «هر آینه ما دستگیر می‌شویم». امّا موسی (گفت: «هرگز! پروردگارم همراه من است و مرا هدایت می‌کند». (شعراء/۶۲). یعنی مرا نجات می‌دهد، آن وقت موسی (به دریا نزدیک شد و به آن دستور داد که شکافته شود، دریا گفت: «ای موسی (طلب بزرگی و استکبار می‌کنی که می‌خواهی من برای تو شکافته شوم، درحالی‌که من لحظه‌ای پروردگارم را عصیان نکرده‌ام، امّا در میان شما نافرمان و گنهکار هم وجود دارد». موسی (گفت: «بترس از اینکه نافرمانی کنی، چون آدم (را معصیتش از بهشت بیرون کرد و ابلیس را معصیتش دچار لعن الهی نمود». دریا گفت: «پروردگارم عظیم و بلند مرتبه است و من از امر او اطاعت می‌کنم». در این وقت یوشع بن نون برخاست و از موسی (پرسید: «ای رسول خدا امر پروردگارت چیست»؟ فرمود: «باید از دریا عبور کنیم و این درحالی بود که پاهای اسبش در آب بود، هماندم خداوند به موسی (وحی فرمود: با عصایت به دریا بزن. (شعراء/۶۳). وقتی موسی (با عصای خود به دریا زد، ناگهان دریا از هم شکافت و از هرجانب آب چون کوهی سر بر آورد و چون قوم موسی (دوازده فرقه بودند، در میان دریا دوازده راه خشک پدید آمد که هر فرقه از راه مخصوص خود عبور کردند، گروهی که همراه موسی (بودند با ناراحتی پرسیدند: «ای موسی (برادران ما کجا هستند»؟ آن حضرت گفت: «آن‌ها در کنار شما درحال عبور از دریا هستند». امّا کسی این گفتار را باور نکرد، لذا خداوند مهربان آن راه‌ها را به هم متّصل نمود، به‌طوری‌که هر فرقه، فرقه‌ی دیگر را مشاهده کرده و با آن‌ها سخن گفتند و آرامش یافتند، در همان‌دم فرعون و سپاهیانش به کنار دریا رسیدند، فرعون به یارانش گفت: «آیا نمی‌دانید من که پروردگار برتر شما هستم، دریا را برای شما شکافته‌ام، همراه من وارد آب شوید». امّا کسی جرأت نکرد و همه از بیم جان خود ایستاده بودند و نگاه می‌کردند، فرعون خود قدم در میان آن راه دریایی گذاشت»، منجّم به او گفت: «وارد این راه مشو». امّا فرعون قبول نکرد و سوار بر اسب شد و قصد عبور کرد، اسب او از رفتن امتناع کرد، امّا جبرئیل آن اسب را به پیش راند، وقتی فرعون وارد شد و آسیبی ندید، سایرین هم جرأت یافتند و وارد آب شدند، وقتی همه‌ی فرعونیان وارد شدند و از آن طرف همه‌ی پیروان موسی (خارج شدند، ناگهان دو بخش جداشده آب به هم متّصل شد و آب چون کوهی بر سر آن‌ها فرو ریخت، در آن لحظه فرعون گفت: «ایمان آوردم که هیچ معبودی جز خدایی که بنی‌اسرائیل به آن ایمان آوردند وجود ندارد و من تسلیم او هستم. (یونس/۹۰)». ولی جبرئیل مشتی از خاک برگرفت و در دهان او پاشید و به او گفت: «اکنون ایمان آورده‌ای؟ درحالی‌که قبلاً عصیان کردی و از مفسدان بودی. (یونس/۹۱)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۳۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۱۲۲/ القمی؛ ج۲، ص۱۲۱

۲

(طه/ ۷۷)

الحسین (علیه السلام) - عَنِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) أَنَّ یَهُودِیّاً مِنْ یَهُودِ الشَّامِ وَ أَحْبَارِهِمْ کَانَ قَدْ قَرَأَ التَّوْرَاهًَْ وَ الْإِنْجِیلَ وَ الزَّبُورَ وَ صُحُفَ الْأَنْبِیَاءِ (وَ عَرَفَ دَلَائِلَهُمْ جَاءَ إِلَی مَجْلِسٍ فِیهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ فِیهِمْ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) … قَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ فَإِنَّ مُوسَی (علیه السلام) قَدْ ضُرِبَ لَهُ فِی الْبَحْرِ طَرِیقٌ فَهَلْ فُعِلَ بِمُحَمَّدٍ شَیْءٌ مِنْ هَذَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) لَقَدْ کَانَ کَذَلِکَ وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) أُعْطِیَ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا خَرَجْنَا مَعَهُ إِلَی حُنَیْنٍ فَإِذَا نَحْنُ بِوَادٍ یَشْخُبُ فَقَدَّرْنَاهُ فَإِذَا هُوَ أَرْبَعَ عَشْرَهًَْ قَامَهًًْ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الْعَدُوُّ مِنْ وَرَائِنَا وَ الْوَادِی أَمَامَنَا کَمَا قالَ أَصْحابُ مُوسی (علیه السلام) إِنَّا لَمُدْرَکُونَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ جَعَلْتَ لِکُلِّ مُرْسَلٍ دَلَالَهًًْ فَأَرِنِی قُدْرَتَکَ وَ رَکِبَ (صلی الله علیه و آله) فَعَبَرَتِ الْخَیْلُ لَا تَنْدَی حَوَافِرُهَا وَ الْإِبِلُ لَا تَنْدَی أَخْفَافُهَا فَرَجَعْنَا فَکَانَ فَتْحُنَا فَتْحا.

امام حسین (همانا یهودی از یهودیان شام به امیرالمؤمنین (درطی سخنی طولانی گفت: «برای موسی (دریا را شکافتند؛ آیا چنین کاری را برای محمّد (کرده‌اند»؟ علی (فرمود: «صحیح است، به محمّد (بهتر از آن داده‌اند. با پیامبر (به جنگ حنین می‌رفتیم به درّه‌ای رسیدیم که سیل می‌آمد تخمین زدیم که چهارده قامت عمق سیل هست. گفتند: دشمن پشت سر ما است و این رود نیز جلو ما، همان‌طور که اصحاب موسی (گفتند ما را خواهند گرفت، پیامبر اکرم (فرود آمد و فرمود: «خدایا تو برای هر پیامبر معجزه‌ای قرار داده‌ای اینک قدرت خویش را به ما نشان بده». سوار شد و از آب گذشت به‌طوری‌که سم اسب‌ها نیز‌تر نشد و به آب نخورد و شترها نیز همان‌طور. برگشتیم گویا فتحی بزرگ نصیب ما شده بود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴۲

بحار الأنوار، ج۱۰، ص۲۸/ نورالثقلین

۳

(طه/ ۷۷)

الرّضا (علیه السلام) - وَ إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) لَمَّا ضَرَبَ طَرِیقاً فِی الْبَحْرِ دَعَا اللَّهَ بِحَقِّنَا فَجَعَلَهُ یَبَساً.

امام رضا (حضرت موسی (وقتی به دریا رهسپار شد خدا را به حقّ ما قسم داد، و خداوند دریا را خشک کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴۲

بحار الأنوار، ج۲۶، ص۳۲۵

۴

(طه/ ۷۷)

المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - إِلَهِی وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ عَبْدُکَ وَ نَبِیُّکَ مُوسَی‌بْنُ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) إِذْ قُلْتَ تَبَارَکْتَ وَ تَعَالَیْتَ وَ نادَیْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَیْمَنِ وَ قَرَّبْناهُ نَجِیًّا وَ ضَرَبْتَ لَهُ طَرِیقاً فِی الْبَحْرِ یَبَساً وَ نَجَّیْتَهُ وَ مَنْ تَبِعَهُ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ أَغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما وَ اسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاءَهُ وَ کُنْتَ مِنْهُ قَرِیباً یَا قَرِیبُ.

امام مهدی (‌ای خدای من! از تو می‌خواهم بدان نام که بنده‌ی تو و پیغمبر تو موسی پسر عمران (تو را بدان خواند هنگامی که گفتی بزرگ گشتی و بلندی یافتی! ما او را از طرف راست [کوه] طور فراخواندیم؛ و نجواکنان او را [به خود] نزدیک ساختیم؛ (مریم/۵۲) و برای او راهی را در دریا که خشک بود قرار دادی و او را و کسانی را که پیروی کرده بودند او را از بنی اسرائیل خلاصی دادی و فرعون را و هامان وزیر او را و سپاه ایشان را غرق کردی و حاجت او را برآوردی و تو به او نزدیک بودی‌ای نزدیک!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴۲

بحار الأنوار، ج۹۲، ص۲۷۰

۵

(طه/ ۷۷)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّی عَنْ مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: مَنْ کَانَ فِی سَفَرٍ فَخَافَ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ فَلْیَکْتُبْ عَلَی عُرْفِ دَابَّتِهِ لا تَخافُ دَرَکاً وَ لا تَخْشی فَإِنَّهُ یَأْمَنُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ.

کاظم (داود رقّی نقل می‌کند: امام کاظم (فرمود: «هرکه در سفر است و از دزدان و درنده‌ها بیم دارد بر یال شتر خود بنویسد: لا تَخافُ دَرَکاً وَ لا تَخْشی که به فرمان خداوند عزّوجلّ در امان ماند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴۲

طب الایمه: ص۳۶ / نورالثقلین

آیه فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِیَهُمْ مِنَ الْیَمِّ ما غَشِیَهُمْ [78]

[به‌این‌ترتیب] فرعون با لشکریانش آن‌ها را تعقیب کردند؛ و [امواج خروشان] دریا آنان را به‌طور کامل پوشانید.

۱

(طه/ ۷۸)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَوْحَی إِلَی مُوسَی (علیه السلام) أَنْ أَسْرِ بِبَنِی إِسْرَائِیلَ مِنْ مِصْرَ. فَسَرَی مُوسَی (علیه السلام) بِبَنِی إِسْرَائِیلَ لَیْلًا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ فِی أَلْفِ أَلْفِ حِصَانٍ سِوَی الْإِنَاثِ وَ کَانَ مُوسَی (علیه السلام) فِی سِتِّمِائَهًِْ أَلْفٍ وَ عِشْرِینَ أَلْفاً.

ابن‌عبّاس (خدای متعال به موسی (وحی کرد که بنی‌اسرائیل را از مصر بیرون ببر و موسی (بنی‌اسرائیل را شب از مصر بیرون برد؛ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ فرعون با هزارهزار (یک ملیون) اسب نر جنگی به غیر از اسب‌های ماده‌ای که به همراه داشت او را تعقیب کرد. درحالی‌که همراه موسی (ششصدوبیست هزار نفر بودند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴۲

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۷۶

۲

(طه/ ۷۸)

الکاظم (علیه السلام) - عَنِ الْجَعْفَرِیِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) یَقُولُ… أَ مَا عَلِمْتَ بِالَّذِی کَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُوسَی (علیه السلام) وَ کَانَ أَبُوهُ مِنْ أَصْحَابِ فِرْعَوْنَ فَلَمَّا لَحِقَتْ خَیْلُ فِرْعَوْنَ مُوسَی (علیه السلام) تَخَلَّفَ عَنْهُ لِیَعِظَ أَبَاهُ فَیُلْحِقَهُ بِمُوسَی (علیه السلام) فَمَضَی أَبُوهُ وَ هُوَ یُرَاغِمُهُ حَتَّی بَلَغَا طَرَفاً مِنَ الْبَحْرِ فَغَرِقَا جَمِیعاً فَأَتَی مُوسَی (علیه السلام) الْخَبَرُ فَقَالَ هُوَ فِی رَحْمَهًِْ اللَّهِ وَ لَکِنَّ النَّقِمَهًَْ إِذَا نَزَلَتْ لَمْ یَکُنْ لَهَا عَمَّنْ قَارَبَ الْمُذْنِبَ دِفَاعٌ.

امام کاظم (جعفری گوید: امام کاظم (فرمود: … پدر یکی از یاران موسی (در میان فرعونیان بود، او هنگام حرکت به‌سوی دریای سرخ از لشکر موسی (جدا شد تا شاید بتواند پدرش را ترغیب کند همراه موسی (شود، امّا تلاش او بی‌ثمر ماند و آن دو به همراه فرعونیان در دریا غرق شدند، وقتی خبر این حادثه به موسی (رسید بسیار متأسف شد و فرمود: «آن پسر در رحمت الهی به سر خواهد برد، امّا وقتی عذاب الهی فرا برسد راه دفاعی باقی نمی‌ماند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴۲

الکافی؛ ج۲، ص۳۷۴

آیه وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ ما هَدی [79]

فرعون قوم خود را گمراه ساخت؛ و هرگز هدایت نکرد.

۱

(طه/ ۷۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - الضَّلَالَهًُْ عَلَی وُجُوهٍ فَمِنْهُ مَحْمُودٌ وَ مِنْهُ مَذْمُومٌ وَ مِنْهُ مَا لَیْسَ بِمَحْمُودٍ وَ لَا مَذْمُومٍ وَ مِنْهُ ضَلَالُ النِّسْیَانِ فَأَمَّا الْمَذْمُومُ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِیُّ. وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ ما هَدی وَ مِثْلُ ذَلِکَ کَثِیرٌ.

امام علی (گمراهی چند وجه دارد که بعضی از آن‌ها مطلوب و بعضی مذموم و بعضی هم نه مطلوب و نه مذمومند که گمراهی بر اثر فراموشی از دسته‌ی سوّم است. و امّا گمراهی مذموم همان است که خدای متعال در قرآن می‌فرماید وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِیُّ یا وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ ماهدی و مانند آن بسیار است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴۴

بحار الأنوار، ج۵، ص۲۰۸/ بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۲

۲

(طه/ ۷۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَبْرَئِیلَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ (صلی الله علیه و آله) لَوْ رَأَیْتَنِی وَ فِرْعَوْنَ یَدْعُو بِکَلِمَهًِْ الْإِخْلَاصِ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا الَّذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَنَا دَفَنْتُهُ فِی الْمَاءِ وَ الطِّینِ لِشِدَّهًِْ غَضَبِی عَلَیْهِ مَخَافَهًَْ أَنْ یَتُوبَ فَیَتُوبَ اللَّهُ عَلَیْهِ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا کَانَ شِدَّهًُْ غَضَبِکَ عَلَیْهِ یَا جَبْرَائِیلُ؟ قَالَ: لِقَوْلِهِ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَی وَ هِیَ الْکَلِمَهًُْ الْآخِرَهًُْ مِنْهُ وَ إِنَّمَا قَالَ حِینَ انْتَهَی إِلَی الْبَحْرِ وَ کَلِمَهًُْ مَا عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرِی فَکَانَ بَیْنَ الْأُولَی وَ الْآخِرَهًِْ أَرْبَعِینَ سَنَهًًْ وَ إِنَّمَا قَالَ ذَلِکَ لِقَوْمِهِ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلی حِینَ انْتَهَی إِلَی الْبَحْرِ فَرَآهُ قَدْ یَبِسَ فِیهِ الطَّرِیقُ فَقَالَ لِقَوْمِهِ: تَرَوْنَ الْبَحْرَ قَدْ یَبِسَ مِنْ فَرْقِی فَصَدَّقُوهُ لَمَّا رَأَوْا ذَلِکَ فَذَلِکَ قَوْلُهُ وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ مَا هَدَی.

پیامبر (ابن‌عبّاس (گوید: جبرئیل به رسول خدا (عرض کرد: «ای کاش مرا می‌دیدی در لحظه‌ای که فرعون شهادت به یگانگی خداوند می‌داد و گفت: «ایمان آوردم که هیچ معبودی، جز کسی که بنی‌اسرائیل به او ایمان آورده‌اند، وجود ندارد و من از مسلمین هستم! . (یونس/۹۰)». من از شدّت غضب او را در آب و گل دفن کردم تا مبادا توبه کند و خدا توبه او را بپذیرد». رسول خدا (فرمود: «ای جبرئیل شدّت غضب تو بر فرعون برای چه بود»؟ پاسخ داد: «چون گفت: من پروردگار برتر شما هستم! . (نازعات/۲۴). این آخرین کلام او بود و زمانی آن را گفت که به دریا رسید. دلیل دیگر غضب من این بود که گفت: «من خدایی جز خودم برای شما سراغ ندارم! . (قصص/۳۸)». بین اوّلین کلام و آخرین کلامش چهل‌سال طول کشید. این کلام: من پروردگار برتر شما هستم! . (نازعات/۲۴) را زمانی به قومش گفت که به دریا رسید و دید که مسیر دریا خشک است. به قومش گفت: «ببینید دریا به‌خاطر شکافی که من ایجاد کردم خشک شده است و آن‌ها وقتی مسیر دریا را خشک دیدند او را تصدیق کردند و این فرموده خدای متعال در قرآن است: وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ ما هَدی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴۴

سعدالسعود؛ ص۲۱۸/ نورالثقلین

آیه یا بَنِی إِسْرائِیلَ قَدْ أَنْجَیْناکُمْ مِنْ عَدُوِّکُمْ وَ واعَدْناکُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَیْمَنَ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوی [80]

ای بنی‌اسرائیل! ما شما را از [چنگال] دشمنتان نجات دادیم؛ و در جانب راست کوه طور، با شما وعده گذاردیم؛ و «منّ» (نوعی صمغ شیرین گیاهان) و «سلوی» (پرنده‌ای مانند بلدرچین) بر شما نازل کردیم.

آیه کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ لا تَطْغَوْا فیهِ فَیَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبی وَ مَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبی فَقَدْ هَوی [81]

بخورید از روزی‌های پاکیزه‌ای که به شما داده‌ایم؛ ودر آن طغیان نکنید، که غضب من بر شما وارد شود و هرکس غضبم بر او وارد شود، هلاک خواهد شد.

بخورید از روزی‌های پاکیزه‌ای که به شما داده‌ایم؛ و در آن طغیان نکنید

۱ -۱

(طه/ ۸۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - رَکِبَ عَلِیٌّ (علیه السلام) یَوْماً دُلْدُلَ لِیَخْرُجَ إِلَی مَوْضِعٍ فَأَتَی مَسْجِدَ الْکُوفَهًِْ لِیُصَلِّیَ فِیهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَخْرُجَ وَ کَانَ مُنْفَرِداً فَلَمَّا وَصَلَ إِلَی بَابِ الْمَسْجِدِ رَأَی رَجُلًا هُنَاکَ فَقَالَ احْفَظْهَا لِأَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا خَرَجْتُ أَعْطَیْتُکَ شَیْئاً فَأَخَذَ الرَّجُلُ اللِّجَامَ مِنْ رَأْسِ الْبَغْلَهًِْ وَ مَضَی فَلَمَّا خَرَجَ (علیه السلام) مِنَ الصَّلَاهًِْ فَإِذَا بِقَنْبَرٍ وَ جَمَاعَهًٍْ مِنَ النَّاسِ حَوْلَ الْبَغْلَهًِْ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا اللِّجَامُ فَقَالَ (علیه السلام) سُبْحَانَ اللَّهِ إِنِّی أَخَذْتُ دِرْهَمَیْنِ لِأَدْفَعَهُمَا إِلَیْهِ فَدَفَعَهُمَا إِلَی قَنْبَرَ لِیَشْتَرِیَ بِهِمَا لِجَاماً فَلَمَّا دَخَلَ قَنْبَرُ أَوَّلَ السُّوقِ فَإِذَا الرَّجُلُ بَاعَهُ بِدِرْهَمَیْنِ قُرَاضَهًًْ فَلَمَّا عَادَ أَقْبَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) عَلَی النَّاسِ وَ قَالَ لَا تَتَعَرَّضُوا لِلْحَرَامِ وَ لَا تَأْکُلُوا مَالَ غَیْرِکُمْ غَصْباً فَتُحْرَمُوا فِی یَوْمِکُمْ مِقْدَارَ ذَلِکَ مِنْ رِزْقِکُمْ وَ کُلُّ مَنْ أَمْکَنَهُ أَنْ یَأْخُذَ مَالَ غَیْرِهِ عَلَی وَجْهِ الْحَرَامِ وَ لَا یَأْخُذُ فَاللَّهُ یَرْزُقُهُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ مِقْدَارَ ذَلِکَ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ حَلَالًا طَیِّباً قَالَ تَعَالَی کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ لا تَطْغَوْا فِیهِ.

امام علی (روزی امیرالمؤمنین (برای رفتن به مکانی چهارپایی سوار شد و به‌سمت مسجد کوفه آمد تا دو رکعت نماز بخواند و بیرون رود. حضرت تنها بود. وقتی به در مسجد رسید مردی را آنجا دید. به او فرمود: «مواظب این حیوان باش تا به مسجد بروم وقتی برگشتم چیزی به تو می‌دهم». آن مرد افسار را از سر حیوان بیرون آورد و رفت. زمانی‌که حضرت نماز خواند و بیرون آمد، دید قنبر و عدّه‌ای از مردم اطراف حیوان را گرفته‌اند و افساری بر حیوان نیست. حضرت فرمود: «سبحان الله! من دو درهم گرفتم تا به او بدهم». حضرت دو درهم را به قنبر داد تا با آن‌ها افساری بخرد. زمانی‌که قنبر به اوّل بازار رسید همان مرد افسار را به دو درهم بی‌ارزش فروخت. وقتی قنبر برگشت، امیرالمؤمنین (رو به مردم کرد و فرمود: «دست‌اندازی به مال حرام نکنید و مال غصبی را نخورید که درهمان روز به همان مقدار، از روزی محروم می‌شوید و هرکس درجایی‌که می‌تواند مال دیگری را به حرام از او بگیرد، خودداری کرده و چنین کاری را نکند، خدای متعال درآن روز به‌همان مقدار از آنجایی که گمان نمی‌کند مال پاک و حلال به او ارزانی می‌کند. خدای متعال می‌فرماید: کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ لا تَطْغَوْا فِیهِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴۶

فقه القرآن؛ ج۲، ص۳۹

که غضب من بر شما وارد شود و هرکس غضبم بر او وارد شود، هلاک خواهد شد

۲ -۱

(طه/ ۸۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْمَشْرِقِیِّ حَمْزَهًَْ‌بْنِ‌الْمُرْتَفِعِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کُنْتُ فِی مَجْلِسِ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ عَمْرُوبْنُ‌عُبَیْدٍ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ مَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبِی فَقَدْ هَوی مَا ذَلِکَ الْغَضَبُ فَقَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) هُوَ الْعِقَابُ یَا عَمْرُو إِنَّهُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَالَ مِنْ شَیْءٍ إِلَی شَیْءٍ فَقَدْ وَصَفَهُ صِفَهًَْ مَخْلُوقٍ وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَا یَسْتَفِزُّهُ شَیْءٌ فَیُغَیِّرَهُ.

امام صادق (حمزهًْ‌بن‌مرتفع، از یکی از یاران ما نقل می‌کند که در مجلس امام باقر (نشسته بودیم که عمروبن‌عبید داخل شد و عرض کرد: «فدایت شوم؛ در این فرموده‌ی خداوند متعال: وَ مَن یَحْلِلْ لعَلَیْهِ غَضَبِی فَقَدْ هَوَی منظور از غضب چیست»؟ امام باقر (پاسخ داد: «آن، عقاب و کیفر است‌ای عمرو! اگر کسی گمان کند خداوند از حالتی به حالت دیگر تغییر پیدا می‌کند، او خداوند را به اوصاف مخلوقات متّصف کرده است. همانا خدای متعال را چیزی عصبانی نمی‌کند تا او را تغییر دهد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴۶

الکافی؛ ج۱، ص۱۱۰/ بحار الأنوار، ج۴، ص۶۴؛ «ولایغیره» بدل «فیغیره» / الاحتجاج؛ ج۲، ص۳۲۶/ التوحید؛ ص۱۶۸/ إرشادالقلوب؛ ج۱، ص۱۶۷/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۲

(طه/ ۸۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - خُذُوا بِحُجْزَهًِْ هَذَا الْأَنْزَعِ یَعْنِی عَلِیّاً (علیه السلام) فَإِنَّهُ الصِّدِّیقُ الْأَکْبَرُ وَ هُوَ الْفَارُوقُ یُفَرِّقُ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ مَنْ أَحَبَّهُ هَدَاهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَبْغَضَهُ أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ مَحَقَهُ اللَّهُ وَ مِنْهُ سِبْطَا أُمَّتِی الْحَسَنُ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) وَ هُمَا ابْنَایَ وَ مِنَ الْحُسَیْن (علیه السلام) أَئِمَّهًُْ الْهُدَی (أَعْطَاهُمُ اللَّهُ عِلْمِی وَ فَهْمِی فَتَوَلُّوهُمْ وَ لَا تَتَّخِذُوا وَلِیجَهًًْ مِنْ دُونِهِمْ فَیَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ مَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِ فَقَدْ هَوی.

پیامبر ( رسول خدا (فرمود: «دامن این انزع را رها نکنید منظورش علی (بود او صدّیق اکبر و فاروق است که بین حق و باطل تمیز می‌دهد. هرکه او را دوست بدارد خدا هدایتش کرده و هرکه با او دشمنی بورزد، خدا با او دشمن است، و هرکه از او تخلّف ورزد، خداوند او را بی‌بهره نموده است. دو سبط این امت از علی (است، امام حسن (و امام حسین (آن دو فرزندان من هستند و ائمّه هدی (از نژاد حسین (خواهند بود که خداوند، علم و فهم مرا به آن‌ها عنایت کرده است. آن‌ها را دوست بدارید، به کسی جز آن‌ها پناه نبرید که مشمول خشم خدا می‌شوید و هرکه خشم خدا او را فرا گیرد، از بین رفته است. زندگی دنیا جز متاعی فریبنده نیست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴۶

بحار الأنوار، ج۲۳، ص۱۲۹

۲ -۳

(طه/ ۸۱)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ آخَی بَیْنَ الْأَرْوَاحِ فِی الْأَظِلَّهًِْ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ الْأَبْدَانَ بِأَلْفَیْ عَامٍ فَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ لَوُرِّثَ الْأَخُ الَّذِی آخَی بَیْنَهُمَا فِی الْأَظِلَّهًِْ وَ لَمْ یُوَرَّثِ الْأَخُ مِنَ الْوِلَادَهًِْ وَ قَالَ (علیه السلام) إِنَّ الْأَرْوَاحَ لَتَلْتَقِی فِی الْهَوَاءِ فَتَعَارَفُ وَ تَسَاءَلُ فَإِذَا أَقْبَلَ رُوحٌ مِنَ الْأَرْضِ قَالُوا دَعُوهُ فَقَدْ أَفْلَتَ مِنْ هَوْلٍ عَظِیمٍ ثُمَّ سَأَلُوهُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ وَ مَا فَعَلَ فُلَانٌ فَکُلَّمَا قَالَ قَدْ بَقِیَ رَجَوْهُ أَنْ یَلْحَقَ بِهِمْ وَ کُلَّمَا قَالَ قَدْ مَاتَ قَالُوا هَوَی هَوَی وَ قَالَ تَعَالَی وَ مَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبِی فَقَدْ هَوی.

امام صادق (به درستی که حق تعالی میان ارواح در عالم اظلّه، پیش از آنکه بدن‌ها را دو هزار سال پیش خلق کند؛ برادری قرار داده است. پس اگر قائم (ما اهل بیت، قیام کند هر آینه آن برادرانی را که حق تعالی میانشان در عالم اظلّه اخوّت قرار داده، میراث خواهد داد و برادر ولادتی را میراث نخواهد داد. ارواح در هوا با هم ملاقات می‌کنند و یکدیگر را می‌شناسند و از هم سؤال می‌کنند. پس وقتی یک روح از زمین می‌آید، می‌گویند: رهایش کنید که از ترسی بزرگ خارج شده؛ سپس از او می‌پرسند: فلان کس و فلان کس چه کردند؟ پس هر بار که می‌گوید که هنوز زنده است، امید دارند که به آنان ملحق شود و هرگاه که می‌گوید: مُرد، می‌گویند: سقوط کرد و افتاد! و خدای تعالی می‌فرماید: «هرکس غضبم بر او وارد شود، هلاک خواهد شد»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴۸

بحار الأنوار، ج۲۴۹، ص۶

آیه وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی [82]

و من هرکه را توبه کند، و ایمان آورد، و عمل صالح انجام دهد، سپس هدایت شود، می‌آمرزم.

و من هرکه را توبه کند، و ایمان آورد، و عمل صالح انجام دهد، سپس هدایت شود، می‌آمرزم

۱ -۱

(طه/ ۸۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أبی عبد الله (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی قَالَ لِهَذِهِ الْآیَهًِْ تَفْسِیرٌ یَدُلُّ ذَلِکَ التَّفْسِیرُ عَلَی أَنَّ اللَّهَ لَا یَقْبَلُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا إِلَّا مِمَّنْ لَقِیَهُ بِالْوَفَاءِ مِنْهُ بِذَلِکَ التَّفْسِیرِ وَ مَا اشْتَرَطَ فِیهِ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ.

امام صادق (وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی؛ این آیه تفسیری دارد که دلالت دارد بر اینکه خدای متعال عمل هیچ بنده‌ای را نمی‌پذیرد مگر آنکه به عهد خدا وفا کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴۸

بحار الأنوار، ج۶، ص۳۲/ العیاشی؛ ج۱، ص۲۲۸/ نورالثقلین

۱ -۲

(طه/ ۸۲)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّکُمْ لَا تَکُونُونَ صَالِحِینَ حَتَّی تَعْرِفُوا وَ لَا تَعْرِفُوا حَتَّی تُصَدِّقُوا وَ لَا تُصَدِّقُوا حَتَّی تُسَلِّمُوا أَبْوَاباً أَرْبَعَهًًْ لَا یَصْلُحُ أَوَّلُهَا إِلَّا بِآخِرِهَا ضَلَّ أَصْحَابُ الثَّلَاثَهًِْ وَ تَاهُوا تَیْهاً بَعِیداً إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَا یَقْبَلُ إِلَّا الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الْوَفَاءَ بِالشُّرُوطِ وَ الْعُهُودِ فَمَنْ وَفَی لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِشَرْطِهِ وَ اسْتَعْمَلَ مَا وَصَفَ فِی عَهْدِهِ نَالَ مَا عِنْدَهُ وَ اسْتَکْمَلَ مَا وَعَدَهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَخْبَرَ الْعِبَادَ بِطُرُقِ الْهُدَی وَ شَرَعَ لَهُمْ فِیهَا الْمَنَارَ وَ أَخْبَرَهُمْ کَیْفَ یَسْلُکُونَ فَقَالَ وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی وَ قَالَ إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ فَمَنِ اتَّقَی اللَّهَ فِیمَا أَمَرَهُ لَقِیَ اللَّهَ مُؤْمِناً بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ فَاتَ قَوْمٌ وَ مَاتُوا قَبْلَ أَنْ یَهْتَدُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ أَشْرَکُوا مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ إِنَّهُ مَنْ أَتَی الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اهْتَدَی وَ مَنْ أَخَذَ فِی غَیْرِهَا سَلَکَ طَرِیقَ الرَّدَی.

امام صادق (شما تا معرفت نیابید صالح نمی‌شوید و تا تصدیق نکنید معرفت نمی‌یابید و تا چهار دری را که نخستینشان جز به آخرشان اصلاح نمی‌شود نگیرید تصدیق ن می‌یابید. همراهان سه در گمراه گشته و در بیراهه‌ی دوری افتادند، خدای تبارک‌وتعالی جز عمل صالح را نمی‌پذیرد و خدا جز وفا به شروط و پیمان‌ها را نمی‌پذیرد، و هرکه به‌شروط خدا وفا کند و آنچه را در پیمانش شرح داده به کمال رساند، به آنچه نزد اوست می‌رسد و وعده‌ی خدا را کامل دریافت می‌کند. خدای عزّوجلّ راه‌های هدایت را به بندگانش خبر داده و در آن راه‌ها برایشان چراغ برافراشته و دستور داده که چگونه راه بپیمایند و فرموده است: وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی و فرموده: إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقِینَ، پس هرکه خدای عزّوجلّ را نسبت به آنچه امر فرموده پرهیزکار باشد، همان خدای عزّوجلّ را با ایمان به آنچه محمّد (آورده ملاقات می‌کند. هیهات هیهات! که مردمی از دست رفتند و مردند پیش از آنکه هدایت شوند و گمان‌کردند که ایمان دارند، درصورتی‌که ندانسته مشرک شدند، هرکس از در وارد خانه شود هدایت‌یافته و هرکه راه دیگر پیش گیرد طریق هلاکت سپرده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴۸

الکافی؛ ج۱، ص۱۸۱/ بحار الأنوار، ج۶۴، ص۱۹۰/ نورالثقلین؛ «انکم لاتکونون… بعیداً ان الله تبارک و تعالی» محذوف

۱ -۳

(طه/ ۸۲)

الصّادق (علیه السلام) - أَحْبِبْ فِی اللَّهِ وَ أَبْغِضْ فِی اللَّهِ وَ اسْتَمْسِکْ بِالْعُرْوَهًِْ الْوُثْقَی وَ اعْتَصِمْ بِالْهُدَی یُقْبَلْ عَمَلُکَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی فَلَا یُقْبَلُ إِلَّا الْإِیمَانُ وَ لَا إِیمَانَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِیَقِینٍ وَ لَا یَقِینَ إِلَّا بِالْخُشُوعِ وَ مِلَاکُهَا کُلُّهَا الْهُدَی فَمَنِ اهْتَدَی یُقْبَلُ عَمَلُهُ وَ صَعِدَ إِلَی الْمَلَکُوتِ مُتَقَبَّلًا وَ اللهُ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیم.

امام صادق (پسر جندب! در راه [خشنودی] خدا دوستی کن، و به دستاویز استوار چنگ بزن، و پناهنده هدایت شو تا کردارت پذیرفته شود، زیرا از فرمایش خداوند در قرآن این گونه برمی‌آید که کسی را غیر از آن کس که ایمان آورد و کار نیک و شایسته کند، سپس در راه راست باشد، نمی‌آمرزم. بنابراین جز ایمان چیز دیگری پذیرفته نمی‌شود، و ایمان جز با عمل نیست، و عمل جز با یقین نمی‌باشد، و یقین جز با خشوع [ممکن] نیست، و ریشه و اصل همه هدایت است؛ بدین خاطر هر کس که هدایت یابد کردارش نیز پذیرفته می‌شود، و فرد پذیرفته و مقبول به عالم ملکوت عروج خواهد کرد؛ خدا، هرکس را بخواهد، به راه راست هدایت می‌کند. (بقره/۲۱۳).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۴۸

بحار الأنوار، ج۷۵، ص۲۸۱/ تحف العقول؛ ص۳۰۳/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۲، ص۲۲۷

۱ -۴

(طه/ ۸۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - جَاءَ بَعْضُ الزَّنَادِقَهًِْ إِلَی امیرالمؤمنین (علیه السلام) وَ قَالَ لَوْ لَا مَا فِی الْقُرْآنِ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّنَاقُضِ لَدَخَلْتُ فِی دِینِکُم وَ‌کان مِنْ سُؤَالِ هَذَا الزِّنْدِیقِ أَنْ قَالَ أَجِدُ اللَّهَ یَقُولُ فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا کُفْرانَ لِسَعْیِهِ وَ یَقُولُ وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی أَعْلَمَ فِی الْآیَهًِْ الْأَوْلَی أَنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَهًَْ لَا تُکَفَّرُ وَ أَعْلَمَ فِی الْآیَهًِْ الثَّانِیَهًِْ أَنَّ الْإِیمَانَ وَ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَهًَْ لَا یَنْفَعُ إِلَّا بَعْدَ الِاهْتِدَاء فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ قَوْلُهُ وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی فَإِنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ لَا یُغْنِی إِلَّا مَعَ الِاهْتِدَاءِ وَ لَیْسَ کُلُّ مَنْ وَقَعَ عَلَیْهِ اسْمُ الْإِیمَانِ کَانَ حَقِیقاً بِالنَّجَاهًِْ مِمَّا هَلَکَ بِهِ الْغُوَاهًُْ وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ لَنَجَتِ الْیَهُودُ مَعَ اعْتِرَافِهَا بِالتَّوْحِیدِ وَ إِقْرَارِهَا بِاللَّهِ وَ نَجَا سَائِرُ الْمُقِرِّینَ بِالْوَحْدَانِیَّهًِْ مِنْ إِبْلِیسَ فَمَنْ دُونَهُ مَعَ الْکُفْرِ وَ قَدْ بَیَّنَ اللَّهُ ذَلِکَ بِقَوْلِهِ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ وَ بِقَوْلِهِ الَّذِینَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ لِلْإِیمَانِ حَالَاتٌ وَ مَنَازِلُ یَطُولُ شَرْحُهَا وَ مِنْ ذَلِکَ أَنَّ الْإِیمَانَ قَدْ یَکُونُ عَلَی وَجْهَیْنِ إِیمَانٍ بِالْقَلْبِ وَ إِیمَانٍ بِاللِّسَانِ کَمَا کَانَ إِیمَانُ الْمُنَافِقِینَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَمَّا قَهَرَهُمُ السَّیْفُ وَ شَمِلَهُمُ الْخَوْفُ فَإِنَّهُمْ آمَنُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ فَالْإِیمَانُ بِالْقَلْبِ هُوَ التَّسْلِیمُ لِلرَّبِّ وَ مَنْ سَلَّمَ الْأُمُورَ لِمَالِکِهَا لَمْ یَسْتَکْبِرْ عَنْ أَمْرِهِ کَمَا اسْتَکْبَرَ إِبْلِیسُ عَنِ السُّجُودِ لِآدم (علیه السلام) وَ اسْتَکْبَرَ أَکْثَرُ الْأُمَمِ عَنْ طَاعَهًِْ أَنْبِیَائِهِمْ (فَلَمْ یَنْفَعْهُمُ التَّوْحِیدُ کَمَا لَمْ یَنْفَعْ إِبْلِیسَ ذَلِکَ السُّجُودُ الطَّوِیلُ فَإِنَّهُ سَجَدَ سَجْدَهًًْ وَاحِدَهًًْ أَرْبَعَهًَْ آلَافِ عَامٍ لَمْ یُرِدْ بِهَا غَیْرَ زُخْرُفِ الدُّنْیَا وَ التَّمْکِینِ مِنَ النَّظِرَهًِْ فَکَذَلِکَ لَا تَنْفَعُ الصَّلَاهًُْ وَ الصَّدَقَهًُْ إِلَّا مَعَ الِاهْتِدَاءِ إِلَی سَبِیلِ النَّجَاهًِْ وَ طُرُقِ الْحَقِّ وَ قَدْ قَطَعَ اللَّهُ عُذْرَ عِبَادِهِ بِتَبْیِینِ آیَاتِهِ وَ إِرْسَالِ رُسُلِه (.

امام علی ( در حدیث زندیقی آمده که او از علی (پرسید این آیه از قرآن: و هرکس چیزی از اعمال شایسته به‌جا آورد، درحالی‌که ایمان داشته باشد، کوشش او ناسپاسی نخواهد شد. (انبیاء/۹۴). و آیه: وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ با هم تناقض دارند؛ در آیه اول چنین دانسته که کارهای نیک، کفران نمی¬شوند و در آیه دوم چنین دانسته که ایمان و کارهای نیک، تنها پس از هدایت یافتن، سودمند است. … امیرالمؤمنین (در پاسخ زندیق فرمود: «آیه: و هرکس چیزی از اعمال شایسته به‌جا آورد، درحالی‌که ایمان داشته باشد، کوشش او ناسپاسی نخواهد شد. (انبیاء/۹۴). و یا آیه: إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی، تمامی این¬ها بدون هدایت شدن، نیازی را برآورده نمی¬سازد و این گونه نیست که هر کس نام ایمان بر خود داشته باشد، سزاوار آن باشد که از مهلکه‌های گمراهان نجات یابد. اگر چنین بود، یهودیان با اعتراف خود به توحید و اقرار به وجود خداوند، نجات می¬یافتند و دیگر کسانی که به یگانگی خداوند اقرار می¬کنند نیز، از ابلیس گرفته تا پیروان او در کفرورزی، همه نجات می¬یافتند، حال آنکه خداوند این امر را با کلام خویش روشن کرده است: (آری،) آن‌ها که ایمان آوردند، و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند، ایمنی تنها از آن آن‌هاست و آن‌ها هدایت‌یافتگانند!». (انعام/۸۲) و آنچه در آیه‌ی: آن‌ها که در مسیر کفر شتاب می‌کنند و با زبان می‌گویند: «ایمان آوردیم» و قلب آن‌ها ایمان نیاورده، (مائده/۴۱) و ایمان را حالات و منزل‌هایی است که شرحش دراز است، از جمله اینکه ایمان گاهی بر دوگونه است، ایمان به دل و ایمان به زبان، چنانچه منافقین زمان پیامبر (وقتی شمشیر آن‌ها را بیچاره می‌کرد، از ترس، به زبان ایمان آوردند، ولی دلشان باور نیافت، زیرا باور به دل همان تسلیم در پیشگاه پروردگار است، و کسی که همه‌ی کارها را به دست صاحبش گذارد دیگر از فرمان او سرنپیچد چنانچه شیطان از سجده آدم (سرپیچید و بیشتر مردمان نیز از پیروی پیامبران خود سرتافتند و در نتیجه از توحید بهره‌ای نبردند، همانند ابلیس که از آن سجده‌ی طولانی بهره نبرد چون یک سجده او چهار هزار سال طول کشید ولی از آن سجده چیزی جز نفع مادی و خودنمایی در نظر نداشت به‌همین‌جهت نماز و صدقه برای انسان بهره‌ای ندارد مگر با راه‌یافتن طریق نجات، و روش حق، و خداوند با روشن‌ساختن آیات خود و فرو فرستادن پیامبران، عذر بندگانش را قطع فرموده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۰

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۰۸/ الاحتجاج؛ ج۱، ص۲۴۵

ولایت

۱

(طه/ ۸۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِلَی وَلَایَتِنَا (.

امام علی ( مراد از اهْتَدَی یعنی به‌سوی ولایت ما هدایت شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۰

بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۶۶

۲

(طه/ ۸۲)

السّجّاد (علیه السلام) - ثُمَّ اهْتَدی إِلَیْنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.

امام سجاد (ثُمَّ اهْتَدی؛ یعنی به‌سوی ما اهل بیت (هدایت یافت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۲

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۴۷/ المناقب؛ ج۴، ص۱۲۹/ نورالثقلین

۳

(طه/ ۸۲)

الصّادق (علیه السلام) - وَ مَنْ تَابَ مِنْ ظُلْمٍ وَ آمَنَ مِنْ کُفْرٍ وَ عَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَی إِلَی وَلَایَتِنَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ.

امام صادق (وَ مَنْ تَابَ مِنْ ظُلْمٍ وَ آمَنَ مِنْ کُفْرٍ وَ عَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَی سپس به‌سوی ولایت ما هدایت شود که دراین‌هنگام با دست به سینه‌ی خویش اشاره نمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۲

بحار الأنوار، ج۲۷، ص۱۷۶/ بصایرالدرجات؛ ص۷۸/ المحاسن؛ ج۱، ص۱۴۲ و نورالثقلین؛ «بتفاوت» / البرهان

۴

(طه/ ۸۲)

الباقر (علیه السلام) - إِلَی وَلَایَهًِْ أمیرالمؤمنین (علیه السلام).

امام باقر (به ولایت امیرالمؤمنین (.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۲

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۴۸/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۰/ البرهان

۵

(طه/ ۸۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ اللَّهِ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) مَا خُلِقْتَ إِلَّا لِیُعْبَدَ رَبُّکَ وَ لِیُعْرَفَ بِکَ مَعَالِمُ الدِّینِ وَ یُصْلَحَ بِکَ دَارِسُ السَّبِیلِ وَ لَقَدْ ضَلَّ مَنْ ضَلَّ عَنْکَ وَ لَنْ یَهْتَدِیَ إِلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَنْ لَمْ یَهْتَدِ إِلَیْکَ وَ إِلَی وَلَایَتِکَ وَ هُوَ قَوْلُ رَبِّی عَزَّوَجَلَّ وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی یَعْنِی إِلَی وَلَایَتِک.

پیامبر (به خدا سوگند! ای علی (که تو جز برای آنکه پروردگارت پرستیده شود، آفریده نشده¬¬ای و به وسیله تو معالم دین شناخته شود و راه کهنه به تو اصلاح گردد، هرکس تو را گم کند گمراه گردد و راهی به خدا ندارد کسی که راهی به تو و ولایتت ندارد و این خود قول پروردگارم عزّوجلّ است که فرمود: وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی یعنی من کسی را که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد و اقرار به ولایت تو داشته باشد، می‌آمرزم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۲

بحار الأنوار، ج۳۸، ص۱۰۵/ الأمالی للصدوق؛ ص۴۹۴/ بشارهًْ المصطفی؛ ص۱۷۸/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۲۲۲/ فرات الکوفی؛ ص۱۸۰/ شواهدالتنزیل؛ ج۱، ص۴۹۳/ البرهان/ نورالثقلین

۶

(طه/ ۸۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ دَاوُدَ‌بْنِ‌کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أبی عبد الله (علیه السلام) فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی فَمَا هَذَا الْهُدَی بَعْدَ التَّوْبَهًِْ وَ الْإِیمَانِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ فَقَالَ مَعْرِفَهًُْ الْأَئِمَّهًِْ (وَ اللَّهِ إِمَامٍ بَعْدَ إِمَامٍ.

امام صادق ( داودبن‌کثیر رقّی گوید: بر امام صادق (داخل شدم و عرض کردم: «فدایت شوم خداوند تبارک‌وتعالی فرموده است: وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی؛ معنی این هدایت آخرین بعد از توبه و ایمان و عمل صالح چیست»؟ فرمود: «معرفت ائمّه طاهرین (که به خدا سوگند امامی بعد از امام هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۲

بحار الأنوار، ج۲۷، ص۱۹۸/ فضایل الشیعهًْ؛ ص۲۷؛ «بعد الامام» محذوف/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۰/ البرهان

۷

(طه/ ۸۲)

الصّادق (علیه السلام) - مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِیِّ وَ مَنِ اهْتَدی قَالَ الصِّرَاطُ السَّوِیُّ هُوَ القائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ الْهُدَی مَنِ اهْتَدَی إِلَی طَاعَتِهِ وَ مِثْلُهَا فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی قَالَ إِلَی وَلَایَتِنَا.

امام صادق (امام کاظم (درباره‌ی آیه: فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِیِّ وَ مَنِ اهْتَدی؛ از پدر خود نقل کرده است: الصِّرَاطُ السَّوِیُّ قائم آل محمّد (است و الهُدَی کسی که راه به اطاعت از او پیدا کند. شبیه این آیه در قرآن آیه: وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی است که یعنی به ولایت ما هدایت پیدا کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۲

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۵۰/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۷

۸

(طه/ ۸۲)

الباقر (علیه السلام) - قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی قَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحاً وَ لَمْ یَهْتَدِ إِلَی وَلَایَتِنَا وَ مَوَدَّتِنَا وَ یَعْرِفُ فَضْلَنَا مَا أَغْنَی عَنْهُ ذَلِکَ شَیْئاً.

امام باقر (وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی؛ به خدا قسم اگر توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد ولی راه به ولایت و محبّت ما نداشته باشد و فضل و مقام ما را نشناسد توبه و ایمان و عمل صالح او برایش سودی نخواهد داشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۲

بحار الأنوار، ج۲۷، ص۱۹۷/ فرات الکوفی؛ ص۲۵۸/ مستدرک الوسایل؛ ج۱، ص۱۶۹/ البرهان؛ «بتفاوت لفظی»

۹

(طه/ ۸۲)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ سَدِیرٍ قَال سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ هُوَ دَاخِلٌ وَ أَنَا خَارِجٌ وَ أَخَذَ بِیَدِی ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْبَیْتَ فَقَالَ یَا سَدِیرُ إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ یَأْتُوا هَذِهِ الْأَحْجَارَ فَیَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ یَأْتُونَا فَیُعْلِمُونَا وَلَایَتَهُمْ لَنَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ إِلَی وَلَایَتِنَا.

امام باقر (سدیر گوید: هنگامی‌که امام باقر (داخل مسجد الحرام می‌شد من خارج می‌شدم؛ امام (دست مرا گرفت و رو به قبله ایستاد فرمود: «سدیر به مردم دستور داده‌اند که بیایند اطراف این خانه سنگی را طواف نمایند؛ بعد پیش ما بیایند و ولایت و ارادت خود را به ما خانواده اعلام نمایند؛ که این آیه: اشاره به‌همین‌مطلب است؛ وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی. با دست به سینه خود اشاره نمود و فرمود: به ولایت ما خاندان هدایت یابند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۲

الکافی؛ ج۱، ص۳۹۲/ بحار الأنوار، ج۴۷، ص۳۶۴/ نورالثقلین/ البرهان

۱۰

(طه/ ۸۲)

الباقر (علیه السلام) - ثُمَّ اهْتَدی إِلَی وَلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَوَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبَدَ اللَّهَ عُمُرَهُ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ یَجِئْ بِوَلَایَتِنَا لَأَکَبَّهُ اللَّهُ فِی النَّارِ عَلَی وَجْهِهِ.

امام باقر (ثُمَّ اهْتَدی؛ سپس به ولایت ما هدایت پیدا کند؛ به خدا قسم! اگر مردی تمام عمر خود را به عبادت بین رکن و مقام به سر ببرد، بعد بدون ولایت ما بمیرد، او را با سر در آتش می‌اندازند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۴

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۴۹/ نورالثقلین

۱۱

(طه/ ۸۲)

الباقر (علیه السلام) - عَنِ الْحَارِثِ‌بْنِ‌یَحْیَی عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی قَالَ أَ لَا تَرَی کَیْفَ اشْتَرَطَ وَ لَمْ تَنْفَعْهُ التَّوْبَهًُْ أَوِ الْإِیمَانُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ حَتَّی اهْتَدَی وَ اللَّهِ لَوْ جَهَدَ أَنْ یَعْمَلَ مَا قُبِلَ مِنْهُ حَتَّی یَهْتَدِیَ قَالَ قُلْتُ إِلَی مَنْ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ قَالَ إِلَیْنَا.

امام باقر (حارث‌بن‌یحیی از امام باقر (روایت کرده است که درباره‌ی آیه: وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَی فرموده است: «آیا نمی‌بینید که خداوند چگونه شرطی گذاشته است که نه توبه، نه ایمان و نه عمل صالح به حال انسان سودی نمی‌بخشد، مگر آنکه هدایت یابد. به خدا قسم! بنده هرقدر هم تلاش کند تا عمل صالحی انجام دهد، از او پذیرفته نیست تا اینکه هدایت یابد». حارث می‌گوید: عرض کردم: «به‌سوی چه کسی هدایت شود، فدایت شوم»؟ امام (فرمود: «به‌سوی ما (اهل بیت)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۴

بحار الأنوار، ج۲۷، ص۱۶۸/ القمی؛ ج۲، ص۶۱/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۱، ص۱۲۴/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(طه/ ۸۲)

الباقر (علیه السلام) - أَنَّ التَّوْبَهًَْ وَ الْإِیمَانَ وَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لَا یَقْبَلُهَا إِلَّا بِالِاهْتِدَاءِ أَمَّا التَّوْبَهًُْ فَمِنَ الشِّرْکِ بِاللَّهِ وَ أَمَّا الْإِیمَانُ فَهُوَ التَّوْحِیدُ لِلَّهِ وَ أَمَّا الْعَمَلُ الصَّالِحُ فَهُوَ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَ أَمَّا الِاهْتِدَاءُ فَبِوُلَاهًِْ الْأَمْرِ وَ نَحْنُ (هُمْ فَإِنَّمَا عَلَی النَّاسِ أَنْ یَقْرَءُوا الْقُرْآنَ کَمَا أُنْزِلَ فَإِذَا احْتَاجُوا إِلَی تَفْسِیرِهِ فَالِاهْتِدَاءُ بِنَا وَ إِلَیْنَا.

امام باقر ( خدای متعال توبه و ایمان و عمل صالح را فقط با هدایت‌یافتن می‌پذیرد. توبه از شرک به خدا است و ایمان، توحید خدای متعال و عمل صالح، انجام واجبات است. و هدایت‌یافتن به‌وسیله‌ی کسانی است که ولی‌امرند و آن‌ها ما هستیم (ائمه معصومین). مردم باید قرآن را همان‌گونه که نازل شده قرائت کنند و هنگامی نیاز به تفسیر آن داشتند، به‌واسطه‌ی ما و به‌سوی ما هدایت شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۴

بحار الأنوار، ج۲۷، ص۱۹۷/ فرات الکوفی؛ ص۲۵۷؛ «فانما… بنا و الینا» محذوف/ مستدرک الوسایل؛ ج۱، ص۱۶۹

۳

(طه/ ۸۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ‌بْنِ{عَلِیٍ} الْعَسْکَرِیِّ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ (علیه السلام) زَارَ بِهَا فِی یَوْمِ الْغَدِیرِ… أَشْهَدُ شَهَادَهًَْ حَقٍّ وَ أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَمَ صِدْقٍ أَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) وَ آلَهُ (سَادَاتُ الْخَلْقِ وَ أَنَّکَ مَوْلَایَ وَ مَوْلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ أَنَّکَ عَبْدُ اللَّهِ وَ وَلِیُّهُ وَ أَخُو الرَّسُولِ وَ وَصِیُّهُ وَ وَارِثُهُ وَ أَنَّهُ الْقَائِلُ لَکَ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ مَا آمَنَ بِی مَنْ کَفَرَ بِکَ وَ لَا أَقَرَّ بِاللَّهِ مَنْ جَحَدَکَ وَ قَدْ ضَلَّ مَنْ صَدَّ عَنْکَ وَ لَمْ یَهْتَدِ إِلَی اللَّهِ وَ لَا إِلَی مَنْ لَا یَهْتَدِی بِکَ وَ هُوَ قَوْلُ رَبِّی عَزَّوَجَلَّ وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی إِلَی وَلَایَتِک.

امام علی ( امام عسکری (از پدر بزرگوارش نقل می‌کند که در زیارت امام علی (در روز غدیر می‌فرمود: به حقّ شهادت می‌دهم و به صدق و راستی به خدا قسم می‌خورم که محمّد و آل او (سرور مخلوقاتند و تو مولای من و مولای همه‌ی مؤمنین هستی و اینکه تو بنده‌ی خدا و ولیّ او و برادر رسول و وصی و وارث او هستی و او به تو فرمود: «قسم به آنکه مرا به حق مبعوث کرد کسی که به تو کافر شود به من ایمان نیاورده و کسی که تو را انکار کند، اقرار به خدای متعال نکرده است». کسی که جلوی تو را بگیرد و مانع تو شود، گمراه شده و هدایتی به‌سوی خدای متعال و من پیدا نکرده است و این همان معنای آیه قرآن است که خدای عزّوجلّ فرمود: وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی یعنی به ولایت تو هدایت شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۴

بحار الأنوار، ج۹۷، ص۳۶۱

آیه وَ ما أَعْجَلَکَ عَنْ قَوْمِکَ یا مُوسی [83]

ای موسی! چه چیز سبب شد که از قومت پیشی‌گیری، و [براى آمدن به كوه طور] عجله کنی؟!

آیه قالَ هُمْ أُولاءِ عَلی أَثَری وَ عَجِلْتُ إِلَیْکَ رَبِّ لِتَرْضی [84]

گفت: «پروردگارا! آنان درپی‌منند؛ و من به‌سوی تو شتاب کردم، تا خشنود شوی».

۱

(طه/ ۸۴)

السّجّاد (علیه السلام) - زَیْدِ‌بْنِ‌عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبِی‌سَیِّدَ الْعَابِدِینَ (علیه السلام) فَقُلْتُ یَا أَبَهًِْ أَخْبِرْنِی لَمَّا عُرِجَ جَدِّنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِلَی السَّمَاءِ وَ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ بِخَمْسِینَ صَلَاهًًْ فقَالَ لَهُ مُوسَی‌بْنُ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) ارْجِعْ إِلَی رَبِّکَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِیفَ فَإِنَّ أُمَّتَکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ أَ لَیْسَ اللَّهُ جَلَّ ذِکْرُهُ لَا یُوصَفُ بِمَکَانٍ فَقَالَ (علیه السلام) بَلَی تَعَالَی اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً قُلْتُ فَمَا مَعْنَی قَوْلِ مُوسَی (علیه السلام) لِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ارْجِعْ إِلَی رَبِّکَ فَقَالَ مَعْنَاهُ مَعْنَی قَوْلِ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) إِنِّی ذاهِبٌ إِلی رَبِّی سَیَهْدِینِ وَ مَعْنَی قَوْلِ مُوسَی (علیه السلام) وَ عَجِلْتُ إِلَیْکَ رَبِّ لِتَرْضی وَ مَعْنَی قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ فَفِرُّوا إِلَی اللهِ یَعْنِی حُجُّوا إِلَی بَیْتِ اللَّهِ یَا بُنَیَّ إِنَّ الْکَعْبَهًَْ بَیْتُ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ بَیْتَ اللَّهِ فَقَدْ قَصَدَ إِلَی اللَّهِ وَ الْمَسَاجِدَ بُیُوتُ اللَّهِ فَمَنْ سَعَی إِلَیْهَا فَقَدْ سَعَی إِلَی اللَّهِ وَ قَصَدَ إِلَیْه.

امام سجاد (از زیدبن‌علیّ‌بن‌الحسین (روایت شده که گفت: «از پدرم سیّدالعابدین (سؤال کردم و گفتم: «ای پدر مرا آگاه فرمایید در مورد جدّمان رسول خدا (هنگامی‌که در شب معراج ایشان را به گردش در آسمان‌ها بردند و خداوند عزّوجلّ آن حضرت را به پنجاه نماز امر فرمود، چگونه بود که آن حضرت خود برای امّتش از خداوند در خواست تخفیف ننمود تا موسی‌بن‌عمران (

به ایشان گفت: «نزد پروردگار خود باز گرد و از او درخواست تخفیف کن زیرا امّت تو تاب انجام آن را ندارند»؟ … مگر نه این است که خداوند مکانی ندارد و او را به مکان وصف نمی‌کنند»؟ فرمود: «بلی همین‌طور است؛ خداوند بالاتر از آن است که مکان داشته باشد و بسیار برتر و بزرگتر است». عرض کردم: «پس معنی این گفته موسی (به رسول خدا (چیست که گفت: «نزد پروردگارت باز گرد»؟ پدرم فرمود: «معنی آن سخن همان معنی گفته‌ی ابراهیم (است: من به‌سوی پروردگارم می‌روم، او مرا هدایت خواهد کرد! . (صافات/۹۹). و همانند سخن موسی (است که: وَ عَجِلْتُ إِلَیْکَ رَبِّ لِتَرْضی. و همانند فرمایش خداوند عزّوجلّ است: پس به‌سوی خدا بگریزید. (ذاریات/۵۰). مراد این است که به‌سوی بیت‌اللَّه الحرام بروید و حجّ بجای آورید، ای فرزندم همانا کعبه خانه‌ی خداست پس هرکه حجّ خانه خدا می‌کند به‌منزله‌ی آن است که به نزد خدا رفته است، و مسجدها نیز خانه‌های خدا است و هرکس به جانب مساجد سعی می‌کند همچنان است که به‌سوی خدا سعی می‌کند و روی به‌جانب او آورده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۴

من لایحضره الفقیه؛ ج۱، ص۱۹۸/ بحار الأنوار، ج۱۸، ص۳۴۸/ التوحید؛ ص۱۷۶؛ «زیدبن علی بن الحسین… لا تطیق ذلک» محذوف/ علل الشرایع؛ ج۱، ص۱۳۲

۲

(طه/ ۸۴)

الصّادق (علیه السلام) - الْمُشْتَاقُ لَا یَشْتَهِی طَعَاماً وَ لَا یَلْتَذُّ بِشَرَابٍ وَ لَا یَسْتَطِیبُ رُقَاداً وَ لَا یَأْنَسُ حَمِیماً وَ لَا یَأْوِی دَاراً وَ لَا یَسْکُنُ عُمْرَاناً وَ لَا یَلْبَسُ لَیِّناً وَ لَا یَقِرُّ قَرَاراً وَ یَعْبُدُ اللَّهَ لَیْلًا وَ نَهَاراً رَاجِیاً أَنْ یَصِیرَ إِلَی مَا اشْتَاقَ إِلَیْهِ وَ یُنَاجِیَهُ بِلِسَانِ شَوْقِهِ مُعَبِّراً عَمَّا فِی سَرِیرَتِهِ کَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْ مُوسَی (علیه السلام) فِی مِیعَادِ رَبِّهِ بِقَوْلِهِ وَ عَجِلْتُ إِلَیْکَ رَبِّ لِتَرْضی وَ فَسَّرَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) عَنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا أَکَلَ وَ لَا شَرِبَ وَ لَا نَامَ وَ لَا اشْتَهَی شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فِی ذَهَابِهِ وَ مَجِیئِهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً شَوْقاً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَل.

امام صادق (کسی که مشتاق هست به غذا میل ندارد، و از آشامیدنی‌ها لذّت نمی‌برد، از بیداری خوشش نمی‌آید، و با دوستی انس نمی‌گیرد، و در خانه‌ای منزل نمی‌کند، و در آبادی‌ها جای نمی‌گیرد، لباس نرم نمی‌پوشد و درجایی استقرار پیدا نمی‌کند. او شب و روز خدا را عبادت می‌کند و امیدوار است به آنچه اشتیاق دارد برسد و با زبان شوق آنچه در باطن دارد اظهار می‌دارد، همان‌گونه که خداوند از وعده‌ی موسی (خبر داد و فرمود: وَ عَجِلْتُ إِلَیْکَ رَبِّ لِتَرْضی. رسول خدا (در تفسیر این آیه‌ی شریفه فرمود: «او چیزی نخورد و آبی نیاشامید و به خواب نرفت و میل به چیزی پیدا نکرد و رفت و آمدش چهل روز به طول انجامید همه‌ی این‌ها را به خاطر اشتیاق به خداوند پایان داد و تحمّل نمود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۶

بحار الأنوار، ج۶۷، ص۲۴/ مصباح الشریعهًْ؛ ص۱۹۶؛ «ثیابا» بدل «لینا» / نورالثقلین

آیه قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَکَ مِنْ بَعْدِکَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِیُّ [85]

فرمود: «ما قوم تو را بعد از تو، آزمودیم و سامری آن‌ها را گمراه ساخت».

۱

(طه/ ۸۵)

العسکری (علیه السلام) - مِمَّا أَجَابَ بِهِ أَبُوالْحَسَنِ عَلِیُّ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیّ (علیه السلام) فِی رِسَالَتِهِ إِلَی أَهْلِ الْأَهْوَازِ حِینَ سَأَلُوهُ عَنِ الْجَبْرِ وَ التَّفْوِیض قَالَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَکَ مِنْ بَعْدِکَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِیُّ وَ قَوْلِ مُوسَی (علیه السلام) إِنْ هِیَ إِلَّا فِتْنَتُکَ بِمَعْنَی الِاخْتِبَار.

امام عسکری (از آنچه امام حسن عسکری (در جواب اهالی اهواز درباره‌ی پرسششان از مساله‌ی جبر و تفویض پاسخ داده است: … «امام علی (فرموده است: فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَکَ مِنْ بَعْدِکَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِیُّ؛ به‌راستی‌که ما پس از [غیبت] تو قومت را آزمودیم و سامری گمراهشان کرد. و گفته‌ی موسی (: این، جز آزمایش تو، چیز دیگر نیست. (اعراف/۱۵۵)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۶

بحار الأنوار، ج۵، ص۲۴/ الاحتجاج؛ ج۲، ص۴۵۳/ تحف العقول؛ ص۴۷۴؛ «بتفاوت»

۲

(طه/ ۸۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَکَ قَالَ اخْتَبَرْنَاهُمْ مِنْ بَعْدِکَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِیُّ قَالَ بِالْعِجْلِ الَّذِی عَبَدُوهُ وَ کَانَ سَبَبُ ذَلِکَ أَنَّ مُوسَی (علیه السلام) لَمَّا وَعَدَهُ اللَّهُ أَنْ یُنَزِّلَ عَلَیْهِ التَّوْرَاهًَْ وَ الْأَلْوَاحَ إِلَی ثَلَاثِینَ یَوْماً أَخْبَرَ بَنِی إِسْرَائِیلَ بِذَلِکَ وَ ذَهَبَ إِلَی الْمِیقَاتِ وَ خَلَّفَ هَارُونَ (علیه السلام) عَلَی قَوْمِهِ فَلَمَّا جَاءَتِ الثَّلَاثُونَ یَوْماً وَ لَمْ یَرْجِعْ مُوسَی (علیه السلام) إِلَیْهِمْ عَصَوْا وَ أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلُوا هَارُونَ (علیه السلام) قَالُوا إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) کَذَبَنَا وَ هَرَبَ مِنَّا فَجَاءَهُمْ إِبْلِیسُ فِی صُورَهًِْ رَجُلٍ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) قَدْ هَرَبَ مِنْکُمْ وَ لَا یَرْجِعُ إِلَیْکُمْ أَبَداً فَاجْمَعُوا إِلَیَّ حُلِیَّکُمْ حَتَّی أَتَّخِذَ لَکُمْ إِلَهاً تَعْبُدُونَهُ وَ کَانَ السَّامِرِیُّ عَلَی مُقَدِّمَهًِْ مُوسَی (علیه السلام) یَوْمَ أَغْرَقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَ أَصْحَابَهُ فَنَظَرَ إِلَی جَبْرَئِیلَ وَ کَانَ عَلَی حَیَوَانٍ فِی صُورَهًِْ رَمَکَهًٍْ وَ کَانَتْ کُلَّمَا وَضَعَتْ حَافِرَهَا عَلَی مَوْضِعٍ مِنَ الْأَرْضِ یَتَحَرَّکُ ذَلِکَ الْمَوْضِعُ فَنَظَرَ إِلَیْهِ السَّامِرِیُّ وَ کَانَ مِنْ خِیَارِ أَصْحَابِ مُوسَی (علیه السلام) فَأَخَذَ التُّرَابَ مِنْ حَافِرِ رَمَکَهًِْ جَبْرَئِیلَ وَ کَانَ یَتَحَرَّکُ فَصَرَّهُ فِی صُرَّهًٍْ وَ کَانَ عِنْدَهُ یَفْتَخِرُ بِهِ عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ إِبْلِیسُ وَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ قَالَ لِلسَّامِرِیِّ هَاتِ التُّرَابَ الَّذِی مَعَکَ فَجَاءَ بِهِ السَّامِرِیُّ فَأَلْقَاهُ إِبْلِیسُ فِی جَوْفِ الْعِجْلِ فَلَمَّا وَقَعَ التُّرَابُ فِی جَوْفِهِ تَحَرَّکَ وَ خَارَ وَ نَبَتَ عَلَیْهِ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ فَسَجَدَ لَهُ بَنُو إِسْرَائِیلَ فَکَانَ عَدَدُ الَّذِینَ سَجَدُوا سَبْعِینَ أَلْفاً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ (علیه السلام) کَمَا حَکَی اللَّهُ یا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّکُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِی وَ أَطِیعُوا أَمْرِی قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی فَهَمُّوا بِهَارُونَ (علیه السلام) حَتَّی هَرَبَ مِنْ بَیْنِهِمْ وَ بَقُوا فِی ذَلِکَ حَتَّی تَمَّ مِیقَاتُ مُوسَی (علیه السلام) أَرْبَعِینَ لَیْلَةً فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ عَشَرَهًٍْ مِنْ ذِی الْحِجَّهًِْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْأَلْوَاحَ فِیهِ التَّوْرَاهًُْ وَ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ مِنْ أَحْکَامِ السِّیَرِ وَ الْقِصَصِ ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی (علیه السلام) فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَکَ مِنْ بَعْدِکَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِیُّ وَ عَبَدُوا الْعِجْلَ وَ لَهُ خُوَارٌ فَقَالَ مُوسَی (علیه السلام) یَا رَبِّ الْعِجْلُ مِنَ السَّامِرِیِّ فَالْخُوَارُ مِمَّنْ قَالَ مِنِّی یَا مُوسَی (علیه السلام) أَنَا لَمَّا رَأَیْتُهُمْ قَدْ وَلَّوْا عَنِّی إِلَی الْعِجْلِ أَحْبَبْتُ أَنْ أَزِیدَهُمْ فِتْنَهًًْ فَرَجَعَ مُوسی (علیه السلام) کَمَا حَکَی اللَّهُ إِلی قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ یا قَوْمِ أَ لَمْ یَعِدْکُمْ رَبُّکُمْ وَعْداً حَسَناً أَ فَطالَ عَلَیْکُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ یَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِی ثُمَّ رَمَی بِالْأَلْوَاحِ وَ أَخَذَ بِلِحْیَهًِْ أَخِیهِ هَارُونَ (علیه السلام) وَ رَأْسِهِ یَجُرُّهُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ ما مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَیْتَ أَمْرِی فَقَالَ هَارُونُ (علیه السلام) کَمَا حَکَی اللَّهُ یَابْنَ‌أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِی وَ لا بِرَأْسِی إِنِّی خَشِیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِی إِسْرائِیلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِی فَقَالَ لَهُ بَنُو إِسْرَائِیلَ ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَکَ بِمَلْکِنا قَالَ مَا خَالَفْنَاکَ وَ لکِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِینَةِ الْقَوْمِ یَعْنِی مِنْ حُلِیِّهِمْ فَقَذَفْناها قَالَ التُّرَابُ الَّذِی جَاءَ بِهِ السَّامِرِیُّ طَرَحْنَاهُ فِی جَوْفِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ السَّامِرِیُّ الْعِجْلَ وَ لَهُ خُوَارٌ فَقَالَ لَهُ مُوسَی (علیه السلام) فَما خَطْبُکَ یا سامِرِیُّ قالَ السَّامِرِیُّ بَصُرْتُ بِما لَمْ یَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ یَعْنِی مِنْ تَحْتِ حَافِرِ رَمَکَهًِْ جَبْرَئِیلَ فِی الْبَحْرِ فَنَبَذْتُها أَیْ أَمْسَکْتُهَا وَ کَذلِکَ سَوَّلَتْ لِی نَفْسِی أَیْ زَیَّنَتْ فَأَخْرَجَ مُوسَی (علیه السلام) الْعِجْلَ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ وَ أَلْقَاهُ فِی الْبَحْرِ ثُمَّ قَالَ مُوسَی (علیه السلام) لِلسَّامِرِیِّ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَکَ فِی الْحَیاةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ یَعْنِی مَا دُمْتَ حَیّاً وَ عَقِبَکَ هَذِهِ الْعَلَامَهًُْ فِیکُمْ قَائِمَهًٌْ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ حَتَّی تُعْرَفُوا أَنَّکُمْ سَامِرِیَّهًٌْ فَلَا یَغْتَرُّوا بِکُمُ النَّاسُ فَهُمْ إِلَی السَّاعَهًِْ بِمِصْرَ وَ الشَّامِ مَعْرُوفِینَ بِلَا مِسَاسَ ثُمَّ هَمَّ مُوسَی (علیه السلام) بِقَتْلِ السَّامِرِیِّ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ لَا تَقْتُلْهُ یَا مُوسَی (علیه السلام) فَإِنَّهُ سَخِیٌّ فَقَالَ لَهُ مُوسَی (علیه السلام) انْظُرْ إِلی إِلهِکَ الَّذِی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاکِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفاً إِنَّما إِلهُکُمُ اللهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ کُلَّ شَیْءٍ عِلْماً.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَکَ؛ بعد از تو آن‌ها را امتحان کردیم. و بَعْدِکَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِیُّ؛ و آن‌ها را با گاوی که آن را عبادت می‌کردند گمراه کرد. و دلیل آن این بود که وقتی خداوند متعال به موسی (وعده داده بود که تا سی روز تورات و لوح‌ها را بر او نازل کند بنی‌اسرائیل را از آن باخبر کرد و به وعده گاه رفت و هارون (را به عنوان جانشین برای قومش گذاشت. وقتی که سی روز گذشت و موسی به سوی آن‌ها باز نگشت عصیان کردند و خواستند که هارون را بکشند. گفتند: موسی به ما دروغ گفته و از دست ما فرار کرده است، ابلیس به شکل مردی نزد آن‌ها آمد و به آن‌ها گفت: «موسی از شما فرار کرده و اصلا به سوی شما برنمی‌گردد». جواهراتتان را نزد من بیاورید تا خدایی را بر شما بگیرم تا او را عبادت کنید. سامری روزی که خداوند فرعون و یارانش را غرق کرد جلوی موسی (بود به جبرئیل نگاه کرد سوار بر حیوانی به شکل رمکه (نوعی اسب) بود و هر بار که سُمّش را بر جایی از زمین می‌گذاشت، آن مکان را تکان می‌داد. سامری به او نگاه کرد و جزء برگزیدگان اصحاب موسی (بود و خاک را از جای سم اسب جبرئیل گرفت و آن را در یک کیسه گذاشت. و آن کیسه نزدش بود و به آن در نزد بنی‌اسرائیل افتخار می‌کرد. زمانی که ابلیس به سوی آن‌ها آمد و گوساله را گرفتند به سامری گفت: خاکی را که همراه توست، بیاور. سامری آن را آورد. ابلیس آن را در درون شکم گوساله انداخت. وقتی که خاک در شکم گوساله ریخته شد، حرکت کرد و بر روی او پشم و مو شروع به رشد کرد. بنی‌اسرائیل برای او سجده کردند؛ هفتاد هزار نفر از بنی‌اسرائیل برای آن سجده کردند. هارون چنانچه خداوند حکایت کرده به آن‌ها گفت: یا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّکُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِی وَ أَطِیعُوا أَمْرِی \* قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی؛ قصد کشتن هارون را کردند تا اینکه از میان آن‌ها فرار کرد و تا زمانی که میقات موسی (بعد از چهل شب تمام شد در همان حال ماندند (اعتکاف نزد گوساله) زمانی که روز دهم ذوالحجّه بود خداوند لوح‌ها را بر او نازل کرد و در آن تورات و هر آنچه نیازمند آن بودند، از جمله احکام، زندگی نامه‌ها و داستان‌ها در آن بود. سپس خداوند به موسی وحی کرد: فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَکَ مِنْ بَعْدِکَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِیُّ ما بعد از تو قومت را امتحان کردیم و سامری آن‌ها را گمراه کرد، و آن‌ها گوساله را عبادت کردند. و صدایی مانند صدای گاو داشت. موسی (گفت: «پروردگارا، گوساله از جانب سامری است؛ پس صدا برای کیست»؟ گفت: «از من‌ای موسی (زمانی که آن‌ها را دیدم از من روی گردان شده‌اند و به گوساله روی آورده‌اند دوست داشتم که آن‌ها را بیشتر امتحان کنم و موسی (چنانچه خداوند فرموده است، با حالت خشم و غضب و تأسّف به سوی قومش بازگشت و گفت: یا قَوْمِ أَ لَمْ یَعِدْکُمْ رَبُّکُمْ وَعْداً حَسَناً أَ فَطالَ عَلَیْکُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ یَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِی؛ سپس لوح‌ها را انداخت و ریش و سر برادرش هارون را گرفت و او را به سوی آن کشاند و به او گفت: وقتی که آن‌ها را دیدی که گمراه شدند چه چیزی باعث شد که دست از متابعت من برداری آیا از دستور من سرپیچی کردی؟ چنانچه خداوند فرموده است، هارون گفت: کَمَا حَکَی اللهُ یَابْنَ‌أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِی وَ لا بِرَأْسِی إِنِّی خَشِیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِی إِسْرائِیلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِی. بنی‌اسرائیل به او گفتند: ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَکَ بِمَلْکِنا؛ ما با تو محالفت نکردیم. وَ لکِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِینَةِ الْقَوْمِ؛ یعنی از زیورآلات آنان. فَقَذَفْناها؛ خاکی را که سامری آورد در شکمش ریختیم. سپس سامری گوساله را خارج کرد در حالی که صدا داشت. موسی به او گفت: فَما خَطْبُکَ یا سامِرِیُّ سامری گفت: بَصُرْتُ بِما لَمْ یَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ؛ یعنی از زیر سم اسب جبرئیل در دریا. فَنَبَذْتُها یعنی آن را برداشتم. وَ کَذلِکَ سَوَّلَتْ لِی نَفْسِ؛ یعنی نفسم آن را برای من چنین زینت داد. موسی گوساله را خارج کرد و آن را با آتش سوزاند و در دریا انداخت. سپس موسی به سامری گفت: فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَکَ فِی الْحَیاةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ؛ یعنی تا زمانی که زنده‌ای در پشت تو این علامت هست و تا آخر عمر به شما می¬گویند: لا مِساسَ؛ لمس نکن، تا اینکه بدانند شما سامری هستید و مردم از شما فریب نخورند. آن‌ها هم اکنون در مصر و شام معروف به لا مِساسَ هستند. سپس قصد کرد که سامری را بکشد خداوند به او وحی کرد: ای موسی، او را نکش او بخشنده است. موسی به او گفت: رْ إِلی إِلهِکَ الَّذِی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاکِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفاً إِنَّما إِلهُکُمُ اللهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ کُلَّ شَیْءٍ عِلْماً.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۵۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۰۹/ القمی؛ ج۲، ص۶۱/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۲۶۷؛ «قال یا قوم الم یعدکم… الی آخر» محذوف/ نورالثقلین

سّامری

۱

(طه/ ۸۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّ فِی التَّابُوتِ الْأَسْفَلِ سِتَّهًًْ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ سِتَّهًًْ مِنَ الْآخِرِینَ فَأَمَّا السِّتَّهًُْ مِنَ الْأَوَّلِینَ فَابْنُ آدَمَ قَاتِلُ أَخِیهِ وَ فِرْعَوْنُ الْفَرَاعِنَهًِْ وَ السَّامِرِیُّ وَ الدَّجَّالُ کِتَابُهُ فِی الْأَوَّلِینَ وَ یَخْرُجُ فِی الْآخِرِینَ وَ هَامَانُ وَ قَارُونُ وَ السِّتَّهًُْ مِنَ الْآخِرِین.

امام علی (در تابوت ته دوزخ شش نفر از امّت‌های پیشین جا دارند و شش نفر از امّت آخر زمان؛ امّا آن شش نفر که از پیشینیان‌اند فرزند آدم (است که برادرش را کشت و فرعون فرعون‌ها و سامری است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶۰

الخصال؛ ج۲، ص۴۸۵ / نورالثقلین

آیه فَرَجَعَ مُوسی إِلی قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ یا قَوْمِ أَ لَمْ یَعِدْکُمْ رَبُّکُمْ وَعْداً حَسَناً أَ فَطالَ عَلَیْکُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ یَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدی [86]

موسی خشمگین و اندوهناک به‌سوی قوم خود بازگشت و گفت: «ای قوم من! مگر پروردگارتان وعده‌ی نیکویی به شما نداد؟! آیا مدّت [جدایى من از] شما به طول انجامید، یا می‌خواستید غضب پروردگارتان بر شما نازل شود که از وعده‌ی من تخلّف کردید»؟

۱

(طه/ ۸۶)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَرَجَعَ مُوسی کَمَا حَکَی اللهُ إِلی قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ یا قَوْمِ أَ لَمْ یَعِدْکُمْ رَبُّکُمْ وَعْداً حَسَناً أَ فَطالَ عَلَیْکُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ یَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِی ثُمَّ رَمَی بِالْأَلْوَاحِ وَ أَخَذَ بِلِحْیَهًِْ أَخِیهِ هَارُونَ (علیه السلام) وَ رَأْسِهِ یَجُرُّهُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ ما مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَیْتَ أَمْرِی فَقَالَ هَارُونُ (علیه السلام) کَمَا حَکَی اللَّهُ یَابْنَ‌أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِی وَ لا بِرَأْسِی إِنِّی خَشِیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِی إِسْرائِیلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِی.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (فَرَجَعَ مُوسی کَمَا حَکَی اللهُ إِلی قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ یا قَوْمِ أَ لَمْ یَعِدْکُمْ رَبُّکُمْ وَعْداً حَسَناً أَ فَطالَ عَلَیْکُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ یَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِی سپس الواح را به کناری پرتاب کرد و محاسن و موی سر برادرش هارون را گرفته و به‌طرف خویش کشید و از او پیرامون گمراهی بنی‌اسرائیل و سرپیچی او از فرمانش در مدّت غیبت توضیح خواست هارون اظهار داشت: «من ترسیدم اگر با آن‌ها به مخاصمه پردازم میانشان تفرقه ایجاد شود و تو در بازگشت فکر کنی گفته‌ی تو را ارج ننهاده و باعث جدایی آن‌ها گشتم؛ «ما مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَیْتَ أَمْرِی قالَ یَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِی وَ لا بِرَأْسِی إِنِّی خَشِیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِی إِسْرائِیلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۰۹/ القمی؛ ج۲، ص۶۱

آیه قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَکَ بِمَلْکِنا وَ لکِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زینَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَکَذلِکَ أَلْقَی السَّامِرِیُّ [87]

گفتند: «ما به میل و اراده‌ی خود از وعده‌ی تو تخلّف نکردیم؛ بلکه مقداری از زیورهای قوم [فرعون] را [که با خود داشتیم] افکندیم و سامری این چنین القا کرد».

۱

(طه/ ۸۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَقَالَ لَهُ بَنُو إِسْرَائِیلَ ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَکَ بِمَلْکِنا قَالَ مَا خَالَفْنَاکَ وَ لکِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِینَهًِْ الْقَوْمِ یَعْنِی مِنْ حُلِیِّهِمْ فَقَذَفْناها قَالَ التُّرَابُ الَّذِی جَاءَ بِهِ السَّامِرِیُّ طَرَحْنَاهُ فِی جَوْفِهِ ثُمَّ أَخْرَجَ السَّامِرِیُّ الْعِجْلَ وَ لَهُ خُوَار.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (بنی‌اسرائیل به موسی (گفتند: مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَکَ بِمَلْکِنَا وَلَکِنَّا؛ ما به اختیار خود با تو خلف وعده نکرده‌ایم. وَلَکِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ؛ یعنی از زیورآلاتشان. فَقَذَفْنَاهَا؛ یعنی خاکی که سامری با خود آورده بود، در شکم گوساله ریختیم. سپس سامری گوساله را بیرون آورد درحالی‌که گوساله نعره می‌کشید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶۲

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۰۹/ القمی؛ ج۲، ص۶۱/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۲۶۹/ البرهان

آیه فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُکُمْ وَ إِلهُ مُوسی فَنَسِیَ [88]

و برای آنان مجسّمه‌ی گوساله‌ای که صدایی همچون صدای گوساله داشت پدید آورد و گفتند: «این خدای شما، و خدای موسی است». و او [حقیقت را] فراموش کرد [پیمانى را که با خدا بسته بود].

و برای آنان مجسّمه‌ی گوساله‌ای که صدایی همچون صدای گوساله داشت پدید آورد

۱ -۱

(طه/ ۸۸)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّ فِیمَا نَاجَی اللَّهُ بِهِ مُوسَی (علیه السلام) أَنْ قَالَ یَا رَبِ هَذَا السَّامِرِیُ صَنَعَ الْعِجْلَ الْخُوَارُ مَنْ صَنَعَهُ فَأَوْحَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَیْهِ أَنَّ تِلْکَ مِنْ فِتْنَتِی فَلَا تُفْصِحَنَّ عَنْهَا.

امام باقر (موسی (در یکی از مناجات‌هایش عرض کرد: «خداوندا، این سامری یک گوساله صدادهنده‌ای را ساخت»؟ خطاب آمد: «ای موسی (! این آزمایش من بود، درباره‌ی آن جستجو مکن».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶۲

المحاسن؛ ج۱، ص ۲۸۴ / نورالثقلین

۱ -۲

(طه/ ۸۸)

الکاظم (علیه السلام) - عَنِ الْحُسَیْنِ‌بْنِ‌خَالِدٍ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ عَنْ کَمْ تُجْزِی الْبَدَنَهًُْ قَالَ عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَهًٍْ قُلْتُ فَالْبَقَرَهًُْ قَالَ عَنْ خَمْسَهًٍْ إِذَا کَانُوا یَأْکُلُونَ عَلَی مَائِدَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ قُلْتُ وَ کَیْفَ صَارَتِ الْبَدَنَهًُْ لَا تُجْزِی إِلَّا عَنْ وَاحِدَهًٍْ وَ الْبَقَرَهًُْ تُجْزِی عَنْ خَمْسَهًٍْ قَالَ لِأَنَّ الْبَدَنَهًَْ لَمْ یَکُنْ فِیهَا مِنَ الْعِلَّهًِْ مَا فِی الْبَقَرَهًِْ إِنَّ الَّذِینَ أَمَرُوا قَوْمَ مُوسَی (علیه السلام) بِعِبَادَهًِْ الْعِجْلِ کَانُوا خَمْسَهًَْ أَنْفُسٍ وَ کَانُوا أَهْلَ بَیْتٍ یَأْکُلُونَ عَلَی خِوَانٍ وَاحِدٍ وَ هُمْ اذیبویهًْ وَ أَخُوهُ مذویهًْ وَ ابْنُ أَخِیهِ وَ ابْنَتُهُ وَ امْرَأَتُهُ هُمُ الَّذِینَ أَمَرُوا بِعِبَادَهًِْ الْعِجْلِ وَ هُمُ الَّذِینَ ذَبَحُوا الْبَقَرَهًَْ الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَی بِذَبْحِهَا.

امام کاظم (حسین‌بن‌خالد، گوید: از امام رضا (پرسیدم: «شتر از چند نفر مجزی و کافی است»؟ حضرت فرمود: «از یک نفر». عرض کردم: «گاو از چند نفر»؟ فرمود: «از پنج نفر مشروط به اینکه این افراد کنار یک سفره طعام بخورند». عرض کردم: «چطور شتر از یک نفر مجزی بوده ولی گاو از پنج نفر»؟ حضرت فرمود: «زیرا علّتی که در گاو وجود دارد در شتر نیست و آن علّت این است که: آنان که به قوم موسی (امر کردند گوساله را بپرستند پنج نفر بودند که جملگی بر سر یک سفره طعام می‌خوردند؛ این پنج نفر عبارت بودند از: اذیبویه، برادرش مذویه، پسر برادر و پسر دخترش و همسرش، آنان گاوی را که حق تعالی امر به ذبحش نموده بود را ذبح کردند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶۲

علل الشرایع؛ ج ۲، ص ۴۴۰ / البرهان

۱ -۳

(طه/ ۸۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَن عَلِیِّ‌بْنِ‌مُوسَی الرِّضَا (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ مَسَائِلَ فَکَانَ فِیمَا سَأَلَهُ عَنِ الثَّوْرِ مَا بَالُهُ غَاضٌ طَرْفَهُ لَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ قَالَ حَیَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لَمَّا عَبَدَ قَوْمُ مُوسَی (علیه السلام) الْعِجْلَ نَکَسَ رَأْسَهُ.

امام علی (امام رضا (از پدرانش از امام علی (روایت فرمود: مردی از اهل شام راجع به مسائلی از من سؤال نمود و در ضمن سؤالاتش پرسید: «چرا گاو چشم‌هایش را بر هم می‌نهد و سر به آسمان بلند نمی‌کند»؟ حضرت فرمود: «به‌جهت شرم از خدا؛ زیرا هنگامی‌که قوم موسی (گوساله پرستیدند این حیوان سرش را به زیر افکند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶۲

علل الشرایع؛ ج ۲، ص ۴۹۴

۱ -۴

(طه/ ۸۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَکْرِمُوا الْبَقَرَ فَإِنَّهُ سَیِّدُ الْبَهَائِمِ مَا رَفَعَتْ طَرْفَهَا إِلَی السَّمَاءِ حَیَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ مُنْذُ عُبِدَ الْعِجْلُ.

پیامبر (گاو را گرامی بدارید، چون او سیّد همه‌ی چهارپایان است و به‌جهت حیاء از خدای متعال، پس از گوساله‌پرستی قوم موسی (هرگز سر خود را بالا نمی‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶۲

بحار الأنوار، ج ۱۳، ص ۲۰۹

۱ -۵

(طه/ ۸۸)

العسکری (علیه السلام) - فَجَاءَ السَّامِرِیُّ فَشَبَّهَ عَلَی مُسْتَضْعَفِی بَنِی إِسْرَائِیلَ فَقَالَ وَعَدَکُمْ مُوسَی (علیه السلام) أَنْ یَرْجِعَ إِلَیْکُمْ بَعْدَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهًًْ وَ هَذِهِ عِشْرُونَ لَیْلَهًًْ وَ عِشْرُونَ یَوْماً تَمَّتْ أَرْبَعُونَ أَخْطَأَ مُوسَی (علیه السلام) رَبَّهُ وَ قَدْ أَتَاکُمْ رَبُّکُمْ أَرَادَ أَنْ یُرِیَکُمْ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَی أَنْ یَدْعُوَکُمْ إِلَی نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ وَ أَنَّهُ لَمْ یَبْعَثْ مُوسَی (علیه السلام) لِحَاجَهًٍْ مِنْهُ إِلَیْهِ فَأَظْهَرَ لَهُمُ الْعِجْلَ الَّذِی کَانَ عَمِلَهُ فَقَالُوا کَیْفَ یَکُونُ الْعِجْلُ إِلَهَنَا قَالَ إِنَّمَا هَذَا الْعِجْلُ یُکَلِّمُکُمْ مِنْهُ رَبُّکُمْ کَمَا کَلَّمَ مُوسَی (علیه السلام) مِنَ الشَّجَرَهًِْ فَلَمَّا سَمِعُوا مِنْهُ کَلَاماً قَالُوا لَهُ إِنَّهُ فِی الْعِجْلِ کَمَا فِی الشَّجَرَهًِْ فَضَلُّوا بِذَلِکَ وَ أَضَلُّوا فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَی (علیه السلام) إِلَی قَوْمِهِ قَالَ یَا أَیُّهَا الْعِجْلُ أَ کَانَ فِیکَ رَبُّنَا کَمَا یَزْعُمُ هَؤُلَاءِ فَنَطَقَ الْعِجْلُ وَ قَالَ عَزَّ رَبُّنَا مِنْ أَنْ یَکُونَ الْعِجْلُ حَاوِیاً لَهُ أَوْ شَیْءٌ مِنَ الشَّجَرَهًِْ وَ الْأَمْکِنَهًِْ عَلَیْهِ مُشْتَمِلًا لَا وَ اللَّهِ یَا مُوسَی (علیه السلام) وَ لَکِنَّ السَّامِرِیَّ نَصَبَ عِجْلًا مُؤَخَّرُهُ إِلَی حَائِطٍ وَ حَفَرَ فِی الْجَانِبِ الْآخَرِ فِی الْأَرْضِ وَ أَجْلَسَ فِیهِ بَعْضَ مَرَدَتِهِ فَهُوَ الَّذِی وَضَعَ فَاهُ عَلَی دُبُرِهِ وَ تَکَلَّمَ مَا تَکَلَّمَ لَمَّا قَالَ هذا إِلهُکُمْ وَ إِلهُ مُوسی یَا مُوسَی‌بْنَ‌عِمْرَانَ (علیه السلام) مَا خَذَلَ هَؤُلَاءِ بِعِبَادَتِی وَ اتِّخَاذِی إِلَهاً إِلَّا لِتَهَاوُنِهِمْ بِالصَّلَاهًِْ عَلَی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ (وَ جُحُودِهِمْ بِمُوَالَاتِهِمْ وَ بِنُبُوَّهًِْ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ وَصِیَّهًِْ الْوَصِیِّ حَتَّی أَدَّاهُمْ إِلَی أَنِ اتَّخَذُونِی إِلَهاً قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَإِذَا کَانَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّمَا خَذَلَ عَبَدَهًَْ الْعِجْلِ لِتَهَاوُنِهِمْ بِالصَّلَاهًِْ عَلَی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ وَصِیِّهِ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَمَا تَخَافُونَ مِنَ الْخِذْلَانِ الْأَکْبَرِ فِی مُعَانَدَتِکُمْ لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ قَدْ شَاهَدْتُمُوهُمَا وَ تَبَیَّنْتُمْ آیَاتِهِمَا وَ دَلَائِلَهُمَا.

امام عسکری (وقتی سی‌روز گذشت و موسی (بازنگشت سامری به نزد جهّال و مستضعفین بنی‌اسرائیل رفت و به آن‌ها گفت: «موسی (به شما وعده داد که بعد از سی‌روز باز گردد، اکنون این مدّت سپری شد و موسی (باز نگشته، حتماً موسی (از امر پروردگار نافرمانی کرده و پروردگارتان اراده کرده که به شما نشان دهد؛ می‌تواند خودش به نفسه شما را دعوت کند و احتیاجی به ارسال موسی (ندارد». آن وقت گوساله‌ای را که ساخت خودش بود به آن‌ها نشان داد، آن‌ها گفتند: «چگونه این گوساله می‌تواند معبود ما باشد»؟ سامری گفت: «این گوساله با شما درباره‌ی پروردگارتان سخن می‌گوید، همان‌طورکه با موسی (از ورای درخت سخن می‌گفت». وقتی آن‌ها این گفتار را از او شنیدند، گفتند: «پروردگار ما در گوساله است همان‌طور که در درخت بود و به‌این‌ترتیب هم خود گمراه شدند و هم دیگران را گمراه کردند، زمانی‌که موسی (به‌سوی قومش بازگشت متوجّه گوساله شد و در حضور مردم به او خطاب کرد: «ای گوساله آیا همان‌طور که این مردم گمان کرده‌اند، پروردگارت در تو حلول کرده»؟ گوساله پاسخ داد: «ای موسی (! به خدا قسم! پروردگار ما از اینکه، گوساله یا چیزی مثل درخت یا هر مکان دیگری او را در بر بگیرد و بر او مشتمل شود، منزّه است». امّا سامری گوساله را در کنار دیوار قرار داد و از جانب دیگر از زیر زمین بعضی از پیروان مرتدّ خود را مخفی کرد و آن‌ها دست در دهان گوساله کرده و خود به‌جای او سخن گفتند: این معبود شما و معبود موسی (است! امّا گوساله به سخن آمد و گفت: «ای موسی (! این بندگان خدا بدبخت و مبتلا نشدند مگر به‌جهت اینکه در درود فرستادن بر محمّد و آل محمّد (سستی کردند و در دوستی او و وصیّ او انکار ورزیدند و مرا به خدایی برگزیدند، حال‌که خداوند به‌واسطه‌ی سستی در صلوات بر پیامبر اسلام (و اهل بیت اطهرش (آن‌ها را به گوساله‌پرستی مبتلا نمود، چگونه شما از خذلان بزرگتر و دشمنی با محمّد (و علی (نمی‌ترسید؟ درحالی‌که آیات و دلایل آشکار حقانیّت آن‌ها را مشاهده کرده‌اید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۳۰/ الإمام العسکری؛ ص۲۴

۱ -۶

(طه/ ۸۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌أَبِی‌حَمْزَهًَْ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا أَخْبَرَ مُوسَی أَنَّ قَوْمَهُ اتَّخَذُوا عِجْلًا لَهُ خُوَارٌ فَلَمْ یَقَعْ مِنْهُ مَوْقِعَ الْعِیَانِ فَلَمَّا رَآهُمْ اشْتَدَّ فَأَلْقَی الْأَلْوَاحَ مِنْ یَدِهِ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) وَ لِلرُّؤْیَهًِْ فَضْلٌ عَلَی الْخَبَرِ.

امام صادق (از امام صادق (روایت است که فرمود: «وقتی که خداوند متعال به موسی (خبر داد که قومش گوساله را عبادت کردند که صدا دارد برای او عینی و قابل درک به نظر نرسید. وقتی آن‌ها را دید ناراحت شد و لوح‌ها را از دستش انداخت». امام صادق (فرمود: رؤیت و دیدن بر خبر برتری دارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۳۰

آیه أَ فَلا یَرَوْنَ أَلاَّ یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ قَوْلاً وَ لا یَمْلِکُ لَهُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً [89]

آیا نمی‌دیدند که [این گوساله] هیچ پاسخی به آنان نمی‌دهد، و مالک هیچ‌گونه سود و زیانی برای آن‌ها نیست؟

۱

(طه/ ۸۹)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - أَ فَلا یَرَوْنَ أَلَّا یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ قَوْلًا یَعْنِی لَا یَتَکَلَّمُ الْعِجْلُ وَ لَیْسَ لَهُ مَنْطِق.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (أَ فَلا یَرَوْنَ أَلَّا یَرْجِعُ إِلَیْهِمْ قَوْلًا؛ یعنی گوساله حرف نمی‌زند و منطق ندارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۱۵/ القمی؛ ج۱، ص۲۴۰

آیه وَ لَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ یا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّکُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونی وَ أَطیعُوا أَمْری [90]

و پیش از آن، هارون به آن‌ها گفته بود: «ای قوم من! شما فقط به‌وسیله‌ی آن مورد آزمایش قرار گرفتید و پروردگار شما خداوند رحمان است؛ پس، از من پیروی کنید، و فرمانم را اطاعت نمایید».

۱

(طه/ ۹۰)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - کَانَ السَّامِرِیُّ عَلَی مُقَدِّمَهًِْ مُوسَی (علیه السلام) یَوْمَ أَغْرَقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَ أَصْحَابَهُ فَنَظَرَ إِلَی جَبْرَئِیلَ وَ کَانَ عَلَی حَیَوَانٍ فِی صُورَهًِْ رَمَکَهًٍْ وَ کَانَتْ کُلَّمَا وَضَعَتْ حَافِرَهَا عَلَی مَوْضِعٍ مِنَ الْأَرْضِ یَتَحَرَّکُ ذَلِکَ الْمَوْضِعُ فَنَظَرَ إِلَیْهِ السَّامِرِیُّ وَ کَانَ مِنْ خِیَارِ أَصْحَابِ مُوسَی (علیه السلام) فَأَخَذَ التُّرَابَ مِنْ حَافِرِ رَمَکَهًِْ جَبْرَئِیلَ وَ کَانَ یَتَحَرَّکُ فَصَرَّهُ فِی صُرَّهًٍْ وَ کَانَ عِنْدَهُ یَفْتَخِرُ بِهِ عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ إِبْلِیسُ وَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ قَالَ لِلسَّامِرِیِّ هَاتِ التُّرَابَ الَّذِی مَعَکَ فَجَاءَ بِهِ السَّامِرِیُّ فَأَلْقَاهُ إِبْلِیسُ فِی جَوْفِ الْعِجْلِ فَلَمَّا وَقَعَ التُّرَابُ فِی جَوْفِهِ تَحَرَّکَ وَ خَارَ وَ نَبَتَ عَلَیْهِ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ فَسَجَدَ لَهُ بَنُو إِسْرَائِیلَ فَکَانَ عَدَدُ الَّذِینَ سَجَدُوا سَبْعِینَ أَلْفاً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ (علیه السلام) کَمَا حَکَی اللَّهُ یا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّکُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِی وَ أَطِیعُوا أَمْرِی قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی (علیه السلام) فَهَمُّوا بِهَارُونَ حَتَّی هَرَبَ مِنْ بَیْنِهِمْ وَ بَقُوا فِی ذَلِک.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (سامری در روزی که موسی (قوم خود را از دریا عبور می‌داد در جلوی موسی (حرکت می‌کرد و نگاهش به جبرئیل افتاد که بر حیوانی به‌صورت اسب نشسته بود و هر وقت آن حیوان پای خود را در موضعی می‌گذاشت؛ آن موضع حرکت می‌نمود، سامری که در آن وقت از اصحاب و یاران موسی (بود دست برد و کفی از خاک مرکب جبرئیل را برداشت و آن خاک تحرّک داشت، سپس آن خاک را در کیسه‌ای مخفی کرد و نزد خود نگاه داشت و همواره به‌وسیله‌ی آن بر بنی‌اسرائیل فخر فروشی می‌کرد. وقتی‌که ابلیس به نزد آن‌ها آمد به‌وسیله‌ی ذوب‌کردن زیورآلات برای آن‌ها گوساله‌ای ساخت و به سامری گفت: «آن خاکی را که از ردّ پای جبرئیل برداشته‌ای بیاور». آنگاه ابلیس آن خاک را در دهان گوساله قرار داد، وقتی‌که چنین کرد آرواره‌ی گوساله زرّین حرکت کرد و صدا نمود و بر بدن او پشم و کرک رویید، آن وقت بنی‌اسرائیل برای گوساله به سجده افتادند و تعداد افرادی که گوساله‌پرست شدند، هفتادهزار نفر بود. دراین‌وقت هارون به آن‌ها گفت: «یا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّکُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِی وَ أَطِیعُوا أَمْرِی قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی؛ سپس آن‌ها به هارون حمله کردند و هارون مجبور شد از میان آن‌ها بگریزد و اوضاع برهمین‌منوال بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶۶

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۰۹/ القمی؛ ج۲، ص۶۱/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۲۶۷

۲

(طه/ ۹۰)

العسکری (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ‌بْنِ{عَلِیٍ} الْعَسْکَرِیِّ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) وَ ذَکَرَ أَنَّهُ (علیه السلام) زَارَ بِهَا فِی یَوْمِ الْغَدِیر فَشَکَرَ اللَّهُ تَعَالَی طَاعَتَکَ وَ أَبَانَ عَنْ جَمِیلِ فِعْلِکَ بِقَوْلِهِ جَلَّ ذِکْرُهُ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ ثُمَّ مِحْنَتُکَ یَوْمَ صِفِّینَ وَ قَدْ رُفِعَتِ الْمَصَاحِفُ حِیلَهًًْ وَ مَکْراً فَأُعْرِضَ الشَّکُّ وَ عُرِفَ الْحَقُّ وَ اتَّبَعَ الظَّنُّ أَشْبَهَتْ مِحْنَهًَْ هَارُونَ (علیه السلام) إِذْ أَمَّرَهُ مُوسَی (علیه السلام) عَلَی قَوْمِهِ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ وَ هَارُونُ (علیه السلام) یُنَادِی بِهِمْ وَ یَقُولُ یا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّکُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِی وَ أَطِیعُوا أَمْرِی قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی (علیه السلام) وَ کَذَلِکَ أَنْتَ لَمَّا رُفِعَتِ الْمَصَاحِفُ قُلْتَ یَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهَا وَ خُدِعْتُمْ فَعَصَوْکَ وَ خَالَفُوا عَلَیْکَ وَ اسْتَدْعَوْا نَصْبَ الْحَکَمَیْنِ فَأَبَیْتَ عَلَیْهِمْ وَ تَبَرَّأْتَ إِلَی اللَّهِ مِنْ فِعْلِهِمْ وَ فَوَّضْتَهُ إِلَیْهِمْ فَلَمَّا أَسْفَرَ الْحَقُّ وَ سَفِهَ الْمُنْکَرُ وَ اعْتَرَفُوا بِالزَّلَلِ وَ الْجَوْرِ عَنِ الْقَصْدِ وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِهِ وَ أَلْزَمُوکَ عَلَی سَفَهِ التَّحْکِیمِ الَّذِی أَبَیْتَهُ وَ أَحَبُّوهُ وَ حَظَرْتَهُ وَ أَبَاحُوا ذَنْبَهُمُ الَّذِی اقْتَرَفُوه.

امام عسکری (خدای متعال طاعت تو را تحسین کرد و با آیه‌ای که در قرآن آورد پرده از کار نیک تو برداشت و فرمود: بعضی از مردم جان خود را به خاطر خشنودی خدا می‌فروشند. (بقره/۲۰۷) روز صفین که قرآن‌ها را به نیرنگ بالا بردند و شک ظاهر شد و با اینکه حق معلوم بود از ظنّ و گمان تبعیّت شد، مصیبت و بلای تو شبیه مصیبت و بلای هارون بود زمانی‌که موسی (او را امیر و جانشین قوم خود کرد و آن‌ها از دور او پراکنده شدند درحالی‌که هارون آن‌ها را صدا می‌زد و می‌گفت: یا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّکُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِی وَ أَطِیعُوا أَمْرِی قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی. همین‌طور زمانی‌که قرآن‌ها بالابرده شد، فرمودی: «ای قوم! شما به‌واسطه‌ی آن [قرآن‌ها] آزمایش و فریفته شدید ولی آن‌ها سرپیچی کردند و با تو مخالفت کردند و خواستند که دو حَکَم تعیین شود امّا تو اکراه داشتی که خواسته‌ی آن‌ها انجام شود و از کار آن‌ها برائت جستی و به خودشان واگذارکردی. زمانی‌که حق روشن شد و حماقت منکَر آشکار گردید و آن‌ها اعتراف به لغزش و انحراف از حدّ اعتدال کردند، شروع به اختلاف کرده و تو را وادار کردند کار سفیهانه آن‌ها را که همان حکمیّت بود و تو از آن اکراه داشتی و از آن منع کرده بودی و آن‌ها مایل به آن بودند، لغو کنی و آن‌ها گناهی که مرتکب شده بودند را مباح دانستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶۶

بحار الأنوار، ج۹۷، ص۳۶۷

آیه قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفِینَ حَتّی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی [91]

ولی آن‌ها گفتند: «ما همچنان گِردِ آن می‌مانیم [و آن را پرستش مى‌كنيم] تا موسی به‌سوی ما بازگردد».

آیه قالَ یا هارُونُ ما مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا [92]

[هنگامى‌که موسى بازگشت]، گفت: «ای هارون! هنگامی‌که دیدی آن‌ها گمراه شدند، چه چیز مانع بود»؟

۱

(طه/ ۹۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَرَجَعَ مُوسی (علیه السلام) کَمَا حَکَی اللَّهُ إِلی قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ یا قَوْمِ أَ لَمْ یَعِدْکُمْ رَبُّکُمْ وَعْداً حَسَناً أَ فَطالَ عَلَیْکُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ یَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِی ثُمَّ رَمَی بِالْأَلْوَاحِ وَ أَخَذَ بِلِحْیَهًِْ أَخِیهِ هَارُونَ (علیه السلام) وَ رَأْسِهِ یَجُرُّهُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ ما مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَیْتَ أَمْرِی فَقَالَ هَارُونُ (علیه السلام) کَمَا حَکَی اللَّهُ یَابْنَ‌أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِی وَ لا بِرَأْسِی إِنِّی خَشِیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِی إِسْرائِیلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِی.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (موسی (خشمگین و اندوهگین به‌سوی قومش بازگشت و وعده‌ی خداوند را به آن‌ها متذکّر شد و از اینکه به‌علّت طولانی‌شدن مدّت مأموریّتش خشم خداوند را برای خود خریده‌اند و برخلاف وعده عمل کرده‌اند آن‌ها را مرد عتاب خویش قرار داد. فَرَجَعَ مُوسی إِلی قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ یا قَوْمِ أَ لَمْ یَعِدْکُمْ رَبُّکُمْ وَعْداً حَسَناً أَ فَطالَ عَلَیْکُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ یَحِلَّ عَلَیْکُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِی؛ سپس الواح را به کناری پرتاب کرد و محاسن و موی سر برادرش هارون را گرفته و به‌طرف خویش کشید و از او پیرامون گمراهی بنی‌اسرائیل و سرپیچی او از فرمانش در مدّت غیبت توضیح خواست. هارون اظهار داشت: «من ترسیدم اگر با آن‌ها به مخاصمه پردازم میانشان تفرقه ایجاد شود و تو در بازگشت فکر کنی گفته‌ی تو را ارج ننهاده و باعث جدایی آن‌ها گشتم؛ ما مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَیْتَ أَمْرِی قالَ یَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِی وَ لا بِرَأْسِی إِنِّی خَشِیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِی إِسْرائِیلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۰۹/ القمی؛ ج۲، ص۶۱/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۲۶۷

۲

(طه/ ۹۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَلِیِّ‌بْنِ‌سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) أَخْبِرْنِی عَنْ مُوسَی (علیه السلام) فَلِمَ أَخَذَ بِرَأْسِهِ یَجُرُّهُ إِلَیْهِ وَ بِلِحْیَتِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی اتِّخَاذِهِمُ الْعِجْلَ وَ عِبَادَتِهِمْ لَهُ ذَنْبٌ فَقَالَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ یُفَارِقْهُمْ لَمَّا فَعَلُوا ذَلِکَ وَ لَمْ یَلْحَقْ بِمُوسَی (علیه السلام) وَ کَانَ إِذَا فَارَقَهُمْ یَنْزِلُ بِهِمُ الْعَذَابُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ قَالَ لَهُ مُوسَی (علیه السلام) یا هارُونُ (علیه السلام) ما مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَیْتَ أَمْرِی قَالَ هَارُونُ (علیه السلام) لَوْ فَعَلْتُ ذَلِکَ لَتَفَرَّقُوا وَ إِنِّی خَشِیتُ أَنْ تَقُولَ لِی فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِی إِسْرائِیلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِی.

امام صادق (سالم گوید: به امام صادق (عرض کردم که مرا از موسی (باخبر ساز… چرا سر و ریش او را گرفت و به‌سوی خود کشید با اینکه هارون در گوساله‌پرستی بنی‌إسرائیل تقصیری نداشته بلکه عبادت گوساله را هم گناه می‌دانسته است». فرمود: «برای آنکه چرا بنی‌اسرائیل را رها نکرد و به موسی (ملحق نشد، و اگر از میان بنی‌إسرائیل بیرون رفته بود به‌واسطه‌ی گوساله پرستیدنشان عذاب بر آن‌ها نازل می‌شد. آیا نمی‌بینی موقعی‌که موسی (بازگشت، به هارون گفت: ما مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَیْتَ أَمْرِی؛ هارون گفت: «اگر چنین می‌کردم بنی‌إسرائیل متفرّق می‌شدند و ترسیدم اگر به‌دنبال تو بیایم به من عتاب و تندی کنی و بگویی تو سبب شدی که بنی‌إسرائیل متفرّق و پراکنده شدند و به سخن و دستورم اعتنایی ننمودی [با اینکه در تبلیغ دستورات تو کوشش دارم]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۱۹/ علل الشرایع؛ ج۱، ص۶۸/ نورالثقلین

۳

(طه/ ۹۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ سُلَیْمٍ قَالَ: کُنَّا جُلُوساً حَوْلَ امیرالمؤمنین علِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ حَوْلَهُ جَمَاعَهًٌْ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ یَا أمیرالمؤمنین (علیه السلام) لَوِ اسْتَنْفَرْتَ النَّاسَ فَقَامَ وَ خَطَبَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ ابْنُ قَیْسٍ وَ غَضِبَ مِنْ قَوْلِهِ فَمَا مَنَعَکَ یَا ابْنَ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) حِینَ بُویِعَ أَبُوبَکْرٍ أَخُو بَنِی تَیْمٍ وَ أَخُو بَنِی عَدِیِّ‌بْنِ‌کَعْبٍ وَ أَخُو بَنِی أُمَیَّهًَْ بَعْدَهُمْ أَنْ تُقَاتِلَ وَ تَضْرِبَ بِسَیْفِکَ ثُمَّ قَالَ (علیه السلام) یَا ابْنَ قَیْسٍ اسْمَعِ الْجَوَابَ لَمْ یَمْنَعْنِی مِنْ ذَلِکَ الْجُبْنُ وَ لَا کَرَاهَهًٌْ لِلِقَاءِ رَبِّی وَ أَنْ لَا أَکُونَ أَعْلَمُ

أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ لِی مِنَ الدُّنْیَا وَ الْبَقَاءِ فِیهَا وَ لَکِنْ مَنَعَنِی مِنْ ذَلِکَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ عَهْدُهُ إِلَیَّ أَخْبَرَنِی رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِمَا الْأُمَّهًُْ صَانِعَهًٌْ بَعْدَهُ فَلَمْ أَکُ بِمَا صَنَعُوا حِینَ عَایَنْتُهُ بِأَعْلَمَ بِهِ وَ لَا أَشَدَّ اسْتِیقَاناً مِنِّی بِهِ قَبْلَ ذَلِکَ بَلْ أَنَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَشَدُّ یَقِیناً مِنِّی بِمَا عَایَنْتُ وَ شَهِدْتُ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَمَا تَعْهَدُ إِلَیَّ إِذَا کَانَ ذَلِکَ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ أَعْوَاناً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ وَ جَاهِدْهُمْ وَ إِنْ لَمْ تَجِدْ أَعْوَاناً فَکُفَّ یَدَکَ وَ احْقِنْ دَمَکَ حَتَّی تَجِدَ عَلَی إِقَامَهًِْ الدِّینِ وَ کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّتِی أَعْوَاناً وَ أَخْبَرَنِی (صلی الله علیه و آله) أَنَّ الْأُمَّهًَْ سَتَخْذُلُنِی وَ تُبَایِعُ غَیْرِی وَ أَخْبَرَنِی (صلی الله علیه و آله) أَنِّی مِنْهُ بِمَنْزِلَهًِْ هَارُونَ (علیه السلام) مِنْ مُوسَی (علیه السلام) وَ أَنَّ الْأُمَّهًَْ سَیَصِیرُونَ بَعْدَهُ بِمَنْزِلَهًِْ هَارُونَ (علیه السلام) وَ مَنْ تَبِعَهُ وَ الْعِجْلِ وَ مَنْ تَبِعَهُ إِذْ قَالَ لَهُ مُوسَی (علیه السلام) یا هارُونُ (علیه السلام) ما مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَیْتَ أَمْرِی قالَ یَابْنَ‌أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِی وَ لا بِرَأْسِی إِنِّی خَشِیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِی إِسْرائِیلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِی وَ إِنَّمَا یَعْنِی أَنَّ مُوسَی (علیه السلام) أَمَرَ هَارُونَ (علیه السلام) حِینَ اسْتَخْلَفَهُ عَلَیْهِمْ إِنْ ضَلُّوا فَوَجَدَ أَعْوَاناً أَنْ یُجَاهِدَهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ أَعْوَاناً أَنْ یَکُفَّ یَدَهُ وَ یَحْقِنَ دَمَهُ وَ لَا یُفَرِّقَ بَیْنَهُمْ وَ إِنِّی خَشِیتُ أَنْ یَقُولَ ذَلِکَ أَخِی رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِمَ فَرَّقْتَ بَیْنَ الْأُمَّهًِْ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِی وَ قَدْ عَهِدْتُ إِلَیْکَ أَنَّکَ إِنْ لَمْ تَجِدْ أَعْوَاناً أَنْ تَکُفَّ یَدَکَ وَ تَحْقِنَ دَمَکَ وَ دَمَ أَهْلِکَ وَ شِیعَتِکَ.

امام علی (سلیم گوید: در اطراف امیرالمؤمنین (نشسته بودیم و گروهی از اصحاب نزد آن حضرت بودند. یک نفر عرض کرد: «یا امیرالمؤمنین، چه خوب است مردم را برای رفتن به جنگ ترغیب فرمایی». حضرت برخاست و خطبه‌ای ایراد کرد… اشعث‌بن‌قیس درحالی‌که از سخن حضرت به غضب آمده بود. گفت: «ای پسر ابی‌طالب! چه مانعی داشتی هنگامی‌که با ابوبکر و عمر و بعد از آن‌ها با عثمان بیعت شد، جنگ کنی و شمشیر بزنی»؟! تو از روزی که به عراق آمده‌ای برای ما خطبه‌ای نخوانده‌ای مگر اینکه در آن قبل از اینکه از منبر پایین بیایی. گفته‌ای: «به خدا قسم من سزاوارترین مردم نسبت به آنان هستم و از هنگامی‌که خداوند محمّد (را قبض روح کرده همچنان مظلوم بوده‌ام». چه چیزی تو را مانع شده که با شمشیرت از مظلومیّت خود دفاع کنی»؟ امیرالمؤمنین (فرمود: «ای پسر قیس! سخنت را گفتی جواب را بشنو: ترس و یا کراهت از لقای پروردگار مرا از این اقدام مانع نبوده، و نه اینکه نمی‌دانستم آنچه نزد خداست از دنیا و بقاء در آن برای من بهتر است. آنچه مرا از این کار مانع شد امر پیامبر (و پیمان او با من بود. پیامبر (به من خبر داد که امّت بعد از او با من چه خواهند کرد». بنابراین هنگامی‌که کارهایشان را با چشم می‌دیدم علم من و یقینم قوی‌تر از قبل نبود، بلکه من به سخن پیامبر (بیشتر از آنچه با چشم دیدم و شاهد بودم یقین داشتم. عرض کردم: «ای رسول خدا (وقتی چنین کارهایی به وقوع پیوست چه سفارشی به من می‌فرمایی»؟ فرمود: «اگر یارانی پیدا کردی به آنان اعلان جنگ کن و با ایشان جهاد کن، و اگر یارانی نیافتی دست نگهدار و خون خود را حفظ کن تا زمانی‌که برای برپایی دین و کتاب خدا و سنّت من یارانی پیدا کنی». و پیامبر (به من خبر داد که به‌زودی امّت مرا خوار کرده و با غیر من بیعت می‌کنند و تابع دیگری می‌شوند. و پیامبر (به من خبر داد که من نسبت به او همچون هارون نسبت به موسی (هستم، و امّت بعد از او به‌منزله‌ی هارون و پیروانش و گوساله و پیروانش خواهند شد، آنجا که موسی (گفت: «یا هارُونُ، ما مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَیْتَ أَمْرِی؛ و فرمود: گفت: «فرزند مادرم! این گروه، مرا در فشار گذاردند و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشند. (اعراف/۱۵۰). و فرمود: إِبْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِی وَ لا بِرَأْسِی إِنِّی خَشِیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنِی إِسْرائِیلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِی؛ ای هارون! چرا وقتی دیدی مردم گمراه می‌شوند دست از متابعت من برداشتی؟ آیا با فرمان من مخالفت کردی؟ گفت: «ای پسر مادرم! این قوم مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود مرا بکشند». و گفت: «ای پسر مادرم، گریبان مرا مگیر و دست از سرم بردار، من ترسیدم بگویی أیْنَ بَنِی‌إِسْرائِیلَ اختلاف انداختی و گفتار مرا مراعات نکردی مقصود پیامبر) ص (این بود که موسی (وقتی هارون را جانشین خود در میان آنان قرار داد به او دستور داد که اگر گمراه شدند و یارانی پیدا کرد با آنان جهاد نماید، و اگر یارانی پیدا نکرد خودداری کند و خون خود را حفظ کند و بین آنان تفرقه نیندازد. من هم ترسیدم برادرم پیامبر (همین سخن را به من بگوید: «چرا بین امّت تفرقه انداختی و مراعات سخن مرا نکردی، درحالی‌که با تو عهد کرده بودم که اگر یارانی نیافتی دست نگه‌داری و خون خود و اهل بیت و شیعیانت را حفظ کنی»؟

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۶۸

بحار الأنوار، ج۲۹، ص۴۶۷/ إرشادالقلوب؛ ج۲، ص۳۹۵؛ «بتفاوت» / کتاب سلیم بن قیس؛ ص۶۶۴/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۱، ص۷۴

آیه أَلّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَیْتَ أَمْرِی [93]

که از من پیروی کنی؟! آیا فرمان مرا عصیان نمودی؟!

آیه قالَ یَابْنَ‌أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتی وَ لا بِرَأْسی إِنِّی خَشیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَیْنَ بَنی إِسْرائیلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلی [94]

[هارون] گفت: «ای فرزند مادرم! [اى برادر]! ریش و سر مرا مگیر! زیرا من ترسیدم بگویی تو میان بنی‌اسرائیل تفرقه انداختی، و سفارش مرا مراعات نکردی.

۱

(طه/ ۹۴)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: … فَقُلْتُ لِأَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فَکَمْ مَکَثَ مُوسَی (علیه السلام) غَائِباً عَنْ أُمِّهِ حَتَّی رَدَّهُ اللَّهُ عَلَیْهَا قَالَ ثَلَاثَهًَْ أَیَّامٍ فَقُلْتُ وَ کَانَ هَارُونُ (علیه السلام) أَخَا مُوسَی (علیه السلام) لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ یَقُولُ یَابْنَ‌أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِی وَ لا بِرَأْسِی فَقُلْتُ فَأَیُّهُمَا کَانَ أَکْبَرَ سِنّاً قَالَ هَارُونُ (علیه السلام).

امام باقر (محمّدبن‌مسلم گوید: از امام باقر (سؤال کردم: «موسی (چند وقت از مادرش جدا بود تا سرانجام خداوند وی را به مادرش بازگرداند»؟ فرمود: «سه روز». و گفتم: «پس هارون برادر تنی موسی (بود»؟ فرمود: «بله. مگر نشنیده‌ای که خداوند فرموده است: یَابْنَ‌أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتی وَ لا بِرَأْسی» پرسیدم: «کدام‌یک بزرگ‌تر است»؟ گفت: «هارون».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۷۰

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۷/ القمی؛ ج۲، ص۱۳۷

۲

(طه/ ۹۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) أَخْبِرْنِی عَنْ هَارُونَ (علیه السلام) لِمَ قَالَ لِمُوسَی (علیه السلام) یَابْنَ‌أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِی وَ لا بِرَأْسِی وَ لَمْ یَقُلْ یَا ابْنَ أَبِی فَقَالَ إِنَّ الْعَدَاوَاتِ بَیْنَ الْإِخْوَهًِْ أَکْثَرُهَا تَکُونُ إِذَا کَانُوا بَنِی عَلَّاتٍ وَ مَتَی کَانُوا بَنِی أُمٍّ قَلَّتِ الْعَدَاوَهًُْ بَیْنَهُمْ إِلَّا أَنْ یَنْزِغَ الشَّیْطَانُ بَیْنَهُمْ فَیُطِیعُوهُ فَقَالَ هَارُونُ (علیه السلام) لِأَخِیهِ مُوسَی (علیه السلام) یَا أَخِی الَّذِی وَلَدَتْهُ أُمِّی وَ لَمْ تَلِدْنِی غَیْرُ أُمِّهِ لَا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِی وَ لَا بِرَأْسِی وَ لَمْ یَقُلْ یَا ابْنَ أَبِی لِأَنَّ بَنِی الْأَبِ إِذَا کَانَتْ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّی لَمْ تُسْتَبْعَدِ الْعَدَاوَهًُْ بَیْنَهُمْ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَ إِنَّمَا تُسْتَبْعَدُ الْعَدَاوَهًُْ بَیْنَ بَنِی أُمٍّ وَاحِدَهًٍْ.

امام صادق (سالم گوید: از امام صادق (درباره‌ی هارون پرسیدم که چرا به موسی (گفت: «یَابْنَ‌أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتی وَ لا بِرَأْسی و چرا نگفت، ای پسر پدرم»؟! امام (پاسخ داد: «دشمنی میان برادرانی که پدرشان یکی و مادرشان متفاوت است، بیشتر است و حال آنکه میان برادرانی که مادرشان یکی است، دشمنی کمتر است، مگر آنکه شیطان میان آن‌ها دشمنی اندازد و آن‌ها نیز از شیطان پیروی کنند. بنابراین هارون به برادرش گفت: یَابْنَ‌أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتی وَ لا بِرَأْسی و نگفت: ای پسر پدرم. چرا که برادرانی که مادرانشان متفاوت است، بعید نیست که دشمنی میانشان باشد، مگر آنکه خداوند آن‌ها را از این دشمنی در امان بدارد و حال آنکه دشمنی میان برادران با مادر مشترک بعید می‌نماید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۷۲

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۱۹/ علل الشرایع؛ ج۱، ص۶۸/ البرهان

آیه قالَ فَما خَطْبُکَ یا سامِرِیُّ [95]

[موسى رو به سامرى کرد و] گفت: «تو چرا این کار را کردی‌ای سامری»؟

۱

(طه/ ۹۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ أَخْرَجَ السَّامِرِیُّ الْعِجْلَ وَ لَهُ خُوَارٌ فَقَالَ لَهُ مُوسَی (علیه السلام) فَما خَطْبُکَ یا سامِرِی.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (سامری از خاکی که داشت در دهان گوساله ریخت و گوساله به صدا در آمد، سپس موسی (سامری را فرا خواند و گفت: «تو چرا این کار را کردی‌ای سامری»؟

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۷۲

بحار الأنوار، ج۳، ص۲۰۹/ القمی؛ ج۲، ص۶۱/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۲۶۹

آیه قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ یَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها وَ کَذلِکَ سَوَّلَتْ لی نَفْسی [96]

گفت: «من چیزی دیدم که آن‌ها آن را ندیدند؛ من قسمتی از آثار [و در پاى] فرستاده (خدا، جبرئیل) را گرفتم، سپس آن را [در درون گوساله] افکندم، و این کاری بود که [هواى] نفس من در نظرم جلوه داد.

۱

(طه/ ۹۶)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قالَ السَّامِرِیُّ بَصُرْتُ بِما لَمْ یَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ یَعْنِی مِنْ تَحْتِ حَافِرِ رَمَکَهًِْ جَبْرَئِیلَ فِی الْبَحْرِ فَنَبَذْتُها أَیْ أَمْسَکْتُهَا وَ کَذلِکَ سَوَّلَتْ لِی نَفْسِی أَیْ زَیَّنَتْ.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (سپس موسی (سامری را فرا خواند و از او پرسش کرد، سامری گفت: «بَصُرْتُ بِما لَمْ یَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ؛ یعنی از زیر سم اسب جبرئیل در دریا. فَنَبَذْتُها یعنی آن را برداشتم. وَ کَذلِکَ سَوَّلَتْ لی نَفْسی یعنی نفسم آن را برای من چنین زینت داد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۷۲

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۰۹/ القمی؛ ج۲، ص۶۱/ قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۲۶۹

آیه قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَکَ فِی الْحَیاةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَ إِنَّ لَکَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَ انْظُرْ إِلی إِلهِکَ الَّذی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاکِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفاً [97]

[موسى]گفت: «برو، که مجازات تو در زندگی دنیا این است که [به مردم ] بگویی «با من تماس نگیرید»! و تو میعادی [از عذاب خدا] داری، که هرگز از آن تخلّف نخواهد شد. [اکنون] به این معبودت که پیوسته آن را پرستش می‌کردی، بنگر که آن را می‌سوزانیم؛ سپس تمام ذرّات آن را به دریا می‌پاشیم».

۱

(طه/ ۹۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَأَخْرَجَ مُوسَی (علیه السلام) الْعِجْلَ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ وَ أَلْقَاهُ فِی الْبَحْرِ ثُمَّ قَالَ مُوسَی (علیه السلام) لِلسَّامِرِیِّ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَکَ فِی الْحَیاةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ یَعْنِی مَا دُمْتَ حَیّاً وَ عَقِبَکَ هَذِهِ الْعَلَامَهًُْ فِیکُمْ قَائِمَهًٌْ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ حَتَّی تُعْرَفُوا أَنَّکُمْ سَامِرِیَّهًٌْ فَلَا یَغْتَرُّوا بِکُمُ النَّاسُ فَهُمْ إِلَی السَّاعَهًِْ بِمِصْرَ وَ الشَّامِ مَعْرُوفِینَ بِلَا مِسَاسَ ثُمَّ هَمَّ مُوسَی (علیه السلام) بِقَتْلِ السَّامِرِیِّ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ لَا تَقْتُلْهُ یَا مُوسَی (علیه السلام) فَإِنَّهُ سَخِیٌّ فَقَالَ لَهُ مُوسَی (علیه السلام) انْظُرْ إِلی إِلهِکَ الَّذِی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاکِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفاً إِنَّما إِلهُکُمُ اللهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ کُلَّ شَیْءٍ عِلْماً.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (سپس موسی (گوساله را بیرون آورد و آن را آتش زد و خاکسترش را به دریا ریخت، آنگاه به سامری فرمود: فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَکَ فِی الْحَیاةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ یعنی تا روزی‌که زنده هستی علامت تو این است که می‌گویی، نزدیک من نشوید تا بدین وسیله شناخته شوی و کسی فریب تو را نخورد، پس اعقاب او تا اکنون نیز در مصر و شام معروف هستند به طایفه‌ای که به آن‌ها نباید نزدیک شد، سپس موسی (تصمیم به قتل سامری گرفت، امّا خداوند به او وحی نمود: «ای موسی (! او را مکش، چون او فردی بخشنده و سخی است». آنگاه موسی (به او گفت: «انْظُرْ إِلی إِلهِکَ الَّذِی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاکِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفاً إِنَّما إِلهُکُمُ اللهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ کُلَّ شَیْءٍ عِلْماً».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۷۲

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۰۹/ القمی؛ ج۲، ص۶۱؛ «لایغتر» بدل «لایغتروا» / قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۲۶۹؛ «وسع کل شی علما» محذوف

۲

(طه/ ۹۷)

العسکری (علیه السلام) - إِنَّ بَنِی إِسْرَائِیلَ لَمَّا رَجَعَ إِلَیْهِمْ مُوسَی (علیه السلام) وَ قَدْ عَبَدُوا الْعِجْلَ تَلَقَّوْهُ بِالرُّجُوعِ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُمْ مُوسَی (علیه السلام) مَنِ الَّذِی عَبَدَهُ مِنْکُمْ حَتَّی أُنْفِذَ فِیهِ حُکْمَ اللَّهِ خَافُوا حُکْمَ اللَّهِ الَّذِی یُنْفِذُهُ فِیهِمْ فَجَحَدُوا أَنْ یَکُونُوا عَبَدُوهُ وَ جَعَلَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ یَقُولُ أَنَا لَمْ أَعْبُدْهُ وَ عَبَدَهُ غَیْرِی وَ وَشَی بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَلِذَلِکَ مَا حَکَی اللَّهُ عَنْ مُوسَی (علیه السلام) مِنْ قَوْلِهِ لِلسَّامِرِیِّ وَ انْظُرْ إِلی إِلهِکَ الَّذِی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاکِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفاً فَأَمَرَهُ اللَّهُ فَبَرَدَهُ بِالْمَبَارِدِ وَ أَخَذَ سُحَالَتَهُ فَذَرَأَهَا فِی الْبَحْرِ الْعَذْبِ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ اشْرَبُوا مِنْهُ فَشَرِبُوا فَکُلُّ مَنْ کَانَ عَبَدَهُ اسْوَدَّ شَفَتَاهُ وَ أَنْفُهُ مِمَّنْ کَانَ أَبْیَضَ اللَّوْنِ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ أَسْوَدَ اللَّوْنِ ابْیَضَّ شَفَتَاهُ وَ أَنْفُهُ فَعِنْدَ ذَلِکَ أَنْفَذَ فِیهِمْ حُکْمَ اللَّهِ.

امام عسکری (زمانی‌که موسی (به‌سوی بنی‌اسرائیل بازگشت و آن‌ها گوساله را پرستیده بودند. اینگونه وانمود کردند که از پرستش آن برگشته‌اند. موسی (به آن‌ها گفت: «ازشما کدامیک گوساله را پرستیده تا حکم خدا را در مورد او اجرا کنم». آن‌ها از اجرای حکم خدا ترسیدند و پرستش گوساله را انکار کردند و هرکدام از آن‌ها می‌گفت من نپرستیدم و دیگری پرستیده است و به سخن‌چینی از یکدیگر پرداختند. به‌همین‌خاطر خدای متعال در قرآن از زبان موسی (به سامری می‌فرماید: وَ انْظُرْ إِلی إِلهِکَ الَّذِی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاکِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفاً. خدای متعال به موسی (امر کرد تا آن گوساله را با وسایلی سرد کرد و سپس پوست آن را گرفت و ذرات آن را در دریای آب شیرین پراکند. سپس به آن‌ها گفت: «از آن بیاشامید». و آن‌ها از آن آب خوردند بعد از آشامیدن، هرکس که گوساله را پرستیده بود، اگر سفید پوست بود لب و بینی‌اش سیاه شد و اگر سیاه‌پوست بود لب و بینی‌اش سفید شد. سپس موسی (حکم الهی را در حقّ آن‌ها اجرا کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۷۴

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۳۸/ الإمام العسکری؛ ص۴۲۵

۳

(طه/ ۹۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَنَّ مُوسَی (علیه السلام) لَمَّا أَبْطَلَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ عَلَی یَدَیْهِ أَمْرَ الْعِجْلِ، فَأَنْطَقَهُ بِالْخَبَرِ عَنْ تَمْوِیهِ السَّامِرِیِّ، فَأَمَرَ مُوسَی (علیه السلام) أَنْ یَقْتُلَ مَنْ لَمْ یَعْبُدْهُ مَنْ عَبَدَهُ، تَبَرَّأَ أَکْثَرُهُمْ وَ قَالُوا: لَمْ نَعْبُدْهُ. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ لِمُوسَی (علیه السلام): ابْرُدْ هَذَا الْعِجْلَ الذَّهَبَ بِالْحَدِیدِ بَرْداً، ثُمَّ ذُرَّهُ فِی الْبَحْرِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْ مَائِهِ اسْوَدَّتْ شَفَتَاهُ وَ أَنْفُهُ، وَ بَانَ ذَنْبُهُ. فَفَعَلَ فَبَانَ الْعَابِدُونَ لِلْعِجْلِ. فَأَمَرَ اللَّهُ اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً أَنْ یَخْرُجُوا عَلَی الْبَاقِینَ شَاهِرِینَ السُّیُوفَ یَقْتُلُونَهُمْ. وَ نَادَی مُنَادِیهِ: أَلَا لَعَنَ اللَّهُ أَحَداً أَبْقَاهُمْ بِیَدٍ أَوْ رِجْلٍ، وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَأَمَّلَ الْمَقْتُولَ لَعَلَّهُ تَبَیَّنَهُ حَمِیماً أَوْ قَرِیباً فَیَتَوَقَّاهُ، وَ یَتَعَدَّاهُ إِلَی الْأَجْنَبِیِّ، فَاسْتَسْلَمَ الْمَقْتُولُونَ. فَقَالَ الْقَاتِلُونَ: نَحْنُ أَعْظَمُ مُصِیبَهًًْ مِنْهُمْ، نَقْتُلُ بِأَیْدِینَا آبَاءَنَا {وَ أُمَّهَاتِنَا} وَ أَبْنَاءَنَا وَ إِخْوَانَنَا وَ قَرَابَاتِنَا، وَ نَحْنُ لَمْ نَعْبُدْ، فَقَدْ سَاوَی بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمْ فِی الْمُصِیبَهًِْ. فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَی مُوسَی (علیه السلام): یَا مُوسَی (علیه السلام) {إِنِّی} إِنَّمَا امْتَحَنْتُهُمْ بِذَلِکَ لِأَنَّهُمْ (مَا اعْتَزَلُوهُمْ لَمَّا عَبَدُوا الْعِجْلَ، وَ لَمْ) یَهْجُرُوهُمْ، وَ لَمْ یُعَادُوهُمْ عَلَی ذَلِکَ. قُلْ لَهُمْ: مَنْ دَعَا اللَّهَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ، یُسَهَّلُ عَلَیْهِ قَتْلُ الْمُسْتَحِقِّینَ لِلْقَتْلِ بِذُنُوبِهِمْ. فَقَالُوهَا، فَسُهِّلَ عَلَیْهِمْ {ذَلِکَ}، وَ لَمْ یَجِدُوا لِقَتْلِهِمْ لَهُمْ أَلَماً. فَلَمَّا اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ فِیهِمْ، وَ هُمْ سِتُّمِائَهًِْ أَلْفٍ إِلَّا اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً الَّذِینَ لَمْ یَعْبُدُوا الْعِجْلَ، وَفَّقَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ فَقَالَ لِبَعْضِهِمْ وَ الْقَتْلُ لَمْ یُفْضِ بَعْدُ إِلَیْهِمْ. فَقَالَ: أَ وَ لَیْسَ اللَّهُ قَدْ جَعَلَ التَّوَسُّلَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ أَمْراً لَا یَخِیبُ مَعَهُ طَلِبَهًٌْ وَ لَا یُرَدُّ بِهِ مَسْأَلَهًٌْ وَ هَکَذَا تَوَسَّلَتِ الْأَنْبِیَاءُ وَ الرُّسُلُ، فَمَا لَنَا لَا نَتَوَسَّلُ {بِهِمْ}! قَالَ: فَاجْتَمَعُوا وَ ضَجُّوا: یَا رَبَّنَا بِجَاهِ مُحَمَّدٍ الْأَکْرَمِ، وَ بِجَاهِ عَلِیٍّ الْأَفْضَلِ الْأَعْظَمِ، وَ بِجَاهِ فَاطِمَهًَْ الْفُضْلَی، وَ بِجَاهِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سِبْطَیْ سَیِّدِ النَّبِیِّینَ، وَ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهًِْ أَجْمَعِینَ، وَ بِجَاهِ الذُّرِّیَّهًِْ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ مِنْ آلِ طه وَ یس لَمَّا غَفَرْتَ لَنَا ذُنُوبَنَا، وَ غَفَرْتَ لَنَا هَفَوَاتِنَا، وَ أَزَلْتَ هَذَا الْقَتْلَ عَنَّا. فَذَاکَ حِینَ نُودِیَ مُوسَی (علیه السلام) مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ کُفَّ الْقَتْلَ، فَقَدْ سَأَلَنِی بَعْضُهُمْ مَسْأَلَهًًْ وَ أَقْسَمَ عَلَیَّ قَسَماً، لَوْ أَقْسَمَ بِهِ هَؤُلَاءِ الْعَابِدُونَ لِلْعِجْلِ، وَ سَأَلُوا الْعِصْمَهًَْ لَعَصَمْتُهُمْ حَتَّی لَا یَعْبُدُوهُ. وَ لَوْ أَقْسَمَ عَلَیَّ بِهَا إِبْلِیسُ لَهَدَیْتُهُ. وَ لَوْ أَقْسَمَ بِهَا {عَلَیَ} نُمْرُودُ {أَوْ} وَ فِرْعَوْنُ لَنَجَّیْتُهُ. فَرَفَعَ عَنْهُمُ الْقَتْلَ، فَجَعَلُوا یَقُولُونَ: یَا حَسْرَتَنَا أَیْنَ کُنَّا عَنْ هَذَا الدُّعَاءِ بِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ حَتَّی کَانَ اللَّهُ یَقِینَا شَرَّ الْفِتْنَهًِْ، وَ یَعْصِمُنَا بِأَفْضَلِ الْعِصْمَهًِْ.

امام علی (خداوند به موسی (فرمان داد که گوساله‌پرستان را بکشد، امّا اکثر آن‌ها از عبادت گوساله برائت جستند و گفتند: «ما آن را نپرستیدیم». سپس خداوند به موسی (وحی نمود که گوساله را با آهن داغ کرده و آن را در آب بیاندازد و هرکس از آن آب می‌خورد، اگر از گوساله پرستان بود، لبانش سیاه می‌شد و بینی او تیره می‌گشت و گناه او آشکار می‌شد، به این ترتیب عبادت‌کنندگان گوساله رسوا شدند، آن وقت خداوند فرمان داد که دوازده‌هزار نفر از غیر آن‌ها با شمشیرهای آخته به جنگ با گوساله پرستان بپردازند و منادی ندا داد: «لعنت خدا بر کسی که این‌ها را با دست و زبان یاری کند و لعنت خدا بر کسی که در کشتن کسی به‌جهت دوستی و نسبت سستی نماید و به‌جانب غریبه حمله کند». پس عدّه‌ای کشته شدند و جمعی زنده ماندند، آن‌ها که زنده مانده بودند، گفتند: «مصیبت ما از کشته‌شدگان بیشتر است، چون مجبور شدیم با دست خود پدران و مادران و برادران و نزدیکان خود را بکشیم درحالی‌که ما مرتکب گناه گوساله‌پرستی نشدیم، پس چرا ما دچار مصیبت شدیم»؟ سپس خداوند تعالی به موسی (وحی نمود: «من آن‌ها را هم مبتلا به امتحان کردم، چون این‌ها وقتی گوساله‌پرستی اقوام خود را دیدند، از ایشان کناره‌گیری نکردند و با آن‌ها مقابله ننمودند، به آن‌ها بگو هرکس می‌خواهد رنج کشتن گوساله‌پرستان بر او آسان شود خدا را به نام محمّد و علی و آل طیبین (بخواند». و آن‌ها چنین کردند و از آن پس این امر بر آن‌ها آسان شد و از کشتن گوساله‌پرستان رنجی احساس نکردند و به این عمل ادامه دادند تا آنکه ششصدهزار نفر کشته شدند و آنگاه خداوند به قلب این دوازده‌هزار نفری که گوساله نپرستیده بودند چنین الهام کرد که آن‌ها با خود گفتند: «مگر جز این است که توسّل به محمّد و آل محمّد (وسیله‌ای است که خداوند هرگز متوسّل به آن را ناامید نمی‌کند؟ پس ما چرا متوسّل به آن‌ها نمی‌شویم تا این حکم کشتن گوساله‌پرستان از ما برداشته شود»؟ آن وقت همگی اجتماع کردند و به ضجّه و زاری پرداختند و گفتند: «پروردگارا! به جاه محمّد اکرم (و به جاه علی افضل و اعظم و به جاه فاطمه (صاحب فضل و عصمت و به جاه حسن و حسین (دو نواده‌ی سیّد و سرور انبیاء (که سرور جوانان اهل بهشت هستند و به جاه ذرّیّه‌ی طیّبه آن‌ها از خاندان طه و یس از تو می‌خواهیم از گناه ما درگذری و ما را بیامرزی و این حکم قتل و کشتار را از میان ما برداری». در همان دم به موسی (ندا رسید: «دست از قتل بردار، چون بعضی از این قوم مرا به سوگندی قسم دادند که اگر ابلیس و نمرود و فرعون مرا به آن سوگند می‌دادند هرآینه آن‌ها را نجات می‌دادم و درخواستشان را اجابت می‌کردم». پس خداوند حکم قتل را از میان آن‌ها برداشت و آنگاه با خود گفتند: «ای افسوس و حسرت بر ما! ای کاش زودتر خدا را با این سوگند می‌خواندیم تا ما را از شرّ این فتنه حفظ می‌کرد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۷۴

الإمام العسکری؛ ص ۲۵۴

۴

(طه/ ۹۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) الْبَصْرَهًَْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَیْهِ وَ فِیهِمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِیُّ وَ مَعَهُ أَلْوَاحٌ فَکَانَ کُلَّمَا لَفَظَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) بِکَلِمَهًٍْ کَتَبَهَا فَقَالَ لَهُ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) بِأَعْلَی صَوْتِهِ مَا تَصْنَعُ قَالَ نَکْتُبُ آثَارَکُمْ لِنُحَدِّثَ بِهَا بَعْدَکُمْ فَقَالَ لَهُ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) أَمَا إِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ سَامِرِیّاً وَ هَذَا سَامِرِیُّ هَذِهِ الْأُمَّهًِْ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَقُولُ لا مِساسَ وَ لَکِنَّهُ یَقُولُ لَا قِتَال.

امام علی (علیه السلام) - ابویحیی واسطی گوید: زمانی‌که امیرالمؤمنین (علیه السلام) بصره را فتح کرد، مردم دور او جمع شدند و حسن بصری میان آن‌ها بود و همراه خود الواحی داشت که تمام کلمات امیرالمؤمنین (علیه السلام) را ثبت می‌کرد. امیرالمؤمنین (علیه السلام) باصدای بلند به او فرمود: «چه می‌کنی»؟ او گفت: «آثار شما را می‌نویسیم تا بعد از شما آن‌ها را بازگو کنیم». امیرالمؤمنین (به او فرمود: «هر قومی یک سامری دارد و این فرد، سامری این امّت است با این فرق که او نمی‌گوید: «لامِساسَ؛ بلکه می‌گوید نجنگید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۷۶

بحار الأنوار، ج۴۲، ص۱۴۱/ نورالثقلین؛ «بتفاوت»

۵

(طه/ ۹۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) تَفْتَرِقُ أُمَّتِی ثَلَاثَ فِرَقٍ فِرْقَهًٌْ عَلَی الْحَقِّ لَا یَنْقُصُ الْبَاطِلُ مِنْهُ شَیْئاً یُحِبُّونَنِی وَ یُحِبُّونَ أَهْلَ بَیْتِی مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الذَّهَبِ الْجَیِّدِ کُلَّمَا أَدْخَلْتَهُ النَّارَ فَأَوْقَدْتَ عَلَیْهِ لَمْ یَزِدْهُ إِلَّا جَوْدَهًًْ وَ فِرْقَهًٌْ عَلَی الْبَاطِلِ لَا یَنْقُصُ الْحَقُّ مِنْهُ شَیْئاً یُبْغِضُونَنِی وَ یُبْغِضُونَ أَهْلَ بَیْتِی (مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْحَدِیدِ کُلَّمَا أَدْخَلْتَهُ النَّارَ فَأَوْقَدْتَ عَلَیْهِ لَمْ یَزِدْهُ إِلَّا شَرّاً وَ فِرْقَهًٌْ مُدَهْدَهَهًٌْ عَلَی مِلَّهًِْ السَّامِرِیِّ لَا یَقُولُونَ لا مِساسَ لَکِنَّهُمْ یَقُولُونَ لَا قِتَالَ إِمَامُهُمْ عَبْدُ‌اللَّهِ‌بْنُ‌قَیْسٍ الْأَشْعَرِیُّ.

پیامبر ( امّت من به سه فرقه تقسیم می¬شوند؛ یک فرقه بر حق بوده و باطل در آن¬ها راه پیدا نمی¬کند و به من و اهل بیتم محبّت دارند و مانند طلای ناب هستند که هرگاه به آتش بیندازی و شعله آتش را بر آن افزون کنی، بر مرغوبیّت آن افزوده می¬شود. فرقه¬ای دیگر بر باطل¬اند و بهره¬ای از حق ندارند و بر من و اهل بیتم بغض می¬ورزند و مانند آهن هستند که هرگاه آن را به آتش بیفکنی و شعله آتش را بر آن افزون کنی، چیزی جز پلیدی به آن افزوده نمی¬شود. فرقه¬ای دیگر در نوسان¬ هستند و برآیین سامری¬اند، لا مِساسَ؛ نمی¬گویند؛ ولی می‌گویند لا قتالَ پیشوای این فرقه عبدالله‌بن‌قیس اشعری است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۷۶

بحار الأنوار، ج۹، ص۲۸

۶

(طه/ ۹۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ حَبَّهًَْ الْعُرَنِیِّ قَالَ فَلَمَّا رَأَی عَلِیٌّ (علیه السلام) أَنَّ الْمَوْتَ عِنْدَ الْجَمَلِ وَ أَنَّهُ مَا دَامَ قَائِماً فَالْحَرْبُ لَا تُطْفَأُ وَضَعَ سَیْفَهُ عَلَی عَاتِقِهِ وَ عَطَفَ نَحْوَهُ وَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِکَ… وَ أَمَرَ

عَلِیٌّ (علیه السلام) بِالْجَمَلِ أَنْ یُحْرَقَ ثُمَّ یُذْرَی فِی الرِّیحِ وَ قال (علیه السلام): لَعَنَهُ اللَّهُ مِنْ دَابَّهًٍْ فَمَا أَشْبَهَهُ بِعِجْلِ بَنِی إِسْرَائِیلَ ثُمَّ قَرَأَ وَ انْظُرْ إِلی إِلهِکَ الَّذِی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاکِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفاً.

امام علی (از حبّه عرنی گوید: زمانی‌که امیرالمؤمنین (متوجّه شد بیشتر کشته‌ها به خاطر «شتر» است و تا زمانی‌که «شتر» پابرجا باشد جنگ نمی‌خوابد، شمشیر را بر دوشش گذاشت و به‌سمت شتر رفت و اصحابش را امر کرد که همین کار را بکنند… علی (دستور داد تا شتر را بسوزانند و ذرات آن را به باد دهند. سپس فرمود: «خدا این چهارپا را لعنت کند چقدر شبیه گوساله بنی‌اسرائیل بود. سپس این آیه را قرائت کرد: وَ انْظُرْ إِلی إِلهِکَ الَّذِی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاکِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی الْیَمِّ نَسْفاً».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۷۶

شرح نهج البلاغهًْ؛ ج۱، ص۲۶۶

آیه إِنَّما إِلهُکُمُ اللهُ الَّذی لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ عِلْماً [98]

معبود شما تنها خداوند یگانه است که جز او هیچ معبودی نیست؛ و علم او همه چیز را فراگرفته است.

۱

(طه/ ۹۸)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ مُوسَی (علیه السلام) هَمَّ بِقَتْلِ السَّامِرِیِّ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ لَا تَقْتُلْهُ یَا مُوسَی (علیه السلام) فَإِنَّهُ سَخِیٌّ ثُمَّ أَقْبَلَ مُوسَی (علیه السلام) عَلَی قَوْمِهِ فَقَالَ إِنَّما إِلهُکُمُ الْآیَهًَْ.

امام صادق (آنگاه موسی (خواست تا سامری را بکشد؛ ولی خداوند به موسی (وحی فرمود: «او را نکُش؛ ای موسی (! چرا که او انسان بخشنده‌ای است». موسی (به‌سوی قومش برگشت و به آن‌ها گفت: إِنَّما إِلهُکُمُ اللهُ الَّذی لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ کُلَّ شَیْءٍ عِلْماً.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۷۸

بحار الأنوار، ج۱۳، ص۲۰۸/ القمی؛ ج۲، ص۶۱؛ «بتفاوت» / قصص الأنبیاءللجزایری؛ ص۲۶۹

آیه کَذلِکَ نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ آتَیْناکَ مِنْ لَدُنَّا ذِکْراً [99]

این‌گونه از اخبار پیشین برای تو بازگو می‌کنیم؛ و ما از نزد خود، ذکری [قرآن] به تو دادیم.

۱

(طه/ ۹۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - کِتَابُ الْغَارَاتِ لِإِبْرَاهِیمَ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ، قَالَ رُوِی أَنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) کَتَبَ إِلَی مُعَاوِیَهًَْ مِنْ عَبْدِ‌اللَّهِ امیرالمؤمنین علِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) إِلَی مُعَاوِیَهًَْ وَ بَعْد نَحْنُ آلُ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) الْمَحْسُودُونَ وَ أَنْتَ الْحَاسِدُ لَنَا خَلَقَ اللَّهُ آدم (علیه السلام) بِیَدِهِ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَ أَسْجَدَ لَهُ الملائکهًْ وَ عَلَّمَهُ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا وَ اصْطَفَاهُ عَلَی الْعَالَمِینَ فَحَسَدَهُ الشَّیْطَانُ فَکانَ مِنَ الْغاوِینَ وَ نُوحاً (علیه السلام) حَسَدَهُ قَوْمُهُ إِذْ قَالُوا ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُرِیدُ أَنْ یَتَفَضَّلَ عَلَیْکُمْ ذَلِکَ حَسَدٌ مِنْهُمْ لِنُوحٍ أَنْ یُقِرُّوا لَهُ بِالْفَضْلِ وَ هُوَ بَشَرٌ وَ مِنْ بَعْدِهِ حَسَدُوا هُوداً إِذْ یَقُولُ قَوْمُهُ ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ\* وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَکُمْ إِنَّکُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ قَالُوا ذَلِکَ حَسَداً أَنْ یُفَضِّلَ اللَّهُ مَنْ یَشَاءُ وَ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ وَ مِنْ قَبْلِ ذَلِکَ ابْنُ آدم (علیه السلام) قَابِیلُ قَتَلَ هَابِیلَ حَسَداً فَکَانَ مِنَ الْخَاسِرِینَ وَ طَائِفَهًٌْ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ إِذْ قالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِکاً نُقاتِلْ فِی سَبِیلِ اللهِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ لَهُمْ طَالُوتَ مَلِکاً حَسَدُوهُ وَ قالُوا أَنَّی یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنا وَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ کُلَّ ذَلِکَ نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَ عِنْدَنَا تَفْسِیرُهُ وَ عِنْدَنَا تَأْوِیلُهُ وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَری وَ نَعْرِفُ فِیکُمْ شِبْهَهُ وَ أَمْثَالَه.

امام علی (حضرت علی (درنامه‌ای به معاویه این‌گونه نوشت: «از طرف بنده‌ی خدا امیرالمؤمنین علیّ‌بن‌ابی‌طالب (به معاویه… ما همان آل ابراهیم (هستیم که مورد حسادت واقع شدیم و تو بر ما حسد کردی. خدا آدم (را با دست قدرتش آفرید: و از روح خود دراو دمید. (سجده/۹). و ملائکه را ملزَم به سجده بر او کرد و همه‌ی اسماء را به او آموخت و بر همه‌ی جهانیان او را برتری داد پس شیطان بر او حسادت کرد و از گمراهان شد. (اعراف/۱۷۵). قوم نوح (به او حسادت کردند زمانی‌که در حقّ او گفتند: این فرد بشری مانند شماست می‌خواهد خودش را برتر از شما جلوه دهد. (مؤمنون/۲۴) این حسودی از جانب آنان بر نوح (بود که به فضل او اقرار کنند درحالی⁭که او بشر است. و پس از او بر هود حسادت ورزیدند آنگاه که به قومش گفت: «این بشری است مثل شما؛ از آنچه می‌خورید می‌خورد؛ و از آنچه می‌نوشید می‌نوشد! [پس چگونه می‌تواند پیامبر باشد؟!] و اگر از بشری همانند خودتان اطاعت کنید، مسلّماً زیانکارید. (مؤمنون/۳۴-۳۳) و آن را از روی حسد گفتند که خداوند هر که را بخواهد برتری می⁭دهد و هرکه را بخواهد به رحمتش مخصوص می⁭گرداند. و پیش از آن پسر آدم (قابیل از روی حسد هابیل را کشت و از زیانکاران بود. و گروهی از بنی⁭اسرائیل: به پیامبر خود گفتند: «زمامدار (و فرماندهی) برای ما انتخاب کن! تا (زیر فرمان او) در راه خدا پیکار کنیم. (بقره/۲۴۶) و زمانی⁭که خداوند طالوت را به⁭عنوان فرمانروا بر آنان فرستاد بر او حسادت کردند و گفتند: «هرگز فرمانروایی بر ما برای او نخواهد بود؛ و پنداشتند که خود بر فرمانروایی سزاوارتر از او هستند، همه این موارد را از خبرهایی که گذشته است و تفسیر و تأویلش نزد ماست برایت بیان می⁭کنیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۷۸

بحار الأنوار، ج۳۳، ص۱۳۳

آیه مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ یَحْمِلُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وِزْراً [100]

هرکس از آن روی‌گردان شود، روز قیامت بار سنگینی [از گناه] بر دوش خواهد داشت!

آیه خالِدِینَ فِیهِ وَ ساءَ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ حِمْلاً [101]

درحالی‌که جاودانه در آن خواهند ماند؛ و بد باری است برای آن‌ها در روز قیامت!

آیه یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمینَ یَوْمَئِذٍ زُرْقاً [102]

روزی‌که در «صور» دمیده می‌شود؛ و مجرمان را با بدن‌های کبود، در آن روز جمع می‌کنیم.

۱

(طه/ ۱۰۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ زُرْقاً تَکُونُ أَعْیُنُهُمْ مُزْرَقَّهًًْ لَا یَقْدِرُونَ أَنْ یَطْرِفُوهَا.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (وَ نَحْشُرُ المُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ زُرْقًا؛ چشمانشان کبود شده است به‌حدّی که نمی‌توانند آن را بچرخانند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۰

بحار الأنوار، ج۷، ص۱۷۶/ القمی؛ ج۲، ص۶۴

۲

(طه/ ۱۰۲)

الصّادق (علیه السلام) - وَ یَوْمُ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ نَفْخَهًٌْ واحِدَهًٌْ فَیَمُوتُ إِبْلِیسُ مَا بَیْنَ النَّفْخَهًِْ الْأُولَی وَ الثَّانِیَهًِْ.

امام صادق (یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّور؛ آن روزیست که بار یکم در صور دمیده شود، و ابلیس در میان دم یکم و دوّم صور بمیرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۰

بحار الأنوار، ج۹۶، ص۳۲

آیه یَتَخافَتُونَ بَیْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْراً [103]

آن‌ها آهسته با هم گفتگو می‌کنند؛ [بعضى مى‌گویند]: شما فقط ده روز [در عالم برزخ] درنگ کردید.

۱

(طه/ ۱۰۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ یَتَخافَتُونَ بَیْنَهُمْ قَالَ: یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ یُشِیرُ بَعْضُهُمْ إِلَی بَعْضٍ أَنَّهُمْ لَمْ یَلْبَثُوا إِلاَّ عَشْراً.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (یَتَخَافَتُونَ بَیْنَهُمْ؛ در روز قیامت، گناهکاران به آهستگی به یکدیگر می‌گویند که در دنیا تنها ده روز درنگ نموده‌اند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۰

القمی؛ ج۲، ص۶۴

آیه نَحْنُ أَعْلَمُ بِما یَقُولُونَ إِذْ یَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَریقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ یَوْماً [104]

ما به آنچه آن‌ها می‌گویند آگاهتریم، هنگامی‌که نیکو روش‌ترین آن‌ها می‌گوید: «شما تنها یک روز درنگ کردید».

۱

(طه/ ۱۰۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - قَالَ اللهُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما یَقُولُونَ إِذْ یَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِیقَةً قَالَ أَعْلَمُهُمْ وَ أَصْلَحُهُمْ یَقُولُونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا یَوْماً.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا یَقُولُونَ إِذْ یَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِیقَةً؛ منظور از أَعْلَمُ این است که ما داناترین هستیم. و أَعْلَمُ نیز به درستکارترین افراد میان آنان اشاره می‌کند که می‌گویند: إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا یَوْمًا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۰

القمی؛ ج۲، ص۶۴

آیه وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ یَنْسِفُها رَبِّی نَسْفاً [105]

و از تو درباره‌ی کوه‌ها سؤال می‌کنند؛ بگو: «[در پایان جهان] پروردگارم آن‌ها را به کلّی [متلاشى‌کرده] بر باد می‌دهد».

۱

(طه/ ۱۰۵)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِیفٍ سَأَلَ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) کَیْفَ تَکُونُ الْجِبَالُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ مَعَ عِظَمِهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَسُوقُهَا بِأَنْ یَجْعَلَهَا کَالرِّمَالِ ثم یرسل علی‌ها الریاح فتفرقها.

امام صادق (مردی از قبیله‌ی ثقیف از رسول خدا (پرسید: «کوه‌ها با آن همه عظمتی که دارند در روز قیامت چگونه‌اند»؟ حضرت (فرمود: «خدای متعال آن‌ها را حرکت می‌دهد؛ به این‌صورت که آن‌ها را به ریگ تبدیل می‌کند و باد را بر آن‌ها می‌فرستد و آن‌ها را پراکنده می‌کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۰

بحار الأنوار، ج۷، ص۷۴ / نورالثقلین

۲

(طه/ ۱۰۵)

الصّادق (علیه السلام) - رَوَی أَبَانُ‌بْنُ‌تَغْلِبَ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَال فَأَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی وَضَعْتَهُ عَلَی الْجِبَالِ فَنُسِفَتْ وَ وَضَعْتَهُ عَلَی السَّمَاءِ فَانْشَقَّت.

امام صادق (ابان‌بن‌تغلب نقل می‌کند: امام صادق (فرمود: …پس از تو خواهش و درخواست می‌کنم به نام مقدّست که چون بر کوه‌ها بنهی از هم گسسته و فرو می‌پاشند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۰

من لایجضر؛ ج ۱، ص۵۵۷ / نورالثقلین

۳

(طه/ ۱۰۵)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌نُعْمَانَ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ عَلِیِّ‌بْنِ‌مُوسَی الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ بِی ثَآلِیلَ کَثِیرَهًًْ قَدِ اغْتَمَمْتُ بِأَمْرِهَا فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُعَلِّمَنِی شَیْئاً أَنْتَفِعُ بِهِ فَقَالَ (علیه السلام) خُذْ لِکُلِّ ثُؤْلُولٍ سَبْعَ شَعِیرَاتٍ وَ اقْرَأْ عَلَی کُلِ شَعِیرَهًٍْ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ إِلَی قَوْلِهِ فَکانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا وَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ یَنْسِفُها رَبِّی نَسْفاً فَیَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً لا تَری فِی‌ها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً تَأْخُذُ الشَّعِیرَ شَعِیرَهًًْ شَعِیرَهًًْ فَامْسَحْ بِهَا عَلَی کُلِّ ثُؤْلُولٍ ثُمَّ صَیِّرْهَا فِی خِرْقَهًٍْ جَدِیدَهًٍْ فَارْبِطْ عَلَی الْخِرْقَهًٍْ حَجَراً وَ أَلْقِهَا فِی کَنِیفٍ قَالَ فَفَعَلْتُ فَنَظَرْتُ إِلَیْهَا یَوْمَ السَّابِعِ فَإِذَا هِیَ مِثْلُ رَاحَتِی وَ یَنْبَغِی أَنْ یُفْعَلَ ذَلِکَ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ.

امام رضا (علی‌بن‌نعمان گوید: به امام رضا (عرض کردم: «فدایت شوم! من زگیل بسیاری در بدن دارم که اسباب ناراحتی من شده از شما میخواهم چاره‌ای برای رفع آن بمن یاد دهی که مفید باشد، فرمود: برای هر کدام از آن‌ها هفت دانه جو برگیر و بر هر یک هفت بار از اوّل إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ تا کلام حق تعالی: فَکانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا و کلام حق تعالی: وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ یَنْسِفُها رَبِّی نَسْفاً فَیَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً لا تَری فِی‌ها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً قرائت کن و بدان بدم، آنگاه دانه دانه برگیر و هر یک را بر زگیلی بسای، سپس همه را در پارچه نشسته‌ای بریز و آن را با سنگی ببند و در جای تاریکی بیاویز». من این دستور را عمل کردم و روز هفتم نگاه کردم دیدم چیزی باقی نمانده و مثل کف دستم صاف شده بود، و سزاوار است این کار را در آخر ماه که محاقّ است (ماه در هیچ جای زمین پیدا نیست) انجام شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۲

عیون أخبار؛ ج۲، ص۵۰

آیه فَیَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً [106]

سپس زمین را صاف و هموار و بی‌آب و گیاه رها می‌سازد.

۱

(طه/ ۱۰۶)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ قاعاً صَفْصَفاً فَالْقَاعُ الَّذِی لَا تُرَابَ عَلَیْهِ وَ الصَّفْصَفُ الَّذِی لَا نَبَاتَ لَهُ.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (قَاعًا صَفْصَفًا؛ قَاعًا زمینی است که خاکی ندارد. و صَفْصَفًا؛ زمینی است که هیچ نباتی ندارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۲

القمی؛ ج۲، ص۶۷/ نورالثقلین

آیه لا تَری فیها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً [107]

در آن، هیچ پستی و بلندی نمی‌بینی.

۱

(طه/ ۱۰۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَبُوهُرَیْرَهًَْ عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) قَالَ یُبَدِّلُ اللَّهُ الْأَرْضَ غَیْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فَیَبْسُطُهَا وَ یَمُدُّهَا مَدَّ الْأَدِیمِ الْعُکَاظِیِّ لا تَری فِی‌ها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً.

پیامبر (ابوهریره نقل می‌کند: پیامبر (فرمود: خدای متعال زمین را دگرگون کرده به‌طوری که غیر از زمین کنونی می‌شود و همچنین آسمان‌ها را [غیر از آسمان کنونی می‌کند] سپس خدای متعال زمین را می‌گستراند و آن را کاملا پهن می‌کند؛ لا تَری فِی‌ها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۲

بحار الأنوار، ج۷، ص۷۱/ نورالثقلین

۲

(طه/ ۱۰۷)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - لَا تَری فِیهَا عِوَجاً وَ لَا أَمْتاً قَالَ: الْأَمْتُ الِارْتِفَاعُ وَ الْعِوَجُ الْحُزُونُ وَ الذَّکَوَاتُ.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (لَا تَرَی فِیهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا؛ منظور از أَمْتًا؛ ارتفاع‌های زمین است و مراد از عِوَجًا؛ ناهمواری‌های زمین و بیشه‌هاست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۲

القمی؛ ج۲، ص۶۴/ نورالثقلین

آیه یَوْمَئِذٍ یَتَّبِعُونَ الدَّاعِیَ لا عِوَجَ لَهُ وَ خَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً [108]

آن روز، همه از دعوت‌کننده‌ی الهی پیروی نموده، و قدرت بر مخالفت او نخواهند داشت [و همگی از قبرها برمی‌خیزند]؛ و همه‌ی صداها در برابر [عظمت ] خداوند رحمان، خاضع می‌شود؛ و جز صدای آهسته چیزی نمی‌شنوی.

۱

(طه/ ۱۰۸)

الباقر (علیه السلام) - إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ جَمَعَ اللَّهُ النَّاسَ فِی صَعِیدٍ وَاحِدٍ فَهُمْ حُفَاهًٌْ عُرَاهًٌْ فَیُوقَفُونَ فِی الْمَحْشَرِ حَتَّی یَعْرَقُوا عَرَقاً شَدِیداً فَتَشْتَدُّ أَنْفَاسُهُمْ فَیَمْکُثُونَ فِی ذَلِکَ مِقْدَارَ خَمْسِینَ عَاماً وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ خَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً.

امام باقر (در روز قیامت خداوند مردم را درحالی‌که پابرهنه و لخت می‌باشند، در یک سطح همسان جمع می‌کند و سپس آنان را در صحرای محشر نگه می‌دارد، تا اینکه به‌شدّت عرق کنند و نفس‌هایشان به‌سختی بیرون آید، آن‌ها پنجاه‌سال در آن مکان درنگ می‌کنند، و منظور از آیه: وَخَشَعَت الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا نیز همان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۲

بحار الأنوار، ج۷، ص۱۰۱/ القمی؛ ج۲، ص۶۴/ کشف الغمهًْ؛ ج۱، ص۱۳۷/ کشف الغمهًْ؛ ج۱، ص۱۴۲/ البرهان

۲

(طه/ ۱۰۸)

الصّادق (علیه السلام) - الدَّاعِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام).

امام صادق (الدَّاعِی، امیرالمؤمنین (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۴

تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۱/ بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۲۷/ البرهان

۳

(طه/ ۱۰۸)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ یَوْمَئِذٍ یَتَّبِعُونَ الدَّاعِیَ لَا عِوَجَ لَهُ قَالَ مُنَادِیاً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (یَوْمَئِذٍ یتَّبِعُونَ الدَّاعِیَ لَا عِوَجَ لَهُ؛ منظور از آن، منادی خداوند می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۴

القمی؛ ج۲، ص۶۴

آیه یَوْمَئِذٍ لاتَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ رَضِیَ لَهُ قَوْلاً [109]

در آن روز، شفاعت [هيچ‌كس] سودی نمی‌بخشد، جز کسی‌که خداوند رحمان به او اجازه داده، و از گفتار او راضی است.

آیه یَعْلَمُ ما بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا یُحیطُونَ بِهِ عِلْماً [110]

خداوند آنچه را پیش‌رو دارند، و آنچه را [در دنیا] پشت‌سر گذاشته‌اند می‌داند؛ درحالی‌که آن‌ها به او احاطه علمی ندارند.

۱

(طه/ ۱۱۰)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ صَفْوَانَ‌بْنِ‌یَحْیَی قَالَ: سَأَلَنِی أَبُوقُرَّهًَْ الْمُحَدِّثُ أَنْ أُدْخِلَهُ عَلَی أَبِی‌الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) … فقَالَ له أَبُوالْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ اللَّهُ وَ لا یُحِیطُونَ بِهِ عِلْماً فَإِذَا رَأَتْهُ الْأَبْصَارُ فَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ الْعِلْمُ وَ وَقَعَتِ الْمَعْرِفَهًُْ فَقَالَ أَبُوقُرَّهًَْ فَتُکَذِّبُ بِالرِّوَایَاتِ فَقَالَ أَبُوالْحَسَنِ (علیه السلام) إِذَا کَانَتِ الرِّوَایَاتُ مُخَالِفَهًًْ لِلْقُرْآنِ کَذَّبْتُهَا وَ مَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَیْهِ أَنَّهُ لَا یُحَاطُ بِهِ عِلْماً وَ لَا تُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ وَ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ.

امام رضا (صفوان‌بن‌یحیی گوید: ابوقرّه از من خواست که او را به محضر امام رضا (ببرم… امام رضا (فرمود: و خداوند فرموده است: وَلَا یُحِیطُونَ بِهِ عِلْمًا هنگامی‌که چشم¬ها او را ببینند، نسبت به او آگاهی حاصل می‌کنند و به دانش می‌رسند. سپس ابوقره گفت: «آیا روایات را دروغ می‌خوانی»؟ امام رضا (در جواب ایشان فرمود: «اگر روایات مخالف قرآن باشند، من آنان را دروغ می‌خوانم و اجماع تمامی مسلمانان این است که نمی‌توانیم خداوند را در احاطه‌ی دانش خود در بیاوریم؛ و لَا تُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ وَ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۴

الکافی؛ ج۱، ص۹۵/ بحار الأنوار، ج۴، ص۳۶/ بحار الأنوار، ج۱۰، ص۳۴۵/ الاحتجاج؛ ج۲، ص۴۰۵/ التوحید؛ ص۱۱۰/ روضهًْ الواعظین؛ ج۱، ص۳۳/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(طه/ ۱۱۰)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا یُحِیطُونَ بِهِ عِلْماً قَالَ: مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ مَا مَضَی مِنْ أَخْبَارِ الْأَنْبِیَاءِ (وَ مَا خَلْفَهُمْ مِنْ أَخْبَارِ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف).

علیّّّّّبن‌ابراهیم (یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا یُحِیطُونَ بِهِ عِلْمًا؛ منظور از مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ؛ اخبار پیامبران گذشته و مراد از وَ مَا خَلْفَهُمْ؛ اخبار قائم (می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۴

القمی؛ ج۲، ص، ۶۵/ نورالثقلین/ البرهان؛ «قوله یعلم… علما» محذوف

۳

(طه/ ۱۱۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَدْ یَئِسَتْ مِنِ اسْتِنْبَاطِ الْإِحَاطَهًِْ بِهِ طَوَامِحُ الْعُقُولِ وَ نَضَبَتْ عَنِ الْإِشَارَهًِْ إِلَیْهِ بِالاکْتِنَاهِ بِحَارُ الْعُلُوم… وَ تَحَیَّرَتِ الْأَوْهَامُ عَنْ إِحَاطَهًِْ ذِکْرِ أَزَلِیَّتِه.

امام علی (خردهای سرکش از احاطه به آن مأیوس گشته، و پندارها از احاطه‌ی ذکر أزلیّتش سرگردان شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۴

التوحید؛ ص ۷۰ / نورالثقلین

آیه وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّومِ وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً [111]

و [در آن روز] همه‌ی چهره‌ها در برابر خداوند زنده پاینده، خاضع می‌شود؛ و آنکه بار ستمی بر دوش دارد، مأیوس [و زیان کار] است.

۱

(طه/ ۱۱۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) -ِرِوَایَهًُْ أَبِی‌أُمَامَهًَْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ الَّذِی إِذَا دُعِیَ بِهِ أَجَابَ فِی سُوَرٍ ثَلَاثٍ فِی الْبَقَرَهًِْ وَ آلِ عِمْرَانَ وَ طه قَالَ أَبُوأُمَامَهًَْ فِی الْبَقَرَهًِْ آیَهًُْ الْکُرْسِیِّ وَ فِی آلِ عِمْرَانَ الم اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَ فِی طه وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّومِ.

پیامبر (در روایت ابوامامه آمده است: پیغمبر خدا (فرمود: «اسم اعظمی که هرگاه خدای تعالی به آن اسم خوانده شود، حاجت بنده‌ی خود را برمی‌آورد، در سه سوره است: در سوره‌ی بقره و آل عمران و طه». ابوامامهًْ گفته است: «و امّا آنکه در سوره‌ی بقره است، آیهًْ الکرسی است و امّا آنکه در سوره‌ی آل عمران است پس آن این است: الم، معبودی جز خداوندِ یگانه زنده و پایدار و نگهدارنده، نیست. (آل عمران/۲۱) و امّا آنکه در سوره‌ی طه است این است: وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّومِ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۴

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۲۲۴/ المصباح للکفعمی؛ ص۳۰۶؛ «وطه قال. . الم» محذوف/ مهج الدعوات؛ ص۳۱۷

۲

(طه/ ۱۱۱)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّومِ أی ذلت.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّوم؛ منظور از آن این است که چهره‌ها در برابر خداوند ذلیل می‌گردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۶

القمی؛ ج۲، ص۶۵

۳

(طه/ ۱۱۱)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - سُئِلَ مَا الْحِکْمَهًُْ فِی أَنَّهُ جُعِلَ لِلصَّلَاهًِْ الْأَذَانُ وَ لَمْ یُجْعَلْ لِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ أَذَان وَ لَا دُعَاءٌ قَالَ لِأَنَّ الصَّلَاهًَْ شَبِیهٌ بِأَحْوَالِ یَوْمِ الْقِیَامَهًْ… وَ الرُّکُوعَ شَبِیهٌ لِخُضُوعِ الْخَلَائِقِ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ کَمَا قَالَ عَزَّ ذِکْرُهُ وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّوم.

پیامبر (از رسول خدا (سؤال شد: «حکمت اینکه برای نماز اذان گذاشته شده و برای سایر عبادات اذان و دعا گذاشته نشده چیست»؟ حضرت (فرمود: «چون نماز شبیه حالات روز قیامت است… و رکوع شبیه خضوع مخلوقات برای پرودگار عالم است. همان‌طورکه خدای عزّوجلّ درقرآن فرمود: وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّومِ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۶

جامع الأخبار؛ ص۷۸

۴

(طه/ ۱۱۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ فَرْقَدٍ الْبَجَلِیِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً (علیه السلام) یَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ ضَرَبْتُ خَیْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَیْفِی هَذَا عَلَی أَنْ یُبْغِضَنِی مَا أَبْغَضَنِی وَ لَوْ صَبَبْتُ الدُّنْیَا بِحَذَافِیرِهَا عَلَی الْکَافِرِ مَا أَحَبَّنِی وَ ذَلِکَ أَنَّهُ قُضِیَ فَانْقَضَی عَلَی لِسَانِ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهُ لَا یُبْغِضُکَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یُحِبُّکَ کَافِرٌ وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً وَ افْتَری.

امام علی (فرقد بجلی گوید: شنیدم که امام علی (می‌فرماید: «… اگر با این شمشیر بر بُن بینی مؤمن بزنم که با من دشمنی ورزد دشمنی نخواهد کرد. و اگر تمام جهان را در کام منافق بریزم که مرا دوست بدارد دوست نخواهد داشت. زیرا قضا جاری شده و بر زبان پیامبر امّی گذشته که فرمود: «یا علی (! شخص مؤمن با تو دشمنی نخواهد کرد، و منافق تو را دوست نخواهد داشت. وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً وَ افْتَری».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۶

بحار الأنوار، ج۳۴، ص۵۰

۵

(طه/ ۱۱۱)

الباقر (علیه السلام) - قَالَ البَاقِرُ (علیه السلام): أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَضَی عَلَی لِسَانِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) لِعَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) أَنَّهُ لَا یُبْغِضُکَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یُحِبُّکَ کَافِرٌ أَوْ مُنَافِقٌ وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً.ِ

پیامبر (خدای متعال به زبان حضرت محمّد (در مورد علیّ‌بن‌ابی‌طالب (این قضا را جاری کرده که هیچ مؤمنی با تو دشمنی نمی‌کند و هیچ کافری یا منافقی تو را دوست ندارد، وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۶

بحار الأنوار، ج۴۰، ص۶۱/ فرات الکوفی؛ ص۲۶۰

آیه وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا یَخافُ ظُلْماً وَ لا هَضْماً [112]

[امّا] آن کس‌که کارهای شایسته انجام دهد، درحالی‌که مؤمن باشد، نه از ستمی می‌ترسد، و نه از کمبود [حقّش].

۱

(طه/ ۱۱۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا یَخافُ ظُلْماً وَ لا هَضْماً قَالَ مُؤْمِنٌ بِمَحَبَّهًِْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ مُبْغِضٌ لِعَدُوِّهِمْ.

امام صادق (وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلا یَخافُ ظُلْماً وَ لا هَضْماً؛ یعنی هرکس مؤمن به محبّت آل محمّد (و دشمن دشمن ایشان باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۶

بحار الأنوار، ج۲۳، ص۳۶۰/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۲

۲

(طه/ ۱۱۲)

الباقر (علیه السلام) - فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَلا یَخافُ ظُلْماً وَ لا هَضْماً أَیْ لَا یَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ شَیْئاً وَ أَمَّا ظُلْماً یَقُولُ لَنْ یَذْهَبَ بِهِ.

امام باقر (فَلَا یَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا؛ از کارهایش هیچ‌چیز کم نخواهد شد و امّا منظور از ظُلْمًا؛ این است که بر اساس ظلم با او رفتار نخواهد شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۶

بحار الأنوار، ج۲۷، ص۱۶۷/ القمی؛ ج۲، ص۶۷؛ «و اما ظلما… الی آخر» محذوف/ البرهان

۳

(طه/ ۱۱۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ امیرالمؤمنین (علیه السلام) فِی جَوَابِ الزِّنْدِیقِ الْمُدَّعِی لِلتَّنَاقُضِ فِی الْقُرْآنِ قَالَ (علیه السلام) وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ قَوْلُهُ وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی فَإِنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ لَا یُغْنِی إِلَّا مَعَ الِاهْتِدَاءِ وَ لَیْسَ کُلُّ مَنْ وَقَعَ عَلَیْهِ اسْمُ الْإِیمَانِ کَانَ حَقِیقاً بِالنَّجَاهًِْ مِمَّا هَلَکَ بِهِ الْغُوَاهًُْ وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ لَنَجَتِ الْیَهُودُ مَعَ اعْتِرَافِهَا بِالتَّوْحِیدِ وَ إِقْرَارِهَا بِاللَّهِ وَ نَجَا سَائِرُ الْمُقِرِّینَ بِالْوَحْدَانِیَّهًِْ مِنْ إِبْلِیسَ فَمَنْ دُونَهُ مَعَ الْکُفْرِ.

امام علی (امیرالمؤمنین (در پاسخ زندیقی که گفت در قرآن تناقض وجود دارد فرمود: «… امّا کلام خداوند که فرمود: «مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ و آیه: وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی؛ همه‌ی این‌ها با هدایت نتیجه می‌دهد. این‌طور نیست که هرکس نام مؤمن بر خود نهاده، در حقیقت اهل نجات باشد، و با گمراهان در هلاکت گرفتار نشود، اگر چنین بود باید یهودیان با اعتراف به توحید و اقرار به خداوند نجات پیدا می‌کردند و یا دیگران که به وحدانیّت خداوند اقرار کرده‌اند رستگار گردند. شیطان و کسانی که پایین‌تر از او می‌باشند از این گروه هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۶

بحار الأنوار، ج۹۰، ص۱۰۸

۴

(طه/ ۱۱۲)

الباقر (علیه السلام) - فِی رَوَایَهًِْ أَبِی‌الجَارُودِ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ لَا یَخافُ ظُلْماً وَ لا هَضْماً یَقُولُ: لَا یُنْقَصُ مِنْ عِلْمِهِ شَیْءٌ وَ أَمَّا ظُلْماً یَقُولُ یَذْهَبُ بِهِ قَوْلُهُ أَوْ یُحْدِثُ لَهُمْ ذِکْراً یَعْنِی مَا یَحْدُثُ مِنْ أَمْرِ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ السُّفْیَانِیِّ.

امام باقر (در روایت ابوالجارود آمده است: امام باقر (در مورد آیه: فَلَا یَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا فرمود: «از کارهایش هیچ‌چیز کم نخواهد شد. و امّا منظور از ظُلْمًا؛ این است که براساس ظلم با او رفتار نخواهد شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۸

نورالثقلین

آیه وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا وَ صَرَّفْنا فیهِ مِنَ الْوَعیدِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ أَوْ یُحْدِثُ لَهُمْ ذِکْراً [113]

و این‌گونه آن را قرآنی عربی [و فصیح و گویا] نازل کردیم، و انواع وعیدها [و انذارها] را در آن بازگو نمودیم، شاید تقوا پیشه کنند؛ یا برایشان سبب یادآوری شود.

۱

(طه/ ۱۱۳)

الرّضا (علیه السلام) - عَنْ صَفْوَانَ‌بْنِ‌یَحْیَی قَالَ: سَأَلَنِی أَبُوقُرَّهًَْ الْمُحَدِّثُ صَاحِبُ شُبْرُمَهًَْ أَنْ أُدْخِلَهُ إِلَی أَبِی‌الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَل… فَقَالَ أَبُوقُرَّهًَْ فَمَا تَقُولُ فِی الْکُتُبِ قَالَ أَبُوالْحَسَنِ (علیه السلام) التَّوْرَاهًُْ وَ الْإِنْجِیلُ وَ الزَّبُورُ وَ الْفُرْقَانُ وَ کُلُّ کِتَابٍ أُنْزِلَ کَانَ کَلَامَ اللَّهِ تَعَالَی أَنْزَلَهُ لِلْعَالَمِینَ نُوراً وَ هُدًی وَ هِیَ کُلُّهَا مُحْدَثَهًٌْ وَ هِیَ غَیْرُ اللَّهِ حَیْثُ یَقُولُ أَوْ یُحْدِثُ لَهُمْ ذِکْراً.

امام کاظم (صفوان‌بن‌یحیی گوید: ابوقرّه از من خواست تا او را به محضر امام رضا (ببرم… حضرت رضا (فرمود: «تورات و انجیل و زبور و فرقان و هر کتابی که خدا فرستاده، کلام خدا است که برای جهانیان چراغ هدایت و راهنما است. تمام آن‌ها آفریده شده است و آن کتاب‌ها، غیر خدا هستند. چنانچه در قرآن نیز می‌فرماید: أَوْ یُحْدِثُ لَهُمْ ذِکْرا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۸

بحار الأنوار، ج۱۰، ص۳۴۳/ الاحتجاج؛ ج۲، ص۴۰۵/ نورالثقلین

۲

(طه/ ۱۱۳)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - أَوْ یُحْدِثُ لَهُمْ ذِکْراً یَعْنِی مِنْ أَمْرِ القائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ السُّفْیَانِیِّ.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (أَوْ یُحْدِثُ لَهُمْ ذِکْرًا؛ منظور از آن حوادثی است که بین حضرت قائم (و سفیانی اتّفاق خواهد افتاد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۸

بحار الأنوار، ج۵۱، ص۴۶/ القمی؛ ج۲، ص۶۵/ البرهان

آیه فَتَعالَی اللهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضی إِلَیْکَ وَحْیُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنی عِلْماً [114]

پس بلند مرتبه است خداوندی که فرمانروای حقیقی است! و [اى پیامبر]! نسبت به [تلاوت] قرآن، پیش از آنکه وحی آن بر تو تمام شود، شتاب مکن؛ و بگو: «پروردگارا! علم مرا افزون کن».

و [ای پیامبر]! نسبت به [تلاوت] قرآن، پیش از آنکه وحی آن بر تو تمام شود، شتاب مکن

۱ -۱

(طه/ ۱۱۴)

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَولُهُ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضی إِلَیْکَ وَحْیُهُ. وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْما قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِذَا نَزَلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ بَادَرَ بِقِرَاءَتِهِ قَبْلَ تَمَامِ نُزُولِ الْآیَهًِْ. وَ الْمَعْنَی فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضی إِلَیْکَ وَحْیُهُ أَیْ تَفْرُغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْما.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضی إِلَیْکَ وَحْیُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً هرگاه بر رسول خدا (قرآن نازل می‌شد، قبل از پایان نزول آیه و معنا، شروع به خواندن آن می‌کرد، و به‌همین‌خاطر خداوند تبارک‌وتعالی می‌فرماید: وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن یُقْضَی إِلَیْکَ وَحْیُهُ؛ یعنی اینکه قبل از اتمام وحی، در خواندن آن عجله نکن؛ و وَ قُل رَّبِّ زِدْنِی عِلْمًا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۸

القمی؛ ج۲، ص۶۵/ نورالثقلین/ البرهان؛ «بتفاوت»

و بگو: «پروردگارا! علم مرا افزون کن»

۲ -۱

(طه/ ۱۱۴)

السّجّاد (علیه السلام) - مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً (صلی الله علیه و آله) إِلَّا أَعْطَاهُ مِنَ الْعِلْمِ بَعْضَهُ مَا خَلَا النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) فَإِنَّهُ أَعْطَاهُ مِنَ الْعِلْمِ کُلَّهُ فَقَالَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ وَ قَالَ کَتَبْنا لَهُ فِی الْأَلْواحِ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وَ قَالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ وَ لَمْ یُخْبِرْ أَنَّ عِنْدَهُ عِلْمَ الْکِتَابِ وَ مَنْ لَا یَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَلَی الْجَمِیعِ وَ قَالَ لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا فَهَذَا الْکُلُّ وَ نَحْنُ الْمُصْطَفَوْنَ وَ قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) فِیمَا سَأَلَ رَبَّهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْماً فَهِیَ الزِّیَادَهًُْ الَّتِی عِنْدَنَا مِنَ الْعِلْمِ الَّذِی لَمْ یَکُنْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَوْصِیَاءِ الْأَنْبِیَاءِ (وَ لَا ذُرِّیَّهًِْ الْأَنْبِیَاءِ (غَیْرِنَا فَبِهَذَا الْعِلْمِ عَلِمْنَا الْبَلَایَا وَ الْمَنَایَا وَ فَصْلَ الْخِطَابِ.

امام سجاد ( خداوند هیچ پیامبری را بر نیانگیخت مگر اینکه مقداری از علم به او داد به جز پیامبر ما (که به او تمام علم را داد و در قرآن فرموده: بیانگر همه چیز. (نحل/۸۹). و در آیه‌ی دیگر: و برای او در الواح اندرزی از هر موضوعی نوشتیم. (اعراف/۱۴۵). و فرموده است: [امّا] کسی که دانشی از کتاب (آسمانی) داشت. (نمل/۴۰). نفرمود: «کسی که دارای علم کتاب است بلکه فرموده است کسی که در نزد او مقداری از علم کتاب است. ولی درباره‌ی حضرت محمّد (فرموده است. این کتاب [آسمانی] را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم. (فاطر/۳۲). این بیان مربوط به تمام علم است و ما آن خانواده‌ی برگزیده هستیم که در این آیه می‌فرماید: «پیامبر اکرم (در تقاضای خود از خدا می‌گفت: رَبِّ زِدْنِی عِلْماً؛ این همان افزایشی است که در نزد ما است که در اختیار هیچ‌یک از اوصیای انبیاء (و نه بازماندگان آن‌ها جز ما نبوده است با همین علم ما از بلاها و مرگ و میرها و حق و باطل‌ها اطّلاع داریم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۸۸

بحار الأنوار، ج۲۶، ص۶۴

۲ -۲

(طه/ ۱۱۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمٌ لَا یَسَعُ النَّاسَ إِلَّا النَّظَرُ فِیهِ وَ هُوَ صِبْغَهًُْ الْإِسْلَامِ وَ عِلْمٌ یَسَعُ النَّاسَ تَرْکُ النَّظَرِ فِیهِ وَ هُوَ قُدْرَهًُْ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ.

امام علی ([علی (به ابی‌الطفیل عامربن‌واثله کنانی] می‌فرمود: «ای اباطفیل علم دو قسم است: یکی علمی که مردم را چاره‌ای جز فرا گرفتن آن نیست؛ و آن احکام و رنگ ظاهر دین است. و دیگر علمی که مردم در فرا گرفتنش مختارند و آن تامّل و تفکّر در قدرت خدای عزّوجلّ است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۰

الخصال؛ ج ۱، ص ۴۱ / نورالثقلین

۲ -۳

(طه/ ۱۱۴)

الصّادق (علیه السلام) - مَنْهُومَانِ لَا یَشْبَعَانِ مَنْهُومُ عِلْمٍ وَ مَنْهُومُ مَالٍ.

امام صادق (دو حریص و آزمندند که سیر نمی‌شوند: «حریص و آزمند علم و دانش، و حریص و آزمند مال و دارایی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۰

الخصال؛ ج ۱، ص ۵۳ / نورالثقلین

۲ -۴

(طه/ ۱۱۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُ إِلَی اللَّهِ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَهًِْ وَ أَفْضَلُ دِینِکُمُ الْوَرَعُ.

پیامبر (فضیلت علم نزد خداوند محبوب‌تر است از فضیلت عبادت و بهترین دستورات دینی شما ورع است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۰

وسایل الشیعه؛ ج ۲۰، ص ۳۵۸ / نورالثقلین

۲ -۵

(طه/ ۱۱۴)

الصّادق (علیه السلام) - أَرْبَعَهًٌْ لَا یَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعَهًْ… وَ الْعَالِمُ مِنَ الْعِلْمِ.

امام صادق (چهار چیز از چهار چیز سیر نمی‌شوند؛ . . یکی دانشمند از دانش.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۰

الخصال؛ ج ۱، ص ۲۲۱ / نورالثقلین

۲ -۶

(طه/ ۱۱۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلِّمْنِی مِنْ غَرَائِبِ الْعِلْمِ قَالَ مَا صَنَعْتَ فِی رَأْسِ الْعِلْمِ حَتَّی تَسْأَل عَنْ غَرَائِبِهِ قَالَ الرَّجُلُ مَا رَأْسُ الْعِلْمِ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ مَعْرِفَهًُْ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ قَالَ الْأَعْرَابِیُّ وَ مَا مَعْرِفَهًُْ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ قَالَ تَعْرِفُهُ بِلَا مِثْلٍ وَ لَا شِبْهٍ وَ لَا نِدٍّ وَ أَنَّهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ ظَاهِرٌ بَاطِنٌ أَوَّلٌ آخِرٌ لَا کُفْوَ لَهُ وَ لَا نَظِیرَ فَذَلِکَ حَقُّ مَعْرِفَتِهِ.

پیامبر (ابن‌عبّاس (گوید: مرد عربی از رسول خدا (پرسید: «ای رسول خدا (به من نکات غریب و مشکل علم را بیاموز». فرمود: «تو در مورد اصل علم چه می‌دانی که از مشکلات آن می‌پرسی»؟ اعرابی گفت: «ای رسول خدا (! اصل علم چیست»؟ فرمود: «شناخت خدا آن‌طور که حقّ شناخت اوست». اعرابی گفت: «شناخت واقعی و حقیقی خداوند چگونه است»؟ فرمود: «به این است که: خدا را بدون مثل و شبیه و همتا بشناسی، و اینکه او یگانه و یکتاست، در ظاهر و باطن وجود دارد، آغاز است و فرجام، نه همتا دارد و نه مانندی، این است حقّ شناخت او».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۰

التوحید، ص ۲۸۴ / نورالثقلین

۲ -۷

(طه/ ۱۱۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - الدُّنْیَا کُلُّهَا جَهْلٌ إِلَّا مَوَاضِعَ الْعِلْمِ وَ الْعِلْمُ کُلُّهُ حُجَّهًٌْ إِلَّا مَا عُمِلَ بِهِ وَ الْعَمَلُ کُلُّهُ رِیَاءٌ إِلَّا مَا کَانَ مُخْلَصاً وَ الْإِخْلَاصُ عَلَی خَطَرٍ حَتَّی یَنْظُرَ الْعَبْدُ بِمَا یُخْتَمُ لَهُ.

امام علی (همه‌ی دنیا جهل و نادانی است مگر مواضع علم. و همه‌ی علم حجّت است مرگ آنچه به آن عمل شود. و همه‌ی علم ریاء است مگر آنچه با اخلاص باشد، و اخلاص بر خطر است تا آنکه بنده به آنچه برایش ختم می‌شود، توجّه کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۰

التوحید، ص ۳۷۱ / نورالثقلین

۲ -۸

(طه/ ۱۱۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ یَجْمَعُ الْعُلَمَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ یَقُولُ لَهُمْ لَمْ أَضَعْ نُورِی وَ حِکْمَتِی فِی صُدُورِکُمْ إِلَّا وَ أَنَا أُرِیدُ بِکُمْ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهًِْ اذْهَبُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَکُمْ عَلَی مَا کَانَ مِنْکُمْ.

پیامبر (خداوند عزّوجلّ روز قیامت علما را جمع نموده و به ایشان می‌فرماید: «نور و حکمت خود را در سینه‌های شما قرار ندادم مگر آنکه خیر دنیا و آخرت را از آن قصد نمودم، بروید، تمام شما را آمرزیدم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۰

علل الشرایع؛ ج۲، ص۴۶۸/ نورالثقلین

۲ -۹

(طه/ ۱۱۴)

السّجّاد (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌حَمْزَهًَْ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الْأَئِمَّهًُْ یَعْلَمُونَ مَا یُضْمَرُ فَقَالَ عَلِمْتُ وَ اللَّهِ مَا عَلِمَتِ الْأَنْبِیَاءُ وَ الرُّسُلُ ثُمَّ قَالَ أَزِیدُکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ تُزَادُ مَا لَمْ تُزَدِ الْأَنْبِیَاءُ.

امام سجاد (ثمالی گوید: به امام سجّاد (عرض کردم: «فدایت شوم! آیا ائمّه (آنچه در دل پنهان می‌کنند، می‌دانند». فرمود: «به خدا قسم! آنچه انبیاء (و رسل می‌دانند، من می‌دانم». بعد فرمود: «علاوه بر آنچه انبیاء (داشتند، ما نیز داریم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۲

بصایرالدرجات؛ ج۱، ص۲۴۲

آیه وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدم مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً [115]

و پیش از این، از آدم پیمان [اطاعت] گرفته بودیم؛ امّا او فراموش کرد؛ و عزم استواری برای او نیافتیم.

ولایت

۱

(طه/ ۱۱۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِر عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدم مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً قَالَ عَهِدْنَا إِلَیْهِ فِی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ الْأَئِمَّهًِْ (مِنْ بَعْدِهِ فَتَرَکَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَزْمٌ أَنَّهُمْ هَکَذَا وَ إِنَّمَا سُمِّیَ أُولُو الْعَزْمِ أُوْلِی الْعَزْمِ لِأَنَّهُ عَهِدَ إِلَیْهِمْ فِی مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ الْأَوْصِیَاءِ مِنْ بَعْدِهِ وَ الْمَهْدِیِّ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ سِیرَتِهِ وَ أَجْمَعَ عَزْمُهُمْ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ کَذَلِکَ وَ الْإِقْرَارِ بِهِ.

امام باقر (جابر از امام باقر (در مورد آیه: وَ لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَی آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا روایت می‌کند که ایشان فرمود: «ما در مورد محمّد (و ائمّه (بعد از او با آدم پیمان بستیم، امّا او آن پیمان را ترک کرد در مورد اینکه ایشان چنین هستند، عزمی استوار نداشت و پیامبران اولواالعزم بدین‌خاطر اولوالعزم نامیده شده‌اند که خداوند با آنان در مورد محمّد (و اوصیاء بعد از او و مهدی (و سیرت او پیمان بست و آنان یقین حاصل کردند که این افراد، این چنین‌اند و بدان اذعان داشتند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۲

الکافی؛ ج۱، ص۴۱۶/ بحار الأنوار، ج۱۱، ص۳۵/ بصایرالدرجات؛ ص۷۰/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۳/ القمی؛ ج۲، ص۶۵/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(طه/ ۱۱۵)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَیْثُ خَلَقَ الْخَلْقَ خَلَقَ مَاءً عَذْباً وَ مَاءً مَالِحاً أُجَاجاً فَامْتَزَجَ الْمَاءَانِ فَأَخَذَ طِیناً مِنْ أَدِیمِ الْأَرْضِ فَعَرَکَهُ عَرْکاً شَدِیداً فَقَالَ لِأَصْحَابِ الْیَمِینِ وَ هُمْ کَالذَّرِّ یَدِبُّونَ إِلَی الْجَنَّهًِْ بِسَلَامٍ وَ قَالَ لِأَصْحَابِ الشِّمَالِ إِلَی النَّارِ وَ لَا أُبَالِی ثُمَّ قَالَ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِلِینَ ثُمَّ أَخَذَ الْمِیثَاقَ عَلَی النَّبِیِّینَ فَقَالَ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ وَ أَنَّ هَذَا مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) رَسُولِی وَ أَنَّ هَذَا عَلِیٌّ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) قَالُوا بَلَی فَثَبَتَتْ لَهُمُ النُّبُوَّهًُْ وَ أَخَذَ الْمِیثَاقَ عَلَی أُولِی الْعَزْمِ أَنَّنِی رَبُّکُمْ وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) رَسُولِی وَ عَلِیٌّ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) وَ أَوْصِیَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ وُلَاهًُْ أَمْرِی وَ خُزَّانُ عِلْمِی (علیه السلام) وَ أَنَّ الْمَهْدِیَّ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) أَنْتَصِرُ بِهِ لِدِینِی وَ أُظْهِرُ بِهِ دَوْلَتِی وَ أَنْتَقِمُ بِهِ مِنْ أَعْدَائِی وَ أُعْبَدُ بِهِ طَوْعاً وَ کَرْهاً قَالُوا أَقْرَرْنَا یَا رَبِّ وَ شَهِدْنَا وَ لَمْ یَجْحَدْ آدم (علیه السلام) وَ لَمْ یُقِرَّ فَثَبَتَتِ الْعَزِیمَهًُْ لِهَؤُلَاءِ الْخَمْسَهًِْ فِی الْمَهْدِیِّ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ لَمْ یَکُنْ لآدم (علیه السلام) عَزْمٌ عَلَی الْإِقْرَارِ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدم مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً قَالَ إِنَّمَا هُوَ فَتَرَکَ ثُمَّ أَمَرَ نَاراً فَأُجِّجَتْ فَقَالَ لِأَصْحَابِ الشِّمَالِ ادْخُلُوهَا فَهَابُوهَا وَ قَالَ لِأَصْحَابِ الْیَمِینِ ادْخُلُوهَا فَدَخَلُوهَا

فَکَانَتْ عَلَیْهِمْ بَرْداً وَ سَلَاماً فَقَالَ أَصْحَابُ الشِّمَالِ یَا رَبِّ أَقِلْنَا فَقَالَ قَدْ أَقَلْتُکُمُ اذْهَبُوا فَادْخُلُوا فَهَابُوهَا فَثَمَّ ثَبَتَتِ الطَّاعَهًُْ وَ الْوَلَایَهًُْ وَ الْمَعْصِیَهًُْ.

امام باقر (حمران از حضرت باقر (نقل کرد که فرمود: «وقتی خداوند خلق را آفرید، آب گوارا و آب شور تندی را مخلوط کرد، خاکی از روی زمین گرفت، آن را سخت مالید و مخلوط کرد و در عالم ذرّ به اصحاب یمین گفت: «بدوید به طرف بهشت با سلام»! و به اصحاب شمال فرمود: «بدوید به جانب جهنّم، مرا باکی نیست»! بعد فرمود: مگر پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا ما گواهی می‌دهیم بر اینکه بگویید روز قیامت ما از این غافل بودیم. (اعراف/۱۷۲) سپس از پیامبران پیمان گرفت و فرمود: مگر پروردگار شما نیستم؟ سپس فرمود: «و اینکه محمّد (رسول خدا است و علی (امیرالمؤمنین است»؟ گفتند: «چرا. نبوّت برای آن‌ها ثابت شد و از انبیای اولوالعزم پیمان گرفت که من پروردگار شمایم و محمّد (رسول خدا و علی (امیرالمؤمنین و اوصیای پس از او، فرمانروایان و گنجینه علم من هستند و مهدی (ناصر دین من است و به وسیله‌ی او اظهار دینم را می‌کنم و خواه ناخواه با او از دشمنانم انتقام می‌گیرم و پرستش می‌شوم. گفتند: اقرار داریم و گواهیم. امّا آدم نه انکار کرد و نه اقرار. پس منصب اولوالعزم به این پنج نفر اختصاص یافت. آدم (درباره‌ی مهدی (عزمی بر اقرار نداشت و این آیه اشاره به همان است: وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً، یعنی ترک کرد. سپس آتشی افروخت و به اصحاب شمال فرمود: «داخل آتش شوید»! آن‌ها ترسیدند. پس به اصحاب یمین فرمود: «داخل شوید»! آن‌ها داخل شدند و آتش برایشان سرد و سلامت شد. اصحاب شمال گفتند: «خدایا! اجازه بده ما هم داخل شویم». فرمود: «بروید و داخل شوید». باز ترسیدند. از آنجا بود که اطاعت و معصیت و ولایت ثابت شد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۲

الکافی؛ ج۲، ص۸/ بحار الأنوار، ج۲۶، ص۲۷۹/ بصایرالدرجات؛ ص۷۰/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۳؛ «قال انما هو فترک… الی آخر» محذوف/ نورالثقلین

عهد

۱

(طه/ ۱۱۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ سَلَّامِ‌بْنِ‌الْمُسْتَنِیر عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدم مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا قَالَ لآدم (علیه السلام) ادْخُلِ الْجَنَّهًَْ قَالَ لَهُ یَا آدم (علیه السلام) لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَهًَْ قَالَ وَ أَرَاهُ إِیَّاهَا فَقَالَ آدم (علیه السلام) لِرَبِّهِ کَیْفَ أَقْرَبُهَا وَ قَدْ نَهَیْتَنِی عَنْهَا أَنَا وَ زَوْجَتِی قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا یَعْنِی لَا تَأْکُلَا مِنْهَا فَقَالَ آدم (علیه السلام) وَ زَوْجَتُهُ نَعَمْ یَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْکُلُ مِنْهَا وَ لَمْ یَسْتَثْنِیَا فِی قَوْلِهِمَا نَعَمْ فَوَکَلَهُمَا اللَّهُ فِی ذَلِکَ إِلَی أَنْفُسِهِمَا وَ إِلَی ذِکْرِهِمَا.

امام باقر (سلّام‌بن‌مستنیر نقل می‌کند: امام باقر (در تفسیر کلام خدا: وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدم مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ فرمود: «هنگامی‌که خدا به آدم (فرمود که به بهشت برو، به او فرمود: «ای آدم (! نزدیک این درخت مشو»! و آن درخت را به وی نشان داد. آدم (به پروردگارش گفت: «چگونه نزدیکش شوم با اینکه مرا و همسرم را از آن نهی کردی»؟ به آن‌ها فرمود: «نزدیک آن نشوید»! آدم (و همسرش گفتند: «پروردگارا! بسیار خوب، نزدیکش نمی‌شویم و از آن نمی‌خوریم». و پس از «بسیار خوب» خود، «ان شاء الله» نگفت. و خدا آن‌ها را در این باره به خودشان و به یادآوریشان وانهاد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۴

الکافی؛ ج۷، ص۴۴۷/ بحار الأنوار، ج۱۶، ص۲۸۹/ النوادرللأشعری؛ ص۵۵/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۲۳، ص۲۵۳/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۶، ص۶۰/ نورالثقلین

۲

(طه/ ۱۱۵)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَهِدَ إِلَی آدم (علیه السلام) أَنْ لَا یَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَهًَْ فَلَمَّا بَلَغَ الْوَقْتُ الَّذِی کَانَ فِی عِلْمِ اللَّهِ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا نَسِیَ فَأَکَلَ مِنْهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدم مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً فَلَمَّا أَکَلَ آدم (علیه السلام) مِنَ الشَّجَرَهًِْ أُهْبِطَ إِلَی الْأَرْض.

امام باقر (همانا خداوند تبارک‌وتعالی با آدم (پیمان بست که به درخت نزدیک نشود، زمانی‌که آن موعدی که در علم خداوند مشخص شده بود که آدم (از میوه‌ی درخت می‌خورَد، فرا رسید، آدم (پیمانش را فراموش کرد و از آن خورد. منظور از آیه: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَی آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا همین است. وقتی آدم (از درخت ممنوع خورد به زمین فرود آمد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۴

الکافی؛ ج۸، ص۱۱۳/ بحار الأنوار، ج۱۱، ص۴۳/ کمال الدین؛ ج۱، ص۲۱۳/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(طه/ ۱۱۵)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَولُهُ وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدم مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً قَالَ فِیمَا نَهَاهُ عَنهُ أَکلَ الشَّجَرَهًِْ. .

علیّّّّّبن‌ابراهیم (وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً؛ از چیزهایی‌که خدا او را از آن نهی کرده بود، خوردن گیاه بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۴

القمی؛ ج۲، ص۶۵/ نورالثقلین

۴

(طه/ ۱۱۵)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - مَعْنَاهُ عَهِدَ اللَّهُ بِأَنْ أَمَرَهُ بِهِ وَ وَصَّاهُ وَ نَسِیَ أَیْ تَرَکَ.

ابن‌عبّاس (معنای آیه: وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدم مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً؛ این است که خدای متعال [با آدم (] عهد کرد یعنی به او امر و وصیّت کرد ولی آدم (توجّه نکرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۴

متشابه القرآن؛ ج۱، ص۲۱۴

فراموشی

۱

(طه/ ۱۱۵)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - عَنْ جَمِیلِ‌بْنِ‌دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا (علی‌ها السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ کَیْفَ أَخَذَ اللَّهُ آدَمَ (علیه السلام) بِالنِّسْیَانِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ یَنْسَ وَ کَیْفَ یَنْسَی وَ هُوَ یَذْکُرُهُ وَ یَقُولُ لَهُ إِبْلِیسُ ما نَهاکُما رَبُّکُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَکُونا مَلَکَیْنِ أَوْ تَکُونا مِنَ الْخالِدِینَ.

امام باقر (و امام صادق ( جمیل‌بن‌درّاج از یکی از شیعیان نقل می‌کند: از امام (پرسیدم: «چگونه خدای متعال آدم (را به خاطر فراموشی مؤاخذه کرد»؟ امام (فرمود: «آدم (فراموش نکرد و چگونه آدم فراموش کند درحالی‌که نهی خدا را به یاد دارد و ابلیس به او می‌گوید: پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر به خاطر اینکه [اگر از آن بخورید] فرشته خواهید شد، یا جاودانه [در بهشت] خواهید ماند! . (اعراف/۲۰).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۴

بحار الأنوار، ج۱۱، ص۱۸۷/ نورالثقلین

۲

(طه/ ۱۱۵)

الصّادق (علیه السلام) - سُمِّیَ الْإِنْسَانُ إِنْسَاناً لِأَنَّهُ یَنْسَی وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدم مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ.

امام صادق (آدمی را انسان گفته‌اند برای اینکه فراموشکار است و خدای عزّوجلّ فرمود: وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدم مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۶

بحار الأنوار، ج۵۷، ص۲۶۴/ علل الشرایع؛ ج۱، ص۱۵/ نورالثقلین

عزم

۱

(طه/ ۱۱۵)

الصّادق (علیه السلام) - الصِّدْقُ نُورٌ غَیْرُ مُتَشَعْشِعٍ إِلَّا فِی عَالَمِهِ کَالشَّمْسِ یَسْتَضِیءُ بِهَا کُلُّ شَیْءٍ یَغْشَاهُ مِنْ غَیْرِ نُقْصَانٍ یَقَعُ عَلَی مَعْنَاهَا وَ الصَّادِقُ حَقّاً هُوَ الَّذِی یُصَدِّقُ کُلَّ کَاذِبٍ بِحَقِیقَهًِْ صِدْقِ مَا لَدَیْهِ وَ هُوَ الْمَعْنَی الَّذِی لَا یَسْمَعُ مَعَهُ سِوَاهُ أَوْ ضِدُّهُ مِثْلُ آدم (علیه السلام) صَدَّقَ إِبْلِیسَ فِی کَذِبِهِ حِینَ أَقْسَمَ لَهُ کَاذِباً لِعَدَمِ مَاهِیَّهًِْ الْکَذِبِ فِی آدم (علیه السلام) قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً وَ لِأَنَّ إِبْلِیسَ أَبْدَعَ شَیْئاً کَانَ أَوَّلَ مَنْ أَبْدَعَهُ وَ هُوَ غَیْرُ مَعْهُودٍ ظَاهِراً وَ بَاطِناً فَخَسِرَ هُوَ بِکَذِبِهِ عَلَی مَعْنًی لَمْ یَنْتَفِعْ بِهِ مِنْ صِدْقِ آدم (علیه السلام) عَلَی بَقَاءِ الْأَبَدِ وَ أَفَادَ آدم (علیه السلام) بِتَصْدِیقِهِ کَذِبَهُ بِشَهَادَهًِْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِنَفْیِ عَزْمِهِ عَمَّا یُضَادُّ عَهْدَهُ عَلَی الْحَقِیقَهًِْ عَلَی مَعْنًی لَمْ یَنْقُصْ مِنِ اصْطِفَائِهِ بِکَذِبِهِ شَیْئاً.

امام صادق (راستگویی نوری است که فقط در عالم خود روشنایی ایجاد می‌کند؛ مانند آفتاب که همه‌ی اشیاء از روشنایی آن استفاده می‌کنند، و یکسان از آن بهره می‌برند، صادق واقعی کسی است که هر دروغگویی را راستگو می‌پندارد به خاطر صداقتی که خودش دارد؛ مانند آدم (که ابلیس به او دروغ گفت و خودش هم می‌دانست که دروغ می‌گوید درآن‌هنگام که به دروغ سوگند یاد کرد، و آدم (در ذاتش دروغ وجود نداشت ازاین‌جهت سخن او را قبول کرد از این‌رو خداوند هم در قرآن فرموده است: وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً. ابلیس نخستین کسی است که دروغ را ایجاد کرد و قبل از او دروغی وجود نداشت نه در ظاهر و نه در باطن، از این‌رو شیطان در دروغش زیان دید و از راستی و صداقت آدم (هرگز سودی برای او حاصل نشد، امّا آدم (چون دروغ او را راست پنداشت، خداوند بر صدق او گواهی داد و از مقام او کاسته نشد و کذب شیطان از او چیزی کسر نکرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۶

بحار الأنوار، ج۶۸، ص۱۰/ مصباح الشریعهًْ؛ ص۳۴/ نورالثقلین

۲

(طه/ ۱۱۵)

الهادی (علیه السلام) - قَالَ مُوسَی‌بْنُ‌مُحَمَّدِ‌بْنِ‌الرِّضَا لَقِیتُ یَحْیَی‌بْنَ‌أَکْثَم… فَجِئْتُ إِلَی أَخِی عَلِیِّ‌بْنِ‌مُحَمَّد (علیه السلام) … جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ ابْنَ أَکْثَمَ کَتَبَ یَسْأَلُنِی عَنْ قَوْلِ اللَّه تَعَالَی فِی‌ها ما تَشْتَهِیهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ فَاشْتَهَتْ نَفْسُ آدم (علیه السلام) أَکْلَ الْبُرِّ فَأَکَلَ وَ أَطْعَمَ فَکَیْفَ عُوقِب فقال وَ أَمَّا الْجَنَّهًُْ فَإِنَّ فِیهَا مِنَ الْمَآکِلِ وَ الْمَشَارِبِ وَ الْمَلَاهِی مَا تَشْتَهِی الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْیُنُ وَ أَبَاحَ اللَّهُ ذَلِکَ کُلَّهُ لِآدم (علیه السلام) وَ الشَّجَرَهًُْ الَّتِی نَهَی اللَّهُ عَنْهَا آدم (علیه السلام) وَ زَوْجَتَهُ أَنْ یَأْکُلَا مِنْهَا شَجَرَهًُْ الْحَسَدِ عَهِدَ إِلَیْهِمَا أَنْ لَا یَنْظُرَا إِلَی مَنْ فَضَّلَ اللَّهُ عَلَی خَلَائِقِهِ بِعَیْنِ الْحَسَدِ فَنَسِیَ وَ نَظَرَ بِعَیْنِ الْحَسَدِ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْما.

امام هادی (موسی‌بن‌محمّد گوید: یحیی‌بن‌اکثم را دیدم… نزد امام هادی (رفته و عرض کردم: «فدایت شوم! یحیی‌بن‌اکثم از من چند سؤال کرده و نوشته که جوابش را بدهم. درباره‌ی این آیه: و در آن (بهشت) آنچه دل‌ها می‌خواهد و چشم‌ها از آن لذّت می‌برد موجود است. (زخرف/۷۱) پرسیده: پس [به استناد این آیه] آدم (نیز دلش هوای خوردن گندم را نمود و آن را خورد [و در آن است هر چه دل آرزو کند]، با این حال چگونه و چرا مجازات شد»؟! حضرت فرمود: «و امّا بهشت، بی‌شکّ تمام خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و سرگرمی‌هایی که دل بخواهد و دیده لذّت برد در آن هست، و خدا نیز تمام آن‌ها را برای آدم (روا داشته بود. و آن درختی که آدم (و همسرش را از آن نهی کرده بود درخت حسادت بود، و به آن دو سفارش فرمود که: بر افرادی که خداوند بر مخلوقات دیگر فضیلتی داده به دیده‌ی حسد ننگرند، ولی آدم از یاد برد و بدان به چشم حسادت نگریست و در او عزم و آهنگی استوار نیافت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۶

بحار الأنوار، ج۱۰، ص۳۸۸/ بحار الأنوار، ج۵۰، ص۱۶۶؛ «جعلت فداک… فکیف عوقب» محذوف/ نورالثقلین

آیه وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدم فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلیسَ أَبی [116]

و [به یاد آور] هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید». همگی سجده کردند؛ جز ابلیس که سرباز زد [و سجده نکرد].

آیه فَقُلْنا یا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَکَ وَ لِزَوْجِکَ فَلا یُخْرِجَنَّکُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقی [117]

پس گفتیم: «ای آدم! این دشمن تو و [دشمن] همسر توست؛ مبادا شما را از بهشت بیرون کند؛ که به زحمت و رنج خواهی افتاد»!

آیه إِنَّ لَکَ أَلّا تَجُوعَ فِیها وَ لاتَعْری [118]

زیرا تو در بهشت [در آسايشى و] گرسنه و برهنه نخواهی شد.

آیه وَ أَنَّکَ لا تَظْمَؤُا فیها وَ لا تَضْحی [119]

و در آن تشنه نمی‌شوی، و حرارت آفتاب آزارت نمی‌دهد.

۱

(طه/ ۱۱۹)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - وَ أَنَّکَ لا تَظْمَؤُا فی‌ها وَ لا تَضْحی أَیْ لَا تَعْطَشُ وَ لَا یُصِیبُکَ حَرَّ الشَّمْسِ.

ابن‌عبّاس (وَ أَنَّکَ لا تَظْمَؤُا فی‌ها وَ لا تَضْحی یعنی تشنه نمی‌شوی و حرارت خورشید به تو آسیب نمی‌رساند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۸

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۱۱۲

آیه فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطانُ قالَ یا آدم هَلْ أَدُلُّکَ عَلی شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْکٍ لا یَبْلی [120]

ولی شیطان او را وسوسه کرد و گفت: «ای آدم! آیا می‌خواهی تو را به درخت زندگی جاوید، و ملکی بی‌زوال راهنمایی کنم»؟

۱

(طه/ ۱۲۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ مَسْعَدَهًَْ‌بْنِ‌صَدَقَهًَْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) رَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) أَنَّ مُوسَی (علیه السلام) سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَبِیهِ آدم (علیه السلام) حَیْثُ عَرَجَ إِلَی السَّمَاءِ فِی أَمْرِ الصَّلَاهًِْ فَفَعَلَ فَقَالَ لَهُ مُوسَی (علیه السلام) یَا آدم (علیه السلام) أَنْتَ الَّذِی خَلَقَکَ اللَّهُ بِیَدِهِ وَ نَفَخَ فِیکَ مِنْ رُوحِهِ وَ أَسْجَدَ لَکَ مَلَائِکَتَهُ وَ أَبَاحَ لَکَ جَنَّتَهُ وَ أَسْکَنَکَ جِوَارَهُ وَ کَلَّمَکَ قُبُلًا ثُمَّ نَهَاکَ عَنْ شَجَرَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ فَلَمْ تَصْبِرْ عَنْهَا حَتَّی أُهْبِطْتَ إِلَی الْأَرْضِ بِسَبَبِهَا فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَضْبِطَ نَفْسَکَ عَنْهَا حَتَّی أَغْرَاکَ إِبْلِیسُ فَأَطَعْتَهُ فَأَنْتَ الَّذِی أَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّهًِْ بِمَعْصِیَتِکَ فَقَالَ لَهُ آدم (علیه السلام) ارْفُقْ بِأَبِیکَ أَیْ بُنَیَّ فِیمَا لَقِیَ فِی أَمْرِ هَذِهِ الشَّجَرَهًِْ یَا بُنَیَّ إِنَّ عَدُوِّی أَتَانِی مِنْ وَجْهِ الْمَکْرِ وَ الْخَدِیعَهًِْ فَحَلَفَ لِی بِاللَّهِ أَنَّهُ فِی مَشُورَتِهِ عَلَیَّ إِنَّهُ لَمِنَ النَّاصِحِینَ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ قَالَ لِی مُنْتَصِحاً إِنِّی لِشَأْنِکَ یَا آدم (علیه السلام) لَمَغْمُومٌ قُلْتُ وَ کَیْفَ قَالَ قَدْ کُنْتُ أَنِسْتُ بِکَ وَ بِقُرْبِکَ مِنِّی وَ أَنْتَ تَخْرُجُ مِمَّا أَنْتَ فِیهِ إِلَی مَا سَتَکْرَهُهُ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا الْحِیلَهًُْ فَقَالَ إِنَّ الْحِیلَهًَْ هُوَ ذَا هُوَ مَعَکَ أَ فَلَا أَدُلُّکَ عَلی شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْکٍ لا یَبْلی فَکُلَا مِنْهَا أَنْتَ وَ زَوْجُکَ فَتَصِیرَا مَعِی فِی الْجَنَّهًِْ أَبَداً مِنَ الْخَالِدِینَ وَ حَلَفَ لِی بِاللَّهِ کَاذِباً إِنَّهُ لَمِنَ النَّاصِحِینَ وَ لَمْ أَظُنَّ یَا مُوسَی (علیه السلام) أَنَّ أَحَداً یَحْلِفُ بِاللَّهِ کَاذِباً فَوَثِقْتُ بِیَمِینِهِ فَهَذَا عُذْرِی فَأَخْبِرْنِی یَا بُنَیَّ هَلْ تَجِدُ فِیمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکَ أَنَّ خَطِیئَتِی کَائِنَهًٌْ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُخْلَقَ قَالَ لَهُ مُوسَی (علیه السلام) بِدَهْرٍ طَوِیلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَحَجَّ آدم (علیه السلام) مُوسَی (علیه السلام) قَالَ ذَلِکَ ثَلَاثاً.

پیامبر (امام صادق (از پیامبر (روایت فرمود: موسی (از خداوند مسألت نمود که با آدم (ملاقات کند و وقتی‌که درباره‌ی امر نماز به آسمان عروج کرده بود با آدم مواجه شد و به او گفت: «ای پدر! تو همان کسی هستی که خداوند تو را بدست خود آفرید و بهشت خود را بر تو مباح کرد و تو را از آن درخت واحد منع فرمود، امّا تو نتوانستی در برابر آن مقاومت کنی و به‌همین علّت به زمین هبوط کردی، چون نتوانستی نفس خود را حفظ کنی و ابلیس تو را فریب داد و تو از او اطاعت کردی، پس تو هستی که با معصیت خود ما را از بهشت بیرون رانده‌ای». آدم (فرمود: «ای فرزند! درباره‌ی این درخت با پدر خود موافقت و مدارا داشته باش، به‌درستی‌که دشمن من ابلیس با من از در مکر و خدعه وارد شد و برای من به خدا سوگند یاد کرد که در خصوص امر به خوردن از درخت، خیرخواه من است و با تظاهر به مهربانی و خیرخواهی به من گفت: «ای آدم (من درباره‌ی شأن و مقام تو ناراحت هستم». گفتم: «چطور»؟ گفت: «من به تو انس گرفته‌ام درحالی‌که تو به‌زودی از این مقاماتی که داری خارج می‌شوی و به منزلتی می‌رسی که از آن کراهت داری». من به او گفتم: «چاره کار چیست»؟ گفت: «چاره کار به دست خود توست، أَ فَلَا أَدُلُّکَ عَلی شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْکٍ لا یَبْلی؟ پس تو و همسرت از آن بخورید تا همیشه در بهشت کنار من جاوید بمانید». و برای من سوگند دروغ یاد کرد و من گمان نمی‌کردم که کسی به نام خدا سوگند دروغ یاد کند و لذا به سوگند او اعتماد کردم و این عذر من در این مورد است، حالا‌ای فرزند تو به من خبر بده، آیا در کتابی که خدا بر تو نازل کرده نخوانده‌ای که خطای من از قبل مقدّر شده بود»؟ موسی (گفت: «بله سال‌ها قبل از خلقت تو چنین مقدّر شده بود». آن وقت رسول خدا (فرمود: «این چنین آدم (در استدلال خود بر موسی (غلبه کرد و این مطلب را سه‌بار تکرار فرمود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۸

بحار الأنوار، ج۱۱، ص۱۸۸

۲

(طه/ ۱۲۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَسَأَلُوهُ عَنْ مَسَائِلَ فَکَانَ فِیمَا سَأَلُوهُ أَخْبِرْنَا یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) لِأَیِّ عِلَّهًٍْ تُوَضَّأُ هَذِهِ الْجَوَارِحُ الْأَرْبَعُ وَ هِیَ أَنْظَفُ الْمَوَاضِعِ فِی الْجَسَدِ فَقَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) لَمَّا أَنْ وَسْوَسَ الشَّیْطَانُ إِلَی آدَمَ دَنَا مِنَ الشَّجَرَهًِْ وَ نَظَرَ إِلَیْهَا ذَهَبَ مَاءُ وَجْهِهِ ثُمَّ قَامَ وَ مَشَی إِلَیْهَا وَ هِیَ أَوَّلُ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَی الْخَطِیئَهًِْ ثُمَّ تَنَاوَلَ بِیَدِهِ مِنْهَا مِمَّا عَلَیْهَا فَأَکَلَ فَطَارَ الْحُلِیُّ وَ الْحُلَلُ عَنْ جَسَدِه.

پیامبر (از امام صادق (روایت است: نبیّ اکرم (فرمود: «هنگامی‌که شیطان آدم (را وسوسه کرد و او را به درخت منهی نزدیک کرد و آن حضرت به درخت نگریست آب رو و رونق و جلای صورتش رفت، سپس ایستاد و به‌طرف درخت حرکت کرد و این اوّلین گامی بود که در عالم وجود به‌طرف خطا و لغزش برداشته شد، پس از آن با دستش از میوه درخت تناول کرد؛ و زینت و پوشش از جسد و اندامش ریخت».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۲۹۸

علل الشرایع؛ ج۱، ص۲۸۰

آیه فَأَکَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ عَصی آدَمُ رَبَّهُ فَغَوی [121]

سرانجام هر دو از آن خوردند، [و لباس بهشتى آن‌ها فرو ريخت]، و عورتشان آشکار گشت و از برگ‌های [درختان] بهشتی برای پوشاندن خود جامه دوختند. [آرى] آدم پروردگارش را نافرمانی کرد، و [از پاداش او و ماندن در بهشت] محروم شد.

آیه ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَیْهِ وَ هَدی [122]

سپس پروردگارش او را برگزید، و توبه‌اش را پذیرفت، و [او را] هدایت نمود.

۱

(طه/ ۱۲۲)

الباقر (علیه السلام) - الْکَلِمَاتُ الَّتِی تَلَقَّاهُنَّ آدم مِنْ رَبِّهِ فَتابَ عَلَیْهِ وَ هَدی قَالَ سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِکَ إِنِّی عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ وَ بِحَمْدِکَ إِنِّی عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی إِنَّکَ أَنْتَ خَیْرُ الْغَافِرِینَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ وَ بِحَمْدِکَ إِنِّی عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ.

امام باقر (کلماتی که آدم (از پروردگارش دریافت کرد و خدا توبه‌ی او را پذیرفت و هدایتش کرد این بود: پروردگارا! تو منزّهی و ستایش مخصوص توست من کار ناروایی کردم و بر خودم ستم کردم پس مرا ببخش زیرا تو بخشنده و مهربانی. پروردگارا! حقّ این است که خدایی جز تو نیست؛ تو منزّهی و ستایش مخصوص توست؛ من کار ناروایی کردم و بر خودم ستم کردم؛ پس مرا ببخش! زیرا تو بهترین بخشندگانی. پروردگارا! حقیقت این است که خدایی جز تو نیست تو منزّهی و ستایش مخصوص توست؛ من کار ناروایی کردم و بر خودم ستم کردم پس مرا ببخش که تو بخشنده و مهربانی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۰

بحار الأنوار، ج۹۲، ص۱۹۲

آیه قالَ اهْبِطا مِنْها جَمیعاً بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنِّی هُدیً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدایَ فَلا یَضِلُّ وَ لا یَشْقی [123]

[خداوند] فرمود: «همگی شما از بهشت خارج شوید، درحالی‌که دشمن یکدیگر خواهید بود؛ ولی هرگاه هدایتی از سوی من به سراغ شما آید، هرکس از هدایت من پیروی کند، نه گمراه می‌شود، و نه در رنج خواهد بود».

هرکس از هدایت من پیروی کند، نه گمراه می‌شود، و نه در رنج خواهد بود

۱ -۱

(طه/ ۱۲۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عِیسَی بْنِ دَاوُدَ النَّجَّارِ عَن أَبِی‌الْحَسَنِ مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ (عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدایَ فَلا یَضِلُّ وَ لا یَشْقی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّبِعُوا هُدَی اللَّهِ تَهْتَدُوا وَ تَرْشُدُوا وَ هُوَ هُدَایَ هُدَی هَذَا علِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی فَقَدِ اتَّبَعَ هُدَایَ وَ مَنِ اتَّبَعَ هُدَایَ فَقَدِ اتَّبَعَ هُدَی اللَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَ هُدَی اللهِ فَلَا یَضِلُّ وَ لَا یَشْقَی قَالَ وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی إِلَی قَوْلِهِ تَعَالَی

وَ کَذلِکَ نَجْزِی مَنْ أَسْرَفَ فِی عَدَاوَهًِْ آلِ مُحَمَّدٍ (وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِآیاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقی.

پیامبر ( عیسی‌بن‌داود نجّار از امام کاظم (روایت می‌کند که ایشان فرمود: «از پدرم در مورد آیه: فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَ فَلَا یَضِلُّ وَ لَا یَشْقَی سؤال شد. ایشان پاسخ داد: «رسول خدا (فرمود: «ای مردم! از هدایت من پیروی کنید تا هدایت شوید و راه یابید، چرا که این هدایت من است و هدایت من همان علیّ‌بن‌ابی‌طالب (است و هرکس در زندگی‌ام و بعد از مرگم از هدایت او پیروی کند، بی‌شک از هدایت من پیروی کرده است و هرکس از هدایت من پیروی نماید، از هدایت خداوند پیروی کرده و هرکس از هدایت خداوند پیروی نماید، نه گمراه و نه بدبخت می‌گردد. خداوند عزّّّّّوجلّ فرموده است: وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکًا وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَی\* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَی وَ قَدْ کُنتُ بَصِیرًا \* قَالَ کَذَلِکَ أَتَتْکَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَ کَذَلِکَ الْیَوْمَ تُنسَی\* وَ کَذَلِکَ نَجْزِی مَنْ أَسْرَفَ؛ یعنی در دشمنی با محمّد (اسراف و زیاده‌روی کند، وَ لَمْ یُؤْمِن بِآیَاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقَی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۰

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۴۹/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۴/ البرهان

۱ -۲

(طه/ ۱۲۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ قَلِیلًا ما تَذَکَّرُونَ وَ قَالَ فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ وَ لا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ فَفِی اتِّبَاعِ مَا جَاءَکُمْ مِنَ اللهِ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ وَ فِی تَرْکِهِ الْخَطَأُ الْمُبِینُ قَالَ فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنِّی هُدیً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدایَ فَلا یَضِلُّ وَ لا یَشْقی فَجَعَلَ فِی اتِّبَاعِهِ کُلَّ خَیْرٍ یُرْجَی فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهًِْ.

امام علی (از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پیروی کنید! و از اولیا و معبودهای دیگر جز او، پیروی نکنید! امّا کمتر متذکّر می‌شوید! . (اعراف/۳) و خدای متعال فرمود: پس همان‌گونه که فرمان یافته‌ای، استقامت کن و همچنین کسانی که با تو به‌سوی خدا آمده‌اند [باید استقامت کنند]! و طغیان نکنید، که خداوند آنچه را انجام می‌دهید می‌بیند! . (هود/۱۱۲). پس پاداش بسیار بزرگی در تبعیّت آنچه از سوی خدا برایتان آمده وجود دارد و انحراف روشنی در ترک آن است. خدای متعال فرمود: فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُم مِّنیِّ هُدًی فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَ فَلَا یَضِلُّ وَ لَا یَشْقَی خدای متعال در تبعیّت از خودش تمام خیر دنیا و آخرت را قرار داده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۲

بحارالأنوا؛ ج۸۹، ص۲۵/ العیاشی؛ ج۱، ص۷

۱ -۳

(طه/ ۱۲۳)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - وَ اتِّبَاعُ الْکِتَابِ یُورِثُ السَّعَادَهًَْ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدایَ فَلا یَضِلُّ وَ لا یَشْقی وَ اتِّبَاعُ الْأَئِمَّهًِْ (یُورِثُ الْجَنَّهًَْ.

امام باقر (و امام صادق ( پیروی از قرآن موجب سعادت؛ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدایَ فَلا یَضِلُّ وَ لا یَشْقی. پیروی از ائمّه (سبب بهشت می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۲

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۵۱

آیه وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْری فَإِنَّ لَهُ مَعیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی [124]

و هرکس از یاد من روی‌گردان شود، زندگی [سخت و] تنگی خواهد داشت؛ و روز قیامت، او را نابینا محشور می‌کنیم.

سختی

۱ -۱

(طه/ ۱۲۴)

السّجّاد (علیه السلام) - عَنِ الزُّهْرِیِّ قَال… تَلَا عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ قَالَ هُوَ الْقَبْرُ وَ إِنَّ لَهُمْ فِیهِ لَ مَعِیشَةً ضَنْکاً وَ اللَّهِ إِنَّ الْقَبْرَ لَرَوْضَهًٌْ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّهًِْ أَوْ حُفْرَهًٌْ مِنْ حُفَرِ النَّار.

امام سجاد (از زهری روایت است: … امام سجّاد (بعد این آیه را قرائت نمود: وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ فرمود: «این برزخ همان قبر است که در آنجا زندگی [سخت و] تنگی خواهد داشت. به خدا قسم قبر یا باغی از باغ‌های بهشت و یا گودالی از گودال‌های جهنّم است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۲

بحار الأنوار، ج۶، ص۱۵۹/ بحار الأنوار، ج۶، ص۲۱۴

۱ -۲

(طه/ ۱۲۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْمَعِیشَةَ الضَّنْکَ الَّتِی قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً هِیَ عَذَابُ الْقَبْرِ وَ أَنَّهُ یُسَلَّطُ عَلَی الْکَافِرِ فِی قَبْرِهِ حَیَّاتٌ تِسْعَهًًْ وَ تِسْعِینَ تِنِّیناً عِظَامٌ تَنْهَشُ لَحْمَهُ حَتَّی یُبْعَثَ لَوْ أَنَّ تِنِّیناً مِنْهَا نَفَخَ فِی الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتِ الزَّرْعُ رَیْعَهَا أَبَداً.ِ

امام علی (همانا آن زندگی سخت و دشواری که خداوند دشمن خود را از آن بیم داده عذاب قبر است، که خداوند بر کافر نودونه اژدها مسلّط می‌کند که گوشت بدنش را به دندان می‌گزند، و استخوانش را می‌شکنند، و پیوسته بر سر او در آمد و شد هستند (او را پایمال می‌کنند) تا روزی‌که از قبر برانگیخته شود، که اگر یکی از آن اژدهاها در زمین بدمد هرگز زمین زراعتی نمی‌رویاند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۲

بحار الأنوار، ج۳۳، ص۵۴۵/ شرح نهج البلاغهًْ؛ ج۶، ص۶۹؛ «تسعهًْ و تسعین تنینا» محذوف / الغارات؛ ج۱، ص۱۵۱؛ «الزرع» محذوف/ البرهان؛ «بتفاوت لفظی»

۱ -۳

(طه/ ۱۲۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً قَالَ عَذَابُ القَبْرِ.

پیامبر (مَعِیشَةً ضَنْکا، عذاب قبر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۲

متشابه القرآن؛ ج۲، ص۹۹

۱ -۴

(طه/ ۱۲۴)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً أَیْ ضَیِّقَهًًْ.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً؛ یعنی معشیت بر وی تنگ می‌گردد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۲

بحار الأنوار، ج۱۱، ص۱۶۰

۱ -۵

(طه/ ۱۲۴)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یُعْرِضْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّهِ یَسْلُکْهُ عَذاباً صَعَداً قَالَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ عَلِیٍّ (علیه السلام) یَسْلُکْهُ الْعَذَابَ الْصَّعَدَ وَ هُوَ أَشَدُّ الْعَذَابِ.

امام باقر (جابر گوید: از امام باقر (در مورد آیه: و هرکس از یاد پروردگارش روی گرداند، او را به عذاب شدید و فزاینده‌ای گرفتار می‌سازد. (جن/۱۷) سؤال کردم. امام باقر (فرمود: «کسی که از علی (روی گرداند خدا او را به عذاب فراینده گرفتار می‌کند و آن شدیدترین عذاب است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۴

تأویل الآیات الظاهرهْ؛ ص۷۰۴

ولایت

۱

(طه/ ۱۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أبی‌عبدالله (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً قَالَ یَعْنِی بِهِ وَلَایَهًَْ امیرالمؤمنین (علیه السلام) قُلْتُ وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی قَالَ یَعْنِی أَعْمَی الْبَصَرِ فِی الْآخِرَهًِْ أَعْمَی الْقَلْبِ فِی الدُّنْیَا عَنْ وَلَایَهًِْ امیرالمؤمنین (علیه السلام) قَالَ وَ هُوَ مُتَحَیِّرٌ فِی الْقِیَامَهًِْ یَقُولُ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمی وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً.

امام صادق (ابوبصیر گوید: در مورد آیه: وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکًا سؤال کردم. ایشان فرمود: «منظور از آن ولایت علی (است». گفتم: «آیه: وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَی چه معنایی دارد»؟ ایشان فرمود: «یعنی اینکه در دنیا قلبش از دیدن ولایت امیرالمؤمنین (کور بوده و در قیامت چشمانش از دیدن او نابینا خواهد بود و در قیامت متحیّر می‌گردد و می‌گوید: «قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَی وَقَدْ کُنتُ بَصِیرًا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۴

الکافی؛ ج۱، ص۴۳۵/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۳۴۸/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۵/ المناقب، ج۳، ص۹۷؛ «و من اعرض… ضنکا» محذوف/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(طه/ ۱۲۴)

الکاظم (علیه السلام) - وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی إِلَی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ کَذلِکَ نَجْزِی مَنْ أَسْرَفَ فِی عَدَاوَهًِْ آلِ مُحَمَّدٍ (وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِآیاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقی.

امام کاظم ( وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی… وَ کَذلِکَ نَجْزِی مَنْ أَسْرَفَ؛ هرکه در عداوت آل محمّد (اسراف ورزد. و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد! و عذاب آخرت، شدیدتر و پایدارتر است!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۴

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۴۹/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۴

۳

(طه/ ۱۲۴)

المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - وَ مِمَّا خَرَج عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) رَدّاً عَلَی الْغُلَاهًِْ مِنَ التَّوْقِیعِ جَوَاباً لِکِتَابٍ کُتِبَ إِلَیْهِ عَلَی یَدَیْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌عَلِیِّ‌بْنِ‌هِلَالٍ الْکَرْخِیِّ یَا مُحَمَّدَ‌بْنَ‌عَلِیٍّ تَعَالَی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَمَّا یَصِفُونَ سُبْحَانَهُ وَ بِحَمْدِهِ لَیْسَ نَحْنُ (شُرَکَاءَهُ فِی عِلْمِهِ وَ لَا فِی قُدْرَتِهِ بَلْ لَا یَعْلَمُ الْغَیْبَ غَیْرُهُ کَمَا قَالَ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قُلْ لا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَا وَ جَمِیعُ آبَائِی مِنَ الْأَوَّلِینَ آدم (علیه السلام) وَ نُوحٌ (علیه السلام) وَ إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) وَ مُوسَی (علیه السلام) وَ غَیْرُهُمْ مِنَ النَّبِیِّینَ (وَ مِنَ الْآخِرِینَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ الْحَسَنُ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) وَ غَیْرُهُمْ مِمَّنْ مَضَی مِنَ الْأَئِمَّهًِْ (إِلَی مَبْلَغِ أَیَّامِی وَ مُنْتَهَی عَصْرِی عَبِیدُ‌اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمی وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً قالَ کَذلِکَ أَتَتْکَ آیاتُنا فَنَسِیتَها وَ کَذلِکَ الْیَوْمَ تُنْسی.

امام مهدی ( آنچه از حضرت صاحب الزمان (بر ردّ غلات رسیده، توقیعی است که در جواب نامه‌ای که محمّدبن‌علی‌بن‌هلال کرخی نوشته بود صادر شد به این مضمون: «ای محمّدبن‌علی خداوند بزرگتر است از آنچه ایشان می‌ستایند. منزّه است. او را ستایش می‌کنم. هرگز ما شریک در علم و قدرت او نیستیم. بلکه غیب را جز او کسی نمی‌داند، چنانچه در قرآن کریم فرموده است: بگو: «کسانی که در آسمانها و زمین هستند غیب نمی‌دانند جز خدا. (نمل/۶۵) و من و تمام پدرانم، آدم و نوح و ابراهیم و موسی و سایر پیامبران (و رهبران متأخر حضرت محمّد و علیّ‌بن‌ابی‌طالب و حسن حسین (و دیگر پیشوایان (تا منتهی به زمان و عصر من شده همه بنده‌ی خدا هستیم، خداوند می‌فرماید: مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمی وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً قالَ: کَذلِکَ أَتَتْکَ آیاتُنا فَنَسِیتَها وَ کَذلِکَ الْیَوْمَ تُنْسی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۴

بحار الأنوار، ج۲۵، ص۲۶۶/ الاحتجاج؛ ج۲، ص۴۷۳

۴

(طه/ ۱۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُعَاوِیَهًَْ‌بْنِ‌عَمَّارٍ قَال قُلْتُ لِأبی عبد الله (علیه السلام) قَوْلُ اللَّهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً قَالَ هِیَ وَ اللَّهِ لِلنُّصَّابِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ رَأَیْنَاهُمْ دَهْرَهُمُ الْأَطْوَلَ فِی کِفَایَهًٍْ حَتَّی مَاتُوا قَالَ ذَاکَ وَ اللَّهِ فِی الرَّجْعَهًِْ یَأْکُلُونَ الْعَذِرَهًَْ.

امام صادق (معاویهًْ‌بن‌عمّار گوید: به امام صادق (گفتم: «منظور از سخن خداوند عزّوجلّ: فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکًاچیست». ایشان فرمود: «به خدا قسم! این آیه مخصوص ناصبی‌هاست». گفتم: «آن‌ها در طول زندگی‌شان از بی‌نیازی بیشتری برخوردارند و تا زمان مرگشان نیز این چنین است». ایشان پاسخ داد: «به خدا قسم! در زمان رجعت، نجس می‌خورند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۴

بحار الأنوار، ج۵۳، ص۵۱/ القمی؛ ج۲، ص۶۵/ نورالثقلین/ البرهان

۵

(طه/ ۱۲۴)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - إِنْ تَرَکَ وَلَایَهًَْ امیرالمؤمنین علِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) أَعْمَاهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَصَمَّهُ عَنِ النِّدَاءِ.

ابن‌عبّاس (هرکس ولایت علی (را ترک نماید، خداوند او را کوروکر می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۶

بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۴۲/ بحار الأنوار، ج۳۶، ص۱۰۱/ فرات الکوفی؛ ص۲۶۰/ شواهدالتنزیل؛ ج۱، ص۴۹۶

نابینا

۱

(طه/ ۱۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِیحٌ مُوسِرٌ لَمْ یَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَی قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِیقِ الْحَقِّ.

امام صادق (ابوبصیر گوید: شنیدم امام صادق (فرمود: «هرکس که بمیرد درحالی‌که سالم و ثروتمند بوده و به حج نرفته است، از جمله کسانی می‌گردد که خداوند در مورد آن‌ها می‌فرماید: وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَی». گفتم: «پاک و منزّه است خداوند، او را کور محشور میکند»؟! ایشان فرمود: «آری، همانا خداوند عزّوجلّ او را از راه راست منحرف می‌کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۶

الکافی؛ ج۴، ص۲۶۹/ عوالی اللآلی؛ ج۲، ص۸۶/ فقه القرآن؛ ج۱، ص۳۲۶/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۱، ص۲۵/ مستدرک الوسایل؛ ج۸، ص۱۶/ بحار الأنوار، ج۷، ص۱۴۹/ نورالثقلین

۲

(طه/ ۱۲۴)

العسکری (علیه السلام) - کِتَابُهُ (علیه السلام) إِلَی إِسْحَاقَ‌بْنِ‌إِسْمَاعِیلَ النَّیْسَابُورِیِّ… فَاعْلَمْ یَقِیناً یَا إِسْحَاقُ أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْیَا أَعْمَی فَهُوَ فِی الْآخِرَهًِْ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلًا یَا إِسْحَاقُ لَیْسَ تَعْمَی الْأَبْصَارُ وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ حِکَایَهًًْ عَنِ الظَّالِمِ إِذْ یَقُولُ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمی وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً قالَ کَذلِکَ أَتَتْکَ آیاتُنا فَنَسِیتَها وَ کَذلِکَ الْیَوْمَ تُنْسی وَ أَیُّ آیَهًٍْ أَعْظَمُ مِنْ حُجَّهًِْ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ وَ أَمِینِهِ فِی بِلَادِهِ وَ شَهِیدِهِ عَلَی عِبَادِهِ مِنْ بَعْدِ مَنْ سَلَفَ مِنْ آبَائِهِ الْأَوَّلِینَ النَّبِیِّینَ وَ آبَائِهِ الْآخِرِینَ الْوَصِیِّینَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ السَّلَامُ وَ رَحْمَهًُْ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُه.

امام عسکری (در نامه‌ی ایشان به اسحاق‌بن‌اسماعیل نیشابوری آمده است: … پس‌ای اسحاق، به یقین بدان، هرکس که از این جهان کور خارج شود، در آن جهان نیز کور است و گمراه‌تر. ای اسحاق، منظور نه کوری چشم است بلکه کوری دلهایی که در سینه‌ها است و این همان سخن خداوند در کتاب محکم او است که در بیان زبان حال فرد ستمگر می‌گوید: رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمی وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً. قالَ کَذلِکَ أَتَتْکَ آیاتُنا فَنَسِیتَها وَ کَذلِکَ الْیَوْمَ تُنْسی؛ و کدام آیه بزرگتر از حجّت خدا است بر خلقش و امین او در شهرهایش و گواه و شاهد او بر بندگانش، پس از پدران گذشته‌اش، پیامبران، نیاکانش و اوصیایش، که سلام و رحمت و برکات خدا بر تمامشان باد؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۶

بحار الأنوار، ج۷۵، ص۳۷۴/ تحف العقول؛ ص۴۸۴/ رجال الکشی؛ ص۵۷۵

۳

(طه/ ۱۲۴)

الصّادق (علیه السلام) - أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه (علیه السلام) یَعْنِی وَلَایَهًَْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قُلْتُ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی قَالَ یَعْنِی أَعْمَی الْبَصِیرَهًِْ فِی الْآخِرَهًِْ أَعْمَی الْقَلْبِ فِی الدُّنْیَا عَنْ وَلَایَهًِْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَالَ وَ هُوَ مُتَحَیِّرٌ فِی الْآخِرَهًِْ یَقُولُ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمی وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً قالَ کَذلِکَ أَتَتْکَ آیاتُنا قَالَ الْآیَاتُ الْأَئِمَّهًُْ فَنَسِیتَها وَ کَذلِکَ الْیَوْمَ تُنْسی یَعْنِی تَرَکْتَهَا وَ کَذَلِکَ الْیَوْمَ تُتْرَکُ فِی النَّارِ کَمَا تَرَکْتَ الْأَئِمَّهًَْ فَلَمْ تُطِعْ أَمْرَهُمْ وَ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُمْ قَالَ وَ کَذلِکَ نَجْزِی مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِآیاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقی کَذَلِکَ نَجْزِی مَنْ أَشْرَکَ بِوَلَایَهًِْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِین (علیه السلام).

امام صادق (ابوبصیر گوید: از امام صادق (در مورد آیه: وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکًا سؤال کردم. ایشان فرمود: «منظور از آن ولایت امیرالمؤمنین (است». گفتم: «آیه: وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَی چه معنایی دارد»؟ ایشان فرمود: «یعنی اینکه در دنیا قلبش از دیدن ولایت امیرالمؤمنین (کور بوده و در قیامت چشمانش از دیدن او نابینا خواهد بود و در قیامت متحیّر می‌گردد و می‌گوید: قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَی وَ قَدْ کُنتُ بَصِیرًا \*قَالَ کَذَلِکَ أَتَتْکَ آیَاتُنَا؛ منظور از این آیات، ائمّه (می‌باشند. فَنَسِیتَهَا وَکَذَلِکَ الْیَوْمَ تُنسَی؛ یعنی تو در دنیا ائمّه (را رها کردی و امروز در آتش رها می‌گردی، همان‌طور که آنان را در دنیا تنها گذاشته بودی و از فرمانشان پیروی نکردی و به حرفشان گوش ندادی». گفتم: «مراد از: وَ کَذَلِکَ نَجْزِی مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ یُؤْمِن بِآیَاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقَی؛ چیست»؟ آن حضرت فرمود: «یعنی کسی که در ولایت امیرالمؤمنین (کسی دیگر را شریک گرداند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۶

المناقب، ج۳، ص۹۷

آیه قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنی أَعْمی وَ قَدْ کُنْتُ بَصیراً [125]

می‌گوید: «پروردگارا! چرا مرا نابینا محشور کردی؟! من که بینا بودم»!

۱

(طه/ ۱۲۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی هُرَیْرَهًَْ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) قَالا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) قَبْلَ وَفَاتِهِ… وَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَمْ یَعْمَلْ بِهِ حَشَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَی فَیَقُولُ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمی وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً قالَ کَذلِکَ أَتَتْکَ آیاتُنا فَنَسِیتَها وَ کَذلِکَ الْیَوْمَ تُنْسی فَیُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّار.

پیامبر (ابوهریره و ابن‌عبّاس (گویند: پیامبر (پیش از وفاتش برای ما خطبه خواند و فرمود: … هرکه قرآن را بخواند ولی به آن عمل نکند، خدای عزّوجلّ در قیامت او را کور محشور می‌کند. و یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَی؛ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمی وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً؛ خداوند می‌فرماید: چنانکه آیات ما برایت آمدند و آن‌ها را فراموش کردی و اینچنین امروز فراموش می‌شوی. پس به سوی دوزخ فرمان داده می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۸

بحار الأنوار، ج۷۳، ص۳۶۴/ بحار الأنوار، ج۷، ص۲۱۳/ أعلام الدین؛ ص۴۱۷/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۶، ص۱۸۳

آیه قالَ کَذلِکَ أَتَتْکَ آیاتُنا فَنَسیتَها وَ کَذلِکَ الْیَوْمَ تُنْسی [126]

می‌فرماید: «همان‌گونه که آیات ما برای تو آمد، و تو آن‌ها را فراموش کردی؛ همان‌طور امروز تو فراموش خواهی شد».

۱

(طه/ ۱۲۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أبی‌عبدالله (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلّ قالَ کَذلِکَ أَتَتْکَ آیاتُنا فَنَسِیتَها قَالَ الْآیَاتُ الْأَئِمَّهًُْ (فَنَسِیتَها وَ کَذلِکَ الْیَوْمَ تُنْسی یَعْنِی تَرَکْتَهَا وَ کَذَلِکَ الْیَوْمَ تُتْرَکُ فِی النَّارِ کَمَا تَرَکْتَ الْأَئِمَّهًَْ (فَلَمْ تُطِعْ أَمْرَهُمْ وَ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُم.

امام صادق ( ابوبصیر نقل می‌کند: امام صادق (درباره‌ی کلام خدای عزّوجلّ: قالَ کَذلِکَ أَتَتْکَ آیاتُنا فَنَسِیتَها فرمود: «آیات ائمّه (هستند. فَنَسِیتَها وَ کَذلِکَ الْیَوْمَ تُنْسی؛ یعنی همچنان‌که آن‌ها را رها کردی، امروز در آتش رها می‌شوی، چنان‌که ائمّه (را رها کردی و امرشان را اطاعت نکردی و گفتارشان را نشنیدی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۸

الکافی؛ ج۱، ص۴۳۵/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۳۴۸/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۵/ المناقب؛ ج۳، ص۹۷

آیه وَ کَذلِکَ نَجْزی مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِآیاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقی [127]

و این‌گونه کسی را که اسراف کند، و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد، جزا می‌دهیم! و عذاب آخرت، شدیدتر و ماندگارتر است.

۱

(طه/ ۱۲۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أبی‌عبدالله (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ کَذلِکَ نَجْزِی مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِآیاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقی قَالَ یَعْنِی مَنْ أَشْرَکَ بِوَلَایَهًِْ امیرالمؤمنین (علیه السلام) غَیْرَهُ وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِآیَاتِ رَبِّهِ وَ تَرَکَ الْأَئِمَّهًَْ مُعَانَدَهًًْ فَلَمْ یَتَّبِعْ آثَارَهُمْ وَ لَمْ یَتَوَلَّهُم.

امام صادق (ابوبصیر نقل می‌کند: امام صادق (درباره‌ی آیه: وَ کَذلِکَ نَجْزی مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِآیاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقی فرمود: «یعنی کسی که در ولایت امیرالمؤمنین (دیگری را شریک کند و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد و ائمّه (را از روی دشمنی رها کند و از آثارشان پیروی نکند و دوستشان ندارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۸

الکافی؛ ج۱، ص۴۳۵/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۳۴۸/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۵/ نورالثقلین

۲

(طه/ ۱۲۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل وَ کَذلِکَ نَجْزِی مَنْ أَسْرَفَ فِی عَدَاوَهًِْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِآیاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقی.

پیامبر (رسول خدا (درباره‌ی سخن خداوند می‌فرماید: وَ کَذلِکَ نَجْزِی مَنْ أَسْرَفَ هر که در عداوت نسبت به آل محمّد (اسراف ورزد. وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِآیاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۰۸

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۴۹/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۴

آیه أَ فَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ یَمْشُونَ فی مَساکِنِهِمْ إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهی [128]

آیا برای هدایت آنان کافی نیست که بسیاری از اقوام پیشین را [که طغیان و فساد کردند] هلاک نمودیم، درحالی‌که این‌ها در مسکن‌های [ویران‌شده] آنان راه می‌روند؟! به‌یقین در این امر، نشانه‌های روشنی برای خردمندان است.

آیا برای هدایت آنان کافی نیست که بسیاری از اقوام پیشین را [که طغیان و فساد کردند] هلاک نمودیم، درحالی‌که این‌ها در مسکن‌های [ویران شده] آنان راه می‌روند

۱ -۱

(طه/ ۱۲۸)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - أَ فَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ یَقُولُ یُبَیِّنُ لَهُمْ.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (أَفَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ؛ آیا برایشان تبیین نکرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۰

بحار الأنوار، ج۱۴، ص۴۵۵/ القمی؛ ج۲، ص۶۷/ البرهان

۱ -۲

(طه/ ۱۲۸)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - أَ فَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌إِبْرَاهِیمَ (رحمة الله علیه) أیْ یُبَیِّنْ لَهُمْ یَمْشُونَ فِی مَساکِنِهِمْ أَیْ یُشَاهِدُونَ آثَارَ هَلَاکِهِمْ.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (أَ فَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ؛ یعنی مگر برای آن‌ها بیان نکرد. یَمْشُونَ فِی مَساکِنِهِمْ یعنی این‌ها آثار هلاکت و نابودی آنان را می‌بینند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۰

بحار الأنوار، ج۶۷، ص۳۳۹

۱ -۳

(طه/ ۱۲۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَمَّارِ‌بْنِ‌عَاصِمٍ السِّجِسْتَانِیِّ قَال جِئْتُ إِلَی بَابِ أبی عبد الله (علیه السلام) فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْحَیَّهًِْ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْخُنْفَسِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا کُلَّ کِتَابِ اللَّهِ أَعْرِفُ فَقَالَ أَ وَ مَا تَقْرَأُ أَ وَ لَمْ یَرَوْا کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ یَمْشُونَ فِی مَساکِنِهِمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً أَ فَلَا یَتَذَکَّرُونَ قَالَ فَقَالَ هُمْ أُولَئِکَ خَرَجُوا مِنَ الدَّارِ فَقِیلَ لَهُمْ کُونُوا شَیْئاً.

امام صادق (عمّاربن‌عاصم سجستانی گوید: به در خانه‌ی امام صادق (رفته و برحضرت وارد شده و گفتم: «مرا از مار، کژدم، سوسک سیاه و مانند آن باخبر ساز». فرمود: «قرآن نخوانده‌ای»؟ گفتم: «همه‌ی قرآن را نمی‌دانم». فرمود: «نخوانده‌ای: کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ یَمْشُونَ فِی مَساکِنِهِمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ؛ حضرت فرمود: «آنان از خانه بیرون آمدند و به آن‌ها گفته شد: چیزی باشید (مسخ شوید)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۰

بحار الأنوار، ج۶۲، ص۲۲۸

به یقین در این امر، نشانه‌های روشنی برای خردمندان است

۲ -۱

(طه/ ۱۲۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَ فَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ یَمْشُونَ فِی مَساکِنِهِمْ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهی وَ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ (مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا کَانَ فِی الْقُرْآنِ مِثْلَهَا.

پیامبر (سپس خداوند فرموده أَ فَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ یَمْشُونَ فِی مَساکِنِهِمْ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهی ائمه (هستند و هرچه مانند آن از قرآن وجود دارد از قبیل اولی‌الالباب و امثال این‌ها است اشاره به ائمه (است].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۰

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۴۹/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۴

۲ -۲

(طه/ ۱۲۸)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهی قَالَ نَحنُ أُولُو النُّهَی.

امام صادق (اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّأُوْلِی النُّهَی؛ ما خرمندان هستیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۰

القمی؛ ج۲، ص۶۶/ نورالثقلین

۲ -۳

(طه/ ۱۲۸)

الکاظم (علیه السلام) - إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِأُولِی النُّهی وَ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ (مِنْ آلِ مُحَمَّدِ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا کَانَ فِی الْقُرْآنِ مِثْلُهَا وَ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لَوْ لا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَکانَ لِزاماً وَ أَجَلٌ مُسَمًّی فَاصْبِرْ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) نَفْسَکَ وَ ذُرِّیَّتَکَ عَلی ما یَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها.

امام کاظم (خداوند عزّوجلّ فرموده است: إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّأُوْلِی النُّهَی و ایشان ائمّه (هستند، و در قرآن، همانندی برای این آیه وجود ندارد. خداوند در ادامه می‌فرماید: وَ لَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّکَ لَکَانَ لِزَامًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّی\* فَاصْبِرْ؛ یعنی‌ای محمّد (! خود و فرزندانت در برابر آنچه می‌گویند، صبر کنید. و پیش از طلوع آفتاب، و قبل از غروب آن تسبیح و حمد پروردگارت را بجا آور.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۰

البرهان

۲ -۴

(طه/ ۱۲۸)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - لِأُولِی النُّهی أَیْ لِذَوِی الْعُقُولِ النَّاهِیَهًِْ عَنِ التَّغَافُلِ وَ التَّعَامِی.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (لِأُولِی النُّهی؛ یعنی صاحبان عقل و خرد که همان عقل آنان، آنان را از غفلت و کوردلی نهی کرده و باز می‌دارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۰

بحار الأنوار، ج۶۷، ص۳۳۹

آیه وَ لَوْ لا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَکانَ لِزاماً وَ أَجَلٌ مُسَمّیً [129]

و اگر سنّت و تقدیر پروردگارت و اجل مقرّر [آن‌ها] نبود، مجازات الهی دامان آنان را می‌گرفت!

آیه فَاصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها وَ مِنْ آناءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّکَ تَرْضی [130]

پس در برابر آنچه می‌گویند، صبر کن؛ و پیش از طلوع آفتاب، و قبل از غروب آن، تسبیح و حمد پروردگارت را بجا آور؛ و همچنین [برخی] از ساعات شب و اطراف روز [پروردگارت را] تسبیح گوی؛ باشد که [از الطاف الهی] خشنود شوی.

پس در برابر آنچه می‌گویند، صبر کن

۱ -۱

(طه/ ۱۳۰)

الباقر (علیه السلام) - هِلْقَامٌ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ فَاصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ قَالَ دَفْعِهِمْ وَلَایَهًَْ امیرالمؤمنین (علیه السلام).

امام باقر (هلقام نقل می‌کند: امام باقر (در مورد فَاصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ فرمود: «یعنی بر ردّ ولایت امیرالمؤمنین (توسط آن‌ها [صبرکن]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۲

بحار الأنوار، ج۳۹، ص۲۶۲/ المناقب؛ ج۳، ص۲۰۶

۱ -۲

(طه/ ۱۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَفْصِ‌بْنِ‌غِیَاثٍ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّه (علیه السلام) إِنَّ مَنْ صَبَرَ صَبَرَ قَلِیلًا وَ إِنَّ مَنْ جَزِعَ جَزِعَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ عَلَیْکَ بِالصَّبْرِ فِی جَمِیعِ أُمُورِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) فَأَمَرَهُ بِالصَّبْرِ وَ الرِّفْقِ فَأَلْزَمَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) نَفْسَهُ الصَّبْرَ فَتَعَدَّوْا فَذَکَرُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ کَذَّبُوهُ فَقَالَ قَدْ صَبَرْتُ فِی نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ عِرْضِی وَ لَا صَبْرَ لِی عَلَی ذِکْرِ إِلَهِی فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَاصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ فَصَبَرَ فِی جَمِیعِ أَحْوَالِهِ ثُمَّ بُشِّرَ فِی عِتْرَتِهِ بِالْأَئِمَّهًِْ (.

امام صادق ( حفص‌بن‌غیاث گوید: امام صادق (فرمود: هرکه صبر کند کمی صبر کرده و هرکه ناراحتی و جزع نماید کمی ناراحتی کرده است»؛ بعد فرمود: «فَاصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ صبر را در تمام کارها از دست مده خداوند حضرت محمّد (را برانگیخت و به او امر به صبر و مدارا کرد…».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۲

وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۵، ص۲۶۱

۱ -۳

(طه/ ۱۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ مُوسَی‌بْنِ‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ إِنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ… فَاصْبِر یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) نَفْسَکَ وَ ذُرِّیَّتَک عَلی ما یَقُولُونَ.

امام صادق (فَاصْبِرْ؛ یعنی‌ای محمّد (! خود و فرزندانت در برابر آنچه می‌گویند، صبر کنید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۲

تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۴

۱ -۴

(طه/ ۱۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ الْکَرَاجُکِی عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی اصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) مِنْ تَکْذِیبِهِمْ إِیَّاکَ فَإِنِّی مُنْتَقِمٌ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْکَ وَ هُوَ قَائِمِی الَّذِی سَلَّطْتُهُ عَلَی دِمَاءِ الظَّلَمَهًِْ.

امام صادق (اصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ؛ یعنی یا محمّد (! بر تکذیب نمودن آن‌ها نسبت به تو صبر کن، من به وسیله مردی از نسل تو انتقام خواهم گرفت و او همان قائم (من است که او را بر خون ستمگران مسلّط نموده‌ام.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۲

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۲۲۰

و پیش از طلوع آفتاب، و قبل از غروب آن، تسبیح و حمد پروردگارت را بجاآور

۲ -۱

(طه/ ۱۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - إِسْمَاعِیلُ‌بْنُ‌الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها فَقَالَ فَرِیضَهًٌْ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَقُولَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ قَالَ فَقُلْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی فَقَالَ یَا هَذَا لَا شَکَّ فِی أَنَّ اللَّهَ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ لَکِنْ قُلْ کَمَا أَقُولُ.

امام صادق (اسماعیل‌بن‌فضل گوید: از امام صادق (درباره‌ی معنای آیه: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها پرسیدم. فرمود: «لازم است بر هر فرد مسلمان که پیش از سرزدن آفتاب ده‌بار و پیش از غروبش ده‌بار بگوید: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ المُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ». من گفتم: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ المُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی». فرمود: «ای فلانی در اینکه خدای تعالی زنده می‌کند و می‌میراند و می‌میراند و زنده می‌کند شکّی نیست ولی چنانچه من می‌گویم بگو».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۲

بحار الأنوار، ج۸۳، ص۲۵۰/ الخصال؛ ج۲، ص۴۵۲/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۷، ص۲۲۶/ نورالثقلین

۲ -۲

(طه/ ۱۳۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فِی کِتَابِ عِلَلُ الشَّرَائِعِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْحَسَنِ‌بْنِ‌عَبْدِ اللهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ‌بْنِ‌عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ قَدْ سَأَلَهُ بَعْضُ الْیَهُودِ عَنْ مَسَائِلَ: وَ أَمَّا صَلَاهًُْ الْفَجْرِ فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَطْلُعُ عَلَی قَرْنَیْ شَیْطَانٍ فَأَمَرَنِی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ أُصَلِّیَ صَلَاهًَْ الْغَدَاهًِْ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ لَهَا الْکُفَّارُ فَتَسْجُدُ أُمَّتِی لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

پیامبر (از امام حسن (روایت است: تعدادی از یهودیان از پیامبر (سؤالاتی پرسیدند… ایشان در جواب فرمود: امّا نماز صبح چنین است که چون آفتاب طلوع می‌کند بر دو شاخ شیطان می‌تابد و خدای عزّوجلّ به من فرمان داده است پیش از طلوع خورشید و پیش از آنکه کافران خورشیدپرست به آن سجده کنند، من و امّتم برای خدا سجده کنیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۲

نورالثقلین

و همچنین [برخی] از ساعات شب

۳ -۱

(طه/ ۱۳۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ قَال قُلْتُ لِأبی عبد الله (علیه السلام) مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّهًُْ فِی الصَّلَاهًِْ فَقَالَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ الزَّوَالَ وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَکْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَلَاثَ عَشْرَهًَْ رَکْعَهًًْ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ وَ مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَکْعَتَا الْفَجْرِ قُلْتُ فَهَذَا جَمِیعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّهًُْ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُوالْخَطَّابِ أَ فَرَأَیْتَ إِنْ قَوِیَ فَزَادَ قَالَ فَجَلَسَ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَقَالَ إِنْ قَوِیتَ فَصَلِّهَا کَمَا کَانَتْ تُصَلَّی وَ کَمَا لَیْسَتْ فِی سَاعَهًٍْ مِنَ النَّهَارِ فَلَیْسَتْ فِی سَاعَهًٍْ مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ وَ مِنْ آناءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ.

امام صادق (زراره گوید: به امام صادق (عرض کردم: «سنّتی که نماز بر آن استوار شده چیست»؟ امام (فرمود: «هشت رکعت هنگام زوال و دو رکعت بعد از ظهر و دو رکعت قبل از عصر و دو رکعت بعد از مغرب و سیزده رکعت از قسمت آخر شب که شامل نماز «وتر» و دو رکعت نماز «فجر» [نافله صبح] می‌شود». عرض کردم: «تمام سنّت نماز بر همین جاری شده است»؟ امام (فرمود: «بله». ابوالخطّاب گفت: «نظرتان چیست، اگر کسی توانایی داشت و اضافه کرد»؟ امام (که تکیه داده بود در این هنگام نشست و فرمود: «اگر توانایی داشتی نماز را همان‌طور که انجام داده می‌شد، انجام بده. همانطور که نماز در ساعتی از روز نیست در ساعتی از شب هم نیست. خدای متعال می‌فرماید: وَ مِنْ آناءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۴

تهذیب الأحکام؛ ج۲، ص۷/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۴، ص۵۹

۳ -۲

(طه/ ۱۳۰)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَ قائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قَالَ یَعْنِی صَلَاهًَْ اللَّیْلِ.

امام باقر (زراره نقل می‌کند: به امام باقر (عرض کردم: «معنای آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَ قائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ چیست؟ فرمود: «منظور نماز شب است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۴

الکافی؛ ج۳، ص۴۴۴/ البرهان

۳ -۳

(طه/ ۱۳۰)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ مِنْ آناءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ قَالَ بِالْغَدَاهًِْ وَ الْعَشِیِّ.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (وَ مِنْ آنَاء اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرَافَ النَّهَارِ؛ منظور از آن، صبح و شامگاه می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۴

نورالثقلین

و اطراف روز

۴ -۱

(طه/ ۱۳۰)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَه وَ أَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّکَ تَرْضی قَالَ یَعْنِی تَطَوَّعْ بِالنَّهَار.

امام باقر (زراره گوید: از امام باقر (پرسیدم: وَ أَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّکَ تَرْضَی یعنی چه»؟ ایشان فرمود: «یعنی اینکه در روز خود را به فرمانبرداری وا می‌دارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۴

الکافی؛ ج۳، ص۴۴۴/ بحار الأنوار، ج۷۹؛ ص۳۲۳/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۴، ص۷۳/ نورالثقلین

آیه وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا لِنَفْتِنَهُمْ فیهِ وَ رِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَ أَبْقی [131]

و هرگز چشمان خود را به مواهب مادّی، که به گروه‌هایی از آنان داده‌ایم، مدوز؛ این‌ها گل‌های [ناپایدار] زندگی دنیاست؛ تا آنان را در آن بیازماییم؛ و روزی پروردگارت بهتر و ماندگارتر است.

سبب نزول

۱

(طه/ ۱۳۱)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) نَزَلَ بِهِ ضَیْفُهُ فَاسْتَسْلَفَ مِنْ یَهُودِیٍّ فَقَالَ الْیَهُودِیُّ وَ اللَّهِ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) لَا ثَاغِیَهًَْ وَ لَا رَاغِیَهًَْ فَعَلَی مَا أَسْلِفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنِّی لَأَمِینُ اللَّهِ فِی سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ وَ لَوِ ائْتَمَنْتَنِی عَلَی شَیْءٍ لَأَدَّیْتُهُ إِلَیْکَ قَالَ فَبَعَثَ بِدَرَقَهًٍْ لَهُ فَرَهَنَهَا عِنْدَهُ فَنَزَلَتْ عَلَیْهِ وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا.

امام باقر (و امام صادق ( برای پیامبر اکرم (مهمانی رسید؛ و از مردی یهودی مقداری قرض خواست. یهودی گفت: «به خدا قسم یا محمّد (! نه گوسفند و نه شتری قرض می‌دهم به امید کدام درآمد»؟ پیامبر اکرم (فرمود: «من امین خدا در آسمان و زمین اویم اگر مرا امین بر چیزی قرار دهی به تو بر می‌گردانم». بعد پیامبر اکرم (سپری را به گروگان برایش فرستاد این آیه به همین جهت نازل شد: وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۴

بحار الأنوار، ج۹، ص۲۱۹/ العیاشی؛ ج۲، ص۲۵۱؛ «ضیقه» بدل «ضیفه»

و هرگز چشمان خود را به مواهب مادّی، که به گروه‌هایی از آنان داده‌ایم، مدوز؛ این‌ها گل‌های [ناپایدار] زندگی دنیاست؛ تا آنان را در آن بیازماییم؛ و روزی پروردگارت بهتر و ماندگارتر است

۱ -۱

(طه/ ۱۳۱)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ عَمْرِوبْنِ‌هِلَالٍ قَال قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) إِیَّاکَ أَنْ تُطْمِحَ بَصَرَکَ إِلَی مَنْ فَوْقَکَ فَکَفَی بِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) فَلا تُعْجِبْکَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ وَ قَالَ وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا فَإِنْ دَخَلَکَ مِنْ ذَلِکَ شَیْءٌ فَاذْکُرْ عَیْشَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَإِنَّمَا کَانَ قُوتُهُ الشَّعِیرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ إِذَا وَجَدَهُ.

امام باقر (عمروبن‌هلال گوید: امام باقر (فرمود: «مبادا به بالا دست خود چشم بدوزی که دراین‌باره آنچه خدای عزّوجلّ به پیغمبرش (فرمود بس است: فَلا تُعْجِبْکَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ؛ از مال‌ها و فرزندانشان خوشت نیاید و درشگفت نشوی. (توبه/۵۵). و فرمود: وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا و اگر درباره‌ی این موضوع شکّ و ترددی یافتی، زندگی رسول خدا (را به‌یادآور که خوراکش جو و حلوایش خرما و آتش‌گیره‌اش شاخ درخت خرما بود اگر پیدا می‌کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۶

الکافی؛ ج۲، ص۱۳۷/ بحار الأنوار، ج۷۰، ص۱۷۲/ مشکاهًْ الأنوار؛ ص۱۳۰؛ «خبزه» بدل «قوته» / وسایل الشیعهًْ؛ ج۲۱، ص۵۳۰/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۵، ص۲۲۳/ نورالثقلین

۱ -۲

(طه/ ۱۳۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَمْرِوبْنِ‌سَعِیدِ‌بْنِ‌هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) إِنِّی لَا أَکَادُ أَلْقَاکَ إِلَّا فِی السِّنِینَ فَأَوْصِنِی بِشَیْءٍ آخُذُ بِهِ قَالَ: أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَنْفَعُ اجْتِهَادٌ لَا وَرَعَ مَعَهُ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُطْمِحَ نَفْسَکَ إِلَی مَنْ فَوْقَکَ وَ کَفَی بِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِرَسُولِهِ (صلی الله علیه و آله) فَلا تُعْجِبْکَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِرَسُولِهِ وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا فَإِنْ خِفْتَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَاذْکُرْ عَیْشَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَإِنَّمَا کَانَ قُوتُهُ الشَّعِیرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ إِذَا وَجَدَهُ وَ إِذَا أُصِبْتَ بِمُصِیبَهًٍْ فَاذْکُرْ مُصَابَکَ بِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَإِنَّ الْخَلْقَ لَمْ یُصَابُوا بِمِثْلِهِ (علیه السلام) قَطُّ.

امام صادق (عمروبن‌سعید گوید: به امام صادق (عرض کردم: «من چنانم که هر چند سال یک بار خدمت شما می‌رسم، شما سفارشی به من بفرمایید که آن را فرا گیرم و بدان عمل کنم». فرمود: سفارشت می‌کنم به ترس از خدا و راست گویی و پارسایی و تلاش و کوشش [در امور مذهبی و دینی] و بدان‌که کوشش بدون پارسایی سود ندهد، و مبادا دیده خود را به وضع کسی که بالاتر از تو است بدوزی [و خود را با او بسنجی و غبطه‌ی او را بخوری] و بس است دراین‌باره آنچه را خدای عزّوجلّ به پیامبرش (فرمود: فَلا تُعْجِبْکَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ؛ از مال‌ها و فرزندانشان خوشت نیاید و درشگفت نشوی. (توبه/۵۵). و نیز خدای عزّوجلّ به پیامبرش فرمود: وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا و اگر ترسیدی از چیزی از آن‌ها [که با دیدن وضع مرفّه آن‌ها دچار لغزش گردی] زندگی رسول خدا (را به یادآور که به‌راستی قوت و خوراکش نان جو و شیرینیش خرما و سوختش شاخه‌ی خرما بود آن هم اگر بدست می‌آورد، و هرگاه به مصیبتی دچار گشتی یاد مصیبت‌های رسول خدا (کن زیرا مردم هرگز مانند او دچار مصیبت نشده‌اند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۶

الکافی؛ ج۸، ص۱۶۸/ بحار الأنوار، ج۶۶، ص۳۹۸؛ «ابداً» بدل «قط» / مجموعهًْ ورام؛ ج۲، ص۸۴/ الأمالی للطوسی؛ ص۶۸۱

۱ -۳

(طه/ ۱۳۱)

الباقر (علیه السلام) - لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا اسْتَوَی رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) جَالِساً ثُمَّ قَالَ مَنْ لَمْ یَتَعَزَّ بِعَزَاءِ اللَّهِ تَقَطَّعَتْ نَفْسُهُ حَسَرَاتٍ عَلَی الدُّنْیَا وَ مَنِ اتَّبَعَ بَصَرُهُ مَا فِی أَیْدِی النَّاسِ طَالَ هَمُّهُ وَ لَمْ یَشْفِ غَیْظَهُ وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْ لِلَّهِ عَلَیْهِ نِعْمَهًًْ إِلَّا فِی مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ قَصَرَ عِلْمُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ.

امام باقر (در مورد آیه‌ی وَ لَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلَی مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنیَا لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ وَرِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَأَبْقَی فرموده است: «هنگامی‌که این آیه نازل شد، رسول خدا (نشست و فرمود: «هرکس که با تسلّی‌های خداوند آرام نگیرد، جانش در اثر حسرت‌های دنیا تکه‌تکه می‌شود و هرکس که چشمش به‌دنبال مالی باشد که در دست مردم است، اندوهش به درازا می‌کشد و خشمش برطرف نمی‌گردد و هرکس پی نبرد که خداوند جز خوراک و نوشیدنی، نعمت‌های زیادی به او عطا کرده است، عمرش کم می‌شود و عذابش نزدیک می‌گردد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۶

بحار الأنوار، ج۶۷، ص۳۱۷/ الزهد؛ ص۴۶/ مشکاهًْ الأنوار؛ ص۷۳/ نورالثقلین؛ «غلیل صدره» بدل «غیظه» و «اجله» بدل «علمه» / البرهان

۱ -۴

(طه/ ۱۳۱)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ أَیْ لِنُعَامِلَهُمْ مُعَامَلَهًَْ الْمُخْتَبِرِ بِشِدَّهًِْ التَّعَبُّدِ فِی الْعَمَلِ بِالْحَقِّ فِی هَذِهِ الْأُمُورِ وَ أَدَاءِ الْحُقُوقِ عَنْهُ.

ابن‌عبّاس (لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ یعنی تا آن‌ها را بیازماییم که تا چه اندازه دراین امور برای عمل به حق تعبد دارند و حقوق آن را ادا می‌کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۶

بحرالعرفان؛ ج۱۱، ص۱۱۸

آیه وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها لا نَسْئَلُکَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُکَ وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوی [132]

خانواده‌ی خود را به نماز دستور ده؛ و بر انجام آن شکیبا باش؛ ما از تو روزی نمی‌خواهیم؛ [بلکه] ما به تو روزی می‌دهیم؛ و عاقبت نیک در [سایه‌ی] تقواست.

خانواده‌ی خود را به نماز دستور ده؛ و بر انجام آن شکیبا باش

۱ -۱

(طه/ ۱۳۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ أَیْ أُمَّتَکَ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْهَا.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلَاةِ؛ منظور از آن امّت می‌باشد. وَ اصْطَبِرْ عَلَیْهَا و صبر و شکیبایی داشته باش.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۸

القمی؛ ج۲، ص ۶۶ / نورالثقلین

۱ -۲

(طه/ ۱۳۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ عَقِیلٍ الْخُزَاعِی أَنَّ امیرالمؤمنین (علیه السلام) کَانَ إِذَا حَضَرَ الْحَرْبَ یُوصِی لِلْمُسْلِمِینَ بِکَلِمَاتٍ فَیَقُولُ تَعَاهَدُوا الصَّلَاهًَْ وَ حَافِظُوا عَلَیْهَا وَ اسْتَکْثِرُوا مِنْهَا وَ تَقَرَّبُوا بِهَا وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مُنْصِباً لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُشْرَی لَهُ بِالْجَنَّهًِْ مِنْ رَبِّهِ فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها الْآیَهًَْ فَکَانَ یَأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ وَ یُصَبِّرُ عَلَیْهَا نَفْسَه.

امام علی (عقیل خزاعی نقل می‌کند: امیرالمؤمنین (زمانی‌که جنگ پیش می‌آمد، مسلمانان را وصیّت می‌کرد و می‌فرمود: «با نماز تجدید عهد کنید و بر آن مواظبت داشته باشید و نماز را بسیار به پا دارید و به آن نزدیک شوید… رسول خدا (بعد آنکه از طرف پرودگارش بشارت بهشت به او داده شد خودش را به زحمت می‌انداخت. خدای عزّوجلّ فرمود: و أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها… و رسول خدا (خانواده‌اش را به نماز امر می‌کرد و خودش را در این کار به صبر وا می‌داشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۸

الکافی؛ ج۵، ص۳۶/ بحار الأنوار، ج۳۳، ص۴۴۶/ شرح نهج البلاغهًْ؛ ج۱۰، ص۲۰۲؛ «ان امیرالمومنین… تقربوا بها» محذوف/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۵، ص۹۳/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۳

(طه/ ۱۳۲)

الباقر (علیه السلام) - وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ أَنْ یَخُصَّ أَهْلَهُ دُونَ النَّاسِ لِیَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ لِأَهْلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَهًًْ خَاصَّهًًْ لَیْسَتْ لِلنَّاسِ إِذْ أَمَرَهُمْ مَعَ النَّاسِ عَامَّهًًْ ثُمَّ أَمَرَهُمْ خَاصَّهًْ.

امام باقر (وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا؛ همانا خداوند تبارک‌وتعالی به پیامبر (امر کرده که آن را مخصوص اهل بیت خود و سوای دیگر مردم قرار دهد تا اینکه مردم بدانند که خاندان محمّد (در نزد خداوند از جایگاهی برخوردارند که دیگر مردم از آن بی‌بهره‌اند. چرا که خداوند ابتدا آنان را به همراه دیگر مردم مورد خطاب قرار داد و سپس به‌صورت خصوصی به آنان امر نمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۸

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۲۳۷/ عوالی اللآلی؛ ج۲، ص۲۲/ نورالثقلین

۱ -۴

(طه/ ۱۳۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ أَنْ یَخُصَّ أَهْلَهُ دُونَ النَّاسِ لِیَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ لِأَهْلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَهًًْ خَاصَّهًًْ لَیْسَتْ لِلنَّاسِ إِذْ أَمَرَهُمْ مَعَ النَّاسِ عَامَّهًًْ ثُمَّ أَمَرَهُمْ خَاصَّهًًْ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی هَذِهِ الْآیَهًَْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَجِیءُ کُلَّ یَوْمٍ عِنْدَ صَلَاهًِْ الْفَجْرِ حَتَّی یَأْتِیَ بَابَ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) وَ الْحَسَنِ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) فَیَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَهًُْ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَیَقُولُ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) وَ الْحَسَنُ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ رَحْمَهًُْ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ثُمَّ یَأْخُذُ بِعِضَادَتَیِ الْبَابِ وَ یَقُولُ الصَّلَاهًَْ الصَّلَاهًَْ یَرْحَمُکُمُ اللَّهُ إِنَّما یُرِیدُ اللهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً فَلَمْ یَزَلْ یَفْعَلُ ذَلِکَ کُلَّ یَوْمٍ إِذَا شَهِدَ الْمَدِینَهًَْ حَتَّی فَارَقَ الدُّنْیَا وَ قَالَ أَبُوالْحَمْرَاءِ خَادم النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) أَنَا شَهِدْتُهُ یَفْعَلُ ذَلِکَ.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلَاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْهَا؛ همانا خداوند تبارک‌وتعالی به پیامبر (امر کرده که آن را مخصوص اهل بیت خود و سوای دیگر مردم قرار دهد تا اینکه مردم بدانند که خاندان محمّد (در نزد خداوند از جایگاهی برخوردارند که دیگر مردم از آن بی‌بهره‌اند. چرا که خداوند ابتدا آنان را به همراه دیگر مردم مورد خطاب قرار داد و سپس به‌صورت خصوصی به آنان امر نمود. هنگامی‌که این آیه نازل شد، رسول خدا (در هر روز هنگام نماز صبح به خانه‌ی علی (و فاطمه (می‌آمد و می‌فرمود: «سلام و رحمت خداوند بر شما باد». سپس علی و فاطمه و حسن و حسین (می‌گفتند: «و سلام و رحمت خداوند بر شما باد‌ای رسول خدا (». سپس آن حضرت دو لنگه در را می‌گرفت و می‌گفت: «موقع نماز است، موقع نماز است، خدایتان رحمت آورد، خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. (احزاب/۳۳). آن حضرت، از روزی که وارد مدینه شد تا زمانی‌که از دنیا رفت، پیوسته این چنین می‌کرد. خادم پیامبر (ابوحمراء گفته است: «من شهادت می‌دهم که آن حضرت این کار را انجام می‌داد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۱۸

بحار الأنوار، ج۳۵، ص۲۰۷/ بحار الأنوار، ج۲۵، ص۲۱۹/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۶/ وسایل الشیعهًْ؛ ج۱۲، ص۷۲/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۵

(طه/ ۱۳۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ یُونُسَ‌بْنِ‌یَعْقُوبَ قَالَ: دَخَلَ عِیسَی‌بْنُ‌عَبْدِ‌اللَّهِ الْقُمِّیُّ عَلَی أبی عبد الله (علیه السلام) فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِخَآدمهِ ادْعُهُ فَانْصَرَفَ إِلَیْهِ فَأَوْصَاهُ بِأَشْیَاءَ ثُمَّ قَالَ یَا عِیسَی‌بْنَ‌عَبْدِ‌اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ إِنَّکَ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ (فَإِذَا کَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا مِقْدَارَهَا مِنْ هَاهُنَا مِنَ الْعَصْرِ فَصَلِّ سِتَّ رَکَعَاتٍ قَالَ ثُمَّ وَدَّعَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَیْنَ عَیْنَیْ عِیسَی وَ انْصَرَفَ قَالَ یُونُسُ‌بْنُ‌یَعْقُوبَ فَمَا تَرَکَتُ السِّتَّ رَکَعَاتٍ مُنْذُ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ ذَلِکَ لِعِیسَی‌بْنِ‌عَبْدِ‌اللَّهِ.

امام صادق (یونس‌بن‌یعقوب گوید: عیسی‌بن‌عبداللَّه قمی خدمت امام صادق (رسید وقتی مرخص شد و رفت، امام (به خادم خود فرمود: «برو او را برگردان». عیسی برگشت سفارش‌هایی به او نمود. آنگاه فرمود: «عیسی! خداوند در قرآن می‌فرماید: وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ تو از ما خانواده هستی وقتی خورشید به این قسمت عصر رسید شش رکعت نماز بخوان». بعد او را وداع نمود پیشانی عیسی (را بوسید او رفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۰

بحار الأنوار، ج۸۰، ص۱۵۵/ الاختصاص؛ ص۱۹۵/ رجال الکشی؛ ص۳۳۳/ مستدرک الوسایل؛ ج۳، ص۷۱

۱ -۶

(طه/ ۱۳۲)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: دَخَلَ عَلَی أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) رَجُلٌ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ أُحَدِّثُ أَهْلِی قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ وَ قَالَ وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها.

امام باقر (از امام صادق (روایت است: مردی بر پدرم امام باقر (وارد شد و گفت: «خدا تو را رحمت کند و درود بفرستد؛ من برای أهل و خانواده‌ام حدیث گفته، این کار من چگونه است»؟ پدرم فرمود: «آری خوب کاری است، زیرا خدا می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید خود و خانواده‌ی خویش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌هاست نگه دارید. (تحریم/۶). و فرموده: وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها؛ یعنی‌ای محمّد (و اهل و خویشاوندان خود را به نماز امر نموده و فرمان ده، و بر آن صبر و شکیبایی داشته (ثابت و پابرجا) باش».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۰

بحار الأنوار، ج۲، ص۲۵/ مستدرک الوسایل؛ ج۱۲، ص۲۰۰

۱ -۷

(طه/ ۱۳۲)

الرّضا (علیه السلام) - عَنِ الرَّیَّانِ‌بْنِ‌الصَّلْتِ قَالَ: حَضَرَ الرِّضَا (علیه السلام) مَجْلِسَ الْمَأْمُونِ بِمَرْوَ وَ قَدِ اجْتَمَعَ فِی مَجْلِسِهِ جَمَاعَهًٌْ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ خُرَاسَان… فقَالَتِ الْعُلَمَاءُ فَأَخْبِرْنَا هَلْ فَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَی الِاصْطِفَاءَ فِی الْکِتَابِ فَقَالَ الرِّضَا (علیه السلام) فَسَّرَ الِاصْطِفَاءَ فِی الظَّاهِرِ سِوَی الْبَاطِنِ فِی اثْنَیْ عَشَرَ مَوْطِناً وَ مَوْضِعاً أَمَّا الثَّانِیَ عَشَرَ فَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها فَخَصَّنَا (مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) وَ آلَ مُحَمَّدٍ () اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهَذِهِ الْخُصُوصِیَّهًِْ إِذْ أَمَرَنَا مَعَ الْأُمَّهًِْ بِإِقَامَهًِْ الصَّلَاهًِْ ثُمَّ خَصَّنَا مِنْ دُونِ الْأُمَّهًِْ فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَجِیءُ إِلَی بَابِ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآیَهًِْ تِسْعَهًَْ أَشْهُرٍ کُلَّ یَوْمٍ عِنْدَ حُضُورِ کُلِّ صَلَاهًٍْ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَیَقُولُ الصَّلَاهًَْ رَحِمَکُمُ اللَّهُ وَ مَا أَکْرَمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَحَداً مِنْ ذَرَارِیِّ الْأَنْبِیَاءِ (بِمِثْلِ هَذِهِ الْکَرَامَهًِْ الَّتِی أَکْرَمَنَا بِهَا وَ خَصَّنَا مِنْ دُونِ جَمِیعِ أَهْلِ بَیْتِه.

امام رضا ( ریّان‌بن‌صلت گوید: حضرت رضا (در مرو در مجلس مأمون حاضر شد و جماعتی از علمای عراق و خراسان در آن مجلس حاضر بودند… علمای حاضر گفتند: «حال به ما بگو: آیا خداوند تبارک‌وتعالی موضوع «إصطفاء» را در قرآن توضیح داده است»؟ ایشان فرمود: «خداوند تبارک‌وتعالی این موضوع را در ظاهر قرآن و جدای از باطن در دوازده‌جا تفسیر نموده است و شروع به ذکر آن دوازده موضع نمود تا اینکه به دوازدهمی رسید». و فرمود: «امّا دوازدهمین مورد آیه: وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلَاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْهَا می‌باشد و خداوند ما را با این ویژگی منحصر ساخته است. چرا که ما را به همراه امّت به برپایی نماز امر نموده است و در ادامه به‌صورت خاص، ما را به انجام آن مکلّف نموده است. به‌همین‌خاطر بود که رسول خدا (تا نه‌ماه بعد از نزول این آیه، بعد از هر وعده نماز، به در خانه‌ی علی و فاطمه (می‌آمد و می‌فرمود: «وقت نماز است، خدایتان رحمت کند». خداوند ذرّیّه‌ی هیچ پیامبری را با چنین کرامتی که به ما عطا کرده و به ما اختصاص داده، مورد عنایت قرار نداده است. سپس مأمون و دیگر دانشمندان گفتند: «خداوند شما را (اهل بیت پیامبرتان () را به خاطر این امّت جزای نیک بدهد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۰

بحار الأنوار، ج۲۵، ص۲۳۳/ الأمالی للصدوق؛ ص۵۳۳/ تحف العقول؛ ص۴۳۶/ بشارهًْ المصطفی؛ ص۲۳۴/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۲۳۹/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۸

(طه/ ۱۳۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ یُوسُفَ‌بْنِ‌عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌سَلَّام أَنَّ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) کَانَ إِذَا نَزَلَ بِأَهْلِهِ شِدَّهًٌْ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاهًِْ ثُمَّ قَرَأَ وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها.

پیامبر (یوسف‌بن‌عبدالله‌بن‌سلّام نقل می‌کند که پیغمبر اکرم (هر وقتی شدّت و مصیبتی بر خانواده‌اش وارد می‌شد، آن‌ها را به نماز خواندن امر می‌کرد، و این آیه را قرائت می‌کرد: وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۰

بحار الأنوار، ج۸۸، ص۳۸۳/ مسکن الفؤاد؛ ص۵۰/ مستدرک الوسایل؛ ج۶، ص۳۹۵/ البرهان

ما از تو روزی نمی‌خواهیم؛ [بلکه] ما به تو روزی می‌دهیم

۲ -۱

(طه/ ۱۳۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمُوسَی (علیه السلام) یَا مُوسَی احْفَظْ وَصِیَّتِی لَکَ بِأَرْبَعَهًِْ أَشْیَاءَ أَوَّلُهُنَّ مَا دُمْتَ لَا تَرَی ذُنُوبَکَ تُغْفَرُ فَلَا تَشْغَلْ بِعُیُوبِ غَیْرِکَ وَ الثَّانِیَهًُْ مَا دُمْتَ لَا تَرَی کُنُوزِی قَدْ نَفِدَتْ فَلَا تَغْتَمَّ بِسَبَبِ رِزْقِکَ وَ الثَّالِثَهًُْ.

امام علی (‌ای موسی (! وصیّت مرا به‌وسیله‌ی چهار چیز حفظ کن؛ اوّل مادامی که گناهانت را نمی‌بینی که آمرزیده می‌شود، به عیب‌های دیگران مشغول نشو. و دوّم؛ مادامی که تو گنج‌های مرا نمی‌بینی که تمام و نابود شده، به‌سبب روزیت اندوهگین مباش.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۲

التوحید؛ ص ۳۷۲

و عاقبت نیک در [سایه‌ی] تقواست

۳ -۱

(طه/ ۱۳۲)

علی‌بن‌إبراهیم (رحمة الله علیه) - وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوی قَالَ: لِلْمُتَّقِینَ فَوَضَعَ الْفِعْلَ مَکَانَ الْمَفْعُولِ.

علیّّّّّبن‌ابراهیم (وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَی به‌معنای متقیّان می‌باشد و فعل به‌جای مفعول گذاشته شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۲

القمی؛ ج۲، ص۶۶/ البرهان

۳ -۲

(طه/ ۱۳۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ أَبِی‌هُرَیْرَهًَْ عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا یُدْخَلُ بِهِ النَّارُ مِنْ أُمَّتِیَ الْأَجْوَفَانِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْأَجْوَفَانِ قَالَ الْفَرْجُ وَ الْفَمُ وَ أَکْثَرُ مَا یُدْخَلُ بِهِ الْجَنَّهًُْ تَقْوَی اللَّهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.

پیامبر (از ابوهریره روایت است: پیامبر (فرمود: و اکثر افرادی که وارد بهشت می‌شوند پرهیزگاران و نیک سیرتان و افراد خوش اخلاق می‌باشند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۲

الخصال؛ ج۱، ص۷۸

آیه وَ قالُوا لَوْ لا یَأْتِینا بِآیَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَ وَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَیِّنَةُ ما فِی الصُّحُفِ الْأُولی [133]

و [گروهى از آن‌ها] گفتند: «چرا [پيامبر] نشانه‌ای از سوی پروردگارش برای ما نمی‌آورد»؟! [بگو]: آیا خبرهای روشنی که در کتاب‌های آسمانی پیشین بوده، برای آن‌ها نیامد؟!

آیه وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَکْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَیْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آیاتِکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزی [134]

اگر ما آنان را پیش از آن [که قرآن نازل شود] با عذابی هلاک می‌کردیم، [در قیامت] می‌گفتند: «پروردگارا! چرا پیش از آنکه ذلیل و رسوا شویم، پیامبری برای ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم»؟

۱

(طه/ ۱۳۴)

العسکری (علیه السلام) - فَأَمَّا شَوَاهِدُ الْقُرْآنِ عَلَی الِاخْتِبَارِ وَ الْبَلْوَی بِالاسْتِطَاعَهًِْ الَّتِی تَجْمَعُ الْقَوْلَ بَیْنَ الْقَوْلَیْنِ فَکَثِیرَهًٌْ وَ مِنْ ذَلِکَ قَوْلُهُ لَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّی نَعْلَمَ الْمُجاهِدِینَ مِنْکُمْ وَ الصَّابِرِینَ وَ نَبْلُوَا أَخْبارَکُمْ… فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَلَمْ یَعْلَمِ اللَّهُ مَا یَکُونُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّی اخْتَبَرَهُمْ قُلْنَا بَلَی قَدْ عَلِمَ مَا یَکُونُ مِنْهُمْ قَبْلَ کَوْنِهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْه وَ إِنَّمَا اخْتَبَرَهُمْ لِیُعَلِّمَهُمْ عَدْلَهُ وَ لَا یُعَذِّبَهُمْ إِلَّا بِحُجَّهًٍْ بَعْدَ الْفِعْلِ وَ قَدْ أَخْبَرَ بِقَوْلِهِ وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَکْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَیْنا رَسُولا.

امام عسکری (و امّا شواهد قرآنی درباره‌ی امتحان و آزمایش به‌وسیله‌ی توانایی که جامع بین دو عقیده جبر و تفویض است فراوان است که از جمله آن‌ها این فرمایش خداست: ما همه شما را قطعاً می‌آزمائیم تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما کیانند، و اخبار شما را بیازماییم! (محمّد/۳۱) اگر کسی گوید مگر خدا آینده‌ی بنده‌ها را نمی‌داند که آن‌ها را آزمایش کند؟ می‌گوییم چرا نکرده می‌داند چه خواهند کرد و این تفسیر کلام خدا است: و اگر بازگردند، به همان اعمالی که از آن نهی شده بودند بازمی‌گردند. (انعام/۲۸) و همانا آن‌ها را می‌آزماید تا عدل خود را بدان‌ها بنمایاند، و آن‌ها را قبل از بدکاری، بی‌دلیل عذاب نکند. و خودش فرموده است: وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَکْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَیْنا رَسُولًا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۲

تحف العقول؛ ص۴۷۴

۲

(طه/ ۱۳۴)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) لَمَّا بَعَثَ أَبَامُوسَی الْأَشْعَرِیَّ قَالَ لَهُ احْکُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ لَا تُجَاوِزْهُ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ کَأَنِّی بِهِ وَ قَدْ خُدِعَ فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَلِمَ تُوَجِّهُهُ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ مَخْدُوعٌ فَقَالَ لَوْ عَمِلَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ فِی خَلْقِهِ مَا احْتَجَّ عَلَیْهِمْ بِالرُّسُلِ وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَکْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَیْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آیاتِکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزی.

امام علی (زمانی‌که امیرالمؤمنین (ابوموسی اشعری را برای حکمیّت فرستاد به او فرمود: «به کتاب خدا حکم کن و از آن تجاوز نکن». هنگامی‌که ابوموسی رفت، امیرالمؤمنین (فرمود: «گویا می‌بینم که فریفته می‌شود». کسی گفت: «ای امیرالمؤمنین (! پس چرا او را می‌فرستی درحالی‌که می‌دانی فریفته می‌شود»؟ حضرت فرمود: «اگر بنا باشد خدای متعال به علم خودش در میان مخلوقات عمل کند دیگر پیامبران را نمی‌فرستاد؛ وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَکْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَیْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آیاتِکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۲

منتخب الأنوارالمضییهًْ؛ ص۸۲

آیه قُلْ کُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِیِّ وَ مَنِ اهْتَدی [135]

بگو: «همه (ما و شما) در انتظاریم؛ [ما در انتظار وعده پیروزى، و شما در انتظار شکست ما] پس انتظار بکشید! امّا به‌زودی خواهید دانست چه کسی از اصحاب صراط مستقیم، و چه کسی هدایت یافته است».

امّا به‌زودی خواهید دانست چه کسی از اصحاب صراط مستقیم، و چه کسی هدایت یافته است

۱ -۱

(طه/ ۱۳۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لِکُلِّ زَمَانٍ عَالِمٌ یَحْتَجُّ اللَّهُ بِهِ لِئَلَّا یَکُونَ کَمَا قَالَ الضُّلَّالُ قَبْلَهُمْ حِینَ فَارَقَتْهُمْ أَنْبِیَاؤُهُمْ (رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَیْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آیاتِکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزی تَمَامُ ضَلَالَتِهِمْ جَهَالَتُهُمْ بِالْآیَاتِ وَ هُمُ الْأَوْصِیَاءُ فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ قُلْ کُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِیِّ وَ مَنِ اهْتَدی وَ إِنَّمَا کَانَ تَرَبُّصُهُمْ أَنْ قَالُوا نَحْنُ فِی سَعَهًٍْ عَنْ مَعْرِفَهًِْ الْأَوْصِیَاءِ حَتَّی نَعْرِفَ إِمَاماً (علیه السلام) فَعَیَّرَهُمُ اللَّهُ بِذَلِکَ وَ الْأَوْصِیَاءُ هُمْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ وُقُوفٌ عَلَیْهِ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّهًَْ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوهُ وَ لَا یَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْکَرَهُمْ وَ أَنْکَرُوهُ لِأَنَّهُمْ عُرَفَاءُ اللَّهِ عَرَّفَهُمْ عَلَیْهِمْ عِنْدَ أَخْذِ الْمَوَاثِیقِ عَلَیْهِم.

پیامبر (امام درر این زمان علی (است و پس از او وصیّ او و در هر زمانی عالمی وجود دارد که خدا او را حجّت قرار داده و به او احتجاج می‌کند تا مانند گمراهان سابق نباشند که هنگامی که انبیایشان از آنان جدا شدند، گفتند: رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَیْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آیاتِکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزی؟ تمام گمراهی آنان این بود که به آیات که همان اوصیا (بودند، جهالت داشتند؛ پس خداوند به آنان پاسخ داد: قُلْ کُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِیِّ وَ مَنِ اهْتَدی و انتظار آنان این بود که می‌گفتند: ما از معرفت اوصیا راحتیم تا امامی را بشناسیم! پس خدا آنان را در قبال این سخنشان سرزنش فرمود و اوصیا (همان اصحاب صراط هستند که بر صراط ایستاده‌اند و داخل بهشت نمی‌شود مگر کسی که آنان را بشناسد و آن اوصیا نیز او را بشناسند و داخل جهنّم نمی‌شود مگر کسی که آنان را نشناسد و آنان نیز او را نشناسند؛ زیرا آنان عارفان به خدایند که خدا آنان را به مردم شناساند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۴

بحار الأنوار، ج۶، ص۲۳۳/ بحار الأنوار، ج۳۰، ص۳۷/ بصایرالدرجات؛ ص۴۹۸

۱ -۲

(طه/ ۱۳۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سُئِلَ الْبَاقِرُ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِیِّ وَ مَنِ اهْتَدی قَالَ اهْتَدَی إِلَی وَلَایَتِنَا (.

امام باقر ( جابر گوید: از امام باقر (در مورد آیه: فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِیِّ وَمَنِ اهْتَدَی سؤال کردم. ایشان پاسخ داد: «منظور از آن این است: کسی که به ولایت ما راه یافته است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۴

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۵۰/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۷؛ «بتفاوت» / تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۷/ البرهان

۱ -۳

(طه/ ۱۳۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِیِّ وَ مَنِ اهْتَدی قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) صَاحِبُ الصِّرَاطِ السَّوِیِّ وَ مَنِ اهْتَدَی أَیْ إِلَی وَلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ (.

امام باقر ( فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِیِّ وَمَنِ اهْتَدَی؛ علی (صاحب راه راست است و منظور از مَنِ اهْتَدَی این است که هرکس به ولایت ائمّه (راه یابد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۴

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۵۰/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۷/ البرهان

۱ -۴

(طه/ ۱۳۵)

الصّادق (علیه السلام) - الصِّرَاطُ السَّوِیُّ هُوَ القائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ الْهُدَی مَنِ اهْتَدَی إِلَی طَاعَتِهِ وَ مِثْلُهَا فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی قَالَ إِلَی وَلَایَتِنَا (.

امام صادق ( منظور از الصِّرَاطِ السَّوِیِّ؛ حضرت قائم (است و هرکس که به فرمانبرداری از او راه یابد، هدایت‌شده است. نظیر این آیه، آیه‌ی دیگری است که خداوند در آن می‌فرماید: وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَی؛ که منظور از راه یافتن در اینجا، راه یافتن به ولایت ما می‌باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۴

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۵۰/ تأویل الآیات الظاهرهًْ؛ ص۳۱۷/ البرهان

۱ -۵

(طه/ ۱۳۵)

ابن‌عبّاس (رحمة الله علیه) - أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِیِ هُوَ وَ اللَّهِ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) وَ أَهْلُ بَیْتِهِ، وَ الصِّرَاطُ: الطَّرِیقُ الْوَاضِحُ الَّذِی لَا عِوَجَ فِیهِ، وَ مَنِ اهْتَدی فَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله).

ابن‌عبّاس (أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِیِّ؛ منظور از آن محمّد (و اهل بیت او است وَ مَنِ اهْتَدَی نیز همان یاران محمّد (هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۶

شواهدالتنزیل؛ ج۱، ص۴۹۹/ بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۶؛ «الصراط الطریق الواضح الذی لاعوج فیه» محذوف/ الصراط المستقیم؛ ج۱، ص۲۸۴

۱ -۶

(طه/ ۱۳۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّه (علیه السلام): نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ بِطَاعَتِهِمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیَأْخُذْ هُنَا وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَأْخُذْ هُنَا وَ لَا یَجِدُونَ عَنَّا وَ اللَّهِ مَحِیصاً ثُمَّ قَالَ نَحْنُ وَ اللَّهِ السَّبِیلُ الَّذِی أَمَرَکُمُ اللَّهُ بِاتِّبَاعِهِ وَ نَحْنُ وَ اللَّهِ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیمُ.

امام صادق (ابن‌رئاب گوید: امام صادق (به من فرمود: به خدا قسم، ما راهی هستیم که خداوند به پیروی از آن امر کرده است. به خدا سوگند، ما راه راست هستیم و به خدا قسم ما کسانی هستیم که خداوند بندگان را به فرمانبرداری از ایشان امر کرده است. هرکس می‌خواهد از اینجا برگیرد و هرکس می‌خواهد از آن جا برگیرد؛ به خدا قسم از ما هیچ گریزی نمی‌یابید (اطاعت از ما اجتناب ناپذیر است).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۶

بحار الأنوار، ج۲۴، ص۱۴

۱ -۷

(طه/ ۱۳۵)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَ النَّاسَ یَمُرُّونَ عَلَی الصِّرَاطِ طَبَقَاتٍ وَ الصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَ مِنْ حَدِّ السَّیْفِ فَمِنْهُمْ مَنْ یَمُرُّ مِثْلَ الْبَرْقِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمُرُّ مِثْلَ عَدْوِ الْفَرَسِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمُرُّ حَبَباً {مَرّاً جَرّاً} وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمُرُّ حَبْواً وَ مِنْهُم مَنْ یَمُرُّ مَشْیاً وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمُرُّ {مُعَلَّقاً} مُتَعَلِّقاً قَدْ تَأْخُذُ النَّارُ مِنْهُ شَیْئاً وَ تَتْرُکُ شَیْئا.

امام صادق (مردم از پل صراط گوناگون می‌گذرند. پل صراط باریک‌تر از موی و برنده‌تر از لبه شمشیر است. گروهی از آن همچون برق می‌گذرند، گروهی همچون تاخت اسب و گروهی دیگر، چون حرکت راهوار اسب و گروهی چون پیادگان می‌گذرند. گروهی هم آویخته و درحالی‌که آتش برخی از اندام ایشان را گرفته و برخی را رها کرده است، می‌گذرند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۶

الزهد؛ ص۹۲

۱ -۸

(طه/ ۱۳۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْمُفَضَّلِ‌بْنِ‌عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الصِّرَاطِ فَقَالَ هُوَ الطَّرِیقُ إِلَی مَعْرِفَهًِْ اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ وَ هُمَا صِرَاطَانِ صِرَاطٌ فِی الدُّنْیَا وَ صِرَاطٌ فِی الْآخِرَهًِْ وَ أَمَّا الصِّرَاطُ الَّذِی فِی الدُّنْیَا فَهُوَ الْإِمَامُ الْمُفْتَرَضُ الطَّاعَهًِْ مَنْ عَرَفَهُ فِی الدُّنْیَا وَ اقْتَدَی بِهُدَاهُ مَرَّ عَلَی الصِّرَاطِ الَّذِی هُوَ جِسْرُ جَهَنَّمَ فِی الْآخِرَهًِْ وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْهُ فِی الدُّنْیَا زَلَّتْ قَدَمُهُ عَنِ الصِّرَاطِ فِی الْآخِرَهًِْ فَتَرَدَّی فِی نَارِ جَهَنَّمَ.

امام صادق (مفضّل‌بن‌عمر گوید: از امام صادق (درباره‌ی صراط پرسیدم. فرمود: «صراط راه به‌سوی معرفت و شناخت خدا است و دو نوع صراط داریم یکی در دنیا و دیگری در آخرت؛ صراط دنیا امام است که اطاعت او واجب است هرکس او را بشناسد و از دستوراتش پیروی نماید از صراط آخرت که پلی است بر روی جهنّم، خواهد گذشت. هرکس او را نشناسد پایش در صراط جهنّم می‌لغزد و میان جهنّم خواهد افتاد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۶

معانی الأخبار؛ ص۳۲

۱ -۹

(طه/ ۱۳۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ زِرِّ‌بْنِ‌حُبَیْشٍ، عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُول: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَخَلَ حُفْرَتَهُ أَتَاهُ مَلَکَانِ اسْمُهُمَا مُنْکَرٌ وَ نَکِیرٌ فَأَوَّلُ مَنْ یَسْأَلَانِهِ عَنْ رَبِّهِ ثُمَّ عَنْ نَبِیِّهِ ثُمَّ عَنْ وَلِیِّهِ فَإِنْ أَجَابَ نَجَا وَ إِنْ عَجَزَ عَذَّبَاهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ {مَا} لِمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ وَ نَبِیَّهُ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلِیَّهُ فَقَالَ مُذَبْذَبٌ لا إِلی هؤُلاءِ وَ لا إِلی هؤُلاءِ وَ مَنْ یُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِیلًا ذَلِکَ لَا سَبِیلَ لَهُ وَ قَدْ قِیلَ لِلنَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) مَنِ الْوَلِیُّ یَا نَبِیَّ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله)؟ قَالَ وَلِیُّکُمْ فِی هَذَا الزَّمَانِ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ مِنْ بَعْدِهِ وَصِیُّهُ وَ لِکُلِّ زَمَانٍ عَالِمٌ یَحْتَجُّ اللَّهُ بِهِ لِئَلَّا یَکُونَ کَمَا قَالَ الضُّلَّالُ قَبْلَهُمْ حِینَ فَارَقَتْهُمْ أَنْبِیَاؤُهُمْ رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَیْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آیاتِکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزی تَمَامُ ضَلَالَتِهِمْ جَهَالَتُهُمْ بِالْآیَاتِ وَ هُمُ الْأَوْصِیَاءُ فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِیِّ وَ مَنِ اهْتَدی فَإِنَّمَا کَانَ تَرَبُّصُهُمْ أَنْ قَالُوا نَحْنُ فِی سَعَهًٍْ عَنْ مَعْرِفَهًِْ الْأَوْصِیَاءِ حَتَّی نَعْرِفَ إِمَاماً فَعَرَّفَهُمُ اللَّهُ بِذَلِکَ وَ الْأَوْصِیَاءُ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ وُقُوفٌ عَلَیْهِ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّهًَْ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوهُ وَ لَا یَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْکَرَهُمْ وَ أَنْکَرُوهُ لِأَنَّهُمْ عُرَفَاءُ اللَّهِ عَرَّفَهُمْ عَلَیْهِمْ عِنْدَ أَخْذِ الْمَوَاثِیقِ عَلَیْهِمْ وَ وَصَفَهُمْ فِی کِتَابِهِ فَقَالَ جَلَّ وَ عَزَّ وَ عَلَی الْأَعْرافِ رِجالٌ یَعْرِفُونَ کُلًّا بِسِیماهُم هُمُ الشُّهَدَاءُ عَلَی أَوْلِیَائِهِمْ وَ النَّبِیُّ الشَّهِیدُ عَلَیْهِمْ أَخَذَ لَهُمْ مَوَاثِیقَ الْعِبَادِ بِالطَّاعَهًِْ وَ أَخَذَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) عَلَیْهِمُ الْمَوَاثِیقَ بِالطَّاعَهًِْ فَجَرَتْ نُبُوَّتُهُ عَلَیْهِمْ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا بِکَ عَلی هؤُلاءِ شَهِیداً یَوْمَئِذٍ یَوَدُّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّی بِهِمُ الْأَرْضُ وَ لا یَکْتُمُونَ اللهَ حَدِیثاً.

امام علی (همانا بنده هنگامی که داخل قبر خود شود دو ملک نزد او حاضر می‌شوند (یکی منکر و دیگری نکیر است) و اوّل چیزی که از وی سؤال کنند [از پروردگار، و پیغمبر، و امام او سؤال می‌نمایند] پس اگر جواب دهد نجات یافته است، و اگر متحیّر بماند و جواب نگوید عذابش می‌نمایند. مردی از حضرت پرسید: «کسی که خدا و رسولش را بشناسد ولی امامش را نشناسد چه سرنوشتی دارد»؟ فرمود: «متحیّر و مردّد است و نه به سمت خوبان و نه به سمت بدان می‌رود؛ و هرکس را خدا گمراه کند تو بر [هدایت] او راهی نخواهی یافت. این چنین شخصی راهی ندارد. و به پیامبر (عرض شد: ای نبیّ خدا! امام کیست؟ فرمود: امام در این زمان علی (است و پس از او وصیّ او و در هر زمانی عالمی وجود دارد که خدا او را حجّت قرار داده و به او احتجاج می‌کند تا مانند گمراهان سابق نباشند که هنگامی که انبیایشان از آنان جدا شدند، گفتند: رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَی؟ تمام گمراهی آنان این بود که به آیات که همان اوصیا بودند، جهالت داشتند؛ پس خداوند به آنان پاسخ داد: قُلْ کُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِیِّ وَ مَنِ اهْتَدی و انتظار آنان این بود که می‌گفتند: ما از معرفت اوصیا راحتیم تا امامی را بشناسیم! پس خدا آنان را در قبال این سخنشان سرزنش فرمود و اوصیا همان اصحاب صراط هستند که بر صراط ایستاده‌اند و داخل بهشت نمی‌شود مگر کسی که آنان را بشناسد و آن اوصیا نیز او را بشناسند و داخل جهنم نمی‌شود مگر کسی که آنان را نشناسد و آنان نیز او را نشناسند؛ زیرا آنان عارفان به خدایند که خدا آنان را به مردم شناساند؛ هنگامی که از آنان اخذ پیمان می‌کرد و در کتاب خود آنان را وصف فرمود: بر «اعراف» مردانی هستند که هریک از آن دو را از چهره‌شان می‌شناسند. (اعراف/۴۱). آنان بر دوستانشان گواه و پیامبر بر آنان گواه است و خدا پیمان اطاعت از ایشان را از آنان گرفته است و پیامبر نیز پیمان اطاعت از ایشان را از آنان گرفته است و نبوّت او بر آنان جاری است و این است سخن خدا که فرمود: پس چگونه است، حال این جماعت؟ هنگامی‌که از هر امّتی گواهی بیاوریم و ترا بر آنان گواه بیاوریم، آن روز آنان که کافر شدند و رسول را نافرمانی کردند، دوست می‌دارند که کاش زمین برایشان هموار کرده شود، و نه از خدا سخنی را پوشانند. (نساء/۱۴۲۱۴۱) ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۹، ص۳۲۶

بصایرالدرجات؛ ج۱، ص۴۹۹/ البرهان