سوره نحل

ثواب قرائت

۱

(نحل/ مقدمه)

الباقر (علیه السلام) - مَنْ قَرَأَ سُورَهًَْ النَّحْلِ فِی کُلِ شَهْرٍ کُفِیَ الْمَغْرَمَ فِی الدُّنْیَا وَ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَایَا أَهْوَنُهُ الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ کَانَ مَسْکَنُهُ فِی جَنَّهًِْ عَدْنٍ وَ هِیَ وَسَطُ الْجِنَان.

امام باقر (علیه السلام) - هرکس در هر ماه، سوره‌ی نحل را بخواند، از ضرر و زیان‌های مالی در دنیا [مثل قرض‌دار شدن] مصون می‌ماند، همچنین هفتاد نوع از بلاها و مصیبت‌ها از او دور می‌شود که ساده‌ترین آن‌ها جنون، جذام و بَرَص است. مسکن و مأوایش در بهشت عَدن که در وسط بهشت‌ها قرار دارد خواهد بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۰

ثواب الأعمال، ص۱۰۷/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نحل/ مقدمه)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ قَرَأَهَا لَمْ یُحَاسِبْهُ اللَّهُ بِمَا أَنْعَمَ عَلَیْهِ فِی دَارِ الدُّنْیَا وَ إِنْ مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ أُعْطِیَ مِنَ الْأَجْرِ کَالَّذِی مَاتَ فَأَحْسَنَ الْوَصِیَّهًَْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هرکس این سوره را تلاوت کند، خداوند [در قیامت] درباره‌ی نعمت‌هایی که در دنیا به او عطا کرده؛ از او بازخواست نمی‌کند و اگر در آن شب و یا روزی که این سوره را تلاوت کرده بمیرد، ثواب کسی به او داده می‌شود که بهترین وصیّت را کرده و مرده باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۰

المصباح للکفعمی، ص۴۴۱/ نورالثقلین

آیه أَتی أَمْرُاللهِ فَلاتَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَتَعالی عَمّا یُشْرِکُونَ [1]

فرمان خدا [براى مجازات مشرکان]، فرا رسیده است؛ برای آن عجله نکنید! او منزّه و برتر است از آنچه همتای او قرار می‌دهند!

سبب نزول

۱

(نحل/ ۱)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - أَتی أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ قَالَ نَزَلَتْ لَمَّا سَأَلَتْ قُرَیْشٌ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنْ یُنَزِّلَ عَلَیْهِمُ الْعَذَاب.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - این آیه وقتی نازل ¬شد که قریش [برای تمسخر پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اثبات دروغگوبودن او] از پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) درخواست عذاب نمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۰

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۰/ القمی، ج۱، ص۳۸۲/ نورالثقلین؛ فیه: «العذاب» محذوف

ولایت

۱

(نحل/ ۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ‌بْنِ‌کَثِیر عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ أَتی أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ قَالَ هُوَ أَمْرُنَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَلَّا نَسْتَعْجِلَ بِهِ یُؤَیِّدُهُ بِثَلَاثَهًِْ أَجْنَادٍ بِالْمَلَائِکَهًِْ وَ

الْمُؤْمِنِینَ وَ الرُّعْبِ وَ خُرُوجُهُ کَخُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ کَما أَخْرَجَکَ رَبُّکَ مِنْ بَیْتِکَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِیقاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَکارِهُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - عبدالرّحمن‌بن‌کثیر گوید: امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی آیه: أَتَی أَمْرُ اللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ فرمود: «منظور، امر (امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ) ماست؛ خداوند حکم کرده است که درباره‌ی آن عجله نکنیم تا او را با سه لشکر یاری رساند: با ملائکه، مؤمنان و ترس [در دل دشمنان]. خروج قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) همانند ظهور پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) است. همان‌گونه که خداوند فرموده است: آن‌چنان بود که پروردگارت تو را از خآن‌هات به حق بیرون آورد، حال آنکه گروهی از مؤمنان ناخشنود بودند. (انفال/۵)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۰

بحارالأنوار، ج۵۲، ص۳۵۶/ البرهان؛ فیهم: «و ان فریقا… لکارهون» محذوفٌ

۲

(نحل/ ۱)

المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - عَلِیَّ‌بْنَ‌مَهْزِیَارَ یَقُول… ثُمَّ تَلَا بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم اَتاها اَمرُنا لَیلا اَو نَهاراً فَجَعَلناها حَصیداً‌کان لم تُغنِ بِالاَمس فَقُلْتُ سَیِّدِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا الْأَمْرُ قَالَ نَحْنُ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ جُنُودُه.

امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) - علیّ‌بن‌مهزِیار گوید: [آن حضرت] این آیه‌ی شریفه را قرائت فرمود: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ\* فرمان ما شب هنگام یا به روز در رسد و چنان از بیخش برکنیم که گویی دیروز در آن مکان هیچ چیز نبوده است. (یونس/۲۴)». عرض¬کردم: «سرور من! مقصود از أَمْرُ اللهِ در این آیه چیست»؟ فرمود: «امر خداوند عزّوجلّ و لشکر او، ما هستیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۲

بحارالأنوار، ج۵۲، ص۴۶/ نورالثقلین

خروج قائم

۱

(نحل/ ۱)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ أَوَّلَ مَنْ یُبَایِعُ الْقَائِمَ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) یَنْزِلُ فِی صُورَهًِْ طَیْرٍ أَبْیَضَ فَیُبَایِعُهُ ثُمَّ یَضَعُ رِجْلًا عَلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ رِجْلًا عَلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ یُنَادِی بِصَوْتٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ تَسْمَعُهُ الْخَلَائِقُ أَتی أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوه.

امام صادق (علیه السلام) - اوّلین کسی که با قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بیعت می‌کند، جبرئیل (علیه السلام) است که به صورت پرنده‌ای سفید نزد حضرت آمده با او بیعت می‌کند، سپس یک پایش را بر بیت‌الله¬الحرام و دیگری را بر بیت-المقدّس می‌گذارد؛ سپس با صدای بلندی که همگان آن را می‌شنوند ندا می‌دهد: أَتَی أَمْرُ اللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۲

بحارالأنوار، ج۵۲، ص۲۸۵/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۴؛ «رفیع» محذوف و فی موضعه: «طلق ذلق» / نورالثقلین؛ فیه: «طلق» محذوف/ کمال الدین، ج۲، ص۶۷۱/ البرهان

۲

(نحل/ ۱)

الصّادق (علیه السلام) - إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قِیَامَ الْقَائِمِ بَعَثَ جَبْرَئِیلَ فِی صُورَهًِْ طَائِرٍ أَبْیَضَ، فَیَضَعُ إِحْدَی رِجْلَیْهِ عَلَی الْکَعْبَهًِْ، وَ الْأُخْرَی عَلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَ یُنَادِی بِأَعْلَی صَوْتِهِ: أَتی أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوه قَالَ: فَیَحْضُرُ الْقَائِمُ فَیُصَلِّی عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) رَکْعَتَیْنِ، ثُمَّ یَنْصَرِفُ، وَ حَوَالَیْهِ أَصْحَابُهُ، وَ هُمْ ثَلَاثُمِائَهًٍْ وَ ثَلَاثَهًَْ عَشَرَ رَجُلًا، إِنَّ فِیهِمْ لَمَنْ یَسْرِی مِنْ فِرَاشِهِ لَیْلًا، فَیَخْرُجُ وَ مَعَهُ الْحَجَرُ، فَیُلْقِیهِ فَتَعْشُبُ الْأَرْض.

امام صادق (علیه السلام) - وقتی خداوند ظهور قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را اراده کند، جبرئیل (علیه السلام) به صورت پرنده‌ای سفید رنگ می‌آید و یک پایش را بر کعبه و دیگری را در بیت¬المقدّس قرار می‌دهد و با بلندترین صوت ندا می‌دهد: أَتَی أَمْرُ اللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ. سپس قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) [در کعبه] حاضر می‌شود و کنار مقام ابراهیم (علیه السلام) دو رکعت نماز به‌جا می‌آورد و آنگاه به راه می‌افتد. سیصدوسیزده نفر از اصحاب حضرت، اطراف او را گرفته‌اند، در میان آن‌ها کسانی هستند که [در شب منتهی به روز ظهور، از وطن خود و به صورتی شگفت‌انگیز] شبانه بستر خود را ترک کرده و به‌سوی او روان می‌شوند. حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خروج می‌کند، درحالی‌که در دست خویش، سنگی دارد که آن را بر زمین می‌افکند و همه جا را سرسبز می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۲

دلایل الإمامهًْ، ص۴۷۲/ البرهان

فرمان خدا [برای مجازات مشرکان]، فرا رسیده است؛ برای آن عجله نکنید! او منزّه و برتر است از آنچه همتای او قرار می‌دهند

۱ -۱

(نحل/ ۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ هِشَامِ‌بْنِ‌سَالِمٍ عَن أبِی‌عَبدالله (علیه السلام) قَال سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ أَتی أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ قَالَ إِذَا أَخْبَرَ اللَّهُ النَّبِیَّ بِشَیْءٍ إِلَی وَقْتٍ فَهُوَ قَوْلُهُ أَتی أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ حَتَّی یَأْتِیَ ذَلِکَ الْوَقْتُ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَخْبَرَ أَنَّ شَیْئاً کَائِنٌ فَکَأَنَّهُ قَدْ کَانَ.

امام صادق (علیه السلام) - هشامِ‌بنِ‌سالمٍ گوید: «از امام صادق (علیه السلام) تفسیر آیه: أَتی أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ را پرسیدم». فرمود: «وقتی خداوند در مورد زمان وقوع یک اتفاق به پیامبر (صلی الله علیه و آله) خبر می‌دهد که زمان آن رسیده است، مانند این آیه که می‌فرماید: أَتی أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ؛ به این معناست که زمان آن خواهد رسید». و [در جایی دیگر] فرمود: «وقتی خداوند خبر می‌دهد که کاری انجام شد مثل این است که انجام شده است [و اراده‌ی او، فعل اوست]» ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۲

بحارالأنوار، ج۵۲، ص۱۰۹/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۴/ نورالثقلین

آیه یُنَزِّلُ الْمَلائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلی مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ [2]

فرشتگان را با روح [و وحى الهى] به فرمانش بر هرکس از بندگانش بخواهد نازل می‌کند [و به آنها دستور می‌دهد] که [مردم را] انذار کنید [و بگویید:] معبودی جز من نیست؛ از [مخالفت دستور] من، بپرهیزید!

فرشتگان را با روح [و وحی الهی] به فرمانش بر هرکس از بندگانش بخواهد نازل می‌کند [و به آنها دستور می‌دهد]

۱ -۱

(نحل/ ۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) یَسْأَلُهُ عَنِ الرُّوحِ أَ لَیْسَ هُوَ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ وَ الرُّوحُ غَیْرُ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) فَکَرَّرَ ذَلِکَ عَلَی الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ قُلْتَ عَظِیماً مِنَ الْقَوْلِ مَا أَحَدٌ یَزْعُمُ أَنَّ الرُّوحَ غَیْرُ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) فَقَالَ لَهُ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) إِنَّکَ ضَالٌّ تَرْوِی عَنْ أَهْلِ الضَّلَالِ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) أَتی أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالی عَمَّا یُشْرِکُونَ یُنَزِّلُ الْمَلائِکَةَ بِالرُّوحِ وَ الرُّوحُ غَیْرُ الْمَلَائِکَهًِْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ.

امام علی (علیه السلام) - سعد اسکاف گوید: «شخصی نزد امیر¬المؤمنین (علیه السلام) آمد و از او درباره‌ی روح پرسید: «آیا روح همان جبرئیل (علیه السلام) نیست»؟ امام (علیه السلام) فرمود: «جبرئیل (علیه السلام) از ملائکه است، روح غیر از جبرئیل (علیه السلام) است». و این جمله را برای او تکرار کرد. آن مرد عرض¬ کرد: «کلام بزرگی می‌گویی، هیچ‌کس نمی-گوید روح، مخلوقی غیر از جبرئیل (علیه السلام) است». امیرالمؤمنین (علیه السلام) به او فرمود: «تو گمراهی و از گمراهان روایت می¬کنی؛ خداوند به پیامبرش فرمود: أَتَی أَمْرُ اللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَی عَمَّا یُشْرِکُونَ\* یُنَزِّلُ الْمَلآئِکَةَ بِالْرُّوحِ پس روح، مخلوقی غیر از ملائکه است که درود خدا بر آن‌ها باد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۴

الکافی، ج۱، ص۲۷۴/ بحارالأنوار، ج۲۵، ص۶۴/ الغارات، ج۱، ص۱۰۷/ مستدرک الوسایل، ج۷، ص۴۶۳/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(نحل/ ۲)

الباقر (علیه السلام) - جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) الَّذِی نُزِّلَ عَلَی الْأَنْبِیَاءِ (علیهم السلام) وَ الرُّوحُ تَکُونُ مَعَهُمْ وَ مَعَ الْأَوْصِیَاءِ لَا تُفَارِقُهُمْ.

امام باقر (علیه السلام) - جبرئیل (علیه السلام)، کسی است که بر پیامبران نازل می‌شود؛ امّا روح همیشه همراه پیامبران و اوصیاء (علیهم السلام) است و از آن‌ها جدا نمی‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۴

بحارالأنوار، ج۲۵، ص۶۳/ البرهان

۱ -۳

(نحل/ ۲)

الرّضا (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَیَّدَنَا بِرُوحٍ مِنْهُ مُقَدَّسَهًٍْ مُطَهَّرَهًٍْ لَیْسَتْ بِمَلَکٍ لَمْ تَکُنْ مَعَ أَحَدٍ مِمَّنْ مَضَی إِلَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ هِیَ مَعَ الْأَئِمَّهًِْ مِنَّا تُسَدِّدُهُمْ وَ تُوَفِّقُهُمْ وَ هُوَ عَمُودٌ مِنْ نُورٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل.

امام رضا (علیه السلام) - خداوند ما را با روحی از جانب خود تأیید ¬کرده؛ روحی مقدّس و پاک که از ملائکه نیست و با هیچ-یک از پیامبران گذشته جز پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نبوده است. آن روح با امامانِ از ما اهل‌بیت است که آن‌ها را تقویت و توفیق می¬دهد. او استوانه‌ای از نور بین ما و خداست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۴

عیون اخبار الرضا (ج۲، ص۲۰۰

۱ -۴

(نحل/ ۲)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّهُ کَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) خَلَقَ أَعْظَمُ مِنْ جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ کَانَ یوفقه وَ یُسَدِّدُهُ وَ هُوَ مَعَ الْأَئِمَّهًِْ مِنْ بَعْدَهُ.

امام صادق (علیه السلام) - روح، مخلوقی با عظمت‌تر از جبرئیل و میکائیل است که همراه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بوده و او را تقویت می‌کرده و پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله)، روح همراه امامان (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۴

بحارالأنوار، ج۲۵، ص۶۱

۱ -۵

(نحل/ ۲)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ یُنَزِّلُ الْمَلائِکَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ یَعْنِی بِالْقُوَّهًِْ الَّتِی جَعَلَهَا اللَّهُ فِیهِم.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - سخن خداوند: یُنَزِّلُ الْمَلآئِکَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ یعنی ملائکه با نیرویی که خدا در آن‌ها قرار داده است نازل می‌شوند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۴

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۰/ القمی، ج۱، ص۳۸۲/ البرهان

۱ -۶

(نحل/ ۲)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ عَلی مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ یَقُولُ بِالْکِتَابِ وَ النُّبُوَّهًِْ.

امام باقر (علیه السلام) - امام باقر (علیه السلام) درباره‌ی آیه: عَلَی مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ فرمود: «یعنی ملائکه با کتاب و [ابلاغ منصب] پیامبری [نازل می‌شوند تا کتاب آسمانی و مقام نبوّت را به کسی بدهند تا به‌واسطه‌ی آن مردم را انذار کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۴

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۰/ القمی، ج۱، ص۳۸۲/ البرهان

که [مردم را] انذار کنید؛ [و بگویید:] معبودی جز من نیست؛ از [مخالفت دستور] من، بپرهیزید

۲ -۱

(نحل/ ۲)

الباقر (علیه السلام) - تُفَقِّهُهُمْ وَ تُسَدِّدُهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ بِهِمَا عُبِدَ اللَّهُ وَ اسْتَعْبَدَ اللَّهُ عَلَی هَذَا الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ وَ الْمَلَائِکَهًَْ وَ لَمْ یَعْبُدِ اللَّهَ مَلَکٌ وَ لَا نَبِیٌّ وَ لَا إِنْسَانٌ وَ لَا جَانٌّ إِلَّا بِشَهَادَهًِْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً إِلَّا لِلْعِبَادَهًِْ.

امام باقر (علیه السلام) - ملائکه، امامان و پیامبران (را از جانب خدا تقویت و توفیق می‌دهند؛ [آنچه ملائکه نازل می‌کنند این است که] خدایی جز الله نیست و محمّد (صلی الله علیه و آله) فرستاده‌ی خداست، به‌واسطه‌ی این دو شهادت است که پرستش خدا انجام می‌شود و خداوند از جنّیان و انسان‌ها و ملائکه خواسته که به‌واسطه‌ی این دو شهادت خدا را عبادت کنند؛ هیچ فرشته و پیامبر و انسان و جنّی خدا را عبادت نمی‌کند مگر به‌واسطه‌ی شهادت به لا اله اله الله و محمداً رسول الله؛ و خداوند مخلوقات را فقط برای عبادت خلق کرده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۴

بحارالأنوار، ج۲۵، ص۶۳/ البرهان

آیه خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالی عَمَّا یُشْرِکُون [3]

آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید؛ او برتر است از اینکه همتایی برای او قرار می‌دهند!

آیه خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصیمٌ مُبینٌ [4]

انسان را از نطفه‌ی بی‌ارزشی آفرید؛ و [این موجود ضعیف] سرانجام [موجودى فصیح و] مدافع گویا و آشکار خویش گردید.

۱

(نحل/ ۴)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ قَالَ خَلَقَهُ مِنْ قَطْرَهًٍْ مِنْ مَاءٍ مُنْتِنٍ فَیَکُونُ خَصِیماً مُتَکَلِّماً بَلِیغاً.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - خَلَقَ الإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُّبِینٌ؛ یعنی او را از یک قطره آب پَست آفرید. پس انسان، دشمنی متکلّم و بلیغ شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۶

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۳۷۵/ القمی، ج۱، ص۳۸۲/ البرهان/ نورالثقلین

آیه وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَکُمْ فی‌ها دِفْ‌ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْکُلُونَ [5]

و چهارپایان را برای شما آفرید؛ درحالی‌که در آن‌ها وسیله‌ی پوشش و منافع دیگری است؛ و از [گوشت و شیر] آن‌ها می-خورید.

۱

(نحل/ ۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَفْضَلُ مَا یَتَّخِذُهُ الرَّجُلُ فِی مَنْزِلِهِ لِعِیَالِهِ الشَّاهًُْ فَمَنْ کَانَ فِی مَنْزِلِهِ شَاهًٌْ قَدَّسَتْ عَلَیْهِ الْمَلَائِکَهًُْ مَرَّتَیْنِ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ کَذَلِکَ فِی الثَّلَاثِ یَقُولُ بُورِکَ فِیکُم.

امام علی (علیه السلام) - بهترین چیزی که مرد در خانه برای خانواده‌ی خود تهیه می‌کند، گوسفند است؛ هرکه یک گوسفند در منزل دارد ملائکه روزی یک بار او را تقدیس می‌کنند. و اگر دو گوسفند دارد روزی دو بار او را تقدیس می‌کنند. و در سه گوسفند سه بار به او می‌گویند: «مبارک باشید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۶

نورالثقلین

۲

(نحل/ ۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ (علیه السلام) قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَیُّ الْمَالِ خَیْرٌ قَالَ زَرْعٌ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّی حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الزَّرْعِ خَیْرٌ قَالَ رَجُلٌ فِی غَنَمِهِ قَدْ تَبِعَ بِهَا مَوَاضِعَ الْقَطْرِ یُقِیمُ الصَّلَاهًَْ وَ یُؤْتِی الزَّکَاهًَْ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْغَنَمِ خَیْرٌ قَالَ الْبَقَرُ تَغْدُو بِخَیْرٍ وَ تَرُوحُ بِخَیْرٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَیْرٌ قَالَ الرَّاسِیَاتُ فِی الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِی الْمَحْلِ نِعْمَ الشَّیْءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَهًِْ رَمَادٍ عَلَی رَأْسِ شَاهِقَهًٍْ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عاصِفٍ إِلَّا أَنْ یُخْلِفَ مَکَانَهَا قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَأَیُ الْمَالِ بَعْدَ النَّخْلِ خَیْرٌ فَسَکَتَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فَأَیْنَ الْإِبِلُ قَالَ فِیهَا الشَّقَاءُ وَ الْجَفَاءُ وَ الْعَنَاءُ وَ بُعْدُ الدَّارِ تَغْدُو مُدْبِرَهًًْ وَ تَرُوحُ مُدْبِرَهًًْ لَا یَأْتِی خَیْرُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام علی (علیه السلام) می‌فرماید: از رسول¬خدا (صلی الله علیه و آله) سؤال شد: «کدام ثروت بهتر است»؟ فرمود: «زراعتی که صاحبش آن را به دست خود کاشته و به هنگام دِرو زکات آن را پرداخته است». عرض شد: «پس از کشاورزی کدام ثروت بهتر است»؟ فرمود: «گوسفندداری که خود گوسفندانش را در چراگاه‌های باران¬گیر می-چراند و نماز می¬خواند و زکات می¬دهد». عرض شد: «پس از گوسفند کدام ثروت بهتر است»؟ فرمود: «گاو که صبح و شام به صاحبش خیر می¬رساند [و شیر¬ می¬دهد]». عرض شد: «پس از گاو کدام دارایی بهتر است»؟ فرمود: «درختانی که در گل استوار شده‌اند و در خشکسالی خوراک مردم را تأمین می¬کنند؛ چه خوب چیزی است درخت خرما؛ هرکس آن را بفروشد [ضرر کرده و] بهایش مانند خاکستری است که در قلّه‌ی بلندی باشد و در روز طوفانی تند بادی بر آن بوزد. مگر اینکه به‌جای آن درخت درخت دیگری بنشاند». عرض شد: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! پس از درخت خرما چه مالی بهتر است»؟ حضرت سکوت نمود. مردی عرض¬کرد: «پس چرا درباره‌ی شتر چیزی نفرمودید»؟ فرمود: «بدبختی، بدخویی، رنج و دربه‌دری در شترداری است که صبح و شام قصد پشت کردن [و فرار] دارد و خیری ندهد مگر از آن سوی، که شوم‌تر است. (خیرش خود شر است)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۶

بحارالأنوار، ج۱۰۰، ص۶۴/ نورالثقلین

۳

(نحل/ ۵)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ الدِّفْءُ حَوَاشِی الْإِبِلِ وَ یُقَالُ بَلْ هِیَ الْأَدْفَاءُ مِنَ الْبُیُوتِ وَ الثِّیَابِ.

علی‌ابن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - دِفْء یعنی کرک و پشم شتر و یا گفته شده هر آنچه با آن گرم می‌شوند مثل خانه، لباس.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۶

بحارالأنوار، ج۶۱، ص۱۱۹/ القمی، ج۱، ص۳۸۲/ البرهان/ نورالثقلین

۴

(نحل/ ۵)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - دِفْءٌ أَیْ مَا یَسْتَدْفِئُونَ بِهِ مِمَّا یُتَّخَذُ مِنْ صُوفِهَا وَ وَبَرِهَا.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - دِفْء یعنی هرچه که خود را با آن گرم می‌کنند مثل پشم و موی چهارپایان.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۸

بحارالأنوار، ج۶۱، ص۱۱۹/ القمی، ج۱، ص۳۸۲/ البرهان

۵

(نحل/ ۵)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ عَنْ أَحَدِهِمَا (علی‌ها السلام) قَال سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ قَالَ فَکَرِهَهَا فَقُلْتُ أَ لَیْسَ لَحْمُهَا حَلَالًا قَالَ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ بَیَّنَ اللَّهُ لَکُمْ وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَکُمْ فِی‌ها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْکُلُونَ وَ قَالَ فِی الْخَیْلِ وَ الْخَیْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوها وَ زِینَةً فَجَعَلَ لِلْأَکْلِ الْأَنْعَامَ الَّتِی قَصَّ اللَّهُ فِی الْکِتَابِ وَ جَعَلَ لِلرُّکُوبِ الْخَیْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِیرَ وَ لَیْسَ لُحُومُهَا بِحَرَامٍ وَ لَکِنَّ النَّاسَ عَافُوهَا.

امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) - زراره گوید: از امام باقر (علی‌ها السلام) در مورد ادرار اسب و قاطر و الاغ پرسیدم. فرمود: «[خداوند] ادرار این‌ها را مکروه دانسته [و بهتر است مانند نجس با آن معامله شود]». پرسیدم: «آیا گوشت آن‌ها حلال نیست»؟ فرمود: «مگر خداوند این موضوع را بیان نکرده است! آنجا که می‌فرماید: وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَکُمْ فِی‌ها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْکُلُون و در مورد اسب فرموده است: وَ الْخَیْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمیرَ لِتَرْکَبُوها وَ زینَةً. پس چهارپایانی که خداوند در قرآن نام آن‌ها را آورده را برای خوردن قرار داد و اسب و قاطر و الاغ را برای سوار شدن قرار داده است. امّا گوشت آن‌ها حرام نیست امّا مردم خودشان [خوردن] آن را کنار گذاشتند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۸

بحارالأنوار، ج۷۷، ص۱۰۸/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۴، ص۱۲۴/ مستدرک الوسایل، ج۲، ص۵۵۸

۶

(نحل/ ۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا السَّبَبُ الَّذِی بِهِ بَقَاءُ الْخَلْقِ فَقَدْ بَیَّنَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِی کِتَابِهِ أَنَّ بَقَاءَ الْخَلْقِ مِنْ أَرْبَعِ وُجُوهٍ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ اللِّبَاسِ وَ الْکِنِّ وَ الْمَنَاکِحِ لِلتَّنَاسُلِ مَعَ الْحَاجَهًِْ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ إِلَی الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ فَأَمَّا الْأَغْذِیَهًُْ فَمِنْ أَصْنَافِ النَّبَاتِ وَ الْأَنْعَامِ الْمُحَلَّلِ أَکْلُهَا… اما الْأَنْعَامُ فَقَوْلُهُ تَعَالَی وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَکُمْ فِی‌ها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْکُلُونَ وَ لَکُمْ فِی‌ها جَمالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ الْآیَهًْ.

امام علی (علیه السلام) - خداوند علّت‌ها و لوازمی را که ادامه‌ی حیات مخلوقات به آن وابسته است، در کتاب خود بیان کرده است: ادامه‌ی حیات مخلوقات به چهار چیز وابسته است: خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها (خوراک)، لباس، مسکن و ازدواج برای استمرار نسل؛ همه‌ی این موارد نیاز به امر و نهی‌های الهی [در حدود و شیوه‌ی مصرف آن‌ها] دارد. در مورد خوراکی‌ها، گونه‌های مختلف گیاهان و چهارپایان حلال گوشت اجازه‌ی خوردن دارند… خداوند در مورد چهارپایان می‌فرماید وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَکُم….

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۸

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۳۹

آیه وَ لَکُمْ فی‌ها جَمالٌ حینَ تُریحُونَ وَ حینَ تَسْرَحُونَ [6]

و در آن‌ها برای شما زینت و شکوه [فراوانى] است به هنگامی که آن‌ها را به استراحتگاهشان باز می¬گردانید و هنگامی که [صبحگاهان] به صحرا می‌فرستید.

۱

(نحل/ ۶)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ وَ لَکُمْ فِی‌ها جَمالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ قَالَ حِینَ یَرْجِعُ مِنَ الْمَرْعَی وَ حِینَ تَسْرَحُونَ حِینَ یَخْرُجُ إِلَی الْمَرْعَی.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - حِینَ تُرِیحُون؛ [یعنی] وقتی از چراگاه برگردند؛ و حِینَ تَسْرَحُون؛ [یعنی] و وقتی برای رفتن به چراگاه بیرون می‌روند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۸

بحارالأنوار، ج۶۱، ص۱۱۹/ القمی، ج۱، ص۳۸۲/ نورالثقلین

آیه وَ تَحْمِلُ أَثْقالَکُمْ إِلی بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بالِغیهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّکُمْ لَرَؤُفٌ رَحیمٌ [7]

آن‌ها بارهای سنگین شما را به شهری حمل می‌کنند که خودتان جز با مشقّت زیاد، به آن نمی‌رسیدید؛ پروردگارتان به یقین رئوف و مهربان است.

آن‌ها بارهای سنگین شما را به شهری حمل می‌کنند که خودتان جز با مشقّت زیاد، به آن نمی‌رسیدید

۱ -۱

(نحل/ ۷)

الرّسول (علیه السلام) - عَبْدِاللَّهِ‌بْنِ‌یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ وَ یَذْکُرُ الْحَجَّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَیْنِ هُوَ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ إِلَّا الصَّلَاهًُْ وَ فِی الْحَجِّ لَهَاهُنَا صَلَاهًٌْ وَ لَیْسَ فِی الصَّلَاهًِْ قِبَلَکُمْ حَجٌّ لَا تَدَعِ الْحَجَّ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَیْهِ أَ مَا تَرَی أَنَّهُ یَشْعَثُ رَأْسُکَ وَ یَقْشَفُ فِیهِ جِلْدُکَ وَ یَمْتَنِعُ فِیهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَی النِّسَاءِ وَ إِنَّا نَحْنُ لَهَاهُنَا وَ نَحْنُ قَرِیبٌ وَ لَنَا مِیَاهٌ مُتَّصِلَهًٌْ مَا نَبْلُغُ الْحَجَّ حَتَّی یَشُقَّ عَلَیْنَا فَکَیْفَ أَنْتُمْ فِی بُعْدِ الْبِلَادِ وَ مَا مِنْ مَلِکٍ وَ لَا سُوقَهًٍْ یَصِلُ إِلَی الْحَجِّ إِلَّا بِمَشَقَّهًٍْ فِی تَغْیِیرِ مَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ رِیحٍ أَوْ شَمْسٍ لَا یَسْتَطِیعُ رَدَّهَا وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ وَ تَحْمِلُ أَثْقالَکُمْ إِلی بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بالِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّکُمْ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - عبداللّه‌بن‌یحیی‌کاهلی گوید: شنیدم امام ¬صادق (علیه السلام) در توصیف حج فرمود: «رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «حج، یکی از دو جهاد است؛ حج، جهاد ضعیفان است». امام صادق (علیه السلام) افزود: «ما ضعیفانیم. به جز نماز هیچ چیز برتر و بالاتر از حج نیست. اینجا در حج نماز هم وجود دارد، امّا در نماز شما، حج وجود نداشت. مبادا وقتی توانایی به¬جاآوردن حج را داری، درباره‌ی آن کوتاهی کنی؛ مگر نمی‌بینی که در راه حج، موی سرت ژولیده و آشفته و پوستت چرکین و کثیف می‌شود و از نگاه به زنان منع می‌شوی، ما که اینجا و به کعبه نزدیک هستیم و آب جاری در دسترس داریم، با سختی و مشقّت به حج می‌رسیم؛ وضع شما که دور هستید چگونه خواهد ¬بود؟ هیچ پادشاه و رعیّتی به حج نمی‌رسد مگر اینکه سختی و مشقّت بسیاری تحمّل کند، مثل تغییر غذا و خوراک و تحمّل باد و آفتابی که نمی‌تواند آن را از خود دور¬ کند یا از آن بگریزد و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: وَ تحَمِلُ أَثْقَالَکُمْ إِلیَ بَلَدٍ لَّمْ تَکُونُواْ بَلِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّکُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۵۹۸

الکافی، ج۴، ص۲۵۳/ بحارالأنوار، ج۹۶، ص۱۲/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۴/ علل الشرایع، ج۲، ص۴۵۷ / وسایل الشیعهًْ، ج۱۱، ص۱۱۰/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(نحل/ ۷)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ وَ تَحْمِلُ أَثْقالَکُمْ إِلی بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بالِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ قَالَ إِلَی مَکَّهًَْ وَ الْمَدِینَهًِْ وَ جَمِیعِ الْبُلْدَانِ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ تحَمِلُ أَثْقَالَکُمْ إِلیَ بَلَدٍ لَّمْ تَکُونُواْ بَلِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُس؛ [منظور از بَلَدٍ] یعنی به مکه و مدینه و همه‌ی شهرها.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۰

بحارالأنوار، ج۶۱، ص۱۱۹/ البرهان

۱ -۳

(نحل/ ۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِیَّاکُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّکُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَکُمْ لِتُبْلِغَکُمْ إِلی بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بالِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، وَ جَعَلَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرّاً فَاقْضُوا عَلَیْهَا حَاجَاتِکُمْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - مبادا پشت چهارپایان خود را منبر سازید (روی چهارپایان جایگاهی برای سخنرانی بسازید) زیرا خدا آن‌ها را تحت تسلّط شما قرار داده تا شما را به شهری رسانند که خودتان جز با مشقّت زیاد، به آن نمی‌رسیدید و برای شما روی زمین را قرارگاه ساخته پس نیاز خود [در این مورد] را با آن‌ها برطرف کنید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۰

بحارالأنوار، ج۶۱، ص۲۱۹

آیه وَ الْخَیْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمیرَ لِتَرْکَبُوها وَ زینَةً وَ یَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ [8]

[همچنین] اسب‌ها و استرها و الاغ‌ها را [آفرید]، تا بر آن‌ها سوار شوید و زینت شما باشد؛ و چیزهایی می‌آفریندکه نمی‌دانید.

[همچنین] اسب‌ها و استرها و الاغ‌ها را [آفرید]، تا بر آن‌ها سوار شوید و زینت شما باشد

۱ -۱

(نحل/ ۸)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ الْخَیْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوها وَ لَمْ یَقُلْ عَزَّ وَ عَلَا لِتَرْکَبُوهَا وَ تَأْکُلُوهَا کَمَا قَالَ فِی الْأَنْعَامِ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ الْخَیْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوها و خدای عزّ¬و¬جلّ نفرمود: برای آنکه سوار شوید و بخوریدشان، چنانچه درباره‌ی دیگر چهارپایان چنین فرمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۰

بحارالأنوار، ج۶۱، ص۱۱۹/ القمی، ج۱، ص۳۸۲

۱ -۲

(نحل/ ۸)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَ الْخَیْلَ کَانَتْ وُحُوشاً فِی بِلَادِ الْعَرَبِ فَصَعِدَ إِبْرَاهِیمُ وَ إِسْمَاعِیلُ (علیه السلام) عَلَی جَبَلِ جِیَادٍ ثُمَّ صَاحَا أَلَا هَلَا أَلَا هَلْ قَالَ فَمَا بَقِیَ فَرَسٌ إِلَّا أَعْطَاهُمَا بِیَدِهِ وَ أَمْکَنَ مِنْ نَاصِیَتِه.

امام صادق (علیه السلام) - اسب‌ها در بلاد عرب وحشی می¬زیستند و ابراهیم (علیه السلام) و اسماعیل (علیه السلام) بر بالای کوه ابوقبیس رفتند و بانگ زدند که بشتابید، پس هیچ اسبی نماند مگر آنکه در برابر ایشان رام شد و افسار خود را در اختیار ایشان نهاد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۰

الکافی، ج۵، ص۴۷/ نورالثقلین

۱ -۳

(نحل/ ۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - الْخَیْلُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِیهَا الْخَیْرُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - در پیشانی اسب تا روز قیامت خیر و نیکی نوشته شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۰

الکافی، ج۵، ص۴۸/ نورالثقلین

۱ -۴

(نحل/ ۸)

الرِّضا (علیه السلام) - أَوَّلُ مَنْ رَکِبَ الْخَیْلَ إِسْمَاعِیلُ وَ کَانَتْ وَحْشِیَّهًًْ لَا تُرْکَبُ فَحَشَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی إِسْمَاعِیلَ مِنْ جَبَلِ مِنًی وَ إِنَّمَا سُمِّیَتِ الْخَیْلَ الْعِرَابَ لِأَنَ أَوَّلَ مَنْ رَکِبَهَا إِسْمَاعِیل (علیه السلام).

امام رضا (علیه السلام) - نخستین کسی که سوار اسب شد، اسماعیل (علیه السلام) بود، اسب وحشی بود و سواری نمی‌داد، خدای عزّ¬و¬جلّ آن را از کوه منی برای اسماعیل (علیه السلام) فراهم¬ و رام کرد و اسب را عراب (نژاد اصیل عربی) نامیدند. برای آنکه نخستین بار اسماعیل (علیه السلام) بر آن سوار¬ شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۰

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۰۷/ نورالثقلین

۱ -۵

(نحل/ ۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - خَمْسٌ لَا أَدَعُهُنَ حَتَّی الْمَمَاتِ الْأَکْلُ… وَ رُکُوبِیَ الْحِمَارَ مُؤْکَفا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - پنج خصلت است که تا زنده‌ام آن را ترک نمی‌کنم که یکی از آن‌ها تداوم در سوارشدن بر الاغ [به عنوان مرکب حمل و نقل] است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۲

بحارالأنوار، ج۱۶، ص۲۱۵/ نورالثقلین

و چیزهایی می‌آفریند که نمی‌دانید

۲ -۱

(نحل/ ۸)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ قَالَ الْعَجَائِبَ الَّتِی خَلَقَهَا اللَّهُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ؛ منظور عجائبی است که خدا در خشکی و دریا آفریده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۲

بحارالأنوار، ج۶۱، ص۱۱۹/ القمی، ج۱، ص۳۸۲

۲ -۲

(نحل/ ۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ ابْنِ‌عَبَّاسٍ قَالَ… دَخَلَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ نَحْنُ فِی الْمَسْجِدِ حَلَقٌ حَلَقٌ فَقَالَ لَنَا فِیمَ أَنْتُمْ قُلْنَا نَتَفَکَّرُ فِی الشَّمْسِ کَیْفَ طَلَعَتْ وَ کَیْفَ غَرَبَتْ قَالَ أَحْسَنْتُمْ کُونُوا هَکَذَا تَفَکَّرُوا فِی الْمَخْلُوقِ وَ لَا تَفَکَّرُوا فِی الْخَالِقِ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مَا شَاءَ لِمَا شَاءَ وَ تَعَجَّبُونَ مِنْ ذَلِکَ إِنَّ مِنْ وَرَاءِ قَافٍ سَبْعَ بِحَارٍ کُلُّ بِحَارٍ خَمْسُمِائَهًِْ عَامٍ وَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِکَ سَبْعُ أَرَضِینَ یُضِیءُ نُورُهَا لِأَهْلِهَا وَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِکَ سَبْعِینَ أَلْفَ أُمَّهًٍْ خُلِقُوا عَلَی أَمْثَالِ الطَّیْرِ هُوَ وَ فَرْخُهُ فِی الْهَوَاءِ لَا یَفْتُرُونَ عَنْ تَسْبِیحَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ وَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِکَ سَبْعِینَ أَلْفَ أُمَّهًٍْ خُلِقُوا مِنْ رِیحٍ فَطَعَامُهُمْ رِیحٌ وَ شَرَابُهُمْ رِیحٌ وَ ثِیَابُهُمْ مِنْ رِیحٍ وَ آنِیَتُهُمْ مِنْ رِیحٍ وَ دَوَابُّهُمْ مِنْ رِیحٍ لَا تَسْتَقِرُّ حَوَافِرُ دَوَابِّهِمْ إِلَی الْأَرْضِ إِلَی قِیَامِ السَّاعَهًِْ أَعْیُنُهُمْ فِی صُدُورِهِمْ یَنَامُ أَحَدُهُمْ نَوْمَهًًْ وَاحِدَهًًْ یَنْتَبِهُ وَ رِزْقُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِکَ ظِلُّ الْعَرْشِ وَ فِی ظِلِّ الْعَرْشِ سَبْعُونَ أَلْفَ أُمَّهًٍْ مَا یَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ (علیه السلام) وَ لَا وُلْدَ آدَمَ (علیه السلام) وَ لَا إِبْلِیسَ وَ لَا وُلْدَ إِبْلِیسَ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ یَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ابن‌عباسٍ (رحمة الله علیه) گوید: نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) رفتیم؛ به صورت دایره‌وار در مسجد نشسته بودیم که رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) وارد شد و به ما فرمود: «شما درباره‌ی چه چیزی فکر می‌کردید»؟ گفتیم: «در اندیشه‌ی خورشید بودیم که چگونه طلوع و غروب می‌کند»؟! فرمود: «خوب کردید، چنین باشید؛ درباره‌ی مخلوق اندیشه کنید ولی درباره‌ی خالق نه، زیرا خدا هرچه بخواهد برای هرچه خواسته آفریده و شما از آن در شگفتید، در پشت کوه قاف، هفت دریاست، هر دریا پانصد سال راه است، پشت آن هفت زمین است که نورشان برای اهل آن‌ها می‌درخشد و از پس آن هفتاد هزار امّت است که همانند پرنده‌ها که با جوجه‌ی خود در هوا باشند، هستند و از تسبیح گفتن یکنواخت خسته نمی‌شوند؛ و از پس آن هفتاد هزار امّت که از باد آفریده شدند، خوراک، نوشابه، جامه، ظرف و چهارپایانشان از باد است، وجود دارند. سُمّ جانوران آن‌ها تا روز قیامت به زمین استوار نمی‌شود، چشم‌هایشان در سینه‌ی آن‌هاست. چون یکی از آن‌ها یک بار بخوابد و بیدار شود روزیِ او نزد سر او آماده است. در پس آن سایه، عرش است و در سایه‌ی عرش هفتاد هزار امّت هستند که خبر ندارند خدا آدم و فرزندان آدم و ابلیس و فرزندان ابلیس را آفریده است! و این کلام خداست که می‌فرماید: وَ یَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۲

بحارالأنوار، ج۵۴، ص۳۴۸

۲ -۳

(نحل/ ۸)

الرِّضا (علیه السلام) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ‌بْنِ‌فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَلْقَ عَلَی أَنْوَاعٍ شَتَّی وَ لَمْ یَخْلُقْهُ نَوْعاً وَاحِداً فَقَالَ لِئَلَّا یَقَعَ فِی الْأَوْهَامِ أَنَّهُ عَاجِزٌ فَلَا تَقَعُ صُورَهًٌْ فِی وَهْمِ مُلْحِدٍ إِلَّا وَ قَدْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا خَلْقاً وَ لَا یَقُولُ قَائِلٌ هَلْ یَقْدِرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی أَنْ یَخْلُقَ عَلَی صُورَهًِْ کَذَا وَ کَذَا إِلَّا وَجَدَ ذَلِکَ فِی خَلْقِهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَیَعْلَمُ بِالنَّظَرِ إِلَی أَنْوَاعِ خَلْقِهِ أَنَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ.

امام رضا (علیه السلام) - علی‌بن‌فضّال گوید: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: «ای فرزند رسول خدا، چرا خداوند مخلوقات خود را یک نوع نیافرید و آن‌ها را گوناگون خلق فرمود»؟ امام (علیه السلام) در پاسخ فرمود: «برای اینکه فکر نکنند خداوند عاجز است، و صورتی به ذهن ملحدی خطور نکند جز آنکه خداوند مانند آن صورت مخلوقاتی دارد، و نیز کسی نگوید: آیا خدا می¬تواند به فلان صورت و شکل موجودی بیافریند، مگر اینکه مثل آن را در آفریدگان خداوند تبارک و تعالی بیابد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۲

عیون اخبارالرضا (ج۲، ص۷۵

۲ -۴

(نحل/ ۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِحْدَی وَ ثلاثین {ثَلَاثُونَ} قُبَّهًًْ مِنْهَا وَاحِدَهًٌْ أَنْتُمْ فِیهَا وَ ثَلَاثُونَ قُبَّهًًْ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِهَا فَذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ یَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - خداوند، سی‌ویک گنبد دارد که شما در یکی از آن‌ها قرار دارید و سی گنبد دیگر است که از آن بی‌خبرید و این معنای گفتار خداوند است که فرمود: وَ یَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۲

الجعفریات، ص۲۴۲

آیه وَ عَلَی اللهِ قَصْدُ السَّبیلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعینَ [9]

و بر خداست که راه راست را [به بندگان] نشان دهد؛ امّا بعضی از راه‌ها بیراهه است؛ و اگر خدا می¬خواست، همه‌ی شما را [به اجبار] هدایت می‌کرد؛ [ولى هدایت اجبارى ارزش ندارد].

۱

(نحل/ ۹)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ عَلَی اللهِ قَصْدُ السَّبِیلِ وَ مِنْها جائِرٌ یَعْنِی الطَّرِیقُ وَ لَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعِینَ یَعْنِی الطَّرِیقُ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ عَلَی اللهِ قَصْدُ السَّبیلِ وَ مِنْها جائِرٌ؛ یعنی بعضی راه‌ها، بیراهه است وَ لَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعینَ یعنی شما را به این راه‌ها هدایت می‌کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۴

القمی، ج۱، ص۳۸۲

آیه هُوَ الَّذی أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَکُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فیهِ تُسیمُونَ [10]

او کسی است که از آسمان، آبی فرستاد، که هم از آن می‌نوشید و هم گیاهانی که حیوانات خود را در آن به چرا می‌برید، از آن حاصل می‌شود.

۱

(نحل/ ۱۰)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فِیهِ تُسِیمُونَ أیْ تَزْرَعُونَ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فِیهِ تُسِیمُون؛ یعنی [در زمین] کشت و زرع می‌کنید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۴

القمی، ج۱، ص۳۸۲

آیه یُنْبِتُ لَکُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّیْتُونَ وَ النَّخیلَ وَ الْأَعْنابَ وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فی ذلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ [11]

خداوند با آن (آب)، برای شما زراعت و زیتون و نخل و انگور و از همه میوه‌ها می‌رویاند؛ به یقین در این، نشانه‌ای [روشن از عظمت خدا] برای اندیشمندان است.

۱

(نحل/ ۱۱)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - یُنْبِتُ لَکُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّیْتُونَ وَ النَّخِیلَ وَ الْأَعْنابَ وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ؛ یَعْنِی بِالمَطَرِ.

علی‌ابن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ؛ یعنی به‌وسیله‌ی باران.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۴

القمی، ج۱، ص۳۸۲

آیه وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ [12]

او شب و روز و خورشید و ماه را مسخّر شما ساخت؛ و ستارگان نیز به فرمان او مسخّر [و در خدمت شما] هستند؛ در این نیز، نشانه‌هایی است [از عظمت خدا]، برای گروهی که می‌اندیشند.

۱

(نحل/ ۱۲)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ هِشَامِ‌بْنِ‌الْحَکَمِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَر (علیه السلام) یَا هِشَام… قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ دَلِیلًا عَلَی مَعْرِفَتِهِ بِأَنَّ لَهُمْ مُدَبِّراً فَقَالَ وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُون.

امام کاظم (علیه السلام) - هشام‌بن‌حکم گوید: امام کاظم (علیه السلام) به من فرمود: «ای هشام! خدا این‌ها را دلیل و گواهی بر شناسایی خودش قرار داده چراکه ([چنین مخلوقاتی] مسلّماً مدبّری دارند، پس فرموده است: وَ سَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۴

الکافی، ج۱، ص۱۳/ بحارالأنوار، ج۷۵، ص۲۹۶/ تحف العقول، ص۳۸۳

۲

(نحل/ ۱۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّد (علیه السلام) عَنْ أبِیهِ عَنْ جَدِّّهِ (علیه السلام) إِنَّ النَّبِی (صلی الله علیه و آله) قَالَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقاً إِلَّا وَ قَدْ أَمَّرَ عَلَیْهِ آخَرَ یَغْلِبُهُ بِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا خَلَقَ الْبِحَارَ فَخَرْتَ وَ زَخَرَتْ وَ قَالَتْ أَیُّ شَیْءٍ یَغْلِبُنِی فَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْفُلْکَ فَأَدَارَهَا بِهِ وَ ذَلَّلَهَا ثُمَ إِنَّ الْأَرْضَ فَخَرَتْ وَ قَالَتْ أَیُّ شَیْءٍ یَغْلِبُنِی فَخَلَقَ اللَّهُ الْجِبَالَ فَأَثْبَتَهَا فِی ظَهْرِهَا أَوْتَاداً مَنَعَهَا أَنْ تَمِیدَ بِمَا عَلَیْهَا فَذَلَّتِ الْأَرْضُ وَ اسْتَقَرَّت.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام صادق (علیه السلام) از پدرش و [پدرش نیز] از جدّش نقل کرده است: «رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: خداوند آفریده‌ای را نیافرید مگر اینکه موجود دیگری را امیر او کرده باشد و به او چیره¬ ساخته، بدین-گونه است که وقتی خداوند دریاهایی را در آسمان آفرید، آن دریاها فخر¬کرده و جوشیدند و گفتند: «چه چیزی بر ما غلبه می‌کند»؟ پس خداوند [سیّاره‌ها و] فلک را آفرید و دریاها را به‌وسیله‌ی آن به گردش درآورد و آن‌ها را خوار ساخت. سپس زمین فخر¬ کرد و گفت: «چه چیزی بر من غلبه می‌کند»؟ آنگاه خدا کوه‌ها را آفرید و آن‌ها را بر پشت زمین مانند میخ‌هایی محکم ¬کرد که تا آنچه در زمین است آرام¬ بگیرد [و نلرزد]، پس زمین خوار ¬شد و آرام گرفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۴

الخصال، ج۲، ص۴۴۲/ نورالثقلین

آیه وَ ما ذَرَأَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ إِنَّ فی ذلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَذَّکَّرُونَ [13]

و [همچنین]، مخلوقاتی را که در زمین به رنگ‌های گوناگون آفریده [نیز مسخّر و در خدمت شما] قرار داد؛ در این، نشانه‌ی روشنی است برای گروهی که متذکّر می‌شوند.

۱

(نحل/ ۱۳)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ ما ذَرَأَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ أیْ خَلَقَ وَ أخْرَجَ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ ما ذَرَأَ لَکُمْ فِی الْأَرْضِ؛ یعنی خداوند [مخلوقات زمین و گیاهان را] آفرید و آن‌ها را در رنگ‌های گوناگون ایجاد کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۶

القمی، ج۱، ص۳۸۲

آیه وَ هُوَ الَّذی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها وَ تَرَی الْفُلْکَ مَواخِرَ فیهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ [14]

او کسی است که دریا را مسخّر [شما] ساخت تا از آن، گوشت تازه بخورید؛ و زیوری که آن را بر خود می‌پوشانید [همچون مروارید] از آن استخراج کنید؛ و کشتی‌ها را می‌بینی که سینه‌ی دریا را می‌شکافند تا شما [به تجارت بپردازید و] از فضل خدا بهره گیرید؛ شاید شکر او را به‌جای آورید.

۱

(نحل/ ۱۴)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها یَعْنِی مَا یَخْرُجُ مِنَ الْبَحرِ مِنْ أنْوَاعِ الْجَوَاهِرِ وَ تَرَی الْفُلْکَ مَواخِرَ فِیهِ یَعْنِی السُّفُنِ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَهُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا؛ یعنی انواع جواهر که از دریا بیرون می‌آورد. وَتَرَی الْفُلْکَ مَوَاخِرَ فِیهِ یعنی کشتی‌ها.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۶

القمی، ج۱، ص۳۸۲

۲

(نحل/ ۱۴)

الهادی (علیه السلام) - رُوِی عَن الإمَامِ أبِی‌الحَسَنِ عَلِیّ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) رِسَالَتُهُ (علیه السلام) فِی الرَّدِّ عَلَی أهْلِ الْجَبْرِ وَ التَّفْوِیضِ وَ إثْبَاتِ الْعَدْلِ وَ الْمَنْزِلَهًُْ بَیْنَ الْمَنْزِلَتَیْنِ… فَأَوَّلُ نِعْمَهًِْ اللَّهِ عَلَی الْإِنْسَانِ صِحَّهًُْ عَقْلِهِ وَ تَفْضِیلُهُ عَلَی کَثِیرٍ مِنْ خَلْقِهِ بِکَمَالِ الْعَقْلِ وَ تَمْیِیزِ الْبَیَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّ کُلَّ ذِی حَرَکَهًٍْ عَلَی بَسِیطِ الْأَرْضِ هُوَ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ بِحَوَاسِّهِ مُسْتَکْمِلٌ فِی ذَاتِهِ فَفَضَّلَ بَنِی آدَمَ بِالنُّطْقِ الَّذِی لَیْسَ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْخَلْقِ الْمُدْرِکِ بِالْحَوَاسِّ فَمِنْ أَجْلِ النُّطْقِ مَلَّکَ اللَّهُ ابْنَ آدَمَ غَیْرَهُ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّی صَارَ آمِراً نَاهِیاً وَ غَیْرُهُ مُسَخَّرٌ لَهُ کَمَا قَالَ اللَّهُ کَذلِکَ سَخَّرَها لَکُمْ لِتُکَبِّرُوا اللهَ عَلی ما هَداکُمْ وَ قَالَ وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها وَ قَالَ وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَکُمْ فِی‌ها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْکُلُونَ. وَ لَکُمْ فِی‌ها جَمالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ. وَ تَحْمِلُ أَثْقالَکُمْ إِلی بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بالِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ دَعَا اللَّهُ الْإِنْسَانَ إِلَی اتِّبَاعِ أَمْرِهِ وَ إِلَی طَاعَتِهِ بِتَفْضِیلِهِ إِیَّاهُ بِاسْتِوَاءِ الْخَلْقِ وَ کَمَالِ النُّطْقِ وَ الْمَعْرِفَهًِْ بَعْدَ أَنْ مَلَّکَهُمْ اسْتِطَاعَهًَْ مَا کَانَ تَعَبَّدَهُمْ بِهِ.

امام هادی (علیه السلام) - در رساله‌ی امام هادی (علیه السلام) در ردّ نظر اهل جبر و تفویض و در اثبات عدل و مقامی بین جبر و اختیار روایت شده است: … نخستین نعمتی که خداوند به انسان داد، صحّت و سلامت خرد و برتری دادن او بر بسیاری از آفریدگان خویش، به کمال خرد و قوای تشخیص آشکار بین حق و باطل است؛ و این از آن روست که هر جنبنده‌ای به پهنه‌ی زمین به‌واسطه‌ی حواسّ خود [زنده و] برپا و در درون خود پویاست! امّا آدمیزاده را به‌واسطه‌ی نطق بر دیگران برتری داده که نطق در دیگر آفریده‌ها نیست و به‌وسیله‌ی حواسّ ادراک نمی‌شود. پس به خاطر نطق است که خدا آدمیزاده را بر دیگر آفریدگان چیرگی داده تا بدان جا که امر و نهی‌کننده گشته و دیگران در تسخیر او هستند، چنانکه خدا فرموده است: همچنین آن‌ها را رام شما ساخت تا خدا را به شکرانه‌ی آنکه هدایتتان کرده است، به بزرگی یاد کنید (حج/۳۷) و فرمود: وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِیًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها و فرمود: وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَکُمْ فِی‌ها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْکُلُونَ. وَ لَکُمْ فِی‌ها جَمالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ\* وَ تَحْمِلُ أَثْقالَکُمْ إِلی بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بالِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ. و از این رو خداوند انسان را به پیروی از فرمان و اطاعت خود دعوت فرمود چراکه او را به شکلی درست و منظم خلقت کرد و کمال نطق و [خردورزی] و شناخت بر دیگران برتری داد و به او توان و استطاعتی مرحمت کرد که بدانچه فرموده بندگی کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۶

تحف العقول، ص۴۷۰

آیه وَ أَلْقی فِی الْأَرْضِ رَواسِیَ أَنْ تَمیدَ بِکُمْ وَ أَنْهاراً وَ سُبُلاً لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ [15]

و در زمین، کوه‌های استواری قرار داد تا شما را نلرزاند؛ و نهرها و راه‌هایی ایجاد کرد، تا [به مقصدتان] راه یابید.

۱

(نحل/ ۱۵)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ أَلْقی فِی الْأَرْضِ رَواسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ یَعْنِی الْجِبَالَ وَ أَنْهاراً وَ سُبُلًا أیْ طُرُقاً لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ یَعْنِی کَیْ تَهْتَدُوا.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَأَلْقَی فِی الأَرْضِ رَوَاسِیَ أَن تَمِیدَ بِکُمْ یعنی کوه‌ها. وَأَنْهَارًا وَ سُبُلًا یعنی راه‌ها. لَّعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ یعنی تا هدایت شوید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۸

القمی، ج۱، ص۳۸۲

۲

(نحل/ ۱۵)

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - إِنَّ اللَّهَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْماءِ وَ لَمْ یَخْلُقْ شَیْئاً قَبْلَ الْمَاءِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ الْخَلْقَ أَخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ دُخَاناً فَارْتَفَعَ فَوْقَ الْمَاءِ فَسَمَی عَلَیْهِ فَسَمَّاهُ سَمَاءً ثُمَّ أَیْبَسَ الْمَاءَ فَجَعَلَهُ أَرْضاً وَاحِدَهًًْ ثُمَّ فَتَقَهَا فَجَعَلَهَا سَبْعَ أَرَضِینَ فِی یَوْمَیْنِ فِی الْأَحَدِ وَ الْإِثْنَیْنِ فَجَعَلَ الْأَرْضَ عَلَی الْحُوتِ‌وَ هُوَ الَّذِی ذَکَرَهُ فِی قَوْلِهِ ن وَ الْقَلَمِ وَ الْحُوتَ فِی الْمَاءِ عَلَی صَفَاهًٍْ وَ الصَّفَاهًَْ عَلَی مَلَکٍ وَ الْمَلَکَ عَلَی صَخْرَهًٍْ وَ الصَّخْرَهًَْ عَلَی الرِّیحِ وَ هِیَ الصَّخْرَهًُْ الَّتِی ذَکَرَهَا لُقْمَانُ لَیْسَتْ فِی السَّمَاءِ وَ لَا فِی الْأَرْضِ فَتَحَرَّکَ الْحُوتُ فَاضْطَرَبَ فَتَزَلْزَلَتِ الْأَرْضُ فَأَرْسَی عَلَیْهَا الْجِبَالَ فَقَرَّتْ فَذَلِکَ قَوْلُهُ وَ جَعَلَ لَها رَواسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ وَ خَلَقَ الْجِبَالَ فِیهَا وَ أَقْوَاتَ أَهْلِهَا وَ شَجَرَهَا وَ مَا یَنْبَغِی لَهَا فِی یَوْمَیْنِ فِی الثَّلَاثَاءِ وَ الْأَرْبِعَاء.

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - عرش خدا بر آب بود و پیش از آب چیزی نیافریده بود و هنگامی‌که خواست خلق را بیافریند از آب دودی برآورد و بالای آب قرار داد و به همین دلیل نام آن را آسمان (چیزی که بالاست) نامید، سپس آب را خشکانید و آن را یک قطعه زمین کرد، سپس در دو روز یک‌شنبه و دوشنبه آن را از هم گشود و تبدیل به هفت زمین کرد و زمین را بر پشت ماهی نهاد و این اشاره به همان کلام خداست که می‌فرماید: ن وَ الْقَلَمِ. و ماهی در آب بر روی سنگی سخت و کلفت است و سنگ بر فرشته‌ای و فرشته بر صخره‌ای و صخره بر هوا است. و آن صخره همان است که لقمان آن را (در سوره لقمان) یاد کرده، نه در آسمان است و نه در زمین، [پس از آن] ماهی جنبید و زمین لرزید پس [برای آرام‌کردن زمین] کوه‌ها را لنگر زمین ساخت تا آرام شد و این است کلام خداوند متعال: وَ أَلْقی فِی الْأَرْضِ رَواسِیَ أَنْ تَمیدَ بِکُمْ، پس کوه‌ها و خوراکی‌های اهل زمین و هر چیز دیگری که سزاوار خلقت بود را در دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه خلق کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۸

بحارالأنوار، ج۵۴، ص۲۰۴

۳

(نحل/ ۱۵)

الباقر (علیه السلام) - لَوْ أَنَ الْإِمَامَ رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ سَاعَهًًْ لَمَاجَتْ بِأَهْلِهَا کَمَا یَمُوجُ الْبَحْرُ بِأَهْلِه.

امام باقر (علیه السلام) - اگر امام یک ساعت در روی زمین نباشد، زمین ساکنان خود را فرو می¬برد همان¬طور که دریا انسان را [در] امواج خروشان غرق می¬نماید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۸

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۴

آیه وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ [16]

و [نیز] علاماتی قرار داد؛ و [شب هنگام] به‌وسیله‌ی ستارگان راه [خود را] می‌یابند.

۱

(نحل/ ۱۶)

الصّادق (علیه السلام) - النَّجْمُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ الْعَلَامَاتُ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ (علیهم السلام).

امام صادق (علیه السلام) - منظور از نجم، رسول¬خدا (صلی الله علیه و آله) و مقصود از عَلاماتٍ، ائمّه‌ی معصومین (علیهم السلام) هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۸

الکافی، ج۱، ص۲۰۶/ بحارالأنوار، ج۱۶، ص۹۱/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۵۷/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۵؛ «الاوصیاء بهم یهتدون» بدل «هم الأیمه» / فرات الکوفی، ص۲۳۳

۲

(نحل/ ۱۶)

الرِّضا (علیه السلام) - عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ قَالَ نَحْنُ الْعَلَامَاتُ وَ النَّجْمُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).

امام¬رضا (علیه السلام) - وشّاء گوید: از امام¬رضا (علیه السلام) درباره‌ی آیه: وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ پرسیدم، فرمود: «ما همان عَلامات هستیم و رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) نَجْم است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۰۸

الکافی، ج۱، ص۲۰۷/ بحارالأنوار، ج۱۶، ص۹۱/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۵۷/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۶/ القمی، ج۲، ص۳۴۳

۳

(نحل/ ۱۶)

الباقر (علیه السلام) - أَبِی‌مَخْلَدٍالْحَنَّاطِ قَال قُلْتُ لِأَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ قَالَ النَّجْمُ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) وَ الْعَلَامَاتُ الْأَوْصِیَاءُ.

امام باقر (علیه السلام) -ِابومخلد حنّاط گوید: به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم: «منظور از آیه: وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ چیست»؟ فرمود: «نَجم، محمّد (صلی الله علیه و آله) و عَلاماتٍ، اوصیا و جانشینان او هستند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۰

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۸۱/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۶/ فرات الکوفی، ص۲۳۳/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۴۲۵/ البرهان

۴

(نحل/ ۱۶)

الرِّضا (علیه السلام) - فِی قَوْلِهِ وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدانِ قَالَ النَّجْمُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ قَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ فَقَالَ وَ النَّجْمِ إِذا هَوی وَ قَالَ وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ فَالْعَلَامَاتُ الْأَوْصِیَاءُ وَ النَّجْمُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).

امام¬رضا (علیه السلام) - وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدانِ (الرحمن/۶)؛ نَجْم، رسول¬خدا (صلی الله علیه و آله) است و خداوند در مواضع دیگری نیز او را چنین نامیده و فرموده است: قسم به آن ستاره چون پنهان شد. (نجم/۱) و در جای دیگر نیز: وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ؛ پس منظور از عَلاماتٍ، اوصیاء و نَجم، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می¬باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۰

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۶۷/ بحارالأنوار، ج۱۶، ص۸۸/ نورالثقلین

۵

(نحل/ ۱۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْمُفَضَّلِ‌بْنِ‌صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ قَالَ هُوَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام).

امام صادق (علیه السلام) - وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ؛ منظور، امیر¬المؤمنین (علیه السلام) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۰

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۸۱/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۵/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۴۲۵/ نورالثقلین/ البرهان

۶

(نحل/ ۱۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) لِعَلِیٍّ (علیه السلام) أَنْتَ نَجْمُ بَنِی هَاشِم.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - رسول¬اکرم (صلی الله علیه و آله) به علی (علیه السلام) فرمود: تو، نجم (ستاره‌ی) بنی هاشمی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۰

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۸۲/ نورالثقلین

۷

(نحل/ ۱۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - {قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) لِعَلِیٍّ (علیه السلام)} أَنْتَ أَحَدُ الْعَلَامَات.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) به علی (علیه السلام) فرمود: تو، یکی از علامات هستی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۰

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۸۲/ نورالثقلین

۸

(نحل/ ۱۶)

الصّادق (علیه السلام) - وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ قال هم الأئمهًْ (علیهم السلام).

امام صادق (علیه السلام) - وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ منظور [از عَلامَاتٍ] ائمّه (علیهم السلام) هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۰

العیاشی، ج۲، ص۲۵۶/ البرهان

۹

(نحل/ ۱۶)

الباقر (علیه السلام) - نَحْنُ النَّجْمُ.

امام باقر (علیه السلام) - ما (اهل بیت (علیهم السلام) ) نجم هستیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۰

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۸۲/ المناقب، ج۴، ص۱۷۸/ نورالثقلین

۱۰

(نحل/ ۱۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ النُّجُومَ أَمَاناً لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَ جَعَلَ أَهْلَ بَیْتِی أَمَاناً لِأَهْلِ الْأَرْضِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - خداوند ستارگان را مایه‌ی امنیّت و پناه اهل آسمان و اهل بیت (علیهم السلام) را مایه‌ی امنیّت و حفاظت و پناه اهل زمین قرار داده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۰

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۶۷/ نورالثقلین/ البرهان

۱۱

(نحل/ ۱۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - مَثَلُ أَهْلِ بَیْتِی مَثَلُ النُّجُومِ کُلَّمَا أَفَلَ نَجْمٌ طَلَعَ نَجْم.

امام علی (علیه السلام) - مثَل اهل‌بیت (علیهم السلام) من مانند ستارگان است؛ چنانکه آن¬هنگام که ستاره‌ای زایل می‌شود، ستاره¬ای دیگر طلوع ¬می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۰

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۸۲

۱۲

(نحل/ ۱۶)

الصّادق (علیه السلام) - لَهُ ظَاهِرٌ وَ بَاطِنٌ فَالظَّاهِرُ الْجَدْیُ وَ عَلَیْهِ تُبْنَی الْقِبْلَهًُْ وَ بِهِ یَهْتَدِی أَهْلُ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ لِأَنَّهُ لَا یَزُولُ.

امام صادق (علیه السلام) - [این آیه] ظاهر و باطنی دارد مقصود ظاهری آیه، ستاره جدی است، ستاره‌ای که جهت قبله را با آن می‌شناسند و مردم در دریا و خشکی، راه و جهت خود را از طریق آن پیدا¬ می‌کنند؛ زیرا هیچ‌وقت ناپدید ¬نمی‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۰

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۸۱/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۴، ص۳۰۷/ مستدرک الوسایل، ج۳، ص۱۸۲/ نورالثقلین

۱۳

(نحل/ ۱۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ هُوَ الْجَدْیُ لِأَنَّهُ نَجْمٌ لَا یَزُولُ وَ عَلَیْهِ بِنَاءُ الْقِبْلَهًِْ وَ بِهِ یَهْتَدِی أَهْلُ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام صادق (علیه السلام) به نقل از پدرانش فرمود: رسول¬خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ؛ منظور [از نجم] ستاره جَدی (شمال) است که هیچ وقت ناپدید¬ نمی‌شود و قبله را با آن می‌شناسند و در خشکی و دریا با آن راه و جهت خود را پیدا¬ می‌کنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۰

بحارالأنوار، ج۸۱، ص۶۶/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۴، ص۳۰۷/ مستدرک الوسایل، ج۳، ص۱۸۱/ نورالثقلین

۱۴

(نحل/ ۱۶)

الکاظم (علیه السلام) - وَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ مَدَحَ النُّجُوم… وَ بَعْدَ عِلْمِ الْقُرْآنِ مَا یَکُونُ أَشْرَفَ مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ وَ هُوَ عِلْمُ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ وَ وَرَثَهًِْ الْأَنْبِیَاءِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ وَ نَحْنُ نَعْرِفُ هَذَا الْعِلْمَ وَ مَا نَذْکُرُهُ.

امام کاظم (علیه السلام) - خداوند بلند مرتبه ستارگان را ستوده است… و بعد از علم قرآن شریف¬تر از علم ستار¬گان وجود ندارد که علم انبیاء و اوصیاء و وارثان انبیا (علیهم السلام) است. خداوند عزّوجلّ فرموده است: وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ و ما [ائمّه] این علم و آنچه که آن را یاد می¬کنیم، می‌شناسیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۲

بحارالأنوار، ج۴۸، ص۱۴۵/ فرج المهموم، ص۱۰۸؛ «ننکره» بدل «نذکره» / مستدرک الوسایل، ج۱۳، ص۱۰۲

آیه أَ فَمَنْ یَخْلُقُ کَمَنْ لا یَخْلُقُ أَ فَلا تَذَکَّرُونَ [17]

آیا کسی که می‌آفریند، همچون کسی است که نمی‌آفریند؟! آیا متذکّر نمی‌شوید؟!

۱

(نحل/ ۱۷)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی عَبَدَهًِْ الْأَوْثَانِ فَقَوْلُهُ أَ فَمَنْ یَخْلُقُ کَمَنْ لَا یَخْلُقُ أَ فَلَا تَذَکَّرُونَ وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ مِمَّا هُوَ رَدٌّ عَلَی الزَّنَادِقَهًِْ وَ عَبَدَهًِْ الْأَوْثَانِ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ردّ بر بت¬پرستان، این سخن خداوند است: أَ فَمَنْ یَخْلُقُ کَمَنْ لا یَخْلُقُ أَ فَلا تَذَکَّرُونَ و مثل این سخن زیاد است که ردّی بر کافران و بت‌پرستان باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۲

القمی، ج۱، ص۱۶

آیه وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحیمٌ [18]

و اگر نعمت‌های خدا را بشمارید، هرگز نمی‌توانید آن‌ها را احصا کنید؛ خداوند آمرزنده و مهربان است.

آیه وَ اللهُ یَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَ مَا تُعْلِنُون [19]

خداوند آنچه را پنهان می‌دارید و آنچه را آشکار می‌سازید، می‌داند.

۱

(نحل/ ۱۹)

السَّجاد (علیه السلام) - عَلِیُّ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَال‌کَانَ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) إِذَا قَرَأَ هَذِهِ الْآیَهًَْ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها یَقُولُ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ یَجْعَلْ فِی أَحَدٍ مِنْ مَعْرِفَهًِْ نِعَمِهِ إِلَّا الْمَعْرِفَهًَْ بِالتَّقْصِیرِ عَنْ مَعْرِفَتِهَا کَمَا لَمْ یَجْعَلْ فِی أَحَدٍ مِنْ مَعْرِفَهًِْ إِدْرَاکِهِ أَکْثَرَ مِنَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا یُدْرِکُهُ فَشَکَرَ جَلَّ وَ عَزَّ مَعْرِفَهًَْ الْعَارِفِینَ بِالتَّقْصِیرِ عَنْ مَعْرِفَهًِْ شُکْرِهِ فَجَعَلَ مَعْرِفَتَهُمْ بِالتَّقْصِیرِ شُکْراً کَمَا عَلِمَ عِلْمَ الْعَالِمِینَ أَنَّهُمْ لَا یُدْرِکُونَهُ فَجَعَلَهُ إِیمَاناً عِلْماً مِنْهُ أَنَّهُ قَدُّ وُسْعِ الْعِبَادِ فَلَا یَتَجَاوَزُ ذَلِکَ فَإِنَّ شَیْئاً مِنْ خَلْقِهِ لَا یَبْلُغُ مَدَی عِبَادَتِهِ وَ کَیْفَ یُبْلَغُ مَدَی عِبَادَتِهِ مَنْ لَا مَدَی لَهُ وَ لَا کَیْفَ تَعَالَی اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً.

امام سجّاد (علیه السلام) - علی‌بن‌محمّد در حدیثی مرفوع از یکی از شیعیان نقل می‌کند: هرگاه امام زین‌العابدین (علیه السلام) این آیه: وَ إِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لَا تحُصُوهَا را می‌خواند، می‌فرمود: «پاک و منزّه است خدایی که چنین مقدّر کرده که نهایت شناخت بندگان او از نعمت‌هایش، علم آن‌ها به ناتوانی‌شان در شناخت نعمت‌های اوست، همچنان که نهایت درک بندگان از او، علم به این امر است که نمی‌توانند او را درک کنند و خداوند علم بندگان خود به ناتوانی در شناخت شکر و سپاس او را ستوده و علم آن‌ها به ناتوانی‌شان را همان شکر و سپاس آن‌ها نسبت به خود قرار¬ داده ¬است. همچنان که آگاهی عالمان را به اینکه نمی‌توانند او را درک و فهم¬ کنند، ایمان آن‌ها قرار¬ داده ¬است؛ زیرا او می‌دانست که خود، توانایی بندگان را مقدّر کرده و از آن توانایی تجاوز نمی‌کند و بیشتر مکلّف نمی‌کند، هیچ‌یک از بندگانش نمی‌تواند به آخرین حدّ عبادت او برسد و او را آن‌گونه که شایسته‌ی اوست، عبادت¬ کند و چگونه می‌توان به آخرین حدّ عبادت او رسید، درحالی‌که حدّ و چگونگی ندارد، شأن و مرتبه‌ی خداوند از این امور بسیار بسیار بالاتر و برتر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۲

الکافی، ج۸، ص۳۹۴/ البرهان

۲

(نحل/ ۱۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ‌بْنُ‌الْعَبَّاسِ وَ جَابِرُبْنُ‌عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِیُّ… قَالُوا بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فِی مَسْجِدِهِ فِی رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِه… قَالَ لَهُمْ قُولُوا الْآنَ قَوْلَکُمْ مَا أَوَّلُ نِعْمَهًٍْ رَغَّبَکُمُ اللَّهُ فِیهَا وَ بَلَاکُمْ بِهَا فَخَاضَ الْقَوْمُ جَمِیعاً فَذَکَرُوا نِعَمَ اللَّهِ الَّتِی أَنْعَمَ عَلَیْهِمْ وَ أَحْسَنَ إِلَیْهِمْ بِهَا مِنَ الْمَعَاشِ وَ الرِّیَاشِ وَ الذُّرِّیَّهًِْ وَ الْأَزْوَاجِ إِلَی سَائِرِ مَا بَلَاهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ مِنْ أَنْعُمِهِ الظَّاهِرَهًِْ فَلَمَّا أَمْسَکَ الْقَوْمُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَلَی عَلِیٍّ (علیه السلام) فَقَالَ یَا أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) قُلْ فَقَدْ قَالَ أَصْحَابُکَ فَقَالَ وَ کَیْفَ لِی بِالْقَوْلِ فِدَاکَ أَبِی وَ أُمِّی وَ إِنَّمَا هَدَانَا اللَّهُ بِکَ قَالَ مَعَ ذَلِکَ فَهَاتِ قُلْ مَا أَوَّلُ نِعْمَهًٍْ بَلَاکَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ أَنْعَمَ عَلَیْکَ بِهَا قَالَ أَنْ خَلَقَنِی جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ لَمْ أَکُ شَیْئاً مَذْکُوراً قَالَ صَدَقْتَ فَمَا الثَّانِیَهًُْ قَالَ أَنْ أَحْسَنَ بِی إِذْ خَلَقَنِی فَجَعَلَنِی حَیّاً لَا مَوَاتاً قَالَ صَدَقْتَ فَمَا الثَّالِثَهًُْ قَالَ أَنْ أَنْشَأَنِی فَلَهُ الْحَمْدُ فِی أَحْسَنِ صُورَهًٍْ وَ أَعْدَلِ تَرْکِیبٍ قَالَ صَدَقْتَ فَمَا الرَّابِعَهًُْ قَالَ أَنْ جَعَلَنِی مُتَفَکِّراً وَاعِیاً لَا بَلِهاً سَاهِیاً قَالَ صَدَقْتَ فَمَا الْخَامِسَهًُْ قَالَ أَنْ جَعَلَ لِیَ شَوَاعِرَ أُدْرِکُ مَا ابْتَغَیْتُ بِهَا وَ جَعَلَ لِی سِرَاجاً مُنِیراً قَالَ صَدَقْتَ فَمَا السَّادِسَهًُْ قَالَ أَنْ هَدَانِی لِدِینِهِ وَ لَمْ یُضِلَّنِی عَنْ سَبِیلِهِ قَالَ صَدَقْتَ فَمَا السَّابِعَهًُْ قَالَ أَنْ جَعَلَ لِی مَرَدّاً فِی حَیَاهًٍْ لَا انْقِطَاعَ لَهَا قَالَ صَدَقْتَ فَمَا الثَّامِنَهًُْ قَالَ أَنْ جَعَلَنِی مَلِکاً مَالِکاً لَا مَمْلُوکاً قَالَ صَدَقْتَ فَمَا التَّاسِعَهًُْ قَالَ أَنْ سَخَّرَ لِی سَمَاءَهُ وَ أَرْضَهُ وَ مَا فِیهَا وَ مَا بَیْنَهُمَا مِنْ خَلْقِهِ قَالَ صَدَقْتَ فَمَا الْعَاشِرَهًُْ قَالَ أَنْ جَعَلَنَا سُبْحَانَهُ ذُکْرَاناً قُوَّاماً عَلَی حَلَائِلِنَا لَا إِنَاثاً قَالَ صَدَقْتَ فَمَا بَعْدَ هَذَا قَالَ کَثُرَتْ نِعَمُ اللَّهِ یَا نَبِیَّ اللَّهِ فَطَابَتْ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ قَالَ لِتَهْنِکَ {لِتَهْنِئْلَ} الْحِکْمَهًُْ لِیَهْنِکَ {لِیَهْنِئْلَ} الْعِلْمُ یَا أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) فَأَنْتَ وَارِثُ عِلْمِی وَ الْمُبَیِّنُ لِأُمَّتِی مَا اخْتَلَفَتْ فِیهِ مِنْ بَعْدِی.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام باقر (علیه السلام) فرمود: عبدالله‌بن‌عباس (رحمة الله علیه) و جابربن‌عبدالله انصاری (رحمة الله علیه) برای من روایت کردند: یکی از روزها رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در مسجد نشسته بود و گروهی از اصحاب حضور داشتند… به اصحاب فرمود: «اینک بگویید نخستین نعمتی که خداوند به شما عطا ¬کرد و شما را به آن ترغیب و تشویق نمود و به‌واسطه‌ی آن شما را آزمود چه بود»؟ در اینجا یاران آن حضرت به فکر فرو¬رفتند و نعمت‌هایی را که خداوند به آن‌ها ارزانی¬ داشته و احسان نموده، وسایل زندگی و کار برای آن‌ها فراهم کرده و یا زن و فرزند به آن‌ها داده به یاد خود آوردند و متذکّر آن نعمت‌ها شدند. وقتی همه سکوت¬ کردند و کسی سخن نگفت. رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) متوجّه علی (علیه السلام) شده و فرمود: «یا اباالحسن! تو بگو نخستین نعمت‌های خدا کدام است»؟ اطرافیان تو سخنان خود را بر زبان جاری¬ کردند و هرچه می‌دانستند گفتند». علی (علیه السلام) عرض¬کرد: «پدر و مادرم فدایت باد! من چه بگویم درحالی‌که خداوند ما را به‌وسیله‌ی شما هدایت¬کرد»؟! پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «با همه‌ی این‌ها نظر خود را بگو و درباره‌ی اوّلین نعمت خداوند که به شما ارزانی ¬داشت و با آن شما را آزمود چیزی اظهار ¬کن». علی (علیه السلام) فرمود: «نخستین نعمتی که خداوند به ما ارزانی داشت، خلقت ما بود که ما را ازعدم آفرید و به ما هستی بخشید درحالی‌که قبل از آن چیزی نبودیم». پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «راست گفتی، نعمت دوّم کدام است»؟ او فرمود: «خداوند به ما نیکی¬کرد که در هنگام خلقت مرا زنده قرار ¬داد و از مردگان به حساب نیاورد». رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «راست گفتی، سوّمی کدام است»؟ علی (علیه السلام) فرمود: «هنگام خلقت ما را به بهترین صورت خلق¬ کرد و معتدل‌ترین ترکیب را برای ما مقرّر¬ ساخت از این جهت او را سپاس می‌گوییم». رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «راست گفتی، چهارمی کدام است»؟ پاسخ داد: «ما را متفکّر و عالم آفرید و ما را ابله و فراموش‌کار خلق ¬نکرد». رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «درست گفتی، پنجمی کدام است»؟ علی (علیه السلام) فرمود: «برای من حواس و مشاعری خلق کرد که واقعیّت‌ها را درک می‌کنم و برای من چراغ روشنی گذاشته [که به‌وسیله‌ی او از تاریکی‌ها بیرون می‌روم و راه‌ها را تمیز می‌دهم]». پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «راست گفتی، ششمی کدام است»؟ فرمود: «مرا به دین خود هدایت ¬کرد و گمراهم نساخت». رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «راست گفتی، هفتمی کدام است»؟ او پاسخ داد: «مرا در زندگی در راهی گذاشته که هرگز قطع نمی‌شود». فرمود: «راست گفتی، هشتمی چیست»؟ گفت: «مرا مالک قرار داد و مملوکم نساخت». رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «این را درست گفتی نهمی کدام است»؟ علی (علیه السلام) فرمود: «آسمان و زمین و آنچه از مخلوقات در آن‌ها قرار دارد را مسخّر من کرد». فرمود: «این هم صحیح است، دهمی کدام است»؟ فرمود: «اینکه ما را مرد و قائم بر زنان خلق کرد و ما را زن نیافرید». رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «بعد از این کدام است»؟ علی (علیه السلام) فرمود: «ای پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله)! نعمت‌های خداوند بسیار زیاد و جملگی خوب هستند. وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها». در این هنگام رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) با تبسّم فرمود: «و این علوم و معرفت بر تو گوارا باد؛ ای اباالحسن (علیه السلام)! تو وارث علم من هستی و اختلافات را بعد از من برای امّت من بیان ¬می‌کنی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۲

بحارالأنوار، ج۶۷، ص۲۰/ شرح نهج البلاغهًْ، ج۲۰، ص۲۸۶

۳

(نحل/ ۱۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) قَالَ کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فِی دَارِ النَّدْوَهًِْ إِذْ قَالَ لِعَلِیٍّ (علیه السلام): أَخْبِرْنِی بِأَوَّلِ نِعْمَهًٍْ أَنْعَمَهَا {اللَّهُ} عَلَیْکَ. قَالَ: أَنْ خَلَقَنِی ذَکَراً وَ لَمْ یَخْلُقْنِی أُنْثَی. قَالَ: فَالثَّانِیَهًُْ. قَالَ: الْإِسْلَامُ. قَالَ: فَالثَّالِثَهًُْ. قَالَ: فَتَلَا عَلِیٌّ هَذِهِ الْآیَهًَْ: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها فَضَرَبَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) بَیْنَ کَتِفَیْهِ {وَ} قَالَ: لَا یُبْغِضُکَ إِلَّا مُنَافِق.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ابن‌عباس (رحمة الله علیه) گفت: ما در دارالنّدوه همراه پیامبرخدا (صلی الله علیه و آله) بودیم. در آن هنگام ایشان به علی (علیه السلام) فرمود: «اوّلین نعمتی که خداوند به تو عطا کرده چیست»؟ فرمود: «اینکه مرا مرد خلق کرد و زن نیافرید». پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «دوّمین چیست»؟ فرمود: «اسلام». پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «سوّمین چیست»؟ علی (علیه السلام) آیه: وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها را تلاوت فرمود. پس پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر پشت علی (علیه السلام) ضربه‌ای زد و فرمود: «فقط منافق، بغض و دشمنی تو را به دل دارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۴

شواهدالتنزیل، ج۱، ص۴۲۷

آیه وَ الَّذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا یَخْلُقُونَ شَیْئاً وَ هُمْ یُخْلَقُونَ [20]

معبودهایی را که غیر از خدا می‌خوانند، چیزی را نمی‌آفرینند؛ بلکه خودشان هم آفریده شده‌اند.

۱

(نحل/ ۲۰)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فَإِنَّهُ رَدٌّ عَلَی عَبَدَهًِْ الْأَصْنَامِ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - این آیه، پاسخ به بت‌پرستان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۴

القمی، ج۱، ص۳۸۳/ البرهان

آیه أَمْواتٌ غَیْرُ أَحْیاءٍ وَ ما یَشْعُرُونَ أَیَّانَ یُبْعَثُونَ [21]

آن‌ها مردگانی هستند بی¬جان؛ و نمی¬دانند [عبادت کنندگانشان] چه زمانی بر انگیخته می¬شوند؟!

۱

(نحل/ ۲۱)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَمْواتٌ غَیْرُ أَحْیاءٍ یَعْنِی کُفَّاراً غَیْرَ مُؤْمِنِینَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ ما یَشْعُرُونَ أَیَّانَ یُبْعَثُونَ فَإِنَّهُ یَعْنِی أَنَّهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ وَ أَنَّهُمْ یُشْرِکُون.

امام باقر (علیه السلام) - أَمْوَاتٌ غَیر أَحْیَاء؛ یعنی کافرند و مؤمن نیستند، وَمَا یَشْعُرُونَ أَیَّانَ یُبْعَثُونَ؛ یعنی آن‌ها ایمان نمی‌آورند و مشرک هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۶

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۱۱۸/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۶

آیه إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَالَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْکِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَکْبِرُونَ [22]

معبود شما معبودی یگانه است؛ امّا کسانی که به آخرت ایمان نمی¬آورند، درحالی‌که مستکبرند دل‌هایشان [حق را] انکار می-کند.

۱

(نحل/ ۲۲)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِر (رحمة الله علیه) عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآیَهًْ… إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَإِنَّهُ کَمَا قَالَ اللَّهُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ فَالَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَإِنَّهُ یَعْنِی لَا یُؤْمِنُونَ بِالرَّجْعَهًِْ أَنَّهَا حَقٌّ وَ أَمَّا قَوْلُهُ قُلُوبُهُمْ مُنْکِرَةٌ فَإِنَّهُ یَعْنِی قُلُوبُهُمْ کَافِرَهًٌْ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ هُمْ مُسْتَکْبِرُونَ فَإِنَّهُ یَعْنِی عَنْ وَلَایَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السلام) مُسْتَکْبِرُونَ قَالَ اللَّهُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَعِیداً مِنْهُ لا جَرَمَ أَنَّ اللهَ یَعْلَمُ ما یُسِرُّونَ وَ ما یُعْلِنُونَ…

امام باقر (علیه السلام) - جابِر (رحمة الله علیه) گوید: امام¬ باقر (علیه السلام) درباره‌ی این آیه فرمود: [برطبق] إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ، حکم [درباره‌ی وحدانیّت خدا]، همان است که خداوند فرموده است و سخن خداوند که فَالَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالاَْخِرَة است، یعنی آن‌ها ایمان ندارند که رجعت و بازگشت، حقیقت است و این قسمت از آیه: قُلُوبُهُم مُّنکِرَةٌ یعنی اینکه قلب‌های آن‌ها کافر (پوشاننده‌ی حق) است. وَهُم مُّسْتَکْبِرُونَ یعنی آن‌ها ولایت علی (علیه السلام) را نمی‌پذیرند [و از آن روی می‌گردانند] و لذا خداوند در تهدید آن‌ها فرموده است: به راستی که خدا می‌داند که چه در دل پنهان می‌دارند و چه چیز را آشکار می‌سازند و او متکبران را دوست ندارد (نحل/۲۳).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۶

القمی، ج۱، ص۳۸۳/ بحارالأنوار، ج۳۶، ص۱۰۳/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۶/ البرهان؛ «قلوبهم» و «قال الله لمن… و عیدا منه» و «سألته عن هذه الآیه… قال الله» محذوفات

آیه لا جَرَمَ أَنَّ اللهَ یَعْلَمُ ما یُسِرُّونَ وَ ما یُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْتَکْبِرینَ [23]

بی¬تردید خداوند از آنچه پنهان ¬می¬دارند و آنچه آشکار می¬سازند باخبر است؛ او مستکبران را دوست نمی¬دارد.

۱

(نحل/ ۲۳)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْتَکْبِرِینَ عَنْ وَلَایَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السلام).

امام باقر (علیه السلام) - خداوند کسانی را که از ولایت علی (علیه السلام) سرپیچی ¬کنند، دوست ¬ندارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۶

القمی؛ ج۱، ص۳۸۳/ بحارالأنوار، ج۳۶، ص۱۰۳

۲

(نحل/ ۲۳)

الحسین (علیه السلام) - رَوَی الْعَیَّاشِی مَرَّ الْحُسَیْنُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) عَلَی مَسَاکِینَ قَدْ بَسَطُوا کِسَاءَهُمْ وَ أَلْقَوْا کِسَراً فَقَالُوا هَلُمَّ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) فَثَنَّی وَرِکَهُ فَأَکَلَ مَعَهُمْ ثُمَّ تَلَا إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ الْمُسْتَکْبِرِینَ.

امام حسین (علیه السلام) - عیاشی روایت کرده است: «امام¬حسین (علیه السلام) در راه چند نفر از مساکین و فقرا را دید که ردایی انداخته و قطعه‌ای نان در آن گذاشته‌اند. آن‌ها با دیدن امام (علیه السلام) او را بر سر سفره دعوت¬ کردند و گفتند: «بفرماییدای پسر ¬رسول خدا (صلی الله علیه و آله)»! امام (علیه السلام) با کمال تواضع نشست و همراه آن‌ها غذا خورد و فرمود: «إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْتَکْبِرِینَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۶

بحارالأنوار، ج۷۰، ص۱۸۷/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۴، ص۳۰۰؛ «رجله و نزل» بدل «و رکه فأکل معهم» / نورالثقلین/ البرهان/ العمدهًْ، ص۴۰۰

۳

(نحل/ ۲۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَفْصِ‌بْنِ‌غِیَاثٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قَالَ قَالَ (علیه السلام) وَ مَنْ ذَهَبَ یَرَی أَنَّ لَهُ عَلَی الْآخَرِ فَضْلًا فَهُوَ مِنَ الْمُسْتَکْبِرِینَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا یَرَی أَنَ لَهُ عَلَیْهِ فَضْلًا بِالْعَافِیَهًِْ إِذَا رَآهُ مُرْتَکِباً لِلْمَعَاصِی فَقَالَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ فَلَعَلَّهُ أَنْ یَکُونَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا أَتَی وَ أَنْتَ مَوْقُوفٌ مُحَاسَبٌ أَ مَا تَلَوْتَ قِصَّهًَْ سَحَرَهًِْ مُوسَی (علیه السلام)؟

امام صادق (علیه السلام) - حفص‌بن‌غیاث گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: «هرکس خیال¬کند بر دیگری برتری ¬دارد او از متکبّرین است». گفتم: «خود را از او بالاتر می‌بیند چراکه سالم و آسوده است و رفیقش گرفتار معصیت است». فرمود: «افسوس افسوس! شاید گناه او را بخشیده ¬باشند و تو را برای حساب نگه¬ دارند، مگر داستان ساحران زمان موسی (علیه السلام) را نخوانده‌ای»؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۶

مجموعهًْ ورام، ج۲، ص۱۳۷/ نورالثقلین

آیه وَ إِذا قیلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّکُمْ قالُوا أَساطیرُ الْأَوَّلینَ [24]

و هنگامی که به آن‌ها گفته¬ شود: پروردگار شما چه نازل¬کرده¬ است؟ می‌گویند: «این‌ها افسانه¬های پیشینیان است.

۱

(نحل/ ۲۴)

الباقر (علیه السلام) - یَعْنُونَ بَنِی إِسْرائِیلَ.

امام باقر (علیه السلام) - یعنی وقتی به بنی‌إسرائیل گفته شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۸

البرهان

۲

(نحل/ ۲۴)

الکاظم (علیه السلام) - فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّکُمْ قَالَ هُمْ عَدُوُّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ إِذَا سَأَلُوا عَنَّا قَالُوا ذَلِک.

امام کاظم (علیه السلام) - منظور دشمنان ما اهل‌بیت (هستند که وقتی از آنان در مورد ما سؤال شود، چنین پاسخ می‌دهند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۸

المناقب، ج۴، ص۲۸۳

۳

(نحل/ ۲۴)

الباقر (علیه السلام) - وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّکُمْ فِی عَلِیٍّ (علیه السلام) قالُوا أَساطِیرُ الْأَوَّلِینَ سَجْعُ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّهًِْ فِی جَاهِلِیَّتِهِمْ فَذَلِکَ قَوْلُهُ أَساطِیرُ الْأَوَّلِین.

امام باقر (علیه السلام) - وَإِذَا قِیلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّکُمْ؛ آنچه پروردگارتان درباره‌ی علی (علیه السلام) نازل ¬کرد را اساطیر اوّلین پنداشتند. قَالُواْ أَسَاطِیرُ الأَوَّلِینَ. در جاهلیّت عرب سخنانی را به صورت نثر مسجّع و موزون می‌گفتند و این معنای أساطیرُ الأوّلینَ است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۸

بحارالأنوار، ج۳۶، ص۱۰۴/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۷/ نورالثقلین/ البرهان

۴

(نحل/ ۲۴)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - أَساطِیرُ الْأَوَّلِینَ یَعْنِی أَکَاذِیبَ الْأَوَّلِینَ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - أَسَاطِیرُ الأَوَّلِینَ؛ یعنی دروغ‌های ملّت‌های پیشین.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۸

القمی، ج۱، ص۳۸۳

آیه لِیَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ کامِلَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذینَ یُضِلُّونَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما یَزِرُونَ [25]

آن‌ها باید روز قیامت، بار گناهان خود را به طور¬کامل بر دوش¬کشند؛ و همچنین سهمی از گناهان کسانی که به خاطر جهل، گمراهشان می¬سازند. بدانید آن‌ها بار سنگین بدی بر دوش می¬کشند!

۱

(نحل/ ۲۵)

الباقر (علیه السلام) - وَ أَمَّا قَوْلُهُ لِیَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ کامِلَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ فَإِنَّهُ یَعْنِی یَسْتَکْمِلُ الْکُفْرَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِینَ یُضِلُّونَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ یَعْنِی یَتَحَمَّلُونَ کُفْرَ الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُمْ قَالَ اللَّهُ أَلا ساءَ ما یَزِرُونَ.

امام باقر (علیه السلام) - لِیَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ کامِلَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ یعنی روز قیامت با کفر کامل، حضور پیدا ¬می‌کنند. وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِینَ یُضِلُّونَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ یعنی [بار گناه] کسانی‌که بوسیله‌ی آن‌ها کافر شده‌اند نیز به گردن آن‌ها می‌باشد، خداوند [در نکوهش آن] فرمود: أَلا ساءَ ما یَزِرُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۸

بحارالأنوار، ج۳۶، ص۱۰۴/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۷/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۷/ نورالثقلین؛ «یتحملون» محذوف

۲

(نحل/ ۲۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ… خَطَبَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) بَعْدَ مَا بُویِعَ لَهُ بِخَمْسَهًِْ أَیَّامٍ خُطْبَهًًْ فَقَالَ… وفَأُقْسِمُ ثُمَّ أُقْسِمُ لَتَحْمِلَنَّهَا بَنُو أُمَیَّهًَْ مِنْ بَعْدِی وَ لَیَعْرِفَنَّهَا فِی دَارِ غَیْرِهِمْ عَمَّا قَلِیلٍ فَلَا یُبَعِّدُ اللَّهُ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَ عَلَی الْبَادِی یَعْنِی الْأَوَّلَ مَا سَهَّلَ لَهُمْ مِنْ سَبِیلِ الْخَطَایَا مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ وَ أَوْزَارِ کُلِّ مَنْ عَمِلَ بِوِزْرِهِمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِینَ یُضِلُّونَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما یَزِرُونَ.

امام علی (علیه السلام) - امام صادق (علیه السلام) فرمود: پس از آنکه مردم با امیرالمؤمنین (علیه السلام) بیعت ¬کردند، امام (علیه السلام) خطبه‌ای خواند و فرمود: «… سوگند می‌خورم و سوگند¬ می‌خورم که بنی‌امیّه بعد از من ردای خلافت را به دوش¬ خواهد¬ گرفت و بی‌تردید، اندکی بعد، آن را در خانه‌ی کس دیگری (بنی‌عبّاس) می‌بینند. خداوند فقط ظالم را از ¬بین -می‌برد و کسی که اوّلین‌بار بدعت را گذاشته و راه خطا و گناه دیگران را هموار¬ کرده نابود می‌کند، این شخص به اندازه‌ی بار گناه آن‌ها که پیروی‌اش کردند، و گناه تمام کسانی‌که تا روز قیامت به این کژ راهه بروند گناهکار است وَ مِنْ أَوْزَارِ الَّذِینَ یُضِلُّونَهُم بِغَیرْ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا یَزِرُون».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۸

بحارالأنوار، ج۳۲، ص۴۱/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(نحل/ ۲۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَیُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَی الْهُدَی فَاتُّبِعَ فَلَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْءٌ وَ أَیُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَی ضَلَالَهًٍْ وَ اتُّبِعَ فَإِنَّ عَلَیْهِ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هرکس که دیگران را به‌سوی هدایت دعوت کند و دیگران از او پیروی ¬کنند، نظیر ثواب پیروانش نصیب او می‌شود بدون اینکه از ثواب آن‌ها چیزی کم ¬شود و هرکس که دیگران را به‌سوی گمراهی بخواند و دیگران نیز از او پیروی ¬کنند نظیر گناهان پیروان خود را به دوش ¬می¬برد؛ بدون آنکه از گناهان آن‌ها چیزی کم شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۱۸

مجموعهًْ ورام، ج۲، ص۱۲۷/ نورالثقلین

۴

(نحل/ ۲۵)

الباقر (علیه السلام) -ِ عَنْ أَبِی‌إِسْحَاقَ اللَّیْثِیِّ قَال قُلْتُ لِأَبِی‌جَعْفَرٍ مُحَمَّدِبْنِ‌عَلِیٍّ الْبَاقِرِ (علیه السلام) … یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَعْجَبَ هَذَا تُؤْخَذُ حَسَنَاتُ أَعْدَائِکُمْ فَتُرَدُّ عَلَی شِیعَتِکُمْ وَ تُؤْخَذُ سَیِّئَاتُ مُحِبِّیکُمْ فَتُرَدُّ عَلَی مُبْغِضِیکُمْ قَالَ إِی وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَالِقِ الْحَبَّهًِْ وَ بَارِئِ النَّسَمَهًِْ وَ فَاطِرِ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ مَا أَخْبَرْتُکَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَا أَتَیْتُکَ إِلَّا بِالصِّدْقِ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ مَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ وَ إِنَّ مَا أَخْبَرْتُکَ لَمَوْجُودٌ فِی الْقُرْآنِ کُلَّهُ {کُلُّهُ} قُلْتُ هَذَا بِعَیْنِهِ یُوجَدُ فِی الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ یُوجَدُ فِی أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثِینَ مَوْضِعاً فِی الْقُرْآنِ أَ تُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ ذَلِکَ عَلَیْکَ قُلْتُ بَلَی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ… لِیَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ کامِلَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِینَ یُضِلُّونَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما یَزِرُونَ.

امام باقر (علیه السلام) -ِ ابواِسحاق لیثی گوید: به امام¬ ¬باقر (علیه السلام) عرض ¬کردم: … «ای فرزند رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) چقدر عجیب است که نیکی‌ها و حسنات دشمنان شما به شیعیان شما داده¬ می‌شود و گناهان دوستداران و شیعیانتان به دشمنان شما»! فرمود: «آری! سوگند به خدایی که جز او هیچ معبودی نیست! شکافنده‌ی دانه و آفریننده‌ی موجودات و خالق زمین و آسمان است که من حقیقتی را به تو گفتم و آنچه به تو گفتم، راست بود و بدان که خداوند [با این کار] در حقّ آن‌ها (دشمنان ما) ظلم نکرده است و خدا نسبت به بندگان خود ظالم نیست. آنچه به تو گفتم، در قرآن وجود دارد». پرسیدم: «آیا به همین صورت در قرآن وجود ¬دارد»؟ فرمود: «بلی! در بیش از سی آیه‌ی قرآن آمده ¬است. آیا دوست ¬داری آن را برایت بخوانم»؟ عرض¬کردم: «البته‌ای فرزند رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله)»! فرمود: «خداوند سبحان می‌فرماید: … لِیَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ کَامِلَةً یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَ مِنْ أَوْزَارِ الَّذِینَ یُضِلُّونَهُم بِغَیرْ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا یَزِرُون».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۰

بحارالأنوار، ج۵، ص۲۳۱/ علل الشرایع، ج۲، ص۶۱۰؛ «ما أنبأتک» بدل «ما أتیتک» / البرهان

آیه قَدْ مَکَرَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَی اللهُ بُنْیانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَیْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ أَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُونَ [26]

کسانی که قبل از ایشان بودند [نيز] مکر و توطئه کردند؛ ولی خداوند شالوده‌ی [زندگى] آن‌ها را از اساس ویران کرد؛ و سقف از بالای سرشان بر آن‌ها فرو ریخت و عذاب [الهى] از جایی که نمی‌دانستند [و انتظار نداشتند] به سراغشان آمد.

۱

(نحل/ ۲۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَوْلُهُ تَعَالَی فَأَتاهُمُ اللهُ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا یَعْنِی أَرْسَلَ عَلَیْهِمْ عَذَاباً وَ کَذَلِکَ إِتْیَانُهُ بُنْیَانَهُمْ حَیْثُ قَالَ فَأَتَی اللهُ بُنْیانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ یَعْنِی أَرْسَلَ عَلَیْهِمُ الْعَذَابَ.

امام علی (علیه السلام) - فَأَتاهُمُ اللهَُ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا (حشر/۲) یعنی [خداوند] بر آن‌ها عذابی نازل¬ کرد و این چنین شالوده‌ی آن‌ها را از اساس ویران ¬نمود؛ در جایی که فرمود: فَأَتَی اللهَُ بُنْیانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ یعنی بر آن‌ها عذاب نازل ¬نمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۰

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۱۳۸/ الاحتجاج، ج۱، ص۲۴۴/ التوحید، ص۲۶۵؛ «فأتاهم الله من… عذابا» محذوف

۲

(نحل/ ۲۶)

الباقر (علیه السلام) - فَأَتَی اللهُ بُنْیانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ قَالَ کَانَ بَیْتَ غَدْرٍ یَجْتَمِعُونَ فِیهِ.

امام باقر (علیه السلام) - فَأَتَی اللهُ بُنْیَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ؛ یعنی خداوند خانه‌ی مکر و حیله‌ی آن‌ها را که در آن جمع ¬می‌شدند از ریشه ویران کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۰

بحارالأنوار، ج۱۴، ص۴۵۸/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۸/ نورالثقلین/ البرهان

۳

(نحل/ ۲۶)

الباقر (علیه السلام) - بیت مَکْرُهُمْ… أَیْ مَاتُوا فَأَلْقَاهُمُ اللَّهُ فِی النَّارِ، وَ هُوَ مَثَلٌ لِأَعْدَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله).

امام باقر (علیه السلام) - در خانه‌ی مکر و فریبشان مُردند و خدا آن‌ها را در آتش ¬انداخت و این نمونه‌ای [از عذاب] برای دشمنان اهل¬بیت¬ محمّد (علیهم السلام) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۰

بحارالأنوار، ج۳۱، ص۵۷۷/ القمی، ج۱، ص۳۸۴؛ بتفاوت/ نورالثقلین/ البرهان

۴

(نحل/ ۲۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَسَنِ‌بْنِ‌زِیَادٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قَال سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَدْ مَکَرَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَمْ یَعْلَمِ الَّذِینَ آمَنُوا فَأَتَی اللهُ بُنْیانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَیْهِمُ السَّقْفُ.

امام صادق (علیه السلام) - حسن‌بن‌زیاد صیقل گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می‌فرمود: قَدْ مَکَرَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ [آن‌ها نسبت به مؤمنان مکر می‌کردند، و این در حالی بود که] آنان که ایمان آورده‌اند، از مکر آنان اطّلاع نداشتند. فَأَتَی اللهُ بُنْیَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَیْهِمُ السَّقْفُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۰

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۱۴۴/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۸ و نورالثقلین؛ «من القواعد» محذوف

آیه ثُمَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ یُخْزیهِمْ وَ یَقُولُ أَیْنَ شُرَکائِیَ الَّذینَ کُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فیهِمْ قالَ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْیَ الْیَوْمَ وَ السُّوءَ عَلَی الْکافِرینَ [27]

سپس روز قیامت خدا آن‌ها را رسوا می¬سازد؛ و می¬گوید: «کجایند همتایان من [به پندار شما] که به خاطر آن‌ها [با مؤمنان] دشمنی می¬کردید؟»! [در این هنگام]، کسانی که از علم بهره ¬دارند می¬گویند: «رسوایی و بدبختی، امروز بر کافران است»!

۱

(نحل/ ۲۷)

الباقر (علیه السلام) - قالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَ الْخِزْیَ الْیَوْمَ وَ السُّوءَ عَلَی الْکافِرِینَ قالَ: الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ الْأَئِمَّهًُْ (علیهم السلام) یَقُولُونَ لِأَعْدَائِهِمْ: أَیْنَ شُرَکاؤُکُمْ وَ مَنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فِی الدُّنْیَا.

امام باقر (علیه السلام) - الَّذِینَ أُوتُواْ الْعِلْمَ، ائمّه¬ی معصومین (علیهم السلام) هستند که به دشمنان خود می‌گویند: «شریکان شما و آن‌ها که در دنیا از آن‌ها اطاعت ¬کردید، کجا هستند»؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۲

القمی، ج۱، ص۳۸۴/ بحارالأنوار، ج۲۳، ص۱۹۱/ نورالثقلین/ البرهان

آیه الَّذینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمی أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما کُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلی إِنَّ اللهَ عَلیمٌ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [28]

همان¬کسانی که فرشتگان [مرگ] جانشان را می¬گیرند درحالی‌که به خود ظلم کرده¬ بودند! در این موقع آن‌ها [به ظاهر] تسلیم می¬شوند [و به دروغ مي‌گویند:] ما کار بدی انجام نمی¬دادیم! [به آن‌ها گفته¬ مى¬شود:] آری، خداوند به آنچه انجام¬ می‌دادید عالم است.

۱

(نحل/ ۲۸)

الصّادق (علیه السلام) - سُئِلَ الصَّادِقُ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ اللهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِها وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قُلْ یَتَوَفَّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ طَیِّبِینَ وَ الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمِی أَنْفُسِهِمْ وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لَوْ تَری إِذْ یَتَوَفَّی الَّذِینَ کَفَرُوا الْمَلائِکَةُ وَ قَدْ یَمُوتُ فِی السَّاعَهًِْ الْوَاحِدَهًِْ فِی جَمِیعِ الْآفَاقِ مَا لَا یُحْصِیهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَکَیْفَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَعَلَ لِمَلَکِ الْمَوْتِ أَعْوَاناً مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ یَقْبِضُونَ الْأَرْوَاحَ بِمَنْزِلَهًِْ صَاحِبِ الشُّرْطَهًِْ لَهُ أَعْوَانٌ مِنَ الْإِنْسِ یَبْعَثُهُمْ فِی حَوَائِجِهِ فَتَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَهًُْ وَ یَتَوَفَّاهُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ مَعَ مَا یَقْبِضُ هُوَ وَ یَتَوَفَّاهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ مَلَکِ الْمَوْتِ.

امام صادق (علیه السلام) - از امام ¬صادق (علیه السلام) سؤال شد، در مورد این فرمایش خداوند عزّ¬و¬جلّ که می‌فرماید: خدا جان‌ها را به هنگام مردنشان می‌گیرد (زمر/۴۲) و در جای دیگری که خداوند می‌فرماید: بگو: فرشته‌ی مرگ که موکّل بر شماست، شما را می‌میراند (سجده/۱۱) و باز می¬فرماید: آنان که چون فرشتگانشان پاک سیرت بمیرانند، (نحل/۳۲) و باز می¬فرماید: آنان کسانی هستند که بر خود ستم روا داشته‌اند چون فرشتگان جانشان را بستانند. (نحل/۲۸) و باز در جای¬ دیگر می¬فرماید: فرستادگان ما بی‌هیچ کوتاهی و گذشتی جان او بگیرند (انعام/۶۱) و باز در جای ¬دیگر می¬فرماید: اگر ببینی آن زمان را که فرشتگان جان کافران می‌ستانند (انفال/۵۰) حال با توجّه به اینکه در یک زمان آنقدر نفوس در اطراف جهان از¬ دنیا¬ می¬روند که شمارش آن‌ها را جز خدا نتواند، اگر تنها ملک¬الموت قبض ¬روح ¬می¬کند با توجّه به مضمون آیات یاد ¬شده چگونه چنین چیزی ممکن است»؟! آن حضرت در پاسخ فرمود: «خداوند تبارک¬و¬تعالی برای ملک¬¬الموت دستیاران و کمک‌کارانی از فرشتگان قرار¬ داده ¬است که آن‌ها جان‌ها را می¬ستانند؛ به سان رئیس نظمیّه (پلیس) که دارای مددکاران و دستیارانی از میان انسان‌هاست و برای انجام کارها و نیازهای خود به ایشان مأموریّت ¬می¬دهد و آنان را به نقاط مختلف گسیل ¬می¬دارد، ملائکه نیز به همین ترتیب از طرف ملک¬الموت اعزام می¬شوند و قبض روح انسان‌ها می¬کنند و ملک¬الموت نیز جان‌های قبض¬شده را از فرشتگان می¬ستاند علاوه بر آنچه که خود قبض کرده است و همه‌ی آن‌ها را خداوند عزّ¬و¬جلّ از ملک¬الموت می¬ستاند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۲

من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۱۳۶/ بحارالأنوار، ج۶، ص۱۴۴/ نورالثقلین

۲

(نحل/ ۲۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فِی خَبَرِ الزِّنْدِیقِ الْمُدَّعِی لِلتَّنَاقُضِ فِی الْقُرْآنِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی اللهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِها وَ قَوْلِهِ یَتَوَفَّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ وَ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ طَیِّبِینَ وَ الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمِی أَنْفُسِهِمْ فَهُوَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَجَلُّ وَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یَتَوَلَّی ذَلِکَ بِنَفْسِهِ وَ فِعْلُ رُسُلِهِ وَ مَلَائِکَتِهِ فِعْلُهُ لِأَنَّهُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ فَاصْطَفَی جَلَّ ذِکْرُهُ مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ رُسُلًا وَ سَفَرَهًًْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِِ وَ هُمُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ فِیهِمْ اللَّهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلائِکَهًِْ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الطَّاعَهًِْ تَوَلَّتْ قَبْضَ رُوحِهِ مَلَائِکَهًُْ الرَّحْمَهًِْ وَ مَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَعْصِیَهًِْ تَوَلَّی قَبْضَ رُوحِهِ مَلَائِکَهًُْ النَّقِمَهًِْ وَ لِمَلَکِ الْمَوْتِ أَعْوَانٌ مِنْ مَلَائِکَهًِْ الرَّحْمَهًِْ

وَ النَّقِمَهًِْ یَصْدُرُونَ عَنْ أَمْرِهِ وَ فِعْلُهُمْ فِعْلُهُ وَ کُلُّ مَا یَأْتُونَهُ مَنْسُوبٌ إِلَیْهِ وَ إِذَا کَانَ فِعْلُهُمْ فِعْلَ مَلَکِ الْمَوْتِ وَ فِعْلُ مَلَکِ الْمَوْتِ فِعْلُ اللَّهِ لِأَنَّهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ عَلَی یَدِ مَنْ یَشَاءُ وَ یُعْطِی وَ یَمْنَعُ وَ یُثِیبُ وَ یُعَاقِبُ عَلَی یَدِ مَنْ یَشَاءُ وَ إِنَّ فِعْلَ أُمَنَائِهِ فِعْلُهُ کَمَا قَالَ وَ ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللهُ.

امام علی (علیه السلام) - امیرالمؤمنین (علیه السلام) در جواب زندیق مدّعی تناقض در این آیات خداوند¬ متعال: خدا جان‌ها را به هنگام مردنشان می‌گیرد (زمر/۴۲)، بگو: فرشته‌ی مرگ که موکّل بر شماست، شما را می‌میراند. (سجده/۱۱)، فرستادگان ما بی‌هیچ کوتاهی و گذشتی جان او بگیرند (انعام/۶۱)، آنان که چون فرشتگانشان پاک سیرت بمیرانند. (نحل/۳۲) آنان کسانی هستند که بر خود ستم روا داشته‌اند چون فرشتگان جانشان را بستانند (نحل/۲۸) فرمود: «خداوند تبارک¬و¬تعالی، اجلّ و اعظم از آن است که خود متولّی این امور ¬شود و فعل رسولان و ملائکه‌ی او همان فعل خداوند است، زیرا اینان عمل به امر او می‌کنند، بنا¬بر¬این خداوند جلیل گروهی از ملائکه را به عنوان رسول و سفیر میان خود و خلق برگزیده ¬است و ایشان همان کسانی هستند که می‌فرماید: خداوند از فرشتگان رسولانی برمی‌گزیند، و همچنین از مردم… (حج/۷۵) بنا¬بر¬این مسئولیّت قبض روح اهل طاعت را ملائکه‌ی رحمت به عهده دارند و قبض روح اهل معصیت را ملائکه‌ی عذاب انجام -می‌دهند و ملک¬الموت؛ یارانی از فرشتگان رحمت و عذاب دارد، که تحت فرمان او بوده و فعل ایشان همان فعل اوست و سراغ هرکه می‌روند کارشان منسوب به ملک¬الموت است، در این صورت کار ملک‌الموت نیز همان فعل خداوند است، زیرا پروردگار، اجازه‌ی قبض روح را به دست هرکه بخواهد می‌دهد و این خداوند است که، عطا می‌کند و منع می‌فرماید، پاداش و عقوبت را در دست هرکه خواهد روان¬ می‌کند، چراکه فعل نائبان و افراد امین او همان فعل خداوند است، همانگونه که فرموده است: و شما اراده نمی‌کنید مگر اینکه خداوند پروردگار جهانیان اراده کند. (تکویر/۲۹).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۲

بحارالأنوار، ج۶، ص۱۴۰

۳

(نحل/ ۲۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ لَمَّا وَلَّی أمِیرُالْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ‌بْنِ‌أبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) مُحَمَّدبْنِ‌أبِی‌بَکرٍ مِصْرَ وَ أعْمَالُهَا کَتَبَ لَهُ کِتَاباً فِیهَا… إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تُفَارِقُ رُوحُهُ جَسَدَهُ حَتَّی یَعْلَمَ إِلَی أَیِّ الْمَنْزِلَتَیْنِ یَصِیرُ إِلَی الْجَنَّهًِْ أَمِ النَّارِ أَ عَدُوٌّ هُوَ لِلَّهِ أَمْ وَلِیٌّ فَإِنْ کَانَ وَلِیّاً لِلَّهِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّهًِْ وَ شُرِعَتْ لَهُ طُرُقُهَا وَ رَأَی مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِیهَا فَفُرِّغَ مِنْ کُلِّ شُغُلٍ وَ وُضِعَ عَنْهُ کُلُّ ثِقْلٍ وَ إِنْ کَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ النَّارِ وَ شُرِّعَ لَهُ طُرُقُهَا وَ نَظَرَ إِلَی مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِیهَا فَاسْتَقْبَلَ کُلَّ مَکْرُوهٍ وَ تَرَکَ کُلَّ سُرُورٍ کُلُّ هَذَا یَکُونُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ عِنْدَهُ یَکُونُ بِیَقِین، قَالَ اللهُ تَعَالَی الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلامٌ عَلَیْکُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَ یَقُولُ الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمِی أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما کُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلی إِنَّ اللهَ عَلِیمٌ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِینَ فِی‌ها فَلَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّرِینَ.

امام علی (علیه السلام) - ابواسحاق همدانی گوید: وقتی امیرالمؤمنین علی¬بن¬ابی‌طالب (علیه السلام) محمّد بن‌ابی¬بکر را به حکومت مصر و حومه‌ی آن گمارد نامه‌ای برایش نوشت، در آن چنین نوشته بود… روح هیچ‌یک از مردم از کالبدش جدا¬ نمی‌شود جز اینکه می‌داند که به کدام‌یک از دو سر منزل می‌رسد، به بهشت یا به دوزخ، دشمن خداست یا دوست اوست، اگر دوست خدا باشد درهای بهشت به رویش گشوده می‌شود و راه‌های آن برایش بازمی¬گردد و آنچه را که خداوند برایش مهیّا ساخته می‌ببیند و از هر کاری آسودگی می‌یابد و هر بار سنگینی از دوش او برداشته می¬شود. و چنانچه دشمن خدا باشد درهای دوزخ به رویش گشوده¬ می‌شود و راه‌های آن برایش باز می‌گردد و آنچه را که خداوند برایش آماده ساخته مشاهده -می‌کند، پس با هر ناخوشایندی روبرو ¬می‌گردد و هر شادی و سروری را رها ¬می‌سازد. همه‌ی این‌ها به هنگام مرگ انجام -می‌گیرد و در همان¬ وقت، یقین [به یکی از دو راه] حاصل ¬می‌آید. خداوند فرموده است: آنان که چون فرشتگانشان پاک سیرت بمیرانند، می‌گویند: سلام بر شما. به پاداش کارهایی که می‌کرده‌اید به بهشت درآیید. (نحل/۳۲) و نیز می‌فرماید: الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمِی أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما کُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلی إِنَّ اللهَ عَلِیمٌ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ\* فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِینَ فِی‌ها فَلَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّرِینَ

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۴

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۳۸۷/ الأمالی للطوسی، ص۲۷/ الأمالی للمفید، ص۲۶۳/ الغارات، ج۱، ص۱۴۸/ نورالثقلین

۴

(نحل/ ۲۸)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ قَالَ فِیهِمْ أعْدَاءَ الأئِمَّهًَْ (علیهم السلام) أیْضاً الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمِی أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ أیْ سَلَّمُوا لَمَّا أصَابَهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ ثُمَّ یَقُولُونَ مَا کُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ فَرَدَّ اللهُ عَلَیْهِمْ فَقَالَ بَلی إِنَّ اللهَ عَلِیمٌ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِینَ فِی‌ها فَلَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّرِین.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - [در ادامه‌ی آیه‌ی قبل و این آیه] درباره‌ی ایشان (دشمنان ائمّه (علیهم السلام) ) نیز می‌فرماید: الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ ظَالِمِی أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُاْ السَّلَمَ؛ در برابر بلایی که بر سرشان می‌آید، سر تسلیم فرود¬ می‌آورند. سپس می‌گویند: مَا کُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ و خداوند متعال در جواب آن‌ها می‌فرماید: بَلَی إِنَّ اللهَ عَلِیمٌ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ\* فَادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّرِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۴

القمی، ج۱، ص۳۸۴

آیه فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدینَ فی‌ها فَلَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّرینَ [29]

اکنون از درهای جهنّم وارد¬ شوید درحالی‌که جاودانه در آن خواهید¬ بود؛ چه بد است جایگاه متکبّران!

۱

(نحل/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - تَعْساً لِأَهْلِ النَّارِ مَثْوَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ فَلَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّرِینَ.

امام صادق (علیه السلام) - مرگ بر جهنّمیان! جایگاه آنان جهنّم است خداوند می¬فرماید: فَلَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّرِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۴

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۳۱۷/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۴۳۹

۲

(نحل/ ۲۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ الْمُتَکَبِّرِینَ یُجْعَلُونَ فِی صُورَهًِْ الذَّرِّ یَتَوَطَّأُ بِهِمُ النَّاسُ حَتَّی یَفْرُغَ اللَّهُ مِنَ الْحِسَابِ.

امام صادق (علیه السلام) - متکبّرین [روز قیامت] به صورت مورچه در¬می‌آیند و مردم آن‌ها را پایمال می‌کنند تا زمانی‌که خدا به حساب همگان برسد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۴

ثواب الأعمال، ص۲۲۲

آیه وَ قیلَ لِلَّذینَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّکُمْ قالُوا خَیْراً لِلَّذینَ أَحْسَنُوا فی هذِهِ الدُّنْیا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقینَ [30]

و [هنگامی‌که] به پرهیزگاران گفته ¬شد: «پروردگار شما چه چیز نازل¬ کرده است»؟ گفتند: «خیر [و سعادت]» [آرى]، برای کسانی‌که نیکی¬ کردند، در این دنیا نیکی است؛ و سرای آخرت از آن بهتر است؛ و چه خوب است سرای پرهیزگاران!

آیه جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فی‌ها ما یَشاؤُنَ کَذلِکَ یَجْزِی اللهُ الْمُتَّقینَ [31]

باغ‌هایی از بهشت جاویدان است که همگی وارد آن می‌شوند؛ نهرها از زیر درختانش می‌گذرد؛ هر چه بخواهند در آنجا هست؛ خداوند پرهیزگاران را چنین پاداش می‌دهد!

و [هنگامی‌که] به پرهیزگاران گفته‌شد: «پروردگار شما چه چیز نازل کرده است»؟ گفتند: «خیر [و سعادت]» [آری] برای کسانی که نیکی کردند، در این دنیا نیکی است و سرای آخرت از آن بهتر است

۱ -۱

(نحل/ ۳۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَلَیْکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ فَإِنَّهَا تَجْمَعُ الْخَیْرَ وَ لَا خَیْرَ غَیْرُهَا وَ یُدْرَکُ بِهَا مِنَ الْخَیْرِ مَا لَا یُدْرَکُ بِغَیْرِهَا مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ خَیْرِ الْآخِرَهًِْ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ قِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّکُمْ قالُوا خَیْراً لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِی هذِهِ الدُّنْیا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِینَ اعْلَمُوا یَا عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ مَنْ یَعْمَلُ الثَّلَاثَ مِنَ الثَّوَابِ أَمَّا الْخَیْرُ فَإِنَّ اللَّهَ یُثِیبُهُ بِعَمَلِهِ فِی دُنْیَاه وَ آتَیْناهُ أَجْرَهُ فِی الدُّنْیا وَ إِنَّهُ فِی الْآخِرَهًِْ لَمِنَ الصَّالِحِینَ فَمَنْ عَمِلَ لِلَّهِ أَعْطَاهُ أَجْرَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهًِْ وَ کَفَاهُ الْمُهِمَّ فِیهِمَا.

امام علی (علیه السلام) - از خدا پروا کنید و تقوا داشته ¬باشید که تقوا همه‌ی خیرها را در خود دارد و جز آن هیچ خیری نیست و با آن خیری از دنیا و آخرت به¬دست ¬می‌آید که به جز آن با هیچ وسیله‌ای نمی‌توان چنین خیری به¬دست ¬آورد که خداوند عزّ-و¬جلّ می‌فرماید: وَقِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّکُمْ قَالُواْ خَیْرًا لِّلَّذِینَ أَحْسَنُواْ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَیْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِینَ. ای بندگان خدا! بدانید که مؤمن کسی است که برای سه جهت عمل می‌کند: یک جهت آن انجام خیر برای آنکه خداوند جزای عملش را در همین دنیا به او بدهد [تا در دنیا در خیر و خوشی باشد].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۶

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۳۸۷/ الأمالی للطوسی، ص۲۴

و چه خوب است سرای پرهیزگاران

۲ -۱

(نحل/ ۳۱)

الباقر (علیه السلام) - وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِینَ قَالَ الدُّنْیَا.

امام باقر (علیه السلام) - وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِینَ یعنی دنیا [برای پرهیزگاران].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۶

بحارالأنوار، ج۷۹، ص۱۰۷/ مستدرک الوسایل، ج۱۳، ص۱۶/ نورالثقلین/ البرهان

آیه الَّذینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ طَیِّبینَ یَقُولُونَ سَلامٌ عَلَیْکُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [32]

همان کسانی‌که فرشتگان [مرگ] جانشان را می¬گیرند درحالی‌که پاک و پاکیزه‌اند؛ به آن‌ها می¬گویند: «سلام بر شما! به پاداش آنچه انجام¬می¬دادید، وارد بهشت شوید.

۱

(نحل/ ۳۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ السَّعْدَانِی فِی خَبَرِ مَنْ أَتَی أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) مُدَّعِیاً لِلتَّنَاقُضِ فِی الْقُرْآنِ قَالَ (علیه السلام) أَمَّا قَوْلُهُ قُلْ یَتَوَفَّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ وَ قَوْلُهُ اللهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِها وَ قَوْلُهُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ هُمْ لا یُفَرِّطُونَ وَ قَوْلُهُ الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمِی أَنْفُسِهِمْ وَ قَوْلُهُ الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلامٌ عَلَیْکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُدَبِّرُ الْأُمُورَ کَیْفَ یَشَاءُ وَ یُوَکِّلُ مِنْ خَلْقِهِ مَنْ یَشَاءُ بِمَا یَشَاءُ أَمَّا مَلَکُ الْمَوْتِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یُوَکِّلُهُ بِخَاصَّتِهِ {بِخَاصَّهًِْ} مَنْ یَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ وَ یُوَکِّلُ رُسُلَهُ مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ خَاصَّهًًْ بِمَنْ یَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ الْمَلَائِکَهًُْ الَّذِینَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَکَّلَهُمْ بِخَاصَّهًِْ مَنْ یَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ إِنَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُدَبِّرُ الْأُمُورَ کَیْفَ یَشَاءُ وَ لَیْسَ کُلُّ الْعِلْمِ یَسْتَطِیعُ صَاحِبُ الْعِلْمِ أَنْ یُفَسِّرَهُ لِکُلِّ النَّاسِ لِأَنَّ مِنْهُمُ الْقَوِیَّ وَ الضَّعِیفَ وَ لِأَنَّ مِنْهُ مَا یُطَاقُ حَمْلُهُ وَ مِنْهُ مَا لَا یُطَاقُ حَمْلُهُ إِلَّا مَنْ یُسَهِّلُ اللَّهُ لَهُ حَمْلَهُ وَ أَعَانَهُ عَلَیْهِ مِنْ خَاصَّهًِْ أَوْلِیَائِهِ وَ إِنَّمَا یَکْفِیکَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ الْمُحْیِی الْمُمِیتُ وَ أَنَّهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ عَلَی یَدَیْ مَنْ یَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ مَلَائِکَتِهِ وَ غَیْرِهِمْ.

امام علی (علیه السلام) - از ابومعمر سعدانی نقل شده است: امیر¬المؤمنین (علیه السلام) در پاسخ شخصی که نزد ایشان آمد و مدّعی وجود تناقض در قرآن بود، فرمود: «در مورد کلام خداوند بگو: فرشته‌ی مرگ که موکّل بر شماست، شما را می‌میراند (سجده/۱۱) و سخن او: خدا جان‌ها را به هنگام مردنشان می‌گیرد (زمر/۴۲) و این سخنش: فرستادگان ما بی‌هیچ کوتاهی و گذشتی جان او را می‌گیرند. (انعام/۶۱) و این کلام پروردگار: کسانی هستند که فرشتگان جانشان را می‌ستانند درحالی‌که بر خویشتن ستم کرده بودند. (نساء/۹۷) و این سخن خداوند: الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلامٌ عَلَیْکُمْ خدای تبارک و تعالی کارها را تدبیر کند به هر وضعی که خواهد و از خلق خویش هرکه را خواهد به آن کاری که بخواهد می¬گمارد خدای عزّوجلّ ملک‌الموت را بر افراد خاصی از بندگان خود که بخواهد می‌گمارد و فرستادگانی از ملائکه را نیز بر عدّه‌ای خاص که خود بخواهد، می‌گمارد و آن عدّه از ملائکه را که از آن‌ها نام برده را بر عدّه‌ای خاص که می‌خواهد، می‌گمارد و امور را به هر وضع که می‌خواهد تدبیر می‌کند و هر عملی قابلیّت آن را ندارد که صاحب آن علم بتواند آن را برای همه‌ی مردم تفسیر و بیان کند چراکه بعضی از ایشان قوی و بعضی از ایشان ضعیف‌اند، بعضی از این علوم برای همه [آسان و قابل فهم و] قابل تحمّل است ولی بعضی از این علوم [آسان و] قابل فهم نیست، مگر برای آن کسی که خدا حمل آن را برایش آسان گرداند و آن دوستان مخصوصش، که آن‌ها را بر فهم این مطالب یاری کند؛ همین قدر برای تو کافی است که بدانی خداوند است که زنده می‌کند و می‌میراند و اوست که هر فرد را به دست هریک از مخلوقاتش از ملائکه و غیر آن‌ها که بخواهد، قبض روح می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۶

بحارالأنوار، ج۶، ص۱۴۲/ التوحید، ص۲۵۹؛ «انّ الله المحیی… و غیرهم» محذوف

۲

(نحل/ ۳۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تُفَارِقُ رُوحُهُ جَسَدَهُ حَتَّی یَعْلَمَ إِلَی أَیِّ الْمَنْزِلَتَیْنِ یَصِیرُ إِلَی الْجَنَّهًِْ أَمِ النَّارِ أَ عَدُوٌّ هُوَ لِلَّهِ أَمْ وَلِیٌّ فَإِنْ کَانَ وَلِیّاً لِلَّهِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّهًِْ وَ شُرِعَتْ لَهُ طُرُقُهَا وَ رَأَی مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِیهَا فَفُرِّغَ مِنْ کُلِّ شُغُلٍ وَ وُضِعَ عَنْهُ کُلُّ ثِقْل قَالَ اللهُ تَعَالَی الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلامٌ عَلَیْکُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

امام علی (علیه السلام) - روح هیچ‌یک از مردم از کالبدش جدا¬ نمی‌شود مگر اینکه می‌داند که به کدام‌یک از دو سر منزل می‌رسد، به بهشت یا به دوزخ، دشمن خداست یا دوست اوست، اگر دوست خدا باشد درهای بهشت به رویش گشوده می‌شود و راه‌های آن برایش باز¬می‌گردد و آنچه را که خداوند برایش مهیّا ساخته می‌بیند و از هر کاری آسوده می‌شود و هر بار سنگینی از دوش او برداشته ¬می‌شود. خدای¬تعالی می¬فرماید: الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلامٌ عَلَیْکُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۸

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۳۸۷/ الأمالی للطوسی، ص۲۷/ الأمالی للمفید، ص۲۶۳؛ «یصل» بدل «یصیر» / الغارات، ج۱، ص۱۴۸

۳

(نحل/ ۳۲)

الصّادق (علیه السلام) - الْبُشْرَی فِی الْحَیَاهًِْ الدُّنْیَا الرُّؤْیَا الْحَسَنَهًُْ یَرَاهَا الْمُؤْمِنُ وَ فِی الْآخِرَهًِْ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلامٌ عَلَیْکُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ.

امام صادق (علیه السلام) - بشارت در دنیا، خواب خوبی است که مؤمن می‌بیند و [بشارت] در آخرت، لحظات هنگام مرگ است و آن سخن خداوند است: الَّذِین تتوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلامٌ عَلَیْکُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۸

القمی، ج۱، ص۳۱۳/ نورالثقلین

۴

(نحل/ ۳۲)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَةُ طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلامٌ عَلَیْکُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قَوْلُهُ طَیِّبِینَ قَالَ: هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ طَابَتْ مَوَالِیدُهُمْ فِی الدُّنْیَا.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَة طَیِّبِینَ یَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَیْکُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُون؛ منظور از طَیِّبِینَ، مؤمنان هستند؛ کسانی که در دنیازاد و ولدشان پاک و طاهر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۸

القمی، ج۱، ص۳۸۴/ البرهان؛ فیه: «سلام علیکم… تعملون» محذوف

آیه هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِیَهُمُ الْمَلائِکَةُ أَوْ یَأْتِیَ أَمْرُ رَبِّکَ کَذلِکَ فَعَلَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ [33]

آیا آن‌ها [کافران] انتظاری جز این دارند که فرشتگان [قبض روح] به سراغشان بیایند، یا فرمان پروردگارت [براى مجازاتشان] فرا رسد [آنگاه توبه کنند؟! ولى توبه¬اى بى¬اثر! آرى]، کسانی‌که پیش از ایشان بودند نیز چنین‌کردند. خداوند به آن‌ها ستم¬ نکرد؛ ولی آنان به خویشتن ستم می¬نمودند.

۱

(نحل/ ۳۳)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِیَهُمُ الْمَلائِکَةُ أَوْ یَأْتِیَ أَمْرُ رَبِّکَ مِنَ الْعَذَابِ وَ الْمَوْتِ وَ خُرُوجِ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف).

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - منظور از هَلْ یَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِیَهُمُ الْمَلائِکَةُ أَوْ یَأْتِیَ أَمْرُ رَبِّکَ یعنی عذاب، مرگ و ظهور قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۲۸

القمی، ج۱، ص۳۸۴

۲

(نحل/ ۳۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ وَ جَعَلَ بَیْنَهُمُ الْفَضَائِلَ بِعِلْمِهِ، وَ جَعَلَ مِنْهُ عِبَاداً اخْتَارَهُمْ لِنَفْسِهِ لِیَحْتَجَّ بِهِمْ عَلَی خَلْقِهِ، فَجَعَلَ عَلَامَهًَْ مَنْ أَکْرَمَ مِنْهُمْ طَاعَتَهُ، وَ عَلَامَهًَْ مَنْ أَهَانَ مِنْهُمْ مَعْصِیَتَهُ، وَ جَعَلَ ثَوَابَ أَهْلِ طَاعَتِهِ النَّضِرَهًَْ فِی وَجْهِهِ فِی دَارِ الْأَمْنِ وَ الْخُلْدِ الَّذِی لَا یُرَوِّعُ أَهْلَهُ، وَ جَعَلَ عُقُوبَهًَْ مَعْصِیَتِهِ نَاراً تَأَجَّجُ لِغَضَبِهِ، {وَ} ما ظَلَمَهُمُ اللهُ تَعَالَی وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ.

امام علی (علیه السلام) - خداوند مردم را به قدرت خویش خلق نموده و فضائل را بین آنان طبق علمش قرار داده است. از میان آنان بندگانی را برای خویش انتخاب کرده تا به‌وسیله‌ی آنان حجّت را بر مردم تمام کند. علامت کسانی را که ارج نهاده اطاعت خود، و علامت آنان که مورد اهانت قرار داده معصیتش قرار داده است. ثواب اهل اطاعت را شکفته¬روئی در خانه‌ی امن و بهشتی که اهل آن وحشت نمی‌کنند قرار داده، و عذاب اهل معصیتش را آتشی قرار داده که از غضبش شعله‌ور است. خدا به ایشان ظلم نکرده بلکه آنان به خودشان ظلم کرده‌اند؛ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۰

بحارالأنوار، ج۳۴، ص۲۶۳

آیه فَأَصابَهُمْ سَیِّئاتُ ما عَمِلُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ [34]

و بدی‌های اعمالشان سرانجام به آن‌ها رسید و آنچه را [از وعده‌ي عذاب الهى] استهزا ¬می¬کردند، دامانشان را گرفت.

آیه وَ قالَ الَّذینَ أَشْرَکُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَیْ‌ءٍ نَحْنُ وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَیْ‌ءٍ کَذلِکَ فَعَلَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَی الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبینُ [35]

مشرکان گفتند: «اگر خدا می‌خواست، نه ما و نه پدران ما، غیر او را پرستش نمی‌کردیم؛ و چیزی را بدون اجازه او حرام نمی‌ساختیم!» (آری) کسانی که پیش از ایشان بودند نیز همین کارها را انجام دادند؛ ولی آیا پیامبران وظیفه‌ای جز ابلاغ آشکار دارند؟!

۱

(نحل/ ۳۵)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فَأَصابَهُمْ سَیِّئاتُ ما عَمِلُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ مِنَ الْعَذَابِ فِی الرَّجْعَهًِْ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فَأَصَابَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا کَانُواْ بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ؛ یعنی عذاب آن‌ها در دوران رجعت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۰

القمی، ج۱، ص۳۸۴

آیه وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَی اللهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَةُ فَسیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّبینَ [36]

ما در هر امّتی رسولی برانگیختیم که: «خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید»! خداوند گروهی را هدایت کرد و گروهی ضلالت و گمراهی دامانشان را گرفت پس در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب‌کنندگان چگونه بود.

۱

(نحل/ ۳۶)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ خَطَّابِ‌بْنِ‌سَلَمَهًَْ قَالَ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا بِوَلَایَتِنَا وَ الْبَرَاءَهًِْ مِنْ عَدُوِّنَا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ فِی کِتَابِهِ وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَی اللهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَةُ بِتَکْذِیبِهِمْ آلَ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) ثُمَّ قَالَ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ.

امام باقر (علیه السلام) - خطاب‌بن‌سلمه گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: خداوند هر پیامبری را که مبعوث کرد، بر اساس ولایت ما و برائت از دشمنان ما بود و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَی اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَةُ [عدّه‌ای گمراه شدند] به خاطر اینکه آل¬محمد (علیهم السلام) را تکذیب ¬کردند، سپس فرمود: : فَسِیرُواْ فِی الأَرْضِ فَانظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۰

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۳۳۰/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۸/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نحل/ ۳۶)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ یَعْنِی الْأَصْنَامَ. قَوْلُهُ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ أَیِ انْظُرُوا فِی أَخْبَارِ مَنْ هَلَکَ مِنْ قَبْلُ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - منظور از سخن خداوند: وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ یعنی [از] بت‌ها [دوری کنید] و سخن خداوند: فَسِیرُواْ فِی الأَرْضِ فَانظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ یعنی در اخبار کسانی که پیش از شما هلاک¬ شدند، بنگرید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۲

القمی، ج۱، ص۳۸۴

۳

(نحل/ ۳۶)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ أَنْتُمْ الَّذِینَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ یَعْبُدُوها وَ مَنْ أَطَاعَ جَبَّاراً فَقَدْ عَبَدَهُ.

امام باقر (علیه السلام) - امام صادق (علیه السلام) از پدرش (علیه السلام) روایت فرمود: شما کسانی هستید که از عبادت طاغوت اجتناب ورزیدند؛ و کسی که از [فرد] سرکش و جبّاری اطاعت کند در واقع او را عبادت کرده ¬است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۲

تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۵۰۲

آیه إِنْ تَحْرِصْ عَلی هُداهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا یَهْدی مَنْ یُضِلُّ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرینَ [37]

هر¬قدر بر هدایت آن‌ها حریص ¬باشی، [سودى ¬ندارد؛ چرا¬که] خداوند کسی را که [به سبب اعمالش] گمراه ¬ساخت، هدایت¬ نمی¬کند؛ و آن‌ها هیچ یاوری نخواهند¬ داشت.

۱

(نحل/ ۳۷)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ إِنْ تَحْرِصْ عَلی هُداهُمْ مُخَاطَبَهًٌْ لِلنَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) فَإِنَّ اللهَ لَا یَهْدِی أَیْ لَا یُثِیبُ مَنْ یَضِلُّ أَیْ یُعَذِّبُ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - إِن تَحْرِصْ عَلَی هُدَاهُمْ؛ خطاب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) است. فَإِنَّ اللهَ لاَ یَهْدِی یعنی خداوند پاداش ¬نمی‌دهد؛ مَن یُضِلُّ به؛ کسی که عذاب و مجازات ¬شده ¬است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۲

القمی، ج۱، ص۳۸۴/ البرهان

آیه وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ اللهُ مَنْ یَمُوتُ بَلی وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ [38]

آن‌ها سوگندهای شدید به خدا یاد¬ کردند که: «هرگز خداوند کسی را که می‌میرد، بر¬نمی¬انگیزد»! آری، [آنها در اشتباهند] این وعده‌ی قطعی خداست [که همه‌ي مردگان را براى جزا باز مى‌گرداند]؛ ولی بیشتر مردم نمی¬دانند.

۱

(نحل/ ۳۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - بُرَیْدُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً (علیه السلام) یَقُولُ وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ اللهُ مَنْ یَمُوتُ قَالَ: {قَالَ} عَلِیٌّ (علیه السلام): فِیَّ أُنْزِلَتْ.

امام علی (علیه السلام) - بریدبن‌اصرم گوید: از امام علی (علیه السلام) شنیدم که فرمود: «وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ اللهُ مَنْ یَمُوتُ درباره‌ی من نازل ¬شده¬ است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۲

شواهدالتنزیل، ج۱، ص۴۳۰

۲

(نحل/ ۳۸)

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ اللهُ مَنْ یَمُوتُ قَالَ لِعَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام).

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ اللهُ مَنْ یَمُوت… درباره‌ی علی (علیه السلام) نازل شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۲

بحارالأنوار، ج۳۶، ص۱۰۹/ المناقب، ج۳، ص۲۲۶

۳

(نحل/ ۳۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَن أَبِی‌بَصِیرٍقال قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قَوْلُهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ اللهُ مَنْ یَمُوتُ بَلی وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ قَالَ فَقَالَ لِی یَا أَبَابَصِیرٍ مَا تَقُولُ فِی هَذِهِ الْآیَهًِْ قَالَ قُلْتُ إِنَّ الْمُشْرِکِینَ یَزْعُمُونَ وَ یَحْلِفُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنَّ اللَّهَ لَا یَبْعَثُ الْمَوْتَی قَالَ فَقَالَ تَبّاً لِمَنْ قَالَ هَذَا سَلْهُمْ هَلْ کَانَ الْمُشْرِکُونَ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ أَمْ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّی قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَوْجِدْنِیهِ قَالَ فَقَالَ لِی یَا أَبَابَصِیرٍ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ قَوْماً مِنْ شِیعَتِنَا قِبَاعُ سُیُوفِهِمْ عَلَی عَوَاتِقِهِمْ فَیَبْلُغُ ذَلِکَ قَوْماً مِنْ شِیعَتِنَا لَمْ یَمُوتُوا فَیَقُولُونَ بُعِثَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ مِنْ قُبُورِهِمْ وَ هُمْ مَعَ الْقَائِمِ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) فَیَبْلُغُ ذَلِکَ قَوْماً مِنْ عَدُوِّنَا فَیَقُولُونَ یَا مَعْشَرَ الشِّیعَهًِْ مَا أَکْذَبَکُمْ هَذِهِ دَوْلَتُکُمْ وَ أَنْتُمْ تَقُولُونَ فِیهَا الْکَذِبَ لَا وَ اللَّهِ مَا عَاشَ هَؤُلَاءِ وَ لَا یَعِیشُونَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ قَالَ فَحَکَی اللَّهُ قَوْلَهُمْ فَقَالَ وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ اللهُ مَنْ یَمُوتُ.

امام صادق (علیه السلام) - ابوبصیرٍ گوید: به امام ¬صادق (علیه السلام) درباره‌ی آیه: وَ أَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ لاَ یَبْعَثُ اللهُ مَن یَمُوتُ بَلَی وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا وَلکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ؛ فرمود: «ای ابا¬بصیر! درباره‌ی این آیه چه می‌گویی»؟ گفتم: «مشرکان چنین ادّعا ¬می‌کردند و برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) سوگند می‌خوردند که خدا مردگان را دوباره زنده¬ نمی‌کند». فرمود: «وای بر هرکس که چنین تفسیری را گفته است! آیا مشرکان به خدا سوگند ¬می‌خوردند یا به [بت‌های] لات و عُزّی»؟! عرض ¬کردم: «فدایت شوم! پس آن را برایم معلوم و روشن ¬کنید». فرمود: «ای ابا¬بصیر! هرگاه که قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ما ظهور¬ کند، خداوند گروهی از شیعیان ما را زنده ¬می‌کند، کسانی که قبضه‌ی شمشیرهایشان پیوسته بر دوششان (آماده‌ی نبرد) است. خبر این امر به تعدادی از شیعیان ما که هنوز زنده‌اند، می‌رسد و می‌گویند: «فلانی و فلانی و فلانی از قبر خود برخاسته‌اند و همراه قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هستند و همچنین این خبر به گروهی از دشمنان ما می‌رسد و می‌گویند: «ای شیعیان! چقدر شما دروغگو هستید که این دولت شماست و شما درباره‌ی آن هر دروغی بخواهید می‌گویید». به خدا هرگز چنین کسانی نه زنده بوده‌اند و نه تا قیامت، زندگی¬ خواهند¬ کرد و لذا خداوند در اینجا سخن آن‌ها را حکایت کرده ¬است: وَأَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ لاَ یَبْعَثُ اللهُ مَن یَمُوتُ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۲

الکافی، ج۸، ص۵۰/ بحارالأنوار، ج۵۳، ص۹۲/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۵۸

۴

(نحل/ ۳۸)

الصّادق (علیه السلام) - فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ مَا یَقُولُ النَّاسُ فِیهَا قَالَ یَقُولُونَ نَزَلَتْ فِی الْکُفَّارِ قَالَ إِنَّ الْکُفَّارَ کَانُوا لَا یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ وَ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِی قَوْمٍ مِنْ أُمَّهًِْ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) قِیلَ لَهُمْ تُرْجَعُونَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ الْقِیَامَهًِْ فَحَلَفُوا إِنَّهُمْ لَا یَرْجِعُونَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَقَالَ لِیُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی یَخْتَلِفُونَ فِیهِ وَ لِیَعْلَمَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّهُمْ کانُوا کاذِبِینَ یَعْنِی فِی الرَّجْعَهًِْ یَرُدُّهُمْ فَیَقْتُلُهُمْ وَ یَشْفِی صُدُورَ الْمُؤْمِنِینَ فِیهِم.

امام صادق (علیه السلام) - از امام¬ صادق (علیه السلام) روایت است که فرمود: «مردم درباره‌ی این آیه چه می‌گویند»؟ عرض ¬شد: «می‌گویند: درباره‌ی کفّار نازل شده است». فرمود: «کفّار که به خداوند سوگند¬ نمی‌خوردند، قطعاً این آیه درباره‌ی گروهی از قوم محمّد (صلی الله علیه و آله) نازل ¬شده که به آن‌ها گفته¬ شده ¬است: «بعد از مرگ و قبل از قیامت دوباره به دنیا برمی‌گردید، امّا آن‌ها سوگند¬ می‌خوردند که برنخواهند ¬گشت و خداوند در پاسخ به آن‌ها چنین فرمود: لِیُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی یَخْتَلِفُونَ فِیهِ وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ کَفَرُواْ أَنَّهُمْ کَانُواْ کَاذِبِینَ؛ یعنی در دوران رجعت خدا آن‌ها را باز¬می‌گرداند و می‌کُشد تا قلب مؤمنان از این واقعه شاد و مسرور ¬شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۴

القمی، ج۱، ص۳۸۵/ نورالثقلین/ البرهان

۵

(نحل/ ۳۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سِیرِینَ قَال کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) إِذْ قَالَ مَا یَقُولُ النَّاسُ فِی هَذِهِ الْآیَهًِْ وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ اللهُ مَنْ یَمُوتُ قَالَ یَقُولُونَ لَا قِیَامَهًَْ وَ لَا بَعْثَ وَ لَا نُشُورَ فَقَالَ کَذَّبُوا وَ اللَّهِ إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا قَامَ الْقَائِمُ (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وَ کَرَّ مَعَهُ الْمُکِرُّونَ فَقَالَ أَهْلُ خِلَافِکُمْ قَدْ ظَهَرَتْ دَوْلَتُکُمْ یَا مَعْشَرَ الشِّیعَهًِْ وَ هَذَا مِنْ کَذِبِکُمْ تَقُولُونَ رَجَعَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ لَا وَ اللَّهِ لَا یَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ یَمُوتُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ قَالُوا وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ کَانَتِ الْمُشْرِکُونَ أَشَدَّ تَعْظِیماً لِلَّاتِ وَ الْعُزَّی مِنْ أَنْ یُقْسِمُوا بِغَیْرِهَا فَقَالَ اللَّهُ بَلی وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا… لِیُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی یَخْتَلِفُونَ فِیهِ وَ لِیَعْلَمَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّهُمْ کانُوا کاذِبِینَ إِنَّما قَوْلُنا لِشَیْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون.

امام صادق (علیه السلام) - سیرین گوید: نزد امام¬ صادق (علیه السلام) بودم، امام (علیه السلام) از من پرسید: «مردم درباره‌ی این آیه: وَأَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ لاَ یَبْعَثُ اللهُ مَن یَمُوتُ چه می‌گویند»؟ عرض¬کردم: «می‌گویند: یعنی نه قیامت است نه رستاخیر و نه روز محشر». فرمود: «به خدا دروغ می‌گویند! این امر مربوط به ظهور قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است که هرگاه ظهور ¬کند و رجعت‌کنندگان، همراه او رجعت کنند [و برای همراهی او در جنگ آماده شوند] آن گروه مخالف شما می‌گویند: «ای شیعیان! دولت شما برپا¬ شده و اینکه می‌گویید: فلانی و فلان کس بازگشته‌اند، از دروغ‌های شماست؛ نه، به خدا، خدا مردگان را زنده ¬نمی‌کند» و آیا نمی‌بینی که خداوند فرموده است: وَأَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ؟! مشرکان، لات و عُزّی را بسیار بزرگ می‌دانستند و جز به آن دو سوگند ¬نمی‌خوردند و خداوند فرموده ¬است: بَلَی وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا\*لِیُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی یَخْتَلِفُونَ فِیهِ وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ کَفَرُواْ أَنَّهُمْ کَانُواْ کَاذِبِینَ \* إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۴

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۷۱/ العیاشی، ج۲، ص۲۵۹/ نورالثقلین/ البرهان

۶

(نحل/ ۳۸)

الرِّضا (علیه السلام) - عَنْ أَحْمَدَ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ قَالَ: کَتَبَ الْحُسَیْنُ‌بْنُ‌مِهْرَانَ إِلَی أَبِی‌الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) کِتَاباً قَالَ فَکَانَ یَمْشِی شَاکّاً فِی وُقُوفِهِ قَالَ فَکَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ (علیه السلام) یَأْمُرُهُ وَ یَنْهَاهُ فَأَجَابَهُ أَبُو الْحَسَنِ (علیه السلام) بِجَوَاب…} بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ عَافَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ جَاءَنِی کِتَابُکَ تَذْکُرُ فِیهِ الرَّجُلَ الَّذِی عَلَیْهِ الْجِنَایَهًُْ وَ الْعَیْنُ وَ تَقُولُ أَخَذْتَهُ وَ تَذْکُرُ مَا تَلْقَانِی بِهِ وَ تَبْعَثُ إِلَیَّ بِغَیْرِهِ فَاحْتَجَجْتَ فِیهِ فَأَکْثَرْتَ وَ عَمِیتَ عَلَیْهِ أَمْراً وَ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فِی مِثْلِهِ تَقُولُ إِنَّهُ عَمِلَ فِی أَمْرِی بِعَقْلِهِ وَ حِیلَتِهِ نَظَراً مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ إِرَادَهًَْ أَنْ تَمِیلَ إِلَیْهِ قُلُوبُ النَّاسِ لِیَکُونَ مِثْلَهُ الْأَمْرُ بِیَدِهِ وَلَّیْتُهُ یَعْمَلُ فِیهِ بِرَأْیِهِ وَ یَزْعُمُ أَنِّی طَاوَعْتُهُ فِیمَا أَشَارَ بِهِ عَلَیَّ وَ هَذَا أَنْتَ تُشِیرُ عَلَیَّ فِیمَا یَسْتَقِیمُ عِنْدَکَ فِی الْعَقْلِ وَ الْحِیلَهًِْ بَعْدَکَ لَا یَسْتَقِیمُ الْأَمْرُ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَیْنِ إِمَّا قَبِلْتَ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ یَکُونُ عَلَیْهِ وَ إِمَّا أَعْطَیْتَ الْقَوْمَ مَا طَلَبُوا وَ قَطَعْتَ عَلَیْهِمْ وَ إِلَّا فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا مُعَوَّجٌ وَ النَّاسُ غَیْرُ مُسَلِّمِینَ مَا فِی أَیْدِیهِمْ مِنْ مَالٍ وَ ذَاهِبُونَ بِهِ فَالْأَمْرُ لَیْسَ بِعَقْلِکَ وَ لَا بِحِیلَتِکَ یَکُونُ وَ لَا تَفْعَلِ الَّذِی نَحَلْتَهُ بِالرَّأْیِ وَ الْمَشُورَهًِْ وَ لَکِنَّ الْأَمْرَ إِلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ یَفْعَلُ فِی خَلْقِهِ مَا یَشَاءُ مَنْ یَهْدِی اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ یُضْلِلْهُ فَلا هادِیَ لَهُ وَ لَنْ تَجِدَ لَهُ مُرْشِداً فَقُلْتُ وَ اعْمَلْ فِی أَمْرِهِمْ وَ احْتَلْ فِیهِ فَکَیْفَ لَکَ بِالْحِیلَهًِْ وَ اللَّهُ یَقُولُ وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ اللهُ مَنْ یَمُوتُ بَلی وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرَاهًِْ وَ الْإِنْجِیلِ إِلَی قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لِیَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ فَلَوْ تُجِیبُهُمْ فِیمَا سَأَلُوا عَنْهُ اسْتَقَامُوا وَ أَسْلَمُوا.

امام رضا (علیه السلام) - احمدبن‌محمّد گوید: حسین‌بن‌مهران نامه‌ای به امام رضا (علیه السلام) نوشت. او مردی واقفی مذهب بود (کسانی که امامت حضرت رضا (علیه السلام) را قبول نکردند) و در اعتقاد خود مشکوک بوده، در نامه‌ی خود حضرت رضا (علیه السلام) را راهنمایی می¬کرد که چنین و چنان کن و چنین نکن امام رضا (علیه السلام) در جواب او نوشت:] «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ؛ خدا به ما و تو عافیت عنایت ¬کند، آن نامه‌ات که درونش از آن شخصی که به او جنایت شده و متضرّر ¬گردیده، یاد کرده¬ بودی، رسید. در آن نامه قید ¬کرده‌ای که او را گرفته‌ای و به من تذکّر ¬می¬دادی که چگونه با من درباره‌ی او برخورد می¬کنی و دیگری را برایم می‌فرستی. زیاد استدلال نموده بودی و به کوردلی افتاده‌ای؛ مایلی تو نیز وارد همان کار شوی! می¬گفتی او در مورد من به نظر و عقیده‌ی خود به نفع خویش عمل ¬کرده و می‌خواسته مردم به او تمایل پیدا ¬کنند و کار به دست او باشد و هر طور مایل است عمل ¬نماید و خیال¬ می¬کرده که من نیز در صلاح‌دیدهایی که اظهار ¬داشته پیرو او خواهم ¬بود، تو خود نیز مرا به نظر خویش راهنمایی می¬کنی که پس از تو چگونه رفتار کنم. این جریان درست نمی¬شود مگر به یکی از این دو صورت که یا بپذیرم به همین ¬صورتی که هست یا اینکه هرچه مایلند به آن‌ها بدهم و کار را تمام ¬نماید و گر¬نه در نظر ما کار پایان یافته و صحیح نیست و مردم اموالی که در ¬اختیار -دارند واگذار¬ نخواهند ¬کرد و آن‌ها را می‌برند؛ و کار با عقل و نظر تو درست نمی¬شود. در مورد آنچه به آن‌ها داده‌ای به رأی و مشورت کاری ¬نکن؛ زیرا کار به‌دست خدای یکتاست. او در مورد مردم هر کاری که بخواهد انجام¬ می‌دهد. هرکه را خدا هدایت -کند، گمراه‌کننده ندارد و هرکه را گمراه ¬کند، هدایت‌کننده‌ای ندارد و برای او رهبری نخواهی ¬یافت. گفته‌ای درباره‌ی آن‌ها با حیله و نیرنگ¬بازی رفتار¬ کن؛ چگونه می¬توانی حیله ¬کنی با اینکه خداوند می¬فرماید: وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ اللهُ مَنْ یَمُوتُ بَلی وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا؛ این وعده‌ای حق است که در تورات و انجیل نیز آمده است. تا این قسمت آیه: وَ لِیَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ و هر چه در خورشان هست انجام دهند؟! (انعام/۱۱۳) اگر نظر آن‌ها را بپذیری راه می‌آیند و تسلیم¬ می‌شوند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۴

بحارالأنوار، ج۷۵، ص۳۵۰/ رجال الکشی، ص۵۹۹

۷

(نحل/ ۳۸)

الصّادق (علیه السلام) - وَ قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) سَمِعْتُ اللَّهَ یَقُولُ وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ اللهُ مَنْ یَمُوتُ أَ فَتَرَاکَ یَجْمَعُ بَیْنَ أَهْلِ الْقِسْمَیْنِ فِی دَارٍ وَاحِدَهًٍْ وَ هِیَ النَّارُ.

امام صادق (علیه السلام) - امام صادق (علیه السلام) فرمود: این سخن خدا را شنیدم که می¬فرماید: وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ اللهُ مَنْ یَمُوتُ؛ آیا می‌پنداری که [خدا] اهل دو گروه را در یک خانه جمع می¬کند و آنجا آتش جهنّم است؟ [هرگز چنین نیست بلکه قیامت برپا خواهد شد و اهل بهشت و جهنّم جدا خواهند شد].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۶

بحارالأنوار، ج۶، ص۷/ الدعوات، ص۲۴۰

۸

(نحل/ ۳۸)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ‌صَالِحِ‌بْنِ‌مِیثَمٍ قَال سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً قَالَ ذَلِکَ حِینَ یَقُولُ عَلِیٌّ (علیه السلام) أَنَا أَوْلَی النَّاسِ بِهَذِهِ الْآیَهًِْ وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ اللهُ مَنْ یَمُوتُ بَلی وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ إِلَی قَوْلِهِ کاذِبِینَ.

امام¬ ¬باقر (علیه السلام) - صالح‌بن‌میثم گوید: از امام¬¬باقر (علیه السلام) درباره‌ی آیه‌ی: آنچه در آسمان‌ها و زمین است خواه و ناخواه تسلیم فرمان او هستند (آل‌عمران/۸۳) پرسیدم، فرمود: این آیه مربوط به آن زمانی است که علی (علیه السلام) می‌فرماید: «من از همه‌ی مردم به این آیه اولی و سزاوارترم؛ وَأَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ لاَ یَبْعَثُ اللهُ مَن یَمُوتُ بَلَی وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا وَلکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ\* لِیُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی یَخْتَلِفُونَ فِیهِ وَلِیَعْلَمَ الَّذِینَ کَفَرُواْ أَنَّهُمْ کَانُواْ کَاذِبِینَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۶

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۵۰/ العیاشی، ج۱، ص۱۸۳/ نورالثقلین/ البرهان

۹

(نحل/ ۳۸)

الصّادق (علیه السلام) - عُمَرُ‌بْنُ‌أُذَیْنَهًُْ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): إِنْ خَرَجَ السُّفْیَانِیُّ مَا تَأْمُرُنِی؟ قَالَ: إِذَا کَانَ ذَلِکَ کَتَبْتُ إِلَیْکَ. قُلْتُ: فَکَیْفَ أَعْلَمُ أَنَّهُ کِتَابُکَ؟ قَالَ: أَکْتُبُ إِلَیْکَ بِعَلَامَهًِْ کَذَا وَ کَذَا. وَ قَرَأَ آیَهًًْ مِنَ الْقُرْآنِ. قَالَ: فَقُلْتُ لِفُضَیْلٍ: مَا تِلْکَ الْآیَهًُْ؟ قَالَ: مَا حَدَّثْتُ بِهَا أَحَداً غَیْرَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِی قَالَ زُرَارَهًُْ: أَنَا أُحَدِّثُکَ بِهَا، هِیَ وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ اللهُ مَنْ یَمُوتُ بَلی وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا قَالَ: فَسَکَتَ الْفُضَیْلُ، وَ لَمْ یَقُلْ لَا، وَ لَا نَعَمْ.

امام صادق (علیه السلام) - عمربن‌أذینه از فضیل‌بن‌یسار نقل می‌کند که گوید: به امام¬ صادق (علیه السلام) عرض کردم: «اگر سفیانی خروج کند، مرا به چه کاری امر ¬می‌کنید»؟ فرمود: «در آن صورت برای تو نامه‌ای [شامل دستوراتی] می‌نویسم». عرض ¬کردم: «از کجا بفهمم که آن نامه‌ی شماست»؟ فرمود: «چنین و چنان را به علامت برایت می‌نویسم». و آیه‌ای از قرآن را خواند. از فضیل پرسیدم: «آن چه آیه‌ای بود»؟ گفت: «جز برید¬عجلی برای هیچکس نگفته‌ام». زراره گفت: «من، آن را برایت می‌گویم: وَأَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ لاَ یَبْعَثُ اللهُ مَن یَمُوتُ بَلَی وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا». فضیل ساکت بود و حرف او را ردّ یا تأیید نکرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۶

دلایل الإمامهًْ، ص۲۴۸/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۰ و نورالثقلین؛ فیهما: «ان خرج سفیانی… فکیف» محذوف/ البرهان

آیه لِیُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذی یَخْتَلِفُونَ فیهِ وَ لِیَعْلَمَ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّهُمْ کانُوا کاذِبینَ [39]

هدف این است که آنچه را در آن اختلاف می‌کردند، برای آن‌ها روشن سازد و کسانی که کافر شدند، بدانند که خود دروغ می‌گفتند.

۱

(نحل/ ۳۹)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قَالَ اللَّهُ لِمُوسَی (علیه السلام) وَ کَتَبْنا لَهُ فِی الْأَلْواحِ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ یَکْتُبْهُ لِمُوسَی (علیه السلام) الشَّیْءَ کُلَّهُ وَ قَالَ اللَّهُ لِعِیسَی (علیه السلام) لِیُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی یَخْتَلِفُونَ فِیهِ وَ قَالَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ جِئْنا بِکَ شَهِیداً عَلی هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ.

امام صادق (علیه السلام) - از امام صادق (علیه السلام) روایت است: خداوند به موسی (علیه السلام) فرمود: برای او در آن الواح هرگونه اندرز و تفصیل هر چیز را نوشتیم (اعراف/۱۴۵) پس ما دانستیم که خداوند خطاب به موسی (علیه السلام) چیزی (مکتوبی) ننوشته است؛ و خداوند به عیسی (علیه السلام) فرمود: لِیُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی یَخْتَلِفُونَ فِیهِ و نیز به محمّد (صلی الله علیه و آله) فرمود: وَ جِئْنا بِکَ شَهِیداً عَلی هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۸

بحارالأنوار، ج۸۹، ص۱۰۲/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۶

آیه إِنَّما قَوْلُنا لِشَیْ‌ءٍ إِذا أَرَدناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ [40]

[رستاخیز مردگان براى ما مشکل نیست؛ زیرا] وقتی چیزی را اراده می‌کنیم، سخن ما این است که می‌گوییم: «موجود باش»! بی¬درنگ موجود می¬شود.

۱

(نحل/ ۴۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فَقَالَ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) وَ أَمَّا وَضْعُ الْأَسْمَاءِ فَإِنَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اخْتَارَ لِنَفْسِهِ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَی فَسَمَّی نَفْسَهُ الْمَلِکَ الْقُدُّوسَ السَّلَامَ الْمُؤْمِنَ الْمُهَیْمِنَ الْعَزِیزَ الْجَبَّارَ الْمُتَکَبِّرَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ کُلُّ اسْمٍ یُسَمَّی بِهِ فَلِعِلَّهًٍْ مَّا وَ لَمَّا تَسَمَّی بِالْمَلِکِ أَرَادَ تَصْحِیحَ مَعْنَی الِاسْمِ لِمُقْتَضَی الْحِکْمَهًِْ فَخَلَقَ الْخَلْقَ وَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ لِیَتَحَقَّقَ حَقِیقَهًُْ الِاسْمِ وَ مَعْنَی الْمَلِکِ وَ الْمُلْکُ لَهُ وُجُوهٌ أَرْبَعَهًٌْ الْقُدْرَهًُْ وَ الْهَیْبَهًُْ وَ السَّطْوَهًُْ وَ الْأَمْرُ وَ النَّهْیُ فَأَمَّا الْقُدْرَهًُْ فَقَوْلُهُ تَعَالَی إِنَّما قَوْلُنا لِشَیْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ فَهَذِهِ الْقُدْرَهًُْ التَّامَّهًُْ الَّتِی لَا یَحْتَاجُ صَاحِبُهَا إِلَی مُبَاشَرَهًِْ الْأَشْیَاءِ بَلْ یَخْتَرِعُهَا کَمَا یَشَاءُ سُبْحَانَهُ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَی التَّرَوِّی فِی خَلْقِ الشَّیْءِ بَلْ إِذَا أَرَادَهُ صَارَ عَلَی مَا یُرِیدُهُ مِنْ تَمَامِ الْحِکْمَهًِْ وَ اسْتَقَامَ التَّدْبِیرُ لَهُ بِکَلِمَهًٍْ وَاحِدَهًٍْ وَ قُدْرَهًٍْ قَاهِرَهًٍْ بِأَنَّ بِهَا مِنْ خَلْقِه.

امام علی (علیه السلام) - ماجرای اسم‌های الهی چنین است که خداوند تبارک‌وتعالی برای خود نام‌های نیکویی برگزید و خود را به قدّوس، سلام، مؤمن، مهیمن، عزیز، جبّار و متکبّر و اسامی‌ای از این قبیل نامید؛ و هر اسمی که خود را به آن نامید، بنا به علّتی است. [مثلاً] آن هنگام که خود را به نام ملک نامید؛ خواست تا معنای این اسم را بر اساس علم و حکمت اصلاح کند، پس مخلوقات را آفرید و اوامر و نواهی را به آن‌ها دستور داد تا حقیقت این اسم و معنی مَلِک را محقّق کند، مُلک چهار وجه دارد: «قدرت»، «شکوه»، «شدّت» و «امر و نهی». قدرت در این سخن خداوند بیان شده است: إِنَّما قَوْلُنا لِشَیْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ این معنای قدرت تامّه‌ای است که صاحب این قدرت، نیازی به نزدیک‌بودن به اشیاء [برای خلق آن] ندارد بلکه آن‌ها را همانگونه که بخواهد ایجاد می¬کند؛ و احتیاجی به تفکر و تصمیم‌گیری در خلق‌کردن اشیاء ندارد بلکه همان هنگام که آن‌ها را اراده کند، خلق می¬شوند؛ همانگونه که او می‌خواهد در نهایت حکمت و پایداری و تدبیر او را با کمک یک کلمه و یک قدرت چیره که خود از مخلوقات است، می‌آفریند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۸

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۴۱

۲

(نحل/ ۴۰)

الرضا (علیه السلام) - عَنْ صَفْوَانَ‌بْنِ یَحْیَی قَال قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ: أَخْبِرْنِی عَنِ الْإِرَادَهًِْ مِنَ اللَّهِ أَوْ مِنَ الْخَلْقِ؟ فَقَالَ: الْإِرَادَهًُْ مِنَ الْخَلْقِ الضَّمِیرُ وَ مَا یَبْدُو لَهُمْ بَعْدَ ذَلِکَ مِنَ الْفِعْلِ، وَ أَمَّا مِنَ اللَّهِ فَإِرَادَتُهُ إِحْدَاثُهُ لَا غَیْر، لِأَنَّهُ لَا یُرَوِّی وَ لَا یَهُمُّ وَ لَا یَتَفَکَّرُ، وَ هَذِهِ الصِّفَاتُ مَنْفِیَّهًٌْ عَنْهُ وَ هِیَ صِفَاتُ الْخَلْقِ، فَإِرَادَهًُْ اللَّهِ الْفِعْلُ لَا غَیْرُ ذَلِکَ، یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ بِلَا لَفْظٍ وَ لَا نُطْقٍ بِلِسَانٍ وَ لَا هِمَّهًٍْ وَ لَا تَفَکُّرٍ وَ لَا کَیْفَ لِذَلِکَ، کَمَا أَنَّهُ لَا کَیْفَ لَه.

امام¬رضا (علیه السلام) - صفوان‌بن‌یحیی گوید: به امام¬رضا (علیه السلام) عرض کردم: «از اراده برایم بگویید؛ از اراده‌ی خدا و اراده‌ی خلق»؟ فرمود: «اراده‌ی خلق یعنی یک امر ذهنی و وجدانی و آنچه بعد از مرحله‌ی تفکّر به وقوع و فعلیّت می‌رسد؛ امّا اراده‌ی خداوند، مساوی با ایجاد آن امر است و نه چیز دیگر؛ زیرا خداوند درباره‌ی مسئله‌ای نمی‌اندیشد و آن را بررسی -نمی‌کند و به آن فکر¬ نمی‌کند. خداوند از این صفات دور است؛ این افعال و صفات مخصوص مخلوقات است. اراده‌ی خدا مساوی فعل است نه چیز دیگر، می‌گوید: کُن فَیَکوُنُ و این گفتن هم، به زبان، سخن، قصد، تفکر و بیان چگونگی نیست؛ همان‌طور که خداوند کیفیّت و چگونگی ندارد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۸

مجمع البحرین، ج۳، ص۵۶/ البرهان

۳

(نحل/ ۴۰)

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - اِنَّما اَمُرنا لِشَیًًءٍ اِذا اَرَدناهُ اَن نَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ.

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - إِنَّما قَوْلُنا یعنی امر و دستور ما چنین است؛ لِشَیًًءٍ اِذا اَرَدناهُ اَن نَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۳۸

نورالثقلین

آیه وَ الَّذینَ هاجَرُوا فِی اللهِ مِنْ بَعِد ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَکْبَرُ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ [41]

کسانی‌که پس از آنکه مورد ستم واقع¬ شدند، در راه خدا هجرت¬کردند، در این دنیا جایگاه [و مقام] شایسته¬ای به آن‌ها می¬دهیم؛ و پاداش آخرت، از آن هم مهم¬تر است؛ اگر می¬دانستند.

آیه الَّذینَ صَبَرُوا وَ عَلی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ [42]

آن‌ها کسانی هستند که صبر و استقامت پیشه کردند، و تنها بر پروردگارشان توکّل می‌کنند.

سبب نزول

۱

(نحل/ ۴۲)

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - وَ أَمَّا بِلَالٌ وَ خَبَّابٌ وَ عَایِشٌ {عَابِسٌ} وَ عَمَّارٌ وَ أَصْحَابُهُمْ فَعُذِّبُوا حَتَّی قَالُوا بَعْضَ مَا أَرَادَ الْمُشْرِکُونَ ثُمَّ أُرْسِلُوا فَفِیهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ وَ الَّذِینَ هاجَرُوا فِی اللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَکْبَرُ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ.

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - بلال، خبّاب، عابس، عمّار و یارانشان آنقدر شکنجه ¬شدند تا پاره‌ای از سخنانی را که مشرکان می‌خواستند [زیر شکنجه و با اکراه] بر زبان ¬آوردند، آنگاه [به مدینه] تبعید شدند و این آیه در حقّ ایشان نازل¬ شد: وَ الّذِینَ هاجَرُوا فِی اللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظَلَمُوا لَنُبَوِئَنَّهُمْ فی الدُّنیا حَسَنةً وَ لَأَجْرُ الآخِرَةِ اکْبَرُ لَوْ کانُوا یَعْلَمُون.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۰

بحارالأنوار، ج۲۲، ص۳۵۳

۲

(نحل/ ۴۲)

ابن عباس (رحمة الله علیه) - وَ الَّذِینَ هاجَرُوا فِی اللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا قَالَ: هُمْ جَعْفَرٌ وَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِیلٍ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَکَّهًَْ وَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ حَتَّی لَحِقُوا بِحَبَشَهًَْ.

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - آن‌ها جعفر و علی¬بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) و عبدالله¬بن¬عقیل هستند که اهل مکه به آن‌ها ستم روا داشته و از دیارشان خارج ساختند تا آنکه به حبشه رسیدند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۰

شواهدالتنزیل، ج۱، ص۴۳۱

کسانی‌که پس از آنکه مورد ستم واقع شدند، در راه خدا هجرت‌کردند، در این دنیا جایگاه [و مقام] شایسته‌ای به آن‌ها می‌دهیم؛ و پاداش آخرت، از آن هم مهم‌تر است اگر می‌دانستند

۱ -۱

(نحل/ ۴۲)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ الَّذِینَ هاجَرُوا فِی اللهِ أَیْ هَاجَرُوا وَ تَرَکُوا الْکُفَّارَ فِی اللَّهِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ أَیْ لَنُثَبِّتَنَّهُمْ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَالَّذِینَ هَاجَرُواْ فِی اللهِ یعنی [کسانی که] در راه خدا ترک ¬وطن ¬کرده و کفّار را رها می‌کنند. لَنُبَوِّئَنَّهُمْ یعنی قطعاً به آن‌ها [جایگاه و مکنت] عطا¬ خواهیم¬ کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۰

بحارالأنوار، ج۱۹، ص۳۸/ القمی، ج۱، ص۳۸۵؛ «لنبوینهم‌ای لنثبتنهم» محذوف/ البرهان

آیه وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [43]

و پیش از تو، جز مردانی که به آن‌ها وحی می¬کردیم، نفرستادیم. اگر نمی‌دانید، از آگاهان بپرسید.

سبب نزول

۱

(نحل/ ۴۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - السُّدِّیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ عُمَرَبْنِ‌الْخَطَّابِ إِذْ أَقْبَلَ کَعْبُ‌بْنُ‌الْأَشْرَفِ وَ مَالِکُ‌بْنُ الصَّیْفِیِّ وَ حُیَیُّ‌بْنُ‌أَخْطَبَ فَقَالُوا إِنَّ فِی کِتَابِکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِذَا کَانَ سَعَهًُْ جَنَّهًٍْ وَاحِدَهًٍْ کَسَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَ سَبْعِ أَرَضِینَ فَالْجِنَانُ کُلُّهَا یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ أَیْنَ یَکُونُ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَعْلَمُ فَبَیْنَمَا هُمْ فِی ذَلِکَ إِذْ دَخَلَ عَلِیٌّ (علیه السلام) فَقَالَ فِی أَیِّ شَیْءٍ أَنْتُمْ فَالْتَفَتَ الْیَهُودِیُّ وَ ذَکَرَ الْمَسْأَلَهًَْ فَقَالَ (علیه السلام) لَهُمْ خَبِّرُونِی مِنَ النَّهَارِ إِذَا أَقْبَلَ اللَّیْلُ أَیْنَ یَکُونُ وَ اللَّیْلُ إِذَا أَقْبَلَ النَّهَارُ أَیْنَ یَکُونُ فَقَالَ لَهُ فِی عِلْمِ اللَّهِ یَکُونُ قَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) کَذَلِکَ الْجِنَانُ تَکُونُ فِی عِلْمِ اللَّهِ فَجَاءَ عَلِیٌّ (علیه السلام) إِلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ أَخْبَرَهُ بِذَلِکَ فَنَزَلَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

امام علی (علیه السلام) - سُدی گوید: نزد عمربن¬خطّاب بودم، در آن هنگام کعب‌بن‌الاشرف، مالک‌بن‌صیفی و حین‌بن‌اخطب پیش آمده و گفتند: «در کتاب شما (قرآن) آمده است آن بهشت که پهنایش به قدر همه‌ی آسمان‌ها و زمین است (آل‌عمران/۱۳۳). اگر وسعت یک بهشت به اندازه‌ی هفت آسمان و هفت زمین است، پس همه‌ی بهشت در روز قیامت کجا جای می‌گیرند»؟ عمر گفت: «نمی‌دانم»! در همان حال که آن‌ها به بیان این سخنان مشغول بودند، علی (علیه السلام) وارد شد و فرمود: «شما درباره‌ی چه موضوعی سخن می¬گفتید»؟ فرد یهودی روی کرده و مسئله را بیان نمود. علی (علیه السلام) فرمود: «به من بگویید هنگامی که شب فرا می¬رسد، روز کجا می¬رود؟ و هنگامی که روز فرا می¬رسد شب کجا می¬رود»؟ پس [یهودی] به او گفت: «در علم خدا می¬رود». علی (علیه السلام) فرمود: «بهشت نیز این¬چنین در علم خدا می¬رود». پس علی (علیه السلام) نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمده و او را از این ماجرا مطّلع کرد. پس این آیه نازل شد: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۰

بحارالأنوار، ج۴۰، ص۱۷۴/ المناقب، ج۲، ص۳۵۲/ البرهان؛ «فألقی» بدل «فالتفت»

بپرسید

۱ -۱

(نحل/ ۴۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَصْلُ الْإِیمَانِ الْعِلْمُ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ أَهْلًا نَدَبَ إِلَی طَاعَتِهِمْ وَ مَسْأَلَتِهِمْ فَقَالَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون.

امام علی (علیه السلام) - اصل ایمان علم است و خداوند برای علم، اهلی معیّن¬ کرده و مردم را به اطاعت و سؤال از آن‌ها دعوت¬ کرده و فرموده است: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۲

بحارالأنوار، ج۶۶، ص۸۰/ بحارالأنوار، ج۹۰، ص۵۷

ذکر، همان قرآن است

۱

(نحل/ ۴۳)

الباقر (علیه السلام) - الذِّکْرُ الْقُرْآنُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.

امام باقر (علیه السلام) - ذکر یعنی قرآن و [ما اهل آن هستیم و] از ما باید سؤال شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۲

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۱۸۰/ بصایرالدرجات، ص۴۱/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۷۹/ نورالثقلین

۲

(نحل/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - الْکِتَابُ هُوَ الذِّکْرُ وَ أَهْلُهُ آلُ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) أَمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِسُؤَالِهِمْ وَ لَمْ یُؤْمَرُوا بِسُؤَالِ الْجُهَّالِ وَ سَمَّی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْقُرْآنَ ذِکْراً فَقَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - قرآن، ذکر است و خاندان محمّد (علیهم السلام) اهل آن ذکر هستند که خداوند عزّوجلّ امر کرده از آن‌ها سؤال شود و نه از جاهلان. خداوند خود، قرآن را ذکر نامیده و فرموده است: تا آنچه را برای مردم نازل شده است برایشان بیان کنی و باشد که بیندیشند. (نحل/۴۴)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۲

الکافی، ج۱، ص۲۹۵/ بحارالأنوار، ج۲۳، ص۱۸۱/ بصایرالدرجات، ص۴۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۷، ص۶۶/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۸۰

۳

(نحل/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - إِیَّاکُمْ وَ تَقَحُّمَ الْمَهَالِکِ بِاتِّبَاعِ الْهَوَی وَ الْمَقَایِیسِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْقُرْآنِ أَهْلًا أَغْنَاکُمْ بِهِمْ عَنْ جَمِیعِ الْخَلَائِقِ لَا عِلْمَ إِلَّا مَا أُمِرُوا بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ إِیَّانَا عَنِّی.

امام صادق (علیه السلام) - از افتادن در مهلکه‌ها به‌سبب پیروی از هوی و هوس و قیاس‌ها بپرهیزید. خداوند برای قرآن اهل و دانشمند مقرر کرده و شما را [به‌واسطه‌ی آنان] از همه‌ی مردم بی‌نیاز کرده است. و علم همان است که آنان بدان فرمان دهند. خداوند فرموده: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ و مقصود از أَهْلَ الذِّکْرِ، ما هستیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۲

بحارالأنوار، ج۲، ص۳۱۲/ کنزالفواید، ج۲، ص۲۰۹/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۵۷

ذکر رسول خدا و اهل بیت اهل ذکر هستند

۱

(نحل/ ۴۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الذِّکْرُ أَنَا وَ الْأَئِمَّهًُْ (علیهم السلام) أَهْلُ الذِّکْرِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - من، ذکر هستم و ائمّه‌ی معصومین (علیهم السلام)، أَهْلُ الذِّکْرِ هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۲

الکافی، ج۱، ص۲۱۰/ بحارالأنوار، ج۱۶، ص۳۵۹/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۵۹/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۷، ص۶۳/ نورالثقلین

۲

(نحل/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - الذِّکْرُ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) وَ نَحْنُ أَهْلُهُ الْمَسْئُولُون.

امام صادق (علیه السلام) - ذکر، محمّد (صلی الله علیه و آله) است و ما اهل بیت او، همان کسانی هستیم که باید از آن‌ها [مشکلات و سؤال] پرسیده ¬شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۲

الکافی، ج۱، ص۲۱۰/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۵۹/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۷، ص۶۴/ البرهان/ نورالثقلین

اهل ذکر همان ائمّه هستند

۱

(نحل/ ۴۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ.

امام علی (علیه السلام) - ما، اهل ذکر هستیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۲

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۱۸۶/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۶۹/ العمدهًْ، ص۲۸۸/ الکافی، ج۱، ص۲۱۱

۲

(نحل/ ۴۳)

الباقر (علیه السلام) - نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.

امام¬ ¬باقر (علیه السلام) - ما، اهل ذکر و مسئول (کسی که مشکلات و سؤالات از او پرسیده می‌شود) هستیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۲

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۱۷۹/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۷۰/ بصایرالدرجات، ص۴۰/ فرات الکوفی، ص۲۳۵؛ «و نحن المسیولون» محذوف

۳

(نحل/ ۴۳)

الکاظم (علیه السلام) -ٍعَنْ سُلَیْمَانَ‌بْنِ‌جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَال سَمِعْتُ أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ نَحْنُ هُمْ.

امام کاظم (علیه السلام) - سلیمان‌بن‌جعفر جعفری گوید: از امام کاظم (علیه السلام) شنیدم که درباره‌ی این سخن خدا: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فرمود: ما (اهل بیت () آنان هستیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۲

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۱۷۹/ بصایرالدرجات، ص۴۰/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۸۱

۴

(نحل/ ۴۳)

الباقر (علیه السلام) - رَسُولُ اللَّهِ (علیه السلام) وَ أَهْلُ بَیْتِهِ هُمْ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ (علیهم السلام).

امام¬ ¬باقر (علیه السلام) - رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت او اهل ذکر هستند و آنان امامان (می‌باشند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۴

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۱۷۹/ بصایرالدرجات، ص۴۰/ شواهدالتنزیل، ج۱، ص۴۳۷/ فرات الکوفی، ص۲۳۵

۵

(نحل/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْمُعَلَّی‌بْنِ‌خُنَیْس عَنْ أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِ اللَّهِ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قَالَ هُمْ آلُ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) فَذَکَرْنَا لَهُ حَدِیثَ الْکَلْبِیِّ أَنَّهُ قَالَ هِیَ فِی أَهْلِ الْکِتَابِ قَالَ فَلَعَنَهُ وَ کَذَّبَهُ.

امام صادق (علیه السلام) - معلی‌بن‌خنیس گوید: امام ¬صادق (علیه السلام) در مورد آیه: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فرمود: «اهل ذکر، آل محمّد (هستند». [معلی گوید:] ما گفتار کلبی که می‌گوید: «اهل ذکر، اهل کتاب (یهود و نصاری) هستند» را به عرض امام (علیه السلام) رساندیم؛ امام (علیه السلام) او را لعنت¬ کرده و تکذیبش نمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۴

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۱۸۰/ بصایرالدرجات، ص۴۱؛ فیه: «فذکر ناله حدیث… کذبه» محذوف/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۸۰

۶

(نحل/ ۴۳)

الباقر (علیه السلام) - عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله): وَ أَهْلُ بَیْتِهِ مِنَ الْأَئِمَّهًِْ (علیهم السلام) هُمْ أَهْلُ الذِّکْرِ. وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ قَالَ: نَحْنُ قَوْمُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.

امام¬ ¬باقر (علیه السلام) - فضیل گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: «رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و امامان (از اهل بیت او اهل ذکر هستند. و قرآن سبب بلندآوازه گشتن تو و قوم توست، و بزودی بازخواست خواهید شد. (زخرف/۴۴) ما قوم او هستیم و ما کسانی هستیم که درباره‌ی ما [از مردم] سؤال خواهد شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۴

بصایرالدرجات، ص۴۰

۷

(نحل/ ۴۳)

السَّجاد (علیه السلام) - عَلَیْکُمْ بِطَاعَهًِْ مَنْ لَا تَعْذِرُونَ فِی تَرْکِ طَاعَتِهِ طَاعَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ طَاعَتَنَا بِطَاعَتِهِ وَ طَاعَهًِْ رَسُولِهِ وَ نَظَمَ ذَلِکَ فِی آیَهًٍْ مِنْ کِتَابِهِ مَنّاً مِنَ اللَّهِ عَلَیْنَا وَ عَلَیْکُمْ فَأَوْجَبَ طَاعَتَهُ وَ طَاعَهًَْ رَسُولِهِ وَ طَاعَهًَْ وُلَاهًِْ الْأَمْرِ مِنْ آلِ رَسُولِهِ (علیهم السلام) وَ أَمَرَکُمْ أَنْ تَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ وَ اللَّهِ أَهْلُ الذِّکْرِ لَا یَدَّعِی ذَلِکَ غَیْرُنَا إِلَّا کَاذِبٌ تَصْدِیقُ ذَلِکَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً رَسُولًا یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیاتِ اللهِ مُبَیِّناتٍ لِیُخْرِجَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ ثُمَّ قَالَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَنَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ فَاقْبَلُوا أَمْرَنَا وَ انْتَهُوا إِلَی نَهْیِنَا فَإِنَّا نَحْنُ الْأَبْوَابُ الَّتِی أُمِرْتُمْ أَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْهَا فَنَحْنُ وَ اللَّهِ أَبْوَابُ تِلْکَ الْبُیُوتِ لَیْسَ ذَلِکَ لِغَیْرِنَا وَ لَا یَقُولُهُ أَحَدٌ سِوَانَا.

امام سجاد (علیه السلام) - اطاعت از کسی که هیچ بهانه‌ای برای ترک اطاعت او ندارید، بر شما واجب است و این همان اطاعت ما اهل بیت (است، خداوند اطاعت از ما را همردیف اطاعت از خود و اطاعت از رسول خود (صلی الله علیه و آله) گردانید. و این منّت بزرگ الهی بر ما و بر شما را در آیه‌ای از قرآن قرار داد. آنجا که اطاعت از خود و اطاعت از رسول خود و اطاعت از اولی‌الامر که از خاندان رسول خود است را واجب کرد؛ شما را امر نمود که [مشکلات و سؤالات خود را] از اهل ذکر سؤال کنید؛ به خدا قسم! ما اهل ذکر هستیم و هرکس غیر از ما چنین ادّعایی کند؛ قطعاً دروغگوست، تصدیق و تأیید این گفتار در این بیان خداوند است که می‌فرماید: قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً رَسُولًا یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیاتِ اللهِ مُبَیِّناتٍ لِیُخْرِجَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ؛ و پس از آن می‌فرماید: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. ما اهل ذکر هستیم و به فرمان ما روی می‌شود [و کار آغاز می‌شود] و با نهی ما، کاری پایان می‌پذیرد؛ ما همان درب‌هایی هستیم که شما امر شده‌اید تا از آن درب‌ها وارد خانه شوید؛ به خدا قسم! درب‌های آن خانه‌ها ما هستیم و هیچ کس غیر از ما نه چنین است و نه چنین ادّعایی می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۴

مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۸۳/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۳۵۳؛ «فإنّا نحن الابواب… احد سوانا» و «علیکم بطاعهًْ من… من آل رسوله» محذوفتان

۸

(نحل/ ۴۳)

الباقر (علیه السلام) -ٍ عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَال إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ أَنَّهُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی قَالَ إِذاً یَدْعُونَکُمْ إِلَی دِینِهِمْ قَالَ قَالَ بِیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.

امام¬ ¬باقر (علیه السلام) - محمّدبن‌مسلم گوید: امام¬ ¬باقر (علیه السلام) فرمود: «برخی گمان ¬می‌کنند منظور از فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ یعنی یهود و نصاری». فرمود: «آن‌ها، شما را به دین خود فرا¬ می‌خوانند». سپس با دست به سینه‌اش اشاره¬ کرد و فرمود: «ما، اهل ذکر هستیم و از ما باید بپرسید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۴

الکافی، ج۱، ص۲۱۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۷، ص۶۳/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۶۸

۹

(نحل/ ۴۳)

الرِّضا (علیه السلام) - لَمَّا حَضَرَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَی (علیه السلام) مَجْلِسَ الْمَأْمُون… قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) وَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی فَقَالَ أَبُوالْحَسَنِ (علیه السلام) سُبْحَانَ اللَّهِ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَنْ یَدْعُونَا إِلَی دِینِهِمْ وَ

یَقُولُونَ إِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ دِینِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمَأْمُونُ فَهَلْ عِنْدَکَ فِی ذَلِکَ شَرْحٌ بِخِلَافِ مَا قَالُوا یَا أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) قَالَ نَعَمْ الذِّکْرُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ نَحْنُ أَهْلُهُ وَ ذَلِکَ بَیِّنٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ حَیْثُ یَقُولُ فِی سُورَهًِْ الطَّلَاقِ فَاتَّقُوا اللهَ یا أُولِی الْأَلْبابِ الَّذِینَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً رَسُولًا یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیاتِ اللهِ مُبَیِّناتٍ. فَالذِّکْرُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ نَحْنُ أَهْلُهُ.

امام رضا (علیه السلام) - زمانی‌که امام رضا (علیه السلام) در مجلس هارون حاضر شد… فرمود: «ما، اهل ذکر هستیم؛ همان کسانی که خدا در کتاب خود فرمود: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. ما، اهل ذکر هستیم، اگر نمی‌دانید از ما بپرسید». علما گفتند: «منظور خداوند از آیه، یهود و نصاری بوده است». امام (علیه السلام) فرمود: «سبحان الله، آیا چنین چیزی جایز است؟! در آن صورت آن‌ها ما را به دین خود دعوت¬¬ خواهند ¬کرد و خواهند گفت: این دین ما، از اسلام بهتر است». مأمون پرسید: «ای ابا¬الحسن (علیه السلام)! آیا تو برای آیه شرحی جز آنچه علما گفتند، می‌دانی»؟ فرمود: «آری. ذکر، رسول¬خدا (صلی الله علیه و آله) است و ما اهل او هستیم و خداوند در سوره‌ی طلاق این مسئله را بیان کرده و فرموده است: پس‌ای خردمندانی که ایمان آورده‌اید، از خدا بترسید. خدا بر شما قرآن را نازل کرده است\* و پیامبری که آیات روشن خدا را برایتان می‌خواند تا کسانی را که ایمان آورده‌اند (طلاق/۱۱۱۰) پس ذکر، رسول¬خدا (صلی الله علیه و آله) و ما، اهل او هستیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۴

وسایل الشیعهًْ، ج۲۷، ص۷۲/ بشارهًْ المصطفی، ص۲۳/ تحف العقول، ص۴۳۴/ عیون أخبارالرضا (ج۱، ص۲۳۹/ نورالثقلین/ البرهان

۱۰

(نحل/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ یُونُسَ‌بْنِ‌ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا یُونس إِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ الصَّحِیحَ فَعِنْدَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَنَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - یونس‌بن‌ظبیان گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: «ای یونس، اگر متقاضی علم درست هستی، آن نزد ما اهل بیت است. ما، اهل ذکری هستیم که خداوند فرموده است: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۶

وسایل الشیعهًْ، ج۲۷، ص۷۲/ بحارالأنوار، ج۳۶، ص۴۰۵/ کفایهًْ الأثر، ص۲۵۵

۱۱

(نحل/ ۴۳)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّمَا شِیعَتُنَا مَنْ تَابَعَنَا وَ لَمْ یُخَالِفْنَا وَ مَنْ إِذَا خِفْنَا خَافَ وَ إِذَا أَمِنَّا أَمِنَ فَأُولَئِکَ شِیعَتُنَا وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

امام¬ ¬باقر (علیه السلام) - شیعیان ما تنها کسانی هستند که تابع ما باشند و با ما مخالفت نکنند، کسانی‌که چون ما خائف باشیم آن‌ها نیز در خوف و به هنگام امن ما در امان باشند؛ آن‌ها شیعیان ما هستند؛ و خداوند تبارک¬وتعالی فرمود: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۶

بحارالأنوار، ج۴۹، ص۲۶۵/ قرب الإسناد، ص۱۵۲

۱۲

(نحل/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَمْزَهًَْ‌بْنِ‌الطَّیَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) بَعْضَ خُطَبِ أَبِیهِ حَتَّی إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ لَه‌کُفَّ وَ اسْکُتْ ثُمَّ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) لَا یَسَعُکُمْ فِیمَا یَنْزِلُ بِکُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْکَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَی أَئِمَّهًِْ الْهُدَی (علیهم السلام) حَتَّی یَحْمِلُوکُمْ فِیهِ عَلَی الْقَصْدِ وَ یَجْلُوا عَنْکُمْ فِیهِ الْعَمَی وَ یُعَرِّفُوکُمْ فِیهِ الْحَقَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - حمزهًْ‌بن‌طیّارِ، در محضر امام صادق (علیه السلام) بعضی از خطبه‌های پدرش را نقل کرد تا اینکه حضرت فرمود: «کافی است، چیزی نگو». سپس امام¬صادق (علیه السلام) فرمود: «وقتی به مسئله‌ای برخوردید که حکم آن را ندانستید، باید که سکوت ¬کنید و تحقیق کنید و جواب را به ائمّه‌ی معصومین (علیهم السلام) بسپارید تا آن‌ها شما را به مقصد برسانند و جهل شما را برطرف¬ کنند و حقیقت را به شما بنمایانند که خداوند می‌فرماید: فَاسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۶

الکافی، ج۱، ص۵۰/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۷، ص۲۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۷، ص۱۵۵/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۰/ نورالثقلین/ البرهان

۱۳

(نحل/ ۴۳)

الرِّضا (علیه السلام) - کَیْفَ یُوصَفُ بِکُنْهِهِ مَنْ قَرَنَ الْجَلِیلُ طَاعَتَهُمْ بِطَاعَهًِْ رَسُولِهِ حَیْثُ قَالَ أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ وَ قَالَََوَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَ قَالَ إِنَّ اللهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ قَالَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

امام رضا (علیه السلام) - چگونه می¬توان کُنه کسی را که خداوند اطاعت و فرمانبرداری او را قرین اطاعت و فرمانبرداری از پیامبر (صلی الله علیه و آله) در این آیه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولو الامر خویش فرمان برید (نساء/۵۹) قرار ¬داده، توصیف ¬نمود؟! و در آیه‌ی دیگر می‌فرماید: و حال آنکه اگر در آن به پیامبر و اولو الامرشان رجوع می‌کردند، حقیقت امر را از آنان درمی‌یافتند (نساء/۸۳) در این آیه نیز می¬فرماید: خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانید (نساء/۵۸) در آیه‌ی دیگر می¬فرماید: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۶

بحارالأنوار، ج۵۰، ص۱۷۷/ کشف الغمهًْ، ج۲، ص۳۸۶

۱۴

(نحل/ ۴۳)

ابنِ‌عباسٍ (رحمة الله علیه) - فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ قَالَ هُوَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) وَ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها) وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ (علی‌ها السلام) وَ هُمْ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ الْعِلْمِ وَ الْعَقْلِ وَ الْبَیَانِ وَ هُمْ أَهْلُ بَیْتِ النُّبُوَّهًِْ وَ مَعْدِنُ الرِّسَالَهًِْ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلَائِکَهًِْ وَ اللَّهِ مَا سُمِّیَ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً إِلَّا کَرَامَهًًْ لِأَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام).

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - [اهل ذکر محمّد (صلی الله علیه و آله)، علی (علیه السلام)، فاطمه (سلام الله علیها)، حسن (علیه السلام) و حسین (علیه السلام) هستند که] اینها اهل ذکر، علم، عقل و بیان‌اند. آن‌ها، اهل بیت نبوّت، پایگاه رسالت و محل آمد ¬و شد ملائکه‌اند. به خدا قسم! مؤمن را مؤمن نام نداده‌اند مگر به‌سبب احترام امیرالمؤمنین (علیه السلام).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۶

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۱۸۵/ بحارالأنوار، ج۳۶، ص۱۶۷؛ «و الله ما سمی المؤمن… المؤمنین» محذوف/ الطرایف، ج۱، ص۹۳/ نهج الحق، ص۲۱۰

۱۵

(نحل/ ۴۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - مَنْ جَهِلَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ إِلَیْنَا مَا أَشْکَلَ عَلَیْهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

امام علی (علیه السلام) - هرکس چیزی را نمی‌دانست باید اشکال و سؤالش را پیش ما آورد و از ما بپرسد که خداوند فرموده است: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۶

دعایم الإسلام، ج۱، ص۱۳

۱۶

(نحل/ ۴۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) -ِ أَنَّ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) خَطَبَ النَّاسَ بِالْمَدِینَهًِْ فَقَال… اتَّبَعْتُمُ الْغُوَاهًَْ فَأَغْوَتْکُمْ وَ تَرَکْتُمُ الْأَئِمَّهًَْ فَتَرَکُوکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ تَحْکُمُونَ بِأَهْوَائِکُمْ إِذَا ذُکِرَ الْأَمْرُ سَأَلْتُمْ أَهْلَ الذِّکْرِ فَإِذَا أَفْتَوْکُمْ قُلْتُمْ هُوَ الْعِلْمُ بِعَیْنِهِ فَکَیْفَ وَ قَدْ تَرَکْتُمُوهُ وَ نَبَذْتُمُوهُ وَ خَالَفْتُمُوهُ.

امام علی (علیه السلام) - امیرالمؤمنین (علیه السلام) خطاب به مردم مدینه در سخنرانی‌ای فرمود: «… شما از گمراهان پیروی کردید و آنان نیز شما را گمراه کردند؛ امامان خود را رها کردید و آن‌ها نیز شما را رها نمودند و کارتان به اینجا رسید که طبق دلخواه خود حکم کنید؛ [مگر خود شما نمی‌گفتید] هنگامی که کاری پیش آید از اهل ذکر بپرسید و چون پاسخ آن را برای شما بیان کنند، تأیید کنید و بگویید که حقیقت علم، همین است. پس چه شد که [علیرغم این اعتراف] آن‌ها (اهل ذکر) را رها کردید و پشت سر انداختید و با آن‌ها مخالفت ورزیدید»؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۸

البرهان

۱۷

(نحل/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَ لَا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ یَأْخُذَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِی دِینِهِ بِهَوًی وَ رَأْیٍ وَ لَا مَقَایِیسَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ وَ جَعَلَ فِیهِ تِبْیَانَ کُلِّ شَیْءٍ وَ جَعَلَ لِلْقُرْآنِ وَ لِتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ أَهْلًا لَا یَسَعُ أَهْلَ الْقُرْآنِ الَّذِینَ آتَاهُمُ اللَّهُ عِلْمَهُ أَنْ یَأْخُذُوا فِیهِ بِهَوًی وَ لَا رَأْیٍ وَ لَا مَقَایِیسَ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ بِمَا آتَاهُمْ مِنْ عِلْمِهِ وَ خَصَّهُمْ بِهِ وَ وَضَعَهُ عِنْدَهُمْ کَرَامَهًًْ مِنَ اللَّهِ أَکْرَمَهُمْ بِهَا وَ هُمْ أَهْلُ الذِّکْرِ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّهًَْ بِسُؤَالِهِمْ وَ هُمُ الَّذِینَ مَنْ سَأَلَهُمْ وَ قَدْ سَبَقَ فِی عِلْمِ اللَّهِ أَنْ یُصَدِّقَهُمْ وَ یَتَّبِعَ أَثَرَهُمْ أَرْشَدُوهُ وَ أَعْطَوْهُ مِنْ عِلْمِ الْقُرْآنِ مَا یَهْتَدِی بِهِ إِلَی اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ إِلَی جَمِیعِ سُبُلِ الْحَقِّ وَ هُمُ الَّذِینَ لَا یَرْغَبُ عَنْهُمْ وَ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ وَ عَنْ عِلْمِهِمُ الَّذِی أَکْرَمَهُمُ اللَّهُ بِهِ وَ جَعَلَهُ عِنْدَهُمْ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ فِی عِلْمِ اللَّهِ الشَّقَاءُ فِی أَصْلِ الْخَلْقِ تَحْتَ الْأَظِلَّهًِْ فَأُولَئِکَ الَّذِینَ یَرْغَبُونَ عَنْ سُؤَالِ أَهْلِ الذِّکْرِ وَ الَّذِینَ آتَاهُمُ اللَّهُ عِلْمَ الْقُرْآنِ وَ وَضَعَهُ.

امام صادق (علیه السلام) - بدانید خداوند به احدی اجازه نداده که در دین خود از روی هوی و هوس و نظر شخصی و قیاس عمل¬ نماید. خداوند قرآن کریم را نازل ¬کرده و در آن توضیح تمام مطالب هست و برای قرآن و آموزش آن، گروهی را قرار¬ داده که آن‌ها مجاز نیستند در این اطّلاعات قرآنی خود از روی نظر شخصی، هوی و هوس و قیاس عمل نمایند. خداوند به‌سبب علمی که به آن‌ها بخشید بی‌نیاز از چنین عملی هستند. امتیاز علم قرآن را به آن‌ها بخشید و آن‌ها را مشمول این کرامت خویش نمود. آن‌ها اهل ذکر هستند که در قرآن خداوند مردم را مأمور¬ کرده مشکلات خویش را از ایشان بپرسند. آن‌ها کسانی هستند که هرکس پیرو آن‌ها باشد و ایشان را تصدیق نماید، خداوند ارشادش می¬کند و او را به مبانی قرآن چنان مطّلع می-فرماید که به‌سوی خدا و تمام راه‌های حق هدایت¬ یابد. آن‌ها کسانی هستند که جز شقاوتمندان و تبهکاران که در اصل خلقت و عالم ارواح شقاوت آن‌ها محرز شده از ایشان کناره‌گیری نمی¬کند و جز این دسته خود را بی‌نیاز از پرسش و آموختن علم ایشان نمی‌داند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۸

بحارالأنوار، ج۷۵، ص۲۱۴/ نورالثقلین

وجوب یاعدم وجوب جواب

۱

(نحل/ ۴۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ قَالَ قُلْتُ لَهُ یَکُونُ الْإِمَامُ یُسْأَلُ عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ فِیهِ شَیْءٌ قَالَ لَا فَقَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ (علیهم السلام) إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ نَحْنُ قُلْتُ فَمَنِ الْمَأْمُورُ بِالْمَسْأَلَهًِْ قَالَ أَنْتُمْ قُلْتُ فَإِنَّا نَسْأَلُکَ وَ قَدْ رُمْتُ أَنَّهُ لَا یَمْنَعُ مِنِّی إِذَا أَتَیْتُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا وَ لَیْسَ عَلَیْنَا الْجَوَابُ إِنَّمَا ذَلِکَ إِلَیْنَا.

امام صادق (علیه السلام) - زراره گوید: به امام (علیه السلام) عرض¬کردم: «امکان دارد از امام درباره‌ی حلال و حرام سؤال ¬شود و امّا او نداند»؟ فرمود: «نه! خداوند بلند مرتبه فرموده است: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِإِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛ که منظور از آن‌ها، امامان (هستند». گفتم: «چه کسانی»؟ فرمود: «ما»! گفتم: «به چه کسانی امر می¬شود که سؤال کنند»؟ فرمود: «شما»! گفتم: «پس ما از شما سؤال می‌پرسیم. و بر این اساس، گمان نمی‌کنم که جوابی دریافت نکنم». فرمود: «شما امر شده‌اید که سؤال کنید و بر ما [ضروری] نیست که پاسخ گوییم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۸

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۱۷۸/ بصایرالدرجات، ص۳۹/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۷۸

۲

(نحل/ ۴۳)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الْوَرْدُ أَخُو الْکُمَیْتِ فَقَال قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ مَنْ هُمْ قَالَ نَحْنُ قَالَ قُلْتُ عَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَکُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ عَلَیْکُمْ أَنْ تُجِیبُونَا قَالَ ذَاکَ إِلَیْنَا.

امام¬ ¬باقر (علیه السلام) - ابوبکر حضرمی گوید: نزد امام¬ ¬باقر (علیه السلام) بودم که وَرد، برادر کُمَیت بر ایشان وارد شد و عرض کرد: «در سخن خداوند تبارک¬و¬تعالی: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ منظور از اهل ذکر چه کسانی هستند»؟ فرمود: «ما هستیم». ابوبکر گوید: عرض کردم: «پس ما باید از شما سؤال کنیم»؟ جواب داد: «آری»! گفتم: «بر شما واجب است جواب ما را بدهید»؟ فرمود: «این امر برای ما اختیاری است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۸

الکافی، ج۱، ص۲۱۱/ بصایرالدرجات، ص۳۹/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۸۱

۳

(نحل/ ۴۳)

السَّجاد (علیه السلام) - عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی‌الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ عَلِیُّ‌بْنُ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) عَلَی الْأَئِمَّهًِْ (علیهم السلام) مِنَ الْفَرْضِ مَا لَیْسَ عَلَی شِیعَتِهِمْ وَ عَلَی شِیعَتِنَا مَا لَیْسَ عَلَیْنَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ یَسْأَلُونَا قَالَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَسْأَلُونَا وَ لَیْسَ عَلَیْنَا الْجَوَابُ إِنْ شِئْنَا أَجَبْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَکْنَا.

امام سجّاد (علیه السلام) - وشّاء گوید: شنیدم امام رضا (علیه السلام) می‌فرمود: امام زین¬العابدین (علیه السلام) فرموده است: «اموری بر ائمّه واجب است امّا بر شیعیان نه و اموری بر شیعیان ما واجب است و بر ما نیست. خداوند عزّ¬و¬جلّ به آن‌ها امر¬کرده از ما بپرسند و فرموده است: فَاسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ خدا به آن‌ها امر کرده از ما بپرسند، امّا بر ما واجب نیست به آن‌ها پاسخ دهیم، اگر خواستیم جواب می‌دهیم و اگر نخواستیم جواب نمی‌دهیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۴۸

الکافی، ج۱۲، ص۲۱۲/ بصایرالدرجات، ص۳۸/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۷، ص۶۵/ نورالثقلین/ البرهان

۴

(نحل/ ۴۳)

الرِّضا (علیه السلام) - عَنْ أَحْمَدَ‌بْنِ‌مُحَمَّدِبْنِ‌أَبِی‌نَصْرٍ قَال‌کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا (علیه السلام) کِتَاباً فَکَانَ فِی بَعْضِ مَا کَتَبْتُ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ فَقَدْ فُرِضَتْ عَلَیْهِمُ الْمَسْأَلَهًُْ وَ لَمْ یُفْرَضْ عَلَیْکُمُ الْجَوَابُ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَإِنْ لَمْ یَسْتَجِیبُوا لَکَ فَاعْلَمْ أَنَّما یَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ.

امام رضا (علیه السلام) - احمدبن‌محمّدبن‌ابی‌نصرٍ گوید: عریضه‌ای به خدمت امام¬ رضا (علیه السلام) نوشتم و در بعضی از آنچه نوشتم، این بود که خدای عزّوجلّ فرموده است: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ و باز خدای عزّوجلّ فرموده است: شایسته نیست مؤمنان همگی [به سوی میدان جهاد] کوچ کنند چرا از هر گروهی از آنان، طایفه‌ای کوچ نمی‌کند [و طایفه‌ای در مدینه بماند]، تا در دین [و معارف و احکام اسلام] آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آن‌ها را بیم دهند؟! شاید [از مخالفت فرمان پروردگار] بترسند، و خودداری کنند! . (توبه/۱۲۲) پس [آیا] سؤال‌کردن بر ایشان واجب شده و حال آنکه جواب ایشان بر شما واجب نیست»؟ حضرت فرمود: «خدای تبارک¬و¬تعالی فرموده است: پس اگر اجابتت نکردند، بدان که از پی هوای نفس خویش می‌روند و کیست گمراه‌تر از آن‌کس که بی‌آنکه راهنمایی از خدا خواهد، از پی هوای نفس خویش رود؟ (قصص/۵۰).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۰

الکافی، ج۱، ص۲۱۲/ بحارالأنوار، ج۲۳، ص۱۷۷/ بصایرالدرجات، ص۳۸/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۷، ص۷۶؛ «کتبت الی الرضا (کتابا… ما کتبت» محذوف / تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۵۹

۵

(نحل/ ۴۳)

الرِّضا (علیه السلام) - عَنْ أَحْمَدَبْنِ‌مُحَمَّدٍ قَال‌کَتَبَ إِلَیَّ أَبُوالْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) عَافَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ أَحْسَنَ عَافِیَتِهِ إِنَّمَا شِیعَتُنَا مَنْ تَابَعَنَا وَ لَمْ یُخَالِفْنَا وَ إِذَا خِفْنَا خَافَ وَ إِذَا أَمِنَّا أَمِنَ قَالَ اللَّهُ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ وَ قَالَ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ الْآیَهًَْ فَقَدْ فُرِضَتْ عَلَیْکُمُ الْمَسْأَلَهًُْ وَ الرَّدُّ إِلَیْنَا وَ لَمْ یُفْرَضْ عَلَیْنَا الْجَوَابُ أَ وَ لَمْ تُنْهَوْا عَنْ کَثْرَهًِْ الْمَسَائِلِ فَأَبَیْتُمْ أَنْ تَنْتَهُوا إِیَّاکُمْ وَ ذَاکَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ بِکَثْرَهًِْ سُؤَالِهِمْ لِأَنْبِیَائِهِمْ قَالَ اللَّهُ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ.

امام رضا (علیه السلام) - احمدبن‌محمّد گوید: امام¬رضا (علیه السلام) در نامه‌ای به من نوشت: خداوند ما و شما را به نیکی حفظ ¬کند. شیعه‌ی ما کسی است که تابع و پیرو ما باشد و با ما مخالفت ¬نکند و هر¬گاه که ما ترسیدیم او نیز بترسد و هرگاه ما ایمن بودیم، او نیز ایمن باشد؛ [وقتی] خداوند فرموده است: فَاسْئَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ و نیز آیه: چرا از هر گروهی از آنان، طایفه‌ای کوچ نمی‌کند [و طایفه‌ای در مدینه بماند]، تا در دین [و معارف و احکام اسلام] آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آن‌ها را بیم دهند؟! (توبه/۱۲۲) بر شما واجب شده که از ما سؤال¬کنید و بر ما جواب شما واجب نیست. آیا از کثرت سؤال نهی نشدید درحالی‌که شما از پایان‌دادن به سؤالاتتان، امتناع کردید؟! شما را از این کار برحذر می‌دارم! کسانی که پیش از شما بودند، تنها به‌خاطر کثرت سؤال از پیامبرانشان هلاک¬ شدند؛ خداوند تبارک‌وتعالی می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از چیزهایی که چون برای شما آشکار شوند اندوهگینتان می‌کنند، مپرسید. (مائده/۱۰۱).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۰

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۱۸۳/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۱/ نورالثقلین؛ «أ ولم تنهوا عن کثرهًْ… تسؤکم» و «عافانا الله… عافیته» محذوفتان/ البرهان

آیه بِالْبَیِّناتِ وَ الزُّبُرِ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ [44]

تا از دلایل روشن و کتب [پیامبران پیشین] آگاه شوید و بر تو نیز، قرآن را نازل¬کردیم، تا آنچه را که به‌سوی مردم نازل¬شده-است برای آن‌ها روشن سازی؛ شاید اندیشه¬کنند.

۱

(نحل/ ۴۴)

الصّادق (علیه السلام) - وَ سَمَّی اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْقُرْآنَ ذِکْراً فَقَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند خود، قرآن را ذکر نامیده و فرموده است: وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۰

الکافی، ج۱، ص۲۹۵/ بحارالأنوار، ج۲۳، ص۱۸۱/ بصایرالدرجات، ص۴۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۷، ص۶۶/ مستدرک الوسایل، ج۱۷، ص۲۸۰

آیه أَ فَأَمِنَ الَّذینَ مَکَرُوا السَّیِّئاتِ أَنْ یَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ یَأْتِیَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُونَ [45]

آیا کسانی که توطئه¬های شومی کردند از این ایمن گشتند که خدا آن‌ها را در زمین فرو¬برد و یا مجازات [الهى]، از آنجا که انتظارش را ندارند، به سراغشان آید؟!

۱

(نحل/ ۴۵)

السَّجاد (علیه السلام) - لَا تَکُونُوا مِنَ الْغَافِلِینَ الْمَائِلِینَ إِلَی زَهْرَهًِْ الدُّنْیَا الَّذِینَ مَکَرُوا السَّیِّئَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ أَ فَأَمِنَ الَّذِینَ مَکَرُوا السَّیِّئاتِ أَنْ یَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ یَأْتِیَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُونَ أَوْ یَأْخُذَهُمْ فِی تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِینَ أَوْ یَأْخُذَهُمْ عَلی تَخَوُّف فَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَکُمُ اللَّهُ بِمَا فَعَلَ بِالظَّلَمَهًِْ فِی کِتَابِهِ لِئَلَّا تَأْمَنُوا أَنْ یَنْزِلَ بِکُمْ بَعْضُ مَا تَوَعَّدَ بِهِ الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ فِی الْکِتَابِ وَ اللَّهِ لَقَدْ وَعَظَکُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ بِغَیْرِکُمْ فَإِنَّ السَّعِیدَ مَنْ وُعِظَ بِغَیْرِهِ.

امام سجاد (علیه السلام) - از جمله‌ی افراد غافل و مایل به زیور دنیا که با حیله و نیرنگ‌های بد، سروکار دارند نباشید که خداوند در قرآن محکم و استوار خود می¬فرماید: أَ فَأَمِنَ الَّذینَ مَکَرُوا السَّیِّئاتِ أَنْ یَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ یَأْتِیَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُون\* أَوْ یَأْخُذَهُمْ فی تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزین أَوْ یَأْخُذَهُمْ عَلی تَخَوُّف؛ پس شما باید از سرگذشت ستمگران بترسید که خداوند در قرآنش از این راه به شما هشدار ¬داده تا مبادا از نزول و شمول قسمتی از آن عذاب‌ها که به ستمکاران وعید¬ داده احساس ایمنی نمایید. به خدا سوگند! خداوند شما را به‌وسیله‌ی سرگذشت دیگران پند و اندرز داده شما هم عبرت ¬بگیرید که خوشبخت کسی است که از دیگران و سرگذشت آنان پند و عبرت بگیرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۲

الکافی، ج۸، ص۷۲/ بحارالأنوار، ج۶۷، ص۳۳۸/ أعلام الدین، ص۲۲۳/ تحف العقول، ص۲۴۹/ مجموعهًْ ورام، ج۲، ص۴۷/ نورالثقلین

۲

(نحل/ ۴۵)

الباقر (علیه السلام) - إِیَّاکَ وَ شُذَّاذاً مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) فَإِنَّ لِآلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ (علیهم السلام) رَایَهًًْ وَ لِغَیْرِهِمْ رَایَاتٍ فَالْزَمِ الْأَرْضَ وَ لَا تَتَبَّعْ مِنْهُمْ رَجُلًا أَبَداً حَتَّی تَرَی رَجُلًا مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) مَعَهُ عَهْدُ نَبِیِّ اللَّهِ وَ رَایَتُهُ وَ سِلَاحُهُ فَإِنَّ عَهْدَ نَبِیِّ اللَّهِ صَارَ عِنْدَ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) ثُمَّ صَارَ عِنْدَ مُحَمَّدِبْنِ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ یَفْعَلُ اللَّهُ ما یَشاءُ فَالْزَمْ هَؤُلَاءِ أَبَداً وَ إِیَّاکَ وَ مَنْ ذَکَرْتُ لَک فَإِذَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَعَهُ ثَلَاثُ مِائَهًٍْ وَ بِضْعَهًَْ عَشَرَ رَجُلًا وَ مَعَهُ رَایَهًُْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) عَامِداً إِلَی الْمَدِینَهًِْ حَتَّی یَمُرَّ بِالْبَیْدَاءِ حَتَّی یَقُولَ هَذَا مَکَانُ الْقَوْمِ الَّذِینَ یُخْسَفُ بِهِمْ وَ هِیَ الْآیَهًُْ الَّتِی قَالَ اللَّهُ أَ فَأَمِنَ الَّذِینَ مَکَرُوا السَّیِّئاتِ أَنْ یَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ یَأْتِیَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُونَ أَوْ یَأْخُذَهُمْ فِی تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِین.

امام باقر (علیه السلام) - بپرهیز از شذّاذ خاندان محمد (صلی الله علیه و آله)! [شذّاذ یعنی پاره‌های متفرّق و منفرد که اتّحاد را بر هم می‌زنند] و بدان که خاندان محمّد (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) فقط یک پرچم دارند [و متّحدند و دیگر پرچم‌ها منجر به پیروزی نیست] امّا دیگران پرچم‌های متعدّدی دارند، پس همراه زمین باش [و آن را به نیّت شرکت در جنگ ترک نکن] و از هیچ‌یک از آنان (صاحبان پرچم‌های متفرّق) پیروی نکن تا اینکه شخصی را ببینی که یکی از فرزندان حسین (علیه السلام) همراه او باشد که عهد پیامبر (صلی الله علیه و آله) و پرچم و اسلحه‌ی او همراهش باشد. عهد پیامبر (صلی الله علیه و آله) به امام زین‌العابدین (علیه السلام) رسید و پس از آن به من (امام باقر (علیه السلام) ) رسید و خداوند [پس از آن] هرچه بخواهد می‌کند. پس همیشه همراه آنان باش؛ اگر مردی از آنان درحالی‌که سیصدواندی همراه او بودند خروج کرد و پرچم پیامبر (صلی الله علیه و آله) در دستش بود و به‌سوی مدینه حرکت می‌کرد تا به بیداء برسد [و با او همراهی کن] و این مکان همان جایی است که آن گروه (مخالف و دشمن) در آن به زمین فرو می‌روند و مصداق این آیه‌اند که می‌فرماید: أَ فَأَمِنَ الَّذینَ مَکَرُوا السَّیِّئاتِ أَنْ یَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ یَأْتِیَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُون\* أَوْ یَأْخُذَهُمْ فی تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزین

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۲

بحارالأنوار، ج۵۲، ص۲۲۴/ العیاشی، ج۱، ص۶۶/ البرهان

۳

(نحل/ ۴۵)

الصّادق (علیه السلام) - سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِأَ فَأَمِنَ الَّذِینَ مَکَرُوا السَّیِّئاتِ أَنْ یَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ قَالَ هُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ وَ هُمْ یُمْسَخُونَ وَ یُقْذَفُونَ وَ یَسْبُخُونَ فِی الْأَرْضِ.

امام صادق (علیه السلام) - [از ایشان] درباره‌ی آیه: أَفَأَمِنَ الَّذِینَ مَکَرُواْ السَّیِّئَاتِ أَن یَخْسِفَ اللهَُ بِهِمُ الأَرْضَ؛ سؤال¬ شد؛ فرمود: «آن‌ها دشمنان خدا هستند. آن‌ها مسخ می‌شوند و دور افکنده می‌شوند و در زمین سرگردانند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۲

بحارالأنوار، ج۵۱، ص۵۶/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۱/ نورالثقلین/ البرهان

آیه أَوْ یَأْخُذَهُمْ فی تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزینَ [46]

یا به هنگامی که [براى زندگى دنیا] در رفت و آمدند [عذاب خدا]، دامانشان را بگیرد درحالی‌که قادر به فرار نیستند؟!

۱

(نحل/ ۴۶)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ فِی تَقَلُّبِهِمْ قَالَ إِذَا جَاءُوا وَ ذَهَبُوا فِی التِّجَارَاتِ وَ فِی أَعْمَالِهِمْ فَیَأْخُذُهُمْ فِی تِلْکَ الْحَالَهًْ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فِی تَقَلُّبِهِمْ؛ یعنی آن هنگام که برای تجارت و کارهای [روزانه‌ی] خویش، آمد¬و¬شد می¬کنند، در آن حالت آن‌ها را می‌گیرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۲

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۰/ القمی، ج۱، ص۳۸۵/ نورالثقلین/ البرهان

آیه أَوْ یَأْخُذَهُمْ عَلی تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّکُمْ لَرَؤُفٌ رَحیمٌ [47]

یا پس از هشدارهای خوف¬انگیز آنان را گرفتار سازد؟! چراکه پروردگار شما، رؤوف و مهربان است.

۱

(نحل/ ۴۷)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - أَوْ یَأْخُذَهُمْ عَلی تَخَوُّفٍ قَالَ عَلَی تَیَقُّظ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - أَوْ یَأْخُذَهُمْ عَلی تَخَوُّفٍ؛ یا آن‌ها را در حال بیداری می‌گیرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۲

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۰/ القمی، ج۱، ص۳۸۵

آیه أَ وَ لَمْ یَرَوْا إِلی ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَیْ‌ءٍ یَتَفَیَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْیَمینِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّداً للهِ وَ هُمْ داخِرُونَ [48]

آیا آن‌ها مخلوقات خدا را ندیدند که سایه¬هایشان از راست و چپ حرکت دارند، درحالی‌که با خضوع برای خدا سجده می-کنند؟!

۱

(نحل/ ۴۸)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - أَ وَ لَمْ یَرَوْا إِلی ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَیْءٍ یَتَفَیَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْیَمِینِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّداً للهِ وَ هُمْ داخِرُونَ قَالَ تَحْوِیلُ کُلِّ ظِلٍّ خَلَقَهُ اللَّهُ هُوَ سُجُودُهُ لِلَّهِ لِأَنَّهُ لَیْسَ شَیْءٌ إِلَّا لَهُ ظِلٌّ یَتَحَرَّکُ بِتَحْرِیکِهِ وَ تَحْوِیلُهُ سُجُودُهُ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - أَوَ لَمْ یَرَوْاْ إِلَی مَا خَلَقَ اللهُ مِن شَیْءٍ یَتَفَیَّؤُا ظِلاَلُهُ عَنِ الْیَمِینِ وَالْشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ؛ تغییر و دگرگونی هر نوع سایه‌ای که مخلوق خداست، در حکم سجده‌ی آن برای خداست؛ زیرا هر چیزی سایه‌ای دارد که با حرکت آن، حرکت می‌کند. این حرکت و جابجایی سایه یعنی سجده‌ی آن.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۴

لأنوار، ج۵۷، ص۱۷۹/ القمی، ج۱، ص۳۸۵/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ للهِ یَسْجُدُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَ الْمَلائِکَةُ وَ هُمْ لا یَسْتَکْبِرُونَ [49]

[نه تنها سایه‌ها، بلکه] تمام آنچه در آسمان¬ها و زمین از جنبندگان وجود ¬دارد و همچنین فرشتگان، برای خدا سجده ¬می¬کنند و تکبر نمی¬ورزند.

۱

(نحل/ ۴۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ لِلهِ یَسْجُدُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ الْآیَهًَْ وَ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) أَنَّهُ قَالَ: إِنَ لِلَّهِ مَلَائِکَهًًْ فِی السَّمَاءِ السَّابِعَهًِْ سُجُوداً مُنْذُ خَلَقَهُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمْ مِنْ مَخَافَهًِْ اللَّهِ لَا تَقْطُرُ مِنْ دُمُوعِهِمْ قَطْرَهًٌْ إِلَّا صَارَ مَلَکاً فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهًِْ رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ وَ قَالُوا مَا عَبَدْنَاکَ حَقَّ عِبَادَتِکَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) در حدیث صحیحی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمده است: خداوند گروهی از ملائکه را در آسمان هفتم قرار¬ داده که از ابتدای خلقت و آفرینش تا روز قیامت در حال سجده هستند. مفاصل بدنشان از خوف خدا می¬لرزد و هر قطره اشک که از چشمشان می¬ریزد تبدیل به ملک و فرشته‌ای می‌شود و به همین ترتیب تا قیام قیامت هستند. با این-حال چون روز قیامت شود، سر به آسمان نموده و می¬گویند: «خدایا! ما حقّ عبادت تو را به جا نیاورده‌ایم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۴

نورالثقلین

آیه یَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ [50]

آن‌ها [تنها] از [عذاب] پروردگارشان، که حاکم بر آن‌هاست، خائفند و آنچه را مأموریّت دارند، انجام می¬دهند.

۱

(نحل/ ۵۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - وَ اتَّقُوا الْخُرُوجَ بَعْدَ نَوْمَهًٍْ فَإِنَّ لِلَّهِ دَوَابّاً یَبُثُّهَا یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - از امام علی (علیه السلام) روایت است: پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: از بیرون‌رفتن پس از خواب بپرهیزید! زیرا خدا جانورانی دارد که آن‌ها را پراکنده¬ ساخته تا هرچه را مأمور باشند، انجام ¬دهند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۴

بحارالأنوار، ج۷۳، ص۱۷۴/ بحارالأنوار، ج۷۳، ص۱۶۷؛ «دوّارا» بدل «دوّابا» / بحارالأنوار، ج۷۳، ص۲۶۳

۲

(نحل/ ۵۰)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ قَالَ: الْمَلَائِکَهًُْ مَا قَدَّرَ اللَّهُ لَهُمْ یَمُرُّونَ فِیهِ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ؛ ملائکه همان چیزی را که خداوند برایشان مقدّر نموده اجرا می¬کنند و به همان عمل می¬کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۴

القمی، ج۱، ص۳۸۵

آیه وَ قالَ اللهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَیْنِ اثْنَیْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ [51]

خداوند فرمان¬ داده: «دو معبود [براى خود] انتخاب¬ نکنید؛ معبود [شما] تنها خدای یگانه است؛ فقط از [کیفر] من بترسید»!

خداوند فرمان داده: «دو معبود [برای خود] انتخاب نکنید؛ معبود [شما] تنها خدای یگانه است»

۱ -۱

(نحل/ ۵۱)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ إِحْتَجَّ عَزَّوَجَلَّ عَلَی الثَّنَوِیَّهًِْ فَقَالَ لَا تَتَّخِذُوا إِلهَیْنِ اثْنَیْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - خداوند در این آیه برای افرادی که قائل به وجود دو خدا هستند (بت‌پرستان و مشرکان)، حجّت و برهان آورده و می‌فرماید: لاَ تَتَّخِذُواْ إِلهَیْنِ اثْنَیْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فَإیَّایَ فَارْهَبُونِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۴

القمی، ج۱، ص۳۸۵

۱ -۲

(نحل/ ۵۱)

الصّادق (علیه السلام) - لا تَتَّخِذُوا إِلهَیْنِ اثْنَیْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ یَعْنِی بِذَلِکَ وَ لَا تَتَّخِذُوا إِمَامَیْنِ إِنَّمَا هُوَ إِمَامٌ وَاحِدٌ.

امام صادق (علیه السلام) - لاَ تَتَّخِذُواْ إِلهَیْنِ اثْنَیْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ یعنی نباید دو امام و رهبر داشته باشید، بلکه امام و رهبر هم یکی است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۶

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۵۷/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۱/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۳

(نحل/ ۵۱)

الصّادق (علیه السلام) - لَا یَکُونُ إِمَامَانِ إِلَّا وَاحِدُهُمَا صَامِتٌ لَا یَتَکَلَّمُ حَتَّی یَمْضِیَ الْأَوَّلُ.

امام صادق (علیه السلام) - هیچ‌گاه در یک زمان دو امام نخواهد بود مگر اینکه یکی خاموش باشد و سخنی نگوید تا امام دیگر از دنیا برود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۶

الإحتجاج، ج۲، ص۳۳۳

۱ -۴

(نحل/ ۵۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَمَّا الْوَاحِدُ فَهُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَمَّا الِاثْنَانِ فَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لا تَتَّخِذُوا إِلهَیْنِ اثْنَیْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِد.

امام علی (علیه السلام) - عدد یک، خدای یکتاست که شریک ندارد و عدد دو، فرموده‌ی خدای عزّو¬جلّ است: لا تَتَّخِذُوا إِلهَیْنِ اثْنَیْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۶

بحارالأنوار، ج۱۰، ص۶/ الخصال، ج۲، ص۵۹۹

۱ -۵

(نحل/ ۵۱)

الصّادق (علیه السلام) - سُئِلَ أبُوعَبْدِاللهِ (علیه السلام) قِیلَ لَهُ أَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ صَانِعُ الْعَالَمِ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا یَخْلُو قَوْلُکَ إِنَّهُمَا اثْنَانِ مِنْ أَنْ یَکُونَا قَدِیمَیْنِ قَوِیَّیْنِ أَوْ یَکُونَا ضَعِیفَیْنِ أَوْ یَکُونَ أَحَدُهُمَا قَوِیّاً وَ الْآخَرُ ضَعِیفاً فَإِنْ کَانَا قَوِیَّیْنِ فَلِمَ لَا یَدْفَعُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَ یَتَفَرَّدُ بِالرُّبُوبِیَّهًِْ وَ إِنْ زَعَمْتَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَوِیٌّ وَ الْآخَرَ ضَعِیفٌ ثَبَتَ أَنَّهُ وَاحِدٌ کَمَا نَقُولُ لِلْعَجْزِ الظَّاهِرِ فِی الثَّانِی وَ إِنْ قُلْتَ إِنَّهُمَا اثْنَانِ لَمْ یَخْلُ مِنْ أَنْ یَکُونَا مُتَّفِقَیْنِ مِنْ کُلِّ جِهَهًٍْ أَوْ مُفْتَرِقَیْنِ مِنْ کُلِّ جِهَهًٍْ فَلَمَّا رَأَیْنَا الْخَلْقَ مُنْتَظِمَهًًْ وَ الْفَلَکَ جَارِیاً وَ اخْتِلَافَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ دَلَّ ذَلِکَ عَلَی صِحَّهًِْ الْأَمْرِ وَ التَّدْبِیرِ وَ ائْتِلَافِ الْأَمْرِ وَ أَنَّ الْمُدَبِّرَ وَاحِد.

امام صادق (علیه السلام) - از امام ¬صادق (علیه السلام) سؤال شد: «چرا جایز نیست بگوییم جهان بیش از یک آفریدگار داشته ¬است»؟! فرمود: «آنچه از این سخن متصّور¬ می‌شود، چند حالت است: یا آن دو خالق هر دو قوی و ازلی هستند، یا هر دو ضعیف¬اند و یا یکی قوی و دیگری ضعیف است. اگر هر دو را قوی بپنداریم، چرا هر¬کدام دیگری را به کناری نمی‌زند تا خود به تنهایی مقام ربوبیّت را داشته باشد؟! اگر یکی را ضعیف و دیگری را قوی تصّور¬ کنی، در واقع یک خدا داری؛ چون خودت به ضعف دیگری معترف هستی و اگر بگویی، هر دو به یک اندازه نیرو دارند و از هر جهت همسان و شبیه‌اند یا کاملاً دو نیروی متفاوت با همدیگر هستند؛ آنچه از نظم هستی می‌بینیم این نظریه را نقض ¬می‌کند؛ زیرا نظم مخلوقات و مدارات آسمانی و تفاوت و توالی شب و روز و ماه و خورشید، دلالت بر هماهنگی تدبیر امور دارد، پس مدبّر یکی است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۶

البرهان

۱ -۶

(نحل/ ۵۱)

الرِّضا (علیه السلام) - عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) فَإِنْ قِیلَ فَلِمَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ فِی الْأَرْضِ إِمَامَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ قِیلَ لِعِلَلٍ مِنْهَا أَنَّ الْوَاحِدَ لَا یَخْتَلِفُ فِعْلُهُ وَ تَدْبِیرُهُ وَ الِاثْنَیْنِ لَا یَتَّفِقُ فِعْلُهُمَا وَ تَدْبِیرُهُمَا وَ ذَلِکَ أَنَّا لَمْ نَجِدْ اثْنَیْنِ إِلَّا مُخْتَلِفَیِ الْهَمِّ وَ الْإِرَادَهًِْ فَإِذَا کَانَا اثْنَیْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَ هَمُّهُمَا وَ إِرَادَتُهُمَا وَ تَدْبِیرُهُمَا وَ کَانَا کِلَاهُمَا مُفْتَرِضَیِ الطَّاعَهًِْ لَمْ یَکُنْ أَحَدُهُمَا أَوْلَی بِالطَّاعَهًِْ مِنْ صَاحِبِهِ فَکَانَ یَکُونُ فِی ذَلِکَ اخْتِلَافُ الْخَلْقِ وَ التَّشَاجُرُ وَ الْفَسَادُ ثُمَّ لَا یَکُونُ أَحَدٌ مُطِیعاً لِأَحَدِهِمَا إِلَّا وَ هُوَ عَاصٍ لِلْآخَرِ فَتَعُمُّ الْمَعْصِیَهًُْ أَهْلَ الْأَرْضِ ثُمَّ لَا یَکُونُ لَهُمْ مَعَ ذَلِکَ السَّبِیلُ إِلَی الطَّاعَهًِْ وَ الْإِیمَانِ وَ یَکُونُونَ إِنَّمَا أَتَوْا فِی ذَلِکَ مِنْ قِبَلِ الصَّانِعِ الَّذِی وَضَعَ لَهُمْ بَابَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّشَاجُرِ إِذْ أَمَرَهُمْ بِاتِّبَاعِ الْمُخْتَلِفَیْنِ وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ کَانَا إِمَامَیْنِ کَانَ لِکُلٍّ مِنَ الْخَصْمَیْنِ أَنْ یَدْعُوَ إِلَی غَیْرِ مَا یَدْعُو إِلَیْهِ صَاحِبُهُ فِی الْحُکُومَهًِْ ثُمَّ لَا یَکُونُ أَحَدُهُمَا أَوْلَی بِأَنْ یُتَّبَعَ مِنْ صَاحِبِهِ فَتَبْطُلُ الْحُقُوقُ وَ الْأَحْکَامُ وَ الْحُدُودُ وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَا یَکُونُ وَاحِدٌ مِنَ الْحُجَّتَیْنِ أَوْلَی بِالنُّطْقِ وَ الْحُکْمِ وَ الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ مِنَ الْآخَرِ فَإِذَا کَانَ هَذَا کَذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَبْتَدِئَا بِالْکَلَامِ وَ لَیْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ یَسْبِقَ صَاحِبَهُ بِشَیْءٍ إِذَا کَانَا فِی الْإِمَامَهًِْ شِرْعاً وَاحِداً فَإِنْ جَازَ لِأَحَدِهِمَا السُّکُوتُ جَازَ السُّکُوتُ لِلْآخَرِ مِثْلَ ذَلِکَ وَ إِذَا جَازَ لَهُمَا السُّکُوتُ بَطَلَتِ الْحُقُوقُ وَ الْأَحْکَامُ وَ عُطِّلَتِ الْحُدُودُ وَ صَارَتِ النَّاسُ کَأَنَّهُمْ لَا إِمَامَ لَهُم.

امام رضا (علیه السلام) - اگر کسی گفت: «چرا در یک زمان نمی‌تواند دو و یا بیشتر از آن، امام وجود داشته باشد»؟ در جوابش گفته می‌شود: «به علّت‌های مختلفی؛ یکی از آن علّت‌ها این است که عملکرد و تدبیر یک نفر همواره ثابت است و امّا دو نفر دقیقاً عملکرد و تدبیر یکسان ندارند و دلیل آن این است که هیچ دو نفری را نمی‌توانیم پیدا کنیم مگر آنکه همت و اراده‌های مختلفی داشته باشند. حال اگر فرض شود اطاعت از دو نفر همزمان واجب باشد درحالی‌که در هر شرایطی اراده و تدبیرشان متفاوت است و فرض شود که اطاعت از یکی بر اطاعت دیگری تقدّم نیز نداشته باشد، حتماً در این صورت اختلاف رفتار و مشاجرات و فساد ایجاد می‌شود و در این حال هرکس مطیع یکی از آن دو باشد حتماً از اطاعت دیگری سرباز زده، در این صورت گناه در بین اهل زمین عمومیّت پیدا خواهد کرد و راهی به‌سوی اطاعت و ایمان وجود نخواهد داشت و مقصّر آن نیز خود خالق است که با امرکردن به تبعیّت از دو امر مختلف و متفاوت، باب اختلاف و مشاجره را بازگذاشته است؛ همین‌طور است اگر دو امام وجود داشته باشد، در این صورت اگر دو نفر با یکدیگر اختلافی داشته باشد هرکدام می‌تواند در حکم به امامی غیر از امام فرد دیگر رجوع کند و هیچ‌کدام از دو امام اولویّت بیشتری برای مراجعه ندارند؛ در نتیجه احکام و حق‌ها

و حدودها از بین می‌رود. از طرفی دلیل و حجّت هیچ‌کدام از این دو طرف از لحاظ گفتاری یا حکمی از جهت امر و نهی اولویّتی بر دیگری ندارد پس هر دو می‌توانند آغاز سخن کنند و با توجّه به اینکه امامت یک اسلوب یکسان دارد، هیچ‌کدام حق ندارند فرد همراه خود را به چیزی [برخلاف اسلوب] راهنمایی کند؛ اگر سکوت برای یکی از امامان جایز باشد برای دیگری نیز جایز است و وقتی هر دو اجازه‌ی سکوت [و عدم اظهار نظر] داشته باشند حق‌ها و حکم‌ها باطل می‌شود و حدود معطّل می‌ماند و گویا مردم اصلاً امامی ندارند»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۶

بحارالأنوار، ج۶، ص۶۱/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۱/ نورالثقلین/ البرهان

فقط از [کیفر] من بترسید

۲ -۱

(نحل/ ۵۱)

الصّادق (علیه السلام) - عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ (رحمة الله علیه) عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْهُمْ (علیه السلام) قَالَ فِیمَا وَعَظَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عِیسَی (علیه السلام): یَا عِیسَی (علیه السلام) ابْغِنِی عِنْدَ وِسَادِکَ تَجِدْنِی وَ ادْعُنِی وَ أَنْتَ لِی مُحِبٌّ فَإِنِّی أَسْمَعُ السَّامِعِینَ أَسْتَجِیبُ لِلدَّاعِینَ إِذَا دَعَوْنِی یَا عِیسَی (علیه السلام) خَفْنِی وَ خَوِّفْ بِی عِبَادِی لَعَلَّ الْمُذْنِبِینَ أَنْ یُمْسِکُوا عَمَّا هُمْ عَامِلُونَ بِهِ فَلَا یَهْلِکُوا إِلَّا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ یَا عِیسَی (علیه السلام) ارْهَبْنِی رَهْبَتَکَ مِنَ السَّبُعِ وَ الْمَوْتِ الَّذِی أَنْتَ لَاقِیهِ فَکُلُّ هَذَا أَنَا خَلَقْتُهُ فَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ.

امام صادق (علیه السلام) - علی‌بن‌اسباط از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که در مورد موعظه‌های خداوند درباره‌ی حضرت عیسی (علیه السلام) فرمود: خدا به عیسی (علیه السلام) فرمود: «ای عیسی (علیه السلام)! مرا کنار بالش خود جستجو کن (در هر حالی به فکر من باش) که مرا خواهی یافت، مرا بخوان که تو برای من دوست داشتنی هستی و وقتی مرا می‌خوانی، شنواترین شنوایان و پاسخگوترین به سؤال‌کنندگان هستم. ای عیسی (علیه السلام)! از من بترس و بندگان مرا نیز از [عذاب من] بترسان، شاید که به این واسطه‌ی از کارهایی که انجام می‌دهند دست بکشند، زیرا [این کارها] درحالی‌که [به بدی آن‌ها] علم دارند آن‌ها را هلاک می‌کند. ای عیسی (علیه السلام)! همان‌گونه که از یک حیوان درنده و از مرگ که حتماً آن را درک خواهی کرد می‌ترسی، از [عذاب] من نیز بترس، که همه‌ی این‌ها (حیوانات درنده و مرگ) را من خلق کرده‌ام؛ فَإِیَّایَ فَارْهَبُونِ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۸

بحارالأنوار، ج۱۴، ص۲۹۴

آیه وَ لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَهُ الدِّینُ واصِباً أَ فَغَیْرَ اللهِ تَتَّقُونَ [52]

آنچه در آسمان‌ها و زمین است، از آن اوست؛ و دین خالص [نیز] همواره از آن او می¬باشد؛ آیا با این حال از غیر خداوند یگانه می¬ترسید؟!

۱

(نحل/ ۵۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سَمَاعَهًَْ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَال سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لَهُ الدِّینُ واصِباً قَالَ وَاجِباً.

امام صادق (علیه السلام) - سماعه گوید: از امام صادق (علیه السلام): درباره‌ی آیه: وَ لَهُ الدِّینُ وَاصِبًا پرسیدم. فرمود: «یعنی [دینی که تبعیّت از آن] واجب است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۸

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۲/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۲/ البرهان

آیه وَ ما بِکُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فَإِلَیْهِ تَجْئَرُونَ [53]

آنچه از نعمت‌ها دارید، همه از سوی خداست؛ و هنگامی که ناراحتی به شما رسد، فقط او را می¬خوانید.

آنچه از نعمت‌ها دارید، همه از سوی خداست

۱ -۱

(نحل/ ۵۳)

الصّادق (علیه السلام) - مَا مِنْ عَبْدٍ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ نِعْمَهًًْ فَعَرَفَ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَحْمَدَه.

امام صادق (علیه السلام) - هر بنده‌ای که خداوند به او نعمتی داده اگر بفهمد که این نعمت از جانب خداست، خداوند قبل از آنکه برای آن نعمت از خدا تشکّر کند او را مورد غفران و آمرزش خود قرار می‌دهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۵۸

الکافی، ج۲، ص۴۲۷/ نورالثقلین

۱ -۲

(نحل/ ۵۳)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ لَمْ یَعْلَمْ أَنَ لِلَّهِ عَلَیْهِ نِعْمَهًًْ لَا {إِلَّا} فِی مَطْعَمٍ أَوْ مَلْبَسٍ فَقَدْ قَصُرَ عَمَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُه.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - فردی که نعمت‌های خدا به خود را فقط در خوراکی‌ها و پوشیدنی‌هایش محدود می‌داند، کوتاهی کرده و عذابش نزدیک شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۰

القمی، ج۱، ص ۳۸۱/ نورالثقلین

و هنگامی که ناراحتی به شما رسد، فقط او را می‌خوانید

۲ -۱

(نحل/ ۵۳)

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - تَجْئَرُونَ أَیْ تَفْزَعُونَ وَ تَرْجِعُون.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - تَجْئَرُونَ یعنی پناه ¬می‌برید و برمی‌گردید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۰

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۰

۲ -۲

(نحل/ ۵۳)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (علیه السلام): مَا الدَّلِیلُ عَلَی اللَّهِ، وَ لَا تَذْکُرْ لِیَ الْعَالَمَ وَ الْجَوْهَرَ وَ الْعَرَضَ؟ فَقَالَ (علیه السلام): هَلْ رَکِبْتَ فِی الْبَحْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ عَصَفَتْ بِکُمُ الرِّیحُ حَتَّی خِفْتُمُ الْغَرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلِ انْقَطَعَ رَجَاؤُکَ مِنَ الْمَرْکَبِ وَ الْمَلَّاحِینَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُکَ أَنَّ ثَمَّ مَنْ یُنْجِیکَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ ذَلِکَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَی، قَالَ تَعَالَی ثُمَّ إِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فَإِلَیْهِ تَجْئَرُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - فردی از امام صادق (علیه السلام) پرسید: «دلیل وجود خدا چیست؟ آن دلیل را بگو! امّا از عالم و جوهر و عرض [و استدلالات فکری و فلسفی استفاده نکن]». امام (علیه السلام) فرمود: «آیا تاکنون در دریا سوار [برکشتی] شده‌ای»؟ گفت: «بله»! امام فرمود: «آیا شده که تندبادی بر شما بوزد که بیم غرق‌شدن داشته باشید»؟ گفت: «بله»! فرمود: «آیا شده که در آن حال از کشتی و دریانوردان قطع امید کرده باشی»؟ گفت: «بله»! فرمود: «آیا ضمیر و وجدانت به تو می‌گفت که در آن لحظه کسی هست که تو را نجات خواهد داد»؟ گفت «بله»! فرمود: «او همان خداوند است که می‌فرماید: ثُمَّ إِذا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فَإِلَیْهِ تَجْئَرُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۰

متشابه القرآن، ج۱، ص۲۷

آیه ثُمَّ إِذَا کَشَفَ الضُّرَّ عَنکُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِّنکمُ بِرَبِّهمْ یُشْرِکُونَ [54]

[امّا] هنگامی که ناراحتی و رنج را از شما برطرف می‌سازد، ناگاه گروهی از شما برای پروردگارشان همتا قائل می‌شوند.

آیه لِیَکْفُرُواْ بِمَا ءَاتَیْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُون [55]

[بگذار] تا نعمت‌هایی را که به آن‌ها داده‌ایم کفران کنند! [اكنون] چند روزی [از متاع دنيا] بهره گیرید، امّا به زودی خواهید دانست [سرانجام كارتان به كجا خواهد كشيد]!

آیه وَ یَجْعَلُونَ لِما لا یَعْلَمُونَ نَصیباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ تَاللهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا کُنْتُمْ تَفْتَرُونَ [56]

آنان برای بت‌هایی که هیچ‌گونه سود و زیانی از آن‌ها سراغ ندارند، سهمی از آنچه به آنان روزی داده¬ایم قرار¬ می¬دهند؛ به خدا سوگند، ! [در دادگاه قیامت]، از این افتراها که می¬بندید، بازپرسی خواهید¬ شد!

۱

(نحل/ ۵۶)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یَجْعَلُونَ لِما لا یَعْلَمُونَ نَصِیباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ هُوَ الَّذِی وَصَفْنَاهُ مِمَّا کَانَتِ الْعَرَبُ یَجْعَلُونَ لِلْأَصْنَامِ نَصِیباً فِی زَرْعِهِمْ وَ إِبِلِهِمْ وَ غَنَمِهِم.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یَجْعَلُونَ لِما لا یَعْلَمُونَ نَصِیباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ؛ این همان جریانی است که توضیح¬ دادیم که اعراب برای بت‌های خود سهمی از کشت و زرع و شتر و گوسفند خودشان قرار می‌دادند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۰

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۰/ القمی، ج۱، ص۳۸۵

آیه وَ یَجْعَلُونَ للهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَ لَهُمْ ما یَشْتَهُونَ [57]

آن‌ها [در پندار خود]، برای خداوند دخترانی قرار ¬می¬دهند؛ منزّه است [از این که فرزندى داشته باشد] درحالی‌که برای خودشان، آنچه را دوست ¬دارند، قائل می‌شوند.

۱

(نحل/ ۵۷)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یَجْعَلُونَ للهِ الْبَناتِ قَالَ قَالَتْ قُرَیْشٌ إِنَّ الْمَلَائِکَهًَْ هُمْ بَنَاتُ اللَّهِ فَنَسَبُوا مَا لَا یَشْتَهُونَ إِلَی اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی سُبْحانَهُ وَ لَهُمْ ما یَشْتَهُونَ یَعْنِی مِنَ الْبَنِینَ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قریش معتقد بودند: ملائکه، دختران خدا هستند و آنچه را خود نمی‌پسندیدند [یعنی دختران] به خدا نسبت ¬می‌دادند و لذا خداوند فرمود: سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا یَشْتَهُونَ یعنی [فرزندانی که می‌پسندند] پسران هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۰

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۰/ القمی، ج۱، ص۳۸۵/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظیمٌ [58]

و هنگامی که به یکی از آن‌ها بشارت ¬دهند دختر نصیب تو شده، صورتش [از فرط ناراحتى] سیاه ¬می¬شود؛ و به شدّت خشمگین می¬گردد.

۱

(نحل/ ۵۸)

الصّادق (علیه السلام) - الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَهًٌْ وَ الْحَسَنَاتُ یُثَابُ عَلَیْهَا وَ النِّعْمَهًُْ یُسْأَلُ عَنْهَا.

امام صادق (علیه السلام) - دختران حسنه و پسران نعمت هستند، در برابر حسنات پاداش داده¬ می‌شود، ولی نعمت مورد بازخواست قرار¬ می‌گیرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۲

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۱۰۴/ نورالثقلین

۲

(نحل/ ۵۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: بُشِّرَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) بِابْنَهًٍْ فَنَظَرَ فِی وُجُوهِ أَصْحَابِهِ فَرَأَی الْکَرَاهَهًَْ فِیهِمْ فَقَالَ مَا لَکُمْ رَیْحَانَهًٌْ أَشَمُّهَا وَ رِزْقُهَا عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) - امام صادق (علیه السلام) فرمود: [آنگاه که] پیغمبر (صلی الله علیه و آله)، به ولادت فاطمه (سلام الله علیها) بشارت داده شد، به اصحاب نگریست و آثار کراهت در چهره‌ی آن‌ها مشاهده ¬کرد، فرمود: «شما را چه می‌شود؟! [این دختر] گلی است که من آن را می‌بویم و خدا روزی او را می¬دهد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۲

وسایل الشیعهًْ، ج۲۱، ص۳۶۵/ نورالثقلین

آیه یَتَواری مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ یُمْسِکُهُ عَلی هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرابِ أَلا ساءَ ما یَحْکُمُونَ [59]

به خاطر بشارت بدی که به او داده¬ شده، از قوم و قبیله‌ی خود پنهان¬ می¬شود؛ [و نمى¬داند] آیا آن [دختر] را با قبول ننگ نگهدارد، یا [زنده] در خاک پنهانش¬کند؟! آگاه¬ باشید که بد حکم¬ می¬کنند!

۱

(نحل/ ۵۹)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - أَ یُمْسِکُهُ عَلی هُونٍ أَیْ یَسْتَهِینُ بِه.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - أَ یُمْسِکُهُ عَلی هُونٍ؛ یعنی دختر را با کمال خواری [که برای او داشت] نگه ¬می‌داشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۲

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۰

آیه لِلَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَ للهِ الْمَثَلُ الْأَعْلی وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ [60]

صفات زشت برای آن‌هایی است که به سرای آخرت ایمان ¬نمی¬آورند؛ و بهترین صفات برای خداست؛ و او توانا و حکیم است.

و بهترین صفات برای خداست؛ و او توانا و حکیم است

۱ -۱

(نحل/ ۶۰)

الصّادق (علیه السلام) - وَ للهِ الْمَثَلُ الْأَعْلی الَّذِی لَا یُشْبِهُهُ شَیْءٌ وَ لَا یُوصَفُ وَ لَا یُتَوَهَّمُ فَذَلِکَ الْمَثَلُ الْأَعْلَی.

امام صادق (علیه السلام) - و بهترین صفات برای خداست که چیزی به او شبیه نیست، و وصف او شایسته نیست، و در وهم نیاید، این است نمونه‌ی برتر.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۲

بحارالأنوار، ج۵۵، ص۳۱/ البرهان

۱ -۲

(نحل/ ۶۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ طَلْحَهًَْ‌بْنِ‌زَیْد عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) فِی هَذِهِ الْآیَهًِْ اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فِی‌ها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ الآیهًْ وَ فِی آخَر الحَدِیثِ قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) جُعِلْتُ فِدَاکَ یَا سَیِّدِی إِنَّهُمْ یَقُولُونَ مَثَلُ نُورِ الرَّبِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَیْسَ لِلَّهِ مَثَلٌ قَالَ اللَّهُ فَلا تَضْرِبُوا للهِ الْأَمْثالَ.

امام صادق (علیه السلام) - طلحهًْ‌بن‌زید در آخر حدیثی که امام صادق (علیه السلام) در تفسیر آیه: خدا نور آسمان‌ها و زمین است. مثَل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی باشد (نور/۳۵) نقل می‌کند: به امام صادق (علیه السلام) عرض¬ کردم: «فدایتان شوم سرور من! دیگران می‌گویند: مَثَلُ نُورِ ربّ»؟ فرمود: «سبحان الله! برای خدا هیچ مثلی نیست. خداوند فرموده¬ است: برای خدا مثَل نزنید (نحل/۷۴)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۲

القمی، ج۲، ص۱۰۳/ البرهان

ولایت

۱

(نحل/ ۶۰)

الرِّضا (علیه السلام) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِعَلِیٍّ (علیه السلام) یَا عَلِیُّ (علیه السلام) أَنْتَ حُجَّهًُْ اللَّهِ وَ أَنْتَ بَابُ اللَّهِ وَ أَنْتَ الطَّرِیقُ إِلَی اللَّهِ وَ أَنْتَ النَّبَأُ الْعَظِیمُ وَ أَنْتَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیمُ وَ أَنْتَ الْمَثَلُ الْأَعْلی.

امام رضا (علیه السلام) - رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به علی (علیه السلام) فرمود: ای علی! تو حجّت خدا و باب¬اللَّه و راه رسیدن به خدا و خبر -عظیم هستی! و توئی مستقیم و مثل اعلی!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۴

بحارالأنوار، ج۳۸، ص۱۱۱

۲

(نحل/ ۶۰)

السَّجاد (علیه السلام) - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مُؤَلِّفُ کِتَابِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ رُوِی أَنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیَّ‌بْنَ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ عِنْدَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالَ لَهُ مِمَّنِ الرَّجُلُ قَالَ أَنَا مُنَجِّمٌ قَائِفٌ عَرَّافٌ فَنَظَرَ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ هَلْ أَدُلُّکَ عَلَی رَجُلٍ قَدْ مَرَّ مُنْذُ یَوْمَ دَخَلْتَ عَلَیْنَا فِی أَرْبَعَهًِْ آلَافِ عَالَمٍ قَالَ مَنْ هُوَ قَالَ أَمَّا الرَّجُلُ فَلَا أَذْکُرُهُ وَ لَکِنْ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُکَ بِمَا أَکَلْتَ وَ ادَّخَرْتَ فِی بَیْتِکَ قَالَ نَبِّئْنِی قَالَ أَکَلْتَ فِی هَذَا الْیَوْمِ حَیْساً فَأَمَّا فِی بَیْتِکَ فَعِشْرُونَ دِینَاراً مِنْهَا ثَلَاثَهًُْ دَنَانِیرَ وَازِنَهًٌْ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّکَ الْحُجَّهًُْ الْعُظْمَی وَ الْمَثَلُ الْأَعْلی وَ کَلِمَةُ التَّقْوَی

امام سجاد (علیه السلام) - محمّدبن‌علی مؤلّف کتاب «الأنبیاء و الأوصیاء» روایت کرده: شخصی نزد امام سجّاد (علیه السلام) آمد درحالی‌که یاران امام گرد او نشسته بودند، امام (علیه السلام) به او فرمود: «اهل کجایی»؟ گفت: «منجّم و قیافه‌شناس و فال‌گیر هستم». امام (علیه السلام) به او نگریست و فرمود: «آیا می¬خواهی تو را با مردی آشنا ¬کنم که از روز ورود تو بر ما، او در چهار هزار عالم گذر کرده است»؟ گفت: «او کیست»؟ فرمود: «امّا آن مرد، [در ابتدا] او را به تو نشان ¬ندهم ولی اگر می‌خواهی به تو گزارش خواهم داد که چه خوردی و چه در خانه‌ات ذخیره¬ کردی»؟ گفت: «به من آگاهی بده»! گفت: «امروز خوراک تو حیس بود [و آن خرمایی است که هسته‌اش را درآورند و با کشک بکوبند و با روغن مخلوط ¬کنند و دست مال کنند تا چون ترید شود] و امّا در خانه‌ی تو بیست اشرفی طلا است که سه تایش [سکه‌ی کامل و] تمام وزن است». آن مرد گفت: «من گواهم که تو حجّت عُظمی، مَثَل اعلی و کلمه‌ی تقوا هستی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۴

بحارالأنوار، ج۵۴، ص۳۳۸

آیه وَ لَوْ یُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَکَ عَلَیْها مِنْ دَابَّةٍ وَ لکِنْ یُؤَخِّرُهُمْ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ [61]

و اگر خداوند مردم را به خاطر ظلمشان مجازات می‌کرد، جنبنده‌ای را بر روی زمین باقی نمی‌گذارد؛ ولی [مجازات] آن‌ها را تا زمان معیّنی به تأخیر می‌اندازد؛ و هنگامی‌که اجلشان فرا رسد، نه ساعتی تأخیر می‌کنند، و نه ساعتی پیشی می‌گیرند.

۱

(نحل/ ۶۱)

علیّ‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لَوْ یُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ أیْ عِنْدَ مَعْصِیَتِهِمْ وَ ظُلْمِهِمْ ما تَرَکَ عَلَیْها مِنْ دَابَّةٍ وَ لکِنْ یُؤَخِّرُهُمْ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَلَوْ یُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم؛ یعنی [اگر] در همان لحظه‌ی گناه و ظلم، آن‌ها [را مواخذه می‌کرد]. مَّا تَرَکَ عَلَیْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَکِن یُؤَخِّرُهُمْ إلَی أَجَلٍ مُّسَمًّی فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۴

القمی، ج۱، ص۳۸۵/ البرهان

۲

(نحل/ ۶۱)

الصّادق (علیه السلام) - الْأَجَلُ الَّذِی یُسَمَّی فِی لَیْلَهًِْ الْقَدْرِ هُوَ الْأَجَلُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - اجل و مهلتی که در شب قدر معین ¬می‌شود، همان اجلی است که خدا می‌فرماید: فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۴

بحارالأنوار، ج۹۴، ص۲/ البرهان

آیه وَ یَجْعَلُونَ للهِ ما یَکْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْکَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنی لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ [62]

و آن‌ها برای خدا چیزهایی (دخترانی) قرار می‌دهند که خودشان از آن کراهت دارند؛ با این حال زبانشان به دروغ می‌گوید که برای آن‌ها پاداش نیک است! بی‌تردید برای آنان آتش است و آن‌ها از پیشگامان [دوزخ] اند.

۱

(نحل/ ۶۲)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ أَیْ مُعَذَّبُونَ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ؛ یعنی در دوزخ عذاب و شکنجه می‌بینند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۴

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۰/ القمی، ج۱، ص۳۸۵/ البرهان

آیه تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلیَ أُمَمٍ مِّن قَبْلِکَ فَزَیَّنَ لهَُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِیهُّمُ الْیَوْمَ وَ لهَمْ عَذَابٌ أَلِیم [63]

به خدا سوگند، به‌سوی امّت‌های پیش از تو پیامبرانی فرستادیم؛ امّا شیطان اعمال آن‌ها را در نظرشان آراست؛ و امروز او ولیّ و سرپرستشان است؛ و [در سراى آخرت] مجازات دردناکی برای آن‌هاست!

آیه وَ ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ إِلاَّ لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُوا فیهِ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ [64]

ما این کتاب را بر تو نازل ¬نکردیم مگر برای اینکه آنچه را در آن اختلاف کرده¬اند، برای آن‌ها روشن ¬کنی؛ و [این قرآن] مایه‌ی هدایت و رحمت است برای قومی که ایمان می¬آورند.

۱

(نحل/ ۶۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) یَا أَنَسُ اسْکُبْ لِی وَضُوءاً ثُمَّ قَالَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ یَا أَنَسُ یَدْخُلُ عَلَیْکَ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ سَیِّدُ الْمُسْلِمِینَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ وَ خَاتَمُ الْوَصِیِّینَ قَالَ أَنَسٌ قُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَ کَتَمْتُهُ إِذْ جَاءَ عَلِیٌّ (علیه السلام) فَقَالَ مَنْ هَذَا یَا أَنَسُ قُلْتُ عَلِیٌّ (علیه السلام) فَقَامَ مُسْتَبْشِراً وَ اعْتَنَقَهُ ثُمَّ جَعَلَ یَمْسَحُ عَرَقَ وَجْهِهِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ عَلِیٌّ (علیه السلام) یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لَقَدْ رَأَیْتُکَ صَنَعْتَ بِی شَیْئاً مَا صَنَعْتَهُ بِی قَبْلُ قَالَ وَ مَا یَمْنَعُنِی وَ أَنْتَ تُؤَدِّی عَنِّی وَ تُسْمِعُهُمْ صَوْتِی وَ تُبَیِّنُ لَهُمْ مَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَ هَذَا مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ إِلَّا لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُوا فِیهِ فَأَقَامَ عَلِیّاً (علیه السلام) لِبَیَانِ ذَلِکَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - [در کتاب ولایت طبری آمده است:] پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «ای انس! برای من در ظرف، آب بریز تا وضو ¬بگیرم». سپس دو رکعت نماز به‌جا¬ آورد و فرمود: «ای انس! اولین کسی که از این در وارد ¬شود، امیرمؤمنان (علیه السلام)، مولای مسلمانان، پیشوای سپیدرویان عالم و خاتم اوصیا است». با خود گفتم: «خدایا! کاش آن شخص یکی از انصار باشد». در آن حال، علی (علیه السلام) وارد¬ شد. پیامبر (صلی الله علیه و آله) پرسید: «انس! این کیست که وارد¬ شد»؟ عرض¬کردم: «علی (علیه السلام) است»؛ پیامبر (صلی الله علیه و آله) خوشحال و مسرور برخاست و علی (علیه السلام) را در آغوش کشید. پس عرق روی خود را به صورت علی (علیه السلام) مالید علی (علیه السلام) عرض¬ کرد: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) قبلاً هرگز چنین رفتاری را نسبت به خودم، از شما ندیده ¬بودم»! فرمود: «چرا چنین نکنم؛ تو جانشین من هستی و صدای مرا به گوش آن‌ها (مردم) خواهی ¬رساند و بعد از من در هر چیز اختلاف ¬داشته -باشند، تو آن را حل می¬کنی و این معنای گفتار خداست که می‌فرماید: وَ ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ إِلاَّ لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُوا فیهِ» و علی (علیه السلام) نیز برای تبیین همین امور، قیام نمود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۶

بحارالأنوار، ج۳۸، ص۲/ المناقب، ج۳، ص۴۸؛ فیه: «اسکب لی… رکعتین» محذوف و «مرسلین» بدل «مسلمین» / البرهان

آیه وَ اللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فی ذلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَسْمَعُونَ [65]

خداوند از آسمان، آبی فرو فرستاد؛ و زمین را، پس از آن که مرده بود، با آن حیات بخشید. در این، نشانه‌ی روشنی است برای گروهی که گوش شنوا دارند.

۱

(نحل/ ۶۵)

الباقر (علیه السلام) - قَوْلُهُ اللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً یَقُولُ أَنْزَلَ الْحَقَّ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَمَلَتْهُ الْقُلُوبُ بِأَهْوَائِهَا ذُو الْیَقِینِ عَلَی قَدْرِ یَقِینِهِ وَ ذُو الشَّکِّ عَلَی قَدْرِ شَکِّهِ فَاحْتَمَلَ الْهَوَی بَاطِلًا کَثِیراً وَ جَفَاءً فَالْمَاءُ هُوَ الْحَقُّ وَ الْأَوْدِیَهًُْ هِیَ الْقُلُوبُ وَ السَّیْلُ هُوَ الْهَوَی وَ الزَّبَدُ هُوَ الْبَاطِلُ وَ الْحِلْیَهًُْ وَ الْمَتَاعُ هُوَ الْحَق قَالَ اللَّهُ کَذلِکَ یَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأَرْض.

امام باقر (علیه السلام) - منظور این است که خداوند حق را [به یک شکل] از آسمان نازل نمود، امّا دل‌ها و قلب‌ها آن‌ها را به هوای نفس [و اندازه‌ی ظرفیّت] خویش برداشت کردند. صاحب یقین به مقدار یقین خود و مشکوک به اندازه شکّ خویش [حقیقت را برداشت می‌کند]؛ هوای نفس جز عقاید باطل فراوان و پوچ، از حقیقت، برداشت [و بهره‌ای] نمی‌برد. [در آن آیه‌ی قرآن] آب، همان حقّ و حقیقت، نهرها، همان قلوب، سیل، همان هوی، کف همان باطل و زیور و متاع همان حق است که خداوند می‌فرماید: خدا برای حق و باطل چنین مثَل زند. امّا کف به کناری افتد و نابود شود و آنچه برای مردم سودمند است در زمین پایدار بماند. (رعد/۱۷).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۶

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۱۶

آیه وَ إِنَّ لَکُمْ فِی الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقیکُمْ مِمَّا فی بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبینَ [66]

و در آفرینش چهارپایان، برای شما [درس‌هاى] عبرتی است: از درون شکم آن‌ها، از میان غذاهای هضم شده و خون، شیر خالص و گوارا به شما می‌نوشانیم.

۱

(نحل/ ۶۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَیْسَ أَحَدٌ یَغَصُّ بِشُرْبِ اللَّبَنِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِینَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هیچ‌کس از نوشیدن شیر، گلوگیر [خفه] نمی‌شود؛ زیرا خداوند فرموده است: لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۶

الکافی، ج۶، ص۳۶/ بحارالأنوار، ج۶۳، ص۱۰۱/ المحاسن، ج۲، ص۴۹۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۵، ص۱۱۰/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نحل/ ۶۶)

الرِّضا (علیه السلام) - قَالَ ضِبَاعُ بْنُ نَصْرٍ الْهِنْدِیُّ لِلرِّضَا (علیه السلام) … أَصْلُ الْمَاءِ خَشْیَهًُْ اللَّهِ بَعْضُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ یَسْلُکُهُ فِی الْأَرْضِ یَنَابِیعَ وَ بَعْضُهُ مَاءٌ عَلَیْهِ الْأَرَضُونَ وَ أَصْلُهُ وَاحِدٌ عَذْبٌ فُرَاتٌ قَالَ فَکَیْفَ مِنْهَا عُیُونُ نِفْطٍ وَ کِبْرِیتٍ وَ قَارٍ وَ مِلْحٍ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ قَالَ غَیَّرَهُ الْجَوْهَرُ وَ انْقَلَبَتْ کَانْقِلَابِ الْعَصِیرِ خَمْراً وَ کَمَا انْقَلَبَتِ الْخَمْرُ فَصَارَتْ خَلًّا وَ کَمَا یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً.

امام رضا (علیه السلام) - ضباع‌بن‌نصر هندی گوید: امام رضا (علیه السلام) فرمود: اصل و مایه [و عامل پیدایش] آب، از ترس خداست، قسمتی از آب آن است که از آسمان می‌بارد و خداوند آن را در چشمه‌های داخل زمین روان می‌سازد و برخی از آن آب، آبی است که زمین‌ها بر روی آن قرار دارد و ریشه‌ی هر دوی این منبع یک‌جا است که شیرین و گواراست. گفت: «چگونه از آن‌ها چشمه‌های نفت، گوگرد، قیر، نمک و مانند آن خارج می‌شود»؟! فرمود: «گوهر زمین آن‌ها را دگرگون¬ کرده و منقلب شدند مانند تبدیل آب انگور به می‌و برگشتن می‌به سرکه و همان‌طورکه از میان غذاهای هضم شده و خون، شیر خالص و گوارا به وجود آید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۸

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۱۸۰

۳

(نحل/ ۶۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَنَّ بَقَاءَ الْخَلْقِ مِنْ أَرْبَعِ وُجُوهٍ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ اللِّبَاسِ وَ الْکِنِّ وَ الْمَنَاکِحِ لِلتَّنَاسُلِ مَعَ الْحَاجَهًِْ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ إِلَی الْأَمْرِ وَ النَّهْی… وَ أَمَّا الْأَنْعَامُ فَقَوْلُهُ تَعَالَی وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَکُمْ فِی‌ها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْکُلُونَ وَ لَکُمْ فِی‌ها جَمالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ الْآیَهًَْ وَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَ إِنَّ لَکُمْ فِی الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِیکُمْ مِمَّا فِی بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِین.

امام علی (علیه السلام) - لازمه ادامه‌ی حیات مخلوقات چهار چیز است: خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها [خوراک]، پوشاک، مسکن و ازدواج برای بقای نسل؛ و همه‌ی این نیازها، نیازمند امر و نهی [و قوانین و قواعدی] هستند… [خوراک از گیاهان و از چهارپایان است] خداوند در مورد چهارپایان فرمود: وَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَکُمْ فِی‌ها دِفْءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْکُلُونَ وَ لَکُمْ فِی‌ها جَمالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ و باز کلام خداوند متعال است: وَ إِنَّ لَکُمْ فِی الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِیکُمْ مِمَّا فِی بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِین.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۸

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۳۹

۴

(نحل/ ۶۶)

الباقر (علیه السلام) - لَبَنُ الشَّاهًِْ السَّوْدَاءِ خَیْرٌ مِنْ لَبَنِ حَمْرَاوَیْنِ وَ لَبَنُ الْبَقَرِ الْحَمْرَاءِ خَیْرٌ مِنْ لَبَنِ سَوْدَاوَیْنِ.

امام باقر (علیه السلام) - شیر گوسفند مشکی از شیر گوسفند قرمز بهتر است ولی شیر گاو قرمز از شیر گاو مشکی رنگ بهتر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۸

الکافی، ج۶، ص۳۳۶/ نورالثقلین

۵

(نحل/ ۶۶)

الصّادق (علیه السلام) - اللَّبَنُ طَعَامُ الْمُرْسَلِین.

امام صادق (علیه السلام) - شیر غذای پیامبران (است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۸

وسایل الشیعهًْ، ج۲۵، ص۱۰۹/ نورالثقلین

۶

(نحل/ ۶۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَلْبَانُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ.

امام علی (علیه السلام) - شیرگاو، دواست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۸

الکافی، ج۶، ص۳۳۷/ نورالثقلین

۷

(نحل/ ۶۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - حَسْوُ اللَّبَنِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِ دَاءٍ إِلَّا الْمَوْتَ.

امام علی (علیه السلام) - سر¬کشیدن شیر، شفای هر دردی است جز مرگ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۸

بحارالأنوار، ج۶۳، ص۹۵/ نورالثقلین

۸

(نحل/ ۶۶)

الکاظم (علیه السلام) - أَبْوَالُ الْإِبِلِ خَیْرٌ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ یَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشِّفَاءَ فِی أَلْبَانِهَا.

امام کاظم (علیه السلام) - ادرار شتر از شیر آن بهتر است. و همچنین خداوند عزّ¬و¬جلّ شفا را در شیر شتر نهاده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۸

الکافی، ج۶، ص۳۳۸/ نورالثقلین

۹

(نحل/ ۶۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَارِسِیٍّ، عَمَّنْ ذَکَرَه عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّی أَکَلْتُ لَبَناً فَضَرَّنِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): وَ لَا وَ اللَّهِ مَا ضَرَّ قَطُّ وَ لَکِنَّکَ أَکَلْتَهُ مَعَ غَیْرِهِ فَضَرَّکَ الَّذِی أَکَلْتَهُ فَظَنَنْتَ أَنَّ ذَلِکَ مِنَ اللَّبَنِ.

امام صادق (علیه السلام) - شخصی برای عبدالله فارسی نقل کرد: مردی به امام صادق (علیه السلام) گفت: «من، شیر خوردم و به من زیان¬ رساند». امام¬صادق (علیه السلام) فرمود: «نه به خدا قسم! شیر زیان ندارد! هرگز! یقیناً تو آن را با چیز دیگری خوردی که آن چیز به تو زیان¬زده و تو آن را از شیر پنداشتی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۸

بحارالأنوار، ج۶۳، ص۱۰۲/ نورالثقلین

۱۰

(نحل/ ۶۶)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - الفَرثُ مَا فِی الکَرِشِ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - منظور از الفرث، فضولاتی است که در شکمبه‌ی حیوان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۶۸

القمی، ج۱، ص۳۸۵

آیه وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخیلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً وَ رِزْقاً حَسَناً إِنَّ فی ذلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ [67]

و از میوه¬های درختان خرما و انگور، مسکرات [ناپاک] و روزی خوب و پاکیزه می‌گیرید؛ در این، نشانه روشنی است برای گروهی که می‌اندیشند.

۱

(نحل/ ۶۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَی وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِیلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً وَ رِزْقاً حَسَناً مَنْسُوخٌ بِآیَهًِْ التَّحْرِیمِ وَ هِیَ قَوْلُهُ تَعَالَی قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ الْإِثْمُ هُنَا هُوَ الْخَمْرُ.

امام علی (علیه السلام) - آیه: وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخیلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً وَ رِزْقاً حَسَناً با نزول آیه: قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ، منسوخ شده، در این آیه، منظور از الْإِثْمَ، شراب است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۰

وسایل الشیعهًْ، ج۲۵، ص۳۰۶/ بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۵۲

۲

(نحل/ ۶۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ نُوحاً (علیه السلام) أَنْ یَحْمِلَ فِی السَّفِینَهًِْ مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ فَحَمَلَ النَّخْلَ وَ الْعَجْوَهًَْ فَکَانَا زَوْجاً فَلَمَّا أَنْضَبَ اللَّهُ الْمَاءَ أَمَرَ اللَّهُ نُوحاً أَنْ یَغْرِسَ الْحَبَلَهًَْ وَ هِیَ الْکَرْمُ فَأَتَاهُ إِبْلِیسُ فَمَنَعَهُ مِنْ غَرْسِهَا وَ أَبَی نُوحٌ (علیه السلام) إِلَّا أَنْ یَغْرِسَهَا وَ أَبَی إِبْلِیسُ أَنْ یَدَعَهُ یَغْرِسُهَا فَقَالَ لَیْسَتْ لَکَ وَ لَا لِأَصْحَابِکَ إِنَّمَا هِیَ لِی وَ لِأَصْحَابِی فَتَنَازَعَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا اصْطَلَحَا عَلَی أَنْ جَعَلَ نُوحٌ (علیه السلام) لِإِبْلِیسَ ثُلُثَیْهَا وَ لِنَوْحٍ (علیه السلام) ثُلُثُهُ وَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ فِی کِتَابِهِ مَا قَدْ قَرَأْتُمُوهُ وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِیلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً وَ رِزْقاً حَسَناً فَکَانَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِکَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ آیَهًَْ التَّحْرِیمِ هَذِهِ الْآیَهًَْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ إِلَی مُنْتَهُونَ یَا سَعِیدُ فَهَذِهِ التَّحْرِیمُ وَ هِیَ نَسَخَتِ الْآیَهًَْ الْأُخْرَی.

امام صادق (علیه السلام) - سعیدبن‌یسار نقل می‌کند: امام صادق (علیه السلام) فرمود: خداوند به نوح (علیه السلام) امر¬ کرد که از هر چیزی یک جفت در کشتی گرد¬ آورد. نوح (علیه السلام) از درخت خرما نیز یک جفت نر و ماده برداشت. وقتی خداوند آب را در زمین فرو¬برد به نوح (علیه السلام) امر ¬کرد که درخت انگور را بکارد. ابلیس آمد و مانع کشت آن شد. نوح (علیه السلام) اصرار داشت که آن را بکارد و ابلیس مانع می‌شد، ابلیس گفت: «این برای تو و یاران تو نیست، بلکه مال من و یاران من است». آن دو بر سر این دستور خدا با یکدیگر کشمکش¬ کردند. تا آنکه نوح (علیه السلام) پذیرفت که دوسوّم آن از آنِ ابلیس و یک‌سوم از آنِ نوح باشد. و خدا در کتاب خود همین آیه‌ای که می‌خوانید را به پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِیلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا و [بعضی از] مسلمانان [با استناد به این آیه] شراب می‌نوشیدند تا اینکه خداوند آیه‌ی تحریم را نازل ¬کرد: بگوای کسانی که ایمان آورده‌اید، شراب و قمار و بت‌ها و گروبندی با تیرها پلیدی و کار شیطان است، از آن اجتناب کنید تا رستگار شوید شیطان می‌خواهد با شراب و قمار میان شما کینه و دشمنی افکند و شما را از یاد خدا و نماز باز دارد، آیا بس می‌کنید؟ (مائده/۹۱۹۰) ای سعید! این آیه‌ی تحریم [نوشیدن شراب] است و آیه‌ی قبلی را نَسخ کرده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۰

بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۴۵/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۲/ نورالثقلین

۳

(نحل/ ۶۷)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَولُهُ وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِیلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَراً قَالَ الخلُّ وَ رِزْقاً حَسَناً قَالَ الزَّبِیبُ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ مِن ثَمَرَاتِ النَّخِیلِ وَ الأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکَرًا گفت: یعنی سرکه [روزی خوب درخت خرما] و کشمش [روزی خوب درخت انگور است].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۰

القمی، ج۱، ص۳۸۵/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ أَوْحی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ [68]

و پروردگار تو، به زنبور عسل «وحی» (الهام غریزی) نمود که: «از کوه‌ها و درختان و داربست‌هایی که [مردم] می¬سازند، خانه¬هایی برگزین.

وحی

۱

(نحل/ ۶۸)

الباقر (علیه السلام) - عَن یُوسُفَ عَن أبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ أَوْحی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ قَالَ إِلْهَامٌ.

امام باقر (علیه السلام) - یوسف از پدرش نقل کرده است: از امام ¬باقر (علیه السلام) درباره‌ی آیه: وَأَوْحَی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ پرسیدم. ایشان فرمود: «منظور از وحی [در اینجا] الهام است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۰

بحارالأنوار، ج۶۱، ص۲۵۹/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۳/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نحل/ ۶۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا وَحْیُ الْإِلْهَامِ فَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ وَ أَوْحی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ.

امام علی (علیه السلام) - [گاهی] وحی به معنای الهام است [مثل] این کلام خداوند که می‌فرماید: وَ أَوْحی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۰

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۱۶

۳

(نحل/ ۶۸)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ وَ أَوْحی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ قَالَ: وَحْیُ إِلْهَامٍ تَأْخُذُ النَّحْلُ مِنْ جَمِیعِ النَّوْرِ ثُمَّ تَتَّخِذُهُ عَسَلًا.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - در این آیه: وَأَوْحَی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ، منظور از وحی، الهام است. زنبور عسل از تمام گیاهان شهد جمع می‌کند و سپس عسل می‌سازد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۲

القمی، ج۱، ص۳۸۵

۴

(نحل/ ۶۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَسَائِلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَ کَانَ اسْمُهُ إِسْمَاوِیلَ فَسَمَّاهُ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) عَبْدَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رحمة الله علیه) قَال قَال عَبْدِاللَّهِ‌بْنِ‌سَلَامٍ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) فَأَخْبِرْنِی عَنْ مَنْ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ لَا مِنَ الْجِنِّ وَ لَا مِنَ الْمَلَائِکَهًِْ وَ لَا مِنَ الْإِنْسِ وَ لَا مِنَ الْوَحْشِ مَا هُوَ قَالَ یَا ابْنَ سَلَامٍ النَّحْلُ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهَا أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ قَالَ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله).

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) - ابن‌عباس (رحمة الله علیه) نقل کرده: عبدالله‌بن‌سلام به پیامبر (صلی الله علیه و آله) گفت: «ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! به من بگو، آن چه چیزی بود که خدای [به او] وحی ¬کرد؛ نه جن بود، نه فرشته، نه آدمی و نه وحشی»؟ فرمود: «ای ابن¬سلام! زنبور عسل! که خدا به او وحی¬ کرد: أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ». گفت: «درست گفتی‌ای محمّد (صلی الله علیه و آله)»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۲

بحارالأنوار، ج۵۷، ص۲۴۹/ المناقب، ج۲، ص۳۸۳ و نورالثقلین؛ «لا من الوحش… محمد» و «لا من الملایکه» محذوفتان

ولایت

۱

(نحل/ ۶۸)

الصّادق (علیه السلام) - وَ أَوْحی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ قَالَ نَحْنُ النَّحْلُ الَّذِی أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً أَمَرَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنَ الْعَرَبِ شِیعَهًًْ وَ مِنَ الشَّجَرِ یَقُولُ مِنَ الْعَجَمِ وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ مِنَ الْمَوَالِی وَ الشَّرَابُ الْمُخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ الْعِلْمُ الَّذِی یَخْرُجُ مِنَّا إِلَیْکُمْ.

امام صادق (علیه السلام) - وَأَوْحَی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ؛ منظور از زنبور عسل، ما هستیم که [خداوند] به آن وحی ¬کرد: أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا به ما امر¬ کرده که میان عرب‌ها وَ مِنَ الشَّجَرِ و از میان غیرعرب‌ها. وَمِمَّا یَعْرِشُونَ و از میان بندگان و غلامان، برای خود شیعیانی انتخاب کنیم. و منظور از نوشیدنی‌ای با رنگ‌های مختلف علم ماست که شما از آن استفاده¬ می‌کنید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۲

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۱۰/ القمی، ج۱، ص۳۸۷/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نحل/ ۶۸)

الصّادق (علیه السلام) - مَا بَلَغَ مِنَ النَّحْلِ أَنْ یُوحَی إِلَیْهَا بَلْ فِینَا نَزَلَتْ فَنَحْنُ النَّحْلُ وَ نَحْنُ الْمُقِیمُونَ لِلَّهِ فِی أَرْضِهِ بِأَمْرِهِ وَ الْجِبَالُ شِیعَتُنَا وَ الشَّجَرُ النِّسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ.

امام صادق (علیه السلام) - زنبور عسل را با وحی چه کار؟! این آیه درباره‌ی ما نازل¬ شده ¬است. زنبورعسل، ما هستیم و ما به امر خدا در زمین او ساکن و مُقیم هستیم، کوه‌ها، شیعیان ما و درخت، زنان مؤمن هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۲

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۱۰/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۶۰/ البرهان

۳

(نحل/ ۶۸)

الصّادق (علیه السلام) - فَالنَّحْلُ الْأَئِمَّهًُْ (علیهم السلام) وَ الْجِبَالُ الْعَرَبُ وَ الشَّجَرُ الْمَوَالِی عَتَاقَهًًْ وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ یَعْنِی الْأَوْلَادَ وَ الْعَبِیدَ مِمَّنْ لَمْ یُعْتَقْ وَ هُوَ یَتَوَلَّی اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (صلی الله علیه و آله) وَ الْأَئِمَّهًَْ (علیهم السلام) وَ الشَّرَابُ الْمُخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ فُنُونُ الْعِلْمِ قَدْ یُعَلِّمُهَا الْأَئِمَّهًُْ (علیهم السلام) شِیعَتَهُمْ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ یَقُولُ فِی الْعِلْمِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَ الشِّیعَهًُْ هُمُ النَّاسُ وَ غَیْرُهُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِمْ مَا هُمْ قَالَ وَ لَوْ کَانَ کَمَا یَزْعُمُ أَنَّهُ الْعَسَلُ الَّذِی یَأْکُلُهُ النَّاسُ إِذَا مَا أُکِلَ مِنْهُ فَلَا یَشْرَبُ ذُو عَاهَهًٍْ إِلَّا بَرَأَ لِقَوْلِ اللَّهِ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ لَا خُلْفَ لِقَوْلِ اللَّهِ وَإِنَّمَا الشِّفَاءُ فِی عِلْمِ الْقُرْآنِ لِقَوْلِهِ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ فَهُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَهًٌْ لِأَهْلِهِ لَا شَکَّ فِیهِ وَ لَا مِرْیَهًَْ وَ أَهْلُهُ الْأَئِمَّهًُْ الْهُدَی الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا.

امام صادق (علیه السلام) - نَحل، ائمّه‌ی معصومین (علیهم السلام)، جِبال یعنی عرب، شَجَر یعنی بردگان آزاد شده و مِمّا یَعرِشُونَ یعنی فرزندان و بندگانی که آزاد نیستند و همین گروه از خدا، پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمّه‌ی معصومین (علیه السلام) پیروی می‌کنند؛ و نوشیدنی‌هایی که رنگ‌های گوناگون دارد، انواع علومی که ائمّه (علیهم السلام) به شیعیان خود می‌آموزند است. فِیهِ شِفَاء لِلنَّاسِ که در آن علم، شفا و فایده‌ای بسیار برای مردم است. و منظور از النّاس، شیعیان هستند و مابقیِ مردم را خدا می‌داند که چیستند. حضرت فرمود: «اگر منظور آیه آن‌طور که مردم فکر¬ می‌کنند عسلی باشد که از آن می‌خورند، پس هرگاه مریضی از آن بخورد، باید از بیماری رهایی ¬یابد؛ چراکه خدا می‌فرماید: فِیهِ شِفَاء لِلنَّاسِ در وعده خدا خُلفی وجود ¬ندارد و هرگاه وعده¬ دهد، محقّق¬ می‌شود. بلکه شفا تنها در علم قرآن است همان‌گونه که می‌فرماید: و این قرآن را که برای مؤمنان شفا و رحمت است، نازل می‌کنیم (اسراء/۸۲) قرآن برای اهلش شفا و رحمت است و هیچ شک و تردیدی در آن نیست و اهل آن، ائمّه‌ی معصومین (علیهم السلام) هستند که خداوند می‌فرماید: سپس کتاب را به کسانی از بندگانمان که برگزیده بودیم به میراث دادیم. (فاطر/۳۲).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۲

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۱۲/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۳ و نورالثقلین؛ فیهما: «الثمرات» بدل «الشراب» و «شفی» بدل «برأ» / البرهان

۴

(نحل/ ۶۸)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ {تَعَالَی} وَ أَوْحی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً قَالَ هُمُ الْأَوْصِیَاءُ قَالَ قُلْتُ قَوْلُهُ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً قَالَ {یَعْنِی} قُرَیْشاً قَالَ قُلْتُ قَوْلُهُ وَ مِنَ الشَّجَرِ قَالَ یَعْنِی مِنَ الْعَرَبِ قَالَ قُلْتُ قَوْلُهُ وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ قَالَ یَعْنِی مِنَ الْمَوَالِی.

امام کاظم (علیه السلام) - محمّدبن‌فضیل گوید: از امام کاظم (علیه السلام) پرسیدم: «منظور از این کلام خدا که می‌فرماید: وَ أَوْحی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ چیست»؟ فرمود: «منظور اوصیاء خدا هستند». گفتم: «أَنِ اتَّخِذی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً چیست»؟ فرمود: «یعنی قریش». گفتم: «وَ مِنَ الشَّجَرِ چیست»؟ فرمود: «یعنی عرب». گفتم: «وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ چیست»؟ فرمود: «یعنی بندگان و غلامان».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۴

فرات الکوفی، ص۲۳۶/ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۱۳

۵

(نحل/ ۶۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ أَوْحی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبالِ بُیُوتاً قَالَ تَزَوَّجْ مِنْ قُرَیْشٍ وَ مِنَ الشَّجَرِ قَالَ فِی الْعَرَبِ وَ مِمَّا یَعْرِشُونَ قَالَ فِی الْمَوَالِی یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ قَالَ أَنْوَاعُ الْعِلْمِ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - وَأَوْحَی رَبُّکَ إِلَی النَّحْلِ؛ نحل یعنی رسول¬خدا (صلی الله علیه و آله)، أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا؛ یعنی با زنانی از قریش، وَ مِنَ الشَّجَرِ؛ زنانی از عرب، وَمِمَّا یَعْرِشُونَ و با زنانی از کنیزان ازدواج کن. یَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ؛ منظور انواع علم است که برای مردم مفید و شفاست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۴

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۱۳/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۴/ نورالثقلین/ البرهان

۶

(نحل/ ۶۸)

الصّادق (علیه السلام) - اتَّقُوا عَلَی دِینِکُمْ وَ احْجُبُوهُ بِالتَّقِیَّهًِْ فَإِنَّهُ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّهًَْ لَهُ إِنَّمَا أَنْتُمْ فِی النَّاسِ کَالنَّحْلِ فِی الطَّیْرِ لَوْ أَنَّ الطَّیْرَ یَعْلَمُ مَا فِی أَجْوَافِ النَّحْلِ مَا بَقِیَ مِنْهَا شَیْءٌ إِلَّا أَکَلَتْهُ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ عَلِمُوا مَا فِی أَجْوَافِکُمْ أَنَّکُمْ تُحِبُّونَّا أَهْلَ الْبَیْتَ لَأَکَلُوکُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ لَنَحَلُوکُمْ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَهًِْ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً مِنْکُمْ کَانَ عَلَی وَلَایَتِنَا.

امام صادق (علیه السلام) - از دینتان مراقبت کنید و با حجابی از تقیّه از آن مواظبت کنید زیرا کسی که تقیّه ندارد ایمان ندارد [و آن را از دست خواهد داد]، مَثَل شما در بین مردم [که باید از آنان تقیّه کنید] مَثَل زنبور عسل در میان دیگر پرندگان است. اگر پرندگان بدانند که در شکم زنبور عسل چیست، حتماً زنبور عسل را می‌خوردند؛ همین‌طور اگر مردم بدانند که در سینه‌ی شما از محبّت ما اهل‌بیت چه چیزی وجود دارد شما را با [زخم] زبان‌هایشان می‌خورند و در آشکار و نهان شما را می‌رنجانند؛ خداوند رحمت کند مردانی از شما را که بر ولایت ما (استوار) هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۴

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۱۲/ نورالثقلین

۷

(نحل/ ۶۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) -ِ قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) عَلِیٌّ (علیه السلام) أَمِیرُهَا بَنِی هَاشِم فَسُمِّیَ أَمِیرَ النَّحْل.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - علی (علیه السلام) امیر بنی¬هاشم است و لذا به نام «اَمِیرُ¬ النَّحل» نامیده¬ شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۴

البرهان

آیه ثُمَّ کُلی مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُکی سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلاً یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فی ذلِکَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ [69]

سپس از تمام ثمرات [و شیره‌ي گل‌ها] بخور و راه‌هایی را که پروردگارت برای تو تعیین ¬کرده ¬است، به راحتی بپیما». از درون [چینه دان] آن‌ها، نوشیدنی با رنگ‌های مختلف خارج¬ می¬شود که در آن، شفا و درمانی برای مردم است؛ به یقین در این امر، نشانه‌ی روشنی است برای گروهی که فکر¬ می¬کنند.

عسل

۱

(نحل/ ۶۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - لَعْقُ الْعَسَلِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ هُوَ مَعَ قِرَاءَهًِْ الْقُرْآنِ وَ مَضْغِ اللُّبَانِ یُذِیبُ الْبَلْغَمَ.

امام علی (علیه السلام) - خوردن انگشتی عسل، درمان هر دردی است. خدای عزّوجلّ فرموده است: یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ. عسل، خواندن قرآن و جویدن کُندر، بلغم را آب می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۴

الکافی، ج۶، ص۳۳۲/ بحارالأنوار، ج۱۰، ص۱۰۰/ تحف العقول، ص۱۱۳/ الخصال، ج۲، ص۶۲۲/ المحاسن، ج۲، ص۴۹۸

۲

(نحل/ ۶۹)

الصّادق (علیه السلام) - لَعْقُ الْعَسَلِ فِیهِ شِفَاءٌ.

امام صادق (علیه السلام) - یک انگشت عسل، درمان هر درد است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۴

بحارالأنوار، ج۶۳، ص۲۹۱/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۳/ المحاسن، ج۲، ص۴۹۹/ مکارم الأخلاق، ص۱۶۵

۳

(نحل/ ۶۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - الْعَسَلُ شِفَاء.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - عسل درمان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۴

دعایم الإسلام، ج۲، ص۱۴۸/ مستدرک الوسایل، ج۱۶، ص۳۶۶

۴

(نحل/ ۶۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - مَا اسْتَشْفَی الْمَرِیضُ بِمِثْلِ شُرْبِ الْعَسَل.

امام علی (علیه السلام) - هیچ دارویی، مثل نوشیدن عسل، مریض را درمان نمی‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۴

دعایم الإسلام، ج۲، ص۱۴۸/ مستدرک الوسایل، ج۱۶، ص۳۶۶

۵

(نحل/ ۶۹)

الکاظم (علیه السلام) - سُئِلَ عَنِ الْحُمَّی الْغِبِّ الْغَالِبَهًِْ قَالَ یُؤْخَذُ الْعَسَلُ وَ الشُّونِیزُ وَ یُلْعَقُ مِنْهُ ثَلَاثُ لَعْقَاتٍ فَإِنَّهَا تَنْقَلِعُ وَ هُمَا الْمُبَارَکَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْعَسَلِ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فِی الْحَبَّهًِْ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ وَ هَذَانِ لَا یَمِیلَانِ إِلَی الْحَرَارَهًِْ وَ الْبُرُودَهًِْ وَ لَا إِلَی الطَّبَائِعِ إِنَّمَا هُمَا شِفَاءٌ حَیْثُ وَقَعَا.

امام کاظم (علیه السلام) - از امام (علیه السلام) درباره‌ی تبی که یک روز در میان و پیوسته رخ می‌دهد پرسیده شد. فرمود: «قدری عسل و سیاه‌دانه برداشته و سه انگشت از آن خورده شود؛ تب ریشه‌کن می‌شود زیرا هر دوی این مواد، مبارک هستند. خدای¬تعالی درباره‌ی عسل فرموده است: یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ». و رسول¬خدا (صلی الله علیه و آله) درباره‌ی سیاه‌دانه فرمود: «شفاء هر دردی است جز سام». گفته ¬شد: «ای رسول¬خدا (صلی الله علیه و آله) سام چیست»؟ فرمود: «مرگ». امام (علیه السلام) افزود: «این دو، نه گرم هستند نه سرد و نه دارای طبع‌ها (بلغم، سودا، صفرا، خون) است و برای هرکاری استفاده شود، درمان می‌کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۶

بحارالأنوار، ج۵۹، ص۲۲۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۵، ص۱۰۱/ طب الأیمهًْ (ص۵۱؛ «و قال رسول الله… وقعا» محذوف

۶

(نحل/ ۶۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَا تَرُدُّوا شَرْبَهًَْ عَسَلٍ مَنْ أَتَاکُمْ بِهَا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هرکس شربت عسل به شما داد، آن را پس نزنید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۶

صحیفهًْ الإمام الرضا (ص۵۴/ نورالثقلین

۷

(نحل/ ۶۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - ثَلَاثَهًٌْ یَزِدْنَ فِی الْحِفْظِ وَ یَذْهَبْنَ بِالْبَلْغَمِ قِرَاءَهًُْ الْقُرْآنِ وَ الْعَسَلُ وَ اللُّبَانُ.

امام علی (علیه السلام) - سه چیز حافظه را زیاد¬ می¬کند و بلغم را از¬ میان می‌برد؛ قرائت قرآن، خوردن عسل و کندر.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۶

بحارالأنوار، ج۸۹، ص۱۹۹/ نورالثقلین

علم، شفاء است

۱

(نحل/ ۶۹)

الصّادق (علیه السلام) - فی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ یَقُولُ فِی الْعِلْمِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَ الشِّیعَهًُْ هُمُ النَّاسُ وَ غَیْرُهُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِمْ مَا هُمْ قَالَ وَ لَوْ کَانَ کَمَا یَزْعُمُ أَنَّهُ الْعَسَلُ الَّذِی یَأْکُلُهُ النَّاسُ إِذَا مَا أُکِلَ مِنْهُ فَلَا یَشْرَبُ ذُو عَاهَهًٍْ إِلَّا بَرَأَ لِقَوْلِ اللَّهِ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ لَا خُلْفَ لِقَوْلِ اللَّهِ وَ إِنَّمَا الشِّفَاءُ فِی عِلْمِ الْقُرْآن.

امام صادق (علیه السلام) - امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی سخن خدای متعال: فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ فرمود: «یعنی در علم، شفا برای مردم است؛ منظور از نَاس شیعیان هستند و خدا می‌داند دیگران چه هستند! [که ناس خطاب نشده‌اند]. اگر آن‌طور که مردم خیال¬ می¬کنند منظور همان عسلی باشد که مردم می¬خورند باید هر بیماری که از آن می‌خورد، شفا یابد. چون خداوند می¬فرماید: فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ؛ هرگز خدا وعده‌ی خلاف نمی‌دهد. بلکه شفا در علم قرآن است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۶

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۱۲/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۳

ولایت

۱

(نحل/ ۶۹)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی… فَاسْلُکِی سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلًا قَالَ هُوَ السَّبِیلُ الَّذِی نَحْنُ عَلَیْهِ مِنْ دِینِهِ قُلْتُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ قَالَ یَعْنِی مَا یَخْرُجُ مِنْ عِلْمِ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَهُوَ الشِّفَاءُ کَمَا قَالَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ.

امام کاظم (علیه السلام) - محمّدبن‌فضیل گوید: از امام کاظم (علیه السلام) درباره‌ی این آیه: … فَاسْلُکی سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلاً پرسیدم. فرمود: «منظور آن مذهب و راهی از دین است که ما در آن هستیم». گفتم: «فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ چیست»؟ فرمود: «یعنی آن علومی که از ناحیه‌ی امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) صادر شده که شفا و درمان است، همان‌طورکه خداوند فرموده است: و درمانی برای آنچه در سینه هاست. (یونس/۵۷)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۶

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۱۳/ فرات الکوفی، ص۲۳۵

۲

(نحل/ ۶۹)

الصّادق (علیه السلام) - وَ الَّذِی یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ الْعِلْمُ الَّذِی یَخْرُجُ مِنَّا إِلَیْکُم.

امام صادق (علیه السلام) - یَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ؛ منظور علم ماست که از ما به شما می‌رسد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۶

القمی، ج۱، ص۳۸۷

شفا

۱

(نحل/ ۶۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - الْعَسَلُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ الْقُرْآنُ شِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ فَعَلَیْکُمْ بِالشِّفَاءَیْنِ الْقُرْآنِ وَ الْعَسَل.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - عسل درمان هر دردی است و قرآن درمان هر آنچه در دل است. پس از این دو درمان استفاده کنید که قرآن و عسل هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۸

بحارالأنوار، ج۶۳، ص۲۹۴

۲

(نحل/ ۶۹)

الباقر (علیه السلام) - قَالَ أبُوجَعْفَر (علیه السلام) قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) الْحَبَّهًُْ السَّوْدَاءُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَ نَحْنُ نَقُولُ بِظَهْرِ الْکُوفَهًِْ قَبْرٌ لَا یَلُوذُ بِهِ ذُو عَاهَهًٍْ إِلَّا شَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَی.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - از امام باقر (علیه السلام) روایت است: پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «سیاه دانه، شفای هر بیماری است مگر مرگ». امام (علیه السلام) می¬فرماید: «ما نیز می¬گوییم در پشت کوفه قبری است که هیچ بیماری بدان پناه نبرد مگر آنکه شفا یابد». (مراد قبر مقدّس امیر¬المؤمنین (علیه السلام) است)

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۸

بحارالأنوار، ج۹۲، ص۱۵

۳

(نحل/ ۶۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَقَالَ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) بِی وَجَعُ بَطْنٍ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) لَکَ زَوْجَهًٌْ قَالَ نَعَمْ قَالَ اسْتَوْهِبْ مِنْهَا طِیبَهًَْ نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا ثُمَّ اسْکُبْ عَلَیْهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ثُمَّ اشْرَبْهُ فَإِنِّی أَسْمَعُ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً وَ قَالَ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً قَالَ یَعْنِی بِذَلِکَ أَمْوَالَهُنَّ الَّتِی فِی أَیْدِیهِنَّ مِمَّا مَلَکْنَ.

امام علی (علیه السلام) - از امام باقر (علیه السلام) روایت است: شخصی نزد امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمد و گفت: «ای علی (علیه السلام)! من دل دردی دارم». امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: «همسر داری»؟ گفت: «بله»! فرمود: «از او درخواست کن تا با کمال میل [نه با اجبار] بخشی از مهریّه‌ی خود را به تو ببخشد، با آن پول عسل بخر و با آب باران یک جا بریز [و مخلوط کن] و سپس بنوش. من شنیده‌ام که خداوند در قرآن فرموده است: و از آسمان، آبی پربرکت نازل کردیم (ق/۹) و همچنین فرموده: یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ و [در مورد مهریه] فرمود: و مهر زنان را [به‌طور کامل] به‌عنوان یک بدهی [یا عطیّه،] به آنان بپردازید! [ولی] اگر آن‌ها چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف کنید! (نساء/۴) یعنی آن مالی که به عنوان مهریّه در اختیار همسرانتان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۸

وسایل الشیعهًْ، ج۲۱، ص۲۸۵/ بحارالأنوار، ج۵۹، ص۲۷۰؛ بتفاوت/ العیاشی، ج۱، ص۲۱۸؛ «شفیت… فشفی» محذوف و فی موضعه: «قال یعنی بذلک… ملکن» / فقه القرآن، ج۲، ص۲۸۵؛ فیه: «قال یعنی بذلک… ملکن» محذوف

۴

(نحل/ ۶۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَ یَعْجِزُ أَحَدُکُمْ إِذَا مَرِضَ أَنْ یَسْأَلَ امْرَأَتَهُ فَتَهَبَ لَهُ مِنْ مَهْرِهَا دِرْهَماً فَیَشْتَرِیَ بِهِ عَسَلًا فَیَشْرَبَهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی الْمَهْرِ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً وَ یَقُولُ فِی الْعَسَلِ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ یَقُولُ فِی مَاءِ السَّمَاءِ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً.

امام علی (علیه السلام) - آیا شما از این کار عاجز هستید که وقتی کسی از شما مریض شد از همسرش بخواهد که یک درهم از مهریّه‌اش را [با کمال میل] به او ببخشد و با آن عسل بخرد و آن را با آب باران بخورد! خداوند در مورد مهریّه می‌فرماید: و مهر زنان را [به‌طور کامل] به‌عنوان یک بدهی [یا عطیّه،] به آنان بپردازید! [ولی] اگر آن‌ها چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف کنید! (نساء/۴) و در مورد عسل می‌فرماید: فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ و در مورد باران می‌فرماید: و از آسمان، آبی پربرکت نازل کردیم. (ق/۹).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۸

دعایم الإسلام، ج۲، ص۱۴۸/ مستدرک الوسایل، ج۱۵، ص۸۲

۵

(نحل/ ۶۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنْ یَکُنْ فِی شَیْءٍ شِفَاءٌ فَفِی شَرْطَهًِْ الْحَجَّامِ أَوْ شَرْبَهًِْ عَسَل.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - اگر در چیزی شفا باشد، در ظرف حجامت و شربت عسل است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۸

مکارم الأخلاق، ص۱۶۵/ نورالثقلین

آیه وَ اللهُ خَلَقَکُمْ ثُمَّ یَتَوَفَّاکُمْ وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلی أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْ لا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئاً إِنَّ اللهَ عَلیمٌ قَدیرٌ [70]

خداوند شما را آفرید؛ سپس شما را می¬میراند؛ بعضی از شما به نامطلوب¬ترین [مراحل] عمر می¬رسند، که بعد از آگاهی، چیزی نمی¬دانند [و همه چیز را فراموش مى‌کنند]؛ خداوند دانا و تواناست.

۱

(نحل/ ۷۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهًَْ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَقَال (علیه السلام) له… خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ النَّاسَ عَلَی ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ وَ أَنْزَلَهُمْ ثَلَاثَ مَنَازِلَ وَ ذَلِکَ قَوْلُ

اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِی الْکِتَابِ أَصْحَابُ الْمَیْمَنَةِ وَ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَ السَّابِقُون… ثُمَّ ذَکَرَ أَصْحَابَ الْمَیْمَنَهًِْ وَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً بِأَعْیَانِهِمْ جَعَلَ اللَّهُ فِیهِمْ أَرْبَعَهًَْ أَرْوَاحٍ رُوحَ الْإِیمَانِ وَ رُوحَ الْقُوَّهًِْ وَ رُوحَ الشَّهْوَهًِْ وَ رُوحَ الْبَدَنِ فَلَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَسْتَکْمِلُ هَذِهِ الْأَرْوَاحَ الْأَرْبَعَهًَْ حَتَّی تَأْتِیَ عَلَیْهِ حَالَاتٌ فَقَالَ الرَّجُلُ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) مَا هَذِهِ الْحَالَاتُ فَقَالَ أَمَّا أُولَاهُنَّ فَهُوَ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلی أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْ لا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئاً فَهَذَا یَنْتَقِصُ مِنْهُ جَمِیعُ الْأَرْوَاحِ وَ لَیْسَ بِالَّذِی یَخْرُجُ مِنْ دِینِ اللَّهِ لِأَنَّ الْفَاعِلَ بِهِ رَدَّهُ إِلَی أَرْذَلِ عُمُرِهِ فَهُوَ لَا یَعْرِفُ لِلصَّلَاهًِْ وَقْتاً وَ لَا یَسْتَطِیعُ التَّهَجُّدَ بِاللَّیْلِ وَ لَا بِالنَّهَارِ وَ لَا الْقِیَامَ فِی الصَّفِّ مَعَ النَّاسِ فَهَذَا نُقْصَانٌ مِنْ رُوحِ الْإِیمَانِ وَ لَیْسَ یَضُرُّهُ شَیْئاً وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَقِصُ مِنْهُ رُوحُ الْقُوَّهًِْ فَلَا یَسْتَطِیعُ جِهَادَ عَدُوِّهِ وَ لَا یَسْتَطِیعُ طَلَبَ الْمَعِیشَهًِْ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَقِصُ مِنْهُ رُوحُ الشَّهْوَهًِْ فَلَوْ مَرَّتْ بِهِ أَصْبَحُ بَنَاتِ آدَمَ لَمْ یَحِنَّ إِلَیْهَا وَ لَمْ یَقُمْ وَ تَبْقَی رُوحُ الْبَدَنِ فِیهِ فَهُوَ یَدِبُّ وَ یَدْرُجُ حَتَّی یَأْتِیَهُ مَلَکُ الْمَوْتِ فَهَذَا الْحَالُ خَیْرٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ هُوَ الْفَاعِلُ بِهِ وَ قَدْ تَأْتِی عَلَیْهِ حَالَاتٌ فِی قُوَّتِهِ وَ شَبَابِهِ فَیَهُمُّ بِالْخَطِیئَهًِْ فَیُشَجِّعُهُ رُوحُ الْقُوَّهًِْ وَ یُزَیِّنُ لَهُ رُوحُ الشَّهْوَهًِْ وَ یَقُودُهُ رُوحُ الْبَدَنِ حَتَّی تُوْقِعَهُ فِی الْخَطِیئَهًِْ فَإِذَا لَامَسَهَا نَقَصَ مِنَ الْإِیمَانِ وَ تَفَصَّی مِنْهُ فَلَیْسَ یَعُودُ فِیهِ حَتَّی یَتُوبَ فَإِذَا تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ عَادَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ نَارَ جَهَنَّم.

امام علی (علیه السلام) - اصبغ‌بن‌نباته گوید: مردی نزد امام علی (علیه السلام) آمد و امام (علیه السلام) فرمود: … «خداوند مردم را سه دسته آفریده و ایشان را در سه جایگاه قرار داده است. آیه شریفه: [نخست] سعادتمندان و خجستگان [هستند] چه سعادتمندان و خجستگانی! گروه دیگر شقاوتمندان و شومانند، چه شقاوتمندان و شومانی! و [سوّمین گروه] پیشگامان پیشگامند. (واقعه/۱۰۸) … به همین مطلب اشاره دارد. خداوند أَصْحابُ الْمَیْمَنَةِ را یاد¬ کرده که آن‌ها همان مؤمنین واقعی هستند که خداوند در آن‌ها چهار روح قرار داده: روح ایمان، روح قوّت، روح شهوت و روح بدن. پیوسته بنده‌ی مؤمن، این ارواح را ¬کمال می‌دهد تا حالاتی در او پیدا¬ شود. مردی گفت: «ای امیرمؤمنان (علیه السلام)! این حالات چیست»؟ فرمود: «اولی-ترین حالت آن است که خداوند در این آیه می‌فرماید: وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلی أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئاً در تمام روح‌ها در این حالت کاستی ایجاد ¬می¬شود امّا نه اینکه از ایمان خارج¬ شود؛ زیرا پدید¬آورنده¬اش، انسان را به این حد زندگی (پیری) رسانده ¬است. [دوران پیری چنان فرتوت می‌شود که] او نه وقت نماز را می‌داند، نه قدرت تهجّد و نافله‌ی نیمه شب را دارد، نه می¬تواند روزه بگیرد و نه در صف نماز با مردم بایستد. این خود نقصانی است در روح ایمان، امّا موجب زیانی برای او نخواهد ¬شد. روح قوّت نیز کم ¬می‌شود؛ قادر به جهاد و جستجوی روزی نیست. روح شهوت نیز در او کم¬ می‌شود؛ اگر زیباترین دختران آدم (علیه السلام) از جلو او بگذرد به او تمایلی ندارد و تلاشی نمی‌کند. روح بدن در بدن باقی می‌ماند رفت-و¬آمدی دارد تا مرگ گریبانش را بگیرد. این حال خوبی است زیرا خداوند به او این حالت را داده ¬است. گاهی برایش حالاتی پیش¬ می‌آید در حال قدرت و جوانی تصمیم به گناه می‌گیرد روح قوّت او را تشجیع و روح شهوت برایش آرایش می¬دهد و روح بدن او را به گناه می‌کشاند تا بالأخره انجام ¬می¬دهد. وقتی این گناه را انجام¬ داد از روح ایمان او کاسته ¬می‌گردد و دیگر بازگشت نخواهد¬ کرد مگر اینکه توبه¬ کند، اگر توبه¬ کرد خدا از او می‌گذرد اگر باز تکرار ¬کرد خداوند او را داخل جهنّم می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۷۸

الکافی، ج۲، ص۲۸۱/ بحارالأنوار، ج۶۶، ص۱۷۹/ بصایرالدرجات، ص۴۴۹؛ «یستطیر» بدل «یستطیع» و «نقصانه من الایمان… عرف الولایه» محذوف و فی موضعه: «تفصّی منه… فاذا تاب» / نورالثقلین؛ «خلق الله… السابقون» محذوف

۲

(نحل/ ۷۰)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ جَابِر (رحمة الله علیه) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنِ الرُّوحِ قَال قَالَ یَا جَابِرُ (رحمة الله علیه) إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ عَلَی ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ وَ أَنْزَلَهُمْ ثَلَاثَ مَنَازِل… وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَصْحَابِ الْمَیْمَنَهًِْ فَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً جَعَلَ فِیهِمْ أَرْبَعَهًَْ أَرْوَاحٍ رُوحَ الْإِیمَانِ وَ رُوحَ الْقُوَّهًِْ وَ رُوحَ الشَّهْوَهًِْ وَ رُوحَ الْبَدَنِ وَ لَا یَزَالُ الْعَبْدُ مُسْتَکْمِلًا بِهَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْأَرْبَعَهًِْ حَتَّی یَهُمَّ بِالْخَطِیئَهًِْ فَإِذَا هَمَّ بِالْخَطِیئَهًِْ تَزَیَّنَ لَهُ رُوحُ الشَّهْوَهًِْ وَ شَجَّعَهُ رُوحُ الْقُوَّهًِْ وَ قَادَهُ رُوحُ الْبَدَنِ حَتَّی یُوقِعَهُ فِی‌تِلْکَ الْخَطِیئَهًِْ فَإِذَا لَامَسَ الْخَطِیئَهًَْ انْتَقَصَ مِنَ الْإِیمَانِ وَ انْتَقَصَ الْإِیمَانُ مِنْهُ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَأْتِی عَلَی الْعَبْدِ تَارَاتٌ یَنْقُصُ مِنْهُ بَعْضُ هَذِهِ الْأَرْبَعَهًِْ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلی أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْ لا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئاً فَتَنْتَقِصُ رُوحُ الْقُوَّهًِْ وَ لَا یَسْتَطِیعُ مُجَاهَدَهًَْ الْعَدُوِّ وَ لَا مُعَالَجَهًَْ الْمَعِیشَهًِْ وَ تَنْتَقِصُ مِنْهُ رُوحُ الشَّهْوَهًِْ فَلَوْ مَرَّتْ بِهِ أَحْسَنُ بَنَاتِ آدَمَ لَمْ یَحِنَّ إِلَیْهَا وَ تَبْقَی فِیهِ رُوحُ الْإِیمَانِ وَ رُوحُ الْبَدَنِ فَبِرُوحِ الْإِیمَانِ یَعْبُدُ اللَّهَ وَ بِرُوحِ الْبَدَنِ یَدِبُّ وَ یَدْرُجُ حَتَّی یَأْتِیَهُ مَلَکُ الْمَوْتِ.

امام باقر (علیه السلام) - جابر (رحمة الله علیه) گوید: از امام ¬باقر (علیه السلام) درباره‌ی روح سؤال ¬کردم، فرمود: «ای جابر (رحمة الله علیه)! خداوند مردم را در سه طبقه آفرید و آن‌ها را در سه درجه قرار داد… امّا اصحاب دست راست، آن‌ها مؤمنان واقعی هستند، که در آن‌ها چهار روح قرار¬دارد: روح ایمان، روح قوّت، روح شهوت و روح بدن و بندگان همواره در تکمیل این ارواح چهارگانه هستند، تا آنگاه که مرتکب معصیت نشده‌اند. هنگامی‌که تصمیم به گناه و معصیت می‌گیرد، روح شهوت موضوع را در نظرش زیبا جلوه¬ می‌دهد و روح قوّت او را وادار به کار می‌کند و روح بدن او را به طرف مقصود و عمل می‌برد تا آن گناه را مرتکب گردد، هر¬گاه گناه را انجام داد از ایمانش کاسته ¬می‌شود و اگر توبه¬ کرد خداوند هم گناه او را مورد عفو قرار¬ می‌دهد. گاهی برای بندگان لغزش‌هایی پیش ¬می‌آید که بعضی از این ارواح چهارگانه نقصان پیدا ¬می‌کند و خداوند در این مورد فرموده است: وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلی أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْ لا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئاً در اینجا روح قوّت نقصان پیدا¬ می‌کند و توانایی جنگ با دشمن را پیدا¬ نمی‌کند؛ او روح شهوت را هم از ¬دست می‌دهد [به‌طوری‌که] اگر زیباترین دختران آدم از جلو او بگذرد به او تمایلی ندارد. در اینجا فقط برای او روح ایمان و روح بدن باقی ¬می‌ماند، به¬وسیله‌ی روح ایمان خداوند را عبادت ¬می‌کند و به‌وسیله‌ی روح بدن راه می‌رود و گردش ¬می‌کند، تا آنگاه که فرشته‌ی مرگ بیاید و او را قبض روح کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۰

بحارالأنوار، ج۶۶، ص۱۹۱/ بصایرالدرجات، ص۴۴۷؛ «مستعملا» بدل «مستکملا»

۳

(نحل/ ۷۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی الزَّنَادِقَهًِْ فَقَوْلُهُ تَعَالَی وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْقِ أَ فَلا یَعْقِلُونَ فَأَعْلَمَنَا تَعَالَی أَنَّ الَّذِی ذَهَبَ إِلَیْهِ الزَّنَادِقَهًُْ مِنْ قَوْلِهِمْ إِنَّ الْعَالَمَ یَتَوَلَّدُ بِدَوَرَانِ الْفَلَکِ وَ وُقُوعِ النُّطْفَهًِْ فِی الْأَرْحَامِ لِأَنَّ عِنْدَهُمْ أَنَّ النُّطْفَهًَْ إِذَا وَقَعَتْ تَلَقَّاهَا الْأَشْکَالُ الَّتِی تُشَاکِلُهَا فَیَتَوَلَّدُ حِینَئِذٍ بِدَوَرَانِ الْقُدْرَهًِْ وَ الْأَشْکَالِ الَّتِی تَتَلَقَّاهَا مُرُورَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْأَغْذِیَهًِْ وَ الْأَشْرِبَهًِْ وَ الطَّبِیعَهًِْ فَتَتَرَبَّی وَ تَنْتَقِلُ وَ تَکْبُرُ فَعَکَسَ تَعَالَی قَوْلَهُمْ بِقَوْلِهِ وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْقِ مَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَ کَبِرَ سِنُّهُ رَجَعَ إِلَی مِثْلِ مَا کَانَ عَلَیْهِ فِی حَالِ صِغَرِهِ وَ طُفُولِیَّتِهِ فَیَسْتَوْلِی عَلَیْهِ عِنْدَ ذَلِکَ النُّقْصَانُ فِی جَمِیعِ آلَاتِهِ وَ یَضْعُفُ فِی جَمِیعِ حَالَاتِهِ وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ کَمَا زَعَمُوا مِنْ أَنَّهُ لَیْسَ لِلْعِبَادِ خَالِقٌ مُخْتَارٌ لَوَجَبَ أَنْ یَکُونَ تِلْکَ النَّسَمَهًُْ أَوْ ذَلِکَ الْإِنْسَانُ زَائِداً أَبَداً مَا دَامَتِ الْأَشْکَالُ الَّتِی ادَّعَوْا أَنَّ بِهَا کَانَ قِوَامُ ابْتِدَائِهَا قَائِمَهًًْ وَ الْفَلَکُ ثَابِتٌ وَ الْغَدَاءُ مُمْکِنٌ وَ مُرُورُ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ مُتَّصِلٌ وَ لَمَا صَحَّ فِی الْعُقُولِ مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْقِ وَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلی أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْ لا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئاً عُلِمَ أَنَّ هَذَا مِنْ تَدْبِیرِ الْخَالِقِ الْمُخْتَارِ وَ حِکْمَتِهِ وَ وَحْدَانِیَّتِهِ وَ ابْتِدَاعِهِ لِلْخَلْقِ فَتَثْبُتُ وَحْدَانِیَّتُهُ.

امیرالمؤمنین (علیه السلام) - امّا رد بر زنادقه مانند این سخن خداست: هرکس را طول عمر دهیم، در آفرینش واژگونه‌اش می‌کنیم [و به ناتوانی کودکی باز می‌گردانیم] آیا اندیشه نمی‌کنند؟! (یس/۶۸) خداوند متعال در این آیه باطل بودن سخن زنادقه را گوشزد می‌کند که می‌گویند عالم با چرخش فلک و قرار گرفتن نطفه در رحم‌ها به وجود می‌آید. آنان می‌گویند وقتی نطفه واقع می‌شود، با حالت‌های مختلفی مواجه می‌شود که متناسب با آن است در این حالت انسان با دَوَران قدرت و اشکال مختلفی که در طی گذشت شب و روز و غذاها و آشامیدنی‌ها و طبیعت مواجه است متولّد می‌شود و رشد کرده و حرکت می‌کند و بزرگ می‌شود. خداوند سخن آنان را این‌گونه معکوس می‌کند: وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْقِ؛ معنای آن این است که کسی که عمرش طولانی و سنّش زیاد می‌شود به حالت‌های کودکی و طفولیّتش باز می‌گردد و نقصان در تمام توانایی‌هایش بر او مسلّط می‌شود و در همه‌ی حالاتش ضعیف می‌شود. اگر سخن آنان درست بود که می‌پندارند بندگان خالق مختاری ندارند تا زمانی که اشکالی که آن‌ها ادّعا می‌کنند قوام انسان به آن‌هاست پایدار است و فلک ثابت و غذا موجود است و شب و روز نیز وجود دارد، لازم بود که آن مخلوق یا انسان همیشه رو به ازدیاد می‌گذاشت و از نظر عقلی این سخن خداوند: وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْقِ معنی نداشت: و همچنین این سخن خداوند سبحان: و مِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلَی أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْ لاَ یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئاً؛ لذا معلوم می‌شود این از تدبیر خالق مختار و حکمت او و وحدانیتش و خلقت عالم است لذا وحدانیت او جلت عظمته ثابت می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۲

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۳۵

۴

(نحل/ ۷۰)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - و قوله وَ اللهُ خَلَقَکُمْ ثُمَّ یَتَوَفَّاکُمْ إلی قوله لِکَیْ لا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْئاً قال إذا کبر لا یعلم ما علمه قبل ذلک.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ اللهُ خَلَقَکمُ‌ْ ثُمَّ یَتَوَفَّئکُمْ… لِکَیْ لَا یَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَیْاً؛ یعنی وقتی بزرگ شود، نمی‌داند قبل از این چه چیزی آموخته¬ است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۲

القمی، ج۱، ص۳۸۷/ نورالثقلین/ البرهان

۵

(نحل/ ۷۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أَنَ أَرْذَلَ الْعُمُرِ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ سَنَهًْ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - أَرْذَلِ الْعُمُرِ، سنّ هفتادوپنج سالگی است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۲

بحارالأنوار، ج۶، ص۱۱۹/ نورالثقلین/ البرهان

۶

(نحل/ ۷۰)

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

امام صادق (علیه السلام) - هرگاه کسی به صد سالگی برسد می‌گوییم به أَرْذَلِ الْعُمُرِ رسیده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۲

القمی، ج۲، ص۷۹/ البرهان/ نورالثقلین

آیه وَ اللهُ فَضَّلَ بَعْضَکُمْ عَلی بَعْضٍ فِی الرِّزْقِ فَمَا الَّذینَ فُضِّلُوا بِرَادِّی رِزْقِهِمْ عَلی ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَهُمْ فیهِ سَواءٌ أَ فَبِنِعْمَةِ اللهِ یَجْحَدُونَ [71]

خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی برتری ¬داد [چراکه تلاش‌هایتان متفاوت است]. ولی کسانی‌که برتری داده¬ شده¬اند، حاضر¬نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند تا همگی در آن مساوی گردند؛ آیا آنان نعمت خدا را انکار می¬نمایند [که شکر او را ادا¬ نمى¬کنند]؟!

۱

(نحل/ ۷۱)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فَمَا الَّذِینَ فُضِّلُوا بِرَادِّی رِزْقِهِمْ قَالَ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَخُصَّ نَفْسَهُ بِشَیْءٍ مِنَ الْمَأْکُولِ دُونَ عِیَالِهِ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فَمَا الَّذِینَ فُضِّلُوا بِرَادِّی رِزْقِهِمْ؛ جایز نیست مرد یک خوراکی خاص را، مخصوص خود قرار دهد درحالی‌که به زن و فرزند خویش ندهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۲

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۰/ القمی، ج۱، ص۳۸۷/ نورالثقلین

آیه وَ اللهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَزْواجِکُمْ بَنینَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ أَ فَبِالْباطِلِ یُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ یَکْفُرُونَ [72]

خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد؛ و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوه¬هایی به وجود¬ آورد؛ و از نعمت¬های پاکیزه به شما روزی¬ داد؛ آیا به باطل ایمان¬ می¬آورند و نعمت خدا را انکار¬می¬کنند؟!

آیه وَ یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا یَمْلِکُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ شَیًْا وَ لَا یَسْتَطِیعُون [73]

و آن‌ها غیر از خدا، موجوداتی را می‌پرستند که هیچ رزقی را برای آنان از آسمان‌ها و زمین در اختیار ندارند و توان آن را نیز ندارند.

خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد؛ و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوه‌هایی به وجود آورد؛ و از نعمت‌های پاکیزه به شما روزی داد

۱ -۱

(نحل/ ۷۳)

الصّادق (علیه السلام) - الحَفَدَهًُْ بَنُو الْبِنْتِ وَ نَحْنُ حَفَدَهًُْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).

امام صادق (علیه السلام) - حَفَدَةً یعنی نوه دختری. و ما، حَفَده‌ی رسول¬خدا (صلی الله علیه و آله) هستیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۴

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۱۰۶/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۴/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(نحل/ ۷۳)

الصّادق (علیه السلام) - فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَزْواجِکُمْ بَنِینَ وَ حَفَدَةً قَالَ هُمُ الْحَفَدَهًُْ وَ هُمُ الْعَوْنُ مِنْهُمْ یَعْنِی الْبَنِینَ.

امام صادق (علیه السلام) - وَجَعَلَ لَکُم مِّنْ أَزْوَاجِکُم بَنِینَ وَحَفَدَةً؛ آن‌ها یعنی پسران، یاور و پشتیبان آن‌ها (پدران خود) هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۴

بحارالأنوار، ج۱۰۱، ص۱۰۶/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۴/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۳

(نحل/ ۷۳)

علیّابن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ اللهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً یَعْنِی حَوَّاءُ (سلام الله علیها) خُلِقَتْ مِنْ آدَمَ (علیه السلام) وَ حَفَدَةً قَالَ الْأُخْتَانِ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ اللهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً؛ یعنی حوّا (سلام الله علیها) که از آدم (علیه السلام) خلق شد و منظور از حَفَدَةً شوهر دختر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۴

القمی، ج۱، ص۳۸۷/ نورالثقلین

۱ -۴

(نحل/ ۷۳)

الصّادق (علیه السلام) - فِی مَعْنَی الْحَفَدَهًِْ: هُمْ أَخْتَانُ الرَّجُلِ عَلَی بَنَاتِهِ.

امام صادق (علیه السلام) - منظور از حَفَدَةً، شوهران دختر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۴

نورالثقلین/ البرهان

آیا به باطل ایمان می‌آورند و نعمت خدا را انکارمی‌کنند

۲ -۱

(نحل/ ۷۳)

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - یُرِیدُ بِنِعْمَهًِْ اللَّهِ التَّوْحِیدَ وَ الْقُرْآنَ وَ رَسُولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله).

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - منظور از بِنِعْمَتِ اللهِ [در این آیه] توحید و قرآن و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۴

بحرالعرفان، ج۹، ص۲۲۳

آیه فَلا تَضْرِبُوا للهِ الْأَمْثالَ إِنَّ اللهَ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [74]

پس، برای خدا امثال [و شبيه] قائل نشوید. زیرا خدا می‌داند، و شما نمی‌دانید.

۱

(نحل/ ۷۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ طَلْحَهًَْ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِبْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) فِی هَذِهِ الْآیَهًِْ اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قَالَ بَدَأَ بِنُورِ نَفْسِهِ تَعَالَی… وَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ ثُمَّ قَالَ فَالْمُؤْمِنُ مَنْ یَتَقَلَّبُ فِی خَمْسَهًٍْ مِنَ النُّورِ مَدْخَلُهُ نُورٌ وَ مَخْرَجُهُ نُورٌ وَ عِلْمُهُ نُورٌ وَ کَلَامُهُ نُورٌ وَ مَصِیرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ إِلَی الْجَنَّهًِْ نُورٌ قُلْتُ لِجَعْفَرٍ (علیه السلام) جُعِلْتُ فِدَاکَ یَا سَیِّدِی إِنَّهُمْ یَقُولُونَ مَثَلُ نُورِ الرَّبِّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَیْسَ لِلَّهِ بِمَثَلٍ مَا قَالَ اللَّهُ فَلا تَضْرِبُوا للهِ الْأَمْثالَ.

امام صادق (علیه السلام) - طلحهًْ‌بن‌زید گوید: امام صادق (علیه السلام) از پدرش ذیل آیه: خداوند نور آسمان‌ها و زمین است. (نور/۳۵) روایت کرد: «خداوند [در این آیه] از توصیف نور خودش شروع کرده است… و خداوند برای مردم مثل‌ها می‌زند. (نور/۳۵) پس این آیه مثلی است که خداوند برای مؤمنان زده است». امام (علیه السلام) افزود: «مؤمن دائماً در یکی از این پنج نور است: ورودش به دنیا در نور، خروجش از دنیا در نور، عملش نور، کلامش نور و مسیر رسیدنش به بهشت، نور است»، عرض کردم: «فدایت شوم‌ای آقای من! مردم (عوام) می‌گویند مثل نور خدا چنین است»! امام (علیه السلام) فرمود: «خداوند پاک و منزّه است. خداوند به مثل نمی‌آید آیا خود نفرموده است: فَلا تَضْرِبُوا للهِ الْأَمْثالَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۴

بحارالأنوار، ج۴، ص۱۷/ القمی، ج۲، ص۱۰۳

آیه ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ‌ءٍ وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ یُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ یَسْتَوُونَ الْحَمْدُ للهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ [75]

خداوند مثالی زده: برده‌ی مملوکی را که قادر بر هیچ‌چیز نیست و شخص [آزاد و با ایمانى] را که از جانب خود، رزقی نیکو به او بخشیده¬ایم و او پنهان و آشکار از آن، انفاق ¬می¬کند؛ آیا آن‌ها یکسانند؟! ستایش مخصوص خداست؛ ولی اکثر آن‌ها نمی-دانند.

خداوند مثالی زده است

۱ -۱

(نحل/ ۷۵)

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - إِنَّ هَذَا الْمَثَلَ لِلْکَافِرِ وَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ الْکَافِرَ لَا خَیْرَ عِنْدَهُ وَ الْمُؤْمِنَ یَکْسِبُ الْخَیْرَ.

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - این مثل درباره‌ی کافر و مؤمن است؛ زیرا کافر هیچ خیر و بهره‌ای ندارد ولی مؤمن کسب خیر و پاداش می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۶

بحارالأنوار، ج۹، ص۱۱۶

برده‌ی مملوکی را که قادر بر هیچ‌چیز نیست

۲ -۱

(نحل/ ۷۵)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - عَنْ زُرَارَهًَْ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قَالا الْمَمْلُوکُ لَا یَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِکَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ قُلْتُ فَإِنَّ السَّیِّدَ کَانَ زَوَّجَهُ بِیَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِیَدِ السَّیِّدِ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ وَ الشَّیْءُ الطَّلَاقُ.

امام صادق (علیه السلام) و امام¬باقر (علیه السلام) - زراره گوید: امام صادق (علیه السلام) و امام¬ باقر (علیه السلام) فرمودند: «نکاح و طلاق برای مملوک جایز نیست، مگر با اجازه‌ی مولایشان». عرض کردم: «اگر خود مولا با کنیز ازدواج کرده باشد طلاق به دست کیست»؟ فرمود: «به دست سیّد و اربابش. ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوکًا لاَّ یَقْدِرُ عَلَی شَیْءٍ؛ شَیْءٍ یعنی طلاق».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۶

من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۵۴۱/ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۳۴۷/ الإستبصار، ج۳، ص۲۱۴/ بحارالأنوار، ج۱۰۰، ص۳۴۱/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۵

۲ -۲

(نحل/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ شُعَیْبِ‌بْنِ‌یَعْقُوبَ‌الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَال سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ أَسْمَعُ عَنْ طَلَاقِ الْعَبْدِ قَالَ لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا نِکَاحٌ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ قَالَ لَا یَقْدِرُ عَلَی طَلَاقٍ وَ لَا نِکَاحٍ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

امام صادق (علیه السلام) - شعیب‌بن‌یعقوب عقرقوفی گوید: از امام¬صادق (علیه السلام) درباره‌ی طلاق برده (کنیز) سؤال ¬شد و من آنجا حضور ¬داشتم. امام (علیه السلام) فرمود: «طلاق و نکاحی به اراده‌ی برده (کنیز) وجود ندارد. آیا نشنیده‌اید که خداوند فرموده است: عَبْدًا مَّمْلُوکًا لاَّ یَقْدِرُ عَلَی شَیْءٍ. برده (کنیز) خود قادر به طلاق و نکاح نیست مگر به اذن مولا و اربابش».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۶

تهذیب الأحکام، ج۷، ص۳۴۷/ الإستبصار، ج۳، ص۲۱۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۱، ص۱۸۴/ البرهان

۲ -۳

(نحل/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْعَبْدِ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أَمَتَکَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ وَ إِنْ کَانَتْ أَمَهًَْ قَوْمٍ آخَرِینَ أَوْ حُرَّهًًْ جَازَ طَلَاقُه.

امام¬صادق (علیه السلام) - لیث مرادی می‌گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: «آیا طلاق‌گرفتن فرد [برده]، مجاز است»؟ فرمود: «اگر کنیز تو [مسلمان] است، جایز نیست، زیرا خداوند فرموده است عَبْدًا مَّمْلُوکًا لاَّ یَقْدِرُ عَلَی شَیْءٍ امّا اگر از کنیزان اقوام دیگر (کفّار) است و یا آزاد است، طلاقش جایز است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۶

الکافی، ج۶، ص۱۶۸/ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۳۴۸/ الإستبصار، ج۳، ص۲۱۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۱، ص۱۸۵/ نورالثقلین

۲ -۴

(نحل/ ۷۵)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَال مَرَّ عَلَیْهِ غُلَامٌ لَهُ فَدَعَاهُ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا فَتَی أَرُدُّ عَلَیْکَ فُلَانَهًَْ وَ تُطْعِمَنَا بِدِرْهَمٍ جریب {حَرَثْتَ} قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا نَرْوِی عِنْدَنَا أَنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) أُهْدِیَتْ لَهُ أَوِ اشْتُرِیَتْ جَارِیَهًٌْ فَسَأَلَهَا أَ فَارِغَهًٌْ أَنْتِ أَمْ مَشْغُولَهًٌْ قَالَتْ مَشْغُولَهًٌْ قَالَ فَأَرْسَلَ فَاشْتَرَی بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِمِائَهًِْ دِرْهَمٍ فَقَالَ کَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ لَمْ یَحْفَظُوا أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ وَ هُوَ یَقُولُ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ.

امام¬باقر (علیه السلام) - محمّدبن‌مسلم گوید: جوانی بر امام¬ باقر (علیه السلام) گذر¬ کرد. امام (علیه السلام) او را به نزد خود خواند و فرمود: «ای جوان! فلان کنیز را به تو باز¬می‌گردانم اگر برایمان یک درهم خربزه بخری». [محمّدبن‌مسلم گوید:] گفتم: «فدایتان شوم! ما گمان¬ می‌کردیم و شنیده‌ایم که کنیزی به علی (علیه السلام) هدیه¬ شد یا برایش خریده¬ شد، امام (علیه السلام) از آن کنیز پرسید: «تو فارغ (مجرّد) هستی یا مشغول (متأهّل)»؟ گفت: «مشغول هستم (شوهر¬دارم)». امام پانصد درهم به همسر او داد و زن را از او خرید (یعنی حق طلاق بر عهده‌ی بنده بود). امام ¬باقر (علیه السلام) فرمود: «به علی (علیه السلام) دروغ بسته‌اند و متوجّه¬ نبوده‌اند. آیا نشنیده‌ای خداوند می‌فرماید: ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوکًا لاَّ یَقْدِرُ عَلَی شَیْءٍ»؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۶

بحارالأنوار، ج۱۰۰، ص۳۴۱/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۵/ مستدرک الوسایل، ج۱۵، ص۲۷/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۵

(نحل/ ۷۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) قَالَ کَانَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) یَقُولُ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ وَ یَقُولُ لِلْعَبْدِ لَا طَلَاقَ وَ لَا نِکَاحَ ذَلِکَ إِلَی سَیِّدِهِ وَ النَّاسُ یَرَوْنَ خِلَافَ ذَلِکَ إِذَا أَذِنَ السَّیِّدُ لِعَبْدِهِ لَا یَرَوْنَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا.

امام علی (علیه السلام) - امام¬ صادق (علیه السلام) از پدرش نقل کرده است: علی¬بن¬ابی¬طالب (علیه السلام) فرمود: ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوکًا لاَّ یَقْدِرُ عَلَی شَیْءٍ برای بنده و برده، طلاق و نکاح جایز نیست و این امور به دست مولای اوست؛ ولی مردم خلاف آن را معتقدند و اگر مولایی به برده‌اش اذن نکاح داد، می‌گویند دیگر او حقّی برای طلاق بین زوج و زوجه را ندارد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۸

بحارالأنوار، ج۱۰۰، ص۳۴۲/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۶/ مستدرک الوسایل، ج۱۵، ص۳۶/ البرهان؛ «ذلک… بینهما» محذوف

۲ -۶

(نحل/ ۷۵)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ قَالَ لَا یَتَزَوَّجُ وَ لَا یُطَلَّقُ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوکًا لاَّ یَقْدِرُ عَلَی شَیْءٍ؛ یعنی نه می‌تواند ازدواج¬ کند و نه طلاق ¬بدهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۸

القمی، ج۱، ص۳۸۷/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۷

(نحل/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوکَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهًِْ إِلَی الْحَجِّ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَذْبَحَ عَنْهُ قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ.

امام صادق (علیه السلام) - حسن عطّار گوید: از امام¬ صادق (علیه السلام) پرسیدم: «مردی به مملوک (برده‌ی) خود دستور¬ داده¬ است تا حجّ ¬عمره را به حجّ ¬تمتّع تبدیل ¬کند، آیا باید به جای او قربانی¬ کند»؟ فرمود: «نه! زیرا خداوند می‌فرماید: عَبْدًا مَّمْلُوکًا لاَّ یَقْدِرُ عَلَی شَیْءٍ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۸

تهذیب الأحکام، ج۵، ص۲۰۰/ الإستبصار، ج۲، ص۲۶۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۴، ص۸۴/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۸

(نحل/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ یُنْکِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ أَ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَمْلُوکَهُ فَلْیُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ فَلَیْسَ لِلْعَبْدِ شَیْءٌ مِنَ الْأَمْرِ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا صَفْقَتُهَا.

امام صادق (علیه السلام) - محمّدبن‌مسلم گوید: از امام¬ صادق (علیه السلام) پرسیدم: «مردی می‌خواهد کنیز خود را به ازدواج مرد دیگری درآورد؛ آیا می‌تواند چنین کند و سپس طلاق او را بگیرد»؟ امام (علیه السلام) فرمود: «اگر مملوک باشد می‌تواند هر وقت که خواست، طلاق او را بگیرد و آن دو را از یکدیگر جدا¬ کند؛ زیرا خداوند می‌فرماید: عَبْدًا مَّمْلُوکًا لاَّ یَقْدِرُ عَلَی شَیْءٍ. بنده هیچ اختیاری از خود ندارد و اگر همسر کنیز آزاد باشد، طلاق¬دادن کنیز مساوی آزاد¬کردن اوست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۸

تهذیب الأحکام، ج۷، ص۳۴۰/ الإستبصار، ج۳، ص۲۰۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۱، ص۱۸۲

۲ -۹

(نحل/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَلَبِی عن اباعبدالله (علیه السلام) الرَّجُلُ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ یَنْزِعُهَا إِذَا شَاءَ بِغَیْرِ طَلَاقٍ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ.

امام صادق (علیه السلام) - حلبی گوید: امام ¬صادق (علیه السلام) درباره‌ی مردی که کنیزش را به عقد غلامش درآورده فرمود: «هرگاه بخواهد، آن دو را از هم جدا¬ می‌کند، بی‌آنکه طلاقی در¬ کار باشد؛ زیرا خداوند فرموده است: عَبْدًا مَّمْلُوکًا لاَّ یَقْدِرُ عَلَی شَیْءٍ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۸

بحارالأنوار، ج۱۰۰، ص۳۴۲/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۵/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۲۹۹/ البرهان؛ «یفرق بینهما» بدل «ینزعها»

۲ -۱۰

(نحل/ ۷۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سَعِیدٍ بْنِ یَسَارٍ قَال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ امْرَأَهًٍْ حُرَّهًٍْ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتَشْتَرِیهِ هَلْ یَبْطُلُ نِکَاحُهُ قَالَ نَعَمَْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوک لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ.

امام¬صادق (علیه السلام) - سعیدبن‌یسار گوید: از امام (علیه السلام) پرسیدم: «اگر خانمی آزاده با غلام زرخریدی ازدواج ¬کند و بعداً او (غلام) را از صاحبش خریداری ¬کند، آیا پیوند ازدواجشان می‌گسلد»؟ امام صادق (علیه السلام) فرمود: «آری! عَبْدًا مَّمْلُوکًا لاَّ یَقْدِرُ عَلَی شَیْءٍ»

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۸۸

الکافی، ج۵، ص۴۸۵/ نورالثقلین

آیه وَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَیْنِ أَحَدُهُما أَبْکَمُ لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ‌ءٍ وَ هُوَ کَلٌّ عَلی مَوْلاهُ أَیْنَما یُوَجِّهْهُ لا یَأْتِ بِخَیْرٍ هَلْ یَسْتَوی هُوَ وَ مَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلی صِراطٍ مُسْتَقیمٍ [76]

خداوند مثالی [دیگر] زده¬ است: دو نفر را، که یکی از آن دو، گنگ مادر¬زاد است و قادر بر هیچ کاری نیست و سربار صاحبش می¬باشد؛ او را در ¬پی هر چیز می¬فرستد، کاری از¬ پیش نمی¬برد؛ آیا او، با کسی که امر به عدل و داد می‌کند و بر راهی راست قرار ¬دارد، برابر است؟!

خداوند مثالی [دیگر] زده است: دو نفر را، که یکی از آن دو، گنگ مادرزاد است؛ و قادر بر هیچ کاری نیست و سربار صاحبش می‌باشد؛ او را درپی هر چیز می‌فرستد، کاری ازپیش نمی‌برد

۱ -۱

(نحل/ ۷۶)

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - إِنَّهُ مَثَلٌ لِلْکَافِرِ وَ الْمُؤْمِنِ فَالْأَبْکَمُ الْکَافِرُ وَ الَّذِی یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ الْمُؤْمِنُ.

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - این آیه مَثَل برای کافر و مؤمن است. لال کافر است و آن کس که زبان گویا دارد و امر به عدالت می‌کند مؤمن!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۰

بحارالأنوار، ج۹، ص۱۱۶

آیا او، با کسی که امر به عدل و داد می‌کند و بر راهی راست قرار دارد، برابر است

۲ -۱

(نحل/ ۷۶)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ هَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَ مَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ قَالَ هُوَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ.

امام ¬باقر (علیه السلام) - امام¬ ¬باقر (علیه السلام) درباره‌ی آیه: هَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ فرمود: «منظور علی¬بن¬ابی‌طالب (علیه السلام) است که به عدل امر¬ می‌کند و در مسیر مستقیم است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۰

بحارالأنوار، ج۴۱، ص۱۱۱/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۶۲/ المناقب، ج۲، ص۱۰۷/ الصراط المستقیم، ج۱، ص۲۸۴/ البرهان

۲ -۲

(نحل/ ۷۶)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَیْنِ أَحَدُهُما أَبْکَمُ لا یَقْدِرُ عَلی شَیْءٍ وَ هُوَ کَلٌّ عَلی مَوْلاهُ أَیْنَما یُوَجِّهْهُ لا یَأْتِ بِخَیْرٍ هَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَ مَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ قَالَ کَیْفَ یَسْتَوِی هَذَا وَ هَذَا الَّذِی یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ یَعْنِی أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ الْأَئِمَّهًَْ (علیهم السلام).

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَّجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا أَبْکَمُ لاَ یَقْدِرُ عَلَیَ شَیْءٍ وَهُوَ کَلٌّ عَلَی مَوْلاهُ أَیْنَمَا یُوَجِّههُّ لاَ یَأْتِ بِخَیْرٍ هَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ چگونه این فرد با آن کسی که به عدل و عدالت امر¬ می‌کند، یعنی امیرالمؤمنین (علیه السلام) و ائمّه معصومین (علیهم السلام)، برابر است؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۰

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۸۷/ القمی، ج۱، ص۳۸۷

آیه وَ للهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا کلََمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلیَ کُلِّ شیَ‌ْءٍ قَدِیر [77]

غیب آسمان‌ها و زمین، مخصوص خداست [و او همه را مى داند]؛ و امر قیامت [به قدرى نزديك و آسان است] درست همانند چشم برهم زدن، و یا از آن هم نزدیک‌تر؛ چراکه خدا بر هر چیزی تواناست.

آیه وَ اللهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ لا تَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ [78]

و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود درحالی‌که هیچ¬چیز نمی‌دانستید؛ و برای شما، گوش و چشم و عقل قرار ¬داد، تا شکر به جا آورید.

۱

(نحل/ ۷۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ کَانَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) جَمَاعَهًٌْ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ حُمْرَانُ بْنُ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ الطَّیَّارُ وَ جَمَاعَهًٌْ فِیهِمْ هِشَامُ بْنُ الْحَکَمِ وَ هُوَ شَابٌّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَا هِشَامُ أَ لَا تُخْبِرُنِی کَیْفَ صَنَعْتَ بِعَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ وَ کَیْفَ سَأَلْتَهُ فَقَالَ هِشَامٌ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی أُجِلُّکَ وَ أَسْتَحْیِیکَ وَ لَا یَعْمَلُ لِسَانِی بَیْنَ یَدَیْکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِذَا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْءٍ فَافْعَلُوا قَالَ هِشَامٌ بَلَغَنِی مَا کَانَ فِیهِ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ وَ جُلُوسُهُ فِی مَسْجِدِ الْبَصْرَهًِْ فَعَظُمَ ذَلِکَ عَلَیَ فَخَرَجْتُ إِلَیْهِ وَ دَخَلْتُ الْبَصْرَهًَْ یَوْمَ الْجُمُعَهًِْ فَأَتَیْتُ مَسْجِدَ الْبَصْرَهًِْ فَإِذَا أَنَا بِحَلْقَهًٍْ کَبِیرَهًٍْ فِیهَا عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ وَ عَلَیْهِ شَمْلَهًٌْ سَوْدَاءُ مُتَّزِراً بِهَا مِنْ صُوفٍ وَ شَمْلَهًٌْ مُرْتَدِیاً بِهَا وَ النَّاسُ یَسْأَلُونَهُ فَاسْتَفْرَجْتُ النَّاسَ فَأَفْرَجُوا لِی ثُمَّ قَعَدْتُ فِی آخِرِ الْقَوْمِ عَلَی رُکْبَتَیَّ ثُمَّ قُلْتُ أَیُّهَا الْعَالِمُ إِنِّی رَجُلٌ غَرِیبٌ تَأْذَنُ لِی فِی مَسْأَلَهًٍْ فَقَالَ لِی نَعَم فَقُلْتُ لَهُ أَ لَکَ عَیْنٌ فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَیُّ شَیْءٍ هَذَا مِنَ السُّؤَالِ وَ شَیْءٌ تَرَاهُ کَیْفَ تَسْأَلُ عَنْهُ فَقُلْتُ هَکَذَا مَسْأَلَتِی فَقَالَ یَا بُنَیَّ سَلْ وَ إِنْ کَانَتْ مَسْأَلَتُکَ حَمْقَاءَ قُلْتُ أَجِبْنِی فِیهَا قَالَ لِی سَلْ قُلْتُ أَ لَکَ عَیْنٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا تَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَرَی بِهَا الْأَلْوَانَ وَ الْأَشْخَاصَ قُلْتُ فَلَکَ أَنْفٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَشَمُّ بِهِ الرَّائِحَهًَْ قُلْتُ أَ لَکَ فَمٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَذُوقُ بِهِ الطَّعْمَ قُلْتُ فَلَکَ أُذُنٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا تَصْنَعُ بِهَا قَالَ أَسْمَعُ بِهَا الصَّوْتَ قُلْتُ أَ لَکَ قَلْبٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ أُمَیِّزُ بِهِ کُلَّ مَا وَرَدَ عَلَی هَذِهِ الْجَوَارِحِ وَ الْحَوَاسِّ قُلْتُ أَ وَ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْجَوَارِحِ غِنًی عَنِ الْقَلْبِ فَقَالَ لَا قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ وَ هِیَ صَحِیحَهًٌْ سَلِیمَهًٌْ قَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ الْجَوَارِحَ إِذَا شَکَّتْ فِی شَیْءٍ شَمَّتْهُ أَوْ رَأَتْهُ أَوْ ذَاقَتْهُ أَوْ سَمِعَتْهُ رَدَّتْهُ إِلَی الْقَلْبِ فَیَسْتَیْقِنُ الْیَقِینَ وَ یُبْطِلُ الشَّکَّ قَالَ هِشَامٌ فَقُلْتُ لَه فَإِنَّمَا أَقَامَ اللَّهُ الْقَلْبَ لِشَکِ الْجَوَارِحِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَا بُدَّ مِنَ الْقَلْبِ وَ إِلَّا لَمْ تَسْتَیْقِنِ الْجَوَارِحُ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَا مَرْوَانَ فَاللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَتْرُکْ جَوَارِحَکَ حَتَّی جَعَلَ لَهَا إِمَاماً یُصَحِّحُ لَهَا الصَّحِیحَ وَ یَتَیَقَّنُ بِهِ مَا شُکَّ فِیهِ وَ یَتْرُکُ هَذَا الْخَلْقَ کُلَّهُمْ فِی حَیْرَتِهِمْ وَ شَکِّهِمْ وَ اخْتِلَافِهِمْ لَا یُقِیمُ لَهُمْ إِمَاماً یَرُدُّونَ إِلَیْهِ شَکَّهُمْ وَ حَیْرَتَهُمْ وَ یُقِیمُ لَکَ إِمَاماً لِجَوَارِحِکَ تَرُدُّ إِلَیْهِ حَیْرَتَکَ وَ شَکَّکَ قَالَ فَسَکَتَ وَ لَمْ یَقُلْ لِی شَیْئا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ لِی أَنْتَ هِشَامُ بْنُ الْحَکَمِ فَقُلْتُ لَا قَالَ أَ مِنْ جُلَسَائِهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَمِنْ أَیْنَ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَهًِْ قَالَ فَأَنْتَ إِذاً هُوَ ثُمَّ ضَمَّنِی إِلَیْهِ وَ أَقْعَدَنِی فِی مَجْلِسِهِ وَ زَالَ عَنْ مَجْلِسِهِ وَ مَا نَطَقَ حَتَّی قُمْتُ قَالَ فَضَحِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ قَالَ یَا هِشَامُ مَنْ عَلَّمَکَ هَذَا قُلْتُ شَیْءٌ أَخَذْتُهُ مِنْکَ وَ أَلَّفْتُهُ فَقَالَ هَذَا وَ اللَّهِ مَکْتُوبٌ فِی صُحُفِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی.

امام صادق (علیه السلام) - یونس‌بن‌یعقوب گوید: جمعی از اصحاب امام ¬صادق (علیه السلام) که در میان آن‌ها هشام¬بن¬حکم که جوانی بود خدمت ایشان بودند امام¬ صادق (علیه السلام) فرمود: «ای هشام! برایم نمی‌گویی که با عمربن¬عبید چه کردی و چطور از او سؤال کردی»؟ هشام گفت: «ای پسر رسول¬خدا (صلی الله علیه و آله) فدایت شوم! من شما را تجلیل ¬می¬کنم و شرم ¬دارم و زبانم نمی¬گردد در برابر شما سخن بگویم». فرمود: «چون به شما دستوری ¬دهم به‌جا¬ آورید»! هشام گفت: «به من خبر رسید که عمرو¬بن¬عبید چه وضعی دارد و در مسجد بصره جلسه‌ای دارد. بر من گران آمد؛ به بصره رفتم و روز جمعه به مسجد بصره رفتم، دیدم جمع فراوانی دور هم نشسته‌اند و عمرو¬بن¬عبید عبایی بزرگ و سیاه و پشمی پوشیده بود و عبای بزرگ دیگری هم به دوش انداخته و مردم از او پرسش¬ می¬کنند. من از میان آن‌ها راهی گشودم و در پشت آن‌ها که نشسته بودند زانو زدم و گفتم: «ای عالم! من مردی غریبم، اجازه¬ می¬دهی از تو مسأله‌ای بپرسم»؟ گفت: «آری»! گفتم: «تو چشم داری»؟! گفت: «فرزند جان! این چه سؤالی است؟ چیزی را که می¬بینی چطور از آن سؤال¬ می¬کنی»؟! گفتم: «سؤال من چنین است». گفت: «فرزند جانم! بپرس گرچه سؤالت احمقانه است»! گفتم: «جوابم را بگو»! گفت: «بپرس»! گفتم: «تو چشم داری»؟ گفت: «آری»! گفتم: «با آن‌ها چه می¬کنی»؟ گفت: «رنگ‌ها و اشخاص را می¬بینم». گفتم: «بینی داری»؟ گفت: «آری»! گفتم: «با آن چه می‌کنی»؟ گفت: «با آن بو را استشمام می‌کنم». گفتم: «دهان داری»؟ گفت: «آری»! گفتم: «با آن چه می‌کنی»؟ گفت: «مزّه‌ی هر چیز را درمی‌یابم». گفتم: «گوش داری»؟ گفت: «آری»! گفتم: «با آن چه می‌کنی»؟ گفت: «آوازها را می‌شنوم» گفتم: «دل داری»؟ گفت «آری»! گفتم: «با آن چه می‌کنی»؟ گفت: «با آن هرچه بر این اعضاء وارد¬ شود را تمیز می‌دهم». گفتم: «خود این اعضا تو را از دل بی‌نیاز نمی‌کنند»؟ گفت: «نه»! گفتم: «چطور با اینکه همه درست و سالمند»؟! گفت: «پسر جانم! اعضا چون در چیزی شک¬ کند آن را می‌بوید یا می‌بیند یا می‌چشد یا می‌شنود یا لمس می¬کند و به دل برمی‌گرداند و شکش زائل می‌شود». گفتم: «خدا دل را برای رفع شک اعضا مقرّر¬ کرده ¬است»؟ گفت: «آری»! گفتم: «پس دل لازم است و گرنه اعضا برجا نمی‌شوند». گفت: «آری»! گفتم: «ای ابو¬مروان! خدا اعضای تن تو را وانگذارده و برای آن‌ها امامی مقرّر ¬کرده که حق را به آن‌ها برساند و در مورد شک، آن‌ها را به یقین برساند [درحالی‌که] همه‌ی این خلق را در حیرت و شک و اختلاف رها¬ کرده و امامی برای آن‌ها مقرّر ¬نکرده که در مورد شکّ و حیرت به او رجوع کنند [ولی] برای اعضایت امامی معین¬ کرده که در حیرت و شک خود بدان رجوع کنی»؟ گوید: «خاموش شد و چیزی نگفت». و به من رو¬ کرد و گفت: «تو هشام‌بن‌حکم هستی»؟ گفتم: «نه»! گفت: «همنشین او هستی»؟ گفتم: «نه»! گفت: «از کجایی»؟ گفتم: «از اهل کوفه». گفت: «پس او هستی و مرا در آغوش کشید و در جای خود نشانید و سخن نگفت تا برخاستم». امام¬ صادق (علیه السلام) خندید و گفت: «ای هشام! چه کسی این را به تو آموخت»؟ گفتم: «چیزی است که از شما آموخته¬ام و جمع آوری کرده‌ام». حضرت فرمود: «به خدا! این در صحف ابراهیم (علیه السلام) و موسی (علیه السلام) نوشته شده -است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۰

مرآهًْ العقول، ج۲، ص۲۶۵/ نورالثقلین

آیه أَ لَمْ یَرَوْاْ إِلیَ الطَّیْرِ مُسَخَّرَاتٍ فیِ جَوِّ السَّمَاءِ مَا یُمْسِکُهُنَّ إِلَّا اللهُ إِنَّ فیِ ذَالِکَ لاََیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُون [79]

آیا آن‌ها به پرندگانی که بر فراز آسمان نگه داشته شده‌اند، نظر نیفکندند؟ هیچ‌کس جز خدا آن‌ها را نگاه نمی‌دارد؛ در این امر، نشانه‌هایی [از عظمت و قدرت خدا] است برای کسانی که ایمان می‌آورند.

آیه وَ اللهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّونَها یَوْمَ ظَعْنِکُمْ وَ یَوْمَ إِقامَتِکُمْ وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلی حینٍ [80]

و خدا برای شما از خانه¬هایتان محلّ سکونت [و آرامش] قرار ¬داد؛ و از پوست چهارپایان نیز برای شما خانه¬هایی (خیمه-هایی) قرار ¬داد که روز کوچ¬کردن و روز اقامتتان، به آسانی می¬توانید آن‌ها را جا¬به¬جا کنید؛ و از پشم¬ها و کرک¬ها و موهای آن‌ها، برای شما وسایل زندگی تا زمان معیّنی قرار ¬داد.

۱

(نحل/ ۸۰)

علیّابن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - قَوْلُهُ وَ اللهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناً یَعْنِی الْمَسَاکِنَ وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُیُوتاً یَعْنِی الْخِیَمَ وَ الْمَضَارِبَ تَسْتَخِفُّونَها یَوْمَ ظَعْنِکُمْ أیْ یَوْمَ سَفَرِکُم وَ یَوْمَ إِقامَتِکُمْ یَعْنِی فِی مَقَامِکُمْ وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلی حِینٍ وَ فِی رَوَایَهًِْ أبِی‌الْجَارُودِ فِی قَوْلِهِ أَثاثاً قَالَ الْمَالَ وَ مَتاعاً قَالَ الْمَنَافِعَ إِلی حِینٍ أیْ إلَی حِینَ بَلَاغِهَا.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَاللهُ جَعَلَ لَکُم مِّن بُیُوتِکُمْ سَکَنًا یعنی خانه و منزل. وَجَعَلَ لَکُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُیُوتًا یعنی خیمه، تَسْتَخِفُّونَهَا یَوْمَ ظَعْنِکُمْ یعنی در سفرهایتان. وَیَوْمَ إِقَامَتِکُمْ وقتی‌که جایی مقیم و ساکن شدید، وَ مِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَی حِینٍ. در روایت ابوجارود آمده ¬است که درباره‌ی این آیه فرمود: أَثَاثًا یعنی مال، وَ مَتَاعًا یعنی منافع و سود و بهره، إِلَی حِینٍ یعنی تا زمان رسیدن آن.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۴

القمی، ج۱، ص۳۸۷/ البرهان/ نورالثقلین؛ «قوله و الله جعل لکم… متاعا الی حین» محذوف

۲

(نحل/ ۸۰)

الصّادق (علیه السلام) - فَعُلِمَ أَنَّ إِلَهَ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا وَاحِدٌ حَیٌّ قَیُّومٌ مُدَبِّرٌ حَکِیمٌ وَ أَنَّهُ لَوْ کَانَ غَیْرَهُ لَاخْتَلَفَتِ الْأَشْیَاءُ وَ کَذَلِکَ السَّمَاءُ نَظِیرُ الْأَرْضِ الَّتِی أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا حَبًّا وَ عِنَباً وَ قَضْباً وَ زَیْتُوناًوَ نَخْلًا وَ حَدائِقَ غُلْباً وَ فاکِهَةً وَ أَبًّا بِتَدْبِیرٍ مُؤَلَّفٍ مُبَیَّنٍ بِتَصْوِیرِ الزَّهْرَهًِْ وَ الثَّمَرَهًِْ حَیَاهًًْ لِبَنِی آدَمَ وَ مَعَاشاً یَقُومُ بِهِ أَجْسَادُهُمْ وَ تَعِیشُ بِهَا أَنْعَامُهُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ فِی أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلی حِینٍ وَ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَ الْبَلَاغِ عَلَی ظُهُورِهَا مَعَاشاً لَهُمْ لَا یَحْیَوْنَ إِلَّا بِهِ وَ صَلَاحاً لَا یَقُومُونَ إِلَّا عَلَیْهِ.

امام صادق (علیه السلام) - معلوم شد که خدای خشکی و دریا، آسمان و زمین و هرچه در بین آن دو است، یکتا، زنده، قائم، مدبّر و حکیم است که اگر کسی غیر از او بود همه چیز دچار اختلاف می‌شد. [این نظم] در مورد آسمان، همانند [نظم] زمین است که خداوند از آن هسته‌ها و انگور و شاخه‌های مو و زیتون و خرما و باغ‌های پردرخت و میوه و چراگاه‌ها رویاند و این کار را با تدبیر انجام داد و این کار را تبیین کرد با ایجاد گل‌ها و میوه‌ها برای ادامه‌ی حیات بشر و خوراکی‌ای برای قدرت‌گرفتن بدن‌هایشان و بدن چهارپایانشان، چهارپایانی که خداوند از پشم و کرک و موی آن‌ها کالا و وسائل زندگی تا وقتی معین را آفرید، چهارپایانی برای بهره‌بردن از آنان و سوارشدن بر پشت آن‌ها. این‌ها برای امرار معاش آن‌ها است که جز با آن‌ها زنده نمی‌ماند و این کار مصلحتی است که کارها فقط براساس آن قوام می‌گیرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۴

بحارالأنوار، ج۳، ص۱۹۱

۳

(نحل/ ۸۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا الْأَنْعَامَ لِنَأْکُلَ مِنْهَا وَ جَعَلَ لَنَا مِنْهَا رُکُوباً وَ جَعَلَ لَنَا مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُیُوتاً وَ لِبَاساً وَ فِرَاشاً وَ مَتاعاً إِلی حِینٍ.

امام علی (علیه السلام) - ستایش خدایی را که چهار¬پایان را مسخّر ما کرد تا از آن‌ها بخوریم و آن‌ها را مرکب ما کرد و از پوست آن‌ها برایمان خانه و جامه و فرش و کالا (اسباب زندگی) برای مدّتی [در دنیا] ساخت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۴

بحارالأنوار، ج۹۴، ص۱۹۱

۴

(نحل/ ۸۰)

الصّادق (علیه السلام) - وَ عَنْ جَعْفَرِبْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) أَنَّهُ کَرِهَ شَعْرَ الْإِنْسَانِ فَقَالَ کُلُّ شَیْءٍ سَقَطَ مِنْ حَیٍّ فَهُوَ مَیْتَهًٌْ وَ کَذَا کُلُّ شَیْءٍ سَقَطَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَیَوَانِ وَ هِیَ أَحْیَاءٌ فَهُوَ مَیْتَهًٌْ لَا یُؤْکَلُ وَ رَخَّصَ فِیمَا جُزَّ عَنْهَا مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها إِذَا غُسِلَ أَنْ یُمَسَّ وَ یُصَلَّی فِیهِ وَ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ طَاهِراً خِلَافَ شُعُورِ النَّاسِ.

امام صادق (علیه السلام) - امام صادق (علیه السلام) فرمود: [پوشیدن لباس] موی انسان مکروه است. هر چیزی که از موجود زنده‌ای کنده شود، حکم مردار دارد همین حکم در مورد اعضای کنده شده‌ی حیوانات است که اگر حیوان زنده باشد، عضو کنده شده، مردار است و نباید خورده شود مگر آن اعضایی که اجازه داده شده که پشم و کرک و موهای آن‌هاست که اگر دست خیس به آن زده شود یا در لباسی از جنس آن نماز خوانده شود یا بر سجّاده‌ای از آن جنس نماز خوانده شود، اشکالی ندارد، به شرط آنکه پاک باشد به خلاف موی انسان [که این امور در آن جایز نیست].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۴

بحارالأنوار، ج۸۰، ص۲۳۵/ مستدرک الوسایل، ج۱۶، ص۱۹۱؛ «کره شعر… میته» محذوف و «یلبس» بدل «یمسّ»

آیه وَ اللهُ جَعَلَ لَکُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْجِبالِ أَکْناناً وَ جَعَلَ لَکُمْ سَرابیلَ تَقیکُمُ الْحَرَّ وَ سَرابیلَ تَقیکُمْ بَأْسَکُمْ کَذلِکَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْلِمُونَ [81]

و [نیز] خداوند از آنچه آفریده ¬است سایه¬هایی برای شما قرار¬ داده؛ و از کوه‌ها پناهگاه¬هایی و برای شما پوشش¬هایی آفریده، که شما را از گرما [و سرما] حفظ –می‌کند؛ و پوشش¬هایی که به هنگام جنگ، حافظ شماست؛ این گونه نعمتش را بر شما کامل¬ می¬کند، شاید تسلیم [فرمان او] شوید.

آیه فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَیْکَ الْبَلَاغُ الْمُبِین [82]

اگر روی برتابند، [نگران مباش؛] وظیفه تو تنها ابلاغ آشکار است.

۱

(نحل/ ۸۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا السَّبَبُ الَّذِی بِهِ بَقَاءُ الْخَلْقِ فَقَدْ بَیَّنَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِی کِتَابِهِ أَنَّ بَقَاءَ الْخَلْقِ مِنْ أَرْبَعِ وُجُوهٍ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ اللِّبَاسِ وَ الْکِنِّ وَ الْمَنَاکِحِ لِلتَّنَاسُلِ مَعَ الْحَاجَهًِْ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ إِلَی الْأَمْرِ وَ النَّهْی… وَ أَمَّا اللِّبَاسُ وَ الْأَکْنَانُ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ اللهُ جَعَلَ لَکُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالًا وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْجِبالِ أَکْناناً وَ جَعَلَ لَکُمْ سَرابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَّ وَ سَرابِیلَ تَقِیکُمْ بَأْسَکُمْ کَذلِکَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْلِمُون.

امام علی (علیه السلام) - خداوند شروط بقای مخلوقات را در کتاب خود تبیین کرده است که بقای مخلوقات چهار وجه دارد: غذا و آب (خوراک)، پوشاک، مسکن و ازدواج برای بقای نسل. همه‌ی این امور نیاز به [دستورات و] امر و نهی دارد… خداوند در مورد لباس و مسکن فرموده است: وَ اللهُ جَعَلَ لَکُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْجِبالِ أَکْناناً وَ جَعَلَ لَکُمْ سَرابیلَ تَقیکُمُ الْحَرَّ وَ سَرابیلَ تَقیکُمْ بَأْسَکُمْ کَذلِکَ یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْلِمُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۶

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۳۹

۲

(نحل/ ۸۲)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - فِی قَوْلِهِ وَ اللهُ جَعَلَ لَکُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالًا قَالَ: مَا یَسْتَظِلُّ بِهِ وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْجِبالِ أَکْناناً وَ جَعَلَ لَکُمْ سَرابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَّ یَعْنِی الْقُمُصَ وَ إِنَّمَا جَعَلَ مَا یَجْعَلُ مِنْهُ وَ سَرابِیلَ تَقِیکُمْ بَأْسَکُمْ یَعْنِی الدُّرُوعَ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَاللهُ جَعَلَ لَکُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلاَلًا؛ یعنی آنچه در سایه‌ی آن می‌نشینند. وَجَعَلَ لَکُم مِّنَ الْجِبَالِ أَکْنَانًا وَجَعَلَ لَکُمْ سَرَابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَّ یعنی لباس و پیراهن، وَسَرَابِیلَ تَقِیکُم بَأْسَکُمْ یعنی زره.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۶

القمی، ج۱، ص۳۸۷/ البرهان

۳

(نحل/ ۸۲)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ مِمَّا یَکُونَانِ فَقَالَ لِی یَا أَبَا أَیُّوبَ إِنَّ الْمِرِّیخَ کَوْکَبٌ حَارٌّ وَ زُحَلَ کَوْکَبٌ بَارِدٌ فَإِذَا بَدَأَ الْمِرِّیخُ فِی الِارْتِفَاعِ انْحَطَّ زُحَلُ وَ ذَلِکَ فِی الرَّبِیعِ فَلَا یَزَالانِ کَذَلِکَ کُلَّمَا ارْتَفَعَ الْمِرِّیخُ دَرَجَهًًْ انْحَطَّ زُحَلُ دَرَجَهًًْ ثَلَاثَهًَْ أَشْهُرٍ حَتَّی یَنْتَهِیَ الْمِرِّیخُ فِی الِارْتِفَاعِ وَ یَنْتَهِیَ زُحَلُ فِی الْهُبُوطِ فَیَجْلُوَ الْمِرِّیخُ فَلِذَلِکَ یَشْتَدُّ الْحَرُّ فَإِذَا کَانَ فِی آخِرِ الصَّیْفِ وَ أَوَّلِ الْخَرِیفِ بَدَأَ زُحَلُ فِی الِارْتِفَاعِ وَ بَدَأَ الْمِرِّیخُ فِی الْهُبُوطِ فَلَا یَزَالانِ کَذَلِکَ کُلَّمَا ارْتَفَعَ زُحَلُ دَرَجَهًًْ انْحَطَّ الْمِرِّیخُ دَرَجَهًًْ حَتَّی یَنْتَهِیَ الْمِرِّیخُ فِی الْهُبُوطِ وَ یَنْتَهِیَ زُحَلُ فِی الِارْتِفَاعِ فَیَجْلُوَ زُحَلُ وَ ذَلِکَ فِی أَوَّلِ الشِّتَاءِ وَ آخِرِ الْخَرِیفِ فَلِذَلِکَ یَشْتَدُّ الْبَرْدُ وَ کُلَّمَا ارْتَفَعَ هَذَا هَبَطَ هَذَا وَ کُلَّمَا هَبَطَ هَذَا ارْتَفَعَ هَذَا فَإِذَا کَانَ فِی الصَّیْفِ یَوْمٌ بَارِدٌ فَالْفِعْلُ فِی ذَلِکَ لِلْقَمَرِ وَ إِذَا کَانَ فِی الشِّتَاءِ یَوْمٌ حَارٌّ فَالْفِعْلُ فِی ذَلِکَ لِلشَّمْسِ هَذَا تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ\* وَ أَنَا عَبْدُ رَبِّ الْعَالَمِینَ.

امام¬صادق (علیه السلام) - سلیمان‌بن‌خالد گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی گرما و سرما پرسیدم و ایشان فرمود: «ای ابا¬ایّوب! مرّیخ سیّاره‌ای بسیار داغ و گرم و زُحَل سیّاره‌ای بسیار سرد است؛ هرگاه مرّیخ بالاتر بیاید، زحل به سمت پایین و افق می‌رود، شروع این جابه‌جایی‌ها در بهار است و این دو سیّاره دائماً همین‌طور نسبت به زمین جابه‌جا و دور ¬و -نزدیک می‌شوند. به مدّت سه ماه دائماً مریخ یک درجه به زمین نزدیک¬ می‌شود و زحل یک درجه به افق نزدیک‌تر و از زمین دور¬ می‌شود. تا اینکه مرّیخ کاملاً در آسمان بالا¬ آمده و قابل رؤیت می‌شود و زحل کاملاً دور¬ می‌شود و هوا گرم می‌شود. در اواخر تابستان و اوایل پاییز، جریان برعکس این حرکت اتّفاق¬ می‌افتد. زحل به زمین نزدیک و مریخ از آن دور ¬می‌شود و در اول زمستان، مریخ کاملاً از زمین دور است و زحل نزدیک و لذا هوا سرد می‌شود. امّا اگر در تابستان، روزی سرد داشتیم به علّت تأثیر ماه است. همچنان که اگر در زمستان روز گرمی وجود ¬داشته باشد، به علّت تأثیر خورشید است و این تقدیر و قانون خداوند توانا و عزیز است و من، بنده‌ی پروردگار جهانیان هستم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۶

الکافی، ج۸، ص۳۰۶/ نورالثقلین/ البرهان

آیه یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ یُنْکِرُونَها وَ أَکْثَرُهُمُ الْکافِرُونَ [83]

آن‌ها نعمت خدا را می¬شناسند؛ سپس آن را انکار¬ می¬کنند و اکثرشان کافرند.

۱

(نحل/ ۸۳)

السَّجاد (علیه السلام) - لَمَّا نَزَلَتْ إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فِی مَسْجِدِ الْمَدِینَهًِْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا تَقُولُونَ فِی هَذِهِ الْآیَهًِْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ کَفَرْنَا بِهَذِهِ الْآیَهًِْ نَکْفُرُ بِسَائِرِهَا وَ إِنْ آمَنَّا فَإِنَّ هَذَا ذُلٌّ حِینَ یُسَلِّطُ عَلَیْنَا ابْنَ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) فَقَالُوا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) صَادِقٌ فِیمَا یَقُولُ وَ لَکِنَّا نَتَوَلَّاهُ وَ لَا نُطِیعُ عَلِیّاً (علیه السلام) فِیمَا أَمَرَنَا قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ یُنْکِرُونَها یَعْرِفُونَ یَعْنِی وَلَایَهًَْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ أَکْثَرُهُمُ الْکَافِرُونَ بِالْوَلَایَهًِْ.

امام ¬سجّاد (علیه السلام) - وقتی آیه: سرپرست و ولیّ شما، تنها خداست و پیامبر او و آن‌ها که ایمان آورده‌اند همان‌ها که نماز را برپا می‌دارند، و در حال رکوع، زکات می‌دهند. (مائده/۵۵) نازل¬ شد، گروهی از یاران پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مسجد مدینه جمع ¬شدند و به یکدیگر گفتند: «درباره‌ی این آیه چه می‌اندیشید»؟ گفتند: «اگر این آیه را انکار ¬کنیم، به کل قرآن کافر¬ می‌شویم و اگر به آن ایمان بیاوریم و آن را بپذیریم باید آن هنگام که علیّ¬بن¬ابی‌طالب (علیه السلام) بر ما مسلّط شد از او اطاعت ¬کنیم. می‌دانیم که محمّد (صلی الله علیه و آله) هرچه می‌گوید راست و حقیقت است؛ ما از او اطاعت می‌کنیم، امّا امر او درباره‌ی علی (علیه السلام) را نمی‌پذیریم. سپس این آیه نازل¬ شد: یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ یُنکِرُونَهَا؛ منظور ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) است. وَ أَکْثَرُهُمُ الْکَافِرُونَ یعنی ولایت را انکار ¬می‌کنند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۶

الکافی، ج۱، ص۴۲۷/ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۶۳/ المناقب، ج۳، ص۴؛ فیه: «الذین آمنوا… راکعون» محذوف/ الصراط المستقیم، ج۱، ص۲۶۱/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نحل/ ۸۳)

الصّادق (علیه السلام) - نِعْمَةُ اللهِ هُمُ الْأَئِمَّهًُْ (علیهم السلام) وَ الدَّلِیلُ عَلَی أَنَّ الْأَئِمَّهًَْ (علیهم السلام) نِعْمَهًُْ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ کُفْراً قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) نَحْنُ وَ اللَّهِ نِعْمَهًُْ اللَّهِ الَّتِی أَنْعَمَ بِهَا عَلَی عِبَادِهِ وَ بِنَا فَازَ مَنْ فَازَ.

امام¬صادق (علیه السلام) - نِعْمَتَ اللهِ، ائمّه (هستند و دلیل اینکه ائمّه (نِعْمَتَ اللهِ هستند، این کلام خداوند است که فرمود: أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ کُفْراً؛ به خدا قسم! ما همان نعمت خدا هستیم که خدا به بندگانش عطا ¬کرده و هرکس رستگار ¬شد با پیروی از ما رستگار¬ شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۸

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۵۱/ القمی، ج۱، ص۳۸۷؛ «قال الصادق (نحن… فاز» محذوف/ نورالثقلین/ البرهان؛ «نعمهًْ الله هم الایمه… کفرا» محذوف

۳

(نحل/ ۸۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهًَْ عَن عَلِیٍّ (علیه السلام) قَالَ فَمَا بَالُ قَوْمٍ غَیَّرُوا سُنَّهًَْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ عَدَلُوا عَنْ وَصِیِّهِ لَا یَخَافُونَ أَنْ یَنْزِلَ بِهِمُ الْعَذَابُ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ کُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ جَهَنَّمَ یَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ وَ اللَّهِ نِعْمَهًُْ اللَّهِ الَّتِی أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَی عِبَادِهِ بِنَا فَازَ مَنْ فَازَ.

امام علی (علیه السلام) - اصبغ¬بن¬نباته گوید: امام علی (علیه السلام) فرمود: «آن قومی که سنّت رسول¬خدا (صلی الله علیه و آله) را تغییر¬داده و از وصیّت او عُدول¬ کردند، چه می‌اندیشند؟ آیا نمی‌ترسند از اینکه عذاب بر آن‌ها نازل¬ شود»؟ سپس این آیه را تلاوت ¬نمود: کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند، و قوم خود را به سرای نیستی و نابودی کشاندند؟! [سرای نیستی و نابودی، همان] جهنّم است که آن‌ها در آتش آن وارد می‌شوند و بد قرارگاهی است. (ابراهیم/۲۹۲۸) ». سپس فرمود: «به خدا! ما همان نعمت خدا هستیم که خدا به بندگانش عطا ¬کرده و هر¬کس رستگار¬ شد با پیروی از ما رستگار شده¬ است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۸

بحارالأنوار، ج۵۵، ص۲۲/ البرهان

۴

(نحل/ ۸۳)

الباقر (علیه السلام) - قَدْ عَرَّفَهُمْ وَلَایَهًَْ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ أَمَرَهُمْ بِوَلَایَتِهِ ثُمَّ أَنْکَرُوا بَعْدَ وَفَاتِهِ.

امام باقر (علیه السلام) - پیامبر (صلی الله علیه و آله) ولایت علی (علیه السلام) را به آن‌ها شناساند و آن‌ها را به پذیرفتن آن امر کرد، امّا بعد از وفات پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن را انکار کردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۸

بحارالأنوار، ج۳۵، ص۴۲۴/ المناقب، ج۳، ص۹۹/ البرهان

۵

(نحل/ ۸۳)

الصّادق (علیه السلام) - یَعْرِفُونَ یَوْمَ الْغَدِیرِ وَ یُنْکِرُونَهَا یَوْمَ السَّقِیفَهًِْ.

امام ¬صادق (علیه السلام) - نعمت روز غدیر را می¬شناسند و آن را در روز سقیفه انکار می¬کنند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۸

بحارالأنوار، ج۳۷، ص۱۶۵/ جامع الأخبار، ص۱۱

۶

(نحل/ ۸۳)

الکاظم (علیه السلام) - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآیَهًِْ یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ قَالَ عَرَفُوهُ ثُمَّ أَنْکَرُوهُ.

امام ¬کاظم (علیه السلام) - [از ایشان] درباره‌ی آیه: یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ یُنکِرُونَهَا وَأَکْثَرُهُمُ الْکَافِرُونَ سؤال¬ شد، فرمود: «یعنی ابتدا او را می‌شناختند، سپس انکارش ¬کردند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۸

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۵۶/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۶/ نورالثقلین/ البرهان

۷

(نحل/ ۸۳)

الحسین (علیه السلام) - عَنْ سَلَمَهًَْ‌بْنِ‌عَطَاءٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ خَرَجَ الْحُسَیْنُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ (علیه السلام) عَلَی أَصْحَابِه فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِکْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلَّا لِیَعْرِفُوهُ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَهًِْ مَا سِوَاهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی فَمَا مَعْرِفَهًُْ اللَّهِ قَالَ مَعْرِفَهًُْ أَهْلِ کُلِّ زَمَانٍ إِمَامَهُمُ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ طَاعَتُهُ.

امام¬حسین (علیه السلام) - سلمهًْ‌بن‌عطا از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است: امام حسین (علیه السلام) به‌سوی یارانش رفت [و فرمود]: ای مردم! حقیقتاً خداوند، قسم به ذاتش، بنده‌ها را نیافریده جز برای اینکه او را بشناسند و چون او را شناختند او را بپرسند و با پرستش او از پرستش هرچه جز او، درگذرند. مردی به امام (علیه السلام) گفت: «ای پسر رسول-خدا (صلی الله علیه و آله)، پدر و مادرم به فدایت! شناخت خدا چیست»؟ فرمود: «اینکه مردم هر زمان، امام خود را که بر آن‌ها فرمانبردن از او واجب است، بشناسند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۸

بحارالأنوار، ج۵، ص ۳۱۲

۸

(نحل/ ۸۳)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی حَمْزَهًَْ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) یَا أَبَا حَمْزَهًَْ إِنَّمَا یَعْبُدُ اللَّهَ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَ أَمَّا مَنْ لَا یَعْرِفُ اللَّهَ کَأَنَّمَا یَعْبُدُ غَیْرَهُ هَکَذَا ضَالًّا قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ مَا مَعْرِفَهًُْ اللَّهِ قَالَ یُصَدِّقُ اللَّهَ وَ یُصَدِّقُ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فِی مُوَالاهًِْ عَلِیٍّ وَ الِایتِمَامِ بِهِ وَ بِأَئِمَّهًِْ الْهُدَی مِنْ بَعْدِهِ وَ الْبَرَاءَهًُْ إِلَی اللَّهِ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَ کَذَلِکَ عِرْفَانُ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَیُّ شَیْءٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَنَا اسْتَکْمَلْتُ حَقِیقَهًَْ الْإِیمَانِ قَالَ تُوَالِی أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ تُعَادِی أَعْدَاءَ اللَّهِ وَ تَکُونُ مَعَ الصَّادِقِینَ کَمَا أَمَرَکَ اللَّهُ قَالَ قُلْت وَ مَنْ أَوْلِیَاءُ اللَّهِ فَقَالَ أَوْلِیَاءُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ (ثُمَّ انْتَهَی الْأَمْرُ إِلَیْنَا ثُمَّ ابْنِی جَعْفَرٌ وَ أَوْمَأَ إِلَی جَعْفَرٍ وَ هُوَ جَالِسٌ فَمَنْ وَالَی هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَالَی أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ کَانَ مَعَ الصَّادِقِینَ کَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ قُلْتُ وَ مَنْ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ الْأَوْثَانُ الْأَرْبَعَهًُْ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ أَبُو الْفَصِیلِ وَ رُمَعُ وَ نَعْثَلٌ وَ مُعَاوِیَهًُْ وَ مَنْ دَانَ دِینَهُمْ فَمَنْ عَادَی هَؤُلَاءِ فَقَدْ عَادَی أَعْدَاءَ اللَّهِ.

امام باقر (علیه السلام) - ابوحمزه ثمالی گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: «تنها کسانی‌که خدا را شناخته باشند او را عبادت می‌کنند و کسانی‌که او را نمی‌شناسند گویا کسی غیر از او را عبادت می‌کنند و به این ترتیب گمراهند». گفتم: «خداوند موفّقت بدارد، معرفت خدا چیست»؟ فرمود: «تصدیق خداوند و تصدیق کلام محمّد (صلی الله علیه و آله) فرستاده‌ی خدا در مورد جانشین خود علی (علیه السلام) و تصدیق امام، قراردادن او و امامان هدایت پس از او و اعلام برائت به خدا از دشمنان خداست؛ این معنای شناخت خداست». گفتم: «خداوند موفّقت بدارد، آن چیست که اگر بدانم [درک] حقیقت ایمان را کامل کرده‌ام»؟ فرمود: دوستان خدا را دوست بدار و با دشمنان خدا دشمنی کن و همان‌گونه که خداوند به تو امر کرده از زمره‌ی راستگویان باش». گفتم: «دوستان و دشمنان خدا چه کسانی هستند»؟ فرمود: «اولیای خدا عبارتند از: محمّد (صلی الله علیه و آله) فرستاده‌ی خدا و علی (علیه السلام) و حسن (علیه السلام) و حسین (علیه السلام) و علی‌بن‌الحسین (علیه السلام) و انتهای این سلسله به من می‌رسد و درحالی‌که با دست به امام باقر (علیه السلام) که در مجلس نشسته بود اشاره می‌کرد، فرمود: «و پس از او به پسر جعفر (علیه السلام) می‌رسد. پس هرکس این‌ها را دوست بدارد [و پیروی کند] از اولیای خدا پیروی کرده و طبق دستور الهی از راستگویان است». گفتم: «خداوند موفّقت گرداند، دشمنان خدا چه کسانی هستند»؟ فرمود: «آن بت‌های چهارگانه». گفتم: «آن‌ها چه کسانی هستند»؟ فرمود: «ابوالفصیل و رمع و نعثل و معاویه و تمام کسانی که پیرو منش آن‌ها بودند؛ هرکس با اینان دشمنی کند با دشمنان خدا دشمنی کرده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۶۹۸

بحارالأنوار، ج۲۷، ص۵۷

۹

(نحل/ ۸۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ‌ابْنِ‌حَازِمٍ قَال قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یُعْرَفَ بِخَلْقِهِ بَلِ الْخَلْقُ یُعْرَفُونَ بِاللَّهِ، قَالَ صَدَقْتَ، قَالَ، قُلْتُ إِنَّ مَنْ عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبّاً فَقَدْ یَنْبَغِی أَنْ یَعْرِفَ أَنَّ لِذَلِکَ الرَّبِّ رِضًا وَ سَخَطاً، وَ أَنَّهُ لَا یُعْرَفُ رِضَاهُ وَ سَخَطُهُ إِلَّا بِرَسُولٍ لِمَنْ لَمْ یَأْتِهِ الْوَحْیُ، فَیَنْبَغِی أَنْ یُطْلَبَ الرُّسُلُ، فَإِذَا لَقِیَهُمْ عَرَفَ أَنَّهُمُ الْحُجَّهًُْ وَ أَنَ لَهُمُ الطَّاعَهًَْ الْمُفْتَرَضَهًَْ، فَقُلْتُ لِلنَّاسِ أَ لَیْسَ یَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَانَ هُوَ الْحُجَّهًُْ مِنَ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالُوا بَلَی، قُلْتُ فَحِینَ مَضَی رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَنْ کَانَ الْحُجَّهًُْ قَالُوا الْقُرْآنُ، فَنَظَرْتُ فِی الْقُرْآنِ فَإِذَا هُوَ یُخَاصِمُ بِهِ الْمُرْجِئِیُّ وَ الْقَدَرِیُّ وَ الزِّنْدِیقُ الَّذِی لَا یُؤْمِنُ بِهِ حَتَّی یَغْلِبَ الرِّجَالَ بِخُصُومَتِهِ، فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا یَکُونُ حُجَّهًًْ إِلَّا بِقَیِّمٍ، مَا قَالَ فِیهِ مِنْ شَیْءٍ کَانَ حَقّاً، فَقُلْتُ لَهُمْ مَنْ قَیِّمُ الْقُرْآنِ فَقَالُوا ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ کَانَ یَعْلَمُ وَ عُمَرُ یَعْلَمُ وَ حُذَیْفَهًُْ، قُلْتُ کُلُّهُ قَالُوا لَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً، فَقَالُوا إِنَّهُ مَا کَانَ یَعْرِفُ ذَلِک کُلَّهُ إِلَّا عَلِیٌّ (علیه السلام)، وَ إِذَا کَانَ الشَّیْءُ بَیْنَ الْقَوْمِ وَ قَالَ هَذَا لَا أَدْرِی وَ قَالَ هَذَا لَا أَدْرِی وَ قَالَ هَذَا لَا أَدْرِی، وَ قَالَ هَذَا أَدْرِی وَ لَمْ یُنْکَرْ عَلَیْهِ: کَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) کَانَ قَیِّمَ الْقُرْآنِ وَ کَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَهًًْ وَ کَانَ حُجَّهًًْ عَلَی النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَنَّهُ مَا قَالَ فِی الْقُرْآنِ فَهُوَ حَقٌّ، فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ، فَقُلْتُ إِنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) لَمْ یَذْهَبْ حَتَّی تَرَکَ حُجَّهًًْ مِنْ بَعْدِهِ کَمَا تَرَکَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَنَّ الْحُجَّهًَْ بَعْدَ عَلِیٍّ (علیه السلام) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ (علیه السلام).

امام¬صادق (علیه السلام) - ابنِ‌حازم گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض¬ کردم: «خداوند بزرگوارتر و گرامی‌تر است از اینکه به‌وسیله‌ی مخلوقش شناخته شود؛ بلکه مخلوقات به‌وسیله‌ی خدا شناخته¬ می‌شوند». فرمود: «درست گفتی»! عرض¬ کردم: «هر¬که بداند پروردگاری دارد سزاوار است که بداند برای او خرسندی و خشمی است. و خرسندی و خشم او جز به‌وسیله‌ی وحی یا پیغمبر فهمیده ¬نمی‌شود و کسی که وحی بر خودش نازل ¬نشود باید که در طلب پیغمبران باشد و چون ایشان را ملاقات ¬کرد، بداند که ایشانند حجّت خدا و اطاعتشان لازم است. من با چند نفر مناظره¬ کرده به آن‌ها گفتم: مگر شما نمی‌دانید که: پیامبر ¬اکرم (صلی الله علیه و آله)، حجّت¬ خدا در میان مردم است وقتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از دنیا رفت چه کسی حجّت خدا بعد از اوست»؟ گفتند: «قرآن». من دقت ¬کردم، دیدم در مورد آیات قرآن مرجئه و خوارج و قدری (آن‌ها که قائل به جبر و قدر هستند) و طبیعی مذهبان اختلاف می¬کنند و به بحث و انتقاد می¬پردازند، یکی بر دیگری پیروز¬ شود، فهمیدم که قرآن نمی¬تواند حجّت باشد مگر به‌وسیله‌ی امام و رهبری دیگر. هرچه در قرآن فرموده ¬است، حق است [امّا تشخیص معنی آن احتیاج به مفسّر معصوم دارد]. به آن‌ها گفتم: «چه کسی راهبر و راهنمای قرآن است». جواب دادند: «عبد-اللّه¬بن¬مسعود، فلانی، فلانی و فلانی از قرآن اطّلاع¬ داشتند». گفتم: «به تمام قرآن وارد ¬بودند». گفتند: «نه»! کسی را نیافتم که بگوید همه‌ی قرآن را می¬داند جز علی¬بن¬ابی‌طالب (علیه السلام). وقتی قرآن میان آن‌ها باشد این یکی می¬گوید: نمی¬دانم؛ آن دیگری نیز اظهار بی‌اطّلاعی¬کند پس در این صورت من یقین ¬می¬کنم و گواهی ¬می¬دهم که رهبر خلق و راهنمای آن‌ها علی¬بن-ابی‌طالب (علیه السلام) است [که نگهبان قرآن است]. اطاعت از او واجب و او حجّت خدا پس از پیامبر ¬اکرم (صلی الله علیه و آله) است و هرچه او درباره‌ی قرآن بگوید، صحیح است». فرمود: «احسنت بر تو، خدا تو را رحمت¬کند»! من پیشانی امام (علیه السلام) را بوسیده، گفتم: «علی¬بن¬ابی‌طالب (علیه السلام) از دنیا نرفت مگر اینکه حجّتی بعد از خود به‌جای گذاشت؛ مثل پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که جانشین تعیین کرد و امام¬ حسن (علیه السلام) جانشین علی (علیه السلام) است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۰۰

رجال الکشی، ص۴۲۰

آیه وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهیداً ثُمَّ لا یُؤْذَنُ لِلَّذینَ کَفَرُوا وَ لا هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ [84]

[به خاطر بیاور] روزی را که از هر امّتی گواهی [بر آنان] بر¬می¬انگیزیم؛ سپس به آنان که کفر ورزیدند، اجازه‌ی [سخن گفتن] داده نمی¬شود؛ [بلکه اعضاى آن‌ها گواهى¬ می¬دهند؛] و اجازه‌ی عذرخواهی و تقاضای عفو نیز به آنان نمی¬دهند.

آیه وَ إِذَا رَءَا الَّذِینَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا یخفَّفُ عَنهُمْ وَ لَا هُمْ یُنظَرُون [85]

و هنگامی‌که ستمکاران عذاب را ببینند، دیگر نه از مجازاتشان کاسته می‌شود، و نه مهلت داده می‌شوند.

امّتی

۱ -۱

(نحل/ ۸۵)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ الْأُمَّهًُْ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَلَی وُجُوهٍ کَثِیرَهًٍْ فَمِنْهُ الْخَلْقَ کُلَّهُمْ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ تَری کُلَّ أُمَّةٍ جاثِیَةً کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعی إِلی کِتابِهَا وَ قَوْلُهُ وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً ثُمَّ لا یُؤْذَنُ لِلَّذِینَ کَفَرُوا وَ لا هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - امّت در قرآن در معناهای مختلفی استفاده شده که یک معنای آن اشاره به کلّ مخلوقات دارد. مانند این آیه‌ی قرآن که می‌فرماید: در آن روز هر امّتی را می‌بینی [که از شدّت ترس و وحشت] بر زانو نشسته، هر امّتی به‌سوی کتابش خوانده می‌شود. (جاثیه/۲۸) و آیه‌ای که می‌فرماید: وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً ثُمَّ لا یُؤْذَنُ لِلَّذِینَ کَفَرُوا وَ لا هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ و امثال این آیات در قرآن فراوان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۰۲

بحارالأنوار، ج۵۱، ص۴۴

۱ -۲

(نحل/ ۸۵)

الباقر (علیه السلام) - أَبُوحَمْزَهًَْ الثُّمَالِیُّ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً قَالَ نَحْنُ الشُّهُودُ عَلَی هَذِهِ الْأُمَّهًِْ.

امام باقر (علیه السلام) - ابوحمزه ثمالی از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: «در آیه‌ی وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أُمَّه‌ی شَهیداً، ما آن شاهدان و گواهان بر این امّت هستیم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۰۲

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۵۱/ المناقب، ج۴، ص۱۷۹/ نورالثقلین

شهید

۲ -۱

(نحل/ ۸۵)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ قَوْلُهُ وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً قَالَ: لِکُلِّ زَمَانٍ وَ أُمَّهًٍْ إِمَامٌ، یُبْعَثُ کُلُّ أُمَّهًٍْ مَعَ إِمَامِهَا.

علی‌بن‎ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِن کلُِّ أُمَّةٍ شَهِیداً؛ هر زمان و هر امّتی، امام خود را دارد و هر امّتی همراه امام خود مبعوث¬ می‌شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۰۲

القمی، ج۱، ص۳۸۸/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ إِذَا رَءَا الَّذِینَ أَشْرَکُواْ شُرَکَاءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَکَاؤُنَا الَّذِینَ کُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِکَ فَأَلْقَوْاْ إِلَیْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّکُمْ لَکَذِبُون [86]

و هنگامی‌که مشرکان معبودهایی را که همتای خدا قرار دادند می‌بینند، می‌گویند: «پروردگارا! اینها همتایانی هستند که ما به جای تو، آن‌ها را می‌خواندیم [و پرستش مى‌كرديم].» در این هنگام، معبودان به آن‌ها می‌گویند: «شما دروغگو هستید! [شما هواى نفس خود را پرستش مى‌كرديد]».

آیه وَ أَلْقَوْاْ إِلیَ اللهِ یَوْمَئذٍ السَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُم مَّا کاَنُواْ یَفْترَُون [87]

و در آن روز، آن‌ها [ناگزير] در پیشگاه خدا تسلیم می‌شوند؛ و آنچه را [نسبت به خدا] دروغ می‌بستند، از نظرشان گم و نابود می‌شود.

آیه الَّذِینَ کَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِیلِ اللّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِما کانُوا یُفْسِدُونَ [88]

کسانی که کافر شدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند، به‌خاطر فسادی که می‌کردند، عذابی بر عذابشان می‌افزاییم.

۱

(نحل/ ۸۸)

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ قَالَ کَفَرُوا بَعْدَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ صَدُّوا عَنْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام).

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ؛ یعنی بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) کافر شدند و از امیرالمؤمنین (علیه السلام) روی برگرداندند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۰۲

بحارالأنوار، ج۳۱، ص۵۷۸/ القمی، ج۱، ص۳۸۸/ نورالثقلین

آیه وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فی کُلِّ أُمَّةٍ شَهیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِکَ شَهیداً عَلی هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً وَ بُشْری لِلْمُسْلِمینَ [89]

[به یاد آور] روزی را که از هر امّتی، گواهی از خودشان بر آن‌ها برمی‌انگیزیم؛ و تو را گواه بر آنان قرار¬ می¬دهیم؛ و این کتاب را که بیانگر همه چیز و مایه‌ی هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است، بر تو نازل¬ کردیم.

[به یاد آور] روزی را که از هر امّتی، گواهی از خودشان بر آن‌ها برمی‌انگیزیم؛ و تو را گواه بر آنان قرار می‌دهیم

۱ -۱

(نحل/ ۸۹)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَعْنِی مِنَ الْأَئِمَّهًِْ (علیهم السلام) ثُمَّ قَالَ لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ جِئْنا بِکَ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) شَهِیداً عَلی هؤُلاءِ یَعْنِی عَلَی الْأَئِمَّهًِْ (علیهم السلام) فَرَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) شَهِیدٌ عَلَی الْأَئِمَّهًِْ (علیهم السلام) وَ هُمْ شُهَدَاءُ عَلَی النَّاسِ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ منظور ائمّه (علیهم السلام) است؛ آنگاه [در ادامه‌ی آیه] به پیامبر (صلی الله علیه و آله) ¬ می‌فرماید: وَ جِئْنا بِکَ‌ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! تو را می‌آوریم، شَهِیداً عَلی هؤُلاءِ تا گواه بر ائمّه (علیهم السلام) باشی! پس پیامبر ¬اکرم (صلی الله علیه و آله) گواه بر ائمّه (علیهم السلام) است و آن‌ها گواه بر مردم هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۰۴

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۴۱/ القمی، ج۱، ص۳۸۸

و این کتاب را که بیانگر همه چیزاست بر تو نازل کردیم

۲ -۱

(نحل/ ۸۹)

الباقر (علیه السلام) - مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا أَعْطَاهُ مِنَ الْعِلْمِ بَعْضَهُ مَا خَلَا النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) فَإِنَّهُ أَعْطَاهُ مِنَ الْعِلْمِ کُلَّهُ فَقَالَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ.

امام باقر (علیه السلام) - خداوند هیچ پیامبری را بر نیانگیخت؛ مگر اینکه بخشی از علم را به او داد به جز پیامبر ما (صلی الله علیه و آله)، که به او تمام علم را داد و در قرآن فرمود: تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۰۴

بحارالأنوار، ج۲۶، ص۶۴/ فرات الکوفی، ص۱۴۵

۲ -۲

(نحل/ ۸۹)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ اللَّهُ لِمُوسَی (علیه السلام) وَ کَتَبْنا لَهُ فِی الْأَلْواحِ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ یَکْتُبْهُ لِمُوسَی (علیه السلام) الشَّیْءَ کُلَّهُ وَ قَالَ اللَّهُ لِعِیسَی (علیه السلام) لِیُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی یَخْتَلِفُونَ فِیهِ وَ قَالَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ جِئْنا بِکَ شَهِیداً عَلی هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند تبارک¬و¬تعالی درباره‌ی موسی (علیه السلام) فرموده ¬است: و برای او در الواح از هر موضوعی نوشتیم. (اعراف/۱۴۵) پس دانستیم که خداوند همه چیز را برای موسی ننوشت و خدا برای عیسی (علیه السلام) فرموده ¬است: تا چیزهایی را که در آن اختلاف می‌کنید بیان کنم. (زخرف/۶۳) و درباره‌ی محمّد (صلی الله علیه و آله) فرموده¬ است: وَجِئْنَا بِکَ شَهِیدًا عَلَی هَؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ. [یعنی فقط کتاب پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) کامل بود].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۰۴

بحارالأنوار، ج۸۹، ص۱۰۲/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۶/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۳

(نحل/ ۸۹)

الباقر (علیه السلام) - عَبْدِاللَّهِ‌بْنِ‌الْوَلِیدِالسَّلْمَانِ قَالَ قَالَ لِی أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) یَا عَبْدَ اللَّهِ مَا تَقُولُ الشِّیعَهًُْ فِی عَلِیٍّ وَ مُوسَی وَ عِیسَی (علیهم السلام) قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مِنْ أَیِّ الْحَالَاتِ تَسْأَلُنِی قَالَ أَسْأَلُکَ عَنِ الْعِلْمِ فَأَمَّا الْفَضْلُ فَهُمْ سَوَاءٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا عَسَی أَقُولُ فِیهِمْ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ أَعْلَمُ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَ لَیْسَ یَقُولُونَ لِعَلِیٍّ (علیه السلام) مَا لِلرَّسُولِ (صلی الله علیه و آله) مِنَ الْعِلْمِ قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَخَاصِمْهُمْ فِیهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَالَ لِمُوسَی (علیه السلام) وَ کَتَبْنا لَهُ فِی الْأَلْواحِ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ فَأَعْلَمَنَا أَنَّهُ لَمْ یُبَیِّنْ لَهُ الْأَمْرَ کُلَّهُ وَ قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ جِئْنا بِکَ شَهِیداً عَلی هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ.

امام باقر (علیه السلام) - عبد¬الله¬بن¬¬ولید¬ سلمان ¬گوید: «امام¬ باقر (علیه السلام) به من فرمود: «ای عبدالله! شیعه درباره‌ی علی، موسی و عیسی (علیهم السلام) چه عقیده‌ای دارند»؟ پرسیدم: «فدایت شوم! از چه نظر پرسش می‌کنید»؟ فرمود: «از جهت علم، چون از نظر فضیلت یکسان‌اند»؟ گفتم: «فدایت شوم من در مورد آن‌ها چه بگویم»؟ [شما داناترید] فرمود: «به خدا سوگند! علی (علیه السلام) از آن دو داناتر است». سپس فرمود: «عبدالله! آیا نمی‌دانی که علم علی (علیه السلام) عین علم محمّد (صلی الله علیه و آله) است»؟ گفتم: «آری»! فرمود: «این چنین به آن‌ها ثابت کن که خداوند تبارک¬و¬تعالی درباره‌ی موسی (علیه السلام) می‌فرماید: و برای او در الواح از هر موضوعی نوشتیم. (اعراف/۱۴۵) این آیه به ما می‌فهماند که خداوند همه‌ی امور را برای او (موسی (علیه السلام) ) آشکار نکرد امّا خداوند متعال درباره‌ی حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) فرمود: وَ جِئْنا بِکَ شَهِیداً عَلی هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۰۴

بحارالأنوار، ج۱۳، ص۲۴۲/ بحارالأنوار، ج۲۶، ص۱۹۸/ قصص الأنبیاءللجزایری، ص۲۷۸

۲ -۴

(نحل/ ۸۹)

الصّادق (علیه السلام) -ِ عَنْ أَبِی‌خُنَیْسٍ‌الْکُوفِیِّ قَال حَضَرْتُ مَجْلِسَ الصَّادِقِ (علیه السلام) وَ عِنْدَهُ جَمَاعَهًٌْ مِنَ النَّصَارَی فَقَالُوا فَضْلُ مُوسَی وَ عِیسَی (علی‌ها السلام) وَ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) سَوَاءٌ لِأَنَّهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَصْحَابُ الشَّرَائِعِ وَ الْکُتُبِ فَقَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) إِنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) أَفْضَلُ مِنْهُمَا وَ أَعْلَمُ وَ لَقَدْ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یُعْطِ غَیْرَهُ فَقَالُوا آیَهًٌْ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی نَزَلَتْ فِی هَذَا قَالَ (علیه السلام) نَعَمْ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ کَتَبْنا لَهُ فِی الْأَلْواحِ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی لِعِیسَی (علیه السلام) وَ لِأُبَیِّنَ لَکُمْ بَعْضَ الَّذِی تَخْتَلِفُونَ فِیهِ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی لِلسَّیِّدِ الْمُصْطَفَی (صلی الله علیه و آله) وَ جِئْنا بِکَ شَهِیداً عَلی هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی لِیَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسالاتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَیْهِمْ وَ أَحْصی کُلَّ شَیْءٍ عَدَداً فَهُوَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُمَا وَ لَوْ حَضَرَ مُوسَی وَ عِیسَی (علی‌ها السلام) بِحَضْرَتِی وَ سَأَلَانِی لَأَجَبْتُهُمَا وَ سَأَلْتُهُمَا مَا أَجَابَا.

امام صادق (علیه السلام) - ابوخنیس کوفی گوید: خدمت امام ¬صادق (علیه السلام) رسیدم، گروهی از نصرانیان در خدمت ایشان بودند. آن‌ها ادّعا¬¬¬ می¬کردند که مقام موسی (علیه السلام)، عیسی (علیه السلام) و محمّد (صلی الله علیه و آله) مساوی است چون همه‌ی آن‌ها دارای شریعت و کتاب آسمانی هستند. امام ¬صادق (علیه السلام) فرمود: «حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) بهتر و داناتر از آن دو است. خداوند به او آنقدر علم عطا¬ فرموده که به دیگری نداده ¬است». گفتند: «آیا آیه‌ای در قرآن هست که شاهد بر این مطلب باشد»؟ فرمود: «آری! این آیه: و برای او در الواح از هر موضوعی نوشتیم. (اعراف/۱۴۵) و این آیه که به عیسی (علیه السلام) می‌فرماید: تا چیزهایی را که در آن اختلاف می‌کنید بیان کنم (زخرف/۶۳) و فرمایش خداوند به حضرت ¬محمد (صلی الله علیه و آله) که می‌فرماید: وَ جِئْنا بِکَ شَهِیداً عَلی هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ. و این آیه: تا بداند که آن‌ها پیام‌های پروردگارشان را رسانیده‌اند و خدا به آنچه در نزد آن‌هاست احاطه دارد و همه چیز را به عدد شماره کرده است (جن/۲۸). به خدا قسم! حضرت¬ محمد (صلی الله علیه و آله) داناتر از هر دوی آن‌هاست؛ اگر حضرت موسی (علیه السلام) و عیسی (علیه السلام) پیش من بیایند و از من سؤال بنمایند به آن‌ها جواب¬ می‌دهم و [وقتی من] سؤال ¬می‌کنم؛ آن‌ها جواب¬ نمی‌دهند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۰۶

بحارالأنوار، ج۱۰، ص۲۱۵/ المناقب، ج۴، ص۲۶۲

۲ -۵

(نحل/ ۸۹)

الصّادق (علیه السلام) - حَجَّ هِشَامُ‌بْنُ‌عَبْدِ‌الْمَلِکِ‌بْنِ‌مَرْوَانَ سَنَهًًْ مِنَ السِّنِینَ وَ کَانَ قَدْ حَجَّ فِی تِلْکَ السَّنَهًِْ مُحَمَّدُ بْنُ‌عَلِیٍّ الْبَاقِرُ (علیه السلام) وَ ابْنُهُ جَعْفَرُ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) … فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد (علیه السلام) قَالَ هِشَامُ‌بْنُ‌عَبْدِ‌الْمَلِکِ إِنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) کَانَ یَدَّعِی عِلْمَ الْغَیْبِ وَ اللَّهُ لَمْ یُطْلِعْ عَلَی غَیْبِهِ أَحَداً فَمِنْ أَیْنَ ادَّعَی ذَلِکَ فَقَالَ أَبِی إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِکْرُهُ أَنْزَلَ عَلَی نَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) کِتَاباً بَیَّنَ فِیهِ مَا کَانَ وَ مَا یَکُونُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً وَ بُشْری لِلْمُسْلِمِینَ وَ فِی قَوْلِهِ وَ کُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مُبِینٍ وَ فِی قَوْلِهِ ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ وَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی نَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنْ لَا یَبْقَی فِی غَیْبِهِ وَ سِرِّهِ وَ مَکْنُونِ عِلْمِهِ شَیْئاً إِلَّا یُنَاجِی بِهِ عَلِیّاً (علیه السلام) فَأَمَرَهُ أَنْ یُؤَلِّفَ الْقُرْآنَ مِنْ بَعْدِهِ… ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) یُقَاتِلُ عَلَی تَأْوِیلِ الْقُرْآنِ کَمَا قَاتَلْتُ عَلَی تَنْزِیلِهِ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ أَحَدٍ تَأْوِیلُ الْقُرْآنِ بِکَمَالِهِ وَ تَمَامِهِ إِلَّا عِنْدَ عَلِیٍّ (علیه السلام).

امام صادق (علیه السلام) - هشام‌بن‌عبدالملک‌بن‌مروان در سالی که امام باقر و امام صادق (علی‌ها السلام) به حج رفتند، حج بجا آورد… امام صادق (علیه السلام) فرمود: … هشام گفت: «علی (علیه السلام) ادّعا¬ می‌کرد که علم غیب می‌داند؛ حال¬ آنکه پروردگار هیچ‌کس را به علم غیب خود مطّلع نساخته است؛ پس علی (علیه السلام) به چه دلیل چنین ادّعایی می‌کرد»؟! پدرم فرمود: «خداوند بر پیامبرش کتابی فرستاد که هرچه را بوده و تا روز واپسین خواهد ¬بود در آن بیان ¬داشته ¬است؛ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً وَ بُشْری لِلْمُسْلِمِینَ و باز فرموده ¬است: وَ کُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مُبِینٍ و نیز می‌فرماید: ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ از طرفی خداوند به پیغمبر خود وحی ¬کرد: هر غیب و رازی که به‌سوی تو فرستاده‌ایم، حتما علی (علیه السلام) را بر آن‌ها آگاه ساز. پیرو این فرمان الهی بود که پیغمبر (صلی الله علیه و آله) به علی (علیه السلام) دستور ¬داد بعد از وفاتش قرآن را جمع ¬کند… پیامبر (صلی الله علیه و آله) به اصحاب خود فرمود: «علی‌بن-ابی‌طالب (علیه السلام) با منافقان بر اساس تأویل قرآن نبرد خواهد¬ کرد؛ چنان‌که من بر اساس متن نازل شده‌ی قرآن با کافران جنگیدم». هیچ‌یک از صحابه، جز علی (علیه السلام)، تمام و کمال به همه‌ی تأویل قرآن آگاهی نداشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۰۶

بحارالأنوار، ج۴۶، ص۳۰۸/ الأمان، ص۶۸؛ «و فی قوله… عند علی (» محذوف

۲ -۶

(نحل/ ۸۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ وَ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) نَحْنُ وَ اللَّهِ نَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ وَ مَا فِی الْجَنَّهًِْ وَ مَا فِی النَّارِ وَ مَا بَیْنَ ذَلِکَ فَبُهِتُّ أَنْظُرُ إِلَیْهِ قَالَ فَقَالَ یَا حَمَّادُ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً عَلَیْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِکَ شَهِیداً عَلی هؤُلاءِ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ

الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً وَ بُشْری لِلْمُسْلِمِینَ إِنَّهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فِیهِ تِبْیَانُ کُلِّ شَیْءٍ فِیهِ تِبْیَانُ کُلِّ شَیْءٍ.

امام صادق (علیه السلام) - حمّاد گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: «به خدا سوگند! ما اخبار آسمان‌ها و زمین، بهشت و جهنّم و هرچه در بین آن‌هاست را می‌دانیم». حیران و متحیّر به امام (علیه السلام) می‌نگریستم و امام (علیه السلام) سه بار فرمود: «ای حمّاد! همه آنچه گفتم در کتاب خدا وجود دارد». سپس این آیه را تلاوت¬ فرمود: «وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً عَلَیْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِکَ شَهِیدًا عَلَی هَؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِّکُلِّ شَیْءٍ وَهُدًی وَرَحْمَةً وَبُشْرَی لِلْمُسْلِمِینَ؛ این علم ناشی از کتاب خداست که توضیح و بیان همه چیز در آن یافت ¬می‌شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۰۶

بحارالأنوار، ج۸۹، ص۸۶/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۶۱۱/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۶/ نورالثقلین؛ «فبقیت» بدل «فبهت» / البرهان

۲ -۷

(نحل/ ۸۹)

الصّادق (علیه السلام) - بُکَیْرُ بْنُ أَعْیَنَ قَال قُبِضَ أَبُوعَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) عَلَی ذِرَاعِ نَفْسِهِ وَ قَالَ یَا بُکَیْرُ هَذَا وَ اللَّهِ جِلْدُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ هَذِهِ وَ اللَّهِ عُرُوقُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ هَذَا وَ اللَّهِ لَحْمُهُ وَ هَذَا عَظْمُهُ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ أَعْلَمُ مَا فِی الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا فِی الدُّنْیَا وَ أَعْلَمُ مَا فِی الْآخِرَهًِْ فَرَأَی تَغَیُّرَ جَمَاعَهًٍْ فَقَالَ یَا بُکَیْرُ إِنِّی لَأَعْلَمَ ذَلِکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی إِذْ یَقُولُ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ.

امام صادق (علیه السلام) - بکیر گوید: امام صادق (علیه السلام) آرنج خود را گرفت و فرمود: «بکیر! به خدا سوگند! این پوست پیامبر ¬اکرم (صلی الله علیه و آله) و به خدا سوگند! این رگ‌های پیامبر (صلی الله علیه و آله) است؛ به خدا قسم! این گوشت او و استخوان اوست. سوگند به خدا! من آنچه در زمین و دنیا و آخرت است را می‌دانم». امام (علیه السلام) متوجّه تغییر قیافه‌ی بعضی از حاضران شده فرمود: «بکیر! من این مطلب را بر اساس کتاب خدا می¬دانم. زیرا در این آیه می¬فرماید: وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۰۸

بحارالأنوار، ج۲۶، ص۲۸/ المناقب، ج۴، ص۲۵۰/ البرهان

۲ -۸

(نحل/ ۸۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَقُولُ قَدْ وَلَدَنِی رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ أَنَا أَعْلَمُ کِتَابَ اللَّهِ وَ فِیهِ بَدْءُ الْخَلْقِ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ فِیهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَ خَبَرُ الْأَرْضِ وَ خَبَرُ الْجَنَّهًِْ وَ خَبَرُ النَّارِ وَ خَبَرُ مَا کَانَ وَ خَبَرُ مَا هُوَ کَائِنٌ أَعْلَمُ ذَلِکَ کَمَا أَنْظُرُ إِلَی کَفِّی إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِیهِ تِبْیَانُ کُلِّ شَیْء.

امام صادق (علیه السلام) - عبدالأعلی‌بن‌اعین گوید: شنیدم امام¬ صادق (علیه السلام) می‌فرمود: «من، فرزند رسول¬خدا (صلی الله علیه و آله) هستم و کتاب خدا را می‌دانم؛ در کتاب خدا آغاز آفرینش و جریان هستی و هرچه تا روز قیامت وجود خواهد داشت، آمده ¬است. اخبار آسمان و زمین و اخبار بهشت و جهنّم و هرچه هست و هرچه به وجود خواهد آمد در آن است همه این اخبار را همانند کف دست خود می‌شناسم که خداوند فرمود که بیان هرچیزی در آن هست».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۰۸

الکافی، ج۱، ص۶۱/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۹

(نحل/ ۸۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فَاللَّهَ اللَّهَ أَیُّهَا النَّاسُ فِیمَا اسْتَحْفَظَکُمْ مِنْ کِتَابِهِ وَ اسْتَوْدَعَکُمْ مِنْ حُقُوقِهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ یَخْلُقْکُمْ عَبَثاً وَ لَمْ یَتْرُکْکُمْ سُدًی وَ لَمْ یَدَعْکُمْ فِی جَهَالَهًٍْ وَ لَا عَمًی قَدْ سَمَّی آثَارَکُمْ وَ عَلِمَ أَعْمَالَکُمْ وَ کَتَبَ آجَالَکُمْ وَ أَنْزَلَ عَلَیْکُمُ الْکِتَابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ وَ عَمَّرَ فِیکُمْ نَبِیَّهُ أَزْمَاناً حَتَّی أَکْمَلَ لَهُ وَ لَکُمْ فِیمَا أَنْزَلَ مِنْ کِتَابِهِ دِینَهُ الَّذِی رَضِیَ لِنَفْسِهِ وَ أَنْهَی إِلَیْکُمْ عَلَی لِسَانِهِ مَحَابَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ مَکَارِهَهُ وَ نَوَاهِیَهُ وَ أَوَامِرَهُ وَ أَلْقَی إِلَیْکُمُ الْمَعْذِرَهًَْ وَ اتَّخَذَ عَلَیْکُمُ الْحُجَّهًَْ.

امام علی (علیه السلام) -ای بندگان خدا! خدا را خدا را در ¬نظر ¬گیرید. در قرآنش که رعایت آن را به شما دستور ¬داده و در آنچه از حقوق خود پیش شما امانت نهاده، که خداوند شما را بی‌هدف نیافریده و مُهمل رها¬ نکرده و در جهالت و کوردلی وانگذاشته. اعمال شما را به خیر و شرّ نام و نشان نهاده و آگاه به کردار شماست و مدّت اقامت شما را در دنیا معین¬ نموده و کتابش را به عنوان بیان‌کننده‌ی حقایق بر شما نازل¬ کرده و برای هدایت شما مدّت زمانی پیامبرش را در دنیا زندگی داده، تا آنکه دینش را برای او و شما در آنچه در قرآن فرستاده کامل ¬کرد، دینی که آن را پسندیده و به زبان پیامبرش اعمال محبوب و مکروه و نواهی و اوامرش را به شما رساند و برای شما جای عذری نگذاشت و بر شما اتمام¬ حجّت ¬کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۰۸

نهج البلاغهًْ، ص۱۱۶

۲ -۱۰

(نحل/ ۸۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَرْسَلَ إِلَیْکُمُ الرَّسُولَ… فَجَاءَهُمْ بِنُسْخَهًِْ مَا فِی الصُّحُفِ الْأُولَی وَ تَصْدِیقِ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصِیلِ الْحَلَالِ مِنْ رَیْبِ الْحَرَامِ ذَلِکَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ وَ لَنْ یَنْطِقَ لَکُمْ أُخْبِرُکُمْ عَنْهُ

إِنَّ فِیهِ عِلْمَ مَا مَضَی وَ عِلْمَ مَا یَأْتِی إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ حُکْمَ مَا بَیْنَکُمْ وَ بَیَانَ مَا أَصْبَحْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ فَلَوْ سَأَلْتُمُونِی عَنْهُ لَعَلَّمْتُکُمْ.

امام علی (علیه السلام) - از امام صادق (علیه السلام) روایت است: امام علی (علیه السلام) فرمود: ای مردم! خداوند تبارک‌وتعالی پیامبر (صلی الله علیه و آله) را به‌سوی شما فرستاد… پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای آن‌ها (مردم) نسخه‌ای از کتابی که در صحف اولی است را آورد و کتاب‌هایی را که همراه داشتند (تورات و انجیل) تأیید می‌کرد، در آن به طور مفصّل حلال‌ها ذکر شده و از شکّ بین آن‌ها و بین حرام‌ها سخن آمده؛ این قرآن است! از آن بخواهید تا با شما حرف بزند، امّا هرگز با شما حرف نخواهد زد [ولی] من شما را از آن باخبر می‌کنم؛ در قرآن علم گذشتگان، خبر آیندگان تا قیامت و راه سامان‌دادن کارتان موجود است و هر چیزی که در آن اختلاف می‌کنید را تبیین می‌کند؛ [شما این‌ها را از قرآن نمی‌فهمید] امّا اگر از من [در این موارد] سؤال کنید به شما خواهم آموخت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۰۸

الکافی، ج۱، ص۶۰/ نورالثقلین

۲ -۱۱

(نحل/ ۸۹)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - فِی ذَمِّ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِی الْفُتْیَا: أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ دِیناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَی إِتْمَامِهِ کَانُوا شُرَکَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ یَقُولُوا وَ عَلَیْهِ أَنْ یَرْضَی أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِیناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ (صلی الله علیه و آله) عَنْ تَبْلِیغِهِ وَ أَدَائِهِ وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ یَقُولُ ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ وَ فِیهِ تِبْیَانُ کُلِّ شَیْءٍ.

امام علی (علیه السلام) - امام علی (علیه السلام) در سرزنش عالمانی که در فتواهایشان اختلاف می‌کنند فرمود: آیا خداوند دین را ناقص فرستاده و از این علما برای تکمیل آن یاری خواسته است؟! یا اینکه این علما [در بیان دین] با خداوند شریک هستند. به این نحو که صدور رأی و حکم بر عهده‌ی این علماست و پذیرفتن آن برعهده‌ی خداست؟! یا اینکه خداوند دین را کامل فرستاده است؛ ولی پیامبر (صلی الله علیه و آله) در رساندن و اجرای کامل آن کوتاهی کرده است؟! خدای سبحان می‌فرماید: ما هیچ چیز را در این کتاب، فرو گذار نکردیم. (انعام/۳۸) و بیان‌کننده‌ی هر چیزی است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۰

نورالثقلین

۲ -۱۲

(نحل/ ۸۹)

الرِّضا (علیه السلام) - قَالَ الرِّضَا (علیه السلام) وَ کَذَلِکَ أَمْرُ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ مَا جَاءَ بِهِ وَ أَمْرُ کُلِّ نَبِیٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنَّهُ کَانَ یَتِیماً فَقِیراً رَاعِیاً أَجِیراً لَمْ یَتَعَلَّمْ کِتَاباً وَ لَمْ یَخْتَلِفْ إِلَی مُعَلِّمٍ ثُمَّ جَاءَ بِالْقُرْآنِ الَّذِی فِیهِ قِصَصُ الْأَنْبِیَاءِ أَخْبَارُهُمْ حَرْفاً حَرْفاً وَ أَخْبَارُ مَنْ مَضَی وَ مَنْ بَقِیَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًْ.

امام رِضا (علیه السلام) - در کتاب عیون اخبارالرّضا (علیه السلام) آمده که امام رضا (علیه السلام) در میان گفتگویی که [با افرادی از دین‌های مختلف] داشت، فرمود: «[خداوند بر همه‌ی پیامبران امر به دین کرده و] به پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز امر کرده است. و در کتابی که با خود آورده نیز هست و به هر پیامبری که مبعوث می‌کرد چنین امر می‌کرد. از نشانه‌های [نبوّت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)] این است که او یتیم و فقیر و گوسفندچران و کارگر بود و هیچ کتابی را نخوانده بود و بر سر درس هیچ معلّمی حاضر نشده بود؛ با این حال قرآنی را آورد که قصّه‌های پیامبران (و حرف به حرف داستانشان و اخبار گذشتگان و آیندگان تا روز قیامت در آن است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۰

بحارالأنوار، ج۱۰، ص۳۱۰/ نورالثقلین

۲ -۱۳

(نحل/ ۸۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِکْرُهُ خَتَمَ بِنَبِیِّکُمُ النَّبِیِّینَ فَلَا نَبِیَ بَعْدَهُ أَبَداً وَ خَتَمَ بِکِتَابِکُمُ الْکُتُبَ فَلَا کِتَابَ بَعْدَهُ أَبَداً وَ أَنْزَلَ فِیهِ تِبْیَانَ کُلِّ شَیْءٍ وَ خَلْقَکُمْ وَ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ نَبَأَ مَا قَبْلَکُمْ وَ فَصْلَ مَا بَیْنَکُمْ وَ خَبَرَ مَا بَعْدَکُمْ وَ أَمْرَ الْجَنَّهًِْ وَ النَّارِ وَ مَا أَنْتُمْ صَائِرُونَ إِلَیْه.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند نبوّت را به پیامبر شما ختم¬ کرد و بعد از او هرگز پیامبری مبعوث ¬نخواهد ¬شد؛ خداوند کتب آسمانی را به قرآن شما ختم¬ کرد که بعد از قرآن کتابی نازل نخواهد¬ گشت. خداوند توضیح و تبیین همه چیز را در قرآن مجید نازل¬ کرد: آفرینش شما افراد بشر، آفرینش آسمان‌ها و زمین، تاریخ گذشتگان، داوری درباره‌ی همگان، سرنوشت آیندگان، مسائل بهشت و دوزخ، و آنچه که به سمت آن در حرکت هستید [و عاقبتتان است]، همه در آن ثبت است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۰

الکافی، ج۱، ص۲۶۹/ نورالثقلین

۲ -۱۴

(نحل/ ۸۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ الْعَزِیزَ الْجَبَّارَ أَنْزَلَ عَلَیْکُمْ کِتَابَهُ وَ هُوَ الصَّادِقُ الْبَارُّ فِیهِ خَبَرُکُمْ وَ خَبَرُ مَنْ قَبْلَکُمْ وَ خَبَرُ مَنْ بَعْدَکُمْ وَ خَبَرُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ لَوْ أَتَاکُمْ مَنْ یُخْبِرُکُمْ عَنْ ذَلِکَ لَتَعَجَّبْتُم.

امام صادق (علیه السلام) - براستی که عزیز جبّار کتاب خود را بر شماها فرو¬فرستاده و اوست که راستگو و نیک‌خواه است، گزارش شما و گزارش هرکه پیش از شما و گزارش هرکه پس از شماست و گزارش آسمان و زمین، در کتاب اوست. و اگر نزد شما کسی بیاید که شما را از آن گزارش دهد، هر آینه به شگفت می‌آیید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۰

الکافی، ج۲، ص۵۹۹/ نورالثقلین

۲ -۱۵

(نحل/ ۸۹)

الصّادق (علیه السلام) - کِتَابُ اللَّهِ فِیهِ نَبَأُ مَا قَبْلَکُمْ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَکُمْ وَ فَصْلُ مَا بَیْنَکُمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُ.

امام صادق (علیه السلام) - هر خبری که پیش از شما بوده و هر خبری که بعد از شما باشد در قرآن آمده و قرآن داور میان شماست و ما آن را می¬دانیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۰

الکافی، ج۱، ص۶۱/ نورالثقلین

۲ -۱۶

(نحل/ ۸۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْزَلَ فِی الْقُرْآنِ تِبْیَانَ کُلِّ شَیْءٍ حَتَّی وَ اللَّهِ مَا تَرَکَ اللَّهُ شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْعِبَادُ حَتَّی لَا یَسْتَطِیعَ عَبْدٌ یَقُولُ لَوْ کَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِی الْقُرْآنِ إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِیهِ.

امام صادق (علیه السلام) - به راستی خدای تبارک¬و¬تعالی در قرآن، بیان هر چیز را فرو¬فرستاده تا آنجا که خداوند چیزی را وانگذارده که بندگان بدان نیازمند باشند و تا آنجا که هیچ بنده‌ای نتواند بگوید: کاش این هم در قرآن بود مگر اینکه آن را هم خدا در قرآن فر¬و فرستاده¬ است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۰

الکافی، ج۱، ص۵۹/ نورالثقلین

۲ -۱۷

(نحل/ ۸۹)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ سَمَاعَهًَْ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ کُلُّ شَیْءٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهًِْ نَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) أَوْ تَقُولُونَ فِیهِ قَالَ بَلْ کُلُ شَیْءٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهًِْ نَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله).

امام¬ کاظم (علیه السلام) - سماعه گوید: به امام ¬کاظم (علیه السلام) عرض¬ کردم: «آیا همه چیز در کتاب خدا و سنّت پیغمبرش موجود است یا شما این مطالب [و عجائب] را از [علم] خودتان می‌گویید»؟ فرمود: «همه چیز در کتاب خدا و سنّت پیغمبرش (صلی الله علیه و آله) می¬باشد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۲

الکافی، ج۱، ص۶۲/ نورالثقلین

۲ -۱۸

(نحل/ ۸۹)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَدَعْ شَیْئاً یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّهًُْ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِی کِتَابِهِ وَ بَیَّنَهُ لِرَسُولِهِ (صلی الله علیه و آله) وَ جَعَلَ لِکُلِ شَیْءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَیْهِ دَلِیلًا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ الْحَدَّ حَدّاً.

امام ¬باقر (علیه السلام) - خداوند تبارک¬وتعالی چیزی را که امّت به آن نیاز دارد، رها ¬نکرده مگر آن را در کتابش نازل و برای رسولش بیان¬کرده ¬است و خداوند برای هر چیزی حدودی و بر آن حدود راهنمایی گمارده که به آن راهنمایی ¬می‌کند و بر هرکس که از حدود الهی تجاوز¬ کند، حدّی [و مجازاتی] قرار¬ داده ¬است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۲

الکافی، ج۱، ص۵۹/ نورالثقلین

۲ -۱۹

(نحل/ ۸۹)

الصّادق (علیه السلام) - مَا مِنْ أَمْرٍ یَخْتَلِفُ فِیهِ اثْنَانِ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ لَکِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ.

امام صادق (علیه السلام) - هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف¬ نظر داشته ¬باشند مگر آنکه اصل و ریشه‌ی آن در کتاب خدا موجود است ولی عقل‌های مردم به آن نمی¬رسد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۲

بحارالأنوار، ج۸۹، ص۱۰۰/ نورالثقلین

۲ -۲۰

(نحل/ ۸۹)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) لَقَدْ سَأَلَ مُوسَی الْعَالِمَ مَسْأَلَهًًْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ جَوَابُهَا وَ لَقَدْ سَأَلَ الْعَالِمُ مُوسَی مَسْأَلَهًًْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ جَوَابُهَا وَ لَوْ کُنْتُ بَیْنَهُمَا لَأَخْبَرْتُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَوَابِ مَسْأَلَتِهِ وَ لَسَأَلْتُهُمَا عَنْ مَسْأَلَهًٍْ لَا یَکُونُ عِنْدَهُمَا جَوَابُهَا.

امام¬باقر (علیه السلام) - کثیربن‌ابوحمران گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: موسی (علیه السلام) از دانشمندی (حضرت خضر (علیه السلام) ) سؤالی پرسید که جواب آن را نمی‌دانست، سپس او از موسی (علیه السلام) سؤالی پرسید که موسی (علیه السلام) پاسخ آن را نمی‌دانست. اگر من در آنجا بودم پاسخ سؤال هر دوی آن‌ها را می‌دادم و از آن‌ها سؤالی می‌پرسیدم که هیچ¬یک پاسخ آن را نمی‌دانستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۲

بحارالأنوار، ج۲۶، ص۱۹۵/ البرهان

۲ -۲۱

(نحل/ ۸۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَ اللَّهَ خَلَقَ أُولِی الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ فَضَّلَهُمْ بِالْعِلْمِ وَ أَوْرَثَنَا عِلْمَهُمْ وَ فَضَّلَنَا عَلَیْهِمْ فِی عِلْمِهِمْ وَ عَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَا لَمْ یَعْلَمُوا وَ عَلَّمَنَا عِلْمَ الرَّسُولِ وَ عِلْمَهُم.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند، پیامبران اولوالعزم را آفرید و به آن‌ها علم عطا¬ کرد و این‌گونه آنان را بر همه برتری داد و خداوند میراث علم و فضیلت آن‌ها را به ما اهل بیت داد و در علم بر آن‌ها فضیلت داد. به پیامبر (صلی الله علیه و آله) علومی آموخت که باقی پیامبران نمی‌دانستند، و خداوند آنچه را که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و پیامبران می‌دانستند را یکجا به ما آموخت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۲

بحارالأنوار، ج۱۷، ص۱۴۵/ البرهان

۲ -۲۲

(نحل/ ۸۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حُمْرَانَ‌بْنِ‌أَعْیَنَ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إن جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) أَتَی رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِرُمَّانَتَیْنِ فَأَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِحْدَاهُمَا وَ کَسَرَ الْأُخْرَی بِنِصْفَیْنِ فَأَکَلَ نِصْفاً وَ أَطْعَمَ عَلِیّاً نِصْفاً ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) یَا أَخِی هَلْ تَدْرِی مَا هَاتَانِ الرُّمَّانَتَانِ قَالَ لَا قَالَ أَمَّا الْأُولَی فَالنُّبُوَّهًُْ لَیْسَ لَکَ فِیهَا نَصِیبٌ وَ أَمَّا الْأُخْرَی فَالْعِلْمُ أَنْتَ شَرِیکِی فِیهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ کَانَ یَکُونُ شَرِیکَهُ فِیهِ قَالَ لَمْ یُعَلِّمِ اللَّهُ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) عِلْماً إِلَّا وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعَلِّمَهُ عَلِیّا (علیه السلام).

امام صادق (علیه السلام) - حمران گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: «جبرئیل (علیه السلام)، دو انار برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) آورد. پیامبر (صلی الله علیه و آله) یکی را خورد و دیگری را به دو نیم کرد و نیمی را خود خورد و نیمی از آن را به علی (علیه السلام) داد و فرمود: «برادرم! آیا می‌دانی این دو انار چیست»؟ عرض¬کرد: «نمی‌دانم». فرمود: «اوّلی؛ نبوّت بود که تو بهره‌ای از آن نداشتی و دوّمی؛ علم بود که تو در آن شریک من هستی». عرض¬ کردم: «خدا به شما خیر دهد! چگونه امام (علیه السلام) در علم پیامبر (صلی الله علیه و آله) شریک او بود»؟ فرمود: «خداوند هر علمی که به محمّد (صلی الله علیه و آله) آموخت؛ به او امر کرد آن را به علی (علیه السلام) نیز بیاموزد» ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۲

الکافی، ج۱، ص۲۶۳/ البرهان

۲ -۲۳

(نحل/ ۸۹)

الصّادق (علیه السلام) - صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَال وَ اللَّهِ لَقَدْ أُعْطِینَا عِلْمَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ عِنْدَکُمْ عِلْمُ الْغَیْبِ فَقَالَ لَهُ وَیْحَکَ إِنِّی لَأَعْلَمُ مَا فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ وَیْحَکُمْ وَسِّعُوا صُدُورَکُمْ وَ لْتَبْصُرْ أَعْیُنُکُمْ وَ لْتَعِ قُلُوبُکُمْ فَنَحْنُ حُجَّهًُْ اللَّهِ تَعَالَی فِی خَلْقِهِ وَ لَنْ یَسَعَ ذَلِکَ إِلَّا صَدْرُ کُلِّ مُؤْمِنٍ قَوِیٍّ قُوَّتُهُ کَقُوَّهًِْ جِبَالِ تِهَامَهًَْ أَلَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهِ لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُحْصِیَ لَکُمْ کُلَّ حَصَاهًٍْ عَلَیْهَا لَأَخْبَرْتُکُمْ وَ مَا مِنْ یَوْمٍ وَ لَا لَیْلَهًٍْ إِلَّا وَ الْحَصَی یَلِدُ إِیلَاداً کَمَا یَلِدُ هَذَا الْخَلْقُ وَ اللَّهِ لَتَبَاغَضُونَ بَعْدِی حَتَّی یَأْکُلَ بَعْضُکُمْ بَعْضا بُکَیْرُ بْنُ أَعْیَنَ قَالَ قُبِضَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَلَی ذِرَاعِ نَفْسِهِ وَ قَالَ یَا بُکَیْرُ هَذَا وَ اللَّهِ جِلْدُ رَسُولِ اللَّهِ وَ هَذِهِ وَ اللَّهِ عُرُوقُ رَسُولِ اللَّهِ وَ هَذَا وَ اللَّهِ لَحْمُهُ وَ هَذَا عَظْمُهُ وَ إِنِّی لَأَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ أَعْلَمُ مَا فِی الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا فِی الدُّنْیَا وَ أَعْلَمُ مَا فِی الْآخِرَهًِْ فَرَأَی تَغَیُّرَ جَمَاعَهًٍْ.

امام صادق (علیه السلام) - صفوان گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: «به خدا قسم! به ما علم گذشتگان و آیندگان داده¬ شده است». مردی از اصحاب امام (علیه السلام) عرض¬ کرد: «فدایت شوم! آیا شما از غیب اطّلاع دارید»؟ فرمود: «وای بر تو! من نطفه‌هایی که در صلب مردان و رحم زنان هست می¬دانم. سینه‌های خود را گسترش¬ دهید، بینا باشید و دل‌هایتان را قوی کنید؛ ما حجّت خدای تعالی میان مردم هستیم: این معنی را جز سینه‌ی مؤمن قوی، که نیرویش به اندازه نیروی کوه‌های تهامه باشد تحمّل [و قبول] نمی‌کند مگر با اجازه‌ی خداوند. سوگند به خدا! اگر بخواهم سنگ‌ریزه‌ای را که بر روی آن کوه‌هاست بشمارم، می‌شمارم، هر روز و شب ریگ‌ها مثل‌زاد و ولد مردم به وجود¬ می‌آیند. به خدا قسم! شما بعد از من با یکدیگر به دشمنی می¬پردازید تا آنجا که به جان یکدیگر می‌افتید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۲

المناقب، ج۴، ص۲۵۰

آیه إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ [90]

خداوند به عدل و احسان فرمان می¬دهد و [همچنین] به بخشش به نزدیکان و از فحشا و منکر و ستم، نهی می¬کند؛ خداوند به شما اندرز می¬دهد، شاید متذکّر شوید.

خداوند به عدل و احسان فرمان می‌دهد و [همچنین] به بخشش به نزدیکان؛ و از فحشا و منکر و ستم، نهی می‌کند

۱ -۱

(نحل/ ۹۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ عَمْرِوبْنِ‌عُثْمَانَ قَال خَرَجَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) عَلَی أَصْحَابِهِ وَ هُمْ یَتَذَاکَرُونَ الْمُرُوَّهًَْ فَقَالَ أَیْنَ أَنْتُمْ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالُوا یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی أَیِّ مَوْضِعٍ فَقَالَ فِی قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ فَالْعَدْلُ الْإِنْصَافُ وَ الْإِحْسَانُ التَّفَضُّلُ.

امام علی (علیه السلام) - عمرِوبنِ‌عثمان گوید: امیر¬المؤمنین (علیه السلام) نزد یاران خود رفت و دید آن‌ها درباره‌ی مروّت گفتگو می‌کنند، پرسید: «از کتاب خدا در این مورد چه می‌گویید»؟ پرسیدند: «در کجای قرآن آمده است»؟ فرمود: «آیه: إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ. عدل یعنی انصاف، احسان یعنی بخشش و نیکی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۴

بحارالأنوار، ج۷۳، ص۳۱۲/ معانی الأخبار، ص۲۵۷/ مستدرک الوسایل، ج۸، ص۲۲۲/ نهج البلاغهًْ، ص۲۳۱/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(نحل/ ۹۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - جِمَاعُ التَّقْوَی فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - بیان تمام حقیقت تقوی در این گفتار خداوند است که فرموده است: إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسان.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۴

مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۲۶۶/ روضهًْ الواعظین، ج۲، ص۴۳۷/ مشکاهًْ الأنوار، ص۴۵/ نورالثقلین

۱ -۳

(نحل/ ۹۰)

الباقر (علیه السلام) - الْعَدْلُ شَهَادَهًُْ الْإِخْلَاصِ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ الْإِحْسَانُ وَلَایَهًُْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) وَ الْإِتْیَانُ بِطَاعَتِهِمَا وَ إِیتَاءُ ذِی الْقُرْبَی الْحَسَنُ (علیه السلام) وَ الْحُسَیْنُ (علیه السلام) وَ الْأَئِمَّهًُْ مِنْ وُلْدِهِ (علیهم السلام) وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ هُوَ مَنْ ظَلَمَهُمْ وَ قَتَلَهُمْ وَ مَنَعَ حُقُوقَهُمْ.

امام ¬باقر (علیه السلام) - عدل یعنی شهادت به یگانگی خدا و اینکه محمّد (صلی الله علیه و آله) فرستاده‌ی خداوند است و احسان یعنی پذیرش ولایت امیر¬المؤمنین (علیه السلام) و اطاعت از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام)، و إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی یعنی حسن (علیه السلام) و حسین (علیه السلام) و امامان از نسل او. وَ یَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ یعنی هرکس که به آن‌ها ظلم کند و آنان را بکشد و حقّ آن‌ها را غصب کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۴

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۸۸/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۶۴/ البرهان

۱ -۴

(نحل/ ۹۰)

الباقر (علیه السلام) - الْعَدْلُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ الْإِحْسَانُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) وَ إِیتَاءُ ذِی الْقُرْبَی فَاطِمَهًُْ (سلام الله علیها).

امام¬باقر (علیه السلام) - عدل رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله)، احسان امیرالمؤمنین، علی¬بن¬ابیطالب (علیه السلام) و إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی فاطمه (سلام الله علیها) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۴

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۱۹۰/ فرات الکوفی، ص۲۳۶

۱ -۵

(نحل/ ۹۰)

الباقر (علیه السلام) - عَن سَعدٍ عَن أبِی‌جَعفَرَ (علیه السلام) قَالَ یَا سَعْدُ إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) وَ الْإِحْسَانِ وَ هُوَ عَلِیٌّ (علیه السلام) وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ هُوَ قَرَابَتُنَا أَمَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ بِمَوَدَّتِنَا وَ إِیتَائِنَا وَ نَهَاهُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکَرِ مَنْ بَغَی عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ وَ دَعَا إِلَی غَیْرِنَا.

امام¬باقر (علیه السلام) - سعد گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمود: ای سعد! إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ و منظور از آن محمّد (صلی الله علیه و آله) است وَ الْإِحْسَانِ که منظور از آن علی (علیه السلام) است و ایتاء ذی‌القُربَی [یعنی] نسبت خویشاوندی ما [با رسول خدا (صلی الله علیه و آله)] است. خداوند بندگان را به دوستی و بخشش نسبت به ما امر می‌کند و از فحشا و منکر باز می‌دارد، که فحشا و منکر آن کسانی هستند که بر اهل بیت (ظلم و ستم کردند و مردم را به تبعیّت افرادی غیر از آنان فرا خواندند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۴

بحارالأنوار، ج۲۳، ص۲۶۸/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۷/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۸/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۶

(نحل/ ۹۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَال یَا ابْنَ‌رَسُولِ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ وَ قَوْلُهُ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ فَقَالَ نَعَمْ لَیْسَ لِلَّهِ فِی عِبَادِهِ أَمْرٌ إِلَّا الْعَدْلُ وَ الْإِحْسَانُ فَالدُّعَاءُ مِنَ اللَّهِ عَامٌّ وَ الْهُدَی خَاصٌّ مِثْلُ قَوْلِهِ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ وَ لَمْ یَقُلْ وَ یَهْدِی جَمِیعَ مَنْ دَعَاهُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ.

امام صادق (علیه السلام) - سکونی گوید: در محضر امام صادق (علیه السلام) بودم که مردی آمد و گفت: «ای پسر رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! آیا خداوند می‌فرماید: إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاء ذِی الْقُرْبَی وَیَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ، درحالی‌که می‌فرماید: فرمان داده است که جز او را نپرستید (یوسف/۴۰)»؟ امام (علیه السلام) فرمود: «بله! تنها امر خداوند به بندگانش، اجرای عدل و احسان است. دعوت از جانب خدا عامّ است، ولی هدایت خداوند، مخصوص بندگان خاصّی است مانند این فرموده‌ی خداوند: خدا هرکس را که بخواهد به راه راست هدایت می‌کند. (بقره/۱۴۲) و نفرمود: همه‌ی کسانی را که دعوت کرده را به راه راست هدایت می‌کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۶

بحارالأنوار، ج۵، ص۱۹۸/ القمی، ج۱، ص۳۸۸/ نورالثقلین/ البرهان؛ «و لم یقل و یهدی… مستقیم» محذوف

۱ -۷

(نحل/ ۹۰)

الصّادق (علیه السلام) - فَأَفْضَلُ الدِّینِ مَعْرِفَهًُْ الرُّسُلِ وَ وَلَایَتُهُمْ وَ أُخْبِرُکَ أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ حَرَّمَ حَرَاماً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ فَمَعْرِفَهًُْ الرُّسُلِ وَ وَلَایَتُهُمْ وَ طَاعَتُهُمْ هُوَ الْحَلَالُ فَالْمُحَلَّلُ مَا أَحَلُّوا وَ الْمُحَرَّمُ مَا حَرَّمُوا وَ هُمْ أَصْلُهُ وَ مِنْهُمُ الْفُرُوعُ الْحَلَالُ وَ ذَلِکَ سَعْیُهُمْ وَ مِنْ فُرُوعِهِمْ أَمْرُهُمْ شِیعَتَهُمْ وَ أَهْلَ وَلَایَتِهِمْ بِالْحَلَالِ مِنْ إِقَامِ الصَّلَاهًِْ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاهًِْ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجِّ الْبَیْتِ وَ الْعُمْرَهًِْ وَ تَعْظِیمِ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَ مَشَاعِرِهِ وَ تَعْظِیمِ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الطَّهُورِ وَ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَهًِْ وَ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ مَحَاسِنِهَا وَ جَمِیعِ الْبِرِّ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ فِی کِتَابِهِ إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ فَعَدُوُّهُمْ هُمُ الْحَرَامُ الْمُحَرَّمُ وَ أَوْلِیَاؤُهُمُ الدَّاخِلُونَ فِی أَمْرِهِمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ فَهُمُ الْفَوَاحِشُ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ الدَّمُ وَ الْمَیْتَهًُْ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فَهُمُ الْحَرَامُ الْمُحَرَّمُ وَ أَصْلُ کُلِّ حَرَامٍ وَ هُمُ الشَّرُّ وَ أَصْلُ کُلِّ شَرٍّ وَ مِنْهُمْ فُرُوعُ الشَّرِّ کُلِّهِ وَ مِنْ ذَلِکَ الْفُرُوعُ الْحَرَامُ وَ اسْتِحْلَالُهُمْ إِیَّاهَا وَ مِنْ فُرُوعِهِمْ تَکْذِیبُ الْأَنْبِیَاءِ وَ جُحُودُ الْأَوْصِیَاءِ وَ رُکُوبُ الْفَوَاحِشِ الزِّنَا وَ السَّرِقَهًِْ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْمُسْکِرِ وَ أَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ وَ أَکْلِ الرِّبَا وَ الْخُدْعَهًِْ وَ الْخِیَانَهًِْ وَ رُکُوبِ الْحَرَامِ کُلِّهَا وَ انْتِهَاکِ الْمَعَاصِی وَ إِنَّمَا یَأْمُرُ اللَّهُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی یَعْنِی مَوَدَّهًَْ ذِی الْقُرْبَی وَ ابْتِغَاءَ طَاعَتِهِمْ وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ وَ هُمْ أَعْدَاءُ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَوْصِیَاءِ الْأَنْبِیَاءِ وَ هُمُ الْمَنْهِیُّ عَنْ مَوَدَّتِهِمْ وَ طَاعَتِهِمْ یَعِظُکُمْ بِهَذِهِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - برترین بخش دین شناختن پیامبران (و فرستادگان خدا و حق ولایت و حاکمیّت آنان است. و تو را آگاه می‌کنم که خدا تا روز قیامت حلال را حلال و حرام را حرام کرده است. معرفت فرستادگان و قبول حاکمیّت و اطاعت ایشان حلال است؛ و حلال شده چیزی است که آنان حلال کرده باشند، و حرام شده آنکه ایشان حرام دانسته باشند. و آنان اصل هر حلالند و فرعهای حلال از ایشان منشعب خواهد بود. و این رسالت ایشان است. و از فروع منشعب از ایشان، امر ایشان است به پیروان و دوستان خود به انجام دادن کارهای حلال: مثل برپا داشتن نماز و دادن زکات و… و همه نیکی‌ها؛ و خدا در کتاب خود از این امور یاد کرده و گفته است: إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی، وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ، یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می‌دهد، و از بدکاری و کار ناپسند و ستمگری نهی می‌کند؛ پندتان می‌دهد تا مگر پند پذیرید». و امّا دشمنان پیامبران (و دوستان آنان که همواره پیرو آنانند حرامند و حرام است پیروی از آنان، و آنانند زشتی‌ها و فواحش آشکار و نهان، و شراب و قمار و زنا و ربا و خون و مردار و گوشت خوک، و آنانند حرام شده و اصل هر حرام، و شرّ و اصل هر شر، و فروع شر همه از آن‌ها است. و کارهای حرام و حلال شمردن آن‌ها از آنان مایه می‌گیرد، که از آن جمله است تکذیب پیامبران، و منکر شدن وصایت اوصیا، و مرتکب شدن کارهای زشت: زنا و دزدی و باده نوشی و خوردن مال یتیم و خوردن ربا و فریبکاری و خیانت و ارتکاب انواع حرام و پرداختن به گناهان. خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشیدن مال به خویشاوندان، یعنی دوست داشتن ایشان (خاندان پیامبر) و پیروی ایشان فرمان می‌دهد، و از فحشا و منکر و بغی نهی می‌کند. و آنان دشمنان پیامبران (و اوصیای پیامبرانند. و خود آنانند که دوست داشتن و اطاعت کردن ایشان نهی شده است؛ خدا به این همه شما را پند می‌دهد تا مگر پند گیرید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۶

الحیاهًْ، ج۲، ص۶۶۳

۱ -۸

(نحل/ ۹۰)

الباقر (علیه السلام) - قَالَ السَّیِّدُ بْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ سَعْدِ السُّعُود رَأَیْتُ فِی تَفْسِیرٍ مَنْسُوبٍ إِلَی الْبَاقِرِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ عُثْمَانَ‌بْنَ مَظْعُونٍ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ عَلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) وَ أَنَا عِنْدَهُ قَالَ مَرَرْتُ عَلَیْهِ وَ هُوَ بِفِنَاءِ بَابِهِ فَجَلَسْتُ إِلَیْهِ فَبَیْنَا هُوَ یُحَدِّثُنِی إِذْ رَأَیْتُ بَصَرَهُ شَاخِصاً إِلَی السَّمَاءِ حَتَّی رَأَیْتُ طَرْفَهُ قَدِ انْقَطَعَ ثُمَّ رَأَیْتُهُ خَفَضَهُ حَتَّی وَضَعَهُ عَنْ یَمِینِهِ ثُمَّ وَلَّانِی رُکْبَتَهُ وَ جَعَلَ یَنْفُضُ بِرَأْسِهِ کَأَنَّهُ أُلْهِمَ شَیْئاً فَقَالَ ثُمَّ رَأَیْتُهُ أَیْضاً رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ خَفَضَهُ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَیَّ مُحْمَرَّ الْوَجْهِ یَفِیضُ عَرَقاً فَقُلْتُ یَا رَسُولَ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَا رَأَیْتُکَ فَعَلْتَ الَّذِی فَعَلْتَ الْیَوْمَ مَا حَالُکَ قَالَ وَ لَقَدْ رَأَیْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) ذَاکَ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) لَمْ یَکُنْ لِی هِمَّهًٌْ غَیْرَهُ ثُمَّ تَلَا عَلَیْهِ الْآیَتَیْنِ قَالَ عُثْمَانَ فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مُعْجَباً بِالَّذِی رَأَیْتُ فَأَتَیْتُ أَبَا طَالِبٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَأْتُهُمَا عَلَیْهِ فَعَجِبَ أَبُوطَالِبٍ وَ قَالَ یَا آلَ غَالِبٍ اتَّبِعُوهُ تَرْشُدُوا وَ تُفْلِحُوا فَوَ اللَّهِ مَا یَدْعُو إِلَّا إِلَی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ لَئِنْ کَانَ صَادِقاً أَوْ کَاذِباً مَا یَدْعُو إِلَّا إِلَی الْخَیْرِ.

امام باقر (علیه السلام) - سیّدبن‌طاووس در کتاب سعدالسعود می‌گوید: در تفسیر منسوب به امام باقر (علیه السلام) دیدم که در ذیل این آیه: إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَی وَ یَنْهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ، چنین نوشته بود: به ما چنین خبر رسیده که عثمان‌بن‌مظعون گوید: زمانی‌که این آیه بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) نازل شد، من نزد او بودم و از کنارش عبور کردم، او کنار در نشسته بود، من نیز کنار او نشستم، در همان لحظات که او با من گفتگو می‌کرد ناگهان دیدم که چشمانش به آسمان خیره شد و در همین حال بود تا آنکه پلک از آسمان برداشت و سپس چیزی در آسمان دیدم، دیدم که پیامبر (صلی الله علیه و آله) ) آن را پایین آورد تا آنکه آن را در طرف راستش قرار داد و مرا به سمت زانوهای او چرخاند و سرش را شروع به تکان‌دادن کرد. گویا دارد چیزی را به او می‌گوید سپس دیدم که مجدداً پلکش را به سمت آسمان بالا برد و این بار در طرف چپش پایین آورد و سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله) به من روی کرد درحالی‌که چهره‌ام [از تعجب و ترس] قرمز شده بود و از صورتم عرق می‌چکید. گفتم: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! این چه چیزی بود که امروز دیدم انجام دادید؟! این چه حالی بود که داشتید»؟! پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «تو او را دیدی»؟! گفتم: «بله»! پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «او جبرئیل (علیه السلام) بود و کاری که می‌کردم با او بود سپس آن دو آیه را برای او خواند. از نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با تعجّب فراوانی که از دیدن آن صحنه داشتم بلند شدم و نزد ابوطالب (رحمة الله علیه) رفتم و آن دو آیه را برای او خواندم، ابوطالب (رحمة الله علیه) نیز تعجّب کرد و گفت: «ای آل غالب! از پیامبر (صلی الله علیه و آله) تبعیّت کنید تا هدایت شوید و رستگار گردید، به خدا قسم! او جز دعوت به مکارم اخلاق به چیز دیگری دعوت نمی‌کند. چه او دروغگو باشد چه راستگو، او به چیزی غیر از خیر دعوت نمی‌کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۶

بحارالأنوار، ج۱۸، ص۲۶۸/ سعدالسعود، ص۱۲۲؛ «رأسه» بدل «رأیته»

۱ -۹

(نحل/ ۹۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ‌مَسْعُودٍ عَلَیْکَ بِالصِّدْقِ وَ لَا تَخْرُجَنَّ مِنْ فِیکَ کَذِبَهًٌْ أَبَداً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ أَحْسِنْ وَ ادْعُ النَّاسَ إِلَی الْإِحْسَانِ وَ صِلْ رَحِمَکَ وَ لَا تَمْکُرِ النَّاسَ وَ أَوْفِ النَّاسَ بِمَا عَاهَدْتَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ تَمَّتِ الْمَوْعِظَهًُْ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) -ای پسر مسعود! بر تو باد به راستی و هیچ‌گاه از دهانت دروغی بیرون نیاید. مردم را از طرف خود انصاف ده، نیکی¬ کن. و مردم را به نیکی دعوت¬ کن. پیوند خویشاوندی را محکم کن و مردم را فریب مده، پیمانی را که به مردم وعده داده‌ای وفا کن، خدای متعال می‌فرماید: إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ یَنْهی عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. موعظه کامل شد و توفیق [عمل به آن] با خداست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۸

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۱۱۱

۱ -۱۰

(نحل/ ۹۰)

امیرالمؤمنین (علیه السلام) - سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمُرُوَّهًِْ فَقَالَ (علیه السلام) إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ تَعَاهُدُ الْإِخْوَانِ وَ کَفُّ الْأَذَی عَنِ الْجِیرَانِ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ الْآیَهًْ.

امام علی (علیه السلام) - شخصی از امیر¬المؤمنین (علیه السلام) تفسیر مروّت و جوانمردی را پرسید، فرمود: «اطعام طعام، خبرگیری از برادران و خودداری از آزار همسایگان، بعد این آیه را قرائت نمود: إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۸

بحارالأنوار، ج۷۵، ص۷۵

۱ -۱۱

(نحل/ ۹۰)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَا عَرَفَ اللَّهَ مَنْ شَبَّهَهُ بِخَلْقِهِ وَ لَا وَصَفَهُ بِالْعَدْلِ مَنْ نَسَبَ إِلَیْهِ ذُنُوبَ عِبَادِه.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هرکسی که خداوند را به آفریدگانش تشبیه¬ کند، خدا را نشناخته و هر که گناهان بندگانش را به او نسبت¬ دهد، او را عادل ندانسته است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۸

بحارالأنوار، ج۵، ص۲۹/ نورالثقلین

۱ -۱۲

(نحل/ ۹۰)

الصّادق (علیه السلام) - نَحْنُ الْآیَاتُ وَ نَحْنُ الْبَیِّنَاتُ وَ عَدُوُّنَا فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْفَحْشَاءُ وَ الْمُنْکَرُ وَ الْبَغْیُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ وَ الْأَصْنَامُ وَ الْأَوْثَانُ وَ الْجِبْتُ وَ الطَّاغُوتُ وَ الْمَیْتَهًُْ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیر.

امام صادق (علیه السلام) - ما آیات و بینات هستیم و دشمن ما در قرآن؛ فحشا، منکر، شراب، قمار، شرط‌بندی، بت، شیطان، طاغوت، مردار، خون و گوشت خوک هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۸

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۳۰۳

۱ -۱۳

(نحل/ ۹۰)

السَّجاد (علیه السلام) - عَنْ أَبِی مَالِکٍ قَالَ قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) أَخْبِرْنِی بِجَمِیعِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ قَوْلُ الْحَقِّ وَ الْحُکْمُ بِالْعَدْلِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ هَذِهِ جَمِیعُِ شَرَائِعِ الدِّینِ.

امام سجّاد (علیه السلام) - ابومالک گوید: به امام سجّاد (علیه السلام) عرض¬ کردم: «همه‌ی دستورات دین را به من بفرمایید». فرمود: «حق‌گویی، قضاوت عادلانه و انجام‌دادن تعهّدات. این همه‌ی دستورات دین است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۱۸

نورالثقلین/ الخصال، ج۱، ص۱۱۳؛ فیه: «هذه جمیع شرایع الدین» محذوف

ستم

۲ -۱

(نحل/ ۹۰)

الباقر (علیه السلام) - ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا یَمُوتُ صَاحِبُهُنَ أَبَداً حَتَّی یَرَی وَبَالَهُنَّ الْبَغْیُ وَ قَطِیعَهًُْ الرَّحِمِ وَ الْیَمِینُ الْکَاذِبَهًُْ یُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا.

امام باقر (علیه السلام) - سه صفت است که صاحب آن صفات هرگز نمی‌میرد مگر اینکه عذاب و گرفتاری آن صفات را ببیند: ستم، قطع رابطه‌ی خویشاوندی و سوگند دروغین که ستیز با خداست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۰

بحارالأنوار، ج۷۱، ص۱۳۴/ نورالثقلین

آیه وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَیْمانَ بَعْدَ تَوْکیدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَیْکُمْ کَفیلاً إِنَّ اللهَ یَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ [91]

و هنگامی که با خدا عهد بستید، به عهد او وفا¬کنید؛ و سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنید، درحالی‌که خدا را ضامن بر [سوگند] خود قرار¬ داده¬اید. به یقین خداوند از آنچه انجام ¬می¬دهید، آگاه است.

و هنگامی که با خدا عهد بستید، به عهد او وفا کنید

۱ -۱

(نحل/ ۹۱)

الصّادق (علیه السلام) - وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِلَی أَرْبَعِ آیَاتٍ نَزَلَتْ فِی وَلَایَهًِْ عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ مَا کَانَ مِنْ قَوْلِهِ (صلی الله علیه و آله) سَلِّمُوا عَلَی عَلِیٍّ (علیه السلام) بِإِمْرَهًِْ الْمُؤْمِنِین.

امام صادق (علیه السلام) - وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ تا چهار آیه‌ی بعد در شأن علی (علیه السلام) نازل شده و فرمایش پیامبر (صلی الله علیه و آله) که فرمود: «بر علی (علیه السلام) به عنوان امیرالمؤمنین، سلام کنید»، از جانب خودش نبود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۰

بحارالأنوار، ج۳۷، ص۳۳۳/ المناقب، ج۳، ص۵۳

و سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنید

۲ -۱

(نحل/ ۹۱)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنْ زَیْدِ‌بْنِ‌الْحَسَنِ‌بْنِ‌الْحَسَن… قال الْخَوَارِج فَارْجِعْ أَنْتَ یَا عَلِیُّ (علیه السلام) کَمَا رَجَعْنَا وَ تُبْ إِلَی اللَّهِ کَمَا تُبْنَا وَ إِلَّا بَرِئْنَا مِنْکَ فَقَالَ (علیه السلام) وَیْحَکُمْ أَ بَعْدَ الرِّضَا وَ الْمِیثَاقِ وَ الْعَهْدِ نَرْجِعُ أَ لَیْسَ اللَّهُ تَعَالَی قَدْ قَالَ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَ قَالَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَیْمانَ بَعْدَ تَوْکِیدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلًا.

امام علی (علیه السلام) - زیدبن‌الحسن‌بن‌الحسن گوید: … خوارج گفتند: ای علی (علیه السلام)! تو نیز چون ما باز¬گرد و همان‌گونه که ما در برابر خداوند توبه ¬کردیم، توبه¬کن! وگرنه ما از تو بیزاری می‌جوییم». علی (علیه السلام) فرمود: «وای بر شما! آیا پس از اعلام رضایت [و پیمان] و عهد باز¬گردیم؟! مگر نه آنکه خدای تعالی فرموده است: به پیمان‌ها وفا کنید (مائده/۱) و فرمود: وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَیْمانَ بَعْدَ تَوْکِیدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلًا».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۰

بحارالأنوار، ج۳۲، ص۵۴۴/ وقعهًْ صفین، ص۵۱۴؛ «المایده» و «قال الخوارج فارجع… تب الی الله» محذوفتان

۲ -۲

(نحل/ ۹۱)

الحُسَیْنِ (علیه السلام) - عَنْ مُصْعَبِ‌بْنِ‌عَبْدِاللَّهِ قَال لَمَّا اسْتَکَفَّ النَّاسُ بِالْحُسَیْنِ (علیه السلام) رَکِبَ فَرَسَهُ وَ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَال‌تَبّاً لَکُمْ أَیَّتُهَا الْجَمَاعَهًْ… أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَی الظَّالِمِینَ النَّاکِثِینَ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ الْأَیْمانَ بَعْدَ تَوْکِیدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلًا أَلَا وَ إِنَّ الدَّعِیَّ ابْنَ الدَّعِیَّ قَدْ تَرَکَنِی بَیْنَ السِّلَّهًِْ وَ الذِّلَّهًِْ وَ هَیْهَاتَ لَهُ ذَلِکَ هَیْهَاتَ مِنِّی الذِّلَّهًُْ.

امام حسین (علیه السلام) - مصعب‌بن‌عبداللّه گوید: هنگامی‌که لشکر کفر امام حسین (علیه السلام) را محاصره¬ نمودند آن بزرگوار بر اسب خود سوار¬ شد و پس از اینکه مردم را ساکت ¬نمود و حمد و ثنای خدای را به‌جای ¬آورد، فرمود: «ای گروه نابکار! مرده و نابود شوید! … هان، لعنت خدا بر ستمکاران باد! (هود/۱۸) همان پیمان‌شکنانی که عهد و قسم خود را پس از تأکید می‌شکنند درصورتی‌که شما خدا را برای خود کفیل قرار¬ دادید. آگاه باشید! زنازاده¬ای که پسر زنازاده است مرا بین انتخاب شمشیرکشیدن و پذیرفتن ذلّت قرار¬ داده¬ است. محال است که مرا به ذلّت بکشد! محال است که من ذلّت را بپذیرم»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۰

بحارالأنوار، ج۴۵، ص۸۳

آیه وَ لا تَکُونُوا کَالَّتی نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْکاثاً تَتَّخِذُونَ أَیْمانَکُمْ دَخَلاً بَیْنَکُمْ أَنْ تَکُونَ أُمَّةٌ هِیَ أَرْبی مِنْ أُمَّةٍ إِنَّما یَبْلُوکُمُ اللهُ بِهِ وَ لَیُبَیِّنَنَّ لَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ ما کُنْتُمْ فیهِ تَخْتَلِفُونَ [92]

همانند آن زن [سبک مغز] نباشید که پشم‌های تابیده خود را، پس از استحکام، وا می¬تابید! درحالی‌که سوگندها [و پیمان] خود را وسیله‌ی خیانت و فساد در میان خود قرار¬ می¬دهید؛ به خاطر اینکه گروهی، جمعیّتشان از گروه دیگر بیشتر است [و کثرت دشمن را بهانه‌اى براى شکستن بیعت با پیامبر مي‌شمرید]. خدا شما را با این وسیله می¬آزماید و به یقین روز قیامت، آنچه را در آن اختلاف ¬داشتید، برای شما روشن¬ می¬سازد.

سبب نزول

۱

(نحل/ ۹۲)

الباقر (علیه السلام) - الَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَهَا امْرَأَهًٌْ مِنْ بَنِی‌تَمِیمِ‌بْنِ‌مُرَّهًَْ وَ یُقَالُ لَهَا رَابِطَهًُْ بِنْتُ کَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَیْمِ بْنِ کَعْبِ بْنِ لُؤَیِّ بْنِ غَالِبٍ کَانَتْ حَمْقَاءَ تَغْزِلُ الشَّعْرَ فَإِذَا غَزَلَتْهُ نَقَضَتْهُ ثُمَّ عَادَتْ فَغَزَلَتْهُ فَقَالَ اللَّهُ کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْکاثاً تَتَّخِذُونَ أَیْمانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُم.

امام باقر (علیه السلام) - کَالَّتی نَقَضَتْ غَزْلَها؛ داستان زنی از بنی¬تمیم¬بن¬مرّه است به نام رابطهًْ‌بنت کعب¬بن¬ سعد¬بن¬ تیم¬بن¬ کعب¬بن¬لؤیّ ¬بن¬غالب که زنی کم عقل و نادان بود، نخ می‌ریسید و سپس دوباره آن را باز¬ می‌کرد و دوباره می‌ریسید. پس خداوند فرمود: کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنکَاثًا تَتَّخِذُونَ أَیْمَانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُمْ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۲

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۱/ القمی، ج۱، ص۳۸۹/ نورالثقلین/ البرهان

همانند آن زن [سبک مغز] نباشید که پشمهای تابیده خود را، پس از استحکام، وا می‌تابید! درحالی‌که سوگندها [و پیمان] خود را وسیله‌ی خیانت و فساد در میان خود قرار می‌دهید؛ به خاطر اینکه گروهی، جمعیّتشان از گروه دیگر بیشتر است [و کثرت دشمن را بهانه‌ای برای شکستن بیعت با پیامبر می‌شمرید]

۱ -۱

(نحل/ ۹۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ مَسْعُودٍ إِذَا عَمِلْتَ عَمَلًا فَاعْمَلْ بِعِلْمٍ وَ عَقْلٍ وَ إِیَّاکَ وَ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلًا بِغَیْرِ تَدْبِیرٍ وَ عِلْمٍ فَإِنَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ یَقُولُ وَ لا تَکُونُوا کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْکاثاً.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - [ای] پسر مسعود! هر کاری را که انجام می‌دهی از روی عقل و دانش انجام بده و از عمل بدون علم و تدبیر بپرهیز که خداوند می¬فرماید: وَ لا تَکُونُوا کَالَّتی نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْکاثا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۲

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۱۱۱/ مکارم الأخلاق، ص۴۵۷

۱ -۲

(نحل/ ۹۲)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَیُّهَا النَّاسُ اسْتَقِیمُوا إِلَی رَبِّکُمْ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ وَ قَالَ سُبْحَانَهُ إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا أَیُّهَا النَّاسُ وَ لا تَکُونُوا کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْکاثاً تَتَّخِذُونَ أَیْمانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ یَکُنْ مُسْتَقِیماً فِی صِفَتِهِ لَمْ یَرْتَقِ مِنْ مَقَامٍ إِلَی غَیْرِهِ وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ سُلُوکَهُ عَلَی صِحَّهًٍْ وَ لَمْ تَخْرُجُوا مِنْ عِزِّ التَّقْوَی إِلَی ذُلِّ الْمَعْصِیَهًِْ وَ لَا مِنْ أُنْسِ الطَّاعَهًِْ إِلَی وَحْشَهًِْ الْخَطِیئَهًِْ وَ لَا تُسِرُّوا لِإِخْوَانِکُمْ غِشّاً فَإِنَّ مَنْ أَسَرَّ لِأَخِیهِ غِشّاً أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَی صَفَحَاتِ وَجْهِهِ وَ فَلَتَاتِ لِسَانِهِ فَأَوْرَثَهُ بِهِ الذُّلَّ فِی الدُّنْیَا وَ الْخِزْیَ وَ الْعَذَابَ وَ النَّدَامَهًَْ فِی الْآخِرَهًِْ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ أَعْمَالا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) -ای مردم! در راه خدا گام بردارید و استوار باشید. چنانکه فرموده است: پس بدو روی آورید و از او آمرزش بخواهید (فصلت/۶) و فرمود: هر آینه آنان که گفتند که پروردگار ما اللَّه است و سپس پایداری ورزیدند. (فصلت/۳۰) ای مردم! وَ لا تَکُونُوا کَالَّتی نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْکاثاً تَتَّخِذُونَ أَیْمانَکُمْ دَخَلاً بَیْنَکُم؛ بدانید که اگر کسی در راه حق، استوار نباشد، مقامی بالاتر را به دست نمی‌آورد و ثبات قدم و روشی درست پیدا¬ نمی‌کند. از خانه‌ی عزّت تقوا به زندان ذلّت گناه نروید و از انس و دل آرامی طاعت به وحشت گناه نیفتید و با برادرانتان حیله‌ی پنهانی به کار نبرید؛ زیرا خداوند آثار آن را در چهره و گفتارش آشکار¬می‌سازد و ذلّت دنیا و زیان آخرت و پشیمانی آن را بهره‌اش می‌سازد و در صف زیانکاران قرارش ¬می‌دهد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۲

إرشادالقلوب، ج۱، ص۸۴

۱ -۳

(نحل/ ۹۲)

السَّجاد (علیه السلام) -ٍ عَنْ حِذْلَمِ‌بْنِ‌سُتَیْرٍ قَال قَدِمْتُ الْکُوفَهًَْ فِی الْمُحَرَّمِ سَنَهًَْ إِحْدَی وَ سِتِّینَ عِنْدَ مُنْصَرَفِ عَلِیِّ‌بْنِ‌الْحُسَیْنِ بِالنِّسْوَهًِْ مِنْ کَرْبَلَاءَ… فَسَمِعْتُ عَلِیَّ‌بْنَ‌الْحُسَیْنِ (علیه السلام) وَ هُوَ یَقُول… قَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الصَّلَاهًُْ عَلَی أَبِی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَمَّا بَعْدُ یَا أَهْلَ الْکُوفَهًِْ یَا أَهْلَ الْخَتْلِ وَ الْخَذْلِ فَلَا رَقَأَتِ الْعَبْرَهًُْ وَ لَا هَدَأَتِ الرَّنَّهًُْ فَإِنَّمَا مَثَلُکُمْ کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْکاثاً تَتَّخِذُونَ أَیْمانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُم.

امام سجّاد (علیه السلام) -ٍحذلم‌بن‌ستیر گوید: در سال شصت‌ویک هجری به کوفه وارد ¬شدم و این مصادف بود با زمانی‌که علیّ¬بن¬الحسین (امام سجّاد (علیه السلام) ) با زنان خانواده از [سفر جانسوز] کربلا بازمی‌گشتند… شنیدم که امام سجاد (علیه السلام) می¬فرمود: … «سپاس از آن خدا است و درود بر پدرم رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله)! امّا بعدای کوفیان! ای دغلبازان وای خودداران از یاری! اشکتان خشک و ناله و فریادتان خاموش مباد، داستان شما مثل آن زن [سبک مغز] که پشم‌های تابیده خود را، پس از استحکام، وا می¬تابید! درحالی‌که سوگندها [و پیمان] خود را وسیله‌ی خیانت و فساد در میان خود قرار¬ می¬دهید، است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۲

بحارالأنوار، ج۴۵، ص۱۶۴/ بحارالأنوار، ج۴۵، ص۱۶۲؛ «قدمت الکوفه… عند منصرف» محذوف

۱ -۴

(نحل/ ۹۲)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَدْعُوکَ یَا مُعَاوِیَهًُْ إِلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ (صلی الله علیه و آله) وَ کِتَابِهِ وَ وَلِیِّ أَمْرِهِ الْحَکِیمِ مِنْ آلِ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ إِلَی الَّذِی أَقْرَرْتَ بِهِ زَعَمْتَ إِلَی اللَّهِ وَ الْوَفَاءِ بِعَهْدِهِ وَ مِیثاقَهُ الَّذِی واثَقَکُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ لا تَکُونُوا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ وَ لا تَکُونُوا کَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْکاثاً تَتَّخِذُونَ أَیْمانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُمْ أَنْ تَکُونَ أُمَّةٌ هِیَ أَرْبی مِنْ أُمَّةٍ فَنَحْنُ الْأُمَّهًُْ الْأَرْبَی.

امام علی (علیه السلام) -ای معاویه! تو را به خدا، پیامبرش، کتابش و ولیّ امر حکیم او از خاندان ابراهیم (علیه السلام) فرا-می‌خوانم. آن کس که در برابر خدا به او اقرار کرده‌ای که به عهدی که با خدای می‌بندی وفا¬ کنی، که خود گفتی شنیدیم و اطاعت ¬کردیم. پس همانند آنان که پس از آگاهی و از سر سرکشی اختلاف ¬کردند و پراکنده ¬شدند مباشید! و یا همانند آن زن [سبک مغز] نباشید که پشم‌های تابیده خود را، پس از استحکام، وا می¬تابید! درحالی‌که سوگندها [و پیمان] خود را وسیله‌ی خیانت و فساد در میان خود قرار¬ می¬دهید. بدین بهانه که گروهی بیشتر از گروه دیگر است نباشید ماییم همان گروه که بیشتر است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۴

بحارالأنوار، ج۳۳، ص۱۳۸

آیه وَ لَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لکِنْ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدی مَنْ یَشاءُ وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [93]

و اگر خدا می‌خواست، شما را [به اجبار] امّت واحدی قرار ¬می¬داد؛ ولی خدا هرکس را بخواهد [و شایسته باشد] گمراه و هرکس را بخواهد [و لایق باشد] هدایت ¬می¬کند؛ و به یقین شما از آنچه انجام¬ می¬دادید، بازپرسی خواهید شد.

۱

(نحل/ ۹۳)

الباقر (علیه السلام) - وَ لَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً واحِدَةً قَالَ عَلَی مَذْهَبٍ وَاحِدٍ وَ أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ لکِنْ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ قَالَ یُعَذِّبُ بِنَقْضِ الْعَهْدِ وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ قَالَ یُثِیبُ وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

امام باقر (علیه السلام) - وَ لَوْ شَاءَ اللهَُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً وَاحِدَة؛ یعنی امّتی با یک مذهب واحد و بر یک امر و یک عقیده واحد. وَلکِن یُضِلُّ مَن یَشَاءُ؛ و به‌خاطر پیمان‌شکنی، آن‌ها را شکنجه می‌دهد. وَیَهْدِی مَن یَشَاءُ یعنی به هرکه بخواهد پاداش می‌دهد. وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۴

بحارالأنوار، ج۳۶، ص۱۷۰/ القمی، ج۱، ص۳۸۹/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۶۵؛ «و لو شاء الله… یثیب» محذوف

۲

(نحل/ ۹۳)

الهادی (علیه السلام) - مِمَّا أَجَابَ بِهِ أَبُوالْحَسَنِ عَلِیُّ‌بْنُ‌مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیُّ (علیه السلام) فِی رِسَالَتِهِ إِلَی أَهْلِ الْأَهْوَازِ حِینَ سَأَلُوهُ عَنِ الْجَبْرِ وَ التَّفْوِیضِ… فَإِنْ قَالُوا مَا الْحُجَّهًُْ فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ قُلْنَا فَعَلَی مَجَازِ هَذِهِ الْآیَهًِْ یَقْتَضِی مَعْنَیَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِخْبَارٌ عَنْ کَوْنِهِ تَعَالَی قَادِراً عَلَی هِدَایَهًِْ مَنْ یَشَاءُ وَ ضَلَالَهًِْ مَنْ یَشَاءُ وَ لَوْ أَجْبَرَهُمْ عَلَی أَحَدِهِمَا لَمْ یَجِبْ لَهُمْ ثَوَابٌ وَ لَا عَلَیْهِمْ عِقَابٌ عَلَی مَا شَرَحْنَاهُ وَ الْمَعْنَی الْآخَرُ أَنَّ الْهِدَایَهًَْ مِنْهُ التَّعْرِیفُ کَقَوْلِهِ تَعَالَی وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمی عَلَی الْهُدی.

امام هادی (علیه السلام) - [در کتاب الاحتجاج آمده است:] امام هادی (علیه السلام) در پاسخ نامه اهل اهواز که درباره‌ی جبر و اختیار از ایشان سؤال کرده بودند چنین فرمود: … اگر مردم بگویند: «حجّت و دلیل در این کلام الهی: یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ و مانند آن‌ها چیست»؟ گوییم: «تفسیر این آیات همگی بر دو معنا است؛ معنای نخست بیانگر قدرت اوست، بدان معنا که او به هدایت و گمراهی هرکس که خواهد قادر و توانا است، و هرگاه با قدرت خود آنان را وادار بر یکی از آن دو کند نه ثواب می‌برند و نه عقاب می‌کشند، به همان ترتیبی که در نامه شرح دادیم. معنای دیگر این است که مراد از هدایت خداوند راهنمایی اوست؛ مانند این آیه: امّا قوم ثمود، هدایتشان کردیم؛ و آن‌ها کوری را از هدایت بیشتر دوست می‌داشتند (فصلت/۱۷)».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۴

بحارالأنوار، ج۵، ص۲۴/ الاحتجاج، ج۲، ص۴۵۳/ تحف العقول، ص۴۷۴

۳

(نحل/ ۹۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی الْمُجَبِّرَهًِْ وَ هُمُ الَّذِینَ زَعَمُوا أَنَّ الْأَفْعَالَ إِنَّمَا هِیَ مَنْسُوبَهًٌْ إِلَی الْعِبَادِ مَجَازاً لَا حَقِیقَهًًْ وَ إِنَّمَا حَقِیقَتُهَا لِلَّهِ لَا لِلْعِبَادِ وَ تَأَوَّلُوا فِی ذَلِکَ آیَاتٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی لَمْ یَعْرِفُوا مَعْنَاهَا کَمَا فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَکُوا فَرَدَّ عَلَیْهِمْ أَهْلُ الْحَقِّ فَقَالُوا لَهُمْ إِنَّ فِی قَوْلِکُمْ ذَلِکَ بُطْلَانَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ إِذَا نَسَبْتُمْ أَفْعَالَکُمْ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی عَمَّا یَصِفُونَ وَ کَیْفَ یُعَاقِبُ مَخْلُوقاً عَلَی غَیْرِ فِعْلٍ مِنْهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَیِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ… وَ مِثْلُ هَذَا کَثِیرٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی وَ فِیهِ بُطْلَانُ مَا ادَّعَوْهُ وَ نَسَبُوهُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی أَنْ یَأْمُرَ خَلْقَهُ بِمَا لَا یَقْدِرُونَ أَوْ یَنْهَاهُمْ عَمَّا لَیْسَ فِیهِمْ صُنْعٌ وَ لَا اکْتِسَابٌ.

امام علی (علیه السلام) - در ردّ نظر اهل جبر چنین می‌گویم که اهل جبر کسانی هستند که گمان می‌کنند که کارها به صورت مجازی به بندگان نسبت داده می‌شود و این نسبت دادن حقیقی نیست و حقیقت انجام این افعال منسوب به خدا است نه بندگان خدا! آن‌ها آیاتی از قرآن را نیز مطابق نظر خود تأویل می‌کنند که معنای آن را نیز نفهمیده‌اند، مثل این کلام خداوند که می‌فرماید: وَ لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَکُوا. جواب اهل حق و حقیقت به آن‌ها این است که اگر این حرف شما صحیح باشد، اصل ثواب و عقاب باطل می‌شود زیرا وقتی شما اعمالتان را به خدا نسبت می‌دهید که خداوند از این نسبت‌های شما مبرّا است چگونه می‌تواند مخلوق خود را به خاطر کاری که از او سر نزده مجازات کند؟! درحالی‌که خداوند می‌فرماید: لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ… و امثال این آیات در کتاب خدا بسیار تکرار شده که دلیلی بر باطل بودن ادعای آنان و باطل بودن نسبتی است که آن‌ها به خدا می‌دهند. آن‌ها به خدا نسبت داده‌اند که خداوند مخلوقاتش را به کاری که قدرت انجام آن را ندارند امر می‌کند و یا از کاری نهی می‌کند که نمی‌توانند انجام دهند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۴

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۸۵

۴

(نحل/ ۹۳)

الرِّضا (علیه السلام) - قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدی قَالَ اللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ وَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِنَا یَزْعُمُونَ أَنَّ الْمَعْرِفَهًَْ مُکْتَسَبَهًٌْ وَ أَنَّهُمْ إِذَا نَظَرُوا مِنْ وَجْهِ النَّظَرِ أَدْرَکُوا فَأَنْکَرَ ذَلِکَ وَ قَالَ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا یَکْتَسِبُونَ الْخَیْرَ لِأَنْفُسِهِمْ لَیْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَ هُوَ یُحِبُّ أَنْ یَکُونَ هُوَ خَیْراً مِمَّنْ هُوَ مِنْهُ هَؤُلَاءِ بَنِی هَاشِمٍ مَوْضِعُهُمْ مَوْضِعُهُمْ وَ قَرَابَتُهُمْ قَرَابَتُهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْکُمْ أَ فَتَرَوْنَ أَنَّهُمْ لَا یَنْظُرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَ قَدْ عَرَفْتُمْ وَ لَمْ یَعْرِفُوا قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (علیه السلام) لَوِ اسْتَطَاعَ النَّاسُ لَأَحَبُّونَا.

امام رضا (علیه السلام) - حمیری می‌گوید به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: «إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدی یعنی چه»؟ فرمود «خدا هرکه را بخواهد هدایت می‌کند و هرکه را بخواهد گمراه می‌کند». گفتم: «خدا سلامتت بدارد! عدّه‌ای از دوستان ما می‌پندارند که معرفت و شناخت امری اکتسابی [و قابل آموزش است] و اگر دیدگاهشان را درست کنند، آن را درک خواهند کرد [آیا این عقیده درست است؟]». امام (علیه السلام) این نظر را رد کرده و فرمود: «چرا این عدّه که این حرف را می‌زنند [و به قول خودشان راه کشف معرفت را پیدا کرده‌اند] برای خود هیچ خیری [و معرفتی] را کسب نکرده‌اند؟! هیچ کس نیست که نخواهد بهتر از آنچه هست باشد پس اگر آن‌ها بگویند ما به همین وضعی که هستیم قانع هستیم، دروغ می‌گویند. این بنی‌هاشم است جایگاهشان این جایگاه است و نزدیکی‌شان به پیامبر (صلی الله علیه و آله) این نزدیکی است، لذا آن‌ها [با توجّه به این جایگاه و این نزدیکی] شایسته‌تر هستند که این کار را بر عهده بگیرند. آیا می‌پندارید که شما به فکر خودتان هستید ولی آن‌ها نیستند و معرفتی به آن ندارند»؟! امام باقر (علیه السلام) فرمود: «اگر مردم می‌توانستند [و درک آن را داشتند و گناه مانعشان نمی‌شد] حتماً ما را دوست می‌داشتند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۶

بحارالأنوار، ج۲۲، ص۱۰۱

آیه وَ لا تَتَّخِذُوا أَیْمانَکُمْ دَخَلاً بَیْنَکُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبیلِ اللهِ وَ لَکُمْ عَذابٌ عَظیمٌ [94]

سوگندهایتان را وسیله فساد و خیانت در میان خود قرار¬ندهید، مبادا گامی بعد از ثابت گشتن [بر ایمان] متزلزل¬شود؛ و بخاطر بازداشتن [مردم] از راه خدا، آثار سوء آن را بچشید! و برای شما، عذاب عظیمی خواهد¬بود!

۱

(نحل/ ۹۴)

الباقر (علیه السلام) - وَ لا تَتَّخِذُوا أَیْمانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُمْ قَالَ هُوَ مَثَلٌ لِأَمِیرِ‌الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام).

امام باقر (علیه السلام) - وَلاَ تَتَّخِذُواْ أَیْمَانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُمْ؛ این مثلی برای مخالفان و عهد شکنان امیرالمؤمنین (علیه السلام) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۶

بحارالأنوار، ج۳۶، ص۱۷۰/ القمی، ج۱، ص۳۸۹/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۶۵؛ «یعنی بعد مقاله… علی (» محذوف و فی موضعه: «قال هو أمیرالمؤمنین»

۲

(نحل/ ۹۴)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ زَیْدِ‌بْنِ‌الْجَهْمِ‌الْهِلَالِیِّ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُول وَ لا تَتَّخِذُوا أَیْمانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها یَعْنِی بَعْدَ مَقَالَهًِْ رَسُولِ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فِی عَلِیٍّ (علیه السلام) وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ یَعْنِی بِهِ عَلِیّاً (علیه السلام) وَ لَکُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ ثُمَّ قَالَ لِی لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) بِیَدِ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَأَظْهَرَ وَلَایَتَهُ قَالَا جَمِیعاً وَ اللَّهِ لَیْسَ هَذَامِنْ تِلْقَاءِ اللَّهِ وَ لَا هَذَا إِلَّا شَیْءٌ أَرَادَ أَنْ یُشَرِّفَ بِه‌ابْنَ عَمِّه.

امام صادق (علیه السلام) - زیدبن‌جهم هلالی گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: وَ لا تَتَّخِذُوا أَیْمانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها؛ یعنی [متزلزل شدن مردم] بعد از وفات پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مورد پذیرش ولایت علی (علیه السلام) و اینکه [شما پیمان‌شکنان] طعم بدی‌ها را به خاطر جلوگیری از راه خدا، می‌چشید که راه خدا، علی (علیه السلام) است. وَ لَکُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ؛ وقتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) دست علی (علیه السلام) را گرفت و ولایت او را آشکارا اعلام ¬کرد، هر دو نفر آن‌ها گفتند: «به خدا قسم این امر از جانب خدا نیست، محمّد (صلی الله علیه و آله) تنها می‌خواهد پسر عموی خودش را بر ما مسلّط¬ کند».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۶

الکافی، ج۱، ص۲۹۲/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۸؛ «بعد ما سلمتم… المؤمنین» محذوف و فی موضعه: «یعنی بعد مقاله… علی (» و «ثم قال لی لما اخذ… عمّه» محذوف/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۶۵؛ «ثم قال لی لمّا… عمّه» محذوف

۳

(نحل/ ۹۴)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قال رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فِی یَوْمِ الْغَدیرِ… مَعَاشِرَ النَّاسِ فَضِّلُوا عَلِیّاً (علیه السلام) فَإِنَّهُ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدِی مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی بِنَا أَنْزَلَ اللَّهُ الرِّزْقَ وَ بَقِیَ الْخَلْقُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَغْضُوبٌ مَغْضُوبٌ مَنْ رَدَّ قَوْلِی هَذَا وَ لَمْ یُوَافِقْهُ إِلَّا أَنَّ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) خَبَّرَنِی عَنِ اللَّهِ تَعَالَی بِذَلِکَ وَ یَقُولُ مَنْ عَادَی عَلِیّاً (علیه السلام) وَ لَمْ یَتَوَلَّهُ فَعَلَیْهِ لَعْنَتِی وَ غَضَبِی فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللهَ أَنْ تُخَالِفُوهُ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها. إِنَّ اللهَ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - پیامبر (صلی الله علیه و آله) در روز غدریرخم فرمود: …‌ای مردم! علی (علیه السلام) را [بر باقی افراد] فضیلت و برتری دهید؛ زیرا او پس از من بر همه‌ی زنان و مردان برتری دارد. خداوند به‌واسطه‌ی ما رزق را نازل می‌کند و مخلوقات را بقاء می‌بخشد؛ هرکس که این کلام من را رد کند و با آن موافق نباشد، ملعون ملعون و مغضوب مغضوب است. جبرئیل (علیه السلام) این مطلب را از خداوند برای من خبر آورد که خداوند می‌فرماید: هرکس با علی (علیه السلام) دشمنی کند و از او تبعیّت نکند، لعنت و غضب من بر او خواهد بود؛ و هر کس باید بنگرد که برای فردایش چه فرستاده است. از خدا بترسید (حشر/۱۸) که مبادا با او مخالفت کنید، خدا به کارهایی که می‌کنید آگاه است (حشر/۱۸).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۶

بحارالأنوار، ج۳۷، ص۲۰۸

آیه وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَناً قَلیلاً إِنَّما عِنْدَ اللهِ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [95]

و [هرگز] پیمان الهی را با بهای کمی مبادله نکنید [که هر بهایى در برابر آن ناچیز است.] آنچه نزد خداست، برای شما بهتر است اگر می‌دانستید.

۱

(نحل/ ۹۵)

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - إِنَّ رَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ یُقَالُ لَهُ: عَبْدَانُ الْأَشْرَعُ قَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَّ امْرَءَ الْقَیْسِ الْکِنْدِیَّ جَاوَرَنِی فِی أَرْضِی فَاقْتَطَعَ مِنْ أَرْضِی فَذَهَبَ بِهَا مِنِّی وَ الْقَوْمُ یَعْلَمُونَ أَنِّی لَصَادِقٌ، لَکِنَّهُ أَکْرَمُ عَلَیْهِمْ مِنِّی. فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) امْرَءَ الْقَیْسِ عَنْهُ، فَقَالَ: لَا أَدْرِی مَا یَقُولُ. فَأَمَرَهُ أَنْ یَحْلِفَ. فَقَالَ عَبْدَانُ: إِنَّهُ فَاجِرٌ لَا یُبَالِی أَنْ یَحْلِفَ. فَقَالَ: إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ شُهُودٌ فَخُذْ یَمِینَهُ. فَلَمَّا قَامَ لِیَحْلِفَ أَنْظَرَهُ فَانْصَرَفَا. فَنَزَلَ قَوْلُهُ وَ لَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ الْآیَتَانِ. فَلَمَّا قَرَأَهُمَا رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله) قَالَ امْرُءُ الْقَیْسِ: أَمَّا مَا عِنْدِی فَیَنْفَدُ وَ هُوَ صَادِقٌ فِیمَا یَقُولُ، لَقَدِ اقْتَطَعْتُ أَرْضَهُ وَ لَمْ أَدْرِ کَمْ هِیَ؟ فَلْیَأْخُذْ مِنْ أَرْضِی مَا شَاءَ وَ مِثْلَهَا مَعَهَا بِمَا أَکَلْتُ مِنْ ثَمَرِهَا. فَنَزَلَ فِیهِ مَنْ عَمِلَ صالِحاً الْآیَهًَْ.

ابن عباس مردی از حضرموت که عبدان اشرع نام داشت گفت: ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! امرءالقیس‌کندی به حق من تجاوز کرده و جلو راه مرا گرفته و مال مرا برده است، این درحالی است که قوم من می‌دانند که من راستگو هستم ولی او از من بیشتر نزد قوم من مورد احترام است [لذا به دادخواهی من نمی‌پردازند]»؛ پیامبر (صلی الله علیه و آله) از امرءالقیس در مورد شکایت او سؤال کرد و او در پاسخ گفت: «من نمی‌دانم او از چه چیزی سخن می‌گوید»! پیامبر (صلی الله علیه و آله) دستور داد که قسم بخورد [که چیزی نمی‌داند]، عبدان گفت: «او فاجر و گناهکار است و از اینکه قسم دروغ بخورد باکی ندارد»! پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «اگر شاهدی نداری [تنها راهش این است که] از او طلب قسم خوردن کن و وقتی که برای قسم خوردن ایستاد، به او نگاه کن. چنین کردند و سپس هر دو از آنجا رفتند؛ این آیه نازل شد که وَ لَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ… و این آیه و آیه بعد نازل شد. وقتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) این دو آیه را برای آنان تلاوت فرمود، امرءالقیس گفت: «آنچه نزد من است، از میان رفتنی است، او (عبدان) راست می‌گوید و من راه او را سدّ کردم و مال او را دزدیدم و نمی‌دانم که چقدر بوده است، پس در قبال آن، هر مقدار که می‌خواهد از زمینی که مال من است و همان مقدار از میوه‌های آن بردارد [تا راضی شود]. پس این آیه نازل شد: مَنْ عَمِلَ صالِحاً….

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۸

نورالثقلین

۲

(نحل/ ۹۵)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَناً قَلِیلًا مَعطُوفٌ عَلَی قَولِهِ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُم.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنًا قَلِیلًا بر جمله‌ی: وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ معطوف است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۸

القمی، ج۱، ص۳۸۹

آیه ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللهِ باقٍ وَ لَنَجْزِیَنَّ الَّذِینَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ [96]

آنچه نزد شماست از میان می‌رود؛ و آنچه نزد خداست باقی می‌ماند؛ و به یقین به کسانی که صبر و استقامت پیشه کنند، مطابق بهترین اعمالی که انجام می‌دادند پاداش خواهیم داد.

۱

(نحل/ ۹۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - یَا ابْنَ مَسْعُودٍ کُلَّمَا أَبْصَرْتَهُ بِعَیْنِکَ وَ اسْتَحْلَاهُ قَلْبُکَ فَاجْعَلْهُ لِلَّهِ فَذَلِکَ تِجَارَهًُْ الْآخِرَهًِْ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللهِ باقٍ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) -ای پسر مسعود! هر چیزی را که با چشمانت دیدی و قلبت آن را گوارا می‌دانست، به خداوند واگذار که این تجارت، تجارت آخرت است، زیرا خداوند می‌فرماید: ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللهِ باق.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۸

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۱۰۷/ مکارم الأخلاق، ص۴۵۵؛ «استخلاه» بدل «استحلاه»

۲

(نحل/ ۹۶)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - مَا عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللهِ باقٍ أَیْ مَا عِنْدَکُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ النِّعْمَهًِْ تَزُولُ وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِمَّا تُقَدِّمُوهُ مِنْ خَیْرٍ أَوْ شَرٍّ فَهُوَ بَاقٍ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللهِ باق؛ یعنی اموال و نعمت‌هایی که نزد شما است زائل خواهد شد ولی اعمال خوب و بدی که برای آخرت می‌فرستید، نزد خداوند باقی خواهد ماند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۲۸

القمی، ج۱، ص۳۸۹

آیه مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ [97]

هر کس کار شایسته¬ای انجام¬دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، به طور مسلم او را حیات پاکیزه‌ای می-بخشیم؛ و پاداش آن‌ها را مطابق بهترین اعمالی که انجام¬می¬دادند، خواهیم¬داد.

هر کس کار شایسته‌ای انجام‌دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، به طور مسلم او را حیات پاکیزه‌ای می‌بخشیم؛ و پاداش آن‌ها را مطابق بهترین اعمالی که انجام‌می‌دادند، خواهیم‌داد

۱ -۱

(نحل/ ۹۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ‌أَبِی‌عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قَالَ قِیلَ لَهُ إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ یَذْکُرُ عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ لَهُ إِذَا عَرَفْتَ الْحَقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَبَاالْخَطَّابِ وَ اللَّهِ مَا قُلْتُ لَهُ هَکَذَا وَ لَکِنِّی قُلْتُ لَهُ إِذَا عَرَفْتَ الْحَقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنْ خَیْرٍ یُقْبَلُ مِنْکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یَقُولُ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرْزَقُونَ فِی‌ها بِغَیْرِ حِسابٍ وَ یَقُولُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً.

امام صادق (علیه السلام) - ابن‌ابی‌عمیرٍ گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض¬ شد: ابو¬خطّاب از شما نقل می¬کند که به او گفته‌اید: «اگر حق را شناختی، هر چه خواستی انجام بده»! فرمود: «خداوند ابوخطّاب را لعنت¬ کند! سوگند به خدا! که من به او چنین نگفتم؛ بلکه گفتم: هرگاه حق را شناختی؛ هر چه خواستی کار خیر و نیک انجام بده که از تو پذیرفته¬ می‌شود؛ زیرا خداوند عزّ¬و¬جلّ می‌فرماید: هرکس از مرد و زن که مؤمن باشد و عمل صالحی به جای آرد به بهشت داخل شود و بی‌حساب روزی‌اش دهند (غافر/۴۰) و همچنین می‌فرماید: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۰

بحارالأنوار، ج۲۷، ص۱۷۳/ معانی الأخبار، ص۳۸۸/ نورالثقلین/ البرهان

به طور مسلم او را حیات پاکیزه‌ای می‌بخشیم

۲ -۱

(نحل/ ۹۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً إِنَّهَا الْقَنَاعَهًُْ وَ الرِّضَا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَعَالَی.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً؛ یعنی قناعت و رضایت به آنچه خدا مقدّر¬ فرموده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۰

نورالثقلین

۲ -۲

(نحل/ ۹۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - سُئِلَ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً فَقَالَ هِیَ الْقَنَاعَهًُْ.

امام علی (علیه السلام) - از حضرت درباره‌ی کلام خداوند عزّ¬و¬جلّ: فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً پرسیده شد، فرمود: «حیات پاکیزه، قناعت است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۰

بحارالأنوار، ج۶۸، ص۳۴۵/ نهج البلاغهًْ، ص۵۰۸/ شرح نهج البلاغهًْ، ج۱۹، ص۵۵/ نورالثقلین

۲ -۳

(نحل/ ۹۷)

الهادی (علیه السلام) - فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً قَالَ الْقُنُوعُ.

امام هادی (علیه السلام) - فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً؛ یعنی قناعت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۰

بحارالأنوار، ج۶۸، ص۳۴۵/ الأمالی للطوسی، ص۲۷۵/ إرشادالقلوب، ج۱، ص۱۱۸/ مجموعهًْ ورام، ج۲، ص۱۷۰/ نورالثقلین/ البرهان/ البرهان

۲ -۴

(نحل/ ۹۷)

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - أنَ الحَیاهًَْ الطیِّبَهًَْ: الرِّزْقُ الحَلالُ.

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - حیات طیّبه همان (داشتن) رزق حلال است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۰

تاج العروس، ج۱۹، ص۳۵۷

آیه فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ [98]

هنگامی که قرآن می¬خوانی، از شرّ شیطان رانده¬شده (از درگاه خدا)، به خدا پناه بر (و بر او توکل¬کن).

۱

(نحل/ ۹۸)

العسکری (علیه السلام) - قَالَ أَبُومُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیُّ (علیه السلام) أَمَّا قَوْلُهُ الَّذِی نَدَبَکَ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ أَمَرَکَ بِهِ عِنْدَ قِرَاءَهًِْ الْقُرْآنِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ فَإِنَّ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) قَالَ إِنَّ قَوْلَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَیْ أَمْتَنِعُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ لِمَقَالِ الْأَخْیَارِ وَ الْأَشْرَارِ وَ لِکُلِّ الْمَسْمُوعَاتِ مِنَ الْإِعْلَانِ وَ الْإِسْرَارِ الْعَلِیمِ بِأَفْعَالِ الْفُجَّارِ وَ الْأَبْرَارِ وَ بِکُلِّ شَیْءٍ مِمَّا کَانَ وَ مَا یَکُونُ وَ مَا لَا یَکُونُ أَنْ لَوْ کَانَ کَیْفَ یَکُونُ مِنَ الشَّیْطَانِ هُوَ الْبَعِیدُ مِنْ کُلِّ خَیْرٍ الرَّجِیمُ الْمَرْجُومُ بِاللَّعْنِ الْمَطْرُودُ مِنْ بِقَاعِ الْخَیْرِ وَ الِاسْتِعَاذَهًُْ هِیَ مَا قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ عِنْدَ قِرَاءَتِهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ جَلَّ ذِکْرُهُ فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ.

امام عسکری (علیه السلام) - آن کلامی که خداوند شما را به آن سفارش کرد و امر کرده که هنگام قرائت قرآن بگویید، أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِیعِ الْعَلِیم مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیم است؛ امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: أَعُوذُ بِاللهِ یعنی پناه می‌برم به خدا از هر حرف گفتنی افراد خوب و بد و از هر شنیدنی پنهان

و نهان و «الْعَلِیم» یعنی خدایی که عالم است به همه‌ی کارهای بدکاران و نیکوکاران و به هر چیزی که هست و خواهد بود و هرچیزی که نیست که اگر باشد می‌داند چگونه خواهد بود و «الشَّیْطَانِ» همان موجودی است که از هر خیر و خوبی‌ای به دور است و «الرَّجِیم» همان است که با لعن و نفرین، دور زده شده و از مکان‌های خیر و خوبی طرد شده؛ استعاذه همان کاری است که خداوند به بندگانش امر کرده تا در آغاز قرائت قرآن آن را بگویند، خداوند فرموده است: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۰

بحارالأنوار، ج۸۹، ص۲۱۴/ الإمام العسکری، ص۱۶/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۹۷، ص۱۴؛ «السمیع… بقاع الخیر» محذوف

۲

(نحل/ ۹۸)

الصّادق (علیه السلام) - فَقَارِئُ الْقُرْآنِ یَحْتَاجُ إِلَی ثَلَاثَهًِْ أَشْیَاءَ قَلْبٍ خَاشِعٍ وَ بَدَنٍ فَارِغٍ وَ مَوْضِعٍ خَالٍ فَإِذَا خَشَعَ لِلَّهِ قَلْبُهُ فَرَّ مِنْهُ الشَّیْطَانُ الرَّجِیم قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ.

امام صادق (علیه السلام) - قاری قرآن محتاج به سه چیز است: قلبی متواضع، بدنی بدون گرفتاری (مریضی) و مکانی خلوت [و با آرامش]. وقتی که قلب او در برابر خداوند متواضع شد، شیطان رانده شده، از او فرار می‌کند، خدای عزّوجلّ فرموده است: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۲

بحارالأنوار، ج۸۲، ص۴۳/ مصباح الشریعهًْ، ص۲۸/ مستدرک الوسایل، ج۴، ص۲۴۰

۳

(نحل/ ۹۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعَوُّذِ مِنَ الشَّیْطَانِ عِنْدَ کُلِ سُورَهًٍْ نَفْتَحُهَا فَقَالَ نَعَمْ فَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ ذَکَرَ أَنَّ الرَّجِیمَ أَخْبَثُ الشَّیَاطِینِ فَقُلْتُ لِمَ سُمِّیَ الرَّجِیمَ قَالَ لِأَنَّهُ یُرْجَمُ فَقُلْنَا هَلْ یَنْقَلِبُ شَیْئاً إِذَا رُجِمَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکُونُ فِی الْعِلْمِ أَنَّهُ رَجِیمٌ.

امام صادق (علیه السلام) - حلبی گوید: از امام¬صادق (علیه السلام) پرسیدم: «آیا هنگام شروع هر سوره‌ای باید جمله‌ی استعاذه را بگوییم»؟ فرمود: «آری! از شیطان رجیم به خدا پناه ببر». نیز فرمود: «رجیم، پلیدترین شیطان است». پرسیدم: «چرا رجیم نامیده ¬شد»؟ فرمود: «زیرا شیطان [با اینکار] سنگسار خواهد شد». پرسیدم: «وقتی که سنگسار می‌شود آیا از بین می‌رود [و یا عضوی از او ناقص می‌شود]»؟ فرمود: «نه! ولی در علم خداوند نوشته شده است که او [در زمان ظهور مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) سنگسار خواهد شد]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۲

بحارالأنوار، ج۸۹، ص۲۱۵/ نورالثقلین/ البرهان؛ «ینقلب» بدل «ینفلت»

۴

(نحل/ ۹۸)

العسکری (علیه السلام) - مَعْنَی الرَّجِیمِ أَنَّهُ مَرْجُومٌ بِاللَّعْنِ مَطْرُودٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْخَیْرِ لَا یَذْکُرُهُ مُؤْمِنٌ إِلَّا لَعَنَهُ وَ إِنَّ فِی عِلْمِ اللَّهِ السَّابِقِ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ (علیه السلام) لَا یَبْقَی مُؤْمِنٌ فِی زَمَانِهِ إِلَّا رَجَمَهُ بِالْحِجَارَهًِْ کَمَا کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ مَرْجُوماً بِاللَّعْن.

امام عسکری (علیه السلام) - رجیم آن است که شیطان با لعن از درگاه خدا رانده¬شده و از هر جای خیر و نیکی دور¬شده، هر مؤمنی که از او یاد می‌کند او را لعنت می‌کند در علم خدا موجود است که وقتی حضرت قائم¬آل¬محمّد (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ظهور¬کند، همه‌ی مؤمنان او را با سنگ می‌زنند و می‌رانند، همان‌طور که پیش از آن هم آماج لعن آنان بوده¬است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۲

معانی الأخبار، ص۱۳۹/ نورالثقلین

۵

(نحل/ ۹۸)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ حَنَانِ‌بْنِ‌سَدِیرٍ قَالَ: صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) الْمَغْرِبَ فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ یَحْضُرُونِ ثُمَ جَهَرَ {بِ} بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم.

امام صادق (علیه السلام) - حنان‌بن‌سدیر گوید: نماز مغرب را به امامت امام صادق (علیه السلام) خواندم و دیدم که با صدای بلند استعاذه خواند و فرمود: أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِوَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ یَحْضُرُون و بعد از آن بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ را با صدای بلند خواند [و سپس ادامه سوره را خواند].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۲

بحارالأنوار، ج۸۴، ص۳۵/ نورالثقلین

۶

(نحل/ ۹۸)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقُلْتُ: وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ. قَالَ لِی: یَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، قُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ، هَکَذَا أَقْرَأَنِیهِ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام). .

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - عبدالله بن مسعود می‌گوید: نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) قرآن می‌خواندم و گفتم: أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ، پیامبر (صلی الله علیه و آله) به من فرمود: «ای پسرام عبد! بگو: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیم که جبرائیل (علیه السلام) این چنین برای من قرائت کرده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۲

نورالثقلین

۷

(نحل/ ۹۸)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَوَّلُ کُلِ کِتَابٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَإِذَا قَرَأْتَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ فَلَا تُبَالِی أَلَّا تَسْتَعِیذَ وَ إِذَا قَرَأْتَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ سَتَرَتْکَ فِیمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.

امام باقر (علیه السلام) - فرات‌بن‌احنف گوید: از امام باقر (علیه السلام) شنیدم که می‌فرمود: «اول هر کتاب آسمانی که نازل شد، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ بود؛ وقتی بِسْمِ اللهِ گفتی نگران نباش که استعاذه نکردی زیرا وقتی بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ گفتی حجاب [و پناهی] بین تو و [بدی‌های] آسمان و زمین کشیده شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۴

الکافی، ج۳، ص۳۱۳/ نورالثقلین

آیه إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَی الَّذینَ آمَنُوا وَ عَلی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ [99]

زیرا او، برکسانی که ایمان¬دارند و بر پروردگارشان توکّل می¬کنند، سلطه¬ای ندارد.

۱

(نحل/ ۹۹)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَصِیرٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَه فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیمِ\* إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ یُسَلَّطُ وَ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ عَلَی بَدَنِهِ وَ لَا یُسَلَّطُ عَلَی دِینِهِ قَدْ سُلِّطَ عَلَی أَیُّوبَ (علیه السلام) فَشَوَّهَ خَلْقَهُ وَ لَمْ یُسَلَّطْ عَلَی دِینِهِ وَ قَدْ یُسَلَّطُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی أَبْدَانِهِمْ وَ لَا یُسَلَّطُ عَلَی دِینِهِم قُلْتُ قَوْلُهُ تَعَالَی إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَی الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِینَ هُمْ بِهِ مُشْرِکُونَ قَالَ الَّذِینَ هُمْ بِاللَّهِ مُشْرِکُونَ یُسَلَّطُ عَلَی أَبْدَانِهِمْ وَ عَلَی أَدْیَانِهِمْ.

امام صادق (علیه السلام) - ابوبصیرگوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: [در مورد این آیه:] فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ\* إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَی الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ چه می‌فرمایید؟ فرمود: «ای ابامحمّد! به خدا سوگند! شیطان بر بدن مؤمن مسلّط ¬می‌شود، امّا بر دین او مسلّط ¬نمی‌شود، همانطور که بر بدن ایّوب (علیه السلام) مسلّط شده و ظاهر او را زشت¬کرد، امّا بر دین و عقیده او نتوانست سلطه¬ یابد. گاهی شیطان بر بدن مؤمنان مسلّط¬ می‌شود، امّا بر دینشان نه»! پرسیدم: «إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَی الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِینَ هُم بِهِ مُشْرِکُونَ یعنی چه»؟ فرمود: «یعنی آنان که به خدا شرک می‌ورزند، شیطان بر جسم و دین [و عقیده‌ی] آن‌ها سلطه ¬یافته ¬است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۴

الکافی، ج۸، ص۲۸۸/ بحارالأنوار، ج۶۰، ص۲۵۴/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۶۷/ العیاشی، ج۲، ص۲۶۹/ البرهان

۲

(نحل/ ۹۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِذَا أَتَاکَ الشَّیْطَانُ مُوَسْوِساً لِیَصُدَّکَ عَنْ سَبِیلِ الْحَقِّ وَ یُنْسِیَکَ ذِکْرَ اللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِرَبِّکَ وَ رَبِّهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ یُؤَیِّدُ الْحَقَّ عَلَی الْبَاطِلِ وَ یَنْصُرُ الْمَظْلُومَ لِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ وَ لَنْ یُقْدَرَ عَلَی هَذَا وَ مَعْرِفَهًِْ إِتْیَانِهِ وَ مَذَاهِبِ وَسْوَسَتِهِ إِلَّا بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَهًِْ وَ الِاسْتِقَامَهًِْ عَلَی بِسَاطِ الْخِدْمَهًِْ وَ هَیْبَهًِْ الْمُطَّلَعِ وَ کَثْرَهًِْ الذِّکْر.

امام صادق (علیه السلام) - هر¬گاه شیطان نزد تو آمد و خواست تو را وسوسه ¬کند و از راه خدا منحرف سازد و خداوند را از یاد تو ببرد، تو هم به خداوند خود و خداوند شیطان پناه ببر و از او یاری بجوی، خداوند هم حق را بر باطل نیرو ¬می‌دهد و مظلوم را یاری ¬می‌کند زیرا در قرآن فرموده است: إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَلی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ کسی قادر نیست چنین کند و بفهمد شیطان از کدام راه می‌آید و چگونه وسوسه¬ می‌کند و مردم را فریب¬ می‌دهد مگر آنکه پیوسته در حالت مراقبت و مواظبت باشد و در آستانه بندگی و خدمت، استقامت و ثبات پیدا¬کرده و از عظمت پروردگاری که آگاه و محیط است هراسیده [از خدایی که همه‌ی کارهای او را می‌داند و بازخواست می‌کند، بیم‌ناک باشد] و تا ممکن است در یاد خداوند متعال باشد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۴

بحارالأنوار، ج۶۹، ص۱۲۴/ مصباح الشریعهًْ، ص۷۹/ مستدرک الوسایل، ج۱، ص۱۷۸؛ فیهما: «لیضلک» بدل «لیصدک»

۳

(نحل/ ۹۹)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - لَیْسُ لَهُ أَنْ یُزِیلَهُمْ عَنِ الْوَلَایَهًِْ فَأَمَّا الذُّنُوبُ فَإِنَّهُمْ یَنَالُونَ مِنْهُ کَمَا یَنَالُونَ مِنْ غَیْرِه.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - شیطان¬رجیم نمی‌تواند آن‌ها را از ولایت جدا¬ کند، امّا می‌تواند آن‌ها را به گناهان وسوسه¬ کند، همان‌گونه که دیگر افراد را وسوسه می‌کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۴

القمی، ج۱، ص۳۹۰/ تأویل الآیات الظاهرهًْ، ص۲۶۷/ العیاشی، ج۲، ص۲۷۰/ نورالثقلین/ البرهان

آیه إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَی الَّذینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذینَ هُمْ بِهِ مُشْرِکُونَ [100]

سلطه او تنها بر کسانی است که او را سرپرست خود قرار¬داده¬اند و کسانی که او را شریک [خدا در اطاعت و بندگى] قرار-می¬دهند [و به فرمان شیطان گردن مى¬نهند].

۱

(نحل/ ۱۰۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - یَا کُمَیْلُ إِنَّ إِبْلِیسَ لَا یَعِدُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّمَا یَعِدُ عَنْ رَبِّهِ لِیَحْمِلَهُمْ عَلَی مَعْصِیَتِهِ فَیُوَرِّطَهُم یَا کُمَیْلُ إِنَّهُ یَأْتِی لَکَ بِلُطْفِ کَیْدِهِ فَیَأْمُرُکَ بِمَا یَعْلَمُ أَنَّکَ

قَدْ أَلِفْتَهُ مِنْ طَاعَهًٍْ لَا تَدَعُهَا فَتُحْسَبُ أَنَّ ذَلِکَ مَلَکٌ کَرِیمٌ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْطَانٌ رَجِیمٌ فَإِذَا سَکَنْتَ إِلَیْهِ وَ اطْمَأْنَنْتَ حَمَلَکَ عَلَی الْعَظَائِمِ الْمُهْلِکَهًِْ الَّتِی لَا نَجَاهًَْ مَعَهَا یَا کُمَیْلُ إِنَّ لَهُ فِخَاخاً یَنْصِبُهَا فَاحْذَرْ أَنْ یُوقِعَکَ فِیهَا یَا کُمَیْلُ إِنَّ الْأَرْضَ مَمْلُوَّهًٌْ مِنْ فِخَاخِهِمْ فَلَنْ یَنْجُوَ مِنْهَا إِلَّا مَنْ تَشَبَّثَ بِنَا وَ قَدْ أَعْلَمَکَ اللَّهُ أَنَّهُ لَنْ یَنْجُوَ مِنْهَا إِلَّا عِبَادُهُ وَ عِبَادُهُ أَوْلِیَاؤُنَا یَا کُمَیْلُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ وَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَی الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِینَ هُمْ بِهِ مُشْرِکُونَ یَا کُمَیْلُ انْجُ بِوَلَایَتِنَا مِنْ أَنْ یَشْرَکَکَ فِی مَالِکَ وَ وُلْدِکَ کَمَا أُمِرَ.

امام علی (علیه السلام) - [خطاب به کمیل فرمود:]ای کمیل! شیطان از خودش وعده¬ نمی¬دهد؛ بلکه از خدا وعده¬ می¬دهد تا مردم را وادار به گناه کند و به این طریق آن‌ها را گرفتار می¬کند. ای کمیل! شیطان با حیله‌هایی ظریف نزد تو می‌آید و به آن اطاعتی که می¬داند تو به آن انس¬ داری و آن را وانمی¬گذاری فرمانت می‌دهد؛ پس تو گمان می¬کنی آن شیطان، فرشته‌ای گرامی است؛ درحالی‌که او شیطان رانده شده¬ است [با تکرار این کار] وقتی [در دلت نسبت] به او آرامش پیدا کردی و خاطر¬ جمع¬ شدی، تو را وادار به انجام گناهان بزرگی¬ می‌کند که اصلاً نجاتی از آن‌ها نیست. ای کمیل! شیطان دامهایی دارد که آن‌ها را [بر سر راه مردم] نصب می¬کند؛ بترس! که مبادا تو را در آن‌ها بیفکند. ای کمیل! زمین از دام‌های شیطان‌ها پر است و هرگز کسی از آن‌ها نجات پیدا¬ نمی‌کند مگر¬ اینکه چنگ به دامن ما بزند؛ خداوند [در قرآن] به تو فهمانده که جز بندگان خدا کسی از آن دام‌ها نجات ¬پیدا¬ نمی¬کند و بندگان خدا، دوستان ما هستند. ای کمیل! این همان سخن خدای تعالی است: تو را بر بندگان من تسلطی نیست (حجر/۴۲) و همچنین این آیه: إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَی الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِینَ هُمْ بِهِ مُشْرِکُونَ. ای کمیل! از اینکه شیطان با تو در مال و فرزندت شریک¬شود به‌وسیله‌ی دوستی با ما نجات ¬پیدا¬ کن همانطور که امر شده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۴

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۲۷۴/ بشارهًْ المصطفی، ص۲۸

آیه وَ إِذا بَدَّلْنا آیَةً مَکانَ آیَةٍ وَ اللهُ أَعْلَمُ بِما یُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ [101]

و هنگامی که آیه‌ای را به آیه دیگر مبدّل¬کنیم [و حکمى را نسخ نماییم] و خدا بهتر می¬داند چه حکمی را نازل¬کند آن‌ها می-گویند: «تو [بر خدا] افترا¬می¬بندی»! امّا اکثر آن‌ها [حقیقت را] نمی¬دانند.

۱

(نحل/ ۱۰۱)

علیّابن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ إِذا بَدَّلْنا آیَةً مَکانَ آیَةٍ قَالَ کَانَ إِذَا نُسِخَتْ آیَهًٌْ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَنْتَ مُفْتَرٍ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَقَالَ قُلْ لَهُمْ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّکَ بِالْحَقِّ یَعْنِی جَبْرَئِیلُ (علیه السلام).

علیّابن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وقتی آیه‌ای نسخ¬ می‌شد، به پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌گفتند: «تو دروغگو هستی». خداوند در پاسخ به آن‌ها فرموده ¬است: ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! به آن‌ها بگو: نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّکَ بِالْحَقِّ یعنی جبرئیل (علیه السلام).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۶

بحارالأنوار، ج۱۷، ص۲۰۵/ القمی، ج۱، ص۳۸۹/ نورالثقلین/ البرهان

آیه قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّکَ بِالْحَقِّ لِیُثَبِّتَ الَّذینَ آمَنُوا وَ هُدیً وَ بُشْری لِلْمُسْلِمینَ [102]

بگو: «روح¬القدس آن را از جانب پروردگارت بحق نازل¬کرده، تا افراد با ایمان را ثابت¬قدم گرداند؛ و هدایت و بشارتی باشد برای عموم مسلمانان.»

۱

(نحل/ ۱۰۲)

الباقر (علیه السلام) - عَن أَبِی‌الْجَارُودِ قال فِی قَوْلِهِ رُوحُ الْقُدُسِ قَالَ الرُّوحُ هُوَ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) وَ الْقُدُسُ الطَّاهِرُ لِیُثَبِّتَ الَّذِینَ آمَنُوا هُمْ آلُ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) وَ هُدیً وَ بُشْری لِلْمُسْلِمِینَ.

امام باقر (علیه السلام) - ابوالجارود گوید: امام باقر (علیه السلام) درباره‌ی این سخن خداوند: رُوحُ الْقُدُسِ؛ فرمود: «روح یعنی جبرئیل (علیه السلام)، قدس یعنی پاک و طاهر و لِیُثَبِّتَ الَّذِینَ آمَنُواْ؛ منظور آل محمّد (علیهم السلام) است؛ وَهُدًی وَبُشْرَی لِلْمُسْلِمِینَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۶

بحارالأنوار، ج۲۵، ص۴۹/ القمی، ج۱، ص۳۸۹/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نحل/ ۱۰۲)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ رُوحَ الْقُدُسِ وَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَقْرَبَ إِلَیْهِ مِنْهَا وَ لَیْسَتْ بِأَکْرَمِ خَلْقِهِ عَلَیْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَمْراً أَلْقَاهُ إِلَیْهَا فَأَلْقَاهُ إِلَی النُّجُومِ فَجَرَتْ بِهِ.

امام صادق (علیه السلام) - خدای تبارک¬و¬تعالی، روح‌القدس را خلق¬ کرد و هیچ¬کس از او به خداوند نزدیک‌تر و گرامی‌تر نیست؛ هرگاه خداوند امری را اراده¬ کند آن را به روح‌القدس القا¬ می‌کند، و او آن امر را به ستارگان القا¬ می‌کند و ستارگان به‌وسیله‌ی او به حرکت درمی‌آیند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۶

بحارالأنوار، ج۲۵، ص۷۰/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّما یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذی یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِیٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِیٌّ مُبینٌ [103]

ما می¬دانیم که آن‌ها می¬گویند: «[این آیات را] انسانی به او تعلیم می¬دهد.» در حالی که زبان کسی که این‌ها را به او نسبت¬ می-دهند عجمی است؛ ولی این (قرآن)، زبان عربی آشکار است.

آیه إِنَّ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِایَاتِ اللهِ لَا یهْدِیهِمُ اللهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیم [104]

به یقین، کسانی که به آیات الهی ایمان نمی‌آورند، خدا آن‌ها را هدایت نمی‌کند؛ و برای آنان عذاب دردناکی است.

۱

(نحل/ ۱۰۴)

الباقر (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِی قَوْلِه… لِسانُ الَّذِی یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِیٌّ هُوَ لِسَانُ أَبِی فُهَیْکَهًَْ مَوْلَی‌ابْنِ‌الْحَضْرَمِیِّ کَانَ أَعْجَمِیَّ اللِّسَانِ وَ کَانَ قَدِ اتَّبَعَ نَبِیَّ اللَّهِ وَ آمَنَ بِهِ وَ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَقَالَتْ قُرَیْشٌ وَ اللَّهِ یُعَلِّمُ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) عِلْمَهُ بِلِسَانِهِ یَقُولُ اللَّهُ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِیٌّ مُبِینٌ.

امام باقر (علیه السلام) - لِسَانُ الَّذِی یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِیٌّ؛ مقصود، زبان ابو¬¬فکیهه است که برده و غلام قبیله‌ی بنی¬حضرمی بود او زبان غیر عربی داشت و از پیامبر (صلی الله علیه و آله) پیروی¬کرده و به او ایمان آورد درحالی‌که از اهل کتاب بود. قریش گفتند: «به خدا! این شخص به محمّد (صلی الله علیه و آله) تعلیم می‌دهد و با زبان خود را به او می‌آموزد»؛ خداوند فرمود: وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُّبِینٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۸

بحارالأنوار، ج۱۷، ص۲۰۶/ القمی، ج۱، ص۳۸۹/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نحل/ ۱۰۴)

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - قَالَتْ قُرَیْشٌ إِنَّ الْقُرْآنَ لَیْسَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِنَّمَا یُعَلِّمُهُ بَلْعَامٌ وَ کَانَ قَیْناً بِمَکَّهًَْ رُومِیّاً نَصْرَانِیّاً وَ قَالَ الضَّحَّاکُ أَرَادُوا بِهِ سَلْمَانَ (رحمة الله علیه) وَ قَالَ مُجَاهِدٌ عَبْداً لِبَنِی الْحَضْرَمِیِّ یُقَالُ لَهُ یَعِیشُ فَنَزَلَ وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّما یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ الْآیَهًَْ.

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - قریش می¬گفتند: «قرآن از جانب خدا نیست و شخصی به نام بلعام آن را به پیامبر آموزش ¬می-دهد». او آهنگری بود در مکّه که رومی و مسیحی بود. ضحاک گفته¬ است: «منظور از آن شخص سلمان فارسی (رحمة الله علیه) است». مجاهد گفته ¬است: «منظور از آن شخص، غلامی بود به نام یعیش که تعلّق به بنی¬حضرم داشت». آیه نازل¬ شد: وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّما یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذی یُلْحِدُونَ إِلَیْهِ أَعْجَمِیٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِیٌّ مُبینٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۸

بحارالأنوار، ج۱۸، ص۱۹۸

آیه إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ [105]

تنها کسانی [به خدا] دروغ می¬بندند که به آیات خدا ایمان¬ندارند؛ [آرى]، دروغگویان [واقعى] آن‌ها هستند.

۱

(نحل/ ۱۰۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّمَا هَلَکَ النَّاسُ حِینَ سَاوَوْا بَیْنَ أَئِمَّهًِْ الْهُدَی وَ بَیْنَ أَئِمَّهًِْ الْکُفْرِ وَ قَالُوا إِنَّ الطَّاعَهًَْ مَفْرُوضَهًٌْ لِکُلِّ مَنْ قَامَ مَقَامَ النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) بَرّاً کَانَ أَوْ فَاجِراً فَأْتُوا مِنْ قِبَلِ ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِینَ کَالْمُجْرِمِینَ ما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمی وَ الْبَصِیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُماتُ وَ النُّورُ فَقَالَ فِیمَنْ سَمَّوْهُمْ مِنْ أَئِمَّهًِْ الْکُفْرِ بِأَسْمَاءِ أَئِمَّهًِْ الْهُدَی مِمَّنْ غَصَبَ أَهْلَ الْحَقِّ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُمْ وَ فِیمَنْ أَعَانَ أَئِمَّهًَْ الضَّلَالِ عَلَی ظُلْمِهِمْ إِنْ هِیَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّیْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ فَأَخْبَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِعَظِیمِ افْتِرَائِهِمْ عَلَی جُمْلَهًِْ أَهْلِ الْإِیمَانِ بِقَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللهِ.

امام علی (علیه السلام) - مردم هنگامی هلاک شدند که بین رهبران حق و کفر فرقی قائل نشدند و همه را یکسان دانستند و گفتند: «هرکس که در جای رسول¬اکرم (صلی الله علیه و آله) نشست، اطاعتش واجب می‌باشد؛ خواه نیکوکار و یا بدکار باشند» و از همین¬جا هلاک¬ شدند. خداوند متعال فرمود: آیا با تسلیم‌شدگان چون مجرمان رفتار می‌کنیم؟ شما را چه می‌شود؟ (قلم/۳۶۳۵) و فرمود: بگو: آیا نابینا و بینا برابرند؟ یا تاریکی و روشنی یکسانند؟ (رعد/۱۶) درباره‌ی کسانی که رهبران کفر را رهبران راستین می‌دانند و غاصبان حقوقی را که خداوند برای امامان به حق قرار داده و گمراهان را بر ظلم و فساد تأیید ¬می‌کنند فرمود: اینها چیزی نیستند جز نامهایی که خود و پدرانتان به آن‌ها داده‌اید؛ و خداوند هیچ دلیلی بر آن‌ها نفرستاده است. (نجم/۲۳) خداوند با آیه: إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللهِ به همه‌ی مؤمنان اطّلاع داده و آنان را بر دروغ بزرگی که آنان گفتند مطّلع فرموده است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۸

بحارالأنوار، ج۶۶، ص۸۲/ بحارالأنوار، ج۹۰، ص۵۷؛ «فأخبرهم… بآیات الله» محذوف

۲

(نحل/ ۱۰۵)

الرِّضا (علیه السلام) - مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ وَصَفَهُ بِالْمَکَانِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ مَنْ نَسَبَ إِلَیْهِ مَا نَهَی عَنْهُ فَهُوَ کَاذِبٌ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهًَْ إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ.

امام رضا (علیه السلام) - هر¬کس خداوند را به مخلوقاتش تشبیه ¬نماید، مشرک است و هر¬کس برای خداوند مکانی را فرض-کند، کافر است و هر¬کس به خداوند آنچه را او از آن نهی فرموده نسبت¬ دهد، دروغگوست. سپس امام (علیه السلام) این آیه را تلاوت فرمود: إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْکاذِبُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۳۸

بحارالأنوار، ج۳، ص۲۹۹/ جامع الأخبار، ص۶؛ «نفی» بدل «نهی» / روضهًْ الواعظین، ج۱، ص۳۶/ التوحید، ص۶۸/ متشابه القرآن، ج۱، ص۶۹/ مشکاهًْ الأنوار، ص۹/ نورالثقلین

۳

(نحل/ ۱۰۵)

الرِّضا (علیه السلام) - أَنَّهُ ذَکَرَ رَجُلًا کَذَّاباً ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ.

امام رضا (علیه السلام) - امام رضا (علیه السلام) از مردی دروغگو سخن می¬گفت و سپس فرمود: خداوند می‌فرماید: إِنَّمَا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ. [یعنی آن فرد به خاطر این که ایمان ندارد دروغ می‌گوید].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۰

بحارالأنوار، ج۶۹، ص۲۶۲/ العیاشی، ج۲، ص۲۷۱/ مستدرک الوسایل، ج۹، ص۸۵/ نورالثقلین/ البرهان

۴

(نحل/ ۱۰۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) أَرْبَی الرِّبَا الْکَذِبُ وَ قَالَ رَجُلٌ لَهُ (صلی الله علیه و آله) الْمُؤْمِنُ یَزْنِی قَالَ قَدْ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ الْمُؤْمِنُ یَسْرِقُ قَالَ (صلی الله علیه و آله) قَدْ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ یَا رَسُولَ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الْمُؤْمِنُ یَکْذِبُ قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - [در کتاب دعوات آمده است: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود:] دروغ بالاتر از ربا می‌باشد، مردی به حضور ایشان عرض¬کرد: «[آیا] مؤمن زنا می‌کند؟! فرمود: «گاهی امکان دارد». پرسید: «مؤمن دزدی می‌کند»؟! فرمود: «گاهی امکان آن هست». پرسید: «ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! [مؤمن] دروغ می‌گوید»؟! فرمود: «خیر؛ خداوند فرموده: إِنَّما یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۰

بحارالأنوار، ج۶۹، ص۲۶۳/ مستدرک الوسایل، ج۹، ص۸۶/ الدعوات، ص۱۱۸/ مشکاهًْ الأنوار، ص۱۷۴

آیه مَنْ کَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إیمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإیمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ [106]

کسانی که بعد از ایمانشان، به خدا کافر شوند [مجازات مى¬شوند] به جز آن‌ها که تحت فشار واقع شده¬اند درحالی‌که قلبشان با ایمان، آرام است آری، آن‌ها که سینه خود را برای پذیرش کفر گشوده¬اند، غضب خدا بر آن‌هاست؛ و عذاب عظیمی در انتظارشان!

کسانی که بعد از ایمانشان، به خدا کافر شوند [مجازات می‌شوند] به جز آن‌ها که تحت فشار واقع شده‌اند درحالی‌که قلبشان با ایمان، آرام است

۱ -۱

(نحل/ ۱۰۶)

الصّادق (علیه السلام) - أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَرَضَ الْإِیمَانَ عَلَی جَوَارِحِ ابْنِ آدَمَ وَ قَسَّمَهُ عَلَیْهَا وَ فَرَّقَهُ فِیهَا فَلَیْسَ مِنْ جَوَارِحِهِ جَارِحَهًٌْ إِلَّا وَ قَدْ وُکِّلَتْ مِنَ الْإِیمَانِ بِغَیْرِ مَا وُکِّلَتْ بِهِ أُخْتُهَا فَمِنْهَا قَلْبُهُ الَّذِی بِهِ یَعْقِلُ وَ یَفْقَهُ وَ یَفْهَمُ وَ هُوَ أَمِیرُ بَدَنِهِ الَّذِی لَا تَرِدُ الْجَوَارِحُ وَ لَا تَصْدُرُ إِلَّا عَنْ رَأْیِهِ وَ أَمْرِهِ… فَأَمَّا مَا فَرَضَ عَلَی الْقَلْبِ مِنَ الْإِیمَانِ فَالْإِقْرَارُ وَ الْمَعْرِفَهًُْ وَ الْعَقْدُ وَ الرِّضَا وَ التَّسْلِیمُ بِأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَهًًْ وَ لَا وَلَداً وَ أَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ نَبِیٍّ أَوْ کِتَابٍ فَذَلِکَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْقَلْبِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَ الْمَعْرِفَهًِْ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند متعال ایمان را بر تمام اعضای بدن فرزندان آدم واجب گردانید و مراتب ایمان در بین عضوهای بدن تقسیم ¬فرمود و برای هر¬یک سهمی معیّن کرد. هر عضوی تکلیف مخصوصی دارد که عضو دیگرش به آن مکلّف نیست، یکی از آن عضوها، قلب است همان عضوی که به‌وسیله‌ی آن تعقّل می‌کند و تحقیق می‌کند و می‌فهمد. قلب، امیر و فرمانده جوارح و اعضاء او می‌باشد، هر چه قلب امر¬کند اعضاء بدنش اطاعت¬می¬کنند و از فرمان او سرپیچی ندارند… ایمانی که خداوند بر قلب‌ها واجب¬کرده¬است، اقرار [به حق]، معرفت، پیمان، رضایت و تسلیم در برابر این امر است که هیچ معبودی جز الله نیست، او یگانه است و هیچ شریکی ندارد، خدای یگآن‌های که همسر و فرزند ندارد و اینکه محمّد (صلی الله علیه و آله) بنده و فرستاده‌ی اوست و اقرار به کتاب‌های آسمانی و پیامبران خدا. اقرار و معرفت، همان وظیفه‌ای است که خدا بر قلب، واجب¬گردانده و عمل قلب محسوب¬می‌شود و خداوند در این زمینه می‌فرماید: إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ وَلَکِن مَّن شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۰

الکافی، ج۲، ص۳۵/ بحارالأنوار، ج۶۶، ص۲۳/ العیاشی، ج۱، ص۱۵۷/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۴/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۱۶۴؛ «فمنها قلبه الذی… رأیه و أمره» محذوف/ مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۱۴۹/ نورالثقلین؛ «ان الله تبارک… امره…» محذوف/ البرهان

۱ -۲

(نحل/ ۱۰۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی مَا فَرَضَ الْإِیمَانَ عَلَی جَارِحَهًٍْ مِنْ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ إِلَّا وَ قَدْ وُکِلَتْ بِغَیْرِ مَا وُکِلَتْ بِهِ الْأُخْرَی فَمِنْهَا قَلْبُهُ الَّذِی یَعْقِلُ بِهِ وَ یَفْقَهُ وَ یَفْهَمُ وَ یَحِلُّ وَ یَعْقِدُ وَ یُرِیدُ وَ هُوَ أَمِیرُ الْبَدَنِ وَ إِمَامُ الْجَسَدِ الَّذِی لَا تُورَدُ الْجَوَارِحُ وَ لَا تَصْدُرُ إِلَّا عَنْ رَأْیِهِ وَ أَمْرِهِ وَ نَهْیِه… فَأَمَّا مَا فَرَضَ عَلَی الْقَلْبِ مِنَ الْإِیمَانِ فَالْإِقْرَارُ وَ الْمَعْرِفَهًُْ وَ الْعَقْدُ عَلَیْهِ وَ الرِّضَا بِمَا فَرَضَهُ عَلَیْهِ وَ التَّسْلِیمُ لِأَمْرِهِ وَ الذِّکْرُ وَ التَّفَکُّرُ وَ الِانْقِیَادُ إِلَی کُلِّ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِی کِتَابِهِ مَعَ حُصُولِ الْمُعْجِزِ فَیَجِبُ عَلَیْهِ اعْتِقَادُهُ وَ أَنْ یُظْهِرَ مِثْلَ مَا أَبْطَنَ إِلَّا لِلضَّرُورَهًِْ کَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ.

امام علی (علیه السلام) - خداوند متعال برای هر یک از اعضاء و جوارح انسانی وظیفه‌ای را معیّن کرده است که این وظیفه به عضوی دیگر ارتباط ندارد، یکی از آن‌ها قلب آدمی است که به‌وسیله‌ی آن مسائل را درک¬ می‌کند و می‌فهمد و مشکلات را حل و فصل می‌نماید و به وسیله‌ی آن اراده می‌کند. قلب، امیر و فرمانده بدن است؛ هر کاری که سایر اعضاء و جوارح انجام ¬می‌دهند به دستور قلب انجام¬ می‌گردد؛ امر و نهی در بدن به‌وسیله‌ی قلب اجراء¬ می‌شود و آن‌ها مطیع قلب هستند و دستورات او را به کار¬ می‌گیرند… آنچه بر قلب واجب¬کرده، ایمان، شناخت، اعتقاد و خوشنودی از آنچه واجب¬ کرده و تسلیم در برابر امر خداوند است، اندیشه و تفکر، یاد خدا و اطاعت از آنچه نازل¬کرده و در قرآن آن را بیان ¬نموده ¬است و باید تا حد توانایی آن دستورات را به کار گیرند. واجب است که همه‌ی مسائل و موضوعات دینی را در قلب خود معتقد ¬باشد و آن‌ها را با عمل و کردار خود نشان¬دهد مگر آن‌هایی که برای اظهار آن ضرورتی نباشد، خداوند هم در قرآن فرموده: إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۰

بحارالأنوار، ج۶۶، ص۷۳/ مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۱۴۳ «ترد» بدل «تورد»

۱ -۳

(نحل/ ۱۰۶)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فِی وَصِیَّتِهِ لِابْنِهِ مُحَمَّدِبْنِ‌الْحَنَفِیَّهًْ (رحمة الله علیه) یَا بُنَیَّ لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقُلْ کُلَّ مَا تَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ فَرَضَ عَلَی جَوَارِحِکَ کُلِّهَا فَرَائِضَ یَحْتَجُّ بِهَا عَلَیْکَ یَوْمَ الْقِیَامَهًِْ وَ یَسْأَلُکَ عَنْهَا وَ ذَکَّرَهَا وَ وَعَظَهَا وَ حَذَّرَهَا وَ أَدَّبَهَا وَ لَمْ یَتْرُکْهَا سُدًی… وَ فَرَضَ عَلَی الْقَلْبِ وَ هُوَ أَمِیرُ الْجَوَارِحِ الَّذِی بِهِ تَعْقِلُ وَ تَفْهَمُ وَ تَصْدُرُ عَنْ أَمْرِهِ وَ رَأْیِهِ فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ الْآیَهًَْ.

امام علی (علیه السلام) - امام علی (علیه السلام) در وصیّتش به محمّد حنفیّه (رحمة الله علیه) فرمود: فرزند عزیزم! آنچه را نمی¬دانی، مگوی؛ بلکه همه آنچه را که می¬دانی [هم] مگوی؛ زیرا خدای¬تعالی بر کلّیه‌ی اعضاء تو وظائف و واجباتی را مقرّر و مفروض داشته است که در روز قیامت به‌وسیله‌ی آن‌ها بر تو احتجاج می¬کند و از آن‌ها سؤال می¬نماید. او آن اعضاء را تذکّر ¬داده، موعظه¬کرده، بر¬حذر¬داشته، تأدیب نموده و آن‌ها را بیهوده رها ¬نکرده¬ است… و بر قلب، که فرمانده اعضاء است و به‌وسیله‌ی آن تعقّل ¬می¬کنی، می‌فهمی و فرمان و رأی او را به کار ¬می‌بندی، فرض¬کرده و خداوند عزّ¬و¬جلّ فرموده است: إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإیمانِ….

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۲

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

۱ -۴

(نحل/ ۱۰۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ ابْنِ‌صَدَقَهًَْ عَنْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) قَال قِیلَ لِأَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً (علیه السلام) قَالَ عَلَی مِنْبَرِ الْکُوفَهًِْ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّکُمْ سَتُدْعَوْنَ إِلَی سَبِّی فَسُبُّونِی ثُمَّ تُدْعَوْنَ إِلَی الْبَرَاءَهًِْ مِنِّی فَلَا تَبَرَّءُوا مِنِّی فَقَالَ مَا أَکْثَرَ مَا یَکْذِبُ النَّاسُ عَلَی عَلِیٍّ (علیه السلام) ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا قَالَ إِنَّکُمْ سَتُدْعَوْنَ إِلَی سَبِّی فَسُبُّونِی ثُمَّ سَتُدْعَوْنَ إِلَی الْبَرَاءَهًِْ مِنِّی وَ إِنِّی لَعَلَی دِینِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) وَ لَمْ یَقُلْ لَا تَبَرَّءُوا مِنِّی فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ أَ رَأَیْتَ إِنِ اخْتَارَ الْقَتْلَ دُونَ الْبَرَاءَهًِْ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ مَا لَهُ إِلَّا مَا مَضَی عَلَیْهِ عَمَّارُ‌بْنُ‌یَاسِرٍ حَیْثُ أَکْرَهَهُ أَهْلُ مَکَّهًَْ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِیهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) عِنْدَهَا یَا عَمَّارُ إِنْ عَادُوا فَعُدْ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عُذْرَکَ وَ أَمَرَکَ أَنْ تَعُودَ إِنْ عَادُوا.

امام صادق (علیه السلام) - ابن‌صدقه گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض شد: مردم می‌گویند که علی (علیه السلام) بر منبر کوفه فرمود: «ای مردم! به زودی به شما امر¬ می‌شود مرا دشنام دهید، چنین کنید. پس امر می‌شود از من بیزاری بجویید، امّا از من بیزار نباشید». فرمود: «مردم چه دروغ‌های بسیاری به علی (علیه السلام) نسبت ¬می‌دهند! علی (علیه السلام) فرموده به زودی به شما امر ¬می‌شود، مرا دشنام¬ دهید، [پس] چنین کنید، سپس به بیزاری از من فراخوانده ¬می‌شوید، بدانید که من بر دین محمّد (صلی الله علیه و آله) هستم. ایشان نفرمود که از من بیزار نباشید». آن شخص پرسید: «آیا به نظر شما قتل بدون بیزاری امکان‌پذیر¬است؟! فرمود: «به خدا! داستان او همانند داستان عمّار¬بن¬یاسر است که اهل مکّه او را وادار به انکار دین کردند درحالی‌که در قلب او ایمان و اطمینان وجود¬داشت و خداوند فرمود: إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ و پیامبر (صلی الله علیه و آله) با نزول این آیه به عمّار فرمود: «عمّار! اگر برگشتند، تو هم برگرد؛ که خداوند عزّ¬و¬جلّ عذر و دلیل تو را نازل¬کرده و به تو امر¬کرده که اگر برگشتند تو هم برگردی».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۲

الکافی، ج۲، ص۲۱۹/ بحارالأنوار، ج۳۹، ص۳۱۶/ قرب الإسناد، ص۸/ مستطرفات السرایر، ص۶۲۴/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۶، ص۲۲۵/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۵

(نحل/ ۱۰۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی أَرْبَعُ خِصَالٍ خَطَأُهَا وَ نِسْیَانُهَا وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ قَوْلُهُ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: [بازخواست در مورد] چهار خصلت و ویژگی از امّت من برداشته ¬شده¬است؛ آنچه اشتباه¬ کنند، آنچه فراموش¬کنند، آنچه بر انجام آن مجبور ¬باشند، آنچه بالاتر از حدّ توان آنان باشد. این معنای سخن خدای عزّوجلّ است که فرمود: ای پروردگار ما، اگر فراموش کرده‌ایم یا خطایی کرده‌ایم، ما را بازخواست مکن. ای پروردگار ما، آن گونه که بر امّتهای پیش از ما تکلیف گران نهادی، تکلیف گران بر ما منه و آنچه را که طاقت آن نداریم، بر ما تکلیف مکن (بقره/۲۸۶) و این سخن که فرمود: إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۲

الکافی، ج۲، ص۴۶۲/ بحارالأنوار، ج۵، ص۳۰۶/ العیاشی، ج۲، ص۲۷۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۳۶۹/ مستدرک الوسایل، ج۱۲، ص۲۴/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۶

(نحل/ ۱۰۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِ‌بْنِ‌مَرْوَانَ قَالَ قَالَ لِی أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) مَا مُنِعَ مِیثَمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ التَّقِیَّهًِْ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْآیَهًَْ نَزَلَتْ فِی عَمَّارٍ وَ أَصْحَابِهِ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ.

امام صادق (علیه السلام) - محمّدبن‌مروان گوید: امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: چه چیزی میثم تمّار را از تقیّه منع -کرد؟ به خدا! او می‌دانست که این آیه درباره‌ی عمّار و اصحابش نازل¬ شد: إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۴

الکافی، ج۲، ص۲۲۰/ بحارالأنوار، ج۱۹، ص۹۱/ العیاشی، ج۲، ص۲۷۱/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۶، ص۲۲۶/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۷

(نحل/ ۱۰۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ بَکْرِبْنِ‌مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَال إِنَّ التَّقِیَّهًَْ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّهًَْ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ قَالَ وَ هَلِ التَّقِیَّهًُْ إِلَّا هَذَا.

امام صادق (علیه السلام) - بکربن‌محمّد گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: «تقیّه، سپر مؤمن است؛ هرکس تقیّه ¬نکند، ایمان ندارد». گفتم: «فدایتان شوم! آیا منظور شما آیه: إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ می‌باشد»؟ فرمود: «آیا تقیّه، چیزی جز این است»؟

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۴

بحارالأنوار، ج۷۲، ص۳۹۴/ قرب الإسناد، ص۱۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۶، ص۲۲۷/ البرهان/ نورالثقلین

۱ -۸

(نحل/ ۱۰۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌بَکْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) وَ مَا الْحَرُورِیَّهًُْ إِنَّا قَدْ کُنَّا مُتَعَاسِرِینَ وَ هُمُ الْیَوْمَ فِی دُورِنَا أَ رَأَیْتَ إِنْ أَخَذُونَا بِالْأَیْمَانِ قَالَ فَرَخَّصَ لِی فِی الْحَلْفِ لَهُمْ بِالْعَتَاقِ وَ الطَّلَاقِ فَقَالَ بَعْضُنَا مَدُّ الرِّقَابِ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمِ الْبَرَاءَهًُْ مِنْ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَقَالَ الرُّخْصَهًُْ أَحَبُّ إِلَیَّ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ فِی عَمَّارٍ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ.

امام صادق (علیه السلام) - ابوبکر گوید: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: «[نظر شما درباره] «حَروریه» [نام گروهی منحرف] چیست؟ قبلاً این‌ها از ما دور¬بودند، امّا امروز در شهر ما هستند؛ به نظر شما اگر ما را درباره‌ی سوگند¬خوردن تحت ¬فشار قرار¬دهند، باید چه کنیم؟ حضرت به من اجازه¬داد که برای آنان به آزاد¬کردن بنده و طلاق، سوگند¬ یاد¬ کنم و از این طریق، خودم را نجات¬ دهم». یکی از ما پرسید: «برای شما، تن به کشتن¬دادن، دوست‌داشتنی‌تر است یا برائت جستن از علی (علیه السلام)»؟ حضرت فرمود: «راه¬گریز¬داشتن (تقیّه کردن) نزد من دوست‌داشتنی‌تر است؛ مگر این سخن خداوند را درباره‌ی عمّار نشنیده‌ای که فرمود: إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۴

بحارالأنوار، ج۷۲، ص۴۰۸/ العیاشی، ج۲، ص۲۷۲؛ «متتابعین» بدل «متعاسرین» / وسایل الشیعهًْ، ج۱۶، ص۲۳۰؛ «ما الحروریّهًْ… فقال بعضنا» محذوف/ مستدرک الوسایل، ج۱۶، ص۴۷؛ «متعاسرین» محذوف/ نورالثقلین؛ «و ما الحروریّهًْ… الطلاق» محذوف/ البرهان

۱ -۹

(نحل/ ۱۰۶)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبْدِ‌اللَّهِ‌بْنِ‌عَجْلَانَ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الضَّحَّاکَ قَدْ ظَهَرَ بِالْکُوفَهًِْ وَ یُوشِکُ أَنْ نُدْعَی إِلَی الْبَرَاءَهًِْ مِنْ عَلِیٍّ (علیه السلام) فَکَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ فَابْرَأْ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَیُّ شَیْءٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ أَنْ یَمْضُوا عَلَی مَا مَضَی عَلَیْهِ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ أُخِذَ بِمَکَّهًَْ فَقَالُوا لَهُ ابْرَأْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَبَرِئَ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عُذْرَهُ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ.

امام صادق (علیه السلام) - عبداللّه‌بن‌عجلان گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: «ضحّاک به کوفه آمده و نزدیک است ما را وادارد از علی (علیه السلام) بیزاری بجوییم، چه کنیم»؟ فرمود: «همان کار را بکن». پرسیدم: «کدام کار در نظر شما بهتر است»؟ فرمود: «اینکه درباره‌ی این موضوع همانند عمّار¬بن¬یاسر عمل کنید که در مکّه دستگیر شد و به او گفتند: از رسول الله (صلی الله علیه و آله) برائت بجوی و او چنان کرد و خداوند عذر و دلیل او را نازل کرد؛ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۴

بحارالأنوار، ج۷۲، ص۴۰۸/ العیاشی، ج۲، ص۲۷۲/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۶، ص۲۳۰/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۱۰

(نحل/ ۱۰۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام) قَال قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الرَّجُلُ یُؤْخَذُ یُرِیدُونَ عَذَابَهُ قَالَ یَتَّقِی عَذَابَهُ بِمَا یُرْضِیهِمْ بِاللِّسَانِ وَ یَکْرَهُهُ بِالْقَلْبِ قَالَ (صلی الله علیه و آله) هُوَ قَوْلُهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام علی (علیه السلام) فرمود: از پیامبر (صلی الله علیه و آله) سؤال کردم: «فردی دستگیر شده و می‌خواهند عذابش کنند چه کند»؟ فرمود: «آن چیزی که آن‌ها به شنیدنش راضی می‌شوند را بگوید درحالی‌که در قلبش آن را نمی‌پذیرد [و به این طریق عذاب را از خود دور کند]. این معنای کلام خداست که فرموده إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإیمان.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۴

مستدرک الوسایل، ج۱۲، ص۲۶۹/ الجعفریات، ص۱۸۰

۱ -۱۱

(نحل/ ۱۰۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - لَا یَمِینَ لِمُکْرَهٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هیچ سوگندی از روی کراهت صحیح نیست. خداوند عز¬ّوجلّ می‌فرماید: إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۴

مستدرک الوسایل، ج۱۶، ص۵۱/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۹۵

۱ -۱۲

(نحل/ ۱۰۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - إِنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی فَقَالَ لَا تُشْرِکْ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ إِنْ حُرِّقْتَ بِالنَّارِ وَ عُذِّبْت إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - مردی نزد رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) آمد و عرض¬کرد: ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! مرا سفارشی کن. فرمود: «چیزی را با خدا شریک مساز اگر چه به آتش سوخته شوی و شکنجه بینی [همواره دلت به ایمان محکم ¬باشد].ِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإیمانِ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۴

بحارالأنوار، ج۷۱، ص۳۴/ نورالثقلین

آری، آن‌ها که سینه خود را برای پذیرش کفر گشوده¬اند، غضب خدا بر آن‌هاست؛ و عذاب عظیمی در انتظارشان

۲ -۱

(نحل/ ۱۰۶)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ‌سَعْدِ‌بْنِ أَبِی‌سَرْحِ‌بْنِ‌الْحَارِثِ مِنْ بَنِی لُوَیٍّ یَقُولُ اللَّهُ فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ذَلِکَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَیَاهًَْ الدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَهًِْ وَ أَنَّ اللهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ خَتَمَ عَلَی سَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ وَ قُلُوبِهِمْ وَ أُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِی الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ هَکَذَا فِی قِرَاءَهًِْ ابْنِ‌مَسْعُودٍ هَذَا کُلُّهُ فِی عَبْدِاللَّهِ‌بْنِ سَعْدِ‌بْنِ‌أَبِی‌سَرْحٍ کَانَ عَامِلًا لِعُثْمَانَ‌بْنِ‌عَفَّانَ عَلَی مِصْرَ وَ نَزَلَ فِیهِ أَیْضاً وَ مَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللهُ وَ لَوْ تَری إِذِ الظَّالِمُونَ فِی غَمَراتِ الْمَوْتِ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً؛ منظور، عبد¬الله¬بن¬سعد ¬بن¬ابی سرح‌بن‌حارث از قبیله‌ی بنی¬لؤی است. خداوند می‌فرماید: فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ\* ذَلِکَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَیَاةَ الْدُّنْیَا عَلَی الآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ\* ذلک بأنَّ اللهَ خَتَمَ عَلَی سَمعِهم و أبصارِهم و قُلُوبِهم وَأُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ\* لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِی الآخِرَةِ هُمُ الْاخْسَرُونَ این قرائت ابن‌مسعود است، همه این آیات درباره‌ی عبد¬الله¬بن¬سعد بن¬ابی¬سرح، کارگزار عثمان¬بن¬عفّان در مصر نازل ¬شد. همچنین آیه؛ و آن کس که گفت: من نیز همانند آیاتی که خدا نازل کرده است، نازل خواهم کرد؟ اگر ببینی آن گاه که این ستمکاران در سکرات مرگ گرفتارند. (انعام/۹۳) نیز در مورد اوست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۶

بحارالأنوار، ج۲۲، ص۹۸/ القمی، ج۱، ص۳۸۹؛ «فعلیهم غضب… الظالمین» و «هکذا کلّه… الموت» محذوفتان/ نورالثقلین؛ «الکافرین» بدل «الظالمین» و «و نزل فیه ایضا… غمرات الموت» محذوف/ البرهان

آیه ذلِکَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَیاةَ الدُّنْیا عَلَی الْآخِرَةِ وَ أَنَّ اللهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرینَ [107]

این به خاطر آن است که زندگی دنیا (و پست را) بر آخرت ترجیح دادند؛ و خداوند افراد بی‌ایمان (لجوج) را هدایت نمی‌کند.

آیه أُولئِکَ الَّذینَ طَبَعَ اللهُ عَلی قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ [108]

آن‌ها کسانی هستند که [بر اثر فزونى گناه]، خدا بر دل‌ها و گوش وچشمانشان مُهر نهاده؛ [به همین دلیل نمى‌فهمند]، و غافلان [واقعى] همان‌ها هستند.

آیه لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فیِ الاَْخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُون [109]

بی‌تردید آن‌ها در آخرت زیانکارند.

آن‌ها کسانی هستند که [بر اثر فزونی گناه]، خدا بر دل‌ها و گوش وچشمانشان مُهر نهاده است

۱ -۱

(نحل/ ۱۰۹)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - أبوعَبدالله (علیه السلام) یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَانَ یَدْعُو أَصْحَابَهُ فَمَنْ أَرَادَ بِهِ خَیْراً سَمِعَ وَ عَرَفَ مَا یَدْعُوهُ إِلَیْهِ وَ مَنْ أَرَادَ بِهِ شَرّاً طَبَعَ عَلَی قَلْبِهِ فَلَا یَسْمَعُ وَ لَا یَعْقِلُ وَ هُوَ قَوْلُهُ أُولئِکَ الَّذِینَ طَبَعَ اللهُ عَلی قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام صادق (علیه السلام) فرمود: پیامبر (صلی الله علیه و آله) یاران خود را به خدا دعوت¬ می‌کرد. هرکس که خدا برای او خیر می‌خواست، کلام او را می‌شنید و پیام او را درک¬ می‌کرد و هرکس برای او شرّ می‌خواست، بر قلبش مُهری زده¬ می‌شد، کلام او را نمی‌شنید و درک¬ نمی‌کرد و این است معنای آیه: أُولَئِکَ الَّذِینَ طَبَعَ اللهُ عَلَی قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۶

بحارالأنوار، ج۵، ص۲۰۷/ العیاشی، ج۲، ص۲۷۳/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(نحل/ ۱۰۹)

الصّادق (علیه السلام) - دَخَلَ أَبُوالْمُنْذِرِ هِشَامُ‌بْنُ‌السَّائِبِ الْکَلْبِیُّ عَلَی أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) فَقَالَ أَنْتَ الَّذِی تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً مَا ذَلِکَ الْقُرْآنُ الَّذِی کَانَ إِذَا قَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) حُجِبَ عَنْهُمْ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ فَکَیْفَ قُلْتَ إِنَّکَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُنْعِمَ عَلَیَّ وَ تُعَلِّمَنِیهِنّ قَالَ آیَهًٌْ فِی الْکَهْفِ وَ آیَهًٌْ فِی الْجَاثِیَهًِْ وآیَهًٌْ فِی النَّحْلِ وََ هِیَ أُولئِکَ الَّذِینَ طَبَعَ اللهُ عَلی قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - ابو¬المنذر¬ هشام‌بن¬سائب¬کلبی بر امام صادق (علیه السلام) وارد¬ شد، حضرت به او فرمود: «آیا تو همان¬کسی هستی که قرآن تفسیر می‌کنی»؟ عرض¬کرد: «بلی»! فرمود: «مرا از این آیه باخبر¬ساز که خداوند عزّو¬جلّ می‌فرماید: چون تو قرآن بخوانی، میان تو و آنان که به قیامت ایمان نمی‌آورند پرده‌ای ستبر قرار می‌دهیم (اسراء/۴۵) کدام [آیه از] قرآن است که وقتی رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) آن را می‌خواند، از آنان پوشیده¬ می‌ماند»؟ گفت: «نمی‌دانم»! فرمود: «پس چگونه ادّعای تفسیر قرآن را داری»؟! گفت: «ای فرزند رسول¬خدا! (علیه السلام) اگر صلاح بدانی آن را به من تفضّل ¬نموده و بیاموز». فرمود: «یک آیه در سوره‌ی کهف، یک آیه در سوره‌ی نحل و یک آیه در سوره‌ی جاثیه است که از این قرارند: أُولئِکَ الَّذِینَ طَبَعَ اللهَُ عَلی قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۶

بحارالأنوار، ج۸۹، ص۲۸۳/ عدهًْ الداعی، ص۲۹۵

۱ -۳

(نحل/ ۱۰۹)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ قَوْماً لِجَهَنَّمَ وَ النَّارِ فَأَمَرَنَا أَنْ نُبَلِّغَهُمْ کَمَا بَلَّغْنَاهُمْ فَاشْمَأَزُّوا مِنْ ذَلِکَ وَ نَفَرَتْ قُلُوبُهُمْ وَ رَدُّوهُ عَلَیْنَا وَ لَمْ یَحْتَمِلُوهُ وَ کَذَّبُوا بِهِ وَ قَالُوا ساحِرٌ کَذَّابٌ فَطَبَعَ اللَّهُ عَلی قُلُوبِهِمْ وَ أَنْسَاهُمْ ذَلِکَ ثُمَّ أَطْلَقَ اللَّهُ لِسَانَهُمْ بِبَعْضِ الْحَقِّ فَهُمْ یَنْطِقُونَ بِه وَ قُلُوبُهُمْ مُنْکِرَهًٌْ لِیَکُونَ ذَلِکَ دَفْعاً عَنْ أَوْلِیَائِهِ وَ أَهْلِ طَاعَتِهِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ مَا عُبِدَ اللَّهُ فِی أَرْضِهِ فَأَمَرَنَا بِالْکَفِّ عَنْهُمْ وَ الْکِتْمَانِ مِنْهُمْ فَاکْتُمُوا مِمَّنْ أَمَرَ اللَّهُ بِالْکَفِّ عَنْهُمْ وَ اسْتُرُوا عَمَّنْ أَمَرَ اللَّهُ بِالسَّتْرِ وَ الْکِتْمَانِ مِنْهُم.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند گروهی را برای جهنّم و آتش آفریده و به ما دستور¬داده امر خدا را به آن‌ها برسانیم همان‌طورکه به آن‌ها رساندیم؛ ولی اینها متغیّر و از آن ناراحت ¬شدند و به خودمان برگرداندند و تاب نیاورده، تکذیب¬کردند و گفتند: «ساحر و دروغگو است». خدا بر دلهای آن‌ها مُهر ¬زد و ایشان را به فراموشی واداشت، بعد زبانشان را به مقداری از حق بازگذاشت آن‌ها به زبان می‌آورند ولی در دل منکرند تا بدین وسیله از اولیای خدا و بندگان مطیعش در امان باشند. اگر چنین نبود، خداوند در زمین پرستش نمی‌شد. ما دستور¬ داریم دست از آن‌ها برداریم و این مطلب را از آن‌ها پوشیده¬ بداریم؛ شما نیز از کسانی که خدا دستور خودداری از آن‌ها را داده، پوشیده و پنهان بدارید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۸

بحارالأنوار، ج۲۵، ص۳۸۵

غافلان واقعی، همانها هستند

۲ -۱

(نحل/ ۱۰۹)

الصّادق (علیه السلام) - وَ لَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ خَالِصِ النِّیَّهًِْ فِی کُلِّ حَرَکَهًٍْ وَ سُکُونٍ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ هَذَا الْمَعْنَی یَکُونُ غَافِلًا وَ الْغَافِلُونَ قَدْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَی فَقَالَ إِنْ هُمْ إِلَّا کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلًا وَ قَالَ وَ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - لازم است بندگان در هر حرکت و یا سکونی نیّت خالص داشته¬باشند، زیرا اگر نیّت خالص نباشد از غافلان به حساب¬ می‌آیند و خداوند، غافلان را هم این چنین توصیف¬ کرد و فرمود: اینان چون چارپایانی بیش نیستند، بلکه از چارپایان هم گمراه‌ترند (فرقان/۴۴) و فرمود: وَ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُون.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۸

مستدرک الوسایل، ج۱، ص۹۹

آیه ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذینَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّکَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحیمٌ [110]

پرودگار تو نسبت به کسانی که بعد از فریب¬خوردن، [به ایمان بازگشتند و] هجرت¬کردند؛ سپس جهاد ¬نمودند و [در راه خدا] استقامت ورزیدند؛ پروردگارت، پس از این [امور]، آمرزنده و مهربان است.

۱

(نحل/ ۱۱۰)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ قَالَ فِی عَمَّارٍ ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّکَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِیمٌ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - خداوند درباره‌ی عمّار فرمود: ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّکَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۴۸

بحارالأنوار، ج۲۲، ص۳۲۳/ القمی؛ ج۱، ص۳۹۱/ نورالثقلین/ البرهان

آیه یَوْمَ تَأِْتی کُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَ تُوَفَّی کُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ هُمْ لَا یُظْلَمُون [111]

[به ياد آور] روزی را که هرکس [در فكر خويشتن است؛ و تنها] به دفاع از خود برمی‌خیزد؛ و نتیجه اعمال هرکسی، بی‌کم و کاست، به او داده می‌شود؛ و به آن‌ها ستم نخواهد شد.

آیه وَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتی‌ها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما کانُوا یَصْنَعُونَ [112]

خداوند [براى آنان که کفران نعمت مى¬کنند]، مثلی زده¬است: سرزمینی که امن و آرام بود؛ و همواره روزیش از هر¬جا می-رسید؛ امّا نعمتهای خدا را ناسپاسی¬کردند؛ و خداوند به خاطر اعمالی که انجام¬می¬دادند، لباس گرسنگی و ترس را بر آن‌ها پوشانید.

آیه وَ لَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَکَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَ هُمْ ظَالِمُون [113]

پیامبری از خودشان به سراغ آن‌ها آمد، ولی او را تکذیب کردند؛ از این رو عذاب الهی آن‌ها را فراگرفت در حالی که ستمکار بودند.

۱

(نحل/ ۱۱۳)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ أَهْلَ قَرْیَهًٍْ مِمَّنْ کَانَ قَبْلَکُمْ کَانَ اللَّهُ قَدْ أَوْسَعَ عَلَیْهِمْ حَتَّی طَغَوْا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَوْ عَمَدْنَا إِلَی شَیْءٍ مِنْ هَذَا النَّقِیِّ فَجَعَلْنَاهُ نَسْتَنْجِی بِهِ کَانَ أَلْیَنَ عَلَیْنَا مِنَ الْحِجَارَهًِْ قَالَ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِکَ بَعَثَ اللَّهُ عَلَی أَرْضِهِمْ دَوَابَّ أَصْغَرَ مِنَ الْجَرَادِ فَلَمْ یَدَعْ لَهُمْ شَیْئاً خَلَقَهُ اللَّهُ إِلَّا أَکَلَهُ مِنْ شَجَرٍ أَوْ غَیْرِهِ فَبَلَغَ بِهِمُ الْجُهْدُ إِلَی أَنْ أَقْبَلُوا إِلَی الَّذِی کَانُوا یَسْتَنْجُونَ بِهِ فَأَکَلُوهُ وَ هِیَ الْقَرْیَهًُْ الَّتِی قَالَ اللَّهُ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً إِلَی قَوْلِهِ بِما کانُوا یَصْنَعُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - پیش از شما خداوند نعمت‌های خود را برای قومی گسترده¬بود. آن‌ها در برابر آن همه نعمت طغیان-کردند و به همدیگر گفتند: «اگر با خمیرنان، خود را تمییز و طهارت کنیم، نرم است و از سنگ بهتر خواهد¬ بود». وقتی این کار را کردند، خداوند حشراتی کوچک‌تر از ملخ بر سرزمین آن‌ها گمارد. حشرات هر درخت و گیاه و روییدنی که آنجا یافتند خوردند و هیچ چیز برایشان باقی ¬نگذاشتند و ساکنان آن سرزمین چنان دچار گرسنگی و رنج شدند که به‌سوی همان مواد خوراکی که خود را با آن تمیز¬کرده¬ بودند، روی¬آورده از آن خوردند؛ این همان شهری است که خداوند فرموده است: وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْیَةً کَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن کُلِّ مَکَانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کَانُواْ یَصْنَعُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۰

بحارالأنوار، ج۷۷، ص۲۰۷/ العیاشی، ج۲، ص۲۷۳؛ «طعنوا» بدل «طغوا» / وسایل الشیعهًْ، ج۲۴، ص۳۸۶/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نحل/ ۱۱۳)

الباقر (علیه السلام) - جَعْفَرِبْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) أَنَّهُ قَالَ کَانَ أَبِی (علیه السلام) إِذَا رَأَی شَیْئاً مِنَ الطَّعَامِ فِی مَنْزِلِهِ قَدْ رُمِیَ بِهِ نَقَصَ مِنْ قُوتِهِمْ مِثْلَهُ وَ کَانَ یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِی‌ها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما کانُوا یَصْنَعُونَ قَالَ هُمْ أَهْلُ قَرْیَهًٍْ کَانَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَدْ أَوْسَعَ عَلَیْهِمْ فِی مَعَایِشِهِمْ فَاسْتَخْشَنُوا الِاسْتِنْجَاءَ بِالْحِجَارَهًِْ وَ اسْتَعْمَلُوا مِنَ الْخُبْزِ مِثْلَ الْأَفْهَارِ فَکَانُوا یَسْتَنْجُونَ بِهِ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ دَوَابَّ أَصْغَرَ مِنَ الْجَرَادِ فَلَمْ تَدَعْ لَهُمْ شَیْئاً خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ شَجَرٍ وَ لَا نَبَاتٍ إِلَّا أَکَلَتْهُ فَبَلَغَ بِهِمُ الْجُهْدُ إِلَی أَنْ رَجَعُوا إِلَی الَّذِی کَانُوا یَسْتَنْجُونَ بِهِ مِنَ الْخُبْزِ فَیَأْکُلُونَهُ.

امام باقر (علیه السلام) - امام صادق (علیه السلام) فرمود: پدرم چون خوراک مانده‌ای در خانه‌اش می¬دید از خوراکشان به اندازه‌ی آن می¬کاست و درباره‌ی کلام خداوند عزّو¬جلّ می¬فرمود: وَ ضَرَبَ اللهَُ مَثَلًا قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِی‌ها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهَُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما کانُوا یَصْنَعُونَ. آنان مردم روستایی بودند که خدا در زندگیشان فراخی داده¬بود و پاک‌کردن خود را با سنگ، ناهموار شمردند و از نان مانند قلوه سنگ ساختند و با آن خود را پاک¬ می¬کردند و خدا بر آن‌ها جانورانی کوچک‌تر از ملخ برانگیخت و هر چیزی که خدا آفریده¬بود از درخت و گیاه خوردند و بینوایی آن‌ها به جایی رسید که به نان‌ها که خود را به آن پاک ¬کرده¬ بودند رو¬آوردند و آن را می¬خوردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۰

بحارالأنوار، ج۶۳، ص۴۳۱/ دعایم الإسلام، ج۲، ص۱۱۴/ مستدرک الوسایل، ج۱۶، ص۲۹۳

۳

(نحل/ ۱۱۳)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ قَوْماً کَانُوا فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ یُؤْتَی لَهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ حَتَّی جَعَلُوا مِنْهُ تَمَاثِیلَ مَدَرَهًٍْ کَانَتْ فِی بِلَادِهِمْ یَسْتَنْجُونَ بِهَا فَلَمْ یَزَلِ اللَّهُ بِهِمْ حَتَّی اضْطُرُّوا إِلَی التَّمَاثِیلِ یَتَّبِعُونَهَا وَ یَأْکُلُونَهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِی‌ها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما کانُوا یَصْنَعُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - خداوند به قومی از بنی‌اسرائیل آن قدر نعمت و غذا داد که آن را به صورت مجسّمه‌ها و شمایل‌هایی از گل درآورده و در شهرهای خود قرار¬ دادند و با آن‌ها طهارت¬ می‌کردند. خداوند بر آن‌ها سخت¬ گرفت تا آنکه مجبور¬ شدند همان عکس‌ها و پیکره‌ها را بخورند و این معنی کلام خداوند است که می‌فرماید: وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْیَةً کَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن کُلِّ مَکَانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کَانُواْ یَصْنَعُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۰

بحارالأنوار، ج۷۷، ص۲۰۷/ العیاشی، ج۲، ص۲۷۳/ وسایل الشیعهًْ، ج۲۴، ص۳۸۶؛ «ینقّونها» بدل «یتّبعونها» / نورالثقلین/ البرهان

۴

(نحل/ ۱۱۳)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - نَزَلَتْ فِی قَوْمٍ کَانَ لَهُمْ نَهَرٌ یُقَالُ لَهُ الثَّرْثَارُ وَ کَانَتْ بِلَادُهُمْ خِصْبَهًًْ کَثِیرَهًَْ الْخَیْرِ وَ کَانُوا یَسْتَنْجُونَ بِالْعَجِینِ وَ یَقُولُونَ هُوَ أَلْیَنُ لَنَا فَکَفَرُوا بِأَنْعُمِ اللَّهِ وَ اسْتَخَفُّوا بِنِعْمَهًِْ اللَّهِ فَحَبَسَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الثَّرْثَارَ فَجَدُبُوا حَتَّی أَحْوَجَهُمُ اللَّهُ إِلَی مَا کَانُوا یَسْتَنْجُونَ بِهِ حَتَّی کَانُوا یَتَقَاسَمُونَ عَلَیْهِ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - این آیه درباره‌ی قومی نازل¬شده که رودی پرآب به نام «ثرثار» داشتند و سرزمین آنان بسیار بارور و حاصلخیز و پر برکت بود. آن‌ها با خمیر آرد، مقعد خود را تمیز می‌کردند و می‌گفتند: «خمیر، نرم و راحت است». آنان اینگونه، نعمت خدا را کفران می‌کردند و خوار و خفیف می‌شمردند. خدا آب رود «ثرثار» را از آن‌ها دریغ ورزید و دچار قحطی و خشکسالی شدند، چنان که خدا آن‌ها را به همان خمیرهایی که با آن نظافت¬ می‌کردند، محتاج نمود و بر سر آن مخاصمه ¬می‌کردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۲

بحارالأنوار، ج۷۷، ص۲۰۰/ القمی، ج۱، ص۳۹۱ / مستدرک الوسایل، ج۱، ص۲۸۱/ البرهان

۵

(نحل/ ۱۱۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ جَعْفَرِ‌بْنِ‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاهًِْ عَلَی کُدْسِ الْحِنْطَهًِْ فَنَهَی عَنْ ذَلِکَ فَقِیلَ لَهُ إِذَا افْتَرَشَ وَ کَانَ کَالسَّطْحِ فَقَالَ لَا یُصَلِّی عَلَی شَیْءٍ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ اللَّهِ لِخَلْقِهِ وَ نِعْمَتُهُ عَلَیْهِمْ فَعَظِّمُوهُ وَ لَا تَطَئُوهُ وَ لَا تَهَاوَنُوا بِهِ فَإِنَّ قَوْماً مِمَّنْ کَانَ قَبْلَکُمْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فِی أَرْزَاقِهِمْ فَاتَّخَذُوا مِنَ الْخُبْزِ النِّقْیَ مِثْلَ الْأَفْهَارِ فَجَعَلُوا یَسْتَنْجُونَ بِهِ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِالسِّنِینَ وَ الْجُوعِ فَجَعَلُوا یَتَتَبَّعُونَ مَا کَانُوا یَسْتَنْجُونَ بِهِ فَیَأْکُلُونَهُ وَ فِیهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهًُْ وَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِی‌ها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما کانُوا یَصْنَعُونَ.

امام صادق (علیه السلام) - از امام صادق (صلی الله علیه و آله) در مورد جواز نمازخواندن بر روی پشته‌ای از گندم سؤال شد. امام (علیه السلام) از این کار نهی فرمود. گفته شد: «هنگامی که مانند فرش پهن شده و یک سطح صاف را ایجاد کرده، چطور»؟ فرمود: «بر روی خوراکی‌ها نماز خوانده نشود زیرا آن، رزق و رحمت خدا برای مخلوقاتش است و باید آن را بزرگ شمرده و لگدمال نکنید و آن را خوار نپندارید؛ گروهی قبل از شما بودند که خداوند رزق آنان را وسیع گردانده بود امّا آن‌ها از نان به شکل سنگ‌های کوچکی درست کردند و نجاست خود را با آن طهارت می‌کردند. خداوند عزوجل نیز آن‌ها را به عذابی مثل قحطی و گرسنگی مبتلا کرد تا جایی که به دنبال چیزی که با آن استنجاء می¬کردند می‌گشتند، و آن را می‌خوردند. و خداوند این آیه را درباره‌ی آنان نازل ساخت: ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِی‌ها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما کانُوا یَصْنَعُونَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۲

بحارالأنوار، ج۸۱، ص۹۸/ دعایم الإسلام، ج۱، ص۱۷۹؛ «تستهینوا» بدل «تهاونوا» / مستدرک الوسایل، ج۱۶، ص۲۹۴

۶

(نحل/ ۱۱۳)

الصّادق (علیه السلام) - دُعاءُ یَوْمِ الْخَمِیسِ… اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قُلْتَ فِی کِتَابِکَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِی‌ها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما کانُوا یَصْنَعُونَ فَبِکَ آمَنْتُ وَ صَدَّقْتُ فَلَا تَجْعَلْ هَذَا مِثْلِی فِی نِعْمَتِکَ یَا سَیِّدِی وَ لَا تَجْعَلْنِی مُغْتَرّاً بِالطُّمَأْنِینَهًِْ إِلَی رَغَدِ الْعَیْشِ آمِناً مِنْ مَکْرِک.

امام صادق (علیه السلام) - [در دعای روز پنج‌شنبه آمده است: ...] بارال‌ها حمد از آن توست، هیچ خدایی جز تو نیست. در کتابت فرمودی: ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْیَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِی‌ها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما کانُوا یَصْنَعُونَ پس به تو ایمان آوردم و تصدیق کردم، و من را همچون آنان درباره نعمتت قرار نده، ای سرور من! و مرا فریفته‌ی اطمینان به رفاه زندگی و ایمن از مکرت قرار نده.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۲

بحارالأنوار، ج۸۷، ص۳۱۸/ جمال الأسبوع، ص۱۱۵

۷

(نحل/ ۱۱۳)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ عَلِیِّ‌بْنِ‌سُوَیْدٍ قَال {کَتَبَ أبُوالْحَسَنِ (علیه السلام) فِی جَوَابِ رِسَالَتِی} فَاسْتَمْسِکْ بِعُرْوَهًِْ الدِّینِ آلِ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) وَ الْعُرْوَهًِْ الْوُثْقَی الْوَصِیِّ بَعْدَ الْوَصِیِّ وَ الْمُسَالَمَهًِْ لَهُمْ وَ الرِّضَا بِمَا قَالُوا وَ لَا تَلْتَمِسْ دِینَ مَنْ لَیْسَ مِنْ شِیعَتِک‌وَ لَا تُحِبَّنَّ دِینَهُمْ فَإِنَّهُمُ الْخَائِنُونَ الَّذِینَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ وَ تَدْرِی مَا خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ ائْتُمِنُوا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ وَ دُلُّوا عَلَی وُلَاهًِْ الْأَمْرِ مِنْهُمْ فَانْصَرَفُوا عَنْهُمْ فَأَذَاقَهُمُ اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما کانُوا یَصْنَعُون.

امام کاظم (علیه السلام) - علی‌بن‌سوید گوید: امام کاظم (علیه السلام) در جواب نامه‌ام نوشت: به دستاویز دین چنگ بزن! یعنی آل¬محمّد و عروهًْ‌الوثقی، یعنی امامی بعد از امام دیگر و [پیمودن] راه مسالمت با آن‌ها و رضایت نسبت به آنچه می¬گویند. به دنبال کیش و آئین کسانی¬که با تو هم عقیده نیستند مرو! و دل به راه و روش آن‌ها مبند! که آن‌ها به خدا، پیامبر و امانت‌های خویش خیانت¬ کردند، می¬دانی چگونه امانت‌های خود را خیانت ¬کردند؟! کتاب خدا را به امانت در اختیار ایشان گذاشتند؛ خیانت¬ کردند؛ تحریف و تغییر¬ دادند و به نفع فرمانروایان خود کار¬کردند از آن‌ها فاصله بگیرید! خدا به کیفر اعمالشان به گرسنگی و وحشت مبتلایشان ساخت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۲

بحارالأنوار، ج۴۸، ص۲۴۲

آیه فَکلُُواْ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللهُ حَلَالًا طَیِّبًا وَ اشْکُرُواْ نِعْمَتَ اللهِ إِن کُنتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُون [114]

پس، از نعمت‌های حلال و پاکیزه‌ای که خدا به شما روزی داده است بخورید؛ و شکر نعمت خدا را به جا آورید اگر او را می‌پرستید.

آیه إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحیمٌ [115]

خداوند، تنها مردار، خون، گوشت خوک و حیوانی که با نام غیر خدا ذبح شده، بر شما حرام¬کرده¬است؛ امّا کسی که ناچار شود، در صورتی که ستمکار و متجاوز نباشد، [خدا او را مى¬بخشد؛ چرا که] خدا آمرزنده و مهربان است.

۱

(نحل/ ۱۱۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَن مَنصُورِبنِ‌حَازِم قَال قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مُحْرِمٌ اضْطُرَّ إِلَی صَیْدٍ وَ إِلَی مَیْتَهًٍْ مِنْ أَیِّهِمَا یَأْکُلُ قَالَ یَأْکُلُ مِنَ الصَّیْدِ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ أَحَلَ اللَّهُ الْمَیْتَهًَْ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهَا قَالَ بَلَی وَ لَکِنْ یَفْدِی أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِنَّمَا یَأْکُلُ مِنْ مَالِهِ فَیَأْکُلُ الصَّیْدَ وَ عَلَیْهِ فِدَاؤُهُ.

امام صادق (علیه السلام) - منصوربن‌حازم گوید: به امام¬ صادق (علیه السلام) عرض کردم: «مُحرِمی که مجبور است یا صید ¬کند یا گوشت مردار بخورد، کدام را انجام¬ دهد»؟ فرمود: «صید کند». عرض ¬کردم: «مگر خداوند، مردار را بر مضطرّ حلال¬ نکرده¬ است»؟! فرمود: «آری! امّا آیا نمی¬بینی که از مال خود می‌خورد؟! صید¬ می‌کند و می‌خورد؛ سپس فدیه¬ می‌دهد».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۴

وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۸۶/ البرهان

۲

(نحل/ ۱۱۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَن مَنصُورِبنِ‌حَازِم قَال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ مُحْرِمٍ اضْطُرَّ إِلَی أَکْلِ الصَّیْدِ وَ الْمَیْتَهًِْ قَالَ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ تَأْکُلَ قُلْتُ الْمَیْتَهًُْ لِأَنَّ الصَّیْدَ مُحَرَّمٌ عَلَی الْمُحْرِمِ فَقَالَ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ تَأْکُلَ مِنْ مَالِکَ أَوِ الْمَیْتَهًِْ قُلْتُ آکُلَ مِنْ مَالِی قَالَ فَکُلِ الصَّیْدَ وَ افْدِهِ.

امام صادق (علیه السلام) - منصوربن‌حازم گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: «مُحرِمی که مجبور است یا صید¬ کند یا گوشت مردار بخورد، کدام را انجام¬ دهد»؟ فرمود: «تو دوست داری کدام را بخوری»؟ عرض¬کردم: «مردار را؛ زیرا صید بر مُحرِم حرام است». فرمود: «تو دوست داری از مال خودت بخوری یا از مردار»؟ عرض ¬کردم: «از مال خودم». فرمود: «پس صید را بخور و سپس فدیه¬ بده».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۴

وسایل الشیعهًْ، ج۱۳، ص۸۷/ البرهان

آیه وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللهِ الْکَذِبَ لا یُفْلِحُونَ [116]

به خاطر دروغی که بر زبانتان جاری می¬شود نگویید: «این حلال است و آن حرام»، تا بر خدا افترا¬ببندید. به¬یقین کسانیکه به خدا افترا¬می¬بندند، رستگار¬نخواهند¬شد!

آیه مَتَاعٌ قَلِیلٌ وَ لهَمْ عَذَابٌ أَلِیم [117]

بهره کمی است [كه در اين دنيا نصيبشان مى شود]؛ و عذاب دردناکی در انتظار آنان است!

سبب نزول

۱

(نحل/ ۱۱۷)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللهِ الْکَذِبَ قَالَ: هُوَ مَا کَانَتِ الْیَهُودُ یَقُولُونَ: ما فِی بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُکُورِنا وَ مُحَرَّمٌ عَلی أَزْواجِنا.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَی اللهِ الْکَذِبَ منظور آن سخنی بود که یهودیان گفتند: آنچه در شکم این چارپایان است برای مردان ما حلال و برای زنانمان حرام است (انعام/۱۳۹).

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۴

القمی، ج۱، ص۳۹۱/ نورالثقلین/ البرهان

به خاطر دروغی که بر زبانتان جاری می‌شود نگویید: «این حلال است و آن حرام»، تا بر خدا افترا ببندید. به‌یقین کسانی که به خدا افترا می‌بندند، رستگار نخواهند شد

۱ -۱

(نحل/ ۱۱۷)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَی قَالَ حَدَّثَنِی أَخِی وَ عَمِّی عَنْ أَبِی‌عَبْدِ‌اللَّهِ (علیه السلام) قَال ثَلَاثَهًُْ مَجَالِسَ یَمْقُتُهَا اللَّهُ وَ یُرْسِلُ نَقِمَتَهُ عَلَی أَهْلِهَا فَلَا تُقَاعِدُوهُمْ وَ لَا تُجَالِسُوهُمْ مَجْلِساً فِیهِ مَنْ یَصِفُ لِسَانُهُ کَذِباً فِی فُتْیَاهُ وَ مَجْلِساً ذِکْرُ أَعْدَائِنَا فِیهِ جَدِیدٌ وَ ذِکْرُنَا فِیهِ رَثٌّ وَ مَجْلِساً فِیهِ مَنْ یَصُدُّ عَنَّا وَ أَنْتَ تَعْلَمُ قَالَ ثُمَّ تَلَا أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) ثَلَاثَ آیَاتٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ کَأَنَّمَا کُنَّ فِی فِیهِ أَوْ قَالَ فِی کَفِّهِ وَ لا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَیَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ إِذا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللهِ الْکَذِبَ.

امام صادق (علیه السلام) - اسحاق‌بن‌موسی گوید: برادرم و عمویم از امام صادق (علیه السلام) نقل کردند: سه مجلس است که خداوند آن‌ها را دشمن می‌دارد و عذاب خود را بر اهل آن می‌فرستد، پس با آنان ننشینید و مجالست نکنید؛ یک؛ آن مجلسی که در آن کسی باشد که در فتوای [شرعی و احکام] خود دروغ گوید و دیگر مجلسی که ذکر دشمنان ما در آن تازه و نو، ولی ذکر ما در آن کهنه باشد و دیگر مجلسی که در آن کسی است که از پیروی ما [مردم را] بازمی‌دارد و تو می¬دانی که او چنین کسی است. سپس حضرت صادق (علیه السلام) سه آیه از کتاب خدا خواند که گویا در مشتش بود. چیزهایی را که آنان به جای اللَّه می‌خوانند، دشنام مدهید که آنان نیز بی‌هیچ دانشی، از روی کینه‌توزی به اللَّه دشنام دهند (انعام/۱۰۸) و چون ببینی که در آیات ما از روی عناد گفت و گو می‌کنند از آن‌ها رویگردان شو تا به سخنی جز آن پردازند (انعام/۶۸) وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللهِ الْکَذِبَ.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۶

الکافی، ج۲، ص۳۷۸/ بحارالأنوار، ج۷۱، ص۲۱۵/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۶، ص۲۶۲/ نورالثقلین

۱ -۲

(نحل/ ۱۱۷)

الصّادق (علیه السلام) - فَإِذَا أَتَی الْعَبْدُ بِکَبِیرَهًٍْ مِنْ کَبَائِرِ الْمَعَاصِی أَوْ صَغِیرَهًٍْ مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِی الَّتِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا کَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِیمَانِ وَ سَاقِطاً عَنْهُ اسْمُ الْإِیمَانِ وَ ثَابِتاً عَلَیْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَی الْإِیمَانِ وَ لَمْ یُخْرِجْهُ إِلَی الْکُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ الِاسْتِحْلَالِ وَ إِذَا قَالَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِکَ فَعِنْدَهَا یَکُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ إِلَی الْکُفْرِ وَ کَانَ بِمَنْزِلَهًِْ رَجُلٍ دَخَلَ الْحَرَمَ ثُمَّ دَخَلَ الْکَعْبَهًَْ فَأَحْدَثَ فِی الْکَعْبَهًِْ حَدَثاً فَأُخْرِجَ عَنِ الْکَعْبَهًِْ وَ عَنِ الْحَرَمِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ صَارَ إِلَی النَّارِ.

امام صادق (علیه السلام) - وقتی بنده‌ای مرتکب گناه کبیره یا صغیره‌ای شود که خداوند از آن نهی کرده است، از ایمان خارج می‌شود ولی همچنان در دایره اسلام است و مسلمان نامیده می‌شود. اگر توبه کرده و استغفار نمود، به ایمان باز می‌گردد [و در هیچ حال کافر نمی‌شود]؛ تنها چیزی که فرد را از اسلام خارج می‌کند و به کفر داخل می‌کند، سرکشی و حلال‌شمردن حلال خداست و اینکه بگوید فلان حلال خدا حرام است و بر این عقیده بماند. چنین فردی از نظر ما از اسلام و ایمان وارد کفر شده است، مثل چنین فردی مثل آن شخص است که وارد مسجدالحرام و کعبه شود و در آن مرتکب گناه و نجاستی شود و سپس خارج شود و از مکه و حرم خارج شود، حکم او این است که گردنش را بزنند و به جهنّم خواهد رفت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۶

بحارالأنوار، ج۵، ص۳۲/ نورالثقلین

۱ -۳

(نحل/ ۱۱۷)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْیِهِ فَقَدِ افْتَرَی عَلَی اللَّهِ الْکَذِب.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - هر¬کس قرآن را به رأی خود تفسیر کند، بر خدا دروغ بسته است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۶

وسایل الشیعهًْ، ج۲۷، ص۱۹۰/ نورالثقلین

آیه وَ عَلَی الَّذینَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَیْکَ مِنْ قَبْلُ وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ [118]

چیزهایی را که پیش از این برای تو شرح ¬داده¬ایم، بر یهود حرام¬کردیم؛ ما به آن‌ها ستم¬ نکردیم، امّا آن‌ها بودند که به خودشان ستم ¬می¬کردند.

آیه ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ عَمِلُواْ السُّوءَ بجَهَالَةٍ ثمَُّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَالِکَ وَ أَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّکَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِیم [119]

امّا پروردگارت نسبت به آن‌ها که از روی جهالت، کار بدی انجام داده‌اند، سپس توبه کرده و در مقام جبران و اصلاح برآمده‌اند، پروردگارت بعد از آن آمرزنده و مهربان است.

۱

(نحل/ ۱۱۹)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ مُحَمَّدِبْنِ‌الْفُضَیْلِ قَالَ قُلْتُ یُدْخِلُ مَنْ یَشاءُ فِی رَحْمَتِهِ قَالَ فِی وَلَایَتِنَا قَالَ وَ الظَّالِمِینَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِیماً أَ لَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ ما ظَلَمُونا وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَعَزُّ وَ أَمْنَعُ مِنْ أَنْ یَظْلِمَ أَوْ یَنْسُبَ نَفْسَهُ إِلَی ظُلْمٍ وَ لَکِنَّ اللَّهَ خَلَطَنَا بِنَفْسِهِ فَجَعَلَ ظُلْمَنَا ظُلْمَهُ وَ وَلَایَتَنَا وَلَایَتَهُ ثُمَّ أَنْزَلَ بِذَلِکَ قُرْآناً عَلَی نَبِیِّهِ فَقَالَ وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ قُلْتُ هَذَا تَنْزِیلٌ قَالَ نَعَم.

امام کاظم (علیه السلام) - محمّدبن‌فضیل گوید: به امام کاظم (علیه السلام) عرض کردم: «هرکس را که بخواهد مشمول رحمت خود سازد، (انسان/۳۱) [یعنی چه؟]» فرمود: «یعنی در ولایت ما. و برای ستمکاران عذابی دردآور آماده کرده است، (انسان/۳۱) مگر این آیه را دقت نکرده‌ای: و آنان بر ما ستم نکردند، بلکه بر خود ستم می‌کردند (بقره/۵۷) خداوند منزّه است از اینکه ستم¬کند یا ظلمی را به خودش نسبت دهد امّا (در این آیات) خداوند ما را با نفس خود قرین و همراه قرار¬داده به همین جهت ظلم به ما را ظلم به خود نسبت داده و ولایت ما را ولایت خود محسوب¬ نموده سپس در این مورد آیه نازل¬کرده: وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ». گفتم: «آیه همین‌طور نازل ¬شده است»؟ فرمود: «آری»!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۶

الکافی، ج۱، ص۴۳۴/ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۳۳۸

۲

(نحل/ ۱۱۹)

الصّادق (علیه السلام) - وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ بِتَرْکِهِمْ وَلَایَهًَْ أَهْلِ بَیْتِکَ وَ لَکِنْ کَانُوا هُمُ الظَّالِمِینَ.

امام صادق (علیه السلام) - وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ ما به سبب ترک ولایت اهل بیت تو، به آن‌ها ستم نکردیم بلکه آن‌ها بودند که به خودشان ستم¬ می¬کردند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۸

بحارالأنوار، ج۲۴، ص۲۳۰

آیه إِنَّ إِبْراهیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً للهِ حَنیفاً وَ لَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکینَ [120]

ابراهیم [به تنهایى] امّتی بود مطیع فرمان خدا؛ خالی از هر¬گونه انحراف؛ و از مشرکان نبود.

براهیم

۱ -۱

(نحل/ ۱۲۰)

الصّادقین (علی‌ها السلام) - إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً للهِ حَنِیفاً قَالَ شَیْءٌ فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ.

امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) - إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِیفًا؛ فضیلتی است که خدا تنها به ابراهیم (علیه السلام) بخشید و او را بر افراد دیگر برتری داد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۸

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۲/ العیاشی، ج۲، ص۲۷۴/ نورالثقلین/ البرهان

۱ -۲

(نحل/ ۱۲۰)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - إِنَّهُ کَانَ یَعْلَمُ الْخَیْر.

علی‌بن‌ابراهیم (علیه السلام) - او امور خیر را به مردم می‌آموخت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۸

إرشادالقلوب، ج۱، ص۱۴/ بحارالأنوار، ج۳۵، ص۳۹۹

امّت

۲ -۱

(نحل/ ۱۲۰)

الصّادق (علیه السلام) - إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً أُمَّهًًْ وَاحِدَهًًْ.

امام صادق (علیه السلام) - إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّةً قَانِتًا یعنی به تنهایی یک امّت بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۸

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۱۲/ العیاشی، ج۲، ص۲۷۴/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۲

(نحل/ ۱۲۰)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - سَأَلُوا أَمِیرُالْمُؤْمِنِین (علیه السلام) عَنْ أَقْسَامِ الْأُمَّهًِْ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ مِنْهَا الْأُمَّهًُْ الْوَاحِدُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً.

امام علی (علیه السلام) - از امام علی (علیه السلام) در مورد اقسام امّت در کتاب خداوند سؤال کردند. امام فرمود: «گاهی یک فرد مؤمن، در قرآن به عنوان یک امّت مطرح می‌شود مانند این کلام خداوند که فرمود، إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۸

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۲۳

۲ -۳

(نحل/ ۱۲۰)

الباقر (علیه السلام) - أَنَّهُ کَانَ عَلَی دِینٍ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ أَحَدٌ غَیْرُهُ فَکَانَ أُمَّهًًْ وَاحِدَهًْ.

امام باقر (علیه السلام) - ابراهیم (علیه السلام) بر دین و عقیده‌ای بود که جز او هیچ¬کس چنین عقیده‌ای نداشت لذا به تنهایی یک امّت را تشکیل داده بود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۸

القمی، ج۱، ص۳۹۲/ نورالثقلین

۲ -۴

(نحل/ ۱۲۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أبِی‌عَبْدِاللهِ (علیه السلام) فِی قَوْلِهِ إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً للهِ حَنِیفاً سَمَّاهُ اللهُ أُمَّهًًْ.

امام صادق (علیه السلام) - از امام¬صادق (علیه السلام) روایت ¬است که درباره‌ی آیه: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کاَنَ أُمَّةً قَانِتًا لِلهِ حَنِیفًا فرمود: «خداوند ابراهیم را امّت نامیده است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۸

العیاشی، ج۲، ص۲۷۴/ نورالثقلین/ البرهان

۲ -۵

(نحل/ ۱۲۰)

الصّادق (علیه السلام) - سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَی الْأُمَّهًِْ جَمِیعاً فَقَالَ لَا فَقِیلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَی الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَی الضَّعِیفِ الَّذِی لَا یَهْتَدِی سَبِیلًا إِلَی أَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَی الْبَاطِلِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قَوْلُهُ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَ مِنْ قَوْمِ مُوسی أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ وَ لَمْ یَقُلْ عَلَی أُمَّهًِْ مُوسَی (علیه السلام) وَ لَا عَلَی کُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ یَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَهًٌْ وَ الْأُمَّهًُْ وَاحِدَهًٌْ فَصَاعِداً کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً للهِ یَقُولُ مُطِیعاً لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ. (قِلَّةُ الْمُؤْمِنین

امام صادق (علیه السلام) - از امام¬ صادق (علیه السلام) در مورد امر¬به¬معروف و نهی¬از¬منکر سؤال¬شد که: «آیا بر تمام این امّت واجب است یا نه»؟ فرمود: «نه»! سؤال ¬شد: «چرا»؟ فرمود: «فقط بر کسانی واجب است که نیرومند باشند و مردم از آن‌ها اطاعت ¬کنند و عالم به تشخیص معروف از منکر باشند، نه بر ضعفایی که راه را نمی‌دانند که به چه راهی و از چه راهی بگویند، لذا از حق به باطل می¬گویند و دلیل بر این مطلب سخن خداوند است که می‌فرماید:ِ باید که از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند (آل عمران/۱۰۴) (حکم) این آیه، خاص است نه عام، همان‌طور که خداوند متعال می‌فرماید: گروهی از قوم موسی هستند که مردم را به حق راه می‌نمایند و به عدالت رفتار می‌کنند (اعراف/۱۵۹) و نفرموده است: بر امّت موسی (علیه السلام) و نه بر همه قومش، در¬حالی‌که آن‌ها در آن هنگام گروههای مختلفی بودند و امّت هم از یک نفر به بالاست، همان¬طور که خداوند عزّ¬و¬جلّ می‌فرماید: إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلهِ؛ می‌فرماید: مطیع خداوند بود». (کم تعداد بودن مؤمنان

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۵۸

الکافی، ج۵، ص۵۹/ بحارالأنوار، ج۹۷، ص۹۳/ مستدرک الوسایل، ج۱۲، ص۱۸۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۶، ص۱۲۶/ نورالثقلین/ البرهان

۱

(نحل/ ۱۲۰)

الکاظم (علیه السلام) - عَنْ سَمَاعَهًَْ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ لِی عَبْدٌ صَالِحٌ (علیه السلام) یَا سَمَاعَهًُْ أَمِنُوا عَلَی فُرُشِهِمْ وَ أَخَافُونِی أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ کَانَتِ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا إِلَّا وَاحِدٌ یَعْبُدُ اللَّهَ وَ لَوْ کَانَ مَعَهُ غَیْرُهُ لَأَضَافَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَیْهِ حَیْثُ یَقُولُ إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً للهِ حَنِیفاً وَ لَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَغَبَرَ بِذَلِکَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ آنَسَهُ بِإِسْمَاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ (علی‌ها السلام) فَصَارُوا ثَلَاثَهًًْ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَقَلِیلٌ وَ إِنَّ أَهْلَ الْکُفْرِ لَکَثِیرٌ أَ تَدْرِی لِمَ ذَاکَ فَقُلْتُ لَا أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ صُیِّرُوا أُنْساً لِلْمُؤْمِنِینَ یَبُثُّونَ إِلَیْهِمْ مَا فِی صُدُورِهِمْ فَیَسْتَرِیحُونَ إِلَی ذَلِکَ وَ یَسْکُنُونَ إِلَیْهِ.

امام کاظم (علیه السلام) - سماعهًْ‌بن‌مهران گوید: امام کاظم (علیه السلام) به من فرمود: «ای سماعه! آنان در بسترهایشان ایمن بودند و مرا ترساندند [به خاطر افشای اسرار امام (علیه السلام) و عدم رعایت تقیّه]. به خدا سوگند! در تمام دنیا و آنچه در آن است، تنها یک نفر خدا را می‌پرستید ولی اگر به جز او کس دیگری هم بود حتماً خداوند نام او را در کنار ابراهیم (علیه السلام) ذکر¬ می‌کرد، آنجا که می‌فرماید: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِیفًا وَلَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِینَ و او بر این امر بسیار صبر¬کرد تا این که خداوند اسماعیل و اسحاق (علیه السلام) را با او همراه¬ کرد و همدم او قرار¬ داد و سه نفر شدند. به خدا سوگند! که مؤمن، بسیار اندک و اهل کفر و کافر، بسیار زیاد است. آیا می‌دانی چرا»؟ عرض‌کردم: «فدایتان شوم! نمی‌دانم». فرمود: «آنان همدم مؤمنان شدند و مؤمنان آنچه را در دل‌هایشان بود از اسرار امامانشان برای آنان بازگو¬ می‌کردند و به این ترتیب، آرام¬ می‌گرفتند و آرامش پیدا ¬می‌کردند [و از اینکه کشته شوند در امان قرار می‌گرفتند و به‌واسطه‌ی همین افشای راز ائمه (از دایره مؤمنان خارج می‌شوند]».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۰

الکافی، ج۲، ص۲۴۳/ بحارالأنوار، ج۴۷، ص۳۷۳؛ «فصبر» بدل «فغبر» / العیاشی، ج۲، ص۲۷۴/ نورالثقلین/ البرهان

۲

(نحل/ ۱۲۰)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) أَنَّ سَائِلًا سَأَلَه… فَقَالَ السَّائِلُ أَخْبِرْنِی جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ عَنْ أُمَّهًِْ مُحَمَّدٍ أَ هُمْ أَهْلُ بَیْتِ مُحَمَّدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَ وَ لَیْسَ الْمُسْلِمُونَ جَمِیعاً وَ کُلُّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ صَدَّقَهُ أُمَّتَهُ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد… قَالَ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ… کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ فَلَوْ کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنَی جَمِیعَ الْمُسْلِمِینَ أَنَّهُمْ خَیْرُ أُمَّهًٍْ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ لَمْ یُعَرِّفِ النَّاسَ الَّذِینَ أَخْرَجَ إِلَیْهِمْ جَمِیعَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ هُمْ کَلَّا لَنْ یَعْنِیَ اللَّهُ الَّذِینَ تَظُنُّونَ مِنْ هَمَجِ هَذَا الْخَلْقِ وَ لَکِنْ عَنَی اللَّهُ الْأُمَّهًَْ الَّتِی بُعِثَ فِیهَا مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله) قَالَ السَّائِلُ فَإِنَّهُ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ إِلَّا عَلِیٌّ وَحْدَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) إِنَّ مَعَ عَلِیٍّ فَاطِمَهًُْ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ (وَ هُمُ الَّذِینَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِیراً وَ أَصْحَابُ الْکِسَاءِ هُمُ الَّذِینَ شَهِدَ لَهُمُ الْکِتَابُ بِالتَّطْهِیرِ وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَحْدَهُ أُمَّهًًْ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ یَقُولُ إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِیفاً فَکَانَ إِبْرَاهِیمُ وَحْدَهُ أُمَّهًًْ ثُمَّ رَفَدَهُ بَعْدَ کِبَرِهِ بِإِسْمَاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ وَ جَعَلَ فِی ذُرِّیَّتِهِمَا النُّبُوَّهًَْ وَ الْکِتابَ وَ کَذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) کَانَ وَحْدَهُ أُمَّهًًْ ثُمَّ رَفَدَهُ بِعَلِیٍّ وَ فَاطِمَهًَْ وَ کَثَّرَهُ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ کَمَا کَثَّرَ إِبْرَاهِیمَ بِإِسْمَاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ (علی‌ها السلام).

امام صادق (علیه السلام) - شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید: «…‌ای پسر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به من بگو امّت محمد (صلی الله علیه و آله) کیست؟ آیا منظور فقط خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) است»؟ فرمود: «بله». گفت: «یعنی منظور تمام مسلمانان و تمام کسانی که به او ایمان آورده و او را تصدیق نمودند، نیست»؟ امام صادق (علیه السلام) فرمود: «خدای عزّو¬جلّ در جایی دیگر [از قرآن] فرمود: شما بهترین امّتی هستید از میان مردم پدید آمده (آل عمران/۱۱۰) و اگر منظور خداوند همه مسلمانان بود که آن‌ها بهترین امّتی هستند که خدا برای هدایت مردم در ¬نظر¬ گرفته ¬است پس منظور از ناس چه کسانی هستند که جمیع مسلمانان برای آن‌ها ارسال ¬شده¬اند؟! هرگز، خداوند چنین منظوری نداشته ¬است که مراد از ناس مردم فرومایه و پست باشد؛ بلکه منظور خداوند از امّت، گروهی است که محمّد (صلی الله علیه و آله) در بین ایشان مبعوث شد»، پرسش¬کننده سؤال¬کرد: «جز علی (علیه السلام) که کسی با او نبود»؟ امام صادق (علیه السلام) فرمود: «همراه با علی (علیه السلام)، فاطمه (سلام الله علیها)، حسن (علیه السلام) و حسین (علیه السلام) هم شامل این آیه¬اند و آنان کسانی هستند که خداوند، ناپاکی را از ایشان دور کرده و ایشان را پاک و مطهّر نموده¬است؛ و ایشان همان اصحاب کساء هستند که قرآن به پاکی¬شان گواهی¬می¬دهد. در ضمن رسول خدا (صلی الله علیه و آله) خود یک امّت بود زیرا خداوند فرمود: إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِیفاً. با این اوصاف، ابراهیم (علیه السلام)، به تنهایی یک امّت بود تا آنکه در زمان پیری‌اش، اسماعیل و اسحاق (علی‌ها السلام) به او عطا شد و به این ترتیب نبوت در کتاب آسمانی را در نسل آن دو قرار داد. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نیز در ابتدا [یک امّت یکپارچه و تنها] بود تا آنکه علی (علیه السلام) و فاطمه (سلام الله علیها) به او عطا شد و با حسن و حسین (علی‌ها السلام) آن‌ها را بیشتر کرد همانگونه که ابراهیم (علیه السلام) را با اسحاق و اسماعیل (علی‌ها السلام) بیشتر کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۰

دعایم الإسلام، ج۱، ص۳۲

مطیع فرمان خدا

۳ -۱

(نحل/ ۱۲۰)

الباقر (علیه السلام) - إِنَّمَا قَالَ قَانِتاً فَالْمُطِیع.

امام باقر (علیه السلام) - قانتاً در این آیه یعنی مطیع‌بودن.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۲

القمی، ج۱، ص۳۹۲/ نورالثقلین

خالی از هر¬گونه انحراف

۴ -۱

(نحل/ ۱۲۰)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً للهِ حَنِیفاً أَیْ طَاهِراً.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - إِنَّ إِبْراهیمَ کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلهِ حَنیفا یعنی با پاکی.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۲

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۷/ القمی، ج۱، ص۳۹

۴ -۲

(نحل/ ۱۲۰)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - أَمَّا الْحَنِیفُ فَالْمُسْلِمُ قَالَ وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکِین.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - حنیف یعنی مسلمان و ابراهیم (علیه السلام) از مشرکان نبود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۲

القمی، ج۱، ص۳۹۲/ نورالثقلین؛ «قال و ماکان من المشرکین» محذوف

آیه شاکِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَ هَداهُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقیمٍ [121]

شکر¬گزار نعمت‌های او بود؛ خدا او را برگزید؛ و به راهی راست هدایت نمود.

آیه وَ آتَیْناهُ فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ إِنَّهُ فِی الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحینَ [122]

ما در دنیا به او (همّت) نیکویی دادیم؛ و در آخرت از نیکان است!

۱

(نحل/ ۱۲۲)

علیّابن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - اجْتَباهُ أَیْ اخْتَارَهُ وَ هَداهُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ قَالَ إِلَی الطَّرِیقِ الْوَاضِح.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - اجْتَبَاهُ یعنی او را انتخاب¬کرده ¬است. وَهَدَاهُ إِلَی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ یعنی به راهی روشن و آشکار [هدایتش کرد].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۲

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۷/ القمی، ج۱، ص۳۹۱؛ «و هداه… الواضح» محذوف

۲

(نحل/ ۱۲۲)

الباقر (علیه السلام) - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اجْتَباهُ وَ هَداهُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ.

امام باقر (علیه السلام) - گواهی ¬می¬دهم بر یگانگی خدا و اینکه محمّد (صلی الله علیه و آله) بنده و پیامبر اوست؛ او را برگزید و به راه مستقیم رهنمایی¬کرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۲

بحارالأنوار، ج۴۶، ص۳۴۷

آیه ثُمَّ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکینَ [123]

سپس به تو وحی فرستادیم که از آیین ابراهیم که ایمانی خالص داشت و از مشرکان نبود پیروی¬کن.

حنیفیه

۱

(نحل/ ۱۲۳)

علیّبن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً وَ هِیَ الْحَنِیفِیَّهًُْ الْعَشَرَهًُْ الَّتِی جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) خَمْسَهًٌْ فِی الرَّأْسِ وَ خَمْسَهًٌْ فِی الْبَدَنِ فَالَّتِی فِی الرَّأْسِ فَطَمُّ الشَّعْرِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ إِعْفَاءُ اللِّحَی وَ السِّوَاکُ وَ الْخِلَالُ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْبَدَنِ فَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَهًِْ وَ الطُّهُورُ بِالْمَاءِ وَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ حَلْقُ الشَّعْرِ مِنَ الْبَدَنِ وَ الْخِتَانُ وَ هَذِهِ لَمْ تُنْسَخْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - ثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا منظور، مناسک ده‌گانه ابراهیمی است که ابراهیم (علیه السلام) آن را به عنوان سنّت به¬جا گذاشته ¬است؛ پنج سنّت در بدن و پنج سنّت در سر. امّا سنّت‌های سر عبارتند از: کوتاه‌کردن موی سر و ریش و سبیل، مسواک و خلال امّا آن سنّت‌هایی که مربوط به بدن است عبارت است از: غسل جنابت، طهارت با آب و کوتاه‌کردن ناخن، از بین بردن موی بدن، ختنه¬کردن که تا روز قیامت این سنّت‌ها پا برجاست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۲

بحارالأنوار، ج۱۲، ص۷/ القمی، ج۱، ص۳۹۱

۲

(نحل/ ۱۲۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - کُنْ حَنِیفاً أَیْ ظَاهِراً عَلَی مِلَّهًِْ إِبْرَاهِیمَ (علیه السلام) وَ الْمِلَّهًِْ الْحَنِیفِیَّهًِْ الَّتِی جَاءَ

بِهَا إِبْرَاهِیمُ (علیه السلام) الْعَشَرَهًِْ الَّتِی لَا تُنْسَخُ وَ لَمْ تُنْسَخْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهًِْ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِنَبِیِّهِ ثُمَّ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً وَ هِیَ عَشْرٌ خَمْسٌ فِی الرَّأْسِ وَ خَمْسٌ فِی الْبَدَنِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الرَّأْسِ فَطَمُّ الشَّعْرِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ عفا {إِعْفَاءُ} اللِّحَی وَ السِّوَاکُ وَ الْخِلَالُ وَ قَدْ رُوِیَ الَّتِی فِی الرَّأْسِ الْمَضْمَضَهًُْ وَ الِاسْتِنْشَاقُ وَ السِّوَاکُ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ أَمَّا الَّتِی فِی الْبَدَنِ فَحَلْقُ الشَّعْرِ مِنَ الْبَدَنِ وَ الْخِتَانُ وَ تَقْلِیمُ الْأَظَافِیرِ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَهًِْ وَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ وَ قَدْ رُوِیَ غَیْرُ هَذَا الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ وَ حَلْقُ الْعَانَهًِْ وَ قَصُّ الْأَظَافِیرِ وَ نَتْفُ الْإِبْطَیْنِ فَهَذَا مَعْنَی قَوْلِهِ حَنِیفاً مُسْلِما.

امام علی (علیه السلام) - حنیف باش یعنی بر ملت ابراهیم (علیه السلام) باش؛ آئین حنیفی که ابراهیم (علیه السلام) آورده است شامل ده حکم است که نه نسخ شده و نه تا قیامت نسخ می‌شود که همان معنای کلام خداست که به پیامبرش (صلی الله علیه و آله) فرمود: ثُمَّ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً، از آن ده حکم، پنج حکم مربوط به سر است و پنج حکم مربوط به بدن است با آن احکامی که مربوط به سر است، تراشیدن سر، کوتاه کردن سبیل، بلند کردن ریش، مسواک زدن و خلال کردن، روایتی دیگر در احکام مربوط به سر می‌گوید مضمضه کردن، استنشاق کردن، مسواک زدن و کوتاه کردن سبیل است و آن احکامی که مربوط به بدن است تراشیدن موی زائد بدن، ختنه کردن و کوتاه کردن ناخن و غسل از جنابت و طهارت گرفتن با آب است و روایتی دیگر چنین ذکر کرده که طهارت گرفتن، ختنه کردن، تراشیدن موی زائد بدن، کوتاه کردن ناخن و کندن موهای زیر بغل است و [عمل به] این احکام، معنای حنیفاً مسلماً است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۲

بحارالأنوار، ج۸۱، ص۳۸۰

۳

(نحل/ ۱۲۳)

الباقر (علیه السلام) - مَا أَبْقَتِ السُّنَّهًُْ شَیْئاً حَتَّی إِنَ مِنْهَا قَصَ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ (وَ الْأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ) وَ الْخِتَانَ.

امام باقر (علیه السلام) - دین حنیف چیزی فروگذار نکرده تا برسد به کوتاه¬کردن سبیل، ناخن‌چیدن، شارب¬زدن و ختنه¬کردن.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۴

وسایل الشیعهًْ، ج۲۱، ص۴۳۷/ نورالثقلین

پیروی

۱

(نحل/ ۱۲۳)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ لَا طَرِیقَ لِلْأَکْیَاسِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَسْلَمَ مِنَ الِاقْتِدَاءِ لِأَنَّهُ الْمَنْهَجُ الْأَوْضَحُ وَ الْمَقْصَدُ الْأَصَحُّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَعَزِّ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ وَ قَالَ عَزَّوَجَلَ ثُمَّ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً فَلَوْ کَانَ لِدِینِ اللَّهِ تَعَالَی عَزَّ وَ جَلَّ مَسْلَکٌ أَقُومُ مِنَ الِاقْتِدَاءِ لَنَدَبَ أَنْبِیَاءَهُ وَ أَوْلِیَاءَهُ إِلَیْهِ قَالَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) فِی الْقُلُوبِ نُورٌ لَا یُضِیءُ إِلَّا مِنِ اتِّبَاعِ الْحَقِّ وَ قَصْدِ السَّبِیلِ وَ هُوَ مِنْ نُورِ الْأَنْبِیَاءِ مُوَدَّعٌ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِین.

امام علی (علیه السلام) - برای اشخاص مؤمن و زیرک و فهمیده راهی سالم‌تر و بهتر از اقتداکردن [به افراد برجسته و با معرفت] نیست، زیرا پیروی¬نمودن از چنین افرادی، طریق روشن و راه کاملاً صحیحی است. خداوند متعال به گرامی‌ترین بنده‌ی خود، رسول¬اکرم (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است، پس به روش ایشان اقتدا کن (انعام/۹۰) و باز می‌فرماید: ثُمَّ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفا؛ و اگر برای دین خدا راهی مستقیم‌تر و بهتر و محکم‌تر از اقتدا ¬بود؛ حتماً اولیاء و انبیاء به آن راه دعوت می‌شدند؛ و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: «در قلوب مؤمنین نوری پنهان است که جز با پیروی حق و سلوک در صراط¬مستقیم روشن و آشکار نمی‌شود و آن شعاعی از نور انبیا است که در دل‌های مؤمنین جا¬ داده ¬شده¬ است».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۴

مصباح الشریعهًْ، ص۱۵۷

۲

(نحل/ ۱۲۳)

الصّادق (علیه السلام) - مَا أَحَدٌ عَلَی مِلَّهًِْ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا نَحْنُ وَ شِیعَتُنَا وَ سَائِرُ النَّاسِ مِنْهَا بُرَآء.

امام صادق (علیه السلام) - جز ما و پیروان ما کسی بر آیین ابراهیم (علیه السلام) نیست و سایر مردم از این راه به دور هستند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۴

بحارالأنوار، ج۶۴، ص۳۳/ نورالثقلین

۳

(نحل/ ۱۲۳)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یَا عَبَّادُ مَا عَلَی مِلَّهًِْ إِبْرَاهِیمَ أَحَدٌ غَیْرُکُم.

امام صادق (علیه السلام) - عباد¬بن¬زیاد گوید: حضرت صادق (علیه السلام) به من فرمود: ای عباد! جز شما [شیعیان] کسی بر آیین ابراهیم (علیه السلام) نیست.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۴

بحارالأنوار، ج۶۵، ص۸۹/ نورالثقلین

آیه إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَی الَّذینَ اخْتَلَفُوا فیهِ وَ إِنَّ رَبَّکَ لَیَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فیما کانُوا فیهِ یَخْتَلِفُونَ [124]

[تحریم‌هاى] روز شنبه [براى یهود] یک مجازات بود، که در آن هم اختلاف¬کردند؛ و پروردگارت روز قیامت، در آنچه اختلاف داشتند، میان آن‌ها داوری¬می¬کند.

۱

(نحل/ ۱۲۴)

الباقر (علیه السلام) - أَنَّ مُوسَی (علیه السلام) أَمَرَ قَوْمَهُ أَنْ یَتَفَرَّغُوا لِلَّهِ فِی کُلِّ سَبْعَهًِْ أَیَّامٍ یَوْماً یَجْعَلُهُ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ هُمُ الَّذِینَ اخْتَلَفُوا فِیهِ.

امام باقر (علیه السلام) - موسی (علیه السلام) به قومش دستور ¬داد یک روز از هفت روز هفته را به خدا اختصاص ¬دهند و به جز خدا به هیچ چیز نپردازند و آن‌ها بر سر این دچار اختلاف ¬شدند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۴

بحارالأنوار، ج۱۴، ص۵۶/ القمی، ج۱، ص۳۹۲/ البرهان

آیه ادْعُ إِلی سَبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدینَ [125]

با حکمت و اندرزِ نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما؛ و با آن‌ها به روشی که نیکوتر است، استدلال و مناظره کن. پروردگارت، از هرکسی بهتر می¬داند چه کسی از راه او گمراه¬شده¬است؛ و او هدایت¬یافتگان را بهتر می¬شناسد.

سبب نزول

۱

(نحل/ ۱۲۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَی صَحِیفَتِهِمُ الْأَرَضَهًَْ فَلَحِسَهَا فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ (علیه السلام) فَأَخْبَرَ النَّبِیَّ (صلی الله علیه و آله) بِذَلِکَ فَأَخْبَرَ النَّبِیُّ (صلی الله علیه و آله) أَبَا طَالِبٍ فَدَخَلَ أَبُوطَالِبٍ عَلَی قُرَیْشٍ فِی الْمَسْجِدِ فَعَظَّمُوهُ وَ قَالُوا أَرَدْتَ مُوَاصَلَتَنَا وَ أَنْ تُسَلِّمَ ابْنَ أَخِیکَ إِلَیْنَا قَالَ وَ اللَّهِ مَا جِئْتُ لِهَذَا وَ لَکِنِ ابْنُ أَخِی أَخْبَرَنِی وَ لَمْ یَکْذِبْنِی أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْبَرَهُ بِحَالِ صَحِیفَتِکُمْ فَابْعَثُوا إِلَیَّ صَحِیفَتِکُمْ فَإِنْ کَانَ حَقّاً فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ ارْجِعُوا عَمَّا أَنْتُمْ عَلَیْهِ مِنَ الظُّلْمِ وَ قَطِیعَهًِْ الرَّحِمِ وَ إِنْ کَانَ بَاطِلًا دَفَعْتُهُ إِلَیْکُمْ فَأَتَوْا بِهَا وَ فَکُّوا الْخَوَاتِیمَ وَ إِذَا فِیهَا بِاسْمِکَ اللَّهُمَّ وَ اسْمِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله) فَقَطْ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو طَالِبٍ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُفُّوا عَمَّا أَنْتُمْ عَلَیْهِ فَسَکَتُوا وَ تَفَرَّقُوا فَنَزَلَ ادْعُ إِلی سَبِیلِ رَبِّکَ قَالَ کَیْفَ أَدْعُوهُمْ وَ قَدْ صَالَحُوا عَلَی تَرْکِ الدَّعْوَهًِْ فَنَزَلَ یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - در کتاب شرف المصطفی در ماجرای شعب ابی‌طالب (علیه السلام) آمده است: خداوند موریانه‌ای را بر نوشته مشرکین مسلّط ¬فرمود تا اینکه آن را خورد و از¬ بین ¬برد. جبرئیل (علیه السلام) بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) نازل ¬شد و جریان نوشته را به آن حضرت اطّلاع داد. پیغمبر (صلی الله علیه و آله) هم موضوع را با عمویش ابو¬¬طالب (علیه السلام) در ¬¬میان ¬نهاد. ابوطالب (رحمة الله علیه) به اجتماع قریش در مسجد¬الحرام رفت؛ آنان او را تکریم و تعظیم¬ کردند و گفتند: «قصد¬ داری به اجتماع ما برگردی و برادرزاده خود را به ما تسلیم¬ نمایی»؟ ابوطالب (رحمة الله علیه) گفت: «به خدا قسم! من برای این مطالب که شما گفتید نیامده‌ام، برادرزاده‌ام موضوعی را به من تذکّر¬ داده و من هم می¬دانم که وی به من دروغ نمی¬گوید؛ خداوند او را از حال نوشته‌ی شما آگاه¬ کرده، نوشته‌تان را نزد من بیاورید، اگر راست بود از خداوند بترسید و دست از این ظلم و ستم و قطع رحم بردارید و اگر چنان چه این سخن دروغ است من او (پیامبر (صلی الله علیه و آله) ) را به شما تسلیم¬ خواهم¬ کرد». نوشته را آوردند و مهرها را گشودند و جز کلمه «باسمک اللهم (به نام خدا)» و نام «محمد (صلی الله علیه و آله)» چیزی در آنجا نبود. ابو¬طالب (علیه السلام) گفت: «ای قوم! از خداوند بترسید و دست از این ظلم و ستم بردارید». پس از این جریان آن جماعت سکوت¬ کردند و پراکنده ¬شدند. پس این آیه نازل شد: ادْعُ إِلی سَبیلِ رَبِّک پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «چگونه آن‌ها را دعوت کنم، حال آنکه در پیمان و مصالحه‌ای که کرده‌اند قرار گذاشته‌اند که هرگونه دعوتی ترک شود، پس این آیه نازل شد، یَمْحُوا اللهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۶

بحارالأنوار، ج۳۵، ص۹۴

۲

(نحل/ ۱۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنِ الْمُفَضَّلِ‌بْنِ‌عُمَرَ قَال سَأَلْتُ سَیِّدِیَ الصَّادِقَ (علیه السلام) … فَمَا یَصْنَعُ الْمَهْدِیِّ (علیه السلام) عند ظهوره بِأَهْلِ مَکَّهًَْ قَالَ یَدْعُوهُمْ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ فَیُطِیعُونَهُ وَ یَسْتَخْلِفُ فِیهِمْ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ یَخْرُجُ یُرِیدُ الْمَدِینَهًْ.

امام صادق (علیه السلام) - مفضّل گوید: از مولایم امام¬ صادق (علیه السلام) پرسیدم: … [مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام ظهورش] با اهل مکّه چه می¬کند»؟ فرمود: «آن‌ها را به حکمت و موعظه‌ی حسنه دعوت ¬می‌کند آن‌ها هم از وی اطاعت ¬می‌کنند. [سپس] قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مردی از خاندان خود را در آنجا به نیابت خود منصوب داشته و مکّه را به قصد مدینه ترک¬ می‌گوید».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۶

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۱۱

۳

(نحل/ ۱۲۵)

الزَّهرا (سلام الله علیها) - السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّه (سلام الله علیها) … أَنَا یَا مَوْلَاتِی بِکِ وَ بِأَبِیکِ وَ بَعْلِکِ وَ الْأَئِمَّهًِْ مِنْ وُلْدِکِ (علیهم السلام) مُوقِنٌ وَ بِوَلَایَتِهِمْ مُؤْمِنٌ وَ لِطَاعَتِهِمْ مُلْتَزِمٌ أَشْهَدُ أَنَّ الدِّینَ دِینُهُمْ الْحُکْمَ حُکْمُهُمْ وَ هُمْ قَدْ بَلَّغُوا عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ دَعَوْا إِلَی سَبِیلِ اللهِ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ لَا تَأْخُذُهُمْ فِی اللَّهِ لَوْمَهًُْ لَائِم.

حضرت زهرا (سلام الله علیها) - سلام بر توای فاطمه (سلام الله علیها) دختر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) …‌ای مولای من! من به تو، پدرت، همسرت و ائمّه‌ی از فرزندانت (یقین دارم و به ولایت آن‌ها مؤمن و به طاعت آن‌ها پایبند هستم، گواهی می¬دهم که دین، دین آن‌ها و حکم، حکم آن‌هاست و آن‌ها از جانب خداوند عزوجل ابلاغ کرده¬اند و با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارشان دعوت کرده¬اند، در راه خدا نکوهش نکوهشگری آنان را نمی¬گیرد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۶

بحارالأنوار، ج۹۷، ص۱۹۹

۴

(نحل/ ۱۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - دَفَعَ إِلَی مُحَمَّدِ‌بْنِ‌الْأَشْعَثِ کِتَاباً فِیهِ دُعَاءٌ وَ الصَّلَاهًُْ عَلَی النَّبِیِّ (صلی الله علیه و آله) الَّتِی فِیهِ… اللَّهُمَّ إِنِّی أَبْدَأُ بِالشَّهَادَهًِْ لَهُ ثُمَّ بِالصَّلَاهًِْ عَلَیْهِ… أَمَرَ بِطَاعَتِکَ وَ ائْتَمَرَ بِهَا سِرّاً وَ عَلَانِیَهًًْ وَ نَهَی عَنْ

مَعْصِیَتِکَ وَ انْتَهَی عَنْهَا سِرّاً وَ عَلَانِیَهًًْ وَ دَلَّ عَلَی مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَ أَخَذَ بِهَا وَ نَهَی عَنْ مَسَاوِی الْأَخْلَاقِ وَ رَغِبَ عَنْهَا وَ وَالَی أَوْلِیَاءَکَ بِالَّذِی تُحِبُّ أَنْ یُوَالَوْا بِهِ قَوْلًا وَ عَمَلًا وَ دَعَا إِلَی سَبِیلِکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

امام صادق (علیه السلام) - در نامه‌ای که امام (علیه السلام) محمّد بن اشعث فرستاد که در آن دعا و صلوات بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود چنین آمده است که… خداوندا! من در ابتدا با گواهی‌دادن به (نبوّت) او آغاز می‌کنم، سپس درود و صلوات بر او می‌فرستم… پیامبر (صلی الله علیه و آله) همگان را به اطاعت از تو امر می‌کرد و خود، در پنهان و آشکار، امر تو را اطاعت می‌کرد؛ همواره از نافرمانی تو نهی می‌فرمود و خود در پنهان و آشکار از نافرمانی تو دوری می‌کرد؛ مردم را به اخلاق نیکو راهنمایی می‌کرد و خود نیز به آن عمل می‌کرد؛ همگان را از رذیلت‌های اخلاقی نهی می‌کرد و خود از آن‌ها بیزار بود. با دوستان تو، آنچنان که تو می‌پسندی، هم در گفتار و هم در کردار دوستی می‌کرد و مردم را با حکمت و پندهای نیکو به راه تو فرا می‌خواند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۶

بحارالأنوار، ج۸۷، ص۸۲

به راه پروردگارت دعوت نما

۱ -۱

(نحل/ ۱۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - عَنْ أَبِی‌عَمْرٍوالزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (علیه السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِهِ… قَالَ (علیه السلام) إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَخْبَرَ {نَبِیَّهُ} فِی کِتَابِهِ الدُّعَاءَ إِلَیْهِ وَ وَصَفَ الدُّعَاهًَْ إِلَیْهِ فَجَعَلَ ذَلِکَ لَهُمْ دَرَجَاتٍ یُعَرِّفُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ یُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلَی بَعْضٍ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلَی نَفْسِهِ وَ دَعَا إِلَی طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ أَمْرِهِ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ وَ اللهُ یَدْعُوا إِلی دارِ السَّلامِ وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ ثُمَّ ثَنَّی بِرَسُولِهِ فَقَالَ ادْعُ إِلی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ یَعْنِی بِالْقُرْآنِ وَ لَمْ یَکُنْ دَاعِیاً إِلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَ یَدْعُو إِلَیْهِ بِغَیْرِ مَا أُمِرَ {بِهِ} فِی کِتَابِهِ وَ الَّذِی أَمَرَ أَنْ لَا یُدْعَی إِلَّا بِه.

امام صادق (علیه السلام) - ابی عمرو زبیری می‌گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: «در مورد دعوت به‌سوی خدا و جهاد در راه خدا مطالبی بفرمایید»! … امام (علیه السلام) فرمود: «خداوند در قرآن، پیامبرش را از دعوت به‌سوی خود مطّلع کرده و [راه و روش] دعوت به‌سوی او را توصیف نموده؛ [برای روش‌های دعوت به‌سوی خدا] درجاتی قرار داده که هر درجه با درجه‌ی دیگر شناخته می‌شود و هر مرتبه راهنمای مرتبه‌ی بعدی است. خداوند [در قرآن] چنین خبر می‌دهد که ابتدا [و در اوّلین درجه]، خداوند اوّلین کسی است که مردم را به خود و اطاعت از خود و تبعیّت از اوامرش دعوت کرده؛ پس از خود آغاز کرده و می‌فرماید: خداوند به سرای سلامت فرا می‌خواند و هر که را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند (یونس/۱۲۵) پس به ثنای پیامبرش پرداخته و فرموده: ادْعُ إِلی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ یعنی براساس قرآن [مجادله کن]. و کسی که مخالف دستور خداست و به غیر از آنچه خدا در کتابش دستور داده است، به سوی خدا دعوت می¬کند، دعوتگر به شمار نیامده است. منظور همان چیزی است که خدا دستور داده است که فقط به‌وسیله‌ی آن دعوت شود.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۸

الکافی، ج۵، ص۱۳/ تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۲۷/ وسایل الشیعهًْ، ج۱۵، ص۳۴/ نورالثقلین؛ «ولم یکن داعیا… الاّ به» و «قلت له اخبرنی… علی بعض» محذوفتان

با حکمت و اندرزِ نیکو

۲ -۱

(نحل/ ۱۲۵)

الرِّضا (علیه السلام) - الإِمَامُ یُحَلِّلُ حَلَالَ اللَّهِ وَ یُحَرِّمُ حَرَامَ اللَّهِ وَ یُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ وَ یَذُبُّ عَنْ دِینِ اللَّهِ وَ یَدْعُو إِلَی سَبِیلِ رَبِّهِ بِالْحِکْمَهًِْ وَ الْمَوْعِظَهًِْ الْحَسَنَهًِْ وَ الْحُجَّهًِْ الْبَالِغَهًْ.

امام رضا (علیه السلام) - امام حلال خدا را حلال و حرام او را حرام می¬داند [و محدوده‌ی آن را تعیین می‌کند] و اقامه‌ی حدود می¬کند و از دین دفاع می‌نماید و مردم را با حکمت و پند عالی و دلیل کافی به راه خدا راهنمایی¬ می¬کند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۸

بحارالأنوار، ج۲۵، ص۱۲۰

۲ -۲

(نحل/ ۱۲۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - الْقُرْآنُ إِمَامٌ هُدًی وَ لَهُ قَائِدٌ یَهْدِی إِلَیْهِ وَ یَدْعُو إِلَیْهِ بِالْحِکْمَهًِْ وَ الْمَوْعِظَهًِْ الْحَسَنَهًِْ وَلِیُّ الْأَمْرِ بَعْدِی وَلِیُّهُ وَ وَارِثُ عِلْمِی وَ حِکْمَتِی.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - قرآن، پیشوایی هدایتگر است که راهنما و رهبری دارد که با حکمت و پندهای نیکو، [مردم را] به‌سوی قرآن هدایت و دعوت می‌کند، [آن رهبر من هستم و] پس از من ولی امر بعدی (علی (علیه السلام) ) رهبر و ولیّ این امر است؛ او واث علم و حکمت من است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۸

بحارالأنوار، ج۲۲، ص۴۸۶

۲ -۳

(نحل/ ۱۲۵)

الزَّهرا (سلام الله علیها) - لَمَّا أَجْمَعَ أَبُوبَکْرٍ عَلَی مَنْعِ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) فَدَک افْتَتَحَتِ فَاطِمَهًَْ (سلام الله علیها) الْکَلَامَ بِحَمْدِ اللَّه… فَإِنْ تَعْزُوهُ وَ تَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِی دُونَ نِسَائِکُمْ، وَ أَخَا ابْنِ عَمِّی دُونَ رِجَالِکُمْ، وَ لَنِعْمَ

الْمَعْزِیُّ إِلَیْهِ (صلی الله علیه و آله)، فَبَلَّغَ الرِّسَالَهًَْ، صَادِعاً بِالنِّذَارَهًِْ، مَائِلًا عَنْ مَدْرَجَهًِْ الْمُشْرِکِینَ، ضَارِباً ثَبَجَهُمْ، آخِذاً بِأَکْظَامِهِمْ، دَاعِیاً إِلَی سَبِیلِ رَبِّهِ بِالْحِکْمَهًِْ وَ الْمَوْعِظَهًِْ الْحَسَنَهًِْ.

حضرت زهرا (سلام الله علیها) - وقتی ابوبکر [مردم را] برای غصب فدک از فاطمه زهرا (سلام الله علیها) جمع کرد، حضرت فاطمه (سلام الله علیها) با حمد الهی کلام خود را آغاز کرده و فرمود: … اگر نسب پیامبر (صلی الله علیه و آله) را بررسی کنید و بشناسید خواهید دانست که او پدر من است و مادرم از زنان شما نیست، برادر پسرعمویم (علی (علیه السلام) ) است که هیچکدام از مردان شما چنین نیست و این چه نسب نیکویی است! پیامبر (صلی الله علیه و آله) رسالت خود را درست به انجام رساند و پیام خدا را به بهترین شکل ممکن به جهانیان رساند و در همان حال، مردم را از حساب و کتاب هشدار داده از شیوه انحطاط آخرین مشرکان روی گردان شد، بر پیکر شرک ضرباتی شکننده وارد کرد، دهان آن‌ها را [از یاوه گویی] بست؛ درحالی‌که با حکمت و اندرز نیکو، مردم را به راه پروردگارش فرا می‌خواند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۶۸

بحارالأنوار، ج۲۹، ص۲۲۳

و با آن‌ها به روشی که نیکوتر است، استدلال و مناظره کن

۳ -۱

(نحل/ ۱۲۵)

الصّادق (علیه السلام) - قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) وَ قَدْ ذُکِرَ عِنْدَهُ الْجِدَالُ فِی الدِّینِ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ الْأَئِمَّهًَْ (علیهم السلام) قَدْ نَهَوْا عَنْهُ فَقَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) لَمْ یَنْهَ عَنْهُ مُطْلَقاً وَ لَکِنَّهُ نَهَی عَنِ الْجِدَالِ بِغَیْرِ الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ أَ مَا تَسْمَعُونَ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْکِتابِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی ادْعُ إِلی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَالْجِدَالُ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ قَدْ قَرَنَهُ الْعُلَمَاءُ بِالدِّینِ وَ الْجِدَالُ بِغَیْرِ الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ مُحَرَّمٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَی شِیعَتِنَا وَ کَیْفَ یُحَرِّمُ اللَّهُ الْجِدَالَ جُمْلَهًًْ وَ هُوَ یَقُولُ وَ قالُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّهًَْ إِلَّا مَنْ کانَ هُوداً أَوْ نَصاری قَالَ اللَّهُ تَعَالَی تِلْکَ أَمانِیُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ فَجَعَلَ عِلْمَ الصِّدْقِ الْإِتْیَانَ بِالْبُرْهَانِ وَ هَلْ یُؤْتَی بِالْبُرْهَانِ إِلَّا فِی الْجِدَالِ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ قِیلَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَمَا الْجِدَالُ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ وَ الَّتِی لَیْسَتْ بِأَحْسَنَ قَالَ أَمَّا الْجِدَالُ الَّذِی بِغَیْرِ الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَأَنْ تُجَادِلَ مُبْطِلًا فَیُورِدَ عَلَیْکَ بَاطِلًا فَلَا تَرُدَّهُ بِحُجَّهًٍْ قَدْ نَصَبَهَا اللَّهُ وَ لَکِنْ تَجْحَدُ قَوْلَهُ أَوْ تَجْحَدُ حَقّاً یُرِیدُ ذَلِکَ الْمُبْطِلُ أَنْ یُعِینَ بِهِ بَاطِلَهُ فَتَجْحَدُ ذَلِکَ الْحَقَّ مَخَافَهًَْ أَنْ یَکُونَ لَهُ عَلَیْکَ فِیهِ حُجَّهًٌْ لِأَنَّکَ لَا تَدْرِی کَیْفَ الْمَخْلَصُ مِنْهُ فَذَلِکَ حَرَامٌ عَلَی شِیعَتِنَا أَنْ یَصِیرُوا فِتْنَهًًْ عَلَی ضُعَفَاءِ إِخْوَانِهِمْ وَ عَلَی الْمُبْطِلِینَ أَمَّا الْمُبْطِلُونَ فَیَجْعَلُونَ ضَعْفَ الضَّعِیفِ مِنْکُمْ إِذَا تَعَاطَی مُجَادَلَتَهُ وَ ضَعْفَ مَا {مَنْ خ ل} فِی یَدِهِ حُجَّهًًْ لَهُ عَلَی بَاطِلِهِ وَ أَمَّا الضُّعَفَاءُ مِنْکُمْ فَتَعْمَی قُلُوبُهُمْ لِمَا یَرَوْنَ مِنْ ضَعْفِ الْمُحِقِّ فِی یَدِ الْمُبْطِلِ وَ أَمَّا الْجِدَالُ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَهُوَ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ نَبِیَّهُ أَنْ یُجَادِلَ بِهِ مَنْ جَحَدَ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ إِحْیَاءِهِ لَهُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی حَاکِیاً عَنْهُ وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِیَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ یُحْیِ الْعِظامَ وَ هِیَ رَمِیمٌ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی الرَّدِّ عَلَیْهِ قُلْ یَا مُحَمَّدُ (صلی الله علیه و آله) یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ الَّذِی جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ فَأَرَادَ اللَّهُ مِنْ نَبِیِّهِ أَنْ یُجَادِلَ الْمُبْطِلَ الَّذِی قَالَ کَیْفَ یَجُوزُ أَنْ یَبْعَثَ هَذِهِ الْعِظَامَ وَ هِیَ رَمِیمٌ… قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) فَهَذَا الْجِدَالُ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ لِأَنَّ فِیهَا قَطْعَ عُذْرِ الْکَافِرِینَ وَ إِزَالَهًَْ شُبَهِهِمْ وَ أَمَّا الْجِدَالُ بِغَیْرِ الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَأَنْ تَجْحَدَ حَقّاً لَا یُمْکِنُکَ أَنْ تُفَرِّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ بَاطِلِ مَنْ تُجَادِلُهُ وَ إِنَّمَا تَدْفَعُهُ عَنْ بَاطِلِهِ بِأَنْ تَجْحَدَ الْحَقَّ فَهَذَا هُوَ الْمُحَرَّمُ لِأَنَّکَ مِثْلُهُ جَحَدَ هُوَ حَقّاً وَ جَحَدْتَ أَنْتَ حَقّاً آخَرَ وَ قَالَ أَبُومُحَمَّدٍ‌الْحَسَنُ‌بْنُ‌عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ (علیه السلام) فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَ فَجَادَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَقَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) مَهْمَا ظَنَنْتَ بِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مِنْ شَیْءٍ فَلَا تَظُنَّنَّ بِهِ مُخَالَفَهًَْ اللَّهِ أَ لَیْسَ اللَّهُ قَدْ قَالَ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ وَ قَالَ قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ لِمَنْ ضَرَبَ للهِ مَثَلًا أَ فَتَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) خَالَفَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ فَلَمْ یُجَادِلْ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ لَمْ یُخْبِرْ عَنِ اللَّهِ بِمَا أَمَرَهُ أَنْ یُخْبِرَ بِهِ.

امام صادق (علیه السلام) - امام عسکری (علیه السلام) در تفسیرش آورده است: در محضر امام¬ صادق (علیه السلام) بیان ¬شد که رسول ¬خدا (صلی الله علیه و آله) و ائمّه ¬معصومین (علیهم السلام) از جدال و بحث در امر دین نهی فرموده‌اند، امام صادق (علیه السلام) فرمود: «نه! آن‌ها از مطلق جدال نهی ¬نکرده‌اند، بلکه از جدال به وسیله غیر آنچه برتر از همه است نهی¬کرده‌اند آیا نشنیده‌اید که خداوند می‌فرماید: با اهل کتاب، جز به نیکوترین شیوه‌ای مجادله مکنید (عنکبوت/۴۶)؟! و یا می‌فرماید: ادْعُ إلِی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ، علما اینگونه بحث و جدل را به دین نزدیک می‌دانند و جدل به غیر این صورت را حرام می‌شمارند؛ خدا آن را بر شیعیان ما حرام¬ کرده است؛ چگونه ممکن است خداوند همه نوع جدل را حرام بکند، درحالی‌که خود می‌افزاید: گفتند: جز یهودان و ترسایان کسی به بهشت نمی‌رود. (بقره/۱۱۱) پس فرموده است: این آرزوی آن‌هاست. بگو: اگر راست می‌گویید حجّت خویش بیاورید (بقره/۱۱۱) بنابراین خدا علم راستین و حقیقت و ایمان را با آوردن برهان و دلیل همراه کرده است و آیا جز این است که در جدل با بهترین راه برهان و دلیل صحیح آورده¬ می‌شود؟ سؤال شد: «ای پسر رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! جدل با بهترین راه و جدل با راهی که بهترین راه نیست، چیست»؟ فرمود: «جدل از راهی که بهترین راه نیست یعنی اینکه تو با یک شخص یاوه‌گو وارد مباحثه شوی و او تو را وادارد که به دروغ و باطل متوسّل شوی و به¬جای اینکه به او با برهان‌هایی که خدا معیّن¬کرده پاسخ دهی؛ لذا تو یا کلام او را انکار می‌کنی یا حقّی را که آن دروغگو می‌خواهد تا با آن باطل خود را ثابت¬کند، از ترس اینکه مبادا دروغگو از آن حق علیه تو استفاده کند انکار ¬می‌کنی؛ زیرا نمی‌دانی [در صورت گفتن آن حق] چگونه می‌توانی از آن رهایی یابی. بر شیعه‌ی ما حرام است که برای برادران خود که [از نظر فهم برهان‌ها] ضعیف هستند و علیه یاوه‌گویان، مایه پیچیدگی و سردرگمی باشند. [این کار باعث شود که] یاوه‌گویان، ضعف شما و ضعف برهان شما را دلیل بر باطل‌بودن عقیده‌ی شما و حجّتی بر باطل خود قرار ¬می‌دهند و ضعیفان هنگامی که ضعف شما را که برحق هستید را در برابر یاوه‌گو می‌بینند، قلبشان اندوهناک می‌شود. امّا جدل از بهترین راه؛ همان است که خداوند به پیامبرش امر کرده است که با آن برهان، با منکران معاد و رستاخیز مجادله کند، لذا خداوند باری¬تعالی داستان آن منکر معاد را نقل¬ کرده و فرموده¬ است: در حالی که آفرینش خود را از یاد برده است، برای ما مثَل می‌زند که چه کسی این استخوآن‌های پوسیده را زنده می‌کند (یس/۷۸) و در پاسخ به او فرموده¬ است: ای محمّد (صلی الله علیه و آله)! بگو: کسی آن‌ها را زنده می‌کند که در آغاز بیافریده است، و او به هر آفرینشی داناست\* آن خدایی که از درخت سبز برایتان آتش پدید آورد و شما از آن آتش می‌افروزید. (یس/۸۰۷۹). یعنی خداوند از پیامبرش می‌خواهد با آن یاوه‌گویی که گفته ¬است: چگونه ممکن است خدا این استخوان پوسیده را زنده¬ کند؟ مجادله نماید» … امام¬ صادق (علیه السلام) فرمود: «این همان جدل با برهان برتر است؛ زیرا به این وسیله دستاویز و تکیه‌گاه کافران از هم می‌گسلد و بی‌اساس می‌شود و شبهه آنان از میان¬ می‌رود. امّا نتیجه‌ی جدل با غیر برهان برتر آن است که تو حق را انکار¬ کنی؛ چون نمی‌توانی بین حق و باطل طرف جدل خود فرقی بگذاری، لذا حق را انکار¬ می‌کنی و تنها راه ردّ باطل یاوه‌گو، انکار حق است و این عمل حرام است، چون تو شبیه او می‌شوی، او یک حقی را رد می‌کند و تو، حق و حقیقت دیگری را انکار ¬می‌کنی. امام ¬عسکری (علیه السلام) فرمود: «مردی برخاست و پرسید: «ای پسر رسول¬خدا! (علیه السلام) آیا رسول-خدا (صلی الله علیه و آله) هم مجادله می‌کرد»؟ فرمود: «درباره‌ی پیامبر (صلی الله علیه و آله) هر گمانی¬ می‌کنی، بکن؛ امّا هرگز مپندار او با امر خدا مخالفتی بکند! آیا خداوند تعالی نفرموده¬است: وَ جَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ و یا نفرموده: قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ خطاب به آن که برای خدا مثلی زد. آیا گمان می‌کنی پیامبر (صلی الله علیه و آله) با امر خداوند مخالفت-کرده و آنگونه که خداوند به او امر¬کرده، مجادله نکرده و از آن چه خدا به او امر¬کرده، خبر نداده¬است»؟!

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۷۰

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۵۵/ بحارالأنوار، ج۲، ص۱۲۵ فیه: «قال ابو محمد الحسن… ان یخبر به» محذوف/ الاحتجاج، ج۱، ص۲۱/ الإمام العسکری، ص۵۲۷/ البرهان/ نورالثقلین

۳ -۲

(نحل/ ۱۲۵)

علیّابن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ قَالَ بِالْقُرْآن.

علی‌بن‌ابراهیم (رحمة الله علیه) - وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ یعنی با قرآن.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۷۲

بحارالأنوار، ج۹، ص۲۲۹/ القمی، ج۱، ص۳۹۱/ نورالثقلین/ البرهان

۳ -۳

(نحل/ ۱۲۵)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - نَحْنُ الْمُجَادِلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ عَلَی لِسَانِ سَبْعِینَ نَبِیّا.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - ما در تبلیغ دین خدا به زبان هفتاد پیامبر مجادله‌کننده‌ایم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۷۲

الإحتجاج، ج۱، ص۱۵/ نورالثقلین

۳ -۴

(نحل/ ۱۲۵)

العسکری (علیه السلام) - إِنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَ لِقُدْرَتِهِ عَلَی الْأَشْیَاءِ قَدَرَ عَلَی مَا هُوَ أَصْلَحُ لَکُمْ فِی تَعَبُّدِهِ إِیَّاکُمْ مِنْ مُدَارَاتِهِمْ وَ مُقَابَلَتِهِمْ بِالْجِدَالِ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ.

امام عسکری (علیه السلام) - إِنَّ اللهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ؛ چون بر هر چیز قدرت دارد. آنچه را به صلاح شما بوده انتخاب کرده که با آن‌ها مدارا کنید و با جدال احسن و استدلال صحیح با آن‌ها روبرو شوید.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۷۲

بحارالأنوار، ج۹، ص۱۸۴

۳ -۵

(نحل/ ۱۲۵)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - أَمَّا الْجِدَالُ وَ مَعَانِیهِ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی… کَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها وَ تَشْتَکِی إِلَی اللهِ وَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ وَ مِثْلُ هَذَا کَثِیرٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی.

امام علی (علیه السلام) - امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: معنای جدال در قرآن چنین است که… در جایی از قرآن می‌فرماید: خداوند سخن زنی را که درباره شوهرش به تو مراجعه کرده بود و به خداوند شکایت می‌کرد شنید (مجادله/۱) و در جایی دیگر می‌فرماید: وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ و امثال این آیات در قرآن، فراوان است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۷۲

بحارالأنوار، ج۹۰، ص۶۵

آیه وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرینَ [126]

و هر¬گاه خواستید مجازات¬کنید، تنها همان¬گونه که به شما تعدّی¬شده کیفر دهید؛ و اگر شکیبایی¬کنید، این کار برای شکیبایان بهتر است.

۱

(نحل/ ۱۲۶)

العسکری (علیه السلام) - عَنْ عِیسَی بْنِ مَهْدِیٍّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا و… فَدَخَلْنَا عَلَی سَیِّدِنَا أَبِی‌مُحَمَّدٍ (علیه السلام) … وَ سَاقَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ فِی أَنْفُسِکُمْ مَا لَمْ تَسْأَلُوا عَنْهُ وَ أَنَا أُنَبِّئُکُمْ بِهِ وَ هُوَ التَّکْبِیرُ عَلَی الْمَیِّتِ کَیْفَ یَکُونُ تَکْبِیرُنَا خَمْساً وَ تَکْبِیرُ غَیْرِنَا أَرْبَعاً فَقُلْنَا یَا سَیِّدَنَا هَذَا الَّذِی أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَکَ عَنْهُ فَقَالَ (علیه السلام) أَوَّلُ مَنْ صُلِّیَ عَلَیْهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنَّا حَمْزَهًُْ‌بْنُ‌عَبْدِالْمُطَّلِبِ أَسَدُ اللَّهِ وَ أَسَدُ رَسُولِه فَإِنَّهُ لَمَّا قُتِلَ قَلِقَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ حَزَنَ وَ قَلَّ صَبْرُهُ عَلَیْهِ فَقَالَ وَ کَانَ قَوْلُهُ حَقّاً لَأَقْتُلَنَّ بِکُلِّ شَعْرَهًٍْ مِنْ عَمِّی حَمْزَهًَْ سَبْعِینَ رَجُلًا مِنْ مُشْرِکِی قُرَیْشٍ فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرِینَ وَ إِنَّمَا أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَی أَنْ یَجْعَلَ ذَلِکَ سُنَّهًًْ فِی الْمُسْلِمِین.

امام عسکری (علیه السلام) - عیسی‌بن‌مهدی گوید: من و عدّه‌ای بیرون رفتیم… و نزد امام عسکری (علیه السلام) رسیدیم… حرف‌هایی پیش آمد تا آنکه امام (علیه السلام) فرمود: «شما در دل‌هایتان سؤالی دارید که نمی‌پرسید امّا من آن را برای شما می‌گویم؛ سؤال شما این است که چرا در نماز میّت ما پنج بار تکبیر می‌گوییم امّا دیگران چهار بار تکبیر می‌گویند». گفتیم: «ای مولای ما! این همان سؤالی است که می‌خواستیم از شما بپرسیم»! امام (علیه السلام) فرمود: «اوّلین مسلمانی که از ما بر او نماز میّت خوانده شده شیر شجاع خدا و رسول خدا، حمزه‌بن عبدالمطلب (رحمة الله علیه) بود که وقتی شهید شد، پیامبر (صلی الله علیه و آله) بسیار اندوهناک و محزون شد و صبرش را از دست داد و سخنانی فرمود، از آن جمله فرمود: به خدا قسم! در برابر هر موی عمویم حمزه، هفتاد مرد از مشرکان قریش را می‌کشم؛ امّا خداوند چنین نازل فرمود: وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرِینَ خداوند اراده فرمود که این ماجرا در بین مسلمانان یک سنّت شود».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۷۲

بحارالأنوار، ج۷۸، ص۳۹۵/ مستدرک الوسایل، ج۲، ص۲۵۶

۲

(نحل/ ۱۲۶)

الصّادق (علیه السلام) - یَقُولُ لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) حِینَ مُثِّلَ بِحَمْزَهًَْ (رحمة الله علیه) وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرِینَ فَصَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ لَمْ یُعَاقِبْ.

امام صادق (علیه السلام) - وقتی گوش و بینی حمزه (علیه السلام) را بریدند، خداوند به پیامبرش (صلی الله علیه و آله) فرمود: وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرِینَ. پیامبر (صلی الله علیه و آله) به‌سبب همین دستور، صبر¬کرد و از کیفر آن‌ها گذشت.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۷۴

بحارالأنوار، ج۴۷، ص۲۹۸/ إقبال الأعمال، ص۵۷۸/ مسکن الفؤاد، ص۱۲۶/ مستدرک الوسایل، ج۲ ص۴۱۵

۳

(نحل/ ۱۲۶)

الرّسول (صلی الله علیه و آله) - قَالَ أَبُوعَبدِالله (علیه السلام) لَمَّا رَأَی رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَا صُنِعَ بِحَمْزَهًَْ‌بْنِ‌عَبْدِالْمُطَّلِبِ (رحمة الله علیه) قَالَ اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ وَ إِلَیْکَ الْمُشْتَکَی وَ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَی مَا أَرَی ثُمَّ قَالَ لَئِنْ ظَفِرْتُ لَأُمَثِّلَنَّ وَ لَأُمَثِّلَنَّ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصَّابِرِینَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) أَصْبِرُ أَصْبِرُ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) - امام صادق (علیه السلام) فرمود: وقتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) مشاهده کرد که چگونه بدن حمزهًْ‌بن‌عبدالمطّلب را قطعه‌قطعه ¬کرده‌اند، فرمود: «خدایا! شکر و سپاس مخصوص توست و به تو شکایت¬ می‌کنم و از تو برای آنچه می‌بینم یاری¬ می‌خواهم». سپس فرمود: «اگر بر آن‌ها پیروز شوم، حتماً مقابله به مثل ¬می‌کنم و آن‌ها را تکه‌تکه می‌کنم». خداوند فرمود: وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّابِرینَ. پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: «[براساس این امر خدا] صبر ¬می‌کنم، صبر ¬می¬کنم».

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۷۴

بحارالأنوار، ج۲۰، ص۹۳/ العیاشی، ج۲، ص۲۷۴/ نورالثقلین/ البرهان

آیه وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُکَ إِلاَّ بِاللهِ وَ لا تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَ لا تَکُ فی ضَیْقٍ مِمَّا یَمْکُرُونَ [127]

شکیبایی¬کن و شکیبایی تو فقط برای خدا [و به توفیق خدا] باشد؛ و به خاطر [کارهاى] آن‌ها، اندوهگین و [دلسرد] مشو؛ و از توطئه¬های آن‌ها، در تنگنا قرار مگیر.

۱

(نحل/ ۱۲۷)

الصّادق (علیه السلام) - فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله) أَسْلَمَ لَهُ الْعَقِبُ مِنَ الْمُسْتَحْفِظِینَ وَ کَذَّبَهُ بَنُو إِسْرَائِیلَ وَ دَعَا إِلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ جَاهَدَ فِی سَبِیلِهِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ذِکْرُهُ عَلَیْهِ أَنْ أَعْلِنْ فَضْلَ وَصِیِّکَ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ الْعَرَبَ قَوْمٌ جُفَاهًٌْ لَمْ یَکُنْ فِیهِمْ کِتَابٌ وَ لَمْ یُبْعَثْ إِلَیْهِمْ نَبِیٌّ وَ لَا یَعْرِفُونَ فَضْلَ نُبُوَّاتِ الْأَنْبِیَاءِ (علیهم السلام) وَ لَا شَرَفَهُمْ وَ لَا یُؤْمِنُونَ بِی إِنْ أَنَا أَخْبَرْتُهُمْ بِفَضْلِ أَهْلِ بَیْتِی فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِکْرُهُ وَ لا تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَ قُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ فَذَکَرَ مِنْ فَضْلِ وَصِیِّهِ ذِکْراً فَوَقَعَ النِّفَاقُ فِی قُلُوبِهِمْ.

امام صادق (علیه السلام) - وقتی خداوند، محمّد (صلی الله علیه و آله) را به پیامبری برانگیخت، نوادگان فرقه‌ی مستحفظین (عده‌ای از حواریون که به توصیه‌ی عیسی (علیه السلام) منتظر ظهور احمد (صلی الله علیه و آله) بودند) به او ایمان آوردند و تسلیم او شدند ولی در مقابل، یهودیان (بنی‌اسرائیل) او را تکذیب کردند؛ پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن‌ها را به راه خدا دعوت نمود و در راه خدا جهاد کرد: پس از آن خداوند به پیامبر (صلی الله علیه و آله) وحی کرد که برتری وصیّت [علی (علیه السلام)] را بر همگان اعلان کن. پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «ای پروردگار! عرب، قومی سخت و خشن است و تا کنون کتابی آسمانی نداشته‌اند و پیامبری برای آنان مبعوث نشده؛ برتری نبوّت و اولیاء را نمی‌دانند و از شرافت آنان بی‌اطّلاعند و اگر من از برتری خاندانم به آن‌ها مطلبی بگویم، مسلماً [از سر عناد] به من ایمان نخواهند آورد. خداوند فرمود: بگو: ایمنی است شما را. آری به زودی خواهند دانست (زخرف/۸۹) پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز برتری و فضائل وصیش (علی (علیه السلام) ) را بیان کرد و همین امر موجب ایجاد نفاق در دلهای آن‌ها (منافقان) شد.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۷۴

الکافی، ج۱، ص۲۹۳

۲

(نحل/ ۱۲۷)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَعَن أَبِی‌عَبدِالله (علیه السلام) … فیَشْکُو إِلَیْهِ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فیقول… احْتَمَلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) مَا لَمْ یَحْتَمِلْ وَصِیُّ نَبِیٍّ مِنْ سَائِرِ الْأَوْصِیَاءِ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ حَتَّی قَتَلُونِی بِضَرْبَهًِْ عَبْدِ‌الرَّحْمَنِ‌بْنِ‌مُلْجَمٍ وَ کَانَ اللَّهُ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ فِی نَقْضِهِمْ بَیْعَتِی وَ خُرُوجِ طَلْحَهًَْ وَ الزُّبَیْرِ بِعَائِشَهًَْ إِلَی مَکَّهًَْ یُظْهِرَانِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهًَْ وَ سَیْرِهِمْ بِهَا إِلَی الْبَصْرَهًِْ وَ خُرُوجِی إِلَیْهِمْ وَ تَذْکِیرِی لَهُمُ اللَّهَ وَ إِیَّاکَ وَ مَا جِئْتَ بِهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) فَلَمْ یَرْجِعَا حَتَّی نَصَرَنِیَ اللَّهُ عَلَیْهِمَا حَتَّی أُهْرِقَتْ دِمَاءُ عِشْرِینَ ألف {أَلْفاً} مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ قُطِعَتْ سَبْعُونَ کَفّاً عَلَی زِمَامِ الْجَمَلِ فَمَا لَقِیتُ فِی غَزَوَاتِکَ یَا رَسُولَ‌اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ بَعْدَکَ أَصْعَبَ یَوْماً مِنْهُ أَبَداً لَقَدْ کَانَ مِنْ أَصْعَبِ الْحُرُوبِ الَّتِی لَقِیتُهَا وَ أَهْوَلِهَا وَ أَعْظَمِهَا فَصَبَرْتُ کَمَا أَدَّبَنِیَ اللهُ بِمَا أَدَّبَکَ بِهِ یَا رَسُولَ اللهِ فِی قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ فَاصْبِرْ کَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ قَوْلِهِ وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُکَ إِلَّا بِاللهِ.

امام علی (علیه السلام) - مفضّل بن عمر گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: … [در شب دفن حضرت زهرا (سلام الله علیها)] امیر¬المؤمنین (علیه السلام) [محنت‌های عظیمی را که بعد از پیغمبر (صلی الله علیه و آله) دید و به‌وسیله‌ی آن آزموده -شد،] به آن حضرت شکایت می‌کند و می‌فرماید: «…‌ای رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله)! من متحمّل رنج‌ها و گرفتاری‌هایی شدم که هیچ جانشین پیغمبری در هیچ امّتی متحمّل نگشت، تا جایی که مرا با ضربت عبدالرّحمن‌بن‌ملجم به قتل رساندند و خداوند شاهد چگونگی نقض بیعت من است. طلحه و زبیر، عایشه را به بهانه‌ی ادای مراسم حج و عمره به مکّه بردند ولی مسیر او را عوض کرده به بصره آوردند. من هم ناچار برای جلوگیری از بلوای آن‌ها بسیج ¬کردم و خدا و شما را به یاد آن‌ها آوردم، ولی آن‌ها برنگشتند تا اینکه خداوند مرا بر آن‌ها پیروز گردانید و خون بیست‌هزار نفر از مسلمانان ریخته و هفتاد دست که می‌خواست مهار شتر عایشه را نگهدارد؛ بریده¬ شد. ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله)! آنچه در جنگ‌های شما و جنگ‌های بعد از شما دیدم از جنگ جمل بر من دشوارتر نبود؛ زیرا آن جنگ از سخت‌ترین و هول‌انگیزترین و بزرگترین جنگ‌هایی بود که من دیدم؛ پس صبر کردم، همان طور که خدا مرا به همان آداب شما تأدیب نمود به این آیه: پس پایداری کن، هم چنان که پیامبران أولو العزم پایداری کرده بودند. (احقاف/۳۵) و آیه: وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُکَ إِلَّا بِاللهِ من نیز صبر کردم.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۷۶

بحارالأنوار، ج۵۳، ص۲۰

۳

(نحل/ ۱۲۷)

الکاظم (علیه السلام) - أَ کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ مَا لَا یُطِیقُونَ فَقَالَ کَلَّفَ اللَّهُ جَمِیعَ الْخَلْقِ مَا لَا یُطِیقُونَ إِنْ لَمْ یُعِنْهُمْ عَلَیْهِ فَإِنْ أَعَانَهُمْ عَلَیْهِ أَطَاقُوهُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ لِنَبِیِّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُکَ إِلَّا بِاللهِ.

امام کاظم (علیه السلام) - آیا این صحیح است که خداوند بندگانش را مکلّف به انجام کاری کند که از عهده‌ی آنان خارج است؟! خدا همه‌ی مخلوقات را بر انجام کاری مجبور کرده که از عهده‌ی آن بر نمی‌آیند و کمکشان هم نکرده است؟! اگر آن‌ها را کمک کند دیگر از عهده‌ی آن‌ها خارج نیست همان‌طورکه در این آیه به پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُکَ إِلَّا بِاللهِ [که صبر بر مصائبی که بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) رفت، از عهده‌ی او خارج بود امّا با کمک الهی، ممکن بود].

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۷۶

بحارالأنوار، ج۵، ص۵۴/ فقه الرضا (ص۳۴۹/ البرهان

آیه إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذینَ اتَّقَوْا وَ الَّذینَ هُمْ مُحْسِنُونَ [128]

زیرا خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کرده¬اند و کسانی که نیکوکارند.

۱

(نحل/ ۱۲۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - اعْلَمُوا أَنَّ صَالِحِی عَدُوِّکُمْ یُرَائِی بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا یُوَفِّقُهُمْ وَ لَا یَقْبَلُ إِلَّا مَا کَانَ لَهُ خَالِصاً الْبِرُّ لَا یَبْلَی وَ الذَّنْبُ لَا یُنْسَی وَ اللَّهُ الْجَلِیلُ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

امام علی (علیه السلام) - بدانید! خوبان دشمنانتان نسبت به هم ریاکارند ولی خداوند عزّ¬و¬جلّ به آن‌ها توفیق ¬نمی‌دهد و [اعمال آن‌ها را] قبول ¬نمی‌کند؛ فقط عملی را که خالص باشد قبول می‌کند کار نیک کهنه نمی‌شود و گناه فراموش ¬نمی‌گردد. خداوند عزّ¬و¬جلّ با کسانی است که تقوا پیشه کرده¬اند و کسانی‌که نیکوکارند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۷۶

بحارالأنوار، ج۱۰، ص۱۰۰/ تحف العقول، ص۱۱۰؛ «خالصاً» و «الجلیل» محذوفتان

۲

(نحل/ ۱۲۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ إِنْ صَبَرْتُمْ وَ احْتَسَبْتُمْ وَ اسْتَیْقَنْتُمْ أَنَّهُ طَالِبٌ وَتَرَکُمْ وَ مُدْرِکٌ آثَارَکُمْ وَ آخِذٌ بِحَقِّکُمْ وَ أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً حَقّاً إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

امام علی (علیه السلام) - اگر صبور باشید و نتیجه‌ی کار را به خدا واگذارید و یقین داشته باشید که خداوند حق شما را که خورده‌اند پس می‌گیرد و آنچه از پیش فرستاده‌اید را دریافت می‌کند و حق شما را باز پس خواهد گرفت، به خدا قسم می‌خورم که خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کرده¬اند و کسانی که نیکوکارند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۷۶

بحارالأنوار، ج۵۱، ص۱۲۰

۳

(نحل/ ۱۲۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - وَ احْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ أَقِمْ فِیهِمْ بِالْقِسْطِ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی وَ لَا تَخَفْ فِی اللَّهِ لَوْمَهًَْ لَائِمٍ فَإِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

امام علی (علیه السلام) - در میان مردم به حق قضاوت نما و عدل را در میانشان بر پا دار و از هوای نفس پیروی مکن و در راه انجام [فرمان حق] از کسی هراس ¬نداشته¬باش، زیرا خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کرده¬اند و کسانی‌که نیکوکارند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۷۸

بحارالأنوار، ج۲۸، ص۸۶

۴

(نحل/ ۱۲۸)

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ عَلِیُّ‌بْنُ‌أَبِی‌طَالِبٍ (علیه السلام).

ابن‌عباس (رحمة الله علیه) - إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ؛ منظور علیّ¬بن¬ابی‌طالب (علیه السلام) است.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۷۸

بحارالأنوار، ج۴۰، ص۳۲۰/ المناقب، ج۲، ص۹۴

۵

(نحل/ ۱۲۸)

أمیرالمؤمنین (علیه السلام) - یَا کُمَیْلُ نَحْنُ وَ اللَّهِ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُون.

امام علی (علیه السلام) -ای کمیل! به خدا! ما همانانیم که پرهیزکار و نیکوکارند.

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۷، ص۷۷۸

بحارالأنوار، ج۷۴، ص۲۷۶